

## زين قصه هفت تَنبد افلاكُ ير صداست

## زندتى برماجراى <br> رضاشاه

اسكنلدر ولدم

تهران - $|\mu v|$

## فهرست مطالب




$$
\begin{aligned}
& \text { عليـيضا } \\
& \text { ثبدالي } \\
& \text { إحمدرضا } \\
& \text { هـرمودرضـا } \\
& \text {.عميلدر ضـا } \\
& \text { ف! } \\
& \text { كو دتاي سوم السفنـن } \\
& \text { سركوب نههضتـ جنگًل } \\
& \text { رياستججمهورى رضـاخان } \\
& \text { تغييي سلطنـت } \\
& \text { تاجكِّنارى رضاشاه } \\
& \text { مس گیع احمدشاه } \\
& \text { تههان در او ايل سلطننت رضاشـاه } \\
& \text { ديههمانى ها و مسافرتهانـا } \\
& \text { هسدان ديكتاتورىی }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { زصستاللدوله فيروز } \\
& \text { تيمور تاش } \\
& \text { عـاقبت تيمور } \\
& \text { دستتًاه اطلاععاتى رضارناه } \\
& \text { بِّزجوئى از منتارى } \\
& \text { متحمدحسين آ يسم } \\
& \text { خاطرهأى از رياست شـهر بانى آيرم } \\
& \text { سسلشكى اميسطهمطاسبى }
\end{aligned}
$$

صفحه
عنواذ


محمود جم (مديرالملكت)
املاكت و دارائي رضاشـا
حكم دادگسترى برعليه رضاشاشاه
كشتى تفريحى رضاشاه احداث راهآآهن سراسرى روابط با آلمـان رضاشاه و آدولف هيتلر قاهِاق اسلحه از آلمـان منابابرات رمز
تداركت حمله به اريران
آخرين رزه ارتش در برا بِ رضاشان


بازداشتياه روسها
خاطرات سفير ايران در دسكر درو
بولارد، حاكم ايـان ان در دوران دران اشنال


داستانهايى از زند


فهرست اعلام

إكر كتابـى كه 0،
 انْ چֶه لطفى دازد؛
"1An-1atr

بسمالشالر حمن الر حيه









باقى مانده است، شرح مطمئنى از رويدادها و حوادث ور تـــاريخنى


 نمودند، خود هرگز شامد آن حوادث نبوده و :
 نيفتاده استه باتلم كسانى كه مركز آن ورقايع را نديدهانداهـ،




 از حوادث اين دور ان شڭگفت را به حافظه تار يخ اضافه مى نما يند.






 تاريخ) و ساير اعضاى خانواده هِلوى (خاطرات شمس و اشرف) تدرين كرينرديدهاست. كرو هى از تاريخنگًاران عصس پبهلــوى كوشيدها نــند، وانمود
 صعود يكت قزاق برفياز »تختطاووس" انجاميد، از »بازى)هماى
 مستقيماً سد در آخور در بار پیهلوى داشتهازد از ایینههم فراتى رفته

 حكومت فاسه قاجار، دانسته و از رضاشاه بهمثابه يكت قههوهـــان تاريخى و هنجي ايی ان ياد كردها نم!







 تار يخخى منتششر نموده و ملهى شلدها ند كهه: "(ديكتاتورى رضاشاه، نوع مثبتى از ديكتاتورىى بوده است!"

احمق كتاب خو اند و تُمان بند عlلم است نادان به كشتى آمل و پينلاشت ناخلاسث!


 "رزور و ديكتاتورى، ديوار چیين را بنا كرد، اما نتوانست مانع از سقوطل هين در دامان هغولها شود!"
 ايىان را تشكيل مىدهه مردم خود شاهد رويدادهاى تار يـخنى بوده
 دارا مى باشـنه.
اكنون بهعهلهً همـهى مورخين، نو يسـندگان و دستا نندر كار ان رويدادهاى نيم قىن اخيـر است تـا بهدور از هر گو نه اعمال سلميقه و


تاريخ هيزىىنيست جز تبتمتمركز ومنظم وقايع وحقايق ومستندات تاريخى با با هلف ارائه تجربيات بهدسيت آمده به آيندكان، تا يكبار ديكر اشتبامات رفتكان خود

را تكياو نكنند!

 آوردهانل، تا بتو ان از آن عناصر آينله را كامل تر و بههتّر ساخت ." "(Aهر گوم و ملتى دوره و ممسرى دارد. همينكه ملت آنها بسهسر رسيل يكك ساهت مقلم و مؤخر نمىشونله،!

بنابـاين در اين دوره و عمـر ظلفيت اشتباهـات محدود است. " كُنشته هیراغ

 روزگار رضاشٌاه است. روزگارى كه گًاه در ايام شوم شههو يسـور ( FY. اينـجانب كوشيلهام در كناردو يلادهاى اصللى ، به حو ادثناگفته
 اـ و ولكل امة اجل فاذا اجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون (اعماف -

15

همكارى تيمورتاش با دستگاء جاسوسي اتحاد شوروىى، ازدو اج و طالاق فوزيه، دستگاه اطلاعانحى رضاشداه، صورت دارايیى رضـاشثاه،


 كو فته| نل .



منتشر شلده خوددارى گرديده است.
 منتتشس مى شود جاى آن دارد از مسئولين دـحتر م كتتا بتخانسـه مـجلس
 آرشيو روز نامههاى اطالاعات و كيههان، كتأبخانه و آرشيو وزارت


 اسكنـلدر دلیم
تهو ان انـ ارديبهشت

خاندان بهلوى

خاندانهاي خوشبخت بانهم شبيهانل ولى خانى

("دولستوى)"،
 ا INVA

بهدنيا آمل.
 نداثتن اصل و نسب درست و حسابي، نام فاميل هم ندارد! متملقان دزبارى فورا


 شُده بود.
 اول وى جمعأ


 شهجىه خانو ادگى دنبال كرد.








 از انتخاب نام فاميل جديد خود دوارى كرد


 از وى بیسيد:

## - اين كلمه هِهلوى يعنى هیه؟ شهما حتما ميدانيد.






جیههار فرز نل باقيمانله در آلاشتت مـانلنل و اعقاب آنهـا نيـــز


پـرش (نوش آفرين) بود.



 بيّيو نلده .
(الدر آثار بجایىمانده از دوران يهلوى اشاره مىشود كه طفل نوشآفريزخخاذم در



 وُ با نهايت تعجب مشاهده هى اصطبل قرار داده بود تا فردا بهخاكك بسيارغ جان دوباره يافته و آثار حيات در ارٌ مشهود است. فورأ دستبدهار تغذيه كودكك شل وكذا وكذا...."





 بكنتدل





 اداره دارويى ارتش منصو ب شد و السم كو جكت خود را به (هادیى" تغيير داد.






 بود هسراه خود او در تيپ قز اق ها



 اللسلمطنه، ازدواج اج كرد


 طالاق داد.

 از آذربايجان شورووى بهايران آمله بودند. پدر او "تيمورخـــانـ،









 حبجازيانه ازدو اج نمود. در سال ع ع 9 ( ميـلادى)، رضاشاه در تبیيل در گنشثت. مذو ز كفن

 با يكن يگى ازدو اج كردنلّ .

 و با نفوذتى ين خانو اده در البـتان فارس بهشهمار مىيآمـل ، بود.




 جورجياى روسيه ناميله مىشوه




 10 0 در مورد خو استگارى تاجالملو كت از رحيم على خصم! دورو ايت وجود دارد كه شـرح و تفصيل آن باعث آلودگى. قلم ما مى گردد. امـا بايل اشاره كرد كه رحيمـعلى كه يكـك رو ستايیى بى سو اد و گردنـ



 جزيوه جزو مايملكك او بودنل كه پس از انقلاب مصصادره و خود
 خى بهو اسسطّ ار تباطلى كه با هادر شاه بييا كرده بود ! در مـحل



 مى كرد ازداختت .. .
 تاجالمـنو كع بسيار آلوده به فسـاد الخلاقى بود و حتى در زمان حيات رضاشـاه نيزَ دارایى هعشو قه بود. يكبـار كه رضاشاه زنسبت بهار تباط خادم هنزل خخود با همـسرش مشكو كـع شله بود آنقدر او را كتكك


مـردد باغ ملى (ميدان متيت يباتمنظاه)

زد كه در معرض مـگت واقت شل و او را بـسردنل و در بيمـار ستـان
بسترى كردند!
 كرده و از او رويگىدان بود. تاجالملوكء زنى بسيار بدااخلاق و تنلهخو و هوسباز و بیحيا بود. او مدتیى با تهليــلـ و ارعاب بسـا
 ساختّه بود .

يكى از دهبى ان او يوزيسسيون سنلطنتتطلب در اروییا، در سمال





ع- الحتمالا اين مستخلم كتكتخورده (اسليمان بهبودى)" بوده است. „ارتشتبد












 بهبودى را كتكك مىزد، بهنعوى كه كاه در بيمارستان بسترى مىشد!





 مردان خودفروش نيو يور دى استفا استاده مى مكند و اين موضو








 بههم انس و الفتى احساس نكنيم.


 رضاخان بعدأ دو زن ديحر هم ترفت، ولى اين موضاني



 به هدفهايشان در بهكار بستن: انواع مكر و حيله مهارتى كمنظير از از خود نشان

مىدادند و بهنظرم مى آمل دز ميانه هكومتى زنسالارىى ترهتار آمدهام كه حكمران واقعى اننها تاجالملوكك يهلوى استته"
 (حتى در زمان من، او عقايد مربوطـ به حرمسرايى دا داشت كـــه در آن يرورش يافته بوده منظور اين نيست كه اوفاقد نفوذ بوهه برعكس، هز دريا دريافتم كه

 مىوسيلم كه در جامعهأى كاملا مادرشاهى بهسرمىیبرم، كه تمام اختيارات ازآن ملكة مغرور و خُودسر استّه،




 علت حسادت مادر مـحملرضـا، دعو او جنـجال بو د. يَتَى دو سـال بعد، با دخترى، كه او هم از خانو اده قاجار بود (دختت, مهجلل الدوله نو ادوه

 رضا، هـحمودرضا و فاطمـه.







ار تشبل » حسين فردو ست) ضمن بيان خاطر ات خود دى نو يسد:



 مادر محمدرضا نشسته بود، قدم مىزذ، ولى نمىنشست، كه زودتر بروده ايز زن تا بعد از انقلاب زنلده بود و حدود YA سال داشتت. محملرضا، يس از سفر سوئيس، روزى بهمن كفت كه هدرم هى كويلد از سن اين حرف بهنظر من صحيح است و او ارتباطات جنسى معلودى داشت. در زمان كودتا احتمالا چهل ساله بوه و پس از آن شنيلده نشل كه زنى

 اوضاع لربار آرام بود. يكك سالى كه توران همسر رضا شد هميشه جنجال و دوها

 نزد عصمت مىدهت و ملت آن استحمام ايرانى (خزينه و دلاكك) بود، كه بدان علاقه



 مى مواهل بجههاى خود را بهتهران بران برد. من (معاضد) بهاو گُفتم: بايد اجازه تهران




 روزى محمودرضا كفت: جه بكنيم، ما اتومبيل داشتيم و زبان شوفـــهــــا را
آموختهايم.....

داشت. ينع بیهاءى كه از هصمت بيلا كرد در همين ساعـيات بود ولاغير. اين امسر حسادت مادر محملرضا را بهاوج مىوساند.
 خانوادههاى معروف مشهل) بودند. اعضاى اين خانواده بهعلت اطاعت و حرفششنوى

 حال آيا اين إطلاعات را بهجائى فمىدادند يا خير، دانستن آن براى مز غيرممكن بود، حون بسيار »تودار" بودند.
زمانىאه هن بهدربار وارد شلم، هجوم مادر معملرضا رار بها به عصمت در اوج بود.
 اعضاء خانواده يهلوى ساختمانى درست كرده بودند (بهشكلى, كه اكنون استى). نديمهماى مشهدى مادر معمدرضا، بهدستور او، با چوب عصمت حمله مىبردند. بهمحضن اينكه عصمت از حمله باخبرمى وشل، درهاى ساختتمان






 اينجاست كه رضاخان هيِچِّاه مادر معملرضا را بهخاطلر اين رفتارش مورد ايراد

 بودا ولى هصمت را دوست واشت و پسرُ از رفتن به جزيره موريس از او ملتمسانه خواست كه نزد او بمانده عصمت بىوفائى كــرد و پس از يكى دو هاه بسه ايران بازتشت. ولى هسيران و دخترانش تا مركّ رضاخان نزد او بودند."
ry

كا
هر كز


ديتُرثن عليرضا را بهجاكي غكى برتخت سلطنت بنـئـانذ.".
 ميدلا

## هملدمالسلطنه پیلوى





 ازدواج كرد.)

 مشغول تحصبيل نظامى شد و در اين موقع بهسلخَك افسر ان كُثتابِو




و آلمـان تحعهيل كرد و طبع شـعى يهمهزد و آثارى را تأليف نمود.





 رتواري شـد.

 خواهو انش از ايران انخرأج شـد







 مديو كَل وزارت در بار ازاقوام شو هى اول „همدمإلسلطننه") بودهاند.


## محمدرضا

"محمدرضا" و »اششف"، توأهاً در تاريخ جهارم آبانماه سال 1 99A











 هصس ازدو اج كرد و از اين دختى مصسى صداحب يكت فرز نل بهنام

 عامل كَودتا، كه تاج و تخت را با صعلاحليد آمويكا و انگّليس بهاو

بر گُداذنه بود، در آورد. (O

 تقاضناى طلاق نمود.


فرز ند »خليل اسفندليارى") بتختيـارى ازدوواج كرد .


 سملطنت رسيلـ
(الر ذستتآر. بیى" عخندو دفتر تحقيقات نـيـاسى آزُانس اطلاعات

 هـحملرضما فرد فـــاسدالاخخلاق و منـحسـوفى بــود و در زمــــان تعصصدل در شیو ئيس با يكت فید همـجنسس باز مستبطل شدل و او را با خود به ایي ان آورد و تا زمان سقو طـ در بهممنماه I HOV بــا ویى

世

بود. وى معاششت ارماي غيرشسعى با زنان و دختر ان بسيارى داشت







 مـاحب ع فرزند شد.


لريا اسفنديارئ مسر دوم شاه سابق



اشرف پیلوى
"اششف"،، خو اهر دو قلوى شاه يكى از جاهطلب تتى ين ومهمتترين حاميان شاه و مههمترين ياران او در طول ساللهاى مديد سان سلطنتش

 سمبل فساد اخلاق و مردبارگى است!

اتفاق مادر افليج خود („اواه ز زندگى مى كند مىگو يد:
 به شمس ملاقه بسيار داشت و ميشه او را لوس و ننر بار مىا'وردد.،
"آثو




 در سشال V V V . . "












 براثى خيانت او شفاندان زند سقوط كرد و خاندان قاجار بسـ سساس اسر كشور
 "فتحعليشاه凶 چسس از جلوس بر اريكه سلطنت با بآن ريش صددرصصد پشم طلبيعى خود،
 او را يكروز دز ديكّ آبجوش انداخت و آقاى ״اعتمادالدولهه بهانتخار يكت خدمت

 يكى از چند خان بزركك كشور فئودالى آن زمان بود و بسـاغ وسيعى در تلهكك و


 برای شما در نظى كَى فته شـده است









 "اشرن بهلهوى، درآهد!






كفت: ״״ٍس برو به جهنمّ:"
آن بيهاره شاكى هم از بدت استيصـال كفت: (ددر آنجا مم يدرت مست!",

 دار ند بسيار زيركك و و باموش هستند؛! !
 كلفتتر كند جواب داد: (!بله حضرت اجل!!،















 تالار شاه ايستاده بودند و قلدرى فاصله وزر ایى سابق ولاحق طلف
 صـامت.
دامهادها عبوس ذيىدست عىوسها ايستتاده، در حال خود ذنكي
 رو يههمر فته هـجلس خنـكى بو د و بعد خنكى هاى بيشتـرى بروز داد، بلكه به برودت كثثيل.




 كار به تفبيق كشيدل،

با خانو اده خود مىدانست ، جالب توِجه است :

شيساز و حو مه بود نل و اهمالى فارس مى گفتتنل: "رقبل از رضاشاه، قوامشاد اينبا بوده است!"
















 انگّليسنها بى ای او و خانو ادهاثن (زن و فُز ندان و مستتخلمين ذَه










 نـمىدوا .






 كرده اسهت، چجه جو ابي بله هم؟؟ !
 مسيتّله انتقالل املاكَ






زكله أيرانى دد سالهلاى نخست سلطنت رضائشاه (قبل از كثف حجاب)


 مى كردند.


 همسس »امير اسدالله علم" شل و از او او دو دختى داشي
 ايرانى از خانوادهٔ زنگُنه شد. زن و و دختران قوا انگليسها خيلى خودمانى بودند و با با سفارت تماس دانئر دائم داشتند،


 همكارى باطور مورونى در خانوادهاش مىيماند.،
اين گفته شايور جى در مو رد خانو اده قو ام ام شيرازیى كاماملا صدق مى كنی.
و اها در مورد (همحمود جم") (مديرالملكت). جم يكت انگليسى
 داشهت، اما وقتى احساس هى كرد كه اجازه لازم است، از از شاهك



 رسيد. هردو باغ را فروختند و در خارج خانه تهيه كردند وپول

كافى در بانكتهاى خارج ذخيره نمود ند. فر يدون




 نزديكتترين دوستان فريدون بود بوند








 شيمس، پس از طلاق، بـا „مـا فريدون هم با فيروزه (رفيقه سابق شاه) ازدوا اج كـــرده او اين ازدواج $1 ا$ با دانستن سابتئ فيروزه





$$
\text { Y- خاطرات ارتثبد حسين فردو ست (بخش اول) م } 01 .
$$






 على قوام باهوش نبود و ر ابطه انگّليس ها با با او فقـط بـ بهخاطر
 يدرش با سفارت تماس دانم داشت
 انكليسها ار تباط داشت و مدتى استاندار ممدان وسبِسكردستان شه.


 و... كرفت، ولى از نظى جنسى مانند اشـو قوام در اشرف يكت عقده شد و اين روحيه او را تشـديد كرد





 است:

وقتى شمس و اشوف بهسن ازدواج رمبيدند، رضاشاه آندو ز! بـها تاق كارش احضار كىد و در آنبا دو مود جوان را بهآنها معرفنى كرد و كفت: اينهـا شو مران شمـا

يكى آز افتخارات اشـرف هسـافرت به شوروى و ملاقــــات بــا








 انقلاب نين او را همر اه خود به آمسيكا بـد.

 ( اMYA) در زمان اقامت در قاهـه با او آشنا شـده بود. مـجلس شور ائ ملى با تصو يب قانو نى به شُو هو تازه اشـرف مليت اير انى اعطلاء نمود.

هستند. انشاءالله بهایاى هم بير بشويد. ايندو على توام و جم بودند. تراز اين بود

 بهجاى ملى توام زن او بشوم! رضـاشاه جواب مىدمد: البته، هيج عيبى ندارد، هــ انـي كارى شدنى است!




 يكك تالارهاى دربار به تدرتنمانُى يرداخت.....

هاصل ازدواج اشرف با اين مردكك قمـار بازو قاجاقجّى مصسى


 عضو يكى از جهل فاميل عالير تبه ازدواج ان كرد.


وضت همسران اشرف نين بد نبوده است. „احمد شفيق" پس

 زمينئ قاجّاق به سو ئيس و بالعكس از اين خطوط هو ايـ ايى استفاده مى كـدده استْ


 ايران اججازه پّرواز بيابد و گويا در همين رابطه بو
 سينمايى را راه انداخت ور جند

 ولارى نمود.



 كسانى را در دولت بدكار كماشتي كا مىتوانند در صورت لزو دوم اطلامات و نفوذمورد

نياز را در اختيار وى قرار دهند، حون در اكثر مواردخاتمه دوستىهابسيار صميمانه و كاحد كينه بوده است.،
 داشته زيوا در سال 1901 او (مصدق) شار شاه را وا وادار ساخت كه آنها
 از كودتا عليه مصدق بهكشور بار بازنگشت. شايد شار شاه از ماندن ارن او
 بازيهاى سياسى خو شار انحال بود. در سال • 97 ، اعتماد روزافنزون شاه بهخودش و تمايلش به
 را از بين برد. شكى نيست كه او هميشه به شاه علاقه داشت ولى



 اينصورت در انتتخابات مـجلس مدا او به ارو پا را داد و تا پايان انتتخابات او را در آنجا نگاهداشا
 شهوت قدرت و شهرتطلبى هاى او ، در سالهایى پايانى حكو متش

 بشر سازمان ملل و سربیست هيئت نمايندگى ايـا ان در اين سازمان بود!
گرجپه مداخلات سياسى وى كاهش يافته، علائق وى به تجارت و بازرگانى اغلب نامشروع بهقوت خود باقى است. او هميشه از


 هى





 190* خو اهرشى درست بوده و او از زفوذ خود در مورد خو اهرش استتفاده
 مقام سنغارت (آمسيكا) گنته بود كه او در مورد فعاليتهاى اششف Fزارشیى به شاه تسليم كیده الست ولى شاه بهآن توجهیى نكرده بود .

