.
.


# ملسلد انتشارات <br>  

## 

## $r$



$$
\begin{aligned}
& \text { Gher }
\end{aligned}
$$


(

بكوشش
ايــرج افشـار

## نشرقطر•

نالمشهأى مشّروطيت و مهاجر ت

$$
\begin{aligned}
& \text { بهكوشتن: ايرج افشار } \\
& \text { جاب اول: } 1 \text { جا } \\
& \text { ليتوگرافي: طاووسرايانه } \\
& \text { جاني: نيكا } \\
& \text { تيراز: •• } 11 \text { نستا } \\
& \text { بها: • . } 7 \text { ت توبان } \\
& \text { حق هاهب برای نشو تطره محفوظ است. }
\end{aligned}
$$





Printed in The Islamic Republic of Iran


$$
\begin{aligned}
& \text { طابّ! }
\end{aligned}
$$

## ها هُ ست مطالب

| بازده - | كرارث |
| :---: | :---: |
| rar-1 | بغث اول : ووران مشروطيت |
| FVI-r90 | بعّ دوم : دوران مهاجرت |
| DOA-FVY | بغش سوم : دوران بهلوى |
| ors-0.9 | بغش بهارم : لايهه و العلاميه |
| DFF-DTV | هيوست نغست : مالـيمار وقابع مهم |
| $\Delta \Delta F-\Delta F V$ | هوست نوم : نهرست نامها |
| $\Delta \Lambda \Delta-\Delta \Delta V$ | فهرستها: الشخاص، مكانها كتب و |

اهداء به دو دوست تاريخنكار ايران
B. Fragner برت فراكنر (اطريشم)

براى شمصت و ونج سالكى او
كه توانستم افتخار داشتن نوشتهاى در جشن نامهُ رسـى او دائشته باشُم
J. Gumey جانكرنى (اتكليسم)

براى ممكاريهاى دلسوزانغ او در كردآورى مداركى كه خوامتهام

مجهوعة • 19 نامه و لايحه و املامين كه درين صفتحات بـه جـاب رسـيده
 ايران اصل آنها در اختيار من درآمد. البته تمدادى از آنها بركرّنته از نتوكيى مانيى




 برساند. اما اين كار مرانجام ئكرفت. اميدمت فرز فرندان دران دلبند مرحوم دكتر زرياب
 برسانند و عتى المقدور اين سلسله تكميلت تر مُود.
مرحوم مهندس ناطق كتوكيى مايْى كه داشت آنهامست كـه از دكـتر زريـاب
 من مرحمت كرد كه بعضى را در مجلةٌ آينذه هابِ كردم.

به هر تقدير اين المناد براى تاريخ دوران مسروطيت و روزكارى كه مهابجرتُ
 فرستادهاند نكتهمايمى مندرج است كه در منابع جايى معمولاً ذكرى از آنها نيست.



لالمعاي دمران مشروطيت و مهابرت
برويز (مربوط به مبلس دوم) كه اينبار تفىزاده به مناسبت بيش آمد تمل سـيـد


 دسترس تئوهندكان ترار میكيرد.
 بادامهی و امسميل اميرخيزى مستتوى بر مطألبى امـت كه در نار نامهماى انراد ديكر



 حرآمده بود كه جالى مبغنى براي كسى نهانلد.بود.


 نانببالنسلطلنه، درميوتع اولتوعاتوم روس و و وتايع ديكور.








 تراركرفت است.
 دارد و از امم آنها نامهاى امت از ميرزا طاهو تنكابنى و فردى كه مهع مهرش



 .



 محسدطلى جمالزاده، عزتالله مدايت، اسسميل اميرخيزى از آن مقوله امست.







نامهما را به ترتيب كاريخ نكارش درين مبجوعه آوردهام اما در دو بـخشـ:








 منظور، ذكر نامهعامى راكه ضرودت دارد يُرهشـكران اين دو دوره بدلنها بنعرند

كامُهاى دوران مشروطيت و مهاجرت
جزو فهرسبت كتاب كنونى كنجائيدهام تاكار مواجعه آمانتر باشُـد.



بيش ازين از ميان اوراق بازماندهٌ تقىزاده آنهه به مباسث ريزكار مشروطهيت
 . .
 Yـ نامهماى ادوإدد براون به ميد حسن تغىزاده، با مـــكارى دكتر عـبام

زيـياب خحونُ (IYロF).
. Fّ

هـ هامهمایى لنبدن، إز دوران بِمارت تقىزاده در انكلستان (IPVA).
 براى آن كه خوانندكان منكام مراجعه بدين إمبناد منوات وتايعيا دم دست داشته باشُند مالنيهارى به صورت يـرست در يايان ككاب آوددهام.

 .

$$
\square
$$



علىداده تبريزى، حسن'
1
به تاريخ و شوال
 شود

تصدق وجودت شوم الميدواريم كه مزاج مباركت را ملالى متصور نـيست. در در تانى سرافرازنامجه از رشت و ديكرى از طهران زيارت
 بزركوارى جـنان بايد.

 خوامم نمود.


 دارند و اجزا مـ در كار خودشال سان سعى بليغ دارند.

$$
\begin{aligned}
& \text { Y. اصـل: صلالة } \\
& \text { F. F. ناغو انانا، مانند: كل سرا } \\
& \text { 9. }
\end{aligned}
$$

ا. احل نامه نزد من الــت.
r. المراد نامههالى تقىزاده به اورــتـ. هـ موازب

## ناسهاى دوران مشروطيت

و از احوالات مجامدين خواسته باشيد كارهايشان يسـرفت دارد. كمكم استقامت


 سلام دارند.



 جزايش رسانيدند.
و اين شب از رشت يك نفر مههان وارد شده است كه در رشـت و طهران سياحت
 هيزى يسند نكردم مكر اينكه موزكانش راكه عجب تصنيفها مى سرايند. مئل شيخ حسن










 مخصصوص دارند.

غ.


ا. مقلوب
r. ك. كذا = رُر رنال هـ امـل: مزايفه

و آقامرزا جعفر هم دوباره مهباره سهردهاند كه اخخلاص مشُاراليه را به شماها نوشَ








 است كه فرأموش نفرمايند. باقى ملامتى شها را طالب هستم. مخلص جانی الاللالحاج حسن علىداده تبريزى

و عكس بحهها و مدرمه در يوم صيل فطر برداشتـه شده امست. انشــاءالله بـعد از درآمدن به خدمت خواهم فرمتاد. زياده جسسارت كرديد عفو فرمائيد.

آمعف|لممـالك
$r$ $\qquad$
[IPYF]

 آمده و منتظر ختم عمل انتّخاب دوره ثانى مركزى بوديم. آن هم در اين دو مبه روزه به انـ انجام میرسل. از وكالى اطراف ميجيكى را اكثريت تام و اكثريت نسبى نـامده و بنده هـم از اول اول استعفا داده بودم لهذا باز خيال دارم كه به ارومى بركردم. شنوز در تبريز هستم.
Y. Y. امل: نتقى
¢. ا. اصل كارت بستال نزد من است.

نامساى دوران مشروطيت
اكر جواب عريضهرا مرقوم بفرمائيد رأماً به تبريز بنويسيد و نسبت بـه بـنده هـر
 ملامتى وجود مبارك را الطلاع بدهيد.


آصف
حضور مبارك بندكابن جناب آتا دام اجلاله مرض بندكى را داشته و همواره منتظر خدمات لايقه بوده و هستم. صرانـزاده تبريزى

سليم (شبين)

1 $\qquad$
[19 صفر 19YO]تبريز
خدمت ذى شرافت جنابان مستطابان آلّاى تكّىزاده و آلّاى حاجى ميرزا ابِراهيمآلّا
عرض مىشود انشاءالله مزاج مبارك جـنابان مسـتطابان خـالى از كــدر و مـلالت مى.

 اسست از بركت اقدامات آن جنابان و جلّ و جهد اين دماكويان امنيت بهقاعده در شـهر تبريز حاصل امتت و مقصود سضرات مستبذين خصوصاً آضضرت والا والا فرمانفرما از ايجاد
 ترتيب داده بودند حاصل نشـده
 فيصل يافته. لابدَ لاملاج اميدشان از هرجا تُطع مُده. دل شاد داشته بودند به اغتشـاش





 كرده و براى ايشـان وكالت كرنته بود تلكراناً اطلاع داده كه علاجى بنمائيد وزير اكرم به




 مداخل بكنم و ايلات راكيسهمالى بنمايمر مرايم
بارى هزاران منفعت برای مشـروطه و هـزاران مـفسده بـرانى امستبداد و فـرمانفرما


 دادند.
ولكن هزار حيف كه وكلاى مسترم آذربايجان جواب ساب ستت دادندا آلا اوقات اينها تلخ كنته نتوانستند اجراى خيالات اجراى مقاصد فرمانفرما ندارند.



 كذاشتند نمى گذارند تشكيل شود، محض براى اينكه هـرا برا براى انجمن بلديه از مستبدين
 مانع از تشكيل نيسـت.

نامهماى دوان مشروطيت
ملاره به موجب قانون بايد اعضاء انجمن ايالتى دوانزده نفر باشد. اين آقايان قناعت كرده به شش نفر و اعضاء ديعر را مثل حاجى مهدى كوزهكنانى و فيره را نمىكذارند داخحل انجهن بشود، مصض جههت اينكه مشُروطهطلب هستند و بايد أعضاء انجهن ايالتى مستبد باشند. يا مطيع رأى مستبد باشند. و محضصوصاً بيجاره حاجى مهدى را جناب بصيرالهـلطنه لورور روى ايشان كشيد از

 تامُالاعضا نيست و رمسميت بيد! نكرده. يكى روز ميرهاثـم را منشأ تمام فسادها قرار مى دهند رهـ روز ديكر دامنش مبرٌا به درجه مصمت مىرسـانند و حالاكه امنيت حاصل كشتـه درصدد اين هستند كه امبـاب فراهم بياورند كه رؤساء مثـروطهطلبان و مجاهدين را تلف نهايند.
 هستند كه براى محمدعلى شـاه درجه عصمت ثابت نمايند و ظلمهاى آن را يوشيلده فست
 ندارند كه دور مرش جمع شوند. اكر همت فرمانيد آقاى حاجى ميرزا حسن مبتتهد را

بفرستيد خوب دورش جمع شده خرورج خرا خراهند نهود.

 نشـان بدهيد.
منالاحار سليم
اين عرايض بنده همه هرند و هرند امت، مطالعه فرمائيد و ديكر هـند دفعه امست كه
 مرتوم فرمائيد كه آمدن بنده به عنوان وكالت صلاح امـت يا نه. زياده زسمت است


فم ITYO صف TY
خدمت جناب مستطاب آكاى آكا سيد حسن تَّىزاده مد ظله عرض مى شود $\quad$ وتتى است كه نه التفاتنامجه صادر و مدّتى است كه عريضه به سضور عالى نوشُتهام! بارى در طهران شعبهُ كتبغانة تربيت را تبريك مىكنم و بنده هم جنابعالى را وكيل





 قسمت شود. بارى شب و روز اين فاسق و خاين در طبيدن ملت غافل نيسبت و ناموس ما ايرانيان را به باد داده. خدا اين را محو و ونابود كند.

 خواندهايد.
خلاصه امستذعا از جنابعالى آن است كه يك قارت نمودم تبول مى فرمانيد.


مرحمت بفرمايُيد و علاره نالaهاى دلم در ورقة عليحده ارسال شُدهـ ديكر مختاريد. محمدابراهيم جعفرزاده
و يكى تارت هم علاوه نهادم آن را مم به ديگرى بدهيد و آن دمتخطى كه در ظهر

$$
\begin{aligned}
& \text { Y. Y = كازت، روزنامه } \\
& \text { F. ا. اصل: طوى }
\end{aligned}
$$

نامهماي دوران مششروطيت
قارت نوشتهام اينجا اذن ندأدند كه جايى نوشته شـود. استدعا دارم كه جـوابـى نـوشته خورسنذ و مفتخرم فرمائيد.

كوزهكنانى، مهدى'

D $\qquad$

خلدمت آتايان وكلاى عظام عرض تظلمانه مى دارم مدت تُه ماه امست كه كرنتار اين درد بیىدرمان شـدهايم. [على1]الخصوص


 به اين زودى بركردد. سال كه اين مطلب شـده اهالىى [را] بايد ساكت كرد يا يا نه. اقلاّ لازم است كه يك دو نصل از نظامنامهُ امسامى را تلكرافاً به اهالى اظهار نمود كه تا سـاكت باشند. اينهاكه شورش بربا مىكنند از خواص كه نيستند كه أصل مطلب را ملاسظه نهايند.
 شـده امت. همان كسانى هستند كه صد مرتبه ملاحـظه فرمودهايد. ايـنها را مـىتوتوان بـا مختصر سرفى ماكتكرد. آن ماكت كردن از دست ماها رفته. سالا هـُسم در طهران و به [و]كلامست. در زمانى كه رزیى دخانه ساجی ميد حسين مرسوم كه مكان درست كرده بودند مى درخوامــتند هــمان روز اجـرا
 درست كرد به مردم خواندند مجتهد مرحوم به بنده فرمود كه بايد ايمروز ها اين تلكراف

 هـ كذا: امروز F. F. كذا (= دخانيه)

را حابپ بكنى. ساختكى آن تلكران را دانسته چابِ كرديم. جهارصد نسـخه به اطران براكنده شـده ولايت ساكت شـد. در هنين مواقعى لازم است است اهـ اهالمى را به دسيسه ساكت
 درست كرد. در هـه دنـا اين طور كارها دارد اهالى [را] ســاكت مـى لاكند. بـارى كـذشته

اكر از اوضاع اين بيست [و] دو روز شرح دهم مثنوى بلكه هدر مثنوى نمىتواند از


 بزرى امت بايد از روى بصيرت ملاسطذه فرمايند. عيب كار اين بجاست.



 كردهاند. وكيل ملّت بايد جنان آدم باشد [كه





 دادن آن مضايقه ندارند. يعنى از خوف كسى نمىتواند ندهد


هثتاد خبازخانه أمت به هريكى شصت من كند مندم مىدهند. اين كـفايت نــمىكند.
 روزى صد تومان زيان مىدهند. آن هم كفايت نمىكند. حالاكرفتارى ماها در خصوص

نان است. اينتدر آقايان بدانند كه با در آتيه تدارك كندم سالانه شـهـر را درست كـرده







 به ديوان مىدمد. اول بايد اين بار كرده درست شود









 در خصوص آتاى نظامالملك جه عرض


 همْ آقايان ملاحظه فرمودند كه ميجيك اهالمى تبريز را نيسنديد. از وجود اين حاكم سر

1. ـيك كلمه نانخوانا، شبيه: مابان r. ا. اصل: نران




 ندامته باشـد ندى تواند از مهدهُ حكرمت آمده باثمد.




 بيـن برود.
بنده نه ماه است از كاسبى دست كثيدهام. به تدر ده هزار تومان زيان كثيده كــ


 ميج ملاحظه نكرده شب و روز در در نكر المالى هستم.



 كوشّ بكند، نه اين كه در فكر خود باشـد


 كرده بفرستد. بلكه اين مردم بیىار بیى عار را ساكت كرده باشمـ. اميدوارم آنتحه را كـه
Y. كذا = نارنجس

عرض كردم بى تتيجه نخواهد ماند. مورخi Y Y ماه ربيعالثانى IYYQ. متخ التّ، مهیى كوزمكنانى

## حكاكباشى، محمود'

از تبريز الم طهران

تصدقت شوم


 هم نيستيد. به هر طريق شيرازة'

 مسافرت دارند. نمى دانم عاقبت كار به كجا انجام خخواهد كرفتـ.



 امورات را بعد از تصحيح عرض خواهد كرد.




r. اصـل: شُيرازیى

「. مراد ورزنامئ عدالت اسـت كه محمود سكاكبائسى مؤسس و سيد حسين [لعدها عدالت] مدير آنذ بودند.
 بشُود. على العجاله بايد دو سه هفته تعطيل كرد تا اين كه محسوبات سات سال كذشته بكلى عايد اداره كردد. با يك صرّاف قرار داده بود كه طرف حساب هرجه مـم عايد شود به او جمع شود. ولى اغتشاش و بريشانى شُهر نقـش مـا را بكـلى

 كارسازى فرمايند. برات به مهده حاجتى عبدالرزاق اسكونى است.
 نداشته و نداريم لذا از كرم عميم آن است است به كـا


 اين مبلغ را در يكجا مطالبه نمايند.


 جسارت كرديد، اميدواريم كه مخلص خودتان را را آسوده خواهند فرمونود. مخلص حڤفقى -حكاكباشى

به حضور مبارك حضرت مستطلاب آقاى بـزركوار بـه عـرض سـلام مـتجاسرم. از
صريضن عليسده معذرت مى طلبم.

## حكاكباشى، محمود

## $\gamma$

ا. كتابنهانذ تربيت در تهران مرادديـت.
 ثـده است.

از تبريز الى طهران
IPYO شهر جـمادىالاول
فدايت شوم
 عرايض متعدده به جواب هيجّكدام نايل و سرافرازم نفر نرمومودهايد.










 اظهار شده است. اينك در جون همين ورقه مىكذارد متمنى است كه مـقرر نـرمائيد بزودى برسانند.
هركاه ير جسارت نشود از تول اين بنده به آتاى بزركوار حضرت مستطاب آقاى آتا

به उربانت_حكاكباشى
 صلاح ندانستم، برات يازده روز ارسالل كرديد. هركاه دو روز تنخغاه ديـر بـرسد بـراى تعطيل اداره خواهد شد.
از شـمارهُ اول سالل سِيْم صد نسشخه ارسال خدمت شده است. هركاه باز مشترك يبدا

Y


بـُود املام فرمانيد.


 كرد آن وقت لازم امست كه با امسم و رمـم در روزنامه درج بشود.

## حكاكباشى، محمود'

$\wedge$
فدايت شوم



 اين وضع برسد آن وتت روزنامه توزيع نميشود.

## عدالت، حسين

## 9







Y.
r. كذا ظاهرأ سهوالقلم بـبجاى علىميمدنهان
 بانكى روس فرستاده شُد. قبول فرمودهه بيردازيد.

 بفرمائيد كه زود اين وجه برسد.

سيد حسين

## عدالت، حسين'

1



 مسنلت مى نمائيم آن وجود مقدس را در مقاصد مقدس مري موفق بدارد.

 بايمال كردد.





 مى ترسد سندى به اداره سبرده باشد. دويست تومان از بانكى برات كرده بودم بركشت كـرده است. در دست طـلبكاران

> 1. عكس اين نامد در الوراق تازهباب مشروطبته ص YAY ـ ـM جاب شده است.



 نمىكند.


 با ما سـابقه خصوصيت ندارند وكيل شدهاند هزار مرتبه بـهتر و بـا انسـانيتتر حـركت



 خاكى مقذّس وطن كه با خونهاى اجداد ما بروريده شُده است شُـخصاً از روى حقانيت به اين عمل رميدكى نمانيد. إكر بنده خلاف عرض مىكنم جواب بدهيد. اكر حق دارم سقوق بـنده را وصـول
 خسارتها ممه براى انتشار معارف بوده الست نه براى خوردنمانمانى و افتخار. جناب جلالتمآب آقاميرزا محمد ملى خان را سلام مىرسـانم. با كمال اميدوارى منتظر تيجهُ اقدامات حسنة آن جناب مىباشنم.
خادم وطن سيد حسين است.

## حكاكبـاشى، محمود'

11 فدايت شوم هيج در اين مدت ازطرف جنابعالى تعليقه يا سفارئى نرميده. كويا از

نامهاى دوراذ مشروطيت
 كممرحمتى حضرت آقا از
 بفرمايند.
درخصوص ححق سعى مرتوم فرموده بوديد كه موزَع طهران ده دو مى خـوامد ملّت



برداشتن امت. غير از اين مـم موزّع مست يا منسصر به فرد امست الآن كاغذى كه بجاب ساجي مسحد صادق آتا در ترارداد توزيع مرتوم فرمودهاند در اداره خاخر امتت. در وتت لزوم ارسال خحدمت مى شود. ماهى مسه تومان مقرر شـده بود


 جون از ازّل زسمت كشيدهاند آن بود كه بنده صرض كرد كرد ميَّد ميرزا و اشتخاص ديكر در اداره موجود امت كه به دهيك قبول كردهاند ما ندادن
 بنابعالى صلاع بدانيد آن بهتر امت.

ششريفالدوله كاشلانى، عليمحـد
ir. $\qquad$
IrY0 شهر جهدىالاولى IV
بادكيه
مرترمه مسترمهات به توسط آقامشهدى ميرزا عليزاده
دوست عزيز بهتر از جانم
واصل انامل احترام كرديد.
ا. امل: مين


 از فيوخات نطق فيورانهات صاسب حسّ




 لقلب والفؤاد لديك.


 سلام خالصانه سنوط به مرحمت شـما استت.
تقىزادهجان



 الالى كلمة مساوات ساحى و جامدمر.


 مستدعيم فراموئم نغرمائيد. و ارادتم رالايزال بدانيد.
دوستدار -عليمحمد

## ميرحيـرزاده، ميرباتر'

Ir

 بسمالله تحالي شأه

## مطأ معنا"

اولاً مـلمتى وجود مغتنم خضرت عالى را از خدأوند احديُت مسـلت نهوده موفقى در اجحراى مقاصد عاليةٌ خود را آرزو مى تمائيم. بعد از ابلاغ مـلام و اداء مراسـم دعاكويى مشّهود رأى انور حضرت عالى مى دارد كه امروزها از طهران بمضـى انبار ملالانگيز كه حاكى از نفات بجماحت و ضمفـ مجلس و توّت مستبلين مسمرع مىشود لهذا خـيلى غمناك و يريشـان حال مُدهايم. على الهصصوص وضع تازه تبريز كه به بحهت دسـيسبه و
 افسرده حال نهوده. نهى دانيم اينها اصل دارد يا نه.
و ديروز در اينجا جنان مُـايع يُـلد كه كـويا جـوان مــغرور رأ بـه مسـانرت ابــى مـجبور


 مححدعلى خان قول داده بود كه از آنجا مكتوب بفرمتد. ولى تا به حال سخرى از بجنابش نرميده باعث نكرانى شـده است.
 تأْخـر مىاندازند هرتَر زودتر باشـد آلن قدر بهتر است. هركاه لازم باشـد اشهاره بكنيل از

اين بجا دو نفر غرستاده شود. ليكن مضمون ثريضه را از شـرفالثورله ينهان داريد.


 هجهار نفر زاندارم عازم باطوم و از آنجا بلاتأخير روانهُ املامبول ثـده است.

$$
\begin{aligned}
& \text { r. } \\
& \text { F }
\end{aligned}
$$

ا. امل اين نامه دردست من است. r. كذا، ظ = ندائى

توقع كلى از بنابعالى اين است كه با شُعبهُ اينجا در ملاته بـاشيد و از از احـوالات


 است. البته مرقوم فرماثيد. مترصد جواب و منتظر هركونه خدمات مستيم و با سـلام مخخلصانه مصدع اوتات جناب آقا ميرزا معهدهلى خان مستيم و آتاى مستيثارالدوله هم مبلام برسانيد.


آدرس: تفليس سراى خلتوف ـ مرزا حليقلى حاجى رضا اوفلى بدهد بـه عـاجى ميرباقر.

## اسدالله موسوى ــاز نجف'

ir
[irro]' $e^{\text {rr }}$
مرض مى شوٌد

 ميد صبدالله مىدهند صحت دارد يا خير. بس از ورود شُشص خائن " نسبت طفره بـه جنأب مسظم اليه مىدهند. معلوم نيست از استبداديان امت امت يا واتعيت دارد. من از از اين
 مر همه إيرانيان بشـود بدتر از مابتق. شـخص موثقى از طهران به من نوشته بود هفتهٌ سابق كه نفاقى بين وكــلاء سـادث
 شرحى دو هغته امت به تبريز نوشُتهام اجمال آن را عيناً مرض میى درارد.

1. عكس اين نامه در إوراق تازمياب مشروطيته ص FYT - YYY هاب شده است. Y.


 قرجهطلغ، تبريز و كرمانشاه و اختتلان علماء طهران و تسصنشان به حضرت و عبدام

يسفردا اكر از اختلانت علما نتيجه نبرد عشاير را محرمانه تحريك كرده برد بلوكات و


 بايد عقلاء و فيرتمندان را ملتفت كرد، سيماً مـجاهدين تبريز را. در ايـن ميـجان


 اططمينان به دستتخط نيسـت. مر دستتخطى يك دليل واضح بر بـىميلى سـلطان و وزراء [آست]. بايد مطمتن نباشيد.


 جزوة اعلانى به نجف فر متادهاند كه شـخص سلطان به سر رأستى و مقدس است يعر يعنى هجه. اين مطلب با مذا مذهب اسـلام تنافى دارد زيرا كه سلطان نزد شيعه اولوالامر نيست تا مانند اهل مـنت واجبا واجبالاطامه و


 است. مذهب شيعه را نبايد معايسه با مذهب اهل سنـت و بتـبرستان كرد و ما غـير از بيغمبر و امام معصوم هيجّ كس را مبرّا نبايد بدانيّم. دوم تفويض ريامت توشون برّى و بحرى به شــــغص سـلطان تـنـاقض بـا تـوانـين




 موافقت بين ملت و دولت امست هنين رياست ضر ري ري ندارد. حال بايد تجديد مطلع كرده هردو فقره را سرهم زدر زدا به انضمام

 مجلس بايد كميسيونى ازطرف خود در شوراى عسكريه بكذارد كه با امساس صحيحـر







بايد عقلاى ملت هم درصدد تقويت قانون أساسى باشتند و جلوكيرى از تدابير آنها.












لامهاي درداد مشروطيت


 سواله شـده امت. باطناً تفسيم مى شمود. منوز تفصيل به دست نيامدهـ

مؤ يدالاسعلام كاشانى، جلالالدين (مدير حبلالمتين)'
10 $\qquad$
IYYD نوزدمم جمادى الثانيه سنه محومانه

معروض مىدارد البته درنموص اتحاد روس و انكليس بر مر ايران مداتّه فرموده و ملتفت مضارْ پلتيكى آن در آينده مستند.

 تجارتى و سياستى در شممال و جنوب سريرستت شودوشملن را بر ايران مسلم دلمته و به







 مُمه و عكس اين هيجان ملى را به ذريمه تلكرافات به بمميع اروبا بيلدازند.





 خوامد شد. مركسى را وظيفهاى و وظلفة ما اطلاع است، داديم.

## احمدزاده تبريزی، اسسعيل「

17

Irro جr جمدى الثانيه

 زيارت مستم تاكى وتت موفق بشوم. ارادت غايبانةُ مكرر وادار نموده كه عريضه عرض نمايم.
اوتات شريف آن جناب مستطاب را امُرت وكرانهاتر ازو ديدهام كه بـا مـلاحظة

 كردمام. حاليه هعون محتام معللق شُده اضطراراً به مقام جسسارت آمــه عـريضه عـرض كردم.




 حرض مى مُد نهايت ده نفر مسبوق و ملتفت ممى مُدند.

ا. بك كلمه ناغوانا، شايل: سبياست










 اهل ايران زياده نفع ندامثته باشند كمتر ينز نداردا















 كابخانئ ترييت يا جاى ديكر هركس را معين فرموديد تبريز را نيز خود حـيال
ו.كذا (= تركبه)

مالى معين و بزودى مرقوم بفرمانيد.

 اداره صلاح باشد مرحمت بفرمائيد. بعدها از روى دمتورالعمل حـرت مـرت عـالى رفتـار مىشود.
 آذربايجان بس كه از اهل خرد رشـت منزجر شده و استقام


 انزلى باز هند نفر تبريزى امتـ








 ظلم و تكميل نواقصات را خواهيد فرمود. وY شهر جمدى الثانية جانندار اسمعيل احمدزادذ هبريزى است

## عبدالـغهار تبريزى'

IY

1. عكـس نامه در راوراق تازمباب مشروطيتا ص 0.9 - 011 جاب شـده.

36 Queen's Gate Terrace
S. W. London

ArYo ARO




 اكر روابط ممشهريكرى و ارادادت و مراوده خانوادكى با با مرحوم آتا ميرتفى ' البسن
 باشمr.
اميدوارم در ابتدا از حسن الطاف حضرتْهالى به تلانى نـدانهاى ظاهرى هـم
تدارك توانم نمود.








 مفصل بخوان از اين مجملى،. اميد است ممـ مردانه و خاطرهاى دُقْيُتياب امْضاى محترم مجلس ملى طورى
 تطع و نصل و اجراى آنها ترتيباتى منظرر فرمايند كه بر هيبجريان مجال خـورددميينى





 مبجلس تلف نـى شـد، مـم بعض بيانات بیمر و وبُن به ميان نـى آمد.


 اين باب لازم باشـد.








 عوايد و نوايلد محروم مانند.




مطلب ديكر كه قابل توجه است روى روى زمين نـُستن امضاي
 اسباب سخره مىنمايند در روزنامها و درواقع خيلى از تدر و م منزلت مجلس در انظار

اروپاتُيها مىكاهد.
اولاً شرعاً و قادتاً براى ناطقين روى كرمبى نشستن معهولبه أست. در ايران و تهام




دولتى امـت.
به هر حال بيـُ از اين هركويى نكرده و تفييع اوتات صزهز آن حفصرت نثـــده بـه
 و الميدوارم ثر تسم فرمايش و خلدمتى باشل قرين امتنانم فرماينذ.


مسخصوصاً متهنى امست كه وصول صريضه را به ومـيلهأى زود اعـلام خـرمايند كـه اسباب اطمينان باشد.

عبدالرسول يزّىى
$\qquad$

 طهران مشرف شود

ندايت شوم سقيقت حق تسم أبمت شـب و زوز در خخيال بوّدم كه هیه شد صاسب مكرم من كه تعليم به كار نمىشو ند تا با اين هـست كه ده مبجلد كتابِ مساثل النحيات و ده مبلد كتاب كليات ملكم ازطزن سحفرت مالى رسيد با رقيمن مباركه به هسبت و دوستى غايبانه. از ديدن
 مدت هحرا دو كلمه اظهار مصبت نغرموده و [نه] يك كاضذى مرقوم داريذ كه ايـن هــهـ

ا. المضاى نامه ثيـن عبدالرسول استـ. اين شتخص مىبابد همان عبدالرسول يزدى باشد كه مشروطهنوراه بود و بعلها از اعضاى عدليه شـد و نام خانوادكى اليويانغ اغختيار كرد. امل نالمه نزد من است.

ححقير نكرانى دلشته بلمُم. باز شـكر مـيكنم خدا راكه سلامت شستيد.

 شُامنشاهى از بابت كتابها به تبريز ارسال شـد، مطلع باشيد و بقيه را مم انشاءالله تا خره: شُهر حميلم ارسال میى انـود.










 نوكرهاى آنها.












را لطف نرمايند، آن وتُت مختار هستنذ و جـهت بـيمرسـمتى چــه بـوده و اكـر تـغيير نمى دهند و حقتألزحمه را هم مضايقه دارند مطلبى نمى باشلـ. فـقط سـضرت عـالمى دو كلمه مرتوم نرمانيـد كه وكالت اصوراسـرافيل ه از شـها كذشته. تا آسوده به خخـيال خــود بامــم.
و اما اين مطلب راكه ديدم و مفهوم شد كه ميرزاعلى خان وامسطه به بهت وكالت
 زسمت بكشـم آن وتت بعد از سـه يا جهار ماه به ديكرى محول شـود. به سال خود باتى باشد تا هركس وكيل بلاعزل شد زسمت بكشند و ازطرف جناب مدير هاقانونه هم در شـك افتادم كه شايد ايشُان هم رجوع به پـستـغانه نهاينذ.
 فرمتادهاند. اعتقاد ننمودم وليكن روز كذشته ديلم آتا ميرزا ميلد مسمد آمدند نزد حقير
 نمايم. من از شهما خواهش دارم اين نمرههايى راكه به امـم هن فرمتادهاند تسليم شـهـا نمايم و تبول كنيد.
 تغيير وكالت هستتد و ديكرى نوبتر از من به دست آوردهاند يا پـستشخانه يـا ديكـرىى،
 روزنامه را تسليم آن وكيل بجديد نمايم و اكر خخير ميل دارند كه سقير وكيل بـاثـم جــرا بيبب تضييع سقوق خود و وكيل هى شوند. اكر من وكيل بودم و هستم هحرا روزنامه بـه
 مى خوامى از وكيل دريافت كن. نه اينكه اسحوال نـرميلـه مبالغى روزنامه بفرمتنذ. اكر مى هواهند تغيير بلهند هرتدر زودتر اتدام نمايند بهتر امست و اكـر مــتققاً مسن وكـيل بلاعزل هستم زود اطلاع بدهند تا به تكليف نورد عمل نمايم. نراشهاى يستـتانه ثيراز هم به شحيال وكالت روزنامه هستند و امروز در شيراز هنج

 المـت، بردارم به مدير او بنويسـم تحهار نمره روزنامه به امـم بمن بفرسـت اين صـتميح امست. تكليف مدير روزنامه اين امست كه جيواب دهد همين شـهاره را فرستادم نزد وكيل، لز او

دريافت كن. و اكر بخواهد تغيير وكالت بدهد محققاً وكيل مـابق متصور در خيال ضايع


 موقوف كرد امانت كرفتن را و غير از ياكت هيز ديكر را وا قبول نمىكند مـكر جععبه ليهو راه
 مى مُود كاغذ هم كسى نمى دمد.
والسلام _ضيخ عبدالرسول
و ذيكر يك بلد از كتابهاى كليات ملكم ناقص أست و خهار صفحهُ او جاب نشده
 است اين ههار صفتحه را بفرستيد كه در كتاب وحمل نهايم. البته كوتاهى نفرمائيد و اگر

اذن مى دهند تا كتاب را عودت دهمر. و در مـابق عرض نمودم اكر كتاب آثار عجم و خانم انكليسـى لازم اسست و مشترى دارد بفرستم و احتياط با جست بعد بيست جلل خانم انگليسسى ارمال مـيدوارم. سحافظ عكسى هم هست. اكر بخخواهيد ممكن استـ. سابحى بابا مصوّر جلد اول و دويـم مـال

 جلد هزار دينار. ترآن عكسى مسى ورتى ممتاز اعلى در صندوق بسيار خوشى وضع بـا
 بفرستم. روز كذشته تاجر نشانم داد. ولى قيمت او را نكفت. همين قدر كفت كافذ را بـيدا ميكنم و قيمت او را به شـما مىكوـم و يك ورقه عكس كاتب ترآن هم روى قرآن كذارده. حشـم به راه جواب.
مخلص لآيمى و اراددكيش مصميم - شيخ عبدالرسول
انبار شيراز - جانئى كه مغشوش نباشد ممكن نيست. نـاامـنى بـه مسرحــد كــمال،
 بيست مئقال است و كرانتر هم خواهد شد. بلكه آثار و علامت انخبار از تحط مىدهد. انجمن امـلامى شيراز كه جماعتى مغرض و مفسد و رياستمطلب هستتد مـهض

نامساى دوران مششوططيت
جلبِ به دخول و رشوه كليهُ مملكت را مغشوش نمودهاند و به ذريعة 'مكاتيب از دور و
 رؤما را محرك دزدى و راهزنى مى شـوند و از آنها بول مى میيرند

 قلمداد نمودند و فارس هرجه مغشوش شـود انجمهن اسلامى مىكند و محرك آنها معتمد ديوان و شعاع السلطنه امست.
استدعاى منیصوص -مرحمت فرموده مسى بلد كتاب تأليف جبناب ملا عبدالرحيم
 قران نوشته به جهت خارج از طهران و در طهران خهار عبامسى امست بفرستيد كه ممنون مى مُوم.

19 $\qquad$
به تاريخ شـنبه يوم بيـت و سوم شهر شـعبان المعظم IYO


 خويش مى داند. زهى كان مردى و فتوّت و بهان مردمى و مروت كه رنج خويشّ رادر راحت بندكان

طهرالن جاب شـاب شده بود.






 را در صرصنٌ ملكـ فرازد و صيت ايأمرون بالمعرون و ينهون عـنالمـنـكره را در جـهان اندازد.

 مملكت به منصه شهود آرد و خلق جهانى را در مهد آسايش و المان و حريتت و مساوات دارد.
برومند باد آن مـايون درخت كه در سايةٌ او توان برد رخت



 احهر سيد فياعاللمين طباطباتم -مدير نـاىى اسلام

## محتشـم|لسلطنه، حسن'

$F$
از تبريز به طهران ـ سضورى
IYYO FY شوالالمكري
غدمت جناب مستطاب آلابكا مصترم خودم آلاى تقّىزاده دامت بركاته










 كار باشيد و به حرف نكذرانيد. حضرت والا فرمانفرما جان مىكند، زحمت مى كـئد. بايد با ايشان همراهي كـردد،

 آن هم اصلاح شُود. خلمت حضرت آقاى وثوقالدوله روحى فداه عرض ارادت و اشتياق مىرسانم و قربان خودتان مىروم.

## cindulfacita

## 'هرمانفرما، عبدالحسين'

ri
r/iryo شوالوالمكرم Fror

## g

فدايت شوم
اكر محول حال جـهانيان نـه تضضاست رت هـــزار نــقش بـرآرد زمــانه و نـبود

 معام سنخيتت جنابعالى و طبع نقّاد دوريين آن حضرت بنده را را دريافت و اطوان درار و حركاتم ا. بـ استناد اين كه در صفهة سوم نامه نوشته وعبدالمــين مُرده. نتوكيى اين نامه از مهندن ناطق نزد من

را موافق با الماس مشروطيت ديد. اظهار لطف و يكى جهتى نموديد و اين فقره مشالف تصورات بود. بنده هم جوش ملت و حرارت وطننخواهى جنابعالى را ديده اظهار ارارادت



 وجدان بنده مبرّاست كه هيجيكى از اين منوانات در در ميان نبوده است
 '... همين ترتيب اظهار لطفى نفرموديد. مدتهاكذ شا
 صرض مىكنم مردار مقتدر تلكراف مىكند تا ربع فرسخخن مـاوجبلاغ را كه حـمزهآباد

 عسكر عثمانى نسسته و اينها را محرك هستند كه اين كونه تخظطّات را بنمايند و وراه را الز










 نموده است و در اينجا به اين حمميت نشـستهـ
محتشـمالسلطنهُ بيجاره در مقابل آنها باكدام امستعداد و توه تثـكيل كميسيون بدهد.

[^0]نامهاى دوران مشورطيت


 هاضريد. أين سر ما و شهمئيو شهبا.

 را نمود. خذ الغايات و اتركالمباديى







 و و وهن است. ولى در تنكابن اكر مقدارى مـم ظلم يا قتل ... r

بادامجّ، محمدعلـ،
rr
تاريخ حهارم شوالالمكرم IYYQ - در طهران



قربانت كردم

ا. أشاره بـ خودش الست.
 r. تنوكیى اين نامه از مهندس ناطن دريانت شـد.

مصعلهلى خان با سلامتى وارد و بـه عـنوان ديـد ثـــرفياب مـعضر مـباركثشان شـــه و و






 الجمالثش را مرض نمايم و از تطويل و تغصيل معذرت مى لـمخواهم كه از بسط كلام لابذّ و

ناجارم.
جس از ورود سضرت مستطاب اجلز آتانى فرمانفرما آن حركات وحشياله و اقدامات
 متصوّر كشت و بساط انتخاب انجهن ايالتى كه تبل از ورودمـان كسترده شـده و و تريب به

 اكثريت آرا نظار معين و مشـنول دادن تمرفه شـده و مى باشمند و اين عمل كويا تا بيستم

 خوأمد بيخشيل.
مثل اينكه در املان عدهُ منتهبين هر صنف را مسدود نموده مشلاُ از طبقهُ جـليلن ملهادو نغر و از تجار سه نفر و از اصناف سه نفر و كذا از اعيان فلان و از ... 'تا دوازده نفر
 ناطق نيست، و ثالياً اين عده مسدود نوعى هر صنفـ باعث اشـكالات و توليد مضرّات


 مى مهند يك ورتة مليحده مجدول و نهرهدار داده كه امامى وكلا را در ميانغ جـدولها

بنويسبند و در روز اخذ ورقه همان ورقه را بلهبند و اين هم ملاوه كه نقيض نظامنامه وامه وأتع








 كيُوده و ملايمت و مسالمت را سجيّه كرده نه جلوكيرى از امثرار و نه رنـع مـفاسد را
 واسطهكرى اين و آن را عنوان فرموده و وماكت مى نـشينند و حال آٓن كه تمامى اين حركات مناقض حكومت و اربابب مياست است.
 خودمان است. اين قوه كه مطلوب حكرمت است است توه: مقابله با عساكر و عشاير عثمانى نيست كه مقدماتش درست نشده و مهمل نثـستهايم. بلكه اين قوه حبارت از از هند نـد نـفر


 و از اين تسامع و تعلل حكومت باز از اواخر شا واز بازار دستهبازى باز و صاحبان حرص و آز دكان شيّادى را كثّوده مردم را اضوا كرده به

 و مشارجات فوقالعاده هيزى از بيش نبردند اينها مى خواهند همان نتيجه را در تبريز به موقع اجرا بكذارند.
 [است] به مداخلةُ بعضى از خـانُان يكـ مجلس منعقد [كردند] و قرار كذاشتند كـه هـر





 مسلك بيجاره مجاهدين را خراب نموده.





 اثرش بزودى تتيهجه بسششيده.
 كمكم اظهار راز درونى نموده و به بارها

 در بين مردم را فرامم آوردند.

 مستمعين را هم تكليف به لعن نموده و همه هم آواز لعنت خراند راندند و شمّهاى مز مخرفات
 مزخرفاتش جلوكيرى بكنند سادات به حمايتش [بر]-خاسته و مجاهدين هم از ظهور فتنه ترسيده دست كنيدند.
و يكى ديكرى بالاى منبر ملى روشنالاشهاد صسبت بانكى ملى را به ميان آورده و
 معاملةُ ربوى خوامد كرد. ابداً ما نمى كذاريم كه اين مسسئله در اينجا بريا بشمود.

و يكى ديكرى به قول ملكمخان از بجهلمندان [إمت] اطالذ لـسان كرده مكـاتب را

 خلاف مذهب [امست] و بايد تمامى اين مكاتب قدخن باشد و عال آنكه خدارند ملن املى شاهد است كه يكى كلمه از كلمات رشديه در دو جلدكتابكفاية مـغالف منمبـ و

و حتى هاكر با يكى صسبت كرده و كتابها را به بيش نهاده و با نهايت ادبـك


 كذاشتن خلاف مروّت و ديانت امست.


 را من از جيب خردم مىدمم كه هر هفته يك ردز به إين مكلتب رفته امتسان اطـفالل و اصلاح فاسد را بنهايند.
 اطفال مسلمين بىدين درمى آيند بايد بسته شودد. ملاسظظل فرمائيد در اثناء اين صصحبتها يه

 نيست، بلكه امزّ مقاصدشان تغريب امساس مقدس و خخواباندن ملت و تحويل مملكت به دمت ابجانب امست. و اين مـههمهُ مكاتب بستن قُونسول روس را وادار نمودكه ههار نفر تزاق به ملرسهُ




 بنهايند.



 لمدازه در تشييد مبانى اماس مقدم مشثروطيّت مساصى بحميله به كار بـرده و از لوازم








 انخلافات انفلابات كه به ميانه انداخته و اعمال غرض محى








 هرهیند هاكر نااميلم كه منبعل ما ديكر باب نـبات را به روى خغودمان مغتوح بينم
 بكوشنـل بز خـــران و ندامت ثهيزى نمىبينن.
(. اين امتممال در مشردسةُ ارسالى از تبريز (ثـمارة ) ديده ممثـود.
 منابر است كه در ايام و ليالى ماه مباركى طلوع كرد و به آنها مـم قناعت نكرده امروزها بين

 اينجور مجالس قانوناً ممنوع ولى حه جاى قانى قانون و كو مجرى. همه در مر زور و اتهام نمودناست.
 و مشمئز [كرده] و تهامى حرارات مليتشان كه سابت بود بكلى متغير [شدهـ


















 لازم و آن هم در حكم امروزى به ما هيجِ ميسّر نيست. لابذَ اين ارزانى و ونوري جز انز از

آيّام تليلى نخواهد كثيد كه باز مظنّهها ترقى و نان ناياب [شود] و صداى عوام به كـر: آنتاب خواهد رسيد.



 ولوطيها به دهن موام باز عكس مسـئله را انداخته [إند]كه بلى ثمرهُ مشروطه حـهارده




 و خبيثتر از مفسدين تبريز در هيج جاى هالم سراغ نداغ






و خاصّه مججبور نمودن كه بايد جرايد در تحت نـر نظارت







Y. نقطهجين در اصل است. (= شاءالله).

ا. نقطه جین در اصل است.

كامهماى دران مشروطيتي
يكى هم خودش را به دستيارى سكومت سانسور ترار مى دهد. آخر از اين ملت جامل ململ
 را بر باد مى دهند.






 معارنـ و وزارت علوم و كاهى مجلس را دا دستكاه ماليه مى منمائيد.







 غيرمدكن و اين نيهشابور خوبتر از اين فلانى را ترييت نمى وكند.

 اين مجلس درنمى آيد و بلكه موجب رسوانئى و خرابى كار خواهد شـد

 خرابيها از اين بى نظمى مجلس طلو إلوع كرده.
 تغافل ساير ادإرهجات تماماً از اختلان كلمهُ مجلسيان و از عدم انتظام مجلس است. بـ


 نهوده و روزنامه راكه زبان كوياى ملت است عوض هيجازات مديرش هـبس و تـوقيف مى نمايند.
خرض از اين هـه كستاخى و جسارت مهانا الظهار درد دل و ابراز فم درونى است.



















 موشومى به رياست حضرت محتشمّالسلطنه تشكيل داده و در خيال حركت درك دادن است.

نامهماي دوران مشروطيت
ولى از حدم مـاعت تقويم هِناب ساجى نجمالدوله و از بيترتيبى مقلدمات خاصّه يول


 دولتى واقف مى باشيد كه اولاً ميانجيكرى و مصلحى دو همسايةُ متحد در ممين مسهلة
 مـالهاى قبل موجب نصّ تارين عمين مـنازعه را مـمين دو دولت فيصل داده ولى حـهـ






 لهذا ناجاريم كه خوديان تطع نزاع را بكنيم. اكر بهطور سلم و صلع كار از ميان ميانه رنت زهى سعادت و خوشبتختى كه آمال و مقصود تمامى اسلاميان است. اكر خخلى نار ناكرده كار به باى نازكى كثيد آنِ وتت كمسيون بلون تهيه و المتعداد كه بالمضامف از الم امتعلاد

 اكز كمسيون مدهى تصرّن است و تكليف تخليه نهايد ابداً راضى نشده و و مالكيت خود را به مدهاى خويش ثابت كرده و تخلية ماير اراضى راكه مـتنازع نـيه مـىكويد

 نهايل. جس لازم است كه تهيغ كاملى يشّتيبان كمسيون كذارده شود كه در موتع سابجت ردٌ




خالص' مسغير ماست بالاتر از اين بلاها را منتظريم. صجبا اين مكه, نالaهاى برادرادلن ما به


 به مر رهاياى دولت متبومغ خودش وارد آورده و ملت بيهاره راكه ودايع الهى اند تا اين درجه زير شكنبه دركثد.


 اسلاميت. حرا تا اين بايه مردم ايران در در فشار ظلم و طـغيان آن بدبخت بام
 خوش امست.

 است از مششاهده و استماع اين ناممواريها و خود حضرت حالى كرارأ فرمودها[آيد] موت با عزّت شريغتر از هيات با ذلّت امست. قلم ايِنجا رميلد ...
 وادار بر اين كستاخحى نهود. زياده طالب سلامتى و متوقع ارتقاه به مدارج طالئُ سعادت و ميادت مىباشـم.




 مستحضرم. لهذا جسارتأ اطلاع دادم.
الكالحاج محسعلمى بالامجى

## كامهاى دوران مشُربطيت



 رشديه رالز مكاتب معين كردواند.






 است كه به معام تصنزر و تعقل بيايد.
 معامده را بهتر از ديكران دانسته در سذّ و جلوكيرىالش امدلمات لازيمه بد كار خواهند برد. زياده تصديع است. ... درخصصوص حركت هاجى نظامالدوله تحقيق شد بى باماس و بـدون مأخــذ است. زياده زياد است.

## انجمن نصرت آذربايجان در رشت「「

F
IrY[0] تاريخ 9 شهر شوال نمر:

حضور مبارك التدس وكيل معظم معترم آذربايجان آلاى آكا سيد حسن تلَىزاده دامت ايام الفاضه
r.

1. . نتطهرهين در امـل است.
r. r. در هاوراف تازهياب مشروطيته ص

 آن است بعضى انخبارات وسشتانكيز از طهران صسبغت مىكنند بامث مشعوب سواسُ هيئت اين إنجسن شده.



 حسودان و معاندين بوده لهذا تلكرافـ را موقوف نــموديم كـه شــايد اسـتدلال صـتحت رايورت مزبور را بنمايد.





## فرمانفرما، عبدالـحسين'

r

> شير و خورثيـد

ايالت جليلة آذربايجان
به تاريخ مثتم شهر شوال سنه IrYO
عرض ميشود اخلاص صرض مىنمايم.

 آذربايجان نادر ر كمياباماست خواساستم خدستى به عالم تمذن كرده باشم قانون اساسى را

با متهُم آن كُوام نموده در آذربايجان دادم جهابپ كردند تا نيفش عام بوده آحاد و افواد ملدت بتوانند از مفاد آن بهرهمنل بشوند و برإى اين كه وضع و امملوب آن را بينيل هـنـج نسـغه هم با يست غلدمت بجنابعالمى فرستادم. فرض نقشى است كز ما باز ماند.


## مديرالتجاو، السمعيل'

ro

$$
\begin{aligned}
& \text { شير و خورشيلد } \\
& \text { تبريز } \\
& \text { حاجي امـععيل مديرالتجار } \\
& \text { IA شُوال ITY }
\end{aligned}
$$

 قربانت شوم اظهار ارادت خود را به وسيله عريضه در سضود مبارك بنمايد. ولى كرنتارى بازار حقيقةٍ از رسوم و آداب انسانيت ما را خارج كرده. هنان كه شب و دوز مشغول كرفتارى و در خخدمت تمام آتايان و دوستان مقصر بودهايم.
 انجمن آذربايجان نوشته و به اكثريت آراه رياست انجمن مرور به امـم نـامى عالى درآمله و سِضرت عالى مم بجناب معاضدالهلطله را از جانب خودتان نايب قرار دادهايل.
اكرجه، رياست مبجلس مزبور براى سضرت عالى انتهارى نـيست مـعام سـفـرت عالى بالاتر از آن است كه بتوانم هرض نمايم. ولى ثحون ايـن ريـاست حـفرت عـاللى اسباب افتهار و سربلندى انجمن مقدم امـت بنده هم از صمميم تلب به اعضهاى انجمن تبريك مىكويم كه همشون سضرت عالى و بزركوارى دارند. واقعاً اههه فم ديوان امت را

[^1]صرض ديكر آن كه مقرر فرمايند دو مه ورق نظامتامة انـجمن مـتدس وا بـه بــده

 مى موامم اين انتشار ثانوى را مم داشته باشم و دارايى بليت انجمن آذربايبجان طـهران هم بشوم. زياده جسـارت امـت.
الاصطر اسعميل طهباز「

## تربيت‘‘، رضـا و محمدعلى

Y
[شوال IrYO]
روزى كه فلك از تو بريده امست مـرا كس با لب يرخنده نديده امر امت مـرا


 عباراتنا شتى وحسنك واحد. جكونه و جحرا از دورى آن دوستان هزيز و ر رفيقهاى
 الحق آبروريز امت و استفراغخغيز.


 نهىجنبد وكردى بر ابرويشان نهى نشييند.


تبريز مرجع عامه در زمد، در تقوى مشهور مىباشـد و مريد بسـيار دارد طـرف تـوجه





واقماً اكر در تبريز يكـ روزنـامة آزاد وجـود مــيداشت و يـاشنـهـهاى مشـاراليـه را


 اانجمن آل محمده و ويا بهطور صصحيح انجمن آل يزيد برابر است. اغلب اين سادادات در

تبريز درجه و مرتبن نيمرحاكمى را دارند. اين بيت موافق حال تبريزيان كئته است.
 آن رند كفت تهشم و حـراغ جـهان مـنم شبى بكى از اين سادات بر مبنر صعود نـوده روان مرحوم مغفور امينالالنوله را به
 وطنيرستى بوده است.
در اين جند روزه تمامى خران و جهلمندان تبريز جــع مــدند و و تـدريس اكـفاية


 مى آورند كه مدارس جديد موتون شودن






در كـيسهُ هــركه زر فرويشدلد



 بهيا نهايند.
در اين حيص و بيص اكبراوف نامى از معلمين مدرمـة زورسى كيرشان












 بكيريد من تلكرافـ خوامر كرد تزاق بيا بيايد بكيرد.


 فرستاده بوده است كه من مىخوامم عسكر را بكيرم. معلوم است كه در ميانه آدم تلف
Y.

 F. تبلاً نام او او اصغر دواتكر آمده بود. (اكنابغانها).

مى شـود و كغته مىكردد منجامد مىشُود و شـخصن بزركي مىشـود. من مسزورل نـيستم.
 كردند.




 مابقى حساب را بزودى بدمد. مرآتالعلوم را از ميرزا حلى اكبرغان سكـانـا بايل بكيريد.

البته از ميرزا جـراد بولها را دريانت كنيد و به تأخير نيندازيل.

تربيت، رضعا
ry $\qquad$
IV ITra [iva
قبله كاها الآنكه يست در جناح حركت است به عرض اين دو كلهه صريضه مبادرت كردم تا باخت نگرانى نباشد.
تبله كاهى آقاداداش در تلكرافنغانه تشريف دأرند و متنتصر مـ كسطالت دارند. لهذا







است كه مقدارى مردم [را] به عنوان يارى از تبريز به ركلاى طهرانگكسيل دارند.

 دوباره كرفته سبس كردهاند. الا مشت يا ده نفرش كريختهاند. مابقى را دوبـاره كـرنتار كردهاند.
از تبريز متهـل به اطراف در مزل شــاه تـلكرانـات زده شـــه و جــراب مسـامد و




 كلوله بزند. تا اينكه بهيروز آتا ميرمحمد با باى خـى خود با جـند نفر از مجاهدين به انجمن

در آنبا بصيرالسلطنه كه يكى از وكـلاى ايـالتى مـىباشد نرياد مــزند كـه ايـن

 بعد از آن اخلب مجاهدين را مر يكى رابه عنوانى از انجهمن بيرون ممكنتد. بيهاره


 بصيرالسلطنه شده: 「

حسبينظلىززادهُ تبريزى، محمدجعهرr
rA. $\qquad$
موخأ يكشنبه YY ذى القعدةالحوام IYY ا از يطروسكه داغستان

「. أصل نامه دردست الست دلم در اوراف مستشاراللدرله بود.





 تعذاى ظالمان نهايندكان دولت به متى آمله صنبر ما تسطم شدهـ
 نغوس رهيت ايران كه در ثانتازيه دارد يك ملاثجى نهوده بامثيل. ايــنها كـه خـــاك را بـه نـظر كـيـهيا كـنـند
كي مى شنود به ما فلكـزدهكان هم نكا كند
 ظالمان و از تعذاى مالكان و اربابان كريتته فربت انتيار نسودهايم.
 فروخته|ند. اينها هـم از جهنت تذكزه ها را المنيز كردهاند و سطال آن كه از هر كسى كه وجه





 يا ده منات رثـوت كرغته خالاص نمايد. مىكويد برو براى خخودت تذكره بيار.
 خودش صاسب آختـارى امت كه لامساله به ولايت تخودش نوشته تذكره تازه به موجب كذكزه"كهنه بياورد. دو مهه ماه بعد دوياره حكومت كرذمار نمايد. دوياره آن تبض اولى را


 توانـيول يا اينكه نايبب ويس قونسول آبي
 مى يُود.
الز مواجبب وزارت خارجهما در مجلس ملّى مذاكره مى شود اما از اين هولهاى تذكره













 جست هرطور بوده تذكره دريانت مىكرد. دهار اين تدر خسارهماى ديـوانـخانه روس نِیى شد.
در نوروز كذشته ميرزا دارد rخان وسس تونسول ولاد مَافقاز آمده مقدار هزار قبض


 باشيد كه تذكرهُ تازه كرنته باشيده از ترارى كه معلوم مى شود كه هر مـالل دولت به بجناب ميرزا دارد 'خخان هفت هزار

نامماى دوران مشروطيت
منات مواجب مىدمد, تـعجب دارم مئـاراليـه بـه دولت جـه خــدمت و بـه مـلت جــهـ

 روانه ممكند. آن هم آمده مقتول را مقصر كرده شخودش را در نظر اجانب معترم نموده

مى روده.





 فرمايد انشاءاءالله.


 براى خودش تذكره بياورد.


 مستجابكنه. الهزالحاج مصمجعفر حسينلممزاده تبريزیالاصل خلمنهاى

تذكره خارجه مركز در سرسدهاه، تذكره داخله مركز در شهرهما، تذكره: مبرشمارى
 تذكره خارجه به موجب تذكر درٌ داخله در داده مى شمود. معرفى بهتر از اين لازم نمى آيد.


جواب نوشته شود كه وزارت خارجه ترار دادِ كه مدت نوشُتجات قونببولكربها سه ماه بشود.'

تربيت، رضا"
rq $\qquad$

تبلهكاها





 جرواب تلكراف تبريز به نقطة آخرين بسيار نكران بوديم. بحعدالله فردأى آن روز رنـع كرديد.
 مستمر بماند مىنمايدكه در تبريز شُورش سشتى خوامد بود. جنان كه مستبدين كوش بـ به زنكاند.





 هفتاد نفر كرفتند. از مقذمه هنين مىنهايد كه اين انجمن اتحاد مركز انـجمنهاى تـبريز


خواهل شد. تهه در تبريز در هز مسله مردم خيال تأميس يكى انجمن دارند و شايد تمامى آنها مربوط به اين انجمن اتحاد بانـند، يعنى مطيع برئ بامُسند.






 بكيريم.



از ملاكين خواهد بود.

 مثلاً نمره: $\mid$ مدكن امست.
ميرنعمتالله بیىناموس روزنامهأى به نام احرف حته مى منوسند. آتا سيد مسحمد







تامههاى بـىتاريخ ماه و سـال IrYO

## رضـازادهُ شهق، صـلدق'

$r$.
[irro]
يا حبيبى و من هو من دون الورى نميبى!

$$
\begin{aligned}
& \text { دوست خوشنمود و خوشترين مقصود من } \\
& \text { جنانمان عهد ديرين شُد فراموشٌ }
\end{aligned}
$$ نمى دانم نامة فراق به نام خواند





 شما نيز آتش مىكرفت، خاصّه فراتت قسمت است.


 موزش تلب جوانان ايران راكسى غير از خودششان نداند. نمى

 مكر وكلاى ما نمى دانند كه در اين نغس آخرين ايران صبر بر جوانانان كران است. مـرانـر معاونين ما نمى يندارند كه با اين شُورش اختلان جورانانان را الزكار معان نمىكذارند. مكر

نامساى دوران مشروطيت
نـى دانند روز تا عصر محسوسات جورانان كها




ايران جوانان است. مكر نمى دانند بايهُ فنغر و محيى نام ايران جران جوانان امر است.




 از رحلت اتابك تعزيت و از راست و مليان ملت تهنيت مىكنـر



 عباس آتاكه جان در راه آزادى ما به جانآنفرين سبرد تسليت بدين يك بيت بيت مىنمايم ر بس:
نـفـنه مرك بـه كـرش هـمه كس خـواهـد رفت
خوش به حالى است كه جان باخته در راه راه وطن جوانان خونكرم را شايد كه در هيئت مجتمعه اشــعار بـكـرسوز كـفته و نـالهماى دلدوز در فراقت اين نوجوان بـرينرايندير
 دوستان شـما و تركهاى طهرانى ما.


