

# اسرار تاريخى كميته مجازات <br> از <br> جواد تبريزى 

تهران -


مييان ونك، خيابان نيو،، كوجه سوم، ششارء 17


اسرار تاريخى كميتئ مبطازات
نوشته: جواد تبريزى
چاب اول: مجلهُ وحيدي ــ تهران
چات لوم: بوشا - تهران
جاب: چایخانهُ كاويان - تهران
تيراث
همُّ حقوق محفوظ است.

## بيشكفتار


 خدمتى شثايسته انجام خوأهذ كرفت.

 يك وَّم و ملت فرامثر منيآوردي.




 تصور اتى استوار باشل، نميتواند كامل و جامع تلقى كردد. ***











 ياحداشتهايشن نام بري.
 مجله، بسيارى از حوانث زمان به صفهات جرايذ رنتتل شلده و در دفقترا زمانه بيادكار







 همكان قرار, كرفته و هنمكالير شله است.

## ***

و اما بايد اذعان كرد كه واتعهُ انقالاب مشروطيت و سوادث تبل و بعد از آن





 اصلى تاريخ جامع مشروطيت نيز فزاهمه. آيد.





 خاطرات وحيلن سيرد. و اين يادداشتها اتا آنجا كه زمينه نشر داشت در ("وحيده انتشار يافت و آكنون



## س - وحيلنيــا

ناكُتثه نهاند كه مكيير طوس، تاريخى منظوم از خود بيادكار نهاده كه ثايسته



ادامه داشثته است.

9
ir
19
ri
ri
YY
شی شـرحال متينالسلطنه مدير روزنامه عصر جديد
ro
m

r
EN
ร0
or
71
Ir تقاضاى تأمين جانى سردار معظم از كميتهُ مجازات
TV
yo
VY
11

- نحوة: كار ميئت اجرايعى كميته

تاريخ رييدايش كميتهٔ مجازات
كريم دواتگر كيست؟

-

شرححال علىاكبر ارداقى بقلم دخترش مقدعه و قتل ميرزا امحسن مجتهـل

قرارداد 1919

وحثت وثوقاللوله از كميتة مجازات
جكونتى فان شدن تصميمات كميتهُ مهجازات قتل منتخبالنوله خزانهدار كل - جريان كتل منتضبالنوله
$A$

- بيانناهث كميته در مورد قتل: منتخبالدوله موله

AY

人
-
人7

NV

91 تحربیات شعاعالسلطنه 9

| اعترافات شفايى

1YO
لايحهُ دفاعيه على اكبر ارداقى
W.

خاطرات حاجى بابا اردبيلى
!
فهرست|عام

## Sand

ربارهء تاريخ كميتهٔ مجازات تاكنون مطالب پراكننده و متنوعى در



 آنمزحوم كه بسيار ارزننه و جالب ميباشلد خود نيانيز نرباره








 و اعتزافات آنان رايِّنك آوري
 تاريخ انقالاب مشروطيتايران روشن گرددن واعمال ور رفتارواقندامامات كميته مجازات مورد قضاوت قرارگيّيد و معلوم كردد تا جه
. 1 / اسراد تاريغم كميته مجازات
 در جلو گيرى از اعمال خائنانه برخیى از مسئو لان امور مؤثر ونر بوده و و

 شده و نتيجه معكوس گر مرفتهاند. بايد ديد آيا راهى را كه گردانـدگّا
 آنان را بمقصود و هدفى ولى كه در نظر داشته رسانيد؟ و آيا اين عده و و
 تعيين و تشخيص و مجازات لاز

 بخواهد از طريق ايجاد رعب و وحشت و و تروريسم، آدمربائى و امثال امثال آن با فساد و جاسوسى و انحرافي و هر ور نوع خيانت


 خواهد گَييخت و رعب و وحشت جايغزين رفاه و آسايش عمومى خواهد شد.









اختالافاتى بروز كرده است كه منجر به افشاى اسرارآنان گُديده و افكار عمومى را عليه خود بسيج و تجهيز نموحهاند كه ما سر طول تاريخ كمبيته مجازات بنظاير اين مشكالوت برخورد خواهيي كرد. ولى بايد تمديق كنيم كد در شرايط زمانىى آن عصر شاين تنها راه مبارزه كمبته دجازات همين بوده است.
با توجه بمراتب بالУ، اينك بامل مطالب مربوط به اسرار كميته مجازات مييردازيم و از خوانـند
 اشتباه يا انحرافى در نوشتهها و يادداشتتهاى نگارنـه مشاهدهورمايند در صورت اقتضا از راهنمائى و ارشاد دريـن نفرمايند.

تاريخ ييدايش كميتهُ مجازات

 اكبر ارداقى (برادر قاضى ارداقى قزوينى) و عمادالبكتاب بسه نفقز

 اجراى اصلاحات سد راه وطنخ المواهان بودند از ميان بردإزندئ





 چرونده او نر شروع كار كميته مجازات برایى هميشه بسته شد:
 قسمتى از اعتزافات منشىزاده (يكى از انران كمران كميته مجازات) را بشرح زـيز نقل ميكنيم:

 قضيه براى خود اينجانبنرغ دانه يعنى در سال سبنیا هجرى كه در
\& / اسراد كاديغ كميته مجاذات

فز اقخخانه با دوجه سرهنگىى خلمت ميكردم و ماهيانه دويست تومان دريافت ميكردم براى اين كه بتوانم بوطنم خلـمت كنم از كار در قز اقخخانه كنارْهُيرى نموده بخلدمت دولت وارد شدم و پس از ملتى
 غيرعادلانه داشت پس از چندى عازم تهران شدم ولى هيين راه مرا غارت كردنل و هستى و نيستيم ببإ فنا رفت.



 ميغضواست و من از چرداخت آن امتناع نمودم تمام زحمات مرا بر بر با داد و مبالغ كلى بلىو لت زيان وارد ساخت.
 يك ثلث بوى داده و ثلث ديگً را بيخود اختصاص دهم و ثلث سوم را برأى دولت حواله كنم و حون از اين وضع بستوه آملم جريان را بمر كز كزارش دادم و مسيو مرنارد مرا به مر كز احضار و وداست ماليه غار وفثافويه رأ بمن واتذار نمود. در طول مدتيكه عهـهدار امورمالياتى غار وفشافويه بودممبحنىاً
 منحرف نشّم و جريانات را بوزشر هــاليه و رئيس اناره تشخيص كزارش دانم ولى غرايضم مثمرثمر واقع نشل.


 ه هزار تن بلو لت تحصويل دهم ولى ايشان نیذبيز فتنلـ و بعل معلوم شد



تادنغ يـدايش كيته مجاذات / 10
تا انين كه روزى ابوالفتحزاده كد سابقاً با من دوستى داشت و






 را كه بوطن خيانت ميكنند و يا از از راه جاسوسى ارنى ارتزاق مينمايند و و با

 خاك خلمتى انجام دهيم. يس از مدتى فشار بيعدالتيها و ظلمهاى يمىدريهى، ما را بر آن




 استفاده كنيه. بايد كارى وكرد كه عنـاسر مالح از از رعب و و وحشت
 و مشكوةالممالك دعوت كردهام كه بمنزلم بيايند و شما (منشىىزاده هم در ساءت مقرر تشريف يباوريد تا در زمينه فكرى كه دام داربم تبادل نظـركنيه. فردا شب ما جهارنفر (ابو الفتعزاده - مشكوةا الممالكَ - كريم

 جاسوسهاى اجنبى بحث و كفتكو كرده و در زمينه چچكونگى مبارزه

با عناصر پيليد.و فاسد سخنها زانديم, تا جائيكه قرإر شد ما ایهار نفر جمعيت يا كميتهاى تشكيل دهيم و براى بنعادت مملكت وارد عمال

شويم.



 عواملى كه در اختيار .دارد دربارءٔ خائنين بوطن تصميــم مقتضى اتخاذ كنيه.
حندو شب ديگر مجدداً دور هم جمع شذيم در نحوه
 اعدام تشخيص دهيم بحث و گفتتوى زيانى زيادى كرديم و و بالاخره طـى

 براى تعالى مملكت از يين بردن جاسوسان داخلى انى است كه برخلى مصالح عاليه مملكت ميشود، اسرار مهرهو را فاشن و و مطلقاً از شرافت انت و انسانيت بوئى نبرده و بعلت تقويت و جمايتى كايتى كه اجانب از آنا آنان ميكنند مشاغل حساس مملكتى را الثغال و مملكت را ور در آتش مطامع خوب ميبيوزانند و برایى دستمالى، قيصريهانى را بآتش ميكشا

 قائممقام الملكرفيع و ديگرىميرزاالبمعيل


 كار ميزا السمعيلخان رئيس انبار غله را جلوتر خواهيما پیب فردا شب كه اتفاقاً ابوالفتحزاده در منزلـمن بوذنبـ بفعــتاً.
iv / تادن ييمايث كيته مباذات

 بدينترتيب پرونده كسى كه عمرى را با خيانت و دنائت و و اعمايل شال شنيع بسربرده بود بسته شد. بعقيده نگارنده اولين اقدام كميتدمجز زات حنان

 ميديد و يا خود را مستحق مجازاتى ميدأنست كه در مــو انـورد ميرزا اسمعيل خان رئيس انبار غله اعمال شله بود




 آن زمان زبان بـاعترأ ميگشايند و جــون انـان اعمال شرمآور او و
 رسيله بود و حالت نفرت آميخته به كينه در مردم ظاهر شار شله بود ديگر او را بسفارتخاته راه ندادند.
 اعتراضات مردم انز اسمعيلخان حمان مايت مىكرد كه همين امر موجب كرديد نام متينالسلطنه هم در ليست سياه كميته مجازاز ات وارد شود و

 در نزديكى منزل نگارنله سكونت داشت اظهارميداشاشت: (امن در آن
 اسمعيلخان كار ميكردم نيمساعت قبل از اين كه از اداره


مشاجره زيباد نمود و با خشونت امر و نهى كرده هنگاميكه كاريكه كارادارى
 رفتيم و مشاهده كرديم ميرزا السمعيل
 خون خود ميغلطد و پس ازلحظهاى جان جار بهجان آفرين تسليم نمود. ؟ بطوريكه كريم دواتگر بعداً تعريف ميكرد هيئت اجرانئيهبرياست
 عبدالحسين ساعتسازي مأمور قتل ميرزا اسمعيل رخان رئيس انبار غله
 تا روزى ميرزا اسمعيلخان به تنهانُّى با كالسكه خود از از اداروه



 ترجيع ميدهد غافل از از اين كد در اثر ضرب كُلولها ميرزا
 عبدالحسين ساعتساز هم در اول و التنهاي كوجها غله مىشد مراقب بودند كه رشيدالسلطان النان وظيفه خود را بار بنحو احسن
 موفق مىشوند و كسى ان هويت آنان اطلاع يبدا نمى كند.

كريهم نواتتر كيست



 را به قتل رسانيدند و از اينطريق سنگّ اول بناى كميته مجازات كــنارده شد. عيب بزرگى, كه كريم دواتگر داشت اينبودكه زود تحت وتأثير احساسات خود قرار مى كرفت و افكار شوم ديگران در وى مؤثر

 ندانسته فرامث میىكرد.
 معيت عمادالكتاب (خطاط معروف) به منزل على اكبر ارداقي در دوران مشروطيت با كـيم دواتگر سوابقى داشت میرود وكريم يساز ذكر مقدهوالى مى گويد:
(... عملياتى كه در انقالب ايران صورت كرفته همه يا غلط و و
 خيانت نشده است. ولى اخيراً اشخاصى كى هيجچكاه طرف نسبت با با آزاديخواهان كنشته نمى اششند، كميتهاى بـه نام كميته مجـازات

تشكيل دادهاند كه تصميم دارند با كمك افراد پا واك و صالِّ مملكت
 و جاسوسى را از دامن ولن كور ولان




 كه از طرف كميته مجازات مأمور است كا كه ارداقىى و عمادالكتاب
 مرحوم علىاكبر ارداقى سئوال مى كند: مؤسسين اين كَميته
 كريم دواتگر از افشاى نام آنان خوديارى كرديه و مى گويد، با آنان ارتباط مستقيم ندارد.
 در حالى كه از هويت و رويه و خطمشنى آنان اطلاعى نداريّ كريه: معرف كميته مجازات عمل آنما انما است و خان انيال دارندندر
 كه جز اين راه، طريق ديغرى برانى استخلاص مملكت و قطعايادى

خاثّنين وجود ندارد.
 آستين ييرونكرده و حرا اقدنامات خرد انود را زودتر شروعنكردهاند؟ كريم: اينها شريفترين افران ايرانى بوده و خيال نكال نكنيدنظير


 نجات بخشند و اكر قتل ميرزا اسماعيلخان را شاهد مثال آوردم

برابى اينكه اين آقدام يكى از كارها


 ارداقى: با' وجود اين مطالب، ماداميكه من به هويت اين اين افران



 در مورد كميته منكور مقرون به حقيقت باشد از كبا مبا معلوم كهاين
 در عمليات اين كميته خيانت محض خواهو اهل بودء

 لذا چرا در اين مورد اينقدر احتياط مى وكنيد؟

 افراد كميته مجازات ناجى حقيقىمملكت مى بانشندالبته بمدآ الرانقىدر اينمورد تصميم مقتضى خواهد ترفت.

اختالف كريم ر كميته مبازات: پس از چچنىى، روزى كريم دواتكر به ملاقات علىاكبر ارداقى میرود و مى كوزيل:


 من به تو التمادم زيادتر شده و سالا می،فهمم رفقاى من در كميته

مجازات افرانى نایاك و تمام اظهاراتشان خلاف محض و بـرایى
 من قبلا با قوامالسلطنه و كمالالوزاره مربوط بودناناند..."




 باشد هركس را كه مايل بود به نام كميته مجازات آن دعوت بهمهكارى آنى مى مكرد.




 همكاران خود را يكى پساز ديگرى بی به قتل میرسانيد و. طومار
 ارداقى از اظهارات كيم دو دواتگ


 تحريك اين و آن زود از جادء حقيقت منحرف مىيشود.
شب ديكر در منزل عمادالكتاب، ارداقى خطاب به كريمدواتكر مى كويد:
(ا... بشكايت تو از افرادى كه هويت آنان برايى مامعلومنيست
 كزيم دواتكر پس از كمى تأمل، اسامـى كميته مبجازات را به


شرح زير معرفى مىنمايد:


 بهائى از ملاخله در سياست ممنوع و م معنور مىيانيشند. كريم - اين را هم مروغ مى گُويند و براى تقلب و انمراف ذهنى خود را بيرو اين فرقه معرفى كرديماندوند




 اشتباه مهض است كد در ظرف فردا رفقاى خري خود را از از ميان بردارينى. كريم - اين پيشنههاد خوبى است و و اعضاي و عمادالكتاب اعتماد راسخ دارند و خيال مى النم آنها اين ييشنهاد را بپذيرند.

مقده ورود ارداقى به كميته مبجازات
روز ديگر منشیزاده در اداره وارد اطاق كــار عمادالكتاب



 اردابقى تا جند جلسه از ولى عمادالكتاب و كريم جريان مناكرات رات را مزتبآ به اطــا
 مى كويد: „منطق آقاى عماد در رفع اختالانى من در كميته نارسا و

اين اختلاف تاكنون بهجائى نرسيده است..."٪'


 تومان از ما پول گرفتهه بود تا اينكه روزى افتضا



 فلاككتبار و فجيعى جان سبرد....)
 جلسهاى با حضور من (منشىزاده) و ابوالفتحزاداده و كريم



 كه عمادالكتاب متغير شده خطاب به به كريم كفت:


كه فقط در صدد دريافت وجه بالاجهت هستى....")
 الممالك را ترك گفت و عمادالكتاب از از فرحت استفان

 باز دلريم فربا شب، ارداقى براى اولين بار در جلسهُ كميته مجازات



كره مواتر كيست /
(منزل منشىزاده) حضور يافته و كريم دواتگر را با خود همر وان وراه

 - برود كه با اين ييشنهاد، كريم موافقت نمى









 مرتضى و ميرزا عبدالحسين ساعتساز كار كريم را را تمام كند... ابوالفتح زاس (يكى از اعضاى كميته مجازات) دنباله مطالب را در اعترافات خود چنين مى گويدي:




 كه دست خودعان را بهخون ككيم از اين راه آلوده كتيم بدوآ برانى
 با وى اختتلاف و ضديت داشتند وارد مناكره شلم كه كار كريم را بششكل ديگرى تمام كنند....