 يكى از مسهمتى ين جنبه فعاليتهاى اشـف شايعات مـوبوطـ به
 ليكن مـنالفين بسيارى اين اتهـام را وارد كرده و از آن بهصورت

 رفته استث. او در تههى ان از شههرت خو بی بیخوردار نيست و در
 تبليناتى و تو زيع، سههام دارد. بعضهى از اين شركت ها ظا هر اً زو عى


بسيارى از ايرانيها مهممترين عمل نادرست وى فروش گَنجينهمها و
 باستانشناسي ماقبل تاريخ) بوده است.



 اين مورد مطلبى در ج ننمودند.



شمس و اشرiف

شمس يپهلوى






 وزارتخانه تيول شخصىى پِهلبد بود. شمس پههلوى تا بايان عمر رذيم پههلوى رياست عاليهجمميت

شيي و خورشيد سرخ ايران را عهجدهدار بود. اين يكت يست نمايشى




 انجام مىداد. علت تغيير مذهب شمس مشخ انـص نيست.


 تجارى و بازرگانى وى تو توسط ״
 (امامخمينى كنو نی) بــه ماشينش

 ثُابت پاسال بودنه. سرمايه لاز

 عمده اسرائيل بود و خيابانى را در تلآو يو بهاسم او نــامكانذارى كردهاند.


 جلاى وطن و تركت كان مسهششهـ گرديد.

## غلامر ضا پيهلوى

 M Y•Y





 يكى از آجودانماى غيرنظامى او بود.

غالاموضا یهلوىى دوران دبستان نظام را در تههران گنذرانم و


 دبيسيتان نظلام مشـغول شـ شـ .
 تحصيل كرد و مدتى را هم در ملـرسه آمسيكاييى بيسوت و نيز در كاليـفـ نيا گنر اند .
 فورتناكس طى كرد و با درجه سرتيثيى به رياست عاليه بازرسىى

 و هعاون رياست افتتخارى جامععه اسبسووارى بود.
 غلاميضا مى گو يل :
"...
 منوان نايبالنسلطنهه وى را هر ادارة حكومت يارى هواهنل دإد.



 إوايل سال 1909 عدهاى از سياستمداران و نظامهيان سعى كردنل كه غلامرضا رنا را به


 حسابِ نمى|آيفل."



## علبيرضا پپهلوى













 "..." عليرضا حلود 9 ( سال واشت و ان نظر خصصال و شخصيت شباهت تام و تمامى به
 خفصوصيات او شناخت وقيق داشتنل و مىدانستنله كه امكان اينكه در شخصيت او بعدا يكي شكوفايى إيجاد شود وجوه ندارد ولذا معمدرضا وا از تظلر شخصيتي بر عليرضا ترْيِ ثىدادنله..."

عليوضا پهلوى مى نو يسل :






 على
 افليجش در نزديكى قَووين در مزرعها ا FO \&



09

 زيّزمينى داشتيه أسنت.



 موارد مطلالب فى اوانیى چجاپ كردنل.

 شץ به هلاكت رسيل. جنازه او را در زيـزمين آر امگًاه رضـاشاه درشههـ
 دفن بود.

## عبدالرضا يپهلوى


 متولد شلـ

 (باختران كنو نى) انجامو

 عبداللضا دوره دبستان خود را در دبستان نظام گذرانده و و





Mauritius

 داد و از آنبیا به ايالات متتحله رفت. عبدالرضا در آمســيكا وـا وارد

 التتحصيل گّىديل .


جپهلو s) بو 9.

را معرفی كرد.
 تیهلو, ازدو إ كرد.











## ب4 عكس من به تو ای عكس من هر آلنهـه به هـ


بهِ يادتار من ای يإدتَار بدبختى
بمان كهي غير تو از من نشان نخواهي ماند

تشس يفاتى و تنها سـمت رسمى او رياست شور ایى شكار ايـان، با هسئوليت حراست از ز زند


 كدورت بين مبدالرضا و شاه را فرامر آوروده بوت.


 B.S.








 بين خود و ديگى اعضاء آنان انو اده سلطنتى فاصله ايجاد كرده است. (همان منبع).

أحملا ضا پیهلوى


 زو هانسبو رگّ رفت. احملدرضا هدرسه آمس يكايى بيدوت را ديلده و






بود ازدواج نمود. اين ازدواج بعضى از امتيازات ازدو اج با اعضاء




 عامالمنغع خود را نيز نشان دان داد
 از خود برجاى كداشت و ممين دو فرزند بغش امظم لروت خان از دست دادنل!

 خود دستوبا كرد.




 و تا زمان انعلال مجلس بيستم توسط شاه در سال •197 بالمنوان نماينده ايغاء

نقش كرد.




 راه ياكت. صلدىى دو امود خيريه فعاليت داشت و برنتيجه تمايل شاه به وارد ساختن

زنان بيشتر در سياست(!). او با حزب ايراننوين هرتبط ثـد، پسن از انذ به وزارارت

 دييكر خراسان بود.





## محمودرضا پهلوى



 پدرش به تبعيد رفت.


 شركت نغت انگليسن و ايران ــ دكتى منوچهـر اقبال ــ ازدو اجكرد.


الوزيها و معملرضا

olus,


عبدالرضا يهلوى


اشرف و هعدلر ضا (دوتلموهاي رضاشاه)

## حميلدرضا پِهلوى






 از در بار اخـسراج شُـلـه است. امـا
 بهجرم داشتن رفيقه از در بار طرد مى نمايد؟! درحقيقت حميدرضا

را بهسبب ارتباطل با „تيمور بختيار" و تو طنثه قليه شثاه طردكردند.


 اما به این جوم از در بـأر رانده نشا
 كىد و در سال شץ

 شر ا I از او جدا شد.

 بههارى مسكن آموزش ا كنونى كه مدحل خدمن آمت نظاموز



 دادند.


فاطمه پیلوى









 شلد و دست او را گرفت و به ايران آو آرد. با توجه به اينكا كولىوار جوانكت آمسيكايى با خواه








 خشم شاه (پدرزن اردشيى زاهدیى) شد .



 نتيجتأ عليرغم 9 سال اقامت در ايـان ان، صصيح و سالم بـه ايالات

متحله باز گشتان است.









 بخشيـ


ثرَح ديبا (بهلوى) همسر سوم ثـاه سـابق. به اتفاق فرحناز 3 علير ضا رـبلون.

## كو

كاه باشد كه كــودكي ناثان به غلط بر هدف زند تيرى!








بهصصل ادرآورده بود.












 صور ت زيى مى تو ان دسته بندى كرد دي



 بارز اين قبيل رهبران بود


 منتقدان و سلب هرنو ع امكان فعاليت سالم سياسى از آنها
 حالت فىمايشى داشته و تحت نظارت و هــدا يت شخص ديكتاتـور
va
بودند. نمايندكان مـجلس با با آراء ساختگى تعيين مىگرديدند و از شور و مشورت در كار ها خبرى نبود.
 ديكتاتورى استفاده مى شد و همحینين ناسيو ناليسم و نيروى نظا نـامى بهعنوان ابزار ضوورى حفظ ديكتاتورى مورد تشويق و ترويج قرار مىگى





مقادير زياد اوراق قرضه و نين وان /FIGIV از I M97

 و با كنار زدن رذيم پوسيله تر تزارى نـغستين دولت كمو نيست عالم را در روسيه برس ركار رنار بياورند. روسيه قرن نوزدهم زير سلطئ خانو اده رومار نـا نوف با با آنكه از


 بيان و آزادى مطبوعات و ساير آزاديههاى اجتماعى


 روستائيان تشكيل هىدان

كشور هانى صنينتي اروبا چجون آلمان و ا نگَلستان در آن كشور رشد نكرده بود.
در ابتدايى قرن بيستم، هر نوع فـداليت سياسى سازمانمانيافته در

 نام دأتُت كه بـا













 ديكتاتورى بِرولتاريا را بـقرار سازه بودند.

1-ـ در انقلاب اسلامى إيران نين ليبرالها طبيه همين حـرف را مـسىزدند و

 براندازی بنيان سلطنت محمدرضاشاهى و تطع منافح حامى اصلى آنيعنى امبيالياليزم آمسيكا شد.

b
 اقتصادى، فشار شديد پليس تزارىى، ظلم و جور مار مالكان وسودجو ويى

 و احوال دو عامل سبب شورش كار كارگىان و دهمقانان و پيدا يش يك انقلاب سراسرى در روسيه كرديد. عامل نخست، شكست روسيه از زا شمسى/ه /9 م ميلادى بود كه قدرت و حيثيت تزار را بــه شدت متزلزل ساخت.
عامل دوم قتلعام كارگىانى بود كه در ماه زا نا نويه همان سال







 بطود قانونى الجازه3 عاليت داشته باشند و يكك دوما Duma (مجلسر) تشكيل: كردد. بدينترتيب اوضاع تا حدودى آرام شد و تــــزار كـــهـ منتظل


 شدنل يا آنكه دستگيى و زنــدانى و محكوم بــه تبعيد بــه سيبرى



 در جنكئ جهانى اول بود در او ايل سال 91 I 9 ميلادى نارضايتى عمومى بهخاط در جنگك و نابسامامانى اوضا
 هميشگیى هستبدان و ديكتاتور هانى تاريخن بود.


 سر بازان به مسدم عادى بيو ستند






 ناجֶار أ أستعفا داده و از سلما اقتدار خاندان رومانوفها و و تزار ما در روسيه به ز بالهدان تاريخ ريخته شد.

 آز اد نمود و از كليه تبعيدى هاى سياسى دعوت كىد تا به كشور شـان










 بلشو يكعها قّرت را در دست گرفتنـل .
 زيـ اعالام كرد:
الف: صصلع فورى با دول متتحد و پايان بـخشيدن بـة جنگگ. ب: توزيع اراضثى ميان زار عين .
 كميتهائ مسكب از كار گّر ان هو كار خاز زه .

 كار گى ان پیرداخت ون


 تقويم رومىى رايج بود كه دز آن ماه اكتبى با ماه نوامبر ديحى كشورهـاى اروپايى بسابى بود.

12

تشكيلجلسه دادند و لنين را بهعنو ان جانشين ذولت هو قت ا نتخاب'















 ششوروی زیمودند.




 كردند.
 كمو نيستها هو فق شدند ضد انتـلا بيو ن و حاميان خارجى آنهبا را

سر كوب و نيروهای غنى بى را از سرحلات كشور خارج نموده و


 حكو مت هاى بهظا مو مستتقل هم تشـيكيل داده بودنل.

 مسجدداً و ارد صدعنه سياسیى خاور ميانه و بهطور كلمى آسيا كرد. در






 القغانستان (الماناللهخان) و تركيه (آتاتوركك) كه با دخالت خارجىى روى كار آهده

بوّدند همت كَماشت.




ץـ تشكيل حزب كمو نيست ايران نين د، اين گيرودار موجب افزايش نكىانى
نــده بود.
"حزب كمو نيسـت ايران، در "مـحلئ هـابو نجِى" و واقع دز باكو (پايتخت آذز بايجان
 انجام كُنت و „اسلالله غفارزاده" بهعنوان صـر اين حزب انتخاب شد. آنطوزكد

انتخابى و انتصطابى؛ اعم از آسيايیى و ارو بائى سعى شد تا ازطغيان







 اـ كامران آقازاده، كه بعدها نمايندهُ حزب در كمينترن شد و تبعيت شوروى
;ا پِيرفت.
r-




「


 مى نوشت.









 انگَليسى ها در هند، هلندى ها در اندو نزى و وآمس يكائيان در فيليبيين جنين هجالسى را تأسيس كردند













 هنطته سورد استنـاده قرار گيرد.




داد و دز نتيجب انتشـان اين سجلـ قطع شـد.
 كسو نيست تحت رهبرى ســ تن (ارانى، كاببخش و كاسان) در ايـان وان و انتشار مجله دنياست...


19
مرحوم ملكتالشعرایى بهار انقر اض قاجاريه و روى كار آمدن

 شمسى منتشر و در سال بYY ساخت.
 روزكار حضور فعال داشته است در بردسى تاريخ معاصر ايها آغاز مشروطه و تشكيــل دو حــزب \#مشروطهخـــواهِه و "مستبده" برمى گرددع .
در آغاز مشسوطيت دو حزب در ايران فعال شدند. همشروطهـ


 كمتر الا. باسوادتى و روشنفكرتى بودند، مستبدين را جـــاهل و و ظالم و ارتجاعى و غارتگى مى وشمردند.

 تحت تسلط خود در دآورده و با خرج پولي و و رواج شا شايعات به اين هدف خود مىدسيدند. وگى نه هط



 مستبدين اضافه كرد.

 آمل نل و نيسوى اول شدنلـ آن روزز هر كَّس بيخلاف آزادى عقيده و آزادى قلم و هـجلس و

 كهـتىين مـجازاتش اين بود كه داخل كارهایى مملـكتى نشود و اگى


را كم كند!
رفتهر فته، مرتجعين حس كردند كه مقاو مت در بـا بـ اين قوه́





 را بنه مـجلس مـعنفى كردنل.











ون ونا

دينى و تكفير نيز خوددارى نداشتنند!












 خود را بهنام مـحافظهكار و ار تجاعى و آنو ند و سرمايهدار واش واش وان و اعيان به باد انتقاد بكييندند


 روى جیايد و حمله به دولت و به رجا رجال دولت بدشان ملاهما زياد طـفداروى مى كنند.
 (اولتيماتوم) روسيه در مورد مسترشوستر، مستشارماليه آمس يكايى
 و »اوتداله" در كار شد. عاقبت دموكىاتها مغلوب گرديدند و مستر شوستر از ايران

رخت بر بست و مجلس هم بهسر آمل و ناصر الملكك ديكى انتخابات را تجديد نكرد. يس از بسته شدن مـجلس، از از طلرف دولت و نايبـ السلطنه (ناصر الملكث)، تمام دؤساى حزب افراد اعتداللى به قم تبعيد شدند، جرايد رواي بسته شد، در در ايالات مر جس از قصابى روسها مديران آنها را به تهها




 و دمو كىات و اعتدال در مجلس عضو بود وند وند و تشنجات عنيفى هم

 دموكراتها اين نو بت زيادتى بودند. اعتداليون، به انه دو دسته تقسيم
 سياست خارجى بود؛ تا اينكه فشار متفقين از طرفى ونى و تحريكات
 هواداران متحدين و هواداران ان متفقين. دمسـوكرات اتها و اغلب
 دوستاننى) إز تهىان هجرت كردند و از از جلو هجـونوم دستهای از از

 دولت بود و شاه را مى آو است از تهىان حركت بدهد، ولـــى اين

واقعه صورت نگیفته. اها غالب و ككلا بهاشهارهٔ دولت يه قم رفتنل و از آنجا هسهاجرت نمودنه.
صصحبت ارتجاع و انقلاب در اين دوره از بين رفته و صحبت

 و يكى شد.

 آز اديخو امان اير ايران بنإدر شدند!

 يكى از سـخنان دن اين بود كه كـنتم :


 بيادرم، و مرد بدبغت نجات يافتت. آنذ مرد كه ريسمان كَلوى ما را را رها كرده استا بار است، لنين است!؛
 مانده بودند و به مههاجرت نرفته و يـا يا از سرحد
 حزب ملى مى تو اند حكومت فـي فاضله تشكيل دهد





كابينه اول آقاى و ثوقالدوله تشكيل شده بود. سيههدار اعظم



 عقب نشسته بودند.
در بحبوحهٔ خر ابى او ضاع و و فقى خزانه، علائم شكست متحدين

 كرديده بود، متحير بود كه جِّهكند









 راغب است تا بهكار كردن و تصميم گرفتن و و مردانه با با يكت عقي

 شمرده، زمام كار را طورى بهدست بگيرد كه با با توپ هم نشود از او او يسگیرفت.
 زيرا رفتار شماه است. بلى، مسحوم احملششاه يكى از مو انعى بود كه تا تا آنروز بهو اسعهُ وجود و عقتايد خاص او ، نتو انسته بوديم دولتى

 دولت ها هم زنخو است يـا جر أت نكرد كه طـز كار كار كمـال آتاتو ركّ

 و ثو قالدو له آمد، دو سال هم خوب كار كرد . غائله گّيلان و اصنهـهان

 و بالاخخر ه اختلاف تر ارداد 9 1 1 ا ميلادى بو د. بهو جو د آمد و هر جو مرج بهحداعتلاى
 كنده بودند، بلوون تشيييع و تششر يفاتى و بلـون تنكر و الحتر امى
 ليدر ها و ذمىى جرأت. بدتى از همـه اينكه بعد از داير شدن دو لت
 به بدي نام بید. (!) در انتخابـات كميتّهُ دمو كر ات دخالت يـافت و كسـانى كه خو د را جو ا نان خاص و اليق از مـا مـى دا نستـند ، در كار هاى





 قليل از دمو كى اتها روز


 بودنه، لا يحها









هزار تومان آجيل دريافت كرده بود












و قت ا نگّلميس جواب داده بود:

چجيست؟"
(إحمدشاه كه مىديد در ماجى ای تقسيیم پول آجيل برای عقد قى ارداد 1919 سر او بیىكلاه مانده است از در مخالغت بــا اين
 پِاى او ازندا ختّند. )
قیارداد دعسوف 1919 كه دزو اقتع تى ارداد فروش ايران به دو لت انگَلستان بود - بين آقا يان و ثوقالدوله و سرپیسى آاكس




 المقدور ديخشى بماند. و در نتيـجه از مفاد اين قى ارداد فقطـ خود وش اطلالع داشت و سـفير انگّلميس و منصو ر الملكك. و اما روز وى كه اين قق ارداد در هـر ض افكار عامه قر ار داده شد هياهو ئى بس عظيم
 ننگين،ار تش وماليه ايىان در بست در اختيار دولت انگلستان قرار گر فته، است الر
آن روز كه اين اسرار ازطرف دولت ايــــــان الفشاء شد معلوم
 تو مان آن مو قَع رشوه از انگَلستان گرفته شده است. و اين مبلغ را بدينگًو نه بين خود تقسيم كرده بودند. يعنى و ثوق الدوله دو يست

هز ار تو صـان. هـارمالدوله صد هزار تومان و نصرتالدوله نيــن هـدهز ار تو توان!


 "دورلت ايران كثور خود را به يك "ينسر، فروخته است:،


 هر ديكتـاتو دى تشخيص مى دوهد

 كر فته و به كاشـان تبعيد نمود. و متعاقب اين احو الد ال مرحوم حاجى


 نفرت و عصيان و خشم ملت ايران ان، مأمورين خود
 نمايند

 كميسيو نى بهنام "كميسيون ميكس" مأمور تهيه طـي ار تش نوين ايـان شده بود. ارتشى كه مى بايست عملا متعلق به
 انگیيز مردم را از جــا كند. تهوان براثـ اين اين حــادثه غيرمنتظره











 آگاهى از اسـرار قرارداد 1919 بهسبـب غليـان احسـاسـات ملى و و طنخو اهى دست به انتتحار زد .
 علم شد.


 يهدست نيسو هاي مسلـح انقلا بیى گيلان خو اهد افتاد، نقتشـه جد يدى
 تهه انْ" و دوى كار آمدن حكو متى مقتدر و خشن بو د كه بتو اند بیس




 كو دتا روى كار بيايد، للد كرزن، نصرتاللووله فيسوز را در نظل


 ماه آوريل 1
 سياه هعروف شدل سيل ضياءاللدين طباطبائى را إنتخاب: كـددند كه از مهري ههاى ديگى انگگليس بود. در این تاريخ ستاد فرماندهى كّل قو ایى بريتانيا در اير ان در
 پی فی از و زشیيب ايى ان با دخالت خار جیى در این هتل لو كس قزو ين


معاصس إيران بب دناسبتتهايى از اين قريه نام برده شده است اما اكنون بردوى آن



 هر روزه روزگّار به شكلى است جلوهگر تـا دز كتاب دهــر نمسـانــد حكايتى
 ستض آن نين الشازه كنيم:
 أمسيكايىى سـاختد شد بز
 زيى آوار سنگين آن كشته شدند.

را كه قىار بود در تهوان بهو قوع ببييو ندد بــا معاون خــودود كلنل














پس از مشور









شـاه بعدى) اصـابت و او برای׳ دهبرى عمليات كودتا انتخاب شد.

 هيـان آنمهـاست.
آيىو نسايد در يادداشت ها هاى

 تزاتهای ايىانى را بهطور وقاطع بهاو و اگذار نمودم. اين مــرد






بهاز دىنويسـ كه، سيد ضياء كه بهدستور زنرال آيرو نسايد مأمور كودتا شد، به
 بغيرد.