احوالات اين جا عيان است نه محتاج به بيان. بنابراين شايسته تصديع نديدم رما ولى از


1. طغبان تلم شُفق نانى از ـــّاسبّت مونع بوده اسـت. ورنه ار نريغتن مردم رطنش بود.

ممين عريضهُ سيم اميت كه معروض شده بدون اينكه جوابمن كرفته باشد. جنان كه در صرايض كذشته از نمرات املا نصراللدين" تشكر نهوده بودم بازهم ابراز شـكركذارى مىنهايم.
ماجیTVI
الحال بنده نصف روز را در مدرسهاي كه روسها تازه تأسيس كردهاند درس ايرانى مىگيـم و در مابقى راه هروتستانها 「را مىیويم.
والسلام عليكم
هعنان كه آقا فلامحسـين وكيلجهُ آذريايجان مرحمت شـما را به بنده رسانيدهاند بنده نيز جواب را بدين كونه معروض خدمت داشي وسيلهُ سركار كه نور ملى نور خوامد شد بر برايشان مىرسانم.

صسر!الامسلام شمدانى
$r$ $\qquad$
[irro]

بســ تعالى
به عرض حضرت مستطاب اجل سيد تگىزاده دام تأييداته مىرساند



 فساد هندين بلاد و عباد شدهايد.

1. دكتر شُفق در بجوانى به عابحى آتا موسوم بود.










 نعوذ بالله منافقم، لاواللّه موانقم. اما به الجداد طامرينت سلام الله عليهم تسم اين قسم كار از يـي نـينىرود.






 ظامره و باطنه و صوريّه و معنوتينه داريد.







 كرمنه كى از رمضان انديشد.ها در بند ميش و وراحت و واستراحت. مبلس رفتن و وركالت







 مى مند و مهام خود را به موقع ابجرا مى كذارد و به هركه بخخواهد مى تازد.




دور خود جمع نمايد و مرتهه بخخامد ريمد بجا بياورد.






 اين مم زياده امت. صسرالاسلام و مرواو


 كنيد جه نوشتهام.

نانمامى دوران مشردطيت




 يحدث بعد ذلى امراً.

على آبادى، محمدحسين (طبيب)’
Y $\qquad$
[Irra]
خدمت جناب مستطاب آهاى آها سيد حسن تلّمزاده زادالله شرها زحصت مىدهد
اكرجه تا به حالل خدمت حضرت عالمى شرفياب نشدم كـلى جْايبانه ارادت مـىورزم و

 مalهده بين دولتين به اتمام رسيده كه علنى حمايت مىكيكند. بـيا سـوته دلان كـرد هـم آتيد

وبايد اين مطلب را معب كرد كه تكليف معلوم شود. به مقيدهُ بـده بايد به انكليسها





ا. تقى وكيللرالرعايا نمايندة مددانٌ بود ولى جون بـ نرتيبات انختبارى ظهبرالدوله انتخاب شـده بود ظامرأ مورد ايراد بوده استا Y. نتوكيى از مهندم ناطن كرمنته شـد. نويسنده بسر ميرزا زكى علىآبادى مترجم زبان تركى است كه تاريخ عثمانى هامر بوركشتال را ترجهـه كرد.

و اين عهد جديد و تازه برترار شده بايد مجدانه كوشش كرد و كارى از بيـّ برد و جشـم زخمىى به آنها داد.
و نيز بايد سفارتخانههاى آنها را متوجه بود كه مبادا ارتباط با بعضى طبقات پـيـدا
 داد. زياده هه تصديع دهد.
مصمدحسين طابيب علىآبلدى
جون مطلب مــحرمانه امت نـقط بـراى حـضرت مسـتطابعالى و آتـاى آتـا مـيرزا
نضلملى آتا زسحت دادمت.

علىآبـادى، محمدحسين'
$\mu$ $\qquad$
[Irro]
تربانت كردم $\quad$ هون بر افراد ملت فرض امت كه آنهه را صلاح دولت و ملت مى داند به صرض برساند لهذا فقرات ذيل را به صرض هـر مرسان مرياند:


 ميل باشد و يا اججبارى.
 سابقه هيج فرقى ندارد و اجانب به عنـو انـوان مسلطنت مستقله نفوذ خود را زياد خواهند كرد. براى آنكه آنها بهتر از ما سحقيقت أمر را مى فهـمند. يعنى نهى توانـوان به عنوان مشـرورطيت جلوكيرى از آنها نمود.
ديكر آنكه مجلس اكر بـخواهد از دول مندى در اين باب تحصيل نمايد ابداً مثـر تمر نيست. براى آنكه حقوق هيجَ دولت و ملتى منظرر نخواهد شد مـد مكر آنكه آن ملت







 انكليسيها سملد به خاك ترانسوال بردهاند هر انـد

 دول دخالت نكردهاند. تا آنكه دولت ترانسوال ضرب ديا دست خود را به انكليسيها نمود.

 دارد به همين تدر قناصت كرد.











 مجلسبان در ديلوماتى شكست بخغورند و تمام عالم ما را استهزاكنند.
$\bar{n}$

رابهاً أكر امروز ما به متصود نرميهم يعنى اين معالمدهُ جديد را برهم نزينيم فردا نرد ديكر
 زياد مىكردد و هر روز بر دوش ما بارى مى نهند تا رفته رفته كار را يكسره نمايند.

محصحسين علىآبادى يسر مرحوم ميرزا زكى مستوفى'
نسخنه از اين لايحه را براى جناب آتاى مستشارالدوله هم فرستادهام.
على| بآدى، محمدحسين
ps $\qquad$
[Irro]
قربانتكردم



 نـى نمن برو به شـاه حرض كنـ. يس از آن كفت همين روزها به ضد



 به عهده اوست.
 برهم بخورد و امروز نبايد دولت و مجلس ترس داشته باشتند و هيجِ موقعى براى ما ما بهتر

از امروز نيست. اكر خوامته باشند رأى خخود را در اين مقلمه ظاهر شخواهم مــاخت و همين تفصيل را به جناب رئيس عرض نمودهامر انـ
هاكر - محمدسسين عغىآبادىا

## علمزاده، ميرزا سيد’

## ra

فدايت شوم بعد از مفارقت از فيض سضور وارد تزوين كشته پينج روز در آنجا و سه مر تبه به منبر رنته مردم راكولونك شيخالاسلام كه نيلى تولا دارد و جــناب مــدير مـلـرسهُ امـيل كـه سـقيقت يكـبـارشـهـ حرّيتّبرمت و وطن دومت امست.
به هرسال بعل از هنج روز عازم بودم كه ديلم بليط هحل تومانى نايطون محضوص
كه شيخالاسلِم كرفته بودند به بنده دادند و سركت كردم.

حالا خهار روز امست كه در رشت هستم و ميرزا [محمد] تقى شرينزاده آتا ميرزا اببوالحسن در اينجا هستنلد و اسحوالات را در صفتحة آتيه به عرض مسىرساند. بنده فردا در سحركت هستم. انشـاءألله بعد از رميلدن به مقصد اسورالات معروض خـلدمت مى دارم.
از قبل چاكر به جناب مستطلاب آتا ميرزا محمدعلى خان و آقا ميرزا جوادآقا اخخوى و آتاى آتا ميرزا عليمحمدنان و جناب مستطلاب مستشارالدوله و جنابان مستطاب آقاى حاجى ميرزا ابراهيمم آتا و -حاجى ميرزاآتا سلام عرض مىكنم. الزمرف عشهديا عيرزا سيد علمزاده

7 $\qquad$

ا. الصل نامه نزد من استـ.
r. جـنين خوانده ميشود.

اقل خاكثاى مجاهدين محمدتقى شرينزاده خدمت جناب آقا سلام عرم و مشتاق زيارت هستم. اميد انشاهاللله بزودى مونق شُوم. احتمال دارد كه برإى كرمانشاه
 واحوالات رئت و مجاهدين اينجاكه جهدقلر از نظام خارج و و مرتكب افعال شنيع
 آخر يك شـالودهاى ريختند كه آن تدر نمانده بود يكى فسادى عظيم كيلان را فرا كيرد ور ور
 يعنى به جميع دهات و اطرانت آدم فرستاذه و كافذها نوشته بودند حقوق اريابان ندهيد و هيّيج كس از شمـا حق استرداد ندارند و و ابداً به حكمهاى انجمن... اعتنا نكيد. بيحاره دهقانى ها همان طور كرده اهلانات انجمن راكوش ندار انـاده و به نجميع اربابان جواب داده و بعضى انبارها را غارت كردند. اين هم امنيت ما بوده كه فی الفور با بـ به انجمن








 حضوراً هم عرض خواهم كرد.
اقل ـ محمدتقى شيرينزاده

 امتباهكارى نمايند. در اين خصوص تلكران به خدمت نمود نـردهايم.

نامساى دوران مشروطيت
علينّي كاشى
rY $\qquad$
[irro]

هو
 دام الجبالهالعالى اولاً آن كه از حضرت تادر متعال مستدعى شنتم كه وجود فايض الوجود را در ظلّ مرحمت خود مسفوظ بدارد. ثانيآ آن كه خوامسممندم كه نظر به بدخعى و عدم معرفت لفّاظلى ندوى نفرمائيد، از سسن ملوك خود. ثالثاً آن كه مرتوم بفرمانيد مسمره و خحوزستان ملكى دولت ايران است يا خير. هركاه

 صربستان.
ايراد دوم - هركاه ملك ايران مىباشد و نزاع ثُـين خزمل با اهـل حـويزه ازجـانب
 تحت حمايت دولت انكليس هست حرا برود مظفرى كه مسه فرسغنى اهواز باشد نـزد

 كه حقير إين ايام مسافرت كردم تصاماً مىكويند كه شيوخ سويزه مىكويند كه اكر اكر مالياتى

 هركاه اين نوع كه ميل دارد ورتهاى به او بدهيم كه اين زمين را ما از ميخ خـيز
$\qquad$


 نغواميم كرد اين سكم را الز او، مكر آنكه يا حكـي


ايران است.

 كويت بنا بر تولى نه هزار تبغه تفنـك وارد كرده و و راوى شـشا












سال بيست هزار تومان إز آن بدبيختها مىيكيرد.








 هركاه كسى بخرامد نمى فروشد.
ايراد شيئـمَ - هركاه ملكى دولت عـليه ايـران است جـرا





 بايد تمام خرما را بدهدهـ




 نيست كه ده سال باشد دست يكى صاحب باشد، مكر آنكه شيخ از اين كرفنه و به آن

> داده.





 بشود كه مردم مطمتن شذند، آن وتت معلوم خواهد شد كه حِه خبر است است.




 هركس فلان تقصير كرد به فالان سياست خواهد اهد كرفتار شد.

 مياست معينى خواهد بود يا خير.





 مخفى باشد.




 احطر على نقى كاهى


 نمىرساندند، لهذا جوف كذاشتسمه.

ا. مطالب دوم و سوم را ننوشته المت.

## تبويزك، محمدعلمي'

rA
[iryol
از تبريز به طهران
به حضور مبارك جناب وكيل محترم آذربايبان آلاى آكا سيدحسن تكىزاده دامت تأييداتهم قربان وجودت برم $\quad$ اولاً از دركاه احديّت سلامتى وجود مبارك رِا خواهانم. بـعداً


 كثرت مشاغل است. بارى اليوم دو كلمه جهت اطلاماً:


 مسسامحه دارد، و اغلب وتت مىكريند كه قانون اسامـى هنوز ناتمام استا


 اهالى حيران و بالكليّه مـركردان هستند. معطلّل اتدامات ورات وكـلاى مـعترم آذريـايجانيان مى ماشند.


 جه كار مسنغول است. مثل مابقى تخم مىكارد يا آنكه جطور استـ. زياده زياده است. به

> . ا. عكس اين ناهـ در هاوراف تازمياب مشروطبته جاب شـده است.
 ابراميم آتا سلام مخلصانه را مصذّع بوده و مىباشـم. ... دومست لشيث ممعدعى تبريزى

## ناصحزلده، جواد「

$r q$
[Irrol


 مراتب فدويت حقير راكرأراً اظلهار داشتهاند، ديكر تصديع را لازم نمى شتهردم. سال به صرخ اين منتصر وقت عزيز كزاميت را مشغول مى نمايم و مى نكارم. المرافيل وتّ صهرى دميد كه مردمان تبريز مسرامييه از خواب ففلت هندين صد
 خوابآكود و يا با ديده غهمار متوجه يمين و يسار و از اين لايعقلى و مهخورى نـادم و يشيمان. ولى ازآنهجائ كه بسيار خوابيده بودند و يا از ماضر بهل زياد خررده بودند و يا
 يا به مقلاى مالم تأسى جسته مانند توم ماد [و] ثمود به طعام و شـراب و سهار 「خـود متو جه باشـند.
اما از آنهه ديكران از سحالت اين بينوايان امستنباط نمودهاند با فهميد: حقير منانات دارد بعض مردم آذريايجان را زنده مىشمارند و بيدارمان مى انكارند. آنـهـه بـه عـعل حقير مىرمد ظل توى آن امتت كه خر داغ كنند. تا سال از سحريت و آزادى و مسروطيت و تانون اماسى همين تدر فايله بردهايم كه دِر در و ديوار دكاكين مسلهانان مىنويسند.
Y. نتوكهى اين نامه از مهندس ناطز كرنته شـد.

اكرجه امام جمعه سيصد تومان به كفارةٌ معاصى مابقهُ خود داده بود افثـا نمودم










 اعتقاد حقير إين امست كه اكر در طهر ائهران فهم و دانش سراغ
 زياد مصذّع شدم ببخشيد. يمكن سقير هم نه در جزو وكلاء بلكه با ارادهُ خود در طهران





 ندارم كه معروض دارم.
جواد ناصحزاده

## 'انشناس از تهران'

$\varphi$. $\qquad$

شب چهارشنبه يكى ساحت از شب رفته جناب مشيرالسلطنه آدم فرستاده آقا سيد محمد



 عرض شـد.
جناب مشيرالسلطنه رقعه به امينالسلطلان در اين خصوص نوشته ايشان فرموده از قوه من خارج است. ... 「 آقا سيد حسين زعحمت داده آمدند.

## از ناشناس از تبريز「

PI
... جواب عريضهجات را بنويسيد. وتت بست تنگ است. نظامنامة بلدى را حون نظم امور تدرى مختل بود خوامتيم به موقع اجرا بكذاريمه، به تـحريكى حسسن تـاجرباشـى






 بهانهجونى را وسيع كردهاند. البته در دارالثورا درحدود مأمورين مقيم خارجـه كـفتكو كنيد.

1. بـك كلمه نآنوانا ثببيه غسال. T. عكس اين رابورت در ااورات تازهياب منـروطيته ص FV9 جاب شده است. ورتهاي است ناتمام.

نامهماى دران مثروطيت





 ازطرن سكومت بعضى اقدامات شبده است ولى نتيتيه مـعلوم نـيست. مـعدن طـلا
 كه ايضاً در طهران مسرك دارد بعد از تتل و غارتهاى معلومه حالا از مر قافله سـى حهل
 شكى در ضرر وجود او داريد يا ممكن نيــت. دستورالعمل بــهيد رفـتار شـود. مـفو مى خوامم وقت تنكى امست. اين عريضهُ ميْم است.
'ناشناس
pr $\qquad$
[Irrol
 نثـدم. با اينكه مى دانم مرموم بجناب مستطاب عالمى بر اين است كه كاضذى را بی جـوابِ نهىكذاريد. بارى به قرارى كه مذاكره و شهرت دارد خيال بندكان اصليهغرت اقدس شمهايونى







را بدانند با شخضص سلطنت مـراه هستند و مم مقصود و امتدعاعى ملت را دانسته كه به
حول توه: الهى اين نواقص كارما برطرف شُمود.



 اماللى مملكت آسوده شوند. زياده نـلرد.


## تربيت، علىمحمد'

pr
روز يكشنبه 1 شمبان [ [ITrq]
قبلهكاهانا’ مى دارد.
مدتى استك از از آن جانب دستخطى زيارت نمى شود. ملت معلوم نيست. ازكيف









 كه عاقبت كار حون است. آقا جبار در باكو است. شايد امروزهما كار كيلان مم صورت كيرد.

معلوم امت كه تا رسيدن اين صريضه از اوضاع تبريز كماهوحقه خبردرار خخواهـيد بود. غيرتمندان تبريز در تحت رياست ستارخان نادر ثانى فتح بزركى دير ديروز كردهاند كه ديكر كار مستبدين از كار كذشته امت. وتت تنك است مطالب را مشُروحاً ميكن نيست

فقط مختصراً عرض مى كنم كه تبريز آدم لازم است. اقلا"أكر بتوانيد مخغبرالسلطنه را





 جون مىكيّند مشخبرالسلطنه در تبريز خوب كار میكرده است است لهذا أكر اين طور باشد لازم است كه ايشـان را زودتر به تبريز برمسانيد.


 همه هيز هستم. اكر ميل حضرت مالى باشد زود با تلكراف خبر دهيد ما ما زود به تبريز برويم.

 ممنون خواهم شـد.
يك تـاجر كـريا اســش مـعتمدالتـجار بـاشـد از تبريز آمـده است. سسيد حسـن



 مىزنند و مىروند. تونسل او را به توى منزل مىيبرد. بعد از دو ماعت مىميرد.

 ستارخان دو نفر ايــان را به دار كثيده تيرباران مىكنتد ر دو نفر ديكـر را هــم زنـبير مىكننا.
 در اين خصرص بايد با تواى الكتريكى كاركرد و و الآكارها مقب مى افتلد. تفصيلات جنـك

خلذم جلننار -علممسد
بـ خدمت آقا ميرزا حسين آتا' مسخصوحاً سلام دارم.

محتشميور،|حمد「
pr

تربانت شوم
 ناصرالملكى تجسس مىكردم معلوم مُد در لوزان تشريف دارند. ازترارى كه بهر برادرشان


 آنجا هم تحقيق كردم د بينتيجه شـد

 جناب عللى رسيدند ممكن امست از خودشان تحقيق فرمائيد.

ا. ا. ظامرأ أ سسبن يرويز
 r.

النشاهالله مزاج مبارك سلامت و موفق به افكار و انملل خير شدمايد. خدمت جـناب
 سلام مىرسانم. انشاهالله خلمتينـان صرض ارادت به توسط كارتهاى تثـنـك سـوئيس خواهم كرد.
در فرمايشات و خخدمات عاضرم و رجوعشان [را] مميشه منتظر. ارادتمند احمد معتسميور'

نجممآبـادى، محسن「
40 $\qquad$

قربانت شوم



 كه باكت بجنابعالى راكه برای ايشان فرستاده بوديد باز كردهاند.





 جهانيان دريافت دارند تراز بود بكيرند، تابر هارسىى عذر آورده كه تا خود ميد راضـى

نامهعاى دوران مشروطيت
نباشلد و رضا نشود نخخواهم داد. بدبخت مردم غريب بى خرجي مانده لابد شلدم هند كاو خودم را فروخته تهيةُ يولى كردم.
مسن
 خوب است دو نفر تزات بيايد هردو ما راكرفته ببرند.




 تانون را ترار داده شعور ندارد و العياذ بالله حضرت




 ترار داده و من آياته ... در باغشـاه أمتنطاق كـرده بـودند بسـر حـابـى مـلكـ را. درضــمن بـرسيذه بـودند


 سوال مىكردند و اصرار داشتند اهضاه را بشناسند. دو هيز هخيلى مذ نظر ابجزا باغ شـاه

 زياده شب بيست و يكم است مى خـواهم بروم مسجد اسيا بكيرم، وتت ندارم.

نوشته بیشت ذامه منكور '
قربان حضور مباركت شوم


 نكاهدأرى آن و حال اينكه در كمال خخربى سغظ و حراست شـد و عجزى در حفظ آنها رخ نداد.

من جمله آقاميرزا هحمد برعكس است. توهٌ قلب آقا ميرزامحمد را ااحدى ندارد. نهايت اسحتياط مىكند. احتياط را




 منجمله مىكويد كاوهايم را فروختم و براى اين هـند نفر فريب وجا وجه تهيه كردم و و حال

 مى دانيد دروغ مىكويد.





 شُده است. اين ملعون كافر اكنون كه آٓخر شب احيا است در بنده منزل نشسسته و اين كاغذ (ارباب

 r. ظاهراً ميرزا محمد خراسانـنـ

تگّمزاده، جواد'
77 $\qquad$
به تاريخ Y
تصـدق حضور مباركت كردز همهوقت كاغذى در دست نكاه داشته و از اتفاقات و حالات قابل ذكر [كه] اتفاق بيغتد
 است كه شب بيست [و] نهم رمضان تلكرافى به موجه

 شُمالى درصدد سوق يك غأسقادرونه صالدات هستند. به اتتضأى مياسى تغصيل را به مقامات لازمه اعلام.
انمعن ايالاتى
از تبريز رميد و هيع اقدامات نمىتوانستند بكنند و دليلش مـم اين است كه ما آدم
 انجمن فرداشُب بود هنوز مذاكره نكرده و مانده است به فردا. هرجه شـد اطلاهاً هرض خواهد شد. امط اينكه در عريضهُ قبل اسبهى از مهابجرين برده و صرض كرده بــودم كـه انـبعـن درست مىكنند امشب كه شُب بيست [و] نهم است بنده را مـم اسضضار نموده و الآن كه در



 والدهلام.

1. امل نامه نزد Y. نامه از السلامبول به لندن ارسال شده امت و به استمال به بواد نسبت داده شد به مناسبت مشابهت .
$\qquad$
بعد به اصرار حعير قرار بر اين كذامُتند كه به توسط فرتهُ الحرار عثمانى يكـ راهبلد







 مالى.
 و به او تكليف كنيم كه علم 'ملع دلع دانش '






متدزّجاً خواهم نوشـتـ.
 محض به بهت تلكرافات و يا اخبارات مهنا




 متصود ${ }^{\text {اين امت كه خيلى بدوضعى شده. آن تدر نمانده كه همغُ مهالجرين را رسوا }}$

كنند، به جهت اينكه شبب و روز مثل روضهخوانها هفت هشت جا مجلس مى مخوانند و خودشـان هم همه جاهل [إند]، و ملتفت بمضى نعاط نيستند.
 رسواكرده و نحشـ زياد داده از انجمن سعادت بـيرونشان كـردند و حـالا تــام اهـالى



 اينجا را هم خراب كر كنند.
به هرصورت تفصيل را سايرينّ هم احتمال دارد تقديم حضور مبارك نمايند و آنجه


 بيست [و] نهم اسبت در حجره: ميرمرتضى سه به خروب مانلده جمع بشـويم و حـاجـى


كرده باشيم فوراً حاضر كرده كه شـب ارارائه انجمن بدهيم
 كفتند احتمال دير شده، يا چههطرد كه نيامده. خوبا




 ميرمرتضى و جاجى زينالعابدين اول وتتى كه مى رخواستند انجمن سعادت رادت را دأير بكنند

 شدند به واسطه انداختن، و از اين طرف هم درنظر عموم ملت أينها مستبد به تلم رفته







 ساجى ميرزا يحيى باز با بعضى عنوانات انجمن را ترغيب به اتحاد كرده و و ملتفت مسئله







 كرده كه با جمعيت بروند به سفارتهاى فرانسه، آلمان، انعليس اظلهار تظلْ كـلم كرده و و از آنها مددى بخخواهند. تا ساعت ده ده نثشسته.



 صورت با شُدند مطلب معزّق ماند. دوباره مردم را از كوجه بركرداندندند. هده بركئتند غير از مهابرين.
و حقير هم از بابت حاشيه حرض بكنم كه حقير وتت وارد شدن هـند




 ها تردّد نمىكردم و حالا هم باز نيستم.






كه حالا لازم نيسـت و الز آنجا رفتهاند به انبعمن و ميرمرتضى و سايرين مـم بودنـ. '

## تربيت، محمدعلى'

pr
[0 شوال.
 خوشسحال شدم. مكتوب جوفى را الرهمال تبريز نمودم. خاطر ماري

> داريد.

آن كه احوالات تبريز است آن جنابان الز فدوى بهتر مىدانيـد ولى يكى مسئلة مهم




 بلكه بـخواهند تفليس. در تبريز از بى آدمى خيلى تنكى است. نوشتن بنده به آن بجنابان خلان است. ولى










 عمده كار در ايران نشـده بودر
 انتظام داده به محال كركر و علمدار آمدر مده رام راه را بكثمايد.
 عقبش نرسيدهاند. اين است اقدامات كرجيها. حالا انصاف است ميرزا على اكبر يا غيرى باكرجيها بد رفتار نمايد.
 كرجيهاى تبريز است. بارى أز بیى آدمى خيلى تنكى است. همه دوستان سلام خالصانه دارند. ... '
هشوال PTri

## معتمد خاقان

PA

> Y شوال V =


-... 'از همه تازهتر اين كه آقاى ظل السلطان با شاه آشتـى كـرده مشـغول تهينـ حـركت
 هرمزميرزا باطناً از ترس بادكوبه و على الظاهر وباى روسيه را مستمسكى قرار داده چحند روزى عقب انداخت.

 دادهاند. چند روز تبل گويا عروسى كرده و و دختر را بر بردهاند

جواهر براى عروس و داماد خريده روانه كرد.


 كناهش به كردن اين شخصص است. اكر به اين آسانى اين مردكه برود به طهرانـران صـاحب شغل و كار شود درحقيقت براى مشُروطهخواهان خيلى ننك و يكى تصنة تاريخى خراهد

از آن وقت كه آشتى كرده و با نايبالسلطنه وصلت كرده است مردكه بدون ملاسظه


نوشتنى است.




 بماند. نمىدانم حه حقه به كار زده كه با سردار آثشتى كرده است است. سهل است است افلب شب
 آنجه من حدس مىزنم احتمال دارد ترميده است از بـادكوبه بـروده از بــغتيارى

> مى خواهد برود. از حالا تهلق مىكند. مقصود اطلاع خاطر شريف بورد. با حالت كسالت و تب اين دو فقره مطلب عرض شـد

شكرالله

## مؤيدالاسلام، حسنالحسينى كاشانى (مدير حبلالمتين)'

$p q$

$$
\begin{aligned}
& \text { از تفليس المى ياريس } \\
& \text { مشتم شُوال الي }
\end{aligned}
$$

تصدقت كردم





 محمدهلى ميرزاى مرتد ديوانه نزديك امـت استقلال وطن از ميان برود و تشـون روس روس داخل خاكى باك آذربايجان شـود. ملت را دا دجار بليّات نمايد



 مكر در آذربايجان ساير دول تجارت، رعيت، منافع ندارند

 جه شُده امست كه دولت و ملت انغليس كه خود را در حالم حامى مظللومين و نوع

[^2]بشر معروف نمو دلند در استرداد ستوت ما ملكت نشستهانل و ما ملت مغللوم را در غثـار

 حقوق بنماينل. بلى مجلس تازهاى كه مؤمس آن امير بهانم و شُيخ نـارى بـاشد مسـلم
 الا در سركت فلوى به تبريز درصورتى كه صلاع بدانيلـ و امـر فـرمائيد بـا كـمال انتغغار ساضر سحركت مىباشّ. زيارت دستتفط مبارك بنله را متوقف كرد. ورنه به طرف كلكته مىرفتم. اميلدوارم كه عنقريب در ركاب مبارك به خاكى باك آذريايجان مشـرّف شـوم.
 خذمت اليشان بسته به'تو جه سِهرت عالى است.




## تقى زاده، هواد‘

Q.
 تصدق حضور مباركتكردم



 خواستم از ترار خود خارج نـنوم.
I.






 نـى نماندكه بكلًّ خفه شوم.




 يا تجارت آمدهاليد يك كارى يــيـاكنيمّ











 ممكن است قرض كرد يك تدرى قرض كرده يا يا با ميرزا محمدهلى و يا يا با سيرزا احمد
 و چجونكه مشغول منزل بودم קیزى از انجمن و يا از عثمانيها خبر ندارم كه عرض






















 زدن و نه نوشتن و و نه كار كردنـ

 بخواهيد بيايم آنجا و يا اينكه يكى مأموريتى به حقير رجوع بفرمانيدكه خدمت را انجام

داده و خودم را مـم تسليم ماير رفتههاى راه حريّت نهايم.





 محيرالعقول خارجهها با اين ملت مناسبت ندارد.
و باعث اين همه تصديع ايـن است كـه در طـهران بـعد از دو مـال تـمام كـه بـجهن







 اصفهانى آلت سفير شدهاند و خـيالشان اين است كه انجمن سعادت را را برهم بزنند. آدم

 آواركى بازهم آدم نشدهـاند.

 احوالات ايشان دو كلمه مرتوم بفرمانيد.


 يحيى محض ورود دو جلسه با سـفير خـلوت نـمودند و خـودش ائ ــالا بـيكار و مــنزل

مشهدى صادق دلال است. و إتـشارالاطبل مم از روز ورود به امـلامبولـ دو دفعه بيشتر
 سعيد سلملسى دو.يك جا هستند.










 بينيم جه خورامد شـد


 و تبريز ازترارى كه براليد مىنويسند نظم شهر مرتب است. و در اينجا نـى دانم تحريك تحريك ملطان است يا حقيقت دارد كـه هــنـد روز

 خيلى ترس دارند كه مبادا يك اغتشاشُى بيندازند و مهُّ اغبارات إينجان نفل روزنامهما


 اينطرف آنطرف مىكنند ودر اينججا غير از حقير كسى را سراغ ندارم كه با دستورالعمل

او رنار نكرده باشد و بنده كرّات مصغن اطلاع و امتيذان عرض كردهام كه اكر موتع دارد



بنوِيسيد كه تقديم شُود.

 محض امسكات مردم بوده و المخاصى هم كه مطلع هستند آششكار نمىكنند. علتش هم معلوم امتت.





 و امروز كاضذهاى تبريز رسيده السوالات بعنى آخرى تـبريز و بـه تـصرن آمـدن







 برابر شـده و آثارى باتى نيسـت به ترار ذيل امت:
 صراف، مرتضوى، حاجى ميرزا حسن، ميرزا محسن، مـيرزا صـادق، مـيرهامــمه، بـرادر
 و سالا شهر امن و تا غرّه: ثـوال بنّا، فعله، نجار به بازار كذاشتشته مشُغول تعميركارى




 هستند.
و حكومت هم ازطرف ملت دست اجلاللالملك است كه آن هم در آمسايش خورد



 |جلال الملك سترده.






 شعف بنده خواهد شد.


 كردهاند نترفته. نمى دانم اصل دارد يا نه. و باز شُنيده شـد كه ممدلى
 به هرصورت مستدعى آن است كه جواب اين عريضه را مرقوم خوامـيد فرمود.

زياده خيلى خخيلى تصديع شد و روزنامه هم كه دو بسته فرستاده شد البته باكمال ديال دقت


 عريضه را با اشـك حشـم و حسرت ديدار و آرزوهاى لايتناهى خود ختم نموده و منتظر الماره: اوامر هستم. حاكر -جواد

## انجمن برادران ايرانى ــاستانبول’

01
ششارة YYM
IVY\& ir شوال [به] لندن

## خدمت جناب غياثالملّه آكاى سيد حسن تكززاده










معروض بدارد:
ای تهرمانان ايران و ای برادران ايرانى كه برایى رهـانيدن وطـن مـقدستان از يـنجهُ

1. . مسمدعلملى شاه.
Y. عكس اين نامه در (ااوراق نازمياب مشروطبت" ص OYF - OYY جاب شده الست.

خونين استبداد و خذارى هركونه مصـائب و شـليد را متحمل شـده و خواب و ونـور را











 شـيدايد ثابت ميكرديد.





 انتخار مىنهايد.
مهر لنجمن برادران ايرانى ـمركز الستلنبول

> تكىزاده، جواد’'
ar


تصهدت حضور مباركت كردم،







به هرصورت اسباب ممدجور فرامم، ولى ثيزى كه نيست آدم است وتي و ميخصوصاً

 هرجندى كه با وجود اين نقصانات باز خوب بور بود.
















> بعد آخرش رساند به اينجاكه:


 ممالك خود و دزدى كردن از همسايه و به هر نحوى كه هست، يعنى منافع شـخصى را اسمس كذاشته بودند بولتيكـ،
درين جاكه مى خواست ختم بكند كفت كـي

 _كه ختم كرد.

 كه اينجور نطق كردي:








 بهتر به ذات خبيث ممدلى




a.
 نطت كرد و آن هم به أين مضهون بود كه: اأرلأ من ازطرف تمام نرانسويان نطت مىكنمه و ما اوايل همـجو خيال مىكرديم كه اسلام ضدّ امست با آزادى. اما حالا به ما ثابت شده كه آزادى و سريّت عين دين اسلام أست و موانع ايران و عثمانى هم مهان تزوـر روحانيين و ظلم حكامشـمان بود كه شـروع
 همينتدر عنوانش را عرض كردم.
و ناطق ارمنى هم متصل لفظ سلماس و تبريز را مىكفت. هيز ديكر ملتفت نشدمه و نطق وكُردها را هيج نفهميدم. و اول نطت را يرنس صباح افنتاح كرده يك تدر از همراهـى و از همدردى خودشـان با ايِانيها كغت. بعد نشسست كه اينها نطلَ كردند. باز بعد از هـهُ آنها او ايستاده آن ههار مسثله را ازطرف أيرانيها اخخطار كرد. در روزنامهُ اقدام بـا خـطـ تـلم كثيده شده و ارمسال حضور مبارك شد.
و يك ناطق هم ازطرف عثمانيها از فزقه خـواسـته بـوديم. وعــده داده بـودند كـه بغر متند. بعد فهميلده بودند كه به رياست پرنس صباح امست نفر ستادند. معلوم شد كه در بين آنها هم نفاق هست و ادماى ريامـت و كبادهُ مسـندنشينى خيلى هست. اما چاكر از نفاق شكايتها دارم و نمى دانم كه اين لفظ منسصر به اسلام امـت يا در كفر هم هست _ـك خانه تمام مردم را خرابب نمىكند مكر نفاق. اكـر بحـويّيم در لفظ

 مسـلمانان در همه هیز ستى خخوردن و آثشاميدن هـم بـه آنها [تـقليد] مـىكنند. در ايسن خصوص هم اكر هنج مال تقليد نكنيد كه ماها هم مىتوانيم ختودمان را از كشتى غرق شده نجات يافته و خودمان را به ماسحل رمعانيله مسرمان را داخل مسر آنها بكنيم. اين چهـ ذلت است و اين هه جهالت امست و اين هی موقع استعمال كردن معنى يكى لفظ مششّوم امـت كه ما مسـلهانها دمتت بر نمى داريم و ملتفت تباسحت خخودمان نيستيم. شـبـ و روز در نكر حبت باه و رياست و يول كزاف و مسنـدنشينى و شخصميت بی مايه كـه عـلم امت
 كه أتحاد امست نيستيه. هه عيب دارد يك مساعت هم نكر او راكرده و هیند روز هم عقب

 نداريم و جاهل هستيم و بـى مغز و بـىكله و بـى مـه هيزيز
باز در اين جا به خاطرم آمد كه خيلى جـي





الحمدلله كه احتياج نلارد. خودشان انـي



 نسى فهمند.

 هم آقاميرزا مسحدعلى خان


 بود: الاسيد جواد -و جهه برسانيد كه كار فوت مى شمود.
 از تياتر دخل برده بودند آن هم به تلكرافات و سايز جاهِ بارى ممكن نشد. و كاغذ از تبريز و تفليس آمده بود. مضمون آنها اين بود كه معروض مى شود: تبريز
Y. X. ساجم رسولآتا دائى تقىزاده بود.

1. (ولش).
*.
|r.
هـ ممكن الست كه با نعاليت ميرزاكريمخان بههت تهبئ السلمه و بجلب مجامد ارتباط داشته بائد.















 مى فرستند و خود ستارخان با سواره موأظب اطراف شهر، و باقر خان مم مشغولن نظم

خود شهر هـتنّن.


 استبداد خخد دست نمى كشيند. وباز مسهو شهرت يـيداكرده كه مردن نايبالـبلطنه دروغ است. ديكر نمى دانم. و 'سادات اخوى
 جواب نداده است. باز محرماله دو 'ففر آدم رنته است منوز جواب نياورده. تا جه شُود.


 اين اششخاص را حاضر نـودهـ:













 بكلى از تبريز مأيوس شُدهـ







 سيد جمال كه از اين جا الز آنجا نها نهار شام سقير هم از همه بجهت ماندهام.

امروذ ههار روز امست كه هوا سرد شده و وبرف آمده. نه كفش دارم و و و نه لباس كلفت


 زيارت نكرده و حتى بول بست را را و اين جور لواز





 فلاكت را من نديده بودّم. تا جه شود.

 خيلى يشيمان اسـت از آمدن بـد اين اينجان


خبر ندارم. و عبدالعلى خان كه در تبريز بود و رفيقش را در تفليس ديديم يكى ماه مى مشود آمدهـ


 انجام بكيرد اينها مطلبى كيبتِ


 و وضع انجمن اينجا هم خيلى مغشوش الست، انجمن سعادت نه ساير انجمن. و
 Y. ظالمراً انجمن برادران ايرانى كه در صفهن بعد از آتها نام رنـه الست.



 خيلى بسارت/استـ.
لـكزكه جواد
الآن از آقا ميرحعيد جواب آمد كه مـكن نشد. و اينتدر به عـقير ثـابت شـد كــ





 بودكه كارسازى نشد.





事事
 اــتأمين اتحاد صميهى افراد ملت در استرداد مئروريّت و حريّت.

 ازطرف مجلس ملى.
Y. مسين برديز.

r.
 نامه را در مبلة نكين جابكردمام.



 ^ـــتأُسيس بانكي ملى برایى الصالاسات لازمه. 9ـ تعميم شركتها و تأمين منافع آنها.


## 

$\Delta r$



 . از انجهن تبريز شرحى به بنده نكاشته بودند. در جراب آنهـه لازم برد از از آحتياط اشارهكردم.


 ذمّه حاصل بمى شورد.


 است. باز اكر اقدامى فايده بكند در انكليس است كه مشغول هستيد.

1. عكس اين نامه در االوراف تازمياب مشروطيته م ory - org باب شد. أست.
 نمىيردازند آن مم به ما. مواظب روزنا




درين زمينه صـحبتى كرد.




 ملت اكر هیيزى باشد كه بايد محفوظ بماند ضرور عرض نيسـت.
ارايدلد _مهيعى

## ممتازالدوله، السمعيل'

$\Delta r$

دوست صزيز مهربانم، قربانت و تصدقت شُوم مـدي






 r. ظاهارأ بسمديمادف طباطبائى.


 خبرهاى خوب مى رسـد. ولى اهل طهران كويا هيج روسى ندارند و"



 خيلى مردمان امين و طرف اطمينان شستندر به موجب خبرى كه دو روز قبل رسيد آقاى آقا سيد مححمرضا هتبات شـدهاند. محض اطلاع هرض شـد.

النعـهـل

## ممتازالدوله، اسمعيل

$\Delta \Delta$

دوست عزيز مهربانم، قربانت و تصدتت شوم رايـن تــلكران الآن كـه نصف شـب است از انجمن سعادت املامبول رسيد كه متضمن تلكراف انجممن ايالتى تبريز است.
 تلكراف نهايم. در اينجا در اين باره امدامات لازمه فردا مـ میشود.

 تبريزىهاكه جقدر خوب رفتاركردهاند وغيره مسبوق است ر كفته است كه در اين باره با

ا.كذا، ظاهراً بنمايند. r.




 مـل بيارريد.




 اين جا وعده مىدهمند كه وزير مختار روس برنكردد و لياكوفـ' را را الحضار خخواهند كرد. زياده حرض ندارد.
اسعميل

## تربيت، رضـا

07

به تاريخ غر: شهر ذيالعبة الحرام [1YY9]
IY قبلدكاها، تصدتت كردم



 صورت حسـاب آنذ را ملاسظه فرمودعايلد. باشين خياطى را (تومانى از مسى ويكى تومان)

دوهزار كسر كرده تهاماً دادم و ماشين راكر كرفتم. إين هفته يول او ور دا دادم. ديدم كه تفاوت







 شرحى از زيان خود $+$
يا خير. أز ديروز نديدهام.



 كذراندهاند. از تبريز مم اكر هفتة آتيه بفرستند كى وصلـي


 افلاس مىكند. حبهاى، دينارى ندادهاند. به آنها سـغتكيرى هـم ثـــمر نــمى دهد. يـررو
عستند و ... ' ایيز.



 اكرجهه نـىتواند اداره بكند. اما يواش يواش راه مىإنتل، رنته رفته نـواتـصش درست

 اكر صلىزاده را محمد حلىزاده نوشتهام سهو شـده امست. مقصودم عمان عليزاده بـوده





 آنجا تطع ملاقه كنيم. ديكر نمى دانم صحيح امست يا يا خير.
 انعقاد مدت آتيه برقرار خخواهد بود. هرن انتخابات مستقيم اسمت يقين دارم كه در هئـت
 حضرت عالى به طهران بركرديد (درصورتى كه خخطرى به جهت خورد تصور نفرمانيد) و در وكالت خود تا اتتخابات آتيه باشيد.


 ما را بر ميان بسته بود كنارهكيرى نمود.


 قبله كامى و آقا جه امتضا نهايد.
 روز بر عده خود مىافزايند. از دست مردم تغنك ميكيرند، كتك مىزنند.

†.

 رونده مانعى نيست. زيرا با اتومبيل خوامد آمد. در اتـومبيل مـانع نــى شـوند. هـركس
مىتواند بيايد و برود.


 نفر مواره هم جمع كرده امست. به روى صمدخان مان مى تازد. تا








 مى دانيد در جه بشُود بهتر است.

## تريت، رضا'

$\Delta Y$

تبلهكاها تصـدتت كردم
 زيارت شـده است. برات شصت ليره را قبلهكاهى از اسـلامبول عـودت داده بـردند بـه

[^3]آقايان وكلا دادم. قرار بود او را وصول كرده دوياره يغرستنل. ديكر به به ترتيب مــنوز


 آمده با آتاى تقىزاده ملاقات كردهاند و یه و جهه. معلرم میشود كه مـهه دروغ بـوده ابِست.
در باب شُين حسهن يزدى شرحى مرتوم بود. تِلبكامي آَاداداشُ 'نيز نوشته بودند

 تفعيلات را به قبله كامى آقاداداش نوشتم
 r ... شـده است، ازطرف اشرار صـمدخان حمله كردهاند الآن بجنكا

## 带 带




 بشود. نگذاشتند مانع شدند.
 فرنكيس وغيره همه سلامت هستند، جاى نكرانى نيستـ.

## تامههایى بـىتاريخ روز و ماه IYY

## تغّىزاده، جواده

$\Delta A$
Y. Y. نامة بيشين دين دبده نـوده.










 اينِ حرفها خانْ مرا خرابِ كرديد و هرجه كفتم كفتيد عيب ندارد. آخر مـلماء تكفيرم كردند. ديكِر بعد از اين زندكانى نحخوامْم كرد.


 ايطاليا بيرون آمده رنته در شخخانه نثسته. ولى محبوسين را خيلى سخت اذيّتشان كردهاند
كه حقيرِ از نوشُتن ماجزم.




 خوامته آنها مُم ندادهاند. كفتهاند هون كه دفاع كرده شُرماً حكم نمىتوانيم بدهيمه و تمام تجار مم عمله دولت شدهاند ازتبيل عدلِه وكنتراتكردن عمل كوشـت و نان و غيره

نامساى دوران مشورطيت
كه با اين مهتها به مصمدعلى ميرزا از ترس بانشان خخدمت مىكنند.
 مشروطهطلب كه مرجا يا جانش و يا مالثش را به دست مىاندازند فوراً جانش زا تلف و مالش را غارت مىكنند.
 همدان راست بود. شاه فهميده مأمور فرستاده از مظفرالملكى گرفته بردهاند در برو ورجرد كشته|اند.
و آقا سيد عبدالله را دركرمانشاه دحصوراً نكاه داشتهاند و ساكم كرمانشاه را بيرون كردهاند و علماه نجفف كه هحركت كردهاند امروز به خاكى ايران رسيدهاند، تقريباً جهل نفر هستند. و در نجف در ميان مبيد كاظم يزدى و طلّاب مسخت منازعه شده. طلّاب رفتهاند
 آخرالامر سيد ديده كه در جواب معطل خواهد ماند يك آدم فرستاده به سكرمت خـبر



 هرصورت كه رفتهرفته همه جا مستبدين ديكر علناً ضذدّيت مىكينند.





 تبريز باز صلاح نيست يا هنوز وتت نشده. و البته اين روزنامهها همهاش رسـمـي امست،
 شـد و اين حركت علماء نجف تحريك خود شاه امست كه به جـهت واسـطه بـه ايـران

مى آيند تا اينكه آمدند ههه كار خخواهند كرد.




 نداريد لهذا در روزنامهما منتظر اتداماتات و نتيبهاشاش هستم

 مثل نيم مرده يك تدرى جان بان تازه بدميد.



 آسودكى خواييده منتظر نفنـن صور ... 'ثموم.



 نيستند.
تسم مى خورم به عالم انسانيّت كه حقير هرجه تلاش و و فكر دارم با دو دست خرد







هرا هستنذ. هيح آثار تحس در اينها بيدا نيست.

 تفليس بفرستند كه درسقيقت خدمت ساليّه به اليران از اين بالاتو نهى شُود.

 هـىرد.

 بلكه نتيبهأى به بهت انكار غودمان بكيريم ابداً به كوشبشان نرفت و مهفن ورود آنها
 تمللت مىكنند، راه مىدهـند به ميان نحودشان.

 كار شُودش و ساجى سحسين هـم ههانطور.





بوابب داده نشده تا بعد هیه شود.





 صبداللرسيم و آقا مُين محسن رفنهاند به بادكوبه و ميرزا آقاخان در باسطوم است و مسيد

حسن مـم صوض باطوم بليت را به ايروان خريده سالا آنبا مستند. منلص جلكر (موعا سبولا

## 

$\Delta 9$

## ه

تربانت شوم
 صرض

 ندادهايم.
با اينكه جماصتى از رنقا را مثل مستازالدوله و دبيرالملك و سايرين كـيك كرفنتهايم هنوز هيج فايده.حاصل نكرده بلكه بهـكــن در هر دغعه ملاقات و مذاكره با با آقايان يأس
 و مكاتبه با آقايان عظام نزديكى امـت از با و زيان بينتند. با اينكه خاطر شرينـ مستـغضر است كه هتمدر مسلص مبرله در مسافرت و و مبور



 خواهد شمد.
مطلبى كه فعلاً بيشتر از مــهـهيز بـامت نــرانـى و كـدورت خاطر و يأس بُــده كفت وكويى است كه درخصوص مداخلات روسها در روزنامهما ميكنند. در اول دفعن











 اسلامبول و تبريز هم تفصيل مذاكرات تلكرافات از اين جا شا شده است. تا جه
 باريس است و بعد از مبالغى مزاحمت و مدتى توتف ابدآَ به ركى غيرت و حميت آريت آقايان






 به ملاحظة اينكه از مأموريت خود عقب نيفتاده و خدمت آقايان رفقا تـنبل مـعسوب

 عجالتاً مى خواستم خدمت آقاى آقاشيخ حسن عريضه عرض كنم ولى شنيدم بــ

ا. دلالكت بر عضو بودن ميرزا مسمد صـادن در لز غراماسونرى دارد.

كامبريج تشريف بردهاند. از جهت اينكه آدرس إيشان را نــمى دانسـتم عـريضه عـرض

 تشريف بردهاند براى مخلص ارمال فرمانيا

 نوشته و خواهند نوشت. زياده تصديع است. ايام مستدام

## محمد صادق الطباطبانى

## عطاءالله|ف كشمير.ى، محمداسنمعيل'

## 4.

[irve]
مشقوآباد

حضور مكارمظهور، وطنيرست ملتفواه، المجاهد فى سبيلالله، سليل خليل و نتيجه نبيل اشرف سلاله ابراهيم خليل محمد ابن عبدالله عليه صلوات والسلام آلــى آتــا ســيد حسـن تڭىزاده روحى لهالفداه

تصدقت شوم امروزه بدان دوهار است جريدهُ امروز عشق آباد راكـه در زبـا


 اقدس شورا بوده باشـد. آه مكر رعيت فرزند بادشُاه نيست. آيا هيج بادشـامى روا روا دارد با


 كريمالى به بـأن قدرت خود اين بلدبهتى ما را تبول و ．．．
تعـتقت شوم



 مجلس بنويســد．

## ＊＊＊

به مرض سلام مبيدلنه و مسخلهانه معـدع است．
الاتل حسينقلى تبريزى از دوستداران آتا سيد تقى مرسوم بودم．مهض يـادآورى عرض شــد．${ }^{~}$

## معتعد فلحان، شُكراللله「

7

تربان و تسـدقت كردم

 خريده در كافه دلايه دادم قارمون انكليسى به فرانـي


「．
甲．ا．اصل：مليليت．

 آتا مير محمدطلى خانّ


 از هركلام به بجر مسخلص باقى ماند، تا تهه رتّت تلانى و جبران شُود. زياده تصدتت هسراللك

معتصد خلحان، شكرالله「
(وزامالدولا بعد)
$\pi$ $\qquad$




 را به ما بدميد كه ما ازطرفـ ملك و ملاتهُ خودمان آسوده باشيم متقبل فتع آذربايبجان مىشويم.





1. تينخ حسن تبريزى معلم فارسى در دانشكاه كمبريج.
r


نامهماى دوراث مشبردطيت
راه دريا يعنى از مارميل مسوار كشتى بشوند بروند در محمّره بياده شـده يكـــر بـرونـد


 مىرسيد. يا از بادكوبه يا جائى كه از خيالات شهما مسبوتيم. از هرطرن برويد دنبال شهما هستيم تا به جهنم واصرل كنيم.



 ظل|السلطان مىرسد.


 خريده روانه كرد. حضرت حالى مى دانيد اغلب آن بازيها و كدورت به آن درجه ميانه شاه با با ملت براى

 اين شـصص است. اكر به اين آمانى آن مردكه برود به طهران صار درسقيقت براى مشُروطهخواهان خيلى ننگ و يكى تضيهُ تاريخفى خواهـد شُد از آن وقت كه آشتى كرده و با نايبالسلطنه وصلت كرده امست مردكه بدون ملاسظه






هيج به حقلم نـىدرمد كه جه بايد كرد.




 سالا تملق مىكند. مقصود اطللاع خاطر شُريف بود. با با سالت كسايلت و تب اين دو فـر فقره مطلب عرض شـد. زياده تصدقت _شكرالله

 طور خواسته است، رضاً بقضاهالله و تسليمأ لامره. باز هم تربانت خودمر. شكرالله

## مـعتمد خاقان، شكراللهـ「

## (قوامالدولكُ بعد)

T
[1rys]
[إريس]
قربانت گردم $\quad$ بدجنسى و بستنطرتى ما ايرانيان چيزى نيست كه به تحرير و تقرير
 زحمت مختصر تهية تنخواهى كرده از لندن حركت كرده به پاريس آمدهام. سالا هم در

1. ـُبخ حسن تبريزى معلم نارسى در دانشكاه كبريج.
 r. ا. اصل نالمن نزد من الست.

اين بانزده روزه كه اين با مستم مبالغى به جهت خرج فورق فوالملدة ملاتاتت بـى شرنهاى





 شـده باشد مـين قدر نمىتوانم بكويم كارى تهامكردعام. هـمهـنين هــوز مأيـوس هـم

 روزى هزار فرانك يدر و بسر خرج




 است رسانده طهران است.




 به هرسال از اقداماتشان البته معلوم خورامد شدر شدر

 معاضدالسلطنه سلام ممنرسانم.
زياده تصسهـ_ _شكرالله

خلمت جناب مستطاب آتاى حاج شينخ حسن سلام مى رمـانم. يكى فقره كافذ در

 نمى دانم در باب امانه در لندن اقدامى كردند يا نها و جه شد مـ مرقوم فرمايند.

## 'ناشناس’

74

قربان حضور مباركت كردم







 مجلس و مستجد بخغواهيد.


 همان زير اطاق مجلس و جاى كفشكن است. احدىى را نمىكذارند كه داخل بهارستان بشود.
اما مسجد ـ در صريضهُ قبل عرض شد از اول ظهر المى دو سه مـاصت درب آن باز
I. نتوكِ نامه از مهنـمى ناطق نزد من است.

امت كه آقاى ظهيرالاسلام نماز مىكنند و بـسر آقارضا به منبر میرود و بـــندين هـزار
 و درب مسججد را مى بندند.
در ميخانه ببستند خدا را مـبسيند


## صديقالسلطنه، عبدالعلى'

## 70

The Royal Palace Hotel,
Kensington, London
زr زريه [19-9 = Y رجب Irrv]


 ملى ...' ملت خودشُ حقوق خودشان را ااسترداد نمودند. (وتتى كه قشّون روس وارد تبريز شُد و

 شرحى نوشته بود كه خيلى بر انسان و و ملت ايران ناكوار بار بود.





1. عكس نامه در رالوراق تازمياب مشـروطيته ص DFF - OFY جاب شده است. r. r. r. بك كلمه نانوانا

بود براى ما كه در اينجا خحوانديمر.
 حمدالله.
 بوديم. با جناب آقاميرزا غفارخان آ تشريف داشته باشيد تأ اين كه مسه روز قبّل در روزنامه خـا









 بىريب و ريا است.
بر آحاد افراد ملت ايران لازم است كه قدر حضرت عالى را بدانند. كدام يك نفر برد




 نمىكند و نامربوط ميكريند. خدا شـاهد امت تمام اعضاء و جوارح بنده اقرار دارد و به

[^4]آواز بلند مىكويندكه مُتخص بزركوار و وطندوستى مستيد. خدا النشاءالله تعالى هميشه جهنابعالى [را] مؤيد فرمايد. زياده زسممت نمى دهد.
عببالععى'

مؤيدالاسلام كاشانى (مدير حبلالمتين)
77 $\qquad$
روذنامءُ متس حبل الدتين كلكت
P
ب تاريخ 甲 شَهر رجب IYYY -الم تبريز

جنلب مستطاب اجل عالى آكاى تكَزاده دام آلياله
انزوض المرى الىاللله نـي

 فيروزى خيلى خيلى غظظيم است.







 ثـده است
 r.r. غبدالــــين ميرزا.

وظيفن حضرت عالى است. اين بنده نيز تا جانى كه وظيفهام اتـضا مـى نمايد مشـغنول جلوكيرى هستم. نُير اقبال ساطع و لامع باد.

## 'تاشناس'

7Y
به تاريخ سهــنبه نهم شهر رجبالمرجب IYYV

خدمت ذىموهبت اعضاء محترم محكمة قضاوة فوقالعاده دامت تآييداتهم





 زاست بكو و الَّ براى تو خِطر است. جواب

 است و حاليه هم در حبس فنائى حاضر است است





 دارد. جواب داد آقاى من است. كفتم مىرويم به شمسـ آباد ناهار مـيل نـهوده شـمـا را

موار مخصوص دأده روانه مىكنم. شمسس آباد كه رسيديم دستمالى كه بـر سـر داشت














 مى شد. اميد عفو دارد. زياده عرضى ندارد.
(بس امضاء)

## صولتالدوله قشقايى، السمعيل'

## 11

Yه شهر رجب تخاتوى يُيل Irrv ـ نمرt Yrv

1. عكس اين نلكران در (الوراف تازياب مشروطيته ص •00 هاب يُده است.

$$
\begin{aligned}
& \text { شير و خورئيد } \\
& \text { ادارة تلكرافم دولت ملية أيراذ } \\
& \text { از ثيراز بَ تهران }
\end{aligned}
$$

خدمت ذیشراهت جناب مستطاب آهاى تكمزلده دامت تلييداته
ورود به طهران و ملامت وجود عالى را تبريك مىيكويد. اميد أمت بـه نـيّات مـقذّسه







 نيات فداكارى مادامالعمر در راه اين اساس مقدس بـه اشـتباهكـارى مـفسـدين مسـتبد فراموش نشود.
فوى ملت ـاسععيل كمشعانى

## جوابآن‘

79
شيراز - جواب نمر: YYV

جناب مستطاب اجل آهاى صولتالدوله دام الآباله العالى
تلكراف جناب مستطاب عالى رسيد مزيد تشكر شد. خلدمات جناب مسـتطاب عـالى

 از مردمان درستكار و مشُروطهطلب هست به حكومت انتخاب شده و منقريب به طرف
 r. .r.
فارس حركت خوامند نـود.
 همرامى فرموده كه امروز بامث حفظ وطن و نيل به مقاصد مشروعه امـي



## انجمن انصار ـشعيراز'

$Y$
پاينده باد شورايى ملى انجهن انعار - شيراز ITYY تهر شعبان سنهو V

$$
\text { نمر: } 1
$$

هضور مبارى جتاب مستطاب اجل عالى آلهاى تگّىزاده دام آتبالهالعالى
عرض مىشمود






 بود كه تشون دولتى از اطراف شهر تبريز متفرق كشته و مسحدعلى ميرزا اهاده مشروريه را الهان نـوده بود.
بسرهاى توام كه از اتباع جناب ححجة|لامـلام آقاى آقا سيد عبدالحسين بسلمهاللـه









 نصرالدوله را بـ لار تصويب نمودندا














 آنجه باقى است جمعى اطفال يتيم كه بد كدايى آواره شده و و جمعى زنهاى بـى شُوهر.

آنهه تلكراف تظلم به اطراف شده منوز از اسقاق حعقوق اثرى ظاهر نيست


 مىتواند اموال منهوبه لار را بايمال نمايد.
 حكومت فارس انتخابكردند و همان خائنين شيراز را برانكيختند كه تلكرافات در باب

 فوراً تمام اهالى در اضطراب شـواب شديد افتاده به تلكر|افخانه ريختندا



 نمايند كه جلوكيرى از سردار عشاير نمايد








 معروض داريم امباب تصديع مى شود.
 شدهاند كه برایى خلاصى خودمُان بهانه به دست خارجه بدهنـد، و تا زمانى در مملكت

نارس هستند محال است بكذارند امنيت حاصل ششود. بايد به مر وسيله امت آنـها را





 روزنامه بنويسند يا وكيل انتتخاب نمايند.







 بايدكريست.
استعداد كافى از هندين فوج منظم و ههند مرّاده توب لازم امت. تبعيد اين دو نغر
 قانونى براى هر اداره [ر] آدمى از خارج لازم است. جندي
 مشروطه مـراه است. اكر او را بر سر كار خود بكذارند از وجود او براى اجراى اجى قانون المتفاده حامل خراهد شدر شد



 شده. اطلاهاً عرض شد. جواب مرحمت شود متثـكريم.

## محمد قراجهدالهى (برادر سییدالمعالك)'

YI
9 شـعبان Iryv ـنمر:

م
دوست عزيزتر از جانم تصدقت كرد [م]

 مستحضر نمايم كه بلكه جارهاهى بفرمائيد. داخلة شهر به قرارى است كه حرض مينمايد: بهتدر يكصد نفر از از اشرار كه آيدين


 نكرده بود. ازجمله البته تفصيل كشتن هشُت نفر اردبيلى را شُنيدهايد. ولى شايد ماوقع صرض حضور عالى نشده است.









 اين وضع نكاه داشته بعد خبهار هزار و ميصد تومان انعام ازطرف انر كميته كرنته و دست از

[^5]نامدعاي دوران مشروطيت
جنازهها برداشته و به طرف عيال معتولين دراز مى نمايند.