دستگيرى عاملين قتل كريم دواتِر و اذامه كار كميته

بدين ترتيب كريم دواتگر در تاريخ قمرى ساءت 9 بعد از ظهر مقابل كليسايى ارامنه واقـــع در محلـــه سنگلج به دست رشيدالسلطان - سيد مرتضى و ميرزا عبدالحسين ساعت ساز بهقتل رسيل ...
با قتل كريم دواتگّر، رشيد السلطان - سيد مرتضى و م ميرزا


 اعتراف مىنمايند





 خان پبر، مستنطق تأمينات نوشته شود كه مضمون آن آن حاوى نصيحت و تهديل باشلد .
عاوه برنامهّ مذكور، ميرزا على اكبر ارداقى كه با ما ميرزا






 آقاى ميرزا باقرخان ! شما با قيافه افتخار آميز به من اطلاع


 نمىدانى فرد خائنى جون اسمعيل خان كه عمليات شرمبآ


 دواتكر چند ماه چس از قتل ميرزا اسمعيل خان رويدان وان و اكّر خيانت كريم دواتكر ييش نيامله بود كميته مجازات توان انسته بود تا تا امروز
 برساند و كرين بود كه كه برنامه كار كميته مجازات رات را بعهلهُ تأخير

انباخت .
.... يهنى پس از برداشتن اين مانع موقتى ، حالУ از اين به بعد



خائنانه خود خوالمند

 و حال اينكه احتمال میىدادم با نظر من (ارداقىى) موافق نبوده و و الكر
 مرا دستكير نمايند كه در اين مورت مطمئن باشيل جرخ اين ستکاه

كه يگانه راه علاج كليه دردهانى مملكتى است از كار بار باز نخواهـي ايستاد و من هم|مميت نمىدهم كه خود را قربانى مهاليج عاليه مملكت نمايم
ميرزا باقرخان پدر، پس از استماع يبانات ميرزا علىاكبرخان






 نظميه مىرورم و متهمين را براى تكميل تحقيقات و و بازجوئُ مجنى
 شـد .... همانطور كه ميرزا باقرخان پدر قول داده بود بر اثر نامه تهديد آميز كميته مجازات و منات ماترات مرات ميرزا على اكبر ارداتقى


 او نبود اساس كميته هبطازات در بنو تشكيل از هم پاشيده و متلانثى

شله بود .
عصر همان روزى كه بين ميرزا على اكبر ارداقى و ميرزا
 را در منزل (منشىزاده) تشكيل و صورت اسامى كـيانى را كه از از
 قرار داده كه إين قسمت را از ياد داشتمالى مرحوم مييزا على اكبر

ارداقى ذيلا نقل مى كنيم
(أرداقى - قبل از هرهيز


 كلمه (كميته) قيد و حك گرى كردد كه گلوله (مجازات) بر قلب فرو نشيند و پوسته فشنگ (كم (كمبته) برجاى خلى خود باقى بماند و مصلحت
 كلمه (مبازات) كلمه (مخابرات) حكاكى (مهازات) تبديل خواهيم كرد



در كار كميته مجطازات توليد نشود .

 جلسه با حضور بهادرالسلطنه تشكيل دار واد ولى بعداً جهون اخلاق او او با با

 نيات خود را نخارج از كميته نيز انجام دهد. "
 و هييُت اجرايُى انتخاب شدم ولى جون رشيدالسلطان، سيل مرتضى
 عمادالكتاب افراد ديكرى بنامهاى ميزا


 بودم الكبرخان پسر ناصر خلوت بتاز كى از فرونت باز كشته و جوان

معقول و با مسلكى است او را ماقات كرده و از عقيده و مسلك او



 قطعاً فلان شخص اعدام شود ..."

## نحوه كار هيئت اجرائى كميته

 عمومى آنان را خائن بوطن ميدانست منتشر ميكرد و من اين صورتى اينىا
 خودتان در اين موارد با كميته مججازات هم عقيده هستيد كار آنها

 دنبال جند نفر را ميگرفت بهر كس نوودتر دسترسى ييدا ميكرد كارش

 كارش معلوم میشد ...
ها.. و متين السلطنه يكى از كسانى بودكه نامبش بهميُتاجرائى
 مشكوةالممالك ضمن اعترافات خود دربارءٔ قتل كريم دواتكر حنين ميگويد:
".... چِس از اينكه كريم دواتگر بخيال جلب منفعت و اخذ نفون

 كريم وجود ندارد و اعلدام كريم در هييّت پنجنفرى، كميته مبازات


عمادالكتاب در قسمتى از اعترافات و اقارير خود ميگّويد:





 عمادالكتاب در اعترافاتش چخنين اضا اضافه ميكند : (ااعضاى اوليه (سهنفر) كميته مجازات اتي اغلب اوقات دور ازنظر،



 كالوه براين بهادرالسلطنه وسيله نصير السلطنه مبلغ سيصــنـد

 بود اجازه داده شود از كششور خارج شود ولى كانى كميته مجازات وجه
 عمادالكتاب لر دنباله اعتر افات خود دربارئ نهوه: ورود خود خود بهكميته

مجازات حنين ميگويد: (... روزى كريم دواتكركه تازه از جبهه جنك مراجهت كرده بود باتفاق عبدالحسين ساعت ساز بديلا



 يافتت كه با عبدالحسينساعتساز مشغولشرابجهوّرن بون بودند واحساس

זا / / اسراد تاديه كميتا مباذات



 هم وارد كميته بشويد ومن جو كواب قطمى را بيعد مو كول كر كردم تائينكه كار اختلاف كميم و كميته به آنبا كثيده شد كه ها با درميانى من
 در يكــى از جلسات كميتـه مجازات ، ميرزا علــــاكاكبر








 و ابوالفتعزاده قرعهكثى كرده و مشكوة قرائت ميكند. قرعه و دوم سفيد (يوع) و قرعه سوم بنام قوامالدوله و و قرعه جهارم بنام متينالسلطنه اهابت مينمايد .


 خيابلن لالدزار عبور ميكردند كه بغتة صداى شليا شليكُ جند تير بُوش
 جند كلوله از پاى در آمله. ارداقــى از عمــاد مىيسرسد آيا قتـلـل متينالسلطنه مدير روزنامه بوده است ؟

غروب روز ديگر پنج تن اعضاى كميته مجازات در مــنزل

 داشته سخت ناراحت وموفق نميشدم مقصودم رابه مرحله اجر اجرا درا درآورم

 بود و گويا خدا نميخواست گرفينتار مجازات شود و و براي اينكه انجام



 رسيد بجاى قوامالدوله هرجه زوردنر تكليف متينالسلطنه را يكسر



 مانديم تا كار متينالسلطنه خاتمه يافت...)؛ ’’
 ابوالقاسم و غلاهدسبين فروهر نسارد

شرح حال متينالسلطنه مدير روزنامه عصر جديد

عبدالحميدثقفى ملقب به متينا السلطنه مدتى نايب رئيس مجرديس






 - عربى و تركى را تا اندازهانى آموخته بود و در علوم حقوقى
 شله بود

بود بقتل رسيد و در قبرستان ابنبابوبه بخالك سبرده شد شـر
 اسمعيلخان رئيس انبار غله ميكند آنها (رشبدالسلطان الطان، عبدالحسين
 كميته مجازات نميدهند و بدين ترتين بران كميته مجازات را چهه كسانى تشكيل ميدهند

شمعحال متينالسالطه ... / ro

تَّارش فتل متينالسلطنه
كزارش كميسارياى (كالانترى) ناحيه


 السلطنه دارد. مستخلمين روزنامه از از ورود اين شخص


 است براى فيصلودان به اين گفتگوها نا نامه را الز ناشناس ميتُيرد و و قول ميدهد آن را به متينالسلطنه برساند ، در ضمن نا ناشناس




 آنجا خارج ميشود قاتل پس از اجرانى نقشا روزنامه خارج و و در روى پلكان با باكى از مستخلـمين بنام مصطفى


 انظار دور ميشود .
پس از وقوع اين قتل و فرار حيربتانگيــز قاتل، پليس بـهـ
 كميته پس از استماع كزارش ابوالفتعزاده مقرر ميدارد اولين يبانذامه خودرا در مورد قتل ميرزا اسمعيل خان و متينالسلطنه منتشر

## . نمايــد

ميرزا على اكبر ارداقى ميگويد : (اانتشار اين ييان نامه بمراتب
 كرد مشروط باينكه نيات خيرخواهانانه و وطن يرستانانه ، هيجران آر آلوده
 طورى قتم برداربي كه كمترين اشتباه يا غفلتى مرتكب نشويه و
 را ترميير و از خيانت افراد جلو گيرى كنيه و جون من و و عمادالكتاب
 لذا اين خود موجب خواهد شد كه كـى درباره ما ينج نفر سوء اين


اخراج بهادرالسلطنه از كميته مجازات ات ات ات ات
ميرزا على اكبر ارداقى در دنباله اظهارات ات خود اضافه ميكند :



 خواهد ساخت كه در مقام انتقامجوئى برآيد و و بنابر اين باين بايد طورى اي





 و سستيارى اكبر خان پسر ناهر خلوت مبادرت بقتل متينالسنطنه

ترحهال متينالسلطنه ... / Fr
پساز اينكه اشكال كار كميته مجازات از لحاظ بهادرالسلطنه نيز مرتفع گرديد قرار شد ييان نامهاى بقلم ميرزا على الى اكبى ارداقاقى تهيه و با خط زيباى عمادالكتُ'ب تحرير و و با جا
 محمد عليخان آزان (تر كانى) از از جمله كسانى
 بوده بيان نامههانى كميته مجازات را بصندوق پست بينداز توجه و سوءظن اشخاص را نكند .

اولين بيان نامه كميته مجازات در مورد قتل متينالسلطنه و ميرزا اسماعيل رئيس انبار غله
(هموطنان) متينالسلطنه' كثشته شد درح'ليكــه بار
سنگينى الز... را همراه خود برد.

براى ساير اشخاص خيانتييشه سرمشق باشد و و شايدروين خود را عوض كنند. حقيقتاً كمال سرافكنندگى وشرمسأرى وري
 خلست به اجانب در آن به جائى برسد كه خود آنعوامل




جديد نود



 را بنام يرس يولى تحصيلات ابتّائى خؤرا برياريس ونيس ونورة عالى را درانكلستان بيايانٍ رسانيد ويس




اولين بيننغه بميته مباذات / Ma



 حساس•(حون امروز) كه ملل دنيا با ميليونها مرد و و زن

 افراد واشخاص ازطريق جاسوسى، مملكتفروشى و خيانت
 و مقام دوستى چشمانشان را كير كر كرده است تا تا ميتوانند

 ملل بزر ك و اجتماعات مترقى، عامت كامت كمال پستى ودنائت افراد است در كشور ما يكى از بزر بكر كترين موجبات ترقى و افتخار بشمار میروود. هموطنان ، عشق بــوطن يك موه موهبت بزر كـ طبيعى خدادادى است وقتى ديله شدهاست كه حيوانات وتات وجاريايان نيز بلون توجه به مخاطرات ونـي



 داشته باشند. ولى بمحض اينكه فردى با تمهيد مقدهات يا از طريق سياسى يا توسل به جهات منات منهبى زمام امور بسست كرفت اولين هن او اين است كه تقت وطنفروشى را بخوبى ايفا مى اكندند. هموطنان! با اين تسرتيب ما ناجهاريم ملاك لياقت!؟

و حدود ظرفيت و كاربرى و كاردانى متصديان عالىـرتبه دولت و زمامداران راازمقدار خيانت و و وطنفروشى آنى آنان به سست آوريم و مدتيست كد در اين زمينه مشغول مطالعه

 بمقاصد پِليد خود رسيدهاندن ("هموطنان)، مجربترين رين و پختهنترين دييلماتها در


 استعمارطلب را اجرا نموده و رضايت خاطر آنها را الجابت نمايند...
ين و بزر كُترين نجات دهنلدهُ مملكت معرفى مى كـنـند و محل ترديد نيست كه وجود چنين عنا مملكت و سكوت مرِّكار ملت در مقابل اين دسته خائنين و وطنفروشان از لهاظ سياسى، امروز وضع ايـرانران را وا وخيمتر و از لحاظ اجتماعنى نيز بشماره وطنفروشان ونران و جاسوسان مىافزايد. ("هموطنان")، ساءت كار و عمل فرا رسيله است، نبايد
 و سرافكندگى، در وطن را فراهم ساختــهـ و و آن را در در بدبختى و عناب غوطهور اعضاى كميته مجازات، ييارى خدار انداوند متعالتصميم دارند كه جان خود را در اين راه فـا نما نمايند بدين جاني
 ملت، مادستبكارشديموباباولين تيرانتقام كميتهمجازات،

اولين بيـننهد كيته مبازات /
ميرزا اسعيل خان اولين آكتر تآتر وطنفروشى وجاسوسى


 باعث مر كى و مير عده كثنيرى گرديديد. يس لازم بود كه اين شخص بسزاى اعمال اعمال خود برسد

 استيصال هموطنان و قدرت و شو كت اجانب ببيند. اكنون براى اولينبا'ر مأموريت خــونـود را اجـرا
 سياسى داخلى و خارجى ارتباطى ندار ندارد و اولين تشكيالات در ايران است كه با يك پرو گرام از تمام اغراضونظرات شخصى شروع به كار نموده است.
 جاسوسها و خلمتگزاران دستگاهمانى خارجى استا اينكه بمشخصصيت ومقام ودستهبندى آنها تو انوجه داشته باشد



 آمل ريشُهُ جاسوسى و وطنفروشى را را از ايران بر كنند.


 جمله را بكوش خيانتكاران فرو. مى خواندا سرزمينى كه محل سكونت و آقائى ايرانيان با فر و
/ / السراد. تاريلف. كيته مهوزات

افتخطار بود ييش از اين نبايد مركز جاسوسى و خيانتمشتى عنامر چليد باشد. هر گاه شمانمى انوا اهيد بمانر وطنتر وحمى
 در قرن بيستم ديگر نميشود بخيانت و جاسوسى ادامه داد. در اين قرن جاسوسى و. بيشرافتى و وطنفروشى محكومبه مر كـ است."
پا يان
ههر و امضاى كميته مجازات

خصوصيات اخلاقى تروريستهها
تروريستهاى كميته مجازات اكثراً ازمجاهدين هور ملر مشروطيت


 همكارى داشتهاند.
اين افراد با اينكه تعليماتى نديده و فقط در جبهـهـ جنگك



 نبود.
فى المثل براى كشتنشخصى كد كميته مجازات توصيهكرده بود


 عمل در مىىآوردند.

 عبدالحسينخان پسر شفاء الملكَ وكريمدواتكرازجملهتروريستهانى

 كميتهٔ مذكور نقشى ايفا نمودند.

 خواهد ديد در غير اين صورت مانند سرطان تار و پود زند را در بر خواهد گرفت و همه چهيز را زير نفوذ خود قرار خور اهدنداد.
 مى كردند تروريستهاى آن همهجا بوده و از كليه اعمال خــا بوطن و خيانتهالى آنان مستحضر بوده و بهمين جهت هر كس كـر كمترين
 ايمن ثبود و تصور مىى كرد اسم او در ليستسياه كميتهمجازات قرار
 مردمى كه از دور ناظر اعمال و جريانات كميته مجازات هر يك سرباره كميته مذكور قضاوتهار ونا و تعبيراتى مى كردند كه اين طرز فكر افكار عمومى را بيشتر متوحش و مرغوبه مى مريرد بهمين سبب كميته مجطازات در نظر مردم عامى طورى مهی و خطر نالك جلوه

 انجطام آن منصرف و بهرطريقى كه ممكن بود حفظ صورت ظا مى كرد.

## شرححال علىاكبر ارداقى بقلم دخترش

 نادر در جواب گفته بود بنويسيد، نادر پسر شمشير، پسر شمشير، پָسر شمشير
و من هم بايد اضافه كنم پدرم يك مرد خورساخت سنين طفوليت در معيت برادرش مرحوم قاضى قزوينى (آزادينى مشروطيت) از يكى از دهات قزوين بنام (ارداق) بقزوين و و ازين آن آنجا
 گوشه و كنار مملكت ظاهر گردد پیرم با كمك و ر راهنمائى برانر
 يس از افتتاح اولين دوره مجلس شورایى ملى و مقارن بـا تـا تشكيل







 آزاديخواهان نزديك كرده و از تصميمات و نقشهمانى سرى آنهـا

17 / اسراد تاديخ كميتغ مجاذاه
اطلاع حاهل نموده و بموقع كارشان را بىاثر كذارند.



 اتابك از طرف يك انجمن سرى كشته شده و قار قاتل او عبا


 آقا قاتل اتابك عضبو چهل و يكم آن آن بوده است. بنابراين ارداقى با امضاى جعلى از از طرف يك آك انجمن سرى كه


مفاد آن حنين بوده است:

 زمينه تعميم آزادى و بنسط مشروطيت بدست آورده نقش برآب آبكند.
 مجمع بزر كى انجمن خلمت را متالشى وزير و ز زبر كند معهنا سزا سزاوار
 كه هر چهه زودتر تشكيلات انجمن خدمت را
 پس از ملتى چجونارداقى از طرح نقشه خود نتيّيجه لازم رابنست
 اجرایى سستور انجمن سرى چه روزنامه حبل المتين درج و منتشر نمائيد. پس از اينكه نامه دوم به دست امير اعظم میرسل تصور مى كند انجمن سرى از كليه نقشهها و سسيسههاى او
©
و همكارانش اطلاع دارد و بنابراين شرحى بامضاى سرباز وطنز در روزنامه حبل المتين درج مى كند كا لمضمارونشاين ماين بوده است:


 نقشههایى فاسد و خائنانهاى بود از كار يبندازد واساس آن آن رامتلاشیى سازد.
مرحوم پدرم پِ از بمباران مجلس شورایى ملى، مدتى باتفاق برادرش قاضى قزوينى و افراد ديگرى از قبيل ميرزا جهانگيرنيرخان



 را زننه در هاه فرو انداختى اري


 برجسته و تاريخى زند

 از نامهایى را كه ييكى از نخستوزيران ان نوشتهاست ذيلا نقل كند:


 از آثار شوم كايينه مذكور بود و نيز ميدانيد كه غالب سياستمداراران



اين نهضت بچچگانه را برایى شما تشريح نمايم و بنابراين كميتلمجازات

 تشكيل آن بارها برايم اينطور تعريف و نقل ميكرد:








 راسخ در برانداختن اين ريشه فساد و خيانت قدمى وبردان وارم و اينخبط





 تروريسم بود وهيجعكاه در خدمات ملى خلى خود نظرم به آدمكشىمعطوف




 شنيدهام در لوح سينه خود محفوظ داشته بكسى منعكس نمسى كنم.

شرعهال عماكبر ادرالمى /

بارها اتفاق افتاد كه اشخاص را از بعضى اقدامات كه بهال مملكت مفيد نبود باز داشته و آنها را بصراط الط مستقيم هدايت نمودهامام


 من در كار رفع اختلاف كريم دواتگر و كميته مجازات بات باعث شدكى پای من به كميته مذكور باز شود..."
 خيرخواهى و مصالح عمومى بود زيرا براى من مسلم بود بناهــا
 و تقلب براى خود مى ايسازند عاقبتبسرخود آنان ويرانخا

 مىىسل كه از طرف خود آ آنها در صحنه طبيعت بمعرض آزمايش و عمل درآمنه باشد...")