 دولت جديد كنار رفت و با درجئ سههبدى فرماندهي دانشكاه جنكُ را عهــدمدار كرديد.

قزو ين يا تههى ان حمله كنـند جلو ى آنهـا گرفتّه شود . .




 تحت فنثدار بوده، باطلل و بلااثر استت، هـع الو صنف دو زكتته را كاملا بى اينشن تو غهيتح دادم كه :

 حملا تق ار دمد جون در آن صورت نابو دتث خو اميم كرد .
 عيمِ عنو ان از سلطنت خلـع ننـما يد.
 آشكيار قبول كرد.








 تهوان IMOA _ ا انتشارات نهانل.



بهاهملاقات ״ ااحمدشاه قاجار" رفت.


( ..."



 شدخص الينثان وارد نكىده بود. و خلاصده در عىض مد تى كه شدر فياب

 ر هبر ان كو دتا نسبت به شـخص مقام سلططنت راحت و تو عـيه كردم




 اعليحيخست

بينـلـ نل. . . "








گرفت:

 امتثنال او امس همـايو نى است!

 و طن بِّ سدت.

نيست؟؟



جان خود را فدا كنيمر.
 تهبر ان آمديد؟





 تههر ان آمدمايمر تا در در جه اول درددلـهِاى خودر ا مستتقيمـاً بهعرض خاكیِای مباركت برسانیم و نشان دهيم كه صبر
 F 0 جارجه انگليس با كلاسه

و حو هصله سربازان شـاددوست ايى انى بهسر آمله است و ديگّ طاقت شُنيدن اين همـه تو هين و تههمت نســاروا را



ك.ثشور اجصا شثود. ..
(در اين لحظه وليعهد معمدحسن ميرزا وارد اتاق شد و تعظيمر كرد. شاه
بـا دستشن اشارد كــرد وليعههـل به سمت شركــى تــالار رفت و آنبا
ايستاد...)
باللاخره آخصين مقصمود مـا سركــو بـسى ياغيان و دشمـنان
 منظا در ایـ ان تشكيل دهيم .
 غار تگى ان كشور را تنبيـه كنيد، جی ا خــو دتان شثب بيش بازار را غارت كرديد؟
 و خود این شـايعه هم يكى از آن تسهمت ماى نارئها است كه مفرضـان بهما بسته و معطلـب را كاملا خلا خلاف بهعى رسا زندها ند.
(صلديقالسسلعنه كه همراه سرهنتك باقرخان نيكئانديش درتّلار باريابى حضور داشت صعت عرايض نيكانديش ,1 1 اين مورد تصديق كرد.)
 خو شو قتى ماستـ. بسيار خوب مـو خصيد و مـــــتـتـو انيد بسو يد .


دارد كه اگّ اججازه بفرماينل بهعرض مبار كثنان مىرسيـه.
الحمدشاه: بگو .



تشكيل و جبران غفللتها هـى گنشته بشود .
احمـدشاه: (پس از اندكى تفكى و قلم زدن در تالار) - بسـيارخوب،

 روز زامه ر عل بىایى اينكار بل نيسـت!
الحمدشاه: (درحاللى كه لب خود را میى گزيل با سيمـائى گر فتّه شرو ع

 رياسنت وزرانیى (نغنستوز يـى) او را بـنو يسـند.


احمدشاه: چیيسـت، بگگو .


 حكم آن آ هم بـر بنو يسـند

 خداى ناكرده اينطور تصسور نشود كنه ثز اقهها خودسرازه


 توران دز دست آنهانست.
 اين اسـت كه يكت روزى به نفس نفيس تشريف فــــرماى سس باز خانه شو ند و از سـب باز ان فداكارشان دزه بگيي ند! الحمدثـاه: بسيار خوب روز فلان... (شاه در اينـجا روزى را معين كرد) به شههى میآيم و از سـرباز آخانه ديلن مى كنم.

 گَن اشته بو دند بهشیى زير صـادر شند: نظر به اعتمادى كه به حسن كفايت و خلمتكّزاونى جناب ميرز"ا سيد ضياءالديزं داريم معزیاليه را بهمقام رياست وزر اء برقرار وٌ منصوب فرهودد و اختيار ات تام بر ایى انجام وظايف رياست وزرائى به معزىاليه -مرحمت فرموديم شاه
 بـ حكام ايـالات و ولاديات از در بـار سلمطنتتى صادر گّرديد: حكام ايالات و ولايات

در نتيجه غفلت كارى و: لاقيدى زمامداران دور دهاى گذشته كه بیىتكليفى عمومى و تزلزل امنيت و آسايش را در هملكت فراهم نموده و و
 ساخته بود، مصمم شديم كه با تعيين شخصسى دقيق و خلمتيُزار كلهموجبات سعالت مملكت را فر اهم نمايد به بعرانهاي متوالى خاتمه دهيم
 ضياءالدين سراغ داشتيم ايشان ;ا بهمقام ريــاست وزراء انتخــاب و

111

فرموديم. ${ }^{18}$
شاه
سيل ضياءاللدين در بخشثى از مصـاحبهاش با روز زامبه نگاران و



 وزرائي حضست انشف نیو يسنـل و نيـز الختيار ات تام بسـهمن داده شود. 10 .
 در اول كار به اعليحضـرت پيشنمهاد كــرد عنو ان رسمیى او را در


 و قت، باعث تحقيّ تاج و تخنت خو اهد شل و به حيثيت مـتام سـلطنتت لطمه خو اهد زد. و سنيل ضياءالد ين كه مردى و اقـع بين است و وقندرت


 حكام ايالات و ولايات
نظل به مصالع مملكتسى ميرزا سيد ضياءاءلــلـين را از رياست وززاء منفصل

 شـاه
























17ـ كزارش كودتا (از سفارت إنكليس به لندن).






 انتنالمات








 i
 مواد ْرق حِواهد بو د

(し) )
 (Y44 ...5lalairl

ولى به هر تقلدير احمدشاه حاضر نشد اين عنوان را به سيل




 ديخر نغو امد داشّت إ


حكم مى كنم:

ماده اول: تمـام اهالىى شههو تههى ان بايد سـاكت و مطيع اـحكام نظامى باشذند .

ماده دوم: حكُو مت زظامى در شیهو بى قى ار و از سـاعت 1 بعدازظهـ
 زبـايد در معابى عبور زمـايـ.

 سـذت خو اهند شد.

ماده چپهارم: تمـام روزنامهجات و اوراق مصلبوعه تا مو قـع تشكيل دولت بهكلى مو قوف و بى حسبب حكم و اجازه كه بعد داده

خو اهد شد بايل مـنتشر گَردد.
ماده پنجهم: اجتماعات در منازل و نقاطل مختلففه بهكلى مو قوف و در



ماده شششم: درب تمام مغازه هایى شرابشفروشثى و عرقفروششى، تئاتر
 بايل بسته شود و هر مست كه ديده شود به مـحكمـه نظامى

جلب خو اهد شنلـ.
ماده هفتّم: تا زمان تشكيل دولت تمام ادارات و دو ايه دولتي غير
از اداره ارزات (تخواروبار) تعطيل خو اهد بود.
ماده هشتتم: كسانى كه در اطلاعت از مو اد فوق خوددارى نماينـ به هسكمه نظلامى جلب و به سـختت ترين مـجازا تها خخـــو ا هنّد

رسيد
 انتتخناب و معين مىشود و مأمور اجراى مو اد فوق خو اهد

بود.
ع ا جمادیالنًانى qشץ
و"مُيس ديويزيون تزاق اعليعضرت الدس شهريارى و
رضا
خرمانده كلقوا

با اعلام سكو مت نظامى بگيـ و بيـنل در تههوان شـووع شلـ. در بين توقيفشدگان كه شماره آنها را ميان • • ع تا • • 0 نفر تخمين زدهاند، بسيارى از شاهزادگان، رجال، رئيس الوزراها وها و وزرانى اسبق نيز ديده مىشىن كه نام تعلدادى از آنها بهقرار زير است: شاهزاده فرما نفرما با دو يسرش (فيروزميسزا نصنرتالدوله و عباسميسزا سالارلشكى) شاهز اده عيناللدوله، محمسـلـوولى خــــان تنكا بنى (سیهسسالار اعظم) سـهاماللدوله، حشـمتاللدوله، قو اماللووله ، 1^اـ سرمنكك كاظلمخان سياح يكى از معأرم كودتاى موم|سفنن.

حاج مجدالدوله، ممتازالدوله، حاج محتشمالسلطنه، حاج نصيراج
 ممتاز الملكك، لسانالملكت، يمينالملكت، مديرالملمكت (مـحمودجم)، ، سردار رشيد، سردار معتضد: سر.دار معظم خراسانيانى (عبدالحسين خان تيمورت'ش)، امين نظام قر اگوزلو

 روز ناهه ايران، ميرزا هاشم آشتيانى، زينا العابدين رهنما، دكتى مشعوف، عباسخان رأفت و...
خلاصه هركس از مر حزب و و از هر عقيده و مسركتك كـ كه بود


 باقى نماند!

بيدار هركه تشت در ايران رود بــه „ „دار"
بيدار و زنــدگــانــى بــىـدارم آرزوست!







 به همين مو ضو ع اختصاص دارد و اشكالاتى دا كه سفارت انگليس

ر"... وضع كنونى كشور و تعولاتى كه درنتيجه كودتا ايجاد شلهه، هو سيماى











 و سياسیى انتلستان معكم حشتسرشان ايستادهاند و در صورت لزوم بـهـ كمكشان

خو امند شتاهت...،.،











جֶند روز بعد از كودتا، كابينٔه سيد ضياء كه بعدأ به كابينه

آنها را در قزوين. نگادداثتـ....
نقل از خاطلرات آيرو نسايد عا و 10 فوريه 10
"ارتشبد حسين فردوست" در صفعیه 77 خاطلىات خود به ارتباطٍ رضاخان با




 (فراماسون برجسته) روزى كتاب محبرمانهایى را بهمن نشان داد كه در ور يكك بند آن
 ايحان چییدا كند و بهدستو
 دست هدر او تأسيس شده است.

















119
 كايـنه هييل ضياء در آغاز، گُ فتاريمهاى بيشـمارى داشتّ. در آنسالل سـه نتيطله از كشور بهصورت حسـاسى درآملهه و سه تن از رجال و قتت

ملاقات نخستوزيران رضاخان با سفيي انعليس در مسايل خيلى مهم بود، مانند تهيه سلاح و مسائل نفتّ. يكى از مهرههاى مههمي كه واسطلة رضانمان با انگليسها بود و ازمسعمانهتوين


 خانه مخرو به كوجك در كوجه شمال شوتى ميدان حسنآباد بود. در آنبا، وظيضه بهبودى خويد و تهيه مواد فنايى بود بود.







 بنانامه تجلهي مـى
بهجودى تا خضوج رضا از إيتان در خنيم زندكى خصصوصى او معرمترين فرد






 طرف انگليسىها واشت رنتار رضاهان را يه هيفارث كزارث رنمايد.)
 مسملعلى فروغى (ذكاءالملكى) بود.

عليه كابيـنةٌ سياه سيلضياء دست به اعتر اض و حتى عصيلان زده بودند. مسحو م مصدقالسلطنـه در فارس پیس از مخاللفت هاى شـلـي
 متتحصن شد . شاهز اده (پصار مالدوله") در كـ مانشاه علنأ و عمملا دست به شورش زد اما پس از مـختصس مـقاو مت شكسست خو رد و تسليمشٌ . اما در آن زمان خطلر ناكت

بود .
„قو ام السلطلنه" و الى خراسان بود و در سـ هو الى شورشى بس
 كه "ر تُيس التتجار" نيز حضور داشت صس يـحاً اظلهار داشته است كه:
 و خراسان را از ايرأن بها نسازيم...؟؟"

 وزير جنتك مليرغم آنكه در مياتهاى دولت داهل بود، اها توجهى به امور سياسىى


 در ايالات، مراكز مقتلوى از اميرلشكرها و صاصبمنصبهالى تسازه و كهنه تشكيل داده و مشغول مطالعه و تداركى نقشه بزركى خْود بود. تنها سعى داشت كه در جرايد از او بل نكوينل. با سياسيون و نــويسندكان ملاقات مسىىكـرد، صعبت
 با در بار باشله با كمال هوش و هماء و زيركى و علم ذرهاى ففلت طرح مى نمود. سـردارسیه بهقلرى مو اظب مـجلس بود كه گويا در دنيا تا اين



رضاخان در زمان سردارسهیىی

كنيم روزی را كا كه مسحوم مستو فی المـمـالكك به مبجلس آمد و ديد كه اكثريت ندارد، عصبانى شد و پشت كـرسى رفت رفت و نطقى بسيار


 مىدوم!"


 نزاكت پاسِخهايى داده شلـ
 انداختند. رئيس مبلس امس فرمود آنها را توقيف كنند. جمـئى هم بيرون مـجلس برآن شدند كـه هنگامه راه بينداز

 رئيس گارد مبلس مشغول حفاظت ومرا واقبت
 نيست. مجلس را بايد در دست داشت، باقى كــارها خـــودبهاهود درست مىشود.

 الدوله، و رهبران موافقين دولت عبارت بودند از سليمانميرزا و
 در اين دوره مـجلس را يكته رئيس (مؤْتمنالملكك) اداره كرد
 قدرت بين مجلس داراى اقليت و اكثُريت و كابينههاى متزلزل



(جهار كابينه) تقسيم مىشود.

## اـ كـ كابينه قوامالسلطنه:

قو ام بهدنبال سقوط كابينه سيد ضياءالدين به نخستوزيرى ويى
 است. كلنل تقى خان كه در دورهٔ رياست وزر ورائى سيد ضياء وراءالدين
 بازداشت كند. كلنل قوام را تحتالحفظ بر به تهران فرستاد بههمين جهت قو امالسلطنه‘「 از كلنل كينه در دل. داشت و به بهتلافى


 تدزت رسيد و برو اضح كد در هو مرسله دوسييهماى كذشتٌ را بمميل خود باكسسازى

متأسشانه منابع و مآكذن تاريخبيشكان نيز كتب و نشريات و اسناد و مداركى




 هبلات , كتب منتشره، تعت نظارت دو دلتهاى رذيم كذشت است (و مؤلفين آنهـا


آن رفتار »كلنل" را كشت و سـش را را بـالایى نينه زد. يكــى از روزنامههای آن زمان در مورد داين جنايت نوشت:

اين سر كه نشان سسيرستى است المسوز رها ز قيد هستى است


## Y Y F كابينه مشير الدوله:




 قرار زير است:

 شش نبى آنها كار كدده بود!


رنييد او نوشته بود: (البته مركّ كبيى بهاو نكّةه بود كه: برادر، وحى را نيـنـ هعأريه نو شته است!





 كرد و از آن بس الهمد منشى شاه كجكِلاه شد.

195

ا 1 ..." تجسس ننمائيد. با كمال افتخار و شرف مى گُويم كه مسبببحقيقى





 بشنويد و جون برای من غيرمقدور است كه هر روز در در جر ايد ايد بـه مقام رفع شبهات خصبوصى برآيم صريعاً الخطار مى كنم كه رو اين برخالف ترتيب فوق در هريكت از رئ روزنامهـها از از اين بــابـابت
 نو يسنده آن را هركه باشد تسليم مـجازات خوا اهم نمود. ") جس از نشى اعلاميه، يكى از نمايندگانمانمجلس (ضياءاءالواعظين)





 دستت برمى آيد بكن!" وزيى جنگك حكم كرد او را دستگيى كنند و براي كسى كه او را ببيند جايزه تعيين كرد.
 منتشر و در آن قيد كرد كه:


عصر همان روز حكومت نظامى برایى جلب "فرخى" كهمقالها ونى

 در سفارت شوروى در خيا بان هـامنار كنـون





 . $14 \cdot 1$
در صدر صفسه اول بالاى سرمقاله اين هند سطلر را نوشته و بهجاى عنوان
هميشكى سرمقاله، نوشته است: ابوالهوليول ارتباع!

 نمايد. در صورت مقصر بودن مدير زوزنامهـ، بايد مقنرات قانـانون او را ما مجازات كند نه اراده شخمىی•

## ابوالهول ارتجاع!

فبّار ارتباع هر روز دايمالتزايد زندكانى باشرافت در اين معيط مركّبار و
مذلتـنـيز را، غيرمـكن مىسازد.

 بهخرن پاكك احرار رنگين مىى نمايند! از اين پس تحصن در سفارت ــ كروه كاركـران ـ تشكيل هيئت متحده مطبوعات و.... نتيجه و ثمرى ندارد.





عيناً نتل كرد و خــود نين بسـهخيال تحصن افتاد. وى بــه حضوت





 نوشته و انتتاداتى نسبت به لرضـافانه نموده و در خاتمه آن هنين نوشته بــود: ״آتاى خدإيارخان ميرينج با اخلن حقوت منمسب خود، به هـه دليل رياست كل ماليات غيرمستقيم و خالصـجات را اشغال نموده و [تصسىى [

 او را مىنمـايـ. در شمناره بعل فرخى مـقاله زير را مـى نويسـد اولين معاكمه




 مى:نمو دند.
سقراطه بهميل خود بسكوم شد و تا زهانى


 فرار تعريضى نمودند، ولى آن وطنْحِست فرزانه در جوابب كفت:
 دز بازد هن مبجرى كُردد.....






 دستئ فـّ
بسـت تثـينان سـنارت شثوروى، للفو حكو ست نظلامى و عزل وزيو



 مـجلسى. دوره ركود و فتيت هـلبو عات بود. آخرين اقدام مليوان جس ايد، بسمت نشتيننى در مجلمس شور الى ملى بود كّه عدهأى در حدود






 ديوارها !الصـاق شل مسئله تتحصن ريش آمل و و بالاخره در تمقيب و دوستكيرى و كتيك



 بهجاى طوفان، دوزناهه قيام را منتشر نمود و در شـياره





 وقوف يافتند قول مسـاعل به متعصصنين دادنل كه وسائل خرو جششان را بهطور آ بـو مـندانهأى فرا مم ساز ند. حاد广ه ديگّى كه مو جبب برخورد و نتيدجتاً استصفـاى مشييى الدوله شهد مقالثه ״روز نامه حقيـقتّه بود.
 اعتماده درج كرده و نسبت به بعضتى افسران كه از مو قعيت خود
 بـمى خورد و از رئيس الوزراء تو قيف آندورز نامه را مى خو اهد هو وللى

مشييراللنوله زيى بار نمىدود. رضا خان هم پيغام مىدهد كه يا روزنامه حقيقت را توقيف كنيل يا مىسهارم كه ديگر به دربار وامتان ندهند!

مشير اللدوله جارْأى جز استـعفا بههاطرش نرسيله بود المسـا مـجلسى ككـا بينه او را تأئيل و استتعفـــايش را رد كـرده بود و ييكت كميسسيون را هم مأمور تحقيق كوده بود. كميسيون از وزيـ جنگگ تو ضيـح خخو استه بود.
رضاخان گفته بود پييغام این نبوده، بلككه من گفتم كه : „اگر از روزنامه بجلوكيزى نشود ها وا به درباحَ راه نغواهند داد!" به هـحال مشييى اللدوله كه نتو انسته بود بهكار خود ادامه دهد بهزاجֶار استتعفـا داد.

## "

بس از استعفاي مثـير الدوله: قوامالسلطلنه در l 1 خردادماه

## تُعهلى كه احمدشاه از توامالسلطنه ترفيت









 اين است كه در تعت ميع صورتى تسليم سياست انگليس نشو
 فسحآباد بياوريد تا فرمان زمامدارى او صـادر شودهـ



 بودند. سردارسبه فرمانده كلقوا بنابى موانقت قبلى كه با الحسدشاه كرده بـوودند دستورات به جانمحمدخان فرستاده بود كه شـهابالدوا
 بهمحض ورود اينجانب، جانمحمدخان خود حضور يانت ويساز
 تسست بالای عمارت زيبا و آئينهكارى بود كه ناصرام الدينشام

 با ايشان داشتم دوىبوسىى كىديم. بديهى است ورود من در آن هنتّام بـرخلاف انتظار

17!

1
 عدها از جى ایی از نبودنقانون منصصفه سنو





 يافت
 وزير جنگگ صيورت گرفت. وى شروع كرده بود به مـلاخله در امور

در آغاز باعث شكغتى و آشفتهكى آتاى توام كرديل وله اين هالت ديرى نـائيد و وس


 شـديم و احمدشاد فرمان نخستوزيرى ايشان را صادر فـر فرمود.
 هشيرالدو لـ بـ مجلس شوراى ملى تسليم شده بود.