 عرض نكنم. به جان آقا مطلب اين طور بود كه عرض میى مكنم.
 مى رقصانند. بعد صبح مىروند مر قبر مقتولين مى بينندكه هیند نفر از كسان مقتولين مـر
 نمىكذارند كريه كنند يا تعزيه نگاه دارند يا سياه بيوشــند.


 مىكيرند.
ديكر ملاحظه فرمائيد در اين صورت وضـع شهر جكونه خواهد شد. جـناب آتـا
 شـهْ ${ }^{\text {ز }}$




 كه اكر از كميتهُ مقدس سكم صمادر بــو مرد ما هم بايد اجرا نمائيم. همه اهل اردبيل بايد مطيع كميتهُ معلوم الحالل بائـنـد.

 را الطمينان داده دو روزه از تونسولكرى بيرون مى آوريم. شب همان روز ديديم مىكريند

اكر ازطرفكميته اجازه نشود هيج كس حق امنيت دادن به كسى ندارد.




 بنده هرجه داد زدهام آقايان اين وضع مـرد


 كميته عرض نهايند تا جواب برمدر ار بر



 مرتبه از وضع تبريز كه ملاحظه فرموديد بدتر استـ. هيجكس صانـي
 خرا جلوكيرى نمى نمايد. بنده هم وضع خارج شُهر را عرض كنم تا تا مستحضر شُويد بعد از آن بفرمائيد حكومت تكليفش خيريست




 اشمار را از ميان بردارديم.
 مىرسد كه شاهسون حرا اين تدر بى خيزت شدهاند كه خهار نفر نعله از تفقاز آمده اهل

نامهماي دمراذ مشروطيت
و عيال أردبيلى را مالكِ باشد. بيائيد غيرت نهائيد تا عموماً متهد شده و ريشـهُ اين اشرار





 مكومت نظم و امنيت ولايت را بدهد. بمضى از طوايف ازمبيل امير عشاير وغيره قبول



 يواش يواشُ اشرار را دنع نهانيم.

 نداشته باشد و اكر از اشرار و انجمن اردبيل جلوكـرِى نشود يكى نفر از رؤماى طوايفـ به شُهر ندى آيد.
به مرى آتا، درد بى درمان داريم. نقط آدم هیيزنهم آقا سيرجـليل آتا است كـه ابــاً


عرض نهودم. اكر بعد از وصول اين عريضه و اطلاع از وضع اردبِل اكر بفوريتت تلكرافاً هارهاى


 منظم خواهد كرد.
الآن كه به عرض اين عريضه مشـغودلم جان خردم را در در راه وطن كذاشته اين عريضه را جسارت كردم. هون از طرف كميته مقدسه مغتش در بستـغانه و تلكرافتخانه دارند اكر

اين عريضة بنده به دست اين الشرار بيغتد تا دو ساعت ديكر زنده نكذاشتـه بنده را هم خوامند كشت. همين قدر جان خود راكف دست كذاشهته توكلت على الله كفته تفصيل را

اكر اين عريضه به حضور مبارك رسيد هاره وطن هزيز خـودتان ران را از دست ايـن











 وطن خودتان رميده بكلى معمد را فراموش فرموديد. باشُد. برالر سعيدالممالك ــمحد هراجهداغیى

## ممتازالدوله، اسمعيل「

Yr
فمى AY ادت 19.9
[IrYv شـعبان II]
دوست عزيز مهربانم قربانت و تصدقت شوم بعد از عرض تبريك ورود جنابعالى
I. در بريان مهابرت كـر كشته شـد.


و ادعيهُ خالصانه خود زحمت مى دهد. تحصيل اطلاع از اوضاع طهران كار بسيار مشكلى





 ومايل خارجى كه تاككنون به انواع و اقسام زسحمات و خـسارات تهيه شــده دارد عار عاطل و



 مجمعى رسماً تشكيل دادهاند و هزاران قسم استفاده از آن مجمع مى شـود نمود. خاصـ


 و نمره اول ناطقين فرانسه و در اينجار و انكار و انلستان كـال نفوذ را دارد وار وغيره وغيره داخل آن مجمع هستند نمى خورامند استفاده انـوه نمايند. وتتى مى شود كاملاً از اين قبيل اشـخاص استفاده كرد كه اطلاعات كـامل و مـوثق








 اسمعيل مدتازالدوله

يادداشت
(1) وضع قانون كه نايبالسلطنه (رزان) از شاهزادكان نمره اول و دويم نباشد (هـمان



 خودشان پارتى [درست] كرده يك دفعه نقشنه تازه روى كار بياورند.




 (") مواظبت تامه در اتفاق اولياى امور (†) تهيهُ استعداد نظامى در هر شهر مخصوصأ در بیضى شـهرها بـه اندازه: اسـتقرار امنيت و اطمينان از بقاى آن
 است، اما بطور صسحيح با لباس نظامى وغيره كه منظرر نظر خارجه و داخله باشد كه


حمال و هيزمشكن وغيره مى|فزودند).
 داخخله جلوه داشته باشد. مثلاً در ادارهُ جنك ممان تهية استعداد به اندازهُ استقرار امنيت با لباس و اسلحهُ

صشحيح و مشت نظامى. در اداره عدليه ازدياد مساكم بدايت در طهران و تشكيل مساكم در ولايـات و ستى الامكان مواظبت در سسن جريان آن. در اداره: علوم يكي كردن هروقرام مدارس. بارى هـرطور و هـرهــه آنجــا بـه نــظر خودتان بهتر و لازمتر مى آيل. (9) مراوده بمضى دوستان بطور خصرصوصى با سفرا در طهران و استفاده از عيبجونى آنها.
آبونه شدن به آرانس هاوا'كه به اين وسيله مثل اين امت كه تمام بحرايد فرنك رادر (V) دست داريد و اغلب دول فرنك مهين كار راكردداند و تفصيل و شـكـل آبـونه آن

 (تاكنون بطور دوستانه ما در ايـنجا از آرّانس هـاوا امستغاده مسكرديم. ولى اكـر بهترتيب آبونه باشد خيلى استتفاده مىشـود كرد. البته تفصيل آن را از وزارت خارجه بخواهيد).
(^) ترتيب، يك بـورو دُ رانسـيمان Bureau de Renseignement در طـهران كـه اخخـبار صصحيعه از آنجا به منغبران بجرايد كه در آنجا مستنـد بلهند.


## 

Yr

ادار؛ تلكرانى دولت ملية ايران
از آباده به طهوان ـ نهره
10 شعبانالمعظم تخاتوى ئيل IPYV

خدمت باشرالدت جتابان مستطابان آلاى تیىزاده و آلاى مستشارالدوله دام الهبالهما تعطيل در تثكيل مجلس مقدس ذهن حضرت سردار عشاير را مشوب كرديه. تلكرافى

 فرمانيد. تا از ممان ترار رفتار شود.
'فرجالله'

## منتصرالسلصغنه، فرجالله (الحسينى)

Y4

 فيمابين ملاقات اتفاق نيفتاده امت ولكن اتحاد انكار و وهدت نيت ريت رابطةٌ معنوى امت كه از هزاران دوستى و آشنايمى مسكمتر امتا


 در مصر تأميس كرده و خدمت ادارأه آن را به بنده محول نمودهانـاند.






 عريضجات مذكوره را به جضرت مالى توصيل نمايد. اين امـت كه به مـقام مـصـادصت
I. بيـّكار امور مولتالدوله بود.

نامهعأى دوران مشروطيت
برآمد كه از هيّت و حميّت آن مشدن وطنبرمتتى اين خار از مر راه ايرانيان مصر برداثـته شود.
همواره مترصد صدور رقيمبجات و رجوع خدمات هستم. باقى ايام همت و حميت

فرججالله المسينى'

بادامچی، محمدعلي「
YD $\qquad$

ITry شُعبان ry
نـره دويم
حضرت مستطاب اجل آقاتى تقىزاده روحى فداه
پس از اهداه سلام خالصانه و ايفاء ارادت صميمانه عرضه ميدارد ــالبـته خـاطر




 حضرت مستشارالدورله و ديكرى توسط حضرت مار مالى حـضور سـاير مـنتخبين مـحترم عرض شده و اما جواب تلكراف توسطلى ديزوز رسيده. ولى جواب تلى تلكراف حـضرات عالى و مستثـارالدوله وصول نشـده و موجب نـكرانى و افسردكى كـئته
 ملاسظه فرموده جواب را دادهايد و اينكه در تلكراف سـابق حـضرت وـر مـالى و جـناب
 عالى به مهو نظأر ملتفت بودهاند و مهو اين امت كه نظار مادهٌ هيجلدمر از نظامنامه را

خوانده و چجان فهميده بودند هركس در دورة اول اكثريت تامٌ داشُته باشـد حـاجت بـه انتخاب دويم ندارد.






 خواه در اطراف اكثريت تام ندارند و عدّهْ تعرفهآى آى

 la49 رأى انتخاب شدهـ
 آذربايجان مى باشند وكالت اين نقطه را به ساير جا جاها ترجي
 ترجيح داده جواب مساهد به انجمن نظار دادند.





 كه لياقت داشُمته باشند انتخاب نمانئد.
اختصاراً عمل انتخاب دوره: دويم آذربايجان به واسطة تكاهل اطن اطراف معوق مانده و و

 آن است عاقبت امباب مرافكندكى آذربايجان فراهم آيد.

نامهاى دلدان مشثزوطيت
وضع شهر و اطراف، آنكه امر و قراجهداغ است امالى امر از تجْار و اصناف از ظلم
 اجلالالملك را تصويب نموده كه به امر حركت كند. از نقدان امسباب و مقدمات تاسال

 مشكين مـم كه حالث معلوم نقطه [إى ] در آذربايبان كه فی الجهمله امنيت دارد فقه مرافه و تـوابـعش هست ور ور وكلاى ارومى سركت مستثـمالسلطنه را به ارومـى تـصويب و تـبول نـمـىكنـد. أجـمالاً آذريايبان قابل توجه اولياء امور و ارياب حلِّ و و حقد مى وباشد كه زياده از اين ماندن اين



 وجود جناب ثقة الملك كاركذار است. الحق از وظيفهُ خدمت خـرود آنى خفلت نكرده در هر موقع از تمذّيات ممسايه جلوكيرى مىنمايدا
 شـه و ديروز مجلس فوقالماده تشكيل و قرار صصحيسى كذاشته شُد و امـيد الست كـه
 جناب مساوات رالازم و واجب است است كه به ايـن امـر مـقدس عـعـف تـو جهى فـرموده درصدد تهيةُ اعانه و كتاب باثيد.

 و آتا ميرزا رضاخان با سلام بندكى مزاحمم مىباشم. آربان حضرد علمى ـمحسدعلى بلدامجى

ا. ظاهراً مراد اسكندر سردار مفنمب ساكم اردبيل است.
r. + آثا.

## معناز|l

Y7
ITYY
 وطنیرستان إيرانى تا يك درجه عـاصل شـــل و جــناب مسـتطاب مـالى بـه مـلامت و تندرستى به مقصد رسيديد. اكر به قلب مباركتان رجوع بفرمانيد احساسات روسانى و مكنونات قلبى بنده را درست امتنباط خواهيل فرمود.
 جناب مستطاب مالى را آنى از مذ نظلر دور نكرده و در تأييد آن دوست مسترم و وجود مغتنم هريكى به اندازة: خود كوشيلده است. سالت ساليهة ما سحكم كسى را دارد كه از خواب غفلت بيدار شـده و تافله شب را تاريك مىبيند. اكرهیه ورت بركثته و كوهى برطرف كرديده و افقى بيدا مُده و

 شـده. با وجود اينها يأم در دنيا صين بى طريقتى اسست و اميد را نبايد كم كرد و هرجا اميد به زمين افناد از مهان جا بايد فورأ أز سر كرفت. در هرصورت ور وقت خـيلى تنك استت و بايد كاركرد.
مشكل، اوروبـا و مـغموصاً بـعفـى از دول نـرنك مسـتعد آن بـاشتد كـه وتت و مسامده به ما ياد بدمند. بدبتختانه دواير دولتى ما تا حال طورىى بوده است كه هركز كسى
 ديكران و مقصودبان را به توسط برايد ادا مىكرديم. ولى لايهه و نوشتجات بى امضا را
 فرمود.
جـان كه مسبوت مستيد دفاع از انتشارات بـىمأخذ و تـهمتهاي بـرغرض تـهذيب عقايد در فرنك خحيلى لازم است. در اين باب مم تا يك درجه اطلکع داريد كه هقفدر تا

ا. عكس اين نامه در נادراق تازهياب مشُردطيته م r. اصل: غانله.

حال مساعى لازمه به عمل آمده است و اكر اولياى امور بهدقت ملاسظه بفرمايند و به












 موتع اجرا بعذاريم.
به عبارت اخرى مبلاً يكى نفر معلم سقوق و مؤسس تواني


 شود)، يك نفر مستئار تجارتى برای وزارت تجارت، يكى نفر معلم توانين نظامى برا براى



 مأمورين دول خارجه در محل و يا در خارجه رجوع نكنند و در انتخاب آنها ملاحظات آلات لازمه را به عمل آورند. به اين معنى كهـ


 ثُانياً در باب مقررى و مواجب آن آنها با سفراى






 خودشان است (ترار مقررى مسيو بيزو را در طهران دادهاند). به عبارت اخرى انرى مقرىى كزان را در حق كسىى كه هنوز انتخاب نشـده معين و وعدر در در نـر نكنند.


















 لز مسلمانهاى تربيت مــده و كبرها مستيتخدم نمودي خود معتقد مستم كه درمت ادايى مطلب
 عرض كردم تذكار و مـايد اسباب تأييد خيالات خـين خردتان است مندالضرورهه هر خدمتى در تسقيقات مـلمى و تـرتيب ادارات وفـيره لازم بـامــد رجوع بفرمايند.

 طرف آنها معطوف نمى سمازد.



 از دركاه الله مسئلت نموده و قربان آن دوست عزيز مسترم مىيموم. عبدالمسد
'تربانت شوم
 مذاكره خواهد نمود.
 در مكاتبه مستم و ذكر خير حضرت مالى مى شود. زياده هربانت _عبالمسد

سواد رايورت سه سال جبل سغارت باريس به وزارت امور خارجه
حالت امروزى ايران خيلى به وضع مملكت روسيّه در ايام ملطنت الكساندر ددبم

جذّ امبراطور سلليه شبيه است كه در مزار و مشتصدد و مُصت و ر جهار امبراطوريّ بود

















 است هه هيز است. البته بى ملمى ديروزى و مدم مادت امروريى در اين نوع كارهـاى
 كه مقاصد ملم از يـي برود و و ندامت نياوردي




 صدى يك مم براى تثـكيل الوترىى آن حساب نمايند. بها اين معنى مالى شـش مليون














 استقراض به دولت مليه و اسهام آلن را در داخاخله به خرج بـر بدمند و به مهـ بفروشـند.

در سه سـال قبل كه اين رايورت ارسمال شد جوراب دان دادند كه به وزارت ماليه دادماند و بعد ${ }^{\text {¹ }}$ دوستان نوشتند كه لاترى هم شر





## صولتالدوله قشُقانُى، السمعيل「

YY

ادارة تلكرافى درلت ملية ايران

IYYY رمشنان تناتوى نيل
خدمت باشرافت جتاب سستطاب (\$8اى تكّىزاده دامت بركاته
در آباده جند تلكران صرض شد. البته بولتيك مقتضى ملاتات و ورافرافرازى نبوده جون

 الست.


 شادم فرمانيد.



## صولتالدوله هششَاني، اسمعيل’

YA
ادارأ تلكرانى دولت مليٌ ايران
از شيراز به طهران - نمرئ
به تاريخ
خدمت جناب مستطاب امجد عالى آلاى تكّىزاده دام اكباله
تلكران جوابيه زيارت، از كسالت مزابجتان بر كسالت روحانى ما افزوده، عاجلاُ به مردهُ
بهبودى مسرورم فرمائيد. كسالتت كسالت يك أيران امترا



بسكه كفتم زيان من فرمسود




 امتبداد فوق امتبداد امست. رياست مشروطه با شواى نفن و خود
دارد.

از بنده مىكذرد ولى فكرى به سال ايران بغرمائيد كه زسحمات و خورنبهاى جـوانان

 شـايد نيست ولى مانعى كه دارد هارهاى ندارد. از شُدت فصه زياده عرض نمىكتم. استعيل ديمالم

Yq $\qquad$
از تارص معردض امت
فی TYYY شهر شوال
 مشرف شود

فدايت شوم

 در اين ايام مبارك تلغراماً به جنابعالى تبريك دادمـى ولاكـن بـرایى هـارهاى مـلاحظات معذرت ميخوامم.














 خزينه ملت و دولت نفع آورده ويس تونسـولكرى قارص










Y. كذا = بليط.

1. (= باستبورت).

نفر اششفاص مفتحغر مست كه در هر ماه صلد مناط بلكه زياده مواجب كرنته و بمضى اوتات به تارأج بيجاره ملت مشغولند. ضرض بنده به سضور مبارك صرض داشتم. مـرجــند بـه شـرف زيـارت بــنابمالى


 تارص هم مرحمت فرمائيد. و اكر مركار آتا مشهدى مــعمد نـقى صـادقاوف در آنجـا بــاشد عـرض مــلام .مشلصانه رمانيله و از بيوفايى جنابِ مشاراليه كلهمندم. زياده تصديم ندارم.


## 'ناشناس'

$\lambda$.

IYYV تاريخ شُب نوزدمر شهر شوالالمككرم حضرت مستطاب آكاى تكىزاده دامت بركاته

تربانت كردم استدامت صست و اقبال آن وجود مسترم را از دركاه سضرت كردكار



 صدد عستند كه ستتى الامكان به اين اهلان اثراتى مترتّب كرده و مصملها ترار بلهند كه


「. ظ. ظ رئيس انجمن ولايتم.

به انجمن آورده محرمانه به آقا ميرزا حسين داد كه ملاحظه نمايد و مشاراليه كاخذ را نكاه





 هم اعلان داديم كه كاغذ سفيد است



 نيست تبريز آدم دارد. ولى غرض نكذاشت كه ار ار را التتخاب نمايند.



 سليم كه در نظر عوام خيلى نفوذ دارد اور را با خودتان متفق نمائيدكه بلكه كار را از يـش ببريد.

 اجلال با تلفون به آقا منيرزا سسين درحالتى كه خخردم باى تلفون بوده كغت كه در [نزد]
 كه خيلى ديدنى است. غرض يكى بارتى كه اشتخاصس اين تبيل كسانند تشكيل شُـده براى تضييع حضرت مالى.

1 ا ـعسيبنقل نو الب.
r. تاعدةً نوبرى منظرورست نه شبيخ اسمعيل مشترودى. †

「. r. هند كلده ماند.

كامساى دوران مـروطيـد
لهذا انجعن و ميئت موتتى مجبور شدند كه از آن سفيلد مهر توضييهات بخوامنذ.








اختلان را فيعل دادن و رفع نقار نمودن.






 نظر نمى آيد. باز تكراراً عرض مىكنم كهوطن در خهر، مباينت و دريّت در سكم امروزى براى









متالفف دين و آثين است نوثّته و نشٌ داده. مردم از ملاهـظة اين مقاله به هيجان آمده ازطرف انعهن به ايالت اظهار شد كه به موجب تانون بايل روزنابه توقيف و مـليرشُ

تحت استنطات آيد.
از ميرزا ميد سحسينخان' روز شـنبه به حدليه وعده كرظتند كه حاخر شـده امتتنطاق بشود. ردز شننبه را به طغره زد كه از ممن به روز دوشـنبه وعده خخوامستهانل، در مو عد معين
 خواستحار [شدند]كه مبادا يا به بانُى چناشنده [شود] و يا فرار نهايد. لهذا - لكومت توتَف مشاراليه را از مشالار مئيد خخواستند و شـب يكثـنبه در نظميه توتّفـ شـل و روز دوشئبه برسعسب موهد در مدليه ساضر و ازطرن انجمن و ملت آقا ميرزا محسين وامظ مدهى العهوم و طرف سؤال و جـواب كشت. بعد از آن كه اقرار نمود
 صراحتت مابل تأويل نيست. مقاله مــنالف مـذهب. تـانون در حـت مـقالهـاى مــنالف مذمب -حذى معين نموده بايد اجعرا باشد. مشاراليه بناى عدم تبول قانون مـعلبوعات را كذامتته كه در هنكام امتبداد نوشته شدهه. او را مـم ججواب دادند. و آن روز امستهلاق ناتهام مانله به روز سهشمنبه كه امروز بود كذاثـتنلد و صبح كه قرار بود ساخر عدليه باشـند خود را به تـمارض زده و سحكيم مـريفشانه سـركيس تـبجويز



 كه مىتُوامند با اين ترّهات و بففنكيّات باز يكى انقلاب بزركا در ايران برصا نهايند.
 و إز نفوذ خارجی و بسران مملكت و تهذيب انـهلاق و فـيرذلك در روزنامه بـنويسند

 امثال آنها امست.


مطلب همان امت كه حضرت مالى در شبهاى آخرين فرمودهايد كه اين بى قيدان ر




 ديدند.




 و تا حال قريب دوهزار سـواره و دو نوج يـاده با سه حراده توب فرستاده بازهم در تدارك

هستند.
فردا را جناب سعدالممالكى كه قرار بود به طرف تراجهدداغ برود و موقوف نمود با دويست سـوار به طرف سراب حركت خواهند نمود. البته اولياء المور تمام هـّثـانـان را به


 دو روز تدرى قزاق و سالدات برايى امنيت و سفظ حقوت اتباع به اردبيل خواهند اهند رفت.



 مشيرالسادات و حاجى سيفالعلماه و آقا شيخ سليم و آقا ميرزا حسين و آقا ميرزا محمد

ا. هـنين خوانده ميشود ر استمالاً باطنى منظورست.「. تـابد: سردار بهادر.
r. اص. اصل: استفاسیى. f.
 ستماً انتخاب خرواهند شـد.




 كه در غير موقع استعمال مىكنند آزادى را در شرب مسـكرات و الماعهُ منهيّات و نشر
 مشامشان نرسيده.
در مسـلةُ ترانزيت كارخانه تاسال كرارأ هه مكتوباً و هه تلكرافاً اظهاراتى ثـده بـه جواب موفق نكـتهه. استدعا مىنـانُيم كه بذل توجهي فرموده بلكه كارخـانه از باطوم عبور داده شود.
و درخصوص كربلانیى رسيم تزوينى هم عطف مرحمتى بفرمائيد كه مشـاراليـه از

 برات حاجحى على عباس را هم مرتوم بداريد رفع نكرانى باشــد
 كه ماندنش صلاح نيست. ختم عريضه را با ادحيُ خالصانه و تشكرات صميبمانه تمام مىكنم. مخلص

تربيت، محمدعلى'
11 $\qquad$

قربانت كردم ا. نتوكهى اين ناهـ را مهندس ناطن به من داده و متأسفانه جون نتوكيى سباهرنع است مفدارى از كلمات نانوانا به نقطهحين آورده شـد

## نامماى دوران مشروطيت


 رساندم.
 نوقالعاده عصبانى شدهام. كار نكردن رفقا و سستى آنها ديوانهام كـرده. مـيجّكس كـار
 فايده ندارد.




متأثرم.
روز شنبه كه رفتم اول تلكرافى نوشته به نوبرى كردم كه جند روز قبل كفته بـودم عمل نكرده بودند.


 نـى
 بارى خودم رفته به هيـتت رئيسه كفتم بايد امروز شد اشـخاصى جلوكيرى دارند. من هم تشـدد كرده بد كفتم. رئيس مجبوراً از من دو دو سه روزه وقت خواست كه جند نفرى جمع كند يكى حسعتى بنمائـيم و مؤتمن الملك خيلى جلّ داشت در مجلس علنى خوانده شود و خيلى در حق آنان بد مىكفت. مبجلسى مبارتاز من و و حيد و نصرالله و رئيس و مؤتمن و ميمين ' و مؤتمنالملك

 دهند. اكر به من دو نفر بكويد استعفا مىكنم. من كفتم كه من و بيست نغر خواهس داريم

[^6]
 مستشار خيلي مقدمات مبرد و ...' זخيله هـه تصديت كردنل. من رد كردم. بالاخره كفتم فردا اكر خوانده نتـود در مبلنس خخواهم كفت و مسخت ايستادكى خواهم كرد ولو

 المتعفا مىكنم. بالانخره ترار شد فردا كه هنجشـنبةٌ كذشته باشد تبل از انعقاد به كمسيون عـرايـض فرستاده بركردانند در مبلس خورانده شود. صبع زود از بازار جـواب مىرسد كـه اكـر همهو كارى شود يعنى تلغون مىكنند بازار را مىبنديم. ذكاءالملك استعفا داده خانه|ش میرود. بالآخره رفته آررده ترار بر اين میش شود كه به كمسيون بررد. بعد مى.بينم كه كمسيون كه رئيسش شيّيخ رئيس امست برمىكرداند كه
 من هـم فوقالعاده ججذ به سخواندنش دارم. تا جهه شود.
 رفتم. رسيل، معاضله من آموده بوديم. بعل از نهار اظهار كردند بايل كابينه عوض شود. "مبهدأر رُيسِالوزراه، ميهين و مـتشم ر معاضد وزير هست تلكراف ... مسرش به تر ... نكفته من كغتم فير از مسهدار هركس را بكوئيد مىشود فير از او. خيلى اصرار كردند جرابي ندادم. مردار اسعد كفت وثوقالدوله ريُيسالوزراه، ميهدار جهنگ باشد. باز قَبول نكردم. بالاخره ترار به بجلسه بعد شد. خواستند به خانه من بيايند نگذامتم. شخانه رسيلا رنته
 هیه شود.
آنجه استنباط كردهام اولاً شها كع فهميدهايل. اسدالله ميرزاّبا تمام اعتداليون بـه راسطهُ عينالدرله ر فـرمانفرما بـل شـبده أر را بـل مسى دانـنـ. تــعريكى از آنـها نـيست. اسداللهخان هـم آمده مىكويلد ناصر تا اين كابينه هست نـهـى آيلد، بـايل مــهـدار بـاشـد.

「. در مردو مورد نفطهجين در احل است.

ا. . بك كلمه نانورانا. r. شُهابالدوله.

اسعد راضى مُده كه سبهلار و مستشار ر مهتاز باشند ناصر بيايل و سودد بهزو كابينه نباشد.
ولى آنهحه من استنباط كردمام مسفير روم اين دو نفر را بامم آشتى داده و بـعضى
 مبجلس مم بد مىكريد.
هند روز تبل مـم سـردارين و بعضيها در خانه حلاماللدوله كه ضد مين الست بردند.



 درصورت المكان به اسالمبول خوب مى دانم.
 وثوقالدوله قضض سوالذُ سقوت تقىزاده را الز مبللس مابق داد من دادم قبول، فلان سرف را زد. اكر اجازه برای بول امـت آن را بدهيم. من كـغتم بـراي بـول نـيست بـايل بـيايد. مؤتمنالهلك كفت روزنامههاى خارجه بد مـىنويسند. رفـتن فـلانكـس خـلان تـانون مشروظه امست. بايد شخوانده شود و شخيلى جلذ داشُت كه رفع تههـت شود و ابجازه خوانده مود. برعكس ديكران كه بازار نشر دادهاند.
 باشُد به نظر من به سر كار آمدنس خوب نيست. اكر شما به نظرتان خوب مى آيد تلكراف

 مصهدهلى متصل دركارنل به طهران بياورند. نهي دانم ههه بايد كرد. هتى امينالضـرب مىكفت يكى از مستبدين خانه من آمده اظهار كرد كه فـلان كس را شـهـا خـرا در ايـن خصرص كهك مىكنيل.
سردار امععل بكلى خراب شُلهه يهرم را منجبوركرد برود با معزالسلطان آشتى كند و روى ممديكر را بيو سند. اكر در اين موتع شما در اسلامبول بوديد هخيلى كار مىتوانستيد بكنيل. وقت يست مىكذرد. فرصت نداشُتم مغصلاُ بنويسـم. كاغذهاي بجوفى از وسيد ر

# 'ـــيم امست. بعد از عزل شما را ... 

## تربيت، محمدعلى

## AT

شـنب هr ذيتعد.
دوشنبه اول ورود من به مجلس نوشُتم به رئس. ججابب رئيس امت فرستادم بيينيد." * * *

خوامش دارم بعد از مـجلس تنــريف بـياوريد در هـينت رئيسبـ تـا مـراتب را بــ جنابعالى عرض كنم. jorkin

اكر جنانجه امروز خوانده نشود بنده مجبور مستم سؤالى از هينت رئيسه امروز در مجلس نموده و بعضى حرونهاى لازمه بزنم تا اكر حلت قانونى دارد بفرمايند و الا بعد از از محمععلى انقضاه مدت اجازه جهه فايده خوامد داشهت.

## تربيت، محمدعلى

## $\Delta{ }^{W}$

「 آلا ميرزا رضاخان
قربانت كردم

 يا بعد به توسط كسى طهران ارمـال داريد، واكر آمديد البتهكتابها را تبل از وتت صندون


## نامهالى دوران مشوزطيت

كرده مثل تجارت. اكر زنجان امن باشد ارسال داريد، والا يشش كسى بكذاريد ارسـال
 ممشيره: آقا' مسلامت هستند. بندهزادادكان مسلامتند.

## قربان سـا

مستمرى بارسال و امسال [را] از مؤتمنالسلطنه بكيريد و از قول من سخت به او


قربان شُما ـ محسعلم
با مستوفىالمهالك و فرمانفرما درخصوص قتله و خيال خلاص معزالمسلطان دعوا كردم و مستت كفتم. فرصت ندارم بنويسم. * *

## به توسط جناب مستطاب آكاى آكا شيخ محسالكا

 رسيده و تاكنون در مجلس خوانده نشده. خيلل اسباب تعجبب امبت و علت نامعلوم.

## ITYV تامههایى بيتاريتخ روز و ماهو سال

## ابوالحسن「

A
[iryv]
تصدقتان شُوم

 روزكار مصون، دشُنان و بدخواهان را ذليل و نابود فرمايد، بيمنه و جروده.
 هيزى كه باصث افسردكى و دلتنگى مىباشد دورى از فيض حضور حضرات عالى است.





 مشاراليه آتشى در آن صفعات روشّ رون كرده و بلايى به سر اهالى بيجاره آورده كه ڤلم از شـرح آن عاجز است


 دارالفلافه نكرده و به اعاده نظم و امنيت ولايات آذربايجان علاج فوريى نفر نفرمايند بر بر اين








 ورود طهران فرمودند جون موتع مىكذرد اكر اندك توجهى مبذول فرمائيد ماية مـزيد


[^7]مشهدى حسنآقا و ماير آقايان و مـممسلكان مــتحرم حرض بــدكى نـهوده و مــلام مشتاقانه مىرسانم. زياده جعسارت نمىكنم. صرض ديكر اينكه جناب اجل آقاى مسيد حضور دام امباله ازبملة امسغاص ساكت
 معتضى رأى مباركى باشد و بذل توجهي در سق ايئان بفرمائيد باحث مزيد افنتشار اين هاكر خوامد شـد.
به تصعدت هلكر جاننخار -البوالمسن (مهر)
كاتب صريضه مصطغى صدقالسلطان نمى خواهد كه اوقات مـباركة آن دو وجـود
 نموده و به حرض سلام حاكرانه و و اظهار مراتب عبوديت ستجباسرم و بيوسته انجام اوامر مباركه را حاضرم. ديكر حرضى ندارم.

## 

$\lambda \Delta$
[HYY]
قِبِبان وجود شريفت كردم $\quad$ اميلوارم انشاهالله وجود مقدس جناب مستطاب مالى را ملالى نبوده در نهايت صحتّ و امستقامت مى بابشد. اين كه بعد از تشريف بردن طهران انه الست كه اغلب روزها اطلاع كامل حاصل است كه المحمدلله در دارالشورى كبرى مشغنول

 معدس و مسترم خودمان را از دركاه ربّالعزه مسـئلت مىدارمر.









 بلكه انشاءاالله به اين اقدام خير بجنابعالى امباب خوراب ميب كار در اين امنت كه بنده طهران نرنـهـام

 يـيت و دو تومان مواجب دارم.
 ندارم. شميشه كتباً و تلكرافاً متتظر فرمايشانم. كـربانت -السعالله

خدمت جـاب آقاى آقا ميرجوِاد حرض مـلام و ارادت دارم.

> دواجی، على'

A7

تربانت كردم




نمودم تشريف نياورديد. وتت سركت خخداسانظى نفرموديد. البته مبلكل بنده را تطعمياً
 در اصلاح و استقلال مملكت مى شودد.








 راضى بودم كه بكشندم خلاص شُوم.











 بشوم. ممه رختخخاب بردند متتكف شدنده بنده از در آنجا آنا صبور نكردمر. إينها مسنله امتكه حضرت عالى همه را مسبؤيّ. ديدند اين نثـدـ، نكرفت، كفتند



 وجدانى مى دانستم كه بروم آنجا از تمام كارهاى آنبجا عطلع شده و و نگذارم بُبن طبيعى






 از آن باشد. حكومت بم هميثهـ بنده يقين كرده بودم كه روسها خردود



 اينها كفتهام كد باباجان بنده نه طالب وكالت طهران هـستم نه تبريز. مىكويند زنان خرد را

از حضرت هالى انصاف مى خوامم ملاحمزه، سيفـالعلما، مشير السـادات براتى

 نموده به بازارها نشر كردرهاند كه اينها اشخخاص تابل لايق وكالت طهران هستند. آقايان ابداً در اين خصـوصرها

 ريختن خونهاى جوانان متحمل اينمتبيل ناكواريها بشـود. بارى همهُ اين خرافات از هه مأخذ وكدامين دهنها بيرون آمده و بايد بيايد. حضرت

مالى بهتر مى دأنيد. تمام كلايةُ بنذه از سضرت مالى بوده كه شـما جرا بايد به اين درجه
 زيادهروى نمودم.
اوضاع تبريز كمافى السـابق از مـجراى طـبيعى خــارج، تــام ادادارات شــــلوق، تــام سشرات در محور بیىاتونى حركت مىكيرند. در تمام نقاط در كار اخراض





 محبوسين جلفا باز ممانطور متتتند. يكى تلكراف از انجمن ايالتى در مدم مداخلة

 طهران حتى المقدور در سق ايشان اقدأمات فرمانيد كه بنده هـارها


 مى فروشم بعد از مراجعت خانه ديكر خوامم خريد، اكر بـغرند والَا تـدرى عـزيمت مشكل است.


 براى احدى صرفه نمىكند. مانع شـخصى رياستطلبى ما را به خاكى سياه نشاندهـ

 الماج على لواجمى

## حسينقلى خان'

## AY

[irry]
تصدق وجردت شوم



 جواب باثمم. معلوم است التفات خوراميد فرام فرمود.









 : كافذى نوثته است. البته او را مم خواميد نهميد. زياده جسارت است.


## نامهاى دوران مشروطيت <br> سسردار مفخم كشيكچىبـاشب، لِيسكندر (حاكم اردبيل)'

人A
[iryv]

 مسافرت و حكومت اردبيل يـش آمد. متأسغانه حركت نهودم و جحند روز است است كه وارد




 خود باشند.
بنده هم بعد از ورود با هزاران زسحمات و تدابير از اين اتحاد و اتفات اينها جلوكيرى



ثُمرى نبـخشـد.
ولى صيب كار در اينجاست كه مجامدين قفقاز به نوحى با مردم رفتار نمودردهاند كه


 يك درجه مونق شـدهايمـ

 به امور حكومتى و رفتار مجامدين تَفقاز كـه خــودتان بـهتر مـيـودانـيد بـيشـرفت المـور

ا. به استناد. مهر بشـت نامه. الصـل نامه نزد من الست Y. ظاهراً منظور سـبد جليل اردبيلى است.



 عرضى ندارد.

محمد طاهر تنكابنى (ميرزا)'
18 $\qquad$
بعد از استعلام از سلامت مـزاج شــرافت المـتزاج قربانت شُويم

 مصانب شريك و سهـم مى. شميران خراب و درب خانهاى بوليرست مملكت خرابكن نموده كه حالت صبر و ترار نمانده.





 جمعى از زنان را مجروح و مضرورب آنـا








تامسماى دوران مشروطيت
زنجير كرذه برده محبوس نمود كه منجمله از آنها برادر جنابب آمَا مير مماد و جسرعموى
ايشان مى مباشـند.
و در كجور هم ميرزا داود كماشته سيهدار و فتحالله خان سركرده خواجحوند اجماع




 الختشاش در ولايات چيز ديكر نيست.




## تامههاى سـال I IYYA هـجرى قمرى

## محمدگلىزاده، جليل (مدير ملَا نصرالدين)'

## لـوست مكوم سيد حسنآها حفرتلرينه

اولأ فزصتى فنيمت بيلوب جنابكزه سلام يتوريوم. هابيله ميرزا محمدملى خان و سيذ جواد آتَايه سلاميبى يتوركز.





 بولماق و ايرانك احورالاتينى نيجه كه لازمدر يبلمك. ميد جوادآٓآ ير كتاب ايسته ميشدى -كوندرديم.


فاين افندى نك دهاىوار.

نامهمايى دوران مشروطيت
مؤ يـالامسلام كاشبانى (مدير جبل'المحين)'
91 $\qquad$

روزنامٌُ متدس حبلالمتين كلكت

F مديكل كالج استريت نمبر


افوض امرى الى الله صاحب حزم و مآلانديش ترتيب ايقان بر آن استمالات نموده درصدد علاج هر واتعه قبل از وتوع برمى آيند.
 جلوكيرى از هركونه صخالف قوى بنمايد استمالات بسيار وخيم مى مورد و با وضمع مالية



 نهوده و سياسيكانه جلوكيرى نهايند. استمالات سياسى كه يسشامدهاى اين هـند ماههُ داخله و اقدامات سـرّى و عـلنى خارجه ايران را تهديد مىكند دو نكته باريك است
 ستق ايران نمودهاند.
(Y) رسوخ و نفوذ روزافزون يك طايفه به امور لشُكر و كثور و شواهد خـارجى خيلى

ترغيب مى نمايد.
 بيدا كند ماحى استقلال ايران خواهد بود. و مريك از اين احتمالات داراى ممان فايده

است كه همسايكان خوامتتهاند.




 استقامت تتواند ورزيد. واين مواد دلخوش در كن را دا دافع آن احتهالات توى سياسى نتوان قرار داد.

 ملت و دولت ملوم نخواهند بود أكر مانند ساير ملل و دول متمدنه هو مئيار و بيدار بار باسزم و عقل رفتار و جداً جلوكيرى از محتملات سياسى نمايند.

 داششتن تشون امروزى دولت است الز تمام ايلات و و عشاير و طوايف كوهي


 رنع و احتمال (Y) اين است كه يك طايفه را آن تدر در امور لشكـرى و كثـــورى

 أز روى علم و لياقت و تابليت داده شود



 معابل يكدكر نگاه دارند تا از خوف و رتابت يكـدكر بــه خـيالات دور و دراز نـيوفتند.

خدمات وطنيه و اسلاميه راخخواهانيم.

## غهارى، عبدالغفار

## qr

36, Queen's Gate Terrace
S.W.

بـ تاريخ YO ربيعالثانى [ITYA]

## (محرمانة)

 ولى در اتهام تفصيلاتى كه سابقاً مرض كردم تصديع بدرين مردين مختصر را لازم مى شمارم.





 به تعريكى مبفارت روس در ايـنجا و وزارّات


 مردار اسعد و سبهدار اكودتاىه دومى ترتيب داده موتأ أين ترتيبات را الز ميان بردارند و غيرها!
جند روز قبل مقالةُ مفصلى در ججواب اين لاطانلات نوشته و به ديلى تلغران دادمركه جاب نهايد. آكرجه بعضى از جاهاى مقاله راكه برنيشدار بود انداخته و مختصر مقاله را

$$
1 \text { = = لمينكتون. }
$$




 اسنادات روسها را بنمايند.1









> كاهمى وصول حرايضم را مرتوم داريدكه مطمنن از وصول بشوم. قانعم.

## انجمن ولايتى كاشان

97

شير و خحرشيد
انجهن ولايتى كاشـان
تاريغ 4 ثهر بجمى الثالي IFYA
خدمت جناب ... ' 'آلا سيد ختن تكىزاده وكيل محترم مجلس شورایى ملم
 و اتتباصش بوده. در سلطنت ناصرى و دورهُ مظفرى مكرر استعلاد براد براى دمتكيرى او آمد

به واسطهُ خيانت مأمورين دولت موفق به كرفتارى او نشند. بلكه مأمورين مم اموال رمايا






 كستن داده آبروى دولت و ملت را ريختند.
















 از مر شب تا صبح در سنگرها و بالاى بلندىها به جميع رجالل بزرك ايران كه در

راه مشروطه خدمت كردماند دشنام دلدند. سمله به خانْ دوام ديوان رئيس اجرارالى حدليه


 با استركنين مسـومكردند. يدر و بسر در دامان يكديكر جان كندند و فرياد آب كردند. عوض آب قنداق تغنك به آنها زدند. خانْ حاجى سعمود را خراب [كردند] و سـه روز آب بستند. اموالش راكلاً فارت كرده آتش زدند. يدالللن نام را بعد از صدمات زياد در ميدان عمومي بيست نفر با او لواط كردند. دختر
 زياده از صد هزار تومان اموال فارت سنكر مجاهدين شليك نمودند. مجدد يك نفر مجاهد را مقتول و و يك نفر را مـجروح نمودند. جميع اهالى را تهديد به قتل كردند. جهار روز قبل از شههر خارج [شُدند] و مجدد

دست بـ فارت دهات زدند.





 بيدق آمد محرمانه تعليمات لازمه داد و ر رنت.




 يك سال است هرجه خوامستم به كوش مصادر امور فروكنيم كه اين كار ـكايت

 حدود مصحو و جميع اماللى مرحوب اين شُرير متّال شُدند. ديگر مصادر امور مختارند انجمن ولابدى كالهان

مهر بيضى

## شهرستانى، هبـةالدين

94
از لجف اثشرن
\&

## بسم اللبِ الرحمن الرُميم

السلام على يا سيدى و مولانئ الاكرم و رحمةالله و بركاته

فدايت شوم باكمال اعتذار از اختصار و اعتذار عرضه مى دارم كه مراتب اخلاص و و مودت بـياليايان
 وجود يكانهُ مقدس و توغيتِ انجام كافهُ مهام بر مرام امكِّ.
 بغداد و طبع آن مستقلاٌ و در خـنـ مجلة العلم شايعاتى بود از اين ناسيهُ منحترمه، لذا



 صانب منخدوم را نسبت به مياست كنونى وطن و و حالت حاضره قوىتر مى نمود و و بسا بود كه روابط دايره: روسانيه را با اداره ماميه شنديدتر مىمـاختى. والله حسبكى و الهت حرره +اتل اللدامين -هبدالمين الشهرستانى

شـاهرغ، كيخسرو
40 $\qquad$
از طهوان به تبريز
IDYA اه شوال
خدمت جناب مستطاب يعاند فرزانه لاكى كوهر تاجى ايران و ايرانيان آكاى آلاسيد صسن تكى زلده زادت نصرته

إحتراماا عرض ميشود

 مالى را در نقاط فرنگستان ميكرفت. تا اينكه سه روز قبل مطلع شُد در تبردز تشريف داريد.






 جانب بئمرده باز رسد.


 مالى در اينجا بهه سوادث روى داده و كار اين كئور به كبا كثيدهـ بنده نتيجه را بجز

نبودن اشتـاص كارى درمتكردار ندانم و أين است كه منتظر هوههه زودتر باز مـقدم مبارك مهفل تيره را روشن و عين سحسودان راكور مازد.
 عرض كرده از تخداوند متعال سهلمتى بازمهاندكان را خواستار امت. ايام فيروزى مستدام. الو كيخسرو شلهرخ

مستدعى امت عرض ارادت و درود واقعى اتلّ را تقديم خلدمت جنناب مستطاب
آَأى نوبر.ى دامت افاضهاته فرماييد.
"رويز،حسين"

## 97

IPYA شوال
تصدق وجود مباركبت كردم




 تلكرانى كه در تبريك انمقاد بـلسنة مـجلس مــحلى لطـفاً مسخابره شــلده بـود روز
 اولاْلازم امست آن وجرد محترم را از ترتيب اصلى انعقاد اين بجلسه كه بنا بود عرض و اطلغع داده و بعد به ترتيبى كه تثببث نموده با ملا-حظاتى كه در ا-خذ آن ترتيب دامشت معروض، سيس رامرت بجلسه را شرح دهد. در اواسخر رمضان رأى به انعقاد اين مجلس داده شد كه روز عيد فطر صورت كيرد.



 نظريات عامه.
ميم اطلاع دادن به ولاياتى كه شـعب داريم براى مشابره تلكراف تبريك كه از تبريز، همدان و كرمانثاه بهموقع رسيد.
 اين ترتيبات صورت وتوع يابد كه يكى مجلسى از مـوم دمر دموكراتهاى مركز از از وكيل و غيرْ









 ما ممينقدر است بكذرانيهم.

 كه ذيلاً شرح مى دهد مبلس بركذار شـد

 ترتيبات إنعاد بود كه بايستى آنها را نيز با آن وتت تنـ تضاديتّ رئشان را با ترتيب جديد مقايسه و رفع نمود.
1.كذا، ظامرأ ننكريسته درسـت اسـت.

به آن المـناص با هر تدبير بود كفته، رايرتها وضيره هم هرطور بود درمت شــلـ و ترتيب را اين طور ترار داديم كه به جمعيت اظهار شود در طهران بنجشـنبه هست كه هـه اين شبعب بايد مهينطور اعجتهاع نموده و هر مُعبه مغت نفر از فمالترين خود انتشاب
 لازمه براى كهيته مركزى نـنهـ شوند و اورات رأى را هم بايد دز صندوقى كذاثته براى آن كه مهلكت رو به ارتجاع است مه نفر از ميان خود امين امتسناب كنيل براى اخخذ رألها كه معلوم نشود منتخفين كيانند.
 عده: ساضرين به يكصل و سمى نفر رميل. تريب هنبهاه نـفر هــم فـايب بـردند. مـبلس

 صدر مجلس انتشتاب [شدند]. آقاى رسولزاده اجازه نـواندن رايرت بـعد از. آن كـه مـليمان مـيرزا سسه تـلكراف
 ضواندن نمود كه عين آن رايرت و صورت مجلس را ثايد در ردزنامهُ اايران نوه كه نردا بيرون بيايد ببينيل. تهام رايرت كه تريب مبه ربع طول كيـيد با بكى مقدمه خوانده مـد. بعد از آن در لزوم و صسحت اتحهاب نطقها شـده رنيس اظلهار كرده كه مُروع به انتشاب شُود. اصضا پهند نفرى را هم كانديدا كردند و ورقه رأى منتشر شده رأيهاى شخود را داده موتع تنفس رميل.
بعل از يك ربع تنفس ورته رأى براى انتخاب سه نفرى كه بايد در نارج آراء اعضا را در سْصوص مغت نفر اخذ كنتد منتشر شـده و رأى شخود را•داده. يس از اخـــذ آتـاى
 مانده بود و بعل رامرت فعاليت فرته كه در تبريز امست و موسيو دكران' مفصلا' به فرانسه


 هون منالفـ ندامُت مهينطر مسكوت مانذ و در نظر آنان سواله به ساير شعبب شـدكه

خيلى اين بلسهه خوب بركذار شد. بطورى كه هيج تصور نمى شد همیهـ بكذرد.
 مى شود و اميد ابنـت كه بزردى خيلى بيشُ از أين كار بشود. آزاه اخخل شده و هنوز من نمى دانم كيها التحاب شدهالد و اين شكل هم خيلى خوب شد كه مركز را اعضاه بطور

 مقابل آن اللانى هم فرته ما نشر داد كه از هردو براى تبرهز فرستاده شده و ازقرارى كه
 بدون اطلاع ما بوده و وسشتتى در تلوب آنها بيدا شده. در ميان مزدم هم بـى اثر نمانده.
 شده و خوب مى خرند. در ميان مردم بد اثر نكرده و امتداليون را به خشــم درآررده و بعنـى شالـى קهارماه جواب مكتوب سـرباز را ندادهانذ. يكى مـىكفت مـيرزا ابـراهــيم تـــى اظـهار ميداششته كه من جواب خوامم نوشت. واتماً جوابى را كه ايشان بنويسند ديلنى است. ترار امست كه يكصد جلد به تبريز فرستاده شود كه به فروش برسد. از اوضاع بحواميد تعريفى ندارد و وزراء را فشار آوردهاند كه به عنوان اصالح كابينه مستيـارالدوله و مهتازاللدوله و وئوقالدوله را عضو كابينه كنند و يقين است كه خيلي بد الست. ناصرالملك هم كه هنوز حركت نكرده و از مسجلس دو روز پـيش از مـجلس و بـه
 ورود تايبالنسلطنه امست. زيرا اكر او بيايل تا هیندى نمى توانذ دست به كابينه بزنذ.


 تسريك كزده كه بكرينذ هحرا ماليه تومانى چنجهمزار از حقوت مارا تطع كرده و ماتحاضريم امتحان داده دانخل ادارات شـويـم. صدرالعلهاه باز اسبابجهينى مىكند. اعتدال حندان توتى ندارد. حال مسردار اسعد

## 

بد نيست ولِى با سههدار آميزش زيادى دارد. روى هم رفته كارها تعريفى ندارد, تا بيينيم
جه شود.

روزنامةُ מايران نوه ترار امت فردا بيرون بيايد. كار روزنامه كير ابوالضياء است كه







 جوادآتا عرض ارادت مىرسانم.

## حسبنيرويز

## "رويز، حسين

## $9 Y$





 جوف را خخدتثــان داده. بعضى از.اخخبار هم درضمن دارد كه مستحضر خـوامـيد شــد.
|. العلىمعمد تربيت و سيد عبدالرزاق.



 ممه هفته منتظر سلامتى بوده حضور آقاى آتامير جوادآآتا عرض آراد رادت میريسانم. حسين برويز

## "رويز، حسين’

91

تصدق وجود مباركت كردم








 در دمت نيست.
الما تاكتيك و هحند فقره سوادهاى ديكر ازتبيل رايرت فعاليت فرقه و فيره را فعلا"







ماير مسائل بهية مكتوب هالى راكه بد واسطة ترتيبات غير منتظره كنونى مـبجالل
 اكرجه رنقا خيلى شغل وكر منتارى دارند.


















 بلِديه را نيز منفصل خرامِمكرد و ازين تبيل حرنها صبح زده حصر تغيير مى دهد.


بسردار اسعد و صبهدار و جند نفر ديكر جمع خوامند شـد

 فرداشب كه اينها جمع مىشوند بداند جه جوابى بـايد داد و جـهطور نتـيجه بكـيرنذ.



 مىباششند.
ازطرفى هم تلكرافى از نجف به اين در نفر آمده كه حركت كرده به نجف بروند. من
 خوب خوامد بود و قبول مم كردند.











 است جه بكند. با اين كرفتارى مستوعبـ

 ملاحظاتى كه خوزد آقا دارند هيز قابلى نيست كه سواد فري فرستاد

 مركز با آن كه امميت فوقالعاده دارد ديشب وتت نشده كه تكليف حركت و ودستورالمـلمل ايئان معلوم مُود.

نامساي دوران مشروطيت
جون مى دانم كه تا رسيـد [ن] ايرن كاغذ كرفتارى به رنقا مبال نـى دهد كه تكـليف



 خواهيم داد. جيزى كه خيلى اهميت دارد به موجب نوشتتجات نجفـ و مكتوبب ديروزى مسـافر

 لازم است هـه يسـت از ماير مكتوبات كاسته به ميكاتيب آن آنجا بيفزائيل.
 ولايات هستند آنها را در آتيه و بزودى تشويقات خرادواهيم كرد. مهر آذربايجان تا يَا نـج روز
 است بهتر هم مىشود. حسين مرويز

استوار، احمد
99 $\qquad$
 حضور مبارك حضرت آلّاى تَّىزاده روحى لهالفداء

آَاى سشظم محترم من $\quad$ با تقديم مراتب فدوتّت و ارادت و استعلام از صستّ مزاج
 رسيـهه و زياردت كرديل.

1. كذا (ظ = أمرابیى).




برحسب دستورالعمل بس از آنكى خود مكرر آن را ترائت نموده و تملم تعليملت






لازمه اخطار نموده و خوامم كرد.




 فرمايشات مالى خود دانسته و بدان نظر میى منكريد.

 نمايم كه اين ترتيب منحصر به مكتوب اخير نبوده، بلكه در كليه مرتومجات مالى اين ترتيب مممول و مجراكرديده امتر در باب شكايات مسيو تيكران حرض مى شـود بنده مـ با ايششان ممراه و مـمقيده

 عموماً و رؤساى مسـول فرته خصرصاً مشـغول كار مىیباشيند وكمان مىكنم اكر بعد از آن مكتوب شكايتآميز خود مسيو تيكران مكتوب ديكرى به سضور مبارك حرضّ كـرده باميند ديكر از سـتى شـكايت ننموده بائـند.

 حضرت قبول نمودند كه ايئان را در اداره: خزانه داخل كرده و عجالتاً ماهى سمى تومان

تحتوق بلمهند تا بعد كه ملإه نماينذ. مسيو تيكران به اين مبلغ راضس عستند و بـعلاوه

 خودشان كغتهاند درصورت فراموم بردن امسباب ازقبيل بودن خانه وخيره خـيلى خحوب




 سوتس رفنتأند.
 شيبانى"
 سستى سابت.رنقا است.

لدارم آنَ را نيز تحقيق كرده اطلعع خوامم داد.
 تلكراف حبجج اظهار دامثتند با وجود اوضار








 صلوة نسبت مىدمند كه در عراق حرب جند نفر عسـكر عئهانيى را الز ميان دو نيم نهوده امست.







 نمىكذارند به اين زودى تهام شمود.














'4ind 11A

حضور ... صضو.ت بستوتلمب.
|Y ذى تمده در موقَ خود ظهورو، زيارت ازم مردهُ ملامت وبود مبارك نهايت خورسندى به عمل آمده ... 「

 اميرسششــت الشاره كرده بوديد ...
 بصيرالسلطنهما و امثال او مستند. به مرصورت بر بعد از اطلامات صيغيسه به يك درجه آسودكى كرديده.
اينكه نجات مـلكت و نيل به متصود را در جـديت و فداكارى در تروبج مسـلك







 بتخوبق نصيب با مىكند.





و خارج از امكان امت مادامى كه دولت و بارلماذ يكى تكيهكامي كه عبارت از يك




 كرد.



 اين براى خلمت وطن عاضر بشوم. افسوس كه امتضاء وتت، مأيوبس از اين آرزويمكرده







 رشت بشود نتيهه در بعلى مرض





 آنجايى كه هاره نداشته و بايد فايده از ممين المالى كه داريم بريرمه، عبالتا مسول بـ

ايتكه همراهكرنهن جراند با خوددمان ـ يك روزنامة خبرى كه ممكن بود با ما ممراه





















 اتفاق افتاده، و از ترار امتنطلاق نظلميه تسريكى يميزم بوده كه اينها به ميناللدوله، فزمانغرما


 استنطلاق الشغاصن هستند و اين مسثله باصث ميل افكار عامهبهكايينغ و تمنفر شان لمز معردلر امسعد و يمرم خضصو صأكرديده. ... مردار اسعد و سبهدار و ييرم ائتلاف كرده و با تمام قوا بر ضد كابينه كار مىكنند.








 بامُيم ....



 كه در آتيه مملكت ما را تهديد مىكند غافل نبوده و هكذا از افكار ديكـاتوريى سـردار ور
 مرداران بيختيارى كهظميرمغغم و سسردار بجنك و اميرمبجامد و فيرى كه در كاشان بودند با ششُصد تغر ببغيارى وارد طهران [شدها







 ساير معاذير نلمسـوع ما ما را ساكت ميكنـند.

 دلهايمان از اين مجازات سققيسندالنه كذلئته بشود و ما در اداى تكليف خوري مسئلد به. هيج وجه تصورى نداريم. ولى مـلن مدم ممرالعى تمام كلبينه درسعيقت حدم اككريتهملنع از يـشرفت نـيال الست.
هيدرشان ههندى بيش با سلامتى وارد [شدند] و هستند. تهام رفقاسلامت و صرض




 دردمان مى خورد. حلا صلاع در در خدعت حالى امتى.


 خرد هالى هم ملاقه بكيرد.


 ميرزا رضاخان مريضهنكار شدمام. معلومكه به خلدمتشان رسيله.
 جـُــت مينصوصاً هرض بندكى دارم. اينكه اين همند روزه از عـرض جــواب كـوتاهى

ا. علىمسعد تريبت د سبـ عبدالرزاق.

 عريضه راباً دماى تونيق حضرت مالى ختم مىكنم.
11A
بعد از بستن پاكت معلوم شـدكه حركت فرمودهايد. درواقع موافق هقيده و خـريالْ بنده شده. خداوند در مقصود موفق فرمايد. زياده فرصت نبود. آدرس مرقوم داريد.

## تامههاى بىتَاريخ روز و ماه IFYA

## زنجانى، شييخ ابراهيم'

1.1 $\qquad$

قربان قلب ستخواه سقيعتجوى انسانيت و تربتيرورت

 راجهع به نفس خود نهجندان متأثريد.كه از ترابع امور نوعيّه و نكبات و خحطرات وطنيّها



 فزون است كفن نتوانكردهـ، مكر درد يكى است؟ نه واللّه؟


 رزنبجانى، و بإكتر به ههر ابراميم مهور بُـده است. Y. ك.

الما در باب آقاى سردار اسعدل: با اينكه بنابقاً به كمند حيله بندثن كرده بـا طريت






 حاجى آتا" واتع شد.

















 ه كذا.
 نعش و مذمت وكينه و حداوت درياثت ميكنيم!
 كينهجو منالمستبد الى وكيل المجلس كامى نسبت طلب نفوذ منـخصى وكـامى طـلب سلطنت ميدمند و ممه نحو الظهار مداوت ميكنند، باز ايدهماللّه دولت و مـهلكت و سرّيت ابدا" توهاثى بهجز آنها ندارد.







 a مشررطبت امست. مستبدين و ارتجاميين و مسركين و متتحركين و ثـــياطين أحـنى مـتـتبين شـرع و


 كابينه از كار انتاده.
ممين از امريذ امضاه كابينْ نـاتص در تـحت رــاست رئيسالوزراء مـجلد كـويا تشكيل شود.

 حضرت رو بنهانكرده. منوز نيالـده و عازم بر استمفاست.







 بر ملنى بودن امت. فعلاُ جند روز است اختلاف رو به خـنف كذاشته، إتملافى نمايان




 هست. سردار "ز زياد مايوس است و تحريك و افساد سبهدار" و سبهداريان بـان بـالكليه

ا. نُّن مهدى نجمآبادى بسر شين مادى از دمكراتها و ركيل كزبان در دوره: دوم مجلس (مختصر تاريخ مبلس، ص Vو).








 ثـد. (مبلة يغما، ه: © (FII).

 -1. مراد ببردار السعد بنتبارى استـ.







 خذمت به وطن و مملكت و خدمت فكرى به ملت امبت. درحالى كه ابداً نوبت به به آن
 فسادها را متهم و ينشانه خوامد شد رس. هْه فايده در اين بود و و نمود هست.










 يعنى اخلاق حسنه مفقود، بغرمانيّد.








اخويهاْ خواهد داد.


 حرفكوينده را مى شـنيدند.





 به سوى حق حودت نمايد.


 نَّمىدانند، والحمدللَّه.



مـنروطنغوامی مــنول بود. در دورi دوم به وكالت مبلس و بعدها به وزارت و استاندارى رسيد. (مبلة يغما، ه:

 يغها، ه- -
 لاَّن مكرر وزير بود. (مرابمع مختلف).