 آسايش و راحتى برخوردار نبود، معهنا مثميشه با كمال سربلندى و افتخار مى كفت:
(امن هم از تمام لنائذ طبيعت به قدر كافى بهرهمنل بوده و از





 نام نيكَ خود و مشروطيت و آزادى است كه براى نسل فعلى بهيادكار

مانده است و اگر در مقابل اين همه مصائبودردها بردبارى واستقامت



 مىىرفت من در زندان باغشاه زيادتر از ساير محبوسين مرتكب شده
بوNم..."

يلرم در زمينه ايمان و تقليد اينطور اظهار عقينه مى مكرد:

 اعتماد و بقاء نيست. مسائل ديگر از قبيل ديانت، منهوب، تقوى







 نابون خواهد كرديد








شوعهال علماكبر اددالمى / 1-

خوديسنلى و امثال آن در مزرعه جامعه نشو و نما نيافته وبكلى خشك میشودو ارتباط و مناسباتافرادجامعهمبدل به مهرو محبتوزند
 مرحوم ارداقى در زمينهرفع گُ فتاربيا و درحهاى مزمناجتماعى |ينطور اظهار عقيده مى كرد كه:
(..." دو ازده گانهايست كه زرز واشنُگتن رئيس جمهون فقيل آمربكاتنوين نموسه و مبتنى بر آزادى و حفظ حقوق كليه افرالى بشر و بشردوستى انى


مقلمه و قتل ميرزا محسن محت

يس از قتل ميرزا اسمعيلخان رئبس انبار غــله و كشته شدن

 (...


 شده و براى آزاديخواهاهان وجود او غيرقابل تحمل ميباشد لذا
 برطارند و يكى از آنها كد با من آشنائى دارد ميل دارد درد بنمايندكــى از طرف ياران خود در كميته مجازات وات وارد شود.... منشى ماده - آن شخص از كجا ميدا نسته كه شما در كميتهمجازات عضوبت داريد؟ ارداقى - يقين نداشته بلكه حدسز ئدهاست كه من با كميتهارتباط دارم و در هر حال عقيده دارم كه پنيرفتن اين شخهص بعضويت كميته

 نفر از اعضاى مورد اطمينان باهم مربوط شوند.



دارنلدْ و در چه حـودیى مايلند با ما همكارى تماينـ؟ ارداقى ـ-تاكنون نتوانستد|م|سامى| آنهارابهانم ولى اولينمهفشان الينستكه ميرزا معصس مبحتهد را از ميان بردارند.
 است و اگر ما در اين كار مشار كت كنيم افكار عمومى را عليه خوت بسيج كرىه و نتيجه معكوس خواهير كرفت. ارداقى - اكر ما با ترور ميرزا محسن مغالفت كنيّ، آنهانقشه

 (...)

 دنبال من خرستاد وهنگاميكه براو وارد شدم او را مست و مدهوش .يانتم و از مناكره با او امتناع جستم ولى او اظهار داشت كه از كا كليه
 على اكبر ارטاقى برا یصرن نامار بخفانه او برويم" دوز دنيكر ونگام صرف ناهار حصبي خانلله معروف بسالار افخصى كفتى ..."
 حالا ميل دارم اين عمليات را طورى انجهام دهم كه با كــار كميته مبجازات اصحطكالك پيدا نكنل. ميرزا علىا كبر ارداقى كفت: آنهچه راكه اظهار كردى از سحون

 كارت منطبت با مرام و منغ كميته مبازات بود و مصالع عموم را
 هند روزى از اين مقدعه و مناكرات كنشثت تا اينكه خبــر

كشته شدن ميرزا محسن مجتهـل در شهر شايع شد.
عمادالبكتَاب در اعترافات خود اينطور اظهار ميدارد اريد
 و ساعتى بعن: حسين خانلله و احساناله خان و و حانج على سراسيمه و
 كرديم، و سيس جريان كثتن ويرا بدين شرح اظهِّار داشتند:

معلوم شد ازمنزل خارجشدهاست قبلا درمحلى مقدارىیعرقنوشيدينم و ستس من (حبينخانلله) باتفاق احسان الهخان در كمال جار جلدى و هالاكى حر كت كرديم وحاج علىعسكر همدنبال مان مآمدتارسيديم به جلوخوانمنسجدشاهكه ميزرزا محسنسواربرالألاغنرمعيت جمعى از از






 اينكه اطمينان حاصل كردم كار ميرزا محصن تمام ششدهاست عبا عـا
 به احسانالهخان ملحق كرديدم....)



 و قرار شد فلا اين غده دورادور مطيع و فرمانبردار كميته باشند...."


زير به نظميه تسليه ميدارد:
"(ميرزا محسن مجتهد راساعت ده وييست حقيقه روز IV اجوزا
 باقرخان پدر كميسر تأمينات در محل ارِل حادثه حضوريافته اطلاعات زير را بسست آورد: "..." نوكرش دنبانلش بوده از منزل قوامالسلطنه مراجعت ميكردنردرمورقع ورود به منزل خود و در حين ورد آن آن ناشناس كه ازچند ساء را هنف تير قراردادند و جون تير اول بخططا رفت، نفردوم هفت كُلوله بسمت او شليك و آقاميرزا محسن كثته شد و و قاتلين شروع



 در اختفا بسر مىبردندند.

 مستخلد كرديد و بقرار اطلاع شخري



 خود در نظميه اينطور بيان ميكند: (... سريرستى تروريستهماى ميرزامحن را بعهده داشت براى ملاقات



ميدانشت ككـ نصرتالدوله و سالار لشكر بخيال افتادهإند با دست

 دارد در اين كميته داخل شود تا افكار و خيالات پوه و فاسد آنيا
 بمصرف خدمات ملى برساند و از قرار اطلاع تا كنون دو قبضمدوز

 بواسطه سابقهايكه با عباسميرزا سالار لشكر داشت با واري مرار ماود

 جرأت نميكرد مطالب مكتومئ خود را به حاج على عسكر بعلويد و




 الختفاى ما اطلاعحاصل كنند حتماً دستگير خواهيم شد من من (عمادـ


خود باقى بمانيد تا بيينم حچكار بايد كري
 ولى به پارهاى ملاحظات عنر او را خواستند نقل ميكند:



 چساز اينكه به محل انجمن رفتيم كفتند قتل ميرزامحصن مجتهد
ov / مغتس و

 ابوالفتعزاده ومنشىزاده مسئوليت اين واقعه رابِخود نسبتمبيلهنل. عمانالكتاب كفت، بجان خودت اينها روحشانهماز جريانتوطثهــ
 تصور مم نميكردند كه اين صورت عمل بخود بڭيردتا اينكهجريان اعر را از زبان من شنيلند و عمل تروريستمها را تتصسين و تمتحيد نمودنل.
عمانالكتاب اضانه كـرد كه تروريستهاى ابوالفتحزانه آن جسارت لازم را نسارنلكه سر بازار حلبىسازها شخصم هون ميرزا معصسن را ترور نماينّن.
بهاسرالسلطنه در اعترافات خود ميگّوين: لاحند روز بعدابوالفتتعزاده را ملاقات و جريان مناكراتى را كه بين من ازيكطرف رون
 معتقلند كه ووع شها هم از جربان قتل ميرزامحصسن مستحضر نبوت تا اينكه خوحشان جريان را براى شما تعريف كرحمانده ابوالفتعزاده مطالب ارداقى و عمادالكتاب را تصلبيق كرده و گَفت: لاقبلاز اینكه ميرزا محسن كثته شود سه نفر ترورسستهمارا نزد ما آوردند و از تهور و ييباكى آنان سغنها راندنف ولىماباور




 ارداقى نتيحبه مناكرات خود را باتزوريستهاى ميرززامحسنهبتهـ
 تبول كردهانس كه هيدت تروريستها ضمن ارتباط بــا نمايندكان
^• / ابراد تاديلى ممجته بهازات
(ارداقىح عمادالكتاب) كميته كاملا در تحت تبعيت آن بودنرنامهُ


 بهمان منوال سابق براى رجال و و سفارتنخاندها و روز رونامهسا و نظميه

فرستاده شود .
ابوالفتعزاده در اعترافات خود هينين اضافـف ميكند :
(..."

 مشورت يوده و ما از افكار و خيالات آنان مسان مسبوق نبوديم ولى آنها (عماد و ارداقى) از كليه مقاصد ما مطلع بودندا...")


 الممالك با حسن شهرتى كه داشت بخهود جرأت داد داد منزل ميرزا محسن

 كرفته و كسى را يارایى صحبت نبود تا اينكه حاي آق آقاى شيرازیى


در جواب حاج آقا شيرازیى مى كُويد :



 مأمور مىشود درجريان ختم حضور يافته ودرصورت بروز

 ميرزا على| اكبر ارداقى مى گويد : (اموقعى كه وارد ونى شبستان مسجد شا شاه
 فرو رفته و هيهحكس را ياراى صحبت با ديگرى نيست....



 آنبجا مخغى شده و قصد جان آنها را كرد كرده باشند در حالى كـلى كه حقيقت غير از اين بود. يكى از رجال آن زمان براى نگارنده تعريف مى كري




درختان انبوه باغ مخخفى شده است .


 مر كك يك نفر در لباس روحانيت در افكار عمومى اثر خوبى برجاي

 عبداله مستوفى در كتاب ابطال الباطل صفهة وش

 تطهيرشماشد،سيدييحاره راوارداعمالسياسى ورانود
 از تروز كه نر نزد عقل و شرع و وجانان منموم و مطرود است دفأع
. 7 / المراد تاريني كيته مهازات
و بـا هواخواهى كنيم ولى يك حقيقت غير قابل انكار راهم نميتوانم ناديله انگاريم ...


 سابقتان است و عمليات آن كميته هم متوجه عموم و انصار شما را طرف حمله قرار داده بود ...
 ميرزا اسماعيلخان رئيس انبار غله شروع و به قتل منتخب السوله



 شد و تارين كَرفتارى اعضاى اين كميته دو ماه و



 و در زندان نظميه بودهاند و شما آن را سياست كرديد وريد ولى افتخار كثف و سستگيرى اعضاى كميته مجازات و و استنطاق و و مها كمه آن آنها



 نمايند، از اين رو موادى از قراري
 و افراد وطنيرست با مدلول قرارداد وثوقالبوله چه بوده است .

قرارداد 1819 (1919)
موادى جند از قرارداد (1919) ايران و بريترانيانيانى كبير:
 در سابق براى احترام مطلق و استقالال و تماميت ايران نموده است تكرار مىنمايد .
 لزوم استخلدام آنها در ادارات مختلف بين دولتين توافق ح'صل گرىد بخرج ايران تهيه خواهد كرد.
 و مهمات جديد را براى تشكيل قوءٔ متحدالشكل تهيه خواهد الهد كرد ،
 متخصصبين ايرانى و انگليسى تشكيل خوان اهد شد و الحتياجات دور دولت ايران را براى تشكيل قوه مزبور تشخيص خواهيل داد معين خواهد نمود
₹ - براى ثهيه وسايل نقدى لازم جهت اصلاحات مذكور در مواد Y و


 از نظر وسائل حمل و نقل و توسعه تجارت با با دولت ايران موافت انقت نموده كه اقدامات مشتر كه راجع به احـل احداث خطوط آهن بعمل آورد . ๆ
 منافع حقه مملكتى و توسعه وسائل ترقى آن قرارداد فوقالذكر روز سيزدهم ذيقعله پايتخت منتشر كرديد در حاليكه حكومت نظامى تمام رايتخت را در
rim / اسراد كاديخف كميته مجازات

تصرف داشت و كسى را ياراى مخالفت نبود .
در اجتماعات كه در منازل علماء و يا بصورتهانى ديگر تشكيل میشد امكان هــر نوع اظهار نظــر سلب شله بــود و اگر افــرانـرادى
 ابراز كنند ء'ملين آن دستگير و زندانى ميشدند .

تقاضاى تأمين جانى سردار معظم از كميته مجازات
برای اينكه اثر قتلهاى كميته مجازات مخصووصأكشتن ميرزاـ
 اندازه باعث دلهره و وحشت رجال رجال شله بود قسمتى الز اعترافتا بهامرالسلطنه را كه در بدو تشكيل ونيل كميته با تنى جند از اعخانى آن آن ارتباط داشت ذيلا نقل مى كنيم "... اما در مسئله سردار معظم خراسانى (تيمور تاش) كه با بامن هم دوست بود، بمن تلفن شد كــه او را در مر منزلش ملاقات كـر كنم
 شد سردار از ترس جان خرد


 مذاكرات خود را شروع كنيم" روز بعد به سلطنتآ بآبا رفتيه و و مدتى درباره كار كميته مجازات و و اقدامات آن به صحببت برداختيه و بعد به شهر مراجعت كردير


 دوسيهاى (یرونله) بود و مبلغ سيصد تومان اسكناسن هم ضميمه اين

سوابق بود در اين نامه سردار معظم ضمن تشريح سوابق خلمتى خود، وجه مذكور را براى كميته مجازات ات ارسال داشتانه و تقاضاى تأى تأمين
 بهاسرالسلطنه مىى كويد:

بود دادم و او كفت بايد در كميته مجازات مطلـح و تصميـــ لازم اتخاذ شود .
يس ان چند روز جواب نامه سردار معظم از طرف كـر كميته داده
 كرديد و بوى تأمين داده شد .
 خراسانى زمانى ششمنما بود سيصدتومان فرستاد حا حالا كه با با ما دوست شله است بايد يش از اينها كمك و مساعـي وى وجه قابل ملاحظهاى كرفته شود...."

 تأمين داده است معهزا هما همه روز اشخاص غريب و و عجيبى حول وحو و جلوخانه من ديهـ مىـشوند...")
كفتم كمان نمى كنم اين افراد از ناحيه كميته مجازات مأموري



 جوفيٍاكت كنارد كه براى كميته ارسال شود ولى بعدآ شنيدم كـ

 بود و كميته اصولا سيصدتومان وجه ارسالى سردارمعظم را نيذيرفت

تقاضاى تامين جانى سرداد مسطم / 70
و برای او باز پس فرستاد ...")

بهادرالسلطنه در مورد ارتب!ط خود با وثوقالدوله در اعترافات
خود مى گَويد
 بمنزل او نمىرفتم ولى در مسئله كنترل ماليه با وى می مكاتبه داشتم وائتم واز
 كه برخی امتيازات را به خارجىها ندهـهــد و از از اينطريق منفور عامه . "اقــع نشود .
روزى پس از قتل ميـزا السمعيلخان رئيس انبار غله (روز قبلش
 وثوقالدوله بمن ييغامدادكه ميلدارم او را مالاقات كنم باتفاقمورنـا







 حضرت اشرف بمشميران حر كت كنم...."

 كمك را بگويم عين سيصد تومان وجه اهدائى وثوقالدولي تسليم نمونم .
روزى براى معالجه خودبمنزلدكتتر اميراعلم داماد وثوق الدورله رفتم و شنيدم وثوقالدوله مريض و مبتلا بمرض قولنج شده وباله وباكسى

7Y / اسراد تاديغ كميته مجاذات
ملاقات نديكند بـوىى گَفتم از آنجائى كه بشما ارادت دارم بد
 زخمى بوى وارد نشود و دكتر اميراعلم گَفت: (منتخبالدوراني
 امرارى نكرده و گَفتم محضدوستى با شما گَتتم و خود دانيد...")

وحشت وثوقالدوله از كميتهٔ مجازات

 كه هقدر هتاك هستند .
(.... من كد وثوقالدوله هستم شخص شما را وا وكيل خود مى كنم كه باولياى دولت و جرايد بكوئيد كه بهكميته مجازات برات برسانيند



 كسى كه خيانت نكرده بعنوان خائن كثتنه شود و ياجرايد ايد باين باين افتضا او را تعقيب نمايند. همينقدر ميكويم از انصاف بنور است كه دربارهُ مناينطور قضاوت كنند .
حالا شما را زحمت مىدهمه نمى گويم شما با كميته مجازات رات راه


بهادرالسلطنه در پاسخ وثوقات والدوله مى كويد :


 میداند آن مبلغ را در راه خلمتـى كه دربارءٔ شما انجام خواهم


 برويد كه قضايا بمرور ايام فراموش شور شا وثوقالدوله در پاسخخ بهادرالسلطنه مى گوريد :



 اگز نتيجه نگرفتيد در ما(قات ثانوى هرطور بگوئيد تن بهمسافرت خواهم داد...
يك هفته از اين مذاكرات و ماقات كَنشت روزى پاكتى از آن

 را بمصارف خودمن میىرسانيد ولى هرجه مخارِّارج بكنيد قرض آن
 مبلغ هشتصد تومان فرستاده مىشود كه ائ بشما بدنگنذرد البته رسيد
 هم از اين مقوله صحبتى نخواهيد كرين ردر...")
 عودت مىدهد و وسيله حامل از محبتى كه شده است است ازن وثوقالدوله سپاسگزارى مى كند...
در متن اعترافات اعضاى كميته مجازات در توضيحات شفاهي
 و اخخن وجه اينطور بيان شله است
 النووله سيهر از ثامبرده ما(قات مى كند ؛ چچند روز پس از قتل ميرزاـ

محسن مجتهل مجلداً وثوقالدوله را مل(قات و انتساب خود را به كميته مجازات اعلام و اظهار مىیارد كـ من من مشغول اقداماتى هستم كه براى حضرت اشرف از كميته مجازات تأمين بگيرم وثوقار الدورله چنه روز بعد سيصد تومان براى بهادرالساطنه ارسال میدارد . براى بار سوم بهادرالسلطنه تقاضاى ملاقات انز وثوقالدو الدولــه
 اميراعلم داماد خــود را بايشان معرفى مى كند كه بعدها با با ايشان ملاقات نمايد، روزى بهامرالسلطنه نامهاى به دكتر امير اعلم مىنويسد
 «يگ/ فورى بفرستيل.........
منظور بهادرالسلطنه از بسته دارو همان مبلغ سيصد تومان وجه

 باعث سوعظنوىعمىشودو تصورمىرودنامبرده قصدسوء استفادهوشانتاثڭ را دارد بدين جهت وثوقالدوله به توصيهها و تنكرات به'درالسلطنه
 مجازات روى مىدهد كه در جاى خود شرح آن داده خوا خاهد شد . (..." افزايش تعداد تروريست و هزينه روزافزون كميته و كمى در آمد كار شكايت داشت واظهار نمود شما هم كه در اين مورد بما كمكى نـكردودايد.