 , را در دعاكم لازم دانسته است، فقد هيينت منصـفه را دليل برممافيت خود از بمجازات كر فتّ بودند.
 دزذو است كرده بود:
"ادز موارد تتصييرات سياسى كهمعلابق قانونتعيين مىشود و تقصـير اتمططبوع عات كه مخالف نظم 3 حقوق عمومى و اصول مستقره مملابق قانون اساسيى بوده و بدين وسيله داراى حيئيت عمومىي است هيأت منصـفين دز معاكم حاضس خواهند بود.ه





 در ״روز نامه وطنی اعتش اضاتى

 هـاحبمنصب وارد شده و او را از پششت ميز بيـورن كشيان


 حبس و تو قيف غيرقانو نى اشخاص و و توقيف غير قانو و سايي مسائلى كه در همين زمينه و امور صورت






از آن ذيلا نتل مى شود:

 از نقض قانونن اساسى و اجرا نشد انشدن ساير قوانين شكايت كنيمر... نسبت به امورات اساسلى مملكت وحملاتى كها باساساس واركان آزا آكومشروطيت

مكس ديعرى از رضاغان در زمان تصلى وزارت جنك

لد اين پايتغت مىشود مجلس ساكت ونمايندكانَ معترم توجه مخصوص نمى فرمايند. جلسات كرانبهاى مجلس تمـام صرف هزئيات شلده و اوحات كسرانبها و ذيقيمت نمايندكان تلف مىشود. دشمنان آزادى و استقلال هملكت لاينقطع در كار، اتصالا
 دستار، بساطل مشروطيت كه برهيله مىشود سبهل است، استقلال مملكت را هــم مسبرند...

بدون مجوز قانونى جرايد را مىبندند و ملديران آنها را توقيف، حبس، تبعيد
 بدسابقه براى مأموريتها و اختلاسها و هزار مغالم ديگر تنقيد كرده و دولتيان را
 را در كار خود مسئول كرده است آيا حالا در اينجا رمايت مى شوده از كه به غير از لفظظ و يكك كتابعه مطبوع آنهم در كتابخانها و در شخانهها عبالتا هيز




 مراعات و هريكك از وزراء در اداره و حلود اختيارات خود با جديت مشغول|اصلاحات بشوند. حالا اتر آلايان نمايندكان بغواهند از وزار وارتخانهماى داخله و ماليه و غيره سئوال و استيضاحى فرمايند آيا جواب مىشنوندء بهعقيله بنده خير ! زيرا در حدود اختيارات آنها مداخلاتى مىشود كه نبايستى بشود و اين هم درواقع هرجوومرج است و ابدأ شايسته يكك دولت مشروطه و حكومت ملى نيست. ايرانيان با فيرت كه جـي
 كه ديگر زير بار استبلاد بروند وتطمآكار منجر به انقلاب وخونريزى خواهدشد..."

اما شُهامت واقتى دا مرحوم آيتالله سيدحسن مدرس نشانداد
".... عجالتاّ امنيت در دست كسى است كه افلب ماما خوشوتت نيستيه" و اشاره به ناطق قبلى نموده و گفت:
 داريم. از رضاخان هم هيع ترس و واممه نداريم. كا قدرت داويم پادشاه راعزلكنيمه رئيسالوزراء را بياوريم سئوال كنيه، استيضاح كنيم وهمغنين رضاخانانوا الستيضاح
 "نسىتواند هقابلش بايستده شما تعيين صلاح بكنيد مجلس برهرجيزى قدرت دارد..." رضاخان بهدنبال اين جلسه مـجلس ناگزير و بهظاهر استعفا داد६ץ و بىای قزاقها نطقى ايباد كرد. به دنبال زمزمه استتعفاى





 بعفیى روزنامههاى حتوتبكيي سردارسيه (درآن روزكاريكا
 نبوده استا!) نيز بـ طرفدارى از رضاغان بــه مبلس و مسببين تهــر مسردارسبه هرخاش میكردند.

 اميرلشكك غرب. يعنى سِهببد اميراحمدى مغنابره شده است ذيلا مى آوديم:
مقام معترم دارالشوراى أيران



 ديگى شـلـيداً به مخالفت خود بار ضـاخان ادامه دادندو بهوىاعتر اض كىدند و از مانورها و نطقى كه يهمناسبت استعفايش تر تيبيافته بود انتقاد كردند.

كنارهگيرى از خدمت زسيده اينبانب را به مخابرة تلكُداف مستقيم بدون رعـــايت








 انبات و جو: نمود....













 مستدل، اولا خالاف قانو نى هايى, را كه صدورت گرفته بیهى شـمرد،

 قصور مـجلس در بازخو است از عامل آنهمـه تجاوزات بیضد قانون الساسی، ، ستخن مىراند:



 وزيى جنگك لازمسـهاش استخفاف و حقارت سايـس ادار ات نيست، شر افت افراد قشون نبايد موجب هتكت عزت و شر افت سـايسـرين باشدل...


خواهد بود تا پس از استحضنار به تصميمات متخذه، آنچها وظليفه هی متعلمى است


 زمايندكان معترم ملت مىنمايد.
1ry. rr.
امييلشكى غرب "احمدي"

 اينبار مبلس بيشقدم شد و با
 مانور زيركانه و حسابشدهاشان با رأى مبلس و به هيئت قانونى فرماندهى كل كل توا را بهعههه كرفت.









 و ناكّوال نيود."















السـلطنه بود. اين مقالات شثبيه به مقالاتى بود كه عليه مـحملعليشاه زو شته شده بو
 در همين زهيـنه نو شته شده و احملششاه از فرط تأثى از ملـي آن آن به

دادگسترى تدكا يت كرد از اين قر ار است:
 از مقاهات آن دار الى وضیغيت ثابت و صالكى نمى باشند . . . سلمطنت ها پّوشالى ، حكو مت مسـا پِوشالى استى . . . در مملكت




 هقند
 از مـقام سطلطنتت زا ايـجاب








داشتث.... قانون هـعاكمه وزراء و هيأت منصـفه بود. قـــانون هيأت
 از تصسويب مسِلمسى گذشت و اعتبار آن تا اول حمل Y • گرديه.
اين كا بينـه نيز در بر خورد با الستيضناح سنيلحسن مدر وس جون
 و كی گَديد.
 قوه قانو نگگا ارى بـهو جود آملـ كا بيـنه دشثير اللدوله در غيابس مـجلس زود






 شهاه از دهمـت خود كنـار رفت. در اين ايام حسـاس كنیى كه بتو اند



 بعد از كودنـا شهبو بود هـادر كرد !





احمنشاه تاجار

برقرار فرموديم كه مشغول أنجام اين خذمت باشيند."
شانزدهم ربيعالاول
رذـإخان پس از دريافت فرمان نخشستوزيىىاشن، مــو جبـات




شـده بود!
"نظر به اينكه بندكّان اعليعضرت اقدس همايونى بر الى معالجه و
رفع كسالت مزاج تصميم به هسافرت به اروِيا فرمودنده عين دستخط ملوكانه را كه درايز موضوعشرث صدور يافتهبهاطلاع عامهمىوساند.، سردارسیه -ـ رئيسالوزراء

و دستخطـ اخمدشیاه جنیين بود:


 انشاءاللهتعالى ووز يكشنبه £ ع ربيعالاول شرُف ارزبِا عركت خواهيم كرد و مقرد فرموديم دزغياب ما برادر كامكار وليعهد بهـ




 54 در غياب ها. وجهباً منالوجود خلاف نظم و انتظارى در امور مملكت حادث نشود

خو امـهٍ كرد...

شانزدهم ربيعالاول YE H - شاه




 رضاخان ساز جمـهورى نين كوكء شد.

نوشت:
 هاشا وا احراز كند و كوشش دارد به رياستجهمهورى انتخاب كردد..."،

خووج احمدشاه سبب طفيان بعضنى جىايل و متحافل راديكال عليه إسـاس سلطنت گرديد.


 و آرزويى أيرانٍ باشل، مظهر محمود غزنوى، سنجر سلجوقى، جلالالدلدين خوا ارزمشاه،


السسار ديگىى نيز در كيفيت عدم رضايتهها، بهو يثُه از قىارداد
 زادفى الطنبور نغمة شده بود. عسـدم دحبو بيت احمدشاه و قــو وام



ه هـ تاريخ مختصس احزاب سياسى ايران - ملككالشعراى بهار.
 برداشت و هـجلس را با خود هــر اه نمود .



 حو صله و خو نسردى قابل تمـجيلى مبادرت نمود .
 آبو تاب زيـادى علنـى زمو د .








 سر داز سبیه زتهيهِ ديده بو د د
 پيـذ ا ككرد



 كـدد اسـتّ






 را در زيس عبا حاضس نگگهدار ند تا بهـمـحض خارج شدن رضـاخان از هـجلس او را با تيـى بزنتن . در همـان سوقع هم جنـل زنف ديگِ مأمور بودنم در مـحو طه جلمو

 در ازدحام ايـجاد شود و دأمورين نغمهـنـد كـجا به كـجاست. هن و يكى دو نفر ديگى صـبـح همان رو ز ترديدمان در حسن نيت




 تزو يـ در ز ندان كثشيد و يِكى يكى را بـه دار آو يـخت ، ها را هم علنـاً


 نخّو اهد گّرديل. . .


اين بود كه بهزحمت هـــرطورى بــود سـردار انتصـار را پـيل|


 نگارستان، ازدحام زيادى بود و بسـيار بهسـختى میشـل جلو رفت. از دور يكى از تروديست ها را ديلم كه در پشتت اتو مبيل با
 بهز حمـت جلمو نرفته بوديم كه از حـركت قى اولان هعلـــو ممـان شد
ار باب دارد مىى آ يد. ..





جلبب زكنيم...
"از تضا و بغت سردارسيه، ذرست دز وسط دز مسـجلس سيلـي عــريذهـ بسـه سرداوسبه داد و اء را چند دقيقه بهحرف كشيد و بهاين طريق من خودم را به آن دو تفر عبائى وسانيله و از آنجا دورشان كردم...."




 اسبـهایی پليسن را پا میز د.



در ميدان مشق از دور قشون زيادى در حركت ديده مى شد و
شلو ار منزى قرمزى دور از صنف نمايان بود.
 آن نقطه قرمز را بهمن نشان داد و گفت: „با كو جكترين تغييرى قق ار بود امسوز من در آنجا مقابل قشون و او در ا ينـجا بهجای من روى يهنه ها باشد، ولى خدا نخو است... با قضـا و قدر زهمى شود جنگيد . . .
بعدها رفقا به سادهلوحى و زودباورى من خنديدند و گفتند
 هر كدام را به دستشان داده بودنه.
اين قضييه را سـالهها بعد در سس مييز نهار سفارت بلث يكى بــهـ جناب آقاى اعلم وزير اهور خــارجه رضـاشاه كــهـ همان „ اسردار انتصار" خودمان باشد، بــا احترام و احتيـا






 اصلاح كرده و خطاب به رضا شاه مى گفتنند:
 "ورنــه سزاوار جهــــانــــداريش ما نتوانيم كـه بعا آوريـمه")

ديگىى دارد
" يكء روز ناگهان خبىى مثل بمـب در تمهىان صدا كرد. خبـ
 قو امالسلمُنذه ، قصل داشت رضا راخان را ترور كتند!





















بهمحضن توقيف قو ام دم بـ نياوردند و بلكه شـاد شدند . اكتون بيـينيم حادثه جِگّو نه آغاز شده بود:
روز نهم بـج جوز

 مى شود و او در بازجو تيى ها مى گَو يد:
("پِارسال كذشته چند ميزّبه با سردار انتصارنظر به سابقهاى كه در استنطاق قبلى كفته شده است، در منزل خودش ملاقات كردمء درضمن ملاقاتى كه من حضور داشتم منتغبالسلطان با مكرمالسلطان اخوكزادة خود سردار انتصار صحبت مى مكرد. از وضبعيات شكايت مىكرد كه وضع ايران جقدر بد است، از بدو مشروطيت بهاين طرف چه قضايايى پيش آمده است و بعد صعبت سردارسيه بهميان آمد و او گفت:
 برويم در مملكت ديكِ زندتى بكنيم تا اقلا بتوانيم ادعا بكنيم كه وقتى اين اوضاع در اير ان دخ داد ما در ايران نبوديمر.
يكبار ديكر بهما تفتند كه ايزممملكت با داشتن شما جوانها نبايستى بهاين وروز بيفتد، فعلا شما هم كه بيكار هستيد، بهتر است بيائيد دور هم جمع بشويم و د در در باره اوضاع و احوال كشور با هم صعبت بكنيمه..."


 و آنقدر كوشيد تا بالاخر ه هيئت دولت تصو يبنامهالى بدينمـضمون انتثـار دادند:

## تصبو يبنامه هيئت وزرا

 شـا هنشـاهى ارو احنافداه عرض و استدعا كرده بو دند، بهعلمتكسالت

 متعلقئ ايشان را بهموقع اجسرا بگڭارند. در ميئت وزراء نين در در

 و آقاى وزير جنگّ از حق خودشان كهت تعقيب باشد صر فنظركردند . "مشيس الدوله"

و متهاقب اين احو ال، وزارتجنگگ نيز بيا نيئز يردا ا انتشارداد:
 هيئت وزراء تصويب و جون تقاضا نمودند كه اينجانب از از حقاخود





 كه بناي ميتِكس مجال شبهه و ترديدى باقى نمـاند. وذير جنكـ و فرماندة كل قوا ــ رضا



 صاحب ذوق هستند نه نظم مىدانند جيست ولى, صاحب شهرت كاذبند!)

101

كّديل و از راه بغلداد عازم ارو با شد و از اين لحظه، تا سنالههاى



 سییردگان به نام شمـا را تو قيف كــرده است، او ليـمو يش را روى

چانيّ اش فشار داد و گُفت :




 داشتند و دراختيار من قرار دادند.

خنده عشق
عتل مىیكفت كه دل منزل و مأو ایى من است عتـق خنديد كه يا جاى تو يا جاى من امت

بىتو اي نو گل گلزاز طـسب هس سر موى نيش هارى إست كهبيو سته براعضـاى مناست

بايه قـــن هن ار لايق تشسبن تــو نيست


نكنم ر نجه ز شسع غــم خود غهـاطا دود دست
كــ كــواه دل مـحنتـزده سيمـــاى من الست
ساغر !ز دست ندادن نه ز تركث طرب است روز گارى است دل خون

سر و جانْ بىدهمر از كن به تماشاى وصـال بى بسبب نيست كه دل كرم تماشاى من است

كى خـبر دارد از اين خاز كه در بـاى من اسـت



 و دست بيگانْكَان را نين دخيل شمردردند!



 به متكى نبودن خودش

 با اين عمل اخطار صسيحى به [مسحوم
 تنور هيجانات مسدم سرد شود و تا تا حو ارت آن بان باقى بود در در دنباله اين كار بيانيه ثانوى صـادر كرد كه تأثيى بسيار عميتى در در تمان



 زهره تشبث كنند گان را آب نمود.

## رضاخان در قسمتى از اين بيانيه اظهار مىدارد:

 داخلى دا نسته و دليل هوجه تشبثيات اجبارى خود به متـامات خارجى


قوام||
 ممكن بود كه اين منطق تراشی ظا
 مستفع و انتظامات ازدست رفتـ انـه كاملا اعاده و كـتـترين تو همى هم




 اين عتايد تــاريكت و افكار مشوش بها بهدها خـا

 تن به هنلت و مسكنت ندهند




 مجازاتى را كه شـايسته آنهباست تو يأ درباره آنهبا اجر ا خوا اهـــم
نمود...."




 مطبو عات جندان خو شبين نبو دـ فر اكَر فت. شاه (احمدشاه) فر ار







 (j9 1 Y 9
 سنبـاط و هيبـت و صدلت در پيش پیر ده ايستاده و با دلسو زان و طن



## 










قيد دو همـسـا يه طمـا ع قصار داده بودند.
من در جنْين شی ايـطى به رشت رسيلـ م م به استانى كه مثل باروت


 و'ضه اين منطقته بسـيار خطر زاكك شـلده بود' .




 حشـــت - حـاجاحمد كسـمانى و جنـد نفى ديگى . و قتى هن به رشت



 جُنْل روز از اقاست هن در رشت نگّشتهه بود كه خبر يافتّم ز نر ال رو سیى كه فر هانده قشوون روس در گـيلان بود با افر اد خو يش عاز م
 دنست بها|ين اقدام هى زلميد؟
او. كُنـت: بر ایى تأسين اهـنيت خطـ سير قشو ن!




او جوابى نداد و بهكار خودش مشغولشد. منباز اصساركيدم
 كسمائى بُه قو نسولگىى رفتم و ديدم كه كميتئ سالداتها تـها تشكيل
 و اجازه صدحبت خواستم. آنها اجازه دادنـــن و من گفتّم: خيلـــى
 اكنون ملت ايىان مىتو اند باور كند ملت روسيه در همـه الحــو ال


 نابود نمايد؟
ناكهان همههمه برخاست و همان لحظه بهدنبال ز نر الل روازنه



 استبدادباد."
اينبار عدهاىى با عجله از سالن بيرون رفتند و چپند لحظه بعد بهاتفاق زُن ال برگثتتنل. آنهها از ز ن ال پبسيدنل. جرا مى به مليون ايى انى حمله بكنى؟ زنى ال, گفت: بنای حفظل جناحين عبور قشون.


 منطقى زُ نرال روس هو جب بى آشفتگى سالدا تهـا شل. سالداتهاعليه












 بـشـنا





 3






ميرزا كوجكخان با دو تن از يارانش اسماعيل جنتلى و سيدهبيبالللخانٌ مدنى






 جنگّل شتافت و كميتهایى بهنام ״اتتحاد اسلام" در جنگًل تشكيل داد






 از غلماى برجسته گيلان نظلير. مسحوم: آسيد ابو تراب و و حاجى دسيد

 از تراشيدن هوى ريش و سوى سر خو ددارثى نمـايند. و بهاين دليل
 خود گرفته بودند كه سالداتهبا از آنها خوف و و و حشت داشت




17

است و مىدا:نستم كه رئيسالوزر ایى دولت عثمانى در سى جههخيالات باطلى دارد:
 نظميه رشت نموده، و رئيس نظميه سابق را كه يكت نغر مبستشار سو ئدى بود به تههان رانده روه بود








 مأمورين ما افسرده خو اهند شد.

 و پس از نوشيدن مقدار زيادى مشروب همسس صـاحب مـهمان نغانه



هم از اتباع دوس بو2!
با وجودى كه متجاوز ين به همنسر :ـكك تبعه روس تـجاوز كرده
و او را بهشدت مضسوب ساخته بودند. ز نرال قو نسـول روس بـسـه





 موقع يا روس بودند و يا يا يونانى






 حسـاب مى بر ند و بهقول معروف مثل بن از هي هيبت و هيئت جنغليان بيم و 'هراس داشتند
در اين زمان دو سه نفى افسى انتُليسى با مقاديرى ليره وارد











و قو نسوول ازگگليس و ز ثّيس بانكـع شاهنشاهى را ربوده و با خود به جنگّل بردهازند.






 آز اديخو اهان ووطن ما را در "لى ستان") دستگير و به ا زگگلستان تبعين كردهاند، تا او را بـدستت ها ندهند ما اين دو نفر را آز اد نتنو اهيم كرد.














آلان و الوف در كيلان بهم بيزّ نل و از پشتيبـانى قو نسول روس نين برخوردار بشود. بعضثى هاى ديگى هم از ترس رقيب دست به اين حيله مىزدند و عمـلأ تحتالحمايه دولت زوس درمیىآمدند تا امو الشان از گَز ند

 حفظا نمايد، ملكث مزبور را به يكى از اتبا'ع روس اجاره داد و خودش تحت حمايت روسها قرار گیفته بود. در اين ميـان تكلميف حكو مت مسلوم نبود كه چچه هست و جپه كاره است. . . در اين اوضـاع و احو ال خبى رسيل كه آخرين قو ایى روسیى به



 با دو هزار نفى از سر بازان هنلى خود در بـشـتاين دسى باز انذروسى


 آمله و سـيس با وْسا يلى قفققازیىها را و آدار به مـتاو مت ذر بىا بى
 فر مانده رو سى، سالنا تهها را گوشت دم توبٍ ساختّه و خ خود در پپشت آنها رِناذ گر فته بوْ دزه !


178

 بى قانون و از جنگگَ برگشته جِندان ساد








 تحو يل داده در بندر انزلى، هنא! تحو يل بگير يد.

 باعث ايجاد مر جو مس ج بشو ند. اين نظل درست بور ور و اين رفتار


 نرفت و صنفير اولين گلوله ها فضاء




به جنگّل بكشاند بعد قو ایى روس را در ميان جنگگل هاى ا نبوه غافلگيى و سـنگّون سازد .
 احتياط را در بيش كر فته از تعقيب آنها خو دودارى و بهـ

















 كند دست به اعمطال شتاو تبارى زد كــه نتيجه، آن بر خو رد قــو ایى





 خط ارتباطى با بادكو به تأمين مـى
 (سرداركل)" كه هنوز حاكم گيلان بود به قرارداد فوق اعتر اض اض نمود و با حالت تعرض رشت را تركت كفت و به تهـا
در اين هنگام كابينه وثوقالدوله










 مىديد آتشها دا $ا$ را را احضار كرد و براي اصـلا
 سفارت انگليس بود كــهـ مر حو م ميرزاده عشتى در تـــوصين او او مى كويد:

بـع از سه سال خخو است » تدين" كننل نماز با فاضلاب حوض سـفارت وضو گرفت!