 بهانهُ معاوره شدندند.
 روس و انكليس ميدان خود را مزار درجه وسيعتر از آنجه كـان داشمتند مىيبينند. نغاق و مرعوبيَت ماكافى امـت






 _شايد وثوقالدوله مم باشد دـتشكيل كابينه دمند.





ا. مراد سردار محمي رشنتى (معزالسلطان) است.


 هـ دبيرالملك (ميرزا مسسنشان بدر) در دور: دوم نمايندكى مبلس يافت و بعد ونير شد. (مبلة بغهاه ه: (YV)
 ميتمر مبلـلـ، م (8).
 دوم به وكالت مبجلس رسبد. (مبجلة يغما، هـ هوه).

نامعاى دوران بثروطيت
به احرار برد، لكن به -حـايت بختيارى نه مسلكى، و حال مجهولالهال است.

 معتمدالتجار' اين ايام خوب استا امر لكن بايد او را اسرار آذريايجان نكاهدارى كنتد.
 دركارند. لكن من نجف را ضايع ميدانمهكيفـكا وان. اينجا إمهيت دارد. ديكر آيا اتامت او

 شـوند. فرياد از بجهل امثال شـينتامععيل



 نامعلومى تاتل ميد عبلاللّه سككه به تعيين و مبازات آنها وارد كرده.


 خدا و الثر طبيعت هعه ابرالز كند. آقاى ذكاهالملكى كه از خود ما امت، بعهمدالله به زيامت منتـخب، و مصحيحتر از او كسى را نداريم. هيأت رئيسه را وجود متينالسلطنه نامـد كرده بلكه مبلس را و مملكت را نيز. فعلأ خطرات مازندران و كاشـان و خرابِ وخع طهران ما را مأيوم داشّنه. به بنـر

1. ميرزا مسسننحان معتمدالتبهار امفهانى در دوره: دوم از نبريز به وكالت مبجلس رسيد. (مبلة: يغما، ه: . (01A


 هـ بعنى ميرزا علممسمدنهان تربيت و سيد عبدالرزاق.








 جوان است _در صوض او كار او را انجام مـى دهند يا يا نه.

 دست فساد رومها توّت كرفته، جلْ و جهد در باب مستتخدمين زياد داريم. باز هنوز به




 استدعاى دخول در كابينه ميكنند، لكن كمان قبول ندارم




 داخل دموكرات نيستند. وثوقالدوله را كويا كارى ندهند. محتشمهالسلطنه داخل كـابينه

ا. ساجسى لواءالدرله از اعضاى ثيأت موْتلفه د در دوره دوم از غوانسار وكيل مبلس بود. (تاريخ منتصر مبلس، م YY).

نامهاى دوران مشررطيت
مى شـود. نايبالسلطنه صريداً اظهار بى طرفى و لزوم بـى طرفى اين مقام را با فرق نموده. تلكرافى به امضاهكل نمايندكان به عجله در سركت شدل
 نشود آمدن حضرت عألى را فعلاً صلاح نـى دأنم. ماها در معى اصلاع كارها كوتاهى نداريم.
درخصوص آقاى ميد مععمرضا بنده آشنايان داشثتم سفارشات نوشتهام. جناب


 سفارشات كرده بود. جوابیى به بنده ارائه فرمود كه موجب اطمينان بنده بود. كغته بودند
 باز عرض مىكنم با آن سعه صلر و عظمت قدر از صدمات دهر و يـيثـامدها نبايد

 خورد [هـ و غألب طرف تهمت و تكفير و حمـلات واتع شـده، بلكه بعضى در راه ححقانْت

[امضها]

عمواوغفى، حيدر'
I.r $\qquad$

دوست عزيز
جــند روز بـيث يك عـريضه مفصل در جـواب مكـتوب سـركار و سـاير آتايان فرستادهام نمىدانم تأ سال رسيده يا نه.

ا. مشهور به ابنالشبيخ كه مدتى نابيبالتوليّن مدرسة سبهسالار بود.


خواهش دارم هرهـ زودتر جوابج مرحمت فرمانيد تا عـريضه مـفصل كـه عـرض كردم فرستاده شود.
حينر عمواوغلى

## مجللالممالك، لطفالله'

$1 \cdot \%$
[IrYA]









 مبارك حرض تسليت كرده و از خدا مسئلت دارد كه به حضرت عاتلى و عاي ساير دوســان صبر جلى عطا فرمايد.



 لقب نامنويس را بادداثـت كرده انست. Y. منظر مبرزا علىمعمدخان تربيت اسست كه جندى بـس از تتل سيد عبدالله بهبانى در تهران مـتول


 ملامت هستند. البته جواب صريضه رامرحـت خخواهيد فرمود. زياده عرض و جسارتى ندارد.

جلننار ـلـطغلاله

## :

## تربيت، محمدعلى'

1.4

قربانت كردم از يوم سركتان از تبريز تاكنون شبرى از شـما نوشيله. معلوم مى شود دو مسه با عكرر الحوالالت خود را نوشته|يد الما به من اطلXع ندادهاليـد و تـلكرافنى هـم


 مملكت را ساكت كرده و مم مركز را به خود جلبب نموده است و به ارتباع مم خخيلى غخلمت میكند.
مبلس به فرق عـغتلف منقسم شده. دموكرات بیكم و زياد هايدار مستند. بجنوبى ما هم بنا به ضذّيت سردار امعد و هم بـه طـرفدارى عـيناللدوله هـارتى جــنوب را حـنظ

 حاليه دارند. عدهأ مم هحون مى بينند ملى المبجاله عسلكت مـاكت اسمت با كابينه مهراه هستند.
زرته دموكرات مم بیطرفى اهلان كزده. ميهين وكرد و دخو و مـعاضد [ر] دكـتر اسهماهيل و وكيل و مـُيرشضور و غيره از طباطبانى و رضاخان و ميرزايانس هفده نفر مم

ا. فتوكيس از مهندم ناطت نزد من الست.

بر ضد كابينه هستند كه كابينه را بهم زمده از سبهدار و فرمانفرما و مستشـم و مـيمين و و

 خودش را به آن طرف جحسبانده است. ملى العجالد در هر دو طرفَ طرفدار يـداكرده، تا بعدها جه شُود.
حند شب قبل پارتى اعتدال بامم دصوأكرده و به حهار قسمت منقسم شُدهاند. مدم



 دارند كه تهام دموكرات از ايران مسو و مضمسل و و كشته نبايد يكى نفر هم زنده بماند. نمى دانم رفـر رفتن رياست



 بعضيها هم همين حال را شا شايد بيدا كنند.
 علنى شده و مطرح مذاكره است. سردار اسعد هم نوقالماده در كوشُش إست و بكلى
 همديكر خدشه بيدا كردده احساس مى مىكنم كه در اشـخاص مم شايد تغيير بولتيك بيدا كردد.
وكلاى آذربايجان به كونس شيخ محمد جند


 باد رفت بايد آنها را جلو انداخت، فلان [و] فلان، و خيلى مــح و ـــنا كــفت و وكـلاى

آذربايجان را دعوت به اتحهاد كرد.
 كرد و ديد كه. هیه صلاح است يك مرتبه مستشـار كفت كه من پثنجاه مـاعت كار ميكنم و بدون نكر مـم ميكويـم. رأى من اين است كه بايد سبهدار رئيسالوزرا كردد و او خودش هفت نفر را النتغاب نهايد و الا از مهلكت ميرود شيخن مسمد مم تصلـيق كرد و كفت من مـم غير از اين خيانت مي دانم. امروزها ثمين

 بيرون آيد واى به سال مهلكت. باترشان مـم به كلوب تشريف ميبرند. سيد هصسن تمـئه از نظار خخمسه تشريف آَردند. سيد زينالعابدين بهتر است نيايد.
 نفهميلهام در نجف جه كرده و هه نتيجه داد، غير از آنكه هجهارصد تومان خرج نموده است، مال فرته است. امروزها V و 1 مد تومان فرته فـحل دارد. مهاضد ميمم ماه کر مبجلس مزغخرفات كفت كابينه را متزلزل كرد: شخيلمي عبجله مارند كه بيش از ورود ناصر كابينه منهل شود كه امباب كفت وكو نكردد. اين ههه آوازها از شـه بود. تمام اين بولتيكها از شـتصى او.ست.
بارى در مبجم نجات ملى بجلسنه اول ازطرف ارامنه دندانساز مايغ ميرزايانس، از دموكرات سليمانميرزا، ديكران و يكى ديكر، از اتفاق ترقى مستعان [و] مشيرسـضور؛ ازطرف اعتدال دو سـه نغر كه نـى شمناسـم و همصحنين ازطرف بنختيارى دو سـه نغر. بجلسه در خانه مليمان ميرزا منعقد ميشود. بعد از آن جلسسه ترار ميكذارند نمى آيند. شيلى ها بر ضد هستند، من جـمله اتفاتي ترقى مانع است كه اول اتحاد را من نوثتهام. بايد اين كار به أمسم من تهام شود. اعتدال ابدأ هاضر نيست و متصل نفاق مي اندازد. خصوصـأكرد و مستشـار و دخو.
 مسخت اسبت. بادمجان دور تاببخينها ميكويند اينن نـقره ديكـتاتورى است كـه يكـى مستتيار است. هركس به خنيال خود منـكى مياندازد. حسين آقا ${ }^{\text {T }}$



 استقلال مستبدين ...'
「 「



















 دربيست [و] بنج ليره حرفى نيست. تهام حرف در منافع بعد امر امت. البته در اين خصوص
... 'داريدكه معين شود و اسباب مشلالجره نكردد.








 ميرزا سليمانخان به عراق رفت. بارى نظام امالسلطنه هنوز به بوشُهر نرسيده استـ. صد روز ديكر به نوت انكليس نماندهـ

 ستخت به ضدّيت مشروطهطلبان ميكوشد. هر هفته يك مكتوب بيئتر نـخوامم نوشتـ. اكر زودتر از شـهـا كافذ رسيده آدرس
معين كرددكه خيلى خوب است.

## صدرانُى، حسين^

$1 \cdot a$

$$
11 \text { شثهر صفر IrY4 ـاسلامبول }
$$

حضرت مستطاب آن يكانه وطنخواه ... آكاى تلاىزاده دام مجده العالى

$$
\begin{aligned}
& \text { r. بامرالملكى منظرر است. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ^^ امـل نامه در اختيار من است. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. يك كلمه نانوانان. } \\
& \text { r. } \\
& \text { هـ يـ كلده نانيوانان. } \\
& \text { Y. شابد مخبرالسلطنه. }
\end{aligned}
$$

قربان حضور مباركت بلى حقير را فراموش فرموديد ولى مخلص به واسطةُ شنـاسايى












 مر اولاد ايران آورده. آن دقيقه آن حال. آن آن آن واسطة بين الماضى و الاستقبال كهـ يرده
 همان آن اوان سسعادت خواهد بود.


 سعادت همان. بس بايد كوشيد.
كرهه اين يرده ضهيم و تراني

 انوار آن عقل مستقيم باشّم.
هميئه منتظرم كه ازطرف آن يكانه شـخص وطن استفاده نمار نـايمه. سارّ بالغير منتهى خواهد بود به يك سار بالذاتى. حرارت ذاتى آن مقام عالى است كـه تـمام را مـتحرك


مأيوسم نفرمائيد. محرومم ننمائيد. خاموش خواهد شـد وضع طهران جـنـ

 حاضر امر مقدس حضرت مات مالى هستم. مركز فرته آن طورى كه بايد و مساوار است كار نمىكند. تأكيدى از حضرت عالى


 طور خواهد بود. ولى اصناف و تجار و متفرقه مشنول فشـار به هينت وزرا و مجلس در

اين خصوص هستندر



 مختصر خيلى صحبت شده است.


 شد بعد امدام خوامبم كرد.

 مستقيهاً عريضه عرض كنم.
 ميرزا حسن و'ساير دوستان اظهار ارادت دارند.
ارالدكيهى ـحسين صعرانیى

## خيويز، حسين'

1.7

## 

تصدقت كردم




 مبارك آسوده باشد.
مكتوبى هم كه مفصالً به آتاى تربيت مرقوم فرموده بوديد بنده ديدهام و در در آنجا





 شدهام.








دارند.بكويند تا زودتر كابينه تشكيل شود.



 كمال قدرت به اصـلاح امور مییيردازد.













شدهاند).
جون والاحضرت مبجلس را مغئوش و منقلب مىييند... r مىدمد كه همانجا باز جمامتى به او تاشت مى آورند.
بالجممله آن روز بركذار مى شود و در روز




تقاخـائيه يعنى بروكرام عملى خود را به رئيس داده رئيسالوزراى خـود را هـم مـعرفى كردهايم. رئيس تشكر كرده اقليت مم اظهار مىكند كه خوب است آـت آن مواد خوانـده شــود

 خود را الظهار دارند.

 فراكسيون شده كه از ترار معلوم كويا بنا كذاردهاند اكر اين اين الظهار خود را را بس نكيرد در در در




 صـادق به نظميّه نيامدهـ
.... ' رنيسسالوزراى جديد شايد امروز در مجلس معرفى شود. سـهدار ...' و كتمان



 امام جمعه رها شدهاند و بكلى مجازات از از ميان رفته.
روى هم رفته ارتجاعيون توى شده و وبهـد


 امثال او را با شـشلول تعقيب مىكينـند.
اين اكثريت، اين كابينه كه از سيهدار، ممتازالدوله، مستيارالدوله، احتشامالسلطنه،












 داشُتهاند.








معاضداللسلطنه به يكى از وكلاى دموكرات برات بعد از اثبات و علنى [شُدن] اكـثريت


 بوده. براى ادارهُ ايران نو و ساير مقامات هم رفته است است.


آرامى مشغول كسب هستنذ.
خواهشن مى شود در وتتُ بيكارى شرحي به مواد به زبان ماده مرتوم داريد كه از همهجأ تقاضا شـده اسـت.
 ولى اكُر بجنابعالى بنويسيد خيلى خخوب خواهد بود. كويا در آن كاغذ تازه: آتاى تربيت مرتوم داثشتهايلدكه چأب ثانى هم غلط إست. يكى را خحوب است درست كرده بفرستيل. من گمانم آن است كه در آنجا از هويك بنج هزار جلد جابپ و كاغذ اعلا بشود كه اكر صالاع دانستيد وجه غرمتاده شود. زسحتشث را به جمنابعالى مى دهمر.
 شوكت مستدام. حسين ترويز

## بادامجی، محمدعلي

$1 . Y$

هضور مبارى حضريت مستطاب يكانه اميِ ايرانيان آكائى تگى تاده روحى فداه
قربانت كردم مى شوم كه دستـنط مبارك مرتومى 10 شهر صفر تهار روز تبل زــارت، از بشـارت سلامتى وجود مسعود مراتب تشكرات به عمل آمل و ضمناً شرحى در باب بى طرفى و
 جزْيُات مداشخله نكرده و در امورات جاريه نهايت بى طرنى را انختيار نماينل، فرمايشات و نصايح آن حضرت را با بعضى دومتان كه ملاتات كرده عرض نمودهام و ايشان هـم عاوه از آنكه سضرت عالمى امر و تـوصيه بـر عــم دـخـالت نـرموده مــدتى اسـت كـه كنارهجويى از كارها كرده و نهايت بى طرفى را ملحوظ مى دارند.





 مى نهود.
















وطنبرسـت حقيقى خيلى كم.
 بكلى مستهلك باشند. ولى با وجود اين اتليت خيلى سعى دارندكه بلكه دائره: خودشُشان
 r. ظاهراً ميرزا رضانحان تربيت.

نامهاى دوران مشُروطيت
را وسعت داده يكى جنبشى از روى اصول صسيحه بتوانند بكنند.





 رفتن ناموس و عصمت بيم و هرامس دارند. هرهند يك ماه قبل اين مذاكرات در مجالس رمـمى مطرح شده و و انجمن و ايالت



 را از روى ترتيب مشق داده و به تحت ديستيلين بيارد و نه تابينشان موافق اصهول هست





 نورمهثـان را تازه كردهاند. و اما سلاحشان، آنكه سرباز امست نصفش تفكى ورندل بـا بـيست فـــنـك دارد و

 آلمانى و ثـاهى و آينهلو و بروانقا و ورندل، و تويششان هـم همان دهنير و و آينهلو و در اين
 مبسوطى درخصوص مهمات و توبِ شنيلد و ماكسيم به طهران مرقوم داشته تا دا حال همه با وعده كذشته.





 خارجه تا رنيـس الوزرانى كه طرن اطمينان اكثريت مجلس است انتـخاب و تعيين نموده و و



 ملاحظه خواهيد فرمود.

 بعضى مكتوبات طهران نمائيم كه مى نويسند نايباللسلطنه را هم تهديد كردند به همان اكثريت جكونه قانع شـدندن.








 عدليّه، ملاءاللسلطنه وزير علوم فوائد، معاونالدوله وزير يست و تلكراف، سيهدار وزير جنك و رنيـسالوزراه. .

بلى يكـ مههو كابينهُ متصدالمسلكى طرف اطمينان اكــريت مــختلطنُ صـورى در تحت رياست سيهدار تشكيل شد كه جهبران مافات را نموده و در سعادت ور آتية وطـن مقدس از روى يروكرام صحتيع حركت نمايند ... ' و در اين سهه روز كه رمهاً معرفى كابينه


به مراكز رمثمى ايالات و ولايات معرشى شود.

و باز همحو اهتقاد دارم كه اين كابينه بيش از يك دو دو ماه الستقرار و امستمرار نغواهـد داشُت به دلايل عديده كه خود سضرت عالمى مسبوق است. ولى بنده از اين يك دو دو ماه دوره: اين كايينه خيلى انديشناكي و هراسان هستـم و نمى دانم مقدرات وطـن بـلاديده و
 خواهد بود.

 و ازترار مرتومهجات طهران كويا وضع خيلى بدتر و ملناً دعات ارتجاع قيام نموده

 يك كميتهاى به امسم پاكميتة مسازاته مركب از هحند نفر صاسبن نفوذ كه كويا معز
 او كفايت نكرده برادرهايش را هم تهديد نموده و از كار امستعفا نمودند و كذا تهلديدات به
 شدهاند و كسان معزالسللطان مانند سابق مسلهأكردش نموده و درصلدد نتنه هستنذ. و چحند روز تبل كسان معزالسلطلان تيمورنام آدم حمواوغلى را در خيابان علناً ملى رؤسالآشهاد كشته و يكى نفر هم †ز كسان معزاللسلطان در موتع دسـتكيرى از شـليك نظهيهها مجروح شده و يك روز بعد فوت كرديده و تاتلين تيمور به اصرار نايباللسلطنه
 محركين و تاتلين صنيعالدوله مرسوم هجه مبازات ديدند كه اينها هـم مسجازات داثمـته باشند.

1. نقطههين در اصل المـت. Y. نقطه هين در اصل استـ. شايد مى اصخواستنه امست معزالـسلطان را نام ببرد.

 حكرمت اصفهان را دارد و كويا محرك تتل معتمد خاقان حاكم اصفهان و م مموزادهاماش عبدالرسمنخان معزالسلطان باشد. بلى هند رور روز تبل معزالسلط الطان در اين خيالات بـود.


 عنقريب است آنها [را] خلاص و روانه اردبـيل نُمايند كـه تـا تـضيّهاى بـالاتر از تـضّيّهُ حسينعلى كاشى بروز و ظهور بدمند.
و البته از تفصيل حسينعلى كاملاً مسبوق هستيد كه به واسطنُ هرزكى و شُرارت و




 نموده و معلوم نيست مآل كارشان به كجا منتهى خورامد شـد شـد بلى رشيدالملكى حاكم اردبيل معبوسين اردبيل را كه دولت با مـغارج صــد هـد هـرار

 وكسبه اتحاد نموده تلكرافـ به امضاء صد نفر از از اردبيل مخابره مى نمايند كه حكومت ما با هجنين هست و حنان بايد اختيارات به او بدهيد.
 از مركز بـخوامند تا أساميشان را معين نموده تأ ما تكليف خردودمان را را بدانيم. اين هم وضع اردبيل.
و اما قراجهداغ ميرزا هاشمر خان سامدالملك حاكم قراج راجهداغ چهندى است به تبريز

 رميده كويا سامدالملك مبلغ معتنابهى از قراجهداغ از خوانين و غيره جرينه و رشـوه

نامهماى دوران مشروطيت







 بيم و ترس ممكن نيست كه يك حيزى ابراز و اظظهار نهايند.




است، حاكم است، حاكم.


تاخت و تاز راكذاشتته و جنندين قريه را جايِيدهانداند.





 ضميمةُ سكومت مراغه به ماوجبلاغ و بعضى شرايط ديكر. نمى دانم امضاه واه و ايالت به






آسوده باشيد. زيرا ميل ايالت و انجمن و تجار در مختكيرى به رسيمخان است. بعد را نمىدانم. وا اميرسشدت مبم در توقيف است. باطناً ميل ايالت در امتخالاص مشاراليم و جبران مامسلف [است]، ولى بعضيهاكريا مانعند و نظريات در اين است كه مشاراليه به سكومت

 ثــايد جــند روز ديكـر اكـر مـيل حـضرات بـاشد مستـتخلص بشــودو و ازقرار مـعلوم
 است اميرحشهت راضى نشـود و ميل ايالت با اين واسطعها نشــدهـ بـلكه تبل از ورود

 وحشتاثر ايالت جليله امميرسشهت را اخواسته خيلى مهريانى و مرحمت نمورده


 شما را حاسب اختيار نمايم. و اميرسشـمت توقف در منزل ايالتى را صالحا دانسته و الختياركرده كه به هر هرجا بروم
 تأخير عمل مشـاراليه كرديد. اطلاهأ عرض كرده و اثـرى هـم از جـراحت امـيرحشـــمت

نمانده است.
و اما مسئلٌ روسهاكه امم مساتل اساسـى است و ر رشتهُ حيات و زندكانى ما با بسته به اين مسنله است كه با توقفشنان رشتهُ استقلال ما كسبيخته و با عودتشان حيات تازه به كالبد بیروح ما دميده مى شود. آنكه تثيون اردبيل مسبلة حسينعلى را عنوان كرده علاوه بر مذّة سابق جمعى مم

علاوه نمودند.
و اما قشون قزودن به منامبت امنيت مركز كه در شـوراى نظامى روس مطرح شـر شده و ور


به روسيه عودت كردهاند. اكر معزالسلطان و رنقاى او دوياره بهانه به تجديد مراجعتشـان
ندهد.
و اما تبريز حند روز تبل شهرت بيدا نمود كه اينها هم تدارك رغتن را مىيينند. اشياء متفرته [را] كه تابل سحمل و بردن نيست سرّاج مىكنند و ضممناً مذاكره نمودند كه تريب صد فرقون أز مالاتانها اججاره نموده براى ححـل قورخانه و اشياه ملزومات و كـويا جــند فرتون هم حمل نموده و بردهاند. ولى تا نحالل خبرى رسمى بر سحركتشان نيست و بلكه هند صاسببمنصب تازه وارد شـده.
و كهانم اين اسـت اينها موسـم بهار را منتظرند كه بلكه از حركت اشرار بـهانه بـيدا
 عودت نخواهند داد مكر با ثـرايط كه سابق به دولت بيشنهاد نمودهاند ر همين تشــون ساخلويشان منتهاى وسشيتت را به خرج مى ذهنـ. چیند روز قبل مأمورين راه شوسه جههار نفر مـرباز دولتى را آنتدر كتكـكارى نموده كه يكيشان مشرف به موت بود و مواران دولتى را نمىكذارند كه با امسلحه از راه شوسه
 يكانات رفت، و ديروز شجاع نظام كه با سوارهاش از مرند به طرف شـهر مى آمد تـمام امسلههشان را تزاقها كرفته پس از ورود شجاع نظام و مؤالٍ و جوالب رسهى اسـلحهـا را مسترد داشتند. مشتصر وجود تشُون روس بكلى امنيت را از آذربايجان برداشته و باعث تجرّى و جسارت اشثرار كشتهانذ.
 تعذّيات تشـون روس اظهار داشتند و صراحتأكفتند با وجود تشـون روس كه هر روز يك كرنهاى رقصانده باعث ملب امنيت مى شـو ند مهوم تجار از توقفشان اظهار نفرت نموده كه با وبود اينها ما به تجارت خخودمان امنيت نداريم. العمدلله كه ايالت آذربايجان از هر جهبت خاصّه تبريز و توابعش مسنظم و امسن و
 از اهادهُ امنيت قشون خحود را عودت دهند. سالا هـه بـهانه دارنـد كـه تشــون را خـارج نمىكنند و سضرات تجار درشواسـت نمودند كه اظهاراتشان به مراكز رسـمى اخطار مـود. اين بود كه تـلكراف مـتحدالهآل دايـر بـر اظـهارات تسبار بـه مـبلس و هــيــت وزراه و نايبالنـلطنه ازطرف انجحمن محخابره شـد و علوه اظهاراتشان به ايالت بليله نوشتند و در



اطلاهاً حرض شد.
و از آنجايى كه نطت مفصل والاحضرت نايبالسلطنه كه در مجلس فرمودهاند مورد
 ديروز تلكرانخانه مطالبه جواب مى نمودر

 طبقات شده تا آن نطق مفصل و خطابهُ دائر بر اتتخاب جـد

 كريا مسوّدمامٌ را ايالت جليله [تعرير أكردهاندا








 خاطر ملماء را از اين رهكذر خلاص نماينر دريند.

 دمركرات نيستم. دموكرات أراضى را به واسطهُ بانكـ و يا فيره مى مخواهند در در ميان رعايا

ملاحظه فرمائيد كه اين بدبهت تا جه اندازه القاء شـبـهه نــوده و ذمـن عـلماء را

مئنوب مى نمايد و امرووز ما به هر شكل است بايد علماء را محغوظ داشته كه در موقعى به كلر مى خوردد.


 علماء و از طـرف ديكـر اعـيان، اشــرانـ و مـالكين و مـفسدين دمـوكرامسى را از مـيان برمى دارند.










مردمان باشٌرف سععى كرده و مىكنم.


 تفتين مىكند. تف بر اين روزكار و لعنت بر اين بىوجدانـانان كه الشخاص درستكار و و امين



 احمدرضابيك رنيس بارلمنت كه سابقهُ آشنانئى و رابطه داريد ملاقات فرمودهايد و كذا با

ساير رؤساء فرق مثمانى مراوده دارند يا نه، و درخصوص اقدامات در حق وطن بلاديده



 خيانت ثبت خواهد نمود. اكر امروز ديده نـُود فردا در صفحات تاريخ خوانده خواهد ثـد
 ا(احبل|المتين" و اهجهرهنماه و كذا مكاتبه با دوستان طهرانى و تبريزى مضايقه نفرمائيد كه خالى از نتيجه و فايده نيست.
 مثل نهايم بلكه حسنه شـمرده حكم ا⿴囗له عشر امثالها

 نسبت مافوقالفوق را دارد ثمرهاش مقابِ در دابل ده اجر و حسسنه است از مقام ربوبيّت نسبت به







دريغ نغرمائيد.



 كلكته آمده درصورت امكان سوادش را به اين مخلص مرحمت فـرمانيد و عـريضه را

ختم ميكنم با ادحيه خالصانه بر مـلامتى و عزت و شوكت آن ذات مقدس و بر مـلامت و سعادت وطن بالاديده.
تربانت ـامضا
و عموم دومتان خاصّة حضرت نوبرى و حضرت اجبلال كه در مرتومجات خــود

'ايرانی، منوجهر (c)
$1 \cdot \lambda$ $\qquad$

V از طهران ـ نهري
به تاريخ ا I ريبعالاول Irra
در اسلامبول
خضرت... آكاى تكىزاده روحى فداه
باكمال اشتتياق منتظر ظهرر دستتغط مسترم بو.ده تأ حال نايل به آرزوى خخود نشـليم.
 عرض صريضه نموده و به اين وسيله اظلهار جيات و ضميناً شـرسى از مطالب كرده باشيم. معلوم امت كه عرايض ندويان به توسط آٓایى صـدقيانى بـه نـغر اشــرف رمسيده. از دو ماه به اين طرف، خصوصها از ورود نايبالسلطنه به بعد نرق مياسى رمسماً در


 اين قرار در بارلمان معرفي كردند:

 Y. كذا ولم اتفات و ترمى درست است.
( Y IY ITYA (


 دمركراتها را از اداراترات.
















 بيش بيايد...
اين بود مختصر وضع حاليه. نـىدانم انكار ايرانيان امسلامبول در مـاده حـضر


 آداب كهنه دست نخوامند كثيد.

نامهاى دوران مشررطيت





 زلاده مطلب تازه در نظر نيست. تمام رفـقا عـموماً مــلامت، يكـان يكـان عـان عـر


 بنده و آتاى صادقوف سلام مسصوص تبلين فرمانيد.
(ح) منوجه ايرانى

اميرخيزى، السمعيل
1.9 $\qquad$

به عرض عالى مىرماند

 به يكى از قطبين به خلاف عقل حركت مىكند در كوشهـإى

تفكر بودم. علت اين. تفكر هم بدين جهت بود كه هند روز مبل آقاى ثقة|لآبــلام در يكـى از جزايد محل اخطلار كرده بود كه من امسـال را نيز مثل مـال كذشّته از قيام به مرامبم عيد
 مـالهاى كذشته اعمم از طرفداران امتبداد و مشروطه همه نوروز را عيد ملى فرض كرده

نوردز را روز نو يندامُته مرامـم ديد و بازديد با وجود آن همه شــدت مـردى هـوا در تمامى شهر حكمفرما بود





 صرض مىكردم كه مقام حضرت آقا مصداق اين شـر را را آحراز كرده.

ماشق آن است كه كافر شود اندر همد كيش
حتى بنده كه تا اندازهإى] شيوه: عدارتكارانه را بر خرد روا نـي تبريكات صميهانه خود را به مناسبت ميد نوروز تقديم حضور مباركى كرده ور سار سلامت ذات خجسته آقا را الز خدارند مسئلت مى دارم.


 رفورم جـديد در اخذ قثمون اتدامات جدى به كار مىبرند تبريز يـاد از بـرلن و بـاريس مىكند...
درخصوص فعاليت فرته امروزها بد نيست: هرهيند آقايان در اين باب بنده را دا دير مستحضر نمودند با وجود اين به دمتيارى آقا ميرآقا حبـين و آقاميرز آمرا آمسمعيل يكانى به




 غووى -اسمعيل

نامهاي دوران مشروطيت
بـادامجح، محمدعلى'
11. $\qquad$
 حضرت مستطاب اجل عالى آكائى تگى زاده روحى فداه

قربانت كردم
 بذل اين مكرمت كه مخلص صميبى خردتان را تذكر فرموده و مورد لطف و و مرسمت مى فرمائيد بى اندازه متشـكر و از خدلاوند توفيق درك خـدمت و فيض شرف مـلاقات را مى مخرامم. اينكه مرڤوم داشُته از نامساحدتى هموطنان به هيحَ كار اقدام نفرموده، بلى مفسلدين ر مغرضين تبل از ورود حضرت عالى ايرانيان مقيم عليّه را ساضر بـر مـلـي
 شده كه بر عليه شها اقدام بكند. جنانهه سيد مرتضى امينى مشاهد حال است كه باوجود اظهار ارادت ظالهرى كريّا


 مراجعت حضرت عالى زود است. اقلاُبايد دو ماه ديكر توقف و صبر فرمانيد تا اقد اقدامات لازمى در مقدمات حودت حضرت عالى بشود و اكر در نكر مراجـعـت بـاشيد حكــــا





 تتشنيص دادم كه از بادأمهم انست.

درصدد حركت بودند. ولى با اين وضع طهران كه البته خـاطر مـبارك مسـتحضر است
 ملاحظات را ملتفت هستيد.

 شدهام. اما ايالت ابداً ضدَيتى و طرفيتى نيست و بلكه بالعكس صميميتى در ميانه موجرد است و از رفقا كسى نيست كه در عليه ايالت يكى تدمى برداشته و يا يكى تلمى به روى كافذ بياورد.
و با انجمن هم كمكم رابطه بيدا شده اميد كه آن هم اصلا
 دخالت نمائيم معلوم است كه در له ايالت كار خراهيم كريم ردرد.




 داخل نشدهاند.
 البته دوست عزيزم آقاميرزا رضاخان「
 تسليتنامهأى داير بر فوت صنيعالدولة مرحوم به ايالت مرتوم فرمائــد. بسامضاء

## بـادامجى، محمدعلى

111
Y. Y. مبرزا آتا نالةُ ملت (مدير روزنامه). Y. ميرزا آتا بلورى.
\&
حضور مبارى حضرت مستطاب اجل عالى آقاى تڭىزاده روحى فداه
قربانت كردم $\quad$ بعد از تقديم مراتب فدويّت و اظظهار مرامــم ارادت
 بذل اين مكرمت كه مسخلص صميمى خردتا




 در توميع افكار و جلب عامه اقدامات و اينكه اشاره فرموده نظريات خودم را كه به سضور مبارك صرض كريه



 .... مفته آينده باز اطلاهات خحودم را خدمت آقايان عرض و اظهار مسىنمايم و از ترار



 مستقيم ممكن نيست لذا حوزهها

 قرار مزبور ذيل شُروع به انتخاب كرديد و مده مره منتخبين كه از هفت نفر يك نـر نفر منتخب


سه سامت به غروب مانده جناب نوبرى بنا به اخطار كتبى كميته موقتى مبلس را




منشى حوزه بوده.









 متتخب شـده تا ورتة آراه اهضاى كميته را آنها ملاسخذ [كنند] و اسامى امضاى كميته را آنها بدانند.
لذا اولاً شرسى دائر بر سه نغر نظار جناب نوبرى ايزاد كرده كه بايد در انـر انتغاب


 است. لذا دو سه نغر نطقى دائر بر صفات و نعاليت امضاء كميته ايراد نمودندكه بايد جه جور اشتخاص انتخاب شود.




مانند بارون ورامخانكه مستتخدم دولتى است. بنا به همين ملاحظه و از آنجايى كه بنده









 به هرحال حضار ورقهها را نوئته و تسليم نظأ













 متدرجاً بعضى حرفهاى نامناسب مىكويند. ازجمله به كميتهُ موتتى ايراد كردهاندكه جرا

آتاى نوبرى را معيّن كرده كه مجلس را افتتاح نهايد و خرا مشياراليه رئيس شئد، به جهـ






 نوبرى آن كس امت كه بنج سال تهام با تهام ندام

 فرط حرارت و تعشُق امت به مسلك و مقصدكه البته خود حضرت عـر عالى بهتر از بـنده به

حالات او مسبوق هستيد.
و بلورى آنكس است كه بنج ماه تهام در حبس و زنجير رحيمخان مـانده و تـمام دارانيتاش را در راه مشـروطيت مصرن نمودي









 وتت حاضر و با ديسيلين و مراقبت آنها را مروج افكار نمود). ديكر شتم و و به بدى ياد نمودن جه لزوم دارد.
r.r. ميرزا آتا بلورى


 خودش قرار بدهد.




 ستماً ماده منفجر خواهد شـد




 لازم بود خحمتشان عرض مىكردم مرم

 بكويند و من متحمل مى شمور ولى ديگران

 تمام حركات رذيله را به ديموكراتها نسبت مى دهند و و ملاوه از از اين در اين صـد


 الى سنى نفر اصضا دارد. على الظلاهر دولت و ناصر مى خواهد در مجلس يك التيامى داده و كابينه مختلط تشكـيل بـدهد. البـته تـمام ايـن











 شايد از اين اكثريتئان ماها استفاده نمانيمر.



 كردهايم. و ملاوه اين ... ${ }^{\text { }}$ ا





در حقق ايالت رفتار خواهد ثـد.
 نهوامد كرد، و بصيرالسلطنه به ارومى رفته ولى كمانم اين است در إرومـى هـيج جهـيز

> r. ناخروانا در فتوكيى
> ا. ظالاهرأ آتا ميرزاعلى يا جبواد ناصح. r. نeططهجين در امل استـ.

تتواند بكند كه سهل است بلكه مطرود و منكوب باشد.


 ستىالامكان اقدامات در تكثير مشُترى مى شمود.

 بلكه بنده تا اندازهانى لازم مى دانم. باز خرود






 خوردند و مواججبئان نمىرسد، شـايد متفرق باشينـد




 ماخلوى شهر بيردازند.



 باشد آتيه خيلى تاريك به نظر مى آيد. خاصه اينهمه انجمنهاى ارتجاع كه بـه امـامى

اسلاميه و اصنافيه و خيره تشكيل مى شُود. هنانجه يكى انجمن املامى مركب از از بانصد

 آورده و در ملدوز ميّغون اخواه و و تحريكى است.





 شهُوترانى خراب شود كه مملكت را به خاكى مذلّت نشانيد.

 نداشته و نتيجه نخواهد بخشيد. باز امتتالا در اين هفتهها يكى مكتوبى به نجف عرض مىكنم.


 كه با رومها طرف بائـند.











 تعالى وظن مقدس و اقبال و عزت و موفقيت حضرت هالى.

## الربانت محمعهى

معروض مى دارد .




 خواهم [آمد]. ايام افادات مستدام بام باد.
'

## آقازاده، حبيب ـمدير پهروردين،

IIr
 حضور محترم يعانه آموز كار معظم خودم آلحاى تَّىزاده روحم فداه اى يكانه مايهُ اميد آذربايجان



 عزيز من اكثريت محانظهكار آخرين حملة ظالمانه خود را به صفون نوآرامتنغ

طرفداران عامه وارد آورده و با سربههاى خخنهواراره خودد نازكترين بردهُ قلوب اسرار را


 كرديده و دارد حون روح طرفداران تجذّد خاكى ايران را وداع میّكند.
 هنوز نامعلوم است. بلى هيـت مؤتلفه نيك دريانتهاند كه ايّام زندكانى و روزكار حياتشان بـانه سـر آمده و







 خوى نيز مدتى بود در خوى بناى تضييقات به ديموكراتها نهاده و با آن هيكل كذايى به خيال بهمم زدن آن بساط مقدّس در آنجا آنـا انتاده بود.





 نباشد) تا يكى اندازه خوب هـراهمى مىكند. أكر صلاح بدانيد يكى توصيه مرقوم فرمائيد

 انتخاب نزديك است و غلبه و مظفريّت در آن طرن خخواهد بود كه به ملاوهُ تواى معنوى

شـخص خحاكم نيز همراه و مـمنكر آنها بوده باشد.





 جنابعالى است. باقى تجديد احترامات فايقه نموده و دست و باى نازنين آموزكار محترم خودم را

مىبوسم.<br>تصـلت -ح. آهازاده - مسير فروردين<br>\[ \begin{aligned} \& متوتعم كاهى با مزُدهُ سلامتى خودتان مسرورم فرمائيد.<br>\& تربيت، رضـا \end{aligned} \]

$11 \pi$


 هم جوف آن بود كه بايستى به تبلهكاهى فرستتاده شود نخواستم به روز دوشنبه بماند همين امروز تقديم مىدارم.
بريشب مخخبرالسلطنه امستعفا داده است. مشهور شده امرت كه علاءالدوله مى آيد.






آنتريكهاى اشمرنالواعظين است. اين بى فيرت مى خوالمد به ريشهُ ما آب بيندد. مقابله
مم خوب نيست، بس جهه بايد بكنيم.


 مى نويسد. به هرصورت بنده واداشتم جرائد هتبريزه و هاشفقها در اين باب مقالات نوشته و باز دنباله و تعقيب خوالمند نمود.

 نشود در روزنامن ثـفق با اسامى امضاكنثدهها درج خوامره
هاكر -رطنا
اين عريضه را عريضهُ نمره I
استوار، احمد’
114 $\qquad$
طهران ـمورخء




 رقيـن شريفه مذكوره نهايت تشكر و امتنان را دارارا مى باشمر. به علت آذكه جانانكه بر خاطر مبارك مشر مشهر هر فرد مواتمى مى



 اينكـ ميزان سعادت و خوشبيختى اين ارادتكـيش را تـياس فرمانيانيد كـه درمـوتع
 مىكنم كه رقيمهُ شريفه يكى از آن ااشاشاراته و موقع بنده هنكام دريافت آن يكى از آن مواقع مذكوره بود.





 اخلاق و عادات توم را نهوده و طرز حركت و افـادةُ مـرام را بـيـئتر مـطابق بـا آن ترار






 عرض مراتب مذكوره جسارت مىوردزم


 اميدبخش استِ. بنده درصورتى كه بدانم يكى دوست مسترم دور از رطن من تا تا جه اندازه إز اوضاع داخلى و خارجحى وطن محبوب سضور مباركش صرايض صرض نمايم كه جز افزايش بريشانى و نكرانى نتيجهُ ديكـرى

آخر يس از مدت مديد كه حريضه عرض مىنمايم نبايد الفلا يكى بمملة حريضهام



 مسوه ظنْ شده است.


 ازهرحيث فرامم. بتدربج كليةٌ حكام ولايات را از مستبدين معروف قرار دادهانـند، نوعى

 ملاسظاتى بعضى از آنهاكه آشكار شُدهاند مـانند انـجمن اســلامى دسـتكير شـدند از از
 رؤساى انجمن املالمى كه در حبس بودند اكنون يك نفر عمومى صنيع حضرت ارت بـاتى


 بهطور زشت و زبا به عرض مىرسانم. شايد بين آنها هيزى كه أمباب تسكين بـاشد
يافت شُود.

تقرياً يك ماه قبل قنسول روس آتاى رسولزاداده را احضضار كرده و صريحاً به ايشان





 عمل آمد. ولى بدبغتانه به هيجوجه مئمر نـمر نكرديد تا ايسنكه بالاغخره دومـفته تـبل

مشاراليه طهران را به اتفاق ميال و طفل كوجكشان و رسولزادرادٌ كوجكـ وداع كفتند. آخ











 مطالب زير رامىتوان تدرى اميدبخشـ دانست:



 حتمى الوتوع بودن ارتجاع است.





> معتنابهى تهيهكردهاند.

دموكراسى بين اخوان خوب سرايتت كرده ابمت و اين بدان واسطه است كه آقاى

 كابينه كرديده امباب تبعيد حضرت آتا را فرامم مى آورند. ولى تاكــنـون بــه انــجام ايـن

متصد كامياب نكرديدهاند.


 اكرجه آتأى سالار فاتح رئيس نظميه نيز اين ادمار را را مىنمايند.





 اصبلاح خواهد شد.



 ابتدا عرض كردم جمعى در كار مستشاران اخلال مىكينند. لازم است است اخلالالكنندكان



 درصدد بوده و هم بعضى از رفقا در اين خيال برئ بودهاند











 خواهد بود. غير اعضاى فرقه نيز مىتوانـد





 مى شوم كه نصايح حضرت عالى را ما مانند هميئه خود به كار برده و به ديكران نير نيز تبليغ




 بدين واسطه ديكر اقدام به آن كار نكردمر.



 فرمودهايد ترك مكاتبه فرمانيّد.
 سيذ ابوالحسن، نجم آبادى و جـاللى مــخصوصاً بـه عـرض ارادت مشـنولند. جـنـانجه

 خالصانه تقديم حضور مبارك ميدارندند.
الرالديند صميمى حضرت عالم ـاحعد استوال

110

## محمدزاده (زارع)، على'

$\qquad$





 هم يقين داشتم كه آقاى تربيت احوالات و تـفصيلات و كـزارشــات رات را مـرهفته بـهـطور

 كه در آينده اتلأ در هر دو هفته به حرض مرد هريضه مبادرت درت نمايمه. مرقوم رفته بود كه كاغذى به دور دوست خرودمان
 دادند بايد تا حال رسيده باشُد. اينكه از اوضاع كارهاى تبريز فرموده بوديد خبر صصحيح ندارم. الحمدللله نسبت به
 نفر در دفتر كانديدات موجود اسـت كه در اين روزها همه داخل مى مسوند و از حوزهـا

نيز در هر هفته اسامى مىرسد. فعلاُ اميدبغخش است و وا اميدوارم كه در اين نزديكى به


 ترتيبات انتخاب كميتة ايالتى بوديم.









 خرج مضايقه ندارند.



 و كارهاى فرته را در ارومى خوب اري فيصل داده ادها

 نـايند اميدوارى مى دهد كه منتخبين ارومى همه از از دموكراتها باريا باشند.


 داشت يا نه). جون امُرفـزاده به ارومى رفته و نمايندكان خوى، سلمانـاس هم به تبريز

آمده بودند دستورالممل كافى داده شد. مسافرت خودم لزومى نداشت. درخموص جلبب و دعوت امشـخاص زـرك نمال همان وتتى كه در تبريز تشـريف داشتيد و اين بيـُنهاد را فرموديد هنوز فراموش نكردهام و به هر شـكل و به هـر راهـى


 عبدالحسين هنوز دعوت نشدهاند. غنىزاده، صادقالهـلكي و سـالار مـزيد هــم داخـل
 درخصوص یول صندوق فرته بايد منتظر اقدامات كهيته ايالتى تازه شد. اكرجه در اول يادداشتهاى امساسی بنده پول را ثبت كردهام ولى از اين بابت چهندان اميدوارى براى بنده ساصل نيست. تا جه اقداماتى شود معلوم نيست. درخصوص علنى شدن فرته كهيته موظتى هم همان بيـّـنهاد جـابعالمى را تـصـويب مى نمايد و اميدوار اسبت انشاءالله تا در †ا ج ج درخصموص تروـج شايران نوه تطمنامهاى از كهيته مركزى صادر شـده بود كـييه نموده
 ترقى نهوده امست ولى عده را صحیيحاً نمى دانم. اينكه مرتوم فرموده بوديد با بسه چههار ليره مىتوانيد رسانزل خوب عوامنهم بفرستيد. بازركان' متعهد شـدند كه مبلغ مزبور را خودشان بفرمتند. نمى دانم نرسـتادهاند يا نه. آقاميرزا على مححدخان ماليه به طهران رفتند. آتاى سحـهـت ديوان هم داخل سحوزه

 جنابعالمى را به ميان مى آوريم متخصوصاً خيلى سـلام دارند. درخصوص نظم دناتر كهيته ايالتى بعد از تشريفـفرمائى جحنابعالى بنده خخيلى اتدام نموده منظم نمودم. آرشيو خخيلى صحيح، دفاتر نامزدها و حسابب وغيره هرهحه لازم بود منظم و ساضر نمودم. اكرجهه رفقا از دنتردارى اطلاع نداثـتند باز در آٓخر روز كه تحويل مى دادم تحسين كردند و آتاى تربيت خيال داششتند دناتر را معض تشويق و اهميت كهيته در مجلس انتخاب به سضهار نشان بدهيند. ولى وقت تنك بود نتوانستند.

درخصوص آملدن امريكانى ازقرارى كه امروز تقرير كـــدند سـه نـغر وارد طـهران شـدهاند.
ولى در میففى داشتن مسلكم خيلى مشكل شده ازيس كه علناً مرفدارى كردهام و دعوت نسودهام ديكر ههه مى دانند تا در آينده هیه بيش آيد.
 بجنابعالم هركاه وقت بيدا كردم تحصيل مـىكنم. ولى مسعلم انكـليسى خـيلم كـم مـيدا
 مى موامم و باقى ادصية خالصانه خود را بر دوام توفيقات و مزيد اتبال آن دوست عزيز مسترم كقديم میكنم. زالئ على مصمزاده

هند روز قبل زُلتينى بر ضدل اننجمن و ايالتى درخصوص نان منتشر كـرده بـودند،
 تا چهه شود. البته بنده مـم رنع تههت خوامه آدرس بنده: ادارهٌ ماليه ـميرزاعلى خالن ـمدير كابينةُ اداره ماليه.

## بادامهچى، محمدعأى'

117

> از تبريز به المتامبول
> IPY9 رجب YQ

حضور مستطاب يعانه اميدكاه ايِرانيان TJا سيد حسن تهىززاده دالمت بركاته
تربانت كردم فلويّت نـهوده و از آن سضرت مستطاب عالى مم بذل توجهى نشده و امروز فرصت را
 از نفات عناصر مشرورطه ارتجاع توت بيدا كرده تاكار به جائى كشيد كه مسمدعلى


 تلكرانخانهما تدفن سخت شده كه ابدأ امسم مسمدهلى و رايورت اتداماراكث را ندمهند. نقط ديروز آقائى اردبيلى كه در تلكرانغانه تشريف دامُتند اظظهار فرمودند كه كار






 مى مشد و از بعضى مم مبلغ كزاز










 شسجاعالدوله ينالمسذورين واقع شدهايم. اكر قوه و استعداد براد بغرستيم با با كدام اطمينان.

 و در تبريز بس از اتتخاب شـش نفر جـديد وضع تدرى بهتر به نظر مى آيد. أكر جند

تفر مفسد اينها را آرام بكذارد و انجمن شب و روز كار ميكند ولى بد وبيختانه ازيس كـهـ

 جمعى از ارتجاعيون مشغول كارند و از اين انتخاب متنبّه شُدهاند و در تدارك انتخاب آتيه مى باشند.
وضّ طهران بس از عبور محمدعلى كويا تدرى اصهلاح شـده و عـناصر مشُـروطه مستحد و مستفق شــده و يكى كــابينه [إى
 حكيمالملكى و قوامالسلطنه تشكيل و به مجلس معرفى شد و تمام اميدوارى را اين كابينه مى داد.




 هند روزه باعث تأخير حركت اردو بــه طـرف اسـترابـاد كـرديده و مــعاونت مــادّى بـه
 كجيا فعلاً در زركنده مى باشدهـ
و البته از تشكيل سكورمت نظامى موافق سيزده ماده كه از تصويب مجلس كذشته


 مشروطهطلب عوضشُان معين مُدهاند.
و زياده از ينجاه نفر ازفبيل اصناف و وسيّد و حاجّى اسمعيل تهباز
 و در تنبيه حاجى اسمعيل مديرالتجار حضرات شاشامبر دو تومرس" يكى حرارتى كرده و













 صلاح نيست.

لازم باشد از تاجرى كرفته به مهدهُ بنده برات بدهيد.








 در سراب متوتف و مشغول زد و خورد مى باشند. در اين خيال هستيم كه هزار نفر سوار



 اسيدوارم با وجـود ايـن كـابينه نــال كـارها اصـلا

 امورات آذربايجان بصيرتى ندارد از دمتش هـند خيلى كار مىكند.







 خالصانه بر نجات وطن مقذّس و سعادت و ترقى مملكت و عزت و اقبال حضرت مالى. لاربانت _محمعلم بالامهـى

## [زير نامه]

موافق تلكراف رسمى كه به حكام ايالات مـفابره شـده وزرا بدين قرار بـه مَـجلس
 مشيرالدوله وزير حدليه، توامالسلطنه وزير داخله، ديـرالملكـ وزير بسـت و تلكرافـات،


 اكثريت انجمن را حانزند با ملاسظات حديده و اتتضاء وتت و بـه مـناسبت مـرامـاتـات

آذربايبجان و اطراف بالاتفاق رأى دادند.احتمال فردا در اين باب به طهرانٌ تلكراف بُكنند


 .

## تربيت، محمدعلى'

IIY
\& شعبان [ITY4]
دوست عزيز محترم ديروز جواب تلكراف آمـلـ نـمره ^^ و نـمره: 9 مكـتوب شـهـا




 شُصت تومان وصول نكرد. فرش و روختخوابها ور اع ترار دادم كه به حسين آتا بدهم نكـاه دارد و تمام اشيـاء مزاحم را هم فرو فروختم.
قاتل آن را صادتوف ماوزوار داده داخل مجاهداين كرده امست مى مكريد ازطرف مركز

 نجنه خوا|هم كرد. بكلم از حيات سير شـدهام

 ديكر از ماندن در ايران سير شـدهام و و از رنقا بكلى بيزار و از مشُروطهطلبان كـليـانـان

متنفر.

## نامهايى دوران مشورطيت

بعد از اين نه كاغذ بفرسـت و نه روزنامه كه جـندين مرتبه اين اخير را توصيه كردهامامر.
 كيُتى شُده به مشهدسر رفته اسـت. ميان تراكهـ نفاق افتاده و سيد مسحمدخان بان با تبديل



 ثـد و آن هم شنيد خودش استعفا داد.
 شـد. دبيرالملك وزير بست و تلكرات بس از سه روز نرار به فرنـل كـرد. شــايد المـروز معاضدالسلطنه انتتخاب شـودر.
ديروز ييرمخان معاضدالملكى معاون وزير ماليه راكه همان روز سحكيمبالملك مبدل

 فرصت بيدا كرده انتريك مىكنند كه اتفاق جمعى را مبدل به نفاق كنند.




 شاهزاده كه بايد به تنبيه اشرار آذربايجان از خمسه تداركى كردد جزو آذربايجان مــوتـاً كرديد.
تمام حيوبات روابط خارجه از محتـُمم|السلطنه و داخله از سبهدار به وجود آمد. تا تا

 اين و زودتر به شما جواب دهم كه ديروز از شـها مكتوب رميده اسر است.

حضور دوست عزيز معترمم آقاى رمولزاده اظهار ارادت و حسيات تلبى خود را كرده تبريك ودود مىكويم. والسلام. به آتا مير مبجيد و تمامى دوستان سلام دارم.

## توبوى، عنى'

خدمت ملازمان ... جناب مستطلب آلمانى تلّىزاده دام آباله الـعالى عشرف بال تبلهكاها اميدوارم كه انشاءالله تعالى مزاج مبارك در كمال صست است. ثانياً مدت يك ماه است كه از خلمت مسرخـص شــدهام. از نـيض حـضور مـبارك بى فيض ماندهام. خداوند عالم بهزودى ديدار سضرت عالى را قسمت فرمايد، انشاءالله تعالى. معلوم إمت كه هـهتدر مشتاق زيارت هستم لازم به توضيح نيست. بعل، تقريباً بيست روذ است كه وارد شدهام. وضع شهر بكلى منقلب است، يمنى به اين مبب كه محهدعلى وارد خاك ايران شده امت. معلوم است كه از هـهـهـجا اطـلکع داريد. بلى وارد استرآباد شده بود، لاكن پولتيك اقتضا نموده است بركشته است. به نظر خودم مههو مىرسد كه از آستارا وارد شواهد شد. بنده مههو میى دانم.
 برود اردبيل شاهسون را ماكت نمايد. قورخانه تدري فرستاده شده است ولاكن اطهينان نيست. انجمن هرهه كردند كه مهـكن نشل. باز نوعى نمودهاند كه قورخانه در بامـهنج مانده است منوز حمل نشده است. ديكر اينكه نرته مسترم تيلى توّت كرفته است. روز به روز در ترتى است. از اين مبب آمودهخاطر باشيـد.
ديكر اينكه آتايان وكال صلاع ديدند عينالدوله را به سكـومت آذربايجان تـبول
 زودى هم حركت خواهد كرد. نظر جنابعالى را نمى دانم، كهانم اين است كه سكومت

عينالدوله را در اين موتع صلاح ديده باشيد.










 وكلاى مسترم جديد نفوذ آنها را محو نمودهاند. با درستكارى مردم ماضى ميل به وكلاى

جديد دارند.
ديكر اينكه اطرافت هنوز امن نشده است، لاكن مهر امن است. خصوص كه جند





 ديكر اينكه عراق، همدان، قزدين فرتهُ مسترم جداً مششغول كار هستند. اطلغع دارم،

بدانيد.
ديكر اينكه بنده مسرمانه مشغول فرامم آوردن مجلس قونغرانس هستم. اكر نتيجه بكيرم عرض خرامم نمود. ديكر اينكه جنين متوتع هستم روزنامه را فرامم بياوريد. جنانجه عرض نـمودهام
. 1
「. بك كلمه نانوانا.

پانزده ليره از مشهدى على آقا از بابت حقير بكيريد تِبول دارم. اكر وجه براى سضرت مالى لازم باشد مرقدر بكيريد كرفته باشيد. مبادا جهت خري




 ديكر درخصوص تشريف آوردن جنابعالى الآن كه آمدن جناب را صلاح نمى دانم حتى طهران. از جناب آتاميرزا امسهاميل آقا سؤال نموده بودند كه بــا بخواهند. آقاميرزا السهاميل آتا صلاح نديدند. يكى جواب ستخت مـم دادند كه در انتخاب جديد حضرت مالى انتشاب شويد آن وقت تثـريف خواهد آورد. جناب نوبرى هم هیه

 كردهام يا بد. بنده همهو جواب داب دادهامر.

 تتيجه بخشيده است. ديكر اوضاع امروز كه به نظرم خيلى بلد مى آيد خداوند خودش رسم فرمايد. زياده
 فرمايُد. هرجه براى صلاح مملكت به نظرتان مىرسد قلمى فرمانيد انجام داده باشيم. منتظر خدمات هستمه. هريانت كردد ـنوبرى

جناب آقاميرزا امبهاميل آتاْ هذر عريضه مى خوامد. بيست روز است وارد شدهام.
 سلام مىرساند. عذر عريضه را مى شخواهد. يكى دقيقه آرام ندارد. شب و روز مشغول كار

است. صد درجه از طهران بيشتر كار مىكند. تنهاست. خداوند خـودش كـمك نـمايد. انشاءالله تعالى.

 دارم. زياده جسارت است.

## تربيت، محمدعلم'

## 119

ه رمضانالمبارى [1rY9]


 نهود.




 راجع به آمدن والده و كلفت او بود. بارى درهرصورت تا تبريز برسند در آتش نگرانى خوامم سوخت.
بس از آن خيالل داشتم دو سه روز ديكر حركت كـنم. نـنـــ فـرار را جـايز نـديدم. على المجاله در منزل خلخالى هـتم. تاكي المباب حركت فرك فرامم آيد از طـهران بروم. آنى استراحت ندارم. خيلى حالم بد استى. تاكنون اين حالـي
 اندازهأى ناخرشم كه نمىتوانم به شمها عريضه نكارم.

غالباً در بيرون بيش وزراء يا در مجلس و يا بيش رنقا میروم. ولى عقايدم و حالم ثريب به حالت ابوالضيا مى دئود. بارى آرزويم دفعة ديكر زيارت جمال مبارك و امتنشاق هواى آزادى است، اسـرد ميسترمكردد و زودتر انجام بذيرد.

 اين نقير خارج است. با اين همه هـند كلمه شايد بتوانم بنويسـم اكرجـهـه يـارايـى تـلم و مساعدت حالى ندارم.


 درهرصورت هنان كه شايد رشتى ما مساعدت نكردند و خائب و خانـا



 كرده آمد.
والاسضرت از اكثريت با به مهر كاغذ اعتماد كرفت و ما هم بـه اتـتضاى آن روز روه

 يك كميسيون رابطه كه والاحضرت مـ كفته بود انتخاب كرديم كه مرتجعين مجلس آنها
 و آن كميسيون مسهدار را به خضب آورد. خانه نشست كار نكـرد كـه سـهل است است
 بالاتفاق مؤتمنالملكـ راكاغذ مهر كرده رئيسالوزراء معرفى كرديم. ايشان هم ابا ور ا و امتناع نمودنذ. بالاخره مجبوراً صمصام را انتخاب كرديم كه هيج صلاح نبود وقت مجبورمان كرده بود. معلوم است كه مرتجعين مجلس با تلفون به سيهدار در شـمران خبر رماندند آّن مـم

استعفا داد. فردا معرفى وزراء يعنى تا هحند روز بعد به عمل آمد. وثوتاللدوله تهام وزراه سابت انفعالى وزراى خارجه را باطل نمود. تهام حرفهايش يأمسآور و نااميلى امـت و تمام نطقش همراهى و مسـاعدت تقاضاهاى روسهاستـ. به عبارت اخخرى يك فاسشُهُ روس المـت. خداوند به شـها انصان دهد كه هركس را اعتماد كردهايل بد درآمده. سقيقتاً رسحمت به كفندزد تديم كه مستشمالمنلطنه باشد. بارى كسى كه شما خوب مىشناسيد اين تدر مدح و يا ذمّ ما غير از سياه كردن سفيد فايده ندارد. نمونه آن را بحوف روزنامهها به شـها نرستاديـه.
 مشيراللدوله بىطرن معلومالهالل. سكيمالملكى هم هممسلك وثوق اسـت. معاضد هـم

 كابينه هم هممسلكاند. مجلس هم اكثريت راضـى و اقليت در الــوزيسيون خــود بـاقى
 تغصيل دادن نمىتوانم. الما نكث مسئله در كجاست و عيب كار از كباست. باز ششما ابصر از من هستيل.
البته مىدانيد كه برادران صمصام بجز سردار ظفر ههه مجبوراً حامى مشسروطه و ضد مسحدعلى [أنل] . برادران اميرمفتخم بجز معين همايون همه حاميان مسحدعلى و بر
 تاكنون مفخخم نود هزار، ظفر هفتاد هزار يول كرفته و كارى نكردهاند. سالاراللدوله با توهكافى كويا بيشتر از ده هزار باشده از كرمانشاه سركت ورك كرده است. ضيغم|السلطنه از ارشداللدوله شـكست خورده. امير مجاهد رنت. يـقين دارم كـه تـلانى خواهد كرد.
معزالسلطان و معين همايون كه در نيروزكوه باممند خوب سركت میىكننل. ديشب مكتوبى كه از يكى از دوستان به رئيسالوزراء بود امستهاع كـردم. فـرهُ رمـضضان جــنـك
 كردهاند. سالار فاتع، منتصرالدوله هم در نزديك آمل هستند. كارى كـه خـــلى خـرابـ

است آذربايجان و سالا رالدوله است. كار سالارالدوله محول به مفخم و ظفر است، اكر كارى كنند.