 شوى و در برداشتن رؤساى دواير وزارتخانه و تعيين جانشين آنا و كانديداهاى كميته مجازات اقدات دوام كنى. شما نمىدانيد از بدو تشكيل كابينه جديد من خواب و راحتى
/ V.

را بر خود حرام كرده و شب و روز دوندگى مى كنى و يا بوسائل

 مورد اشخاص تقاضاهائى بنمايم، بنابرا!ين ناحارم بنحو شايسته ومناسبى با آنان وارد مناكره شوم. ولى از .يك طرن اظهارات و كنايهما و تهبيدهای شُما اعضاى كميته مجازات مرا خسته كرده است و ديگر حاضر نيستم اين قبيل مطالب از ناحيه شما بمن نسبت داده شود و .يا

 هجازات انجام دادهاى؟

 امور را كه لياقت و استحقاق نداشته|ند از كار بر كـار كار كردهاند . ابو الفتحزاده - شما مى وخو اهيد معاونت منشىیزاده را به ما منت بگذاريد؟ اين كار اصال به شما ربطلى ندارد و خود كمال الوزاره تقاضا كرده است كه منشىزاده مع'ونت او را بپنيرد و منشیىزاده ساضر ول بقبول اين سمت نشل . بهادرالسلطنه - بيائيد شما را نزد ونـبر ماليه ببرم تا معلوم شوت

 بايل مقامات بالاترى را احراز كند اين عده كه اينهمه فناكارى مى كننل براى اينست كه وزراء ديگً به ميل خود عمل نكتند .

 برایى وثوتاللو له تأمين بگّيرد مى كويد
(..." با شما در ميان بڭنارم و تا زمانيكه مناسب نباشل بايد اين موضوع

مابين ما دو نفر كاملا مكتوم بماند، ابو الفتحزاده اظهارات مرا تصديق كردو من اضافه كردم كه شخصى مبلغى برايى من ارسال טاشتته و كاغن دوستانهاى براى من نوشته است كه اكَ بتوانيم براى او تأمين جانى

خواهد كرد..."

ابوالفتعزاده ازاظهاراتبهاسرالسلطنهـخوشحالبنظررسيلوباتفاق بمنزل بهادر السلطنه رفته و او نامه وثوقالدوله را به ابوالفتعزاده



 مسترد داريد و بالاخره ابوالفتعزاده قرار مى كـنارد در در اينمورد با منشى
 مىشود در راه كميته مجازات مبالغ هنگفتى متضرد شده است كه با بايد از اين طريق جبران گردند...
بهادرالسلطنه در دنبالهٔ اعترافات خون


 لااقل يبست هزار تومان بدهد؟
 مالى دارند زياد دنبال صححت را تگرفتم و كفتم ديگر هيعچ حرفى را قبول ندارم و ياعين وجوه ديريان ديافتى رامسترد داريب يان نظير سردارمعظم

 و مشاجرات زياد قرار شد تا سه روز يكىى از دو پيشنهاد مرا عملى

نظميه در مواضعه و مواجههايكهيينبهادرالسلطنه. ازيكطرف و ابوالفتعزاده و منشىزاده ترتيب ميدهد ابوالفتخلخزاده منكر قسمتى از اظهارات و اعترافات بهادرالسلطنه شده ميگويد :










 عامه زيادتر شود وثوقالدوله را با بقتل برسانيم و من جوابي او او را

 كميته مجازات در بر كنارى بعضــى مقامات مسئول اينظور توضيح ميلهد
تهديد كميته مجازات به بر كنارىمسئو لان امور دوائر نولتى




 وزراء و مقامات مسؤل وارد مناكره شود وسعى كنل كه نتيجه مطلوب

وحشت ولوقالدوله از كيته مجلاتات / Vr
بست آيد
 كفته شود كه چـــون افكار عمومى متوجه فاع الان شخص ميباشد لذا

 عنوان كنم ؟ قطعاً طرح اين مطالب شرط عقل نيست ثا ثا جه رسد به
 از كار بر كنار شوند بمن بدهد كه خار خلاصد آن بشرح زبر ميباشد :

 مصدقالسلطنه معاون وزارت ماليه
 منشورالملك و نصيرالنواتله معاون وزارارت خار خارنه
 وزارتخانه
 سابق وزارتخانه . 0 ـ از وزارت داخله: عدلالملكداد رئيس دفتر پسر كامران ميرزا در مقابل كسانيكه بايد بهج'نشينى

اشخاص فوق منصوب شوند: 1- در وزارت ماليه - حاج امين الضرب بجاى مصدقانسلطنه. كمال الوزاره برایى ريُست تشخيص ماليات .

 عدلالملك بمعاونت وزارتخانه.
 محاكماتعسكرى. بهادر السلطنه ميگويل صورتهاى بـا بـالا را بنــام
 افكار عمومى تهيه كردهام و مصلحت دولت دولت در اينستكه حتى|الامكان طبق آن عمل نمايد
بهادرالسلطنه در اظهارات خود مدئى است است كه :
 براى كار اعضاى كميته مجازات بالحنى ملايم استدعا و تق'ضا كا كنم و و

 وزراء در ميان بگذارم تا باهث زهحمت و گرفتاري نشود تا تا اينكه اين اواخر ابوالفتعزاده اصرار داشت كه رياست بريگاد وزار وزارت جنكا ونك

 ابوالفتعزاده برخلاف انصافكمر قتل اورابسته بود. مشيرالدولهو ولهوير



 ندعم از ياى نخواهم نشست...."
| بهنكام دستكيري منشميزاده صورت اسامى الشخاص فوق در موقع تفتيش بدنى
 ا

## جتّونتى فاش شلذ تصميمات كميته مبازات

بهادرالسلطنه در ضمن اعترافات خود ميگويد
 هستيه و من وسيله ظهير الدوله مهرمانه مراتب را با بهقوامامالدوله الطلاع


 و من از يكنفر احوال او را پرسييله و پيغام دادم خوش را را مها
 خيانتهاى او داستانها شنيدم و از كرده خـي
 الملك رفيع ابوالفتعزاده موضوع رال با من در ميان كــنارد جواب صريحى باو ندادم . '


 جويا شدم، آن دوست از وى تعريف و تمجيد بسيار نمود و من هم



وسيله او وثوق السلطنه را ملاقات و او را از مر گی قطعى و حتمى نجات دادم و ابوالفتحزاده بر سر اين مطلب الم از من رنجش ريّ ريدا كرد
 خائن است بيائيد من و شما هردو موزر برد وراشته بسراغ سِيهسالار برويم


 بود
ابوالفتعزاده در جواب گفت معلوم نيست اغلب رجال الا افرادى بهتر از سيهسالار باشند و من گغتتم شما از سيهسالار حمايت ميا ميكنيد و من حق دارم از وثوقالسلطنه دفاع كنم ..."
زمان خان منشى نظميه در متن گزارش ارش خود مار مينويسد
ر"... در ضمن ملاقاتى كه وثوقالدوله بان با سردار معظم خراسانى

 بهادرالسلطنه و وثوقالسلطنه دست ميلها
 را بيان كند تااقدامات لازم از طرف بهامرالسلطنه بعمل آيد ولى بعداً بعلت دستكيرى اعضاى كميته نتيجه لازم بدست میى آيد...")

## تتل منتخباللوله خز انهدار كل

پس از قتل ميرزامحسنمجتهله روزى يك مرتبه جلننه كميته
مجازات تشكيل میشد و صحبت از تنسيق و تنظيم انارات دولتى و نقل و انتقالات مأمورين بهميان مىآمد. مثلا صحبت ان ان اين بود كه فلان كس لياقت احراز فلان مقام را دارد يا ندارد و يا بايد از از كا

 افراد مؤثر بحث و گفتگو میشا مشد .
منشى (..."


 ذكر مىشل كه زامبرده با بلزيكى ها ارتباط خصوصى دارد و هم از براى اشخاضى... مساعدت مى نمايد ولى مححبت ازاينكه به اين زوديها ترور شود در ميان نبود
 بهادرالسلظنه را در آنجا ملاقات و بعد از تعارف'ت لازم، بنا لان كرد به اوقات تلخخى كه (امنتخب|النوله مواجب مرا در كمركت قطع كرده و با من دشمنى مى كند و در حضور وزير ماليه با هم كُفتگو و مرافعه كرديم و من بهطور تعرض ييرون آمدم و بهوزير ماليه كفتم حر كات

منتخب|لدوله قابل تحمل نيست..." مشكوةالممالك نيز در اعترافات خود در نظميه مى گويد (...) دوستان خودم را هم برحسب عقيده مسُول مىدانم زيرا كه منتخب النوله را آدم خائن نمىدانستم....) ابوالفتعزاده قتل منتخبالنـو الدوله را به بهادرالسلطنه نسبت ميدان و در اعترافات خود حنين مى گويد : "... درموضوع ناصر خلوت خيلى كوشش كردم براى اين آدم بلبخت كارى ييدا كنم زیرا در كارهاى مملكتى زياد متضرر شده بود ولى در خصوص كميته ابدآ با او صحبتى نكرده بودم و اطلذعى از من تحصيل نكرده بود .
كسانى كه متينالسلطنه و منتخب| السوله را كشتهاند اكبرخان

 شخصىى بهنام عباسقلى خـــان ترك و محمود خان و مههديخان ترلك ! قاتلين منتخب| لدوله بوحهاند...") مستنطق نظميه در پايان اعترافات ابوالفتحزانه اينطوراظهارنظر مى كند
(ا... به هنگام دستگيرى ابوالفتحزاده يك دستمال اوراق و دو



 ولى براى اثبات ادعاى خود مدر مدارك متقن نمىتواند اقامه كند و اين اظهارات وى مورد ترديد است...." عمادالكتاب در اعترافونت خـــــود در نظميــه درباره علت قتل منتخبالدوله اينطور بيان مى كند

Va / التل منتجبالدوه خزانداد كل

 نـيرا در خصوص سردار انتصار برامر منتخبا



 منشىزاده) بود ..." بهادرالسلطنه كه با كميته مجازات و برخى ان گردوانندكان آن بىارتباط نبود پس از دستگير شدن در اعترافات خود اينطور نقل مى
(ا... روزى كه به غيادت ح'أج محتشمالسلطنه اسفنديارى رفته بودم خبر قتل منتخبالدو وله را آنجا شنيدم حاج محتشم السلطنه طورى متألم شد كه رنك و و رويش پريد و اظهار كرد كه میىترسم با اين

 تهران باز كُتش ابوالفتعزانـ



 ابوالفتحزاده در پاسن كفت : روز قزوين حر كت داد و با اينكه ادازه نظميه هيحگُونه اطالاعى از انتقال
 پِ گرفتند ....) بهادر السلطنه - اين موضوع كه كسى زا واجبالقتل نمى كند.

ابوالفتعزاده - خيانتهاى ديگر او را . نمىدانى بها:درالسلطنه دنبال صحبت را قطع كرده وسكوت اخت اختيارمى.كند. ابوالفتحزاده در اعترافات خود بر مورد قتل منتخبالدوله مى گويد :
(... ماسه نفر يعنى منشىزاده و و مشكوةالممالك الك و من با آ آن دو




 نمى كرديم باكه مطالب را به آن تكليف مى كرديمهم ..." منشىزاده نيز مرمورد قتل منتخبالنورا


 من خلقم خيلى تنگك شد و ابوالفتع را آمله و خبر قتلمنتخبالدوله راگزارش داده كفت حالاكداينطور اتفاق افتاده بايد بقيه اعضاى كميته را نيز مطلا كـلع كرد كه در اينجا
 اين عمليات دلخور و متعجب بودناند و ابوالفتعزانه ريشنهانهاد كرد كه
 كميته مجازات منتشر گردد و چون كارى شدند كه بههمان رويه سابق و معمول يبانزامنامه وسيله ميرزا على الى اكبر ارداقى تهيه و پس از چاپ زیلا

 ساختو قرار شد جواب بياننامنه دولت رإ نيز ميرزا علىا اكبر ارداقى


تهيه نمايل تا پس از تصويب كميتها ارسال گرشد .؛ روز ديگر جواب نامه دولت مهرب و امضاء شل بهطريت معمول منتشر شل .

جريسن ثتل منتخباللو
روز دهم ماه رمضان هسشا مطابت نهم سرطان، بهادرالسلطنه در منزل ونزير ماليه بممنتخبالدو له تلفونى اطلاع مىدهد كهآقاى وزير

ماليه إيشان را احصنار كرده است .
منتخب| الدوله ساعت سه بعد از ظهر از منزل خود (محل فعلى سردرسنگى خيابان كاخ) با مرشكه كرابيانى حر كت مى كند همين كه مقابل منزل اقبالالدوله مىرسد دو نفر كه با دستمال نيمي از صورت

 عمل خود اطمينان حاصل مى كنند از كوحهه معروف به باقران فرار مى كمنـل .

بياننامه كميته در مورد فتل منتخخبالنو
عمليات كميته مبجازات خود بزر ككترين شاهمديست كه تاكثنون

 شله بود آنوقت كايينه حاضر و تمام هموطنان ما مىديدند كه اين دلال بیشرم روحانيت با آن دستهائى كه محرك او بود چهه آشوب چرشور و حهه مفاسل غير قابل ترميمى براى مهلكت ما فراهم مى كرد . چنان كه غرور و خيانت و تعهدات نامشروعى كه اين نكهبان شريعت محمدى بامقامات مريوطه كرده بسـود اخطار مستقيث كميته را كـ كـ نصيحت و ترك خيانت و هدايت بهمسافــرت موتتى او بود به هيت


شمرده وقابل اعتنا ننموده مسلم بود حچنين كسى كه به اين درجه يميمنالك



كه به... داده بود بهزير خاك بور بيرد ...
ِس از تذكار سابقه فوق كه تفصيل آن برعامه مكشوف است اينك داخلمموضوع اقدام اخير شده وشـح احوان الحوال واطالاعات خودمان را تا حدى كه مجاز به افشاء و انتشثار آن هستيم به استحضار عامه م مهرساثيه

 علاقهمند به امنيت و آسايش خاطر همورطنان خود نباشد ... (امضاء و

مهر كميته مجازات) .
با قتل منتخبالنولها
 كه نظير ميرزا اسمعيلخان رئيس انبار غله مرتكب خيانتي انتى شده باشد. افكار عمومى عليه كميته مجازات



بياننامه دولت در مورد قتل منتخباللوله هييُت حاضره وزراء در موقعى كه خلمتنگزارى اين آ آب و و خالك را تصميم نمودند نه اين بود كه از از مشكلات فوقالعا


 فوقالعاده و صدمات طاقتفرسا ميسر نخواهِ اهد بود ... معالتأسف از قضاياى اخيره چنين استنباط مىشود كه دولت در

AT / هتل منتعبالالوله غزانمدادركل
تصور خود شايد به خطا رفته و گونُى پارْانى مردم از حوادث كنشته




 مى كردند كه از اثرات آن استفاده نخخواهند كرد


 اين نوع اوضاع كه بدمعنى هرج و مرج و و خرابى مملكت و استفادهُ

 مملكت از هرطرف دولت را بو به تهيه موجبات سعالتت و تأمين آتيه وطن توصيه مى كنند شرط عقل و حس و وظيفهشنانى و و وطنيرستى


 حوانث اخير بهعهلهُ تعويق افتاده است اقنام نمايد و اوضا جاثُى نرسانندكه دولت مجبور بدتصميمى بشودكه شايد برخالفتو قعات و انتظارات باشد .

بدنبال انتشار ييان ذامه و اعا(ميه دولته روزنا

 ناشى از نبوسن مجازات خاتنين و فقدلان محا كم مالاحيتدار بود كه بتوانند جرانتم خائنين را تشخيص و به محا كمه جلب نمايند .

روزنامه كو كب بهجاى روزنامه ستاره ايران منتشر مىشد پشس
 انتقاد ملايمى از روش دولت و عدم توجه به مجازات خائنين نموده است
يس الز انتشار ييانيه دولت كميته مجازات بدمرحورم ميرزاعلى اكبر ارداقى مأموريت داد كه نامه جوابيئ ييانيه دولت را نـا تهيه نمايد اينك نامه جوابيئ كه بر رد اعلاميه دولت منتشر گرديد ذين ذيلا درع

مىشود :

پاسخ كميته بهاعلاميه دولت

 جه احوالى پيبلا كرد...