 به برخو رد خشو نتآمينز با جنگگلى ها نبود رشت را تر كـك گَفت و به جاي او شـخصدى حقه باز به نام "آذرىی" كه زئيسس دار ايـي رشت بود كفيل حكو مت گيلان گرديل!


 لذا شنسوع به مذاكره با هيرز ا كو جیكعخان نمود ولى هرقـدر تلاش
 كارى ازیییش زبسد . ناجپار تصسمیم مسخصو صدى اتتخاذ نمود .
 بكند و كـد و در آن ملاقات از ميرزا كو جككَخان خو اهش كرد كه

 دفاع نمايم."

 مـى كنـ .



سر بريله ميززا كوجكدنـان
 بِاس اين مسحمت، عكاس بيايل و يكـك عكس هم از مـن و جنا بعاللى

بگيرد!
 قبو ل مىكند كه عكاس را حاضس كنـند.... و سبیس عكس يادگارى به

 ميسزا كو جكتغان بگيسد دست به يكت حقه باور زنكردنى مىز نل كـه
 سعافل و هجالس رجال ايـ ان بود . باریى، آقاى آذرى بهه مسض ورود به رشت، بلا فاصلـه تلگى افى



 خو اهد كرد!"
 با انگَليسس ها بود كه زاكُهان اين تلگُراف را بهاو دادند و او هم از
 گذاشتتند ديگر از خــو شتحالى روى جـــايشى بند زبود. او بــا همـه

 همه آر تيست بازیى! و بلافاصله بى اتى آذرى يكت زشيان درجه اول با حمايل نين رو ازه كرد و كلى, هم او را تقّلدي زمـوده و آن عكس كنا را كه آقای رئيس دار ايیى را "موزد" بهدست نشان میى اد و ميسزا

كوحكتشان بدون اسلحه مقابل آن (رموزره قىاز گرفته بود.... به همءٔ وزرا و رجال و حتى به ان خود احمدشاه هم نشان دان داد


 بلافاصله بهتهدان احضار شد و بعد هـد هم ديگى معلوم نشد كه با با اين مؤمن مسـجدنديده جهوكردند .. .






 وجود آمد و حيدرخان عمو او او غلى در جنكا ونل بهقتل رسيد.





 در اين زمان كابينه و وثوقالدوله سـي








 درميان انبوه درختان تناور و در كنار بـوتو تهایى تمشكك وحشى تأسيس شدن .






 رشت و انتلبى وارد شده بودند، اعلام گرديد.

 ايیان إنتقاد مىكيرد و مى نوشت كهي:





 هساكيى زا هم كه داريل اينطووز به كشتن بدهيد....a
ivo

البته موضوع ساده بود. شاه و دولت و عساكى دولتى ايران همه تحت انقياد انگَليسىى ها بودند





 شُايع كردند كه جمهور يت جنغكل بلدون شكـع با تو افق بلمشويكعها














 را در نحلفه خنه كنند. حال يا با تسبمت و افتر او و يا با زدو خور رد و زاجو انمردى.
 در ابعاد داخلى نهضت با استبداد و خفقان حكومت ضد

 دوم بود كه انگلستان شب و رو روز مى كو شيد تا جمسهورى كيلان را







 دولت ايران صلح كنند!
 در زمان رياستالوزرائى سیهدار بود كه كودتاى سوم اسفنـن بــهـ







 نظر است و آن باز شلن راهى است كه نتاتنها ايران را با روسيه بلكه با تمام دنياى

و قوع پيوست. لـنگليسى ها كه از او ضاع بينالمللى بيمناكت شده و بيم آن داشتند بهو اسطلّ ضعف دولت ايـــر ان لهيب سوز ان ان ان آتش

 سوماسفند را كارگردانى كردند . پس از كو دتا دولت جديد باسفيس

خارج مربوط مىسازد. بهنظرم هر ملت دوست و وطنّبرستى بايل اشتياق باز شُدن اين راه را داشته باشد.،


 در باز شدن راه كيلان دريغ نكنيد و از براى كسانى


 بنشينند بهطرف تزوين و شما هم قواى خود را بهجنكّل عقب ببريد. بهشما اطمينان
 خواهم داد•"




 به انتلاب گيلان و سر اننجام شهادت ميرز




 ارتش محمدرضاشاشاه به خاكك و خون غلتيدند


شُوروى به مذاكىه پيداختت و دولت شوروى زيز تحت شى ايط جل يد

 باغذارى بِردازيد!"

 قللدر و نغّ اشيدهاى را كه بازوى زغظامى كودتا بود، هأمور سركو ب
 كه رضـاخان بهآن دست زد و يكیعده عناصر بيگًازهستيز و و طنــ


 جالب را اضدافو زيطايد كه :
 انقـلاب اكتبـ اتحاد شـو روى بهو جو د آمده استـ. يكت مو ج عظليـم آز اد يخنو اهى و تبسىیجو ثیى از ديكتاتو رى و ديكتاتو زها دز جمبان بـه

 شـده اسـت .





iva

نمانن از مل روز كه فـحاشیى به "
 تزار سس خ! دا بهچچابٍ رسانده بود . اعتى اف به گناه و اشتباه يكـك عمـــل شـجاعانه و متهور انـــهـ و




 بنا بر اين هـحافل ار تجاعى سلطنت طلمب مستتقر در كافه، كا باره هاى
 اندكء شدهاهتى از خود نشـان داده و نقاطـ كو ر تاريخ OV سـاللـــه







 هـ شـلـ .
 و بهزودى برایى تعيين سمر نوشت در اين نبرد خو نين كاززاز شدختى



 „ميرزا كو جكتخانه يكت تنه بهجنغًل زد.... سر بازان رضاخان در بدر بهدنبالش گشتتند، اما او از اين ده بهآن آبادى و از از ايندشت



در جائى قر ار نمى گی كت دولت كودتا كه از اند يشه دستگييى ز نـدهيامرده ميرزامنصسف
 تعيين كرد و اين تدبير هوّثى ثـ بود.
 دانست كه برای سس او جايزه تعيين كردهاند، و اگى جیه سرمــاى
 زيرا مىدانست و ديده و آزموده بود كه فروش شرف بر برايى عدها است. ميرزا خوب مىدانست مشكل آنهائيكه در درياها زندتى مى كـنىند اين است كـي نمىتوانند با نهنگكّها كنار بيايند! بس كه ستم كشيدهام از مودمان دون جون آهــو ان دشت ز آدم فـــــار يم





 سرشار، اما ترسيد كه حتى بهجسم نيمـهجان ميرزا نزديكت شود،

 هناران جراحت را بر جسم و دل و و جان ناسياسى، زار و نزار در گوشها آن نامسد ميرزا را رها





 سر آن مسحوم را جلوى جكمههماى رضانـانـان انداخت تا ا انسـعام و جا يزه بگيدد.
سر مسحوم ميرزا را به تهس ان آوردند و و در دمهل




 كارخانجات نظامى و غير نظامى توسط رضاشاشاه قلممفر سائى نمايند.
خادم به هر ديار عــزين و مكـم اسـت

لعنت بر آن ديار كه خائن شود عــزيـن

## رياست جمهورى رضاخان

ملتى را كه هست قسمت اور
نوعى ازقلدرى و زوريكو
ميرسد روزىاش بهرشش شلىلى
خو اممشر وطه.خوامجمسورى!

جمهورىشدن را در دمانهبا انداختند و در اطر اف و اكناف ايـران در باره آن سخن ها گفتند.

مـخالفين اين ماجر ا، نام "جمههو دى فلا بى" بهآن نهادند و ضمـن

مقالات شديداللحنى به بانيان اين فتنه و غوغا حمله كردند و آنى به باد استهنزا كرفتند. روز نامه (قین بيستمه در اينخصوص

نوشت:
"... شما الفباى جمهوریى را بنو يسيد و برتمام ابناء مملكت


 آنجه میخو انند همه جمهورديست: نوك






 دوام نتخو اهد كرد....
" جمهورى در مملكتى كه هنوز قسمت اعظم امالى آنذ معنى قانون و مشروطه


 بنج ساله است با يك يسر هفت ساله...!؛





این موضوو كه مىرساند سردارسِيه ميدى عامى و بیسو اد است، زميـنهأى بهدست جصايد اقليت مىدهد. امـــا جى ايد اقليت صسيحاً

 كه از روز نامههای هو ادار اقليت بود دست به ابتكارى جالب زدهكه نشانهأى از شدت الختناق رضاخانانى در آن دوره است. هقالهاى تحت عنو ان "توشيتح عقايد" كه اگى كلمات زنخست اول هر شهطل را از سمت راست و از بالا به پِاتين بخو ازيم عبارت زيـ از آن بهدست مى آ بی: "رضاخان بيسواد كه وزر اى خود را نتوانست به مجلس معرفى بنمايد جعور لايق دياستجمسهو است، تأمينات نمى كذارد آزادانه بنويسم لذا توشيح عقايد ملى و حقهبازان را مىنويسم و مىكوثيم بكذار مرتععين ما را تكفير كنند."

رضنایي دلـت بر این است كه قائد ايِر ان حكو مت خان خانى و ملو كتالطو ايفى را از دست يكت مشتبت
 كd

 نّو انسـت مقدر ات خود ر ا با دست خود تعيين و در قضـا يا به معلس و ازاده نما يندگان تكيه كرده خود را ز زده به عالم معرفیى كند نمـى تو اند در د زيـاى امسوزه ز ندكى مستدتل بنمايل و و قتتى يكت ملتتى خود را نتو انسـت زنده بداند


لالهق و شا يستّه در كت ترقيات شنـاساننه مـحو رهاسينت ها و سلطنت هاى مورو ثى را خو استگار و درمقابل
 السها اداره زمـا يل. همـجنين تسطيـح طرق تـجارت و سايى





 عهايل هلمى را كه تلڭي اف ايالات شا هد آن أست نيانو ده، از





 بز:







IAY















 الستـسرار داد.


 تشـو يق و تـ غيب بى نمو دند





نهوضت جمههورىخوا مــى بهدست رضاخـــان بوده و ساز جمهورى توسط انگَليسى ها كو كت شده است.




 امكانيذير كرديد سند مو ثقى در تأئيد اين نظريه ويه وجود نداشت.


 غائله جمهو دیخو اهى است:

$$
\begin{aligned}
& \text { به تاريخ سوم بـج حوت ئيل Y• Y } \\
& \text { نمره 170\& }
\end{aligned}
$$

خيلى محرمانه و خصوصى است.
اميرلشكر غرب

البته جرايل مركز را ملاحظه كرده و موضوع تغيير رزيم مملكت را را كه با حه حه شدتى تعقيب مىنمايند ديدهايلد برايى اينكه دنبال اين كار



 با صداى ملت و با دست ملت صورت اجرا يذيردي.

درميان مزدم سه طبقه هستنذ كه مدخليت تمام دز پيشرفت كار دارند: اول ـ تجار و اصناف بازار كه در موقع لزوم بازارها را بسته. بويم - روزذنامهنويسها كه معايب قاجاريه و محاسن جمهوريت را شديلاً و بلون ترس پروهاتاند كردد.
سوم ـ سلسلة روحانيون و علما كه فتواهاى لازم را در ايز مورد صار كرده و عامه را به تغيير رزيم يا تثبيت امور مملكت تهييج نمايند. شما بايد بدون اينكه كسىى بفههد از طرف نظاميان ملاخلة مستقيمى مى رشود خيلى محرمازه اما با كمال


 شوراى ملى و دولت فشار أورده و اختيار تام به و كلاى همين مجلس بر بلمهند كهقانون اساسيى را تبديل و رزّيم مملكت را به جممهوريت تغيير نمايند.
 ططف هن و شها و نظاميان ظاهراً در آن متصور نباشد. لازم است فورى شروع به اقدام وعمل. كرده منتظر دستور تلكّرافى من باشيلّا معل امضاى رضاخان

ازجمله هو اخخو اهان رياستجمهور



 , جانبازان بو جود استر
 جـهوري كذانى را بل سينه بیزدند، يكى هم "سليمانميرزاه رهبر حزب سوسياليست

صادق طباطبائى بودند كه بهشدت همراه با رؤسایى قشون و برخي مديىان جرايد نظير على دثتتى باايجاد جو اختى اختناق ورعب و و وحشت







 در مسافرت به قم و ملاقات با علمـاى مقيم اظهـار دار داشت كه مه من اصـلا


 ץ .

## مموطنان!

كرج̈ه به تجر به معلوم شده كه اولياى دولت هيِّجو قت نبايد با افكار عامه ضديت و مخالفت نمايند و نظى بههمين اصل است كه





 „ميرزا يعقوب" و يا به »سليمانه، مى كتتند: »ميرزا سليمانه!


|  ملند در تهران بود. ور مكس وزيرمختار ملند در ايران (كنوبل) سوار بر اسب ديده مىشود. |
| :---: |
|  |  |
|  |  |

دولت حاضره تاكنون از جلو گيرى احساسات مردم كه از هرجانب


 بو ده و هست و هركس كه با اين رو يه مـخالفت نموده او را دشمن



 استحكام اسماس دولت است بيـخشد، و چֶون من و كليه́ آحاد و افر اد
 بزر گترين و ظایف و زصـبـالعين خود قى ار داده ممو اره درصدد آن





 را مصدوف مـازند كه دــو ازع اصصلاحات ملمى بـــا هـن دعـــاضدت و رسساعدت نما يندلـ

اين است كد به تمام و طلن اهـان و عـاشقان آن منظور مقلدس

 رتيس,الوزر اء و فریمازهه كل قو ا - رضـا

1 | 1
19.4

درواقع علماى اعلام كه دست رضاخانان را خـــو انده بودند در
 آتاتوركت ايىان را از سر بدر كند و اين اولين مخالفت آشكار آنار علما با نقششه هاى رضاخان بود. رضاخان كه از بيخ و بن اعتقادى بـهـه رونحانيت نداشت از همينجا كينه رو حانيون قم را بُهدل گِى رفت و
 به سـ و روى روحانيون كــو بيد و هتكت حرمت امـاكن و بـــــــا ع متبركه و مقدسه و روحانيت شييعه را زمودع علمـاى قم برای آنكه كاملا نقشه رضا رواخان را خنثنى كرده باشنـد
 انتشار بيانيه رضاخان، اعلاميهأى را به تهه ان تلگُ اف نمودندكه






 „اراگر مسلمان هستيد نبايد با اين وضعدر اين مكان مقدسخضور يابيد و اگرمسلمان نيستيد بازهم حق نداريد در اين مكان حضور يابيد." پبيام مـــؤثر



 (ابه اشارهُ شاه شيخ محمدتقى را دمر خوابانيدند و شاه با عصاي


 خاطرات خردوست. صس or or

در سیطع و سيعیى پـخش و رشتـه جمـهور يت را بىاى هميشه پینبه كرد. متن اعلاميه بهس سبب ارزش تار يخنى ذيلا در ج مى گردد. بسماللهالرحمنالرحيم

جنابان مستطابان حججاسلام و طبقات اعيان و تجار و اصناف و تاطبه ملت
ايران دامت تائيداتهه:
حون در تشكيل جممهوريت بعضى اظههاراتى شده بود كه مرضى عموم نبود و با مقتضيات اين مملكت مناسبت ندأشت لهذا در مسـوقـع تشرف حضرت اشر ف آتاىى ر ئيسالوزر اء دامت شو كته براى موداعه بدار الايمان قــم نقض اين عنوان و الغاء الظهارات مذكوره و اعلان آن به تمام بلاد را خوإستار شديم و اجابت نــرهوهدند. انشااللهتعالى عموهاً قدر اين نعمت را بدانند و از اين عنايت كاملا تشكر نمايند. الاحقر إبوالحسن الموسوى الاصفهانى - الاحقر محمدحسين غروى نائينى الاحهر عبدالكريم حايرىى•" در اين گیيرودار احمدشاه در پـاريس، سو در دكولته بــانو ان پار يسیى• بدكار خو د مشیغول بود .



F . F "در حاشيه جنتّل "بولو نى" در بولوار مالاكف، شاد ايران درساختمان حشمگيرى بهز ندكّى در تنهائى و توشهگيرى خو مىتيرد....

 برداشته بهجاى تبسم قبلى، زمرخندى به چهره دارد و بهنظر مىوسد كه در اين يك سال. بيست سال بیرتر شده أست.

مطابق برنامه روزانه، شاه ساعت ده صبح در معيت مستخدم خود ويكك كار آكّاه چِليس پيادمروى ضولانى در جنگل بولونى, و يا در بولوار حاشيه انْ نموده و يا با

 شاه ايران شده و اندوه او را كم مىكند.

بعلازظظهرها بر نامه روزانه شاه (احمدشاه) محلود به مطالعه نامهها، تلكُر افها و تزارشاتى است كه از تهر ان ارسال ميشوند. يكى از نزديكان شاه بهما (خبرنعاران لایرهمس) تَفت كه اوضاع ايران خيلى درهم ريخته شله وو معلوم نيست اين وضعيت تا كى ادامه پيدا خواهد كرد اها هلـت ايران هنوز به جانسين داريوش كبير ولادار است و حـركت بسرعليه جمهوريت جريان دارد."

"..." آيا شاه در نظلر دارد مجلداً به ايران مر اجعت نمايد؟" خير! شاه در نظر دارد ملت خود وا در شرايط فعلى آزاد بگذارد زيرا حضور وى در ايران ممكن اسنت موجب برخوردهاى خونينى شود كه شاه از آن احترانز دارد: احملشاه نسبت به اوضاع داخلى المروز ايران كه به جنتك داخلى شباهت دار:

بيمناكي و غمكين است و تريه مىكند! كشور هرانسه كه پناهكاه صادشاهان مخلوع است (احمدشاه تا اين تاريخهنوز

 اما يكى نكرانى كه مزيد بر ممه خيالات اوست امكان قطع حقوق سلطنتى وثى

 بهصورت ريّتاز آكهى در „لآٍهمس" جهاب شده باشد!
 :
"شاه ايران مواجه با سرنوشت خليفه عثمانى كرديله و در بِاريس هر لعظه منتظر وصول خبر خلعيد از سلملت است!"
 و تحت نْفو ذ مسافل دو لتى در لندن اسـت در ادامه نخبـ مى ذو يسل: "احملشاه با تروْتى كه همر اه خود به بِاريس برده است روزها در پِيادهروهانى


 زيرا اعيل ندارد بار ديگى بتوانل به كاخ سلطنتى بر كردد. هم اينكغ هعدهات تشكيلا جمهورىى از نوع تركيه در اين كشور فر اهم شده رُ مردم تظاهر اتٌ مغصلى برأى دادن

 آنها را رقهاند. امروز همكن استت از مفلوم حمايت كنند و فردا صبح بهدنبال. ظالم !بر اه بيغتند!"



 منعصربفردى الست. تقريباً همهى زنانیى ودلبازى اعليحضرت شاه نصيبى بردهاند...."

 تهوران بود.
19.

 صاريس فوت نموده و جنازه او را به عتبات عاليات منتقل نمودند.
 منتقل و نهايتأ از طلىيق خاكك تركيه و سوريه به عر اق فرستاده مى شود.
روز بيستو يكم فروردينماه (Y روز) بهمنـاسبت درگـــنـت

 مـحمدعلى ميرزا در آن شركت مى نمـايد .

 خانه بود.
مسدم كه چس از واقعه دوم فروردينمـاه رضاخان خشُمـينين و عصبى بودند مـجلس ترحيم را مو قـعيت مناسبى

 برده بودند. در واكنش اين حركت هدهاى از متحصلين دارارالفنون رووز






 جماعت آن روز به امامت روحانيون مشهور حبج املام آتايان (سيدجمال امصفـهانی"،

بى ای ابى از مخالفت و تظامرات عليه رضاخان تشـخيصى دادنسـل و هتحو طله صـحن مسـجلشاه و جلو خان و حتى مـحو طهُ بازار و وخيا بانههاى

 رضاخان سدع مى كنل بهز وحمت خود را از ميان جمـويت عبور داده و به جلو خان مسـجدشاه برود.
$\qquad$


 با تر اكت مانى بزد

 تُد. بطور يكه جمعيت سراسس بازار و ناصسيه (ناصرخسرو سابق) و كنـارههايى خندق و حتى حوالىى، بهارستان را بو شانـد.
در أين ا:حو ال تواى رضا رضاخان وارد عمل شده و از وحشت بروز شورشن كليه هداخل ورودى مركزى تهوان را از از خيابان بستخانسـه و شاهآباد و صفـــى عليشـاه و




 تجهيز شده بودند با علم وكتل و درحالى
 فـز مان هعلوم ثـد




 معروف شده است.