 صدهزار نخورند كار نهى دكنند.

 الآن يك شاهى موجود نيست. شوستر مىكويد بودجه را اجازه دهيد اصلاح كنم، به شما بول ساضركردن هيزى

نيست.
سلخ شـعبان ده نفر از ماها يعنى از وكلاكه از دموكراتها مم بنده [ردودم



 وثوقالدوله و عميدالهكماه امتا مرانـ
جند روز امست عميدالحكماء ديوان محاسبات را ما منحل كرده خلخالحالى هـم بـيكار
 بالخصوص ماليه رسيدكى كند. معلوم امت كه مشت وئوق و عميد هم باز مىكثـت. أين است كه منحل كردهاند. קیندى قبل والاحضرت در دريار بيش بيست نفر وكيل كه من مم جزور آنها بودم علناً



 بيثتر و سختت و ناملايمات كنتم.
جواب داد خوب است نمـا اين كار را بكيديد كه من يك نفر مستم ولى شمـا تمام








 اينجانيست.
ديشب هم اسمأ دعوت كرده بود قريب بيست نفر. الز ما مرم سليمان و و سيد و بنده


 تفصيل آن خبر ندارم.






 رفيت تديمى و صميـى و ارادتكيينتان.

> دو بسته روزنامه فرستادم.

كابينة Bايران نوه را بستهاند محض جلوكيرى از تنقيد اعمال در خصوص خـاربـهـ.
 هم درنمى آيد. نمرات كسرى را يِدا نكردهام.
 مىكنيد. در زركنده خيلى ها متحصناند منجهله صدرالسلطنه، نيّرالدوله، اقبالاللدوله، مؤيدالسلطنه، ظفرالسلطنه و غيره. حشـيمتاللدوله و مجداللدوله و اشـخاص ديكر هم در
 در زركنده منزل دارد ولى به شـهر مى آيد مىرود. علاءألدوله در قلهكن امت.

 كذراند، از آن طرف خبر به آنها داد كه امامى شما را نوشتهاند و خحواهند كرخت كه فرار كردند.
ميرزا آقا هم در آنجاست. نمى دانم آخخر كار هـه خواهد شد. ماها چهه بايد كـنيم. شنيدم از تبريز هيالل دارند شما را جلب تبريز كنتد، ولى ابدأ صهلاح نمى دانم. افكار اروبا خيلى خراب است. اكر كارى كنند آنجاها بـرويد يـقين خـاللى از نـايده نـيست. بـاقى ملمتت شما را طالب است. مردار بهادر و محتشـم با علهالى بختيارى كه مىكويند تريب مسه هزار امت امروز وارد طهران مى شوند. از آن عله تدرى كاشان نرستاده بودند نايب حسسين راكه حـهلهور بوده امست خخوامتهاند دفاع كنند فرار كرده و و رنته امت. خحدمت آتا ميرمجيد و آتا ميرمهدى بيك وغيره از من مالوم برسـانيد. دشـنى والاخضرت زيادتر شده يعنى رتيب نخود غير از مستوفى، مؤتهن الملكى و عيناللدوله وغيره را هم علاوه كرده امت.

## 

17. 

I. ردزنامג رسمـ مبلس منظورسـت. نتوكيى از مهندس ناطق نزد من امـت.

قربانت كردم $\quad$ يك ساصت به ظهر مانده با يكى دنيا كسالت جسمانى كه لازمهُ وجود هر صانم يعنى روزهكير مقدس امت و به اصرار فوقالعادة حضرت اجر اجل آقاى تربيت به صرض اين هند سطر يس از هندين قرون باكمال خـجان

 عميدالحكما به اغواى ناجى ايران، ناجى وطن، اولين ديـلومات دنيا آتاى وئـو
 در كوهه و بازار مشـغول مدحكويى و ثناجويى آقايان فوقالذكر بوده و و مىباشيّيم.

 تا خدا جه بخواهد.
از اوضاع كنونى، عموم رفقا و دوسـتان مـتحستر و مكـــّر و دجـار مـزاراران يأس و






 عبارت ساده در ضمن يكى فرد شـعر مىتوانم صرض كنم.
وعده: وصل جون بود نزديكـ • آتش عئــق شــعلهور كـردد


 بصيره بنده حال خودم را بهتر از ديكران دانسته همان [را] حمل بر تكميل نفس مىكنم.
 نرفته باشيد. در هرحال بعضى شكسته مى خواند براند برخى نتسته. خقيقت حال من مانند حقايق سياسنى ايران نامعلوم استـ


 دكتر الدكاترة، عمدة الاططباء آقاى حكيم|الملك با معاون حاذقت در در وزارت پاشاليهه به

 به قول مسيو اردثير جمى اين همه مطـيّات است، همه روى آب مىيينند شاز سقيقت خبرى نيست كه نيستا.

 موتوف است به جلب مستشارهاى خارجه بود، به عقل ناقص اين بنده نيز هــمينطور

ال بد بدختانه آن كه مستثار امريكائى است فامددالعقيده است، زيرا رفيق آقا ميرزا



 ثبت دنتر و و و و ر با بهانى و بابى كنند. حتى بلجيكها يعنى مديران گمرك و سفارت
 امريكاييها قيام كردماند (اى خاكى بر سر ما. كفار تغصب اسلام را دارنــد مـا مسـلمانها نداريم).




وزير مختار فرانسـه. اوليـن مسـلماند. در مسـلمانى إيـن مسـتشارهاى تـازموارد آتاى




 بود. در اين اواخر خريد آدم را به ايشان رجوعكرده تلافى تفا تفنگ را الز سر آدم درآوردهـ صرنةُ دولت را ملاحظه كرده آدمهايى فرستاده امـت كه با با ايرانيها بسازند. مانند إيرانيها
 است كه علم و اخلاقتشان يكـره منافى با ايرانيان أست.

قربـان شها _خلخالمى

## تربيت، محمدعلى

## $|r|$

[10 رمضان [1499]



 روز قبل شكست خورده و تهام لوازم اردو را به او واكذاشـتـ. خودش آر حاليه در عـراق :ههلوى سردار مظفر امـت. حقيقتاً معجزه امـت: بخختياريهاكه طرن سردار اسعد هستند خيلى بانبازى دارد ميكنند.


 توب و تفنگ وغيره به كيرمثـان آمد.



 اسباب فرامم مى آورد.







 كه تغيير و اصلاح هيج يكـ بدين زودى ميسر نيـيت، آتيه و استيصال مملكت را را بغويى نــان مىدهد.




 نكرها باشيد مىتوانيد يكى نتيجه بكيريد و مذبذب نمانيد. نمى دانم تانما تاكنون در اسلامبل
 جهارده ماه رسيد.
 هنوز از ورود خانه به تبريز اطلاعى ندارم و خيلى خيلى نـيلى نكران هستم. يريشب تلكرانى



كردند. ولى اكثريت به عمل نيامد. حند شب بيش والاهـضرت در خـصوص مـر مـنتصر

 الغوث ترار بر تكذيب مىشود كه والاحضرت منامباتشان با فرقهُ دمـوكرات دوسـتانه

موسيو دكران خيلى محبت به او دارد و كامى مـتصر نيش میىند. ولى من ممرأى نيستم و صلاح نمى دانم.
بازى اميدوارم به زيارت آن دوست مزيزم مونق كردم و بـار ديكـر دست شـــها را را
 و يكى خيالى دامُتم جند روزى تبريز روم و يا اينكه به جانـي



 است و خيالى مم داشتم كه اكر توانم خرامـان روم و خيال ديكرم رفتن بـه اصفـهان و و كرمان و بالاخره به هندومتان است. ملى الاتصال در فكر هستم و آنى استراحت خيال ندارم.


 استنشاق هواى خارج از ايران نمايد.
الان از خانة آقا سيد عبدالرحيم صبع زود صريضه را عرض كردم و خيال دأرم امروز تذكره بكيرم. كويا آختر شوال آلخر مـجلس

 خهار مـاصت خواب مىكنم بيست مـاعت بيكار و ويل و سركردانم وكتاب و روزنامه سه




 هست.
تزرينى هم به تزوين رفته امست. امداللهخان فتحاللهزاده ...' ميرزا مــحسن خـيلى






 ثمكند، و قس عليهذا. فعلل و تغعلل. تمسق ثما -هع



> خلخالـ، سيد عبدالرحيـ^^0
ir

قربان وجود مقدمت كردم $\quad$ اين عريضة ثانى امت كه با كمال عجله با شكم كرسنه

> Y. Y. معـود مسمود بعدي.
> F. F. برادر تقى زاده.
. 1 . يك كلمه نانوائا.
 هـ نتوكهى از مهندم ناطّق در دست من است.

XI نزديك ظهر عرض مىكنم. البته عريضن اوليه ازلحاظ مبارك كذشته امت. به قانون


 درصورت تخالف، تخالف نظرى امتر.









 اطراف سواد[كوه] با استعداد مشغول امست و امروزها حكم و و اجازهُ يُرش به ايشـان داده شده است. ...
بس از اين كه ارشـدالدوله ازطرن امستراباد به طرف شاهر الهرود حركت كرد شُاهرود





 بر توه و جسارتش افزوده راه طهران يـئن كرفته تا هفت فرسين



[^8]ارشدالدوله نزديك طهران رسيد در خود داخلةٌ طهران هم شروع به كار بشيود. طهران را


 مبردند و حركت به خوار [و] ورامين نمودند.


 فرح خواب نكردند. همه ساعت منتظر ورود ارشدالدورله و وراراقها بودند).

 مى كذارد. در اين يـن با اردوى ضيغمالسلطنـه تصادن مى شود.




 تريب دويست نفر از تركمن وفيره مقتول، زياده از سيصد نفر كر كرفتار. شببى كه تماماً


 تمائـا و يقين كردن مستبدين نكاه داشُتند. ازطرف سمنان و دامغان و شــاهرود درد خـاطر دولت آسوده شد.
در ممين وتت كه با ارشدالدوله مشغول جنـو
 خبر در طهران منتشر نشده است است. اكنون اميرمفغخم با سردار ظفر در عراق هستند. تاكى دوباره مشغول جنك بشيوند.

تمام اردوى كه به طرن ارشداللدوله رنته بودند دو روز بعد با فارتى زياد به طهران عودت كردند. الآن طهران تااندازهاى امن امـت. ثـايد كار مازندران در إيـن هـنـد روزه فيصله يابذ.
اسووالات تبريز را البته مرض خواهند كرد. إجمالث اين أمـت كه شـجاع اللدوله كويا به نزديكى تبريز وارد شده امـت.
 اين اسحوالات عمومى بود كه مرض شـد. اما اسحوالات خصصوصى: آتاى تربيت كه در اين روزها خيال حركت دارند. هن كه عقيله بـر حـركت ايشــان نـداثــته و نـدارم. ولى خودثشان اصرار و معاذير موجه يا فيرموجه براى خوديمان اتامه مـىكننل. مـن عـرض مىكنم آتاجان بايد ماند و مرد. ايشان مىغرمايند بايل رشخت به مـاسل برد و كـار كـرد. بمضى رنقاى ديكر نيز در اين سال با ايشان ثمريك و سهيمند. شُنيدم آتاى سليمانميرزا و آتا سيد جليل 'و منتصرالسلطلان به اين خخيال افتادهاند.

 آقاى نايبـالسلطنه روز به روز بر عداوت فرقه مىافزايل. اكرجه اين وبرد مسترم با تمام عالم عداوت دارد. فير از منافع شخخصى هيم منظورى ندارد.


 آورد طبيعت. آتاى رسولزاده را از صميم قلب بـدهامر.
مخلص صميمى شها _خلخالم

## رويز، حسين「

[1974] رمضشان

هممملكان محترم







 نمره 19 يا 1 \ باشده. يكى نمره هم حروف




 كافى امت زـرا تكرار خواهد شـد


 شد بايد به توسط كلى بست حمـل شود و اكر حسانى شد ميزان آن با كاتيلكش زسمت كشيده اين كار را انجام دهيد.

- راجع به ايران نو

در دو مفته بيـش شرحى آقاى رسولزاده به ادارة اييان نو مرقوم فرموده بودند كه

1. ا. مبلة جاب استانبول به فارسم.

r. (= كاتالوك).

 مىتوانند اصـلاح نهوده در ترقى آن بكوشـند.









 آوردن يك ورق بوده از هركجا كهر بـر باشدر



 مندرجات شده.







 اسماً اداره روزنامه را در تحت دخالت مستقيم خودش درآورده بود جمع نمى شد.



 است كه فرته خواهد افتاد.

 مىكردند عرض نمايم.
بعد از رفتن آقاى رسولز


 اجتتماع بريشانى دغاتر شدند. ولى متأسفانه ديكر حضور به هم نرسانيده و و به حال اول خود باتى ماند.





 امير حاجح هم




 مى داد و ترجمب را هم از رفقا آن مـ با زهحمت امستفاده مىكرديم.
2. تنكران ارمنى.




 رسولزاده در هشتاد و جند نمره سه يا ياجهار ايراد بكيرندي







 باز احدى از رنقا جز مسيو تكران كسى به فكر انتشار آن درسالتى كه بیانداندازه درينـ
موقع امهيت دارد نيــت.










 جمع آورى شود. تجار را جهار بنج نفر جمع كرده تقاضاى اعانهـ كرديم كه در عوض مم

اكر مى خواهند آكسيون به آنها بدهيم. تا بانصد تومان بنا شده بيردازند ولى هنوز وصول نشده.


 بول تحصيل شـود.

 خورده مى دهيم عوض كنيم و يك نفر مـم مدير كه حام













ضررى كه دارد جاب نمى شُـود.


 الساهد كاغذى از آقاى تربيت از تبريز رسيد درهالى كـه مــــى استى است مـراســلات

نمىرسد و در راه صمدخان باز مىكند. دو سطر در آن نوشته بودكه شرحى از املامبول

 نومُته بودند پاكت جوف را به فلانى برمانيد و آن باكت نيست. من فورى تلكرافى با






 اعزام تشون است تا جه شُود. يك مقاله جديدأ أز آقاى رسولز








 زعحت ندارم. رميد كاغذجات بيش را الطلاع دهيد و آدرس خودتان را را مم معين كيـد. حسين برويز

## اسكکندى، سليمان محسن'




قربان آن دوست محترم و وجود مقدس كردم

 جنانجه ممكن نيسـت دقيقهاى از ياد آن وجود مـبارك افسردكى و ملالت وكرفتارى نمى كذارد به سر فراغت به وظايف ارادادت رنـار شـورد.











خلاصه،،امورات شخصـىام اين بود كه مرض كردم و متــم آن را بـه ايـن ربـاصى
هجرى شُاصر ختم مىكنم.
از مـجرى و از درد نـهانيش مـبرس


 كذاردهاند بايد بيش از اينها دهار صدمات و ز زحمات و مهالكى بشوندا ولى آيايان شب

از ترتيب بِش آملدهاى اين اوتات مـنتصرى عرخه بدارم كه آملدن مسمدعلى ميرزا به ايران جهه اسرارهاكه فاش و جه مستورات كه مكشّون كرديد. دستهاى علناً به زركنده رفته بهعنوان تحصصن به رومها مشنول نقشه كشّى و دمـتورالعـمل ورود مسحملعلى را دادند كه معاريف آنها از ايـن تـرارنـد: شـاهزاده نـيراللدوله و شـاهزاده ظـفرالمــلطنه و
 مجدالدوله و امعجدالدوله، آقا شيخ محملرضاى يسر آخونذ ملا محمد تقى كـشانى و ميرزا آقاى نفطى و احتسابِالملك و معاونالسلطان و از اين تيل. در شهر طهران هـم
 مشتنول نقشه كشي [شدند] و اتتظار ورود موكب منسوس او را داثشتند.

 شعاعالـيلطنه و اعوانش در مازندران شُكنــت فاحش خخورده و فرار كردند. با ده دوازده




 از خاتههُ جنـك به دار زده كه از آن جمله حـبيبالله ميرزا رئيس تلكر|فـخانه سارى كه از بستگان نزديك اساجى شينالرئيس بوده كه با مـم مكاتبة مـخصوص داشتهاند و اسباب وكالت ايشان را هم او فراهم كرده و ملى اكبر غان سرتيب يخكش و شين فلام بودهاند. اردوى ارشداللدوله هم كه از مازندران به سـت شــ شـامرود و بسـطام و از آنجــا بـه
 كهاشتهُ سيهدار اعظم كرد و او را شُكـبـت داد و فرار كرد آملـ به خــوار و از آنجـا بـه امامزاده جعفر ورامين ورود نموذ.
 يفرم هم به كمك رفته جنك سـختى كرده أردوى او را شـكسـت داده و خود ارشدلدالدوله را هم دمتگير و مقتول داثـتند و اردو مزار و بانصد تركهان و غيره كه همراه داشت قريب مسيصد نفر در جنـك كشته و بالغ بر مسيصل و ههلارصد نفر هم كه از راه كوير فزار كرده

بودند در راه بواسطة بی آبى و بدرامى تلف شُلدند و تدرى هم كه از سـهنان مىخواستند طرف امستراباد بروند كرنتار دست اهـالى شـده و مـقتول شــدهانـد، از جــهله رتُـيس و سركردهُ مسترمى داشتهاند تلى خيشـان' نامكه آن را هم با پـند نفر مسوار در راميان كرفتار شيّ عبدالهسين راميانى كه از علماى مشروطهخواه آنجا آمت و مستصر امستععلادى هم دارد شـله و علناً مقتول و به دار زدهاند.
 ملامت نبرده و به وطن مراجعت نكردهاند. بطور ستم مسمدهلى يا ديكرى از طـرف امستراباد و به معاونت تركمان نمىتواند خروج نمايد و به سذّى تركمان مرعوب ثـد
 الممعيل خان مـواد كومى با بسـتكانش و امـير مكـرّم لأريـجانى يـناهنده بـه اردو شـدهاند و مستمل انـت آنها را عفو نمايند و همراهان مسمدهلى بيشتر از مسوادكوهيها و اهالى همان نقاط بوده أست و ينجاه مُصت نفر تبحات

 عقيده اين امت به مسمت اردبيل برود. ولى بـده كمان ندارم بتوانـــ بـرود [و] از اهـالى آذرِايبجان اطهينان يِدا كند.
 واكذار كرد و او هم بـه طـهران و شــاهزاده مــنـالدوله تـلكراف كـرد كـه مـن از طـرن
 مشغول سكمرانى در مراغه و اطراف شـل و هنوز هم مشتول امـتـ روسها هم با دولت مذاكره كردهاند كه در شهر تبريز نبايد جنـل بشود. سالا از شهر هم تباوز كرده در هنـد روز قبل كه كويا روز هيجدهم رمضان بود خابجى صهدنان با عده مسوارى تا بل آبتى آمده كه به شـهر وارد شـود. از شـهر هم عدهٌ تشونى براى جلوكيرى آمده و مشـون شدهاند كه فوراً تزاقهاى روس آمده و به طرن ارودوى شهرى شليك كرده و چهار نفر هم از صاحبممنصبهاى شهرى راكرنته و سحبس كردهاند و بجنك را خاتمه دادهانن. هنوز از آن به بعد اقدامى نشده بود تا اينكه مجدداً خخبر رسيد تجديد بجنك كرده و شكستى هم به سابقى صمدخان دادهاند. ولى به رئيس تشـون أعـتماد نـيست. شــاهزاده إمـان اللـه

ميرزاى تزاق استت و حاليه ترتيب خوشى ندارد، مكر امالى كارى بكنند. شـاهزاده سالاراللدوله مم ابتداى ورودش
















 همسايكان مزيز نمىكذارند.
تازه كار مُـراز امميت بيداكرده كه خيلى قابل توجه است. مدتى است نظام امالسلطنه





 كرده است و اين مطلب هاقبت بسيار وخيمى دارد. دور نيست قشقانئى مم به سمايت






 مأخذ اين تلكرافـ راكرده استر است



 نوراً تهر كرذه و خانهاش مىروود. لوله نفط كارش كذ
 ارادت كيشان مـلامت و مشغورل مدافمعه با مخالفين هستند.





 مجالـس و محانل خود را صرفـ بـه ايـن اظـهارات مــوات





سليمان ميرزا و آقاى نجات و ارباب كيخسـرو و سكيم|الملك و مساعدالسلطنه بوده از اين ترار امت: در دربار اشـناص مذكور را دعوت كرده و شروهع به مذاكره مى نرمايند و ملت تعرض وثوتاللدوله را تسقيت مىنرمايند و بعل نحودشان مى نرمايند مسعلوم است
 از طرف اين هزّب مخالفت نشّود و صميشه دولت دیار اين سحزبِ بـوده امـت و ابـداً ملاحظة وقت را نمىكنند و نمىكذارند مملكت آرام بگيرد و آتاى صمصامالسـلطنه را

 طايفة خودتان به كثتن داديد و مملكت را آسوده كرديد آن وقت دجار دمكراتها شلده و
 كارند.
شاهزاده سليمان ميرزا مىكويد نمى دانم اين مذاكرات را از ههه رو مى نرمائيد و اين ههه تهتتى است به يك سزب مقذم مىزنيل. - فورناً متغير مى شوند ونمىكريند شـها سيد عبدالله بيجاره را نكشتيلو
 كه همّ خود را صرف اين اعمهال كرده و مخبرين شـرايد خارجه را مـتصل وا مـى داريسد
 معلوم است در اين بينها جه بردههاى موسش و مضسعك ديده مى شود و بالاخخره مىكويند از مـن و امــالل مـن ديكـر كـارى سـاخته نـيست و مكـرر امــتعفاه كـردمام و
 خارج بروم يا نه.
در اين بين قوامالعداله را خخواسته مىكويند آن شرسحى كه كفتم بنويس اكر حاضر
 صمصامالسلطنه خواهشى مىنرمايند مهر خردتان را بذهيد. ايشان مىكو يند نمى دانم هـه
 اطلهينان نامهُ خودم است و استعفاى من است از دست اين آقايان: مىدهم مُما بسخوانيد و مهر كنيل. صمعاماللسللنه كرنته مى خواند و بعلد به اڭكـراه مـهر. مـىكند. بس از آن از سكيمالملك مهر مى تواهند. ايشـان سحركت كـرده كـه إز در بـروند بـيرون. خـودشان

برخامته' با داد و فرياد زياد و التماس به صصصامالسلطنه دست حكيمالملك را كرفتة و

 آقايان وكلاء مهركرده از مجلس بيرون مىروندكه رئيس مجلس را ملاقاتكرده واتعه را
 نـىتوانم شرح بدهم. دو سه روز است آقاى رئيس و سـليمان ميرزا و ارباب كـيخـيسرو
 عرض مى دارم.
 فرمودهاند مسحدهلى ميرزا و سالارالدوله تصوّر كردماند ممكن است است ايران بيايند وكارى

 شروع به انتخاب نشده آقايان در اردبيل داراى نهصد رأى أى هستيند و به طور حتم بعدها


 افزوده خوامد شد.

زياده عرضى نبود. هحون جشم خردم درد مىكرد عريضه بـه خـطـ ديكـرى كـه أز محارم است نوشُته شُد.
سليمان محسن
جناب سابحى واهظ ... ${ }^{\text {حضور دارند عرض ارادت مىرسانند. }}$ سليمان

بـادامجی، محمدعلىT
ira. $\qquad$ Y. درست خوانده نمىشود، ثـايد: قزوينى. ا. الصل: خواسته.「. لـوكوى از مهندس ناطق در دسـت من است.

> تاريغ | | شوالالمكرم IPr4

صضرت مستطاب اجل آهاى آBا سيد حسنآها تَّىزاده دامت بركاته



 متوارى شدن مححدعلى ميرزا و تعاتب اردوهاى دورئى دولتى اين دو خائن ملكى و ملت را از تلكرافات آرانسها مسبوق شدهايدا


 از مر طرف هجومآدر شدند ولى با تأيمد حضرت ولئ عصر در كليه شكست خور ورده وبا




 كار را نمى تواند بكند.




 ترتيب صسحيع مشنرل خدمت بـري باشند. و جناب نوبرى و ساير آتايان سـلام خالصانه مصلّع و عـرض ارادت مـىنهايند و

جناب آتا ميرزا رضاخان تربيت مئغول خدمت و وذا جناب آتا ميرزا محمدعلى وخان هم


 تربانت -بابامجى

## كمال تبريزی، حسين -مدير روزنامةٌ پتبريز،

## 177

| 1 شوال
حضور حضرت لخر ملت ... آلاى سيد هسنآلحا تلىאزاده دامت تأييداته
حضرت صديق اكرما اكرجه تاسال هميئه احوزال سلامتى آن يكانه كرهر درخشيان






 عرض كنم كه از در بنج خانه وارد نشدهام و تا اين خند روز اخير عمارت اذارات دولتى را نديده بودم.
فقط يكى اتفاق غيرمترتهه به تحرير روزنامهُ تبريز مجبورم سـاخت كه شرح رِّ آن بايد

 روزنامه را بكرديد در نهايت آسانى ملاحظه خخواميد فرمود كه در زير يك فـشار قوى و

تامهاى دوران مشروطيت
اعتراض محيط جكونه خدمتى شايان به مسلك خودمان و اساس سكومت و ادارة حاليه '... نمودوان



 نمونهُ آن را مى بينيم و اينك تفصيل آن ذيلاً معلوم مى شود.
 ايراثيان اتهادى كامل در زمان تونسولكرى ميرزا ملىمحمد خان زحمات كشيدم و جه خلدمت بزركى به نفوذ و حيئيت ايـرانيان بـادكوبه كـردمـ درواتي

 جناب آقاى ساحدالوزاره‘ تونسل بادكوبه شد.




 داده و بناى كشيكئ راكذا رايتند.




 مى توانند تفصيل را به حضور مبارك معروض دار دارند. اجمالأ تمامى صدمات و زحمات سابق تبريز و روميه و مصر يكـ طرف ور اين يك

سال اخير بادكوبه در طرف ديكر مىتواند مقابله نمايد. با وجود اينها ممهُ اينها را توفيق
 معاشرت نمود و جه كرد.












 اصل مسنله استدعاى اقدامات معارفـيرورانةٌ مجداندانهُ عاليه را دارمر








 در اين باب امستدعا دارم مذاكره و مكاتهُ لازمه را با قونسول بادكوبه و با دومّتان كه


 رهنمايى بكنند و تعديات اجزاى تونسولكرى را تطع نمايند و الاكار ايرايرانيان بادكربه زار اريار و در داخل ايران بايد مـيثـه از بادكوبه منتظر بیك صدمهُ بزرك مثل ورود مـسحمدلى وغيره باشيم.
استدعا دارم البته درباره بنده و اتحاد مكاتبه را با بادكوبه مضايقه نفرمانيد. سلامتى وجود مبارك را طالبم. وفادار صميمى و قديمى ابدى شـما حسين'

## تجممآبـادى، محسن「

## ITY

IrY9 ميزان - \& شوال IV

فدايت شوم مدتى امت كه مجال نكردم اظهار خلوص عقيدهُ خود را نسبت به آن

 خدمت شُما اظهار مى دارم.








> I. بعدها به حسين كمال تبريزى مسّهور بود.
> r. r.

 حكومت آقا ميرزا سليمانخان طور طول كـبيد.


 QYQ

















 مى زند بدون تقصير. هر عيب كه در دنيا تصور بششود در اين آدم هست. علاوه بر تـمام

صيبهاى سابق حيب كوجك او اين است كه شاهزاده است. بنده يـقين دارم كـه تـفصيل






 محمدعلى ميرزا وغيره. بارى اين اندازه امورات شُخره
 آورده فتح كرده.



 مالارالدوله برود، دولت صلاح ندانست در خود اصغهان توقف نمودندا
 باشـد بختياريها را الز ميانه بردارد.






 الست. يعنى عميدالحكما در صد بنج حرف كسى راكرم مىدهد، اما ميرزا مـليمانخان

در صدى بنج كوش نمىدهد. وثوقالدوله و عميدالحكـا يكـ روسند در دو تـالب كـهـ

 عبدالرحيم را يكى از آن آدمهايى مى دانم كه داراى صفاتي آتى إست كه آدم بايد داراى آن آن صفات باشد حالاكار ندارم كه نمص در صفات دارد يا ندارد. بارد به صقيده خودم او او را جزو
 حكيمالملكى و عميد الحكما وخيره. بنده هم مسـاعدت خواهم كرد. كار كـر كمكم به شوبتر هم شايد برسد.




 سوارى است براى وثوقالدوله. عميدالحكما خيلى زيرك است اما درا درمقابل رفاقت بـا


خيلى عذر مى خواهمر.
 iv
 فـرمتادند تــمام مأمـورين دولت ايـران را كـه فـرمتاده




 سواره حاضر شدند. قزاق ايرانى هم كمك مىكرد شـايد در اين بين نزاحى اتفاق افتـد.

بالا:خره شوستر غالب آمد و يك فتع بزركى به دست شـوستر شد. اما درواتـع نـتـع را انكليسها كردند يعنى انكليس روس را شكـست داد. فرصت ندارم به دليـل آنكـه وقت پیست ميكذرد.
هحسن نجم|ابادى
خدمت آقاى رمولزاده سلام برسانيد.

ريسولزاده، مجمدامين'
$1 r \lambda$ $\qquad$
امتانبول (نمرة







$\qquad$







 Y. بالاى سطر اضانه كرده: غير از روزنامدها و مرانسلات ايران.

درخصموص رفتن شـها به لندن. من اين مسافرت را خيلى مثمر مـنـدانـمـ حـتى از











 مىكيرند.



 فرمانغرما راكه هم به آذربايجان مى میرسرستنـا






 اامتخراج نكردد كه طرندار محاربه با بغتياريها مى باشـيمه. البته با محافظت ممهُ اساس و يرنسيبيهاى دمكراتزم دمكراتها براى خاطر تاكـتيكي

بايد از بعضى جزئيات حرفنظر كنتد. فقط شـشص و يا توه ثالثى كه تميز مابين جزنى و كل خواهد كذاشت كيست و يا هيست.
 '.... جزنى بداند و دمكراتها اين را كلى جندارند
 و بختيارى تعيين نمىكند. ولى درهر صورت بهر تهران خران خراهم نوشت كه باكمال تيقظ با بختياريها راه روند.
 اشيداه را تطع كردند. مقصود شايد اين بود كه مرا به امر كميته مجبور به نوشُتن اششيداه كنتد.
آتاى رضا هرورش مى كفت مثل يك نغر آدم بولدار كه به نقير كمك نـمىكند يك

 مسلكم نوشتتن مقالات جدى است درد قبول نمى دكنند.
 نه رأى خوامتهايد. يقين در يكى كاغذ ديكرى به يك آدرس عليسده نوشتهايد. باقى عرض اخوت و سلام ـمحمد امين

## پرويز، حسين

179
[IYY4]
هممسلكان مسترم




آتاى تقىزاده فرمودهاند جواب عرض نمايم و هجون نكران جواب خواهيد شـد با سالت كسالت آنجه راكه در نظر دارم جحواب خوراهم داد. ا- چچند نقره سؤالي كه در موضوع اشـناص و نقارشان از يكديكر نــوده بـودند

 آن هم رنع شُده و كدورت باقى نيست.
 تكران دستي داده كه نرداى آن روز بكيرد و چحون وجه نرسيده دو مسه فقره مكتوب خاللي

 قزونن بوده كه رنع شده. [نيز] ميان مليمانميرزا با اقتدارالدوله بوده كه آن هم در اوايل ماه رمضان رنع شد و بدون بهت هم بود.
 كه آن هم در ماهها بيش بود و رنع شد. ميرزا شمسساللدين خان مسافرت به فارس كرده و هنوز هم در آن حـود امست. ميان حكيمالهلكى با رنقا هم كدورتى نبوده. شُايد به وامسطُ اههال ايسان در وتت وزارتشان يا به وامطه تبول نكردن بعضى تقاضاها [ىى] جزنُى ... بوده ولى امهيتى ندارد
وكله هم نمىكنند.

و كذا ماير مؤالات از اين تَبيل علل دانُته و هيجيكـ مربوط به نظريات فرتهاى و مسلكى نيست، وانكهى رنع هم شده امست و هيزى هم از كدورت باقى نيست كه تابل مذاكره و اهميت باشد.
Yـ صشندوق آتاى رسولزاده كه بايستى فرستاده شده باشُد قرار شد آقاى يهلوى " به توسط اداره: قفقاز ميركورى به بادكوبه بفرستد و هون آن مكتويى كه آقاى تقىزاده در اين خصوصها نوشته بودند مطالب رإجع به مركز هم داشت و آن قتست را را مى وخرامتم نحوانم و رنقا كغتند بخنوان و شحواندم تلدى آتاى بهلوى رنجيلدند كه البته خـودتان بـه

> ا. مسعود مسمود.
F.
r.

هـ يـ كلمـه نانورانا.



 بايد از تمام جزنيات مسبتحضر بامينـد.



 جه مى شودد. بنا بوده اين تلكراف را جـراب










 خرد را بايد بدهيد.
سيلرخان بس از تعجب كه جكونه سوارها تفنگ را دادهاند اظهار مید دارد كه سن
 بختيارى دور خانه را محاصره كرده حهار شبان و ورز مـم در محاصره میى ماند و وبالاخره با يكـ تدبيرى از آنجا يـرون آمده و از بيراهه روز هجدهم شوال به منزل وار وارد مىشمود.

## PYQ

اين است ترتيب كار ايشان. از طلهران مـم تلكرافات به سـكـومت مـى شود كـه ايشــان را بكيرند.
†ـ در مسنلةُ سروف كه تلكُراف شده بود و همهئين در كاغذ آقاى رمسولزاده بود

 مشنول مـم شود لازم امست كه بيشتر حروف داشته باثثيم كه از كارهاى مستفرته ضـرر روزنامه را دريياوريم.
اينك اين هیند روزه جحون مشغول دادن نمايش بوديم و سه شب داده شلده امشب
 زرستاد.
 نهايشى بود كه در ايران داده شده حال ثـئـهـد نفر در مسن بود كه يك صندلى خالى تيمتش از سه تومان المى ينج تـران بـود يافت نـمـى شـد و مـوضوع در مــه بـرده آمــلـن مسیدعلى از فرنك به ايران الغ و از نيس كه با فرتجعين مشورت كردند شـروع مىشُلد. موغوع ديكر مالكى و دهات بود كه در سه برده بـود، خـيلى قيــنـك و عـالى. هـر دو موضوع به تقاضاى وزرا و اهالى مكرر مـد و دو مرتبه نهايش داده شـلـ واردين به هارك
 كه دستى ساخته بودند دو هزار جاى صندلى داشت مشترى بليط داشـتند. بـليط هـنج ترانى تا سه تومان خريد و فروش ميشد
 مه هزار تومان بالغ شود كه صرن نقص اثاثية (امجمع أدبه كه به واسطة همان مـم جشئن

 دشمن را به تحسين درآورده بود و مهه مـم در تهاشا ساضـر بودند. جاى دوستان و رثقا خالمى بود. هـ مسسلنٌ كنكره راكه اصرار در تشكيل نمودهايد و آقاى رسـولزاده شــرحـى در بزنيات دعوت و تشكيل آن نوشته و تأكيل در شـروع مـم نمودهاند بسيار شخوب و لازم


ناسهماى دروان مشروطيت
 كهيتههاى ولايات فريى از ظلم سالارالدوله همه متوارى إند


 كار كنكره كنيم از آن بكلى باز خواهيم ماند.





مقدماتش مم از حالا بايد شروع شُود دصوت كنكره باشـد












 نخواهد داشُت خحواهيم افتاد. ^ــ از ترتيبات سياسى بخوامـيد جـزيُيات آن را بـه واسـطهُ دو سه روزه كسـالت

نـى دانم. ولى همين قدر ممتوانم مرض نمايم كه كار اتتخاب خيلى مشكل استر است، زيرا











 مى خوامم، جون هـه میتواند هرجه هرض مىكنم بخوانند.

ارادحمثـ_حسين ينويز

خلخالم، عبدالرحيم「
17.

 را فراش بست در همين سامت آورده زيارت و وس آن از زيارت و و ميل يك بياله جاي در در




1. ظالمرأكنايه است نـبت به سضرت الشرن رنبس الوزراه.

 شـكايت كرده عرض مىكنم مهكن بود از انزلى يا باكو يا تفليس يا باطوم يا اوايل ورود به اسلخمبول خبر ملامتى خودتان را اطلاع داده بنده را متنظر نكذاشته و مفتخرم فرمانيد. مى دانم جوالبس شهـا يك كلمه خواهد بود اكه در كاخذ نوشتن كسلمها. ولى خود مى دانيد
 چذيرنته نخواهد شــد.
ثانياً أحوالاتت را هغته تبل مشروساً خلدمت ببها عرض كردهام، البته از لحاظ مبارك خواهد كذشت. مسنلهاى كه امروزه بجالبنظر و قابل امهيت امست تماماآ مسبلةُ كـابينه امست كه كمكم آثار تزلزل در او مشاهده مـى مشود. معلوم نيست مببـ اين تزلزل چيست و و باحث كيست و جهطور كابينغ به اين مسكمى بى همه هحيز تزلزل كرفته.
 شـده و مستعفى شـده. كويا قبول هـم نشود.
 شو ستر، يا به عبارت اخخرى در يسىكرنتن اختيارات. اين لايحهكويا خيلى خيلى مسحرمانه بوده. اححىى از ديموتراتها قبل از وتت مسبوق نبوده. آن روزى كه وزرا به مجلس وارد مى شُوند آّايان ديموتراتها از مسمنله مسبوق مـى
 وزرا را در مجلس خصصوصى با سضور خودشان مطرح كنند. ديموتراتها ازةبيل آتا سيد مسمدرضا، سليمانميرزا و چجند نفر ديكر مسجلس را خخالى مـىكنند بـيرون مـى آيند.
 وزرا آن روز را مايومانه بركشتند و تاكنون آن لايحه ملنى نشـده وكوـا مشغول تهيغ آن هستند، و البته مسبوق هستيد كه آن لايحه باطناً از مصدر جـلال امـرنا والواهظين صادر شـده امست و محصوصاً به رهنمايى همساية شُشهالى مسض تلانى مسملة ثـمعاعالسلطنه. طورى وزرا و اعيان خصوص اشرن با ثشومتر عداوتورزى مىكنند كه مافوق ندارد. ولى هنوز إين شخصر از ميدان درنرنته امست. مسئلُ امتداد مجلسس هنوز معلوم نيست. أقاى امُرن و هيثت وزرا بذيهى است كه 1. دليل آن كه نامه به ديكرى اسـت نه به تقىزاده.


 التخاب شود.
 استعلاد ديده است و همين روزها خيال كرمانيانشاه را دارندر درا



 مى مرند. از كنطور و بانكى به طرف تشاد









 است برده است. اججمالأ اين شـكست فاحش و اين خسارت زياد كـهـ وارد آمسده امست و تـداركى آن


 مسبوق نيستند. شُرحى درخصوص تثـكيل كنكره فرته كراراً مـرتوم داشـتهايــد لازم است خـاطر


 دامغان يا آذربايجان. غير از مركز مكر شمها جايى داريد و در هرجا هم حوزه يا كـميته
 الْته مسبوق هستيد كه اين مـه اغتشاشات مـد

 طهران رسانيد.


 كدام وسيله. اجممالاً دست از دور در در آتش داريد



 تشريف بردن آتاى ترييت تااندازهاى ميان رفقا سوه ـأثير بخخشيد و جـمعى از از ايشـان


 كردستان خواهند رفت رفت


 در اين روزها معرون بـود كـه مـيصد نـفر تـزاق روس وارد انـزلى شـدند. بــنده

تحقيقات كردم معلوم شد دروغ بوده. يك صد و جهارده نفر قزاتهاى مستحفظ طهران ور انزلى به روسيه رنتند و عوض آنها همان مقدار آمدندند



 سيد عبدالرحيم خلفالمى

## بِرويز، حسين’

$|\pi|$
-1 ذيتعده [1rY4]




 منتظر خبر وصول آن مىباشمب.

 رسيد هم عرض شده البته دريافت فرمودهايد.


 دادهاند كه مطلب تازهامى نيست و آنكه از نرميدن مكتوبات و نداشتن اطلاعات كله رنته

نامساى دوران مشروطيت


 كه كويا هنوز نوشته نشـده








 ارسال بـود.

 معروض داشت. جواب كافذ كميته اسلامبول امروز فرستاده شد با ملزومات و ملت تعويق تاحال بىترتيبى و ...كه هنوز هم باقى است.
 دولت تدرى راحت و اضطرابها رنع كرديد موض آنكه خرا
 برعكس به توسطهاى اشُرفّ
 تنها بختياريها براي سردار بـار بهادر ماندند.


فرتة دموكرات انتخاب نشود يا يبن از المان أتحظاب كه دوازده روز ديكر موتع نشرش





 فرمانفرما برود.

 مخصوص براى آن مست حركت كرد. طرف خراسان مشخموصاً خود مئهد بد نيست و



نصف از نمايندكان آنجا را ما بيريم.








 است مذر مىخوامُم. حسعين يرويز

## خلجّالم، عبدالرجيم'

ITr

IY شهر ذیتعده [ITY4]

 احوالات نوغى و عمومى در ورثة ديعرُ به هنوان آقاى تربيت روسى فداه عرض شـد البته ازلهاظ مباركى خوامد كذشتت.



 مليهم و يومٌ عليناه را ممه وتت قانلمّ











 اتحاد مشلث درمست بشُود.

تهامكنم.











 جوش آمده ممكويد ايوسف يومف (امير مباهد) برو اين راندارمها را از خانة آتـاى مالمالدوله بيرون و خلع اسلمه كن.

 است. بلى مأمورين مستر شوستر مـم كامى قونسبول روبى رالز خانهُ ثيعاعاللسلطنه بيرون م مسكند، كامى رنيسيالوزراه ايران لـا] از خانه علاءاللدوله.


 شيكسبت ارهوى ثولتى لا در درتٌ ديكر هرض كردم كه إز فنلت و تساهل اولياكي


 شـكست شخورده و به روس پنامتله شـده.
 نرارأ به طرف دماوند آمهه.


 يقين دارم آن بجوان ناكام كثشته شـده اسست زيرا در ايران هيح آدم خوب زنلده نــمىماند.
 تلفات هیه متلهار امستع.
درضخد صن تشكيل كنكره شرسی به آتاى تربيت جرض شمده امعت.






 نشـده|نذ.

 سـو دتان بهتر هي شناسيد. ابجنالكش اين است.




| Y. اتتدارالسلطنه. | 1. ا. |
| :---: | :---: |
| F\%. | ب. إحمد استوار. |
| ¢. | هـ هعسين سمبیى. |
|  | V. |



 از اوضاع كنونى خبر نداريد. والاتضرت به ميرن








 بايد مـينطور بهابي بششود.



 (برخالانـ هقايد حمومى).

 مراعات نككه متتج اين كونه تـايج مى شُود.






 نمى دانم ديموقرات در كبا ماند.







 امت.





 بعضى مىكويند ماطب شُريعت ايران و امملام را نكاددار ابست. تـرته مـكويند ايران راست حلثوم نيست كه. به آنسانى بلع مُود. به دو دست بريد: سضرت حباس آقاى تربيت نمى كذارد مطالب اسناسى را صرض
 كامى از بيكارى با دلدانثش بازى مىكند دنداند

 صفهات فيروزكوه و سـرادكوه تاكنون خخوب خدمتى كرده و بجنكهاى سخت نــودده و
 مههوتت شكست خوردردهاند.




 اردبيل لراًا تصرفكردرداند.




 نمى⿵نهايند. دومت مزيزم آقاى رسولزاده را الز صميم تلب ارادتمندم و وعرض ارادي



 در آنجا تكميل المتعداد كنند. لاريان شما ــظفالمى

اميرخيزى، اسمعيل،
R $\qquad$
 معروض مىدارد ترنها بكذمت و مدتها سيرى شد كه ازطلف بندكان حضرت مالى






 نـوده در باب ايالت مخابرات زيادى شده بالالاضره
 مينالدوله كسي کيكر نغوامد بود.





 ملاءالدوله در بايتخت مغزول كرديد. از ترار أخبار واصله هيئت وزرا مساحدت به ايشان نموده و كارشكنى مىكردند.


 مختت به هينت وزرا و نمايندكان در تغيير ايشان هـابره شار شد
 هم آبدند و نعلاُ خرد فرمانفرما از طهران سركت كرده و وارد ممدان شده است. كويا




 مأمور ساخت. ارشد مردانه ايسـتادكى كـرده و جــنكهاى مـتعدد در مـيان ايشـان روى


دارند.




















نامعاي دوراذ مشُروطيت
 بكلت مستدام


## تقىزاده، جواد’

irp


 مثنامده مىكنم ذيلاً به غرض ممرساندا

## (ديوانعي و بآنتريكعبازى والاحضرت)




 تأسف از اين نغره مى نمايند.






 مذاكره نمايند. دز اين اثثا خبر داده مى شود كه بايد لهام وكلا بزوند منزل ورلا والاخضرت.





 نهايمب







 را يس كرفته مجدداً مشغول مىشورد.










آلت آنترِي والااحضرت شده و منشا فساد و اغتنـاش و و انقلابابت مىيباشندر).
 صداى بلند فرياد مىزد كه اكر امروز كار صورت نكيرد فردا بازار را بسته آنـجه تـوى















 ساضر شوم و اكر لازم نباشُدكه ميجّ.


 خودتان اين بنده را مم مستحضر بفرمانيد. سيد جواد

## نجم|Tبادى، محسن"

Ira

فدايت شوم


 تتصيرى ندارم.




 قابل خور و مُور ركلاكردد.



 طهران با هزار من تفرعن و تكبر ....












صمداللمزاده فرض كردند. هرجه بنده عرض كردم تبول نغرمودند. مثل اينكه بــده [ازا]









- بنده مىديدم كه بايد خاتمهاى داد به بيكارى آتام مى كفتم از بندهُ بي عقل نشنيدند

 بلكه ضد شُده. تتركز قوا را بنده در مادهُ كايينه مابق ديدم





 مطالبك اول نمى دانستيم بعد ملتفت شديم. حالا شب إِت و هـوابم مى آيد. باقى را فردَا به عرض میزمـانم.

 كسى انگشنت خخود را مرطوبى نموده به روى كارى آبجو كـُّيده در طهران لفظ منحوس آبجو را از صففه كارى بلكه تمامَآريهاى عالم براندازد يـش جذّم رسولالله روسفيد

خوامند بود و از تصور عاليه كه نصيب بعضمى از علماه راشُين بمى شود نصيب او مم
بشود.

به اين جهت تريب ده تومان بول ملت فلكزده را به بهاى تلكراف دادند به ميتّ


 كه نومُنه بود آبجهو پاك كرد.
 حالثان مهين طريق است. مدلاً اين ايام آتا مُين مهدى هسر شميخ نورى و بمضي رنقاى




 دارد از ميانه مىرود، باز به فرع يرداختهاند. تا آنكه هند شرد شب رفته آتايان غور فرموده و

 ساضر شد آن وقت بكذرند از تتصيرات او.
 مىنمايم. خدمت آتاى آتا ميرزا رضاخان ' عرض ارادادت را تبليغ فرمائيد. تبل از آلذكـه
 مـان ملاحقظه كه مرتوم فرموده بوديدِ إستعفا كرديم.

 مراجععت انقلاب غريبـ روى مىدواد. ديروز كه حهارشنبه بود سبهدار اوظم صجالله فرجه، سردار اسعد، سفير روس در
$\qquad$

خانة علاماللدوله تزيب دو سناحت مشتخول مذاكره بودند. در بیه مذاكره بوده معلوم كشده. بكلى استعفا كرديم و سالل مشـغول بيكارى مسـتيـم شـبـ و دروز در بـازار كـردش
 الان نخبر زميلـ كه حيلرخان تا مصنرى وارد خوأهدكرديد و بنده خيال دارم با آتاى مليرالصسايع بروتّم تا يك غرنتخف الستقبال كمائيم. هندى است كه هركس مىرمدل به من يا به ديكرى مىنرمايد بايد اتــعاد كـرد و اتفات داشٌت. درصورتى كه تمام دروغ مىكريند. آقاى فرمانفزها خيلى معركه مىكنذ. ماشاهالله سنرایا هلم. ... 'شُب و روز مشغول
 وزارت جنـك قدرى مرلبكرديد ازهم ثاشيله مى شوند.
 علامالدوله براي بازديذ مراجتهت أز يِلات است. درضمن مذاكرات سياسى هـم بـوده است. بعد معلوم مى شود.
 نهره روزنامة الابابرهنه| تازه درآمده. مـىنويسد هـر بــلسهُ وكـلا هـفتهـد تـومان تـهام مى شود. در عوضن تعرّهنات به ارباب جحرايد مىكنند. يك نهره هوجود بود فرستادم لفاً.
 ماهى يكصد و ینجاه تومان هول كرنته، رنته وضع اداره: ماليه اصفهان را مرتب نـهايند.

 روز مى شوزد آملدهاند ديوان محانسبات.
ده روز است كه شُبها را تمام مردم مسف معهجز: سضهرت عباس هراغانى مىكتنل،

 معلوم مى شود. ولى به سقوت خْودشان رد ها زدهاند. ملكت بالغ شـه بايذ سقوق خخودش






 دارد باكت را باز نهايند. على الله فى كلالامور توكلى.
مسسن تمبالبلدى
آقا سيد محمد ابوالضياء مم مطبعهُ شامى را براى دولت ادارْ كرده. حاجخان خياط هم در آنجاكار مىكند.
ميرزا ابراميمخان منـثىزارياده تقريباً يكى هفته ديكر براى رياست نظمين فارس كريا حركت خواهد نمود. صديق حرم براى رياست نظميةُ خرامان ميان مىرود. آتا سيد جواد جوركار بيكار، آتا ميد جمال قمى هم بيكار تشريف دارند.





 حيدر برادر رجبخانان آزاد شد از نظميه. ميرزا على اصغر كه رضايفـ را در در مقام دفاع


Y. Y. نتطهعين.
F.
9.

ا. كذا (نختوامد مناسب امـت ).
「.
هـ هـ تريتيت.
Y.

ميرزا سليمانخان را مى خواهند به حكومتى بفرستند. كجا محلوم نيست. هصسن نجهآبلى

## ممتازالدوله، اسمعيل’

## 177

## \& ذى حجه 1rY4

تصدق حضور مباركت شوم




 بكند واقعاً خدمتى است كه كردهايد.




 اخلاقى كه در خارجه هه در وزراه و هه در وكلاء مشـاهده مسـشود در أيـنجا هــوز

از تزلزل يى در يى وزراء توليد هزاران اشكالات اشرات فراهم مى شمود. طرفداران استبداد
 طورى كه مابين طرفداران مشروطه نفاق بيدا شده امـت با هزاران انسـوس و بــبيختى
 آن شتخص امل لانمه را به تقىزذاده داده است. 2. partiotisme

مايين مفسدين و مستبدين اتفاق بيداست و اكر اين نغاق طرفداراران مشـروطه زود







 كرردييلماتيك خود نمايد.









اساسى مى افتد اسباب خرابيى او را فرامر مر مينتمايند.










 مجبور كردند به امتعفا.










 هزاران بار مییوسم. 4gMillta

## تربيت، عحمسملى'

iry

مكتوب اY نولمبر خصوصى شُها فهميدمام محتاج به اصهلاح نيست. هـان طبيمت ديرينه وارثى شُهالمست كه به رك و





 كمان نكنيدكه من شـما را مى فروشم. هاثما! ولى عقيده خود رادرباره مُمـاكمكم مشنغول

تغييرم.
خدا مى داند هقدر صاسب نفسى حاليه هستم كه دو سه روز تبل صصهبت شمها رابا














 مى منم و ابدأ ويل نمىكندكه به جانى بروم. حتى وتت رفتن مبال ميل دارد رو به روى من باشد.

 كارهاى او نمىيرسم و خبر ندارم.




 فقره اوثاتش تلخ است.
كاهِى مىكيد به روميه [مى الروم. كامى به خيال درس نارسـى در مدارس مى افند.








 سلانيكى و بركشتن اينجا





 مئنمانيّد.
از كمك كردن سردار اسعد ناميدم و بد آن دو تأمين معيشت مم ساكتم. جـيزى
نمى دانم.

 از مكتوْبها غُير از مكاتيب تبريز همان دو مكتوب را نديدهاند كه بس فرمتادهايد.





كدانى نمىتوانوانم.







 نغواهد ثـد.








 شد. خيلى مىترمسند. حتى در سرسد ايران مم كويا امروزها:تقع كـنـند و روسها را را از خود راضى نهايند. احتشامالسلطنه اميدوار بود كه اصلاح خواهد كرد. به ثيني محمدخان' بكونيد باز

## 

از ايران اميلدوار شود و خود را قربان تركها نكند. من كه بكلى از روسية اينها ناميدم و






 بو.ديد عمل كردم كه مثل شـما ننوم. مستلدعى هستم از من جواب نخراهيد و و تطع نامة مرا ... ' ندهيد.








 يعنى وزارت مـ مال آنها باشثد و مىكفيت شـايد عليقلى رخان" بـه ايـن شـكـل بـه آمـدن مسمدعلى راضى شـده و به ايران مى مرود.



 قيـت دسرّ تقدم انكليسى" ويوللد دمولن و تاريخ تن و باقل را مرقوم داريد.
ץ. Y. سغير ايران در استانبول.

1) Taine: Origine de la France contemporaine
2) Buckle, Histoire anglais
3) Demolin

قيمت و آدرس و ههند بلد بودن اينها را مرتوم داريد. كويا تارين بـاتل يـنج جـلد باشُد. ترجمه به فرانسه شده و هنوز مقدمه است. به آخخر نرميلده است.

 رسولزاده تهر كرد و رنت و منتغلر بود كه من هم دصوا كنم. ولى بن هم كه خـيلى كوكي بودم موتع را مناسب نديله تححمل و صـبر كـردم. رمــولزاده را كـفتم بـركردانـدند. بـا ملايمت و اعتدال وادار كردم كه تلكراف را بكند. نمىدانم عين آن مخابره مـد يا شخير و اكر من آن روز در آنجا نبودم خيلى بد مىشـد. ولى سزم و احتياط كار را درست كرد و امباب تنفر نشديم.

 نصيحت كردم و كذشت.
 هروتت خخوامته از شُهـا بدهيل.
از ميرزا جوادخان كه طهران رنت صـاسب كتاب را يرميدم كفت نمى دانم. هنوز يـدا نكردهام. نمونهُ روزنامه وكتب كوههك را هـندين مرتبه شخوامتهأم نياوردهانذ. يك دست لباس سفيد شها راكرفته به دولاب كذاردم.
 فرستادم. هاكتهاى جوفى الآن رميد خیيلى مختصر خواندم. در اين نامه به شُها فرستادم.

## نامههایى بىتاريخدوزو ماه IYYQ

## يرويز، حسين「

14 A

ربيعالاول

تصدق وجود مباركت كردم

 زسحمت مىدمد.




 بدكار مىكندند.


















محتشمّالنسلطنه مم سمت رياست آن كميسيون را دامُته. دو نفر از بىطرنها مم حضور دابُتهاند.
خلاحهُ مذاكرات آن بوده كه بلون برده اظهار شده از دو طرن هرجه تروريست



 روزها باز تدرى أنجامشى به ميان مى آيد.



 اروياكنيد. ار در جواب قول صرين


 طرف فارس مم مستمل امت برود. اين است تفصيل وتايع حاضره و و بعضيها احتمال
 قناهت ننـايند.
و باز احتمال مىرود كه تبعيض مـ بشود. زيراكابينه امتدال به قول و بيمان خرد ور ونا

 درصدد بردامُتن هايران نوه و مرديبرش ' مستبند، با آنكه در كمال مـلايمنت تـنتيدات . منطقى لازمه را مى نمايد.











 دمركواتها ساضور كردماندلـ











 هم باشد. شـها را به خلدا فكرى كنيد.

 تومان لازم استتكه صبح تا شام بر كار خود حاضر باشند تاكاكار اداره شـود. وا والا اين طور










 روز جسارت دموكرالتها بيش شُده وبيـش معىروند. كلبينه ملنده المت مسطل و نمى داند جهه بكند.

 سكومت لمتدال را خوبب الحارهمـمكند و إكر او نبودسهعفته بيئتر كليينه عمر نمىكرد و

 مرّتومات مسترمهعـيستم. -

## ‘كرويز،مسنين'

179
[1rYa]


 تَمزاده مىنوثُتْه لست.
 اسمش حاجى نصرت الردبيلى و ابوالمعانى مصنوعى امستكرفتار و در نظميه محبوس.























 نواب بودهايم و هند نفر را هـم تاكنون كشتشهايم.

ماقبت از آنجا مىرود به نظميه و تمام اين واقعات را در نظميه اظهار امىیكند] و




يرويز، حسين'
14 . $\qquad$
[IrYa]
تصدّتت كردم



 خواستهايد در اولين بستى كه از امروز به بعد حركت مىكـد اريد ارمال دارم. صجالةً زحمتى ندارم.
حسين يرويز .

محمدزاده اسكويـ، اكبر (و) محمود
141 $\qquad$
[irya]
بسم|الله
تربانت شوم بود جهد كردم كه مـدتى از بيكارى دور از تحصيل نمانم. لكن اعـمـال بــنده بـى فايده و






 نرسيده. بهطورى است كه مئـاهده فرمودهايد. الحمدلله ممارن تدرى رو به ترقى امر


 مرحمت حالى طلب مفو و معذرت مىنهايم.

## اكبر محعزاده اسكونى

اقل محمود اسكونىى را آقأيرزا رضاخان' معروض مى دارند. فرته ديموكرات اكثريت امضاء شعريه را با با سه
 ديكر زياده از دويست نداشُتند.

 اسباب زحمت و تفرقه نباشد.
 شده هزار قسم انتريك درست خوامندكرد. ما مـ ما از حالاكوشـش داريم بلكه در اطران
 مغشوش امست توكل به خداً.
 فرمايشات حِضرت عالى اثر ديكر دارد كه در ساير اتوال ممكن نيست.

در اول امر بنده يسـنـهادى توسط داميان به كميتة ايالتى و مركزى نمودم قبول نشد.

 رأى مبارك جه اتتضا فربايد.

 انتخابكرديم.
 صادقالملك معاون نظام ـ حاجى اسمعيل مردار.
 مثل رحيمآقا و حاجى على اصغر، شـجاع دو سه روزه هر قسم اتدامات كردند ولى نتلوانستيتن كارى بكنند. ديروز بـاز در حـجره: حاجى على ' مجلسى داشتند.