 مجازات را تصديق نخواهند كرد؟ آيا با وصف اين احون احوال خيال خواهند نمود كذ كانميثه مجازات را برای اغراض اغ شخمى تشكيل داده است؟ نه ... بعد از اثبات وجود ولزوم برقرارى كميته، عطفَ توجه بهدولت
 از كميته مبازات استت؟ ثه... خيال خلمت غير از خلست كرن است است اكر اكر بدانيل حوانث عالم با اين تغييرات مهمی كذ هنزاران دنيانشان مىدهمد از يكّ مسوّوليت بسيار شديدى پشتشان لرزيده بهتر

ازاين كار خواهيد كرد . اكر قدرى تأمل كنيد مىفهميد كه تعقيب





 را بهحكومت تهران منصوب نمائيد ...
 آرزومند يك دولتى است كه بهجان و دل حافظ شرف و نگاهبان تاج و تخت ايران بانشل. حنانچه غير ازاين بودى گويا مـجازات فـخر الملك را بر منتخب| للوله مقدم مىداشت
در پايان مقال يكنظر تحقير ولهجئ تند، مدير نوبهار را يه واسطه مندرجات مغرضانه او سرزنش كرده مى كُويّيم : همان مقصود و منظور خصوصى كه شما را وادار بهاين اعتراضات كرده است ديگر
 مجازات با. آن نيت پاك و مهحبت مخصوصىى ككه نسبت بدتمام هموطنان

 كافى دانسته و اميلوار است بعد از اين حقايق احوال را بهتر ازاين استنباط كند .
مهر و امضاى كميته مبجازات

شايعاتى كه درباره قتل منتخبالدوله رواج داشت
دربارءٌ قتل منتخبالدوله شايعات زيادى در آن زمان رواج

 شخصى يود و بالاخره همين عمل مور موج مجازات كرديد و عوامل دولتى را تشويق و تصريك نمود كه در
 تنها قتل منتخبالنوله







 مجازات از بن ريشهكن كرديد, و ررونده آن با قتل منتخبالدوله بسته شد .

## سوابق خخلمت و شرح حال منتخباللوله

منتخبالدوله عالاوه از تخصص در امور مالى به مالـي

 منحرف نشدتا بتوان نسبت بهاعمال او او ايراد و يا ا انتقادى كرد كارد




 اعضاى آن صادر كرديد .
زوزى از وزارت داخله (كشور) خبر رسيد كه طبق يسشنهان
 بهتهران منتقل و برياست اداره تأمينات مر كز منصو زودتر و با اختيارات وسيمى كه بهوى تفويض كرديد در در مقام كشف كميته برآيد . قبل از اينكه عبداللهخان بهرامى موفق بستگيرى و كشف ركميته
 تروريستهاى كميته و تحت نظر ابوالفتعزاده اون اوامر كميته را الجرا مىنمودند دستگير و زندانى كرد. ابوالفتي الفتعزاده بمنظور جلب توجه



 بى كناه بود جلو ويرى بعمل آورد . پس از دستكيرى افراد فوقالذكر و مقارن روى كار آملن

عبدالللخان بهرامى كميته مجازات به حاجيبابا اردييلى مأموريت داد
 و جواب آن را دريافت نمايدي .


ياد مي كند :
 كه بايد بهعبدالهـانان بهرامیى برساند او را را آكاه ساخته گفتم پا در اداره تأمينات به آقاى بهرامى تسليم نموده پس از اين اينكه از مضمون



 "حامل پااكت ازا طرف كميته مجازات مأمور ارسال ييغامى استه" و ييغام اين بود :
ا... كميته مجازات مىتوانست مانند سردار رشيده، نگنارد شما بهنگام مراجهت از رشت از پل منجيل عبور كنيد ، ولى


جوان فاضل ايرانى آلوده كند...^^



 بروم و جواب كميته مجازات را دريافت دارم" و فردا مقا مقارن ظهر
 حاجبابا اردييلى داده بود تسليم ارداقى نمود .






(... ارسال حنين مكتوبى از طرف رئيس تأمينات بكميته مجازاتات ونات

كه متهم بهجنايتكارى است دور از حز شما بلست اشخامى رسيده است كه نسبت بهتو ، المينتر از



 را آكاهسازيم كه با دستكيرى افرامى بنام كميتهمجازات وات و بنلاين
 كه روزى يك ليره استرلينكك، هزينه تعيش خانمهاينى ... يشتر تأمين كردد....
ميرزاعلىاكبر ارداقى در يادداشت هاى خلى خود از اقلام يبياكانه فوق


 ييغام كميته مجازات شرحى بدين مضمون آون نوشت :

 - كميته مجازات جواب



زمانى معلوم خواهد شد كه اينان بیى گناه بوده و هيجچگونه انتسابيى با

 جنين مىددانم كه قدغن فرمائيد اين اشخاص يبيگناه را فورى مستخلص سازند.... عبدالهخان بهرامى بوصول نامه كميته مجازات ستگير شد را آزاد و بدين ترتيب كميته مجازات موفق مول میشود دو تن از افراد
 الز زندان آزاد سازد .

تعريكات شعاعالسلطنه

ميرزا على اكبر ارداقى در يادداشتهامى خود مىنويسد :
 انتليسها براى مترلزل كرىن ار كان سلطنت و منصب مقام
 فرزندان لايق تظفرالدين شاه بود كه قرار بود وليعهن ايران شون ولى محمدلعلى ميرزا از ناسيه روسها شعاعالسلطنه براى منظور خودن تروريستهانى رئى در اختيار داشت كه

 و مودت داشت اغلب تصور ميكردند كه عمليات كميته مبازات ات الي ناحيه شعاعالسلطنه هدايت وراهنمائى مىشود درحاليكه كميته مذكور

 از اعضاى كميته مجازات بستكى دارد كمال الوزاره ان بوده كه بعدا قاتهام همكارى با كميته مجازات ستكير و سيس آزاد شُلد ، وى نزد قوام السلطنه رفته و براى خمى ويته مجازات ات از پيش
 كميته مهازات نجات دات دهم و قوامالسلطنه در یاسنخ كفته بود كه من نظير... بايران خيانتى نكردهام كه مستوجب مجازات مركك بوده و

براى اين منظور مجبور بدانن رشوه باشم ارداقى در دنباله نظرات خود چچنين ميگويد : ".... اشخاص ديگرى نيز تظاهر به همكارى با كميته مجازات


 وانمود كرده بود كه جلسات كار كميته در اين محل تشان تشكيل و و وى به بكليه اسرار آن وقوف كامل دارد وحال اينكه حنين نبود..." مرحوم مستشارالدوله صارين وادق وزيسر وقت عدليه براى نگارنده حنين نقل مى كرد:

 ميرزاكاظم خان سميعى و سيدحبيبباللهو شيخ على دادكر، مهنبالسلطان و يكى انـ پسرهانى كامرانميرزا درعدليه از كار بر كنار شوند... منتخبالدوله هم قبل از اينكه بدقتل برسد نامهانى بام
 بود و يس از وصول اين نامه به يكى از رفق رفقاى خود كُفته بود كه من
 كميته بمنظور انهدام خائنين تشكيل شده است لذا الـا اطمينان دارم كه تهلديدات منكور از ناحيه همكاران ادارى من من بوده و كميته مجازات در ارسال اين نامه دخالتى ندارد ...



 دار و هرج و مرج اشخاص ديگرى از آب كل آلود ماهى كرفته: و

غرض خوشان را بنام كميته مجازات دربارهُ تو اعمال نمايند ولى

 و روى غرض شخصى، بقتل رسيد... در آن زمان ضمن اين كه كميته مجازات ست برات باقدامات
 اختيار داشت كه جيرهخوار او او بودند و بهريك از آنان مانماهيانه هيجنده
 نصرتالدوله الز تعرض و دخالت مأمورين دولت مصون بوده و كمتر كسى مىتوانست مزاحم آنان بشود...."


 كايبنه صمحامالسلطنه، از جما جمله آنان بودم يس از اين كه كميته مجازات كثئف و اعضات آن آن سستگير شدند



 كميته مجازات را مستخلص و كانون خطر مجندى را عليه شاه مجهز سازد
ان جمله كلـانى كد باتهام همكارى باكميته مجازات سستكير و
 كه از نظر دولت كنامى مرتكب نشده بود الـي ر... نصرتالدو الدوله در خفا با وستد اهل رئيس نظميه وقت مربو و بستيارى او يكى از صاحب منصبان نظميه بنام مازور استوار بقتل

14 / اسراد كاديشل كمتغ مبهالات

وسيل ...
در آن زمان شايع بود كه ابوالفتعزاده رئيس قسمت اجرائيه



 مى كند كه مشيرالدوله بهقتل برسد ولى ساير اعضاء با يميشنهاد غير مaقول او موافقت نمى كننده ...

 او مشكوك كرديد بصورت معقول و زامحسوسى او او را كنار كذار وارده
 او در حينبازجونى سرانیا جانبدارى از مقامات ارتجاعىى نداشت... .. مى كويند شعاع السلطنه عموى احمدشاه غير: مستقيم باكميته ارتباط داشت و مى خواست ازاين مجرا نظرات و اغراض اغراض سياسى خون را بمرحله اجرا در آورده وار كان سلطنت احملشاه را مترا متزلزل نموده


 كردده كه قطعا منظور ابوالفتحزاده كسى جز شعاعالسلطنه نبودد است
ارسلان خلعتبـرى نـواداده مرحـوم سيهسالار تنكابنــى با


 اينكه اوضاع نابسامان آن زمان بهتر روشن شود قستى از سوابق و
فطاليتهاى او را ذيلا نقل مى كنيه:

دختر وثوقاللوله را به عقد نكالح خود در آورده بود ولى ازي ازمخالفين



 كه فوجى از قزاقها را وادار به طغيان و شورش ور ور كند و و از از اين راه



 كجور را وادار كرد كه بدتنكابن هجوم برده برد قوانى ساعدالىالدوله را تارومار نمودند .
 فرصت مناسبى شد كه روباز با وثوقالدوله و كبجوريها ست و ينجهي نرم كند در اين اثنا ميرزا كوجلكخان در جنكالهاى مازنلدران علمطنيان







 رياست آن با يكى از افسران روس بنام سرثيب پورباه بود وپس از

اينكه معلوم شد مييزا كوجك

 را نيز ستگير سازد ولى ساعدالنـوله ازتنكابن وازطريق دريا بروسيه فرار ومجلدرآ ازبادكويه بهآذربايجان مرالجعت تمود .



آنجا زندكى ميكرد .







 با وثوقالدوله ارتباط داشت جريان امر را بـ به اطالاع رئيس دور دولت رسانيد وثوقاللدوله به اردوى قزاق سستور داد پارك سيهسا والار را با



 را به اروبا تبعيد نهود .

 سبهسالار بلستور سيد ضيانء توقيفَ شله بود لذا او را را به بغدان كه در در


 ماه بعد كايينهُ سيد ضياءالدين سقوط كرد و قوامرامالسلطنه زمام امور را در سست گرفت و سردار سبه وزير جنگك شدن
 مسلح نموده و تا حوالى مرزانآباد (حالوس) آمدند آند ولى سيهسالار




 كرد قواى خود را از احساناله خ'ن جدا كرد ورد و شبانه مرزانآباد را تخليه نموده و عقب نشينى نمود
 باقواى كجورىها به احساناللهخان حمله برده او او را وادار بر به عقب




 با حقوق ناجيزى امرار معاش میى مرد



 مرحوم محمد وليخان سپهسالار از جمله كسانى بود كه يكى

دوبار اسمش در كميته مجازات مطرع و جزء كسانى قلمداد شدكه او را ترور نمايند
 معهذا روزى حند تن تروريست يبكى ازيلى از دهات مقر سيهسالار بنـانـام




 اعتراف مى كنندكه از طرفك كميته مجازات مأمورقتل سيهسالاريوبودهاند سيهسالار از آنان دلجوئى نموده بهريك سيصد تونيان آذان را روانه تهران مى كند و بدين ترتيب جريان قتل سيهسالار مسكوت مىماند .



 بشاه اصرار ميكردم كه كامران ميرزا
 كار ميكزد و قرار بود براى عقد قراردان الى
 از مردم خراسان افزوده شد و اهالـا

 خراسان بشود و او تن باين كار نداد تا اينكه من از از وزارت ارت دار داخله
 مأمور خراسان شد...")

تهريكات ثشمالدالسلhنه / 19
".... احملشاه كراراً بمن ميگفت، شما ميل داريد با استخلاص
 بست وزارت داخله ميباشند از ميان برداريد و ويا كميته جديدي اين منظور تشكيل دهيد و من در پاسخ بشاه مى كُفتم :





 تشكيلات اوليه كميته مجازات قتل رسيدند واجب القتل بودند ولى كميته مجازات صات الاحيت انجام اين كار را بنداشت كه اشخاصى روا وا باتهام خيانت، جاسوسى، و و وطنفروشى غياباً محكوم نموده و حق دفاع را را ان آنان سلب و در در خفا آنان را غافلگير نموده•بدقتل برساند .
سلطان احملشاه پس از قتل منتخبالد الدوله گَفته بود :
(اكميته مجازات از مسير خود منحرف شده است...")
 منتخبالدوله•مستحق اعدام و قتل نبودند و عمليات اخير كميته باءث تعجب مردم و حيرت دولت گّزديد.


 و شخهـى بنام شاهزاده محمدباقر ميرزا

 جهت نصرتالثور.له هميشهد دو قبضه موزر در اتومبيل خود همراه داش داشت

تا در مواقع خطر †ز خود دفاع كند...." مستشارالنوله صادت در دنباله اظهارات خــودو برابى نگارنله

> اينطور نقل مىكرد
(... كريمدواتگر آدم لغوو غير قابل اعتمادى بود، بهادر|السلطنه هم در ابتداى آشنايُى با كميته مجازات شروع بهاخانـانيها از اين وآن ميكرد كه از جمله از سعدالیوله مبلغ پانصد تومان يكبار هم در معيت ابوالفتحز انه مرحوم مشيرالسوله را ما ماقوات كرده
 واگنار نمائيد و حون اين شون اين اهو اهميت زيادى داشت مشبرالنوله از
قبول آن امتناع كرده بود.")

شورايملى را بعهده داشت در مصاحبه حضورى برايم نقل مى مرى در :
 كوناگَون در تهران و برخى از شهرها از جمله اصفهان تشكانيلش
 نمايند زحمات آنان بهلر نرود و مشروطه از مسير طبيمى خود خارج

يكى از انجمنهـى سرى به نام انجمن غيرت ناميده مىشد كه
 الممالك اعضاى اصلى اين انجمن را تشكيل مىیدامند ...



 اجرا گذارده نشود هميشه زور و استبداد و و قلدرى بر بر قانون و و و مقررات
 وزندانى گرديد ولى پسازتلاش فراوان موفق شلآيْيننامهمحاكماتى

نعريكات شعاعالسلـلنك / 1.1

قزاقخانانه را تنظيه و بمرحله عمل در آورد و بدين ترتيب نظامى در بريگاد مركزى قزاق بوجود آورد ..."


 نشان ذوالفقـار گرديــد ، خاطرات خــــود را درباره مجازات اينطور نقل مى كرد :
(... قبل از تشكيل كميته مجازات ميرزا اسمار اسمعيل خان رئيس
 و سيستان بود) بدبهاى ارزان به انگاليسها فرا فروخت و ازاين طريق


 اين كه وضع خود را مستحكم كنلنخود رابهمتينالسلطنه مديردروزنا ورنامه

 آزاديخواهان را عليه خود جريحمدار و كميته مجازات
 بودند قلمباد كنند."
سرلشكُ ضرابى در دنباله اظهارات خود اينطور نقل مى كرد : (اكميته دفاع ملى موقعى كه بدقم رفته بود كزيمدوواتگر هم يكى از همراهان آن بود .
 ماموزر وينج رأس اسبكريم دواتكر را مأموركرد كه فرمانفرما را

از ميان بردارد .
كريم در تهران براى انجام مأموربت خود مدتى در منزل مير ميرز ابوطالب پـالك (مقابل ضلع شمالمى كاخ فعلى دادكسترى) كــه مرد

آزادهاى بونه مخفى بود بلون اينكه صاحبخانه از از نيت و قصد باطنى او اطالاع داشته باشد و بالاخره فرمانففرما هم از مأموريتى كه بوى دان داده شده اطلاع پيدا كريمدواتكى از تهران فرار ميكند... ... رفقاى كريمدواتگر كه قصد جان فرمان فـرانفرما را كرده بودند



 به رفقاى خود بدهد ... بعدآ كدكريمدواتگر وسيلمُرشيدالسلطان وعبدالحسينساعتساز وريد

 بودند موفق نشد زيرا كميته مجازات ازراه تهديد مانع شدكه بازجوئى و استنطاق ادامه يابد ...") ...متينالسلطنه مدير روزنامه عمر جديد كـي صميمى ميرزا اسمعيل خان رئيس انبار غله بود براى بـى سستگيرى كميته
 را در اين راه از دست داد و خود به سرنوشت ميرزا اسمعيل خان دهار شذ....
(رييعالثانى عسسا قمرى) در اين موقع كايينه برياست مرحوم سبهسالار و عضويت اين اشخاص زمار ام امور رين را در در دست داشت سردار منصور (سیهدار رشتى) وزير پست ور تلكُراف مارمالدوله وزير امور خارجيه سردار كبير برامر سيهسالار تنكابنى ونـير جنكى علاءالملكَ وزير ماليه

حاجيمينالممالك وزير ماليه
ممتازالملكوزير مختار سابق ايران درواشنگگتن - وزيريرفرهنگ. حابج ميرزا احمد خان مشيراعظم فرزند اتابكاعظم - وزير فوايُد عامه
و (...



 كميته مجازات را بخود جلب كرد تا تا جائى كه جان خان خود را را بر سر
 تحريك يكى از عوامل كميته مجازات كنشات







 انتقاداتى كردندو كميته مجازات هرجها
 موفق شدند نظر احمل شاه را نسبت به كميته مجازات كـي كه تا تا آنروز
 دستگيرى آنها را صادر و آنها را درخانه ابوالفتعزانـونه تحت نظر
 لذا زياد دربارءٔ دستكير شدكان و اعضاى كميته. سختكيرى نميشل و

شنيدم سندى بهمهرو امضاي كميته مجازات عليه احمسشاه بدست آورده بودند كه با ارائه آن ذهن احمدنشاه را نسبت به كميته مجازات مشوب و مظنون كرده بودند ...
حسينخان خلخالى پر رير رشيدالسلطان با من سابقه آشنائى و و
 رشيدالسلطان و حسينخانلله و ساير تروريستهاى وراى كميته مجازات تحت تعقيبقرار گرفتداند لذا نظر بنا بسابقه دوستى با رشيدالسلطان


 احتياطى لازم بشود ... ... جعفر راستين پس از تلاش زياد نتوانست رشيد السطان و
 نظميه در تعقيب و جستجوى او ميباشند بخارج شهر فرار و و بالاخره




 از مر كى قطعى رهائى دهم ولى وشيدالسلطان و حسينخانلالله درميلان تويخانه بدار آويخته شدند...")