199

مردم بهعمل به رضناخان بى اعتنائى و حتتى بی حرمتى كرده و او را بهشدت خشـمـگين مى ساز نل. بهو يثه در مو قـع ختم مـجلس تر حيم
 رضاخان مى گو يد:

امسروز شاه انجمن دلبــران يكــى است
دلبر اكر هزاو بود دل برآن يكى است


 را باز كنل. رضاخان كه صبدر و تحمل خود را از دست داده بود با
 بهآَنما تغيس مى زمايد كه بهامن :اه بدهيد عبو ر كنم مسدم عصـبانى



 و بن زامشسو ع و نامقَبول است . روز بيستو دو م فیرو دين









 از این زماننقش مطبو عات طلفـرار رضاخان در بدگمـانجردن

مسدم ذسـبت به احمدشاه فزو نى گَ فت . در همان اوايل كار "اعليحضضست قـدرقنرت همايونى سلطلان


جنايات و فـجايع ا يل قاجار شناختـه شل! روزنامهنويسانىكه برالى كسب معاشروزانه، واز اينجهت، به روزنامهنويسى
 نجارى مىدانستنلد و درضمن نيازى به اططلاعات فنى و علمى وحتى سواد هم نداشتينل، با گو شه جششمى كه رضاخان بهآزهها ازنداخت تيشه را برداشته و به ريشه دودمان قاجار افتادنل. رضداخان عليى غم بیى سو ادى بهسبب
 "هردم تا زمانىىه نتو انند از وداى هياهوها و جاروجنجالهاى سياسىى و در پس

 بود و نردبان ترقى سوداتران سياسىى و جاهطلبان خوا امند بود•" بنابى اين كارزار تبلميغاتى علميه احمدشاه قاجار شدت گرفت. رو ز زامه ها پی شل از خبـث طينتت احملشـاه بطو رىكه حتى خبائت

 خوانده و از نيت باطنى رضانانان أكاه بود در هـمن تصيدهاى كفت:



اينجا ساختمان مجلس شور الى ملى در زمان سلطنت رضاشاه است. ساختمان مان مجلس







 ساختمان با ارزش تاريخى هم بهعنوان يكد الث ملى معافظت ترددد.




 همه گناهش بى گردن كو تاه و چاق آلو د احمدهيدز ا افتاد . . . روز نامهه هاى خار ج از كشور نيز كـه مـعلوم نبو د از لندن تغنذ يه









 آن گِيودار تصادفى بو ده است؟؟ درمقابل عكس احمدشاه قاجار را ذيز در روز زاسـه ها همبر اه با
 كراوات جاپٍ و گز ارشاتى از اعمال لهو و لعهـ ووى در فر نگگستان در ج هىي نمودند.

 به علافى، دفالت در الحتكار كنــدم و Sــــانفرو شى محصولات كشاو زذى املاكش بوده است.

رقاصه شدن او ورد زبانهها شُده بود وْ بهعناو ين هختلمف هر روز

 اسم سلطنت و مقام سلطنت ایی ان را در ارو پیا هو هو ن و خغينـكند؟ در اينجا بايد تنك كـ داد كه در طول تاريتخ بهو ضهو ح ديده ششهه است كه اكتُّ رهبر ان سيـاسى اعم از سلاطين و يا رؤ سماىيجمهو رى





غاسل مىسازد!؛
سلطنت يكى از اشكال بارز حكو مت ديكتاتورى در تاريخ بوده است. و جون بحث ما انقر اض سلسله وّاجاريه و روى رضاخان است فقط دوردٔ سلطنت پسـادشاهـــان قاجار را در زظـــر
 درمىىآورد) تا ناصر اللدينشاه و متحملعلى شاه (كه شكم میىدريدند و فساد اخلاقى آنها وردز بان مردم بود)، در تمـــام دوره سـطنت
 تعصبيى از اين خاندان در ملكءدارى و ر تق و فدّق امور ايـ ان بود






هزارها هوا اجه و مستخدم در اندرون و بيرون امرى عادى درميان شامان قاجار بود！






ايران منفصل كرديدند كه بعضناً عبار تنداز：
洣 از دست دادن حق حاكميت ايران در افغانستان

米米 از دست رفتن عمان و و米 از دست رفتن نيمى از بلوحستان و．．．

در روزگار قاجاريه رشوهخواریى، فـــروش القاب و مناصب،

 فزو نى گذاردو．
 نابالغ نيز به اين ليست طولانى يكتدوره́ فترت و بى ثباتى هـــم اضافه شد

 ممانا ايام سلطنت احمدشاه قاجار بود كه از شخصصيت ضعيف وعدم










 مشیششع كه در لفافه تاريخ عىضه دی دار ذه يادآورى كرد كه :

 يا بهاختيـار و رغبت خود لايق ترين افو اد جامعه را عنو ان رياسنت

 خود را برديگى ان تحمميل مى نمو د.
 بر سايى افر اد يكـع جامعهة، يكـي حكو مت مشروعى است، ولى اگى اين فرد لايق و باهوش از اختيار ات خــود سوءاستتفاده كــرده و

 خو د خيانت كرده و دست تطلاول و تعدى به حقو ق اجتتما عيه گَشو ده است.. .






 ولى انتققال سديادت او به اعققاب او و بتاء سلطنت در فو فاميل او به


را هشثرو ع دا نسـتيم.








 البيته دن خيلمى خوب مىداذم كــه بــا زو شدتن اين سطور تُعلـاد


 *



وزارت امور خاريب


 q2rコ $9+q \cdot 6$ －
为
شונ， （1）．－


$$
\text { い } \because
$$

象
 آيرونسايد（طراح كودتاى حوت Y99 ا）به صاحبمنصبان انتليس توسط دولت ايران

دشمـنان بيشيمار خود را زيــادتر مسـى كنم امهــا از تاريتخيشيشگان و

 سقو طـ خاندان قاجار يه و رضاشثاه و عو امل موء ثـ در سقو طـ, مـحمد







 اهـت كه سياست شیى (شوردوى) و غرب (انگَلستتان) در آن زمان





 كه اكنون در خاكك اتحعاد شو روى قر ار دارد از آن جمله الست.
 آنر الز تملكع تار يغیى ايـ ان در آو رد...





شايعات درميان مردم رايج شده است اين بود كه به خودش كفت:


نمانده است.،
رضاخان اين ضربالمثل انگَليسى را شنيده بود كه مى مكويد:
 نتشائيه و يا حسن قبول او را ننديريم مردم خغاكارى مستيم•"

از فرداى صبح شكست غائله جمهورى با تجر با بياتى كه شـي



 در ماه رمضـان




 برابی با I ا ثور كزارش كرده است:
"در ليالى متبركه احياء از طرف امالى احترامامات لازمه نسبت به شعائر اسلالمى بهعمل آمــده، در مساجد مراء اسم احياء بـــهـجـا آورده شـل
از طرف اداره قتشو نى در ميدان مشق جادردى بر افر اشته شده
 طرف واعظين احكام اسلامى تبلين مى گشت، آقاى رئيسالوزراء

و اغلب اعضاى كابينه و بعضى از رؤساى ادار ات در شب قتل در ميدان مشق حاضر و در موقع قرآن بهسر شركت جستنند، در اداره
 كاركنان نظميه حضور يافتند."
اين تبليغات در روحيه سـاده و بى آلايش مردم بى تأثيس نبود.
 روزیى دست بهكار اغفال افكار عمومى شـده و متشى عتى از هـــر

 به وز ارت فى هنگی صصادر و تقاضاى رعايت اصول شرعيه در اجى ایى نمـايشـات و چاپ مطبو عات گُرديد! قسمتى از اين دستور العمل به شسح زيى است:
(". "
 زمايش هانى كه داده مى شو د كاملا رعايت كرده و از اجازه در ج و و نشر مسـاتُلى كه بی خلاف مو ازين شر ع انور و مصسحات قانوناست
 ديانتى است اجتناب و خوددارى نما يل و از اداي اين وظيفهقانو ني غفلت نورزد و مر اقب باشّد كه مدّل سـابق سوءتفاهم هائى كه در
 پیدا نكنند والا گّششته از اينكه متصديان و مر تكبين منهیيات، از



بهتر ز داغ مهر نماز از سر ريــا بهر فريب خلق بكويى، خـدا خدا

ال1 بيثـانسى از ز داغ كنامــى سيه مود ناو خد! نبردن از آن به كـ زير لب

كودد متو جه آن وزارت جلمله خو اهد بود.")




 و سـعت يافته بو د. او مردى نبو د كه أسـاس سلميته و فكـ اصصلاحطلبـانةُ خود را كه


 صاحب نفوذ ز زدازند، مسال است او بتو انن صاحبالختيار مطلق

 و مـى خو اهد مسدم را و اگَ بشـو د رؤساى ملت و علمـا و اصناف و

تتجار را فريب دهد!""








رضاخان اين گَفتّه دكتر گو ستاولّو بن را زصـبالعين خود قیر ار داده بود كه: "هركس صنعت بازى كردن با احساسات بشر را بداند ارباب مردم مىشود!" به همين سبب در تظاهر ات منهبي ر اه افى اطل را در پيش گر فته


 ملكعالشععایى بهار در تاريت خو د مى نو يسد: "ايشـان (رضا



 تا ساعات بعد از تتل و آتش زدن به خيام مسجسم مى ساخت و دشـابل





 از ملتها قبل زمزمه آن در جرايل طر فهار زئيسى الو زر أء و سرد دار


## تْنِيب سلطنـت

روى زمين هيج هيز پيايدار نيست. زندتى مانند شرارهاى است كه از الصطكاك زمانى روشنمىشود ودوباره خاموش مى مكردد....
بودا




جمهوردى جديد تأسيس تسركيه را در ايـــران هـــم اعلام نمايند.
 قاجار را از ريشه كنده و خود بر تختط آواووس جلوس نمايد. در اين كمارخانه هر آن كس كه بنتريست

## اكث شود كه رسم و فنون قمار جيست

عوامل رضاخان و روز نامهها ها فعال شدند و بردامنئ تبلينات
 قدرت قوى شو كت همايو نى احمدشاه قاجار تبديل به "احمدعلاف"،



 افتاد!


 بتوان يكك قزاق بى اصل و نسب راجانشين شاه ايرانكرد انـو ودودمان قاجار را بـ باد داد!
اما حركت رضاخان بسيار حسابشده و دقيق بود. مثلا مدتها


 به تبريز جلو كَيرى مى نمود. در اين موقع بـسائ تحريكء احساسات عمومى و شورانيدن
$i r$.


| ( )

ні,
ونْ
رוֹ



درخواست وزير جنتك از نغستوزير حكومت كودتا رباره اعطاى نشان بالاهران انتليسى طِإح كودتاى حوت 1799

مردم برعليه احمدشاه كه حالا در تهران همـه او را „احمد علاف"

 نشان مىداد.

 رويان و مهابيكىان فر نگگى مى نما يد؟



 آميز نسبت به احمدشاه افزودند.









 افزود. عامه مردم تصور مى كردنه
 را به مام وطن باز گَددانده است.
riv

رضاخان در سس اسى سـال ع •








 زندگا نى اشان باز ونو امد گشت
مسحوم ملكهالنشعى ایى بهار در تار دـخ خو د دی نو يسـد : ("..."
 هاله و شعاع این اصلا











 دشمنان هزاران بار او را لعنت كنـنـ! الحملشاه از سـردارسپـه مىترسیی، از ایی ان بدش, مسـى آمل و مكرر گفتّه بود:
"(دعر من خلق شدهام كه مميشه اين ديوارهايى خراب را ببين؟؟"
بار ديگى گفته بود:
" كلهفروشى در سو ئيسن براين هادشاهى با اين وضع ترجيح دارد!"’
گَفتيم كه تيمور تاشى، نمسرتالدو له فيسوز ، آيِّم و رفقاى آنهـا در مـجلس از عو امل مؤ تّ تغييدر سلطنت در ایِ ان و تفو يضن آن به رضانانان بودنه. به|اين عده بايد زام امير طلهمـاسبى را هم اضـافه كرد.










 1- بهبار، محمدتقى. تاريخ مختصس احزاب سياسى ايران (ج Y). صـ Y Y .YM,

519

 رو يههمرفته از قيافه آنها معلموم است كه در حال ترديد و اضتطل اب بلكه عصبانى هستنل و مسـمو عlات بلى از تبريز دار زنه. أين جمله



 "ا يستاده بودم و اين اندخخاص سردد و مضنطرب را كه با نهـا يت
 سوار درشكه شله و ر اه افتادنل در نزیديكء منزل ر ثيسسالوزر اء و رئيس كل قوا (رضاخان پـهلوى) پيـياده شده خو استنـل و ارد خانسـه תردند. "شُنب بود بار ان مى باريد و در نظّر قى اول اين اشتخاص مـجهول

 نمود و مسستخلمين رتُيسى الوزراء را هسـتحغدر ساختنن و هوَّلف را

 خو استه الدت به كمڭك ديگ, ان در اين نوشته زر نگیى به كار برده و



 داده بود.










دم در بكشَل.... و غييه و غيـه هو





 از ملامت قاججاريه نـاشت و اهمـيتى بهـ قضـاوت خود آنهـا نمى داد






مى نمو د!




سيلاحسين تقيز أده
„مقام منيع حضرت اشرف اعظم آقاى رئيسالوزراء دامت شوكته، „מدر ظرف يكك ماه قريب بيست فقره تلگَـراف از آذربايجان رسيله و هيأت متعدين آذربايعان را مأمور رساندن آن به عموم اهالى وْ مجلس نمودهاند حكومت
 دور است كه صداي, ناله اهالى ستمديدة آذر بايعان كه عموم ملت سرتاسر با آنهــا همآواز است بلاجواب بماند مستدعى است در اين امر مخصوص اجازه مرحمت شود كه حكومت نظامى ممانعت ننمايد.،
از طرف هيأت متحدين در آذربايجان

> اسمعيل هشترودى

بالاخره در نتيجة اين قبيل تلكُ افات و عر ايض نما يندهُ متحلدين اهالى ستمديدذ آذر بايـجان، حضست اشرف دلشان رحم آمد و اين عمل غيرقانو نى (!) حكو مت نظامى را تقبيـح نمودند و حق را به
 "حكومت نظامى تهران، برطبق تقاضاى انقايان نمايندكان تجار آذربايجاناجازه

دادد ميشود كه تلكر افات واصله از ولايات را منتشر نمايند. رياست عالية كل قِوا و زئيسالوزراء ـ رضا،

هو ازی با اين تمهيدات، و كلاى باند ر ضاخان درمـجلس شور ایى
 سو گّند در مجلس از ذكى نام چادشاه خوددارى ميكر دنه. از جمله

 عادل مفغّم خود هديق و راستگّو باشدم و نسبت بـه اسـاس سلمطنت


54
رئيس مـجلس هم قدرى آهسته با ضياءالو اع اعظلين مذاكره كرد تا شايد او را وادار بهقرائت تمام متن قسم نامه نمايدكه موفق نشد．
（صداى زنگّ）
 بكنار يد．اغلب آقايان آمدند قسم خوردند و مطالبى را هم گفتند اما اين يكك ترتيب تازهانى است．نمىدانم مجلس اين رويــه را

مى يسندد؟
جمـعى از نمايندگان：خير ．
مدرس：معتقد نبوديد مى خو استيد قبول و كالت نكنيد．
㫧光类
بروز اين تظاهرات در تهران و تمرد بعضى نمـايندگـــــان در اجرای سو گُند و فادارى نسبت


 تهر ان ترغيب نمايند．متحمدحسنميرزا وليعهلد نيز بان همانين ويكت رييامى براى احمدشاه ذرستاد．


 رضاشاه٪ منتشر نمود．
 احمدشاه．در مسهمانتانئ نگى سكو در یاريس، دارد كـــه به لحاظـ
اهمييت تار يخى در اينـجا آورده مى شو د:
"..." هتل نگیسكو از داشتن يكت مشترى، هانند سلطان احمد





بزرگت هتل از جماعات گو ناگون و مشتر يان مـختلف بر بود .




 شا هنشـاه إيران.
 رفت. در این ضمن جندتن دور مـر گَ فتند و مثّل اينكه دو ستان






 زفر همس اه شاه بو دند: يكى آ قا ايشان كه حشمـتالسلطنن لقب داثشت. بعد از گفتنگو هاى مقدماتى



550

كه به آقايان جلميل المنأكت و سيفالندين بهرمن نزديكت است برایى


 هدايت نمو دند. اعليتحضـرت شاه با لبـاس ساده كه ر نگـعبازیى داشت

 و نيس خو شت نيـامدهه، عرض كردم:
:ه هر كجا باشد شه بـــا را بسـاط
جنت است آنگر بو د سممالخيـاطه"!
بِس از دو سه دقَيقه صدحبت هاى عـادى جֶون شاه احسـاس كرد

 اگر بندگان اعلميتِضرت فر صتى داشته باشتنل. فرمود: من امروز نيهمساعت و قت دارم. هر جها فو ريت دارد امسوز و باقى را روز های بعل بهعرخن بر سا ذيد.






 شـاه بشت مينز نشست و مسـر ا هم نز ديكـك خو دش امر فـــرمود






 است، آنگاه عسض كردم


 و بندگان اعليحضرت همايو نى و اقعاً هحبو بيت تام دار دار ند وطبيـي است ملتى كه اععليحضرت ران ان دو ست مىدارد تو قعاتى دار دارد. ملت


 مملكت را تركك فرموده عازم فر نگَستان شُود، اين رُ رو يه محبو بيت ذات شامانه را خللدار مى سـازدر....
 مى





 كرد زير ادر اين خصمص ص قسم خو رده و قو ل شاهمانه دادهام و مر دم

4TY
ايران و جهان شاهد و گواه آنند، حالا با ملاحخذه حدودى، كه قانون





 محرمانه اصس ار مى نمودند در نقاطـى





باشد!
و اما در اين سفر، من با مـخاطرات بنر بر وتترى رو برو شدم زيرا





 مى بايستى هن از حدود قانو نى تجاوز نمايم و دست به آنتر يكت و



 تأيّيد هم بكند!

 نبود و خود را نزد تاريخ و نزد ملت و نزد و و وجدان خود شر منـده
 و رضاخان را به آرزو يش كه رئيس الوزرائى بود برسانم تا شاي


 قانون اساسى مجلس شو رایى ملى را قاضى اعلى قى ار داده است است





 و قضـاوتهایى مردمى كه از دور تمـاشاگى او ضاع هسـتند راستــــى





 داده و در همان عمـارت گلستان كار او را خاتمه بدهند اهـا برا





سيدضياء اللدين طباطبانى

 خود برد و شاه با تهلهيدها و اقــداما





 ناصر الدينشاه منفور و او مى شثد امن اميركبير محبو ب! "
 اعليحضرت روشى را پسنديدهايد كــه يكت عامل عمده كــا بـاميابى












 سلطنت را از قاجار يه بر بايد!"

FHI

 تحريكات و تظاهر ات ضل سلطنت و عمليات جـــا حبس و طرد تبعيدى كه در مسكز و و لایات نسبتت به طرفدار ان
 همان حال رقتانگيز بو د. من با حال تأثر نعرض كردم: ״هر گاه مسدم را و ارد سـاز نـ كه بهصورت انقلاب و طغيان الغاى سلطنت قاجار يه را تقاضا نما يند

 اساسى و حق الغاى سلطنت و تـغيير رزّيم را دار ا بـاشند و آن كسب
 نظظارت نظاهيان و تههد يد و فشار آزان ازنجام پن يرد در آن صورت چهه اشكالى خو اهد داشت كه انه اكثي يت آر اء بى علميه سلطنت قاجار يه در آيد شـاه فرمو د: "بلمى ، اشكال دارد و آسان نيست زيى ا طبق نظريه







 فرمايشى شاههانه و طرز تفكى و يقيّن شاه در تثبيت سلبطنتش


مخالف نز اكت و ادبى بود كه مى بايد در حضور پ پادشاه ر عايت شو د






 زور و سع نيزه به مقصـو د رسيـيه و صـاحبان سدر زيز د سـاليـان در از



 در يده شده حق و حقيقت بر كر سبى زشـيستـ است رو
 دست دارد و تمـامى آن وسـايل را هم بسـرعليهـ تاج و تخخت بـــهـ كار





 بر جمهانيان آشكار گشت

 است يكى دو روز قدرى استتر احت كن و جهمازشنبـه ساعت :هـ بـا


 „گی,دشگاه انگلستان" كنار دريا دز يكء قسمـت خلو تى تنهها يافتم كه گو يا بهحال انتظار گردش میى كرد و من عرض ار احتر ام نمودم .
 به جانب من بود رد شد و من متحير ماندم كه چهـ كنم؟ آيا شـر طـ ادب



زيبا نى هـا و شكو ه نيس تو را گَ فته؟؟"




 بدو ن پرو ا خو اندم:

مملكت أزد به چنگگَ آسان آسانن"






 نمطا

 را دوـست هيدار ند و هيگاه ميان طبقات روشنفكن كسانى يانت میشو نل كه انتقادى دار ند، انتقاد آنهـا متوجه زو ال سلطلنت ورو يهٔ

هـغْوبو صي دربار است.
اعليتضنرت همايو نى در شرفيابیى قبل فرمودند كه در حدود



 از مشروطيت ايـان هنسـوز بيست سـال نگذشته و فقتط پـنج دوره













Mo


 و هر شمعر آنرا كه میى سـاخته و در تار مي نو اختّه است با الحسلاسات





 ايى ان با همان احسلاسات سموشار سعي كرده بود خود ر ا بهحخغون
 خود يـافته بود كه بهكلى زااميد گرديده و بعد از كو دتا بهاميد آميد آنكه


 "





استت:




احساسات مسا جر يحهدار ساخت فرمود:
 مى خو است من در حق او مثلا جهه كار بكنم؟! "٪














 عارف مى گو يند فهر سـت دعز دعوت تشو ند





 حكو مت نمايد لازم بود با اين طبقه كه زمامدار إفكار ملت مى باشند


كرومى ان رجال دوران رضاشاه
 تشكيلات در بار و در دو الذ و روش آن طبق مقتتضـيات زمانه تـجليو



 آسـان كودتا شود و يكت روز سيل ضياء و روز ديگك سردارسیه با


 الثـت....