 [محمود اسكونى]

## نبيلالدوله ضرزابـى كاشانى، عليكلى

## ipr

## محرمانه و خصوصى


از اتدامات بنده در اين صفحات مستفسر شده بوديد بنده شب و روز تقلا مىكنم و

ا. ظاهراً دواهی.

بهتدرى زحمت و مشغله دارم كه آنى فرصت نفس كشيدن هـم نم نه، و تنايج بسيار هم از

 نخوأمد بخشيد.






اين امست كه به عقيدهُ بنده ما در مركز آدم مى خوالميم كه اين مقاصد را الجري




هركاه بعد از اين همه مطالب





 در طهران حاضر باشّم.


 حضرات نه فقط از اين كربمرتصانى تصد دنع مستر شُوستر را دارند بلكه مى مخوامند ما
 مقاومت آنها را بنـانيد. ديكر اطلاعى ندارم
ممين تدر اين اوضاع حاليه رفع شُود درصورتى كه دولت نتوحات شـايان كرده و و ما





 امروز كرديد و برایى پانزده روز ديكر میروندند



 مرقوم فرمودهايد دائر به اشـكالاتى كه خارجيان در زاه شـو ممالكى متعده امريكا در اين باب جه اتدامـمى مـى



 طلبيدن مستشاران از امريكى شود و مركاه امباب فراه

 ايران عازم ايران نُوند وكويا حال در راه مستندا
 شيكاغر تقريباً هزار نفر ايرانیى نـصارايـى (آسـورى) اهـل ارومـيه داريـم كــه اغـلب در

ا. اين نامه به أستانبول ارسالل شده و مشنخص الست كه تقىزاده نبيلالدوله رالز عركت خود بـه امـريكا مطلل كرده بوده است.
 مسرومند. بنده داوطلب شـدم در كاليفورنياكه ايالت حاصلخيز







 مراججعت كنند.
بارى يس از كفتكو در كاليفورنى به شيكا



 هستند لابد به آنها متدرجاً ملحت

 و اوضأع و امشخاص داشخله را خودتان از بنده بهتر خبر داريد و ملت بيش نر برفتن امور را
خوب مىدانيد.







كنم ولى افسوس كه مىيينم تا خودم ايزان نروم نخواهد شـد




دستتخط مبارك و اخبار تازه و خبر سلامتى حضرت عالى مى باشّم.
ارادحكيش حییى -عليمى

## تامههايى سال هلها هجرى قمرى

## 

## IqM

آتاى هزيز و دومبت مسترم من رتيمه شـريفه در موتع بسيار ســخت زـــارت ثــد.

 صزيزتان قسم است كه در اين چجند روز شبها بجز هیهار ماعت آن هم به جهه قسم نتوانسته راحت بكنم. چحون متسومات مرا تصور مى غرمانيد عقيدلمام اين است كه لازم به تذكار نيسنت.
روز ینجشُنبه از طهران تلغران رسيد كه با وزير امور خارجهُ روم ملاقات بكبم.「 بعد از شرحى از اتفاتات اشخير و رغتار مأمورين روس در ايران در ايـن تـلفراف نوشته بودند كه مـعى بكنيل كه دولت روس در مر شُرط دومم (كه لزوم مشاوره با سشرا قبل از

ا. نتوكيى از مهندس ناطقَ نزد من استن. بين السطور اول و دوم متن تلفرانى را نوشتـه و بعد نـط زده و و



 تجديد كاغذ نيست. Y. ط. طبعاً دربارةٌ التيماتوم رومن و نجايع و تتلهايه الست كه آنها در تبريز مرتكب شـدند.

 را قبول خواهند فرمود. معلوم امـت به هيج قتسم نثـان دلمن اين تلغراف يا مذاكـرة آن صهالح نبود.

 معاصد آلمان در بهمم زدن اتغاق ثلاثه غورامد شد. اين امـت كه سعيقت خيلمى مـراهيم كردند.
مبردم سواد تلغراف طهران و جوابهانیى كه دادهام عاضر بكنند كه لفأ ثقديم نهايم.
 بلكه براى اين امت كه بلكه يك تلغرافى به طهران بكنيد كه اكر هاره بهتر نذازند اقلاُ آنهه را من كردهام بی مصرف نغرماينذ.
جون روز جمعه كه اين تلغرافها رفتهاند يعنى تلغراف مفصنل، روز يكشنبه تلّنراففى رميدكه هنوز تبل از وصول آنكويا مسابرهكرده بودهاند و از اين تلغراف معلوم مدمى شود كه در طهران مسنول هستند و درحقيقت هر مسه شـزط را دارند قبول مىكنند.




روز كرفتار مذلت و هزار دردسر خواهيم بود.
 تفصيل را عرض نميكنم و مىترسـم كه كار راضايع بكنند و فرصت را از دست بدمند و

 اين اتدام را بكنند.

 ممين نامه مىآورم.

حالا جه بايد كرد كه بد بدتر نشود؟ ديروز به سفارت يطرزيورغ و امروز به سفارت لندن از همين موادها خوامه فرستاد


 ترار اتَامات بكنند.
 زسمات من و وعدههاى وزير امور خارجهُ روس كه مكرر و صريحاًّ كرفتهام نـرامـوش


satisftaction
 بس اقلاُ اين را. قبول نهايند. هون (مكرر صرض مىكنم) از تلغراف آخرى معلوم مى شود كه كار را باختهاند و












 به هر صورت عقيدهام بر علنى كردن نيست و نبايد كرد و اكر مـى دانسـتم كـارى

خواهند كرد كه بهتر باشد هركز اينقدر دست وت و با نمى افتادم.


 تدر دستباحه شُدهام و نمى دانم جهـ كـم.
 بيش خواهند برد اين است كه آخر تلغر تلغراف خورد
 مى يبينم كه از طهران و homme d'etat هاى خرد ردنار بار بايد مأيوس شُد. منتظر رتيمجات مستم.

## erach

11 111 11 دساعبر

## تكى زاده و اولتيماتوم روسيه'






 نصوص تلكرانها از روى سواد موجود به جاب ممرسد.

## آكای ونوقالدوله





[^9]
## لامهاى دوران مثروطيت

عذرخواهى كنيد و با غيرت ملى مملكت را از خططر نجات دهيد.' و الڭا خرن از از افكار
 بفرمائيد كه وضع بسبار خطرناك است.

## مؤتمنالملك رثيس مجلس

بعد از نهايت اضطراب و تتحيرى كه از يكى هفته به اين طرف دوجارش بر بودم هركز











كنيد كه وقت فوت نشود.

$$
-r-
$$

" مؤتمنالملك رئيس مجلس
از سختى اولياى امور در باب التيماتوم نهايت تحيّر حاصل. زيان هالم به توبيخ باز

 درصورتى كه كمال يأس و اضطراب از اين كه دولت و ملت ايران سر يك عذرخراهـى


 Y. كذا در امل.

مملكت را به باد دهيد داشتيم.




 فى الثأنير آنات.

$$
-r_{-}
$$

سليمان ميرزا_مجسس







خواهد شد.

$$
-\Delta_{-}
$$

سواد تلكرال سردار اسعد
با دولتين مشنول مذاكره شستيم كه بهطور مسالمت كار را المالاح كنيم و نكذاريم


 اتدامات و تحريكات منع كنيد كه دقيقهاى تأخير امسباب خططر و به بـاد رفتن مــلكت عليعى
 **. يشت اين سواد تلكران تعىزاده نوشته انست:

- ${ }^{9}$

جواب تقىزاده
آهاءى سردار اسعد
تلكراف زيارت. آنهه از دست ماجز برآيد كرتاهى ندارد. اميدوارم سضرت مالى

 مطالبات و تكاليف ديكر و از عودت قشون كاملاً باشد.
 فرمائيد با مذاكر: دوستانه و موذت موافقت آراه حاصل شورد و و بالاخره متيفقاً به نتيجن
 بتوانيد بى بادثهاى ناموافق اين بل را بكذريل. باريكى موتع مقتضى مآلانديشى و مقل بسيار كامل است. فردا هازم امسلامبول هستم. تقمزاده

جناب آكا سيد محمدرضا شيرازى

 ثابت بانفوذ از واجبات فورى و تأخير در آن اسباب خلا خطر و و تباهى كار. اختراز شديد از


 ملينا الا البلاغ. با نهايت ميل به عدم هيج نوع مداخله از جيزى كه تكليف وطنيرستى


 ا. مسارات ركيل شبلس. ايران در باريس بوده است.

مى دانم اعسـاك نمىتوانم. ايْن جسسارت آخرى امت. اكر ملاسظهأى داريد بفرمائيد. צهى زاده

- A

مؤتمنالماكى، سطيمان ميرزا، وييهالـلـك

 تكليف وطنيرستى مى دانم اهمال نكتم.


 موتع بالاتفاق بشود. ديكر آن كه مقاومت مستلّ و تحريم و تهييج انكار مفـرّ امت و و بقدر


 بهكلى ورق برمىكردد.



 تقويت لازم را به دولت كرده نكذارند اين استحعكام و قدرت به كمكى ابحانب حاصل شور




 مقيدهُ ششخصى خود راكه ناشى از قلب مضطرب و با خلوص نيت حسميمى امت ولو در

ثامهماى ددران مشروطيت
نظر بمضى صواب ديده نشود مىكويم كه به نظلر من بهترين حركت ملت و مجلس و علما
 رسميّه و دادن اختيار و تدرت كامل به آنهاست.


 منامب نيست كه امـم يك دسته در تلكرافات مكـرر شــود و آنـها را مـصدر مـــاومت

 بهبيار مهزون و انديشـناكم.
האززاده'
-9-




 نعرا به سقيفت نمستوان هكم كرد كـ كداميك از صور مخنلف تلكرانها مخابره شـده استـ.

موّتمنالعلى



 فى التأخير آفات.
 ديده ممشود (با نمط خوردكى بيشنتر هون مسودة ارل بون بوده امت).
Y. يكى كلمه نانخواناثشبيه سكوك(؟).

## 事事

 است بايد اتفاق كرده و به دولت كمك نهايند والْا در هرصورت خِيانت ．
موتع خيلى باريك．ترضيهُ روس ولو به عذرخواهيى به اتفاق آراه آزاد واجبب．وزراء
 اطمينان به خارجه خود را مشتبه كردن امتِ التفاق با فرق سياسى و تدارك رفع خـطر فورى لازم است．

## 象 事

بعد از ملاحظهُ اطرافـ و تحقيقات درحيرت هـستم كه در اين موتع باريك با دشا دشـمن


 فداى اغراض و ملاحظظات شـغصى مى نهايند．به نام وطن و استقفلال مـلكت امـتـد مىكنم كه اين تلغرانـ در مجلس خيوانده بشـود．موقع فداكارى و اتفاق عموم مجلس و دولت است．عجله بكنيدكه فى التأخير آفات．

## ＊＊







 مذرخواهى را حلت مىتوان ترار داد وأجب است．تعجيل بكنيد كه فى التأخير آفات．

## 'pandosiglos

ip $\qquad$

Paris
Le 12 Aott 1912
81, Rue St. Louis en l'Ile
[Irro -
كرامى سرود والYهه|

مى دانيد ما در پاريس يك انجحمن خيلى كو جكي داريم. اين انجحمن كو جكي تاكنون هجندين كار انجام داد. از آنكونه متنح باريس، پراكندن برخحى از اخبارات ايران در روزنامههاى نرانس، دادن هندين كنفرانس ادبى و علمى كه خلاصه أنها بزودى پابِ مى شود.

رو به نگارش اين ضريضه رنب انزايم.

Ligue internationale de droit des peuples انجمنى در باريس تشكيل دادهاند، ناميله . آقاميرزا مسمدخان [تزوـنى اين ليك كنكره Congrès تشكيل داد از يكم تا دمم ماه اوت. از ما ايرانيان درشخوامتند كه يك نماينده بفرستيم. (دصوتنامه را با همين پابار مىفرستم). دوستان ايرانى بـنده را بركزيدند.
اين كنكره در Pontigny قريهاى اسست در ايالت Yonne يكصد و شفتاد كيلومتر ثاريس بود. از Finlande فنلانلد، روسيه، مسويس، بلريك، Alsace آلزاس، نماينده فرمساده بودنل. أز مصر و Boheme، اتريش، هنكرى نيز نماينده معين شلده بود. ولى بوامطهُ موانع سضور
 و و غيره سضرر داشتند. غرض اين امست كنكره بـى اهميت نبود. در روز هشتم أين كنكره بنده كنفرانس مانندى در خـصوص ايـران دادم. از زمـان ناصرالُلدين شاه يعنى از زمـان بـيدارى مـلت ايـران (مسيد جــمالاللديـن افـغانى، مـيرزا ملكم خان، ميرزارضاكرمانى و غيره) ثـروع كردم تا به سال كنونى ايران غختم كردم. اتفاقاً يُسنديده شـل. مذاكرات أين كنكره مفصل اسـت. موضوع مذاكرات در دعوتنامه خوانلهه

ا. اين نامه در نامههاى تهران (ص Y ـ ـ) جاب نـده امست. نتوكهى از مرسوم دكتر عباس زرياب به مـن Y. استاد علم التتصاد بوحـ.

 الين ليك داراى روزنامه خوامد بود (تـقريباً يكى جـلد كـتاب) كـه مـر مـامه نثــر
 ممالك مندرج مىشود. اين ليك مستغيماً با ممالك مراسله مينمايد. انخبارات ماده را به صورت معاله نشر ميدهند. در كنكره كفتم ليح نمىتواند مستقيماً با ايران مرامله داشُته باشـد براى آنكه فرتغ
 مركار اسـم بردم. كغتم اكر فرضاً اينـان تبول نكنند كسى را در امـلامبول و يا جاى ديكر براى مراملات تعيين ميكنند.



 خوب است اسوالات ايران از التيماتومها تا حال امروز فرستابده شود. نقهل اخبار بائـد.



 هخندين نغز از هـندين شهر ايران. از كليةُ احوال ايران صصحبت بايد كرد. از وضع سكرمت حالية ايرانـ از از ملوك روس

 مقصود معسايكان، از زوسبرستتى سكرمت حالئُ ايران و غيرهن.


ا. مقمود مسمد المين رسولزاده است كه آن موتع در استانبول با تثى زاده زندكى میكرد. Y. Y. مقصود حيدرنان عمواوغلى است.




 از همهجاكوتاه است. تا هرقدر كه بتوانيم خودداريى نداريمريم
 اسلامبول، خواه در ايران. هون هرقدر مشتركين ايرانى ليكى زياد باشـد بيشيتر مجبيورند از ما بِذيرند. بنده مجملاٌ مطالب را عرض مىكنم. سركار با فكـر عـميق خـوددتان بـه مـنافع آن مىرميد.






 اين است:
Jusqu'au 30 A Oft:
Maison Allamand
Villars-sur-Clarens
Canton de Vaud; Suisse
از يكم مبتاسبر اين است:
A partir du $1^{c}$ septembre
Monsieur Edmon[d] Bernus
Agrege de luniversite

 ديده شُود.

| PAV | نامهُ شـهار: 178 |
| :---: | :---: |

Professeur au Lycte d'Anoecy
Haut-Savoie, France
میاسكزار - يورماود

## رسولزذالده، عـدعامين'

190

نظر به مسغورى كه مانع از درك سضور دوست ارجمند نضيلتمندم آتـاى سـيد
 ارسال اينن صورتت يـروع خود ديدم.
ازطرف ارادتكيئ
مععدامين رسولزاده

## رضـازادهُ شهق، صـادق「

197


 مستند و اخلبشان به كيفر صدت خذلمت و خخلوص نيت دوهار و به انواع مصانبكرفتارند

يوستم.
واتماً آنهه زا در اين مذّت تـهعربه كـردم بـزركترين سـقيقتى كـه در كـمون حـيات اجتتهاعى موجود است مهانا الفت روسيه بين احجباب است كه آن را المحبت افلاطونى،


> r. ا. امرل نامه نزد من از استانبت. به برلن. امبل نزد من الست.

نامساى دوران مشروطيت
انبـانهاى ديكر كه سلطان سبّ سقيقى را در مِيان آنها تسلطلى است هوسكار تلقيّات حمر اين مالم خوامدكرديدري
 يعنى در اتصى درجه يأس ازين از حيات كه مسيط ماني






 لنكر تن بود مرا سنكر استتجاب از از دشـن كرديد ريد
 نام بقاى ايران و ايراندوستان مى فشـارم. ع.

به حرض عبوديت و غلوص صقيدت مبادرت مىنـمايم. قربانتنـــــوبيى (المــــــه
السميل)

عمواو غلم، حيدرخان「
IfY $\qquad$
[Irri]
 بردالثته ثـده (با ريش و ع عمامه و تبا و لباده). r.

 سيلرنجان عمواوغلى، (تهران، ITOA) بهطر الهاتى به جهاله رسانيد.



 كه مىدانستن ' از بنده خوامش كـر كردند كه يكى را از امضاى كميتئ مركزى را به ايشـان نشان بدمـم. ولى بنده عبعالتأ جواب ندادرامامر.


 ممان مفـيون بود.








 ايشان نوشتم ا-حتمالل دارد متقامد بشود.




 مظم صميمى شع، صيدر
اوستاند C سبتامبر 1917

## "يرورش، رضا'

$19 \wedge$
[.Ar/Tenc
محضر مبارك آكاى تكّىزاده زوحى فداه!
آقا! بس از مرض بندكى معروض مى دارم كه از حريضفنكارى دير كردم. ثون كه

 مفتغرم!
 نيض حضور مبارك دور مانده و كأمف أخورد
 كذراندن حضرت مالى را بالاجبار خورسندم.
 و از استشاره: رأى مبارك و مصيب استغاده و مرهون ابدى خاري خواميم بورد:


 مديريت تعيين نمودند. جهت نيكل و بد اين اين اتفاق را ناكفته كذارده به. مرض و مقصود شـخصى خويش مىكذرم و آن اين است:
 مشُغول اكمالم. در آخر ماه رمضان امتحان صنف آخر دارالفنون را انششاءهاللة داده فارغ خوامم بود. حالا درين باب به حسب لزوم به نكر صائب و نظر كوجكـبرورانهُ آن حغرت

 رضانان ترييت أست. . تر تريت

رججوع كرده امتصلاح و استيـاره نموده مصلاع مىشوم كه آيا جس از اكمال دارالفنون به طهران بروم يا در امتانبول بـبانمه


 ارادتمند ناجيز. رضا يرورش است

## تامههای سال ITMT هجرى قمرى

## تربيت، رضا'

$1 p q$
خدعت آلاى تَّىزاده مغروض است









 بـا يكى نـفر ديكـر بـه بـغداد بـركردد يـا از رفـقاى ديكـر مــل جـــالزاداده، بـور[داود]؛

> 1. امل نامع نزد من الست ر به مناسبت نوع خطـ به تربيت انتساب داده شـد.




سعداللهخان'، راوندى 「دو نغر بغداد بركردند. كمان مىكنم از اشـخاصى كه زيان خارجه نيز بلد هــتند بركروند بهتر امـتِ



 هدايتخان" ثنيز سلام ممرسماند.
 اول آقاى احتشام اللسلسنه اظلهار فرمودند كه آقاى نوا











 كار مىكنند. أكر راجع به امسلامبول يك نظريهاى داريد يـان فرمائيد و مقصود از بعضيها كه ملاوه شودكيست.
 شنخص تو را نيز بدانم كه جه هيز امهت.
Y. رارندى.

ا. ال سعداللّهانان درديش.
r.



من معصود حفرت ايشان را الز اول درك كرده بودم و از سابت از از خارج مم اطلاع








 سفير ما يك مرتبه مم در ميج بابى خوامش نكرده امرت. در نظر آلمانيها مم خيلى خرد را محترم نكاه داشته است.





 مىىرمانند.'
بارى آن روز قنصول آمـد صـعبت مـا نـاتمام مـاند. ديـروز رفتـم مـطالب تــدرى


 كردند.




ا. مسقانى.

و آلمان و ايرانى را به ممديكر نزديك بكنم، يمنى در بعضى موارد كه مىيبينم منتصر


 مثمانيها يكى دولت مستقل ديده و دوستى ما را با اينها بدانند كه اختلافى نداريمـ ـيكى هستيم تا در آتيه هه شود.

با با اين مسائل مُسغول هستيم. اكرجه اصل مسائل به ميان نرسيده راه حرب تازه باز شـده
اما بعد از اين مسانل ايران، آلمان و عئمانى امميّت و جديتّ يـيدا خوامدكرد. تا هـه


 دمتبردار نيست. باز در اين نهره از او تصجيد كرده امت وت و تعريفـ مىكند.


 هاجى حسينقليآقا نيز تصويبكريكردنب. كفتند بنويس من مـم نوشتم.
 در تعيين آقاى نزّاب تلكُراف تبريك مستقيماً فرستاده بودم. الآن جواب تلكران انـ من


 خواهد كذاشت.

$$
\begin{aligned}
& \text { ا. رضا تونيت از نويسندكان و منورين عثمانى. }
\end{aligned}
$$

> r. \&. بتصود تثىزاده است.
> ه صادت رضازادة ثـشفت.

## ثوجوى، امسمعيل'

10. 

> Vرجب rrrr

 ديقفه براى انسان مى لمود زائل نكرديده لهذا طاقت شـرح حـالات ذات مقدس ندارم و مىترسم كه از اظهار تأثرات هموم وارده






كشيده، خود را با نازلترين طبقات مساوى كند غير از وجود مبترم
 خواندن صهايف اخلاص خود مشيغول نهوده دل كعبه حقيقى و محبوب واتعى خود را را
 و برادر بزركوار ترار مید دمد. اظهار ارادت به حضرت هـر هدايت هر و آقاى فريدون موكول به لبطف حالى است. زياده در هغته معالب را عرض خوامم نهود. السشعيل نوبرى

「



> Y. عزتالله هدابت.

ا. نتوكيم ازز مهندس ناطنى نزد من استر.
 Y.

ندارم.

هنوز به تول آذربايجانيها اربعين ما تمام نـده بود با آن نكر و ...' وارد سرسحل عثهانى شديم. از آنجا يواش يواش سحدود شخودمان را ملتفت شديم. بكلى ملاتات انورياشـا و طلعتبيك هم از ياد ما رنت.
قناعت به ديلن رنقاى خود كرديم. آن بىانصانها مم بمد از ههار روز از ما ديدن كردند. سفير ايران با ما هيَ داخل صسعبتهاى سياسى نهى شود. عـلاوه بـر ايـن اجـازه: شرفيابى هم نهى داد. تا بنذه اصرار كردم و كفتم رنيت بنده آقاى دارا شـخص تحصصيلكردة وطنْرمت امت. مشیيح نينت كه سضرت مالى را نديده تشريف برند. تبول كردند و كفتند نبايد صسحبت سياسى بكنند. تريب .يک ربع در خدلمت سفير بـوديم. ولى هـيـي صصحبت سياسى نشد. نتط صسبت از امريك و تسصصيل و مليقلى خان" ثشد.
 با آقاى داراكمال اتحاد و يكانكى را داريم. شـب و روز در يك بـا هستم.
 اميرخيزى و آقاى يور[دأود] به طرف بنداد سركت مىكنم. آقا مـيرزا سسـين هـم بـايد امروز سركت بكتد.
اين عريضة سيم امتـ. عريضة هحهارم را از سلب صرض خوامم كـرد. زيـاده ايـام .عزت منستدام. السعیل توبرى

## الشهفززاده، مـصوه

101

> بغداد ـ YV رجب شr

متمسيلك محتزم و يشئواى معظم


1. ـيك كلده نانوانانا.

 \%. أ اصل نامه نزد من است.


 خوراهد شمد.
آقاى راوندى




 در ايرلنا خوردسر كار نكنند.





 ورئس باز است و مىتواند كه به رياكارى و تزوير جلب اطـهـيناني از آلمـانها بكـند









كرند يسش رفته خيلى ظلم و تعدّى نسبت به اهالى نهودهاند و اكرجه در بغداد ظـامراً
 امست هر كارى كه مىكند بنا به دمتورالعمل و و تعليمات باب عاب عالى است عثمانيها طورى بدرى


 رنجيدهاندكه مافرقى بر آن متصوّر نيستـ
 دارالحرب تشريف بردهاند هندان امميتى در قلوب ايرانيها نـدارد و أكـر در ايـن بـاب تدبيرات مؤثر اتخاذ نشود خون آن آن است كه عداوت ديرينهُ سنى و شيعى كه كمكم زايل مى شـد دوباره تزّتى بكيرد. خوامش دارم خدمت دوستان محترم آتايان هدايت ' و آتا سيد فضل الللهخان صرض مـلام مشتاقانهُ بنده را برسانيد.
الراستس - م. اشرفـزاده
تفصيل بيش رنتن رؤنـبيك را رو به كرمانشـاه كه از اخبارى كه اخيراً وارد شـد مـد معين مى شود مفصلاً درضمن رايورت عرض كرده حالا حاجتى به تكرار آن تفاصيل نمى دييند.

## اشرلـزاده، محمود「

$10 r$
بغداد ـ 9 زوليه 1910 [ [ 10 شعبان ITYT]
دوست مسظم و بيشواى میظم من در در اين مدت كه از حضور مبارك مهجور هستم بدبختانه فرصت يـدا نكردهام كه بيشتر از يكى صريضنُ خصوصى صرض كنم. از اين بابت بسيار معذرت مى بخوامم و اميد عفو دارم.











 جندى بيش به اتفاق آقاى راوندى رإيورت مسافرتشان راكه نوشتهاند تقديم مى دارمكه درصورتى كه دويار مجبور كردم كه


 |نكليسيهاست! در بیملاحظه رفنار كردن و لودكى نيز كه كوى نببقت را از تمامى بداخلاقان ايران



 رفت. با اين حال كار ما در شيراز خيلى زار خواهد بود. البته يك فكر اساسى در اين باب

بغرمائـد.

 زودتر بايد از آن جلوكيرى نمود و الَّا بيم آن مى روود كه امتداد يانتن اين وضـع منجر به







 حلالززاككى خود را ثلبت كوندندا!





نمى شودم و خودمان ـركت ميكنيم.


 مفى تواند كه اين غاثله را به مسطالمت انجام

 متـرددين به اردوى دولتى آهده و صرض معلاوصت كند و هركونه خساريارتى كه به ممارات
 و فراهم آوردن اين ترتيب تیندان اشكالى نخوامد
 بززكى ساصل مىكند و استفادهـاى زياد از اين كار میتواند دراند بكنند.
Y. ابراهميم אردداود.

 مستند ولى معين امـت كه تبرية: آقاى نوبرى را ندار اندارند.





















 مسفوظ دارند.
حـند كلهه مم از دوستان مندى مرض مىكنم. البته مسبوق شديد كه به مـناسبت

اشكالتراشُيهاى هئمانيها آقايان خياهالدين و حسنعلى خان (كـرشاسب) بـه عـزم ايـران


 كه در خانقين منتظر باز شـدن راهها بودند تا تا به ايران بر بروند.




 ممكن است بنده در سدس خود خاطى باثــم. ارادتسند ـم. اشرفـزاده

از طول اقامت خود در بغداد نمى دانيد تا جه اندازه دلكير هستم و جققدر مى میخواهم كه مرجه زودتر خودى به شيراز برسانـي

 مىشود.

## اميرخيزى، اسمعيل’

$10 r$

تبله و اميدكاها
 صرض اين مستصر مبادرت مىشمود و آن كه غاية امنيت و آمال بنده امست فقط سلامت

ذات خججستهآيات حضرت مستطاب عالى امت كه به مثابه مربي حقيقى و بدر رورحانى بنده امت ممواره موفقيت آن حضرت را الز دركاه خداوندى مسئلت نــوده و مأمـول

 بالهجبوريه از حرض آن ناكزيرم.









 كرده امت بنده بودم و اكر صورت بيسنهادى خصيوصى بنده را را حاضر داريد ملاحظه

 وزارت ديكر بود درست خاطرم نيسـت رنتيم كه در آنجا آن تفكى و طـانجا


 هم ترار بود تا آذكه به تدريج به موجب قبض طبانجهها را به آتايان مرحمت فرموديد و تفك هم نرسيد.
بنده نه از باب اين كه تفكى يا طبانجه در عالم خود هيز قابل اعتنايـي بوده كـهـ بـــ
 آيد بلكه ازين راه كه جرا آقا مرا نراموش فر آرمودهأند يك اظهار كله كردم (و يكى لوله ده تير هم در اسـلامبل كرفنم).















نشنيدم ديكر بهع مىكويل.











 بنده از آن مجاهدين منفعتيرمت نبودهام كه بكوبم بايد فلان هيز و و فلان هايز از









 اينكونه حيزها كه ازطرف يكى اميدكاه و قبلنٌ خود











 منبعد اين مسئله شوم تفك به ميان نيورالهد آمد). سالا خوب امست كه مختصرى مـم فكر شـخص خود را را در خموص بـر بـغداد و كـار




نامهماى دوان مهاجرت
شد. فرض فرمانيد كه شتضص بخوامد اين جاكاركند ميلاً جهكار بايدكرد. يكى اين است

 زوّار نشر افكار كند كه از تصدّق سر حضرت عالى وجود زوّار مثل كوكرد اسمر شد است كه حضرت فرمود دوستان ماكمتر از كوكرد احمر مستند. يكى نفر ازطرف ايرا ايران از از


 مسلع درمت كند كه هيج قابل نيست. اعتقاد شـغص من اين امتك كه أكر يكى نفر اينجا بماند بهتر است كه همه ماه صمٌ و



 هروتت پس از باز شـدن راهها مىتواند بعض الثـخاص بفرستد و هر اقدام كه مى خبوامد مىتواند بكند. و امروز در خود كرمانشاه و اطراف آن خيلى بمى شود كاركرد آن هم با تمام اطـهينان






 ازطرف سكومت قبل نشـد.

كه نشسته منتظر فرجيم. زياده تصديع است. خلدمت دوستان سلام دارم. اسمعيل

بعد از آن كه اين صريضه صرض شد بعل ملاـحظه كردم كه خيلى تند رنتهام خوامتم كه تغيير بلمه. هون ايام رمضان است و هوا بغايت كرم و نوشتـن هم تا اندازهاى مشـكل بود اين استت كه كفايت بدو نموده ولى صرض مىكنم كه آنها را نانخوانده فرض فر فـمائيد. هيريروز از آتاى ناله 'تلكرافن به عنوان آقاى نوبرى (ترت كوندن زيادهدور سركت اتميك ايسترم ثاره ويرلميو و انلاثشلان عن معذور اولام.) . زياده از ههل روز اسـت مى خوأمه سركت كنم ثول نمى دهند كويا من معذور شوم. هنوز جوابِ داده نشده اسـت.

## اميرخيزى، السمعيلّ

$10 r$

 لهذا بنده صرفنظر كرده از اين كه به تفصيل بكوشم الا آن كه چجند حيز كه كار از ترتيب نيافتد معروض مى دارم

 آمدهاند.
(Y)


 كرده و جلوكيرى از آنها بنهايند.
(†) مسئلة رزف همان در حالت اوليه باتى است يــعنى در سسر بـل رحـل اتـامت




 فيهنله است.














معين ثُـده برود.

年

## جمالزاده، محمدعلى'

100

كرمانتشـله


 شـهاكه بهترين وجود محبوب و و مقدّس من هستيد صتحبت ميى دارم.


















كمان مىكنم مسافرتم بيش از ده روز طول نكشـد و البته بس از ورود اكر در در شهر




محافظهكارى تا به حالل به كار مهمى كامياب نئـده و كمان نمىكنم اكر ترتيبات به منوال
 اين است كه اقدامات براى انتـلان فرق خيلى كم شـده و شـايد هيِّي شـده باشـد و و معلوم






 خدمت روكردان باشـد.
ترتيبات كرمانشـاه خوب است و حقيقتاً اقدامات ميسيون امباب روسفيدى شـده و


 افغانستان، موسيو رُنْ تونسول آلمان در سلطان آباد، دو شبانهروز جلنسات مذاكرات مفصّل در خصوص موقعيت ايران نمودهاند و بعض از مواد تراردادهايشـانـان را


 اينطور معلوم مى شود كه در آن موتع در آذربايجان مــليات برات بـايد مـنتحصر بـ





 شـده. انكليسها بخوبى اين نكته را دريانتهاند و تمام جذذ و جهدشانـان اين است كه زود
 معتمل است كه بالاخره در مقابل فساد صنصر نظامى عثمانى در آن آن صفحات ات مرات به مقصود خويش نايل كردند و در اين صورت حرن













 صرف صفهن غرب و مخصوصأكرمانشاه نمود و به همين ملاحظله مقيدهُ من اين شده
 كار شدهاند باششند تا بعد جه سُودي






 تلكرافى به بنده فرمودند كه خيال حركت دارند. بنده تلكرافاً به توسط آتاى تربيت بـه

تامسالى مرولاة هبابزت
ايشمان تلكرافى تزمنتادم و در آنجا از ايشان سؤال نسودم كه آيا با آقاى تفىزاده در در اين
























r.


1. يك كلمه نانـوانا.
r.

هـ نتطهج هين در امل استا










 نمى دانم صندوق ايشـان يـدا شد


 مربلندم. 80.

## تامِههاى سال IMPP هجرى قمرى

## اميرخيزى، اسشبعيل'

107
ITPY ربيعالارل YV
تبله و اميدكاها




جهسارت كرديد.


 دل نيروريده باشد. معزى اليه امروز دست از تمامى دار دار و ندار خود كشيدهـ المل و عيال



 و روز به روز شُدت مىكرد و تاكنونِ مم كه امنلعه براى ايرانيان نرميده و و اكر رميد با با







> صلاح بينند (يعنى به كميته مركزى).

 دو مرتبه صرض كردم ديدم خوششـان نمى آيد. درصورتى كـه مـروتت بـه مـن تــرّض
 آقايان علما درخصوص جريدهُ رستهيز مذبذا مى.خواهد آتشيرصتى را در ايران رواج بدهد. برد بنده كنتم كه روزنامه به اينــان مـريوط نيست ازطرف يك هينت صسعيحى اداره مى مشود.


 و آقا سيرزا رضا ايروانى ملاقات كرده ايـشان را به كاظمين بياورم و درصورت امكان انـ بـه كرمانشاه بغرستيم كه وجود ايشر ايشان مغتنم استا

 مفتخرم فرمايند. ايام קزت و توفيق باينده باد.
فلوى ـ اسععيل امعرغيزى

## نوبرى، اسمعيل「

IOY

ITYP 0
قربانت شوم

 مخلص خود آسوده شده. معلوم است كه سبب مـهاجرت

 وارده بر صورت و زانوها بهيودي ايلى يانت.
 را الاداره كرده و ممكند. بنا بـ توصين حضرد

 شديمه.
از توجه حضرت عالى مسلّهُ تزاتهاكه مازور كلاين خيلى اهميت ميداد د م مىكفت






 فرستاديم به ملاير.




ديله شـل كه شب ما مجوم برده مصـلَى [را]كه منكو, شسـكم آنها بود كرتنه تا سمليرين هم
تسليم مـّوند.

 صورةً اول آنتاب بنده مابين ادار: رُاندارمرى در ديش





بعد از اين واقعه ترنسول روس و ا انكليس در تحت

















روسها به طرف كرمانشاه نياينل. هنوز روسها وارد ممدان نشـدهانـلـ. در خــارج هــمدان يعنى در دو فرستخى در بل شمكسته كه يك ثريهاى امست مازور مسحدتقى خان با روسها بنك بیكند.
بعد از مه روز از سركت ما رومها وارد همدان مى شـوند. بعد از سركت ما از شهر
 مىكند. نان نمك مىبرد با روسها مى خورد و آنجا رومسها وتتى كه وارد مى شـوند از امير
 مهدانى. ال از خود راضمي كند مىكويد هیند نفر از تبريزىها اين كارها راكردهاند. همان روز هنباه نفر بالدات به خانه ما مىكذارند و ده نغر فزات رفته حعبره را باز مىكنند. اما جه بردهاند تا امروز نمى دانيه. هحون هيه غْبرى نمىرسمد. يك نوكر ماكه در غانه كذامته بوديم از ترم تزاتها فرار مىكند مى آيد كرمانثاه.
 آنجها مم. صقب نشـسته با اردو آمدِم كنكاور. در آنجها از شمدت مرض نتوانستيم اتامت
 دو روز در صسحنه خوابيلـيم.

 مه الثرثن باقى امست.
اين امست كه نتوأنستم آن طورى كه بايد راميرت عرض كنم بنويسم و از بدى خهط و ربط و ننوشتن تاريخ وتايع معذرت مىتوامه. بعد از هـهل روز بـنـه و اخــرى و آتـا زينالعابدين آمليم بغداد. بحمدالله مىتوانم سركت كرده و كار بكنم.

صرض ارادت مصدمم.

ثهون رامرت مفصلى آتاى بعمالزاده حرض كرده و مخلص بيشتر از اين نمىخرامـم تهديع دمه، ملاوه ضمغ مانع امت اميلدوارم كه بعد از اين عـرايـض مـفصهلي مرتباً صرض كرده و وتايع را بنويسم. سـلامتى و مونقيت آن يكـانه إيـران رإاز خخـدا مسـنـلت


## نوبرى، علم

10A
تربانت شوم








 فرمائد. باتى سلامتى وجود مبارى است.
هريانه_عى نوبرى

## كاظمزادة ايرانشهر، حسين’

109
از تعر
IITY ITY

 قدرى درد دل بكنم. از اوضاع موومى آنهع توانستهام تا امروز نوشتهام. نمى دانم مـد رسيده يانه.

از اوضاع خصوصى همينتدر مرض مىيكنمكه اين مـه زمحمات و صدمات رمات جانى و



 يقين دارم خيلى خيلى ناقص است او بنويسم كتابها تشكيل مى مشود.





 خودتان اسوال و اخخلاق آنها را تدقيق و تحقيق نمودهايد محتاج به نظريات ناقص مسلص








 خودمان است. ...




محض اطلاع كامل بر بريان امور خودم شُرفيابِ بشؤم اما از يكى طرف امور ميسيون

 امست از زندكى در ممالكى اورديا.











 مُكل ديكر كرفته امست بعد از اين به مقامات لازمه مستقيماً مىتوانيد مراجمت بكنيد.
 طهران به سفارت آمريك رفته و تأمين كر كته بود.







 خدانكرده اوضاع ايران شـكل تأسفآميزى بكيرد در اوروبا مراكز كميته و دفاع حقوت

تشكيل شـده به وظايغ دفاع حقوق ملْى مشغول باشُند. با اين اوضاع مـخلص چــندان نيكبين نيستم.


 آن دوست مخترم را طالبم. ع. كاظلمزادهr

## بورداود، ابراهيم

17. 


الملامبول

## شرزانه و فرشته سرشدا

كرجه عهدكرده بودم كه در خصوص خرد به ميجّوجه مزاسم نشوم و از كرفتارى

 نامه نقط براى رنع امُتباه نوشُته مى شود.




ا. نتطهجين در امل اسـتـ. نبريز نوشته استت. در مقالات تقىزاده هم نفل ثـدهـ.


 خود موفق بودم.
بس از إفتادن كرمانثـاه به دست روسها بـرايى سـومين بـار در بـغـداد بـرايى ايـجاد












 مزد كرفتن نبود.





 و رذالت را به عرض خرار خرامد رسانيد.
هوايى بغداد هم روزيهروز به كرمى مى رفـت، ترسيدم مانند تابستان سـال كـذـُتـه







 داشتم باكرانى زندكانى اسلامبول أز دسـت رفـا رفت.







 آنجا را تقسيمكرده براى جاى ديكر شتانته تقصير من هيست. از اين كناهكردى به دالمن من ننـــسته اسـت.
 حركت كرد. هم קنين اكر به سفارت آلمان از امتيمفاى خود سرفي







ديدم كه به اين زودى قابل كارى نيستم. فى الواتع امحسلسـاتم كه سرمايغُ معنوى آيندهُمن







 مرا به آتتباه و خطلا برانى خدمت ايران نفرستاده باثيـد












 از ترارى كه شنيدهام هزار ليره آلمانها فرستاد




اسنم مدير و سردبير در بالأى روزنامه خواهد بود يا نهوالهد بود. اكر هم كسـى باشد آن


 در سر روزنامه هستم و من نهى خغواهم تلكراف كنيد كه از اين اسم رمتتهيز منصهرف شوند اكرنه خود را مشبرد بـه بـروتست خحواهم ديد و اين خوب صنورتى يـدا نهوالمدكرد.
 افسرده مستم. آدرس اين المبت: رثـت ـ ـخاج داود. تريان شـما، بمربـاود

## هدايتِ، عزت

## 17


 كه در اين هايتهخت دلرطا هستم. در ورود به متل بريستول رنتم كه در آنجا منزل كنم و

 از زيان مردم برهم.
 در رشتحخواب فير از من يك مقدارى باندار ديكر هم مست كـه بـه مكـل سـاس يـا
 مهانعت از خخواب كردند و شنب اول را با وخود خستتكي تا صبع خود را در لفانه بيحيله و'روى صندلى تابی كه در اتاق بود كذرانلـم. روز ديكر خولمش كردم كه اتات را تميز كنند و واقعاً هم در باك كردن اتاق كوتاهى



 باشـم. اين است دليل اقامت در اين مهـانخانه. با وجود آنكه تول داده بودم كـه آننجـا نروم.
 داشتم بدبيتانه بايد بكيميم كه انخلاق ما ايرانيها نه به آن آن درجه خاي بتوان تصور كرد. امروز أكر ملكة آمسمان هم به زمين بيايد و هـندى با با ايرانيان معانـيان

 است. راست بروى نحش است، هتب بروى فيبت امست و هكذا.




 كردن يكديكر هستند. واقعأ به حال حر حنين تومى بايد كريست.



 بكيرند.














 ماره و ديروز با وير در اساسلامبول و امروز با با ايشان در ترايـيا مذاكره كردم و بالآخره ترار شد كه آتايان بور(دداود] و علوى به بر برلن بيايند.

 اجازة مخصنوص خركت ايشان را بكيريده.




 امثال او نمىتوانند آيندهُ خود و خانوادهُ متمول خرد را را بكلى خرابي
 ما خواستيم با كمال صداتت و صـلفدلى كارى بكنيم و از ترأر صسبتهاى زيادى كه

$$
\begin{aligned}
& \text { r. } \\
& \text { 1. بهانكير. } \\
& \text { Fr. F. عـراوغلى. } \\
& \text { 「. ا. ابرالمسـن علوى. } \\
& \text { ه. (= زاره) مستـنـرق آلمانى متخصص در تاريخ هنر السلامى. }
\end{aligned}
$$
















كنيم.






 آتايان كى مىتوانند حركت كنند جه آلمان اششكال ميكند به اين دليل كه ما با نادولنى
 و نفرستند.
اين مسـله خيلى غريب اسـت و خريبتر آنكه اكر وزارت خـارجـه ايـن مسـنـله را

 صلاح ندانست. آن وقت هه بايد كرديه



 امت اقدامات درخصوص آقايان خودمان
 ارلاً آتاى خلمخالى

 آقايان ذيلاند:
 نظمالسلطنه، آجوداذباشى قديم لقبش حاليه كمان

 حيدرخان^ و شـايد هند نفر ديكر هم باشند كه يا ديدهام امسمشـان خـاطرم نيست و يـا نديدهام.
اما حيدرخان ـ مسنلة ايشان مسئلهاى امت غامضت به هر هر شكلى كه هست ايشان

 برنمى كردد.
در سفارت آلمان از بنده سؤال كردند كفتم كه كار ايشان راجع به اداره نظامى آلمان
|. اببوالحسن علوى.
「. مسعد حـادق.

ه. ميرزا موسى ميرينج برادر سهكيمالملك. V.

$$
\begin{aligned}
& \text { Y. } \\
& \text { F. } \\
& \text { 9. } 9 \text {. ميكده. } \\
& \text { ^ـ عموازغلى. }
\end{aligned}
$$



 و يك دنده است.



 وحيدالملك تازه شريـاب شـدم

 ازقرارى كه ديروز آقاى وحيدالملك مى كفتند كارشبان را تمام كرده با عثمانيها و عنقريب به برلن خواهند آمد. در اينجا جها جرديراند واضع است كه بنده مسبوق نيستم. يـعنى مستقيـاً جيزى به من نكفتهاند.




 باشـد. يا اقلاً با خود آنها وارد شوم


 وطنبرستى خيلى ملاسظات ديكرى مم شـده است كه شايد برار آى آيندهُ مملكت نتيجن خيرى نداشته باشـد

 به عنوان مختلف. به مبارةً اخرى يكى از آقايان در ضمـن صصجبت حنين اشاره كرد كه ما

بايد اين ترتيبات مأخوذه در برلن و ساير جاها را براندازيم.


 اين كه مرا ضايع كنيد.


 بنوانيذ مسلك آن را نورى خوراهيد نهيميد
خلاصه هی عرض كنم. آنجه با ما رابطه دارد بد امست، و آنجه از دم دمت ما ما درمى آيد










 دوستان سلام مىرسانم.

[^10]
## ارديِيل، سیيد جليل'

## 17

## F شهو ذيقعدا:

تربان وجود عزيزت كردم $\quad$ شنرح مسافرت و يـا مشـاهدات ايـن صـحنه را بـهطور

 ميخوامم هويُت اين بيــقدمان را بمطورى كه شُايد و بايد به رشته تهرير درآورده تـا نماند برایى آنها حبتى.



 روز دويم در خيال اشغال يكى از كرسيهاى وزارت را را داشتـند.




 از سشئمت و حظمت آنها سـخن ميراند. در ظامر بر مليه روس و انكليس اداره: كلام كرده و به سفارتين اطريش و و آلمان مم اظلهار


 در مقابل اين قبيل مردمان بیشرف داشتـند.

ا. أصل نامه نزد هن البـت. Y. انـاره به دكتر السهعيل مرزيان امينالملكى ر عبدالهسين تيمورتاث امـت.

بعد از تشريفنرمايي يرنس روس اين رويّه از ميان رفت. ايشان تصور مـيكردند



 ميرزا ملىمحمد

 شدلند]. ارباب كيخسرو و ذكاءالملكلى و حاب سيد نصراللهr و رامتى كـارهاى داخـلم مبلس و مطالب خيلى خوب پـيشرفت داشت. پـركرامـي در خصوص عـيمليات دوره
 مجمل صدها مـخالف ميل دولتين مستور 'بود. آقاى وحيدالملكى به خلان اين اتحاد بودند. دائماً اين فلسفه را تعقيب مى فرمودند

 ميرزا و وحيدالملكى و مخلص در اين جلسات تعقيب ميكرديم اتحاد عناصر وطنيرمت وات و اتحاد با آلمان و عثمانى. مستشارالدوله و آقاى مساوات و حايج معين ’با سفارت عثمانى رابطهُ كامل داشتند. بنده و شـاهزاده سليمان ميرزا و و حيدالململك با سفارت آلمانان.



 درصدد تشكيل كابينه بودند. آقاى وحيدالملكى در توى درثيكه در خيابان بشت تزاقتخانه به بنده فرمودند من از

Y.<br>F. Y. كذا، ظ: مـسطور درست الست. F.

ا. سيد مسمد صادن طباطبائى.
r. ا. سيد نصرالله اخوى (تقوى). هـ منظورش دمكرات است.







 جليل/الملك برادر آقاى وحيدالملك احضضار نمودند رفتيم. آقاى وسيد بنا فرمودنـد



 ديِلوماسى نـارم -با كمال ملايمت عرض

 نفرموديد، سهل است خيلى خيلى مينون
 معاونت بَهَتَ ...









مستوفى الممالك بود. از فرمانفرماها و اسماعيلخخانها' تـشكيل يافت. او مـم بـ با آن تفاصيل از ميان رفت. كابينهُ دويمى مستوفى الممالك تشكيل شدر ومار وقايع زمان مستوفىالممالكى را كاملأاطلاع داريد.



 برمىكردند.





 روز آقايان به امـيد وزارت نزديكى مـى شـدند، ديكـها




 آقايان حركت كرديما


 كرفته بودند. درحين ورود ما داشُتند مى رفتند.

1. دكتر امينالملكى مرزبان كه تبلاً مؤدبالـلطلطنه لقب داشُـت. r.
Y.


بنده وارد مُدم خبر آمدن ارباب كيخسرو و حدلالملك و ميرزا قاسمخخان' را داد

 شد.
شب جلسهأى در منزل طباطبائى بزرى با ارياب كيخسرو نموده بودند، جواب او اور












 سلوك كرده بودند قلم شُرم از نوشت



 مازور بوست از نهاوند به بنده داده بود كار نهاوند خوب نبود. معلوم بود كه نهاوند در

دست ما نخوامد ماند و اكر آقايان بفهمند البته انثضاح بزركى بار خواهند آما آررد. لهذا به

 طرف ديكر منتظر شـامزاده سليمانميرزا بودم. دو روز بعد آتا ميرزا سليمانخانخان ' وارد


 كه فردا اردو را حركت داده از راه نهاوند به كرمانشـامانان بياييم.




 را نمى داند. ولى در اطاقهاى ترم طهرّان با ده نفر سوار اردوها
 آدمهاى مسشور بلااراده عركت مىكردند.





 لرستان بايد رنت. شـامزاده سليمانميرزا و آتا ميرزا سليمانخان ريان كـتباً نـوشتند كـه بـايد از ران راه نـهاوند

 كينهها عوض اينكه سكرنت يافته باشد روز به روز در تزايد بود. بنده بعد از مسه روز از

كثرت دلتنكى راه بغداد را يـش كرنتم. آقاى كـاظمزاده و شـامـامزاده و مسـاوات بـيـهاره
 اول بناى خرابكردن اين اتعاد راكذاشتند.

 مفارت درست كرده از تصر حركت نموده بودند.



 سخت مى دهد و مردمدارى نـى تواند.





 نكرفتهاند و برنداشتهاند.




 مىكنند. هركدام از هزار تومان بيستر مقروض



ا.كذا در هـه موارد (= ميسبون).

مجبور است مذرى براى آن بتراشد. او براى مثل بود. اغلب اينطور هستند. يازده هزار

 يول وارد شده به صيندوق كميته.


 ليرات بار كرده اين طِف آن طرف حمل مى مكند.



 طرف إيران مراجعت نكرد. سهل اسبت يك كلمه جمواب هـم بــه آنـها نـداد كـه نــــل،

از ترارى كه مىكويند بيخاره عليقلى خان ياور يسر زنرال حمزه در مقابل مـلامت
مردم طاقت نيأورده أنتخار نموده.
راسسموس بيجاره كرفتار ايلات مانده، باشمن متحير، كالدوف آراره، شونمان هنوز

 نظامالسلطنه سابقاً منفور و مبغوض عمرم ايلات بود. ولى اين دفعه به ورد واسطهُ همين



 فرستادهاند و حكرمت لرستان را برايش درست كردرداند. معذلك نبذيرفته.

 بلكه ميل داريم كه قوا يشـرفت بكند اقلأ از اين سركردانى نـجات يـانته بـاشيم. بــنده




در نظر آنها واتع مى شمويم.


 آوردمايم.
در خدمت رفقا مىرويم به كرمانشاهان. بنده براى خخودم تطع كرده كه ديكر رو به


 شضرت مالى خواهند رساند.





 صرفنظز مىكنم.





 به جان مزيزتان كه از براى بنده سـوكند عظيم است مسافرت و مهاجرت يكـ عده


 نوزىبيك به بنده و آقاى كاظمزاده و شاهزاده سليم
 على و عمر را تجديد مىكند. از مأمورين عثمانى فقط صفربيك مستيـار سفارت مثمانى


خدا مى داند ايرانيان را در بغداد مأمورين رسمى ترك فحش مى دادرد بد بـى مغتند.




 باشيد. اكر مهملات بافتم معذرت مى وخواهم. يك نفر مسافر در سامت مسافرت بهر بهتر ازين مهملبافى نمىتواند.
 بندكى ايشان [را ]به حضور مبارك عرضه بدارم. خدمت آقاى جمالى

 حضور مبارك حضرت مستطاب اجل اشرف آقاى نواب دام امت شرم شركته عرض بندكى عرضه مى دارم. عريضة جداكاكنهاى را جـبارت فوقالعاده دانسـته نـقط بـدين مــغتصر مصدع شدم.

[^11]نامههاى بـتاريخ روز و ماه

ناشناس و ناهص’
17 $\qquad$
... آقاى ملوى



 مهمان سفيرند. حال اينها نيز محتاج بيان نيست.



منزل دارد و در اسلامبول ايشـان را طرفـدار نظار المامالسلطنه مى دانند.

 مى خوامم قبل از ورود ايشـان اين عريضه تمام بشـودر

را خوشٌ نيستند.

مىكند و افلب واردين از ايشـان راضى هستند


منتهاى خصبوصيت و رابطه را دارند (الساعه وهيد

|r .
\& F. متل بريستول در استامبول منظور المت.
ــ دولتآبادى.
-1. امرل ضمين.
r|r
r
ها رينمى.

9. 1 . ستدعدعلى.
11. 11 . حبدرغانان.
rir. وسبدالملك.

ساج़ى نظمالسلطنه برادر حكيمالملك هم با جيب خالى و ...' با مـيرزا كريمخان توأم آمدهاند.
الساعه كه دو بعد از ظهر است حضرت استر وحيد تشريف داشُتند. قريب دو ساصت ر



 شد يك جلسهاى جهار نفرى (تربيت، فطن، وحيد، من) نموده در بعضى كارها مذاكره
بشود.









 عأقت كار هه خورامد شد.


 دستورى بدهيد تا موافق دستور رفتار بشُود، يا يكى نفر شـخص بفرستيد يا يك امينى تعيين فرمائيد.
 اسلامبول شده، نه از مُما خبرى دارم و نه از بغداد. وجود خرد خرد را تا اندازماى مـهمل

نموده بز دهاكويى كارى ندارم.










 و مستحغر شده. اكر امدامات مىفرمائيد از روى بصيرت و الطلاع بشُود.

## اموال روحيه


 منزل دارند.
آقاى ملوى، نصراللهخان"، سعداللهخانه، هورداود در هتل بريستول منزل دارنـد.

 نهراللهخان و سعداللهخان شكـسته وكنـف أمرار را به ايشـان نسـبت مـى درمند. واللـه

اعلم بهعايق الامور.
تعريباً اكر بدين منوال بكذرد احتمال كلى مىدمم كه آخر شوال مجبور به عركت
مطابق كافذى كه هند روز قبل آقا سيد جليل ’به توسط يكى از مسافرين نوشُته بود
r.r.
\%
\%. ارديلم.
.Pera Palace Hotel.
هـ هرديشن.

كريا ايشان نيز خيال حركت به اسلامبول داشتهاند. ولى هنوز خبر رسممى ايشان نرسيده

 شايد بعدها هم نرسد.
مطابق تعرير مسـافرين كريا در بـغداد اوضـاع رفــا ورا بسـيار رقتآور بـوده است. از

 را به سذّ كمال رمانيدند. مخضصوصاً افشاء امسرار آن آخرين ضربهاى آى بود كه دوستان شُها را لكهدار نمود.

 ابرام. شآنجا كه حيان است جه ساجت به بيان است اسري
تصدق ششا ـ [ناخوان]

> كه صرض شده آمن -تمام عرايض محرمانه امست. اسدى نبايد بخواند. اين عريضن بنجم است

## زنجانى، ابراهيم’

## 174

اواخر [IFrP]
قربانت كردم


 انسان مىتواند جيزى بكريد.

البته تا حين تلاتى با جناب آقاى وحيدالملكى اييــان تا حدَ اطللاع خود كفته و بس از


 اشتـال مى كذرانيم جه بكيمي.

 مملكت ديكر در آخر هه شكلى خوامد كرفت نمىدانم. بارى اين نسيم ما خـزندكان
بىمزه را به جنبثـ آورد.


 تنها ... 「 نغس مانده و مــايد تا تا وصول اين مريضه بنده هم نابود شـده بائسم زيرا اوضاع تحمل نابذير است.
 بعضى كارها ... تشكيلات ... و اكر جلوكيرى نيُد بايد با اختلالف ... و منان باره كرده كه


 خودم در نزد هردو يا يكى بيشتر لطهـ



 هیاول مـالدات منانكسسته در مملكت بلادافع، غارتكرى أُمرار، دزدى تمام مأمورين

[^12]

 ميرزا و ظل الـسلطانان و المفال اليمانـان فرمانروايايان ولايلت.

 نهايت معبت ديلعام


 تلكرلغى رفع كرديم. فعلاْ با اكثريت و قوت كلعلد كنغرانس ابيالتى وكميتغ ايللتى تشكيل مى:دمن.



 خولعد بوميد.
لبرالعيم زنجانى

## نامههای سال هrج I هجرى قمرى

## اسكندرى، سليمانميرزا’

## 170

-1 مسبله مطابق

 سلاتم و متتظر تيبها اتدامات رنـا رنا مستم. كافذى كه آتاى سيد جليل





 اما ارضاع ايران از ترار ذيلا امتا
 ارتباط و يكانكى كرده و از طرن ديكر شهرهاى ايران را مانند مزوين، اروميه، آمل، تم ور

[^13]ناسشهاى دوران مهاجرت
غيره آتش زده غارت نموده و مىنمايند و انكليسها با بولهاى كزان روزنامهامها و افكار را





 تا حال دست داده از اين بابت است.








اشـخاص هستند.)
ا ـ آقاى تقىزاده Y ـ آقاى نواب
 امينالتجار اصفهانى (مشاراليه تقريباً جهل دوز امت الـا
 ابوطالب تبريزى.




 شمال را نمى شناسند و بر مليه آن نومته و مىنويسند.
 مكرم همايون و ابوالفتح ميرزا مترنجم آلمانها راكرفته و تبعيد كردهاند. اما با به كجا معلوم نيست و به سعى معاضدالملك اين تبعيد صورت كرفته استـ ورئ ولى كلية روزنامهها بـر

 ايشان سلام ميرسانيم.

 تربيت و آقاى آقا ميـد جليل و يكانى و خاله اوغلى ميرسانير انيمر.

 و عموم دوستان عرض سلام ميرسانيم.
 لطفى بفرمائيد عرض سلام عمومى مسخصوصاً بنده و مساوات را برا برسانيلد بسيار متئكر' مى شُويم.
راستتى مستدعى هستم اكر ممكن باشد خاله اوغلى را مجبور نمائيد كه دو سطرى
 يريشان هستند.
كافذ خانوادة آقا سيد جليل را با كافذى كه بد روشنـى به توسط مبدالز حممن بيكـ


 بسيار زحمت مى وكشند.
 تشكرات خود را تقديم نموده و منتظرم به زودى صا صاسب كـا جامهدان و برات يكصد ليره [را] با صورت حساب فرستادهام. البته تاكنون رميده است.

كاغذ امكندانى هنوز نرسيده، مروقت رسيد صورت حــاب سركار راآكر فرستاد فورأ
خوامم فرستاد.


 در كليٌ كارها از خداوند خواهانم. قرباتان، سليمان محسن

 مرقوم خواميد فرمود.



 است اور ابرسانند.


 مطالبـٔ نسارت نـارتايند.





 بكند.


دولت علين عثمانى ما مم مششغول اقدام شويم. مىترسم آنتدر امروز و فردا شـود كــ
 فلسفنٌ غريبى كه اخيرأ بيدا شُده، در هر كار وقت را به كميسيون و نظامنامه بايد مذّتها
صرفـ نمود.