حتَو نتى همكارى و اختلاف بهادر السلطنه با اعضاى كميته مجازات

محمد زمانخان ملقب به بهادرالسلطنه فرزند عبدالكريم خان انـن متهم بدعضويت كميته مجازات در اعترافات خود در نظميه (شهربانى) اينطور نقل مى كند :
لا"... من ابوالفتعزاده را از تاريخى كه با هم با بهجلو كيرى از سالارالدولهاز طرفد دولت مأمور شديم مىشناسم و از آ آن بهبعد دوستى
 او شناختت و غالب اوقات ما حهار نفر دور هم نشسته و از از اوضاع و و






 است انجام شود هول لازم داريم كفتم تا آن كار حهـ باشد و چه مبلغ لازم باشد؟
 روزى بگويند كه هجار نفرى ييدا شدند و دست و پائى كردند و مملكت را از سقوط نجات دادند

گفتم : خوبست امل مطلب را بگوئيد و براى چه كارى پول
لازم داريد ؟
پس از گنتگوى زياد از تهيه پـسول تحاشى كرده گفتم اگر
خدمتى از دستم بر آيد انجام مىدهم مدتى ازي اين مقوله كنشت ومن به كار خود سركَ كَم بودم تا روزیى از قتل ميرزا اسمعيلخان رئيس انبار غله مطلع شدم و از ديغران



 را دربارءٔ كنترل ماليه تهنيد كردهمام و خوشبختانه واقعه قتل ميرزا وان اسمعيل خان شاهد بيدا كرده و وا با خود گَفتم : "قربان دست آن كسانى كه باءث قتل ميرذا اسمعيل خان شلداند...
 شروع بهـ رقصينن نموده و گفت اگر آنهائى كه ميرزا اسمعين خان راكثشتهاند بهفريادتنرسيلد بودندشبنامهمهاىتو آنو اثرخود رانمىكرد.

هم منتشر گرديد و ابوالفتحزاداده و منشىزاداده در مقابل سنُوال من قرار گرفتند و آنها در پاستخ گفتند









ابوالفتعزاده در دنباله اظهارات خون عاون الاوه نمود كه: پِّلز




 بهادرالسلطنه دردنباله اعترافات خود درد دريارهُ جگونتكىممكارى
 (..." بدانيه كه آيا بهادرالسلطنه در اين كار مقنسى كه شروع كردنايم با ما همكارى خواهد كر كر يا يا خير؟؟
 بودهام كه تمام هستى خود را نرا درقبال قول خود از از دست دادهام و و



 كسى يافت شود نفر دوم من خوارو اهم بود.






 بكناريم و از هيحچكس توقع مساعدت مالى نداشته باشيم مكر از دوستانى كه آنها وطنیــرست مــىنباشنلو به ميل و رضاى خــونود به
1.A / اسراد تاديهل كميته مبازات

ابوالفتحزانه. و يارانش گَفتند: ها هم همين منظور را داريم




را ابراز داشته كَفت:
م ...







 و قامر به تتحقيت كافي نيستم لذا نمىتوانم به مجازات ات اشخاص رأىى
".....
ميرزا على الكبر ارداقى بایرخاش خططاب بهبياسر السلطنهمى گو يد:
 میخواهيب سر همد كارها مداخله كنيل و ما هم طبق رأى و نظريه شما عمل كنيي؟


 آنوقت اسامى اين الشتخاص از طرف مؤسسبن كميته مسمجازات

زكــر شـد "(اسيهسالار تنكابنى، ظلالسلطان، كامران مبرزا، فرمانفمـا،


جسر فــرمانفرما، قــاتممقامزالملك رفيــيـ، ، مجلالسلطلنه، منشورالملك،



 ابدآ حاضر نيست كـه ستورات كميته مجازات را بـمر حله عمـلـ كنارد.
درآن جلسه دربارءُ نحوهُ تحصيل درآمد و تهيد اسلحه و و



 من از كميته مبجازات استعفا مىدهم و قسم ياد مى ركنم تا مادامهى كه از رويه وطنجيرستى منحرف نشدهايد اسرار شما را را فاش نكا نكتم ومطلبى به زبان نياورم و از هر كمكى مضايقه نكنم و از خارج شما را الممراهى نمايه....
... شب ديگر در منزل منشىزاده، قبل از اينكه ميرزا علىاكير


 عدادالكتاب) هميشه اطالاعات خود را با با هم مبادله خواهيم كرد و در خفا با مه مربوط خواهي اهيم بود."



 ضرورى از كمكَ مضايقه نكنم.
. .1. / اسراد ثادينمى كيته. مجاذات


 الوزاره به قرض كرفتهايم.

 مجازات ستگگير خواهند ساخت طى ذامها
 بيائيد ولو اينكه پاى پياده خودتان را به من برسانيد و مرا ملاقات كنيد.
مقصودماينبود كه منشىزاده و ابوالفتحزاده، تروريستها را





 به ضحت باشد زيرا اگر ما را دا دستگير كنند انقالاب خوا اهد شد شد و شما اطمينان داشته باشيدكهجرأتخنيناقداقيمى رادولت ونظميه ندارند. روز ديگر با نصيرالسلطنه بودم كهشنيدم ابوالفتعز رانهـ را را در شميران و ساير اعضاى كميته را در شهر دستگير كرنداند و و و من بهاتفاق نصير السلطنه به خانه وثوقالنـا مناكرات لازم از آنجا خارج شديه و و ونير نصيرالسلطنه به من گفت: آن شب را در خانه او يتوته كنم ولى انى من دعوت او او را نپّنيرفتم و. گفتم:
 هستند. با درشكه وثوقالدوله در سعدآباد شميران پياده شله بهطرف

جكونعى معكادى و الحتلاف بهاديالسلطنه... / 111

خانه خود رفتت، همين كه خواستتم وارد منزل شوم با مأمورين نظميه كه منتظر من بودند مواجه شدم. پس از تجسسهایغ لازم در منــزل، آنشب مرا در كميسارياى شميران نگاه داشتند و فردا (دوشنبه) به


اعتر افات شفايع

اعترافات ميرزا عبدالحسينخان شفائى فرزند عبدالكريمخان شفاءالملك يكى ديگر از عوامل مؤثر كميته مجازات كه مـرنـر بـرسه سياسى را به اتمام رسانيده بود.

مجازات در مورد قتل اشخاص نقل مىشد، بى اطالاعم زيرا برخـى








 عمادالكتاب از من پِسيد: (پچه كسانىدر عدليه عليه شما بهضديت
 سابق، شيخ على اصغر كر كانى، شريفالعلماء كه همه را بناحقمحكوم كرماندند..."
شفانٌى در اعترافات خود مى گويل: "دليل اينكه من با كميتـه

همراه نبودهام و از كم و كيف كار آنان اطلاعى نداشتهام اينكه روزى ونى

 اعضاى كميته لااقل ذو هزار نفر هستند و و اينطور اعتقاد دار داشتم كهاين
 وقتى اين بدكوئىها را الز وثوقالدينى


 (بدين لحاظ كاملا متوحى بودم كه مبادا كميته عليه او كارى كارى








 مرتكب كرديله است.،
ولى بعداً پِس از تفتيشات و تحقيقاتى كه دربارهُ كميته مجازازات




 سرنوشت كريم دواتكر دهار خواهند شد و بهمين جهت كمتر كسى

118 / السراد لالهـه معيته مبازات

جرأت طرفيت و مقابله يا كميته مذكور را داشت. يكى از كسانى كه با كميتهمربوط يود و من او راميشناختم

 مجازات بميان آمد احساناللهخان ارتباط خود را با با كميته اعلام و كفت عامل اصلى قتل ميرزامحسن مجاهن برادر صدر الملماء ما بوديما
 داخله نمى آئيم و هرمطلب يا ييغامى داشتيم وسيله ميرزا عبدالصسين

 داشت من وسيله ميرزا علىا كبر ارداقى يا عماّالكتياب تقاضاى او را

انجام مىيدادم و جواب را به او میرسانيدم.

 خانلله بمنزل من آمله اظه'ر ناراحتى و نگرانى

 كشتهانل و از اين طريق خواسته بود يكنوع خودنمانئى كرده باشن .
 سلمانى مهنى خأن شديم و او ملتى در جستوى مغازه با خخوامرزاده

 كه من جه كردهام و مهبيخان مرتباً تكنذيب مىی ورىد. ...
 1. ميـذا على زنجانى يكى ازا تروريستهاى كميته مهازات بــود الست.

امترايت شیم / 110
تعلق داشت منتقل كرديد
 شما طبق سستور كميته مجازات ميرزا محسن را را كشتيد؟ وى در پیانـي كُفت ما ميرزا محصن را رأساً به قتل رسانيديم و جريان ريان را را وسيلمُميرزا علىاكبر ارداقى و عمادالكتاب به اطلاع كميته رسانيديم و آنها در مورد قتل او اعا(ميهاى منتشر ساخته و مسئوليت قتل او را به خــــو نسبت دادند...

متهمين را شنيدم در صدد تحقيق برآمدم كه آيا بر كد و آ آلت جرمى آمى


 منتشر سازم و موجبات استخخلاص دوستان خون انود را فراهم اهم آورم وبهمين
 است و آيا در مورد اعضاى كميته اطال(عاتى دارد؟؟

 در وزارت ماليه مصدر كارهانى حسان بوان بود.






 بدى اتخاذ نكردهام و اكر من داراى اخلاقى دور از وجدان وران وانصاف بودم لااقل در حق كسانى كه هثت ماه حقو قم را قطع كردهاند اقدام






 وكيلالملك در قتل ميرزا اسمعيلخان دخالت و مشار كت داشت...." كمالالوزاره در اعترافات خود مى
 بقدرى مرا متوحش كردهبود كه از بدو دستگيرى جرأت نــنداشتم اطالاعـات خود را در دستــرس مستنطق قــرار دمم و حقـايق را را
 شدهاند و براى من خطرى وجود ندارد مطالب خود را بدين شرح تقرير مىنمايم :
 خان پيشخلمت محتشمهالسلطنه كه طرف اعتمان ايشان بود از از روى
 باشم بهتر و مصلحت اين است كه با منشى اسزاده طرح دور دوستى ربخته و و مراوده بيشتر داشته باشم و در لفافه بمن مى وفهمانيد كك منشىيزاده كم و بيش, با كميته مجازات ارتبا



 بيشتر داشته باشه، براى اين منظور، باب دوستى را با وى باز كردم

و محبت اورا بخصو جبب نمودم.
("... مقارن ايامى كه منتخبالدوله را كشته بودند، روزىبخانه منشىزاده رفتم و چون مرا بيش از حـ معمول متوحش ديد كفت من هميشُه مراقب شما هستم و با اينكه عضو كميته مبجازات نيستر ولى با يكى از دوستان واقعى و صميمى من كه عضو كميتهمىباشد ارتباط دارم و در حقيقت مخخبر او هستم، منششىزاده سیس به شرف و وجلان مرا سو كندواد كه اين مطالب و اسرار را نـز دن كسى فاش نسازم و اضافهكرد كه من هم وسبله همان شخص كه در كميته عضويت دارد
 تنكر میداد كه اگگ اين مطالب را بكسى باز كو كنم جانم در خطـ حتمى خواهد بود و كاه مرا ملامت و سرزنث مى مرى كه هیرا در درحين عبور از خيابان با خود زاندارم میهرم.... خوب بخاطر دارم كه او روز قبل از قتل منتخبالدوله ،
 و وتحشت حندروز است كه از خانه بيرون نرفتهام و با كسى مراوده ندانشتهام بمن كفت: خوبست شرحى بكميته مجازات نوشات نرشته و مبلغى
 موجودى خود را كه يكصدتومان بود در الختيار منشىيزاده كناردم و شرحى نيز بكميته نوشته باو دانم و او طورى تظاهر مسـى اضطراب نشان مىداد كه جواب كميته مبطازات دربارةٌ تو حه خواهد

بوقك
 كه شمارة: آن YV است بكميته خواهد رسانيد و جواب آن را بمن را خواهد داد ولى اتز من قولكرفت كه در اينمورد باككسى صحبتى نكنم. جند روز يصد جواب كميته مجازات را بمن ارانٌ نمود و يكصد تو عان پولى را كه برای كميته فرستاده بود بمن مسترد داشت. لـر اين نامه جوابيه نوشته شده بود كه با وساطت كميته مبجازات از تقصيرات




 باتفاق شجاعلشكر ببازار رفتتد و حند قبضه اسلحهك كمرى خريدارى

نمودنفل...
ود


 با كميته مجازات شنيلدام قصل جان او را را دارند، اكر آر قوامالسلطنه ينجهزار تومان بكميته مجازات اهداء كند مىتوانيه او را از از خطر

حتمىالوقوع نجات دهيم.




 نام او را فاش كنم حتماً كشته خواه اهم شد. من هم بخاطر دوستى با قواما السلطنه وبراى اينكه اورا اورا ازخطر

 كه نام كوينده اين خبر را را از مننيرسند و بايشان فـرار فهماثيدم كه اين

قوامالسلطنه ضمن اظهار تشكر كفت: من بشما اعتماد كــامـلم دارم و اينمسئله را به احدى باز كو نخواهم كردولى شما هم بهييغام

امتراسكا شیلم / 119


 كه مستوجب مجازات و ريرداخت وجه باشم.
 بافشارى كرد كه من مجدرآآ قوامالسلطنه را ملاقات كنم و باو بكويم
 سه هزار تومان تقليل داد.
 جوابهاى اوليه را بمن داد و كفت، بحث به سر ميزان وجه نيست، جواب همان است كه دادهام.

دستگيرى اعضاى اصلى كميته مجازات و شروع بازجوئى از آنان

روز يكشنبه Y شوال § هنگاميكه عمادالكتاب و ارداقى
 تأمينات منتقل ميشوندو ونيس از آنجار آنجا آنان را باطاق وستداه

 باطاق شهاره و پسان تفتيش لباس و تحويل اشياء غيرضرورى آنها را تــوقيف مينمايد.
ابوالفتعزاده و منشىزاده و مشكوةالممالك را نيز انر از طرف ديگر دستكير و در نظميه توقيف و مورد بازجوئى قرار ور ميدهندند.
 مججازات دقت ميشد لذا كمتر ممكن يود از از داخل زان زندان با خارج


 با همه مراقبتمائيكه از ناحيه مأمورين مذكور ميشد ميرزا علىاكبر ارداقى موفق ميشود از زندان شر انر بهخانواده خود نوشته و از احوال همكاران خورد جوريا شود

ستيرى اعنهاى املم كميته مبازاه... /
 (... با حستگيرى اعضاى كميته، كليه اعضانى تأمينات، ازتر أرس
 احسانالله خان مم تاكنون مخفىى شـه

 فردا يا پسفردا مورد ترور قرار كيردهن
 خود اطالعى بدست آورد و هم روحيه آنان ران را تقويت نمايد، يساز

ورود صاحب منصب كشيك، خطاب بوى مويكيكويد : راه



 ميشنود كه اوهم .بتوقيف طولانى خــون ارد اعتراض انـ نموده و مطالب ارداقى را تصديق ميكند و بدينطريق ارداقى اطالڭع حاصل ميكند.
 در كوشه غربى حياط زندان اطاقى بود كه درآن آن دوميز قرار داشت كه بالاى اطاقيشت يكى از آنها وستداهل رئيس وقتنظم
 رئيس نظميه را ترجمه ميكردن

 بازجوئى مينمايند: زمان خانهترجم: آقاىیئيسنظميه از شما میميرسندقتللهائيكه در خلال خجند ماهه اخير در ثايتخت وسيله كميته مجازات صورت -

كرفته به تحريك كمالالوزاره و عمادالكتاب بوده و ششمامر كمو بيشاز عمليات كميته مستحضر بودهايمّ هر كونه اطلاعهى در ايـنـ خصوص داريد ييان كنيد! ارداقى- مراين باب نظميه اشتباه كرده و هرا بــبونجهت ستگگير نموده است؟
زمانخانــ آيا نميدانيد براىيهه شما را توقيف نمودهاند؟
ارداقىـ خير.
زمانخانـ باتهام همكارى و شركت در درعمليات كميتممجازات و قتلهانيكه دراين اواخر صورت كرفته است. يساز ختم سُوالات فوت، روز ديگر صفا مستنطق نظميهقبلاز اينكه استنطاق خود را آغاز كند بنابه سابقه آشنائى قبلى كدباميريرزا

 بازجوئى كنم و بهمينجهت ساير اعضاىینظميه بمن تـأسى نموده قراراست سر كار خود حاضرشوند.."
صفا در دنباله اظهارات خرد مريخويد: پمن قبلا در اينباره


 بيشْآمه رااستقبال كنيم ويسازيُّك سلسله مبجادلاتقلبيو وجدانى، بالاخره راهدوم را التخابكردنه وا امروز حاضرشدهام كه ازمتهمين كميتهمجازات استنطاق كنم.."ها ارداقى درياسن الظهازات صفات مات ميكويد: "نظار بسابقه دوستى
 را به جان خريدهايد كه من آن را را به رأىالمين مىيينم..") صفا ميكويد: پآقاى ارداقى، شما آثتبانم ميكنيد زيريرا آقدامات احتياطَى لازم از هرحيث بمملآمله و بهفرضاينكه همه و ياتنى جنداز


متهمين كميتهمبازات مستخلص شونل ديبً قانر نتخواهند بــون إقدامات كنشته خود را دنبال كننـ و مهمتر اينكه مردم و نظميه به نيات باطنى آنان چییرده و پرده از اعمال آنان برداشته شده و
 روز ديگُ لرضمن استنطاقى كه در مورد ثتل ميرزا محسن مجتهل از متهمين بعمل آمد ارداققى لايحهُ دفاعيهاى را كه قبالاتهيه كرده بوح به صفا مستنطت ميلهد و در اين اثنا! وستداهل ردُيس وقت

 يس از ورود منشىغادهه، و ستد|هل وسيله زم'نخان مترجم نظميه بلو آ از ارداقىسرمورد قتل ميرزا محصن متحتهل سؤال ميكنل وارداقى با مهارت ظريفانهاى ميگو يل منمطالب خود رابعداً عرض و بدين ترتيب سعى ميكند اظهارات خود را با مطالبى كه منشىزاده

خو اهد كفت تطبيت دهد كه تناقضي در كفتهها به هصشم نخْورد. وستلاهل خخطاب به منشىیاده سئوال فوق را تحصديف ميكند و

منشّىزایه سر جواب ميكويد :
(..." روزىازرداقى را در ايوانخانه|م ملاقات كردمو او كفت حندنفر از
 امروز و فردا اين كار انجام خوراهد شد
 ضمن تصديق قسمتى از بيانات منشىزاسه ميگوين: پ... قطع نظر از اينكه قتل ميرزا بدون اطلاع و موافقت كميته مجازات مورت كرفته تصور ميرود ، آقاى منشى آزانه در ذكر تّارين مطالب مذكور مرتكب اشتباهى شله باشندو آناينستكه موقعىمنآقاى منشىزاده رادرايوان
 وسيله احصاناللهـخان و حسين-خانلله كنشته شله بود و ايشان تصور

كردداند كه از قتلى كه دو سه روز ديگر صورت خوامد كرفت من ايشانرا آكاه ساختهام

 حافظه و ترلزل حواس است كه طى چیند روزه اخير در زندان بمن ست داده است .
لايحه ففاعيه على|اكبر ارداقى

آقاى وستداهل رئيسنظميه، من خيال كردم توضيحياتمعبسوط
 مجهرلى در شبهات متصوره باقى نخواهي مد ماند ولى تلى تجديد استنطاق مورخ سץ ذيحبه خلاف تصور مرا آشكار، و لازم مىيدانم درتكميل استنطاق خود، توضيحات كاملترى به دوسيه (يرونده) خود علاوه كتم.