 نتخو اهمر كر د!


pya

يازدهو نيم بطول ا نبجاميل.
همين كه و ارد اتاق شبلم شاه مرحوم كه بششت مينز ايستاده بود


 بود بهجانب من بیگشته فرمود: "خوب حالا شمـا راحت هستيل، هن
 قبلا كمـى استت احت كنى ، شههو نيسديدنى استـ. شنيدم مو نت كارلو هم زفتهای؟"







 زمـاز خو اهذل خو انه! "






 اولش را بـخو ان بيمينم. "

من بيت اول از قصيـيه را كه و اقعاُ همان شـب پيـش در خيـابـان ״ گُدشگًاه ازگُليس" كنـار دريا ساخته بودم خو انلم:

بگو ككـه تاج كيانسـى و تختتطاووست ز دورى تــو كـــرفته غبـارى از كدرى

خوشا هسـو الى شـميران و لار فصل بههار پِ از تـــرا نـــه بلبل سرود كبكء درى

برای مسـرد مسـوحد جمهان پی از تسبيـع بسـر ایى شه ممــهـ تعليم عدل و دادگىى

شاه فرمود: „از او اخرش هم بـخو ان." مـن اين بيت را خو ازندم:
 به روى بالشیى از خاكك يا ز پی و زدى
 مدر الافاضل و او مى گفتث در شدعر فـارسى قدما ياىیمعلوم و مـجهول
 كر دهاى؟ خوب حالا بيیغام آقاى مدرس را بگو ." من از تو جه شاهانه


 ذات شاه هانه هطلالب آن تو ضيتح و اضـح بــاشد و از جمله هـكــر رات شـر ده آيد خاطر مبار كك كسـالت زيابد و طول مقدمه را بر در ازـ زنسیى چاكر حمل, نفر مائيل."
 خود اعلميحضرت پپشت هيز قر ار گر فت و اشاره فر مود من هم























 حصول روشنائى بيشتر متتضى است به اوضاع تار يخنى قرن اخير توجهى فرماثيد.



 و از ميانه ملتهاى آسياى وسطى قومى كه درمقابـ ابل مطامع بيگانه


داد، ملت ايران بودر.
بيشتر ملت هائى كه در قرن گنشته يو غ غ بند




 آنكه بداند كه دارد از تله مى گى يزد! در اين موض مثال كافيست كه قبل از آنكه واقعهُ رزى و تـنـا





 با اين وصف از فرطـ تعصـب، تجار اير انى آن صدثىدوو ازده را بر


 كه فته طلب اين قبيل تجار ايـانى ازطلاى استر لينگك عز يزتر است

ケをケ

و در همهجا و نزد همـة طبقات اعتبار دارد و با آنكه مكرد و اقع
 تاجى ديگّى جایى او را مى گُيرد．．．＂ه در آن．زمان ارو يائيان غالباً تصور محىكردنل عامل عملده حسنتوجه مردم به بازرگانان ایير انى
 تجار تتخا نههاى ار بابجمششيلع و جمهانيان و فالان تـــاجى ارمـنى و زردشتي نين ماننـتجار تخانه هاى هسسلمانان مو ردتوجه عمو م طبقات و اقّع محشود و دا نستنـ كه اين حس ايى انيث و مليت است نه تعصبب
 مسلمـان باشل خو اه زردشتىى و مسييحى و بنابر اين درصدد افتادنل بنيـاد جنين حسیى را بیانلاز نل． هنگًامى كه قضـيه تشكيل يكت شدر كت بهنام شركت عمـو مـى پيش













 اردثيـ جى بود و با فروغى نيز صـيميت بسيار داشتـ．

زيورآلات خود را از سى و گردن گشودنل و در همان زمان رجال

 در يكء ملت مشرقى رشدو نمو نمايد!"
 و الحساسات مرد و زن ايى انى نسبتت به شركت عمو میى در دل خود










 قبيل راهمها كسبر ی صمادر ات زبدبت بــه و ازدات نتا حــدى جبر ان


 يافت . .





آقاى مدرس عرض مى مكند از مذاكرات با سردارسِهِ بـ من هسلم شده استكه در رذيمآينده بنياد معيشت ايليا
 بسنديده آيد وليكن شايان دقت است
 يكك جيزى نيست كه تازه ما اختى اع كرده باشيم بلكه از آ آغاز




 بهار نيست و چههار فصل منظم دارد، آب هم در اين سرزمين كـم





 "یا'
ـ ماده واحده: وزارت تماليه مباز است بهمى فزدى از طوايين الواز كه جیادز-

 (1r1)



 تمويب هيئت وزراء برسد.

است لنا همينكه فصـل بهار كذشت جلگَها خشكئ و از علف خالى مى شود ناگزير مردم حشمدار بايـ تدريجاً دنبال علف رو به كوه





 يكء ايل از حد فزون شد ارت مى نمود و بسـا و سايل دععمولى آر ام






 طلى ده سـ دو ازده سال به كلى نا نابود دیى گر دد.


 متناسب دز سـت كرد كه اصـو ل و طندو ستى و هـــانل هـتى و بهبدازى و دسـانٌ نـر ورى فلاحتى به أنهها أهـو خته شـو بيمـار ستان سـيار و بز شكت و دو ا بر ائ إيلات فر ستـاد و آيا نمى تو ان



اغنـام خود اطمينـان بيابند و تفنـگء خود را زمين بكنار نل و تسليم كننـن . آقاى ملدر عرض میى كند اينـها همـه ميسى و خيلى هم آسان









 شيّ و كشكء و پـنيـ آن مى تو ان سود برد كه همان صـاحبـ گو سفند در يى مالث باشد. " در اينـجا مسحوم سلعطان احمدشاه سخنْ مر ا بر يده فر مو د: " بلى ،











اصلى قوت و ضعف ايىانى و علل مـقاومت وى آشنا گردانل.

 داده مىشود كه تملدن هغر بى را با رسو اترين قيـافه تقديم نسل هاى آينده خو اهند كرد.


 نغو اهد شد.

 مساجد و تكايا بهعنو ان منـع خر انـا




 و معيشت ملل مترقى زا درر قصى و آو از و دزدىیهای عـجيب آرسنـ لو پن و بى عفتى ها و مفـاسد اخلاقى ديگّر خو اهند شنـناخت مثّل. آنكه








و از كل و بارشن و كثافت محفوظ است ونسلامت كسببه ومتـاع ع آنها



 از طرف بلديهها يا سرمايهداران بنا بـا شده است، عجبتى آنكا در در
 است و حال آنكه بلاى ايىان وان و مصيبت ملت ايـا است كه با توليد گرماى فوت طان


 آفتاب روشن ندارند، نمىدانم جـن جا ارو پا مى شنو ند بدون ملاحظه هو او مقتضبيات اقليم بیی پپوا تقليد مى نمـا يند؟!


 درميان نيست وگى سوزان تهر ان بيش از حد لز لزوم انسان انـ است




 بازارى هاى هوشيار ضديت هم نمودهاند آقاى سردارسبه و عمال

Pos

 بى أى يكت دستمال، قيصس يه را با همهُ بازار آتش بز نتل؟؟!
 مى باشلد، آقاى ملرس حكايت نمود كه روزیى با حضـور هن و سـردار





















 حمّأ دوش و غ نظاوت اسدت: :

 در مـملكت اشـخاصنى هسـتند كه بهحمـايق اين اوضـا عو اقف مى باشنـل






 گيسى فرمايند؛ در آن صورت لااقل میى بايد منافـع ملت ايسـران و

7- در مورد طبع شونخ و لطيف مرحوم مدرس حكايتها وجود دارد. ازجمله


 تماز نى, نمىكند .
 بنتـ در آن بود بلند كرده جلو خودش كـــناشتا در اين حال مدرس زيسسلفظلى و أهـته كُنت
"لايجوز نقل/الميت من مكانالاخر!"
يعنى: (جايز نيسـت كه مرده را از متحلىكه دفن شده بهمتحل ديگىى انتقالداداد!) دز اين حال طلبه با دست بهسوى شكم خود و سـاير طلاب اشاره نموده و كُفت: "الا المشـاهد المتبر كب!

بعنى,: (جز به عتبات و مقابر شهيدان!)


 مرحوم عبدالله ياسايى "رديف دوم - نفر سوم از سمت چـبّه ابتدا در اين مجلس
 بهممكارى دعوت و با سماجت رئيس كل تجارت وارد كابينه شد.



 سلطنت من باشثل جيست؟"



















 كه سردارسٍٍه يكت عنهس هلى است كه دارن بر عليه نفوذ اجـــانب

مى جنگّد، با ابن تفصيل نمىدانم آقاى مدرس جگو نه نقشه خود را عملى خواهد ساخت
 بتو انيم تا دو ميليون تومان اعتبار در دست داشته باشيم




 را برای خدمتتگزارى اعليحضـر ت آماده داشته باشي





 سردارسيه قشون ايران نيست بلكه شهر بانى تهر ان انـ است، هر




 شروع به انقلاب در ولايات مختلف ثمــامأ بايذ در روز و و ساعت

 و به همه اين مخخابرات و ملاطفت و نو ازشى كه از جانب شا هانـانه


 شـخصدأ به انستقبـال هو كب ملوكانه تا سرحل ايى ان آورد. و او قطلعاً



 داز ند؟®
 رو حانيون بسيار خوب است امـا ايشان اين عقيلهه را دار ند كه با دست رو حانيون و جيشو ائیى آنان نهضتى و انقـلا بي بهو


 هلر س رسيلم و در آن روزها اوضـاع در تشـنـع سـختـى بود، ا يشـان


 هن گفتّم: كاریى كه از دست شـمـا بر.مىآيـ عبارت است از دعا، دعا دعا بِكنيد ! !

 خو دش از طبقةُ رو حانى هسـت يا نيست؟"


rov

رو حا نيون ديكي دينها در معابد بنـشينـند يا مـنزوى باشنـد و يالباس
 خلدمات زو حانى مانند امامت و يـيشى نمازى و خطبه و منبـر قفـاوت



 حقيقتت از آن فر قه رو حـانيون است كه بـا تمام معنتى و ظا يفت دينتى خو د را شُناخته| نل.
 فر اوانى كرد تا احمدشاه را به بازگششت به اير ان و مققاو مت در





 ..." است. من اين ضـر بت را مىدانى از كـجا مى خورم؟ از آنجا كه زيى بار قر ارداد 9 19 9 نر فتم و آنر ا امضناء نكردم ...


 عمل آمله است و مردم مو فق و قابلمي بر الى مذاكره تـــو انستـهاند بفر ستند؟ جنیین فر مود ند :

 داو طللبانه به لندن رفته و با او لياى وزارت ون خارجه و و رتيسس ادارةً






 را عيب كار من يا خطلى مـن بدا ننل. آنهـا از عهـد فتحعليشـاه بهـ بعل






قوى باشيـم و بس و بطورىكه از مفاد آخرمن گز ارش دحيمز اده صذو ى بى مىآيد. الحمدشاه در ارو





Y- بی
roa

يكى دو بار هم احمـشاه دل به دريا زد و تصميـم به باز گشت

انتليسىnها را بيشبينى كرده بود.

 تزاقشانه مأمور مـىكند كه جلو روسهاى بلشويكت را بكيرند.



 خو اهد شد؟
 مىتوانيم به كشور خود بركرديم؟



 ولى برنده نهانى تزاقها بودند كه با وجودى كه تعداد آنها فوقالعاد
 بلشويكتها را به داخل مرزماى خود برانند.

 تركك كند و بهروسيه برود. راستراسلسكى، با احورال بريشان به تههوان مىآيد تا با احمدشاه ملاقات كند




 فردا هم مرا بيرون خو اهند كرد!




 فرمائى مو كب ملو كانه هـى باشده .

 مليون و مـنالفـان رضانانان گوديـ.
"جناب اششفف رئيسالوزراء")
بعونالللهتعالم دوم ماه اكتبس (شا ربيـعالاول) باكشتيى موسوم
 هع اجِعت به وطن عزيز نهايت مسست حاصل و خوشو قتّم كـــه آن جناب اشُوف را بهزودى هلاقات خو اهم نمود.

شاه
 السلطلنه) به مـقامات اداره شهوق وزارت امور ارن خارجه ازگُلمستان و سـازهان اطلاعاتى اين كشور اطلا ع داد كه شثلاه رفتتنى شده و و به تعلاد هـهd افر اد خانو ادهاش در يكك كشتتى فر انسـوى جا ذخيره اين كاخ كه مى بينى كاه از تــو و كــاه از من جاو يد نغواهد ماند، خواه از تو و خواه از من دلدم، اسكندز• رجال فكاهى، انتشارات ايمان. تهوان


هندتن از روزنامهنتار ان أيران دو نغيستين سالهاكى لـطنت رضاشاه : رديض جلو از هث به راست: شكرالله صفوى هلير روزناهه كوشش - سيلهعهد طباطبائى مدير روزناهه تجّدو أيران.



 كلشن - أعتصام مدير ووزنامه ستازره.

كرده و قصد دارد بندر مارسى را بهمقصد بمبئى واز مسيس بيسوت تركك نمايد.
انگليسى ها برایى آنكــه در سفف احمدشاه تأخيى ايجـــاد كننـ
„مفتاحالسلطلنه" را به پاريس فــرستادند و سفين اییان(!) بــهـه نصيحت شاه پپداخت كه حيف مملكت بهاين قشنگیى و آب و هو ایى إي

اروپٍا نيست كه مى خو اهيد روانه آن خر ابه شويد!
"آقاخان مسلاتى" هم در جهت خو استهٔ لندن، احمدشاه را از رفتن به اير ان منـع نمود.


 در كنار سبو احل لاجوردين جنو ب فر انسهتشو يق هى نمو دند . خلاصه ابر و باد و مه و خورشيد و فلكت بهاشازه لندن بهكار افتاده بودنـ تا شاه قاجار را از فكر مراجعت به ايران منصرن زنما يند. كار به




A- ناصسالملك (نايبالسلطنه) در رمضان IYYA ت به نيابت سلطنت احمد

 السلطنه هندوستان بود. آكسفورد دانشكامیى است است كه، در كنار كمبسيج، از از ديرباز

 الطلاعاتى انگلستان بيوند مىدهند بسيار مسكم است. رايت، بيتر. شناميايى و شكار جاموس. انتشارات اطلاعات. ص YYY

ตร

تو هينى كـده است و يـتمـل ساحت مبار كت ملو كانه را نيز ملكو كـ نمايد!
بهمو ازات اين و قت كشیى ها كار گردان نان اصلى در لندن كه عزم

 گَذاشتند كه به » بلواى نانه" معروف شد.

 مجبور شـدند كه آخض ين تيس را از تركش ر رها نما نموده و بالنتيجهدست


 كردند.
از او اخر شههر يو ر جنس بـ به خباز ها كم داده شد و با شا شههوتى





 شههرت مىداد كه در فلان محله در فلان دكان نانو ائى يكت نفـ زن زن


 عجيبىى در روحية مردم كرده نگرانى فوقالعـياده در آنها ايـيــاد نمود...."

گسترش اين شايعات سر انجام منـجى به شورش و و بلو ای مردم و متقابلا به سسكوب أنها تو سط مأمورين نظامى انـجاميد. امــا



طرف ايسان سست كرد.

 كـديد.
"جناب اشرف رئيس الوزراء"،


 فورأمىا از تفصيل [مـاجرا] مطللم نمائيد. جو اب اين تلگر اف را را [به] پّاريس مخابره نمائيد.
لوزان - شـاه


 در باريان در تهو ان دستگيي شدهانه!

 ال" آن استفسار فرموده بودند زيارت شدل. جريان واقعات در اییان

570 /

 خيا نتكار آنها هم آلت و مز يد بر علت مى گیردد. يك روز در سفارت روس جمع شلده مىتُويند: شاه مىخواميم. فردأى آنروز

منوان ديگر مى كنند!
به هرحال مادام كه تشكيلات مـلكت و شـو ايطا يكت ز نسـلـكى مسستقلى كاملا مستتقى نگيدد ازا اين وضعيت مسسمو مخلاصى نمـى تو ان يافت. فعلا شهه در كمال انتظظام و حكو مت نظامى مشثغول تحققيت
 سخت تنبيـه هخو اهنل شد؛ ليكن در آذربايجان نيز تشريفـفـرمائى اعليحضرت را وسيله قرار داده پارهاى عنوانات مخالف مىكنند و تلگُ افاتى هم بهه مركز
 است، ععجالتاً تعليمـاتى داده شـه, كه مر اقبت نمـا يند و علل و كيـفيـت (ضا آن را كشف و از اين غائله جلو گيـى كنـند.

بها ين ترتيب احمملشاه زبون دجار وحشتت و اضنطر اب شده و

 روز نامه ایيان در شـماره مسـور میى نو يسل: " برطبق اطلاعى كه تحصيل شده، این خند روزه تلعُى افى از
 به آقاى رنُيسس الوزر اء مـخابره شده و اطلا ع دادهازن كه الاول كه قى ار بود بهطرف ایِ ان عز يمـت نمـايند و مكن نشده . و

977
 تو ڤف دار ند.) اعلام انصس اف شاه از مر اجعت بهاير ان، رو حيهه بانل رضـاخان

 "... در او اخر مههرماه و اوایل آبانماه، جمـعى به زعامت ور و




 بهو جود آوردند . اين دسته كه يكى دو زفس از رو حانيون [دز بارىی] و چجند تن
 نامطهايـى انتششار دادند و بالا







 همـه اكاذيب نگرديد . . .



فيسوز و تيمور، دو وزير باو فا، از بيسون و داور و سايـ همدستان او در انلدرون مبلس بناي كار ور و فعاليت را نهادند. در اواخر ماه

مطلّب را علانيه كردند....






 "نظل به اينكه شدكايات راجـع به سلملـنت قاجار يه بسـه درجها





ذيل را اتخاذ نمايد:


 است كه با حق تتجديدنظى در سو اد
 هجلس مؤ سسان شـناخته خو اهد شد
 صدر - هحملحسن ملكعالتتهار - حسـن ملكت - آشَتيانی - رضـا


54


















 ملرس گفته بود: "..." از آن جلو آمدهاp كه، بتو انمر بر گردم!"



-ميرزا محململى خان هروفى
"اينّ هاده واحله از طارف همان آجايان و مرحوم داور تهيه و در زيرزمين قصر , ثيسالوزراء روى ميز كسترده شد و بناى آوردن وكيل و تقاضاى امضاء بهميل و خواهش و عنف و تهلهيد آفاز مرديد؛ و تا روز ششم و هفتم آبان موفق شدند كه
 تاريغنى كه مقدر ات كشور اليحان را تعيين مىكرد، بكشانند!



تقر يبا بغ سده . جهـار نغـ تقليل يافت عـجب این استت كه آقواى درگاهى با آنهمهـ عداوت داو


 خان كه خلا هـر اً نسبتنى همر با يكد يگَر داشتنـن، خوددأرى كرد! عتصر پینجشنبه، هفتتم آبان، بهميل خو دم به قصس رئيس الو زراء
 پیى طعمه و شكار میى گُردنل و آن رو زها ابو اب قصـر, ديكتاتور بـ

 عدهاى از رجال سییاسى زيز اينـجا و آنجا در تكاپو بودنل، ملخل زيىزمين طرف راست مثل مورجپه از آينله و رو نـه مـملو بود!




ry)
و تا آن ساهت از قضيةٔ ماده واحده و ميز و زيرزمين اطلاعى كامل
نداشتم
ديدن آن منظره يشتم را بهللزه درآورد، خاصه كه دو نفر از


 از آمدن جشيمان شدم! نه از ترس اينكه مرا هم
 با قرآن ياد كرده بودم به درجهايى راستخ بود كو كه آنها از از من مأيوس بودند، بلكه پشيمانى از اين بود كه چجر ا دو ستانم را درچجنان حالتى ديدهام. رئيس دولت هم آنروز بى يرده سخن گفتت. فرمود كه آقايان
 است، به ايشان بكتو مرچه بايدكرد

 معطل كنند عقب خو ا هند انتاد.