بارى ديكر كاخذ كنبجايش ندارد و الا اخبار زياد است. در هر هالل مونقيت دومّتان
را از خداوند خوالمانم.
قربانتان، سليمان محسن


## كاظمزاده ايرانشهر'

## 177

$$
\begin{aligned}
& \text { از اسلامبول • } 1917 \text { اكتورير } \\
& \text { [ITr9 IP =] }
\end{aligned}
$$







 نوشته توسط سفارت به وزارت خارجه بفرستند تا بتوانيم انـيم امضاء بـر بكنيم.
 زودتر اقدامى فرموده تلكراناً از هردو وزارت اجاز اجزهنامه كرفته ارمال دار داريد كه برحسب
 كرديده أمت.
در انتظار اتدامات سـريع شُما مرامبم ارادت و سحبّت تلبى خود را تجديد مىكنم. مخلص - ع. كاظلمزالمه


## مساوات شيرازى، محمدرضا'

I7Y
به تاريخ •19Y ايريل [- رجب ـ شعبان IPYA وين

دوست عزيز محترمم
 شـاهزاده ركنالسلطنه كه سابقهُ دوستى ايشان ران را منبوق هستيد كفتيند


 بمانم تا بيبنم بعد جـه يـي








هـراه داشتم. آن مـم با اين همهكرانى ودن يكى دو هفته بيشتر دوام نتغوامد كرد.


 امـت محض اين است كه آخرين نفس خـود را در ايـن مســافرت خـاطرنشان دومـتـان
 و چجه نتيجهُ شـخصى از اين ادعـاهاى مـلى يـعنى دعـوى مـلتتبرمتى خـود بـه دست

تصور نكنيد كه صلور اين كلهات از من ناشىى از ندامت و پشيهانى است از ايـن

 عمده دردى كه جـكر مرا مـوراخ كرده مدم مونقيّت و مدم مظفريّت مىياشـد. كذمّتـه از مدم مظفريّت، فوتالعاده از اين اعمال ما ضرر و خخسارت بر ملت و مملكت وارد آمده
 آتش نكر و انديشه ملام مى مسوزم كه از هه راهى مى مود تذارك كرد و تتهبيل ففران




 دماغيةٌ شما بطورى كه خخودت مـم مستشعر به آن نيستيلد از اين مبعرى بكلى بوامسـهُ
 سبب تكـميل ملّت و قوت دولت مى مـود و ايران را از تعت تهكمات و تعكمات انكليس برون مى نمايد. يعنى ادبيات براى ايران كارخانه توبـريزى درست مى نمايد كه توب آلن دويست كيلومترى را مىزنذ. آقاى من، ملت كه تكـيل شلد و قدرت و توّت بيلا كرد ادبيات او تكـيل مىيابل.



تكميل ملت سبنب تكميل ادييات آن است نه برهكس. جهنانجه از يكى جورانهانى ايرانى



 يكانه علت ترقى ايران مى داند













آمريكا و متهدينش بود.


برد.

بلى ايرانيها فوراً زبان در آورده جواب مى سازند و مىكويند خير فتح را علم برد. أكر




قبيل نقاشى و موزيك. آقا مسنلة ماثين يادش مىزودد و اكر تدرى بالاتر بخواهد برود



 نيست عرض كنم.
كسى رفت يـش تعزيهكردان و كفت من شبيه مى شوم. تعزيه كردان از او يرسيد كه

 پس شبيه حه مى شوى در تعزيه. كفت من نعـن مى شُوم. ميناً مئل ماست. ما ايرانيان در

تمدن شبيه نعئّ مى شويم.














 سيد محمدرضا مساوات

خداحافظ شُمها باشـد. دوست قديـى شُما همشيره: عليه را سلام مىرمانم.


## نوابِ، حسینتّلى

## 111

$$
\begin{aligned}
& \text { سغارت دولت ملي ايران }
\end{aligned}
$$

آكاى تگىزاده نمايتدط طهران در مجس شورایى منى



 توامالسلطنه رنيسالوزراه مخابره نمود.

طهران وزارت جليله خارجه
جواب آقاى تقىزاده امست آقاى رئيسىالوزرا ـاز تفقّدات عالى متشكرم. افتتاح
 تقمزاده
 زياده تصديع نهىدهد

## 

ا. اصل ثامه نزد من اسـت. Y. نامه به خطط سيد مسمدعلى بمـالزاده ولم به امضـاى نواب است.

## اقبال آشتيانى، عباس'

## 179

از تهران [1Pr4]
 ال大اضهاته

تربانت كردم









 ندارد.
 دوندكى در راه سياست بالاخره سرخور وده دانستهاند هارئكار اريار ايران و راه علاج و ونجات آن ازطريت علم و ادب و احياى مئامل معارن و و معالى امتر استا

 مسئلة سياست و ودخالت كردن مردم جامل بیمايه در كارمايى آست كه ابدآ بردن نام آن كارما شأن ايشـان نمىباشد.









 كرديدمام.
 قلم شكسته من در رديف تحقيقات فضلاى نامدار كه سبب افتـار انـار ادبيات فارسيند طبع



 نكارشات عالى بود ليكن من هون به ميجورجه ميل ندارم روابط ما ازمبيل مناسبات در دور

 امباب آن نشود كه ازطرفـ من دلى شـكـي خاطرى كه دصوى خدمت به ايران دارد و روز و شُبب طريقى جز اين نمى مبارد.

تربانت كردم



$$
\begin{aligned}
& \text { ا. بـ فلم عباس اتقال مندرج در كاوه (شـمارة دومه سال دوم، دورة جديدر). }
\end{aligned}
$$

تاحذّى مم عصبانى شـده بوديد. درصورتى كه غود بهتر از من مى دانيد كه ايـن مـردو ستّ بزركترين آفات سقيقت مىباشنـلـ.
 طريت انلاص و ارادت تدم بزنم ديكر به ميجوجع ازين مقوله كغت وكو نغوامم كرد و


 حدس وكمان بنا نشود بايد منتظر منابع ديكر شـد و بيهوده اماس متين دوستى راكـه
 از مر بنأى بوسيلدهاى اسمت متزلزل نكرد. تا حه رسد به آنكه كار طرنين به نزأه و طلبكى
 شرق درمورد مناظره و. مجادله بوده يكى كلمه المـت و آن اين:

ـافظ ار خصم شــطلا حـرد نكـيريم بـراو
 آنها زاكه به عتيدهُ مسلص با سحيقت موافقت ندارد ضبط كردم تا اكر موتغى دلايلى كافى
 آن را باز نمبايم و هاى حلنم و كمان را از ميان بردارم.

 قلر صهسبت يكديكر را بدلثيم و از معاونت مم امتفاده كنيم. من كه خرد را قابل اين متام
 ركاوها حاضر میلينم و خود را يكى نغر خلدمتكذار معرفى مى نهايم. .



 †. فرهنك اسدى را حنانكه حدس زده بوديد بنده در دست دارم. الما تدرى ناقص














 تمامى تهيّب كنمٌ و به ادارهُكاوه بغرستم تا الكر صلاح باشد










قزوينى فرستادم كه اكر براى شما زحمت نباشد جو.ن آدرس ايشان را نـى دانستم شـها خِبِتشان بغر بتيد. آقاى ذكاهالملكى همين اواخر كاغذى از ادارارة كاوه دريافت كرده بـودند. بـه بـنده

 البته در موقع خود به اين موضوع تور توجه خورامند
















زحمت را ازطرغ خود نسبت به ايشـان راضى نيستم.


 بىنهايت شُايت ديدار تمثالل عزيز ايشان هستم، هرجند:
ديدار در حجاب و معانى بـرابـر اسبت صورت ز جشم خايب و اخلاق در نظر
 |خلاصسند شما _عباس آهنيانى

 تلكرافى يا يستى خبر بدهد تا وجه آن را تقديم كنم. عبلس آشكيانيى


بادامجى، محمدعلى'
iv. $\qquad$
|ar| محرم •اوت • • • اوت V V
حضور محترم صضرت آكاى تتمّزاده دامت بركاته



 به طرت اصنالاحات بردارد.
وضع آذريايجان روز به روز بد و بدتر مىش شود. ملوكالطروايفى سرتاسر مملكت را
 انواع مظالم و تعدّيات خوانين خودسر و مبتلاى تاني
 مىرسد تهامأ فلج وكارى از ايشان مـانـانته نمى شودو.


 زد. و خورد بين اهلالى و سكومت اشرار برا كلباغى و مندمى از اين زد و خورد استفاده كرده مشغول تاخت و ر ازند.







الِستت.
باور فرمانيد كه تنها توبخانه و متراليوز و مهـات امير ارشد و يا ماير خوانين، فاتئ به تويخانه و مههات دولت است و ماليات مملكت آذربايجان







 جنايات و خخيانات شده بالاتفاق از مجلس مىكذذرد. ولى اعـتبارنامة بـعفى از منـاصر ماللحه مورد تنقيد و مخالفت مى شودد.



 تصديق كنم.
ازترار مذكور هنـدى قِبل مجلس بالاتفاق به مثيرالدوله تكليف كردهاند كه كـابينه
 توامالسلطنه كه روى كار است. دمتهُ ديكر طرفدار نصرةالدوله كه ايشـان كابينه را تشكيل

دمنل و نهرهاللدوله هم ناز میكندكه من صهد كردهام تا يكا سال در مجلس باشـم و يول
نصرةالدوله خيلى كار مىكند.




نـىرود.
در سر موضوع يكى نفر لهستانى كه سغارت دولت روس دستگيرى و سبسش را از

 متشصن شده و سفارت روس يادداشت شديدالللحن به وزارت خارجه فرسـباده اكر تا تا










 استمال تا يك ماه ديكر مراجعت نـايـد


 صورتى به خود كرفته و به خمط ترقى داخل شود.

و خذدمت دوست مزيزم آقا ميرزا رضاخان' با مـلام خالصـانه مصذذع و خلدمت ماير آقايان هم عرض ارادت دارم. هربلتت ـمحععى بالالجى

اميرخيزى، المسعيل
IVI $\qquad$
[اواسط اسفثد ه .
واتعه ناكوار تبريز`
روز سـشُنبه \ا دلو بعد از ظهر مربازهاى مـاخلوى شُهر رأمسلِّع مىكردند و هركس






 طرف بل آجى بلند شد. تقريباً يك ساعت از آنتاب كذشته ديكر هيج صداني شـــينده
 تزاتحفانه مخصـوص كه دارند مىزروند.
 دولتى را متصرف مىشوند. بعد از ظلهر بياننامه منتشر كرديد به امضاى لامود



خلاصه بياننامه عبارت بود از اين كه افراد زأندارم حاضر نيسـت كه لباس دير ديكرى


 ضستت وخيم به نظر مى آيد.



 بودند كه اين كلمهُ اختلانى كه تاكنون مان مابين قزات و وراندا


بدهند.)













ايشان را خطر متوجه مى شد).
 مميُناميد و مدتى مم در نتيجه مهاجرت در برلن اقامت نمودهاند) از سـاوجبلاغ وارد

كرديده و مخصوصاً توراجميرزا را به قزاتخانه خوامته امت رت كه با او باره [آى] مذاكرات


 متاركنانامه راكه امضا كرده بود بنده نمى دانم).





 رُاندارمها شروع به جنـك كردند.








 يك نفر از صاسبمنصبان راندارم بود محول كرد


 ايشـان نيز رياست سرتيبزاده را تصديق نموده بودند.
 از ججوانهاى باحرارت دموكرات مم كه بدبهتانه ميج وتت تابع ديسملين نمىشوند تدى

بلندكرده بودنده اكرتهه بنده به غير از يك نـغر را از ايشــان نـديدم ولى ازتـرار مـعلوم
 آقاى سرتيبزاده آقازادهـا آقاى
$r$
سالا ديحر كيها هستند نهيدانم و به طرف روسيه رفتهاند و مىكويند برادر آتازاده هم درحين هبور از ارس خرق شده است.

 آقاى اسمعيل خان امير لثـكر كه رنيس تزاتخانه بود خنيلى بافتهارى كرد كه خارت

 خيلى كرشُس در استرداد آنها مى شـود. بديهى است كه آن فـارت مـهمّ از كـجا ديكـر مسـترد شخوامد شد.



 نداشتم كه امباب خيال


 دادند. اين مسـله خيلى ضريب است نا امروزز ديده نشـده برد.



 روز را تا خروب اشـخاص ذيل را محبس آوردند:


 ميرزا جوادخان ناطق، يكى هم بم بنده.








و آقاى مصدقالسلطنه حكمبران هم تشريف آوردند. ازقرارى كه معلوم مى شود آدم
 عقيدهشان برخلان اين است ولى من او او را براى محبوسين آنطور نديدم كه طالب ...' إيشان باشد.









 مى كييند در روسيه ايشانان را ديدهاند.

سى حوت آقايان مهبوسين را مجالةً به قيد كغالت مرخص نمودرماند و ترار امت
 شوند و الَآبه طهران رنته در آنجا ما محاكهـ شورند. زير صفهه به خط ديكر: احوالات واقعن اخير تبريز امت كه حاجى امسـاميل آتا

نوثتهانل.

## مساوات، محمدرضا'

IVr

دوست عزيزم اعضاه آن نظرى جز نظرى خصوصى و تأمين آتيهُ خود فكرى ديكر ندارند و سـالان٪











 نيكو به كهر دارد. ملاوه فاميل او هم كه مسبوقيد يك مكتب تربيت و تهذيب شــمرده مىشود.

[^14]نامشهاي درواذ بهلوى
مرتومه كه از مسكو مرتوم [فرموده ]بوديد در جواب عريضهُ كله كذارى بنده زيارت


 ضرض شـخصى است توقيف مى نمايد و ده تاى ديكر بدتر از آن توليد مى نهايلـ

 دومِت صرض مىكنم. البته مياست خارجى ايران را كاملاْ مىدانيدكه هحه روش بايد داشته باشـد. بديهى
 بدون دوستى با دول معظمة دنيا خاصه مباورين زندكانى براى او ممكن نتخوامد بود


اجانب.
از طرفى ذيكر مم بايد فرق كذارد بين دوستى و تسليم. لازم به شرح اين دو كلهـ
 ممكن نيست مكر به دو هيز: يكى حفظط منافع مشروع آنها بطورى كه به حييُيت ايران
 كه احسساس بكندكه ايرانى تمايل به ديكرى دارد فوراً أيران با اين خعفف را خففه خخواهد كرد.
 آن نتيجه اين امت كه ما وطن خراهان در موقعى كه مـقابل هـجوم يكـى از مـتجاوزين

 -مى نهايد. دو ملت روس و ملت رونسيه' در ايران كاهكاهى مساهدت خود را بـا دولت مـلى
 انكليسها در ايران ترويج روحانيتت و ارتجاع را از ترس بـلشويك مـى نمايد نــمايندكان

روس علناً اظهار مساهدت با آقاى مستوفى مىكنند. بيرقداران انكـليس فـوراً شـهرت










 خوامانم. سيد محسرضا مساواه





 البته نظريّه و اططلامات آن دوست نمترم در داين موضوع ييش از بنده بـده است. مساولم ـسليمان محسن'

## رسولزاده، محمد امين’

ا. امضاى سـليمان مسسن السكندرى كنار امضاى مسـاوات استـ


IVF
[IPPr ir =] IArp/r/19

دوست عزيز و مسترم من

احوال شُما را از آثنـاها در استانبول جريا شـدم م از تأمل اختيار كـردنتان مسـبوق







 مبادرت به نوشتن نامه كردم.



 متتشرة: خودتان برايم ارسال فرمانيد.









يا نه با ترديد سخن به ميان آورده بوديد. شكفتا، مكر تصد مفر به جانئى را داريد؟ به
 جهاريدإ



 مكان و زمان هراندازه مـم كه باشد كمان مى مكنم قادر به زدودن دوستى تديهى نخواهد
 كهنهاش. اميلوازم در ارسال بامسخ نامه كه متضمن كزارش اسرالتان نيز باشد، مضايقه نخواهيلد فرمود.
به مطبرعة انخيرتان درباره مسكوء بسيار علاتهمندم'.' آيا از دوستمان حسينقلى جان'

خلوص و ا-ترام.
مسـد امين
19ry/r/19
الستانبول


رسعولزاده، محمد امين「
ivp $\qquad$
 امتانبول
Y.

 استـ.

دوست عزيزتر از جاتم
نامة مورخ





 شناخت ادب مى مُناسيم ممكن نيست.





محضرتان مورد قبول واتع شده باشيد.
از دريافت اين خبر كه يس از سالها مفارتت تصد باز بازكشت به وطنتان راكه اين هـم


 مرحال براى شـما آرزوى مونقيت دارم.




> Y. ميرزا رضانانان تريّت.

1. به معين لنظ.






وزيرمختارى با او ملاذات كرد.
 ممانطور كه مى فرمابيد أكر روزنامننكاران ايرانى كه عاجز از تمبيل إيران هستند به









 شده بودم در نامهتان ابراز فرموده بوديد بینهايت ممنون و ومتحسّسمم.





 بوديد بيردازم:
 ايجاد مبهه و كمانكرده كه ما احتمالأ به حساب






ما تشكيل داده بوديم و نسبت به زبان مردم امتنادى ايدهآلك و موافق زمان و دمكرامى و ورا

 تغاممات مىشود و ما سياوشوار مظلوم واقع مىكرديمديم.



 در اين خصوص كه اتهاذ هحه نوع حركتى در آذربايبان تفقازيه (يا به تعبيرى كـ


 و درمقابل صميميت شما بسيار شاكر خرا خواهم بود.





 صميمانه آرزومندم.
به دومتان ميرزا رضانهان، سلام برمانيد. عباسقلىبيكـ نيز عرض سـلام دارنـد.
دوست تـديسى و حرمتكذار شـها.

محمد أمين

از آثارى كه ارمالل فرموده بوديد بويزه تشكر ميكنم. اكـر دورهٌ ديكـر از پكـاوه،
| ا. يعنم ثان توركبيستها.
 بودند اصطلاح درست و تدبمى بالارانه را استعمال كرده بوده است.

بفرمتيد بيثتر متشكر خرامـم بود. اشأراتى كه درباره: مسرمانه بودن نامهتان فرموده بوديد طبماً شامل اين نامه نيز كه جواب آن امت خواهد بود.
محعد امين

## نبيلالدولـة ضرابـ، عليقمى'

IYD

تفليس -V جدى Y•Y Y Y Y

## خموصمى المبت


قربانت كردم
 و شستم و وتتى در طهران مس.كله مأموريت سضريت عالى براى عقل ترارداد تجارتي بـا مسكو به ميان آمل خيلى مسسروركرديدكه مصیو خلدمت عهده به شـخص سضرت عالمى محول شد. ولى بدبغتانه و به دلايلى كه خود سضرد مسئلة عهده تا سال موقوف مانده.
از حالات محنلص خحاسته. باشيد متنتصر مــل ايـن اسـت كـه هــون در مأمـوريـت اسلغمبول ابدأ اسباب كار فرامهم نبود و مسؤوليت فوتالعاده با نداشتن آدم و ابجزاى كافى و نقدان بودجه خيلى صعب بود درموتع تشريفـفرمايى موكب ولايت عهد برحـسب امر و أصرار اكيد و الا سضضرت معظم له با وعدهُ اينكه براى امور عهدهُ اتتصـادى در ايران از بنده مساعدت فرماينل به يششكارى خاص ولايت عهد به پاريسس آمله به امر مباركشان به اتفات سرم و ولايت عهد از راه هندوستان به طهران رفته بيست و دو ماه ماند و داخـلـ سياسمت از هر طرف و جهت كرديد.
ولى أرضـاع مملكت و دربار خاصه نوعي بود كه انجام اصلا-اتي اماسـى مـافوت

اصلاساتى كه بنده نمود بكلى از ههده خارج امست. نتط برصسب تشويق از طرف ولايت

 حت تگلم (إيسيون) راه آمن كه با مسرمايهُ امريكانى از خْليج نارس به درياى مـازنلدران
 قوامالسلطنه آن را تصويب نموده به مبلس شوراى ملًى دادلد. بعد ازطرف مراكز سياسى إجنبى وكاركنان آنها در طهران از ملانماها و بجريدهنكار

 آلت دست اججنبى بودند كرديلم. ستى وادار كردند در مر منابر هریهه خواستند كغتند.


 ضمناً هون كارى ديكر نبود و كار دريارى هم بيش از دو مـال براى بنذه با اين اوضــاع
 روابط دولتين نزاكت بيدا كرده بود و هم نظر به توصية سضرت الشرف آقاى منردار مـنـ بنده به سـمت نمايندكى سياسى با رتهُ وزير مسنتارى مأمور قفقازيّه شد.
 راخى به تفليس أمدن بنده مشدند و اولياى دولت هم به بتده وعده دادند كه سال تفليس آمده سـمبات مرجو.عه را انجام دهد، در مـوتع مـيسّر يك مسـفارت عـهده را بـه بــده خواهنذ داد. لهذا دو ماه و ده روز تبل با فاميل به تفليس آمده، موقع ورود تفليس و به بادكوبه مأمورين دولت ساويت از ذظامى و كشورى لازمهُ امستقبال و تشريفات را معمول داششتند و وحده: شمه قسـم مساحدت در امور راجععه به سفظل منافع اتباع دادنل و بنذه هم با كـال بديُت مشغول كار شده. اولاً ثُروع كردم به تقاضاكه املاك و خانهماى اتباع راكه در تفقازيّه ضبطل كردهاند
 امر تبعه نكنل. ثالشأ در مسـلة تذكره ملًّ كه مردم را مجبور به تبول تابعيتت روسيه يا نغى


 نمىدانم مطلب را جهطور تشريح نمايم كه هم مغهوم حضرت مالى بــود و هــم مـاية
تصليع نشود.

مثلاً بنده تاحال فايده و تيتيعه و معنى معامده 1919 با روس را نفهميده و نميداند
 مستمسكى شدده و اقدامات مخالف منافع تبعة يك مملكت مستقلى را نمود.


















 تا حال مشهود بوده در امور اساسى ايِنجا ممكن نيست يسشرفت بيدا كرد. منتها بنده با
 ايران مدتهاست مبنى بر نظريات خصوصى بوده، تا حال هم در اين موضوع مهم مهان نظريّه موجود بوده است.



 بنده ششخصاً جهنم، ولى نمايندكى دولت در تفليس كه بايد سقوق صدهـا مرار مار تبعه



دارند اميدوارم درموقع تتيجه مطلوبه مم بكيرم و يا به مأموريت ديكرى بر برترار شوم
 اطالع داريد و نظر به [أين كه] وكالت مجلس متـد

 روميه كه اين همه منافع دارد نبايد كارها را معزوّق بكذارد
 از مسكو حركت و عازم طهوان مى شُوند و ديكر در خياب ايشـان كـى متـصدى امـور سفارت كبرى باشد هنوز معلوم نيست.







 و سميده فارسى را خوب ياد كرنته و حالل مشـنول تكميل غرانسـه و تـحصيل روسـى
 جزء شـاكردان دولتى نظامى به امر آقاى سردار سبه مشئغول تهصيل است. باقى وجود عزيزت

## عليپى




 داريد ممه وتت عرض خوامـمكرد.
عليطى

## ممتحناللدولهُ شقاڤی، مهدى'

IY7

## وه





 Mirabeau apporta dans $l^{\prime}$ assemble, avec la fougue des passions de la jeunésse, les connaissances profondes de l'áge môr. Mirabeau domina tous les orateurs, eclypsa toutes les repatations, et fat le centre antour duquel se reunit tout ce qu'il y avait de fort et dillustre dans le tièrs-etat. ${ }^{\gamma}$

1. نتوكي از مهندس ناطن در دست سن الست.


 مجلس بود و نامى در ملت.

ناسشاى دوران بهلوى
با اين شـرسى كه در حت ميرابو دادم و او را شبيه به جــنابعاللى كـردم بـاوجود [آن]




 و يا YV خود را مستموم نمود. اين شخص با إسكندر كبير معاصر بود. با اينكه شـرح زندكانى اين مرد بـزرك بـه مـراتب مـاليتر از مـيرابـو مـي




يعنى اس اسـاس تمذّن را آورد، يس عنوانأُحرض ميكنم: يابن رسولالله، اكرهه يقين دارم حصنالـون رسانيده است. با وجود [آنز] من هم عرض ميكنم كه جهارده سال قبل قريب بانزده سـال
 ميوطى را خوب ميفهميد و هشـت سـال در مدرسـة مقدماتى نظامى تحصيل كرد ورد و بعد
 رسانيله مراجعت نمود. مجلدداً او را به تصويب دولت به يطرزيورغ مراجعت دار دادند. يك







 هشتصد تومان مواجب اخضافه و مدد خرج ذادند و در ههار ماه هرتدر خخوامتيم اين بولها

را وصول نـوده حصنالسلعلهن را روانه نهائيم آمن سرد كوبيديم و به جايمى نرسيد.
 است. هرجه خوامتيم به وزير بعنك و وزير ماليه وكميسيون ماليه بفهمانيـم كـه آقايان يكـ



 و تثونكشى راكاملاْ فرا كيرد، ابدآ به مغز آتايان فرو نرفت و مهه روزه كفتند كه ما به حصنالملعلطنه فوج مىديهيم تريبت كند.
 يكيى از مهالك سربستان و يا رومانى و بلكارستان مستيخدم شُود و و يا به ينكهدنيا و يـا



 باطل بماند.


 مىكنم كه تذكره به تو بدهند به كار و مقصود



 و تهلر تومان به خيّاط كه لباس نظامي دوخته است مقروض امست و هون هنوز جناب
ا. امـل: اسرار



نامسمالى دوران بهلوى
احتشامالسلطنه در مقام سفارت برلن باقى مى باشسند أين وجه را به آن خِيّاط برمانند و




 قريب بيست و سـه مال است كه مـاسحبـمنصبان روس به أيران آمدهاند و تحهارده كرور






 امت كه ازطرف صاحببمنصبان روس به ما رسيده امست. اين بدكنشان بهجز اينكه يول ما ما ما




 وطن مقدس مشُروع و صصحيح مىدانيد جداً همراهى فرمانيد كه يا الين جوان را را بفرستند



 فراق او مبتلا شدهام. بيش از اين مصدّع نـى شـوم. ارادتمند ـ مهدى ممتحن

اسناد را پنس از ملاسظه اعاده خواهند داد و اكر لازم دارند خدمتشان بماند.

## كاثامزاده ايرانشهر، هسين'

IYY

- ستتامبر IV = ITY مهر IYIY




 صصت و سعادت براى حضرت عالى و اينان درخواست مىكنم. ح. ك.ايرانشهر

「 مخلص نيز يكى دنيا سلام مى رضا نربيت

## بادامجه، مصعدعلى「

IYA




 دستخط مبارك مرقومى YY بهمن كه به انتخار فدوى حـقيقى مـرحـــت فـرموده

> 1. بشت عكـس نويسنده رضا تربيت نوئته شده و امل عكس نزد اينجانب اسـتـ. r. r. يك كلمه نانورانا F.

جندى قبل زيارت، از مراحم مبذوله و عواطف آن ذات معدس نـهايت تشكـر را داروم




نوشته عين جملات و فرمايشات عالى را در كا كاخذش در درج
 كردهاند. عرض بنده راجع به مبلغ مذكور همين براى استهضارى خاط خاطر مبارك بود كه

 و هفده شامى وصول به اين فدوى دادند و عرض ماني











 پأرسس را بنمايد. خاضهَ كه دائهاً در حضور مبارك و در يكى از اطاتهاى سفارت كبرى منزل كرده كه شب و روزز متصدّى انجام فرمايشات بات بامنـد و اللحمدلله حال فدوى رو به بهبودى [امست] و هوأهاكه تدّرى ملايم شُده مسامد








## بـادالمجى، محمدعلى'

## ivq

†|رديبهـت







 متظر مركم كه از اين آلام روسانى و قلبى و بسسمى خلاص شوم. ولي از بدبغتى واكز
اجل مم ناز بايد كثيده.






شـدت علاقهاش به اين بلر خاكى به سر آن اندازه بود كه در آخرين نغس كـه نبض از

 منوز من درحيرتم حصكونه من زنده ماندم آن روح و حياتم زير خاكى تيره رفت. مرا در دنيا بىكس كذاشت.
قربانت شوم م منبهد از اين در دنيا به ميج چهيز ملاقه ندارم و دنيا و مانيها در نظر

 فهيعه حال فدوى كه ديكركون شـده بود وضع حالش را ديد


 باشيم كه فوق طاقت و تحمل ما المت.


 طرف طهران حركت خوامبم كرد واكر اثرى نديد آم ناهِ
 امست. ميالم مم مايل است طهران بروم. حتى الامكان
 دلغواه اوست رفتار مىكنم.


 را حضهور مبارك حضرت عالى عرض نمايم

 سلام خالصانه و تشكر مخصوص از الطاف بىبايانشان اظلار فرمانيد. نهايت اششتياق را

دارمكه مرتبه ديكر سضور مليهشان برمس و مرامسم ارادت حقيقى را خدمتشان و حضضور حضرت مالى تتديم نمايم.
 و ناراحت نكنم، ستى الامكان خودم را راحت نكاه دارم و صريضه را ختتم مـمنـنايم بـا
 خانم دامت شوكتها. از دوستان تبريز مكتوب رميلـي تازكى مكتوب داشُتم و بهمدالله سلامت شستند.


## 

$1 A$.

[1r] $\mid$ if-p-ro

 كه ساوى يك سلسله عواطف ماليه و احساسات باك مملوّ از الطاف و كـرامـات بـر بـر






 را در جرايد ملاحظه فرموده و داشل يكـ رشُته افكار و خاطرات كذئتـه شـده و مصـم

 باشكوه و آزاد آن آزادمرد خيرخوران دراه در اطراف اقر اقامتكاه بل توى سالون





 تربيت

 موزيك و نوت بنده مى آموختم. خور آن مري صدا داشتم















رودباز كارهايى كه مطابق ميل او بود بكنم خود را تسليت و توّت ممىدمم و مـىدانم كه دعاى روح او مرا موفق مىدارد.
 آقاى تربيت طهران تشريف دالئتيد و مصصدر امـور مـهمةه بـوديد. آن مـرسـوم بهـهـدلدر
 باز نظرم هبـت كه بعضى يبشام مسافرت فرموديد. آن مرحوم يك شب با دل يرى منزل آمدند و با الطلاحيَ كه از ارادت ور








 توصيف از مقامات حلمى و فضيلت و بزركوارى آقا را نموده بودند. ضمناً متأمف بودند كه هرا در آن آن موتع بنده از حضري اشرف يكى بذيرايم شام و نهارى نمودده بودم. مىكفت آرزو داشتم كه حضرت آر آقا بـا




وجود معظم را مى


 دكتر مرسوم ميال نداشٌت و خانه هـ در مدت زندكى خريدارى نكرد ولى هميشه سمر

 مساهدتها مىكرد.






 هميئه طالب بود مميبود.



 بشَاثن مىرود و مى


 تتوانستند مسالجه كنند.




 هورهُ درخشـان اعليخغرت تدرقدرت شـاهنشاه بهلوى ارواحتا فداه بينهايت خوشُوقت

ا. ظاهراً دكتر لعمان ادهم.

 مههانيها دادها صحبتهاكرده بود كه همهاش


 آبرومند و باشرف زندكى كرده امتى از از اسباب و ملحفه و لباس و خرد دهريز آنهه داشته (وصيت نكرده بود ولى به سن قبلاً مى فرمود) فُمه را به همشيرهزاده امر امير سيف و وبعضى

خريشان و مستسقان بخشيدمر مرد
از كتابهايش (كه مرتوم فرموده بوديد مـه را مىكفته امـت مـالل خـودتان امت امت).




 مسافرتهاى طولانى بنده و مدم مراقبت اطرافيان باهت شـد

 درجهُ اول بوده است.
 نكهدارد. مقدارى هم وجه در بانكى شامى دارد ود كه باز در حقـش احـد خودش قبل از نوتشان فرموده بودند يكى خانه بخريذ ...' 'حال بسته به تسست و بيش آمد

فدوى هم باكبال جديّت در انجام وظايف مقدسنه بليس مشُغولم و با خانم خود در

 خواهم داشت امريهُ مرتومه را مجرى خوامر دم داشت.
 اوامرشان كوتامى نمى شود. حضرت تربيت و خانمش و ساير بستكان مـلامت و ر خوريند.
 انشاهالله تشريف بياوريد.
My best salutations to your very honorable lady.

## تمصق وجود ممترمد _عبدالت

## بـادامجى، محمدعلى'

|A1

> Y فروددين \&

## هضور حضرت آلحاى تَّىزاده روحى شُداه

Yَ بَدقَت شومٌ



 دوستان به عرض رسانيدهاند و نـى وخوامـم كه با تجديد و نوحه و ناله خاطر مبـارك را ملول و مكذّر. نمايم.




 ديكر تاب تحمل و طاتت و بردبارى را ندارم. از خخدارند مى دخواهم مرا هم راحت كند و

از اين مذابها و مشقت و زحمتت حيات خلالصم بفرمايد بلكه آسوده باشم.












 بيايد قرار كج بكيرى را بكذارد.










 حضرت آقا كاش من اين مسافرت مُوم طهران را نكرده بودم و از عتبات به تبريز



 فاتحه بكذارم.

 كردم در آنجا دفن كنند.






 نـىتوانم مقاومتكنم.



 باشيد. زياده از اين حال تحرير ندارم.
تمدفت_مصععلم بامامجى

## مركز مقدس مجاهدين ايرانيان در بادكوبه'

## lar



## به نام مطايون خهرمينو بهر طا ايران

جان شيران و سـانان از مم بــداست هَون در اين اوان سعادتبنيان بنج نفر از برادران روحانى و اولاد وطن مقدس كه
 بود كه به مهده مجالمدين داخله سفارشى در سق حضرات ات داد
 ظاهر نشود لهذا مشهدى حلى اكبر حسينزادةُ امكونى و عزتاللله كه شتخص صديق و

وطنبرست بود به جهار نفر كه عبارت از مشهدى حسـين و زينال و مشهدى محمدل على و



 خود انجام خواهند داد.
مركز مقدس از مهوم مجاهدين شـوبات متمنى امست كه هنكام احتياج از حضرات طرفدارى نمايند.
داده شــد از امناى مقدس به تصديق نمودن مهر مركزى به تاريخ خـهاردهم شـهر جهادى الثانيهُ هYI.

ازطرف مركز مقدس اجتماعيون انتلابيون
سعرباز راه وطن مقدس ايران'
Nr $\qquad$

(y


## به نام نامنى وطن مسكس ما (ايران)

حامل اين ورقه مشهدى على اكبر ولد حسين اسبكيى و مشهـدى حسين ولد حسينعلى و








## اعلاميـه

## 1At

حضور مبارك حاكهثان طـوق معلكت و حاميان الهراد ملت هينت وكلاى محترم مجلس معظم دارالشورى ملى زادالله ععرهم و ظلفرهم عرضه ممىدارد.

## و

بر تمام مالى و دانى خاصّه وكلا و امنأى مشظم محترم مجلس مئهود و هويداست







 مهل است عرض و ناموسـهان در محل خـر اسطر است. اكر اغلب آقايان محترم از اين كيفيت آكاهند كه جمعى از مادات و طلاب به امم

مبلس دارالنوراى ملى امبباب زسمت مردمان آبـرومند بـريشانروزكار ثــدهانـد ولى خيلى مسل تعجب است كه چحرا بايد بسر آقاى حجة|الاسـلام كـه فـى الحـقيقه آيـةاللـه
 الشخاص بشوند كه امسباب هيجان رعيت خارجه فرامن آيد

 آب و رنكى دارد جناب مستطاب آقاى ميرهادى بسر حضرت معظم اليا شب را با جمعى رفتهاند به منزل مشاراليه حذر خخواستهاند و اين مسينله امباب فـيرت
 جون رفع اين كونه حركات خلان و ممانعت از تعدى و امتسـاف از تكاليف لازمذ

 فرمايند كه بيش ازين توهين وارد نيايد. زياده هرضى ندارد.

## ازطرف هاطنـةُ ملت به هييُت جامعه وكلاء محترم ملت「

110
.در تمام بارلمانهاى مالم اكر مطلب ممومى به ميان آيد ملت را حق اظهار رأى به مجلس هست. خؤاه تبول افتد، خخواه مردود شودا




 ماليات بفرستند و مطلب را حضور سحجج اسلاميه حرضه بدارند. هون امروز رؤساى

مسلم آنها هستند و آنهه از مصدر ايشان صادر شود مسل مناقشه و تأمل احدى نخواهد برد.
آنتهه راكه از معام منيع حضرتشان

 رشت دكاكين را نبسته و از مشاغل خرد باز باز نهى مانند. حق اين ضمعا اظهار رأى است، والسلام مليكم و رسمةالله و بركاته.

## مشرو حهأى خطى از تبريز'

## بسمالله الرحمن الرحيم و به تستمين



 دولت و دارالثورى اطلاع دهد. زيراكه اطلاع دادن خارج اريا يا حكومت كماهوحقفه ممكن
 اطلاعات صسيح بدمد.


 مفيد فايده و منتج ثـر نـنود.

 نماندهكه مملكيتِيَّذرِيايجان ازدست برود. در معرض مخاطرهُ بزركِ است. ينبهُ خفلت را

ا. المل نامه نزد من است. اين مشردسه ده هاه بـ الز تثكيل مبلس اول نوشته شده است. مغـامين آنذ شباهتهالع با انكار سعمدعلم بادامهمى دارد.

از كوشتان بيرون نهائيد و اين ستغنان را باور نتموده درصدد اصـلاح و ملاج ايـن وضـع بى عاقبت برآيّيد.

















مقدمةً چهند مطلب را بيان نمودن لازم امت و و از اين مطلبها هيجَ وقت ففلت ننمائِد و تسامح نورزيد و درصورت يقين بدانيد.
 اختيارى و نفوذى نمانده، از ساكم و يا هر طـو طبقه كه باشد فداييان و رجالهـها كذشُته.


 يك كلمه حرف صصحيح بكويند در معرض خطر هـر هستند.

و ثالثاٌ در خود انجهن و يا در شهر كسى نمىتواند يك كلهه سرف برخــلاف رأى ندايُيان متكلم شود. تمام رتق و نتق با تصويبب ايشان است، ضايـنـك ز بــنده دعـوى وز معتسب كواهي.
رابماً ندائيان كه در خاكى تفقازيه ماكن بودند و چحند نفر از آنها به مـمالك ايـران متفرق شدهاند و تـرى هـم در تبريز مستند تهام انقلابات از اينها طلوع مـىكند. مـنــــا نساد اينها مستند. مايرين را هم اضوا مىكنند و تهام نيالاتشان اين است كـر كه درصورت امكان به مقصود فاسل خودثانان برسند. مقصودشأن اين امست كه يك انقلابى نمايند. در اين صورت يا ملطنت تشكيل نمايند يا بمهوريت و رتق و نتق هـم در دست خـود و اتباع خود باشد.
اكر بر اين مقصود نايل شدند نقشُشان كرفت كه كرفته انست و اكر نكرفت با يك مغلطهاى خودشان را خخلاص نمايند. آن وتت هم يا مملكت را به خارجه مى دهند و يا اينكه فقط غـارت مـانل را صـاسب مـى شوند. تـدرى دسـتبرد نـموده صـاحب تـروت مىشوند.
ميرزا ففار زنوزى هـم ازجملة اينها استت و در ميان اينها ناطت اسِت هـنان كه بعد از وتعגُ ساسی تامسم اردبيلى مرحوم إز تبريز به محالل و اطراف رفت و در اطراف هم باعث

 هـم نموده و مداخل زياد آورده.
و خامساً بمد از وقعغ هحاجى قامـم مرحوم قفقازيها خواستند كه طبل لمنالملكـ را
 تعرض كذاشتند. چحون اين دو شـخص در ميان فدا'يان صاسب نفوذ هستنل، دوره و اداره دأرند، خواستند كه اينها را طورى صدمه بزن انـلد كه اينها يا از شهر بروند و يا از نفوذ بكللى بيفتند كه كار انحصار بيدا نمايد.
 اين فسادها را به كردن آتا ميرهاشـم بيندازند و او را از شـهر تبعيد نهايند. انتشـار دادند كه
 كغتند كه باحث قتل و فتنه قفقازيها امست. أنها بايد از شـهر بروند. طرف آقـا مـيرهـاشـم تدرى باقوت بود و بعضمى عقلا هـم طـرندار آتـا مـيرهاشُم بـودنل، غـلبه ازجبانب آتـا مير هاثـم شـد

 رهند روزى دمتهبازى شد. محلات يعنى جها






نمانيم.




 حالا در ميان فرتة مجاهدين هند رئد روز است دستهبازى آشتى كذامتهاند. هر روز به

 اين است شمهاما تحقيقات اينكونه مطالب را از انجمن مىكنيد و يا لاز] مـلما و امـيان







 مىنمايند.
ازجـــله تـلكراف كـه درخصوص نـيامدن نرمانفرما بـا امـضاى انـجمن از روى

مجبوريت امصت. زيراكه رأى ميرزا آقا اصنهانى كه طرندار قفعازيها امتت مجرى امت. با وجود ميرزاآتا در انجمن كسى نمىتواند حرفـ بزند. اـحقهُ مهر بدان مهر و نشان نيست

كه بود 1.


 مـالكى را مىنمايند و وضع توانين مىكنند. ديكر اين وسثيكريهاى ولايات و اين اغتشاشهاى بى نهايت براى خيست. و ايسن







 و اميان را امير و ذليل نمودن را علت هيست.
كمركات دولت را و ماليات و حقوق دولت را بامال و خايم نمودن و حلنى در بالاى

 ما مليه رادر منبر تعريف نمودن، هرض و ناموس دولت و ملت و ملـا و شريعت را بردن
 كهال رذالت را بر مر شريعت و دولت آوردن مثل روزنامة ملانصرالدين و آذريايجانا

 خقيقت خيلى لذت برديم از اين مشروطه و خيلى ڤم خورديم، خانة احسان آباد.

ا. اشاره به زمان نكارش اين لايهه.

آفرين باد بر ملت مشّروطهخواه و مدالتططلب. حقيقت اكر مدالت اين است بايد مردم

 مسكين خر اكرحيه بـى تميز است






 غوناه، وا خوثأه، وا غوثاهاه.




 بلكه ميخلوقات خداوندى را اميد خلامي






 كه هم وظيفهُ دولت است و و هم وزارت است است و هم مـر مجلس استات مطلب ديكر اين است كه اين اشـخاص كه در قفقازيه ساكن است اين تدر قونسولها


در بادكوبه نشسته ايران را زـر و زير میكنند. اينها راكه علاج خوا اهد كرد. يس كدام وزـر اينها را أصلاح خواهد كرد. كدام حكرمت دنع خواهد كرد. اكر ممكن بـاشد درصـد ملاج او برآمده باشيد كه والجب است.
ازجحمله خيالات قفقازيها اين است كه به هر عنوان باشد شيخن سليم و ميرهانـم را بقدر امكان تابع خود نهوده خيالات خود رااجرا نهايند و اكر تابع خيالات آنها نشدند يا
 وليكن تهام انقلابات در آن شق آخرى است كه اكر خدانكرده اين كار را بكنند مشل وتعن مرحوم -اجاجى تاسم به كردن سايرين خخوامند انداخحت. آن وتت در ميان ملت نفاق عظيم
 سالا على الظاهر بناى اتحاد كذامتهاند و الًا مطلب همان است. سالУ اكر حضبرات عالى از طهران تا ورود نظامنامه و حكومت آقا شيغ سليم آتا و ميرهاشم را سوا سوا يا متحداً به تلكرافنخانه بـغواميد هم براى ايِشان امنيت بدهيل و مـم تدرى مذمّت و ملامت نمانيد كه آنها هم مىتوانند از مردم جلوكيرى بنمايند و بلكه مسيرزا عـلى ويـجوزيه را و
 اينها مردم را در بالاى منبر اسكات نهايند و مذمت نهايند و قفقازيها را آنها خـودشان مىتوانند از شهر بيرون نهايند و مانع از خيالات آنها باشند. و اينكه ثفقازيها درصلد تصحد جان آنها هستند بغهمانيد تـا از آنها كـباره شـوند. لامحقاله به شيالات' آنها امداد ننهايند. لامساله رشته كار در دست آنها باشد. على المجالة لامعاله أين تدبير را بنمائيد شايد بیى نتيجه نباشـل در اينجا اظلهارات اينكونه مطالب ممكن نيست. بايد هاره از طهران شود و كلية تذفن فرماتُيد كه در روز و شـب سلاع و تغنك برندارند و كشيك را آدم حكرمت بايد بكشد و نظام بللى بايد با حكومت باشُلد و ثفقازيها را بكلى از هر مملكت انخراج نمانيد. عهله مطلب اين است كه اين قفقازبها در ملك تفقاز در جنگ مسلمانها بـا ارامــنه كـه هارسال شده بود غارت زياد آورده و خودشان مـم از هرطرف مهكن شـده بـود تـتل و

 در ايران [إجرا] نهايند و علاوه بر اينها بر خخيالات وامى و ناسد افتادهاند. حالا هركدام بیيششـان آمدن آمده اسست. يقين بدانيد اكر تا سال اختلافت كلمه ميان اينها نمى شـد أكر اينها
 بالاكلام حهنان كه مغلوبيت مـالارالدوله و كرنمارى او را با تلكرانانات و روزنا


 عاليان بالاتز از آن را بـخوانيد.

 باعث اين ممه خونهاى ناست و اين ممه افتشاشـات كيست و مسؤوليت إينها باكيست. اينتدر مدلكتها و اين شهرهاى بزركى و الطراف آن با اين همه افتشاشا




 تدر ضرر و خسارت كه مافوق ندارد بر دولت و ملت وارد نمى مُد و اين خونهاى ناسق ريخته نمى شُد. تعجب در اين جاست كه بعضى از آنها باز از مستى كبر و خرور بيدار نشده از كِبّاده رياست دست نمىكشند. اعتقادشان اين امست كه در دنياكار اين امـت كه اين اينها مىكنند. لامحاله از مجلس امتتعفا مم نمىدهند كه يا حكومت به كار خودش نـر نكاه نمايد يا صجز رساند. دولت و دارالثورى اصلاح نـايند. امالى بيهاره هر روز هزار دنعه مرده و زنده مى شُوند و نفس نمىتواند بكشند.



 مياست مستحق شُده بود. كدام كناه راكرده، در كبا مرتد شـده بود كه اينطور كردندند. علت ايِن مطلب را اعلان نهايند تا سايرين را اعتبار شود.

و اكر اين كار را با امر سكومت و انجمن نينست، سـاير آشرار و الواد نهودهاند بس هرا اينها درصدد مجازات اتر مرتكبين و باعثين و قاتلين نيامدنذ و سناكت نشستيتد، و سال


 بادشاه رنوف و مهربان ما و وكلاى محترم ما اظهار بدارند









 وتت كافى نيست بر بيانات وخشيتّت امل ايران خصوصاً آذربايجان. مقصود ذكر شـاهد سال بود.




 آفرين بر ملت غيور آذربايجان.

 مملكت كيست تا بر همه معلوم شود، و مسزورل اينكه ميرزا ففار به خيال سلطنت افتاده

و ايضاً آنهايى كه بمد از تصويب مجلس دارالشوري و تصويب وزراء و اراده و امر


 باشند. در حين مسوزوليت،
اول خونبهاى مقتولين و بلكه قصاص مقتولين را از اينها مطالبه مىنمائيم.

سيم زوال و تلفيّات مال و جان اطران اطران شهر ران.
خهارم ضرر و خسارت امـالاكى را.
بنجم ضرر و اضمحهلال تجارت را را.
شـُم خسارت كهركات دولت رالـ
هفتم زوال نواميس دولت و مملكت وري و ملت را. هشتم زوال دين و مذهب و شـريعت رالـ الخ
 از همه است.
بر ذتّه حضرات عالى واجب امست كه تحقيق بفرمانيد كه اين مسُوروليت راكداميكي






 هرروزه را صسيحاً بخخواهيد.
امضا بعدالامنيت - عموم انیى عشرى

## تظالم از هارس'

IAY
بسمالله الرحمن الرحيم - حضرت عالى را به صاحب شـرع قسم مي دهم كه صريضد را بدوأ آتماأ به دقت ملاحظه فرمانيد.
 حضرت عالى از كافذٌ مكاره مصون و و با عانيت مقرون باد و بيوسته در ترديج مشُرورهد نصرالله اعوانه مزيد بوده باثيد


 مقسوم قانع و نصرت جيش مشرد مشروطهطلبان را از دركاه الحديت مأمول.




عرايض خودم را بايد عرض كنم.








 ازكسبه بىدين به دادن بول دور خود جمع كرده عنوان بلوا رايسش آوردند. اشرار را شبها

در خانه و كوجهها روانه مىكردند كه مبا و 'حمامنْ مردم را ببرند. ديكر از براى كسى از
 مردمان بزرك را بردند. كلية فارس راكداكرينردنـ

 وأعأ علمدار جنبش مشُروطهطلبان بود به بدترين حالى معتول ساختـه بدنش را با نفت و بورِيا آتش زدند.


 حركت كرده و تاجندى وجود ايشان معلوم نبودكه متدينهاى شُيراز از فصه نزديك بود ملاك شوند.


 مطلع مستند.






 شد.






 تقديمكردةاند، والانسان عبيدالاحسان.




معلوم مى شود در اين دوره هم بناى ملاحظظه و يا طرفكيرى امست. خدرا المار اصلاح كند. از آن طرف به تعريكى نهرالدوله جمعى از مـنىهاى اطراف لار شار شانكى شـدند


 مشُروطه را در اين بلاد ايشان متعمل شـدند. هه صدمات بر وجود مباركشان وارد آمده،

عبده از دست بنى قوام و اتباع آنها.








 ايشان و ممراهان ازبين برود، كما فیى الدورة اللسابقة.
 وجود كنند مرجع كليات و جزنيات هستيد. اهل سل و عقد دولت و ملت بايد قدردان

ا. به اين مناسبت مىبايد آين نوشته برايى شبخ نفلالله نورى نرستاده شده باثد.

شُشصص محترم سركار باشند. امانكمالله و زاداللله فى توفيقاتكم. والسـلام مليكم و على من حضر لديكم و على من نصركم باليد والللسان و رحمةالله و بركاتها





 والله على ما اقول شُهيد، والسلام. صحع اسحر خادم مشـروطهطلبان و خاك تراب نعال آنها.

## عريضة 'غلامرضا' .

## 1A1

حضور مبارك حفرات حجع اسلام و امنا و اولياى شرع حفرت خاتمالنبيين(ما) و هييتت محترم متحصنين زاويه مكدس؛ حضرت عبدالعظيم عليعالمعلواة والتكريم

عرض اين خاكپاى غيرتمندان وطن و جان نتار بنى نوع انسان و مواخواه ملت ايران و اول فداثى مشـروطهخواهانان

ايضاً آواره و متوارى در يابانها مدت هفت سالد به وامطر الظهار غيرت مليّت و درد دين در آن زمان از ظلم درياريان

ماحب عَكُم
اول مخالفتكنندكان با مسيو نوز در ابتداى رياست ادارة بست

ابهر راقم الحروف -غلامرضا



1. نتوكى از بهنـس ناطن نزد من است.

ترتيبات امتبدادانه مبتبذدين از حغظ امانات اهالى محلكت و ستر امسرار ملت به هـيه وجه منالوجوه كوتامى نكردهايم.

 بلريكى به همرامى و دلالت اششـاص ذيل:
ميرزا اسكندرخان مسييحى مستشارالوزاره ـ مـيرزا آتاخان مـعاون الوزاره ـ مـيرزا صفرعلى - ميرزا محمدخان منشى ارينكهاى ـ عبدالباقى ميرزا ـ ميرزا عباس مسيبحى -ميرزا فضل الله معينالوزاره. كه همبيارتيهاى درياريان منالبدو مسروطيت الى حال بوده و هستند و هـم مملم و




 جرنتت مكشوف و ضبط مي دارند.
 خواهانند.

صورت اسامى هواخوالهان استبدال و تابين و ثارتيهاى هشت نفر اشخاص فوق از اجـزأى
ادار هِ پست ـيكصد نفر:

-يوسف خان ارينگهاى

- حاجى خانان
- حبيباللهخان

ــميرزا نعمتالله خان
-ميرزا ابوالقامسمخان

- ابوالفتحخان
- ميرزا ابراهيمزخان

ــميرزا حسسن خان مميز
-ميرزا سيد نصرالله اعتمادزاده

- سيد علىاكبرخان معاون سضور
-ميرز! جمشيلـنـان
-ميرزا سيد محمدخان
-مرتضى خان
- ميرزا بزرك خان
_ نصراللهخان سرهنـ

| -مبصرالملك | ــــيرزا حسينخان |
| :---: | :---: |
| -ميرزاكريمخان | - ميرزا حلى آقا |
|  | _الحمدقلى |
|  |  |
| ـ-ميرزا هادى إيضاً | - ميرزا على |
| _ـنصراللهخان ايضاً | _دكتر نصراللهخانـانـ |
| _ ـسحمدخان ايضاً |  |
| -ميرزا حبيب\| ايضاً | ـ ضياءالدين ميرزا |
| -ميرزا هدايت | -ابوالحسنميرزا |
| --ميرزا حسن ايضاً | - -ميرزا فرجاللهرا |
| _آتامير ايضاً | - ميرزا يحيى |
| - غلامعلى بيك ايضاً |  |
| ــــعمد جعفريسك ايضاً | ـوهاك مسنيحى |
| _امـدالكه بيك ايضا <br> _ميرزا آقا ابضاً | - ميرزا ابراهيم إمانات _ميرزا محمودخانـان تفريم |
|  | -ميرزا سيد محمردخان |
| - ميرزا | - ميرزا سيد حسن خان |
| -تقى بيك ايضاً |  |
|  | - عطاهاهالله خان |
|  | -مبشرالممالك |
|  | - |
| ــمحمد حسن بيك سرإيدار | _تقى |
|  | ـ مطيعالدوله |
| ـ قاطبه فلامان بــ | -ميرزا حسينعلى |
| بنج |  |
|  | - ميرزا ابوالفضل |

 קنجاه نُز:


لا يعه و الملاميه
'نتيجة همت ـنمره́ ه’
119 $\qquad$
رفيت همراز و انيس دمسازم كه سمت بستكي او به جناب ساب معينالتجار در نمره: Y \&
امروز صبح دوان دوان، افتان خيزان، هلهله كنان، كفـزنان بر نكـارنده وارد ثــد ـ البشاره - جشمت روشن
هجه بشارتى دارى بكو كه عقده از دلم كثـوده شود.
 از دولت ابدآيت و مجلس مقدس شوراى ملّى مخاطبِ و نامزد شـد.

 مظفزالدين شاه را به عتبات حاليات از كيسة فتوت خري


 تا در خود نبيند اتدام به هيع كارى نمى اتى اركند.

 عهده كرفتهاند. و ثانياً تنزيل و فايدهُ محصول يك سمالنُ اين امتيازات جواب اين مخارج را بهاضافه مىدهد.
كغتم جهطور شـد فرموديد والاسضرت ترنس معينالتجار تمام أمتيازات خود را با
 فرمودند تصور و مباهله از وزير ماليه امست كه مطالبه نمى دكـد يك كلمه اظهار كرده بود سالا مدتها بود كه هرنس معظمله جميع امتيازات و مداخل آنها



بقيه دارد.

عزيزالاله'
19. $\qquad$
اما جوابُ لايحه بندكان حفرت مستطاب اشهرن. صدارت منلمى مذَ ظلّه در مـلخ شهر شـعبان براى مزيد اطلاع جميع وكلاى مسترم و بمميع سعج امصلام و قاطبةُ وزراء




 الى اللختم مستحضر شـونذ و بدانيدكه اشتباءكارى تا كـجاستا بحمدالله بندكان حضرت حعجتالاسلام هر روز در صدر مبجلس محترم ساضر و و به امور جعهور ناظرند. اكر استملام اولى مجلس كميسيون عدالت را از آن مـقام مـقدس كافى نـى دانند مجددآ مؤال بفرمايند كه آيا ترافع حضورى در محغنر مبارك به عمل آمله يا نه.
 اخرى در محفر الـدى از علماه املام ترافع حضورى كرده يا ـحكم ترافعى در دست ذامُته بامثد مالم براى مصارن لازمه مجلس ملًّى بحلال، خونم به دولت مـباع، و مـى هذه.

ادام|الله بتانهُ


















 خارجه كه بر مدم حقيقت كمترين داده بودند صادر بركرديديد.




 داده به تدليس و تقلب ناسخى بر حقيقت خودكرفت.

كسترين مطلع شدم. تضبين مسسجد جمعه و مسافرت تم و اين تغييرات كلى بيشّ آمدا









فرمود و يطـنـن باشيد.


 اخوى ابتداة حكم نامخ حجتالالابلام را ارارائه داده بودند.






 ورتء رابررت مرقوم فرمودند طرفين را حضور مـتعترم آتا فرستاده مـرافـع حضورى نهايند.
جناب صدرالممالك اين دستخط را هم مجرى نفرمودند و جداً مرخصى اخوى را


 اكامى داشتند قبول زحمت فرمودند مريضه حضور مبارك حضرت حـجـتابتالاسـلام
 مبارك كذرانيده مجعولى استى. طرفين را الحضـار فرمائيد تا حضوراً جعليت آنها را مدلّل

 دادند كه حضورأ رميدكى فرمايند.