 و خيالات باطنى من است باشد. خــاهة هفتورت توضيـهات من در لايهه دفاغيه قبلى اين است كه:
1- ا- من عتايد تروريستى ندارم.
居 اهلاع امر كمّم نواتكر و كثف اينكه اكر آقاعان ييرو اغراض

شخصى و يا, درصلد خيانت به ملك هستند جلو كيرى كند. سـ قتلهائى كه صورت كرفته بمون اطلاع و موافقت من بوده

است.
و از قرار معلوم قسمت سوم ادعاى من بهثبوت رسيده و آنحّه








 آشنائى با آنها را نداشتهام ترجيح مىداوانم و نمىتوانوانستم هرجـهـ مى كويند قانع شده بالتأمل باور كنـن.

 آقايان نمىكمدم لااقل ممكن نبود به اعبيام او رأى أى بدهم و و اينمطالب





 و يكنفر مفترى حقيقت كثى بوده است كه اين بيحيارمهها را را مجبــور
 كرد كه از نظميه خارج شله و كاملا بدانم نر قضيه قتل ميرزا السمعيل


خان رئيس انبار غله، پِاى كمال الوزاره و يــا يك ششخص صلطادار ديگرى در ميان نبوده است. با اين استدلالات مبرهن كد كمان مى كيكنم مانند آفتاب روشن

 جاى شبهر باقى تمانه باشد يعنى وقتى من به آقا نظل به عدمسابقه وآشنانُى وبواسطه اينكهكريم خروارارخروارخيانتو








 اول و دوم الداى من ثابت می مشود .
 بتحريك من صورت كرفته است:
 مهجازات بود و فوقالع'ده براى مملكت مفيد مىيبالشد همين اقدام بون و هون اين عمل از ناحيهُ كميته مجازات ات نبوهه و آقايان هم صريحاً


 مرا مهكوم نمايد. يعنى يكنفر كسى كه وظيفهاش تنوير افكارعمومى و ترويج

دين مبين اسلام و بيزارى از نفوذ اجانب است برعكس، مسلمينرا


 و بالاخره هزاران اعمال و افعال شرمآور ديگر انجامدان و و لذا مجازات او مستوجب ملامت نبوده و بلكه دستى كد كانلوله بسينه
 ننگآميز را ازميان ملت ايران براندانداخته است. آقاى وستد|هل، اعدام ميرزا محسن علاوه از اينكه از از منافع

 رسانيله و بالاخره آيتالله شدهو اينشخص، سارق رتبهٔ اجتهاد و مقام مقبس رووحانيت بوده است. مسيو وستداهل، اين آدم موافق امر صريح بزر كان دين دين وآئين ما (منخرج عنزيه فنمههنر )" مهنورالدم الدمودو كثشنله|ورا نمىتوتوان بنام قاتل محكوم به اعدام اعن نمود.

 ميل و رضاى خاطر او باشد.



 بود و جون طبيعت با يك دقت عميقانه حقايق امور را روزى در درتارين ثبت خواهد كزد من نميتوانم برخلاف حقيقت، امرى را را كه مربوط بديگران است بخود نسبت بدهم و حق ديگـران را غير منصفـانه تصاحب كنم.

مثلا من هيه نمىدانم حصينخانلله اين اتتخابمناسب را فقط
 (احساناللهخان) مرتكباين قتل شدهباشد و اكر در حسينخان الله در


 من داخل كميته مجازات بودهام يا خير و اگر اين من مطالب من در اين


 وطنفروش'ن ايران را الز بن كنده وايران را الزاين ننك و و سرشكستگى


 كسى تصميم قطعى ترفته ميشد من اظهار مخالفت ميكرد اعدام او شر كت نكرده باشه زيرا اين وظيفه و و تكليف طبقه ديغريكريست



 خيال دارم پس از استخلاص از ز زندان، بشما امتحاناتى بيدهم تا با بدانيد
 ولى قبل از اينكه ايران را ترك كا كنيد ميل دارم تمام كفتار مرا حار احيقت
 بگوش شما نرسيبه كه عكس آن را اگگ از آن سه نفر ديگر شنيده باشيد بدانيد از سه شق خارج نبونه است. براي است استفاده از شرف منر من، يا كنب محض و يا مطالبى إست كه در موافقت صورت خود مهجبوز
-

باظهار آن بودهاند در اينجا لازم است دفاع از حقوت دق ديگران
 و فشار منگنه مستنطق از روى آنها برداشته شود مستحق هر گورنه



 مايل بودم كه شما بزبان فارسى آشنائى داشتيد و لطايف نشاط آو آوريكه
 خودتان شخصاً قرائت مى كرديد تا ازمفاهيم معنوى آن حقايق ديگرى را استنباط مى كرديد


 فضيلت و كفايت نظير خود را در تمام وزارتخانهوها كمتر سراغ وان دارم،



 انقالب ايران، بودند كسانى كه در زوايایى پست و گّمنام ، بد حشم داشت وحب جاه و تشويق و بدون توقع اجر
 و تعليقات مادى دست شسته و تنها دلخوشى و و آر آرزوى او او سعادت ملت ملت


 آقاى وستداهل، من از شما دلتنُم كه دست مر الز دامن دولت

لايعه دلاعيه علمابجر اددالمى / $1+1$
من كوتاه و نگذاشتهايد مطالب خود را بدولت متبوع خود معروض

 كه جواب ييان زمهٔ دولت را نوشته است باين سختى و مشقت گرفتار و مبتلا بمصائب درد آميزى باشد كه شايد به صديك آن هم مسبوق نباشيد .
من از شما خواهش ميكنم قبل از اينكه اين لايحه را در دوسيه (برونده) من ضبط كنيد درنزديكترين زمانى بمقامهيئتوزراتقديم

و از طرف من بدنولت عرض كنيد : خون بدلما كنى بخاطر دشمن؟ جان مرف آئين دوستى نهجنين است

حند روز پس از اينكه ميرزا على| توقيف مىشود هاحب فرزند ذكورى مىشود. كه نامش را خـر انرو مى گذارند .
 بيشاز ماهى

 اكتنفا ميكند تا بتواند بار مسئوليت خانواد

 اعاشه خود و تنها فرزندش رن بنمايند . يكى از دوستان صميمى ميرزا على اكِير اكير ارداقى ، مرحوم سالار


 تومان از مرحوم سالار دريافت كرده بود كه در حين توقيف و تفتيش

بدنى حواله مذكور را نظميه ضبط و بعداً به ميرزا على اكبر ارداقى

 شرط انسانيت و رفاقت را بجاى آورده و و ارداقى را را مادامامالعمر رهين



 از دريافت اين وجه قصد انتفاع شخخصى ندارى لذا هرجه بخرانواهىى كمك مى كنم ...
ارداقىدرموقع بازجوئىتاجائيكه مقدور بوده است تلاش مى مك كنـن


 داشت در زندگى سيياسى دوستانى نظير او باوى همكارى داشتند .

خاطرات حاجىيبابا ارديلى
 على اكبرارداقى مأموريت دادكه مكتوبى راكه حاوى ميبيغام محرمانهانى


 كتبى دربافت نموده به كميته مجازاز ات ميرساند .
 از مجهوعاقارير و اعترافاتيكه همه اعخاى كاي كميته و عاملين اجلي اجرا


 اينك قسمتى از خاطرات او ذيلا نقل ميشوه:

 خط دروازه قزوين ميرفتيم توى يك يك حياط مار ماحب


 نشان داد كه هند ماده آن مربوط بوظايغ و تكاليغ تروريستهاى

آن جماءت بود. من بصاحبخانه گُنتم من نمىتوانم كور كورانه از دستور جماعتى كه آنها را نميشناسم اطاعت كنم و عدها كرده مبادرت بهآنمكشى نمايي، ماحبخانی رانه بمن پيشنهاد كرد پی



شد و گفتم مغرما قصاب هستيم كه كور كورانه آدم بكشيم ؟

 قزاقخانــه است و نامش ابوالفتخزاناده است، دفعـه اورل كه بها بخانه ابوالفتغزاده رفتيه پنجاه تومان پول و يك قبضه اس اسلحه كمرى ويك




 شدم روزى شفائى بمن گَّت: آيا اطالاع دارى كه كميته مجازات تصويب كرده است كهعمليانى

عليه هند تن از صاحبيمنصبان نظميه انجام دهـ





 كثف كنم دينم
 ديگربمنزل ميرزاعلى اكبرارداقىرفتيم وباوى آشناشدم. ارداقى كفت:

كميته تصميم ترفته بود كه اقداماتى عليه چند تن از صا صاحب منصبان نظميه انجامدهد ولى يسازوصول يبيغام شما، انجام اين كار ائى را را بتأخير


 ميرزا علىاكبر خان ارداقى كفت جواب شما را الز كميته ميگيرم






 با مورخالنوله سيهر باتهام همكارى با كميته مجازات ات دستگير شدماند يك نفر بنام احصاناللهخان به كميته منسوب است و و اكر هم المه دستگير شدكان مرخص شدند، احصاناللله خان هم الز بند توقيف خلاص


 هم آزاد كردد.
من هاكت ممهور به مهر كميتهُ مجازات رات را همراه برداشاشته به
 بدرابط كميته بگويم عمليات خود را ديگر دنبال نكار نكنند در غير اين
 بعداً اوضاع واحوال اقتضاءكند همهُ اعضاى كميته مجازات رادستگبر

Ir / اسساد تاديفى كميته مباذات

خوامير كرد.
از فحواي بياذ'ت حاج بابا اردييلى اينطور مستفاد مىشي كه اولا شخص (ع. ه) يكى از از اعضّى مؤثر نظميه بود ثانياً نظميه خود
 مسبوق بود خاصه آنكه بهادرالسلطنه ضمن اينكه از از دور و نز انزديك
 مظان خطر قرار ميگرفتند از جريان امر مطلع مـيسان مان اينكه خطرى متوجه آنان بشود آنان را را برحذر مينساخت كما اينكه حاجآقا رضا رفيع گيلانى اولين كسى بود كه اسمش در در ليست سياه كميته قرار گرفته بود و بهادرا رالسلطنه او را را از خطر حتمى الوقوع رهائى بخشيد .
 عبدالحسين شفانىى به ميرزا على| اعبرخان ارداقى رسا وسانيدم و مدرك
 اين ثاكت را به (ع ه) برسانيد و من هم اين رسالت دوم را نيز |نجام دادم
همانشب پسازانجام مأموريت ثانوى باتفاق ميرزا عبدالحسين


 خاموش كرديد يعنى اگر اين پيغامها فيمايين كميته و آقاى (ع ع ه هـ
 بهشدت عمل شهربانى وستگيرى همه اعضاى كميته مجازات مى مشد...

حاج بابا اردييلى در مورد ترور سردار رشيد اينطور بيان ميكند "آنروزها قصد داشتم باستقبال سردار رشيد بروم اين موضوع

خكلرات هاء بابا اردبيمى / ITV



 وى داريد اين وظيفه را انجام دهي انيد و جون سخاوتمندى است ار اكر كميته احتياج به كماك مالى داشته باشد ميتوان از همراهی او او بهرهمند شد . من از ميرزا على اكبر پرسيلم كميته همهجا اعلام كرده است
 جچگونه توقع كملك از كسى داريد كه در مظان كميته قرار دارد




 سردار رشيد را در زنجان بقتل رسانيدند..."

ميرزا على زنجانى يكى ديغى از تروريستهانى كميتهمّمجازات
 (ا... من در زمان محمل عليشاه كه دستم تير خوردده بود ماهانانه




 آدمى است؟ و من اطلاعات نخود را در اختيار او كنذاردم هند رون رون ديگر باتفاق عمادالكتاب بمنزل شخصى كه بعد معلوم شد نامش سرتيبپ

ابوالفتحزاده استرفتيم و او بمن گفت: مطالبى را كه عمادالكتاب
 كنيدو بعلاوه منزل حاج


 با من در ميان نگّنارده ولى ابوالفتعزاده من و ح'جا بابا را در منز

 وى پاستخ داد: نام جمعيت (كميتهمجازات) است، پس ای از دو دو سه روز
 با كميته مجازات ارتباط مستقيم دارد و عمليات اجرائى كا كميته مذكور
 بكشيم و فعلا پول و اسلحه بمن داده و عكسى را بمن نشان داد واده است
 ظرف سه تا پنج روز ترور كنمه... ولى بعدها حاج باباارديبلى در انجام اين مأموريت تعلل نمود و و




 فاش نكنيم روز ديگر عمادالكتاب ما را ما(قات كرده كفت من شماهما را را به
 آبرو و شرف را نزد كميته بكلى برديد.

حاليرات حاع بابا اردبيلى / 199
آنجه از مواد مرامنامه كميته مجازات بخاطر دار دارم اينستكه: ماده ا - ماشرف خود راگرو مى گَاريمكه اسرار كميتدمجازات ات

را هيحچگاه فاش نسازيم .
ماده Y - اشخاصى كا كا اين مرامنامه را امضاء مى كنند بهيجعنوان
از كسى دينارى قبول نمى كنند.
 بايد حدا كثر" ظرف هشت روز الى ده روز
 دريافت خواهند داشت. ماده ه - براى انجام هر اقدامـى يك هيئت سه نفرى متفقاً مأموربت خواهند يافت
 كاز كه متهم بهعمليات تروريستى در كميتهُ مجاز خود را در مورد كميته مذكور بدين شرح بيان ميكند






 محرمانهاى رد و بل میش مشود كه من از مضمون آن بیى الطالاع بودم و هروقت مرا ميديدند رشته سخخن را تغيير ميندا مينّند .. روزى سالار لشكر بمن توصيه كرد كه سعى كنيد راهى به
 دستور داد ده تومان انعام بمن بدهد. چند روز بعد در ايام ماه مبارك


رمضّن من با احسانالله خان دستگير شديم دو سه مرتبه در زندان براي من خرجى آوردند كه من نمى منانستم عامل اين خر

 مىدارند و كسى كه خرجى مرا بنزندان مىآورد ميرزا عبدالحسين شفائى بوده است...
من از قتل ميرزا محصن مجحتهل بهيشوجه اطل(عى نسارم همينقدر مىدانستم كه احسانالله خان و ميرزا حسبينخان لله به كميته منسوب ميباشند...

## جِّونگى نوران زندان اعضاى كميته مجازات

جونميرزاعلىاكبرارداقىازديرزمانىباسالارمنصورخصوصيت زيانيانيان
 وى טرـافت ميكند كه كارها فلج نشود و مخْارج كميته تأمين گردد





 ماست مالى كرده ككـه پايى او را بميان نياورد و برانى وى مشكلى. ايجاد نكند .
جند روزى كه از دستگيرى اعضاى كميته ميگنرده، شبى صفا
 اهاصولا تمام افراد ايرانى مايل بودند بفهمند كه كميته ازجه كسانى تشكيل و هنف و مقصوشد'ن جه


 افعلل شما را در انظار عمومى آنطوريكه بوه است منعكس نموده و در

معرض قضاوت افكار عامه قرار ميدهم و بعبارت سادهتر من در زشتى و انيبيائى اعمال شما هيج تأثيرى نخواراهم داشت...")




 از زندان بمنزل منتقل و ويرا تحت نظر ميگير اريرند .
 خانلله را كه مدتى متوارىى و در اختفا بسر ميبرد دستغير و و بز بزندان آوردند، ، در آن موقع معمول اين بود وقتى شخص مهمى را را بزندان
 زندان بحال آماده باش هريك درجاى خود بكار خود مشغول باشاشند.