 سركت خواهد كرد.
فروب هفدمر حضور مبارك حضرت حرد حجتالاسلام شرينياب شُدم مرد بعد از زيارت







اخوى را مدلّل كنم. اخوى از ترس رس رسواني
 كه در كميسيون عدالت ملاحظظه فرمودهاند. هلكر عزيزالله اول نى حجه (مشل مهر بيضم)


سالشماروقايع مهم
از اعلام مشروطيت تااعلام انقراض سلسله قاجاريه
19.0. 19.0 / قiryp

| صدور فرمان مشروطيت |  |
| :---: | :---: |
|  |  |

 - رجب

9 ا9 رجب
 -1 رمضان
I الالام
ذ 11 II تصعهده
تو توشيح تانون الساسى توسط مظظفرالدين شاه
ونات مظفرالدين شاه
צ 9 ذيعجه
II 11
صدور دُستنط محمدعلى شاه دريارة احترام به „كنستيطوميونه XV تشبكيل كميسيون اصلاح قانون اساسى

## 190V-1909/G17Y0

9 ص
-r ربيع ا معرفى دولت امينالسلطان
-
I9•v
معرفى دولت مشيرالسلطنه V
تصويب متمم قانون اماسى 99 19 رمغان


9 19 ذيقعده




1909-1901/GIrY8

| برتاب نارنجك بـ | HF |
| :---: | :---: |
| ترميم دولت نغامامالسلطنه | \% |
| ترميم دولت نطام\|اسلطلطنه | 「 ${ }^{\text {r }}$ |
| معرفى دولت مشيرالملطنه (يك بار ترميمه و تمديد شدم) | V |
| رفتن محمدعلى | V1 |
|  | $1{ }^{1}$ |
| تـعديم مشروسة | 10 |
| معمدعلى شاه |  |
|  | اواسط ج |
| توب بـستن به مبرّ | 1 |
|  | ! ${ }^{\text {Pr }}$ |
| دوازده ماه و بيست روز) |  |

مزل مسخبرالسلـلـنه از سكومت آذريا يجان و اعزام عينالدوله
كشته شدن مهرزا جهانكيرخان شيرازى و ميرزا نصرالله ملكالمتكلمين رنتن تقىزاده و هند نغر به سغارت انكـليس ازجــمله عـلى|كـبـر دهــخدا و

عبدألرسيم خلخالى
تبعيد تغىزاده و ممرامان (ازجمله على انكبر دهــخدا) بـه خـارج و مآلًا بـهـ


صندور اعلاميةٌ مشترك با معاخدالسلـلـنْ بيرنيا در لندن و حاب در روزنامة
تايمز و نشر رسالة جذاكانانه دريارة اعتراضات اليات ايران

بازكشت تتىزاده و اقامت در امستانبول

ورود تُشون اعزالمى به باسمنـج
تحصن علماه و سايرين در سغارت عثمانى ترميم دولت مشيرالسلطنه
سوه تصد به شيخ نضل الله نورى بازكشت تقىزاده در الواغر سال به تبريز
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
reln
rl
II شعبان
צ ir 91 ذيهجه

1910-19.9/ GITYV
شُروع انقلاب در كيلان و كشثه شدن آتا بالاخان حاكم
19 مصرم

-ا رييع 「

معين شد
املام فرمان محمدعلى شاه براى أعادة مشروطيت و تشكيل مجلس
r
بازكشت عينالدوله الز آذريايجان

ورود مجاهدين كيلان بهكرج
reir
يِياده شدن قشُون روس در انزلى
rela

تامسهاي دران مشروطيت و مهاجرت

ورود مجامدين كيلان و سواران بختيارى به طهران (نتح طهران) ثناهنده شدن مسمدعلى شاه به سفارت روس تشكيل „كميسيون فوقالعادها و متعاتب آن پمجلس عالى، و پهينت ملير:

موتتى،
املام مستعفى بودن مسمدعلى شـاه و سلطنت السمدثاه و نيابت سلطنت عضدالملك ازطرف مجلس عالى
تشكيل دولت بدون رتيسالوزراء (مبهدار تنكابنى وزير بجنك، سردار اسعد
وزير داخخله
ورود تشون روس به تزوين

محاكهه و به دار كشيدن شيخ نضل الله نورى
ورود تقىزاده به رشت برانى آمدن به طهران
 ورود تقىزاده به طهران و عضويت در هينّت مديرهُ موتتى تلگراف ظل السلطان به تقىزاده
تشكيل دولت سيهسالار تنكابنى (هجار بار ترميم مدر) افتتاح مجلس دوم (يس از دوازده ماه و بيست روز ترميم دولت سيهسالار تنكابنى و سردار اسعد انتخاب تقىزاده به نماينذكى در مجلس دوم از تبريز
$Y^{Y F}$
${ }^{r} C^{r V}$
${ }^{r}{ }^{r V}$
riv.
rern

9 9رجب
11 11
|r
If
-رجب
-
اشعبان
10 رمضان
-
ذيقعده iv

1911-191\%/IFYA
ثمُّاركت تقىزاده در تشكيل سزب (مرتة) دموكرات و انجمن آذربايجان
ورود ستارخان و باترخان به طهوان
r
ترميم دولت مبهسالار تنكابنى
^ا رينع
سركشى طوايف شامسون در اردبيل و مغان
ترميم دولت سيهسالار تنكابنى و سردار اسعد
المتعفاى مستشارالدوله از رياست مبجلس و رياست ذكا استعفاى ميهسالار تنكابنى

تتل سيد عبدالله بهبهانى
1Aارجب رجب
^1 1 رجبب رحب هr رجب تصويب قانون خلع سلاح عمومى 9 9 رجب وات واتمغ بارك اتابك و خلع ملاح مجاهدين و تير خوردن ستارخان ونات عضدالملك نايبالسلطنه
^1 1 رمضان رمضان انتخاب ناصرالملك بـ نايبالسلطنكى ازطرف مبجلس
 نوعيٌ مملكت و لزوم خروج از مبجلس


191Y-1911/1rY9

> Y ترميم دولت مستوفىالممالكـ
> اصفر
 امريكا انتخاب شد
و صفر
^صفر بازكثت ناصرالملك نايبالسلطنه از سفر ارويا


9 ربيع ' $\quad$ معرفى دولت سبهسالار تنكابنى (مه بار ترميم شد
VاV به تقاضاى مجلس
צ「ج


Y
צ 9 شعبان


ش شكست تواى محمدعلى هاه در استراباد و مازندران

مالياتى او
قتل علاءالدوله
ها ذا
V J
9 ذيحجه 9 ذ ابلاغ اولين التيماتوم روس براي اخراج شوستر و حمايت از شمعاعالسلطنه


1914-191r/14r.
انتضهاى مدت التيماتوم و النفصال مـجلس دوم بـه دسـتور نـايبالنــلطنه

استترار تشون روس در تبريز

همحرم
-1 محرم
^ ربيعالثانى


# ترميم دولت صصصطامالسلطنه <br> حركت سيهسالار تنكابنى به آذربايجان به منوان والى <br> reiv ه هـعبان 





191\% - 1910/irtr
هז رمضان آغاز بنگ جهانى اول و اعلام بيطرنى ايران

تاجكذارى امحمدشاه
-
تشكيل دولت مستونى المنالكى (يكى بار ترميم شُد)

1912_ $191 \% / 179 \%$
انتتاح مجلس سوم و آغاز رياست موزتمنالملك
19 محرم
حركت تقىزاده از امريكا بد برلين و ايبجاد تشكيلات كميته ملى ايرانى IT 1 ه ريبعالثانى تر تر تريم دولت مستونى الممالكى ريبعالثانى TV تئكيل دولت عينالدوله

「ال1
تثـكيل دولت مستوفىالممالكى
\& شوال
يـس آمدن مهاجرت نمايندكان و تصد حركت احمدشاه بـ رفتن قم

191A_191V/Imp
r محركت وسيدالملك، مساوات، محمدعلى كلوب، خـلغالى (10 نوامـبـر) و ديكران أز طهران به سيمت قم و كرمانشاه (آغاز مهاجرت) تشكيل دولت فرمانغرما V V

# -Y ربيعالثانى تشكيل دولت سيهسالار تنكابنى 

تشكيل بليس جنتوب
تشكيل دولت وثوقالدوله (ده ماه)
9 ج شوال
ورود وحيدألملك به برلن به نمايندكى مهاجرين براكى مذاكره با دولت آلمان و 9 زيقعده و كميته ملى ايراتى

1919_1911/1970
f

1970-1919/1479


> 19YI _ 19Y०/IMA
 سكومت مشبرالسلطنه در آذربايجان و كشته شـدن خيابانى

مبارزه با اقدامات جنكا
كشته شدن خسين جاكور تاهى در جنـك با انكليسيها

## 19YY_19YI/ITY9

$$
\begin{aligned}
& \text { تأ تشفر } \\
& \text { ترميم دولت مبهجلار رشتى }
\end{aligned}
$$


ترميم دولت سيد ضياء $\qquad$
اننصال سيد خياء از رياست وزراثي IV
IV 10 مشاجر: دكتر مصدق وزير ماليه و وكلا و امتعفاى دولت توامالسلطنه

19rr-19ry/Irpo
تشكيل دولت مشيرالدوله
نغستين بودجهبندى توسط وزير ماليه
تشو شوال

19rp_19rr/Irpl
تشكيل دولت مستوفىالممالك
$r^{r V}$

19Y0_ 19YP/IMPY
ترميم دولت مستوفىالممانك
اذيقعد•
بايان مجلس خهارم
9 19 ربيعالاول تشكيل دولت سردار سبه (سه بار ترميم شد) Q 9 رمضان تان ترميم دولت سردار سبه

19Y\% _ 19YO/ITPT
Y 7 مهرم ترميم دولت سردار سه

19Yv_ 19YP/ITPP
ترميم دولت سردار سبه
iv
تصويب قانون خلع سلسلة تاجاريه در مجلس شورى ها تشكيل مجلس مزمسسان

rer ros تشكيل دولت معمدعلى فروغى (ذكاءالملكى)

$$
r^{r}
$$



## فهرست تامهها

 مشروطيت" جاب كردهام ديكر منامبت نداشت كه درينجا به بازجاب درآيد. ولى برایى

 را بياورد، (با حروف ريزتر و مراسر ميان [ ].


 آنها درين كتاب نقل شده امر امت برایى آن كه تسلمل مطالب نامهما محفوظ بماند آَردرن آنها را لازم دانست.

> بخش اول ــدوران مئرووطيت

| شماره |  | ITYO_IrYP |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | حسن علىداده تبريزى (تبريز) | ¢ ¢موال ITYF |
| $r$ | آحفـ冖لمالمكالكى | iryf |
| $r$ | شين سليم تبريزى (تبريز) | IPY0 19 صفر |
| F |  | Irro |
| 0 | مهدى | \|rra |



${ }^{r}$
رضازادة شُفق، صادق (تبريز)
H
صدرالانـلام همدانى (مـدان)
rr

|  |  | Irrp |
| :---: | :---: | :---: |
| Pr | علىمعمد تربيت (تبريز) | - |
| - | صاسبنستق قمى (ڭاريس)] (اوراق تازهياب) | [ |
| Fp | اححمد معتشمهور (مويس) | Irry |
| 10 | معسن نجمآبادى (طهران) | IA رمغ إ |
| 49 | جواد تقىزاده (انستانبول) |  |
| - | صاسبنسهت قمى (پاريس)] (أورات تازهياب) | IrYs |
|  |  |  |
| - | (اورات تازهياب) |  |
| PV | معملعلى تربيت (تبريز) | D هُوال ITY |
| - | صاسبنسّت قمى (یاريس)] (اوراق تازهياب) | Irre |
| ¢ ${ }_{\text {¢ }}$ | هككرالله معتد | IrY¢ شوال V] |
| P4 | مزّيدالا مـلام كاشانى (تغليس) | A شموال |
| 0. | جواد تقى زاده (امهتانبول) | Irre |
| 01 | انجهمن برادران ايرانى (المتانبول) | IrYg iv |
| or | جواد تغى زاده (امتانبول)] | [rY [r \% |
| $\Delta r$ | مهديقلى مغبرالسلطنه هدايت (برلن) | IrY\% |
| $\Delta F$ | المسميل مستازالدوله (باريس) | IrY¢ |


| ثامهاى دلران مشروطيت و مهابوت |  | $\Delta 0$. |
| :---: | :---: | :---: |
| $\Delta \Delta$ | المدعيل ممتازالثدله (باريس) | \| ذی/القعد: |
| $\Delta 9$ | رضا تربيت (تبريز) | \| |
| $\Delta V$ | رضا كربيت (تبريز) |  |

## 

$\Delta \Lambda$

محمدامعمعيل عطاعالله كشميرى (عشتآباد)
شكرانله معتمد خاقان (باريس) شكرانله معتمد خاقان (باريس)


شكرانله معتمد خاتان (باريس)
ناشناس (طهران)
(اور نامه و يادداشت ميززاكريمخان رئتى (باريس)] (اوراق تازهياب)

## ITYY

ITYV. ${ }^{\text {TH }}$
على عحمد تربيت (تلكرافـ) أ (اوراق تازمياب)
[TYV
[
[TYV [جمادىالثانيه ITYV Fry Fry fre

ناشناس (طهران)
9 رجب IrTV

ITYV هr رجب
ميد حـسن تتىزاداد

 جوإب هr رجب ITYV إس از رجب مس تلكراف ستارخان] (اورات تازياباب)

| - |  | IYYV |
| :---: | :---: | :---: |
| - |  |  |
| - |  | IYYV شُ F] |
| - |  | IYYV [0] شعبان [0] |
| - |  | IYYV ها هـعبان [0] |
| $v$. | انجمن انصهار (شيراز) | ITYV A |
| VI | محمد | 9 A 9 ATY |
| vir | الممعيل مـتازلالدوله (باريس) | IT 11 شعبان ITYY |
| Vr | اسمعيل صولتالدوله تشقانيلى (آباده) | IPYY 10 شعبان |
| vi | فرجالله منتصرالسلطنه (مصر) | ITYV شو Mr |
| vo | محمدعلى بادامهى (تبرّن) | ITYV فُو TV |
| ve |  | IYYY رمض\| |
| - | ميرزاكريمخان رشتى] (اوراق تازهياب) | ITYY [11] رمضان [17] |
| - |  |  |
| vv | السمعل صولتالدولد | TYYY |
| va |  | ITYY |
| v9 | ستار محمقليف سلمايفى (تارص) | ITYY Y |
| A. |  | ITYY 19 |
| 11 | محمدعلى تربيت (طهران) |  |
|  |  | [ممان حدود] |
| Ar | (طهران) |  |

## ITYY نامهشايى بىتاريخ روز و ماه و سال

| - | كيتغ مركزى فرتة دموكرات (اوراق تازيهاب) | - |
| :---: | :---: | :---: |
| $\mathrm{S}^{4}$ | ابوالعسن [نيسارى اميرسشيّ] (تبريز) | - |
| AT | المدالله تلكرافته (تبرنز) | - |
| N0 | على دواهيى (تبرن) | - |
| Af | حسينتلى | - |
| Av |  | - |
| AN | محمد طاهر تنكابنى (طهران) | - |


| - | حسنعلى |  |
| :---: | :---: | :---: |
| - | حاجى آّا بزا | - |
|  |  | ITYA |
| 19 | جليل محمدقلىزاده (تليس) | IrYA |
| 9. |  |  |
| - |  | IYYA إليش از |
| 91 | عبدالغفار غفارى (تبريز) |  |
| ar | انجمن ولايتى (كانـان) |  |
| 9r | مبةالدين شهرستانى (نجف) (ك) | ITYA ¢ |
| 94 | اربابكيغسرو شاهرخ (طهران) | ITYA 10 شورال 1YMA |
| 90 | حسين برويز (طهران) |  |
| 99 | حسين برويز (طهران) |  |
| - |  | IrYA |
| - | ثيخ محمد خيابانى (تبريز)] (اوراق تازيهابياب) | IrYa |
| $9 v$ | حسين يرويز (طهران) | ITYA |
| 91 | احمد استوار (طهران) | IrYA |
| 99 | 111 |  |

## IPYA نامههاى بعتاريخ دوز و ماه

| $1 \cdot \cdot$ | شيخ ابراهيه زنجانى (طهران) | - |
| :---: | :---: | :---: |
| 1.1 |  | - |
| l.r | لطف_الله مجلل الممالك (؟) | - |
|  |  | ITY9 |
| 1.r | محمدعلى تربيت (طهران) | Irra |
| 1.4 | حسين صدرباثي (طهرانران) | ITY9 11 |
| 1.0 | سعبين ليرويز (طهراني) |  |
| 1.9 | محمدعلى بادامجى (تبريز) | IrYa ربيعالاول |

منو جهر ايزاني (ح) (طهرلن)
المعمعل الميرنيزي (تبريز)
محمدعلى بادامحی (تبريز)
محمدعلى بادامجهى (تبريز) حـيب آقازاده (تبريز) رضا تربيت (تبريز)
انسمد أستوار (طهران)
على مسمدزاده (زارع) (تبريز)
مسمدعلى بادامجحى (طهران) (طرن)
مسمدعلى تربيت (طهران) على نوبري (تبريز) محمدعلى تربيت (طهران)
سيد عبدالرسيـم خلـنالى (طهران)
مسمدعلى تربيت (عهران)
سيد عبدالرسيم خلنخالى (طهران)
سسين هرويز (طهران)
مليمان محسن الهكندرى (طهران)]
مبحمدعلى بادامحى (تبريز)
حسين كمال تبريزي (تبريز)
مهسن نجمبآبادى (طهران)
معحملامين رسولزاده (المتانبول)
حسين يرويز (طهران)
عبدالرحيم خلمخالى (طهران)
حسين يرويز (طهران)
عبدالرحيـم خلهخالى (طهران)
المسعيل الميرغيزي (تبريز)
جواد تقىزاده (امستانبول)
محسن نجمبآبادى (طهران)
اسمعيل ممتازاللدوله ( ) به ديكرى
محمدعلى تربيت (امتانبول)

Ir اتيعالاول Irq



ITYQ جماديالثانيه

A جماديألثانيه AYY
10 جماديالثانيه 10 جra Qrere IrYa شعبان 9 A Irra ir شعهبان Ir




 Irra rr rr II II شُوال Ir9 Irra 19 تموال
[Irra 1 CO ]
[1rra] :
[|rYQ]:
[IrYa]:
[IYYQ]: | $\mid$ JYQ: TYYQ
[ITYQ: ذV]



## IPY4 تامهماى بعتاريخ ردز و ماه

| Irv | حسين يرويز (طهران) | ربيع الاول [1YYQ] |
| :---: | :---: | :---: |
| Ira | حسين برويز (طهران) |  |
| $1 p 9$ | حسين يرويز (طهران) | - |
| 17. |  | - |
| \|F| | عليفلى نبيلإلدوله (نيويورى) | - |
|  |  | 1740. |
| IFr | مبدالصسد مدتازالسْلـنـه (يارسس) (بـ انضمام تلكرانهاى مرتبط به آن از تقى |  |
| IFr | ابراهيم |  |

## بخش دوم: دوران مهلجرت

## 1 mH

IFF

سيدرغخان ممواوخلى
اول شُوال استا

| سيدرغان حمواوفلى | \|r|T| اول |
| :---: | :---: |
| محمدامين رسولزانزاده (استانبول) |  |
| صادق رضازادة مُنق (استانبول) |  |
| سيدرخان ممواوغلى (المتانبول) | نوروز |
| رضا يرورش (استانبول) |  |

ITr
9 محرم [IMTY]
السمعيل نوبرى (كرمانشاه ـ بغداداد)
محمود اشمرفـزاده (بغلاد)
متعمود اشرفـزاده (بغداد)
اسمععيل اميرخيزى (بغداد)
اسمعيل اميرخيزى (بغداد)

ITMr رTV

IMTT 9 رمضان IMT

معمدهلى جمالززلده (كرمانشاه)]

| 000 |  | يبوسها |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | ITr |
| 109 | الممعيل اميرخيزى (بغاد) | IMPY ريّ TV |
| 10 V | المـعيل نوبرى (مديرى) |  |
| $10 \wedge$ | على نوبرى (مدانيان) | ها |
| 109 | حسين كاظهمزاده ايرانشهر (بغداده) | ITYF |
| 19. | بورداود، ابراهيم (امتانبول) | ITMF |
| 191 | عزتالله مدايت (الستانبول) | ITPF |
| lsy | سيد جليل اردبيلى (استانبول) |  |
| نامهها |  |  |
| IqY | نالشناس و ناتص (امستانبل) | - |
| l9p | شيخ ابراهيم زنجانى (طهران) | - |
| $17 \%$ |  |  |
| 190 | سليمانميرزا اسكندرى (تهان) | Ir7 ${ }^{\text {IF }}$ |
|  |  | ImF |
| 199 | سسين كاظمزاده إيرانهر (استانبل) | Firrer |
|  |  | IrPA |
| 19 V | محمدرضا مساوات شيرازى (وين) | IrPA شعبان |
|  |  | $17 \times 9$ |
| 191 | حسينغلى نواب (برلن) | ITPQ |
| 199 | عباس اقبال آشتيانى (طهران) | 1rra_ |




## بخش جهارم: لايحه و اعلاميه

INT
\NT
INF
1^0
lNe
INV
1An
119
19.

مركز مقدس مباهدين ايوانيان (بادكوبه) مركز مقدس اجتماعيون انقلابيون سرباز راه وطن متدس ايران اعاملميه
ماطبة ملتت به مينت جامعه وكلاء معترم ملت مشروسحهاى خطلى از تبريز تظلم از فارس
عريفنٌ غلامرضا [عضو] نتيجة همـت ــنمر:
لايحهُ عزيزالله دريارة اختلغفات با برادر خود

## فهرست نام اشخاص

الف
ابراميم مـبتهد (سـاجى مـيرزا) \& is d

$$
10 \cdot \Delta 1 / v 0
$$

آبكار مسيتى ara

$$
\text { ابن ابیالاو ججاع • } 4 \text { ا } 1
$$

VF ،F ابوالحسن (ميرزا) . .
ابوالحسنزآتا، ساجى سيد هr
ابوالحسنشخان، مازرور F00
ابوالضياء، مبيد مـعمد r90V، r99، r19، ror
ابوالفتح (ميرزا) F
ryr، rof ابو القامـمخان ric

$$
\begin{aligned}
& \text { إِيتِين } \\
& \text { rr^ ابراهيم (آدم صادق) } \\
& \text { ابراهيم|آتا، ساجى آمى } \\
& \text { F ابراهيم بيك } \\
& \text { F ابراميم (مير) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { IYA }
\end{aligned}
$$

## 1

TMF آَجو دانباشمى آَبجوداني، على آنحان آَخوند آملى آَخوند رستمآبادى FFY آرتنكر سوثدى

آردلباشی آر
آصفس، آممعيل 9 (نوريش تقىزادهم)
|F9 آصفـالدول آصفـالممالك 0
آقاولى = بينش

آتاخان، آقَاميرزا
آتانخان (ميرزا)

ITF AF آتاداداداء

 آتاى ساجقى، حبعةالامصلم
 آيدين هاشا أشا

|A1 اسعدالسلطالطان
DTQ ،T\&F اسكندرخان (ميرزا)
 ،ra9 ،rar ،ron rrm ،rrl crov ©TY ،rID ،rIF rros ،roo dror

 GFOF GFOT ,FFQ ,FFV ،FFE ,FFY FAT ،FOV ، POS اسكويى، حسين
اسكوثى، عبدالرزاق (حاجى) 10، 18، اسكونى، محمود اسـلامبولى، محمدعلى (حانى (ميرزا)

IFr اسمعيل آتا، محمد (حاج
' امساعيل (مسيو)
TAV ،rV9 IVY اسماعيل آقا (ميرزا)




FA• ©FVQ ،fVV
اشيرفـزاده، ميرزا مـحمودخان مry
Fog ifor ،FO. ،rve
اشـرفـالواعظين rys
rys

اص اصفهانى، على (ميرز)

 اصفهانى، محمود (ميرزا)


ابوالقاسمخان (سيد)
FVQ ابوالقاسمخان (ميرزا)
ابوالقاسمخان بختيارى TI\&
ابوالمعالى
اتابك، على|اصغر = امينالسلطان

PVY ،TVE ،TEV ،ref
Mا احتسابالملك
احتشامالسلطنه، محمود


IV\&، احمد (ميرزا) 1V
احمدزادة تبريزى
FrA ،rYY اخوى (تقوى)، نمرالله (سيد) FFI اديبالسلطنه، حسين المرا
اديبالممالك فرامانى ادين
ras اردبيلى، نصرت (حاجى)

،FFE ،FFV ،rge ،ror ،TYO ،IAN
DOA ,FOS ,FOF ،FOR ،FD. ،FFQ
اردشير جی YQ0

ارشدرالدوله
rFr ،rlo




rfo
 Drf اسداللل (حاجن)

| امير بهاتم (\% أمير بهادن) | TY^ |
| :---: | :---: |
|  |  |
| IVr |  |
| TFV ،riv cri9 امير سشمت | 1- 1 F F |
|  | MrI افتخار نظا |
|  | انجهاي |
| Qon ifve crvo ifro | ،FF9 افشار الورميهاى، |
| الميرمجاهل بختبارى، |  |
|  | FAN ifrs |
|  | انـغانى، |
| rForrirdrol ras | Frr |
| امير مكزّ لاريبانى | F99 اF90،69\% ا\%9\% |
| 1- امير نفّامر | HI - اقبالالدوله، |
|  |  |
| FOF AT امينالتجار اصفهانى | اقبالالوزاره، |
|  | اقتدار 49 9 |
| AY المينالسلطان، | FOFiry |
| \|VA امينالضرب، | اكبراوف اكت |
|  | rı• اكرامالسلمارنان |
| D. F , rim rir | TY. الجها |
| AY انكجى، | الكساندر دويم 190 |
| انورياشا | اللهيارخان (حاجّ) |
| اوينهايمر ¢ 4 ¢ |  |
| ايرانشهر = كانظمزاده | YPV |
| إيرانی، |  |
| نام مستعاهِ) |  |
| FI9 ايروانى، |  |
| MF0 إلخانى (حاجى) | FO0 امجر |
|  | MI. امجدالدولد |
| ب | FVF المير ارشد |
| بادالمجى، | \|ry امير انغم |

> بهارى، شيخ باقر همدانى 99
> 90.4

 Orf rrat irlfirff بيزو (مسيو) بي



ب








$$
\Delta \cdot \Lambda
$$


Y^• بزشَكِى، احمدخان (ميرزا)

IrA بسر آتارضا

## 



$$
\text { FYY ، } \uparrow \Delta 0
$$

 6FYY ،FY0 GYYV ،FY\& ifl9 ،FIV
pfa، fryf

$$
\begin{aligned}
& \text { بيلوميان = ورام ارمنى }
\end{aligned}
$$

'TOV TYOS GYF , IGO ,IOA ITI



$$
0 \cdot \wedge \text { © } 0.9
$$

، بادكوباى، عبدالرحيم (حاججى ميد) rOI rvV
باقر (شيخ) Y بی)
باتر (مير) (شايد بعدى)
 D.0. بـاترخـان
YیQ

بالازاده، احمد YVV

بختيارى، مرتضىتلى = مرتضى



براون، ادوارد
بشيرالدوله


## YA.

بلجيكيها

بنانالسلعنه
بنكدار
19A، IFV بنى
9V بوداتيانس، جبرينيل
بوشهرى، معينالتـجار بـوشهرى (حـاجى)
PYA
PYF بهار، محمد تقى = ملكالشعرا


 ras rype



 ،199 ،180 ،1ヘ・ ،IVA ،IVI ،1V• res ،ron rras rro ،rrm roA rot frv ofiv ris ras ،rva crat irne invo invo rras roso



 pqv

FVA ،fV9 تورج ميرزا توفيق، رضا توه تيكران ارمنى（تر هـاكـويـيان）r．

prq
YY＾تيمور（يسر عموى حيدرخان） ،IAV IVF UF تُقةالاسلام تبريزى، عـلى
rA0 ،rgV rry rrov rrof 180 ثقةالملك

$$
\begin{aligned}
& \text { モ- } \\
& \text { جابر (ساجى) جي } \\
& \text { جبار } \\
& \text { هعفر (ميرزا) }
\end{aligned}
$$

ثـ0
Fاجاجرياشی تبريز

 FAF تبريزى، ابو الب
IYr تبريزى، حسينغلى تIP تبريزى، زينال عابديني




A：تبريزى، معمديري، تربيت، عـلى توعد rincriv



 ＇TAM ،YAY ،TW ،TY－،TYQ ،191 criv orev tror rroe rras irqa




 crvo rre ،roQ ،rFl rrig drix ror ،rin civ iren crov rive
 fA9

FA• ترفى، مهذى（مير）
 تقى（مير）

FA•،FVA عاجمى
IIF حبيب (ساسحى)
MI• حبيبالله ميرزا
 جسن
ITV حسن (ـاج شين)

rro هm (مسرزا)
هr
IAY (مسنآتا (مشهدی)
 Irralra.0
 19Y.JFI

FOO حسن بيك
هسسن جسر موسى تلى AIr حسن تاهعرباشى AY Yr9 ،IYY حسنعلع




حسين (مشهدى) حسين، ميرآتا هـا F.0"
 r•^A سسين تاهر (-اج ميرزا)
 FOS (مسين


FA• ، $1 F$ F
FFF جمغرضان

FYI جعغرتلى
 - ral roro. . ITFF، AX TYF جلالى جليل آتا (مير) $10 Y$ Frq جليل الملك
 IYA ،IYE ،TOF
 FFF GFY GFY- GFI9

IY\& جواد (ساجى)
TA9 جيوادآتا (مير)
بجواد باشثا

ror جوكار، سيد جيواد

FFI GPY
جهانيان 19
rov rرحیيل أنُكليسى
FFY FFY
$\tau$
rV9 (ماجحى آقا (ميرزا)
MISirl - عاجـى


10F
MOU ساجی واعظا
raf حيدرميرزا

## $\dot{\tau}$

خاله اوغلى iVA خامنهاي، معمد جعفر (حابِى)

خY خبيرالسلطنه خبير همايون -
IVY خراسانی، محمد (ميرزا) V9 oVV ،V9 خزعل (شُين)
 TXX خطائي، حسسن (حاجى)
 ،TAY ،TA1 ،TAN ،TVF ،TOP ،IYA




خلخالى، نصرالله خان (




 خياط، على خان (ميرزا) (مr

-
داداش جان،
داودخان (ميرزا) (1)
PDI،TAF ،TAY ،ITA دبيرالملك
دخو צبرا
ivr
 |TI عسينزاده، بالابيكا
حسينزادة امكونى، عـلماكـبر (متُهدى)
011
ح حسين شعبان (مشهدى)
rifV حسينعلى
حسين تزه (حاج) و

- حسنينتلى


حسينى، فزجالله 10 حوري
حسينى، ميرآتا
M1•، TAY حشُمتالدوله، ابوالفتح
rVV حشمت ديوان انير
 حكاكباشني، مستود 18، 10، 19، 19، 19 rvv

 dry dry dry dry drif ،M9


سكيمزاده، حسن
حكيمى، ابرامبيم = سكيبرألملك

حميد (مير) 119 ( 110
POT ،IV• حميد (ميرز) حمران (مير)
rar حيدر برادر رجبجان

حيدرخان = عمواوغلى عيدرتلى خان

$19 v$<br>rof


YOF GYA dIP dIOGIY
،YOT ،Y•Y ،Yя رسـولزاده، مسعـدامــين ،YAA
 GY०Y GYQV ،YQY ،YAV ،YAF ،YAY



fAD (fAr CPAV GVY
 ،FOD ،FFF ،HIA رئتى، كريمخان (ميرزا) FOF
 fos


YA9 ،IVF ،101، 9V رشيدالملكـ PAF، 1 رضا


 rAN ،rAV ،YF• ، YO9 ،11A



 FOF، FOD رفيتبيك، على

ركنالدوله ركنالسلـلـنه

درويش = تيكران
درويس = سعداللّهخان
دشمنس 107
دكران = تيكران ارمنى دواتكر، امهنر دو دو
دواتكر، عسكر دو

Yff iffV ،IAf

PFY دوهتى، كاظم


FFV
دوماى روس دوم
FYI دومده (مازور)
دومير دوم

ديبر (دكتر)
ذكاعكلملك = فروغى
 , راونـــدي

FFO GFYF
رايطر
ربيع (ـاجى) ريمر

|A| رجبعلى
vo رسـم (ميرزا)
rov رسيمآتما رحر
رسيـم بيگ (نوامرزاده غلامرضاخان عرب)

سالار سشــتـ سا
سالار السلطان شاهسون، آتلمان
 YVV ،IVY سالار مؤيد

 GYP GYA GTY GTY - GYI GTO

 fof
 YAQ، TYY (IAI ،IY\& rl • ستراك (مسيو)

سردار 11

 GTIF ،TIO ،YOV ،Y०S ،YOF GIPF
 GOA ،YOS ،YOY ،HYO ،YQя ،YAI

Wq



MIY،rlo سردار بینگ بیغتيارى FQY ،FQ. ،FVV مردار سيه، رضا FFV، FFFY سردار سعيل (Y०1 (YQ• مردار ظفر بـتنيارى، نـجفقلى PPF oflr
fVF ركنالملكا
for ،AA ركنالمــالكـ سنـبر، عسينتلى
filf زُيْن (موسيو) ركي
روح التدس 1 رو
FFO، fryF روح firafor tfor,fol رؤفبيك
j
زاره = مسار•

زكی_ FYF
 for rfo.




زينال
زنال بـسر كربالّى نصرالله هIr

س
NTP مادات انخوى
 ،flO ماره (سارى)، (مسمتمرق ألمـانى) FYF GFYY 1^9 ماصدالدوله




 INV IFPY ITN ITTP ITP ITM OTY AIO

ش




FFI، IFMA ،M10، rir
FOF شاهرودى، محمدتقى

هتربانى، ميرهاشم
TV9 ITF ITY شجاعالدوله، صمدخاني


شـجاعالملكى Ma
Av شبجاع لشكر

TFA
Mr شرفـالدوله
V8 شريعتمدار
Y- شريفـالدوله كاهانى، عليمحمد
 ror
شريفتالعلماء F F F
شعاعالسلطنه وr، . . MFA, rTYQ
شوني (مير)

شكوهالملك هو
 ryoirra
شنومن \# شُونـان آلمانى
 cTV. 490 ،
|FA،1FV سردار عثاير
rol 1 سردار محتشم بنغتياري




FYA ،rYY MFA ،HFO
نسردار منظر
MAV سردار منغر كشيكجقى FFO Mr9 سردار مقتلد Mrv، سعدالدوله


FYF ،FTT
IVF سعدالمـالكـ
ملمامسى، محمود (ساجى ميرزا) 109

 01A DIV
ســـليمانخان (مــيرزا). FFD ،FPY CTOF irD. 000 0 مندرسن (دكـر)
MII سوادكوهى، اسمعيل خـي M90 IFFF سهامالدولد



ميفـ (دكتر) 0.
سيفـ، عبدالله 0.1
PV PV سيفـالساداتت مرتضوري
|AD ،IVF ميفـالعلماء (هاجى)

#  <br>  


 صدرالمـالك هror - صدقدانى صديق حرم

 صرّاف، آقا (مير) 1 صر
صرالف، فرج (ساجم) 1.9



صرّات، مناف (مير) صراتــزادان تبريزى 9
صغاءالممالك صفربيك FF9 صغر صلى (ميرزا) صغ
FA- ،FVQ صغوت تبريزى، معمدلملي




PY
 FEA ITFV ITFF،TYQ ،TYA ITYO



ضر

MVA ATVI
 ©

FFF
شهبيندرى ستندج FIF
شهرستانى، هبةالدين 19^199 199 شا شـيبانى، حـبيباللـهخان (سـرتيب) •

FVV

شيختالرئيس، ابوالـعسن ميرزا تـالجار

شيخالعراقين MY

شيخ جتندر



rer
VA، 6Y شيرينزاده، معمد تقى (ميرزا)
$ص$
صادق



1. F صادق دلال (مشهدى)

 صباج، يرنس 111

 PrV

| $\varepsilon$ | ضرغام لشكر 100 |
| :---: | :---: |
| r10 عاكف افندى | ضوV ضرغام\| |
| عباس آٓقا 98 | ض09 \% ${ }^{\text {¢ }}$ |
| Or9 ،FOD عباسخان (ميرزا | Mro،rre |
| FOQ عباسعلى |  |
| F1A | ضl - |
| هr9 عبدالباتى ميرزا |  |
| 1FA عبدالهسين (سيد) | b |
| FFD عبدالرحمنخالرنان | طالباوفـ، عبدالرحيم هـ |
|  | طاهرياشا 9 ¢ |
|  |  |
| rrv ،ryp |  |
| ro | طباطبانى، م- |
| FVA ،19F عبدالصمدخان | rol |
| 110 110 10 | FAM طباطبانى، محمدتى (س) |
| ro |  |
| \|FT عبدالله | FFA GFFV, FFM , IFI |
| عبدالللدزاده (ry) | Foo b |
| IV عبدالمحمدخان (م) |  |
| r•^ عبدالوهاب (حاج) | PA1 |
| عبى | طهرانى، حسين (حاجى ميرزا) |
| \|A، ، عدالت، حسين (سيد) |  |
| FOF ،FFI عدل\| | ظ |
| عو | FV9 ظفرالدوله |
| صرب، اســداللـهخان (بسـر غـلامرضانهان) |  |
| 19v |  |
| 19V صرب، فلامرضانحان | FOr ،rov crog difl ary |
| rro |  |
| ها ${ }^{\text {ع }}$ |  |
| FMF. |  |
| \|FV عطاءالدوله |  |

rqه عليقلى غان (ميرزا)
 Fqu
PFF علىمسمدنان (ميل) G•Y iVD ، 10 ( (شايد توبيت) YVV ،1A9 ، (A) ، • F FA - علينغى (سابی ميرزا) عماد (مير) عها FFQ عمر فوزكبيك عمروع علم ،YA ،rgo rer rror rrol rrye rry

PFV GFFF , PTY ،HAN


 GYQ GTIO ،IVV GFF ،ITG GIY GTN GHII GYG 'TAD GYAF ,TAY
pra،rpr

## e

غ غ

$$
\begin{aligned}
& \text { غفارى، عبدالففار 19F } \\
& \text { M. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ف大امرضا فra } \\
& \text { غنیزاده، مسحود }
\end{aligned}
$$


غيات لشكر 199
|Y| عhاه

 FA- rrea ratigff
YAT ،YOT ،TFY علاءla
 FPA GFTA GFFF GFYF
*V) ،V0 على آبادى، مسعـدسسين طـبيب VF GY
 PAA ،TAV على آتا (مشهدى) (ما عـى)
 على اصغر (ساسى) عهو FVD ror على اصغر (ميرزا) ملى
 119
 على اكبرنان عدليه (ميرزا) • Y ثايد داور على على بالثا
 YYF (اصغهاني) PVA ،FF (ملى مان (ميرزا) © على على FFT، TV9 علىرضانان

 IVD على عباس (ساجى) ملى مسيو 11 ملى
عليقلى


 قزوينى، حسن (رئين المبامدين)( (ميل) $11061 \cdot F$
 F9A GFYG GFYO
تمثقانى، المدعيل = صولت تلىان، آقابابا 19 آ تلى 199 تليع ايشان
 قمى، بعمال (ميد) HOT قمى، ابراهيم (ميرزا) بـ

FY توامالالــلام (شويعتمدار)


توامالعداله
قوامالملكي شيرازی قوامسضور شيروانیع على F توتاس ازمنى تو تععلى 1 تخان تولج ياشها = غول؟

## S-S

كاهانی، سسن (ميرزا)
كاهانى، سعسن الحسيثى x = مؤيلالاسـلام

كاشدانى = مححلرضا


## $\omega$




11F فرج (ساج)

FFI فرزين، مححدعلى (كلوب)

 GHO CHFF GTN GYYF GYO GYQ

OFF ©IA GFVA GFOY
 FYA ،FFV GFY GYF ،IVA



AF ©V) نفشلعلى (ميرزا

 Fif فوزیبيك، عمر
VV نهد (داماد ملخعلى) فرزي


3

تاسمرخان ميرينج 1.9
Fالدشهجابون
FA• تدوسي، كاظلم (مشهدى)



| كروسى، عزيزالله | كاكيّ، |
| :---: | :---: |
|  | كاثشى |
| $J$ | كاشهى، رضا. |
|  | كاشيى، |
| ars | كاكشي، علينقى |
|  |  |
| FA- 4 ¢VA | rarcrer |
| 192 للففالله (إسر غلامرضاخان عرب) | كاظظلم (عاجى ميل) |
| لط 117 (لطعلى (حاجى) |  |
| لطفى الفندى | rob |
| D0¢ لقمان (دكتر) | كاظمزاده، مسمد ابراهيم (مشـهدى) |
| 19\% لمينت) | rV¢ |
| Yro لواءالدوله (\%اجى) |  |
| لِياكوف • | dfff dfft dffl dfy dfte ditit |
| rve | FAV ،fOA iffa dfte FFFi FFTV كالدون |
| $p$ | كامران (كيرزا |
| ماثماءالله (ميرزا) |  |
| ماكسيم غوركى ¢0^ | كry كry |
| WV W9 مبارك بن صباح (شيخ) |  |
| Fr | r90، ${ }^{\text {rFFr }}$ (TA1 |
|  |  |
|  | كريمخان (ميرزا) |
|  |  |
|  | Fr- كلاين، |
|  | كلوب، |
|  | كالل تبريزي، |
| مجيد (می) |  |
| r91 | 617 ، ${ }^{\text {ك }}$ |
|  |  |
|  | كr |

 GFF dMN GOD IFV ,IFO GY\& crig riolo rle rron ،rAa ،TVA
 Pry irvi ror

 مسحدقلىيوف سملماسى، مستار (مشـهـدى) ivo ،1sA
FAY محمدولى ميرز! (شاهزاده) ميعمود 109 19V معمود (ساجی) معیمود (ميرزا) 109
MM

 GFVY GUOQ ،TEA GYEF GYEY GAE

FVA GFVV
OF مديرالتبار، المسععيل
 rFo،rAl مرآتالسلعان Yoه مرادخان







MFY ،HYN GHIY
0.0 مرزيان، امسعميل (دكتر)


GTM GTY GTY • ITY ،IVV ،IS.





ITA مصسن (شيخن)
 MqQ
FFO محلاتى، شيـفعلى




 arg

$$
\begin{aligned}
& \text { مسمد ابراهيم (ساجیى) } 1.9 \\
& \text { F محمد باتر }
\end{aligned}
$$

ars متمد باقر (شينخ ra محمد باشاى فريت
Y•Y معمدتقى (حالم) محمد F مشمدتقى (مشّهدى) (محاج) IVO محعمد تقى (ميرزا) POD محمدستسين ميرزا
مسمدرضا كاشانى (پسر آخوند ملا معمد
تقى) qه

TVA ،YVO مسحمزاده (زارع)، على


معمدطاهر = تنكابني

OIT AIT SIT) مسمدعلى (مشهدى

dVe dry arg dry dla dly
GYAF GYYY GYVY GYQ ،YY- GYY
HF9
FOD، YAF معاضدالملكـ

rA- ،ror
بارنالسلطان
H
معتمدالتبار اصفهانى، محسنخ FAY 'FA- 'FVV GYF AV


1A9 معتمدالْدوله

معتمد نظام 199
معتمد همـايون لوانى
KAF معلدلألدوله

* معزالسلطان = سردأ متحيـ رشتى HFV،rYO ،rIA ،IVG معززالملك

معينالامصلام، اسعد (ميلد) مrg
 Dry
معينالوزار0، فضل الله (ميرزا) مra


|FF مفاخرالمـمالكـ، علينقى خان
مفغتماللدوله (اسست) مه^ مقتدرالملك 1OV FOD مكرم همايون VV مكى (ساجى) OIF AIr (X) ملى یسر رحمان (X)

،1|9 مساوات، معمدرضا بُيرازى (سيل)



FAY GFAI GFFY GFOQ ,FOF

rY•Y ،109 JOA , IOY JYO NF GYY ،YOY GYF ،HYA GYY GY•я

مستشارالسلهان وبه

Vr مستوفى، زكى (ميرزا)
 FAY GFOF GFFO GFYA GYAY GYO

FO9 مشاراللدوله
FQD مشاورالملك، مسمور
Far مشاورالممالح، عليقلى RYA مشيرسضور

, GQ- GYAY GYA - GYOY GYFF GYF

NAD ،IVF مشيرالسادات
Ar مشيرالسلطنـن
FA• مصدقالسلطنه، مععد


P10
rio مثفرخان
مغلفرالدين شاه •1F ،



مهدى بيكى (مير) rar
مهديغلى IIA
ميرآب، حسين 1.9
ميرسيدرزاده، ميرباقر
مْ ميرزا (سيد)
 1.9

FOF ميرزا آتا (كربلاويى)
Frl
ميكادوى زايونى
ميكده = سليمانخان

ن
ناتبالسلطنه = كامران ميرزا

FMY نادولنی
نارِى (شُيخ) = نضل اللّه نورى • -
FA. Ur AI ناصحزاده، جرواد
FOD، FYA ناصرالإملامر
PAF ناصرالدين شاه

 TFFQ ITFA ITFF ITFT ITYV ITYO
 r
ناطق. = ناصحزاده

ناظمالدوله

rar نايبالايالـ
نايبالسلطنه = ناصرالملك
rryirra
ors ArD ،Irv ملكالمتكلمين FF FF ملكمخان



ros

rar، rVF rioq، ras

 rav ممقانى، اسدألل (حاجى شينخ)

Pم مـقانى، حسن (شبيخ)
منتخبالدول بیM منتخبالمهالكى 149 منتصرالدوله
 IOV lO\& منتصرالسلطنه، فرج الله
 ror
م^مورالدوله، مهدى


 PAT، ral ،rva
rr موسوى، اسدالله

FFA
مؤيدالأملأم = حسن الحسينى
مؤيدالا ملام كاشانى، جلالالدين

```
GMAN ,Y&Q ،MIF ،YAV ،YAI ،Y&O
ffiv ffll ofov rfod crqa crqu
    FYM,PYYGFIq
```




```
            *MY نوروز، على
            M\mp@code{Mor M}
* (1.9،109، 40)
            YOI |YO, IIF
```




```
            g
                            FFF وامس-(د)
                    FMY \FYQ \FYA ،FIF وبر (دكت)
```



```
GYQ- ،YAY ،YA0 ،YY& GYYM ,Y-V
```



```
                    MVV rpa rrfs
```




```
GFFY IFFI GFYQ IFYN 'FYE IFYO
            FAFGFOI GFFQ GFPV
YV\ و%&• ورام>>ان ارمنى (يتلوسيان)
```



```
                    \V وكيل/التبار
```




```
    OYI ويجويه، على (ميرز)
```




FYY ©PY ©FIq
PYr نوبرى، على آتا (ميرزا) 9 هr
نورالدين
PVY نوروز، على


rol drodif
نوز بلزيكى (مسيو) AYQ، AY^


9 •
FFF والمهوس



dry dry drif ،rq0 ،rap cral
MVY arfa rpes

(FPF ،rAq (rAl 6rod ،ral ،rro
GFF GFFI dFYQ ،FYA dFYE IFYO
FAF GFOI GFPG GFFV
YVO،r\&• ورامشان إرمنى (يتلوسيان)
ورامينى، محمود وري
وكيلالتجار وكا وتي
FA• وكيل دنتر
ولىاللهخان، نصر (دكتر) و\&


نبيل الدوله ضرزابي كـاشاني، عـليتلي 94، P19


GYA GYM GTV GYYO GYF GYPO
FFI IfF - GOF GOY


نجمه الدوله، عبدالنغار

F9A تحنجواني، مسحم نصر = ولى اللّه خان
IFA ،IFV UF\& نصرالدوله
نصرالله = جهانكير
|r| نصرتهألعكما
PAr 'fVFF نصرة or ،11 نظامالدوله (ساجى)
Ffr rrgv ry9 نظام
 FFF oflA
نظامالعلهاء تبريزى 100 نظامالملك
. نظالسمالسلطنه = موسم ميرينج
IVY GF نعمتالله (مبد) MI • نغمل، ميرزا آتا

MFY نقيبزاده
نتى (مشهدى) نیی
،YM' ،YIO ،IAV ،IVI نواب، سحسـينقلى

fid affr brar

GYE GYOQ ،YAS GYOY GYFI GYF

FFV ياسمى، فلامرضا رشيد يامحیلى، غغارشان


 19y. يـاللج
1r9

 ffe of or يوسف (ساسى) VV

هادى (مير)

srralv


Oll dfYs ،FY• ،fYQ ،fYO ifla


V• همداني، تقى (شين) شتدى

## فهرست مكانها و طوايف

 (موارد مهم)I. P F ارامنه

اران
،10. ،1F9 ،100 AF ،FV IT iV اردبيل ،IAN ،IVF ،I90 ،109 ،IOY ،IO1
 rros ،rll ،roo ،rNQ ،rva ،rva
orr © OP GFVF ،rFY
ارز روم
ارس PV9
ارمنستان 1N9

PVF ،TVG ،TEV ،r\&O ،rOQ ،rFs
rif^ ارونت

،rYp ،ron ، ror ،r9n ،r99 ،rys


املامبول

M M M M FTM
FYI اسمدآباد

1
آذريـايجان

 dVF ، IOQ ،IFY , IYE ،IYF ،IYT
 ،TVV ،TAF ،rяY ،TOD ،rFA ،rFV
 arfe atp art iryo rle drll

 ras،rra آستارا

آلڭمايو


faf

dYo dra drF dYA dry dry


 bry cryp dry irla dria drio

 CrAD GMAP GYAY 'rAl 'rVa drva
 GFFF GFYN GYYY GFIF 'FIY GFI.

 arr arl dre alv $\Delta \cdot \Delta$ ،pqg

Drv
ايروان 1 ITه
إيطاليا 1 إيا

ب
 dris ،riv ،rV) dYr dry dry هll ،q9. ،ryQ rry ،rYo rriq orl

بارنج
 avo dra ، 109 AV irr irl PQ1، ،rrr

باغ شاغزاده 109
 190، IIV ar iv9 بانكى ملى بانه 4 بان

 dVA ،IY- הYQ , IYP , IYR dYY cren cror cror rio crrr cris ،ry ،ron rror ،rav ،rar irvo






> اشنويه 9 هrv
> نيز استانبول


PrV اطريش
 MI0 امامزاده جعفر، ورامين

انزاب YFA


 ،rV9 ،r90 ،rYe ،rY ، 190 ، 10 GF (rA) ،HVQ ،TVD ،rge rrya rryp


Par ©fylifo
اهر اهر
اسواز
ايران (1A

 (1Y) 619 ،11F (11- $1 \cdot 9$ ، 10 V
$ت$



 619 61A d10 6IF 6IY 6.9 dfe dre dro drr arr arl GVF GVY ,IV- JO9 , IOI GFO






 drr arr बl9 DIO D.9 ब. DrF Prr FIF تركستان
FAV تركيه،
 699 ،1TA. 110 , IIY ، 10 F .99


> F• تنكابن

## ※ーを

TFY جاجرود جانقور 10 جا
rVI ،1A9 ، جلفا جr YFV جار اويمات
rar
 F99 GFAF GFY GFYD GFYF GFY
،FYI
PFY IFPIGFY
|F9 بزهجلو
Mo بسطام
VA بصره

 F99, IFD GFFP IFFD GFF

بلكارستان 90
 MFO، TAF ،TV9 بتدر بز

1FA بندرعباس
بهارلو 189
بودايست


ت
باركي امينالدوله MY Mr پIr
 drpe are dra arV arr arl



 pafirve rry بل آَجى MF
 GYYA GTFO GTYA GTYO GYM GTY

6rrer ril crac ،rqo rrva rrv

 SFAG GFAP IFVO GFOF GFFY GFYV

نيز روسيه
 GFF GFO GTO GTA GYA GFFV ＇fVO GFOI GFIO GYAF GNV CHOA


$$
\begin{aligned}
& \text { 保 } \\
& \text { روماني } 40
\end{aligned}
$$

FYF JIM زنجان
زينوا

س


KAD ،TVA ،TFV ،YFY ،IVP مراب
F40 مريستان
IFY مرخْسحصصار
مردמـت 9 ب
FVr ملدوز
FIF ملطانآبناد عرات fVr ،rVf ،109 ، 611 سلماس

WII سماو

سوثد

$$
\dot{\mathcal{C}}=\boldsymbol{\tau}
$$

6）
rff
YY سعزهوآباد V\＆
FII، 1 － 9 － خان والله 9 108
 خfr خرمآٓباد FFV خسروى Y19،190، 109 نیلنال
 MFF، Vя خوزستان


4
داغستان 09

vf دزفول
MFP • دماوند

う－」

 DIO，FFPGFA
，VK cVY ©
drraro dIY doe ، 99 dF AY


GYAY GYA 'YA• ‘YVQ ،YVA 'YVI


 irvo irvo ،rga roda rado rod.
 GFOF GFOF GFFQ GFFY GFYO GFIS 'FA9 GFAF GFVV GFFA 'FFV GFFF
 DYF AYV ، AYF AYF، © 19 , DIA Drя aro

## $\varepsilon$




QA ،VA ،VV ،V¢ عربستان

علمدار
FF• على FF

## ف

©
GHOH GYV GYO GYY ،YED GYIA DYE AYO ،FOF rFED ،HEY

 VV نيليه ق IV. ،ارصس ،IVF ،190 ، 109 ،FV ،FF ،V

FYO،FYQ،FYA سؤيس
PFY سوادكو
FIl
FYF،F•Y، ما: مويس

ش
شام 40
 FYF ،TV9 ،YFO ،IAA ،IO1 شاهسون
|FY شُـسسآباد
HO. GYY شـميران

 OYE GFFGFIIGFOP

PVY شيكاغو
صربستان = سرستان
b

طلرابلس A





 GOY GIFA GFV GFF GYY GFI GAY ،IV9 GVA GVI ،I90 ،IOF
 GYI GYIQ GYIF GYII GYO GYO GYD GFFQ GFF GYFY GYFY GYO



- نيز SFVV ،FFE GFFD IFFF
for كرند
كلارستاق
YOI ،I9Y ،IFI، كلكته
FYY كنكاور
|FA كوه بمور كويت VV SPY كهرود FQ1 كرجستان

كرجيىـا $9 x$ 9v YVQ GFFV كرمرود
 FFI كلايكان YII، كا كمشته، امتراباد كيلان אی M

> ل

$$
\begin{aligned}
& \text { IPA،IPV,IFP لY } \\
& \text { IFO لارستان } \\
& \text { IFY لاريبعان } \\
& \text { Do. لاعيبجان }
\end{aligned}
$$

FFF GFFY GHF ،HIY لرستان fOF لشتشنشا
 , IFF GYO GYO GYQ GYV GYF ،HOQ ،HYG GYO GYY GYII बIQ0 fas drve ،rya

FVF GYPO GMIM GFO ITFY
قراملك
F قرهباغ
ترهداغ تشاغ
،TA9 GTAF ITFV ITYO GYOY ,VF قزوين
FYI GHFY GTYV GYYF GYQ:
FFY IFYV تصرشيرين

เFAN GFAV GYYV GMA GYEF GAN ‘OY- DIA WIV 6FQY ،FQ1 6FQ. $\Delta Y$
 Y\&F ، 1 ق
S_s

FFI GFFO GTFF GYA
 FIY كاكاوند كاليفورنى TVY كامبريّ $\mid$ كال كجور 119
 Do。
 FVY GFPG GHPY GHF GYYF GIY

 GFIY GFOP GFOY GFOI ،YQ GMEO GFYY GFYI GYY GFIS GFIO GFIF

|  <br>  | P\% IYY مارسيل |
| :---: | :---: |
| (FIT (f) © (FOQ 6fof ofor dryl |  |
| F19 |  |
| MYY | FQ- 'FOP GFY |
| نهاوند | rve ffr ar |
|  | 100 محلة شتربان، |
| c-9 |  |
| PV. واثـنگك |  |
|  |  |
| fry |  |
| ورإمين Y4\% | VV مستط |
| وين و09 | Pqrafql |
|  | FVF ،190 © |
| هVQ | MAF |
|  | HIY ${ }^{\text {H }}$ |
|  | PAF GMIV \IOV AV |
|  | FYY مغان |
| MNV ¢YYY ،1FA | موصلr |
| r¢A يكانات |  |
|  | 1- . - |

$\dot{u}$

FII ناصره

## فهرست جرايد و كتابها

|  | 1 |
| :---: | :---: |
| ,rrv ،ryl ،rge cryp rep cror | آكارالباقيه |
| ،ry ،ron ¢rov ،rog ،ror ،rar | آثار عجم |
|  | 1\%0 بلو بوك |
|  | F9\%9 79 |
| روزنانهة |  |
| رورزنامغ بايتخت | $\tau$ - $\tau$ |
|  | ساجهى بابا مصوّر با |
|  | خانم انكليسى |
| Mrpare |  |
| روزنامغ تبريز | , |
| روزنامة | روسملى غزته |
| روزنامة تنبيه | روزنامة آزاد |
| روزنامئ جارجى ملت \% | روزنامهُ المـتقلال |
| رورزنامة جنوب | rov |
|  |  |
|  |  |
| rovalar | رورزنامة انجمن |
| روزنامن حرف | r^ |
| 1•0 روزنامن | رAY |
| روزنامٌ | روزنامة إيران نـو |

روزنامة مبجاهد 09

Mr9 GOF GYY GYIF
YY• روزنامة مساوات vя روزنامة مظانفرى
YIF روزنامة معرغت

019،ryp
YFI روزنامُ نالة ملت

روزنامغ نوروز
روسكه أسلخا

كـs
F\&V فرهنتى امدلى،
كغاية التُعليم 09 كا
كليات ملكم

P
FFV مبلة أصول تعليم
FVG مجلة هارس
F\&V مبلة مزوغ تربيت ارس
مرآتالعلوم هـهر هر

روزنامة خاور ^هی
روزنامةٌ ديلى تلغراف رونا

FYQ، fry
YO9 روزنامג رنجبر
روزنامه روجالقدس
MOY GYOF GYY GYIF روزنامغ سروش
|\&F روزنامغ سيتل
IV• روزنامة شرت
Y\&Q،rF9 IYI روزنامغ شغن
 روزنامة ثيلا
MOV، HYF روزنامة صبأ
IVY روزنامة صيعبت


روزنامن عدالت 19، 19 ري
روزنامة العدل 1•1



روزنامة قانون ستش

PAF ،fVO ،FFA ،FFV
روزنامةُ كيلان rry

## لهرست جمعيتها، فرتهها و حزبها



MIF اتفاق و ترقى (هزب)
 انجمن آذربايجان انجمن آل محمد انجمن آلك يزيد وه الك انجمناتحاد آذربايجانيان انجمن السلامى شيراز YGY، انجمن الملاميه انجمن انصار 1 ان ان
انجمن انصافيه انصا

 119 انجمن بلديه V IIV انجمن تبريز انجمن سادات

ras か19، 110 (11
ITA انجمن مظفرى
انجمن ملى انجمن مهاجرين 4F، AF
號安

 ，
درو



 ，，，，艮
somotaty
供


vention ind
ض

$\therefore$ 少


品

．
ر ر


；
宛


نتَ




(1) d
」





未



保 ：
产 ，
 ＂


隹 －

屏积 ，（

我



 （\％号
我 ＜
为
元 （ بَ

خط منوتهر ايرلنم（C）

E



\＆等

 ＜


K家
运运

＂تِعِ 1
 بوضى با ركى


 （亿保


 نرا ग区 ه －ـ为
 مجد
位



خط رشا ترييت

1年

～



．
二人，

Jиса，

（位）

：



，


هنا
＂和
－
．家
 $\dot{\gamma}$

「人 （10n）的
，
宛， （0）

为


 1rrs or or
（iv－sir
年





 ， $\because-\frac{-1040}{}$南的山边 Kra ت枋多简





و
年
درِ


 -1)

ハ
 بر

- برло
- 


 = - N
 ,



خطـ میهـلامين رسولززده
gommed PBukitic
rasate
HAETB－6083＊
urexas exosol


－

اوندسها زررستم！

صبا ＂

مч
．



：
－




－－
． ＂
V少风 ه
为

（


Tujngivet
多
ع
d;
هو
人
م
حذ

)
"



عـط حسين كاظمزيدة ايرائعهر



6

～シ
里盆。
$\dot{4}$



C号


6．${ }^{2}$ do
Coix－

为



为
بِ


خط جراد نامعزذه．
为
 , rof

 -


屏

 (9)
"rys

Whe $4=1$

Wh



和

Stesert
W What
(3)
,
-
隹
سط بمـن نبماباكى
$0 \%$




:










خط امسهاميل نويرى



 5i:
 م
 0
ده


ك


اذا طَال

> نامة انجهن انمـار ثيراز


## I

دحمدإمين رسـوللزاده

Fhoto RESNA - stamboul.


دكتر صـادت رضـازاده شـفق
「



حسين كاظمزادةُ ايرانشهر


رضا تربيت وكاظظمزادهٔ ايرانشهر
-ar



[^0]:    ا. با الز نامه ورمق امتاده و با در نتوكيـهاى من نيست.

[^1]:    ا. در هاوراق تازمياب مشررطليته ص 010 هحابِ شُده الست.

[^2]:    ا. عكس نامه در (الورات تازهياب مشروطيته، جاب شده است.

[^3]:    1. از روى نتوكهى كه مهندس ناطق داد نفل مىنُود.
[^4]:     Y. تبريزى كه دو نامه ازو درين مجهوعه هست. Y.
    . هـ طـر عنوران هابعمهورى، در نامهما تازكى دارد. و. املز: مربوت

[^5]:    

[^6]:    1. ظاهراً منظور مستـارالدوله و ممتازاللدولم الجت.
[^7]:    ا. ثـايد از ديكرى مفصود معمدعلى تربيت باتمـ.

[^8]:    ا. خهار بنج كلمه در لببُر فتوكى نيامده اسـت.

[^9]:    1. أصل اوراق نزد من است ر در راوراق تازهياب مشروطيته ص
[^10]:    لوست شما _عزتالله

[^11]:    ارالتمند صميمى ـ سيد جليل اريبيلى

[^12]:    ا. ظالمراً سمبد سياح.
     r.

[^13]:    
    

    رأمدماكى تهرانه بالبكردمر. r. اتارديلى.

[^14]:    「「. سميد سباح مرادست.
    r