 مجازات نداشته است و
معهنا وقتى قرار مىشود بهجاى صفـا غما

 زندان از طريق مكاتبه به يكديگر اطلاع ميدهند كه ارداقى بغويد:
"وجهى را كه از سالار منصور قزوينى گرفتهاند يكدل تومان آن را

 ازاء مبلغ دريافتى، مرتكب جنين تعظيه فرود ميآورم ...."

 بمنزل آقاىبهاءالملك قراكَوزلو (وزير پيشين فرهنگک) رفتم اتفاقاً
 تزارى و مشهودات خود برایى حاضرين تعريف ميكردن، پس از خاء خاتمه


 با اينكه اولين مرتبهايى بود كه سيد ضياءاء الدين طباطبائى را ازنزيرديك
 است كه نظير آن را در كمتر كسى ديده بودم گوئى تمام قوا قواى او در در


 منتخبالدوله سئوالاتى نمود كه از خلارل سئوالات الات او اينطور استتباط





 من اصولا كمترين ارتباطى با كميته مجازات ندارم."٪

## انتقال محبوسين از زندان بهـمنزل ابو الفتحزاه




 روزى از طرف نظميه ارداقى ، عمادالكتاب و و مشكوة الما





 نفر را بازجوئى كنم در حالى كه فقط رونوشت كزارش رار نظميه را

 مىتواند ملاك تحقيق و محا كمه قرار كيرد

 كار خويش متحير و بالتكليف و محاكمه شما سـه نفر را خالى از اشكال نمىيبينم
ارداقى تقاضا مى كند : نظر باينكه ممكن است دوران بالاتكليفى



 ييرونى او را به متهمين كميته مجازات تخات تخصيص داده و و آنان را در در آن جا تحت نظر قرار دهند و نظر باينكه منزل مذكور مقابل كميسارياى

نظميه قرار داشت با ييشنهإد مذكور موافقت ميشود و چحند روز بعد متهمين را بخانه ابوالفتعزاده منتقل مىسازند
 ابوالفتحزاده منتقل نمايند خبر میرسل كه زند زندانيان به سر كردگى رشيدالسلطان (يكى از تروريستههایى كميته) شورش كرده و در و
 حرفـشنوى داشت، ارداقى وارد حياط زندان مىشود ومشاهده مى كند


 ازتصميم خود منصرف شود و آتش شورش را خاموش سازد و بدين ترتيب غائله زندان خاتمه مىيابد و رشيدالسلطان در معيت ارداقى به خانه ابوالفتحزاده نقل مكان مى كند .


 سخن میرانند و نظميه هم در كار آنان چچندان سخت گیرى نمى كند.

پيشنهاد محاكمه داخلى و خصوصى؟!

در پيش كفنيم با اينكه كميته مجازات عمال ارتباط خود را با بهادرالسلطنه قطع كرده بود او را در جربان عمليات خود قــرار


 و مستوفى الممالك برده بود.
 هم در رديف متهمين مذكور به زندان منتقل و پس از 9 ماه به خانه ابوالفتعزاده نقل مكان داده شد.
 اصرار داشت كه بين اعضاى متهمين كميته محا كمه داخلى وخما وخوصى


اصلى كه باعث گرفتارى سايرين شده است شنا شناخته شود.
 براثر پافشارى او، شبى جلسه محا كمهتشكيل و ارداقى وعمادا لكتاب


 ابوالفتعزاده كه بظاهر رياست اين داد گاه را داشت خطاب به
بهادرالسلطنه مى گويد:


 عمليات قصد كنجكاوى و تجسس و خبر گيرى داشتيكه و تصميمات
 اعماليكه ممكن بود بلست من و تو صورت پِيرد وني بتحريك و و اغوانى
 بيش از اين در اطراف موضوع محبت نكنيم." مشكوةالممالك يكى ديگر از اعضاى اصلـىى كميته مجازات مسى كويد:
(ا... آقاى وبهادرالسلطنهافرض مى وكنيم تمام تظاهرات شما نسبت
 اقدامات كميته مجازات عقيده و ايمان نداشتهايى و و يا اقدامات كمات كميته را مثمر ثمر نميداستتى و يا دور از حزم و و احتياط و عقل سليم فـر و







 ما در غالب موارد به نتيجه مطلوب نمى ورسد و و شخي

 مى ماختتى و از اين طريقاز آبحمام براى خود دوستيابي ميكردى

181 / اسراد تاريخى كميته مجازات
يا احتمالا تأمين منافعى مينمودى.





 راضى شدى كهاسرارمارا درطبق اخلاص نزد مقامات مسئولبگنارى و اين چنين ما را امروز بدبند نظميه و عدلبه درآورى؟


هox نظر خان مشكوةالممالك


بهادرالسلطنه


اسلآله ابوالفتعزاده


ميرزا على|اكبر ارداقى


ميزذا هصن هجتهو


عبلالحميدخان ثقفى (متينالسلطنه )

فهرست اعلام
$-Y W-Y Y-Y I-Y-19$
$-Y A-Y Y-Y Y-Y O-Y E$
$-M Y$ - $Y Y$ - $M-Y \cdot-Y Q$

- $\Sigma 9-\Sigma Y-\Sigma \zeta-\Sigma O-W Y$
- OY - OZ - OW - OY - O
$-A \varepsilon-\lambda \cdot-Y Q-O Q-O \lambda$
$-1+A-9 Y-91-A 9-M$
- IIE - ITK - ITY - 1.9
- IYY - IYY - IY• - 110
- IYI - TYO - ITE - IT
- IFO - INE - ITH - IFY
- IEY- IEI - IFV - IMY


を $V$
- ار ار

IW - IMV - IM - IM
اسعالسالطان

-IY - IY - اس
$-Y E-Y Y-Y *-19-11$
$-Y \varepsilon-Y Y-Y A-Y Y-Y O$

- OY - EI - YA - $H$ -
$-1+Y-1+1-A Y-70-Y$.
$-110-1 . Y-1.7-1 . \%$
1Y7-117
اشترى (ميرزا الحمد خان)
1.a - Y Y

آذرى (مبيزا احمدخان)


الف
|بوالفتعزاوه (اسداللهخان)

- YQ - YO - YE - Y - YY
- $\quad$ O - $M$ - $M Y$ - $M$ - $\quad$.
- 79 - 70 - TE - OR - OY-OE
- $V E-Y W-V Y-Y I-V$.
$-Y Q-V A-W Y-Y Y-Y_{0}$
$-1 \cdot \cdot-9 \varepsilon-91-A Y-1$ -
$-1 \cdot \gamma-1 \cdot 7-1.0-1 . \varepsilon$
$-1 r \cdot-11 \cdot-1 \cdot 9-1 \cdot 1$
- \EE - ITA - IWE - |Y|

$$
1 \Sigma 7-1 \Sigma 0
$$

اتابك (ميرزا على اصغر خان)
-07 - 00 - 0

- IIE - 9Y - $90-9 \cdot-1 Y$
-IFq - 1 WO -IYq_IYF_|YI IEW- $\ \varepsilon$.
- $9 人$ - $9 \varepsilon$ - 91 - AV

$$
1 \cdot \varepsilon-1 \cdot w-99
$$

احياعالملك (شيخ)

- ارشآقى (علىأكبر خان)

$$
\begin{aligned}
& \text { خ خر|r } \\
& 1.9-Y 7 \\
& ث \\
& \text { ثشفى (ابوعيبيه) }
\end{aligned}
$$

c
جاهد（امير）ع ع
$\tau$
هط
－OW－EY－EY－TY


1ミ世－1EY－1乏．
حشمتالمبوله 117 99－9 جكيهالمهلك（ابراهيبر）
$\dot{c}$
ir｜خسرو
 AE خلعتبرى（اردسلان） $\because A$－$M q$－ خ خيابانى（1）
$\Delta$
دانداشيبك
ar
－ 17 － 10 －
$-Y I-Y-19-1 \lambda-I Y$
$-Y Y-Y O-Y E-Y W-Y Y$
$-W I-W \cdot-Y Q-Y A-Y Y$
｜Y اعتمالد حضورد
اعلماللبوله ثُقفى A
A）أبالالنوله

$$
\begin{aligned}
& \text { VA - } M 7 \text { - } \\
& 79 \text { - } 77 \text { - } 70 \text { - }
\end{aligned}
$$

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

بي
باقرخطن（سالار ملى）س
بصيرلشكر＝سرتيب فضلالواللهخان

－YT－OY－OT－ OY － M
$-79-710-7 r-70-7 \varepsilon$
$-Y \varepsilon-Y Y^{W}-Y Y-Y I-Y$ ．
$-Y q-Y A-Y Y-Y Y-Y_{0}$
$-1 \cdot \cdot-9 \varepsilon-\lambda T-\lambda 1-\lambda$－
$-11 .-1 . \lambda-1 . r-1.0$

$$
15 Y-157-1 Y 7
$$


بهبهانى（آيتالله）
－A9－MA－AY（عهرامى（عبداللهخان）
ITV－9．

$$
\begin{aligned}
& \text { پY - } \\
& 00-\Psi \varepsilon-Y \wedge \\
& \text { چاكٌ (ميرزا ابوطالب) } \\
& \text { طاكُ (ميرزا ابوططالب) } \\
& P r
\end{aligned}
$$

. 100 لهرمت

A• سرشار اقتتدار
س9 - VM سرטار انتصطار
IFY - IMT - MA سردار رشيار
س س - 9Y (رضار سیه ( سردار كبير QY -
 سردار منصور ای ا سعدالدوله + +1
IIY - ar (مميعى (ميرزا كاظم خان IIF - QY سيل حبيبالله سيل مرتضى = مرتضى خان TE سيمتقو (اسمعيل)
 شجاع لشكر شاع

4乏 - 91 - MY شعاعالسلطن

- A. - 07 - 00 - E
IIY

شفاينى (عبدالحسينخذان)

- IHY - IHO - ITE - IIE

$$
1 \varepsilon H-1 \varepsilon Y-1 \leqslant
$$

 شوتز (كانيتن) 1 1
ششيوائى (بهمن) ( OA ( 15 T (6)

صارماللدوله (اكبر ميرزا مسعون)



- IEI - IYO - IYH - IYY \EY
 EY صور اسرافيل(ميرزا جهانكيرخان)

$$
\begin{array}{r}
-1+r-1+1-1 \cdot+-\varepsilon q-\varepsilon r \\
-1+q-1+1-1 \cdot y-1+7 \\
1 Y Y-1 r q-1 r o-11 r
\end{array}
$$

راستين (جعفززاده) ع -
-Y9 - YT - YO - IN رشيدالسلطان
$-1 \cdot 7-1 \cdot \varepsilon-1 \cdot r-₹ \psi-\mu \xi$ 150
رضاخان 1-1
رفني كيلانى (حط آتا رضا
عوعالقدس عون
j
 زاهدى (لطف زالهى (سان)

- Y7 - VA (منشى نظميه (

$$
|r r-|r r-|r|
$$

زمانخان (
ز زن
IWV - ITE -
زينالطابنبين خان (ميزذا)

س'
$9 Y$ - 97 - 90 ساandالندوله سالارالنوله
سا"لار افخخمى = حسينخانللله
سالار تزوينى (منصور قزوينى) الشار اتا

$$
\backslash \xi \psi-\backslash \Sigma \backslash-\mid H \psi
$$


سالار منصور
سيهسالار (محمى وليخان تنـكابنــى)

- 9乏 - VQ-Vq- WY- M
$-1 \cdot r-9 \lambda-9 Y-97-90$

$$
1 w \varepsilon-1 \cdot \wedge-1 \cdot 0-1 \cdot w
$$

ستارخان (سر, مار ملى) شا

$$
\begin{array}{r}
-11 H-11 Y-1.9-\lambda+Y A \\
-1 Y Y-1 Y-110-11 \Sigma \\
-1 \Sigma \Sigma-1 \Sigma T-1 H A-1 H Y \\
1 \Sigma 7
\end{array}
$$

 عميبالسلطلان

$\dot{\varepsilon}$
غالهحسينخان 117

ف
فخر الملك اردلان
－فرمانهرما（عبلالمحسين ميرزان）

$$
1.9-1.1-1.0-1 . r
$$

QY نضلى الثله خان（سرتيب）

ق
－VE－

$$
\begin{aligned}
& 1.9
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ووام } \\
& \text { YO - قو اموالنوله } \\
& \text { 9Y - } 9 Y \text { - } 00 \text { - YY } \\
& 1 M Y-119-11 A-99
\end{aligned}
$$

كاشی（نايب حسين）

$$
\begin{aligned}
& \text { SA-9 - } A Y-Y \text { - } \\
& \text {-91 - } \\
& -110-117-110-11 . \\
& \text { IEY-IYY-IYY-IYI }
\end{aligned}
$$

 \ィ
طباطبائى（سيد محمد صادت）•＊
$\dot{b}$

$$
\dot{\varepsilon}
$$

عباسآقا（تروريست）
EY－YO－X $1 \cdot \varepsilon-1 \cdot Y-w \varepsilon-m-r q$
عبدالحسين خان（ميرزا） A．－oy
عبدالحمميلد ثقفـى＝متينالسلطنه 1Y．عبداللهخان 00 عبدالعلى（ط） YA عباسقلىخان ترك عبلالاكريبر خان


$$
1.9-94
$$

－

$$
1+9-11 \varepsilon
$$

عسكرى سY
1．H－99－YY－7．． 1・を
＿．YY－Y．－ 19 － 1 عمادالكتtب
－$W$－YQ－YO－YE－YW
－OW — $M Y$－$M$－$M-M I$
－OA－OY－OY－OO－O乏

> Yo - $1 \Sigma$ ظفرالدولد
> ظل السلطان (مسعود ميرزا) 1•1

$$
\text { نتتخبالدوله } 1 \text { - - } 7 \text { - צ7 - 79- }
$$

$$
-\lambda \cdot-v a-v a-r q-r w
$$

$$
-9 T-A V-A T-A O-A Y-A I
$$

$$
-118-117-1+r-99-9 r
$$

$$
1 \leqslant \mu
$$

هنتصرالدوله
1．9－
－Y－17－10－1－
－YQ－YA－YO－YE－Y
－O\＆－OH－OY－YY－MY
$-\mathrm{VI}-\mathrm{Y}$－－Ya－7E－OV
－A•－YY－VE－V－$-V Y$
－ 1.7 － 1.0 － 1.0 － 91
$-117-19-1.9-1.1$
－ 1 T －－ 119 － 11 A － 11 V
IEY - IYO-IYE - IrW

هورخالدوله سيهر（انحمل عليغان）9－9 ان

$$
160-19-1 v-41-70
$$

0هديخان - 00 - 0 -
مربيّخان ترك VA


Al ميرزا مدسن

$$
\begin{aligned}
& \text { مشكوةالمعالك (مسمد نَّر خان } \\
& \text { - YO - YE - Y - YY - } 10 \\
& \text { - YA - VY - M - MY - H. } \\
& -1 \cdot 9-1 \cdot 1-1 \cdot 0-1 \cdot 0-1 \text {. } \\
& \text { 1EV- IEE-Ir. } \\
& \text { مشيراعظم (حااج ميرزا احمد خان) } \\
& 1+5 \\
& \text {-1.* -99 - 9乏 - V乏 ششيرالدوله } \\
& \text { 1E7 } \\
& \text { Vr Nتمقالسلطنه (دكتر مهدل) } \\
& \text { 91 } 91 \text { ( } 10 \\
& \text { معتصمرالسلطنه (فرغ) } \\
& \text { 07 - } 00 \text { 0 } 00 \\
& \text { 7. معينالسلطنه } \\
& \text { ملكالشعراء بهار س } \\
& \text { \% } \\
& \text { متـازالملك }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { p } \\
& \text { مازور استوار • } \\
& \text { |Y|- IY. مازور محمود خان } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 1.1 \text { - } \mathrm{VA} \text { - OY - Or - } \mathrm{HA} \\
& \text { 1.9-1.4-1.r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { TIE مجاهد (ميرزا مدسن) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - OR - OY - OT-00-OE } \\
& \text { - } 99-\mathrm{VV}-79-74-09 \\
& \text { - } 110-118-1.7-1.4 \\
& \text { - IYA - IYY - IYY - IY } \\
& \text { 1ET-IEP- IYQ } \\
& \text { (wA-1•9 - V0 - } \\
& \text { مصتشمالسلطنه اسفنديارى (حاج ميرزا } \\
& \text { 117-Ma (حس } \\
& \text { محمد باقرميرزا (شاهزاده) .. } \\
& \text { ITV هحمل عانيشاه } \\
& \text { 91 - EV - §0 محمد على ميرزا } \\
& \text { SA محمود خاني }
\end{aligned}
$$

$1+Y-\Psi \varepsilon-Y Q-Y ฯ$
مرنار (مسيو)

> 1.•-99-91
> 09 مستوفى (عبدالله)
> مستوفى (ميرزا رضا)
> - 98 - -
> مشاورالممالك 9 (

$$
\begin{aligned}
& -90-V 7-V Y-V I-V . \\
& \text { 11世-11*-1.7-1+ }-97
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 97 - AV } \\
& \text { 97 وربا (سرتيتي) } \\
& \text { - IY• - } 1 \circ \text { - } 9 \text { - - AV } \\
& \text { - IYA - IYO - IYW - IYI } \\
& \text { 1W. -ITQ } \\
& \text { وكيلائملك } 117
\end{aligned}
$$

هاديخان هلخ（مسيو） 110
$\leqslant$
$\dot{u}$
0．نايلئون
نانرشاه افشار 0 غ
－AY－OY－ 00 －نصرتالثوله
1＊世－1＊＊－99－9乏 نصرالنملك هنايت 99 نصيراللدوله نصر


－نورى（شین فضل1

9
واشنكتن (رزرز) +0 -

وثوقالدوله
－79－ 71 － 78 － 70 － 09




 4.
 8
4
4
8


I

## 


d