 بههى وسيله كه هست آنها را خفه و خاموش سازند! جلسهاى بود. حاج رحيمآقا، طههـاسبى و غيره، ازجمله آقاى
 اتخاذ كردند؛ و قرار براين شد كد كه شب مشتم آبان اكى كسى از طرف اقليت حرف زد، كشته شود!

بالاخره قرار اخيي براين شد كه هوؤلف تاريـخ را در آن شب به
قتل برسانند!
جمعى برای اين كار مهيا شدند. قر ار شد كه ياور مـحمدعلى خان، رئيس كميسارياى Y، كه مـل او در جلو خان مسلس است،
 با قتل ملكعالشعر ای بهار مو افق نبود، و خلا مىداند! هرجهه بود

 "

جلمسه مـجلس شورای ملى مـقارن غروب بهرياست آقاى تـــدين، نايبرْيس مـجلس، تشكيل گرديد. نايبر ئيس: صورتدهجلس تصو يب شل. جند فقره پِيشنههاد به المفـاى چند نفر از آقايان راجع بهدستور رسيده است و سيزدهنفر از آقايان اجازه خو استهاند.
داور : خوب است پِيشنهادهایى راجـع به دستور خوانده شود. نايبر ثيس : پيششنههادى است راجع به دستور، قى ائت مى شود.
 از ايالات و ولايات در اين جلسه در درجه اول جزء دستور شود و تكليف وڤطعى دهلو م گر ديد عبدالله باسانى، على رضاالعسينى، دستغغيب، كىى استوان، حيدرقلى حشتتى، دكتر امير، انظُر.

11- بهار، محمدتتى. صـ YAE.

نايبر ئيس: راپیتى از كميسيون عرايض در اين باب رسيده، قرائت مىشود:
از اواسطط مهرماه نا امسوز تلگى افات عديده از طلمف وجوه


مـختلفه و همجّنين از ايالات و و ولايات، كه ذيلا شس






 بنمايد كه هرطور مقتضنى و مـلاح است، تعيينتكليف، و و جو اب تلكىى افات من بوره صـادر شود.
رئيس كميسيون - حسن ملكك
باند رضاخان درحالىكه با ارعاب، فشار و ترور مـجلس را
 اشتغال افكار عمومى و دور نگّهداشتن اذهان عان عامه از از تحو لات در

 كه هتن آن بهشرح زير بود:


نازكآّباد ادامه خواهد داشت، ورود مجانى،
 هر تونه اطلاعى كه تقاضا شود داده مىشود.

شببا سينماهاى جديل كه براى نمايش خواسته شده و طرز زراعت عملى دز ارويا را نشان مىدهد بهمعرض نمايش عامه مى كذارد.، وزيح هلاحت و تجارت و فوائد عامه ـ تيمور تاش
 ايستگاه نازیىآباد، جمعييت زيـادى را از تههان خار ج كـد . از حلود يكت مـاه قبل در حدود سيصد دستگًاه جأدر در نازیى

 زمايش گناشته و در بعضبى ديگّ از غرفه ها حيو انات و حشـى را



 و قت خود را به تماثـاى سيـنمـا مى گنذر ا ند ند . علاوه بر اين شههو بانى و عو امل در گا هـى بـحى ان دعنو عیى كمبو د آرد بهوجود آورده و با تحو يل سههميـه اندكء بــه ونـ خبازیىها سبـب
 صبـح تا غروب در صف نان مىى ايستادند تا با تحمل مشـقت فـ او او يكى دو قرص نان بهدست بياور ند. البته بر ایىآنكه مـاجرایى ״ بلو ایى
 و نظامى مستقى كرده بودند. هلف اصلى از توسل بــه اين تمـهيدات سسكى نگـــهداشتتن و مشغول كردن مسدم به خود بود و اللحق هم صسنـه كردانان در كأ خود موفق شلدنل.
pro

بهاين تر تيب مقدمات كار تغيير قانو نى سلطنت جيده شد و


 ماده واحده در تغيير سلطنت قاجار و تغو يض آن به رضا راخان را مورد تصو يب قرار داد:










 الساسى تشكيل مى شود.ه هنوز مركب امضناى مادئ و احده خشـوكع نشده و دو دو ساعت هم
 مأهور شُدند در بار شاه مخلو ع را تحو يل آ گرفته و وليعههد را از ايـ ان انرا اج كنند.

 باعت 「وده دقيقه وارد عمارت سلطنتى شدم و مشكوةالدو له بيشندوت احمدميرزا

شب نهم آبانهاه جمـعى از شاهز ادگان قاجار به ملاقات مـحمد





 دار ند، و برادرش كه زن نداشت و مـجرد بود و از عيال خود، دختر مرحوم شعا عالسلطنه، با داشتتن يكت دختر ملوس و ز زيبا، ديرىى بود

را خواستم و به محمدحسنميرزا (و ليعهد مخلوع) كه در غياب احمدميرزا در ظلرف

 حركت و به برادر مود ملحت شود! أهـه


 ولى وسايل حركت ندازم. يول هم ندارم تا لوازم حركت را تهيه كنم و در صورت امكان طالب ملاقات و مذاكرأت دوستانه هستم و وهـا



 كه بايد بهموقع اجرا كذاشته شود. نور أ يكث نغر را براي براي تسويه امور و م معاسبات




 همبووهو م شود......


هكىاكبر داور

جدا شده بود، نيز در گلستان منزل داشت.
 السلطنه و فرنخالدوله و غيره به ملاقات وليعههد رفته بودند. .. ... هو ا قدرى سرد شده است، بخــارى در اتاق پشت اتـا برليان مشتعل است، اين آخصين شبى است كه وار وارث تخت و تار آقادحمدخان، ديكتاتور عظيم قاجار ، در پيشى اين بخارى مجلل و هشتعل نشسته است وليعهد كه تاكنون با شاهز أدگان و بزرگتر ان خانو انو اده غالبأ


 تازه فهميده است كه ديگىان هم ان با با او شو


 انسان سادهلوح و زودبارَ باشد، ديگى اينجا مطلب را مى ونهمد و حساب دستش مى آيد







 در بار بود جنين مى گو يد:

PYa

از صببح امـوز چليس ا جتتماعات را متفرق مى كرد و


 ... زشسته، دست را زیی جانهاش تكيه كرده بود و يكت نفر
 بيست نفر پيشـخدمت و متفرقه كـــه قبل از ظمهـ آمسـلـه بو دند، آ نمجا دياه مـش شـدند . سسربازان آملو شد داشتند، آنها بـهـ وليعهه سلام زمىدادند و حال آّنكه ظهر نشده بود و ماده و احده در مجلسِ جر يان داشت! به تو سطل بیيشـخلدمتتها به وليـعهول

 در ميـان خانمهاى اندرون هم همين گفتّگو ها در كار

است ! رفتنن سر ناهـار نـــاهـار تمام شلد، آمسـلديم اتــــاق

 عمارت گلسـتان پِ اكنده ساخت !

 روى زمين نشست .



روى او نشسته است ولى هنوز زيبا و زشيلـ و خوش نمـا انست. اين مسد نو كى مـحمدعلى شلاه بوده و بعد از خلـع او ، دست از و فادارى
 از ايىان بيىون رفت و تا مرگّ او را تركت نگفت و از آن بی
 اين ساعت مم در خلـمت وليعهبل به صداقت مشيشول كار كار بود و هنو ز
 و مس اقب يگازه دختر او است

صـاحبججمع روى زمين نشـستّه و گخــر يـه مـسى كرد،
 هملدردى مىكيدند! دو ساعت بعدازظلهر در اتاق بسـاز


 است و مى گَو يد از طلف اعليحضدت جـهـلوى مأَمو دم كه

 اسبابههاى شـخصى خو د را هم جمـع آو رى كنـل و در حر كت

بايستى تعجيل نمـايد! (گّ يه دو ام

 عـجله كنـيد!


M1A M M

PAI

افروز دخترى است كه و لنيعهد از خانم هصينِبانو دختر
 استت جو ان و زيبا و با مادر مـحتر مسشان در تسهى ان اقامـت دنـ دار ند. ) وليعنهد گْنت: كالسكه سرا ببريد و او را از خانء شعاعالسلعالنه با مادرش خاذم مسبينغ بانو بيـاوريـ، او را حاج مبـاز كءخان ر فتت كالسدكه ببرد و آنهار ا بيـاورد ،
 با در شكئ كـرا يهُ برو يد آنهها را بيـاو ريد!
 كرد.
از بالا به صدحن عمارت نگاه مى كرديم. ديديم آقاىى


وليعههل. وزيى دربار و دكتر اعلمالملككع و سرتيهي
 خلوت شد: حضد ات بالا آملند، و ارد اتاق شدل نلـ .








 اندرون با وليـمهد رفتند و آنجا با شا هن ادگان ودا عا عكرد . آجودان هم آنجا بود .

بيا ييل؟"
گفت : "اخير، ولى عـجلـه كنيد") (اين آجو دان سلطلان بوده است) . رفت و بر گشتت. در اين گيى ودار ها وليعههل

 بدهند تا حركت كنم . گُفتنتد با تلفو ن تكلميف خو اهيم





 بى يد! بس يد!"
 و ليعههد را ساعت $q$ شـب در اتو مبيل. سوار كردند و با دكتت صـحت و دكتـــ جليل خان و ابو الفتتع ميسـر زاتى
 يكى از همسسفـران مـحمسـلحسن مينـــرزا در يادداشتـهاك خــو د
 \& أـ بهار، معمدتقى. ص YYA.
pap
مـاشين آورد، دست برد تا جيب و بغل أو را تفتيش و وارسىىكند. وليعهد گفت: مسا تغتيش مى كنى؟


 سلطان و يكع سر باز ، با او سو ار شو ند وند


 كردند و اجازت دادند كه با دو نفى از اصحاب خود درمـاشين خويش. سوار شود.





 كرد. اما او از دريافت آجيل و تخمه معنرت خواست روت است وليعهــد



 وليعهد صـحبت كند و او هم پاستخ دهد، ولى او جو اب نمىدواد ـياور به وليعهد، آقا آقا مى گِت
 امشب شام نخوازدهه بودند. به امس مأمو رين نظامى ديگيايهها را در


 عجله كنيل، بايل زود برو يل. روزز هم در ز حـمت بودهازنل، اتماقاً

 صيبع هم بسسيار زود از خو ابس بر خاسته بود، رو.ز را هم بداننطر يت كنر انله و امسشب هم شام نتخو رده بود.











 بس ایى او تلار كك ديله بودنل، ناهار بْخورد!






تشكى كید و از آن ناهار تناول نمود و از آن جپاى خورد و بناى حركت شد. اينـجا وليعهد قدرى دورتى رفت كه دست به آب برساند، يكى



 بودند فههمانيد كه وليعهل است است اين خبر فور أَ در كاميونها وها انتشار يافت كه وليعهد را را تبعيد


 تفصيل آنرا ديديم. كـــامْيون نها عقب مـــاندند، ظاهـا
 بفر ستند . .
وليعهد شام مى انو اهد ولى شام نيست

 خورد، اما اين شام هيتججا تهيه نشده بود!


و سيبزمينى خوردند! يكى از كاميون ها اينجا بر بر
 سامى تبريكع ورودد گفت و بسيار انسا نيت كرد و مسـافرين ايیانى انى

 كر ايئ هسافرت (مسـافر تى كه با اتو مبيلمانى خو دشان كرده بودند)

از وليععهل با سماجت دريافت داشتتند!
الما مسهمانداران نجيبب ايسانى حليت طلبيدند و باز گشتننل و
 خانقين شده . در رسثو ران ناهـار خورد دو شبـانهروز استمسافر انوشو فر هاگَر سنـهاند و نتو ا بيدهاند ، شُمصت ساعت اخير را شـو فر مشغول راندن بوده است، زيـسرا در خاكت كلمهى و كردستان و حشت داشتند كه مبادا عشاير حمله كرده،

 بهسو ى بغداد رو ان شید نلـ. بلينتر تيب جس از حدود صدو بِنجاه سـال، آخضرين شـخصمنتظل كه روزی بى ار يكه سلطنت جلموس زمـايد، از اير ان رفت و طومار


0

كردد بود.

 مسى سـل



 .
از إين مبـب مدزسى كنت:



كان لم يكن بين الجحون الى الصفا ا نيس ولم يسمس بمكة سامى



 آبانماه ع •ץا
 بهعنو ان نذستين سفيـسر كبيى اتحـــاد شورووى در در بار پـهلــوى استو ار نامه خود را به رضا رضاخان تسليم كرد.

 تو سطـ رضاخان افتتاح شد.

 مىىدهد:







 يكت ميز و يكت صندلى دستهدار معـلا بود و فاصله آن با سالن هنـد


519

 اتاق قى ار داشتند

نزددكت به سـه هز ار نتف در اين هس اسم شر كت كرده بودند .. .


 ( هتحمود جم) با صدأى بلند ورود رضـاخان را اعلام كرد . .
 افتادگى

 گذشت و كنار صندلى كه بى ايش آماده كر ده بو دند ايسـتاد . . .



 آذرماه ¿ •








حلرف ساير نمايندگان خاز جیى بود. او اين سـخند انى را به زبان



 داده شد و رضاخان بىای اولين بار برتخت طلايى سلطنت ايـــر ان

## تاجكذارى شاه جديو (رضا شاه)

## 


 جنين هى نو يسد:
 برای تماشاجيان بسيار جالبتوجه بود.
 بلكه بيشتر براثى اختلاف عجيبى است كــهـ ميان القاب اعطائـــى


 هس ده











 هـ شهـلـ .




 "خينى







 نتر اشيده آرايش شده است.





 مى بيند اشياء منختلف شيشهةاى سبكك اسلامى و عر بى بسيار لذت بخش و تماشائى است

 خانمهايشان در تالار صف كثشيدند
 ريشبهاى انبوه ذور تخت جیمباتمهزده، منظرهمهای آنها عبوس و گر فته نشان مىداد كه با مر اسم تازه و نفوذ تمدن غر بى مخالفاند






590
 سـلتورده و نغخستورزير ، تأج جليد را بهاو تفو يض كردند.







 چֶابكت و راهو ار كه با زر و زیور آر استه شده بود سو ار گرديله، نمايش هاي عـجيبىى دادنل .





 كو ناگَون و سـاير لو ازم خانانه آر اییش مید هنـل .














 در ختان بيل مسجنون مننظل



سر گر مى هاى و طن بينداز د .

 سياسى با نشان و دلال و نوار هـانى كه به حـاشيه لبـاسشان سنـجاق خورده بهطور هكرر حاضدر هیشو ند و هـمس اه آو از گى امـافون، همـان ستخنان پيشی پاافتاده عادى و علارى از لطلافت و حقيقتت را تكى ار مى كنند!






 باشكو ه و پֵد بد به خارجـي شر كت مى كنند .
par

يك巨 اسكورت سوار هندى در جلو و عقب موكب وزير منتار اعليحضست پِادشاه انگليس حر كت مى كنند. حتى در مـور طهُ كان ان
 بهوضـع دوره سلطنت و يكتو ريا بيشتر شباهت دار دارد. دييلماتها در زير چادر دست هم را مى فشار ند و از اين كــار خسته نمى شـو ند.



 با كمال بردبارى و شكيبانئى همچچنان در حركتانـ

 بدون تحول پِایدار بـماند.

مر گی احملشاه

و اخراج وليعهد (محمدحسنميسزا) بـــه سلطان احمدشاه رسيد،


 و إنقراض سلطنت قاجاريه استا..."
 19 EV



 مصر تو شتتند كه









ضــعيف ا|نـفسى النمـت .












پیس من با پسس او فــــيدون' دو ست و همبازى بــود. در مجالس خصوصى و عمومى غالباً با هم بوديم." احمدثشاه مى گفت :


در مورد آخضين ملاقات خود بـا با سيد ضيا



 عنرش را خواستم


 كه ابراز مخالفت مىفرمائيد وسايل هركت او را را فراهم خواهم كرد. من يك نر نفر سرباز مطيع هستم...." اعحمدشاه ازجمله هى گفت:

شما هستم، هروقت اميز بفرمائيد شمشيرم را تسليم مىكمن!"







 و تا در كذشت احمدشاه در فرانسه اقامت داشت


 خيابان "ريوولى"، Rue de Rivoli با „محمدحسنميرزال، بهطور اتفاقى بر بو رد مى كند



 نشستيم و بهتماشاى عابرين مشان رئول شديم. در اين موقع صحبت




 كه بر ای كششف قضيه (مطلابق معمول نو يسنده اين حكايات پِليسى)


 در ايام اخير وضعش جند عسرت نبوده كه به نان شب مـتاج باشد.
 اططمـينان اظلهار نظى بنمـايل؟ جو اب مىدهد: لباسى كه مـقتول بىتن دارد از خيـاطلخانه معسوفى است كه حكايت مــى كند از ا ينـكــهـ

 نلاشته كه نزد آن خياطل گىان لباس تازهای سفارش بل هد، و در
 فروش لباسشن شود! "
وليععهل سابق افزود، انحمدشاه مـسى گو يل: " كسىى كـــه او و اتومبيل روللزرويس إو را ببيـند مىتو انل همين نتيـجه را در باره وى بیگييد و تشـخيص بل هد كه او روزى آنقدر و ضـش آن خوب بوده
 اين ايام قادر نيست آخلين مـل آن ماشين را آيتيا ع نمـايل ولسـى



 هتختار ايىان در فر انسهه بهدستو ر رضـاخان از من خو است تا بـر ایى معتتبر كر.دن وصيتنامه مرحو م احمدشـاه كه مو اجه با اشكالاتى بود، همكارى و معاضلت نما يم . وصنيتنـامه مرحو م احمدشاه بهز بان فر انسه به خطـ. خو دمو صى (بهاصـطلالح قانو نى: و صيتننامه خو د نو شت) بو د.

 غبار خاطرى از رمكذار ما نرسد جنان بزى كه اكر خاكك ره شوى كس را
10.0






 چدرش در عتبات عاليات بيش بينى كرده بود


 نما يد...
نكته جالبى كه بهخاطرم مانده اين است كه مسحو م احمدشاه
 (عبدهالل اجىى احمد بن محمد على) بو بو د برما كزشت نيك و بــد، امـا تو روزكار
فكرى به حال خويش كن، اين روزّكار نيست!

## تهران در اوايل سلطنت رضاشاه



 اجتماعى و اقتصطادى كشور و مردم ايىان، در أستانهُ نخستين دهـ بهقدرت رسيدن رضـاشاه مبادرت نمود

 و مجهو عهای از مصـائب و مشكلات ز ند

بايد توجه داشت كه در اين زمان 9 سال از بـا بـهـ قدرت رسيدن


 مقردات شهردارى و اعلانهاى خصوصى را مستقلا درج مىنمايد.)







 نزديكى تهىان قـار ار دارد.
از تهر ان تا كو هستا نـها
 ماز ندران تقق يبأ سيصد كيلومتق و تا شـو رهزار هار هاى كو يـ در درجنوب هشتاد كيلومتر فاصله است.




 شوروى كشف شده كه سو خت آن از كاز طبيعى تأمين مىنده است.


اگى در تهىان كسى بهدنبال تفريحات سبكت ارو پِيى ازقبيل
 اصولا در تههان نبايد بهدنبال آثار تمدن امروز ار ارو سفارت انگليس و ملحقات آن را جههار ديوار بلند احار الـنه نموده و و
 سفارت كه تا خندق شمال شهه ادامه دارد به خيا بان سفار تار تخانه ها

 در سفار تخانهها كا كه تا قبل از حكو مت جديد معمول بوده اگرجپه تا تا


 و افر اد نظظامى مواظبت مى كند تأ اين قبيل افراد در سفارتخانه

متحصن نشـو ند.






 ارو پايى ممتاز را:درمعوض نمايش و فروش گَاشاشته| ند ليكن شـهر

rسغار تنانهاها وجرد دائت و بـ خيابان لغتى معووف بود.

H





 ملاحظه كردم كه يكت اتومبيل كه رادياتورش جوش جو

 مى كفتند خيوان تشنهاش است!




 قطار شتر و يا جند رأس الاغ با با بار هاى خود در درمعابى دو ان هستند



 ميزان در اتومبيل بار مى نههند و علت آنست كه اهالى آلى بهممان چششم
 يا هى جيز ديكى كه مى تو ان تصـو ر كرد بـ ر كاب اتو مبيل طنـاب بيتِ
r- دـ دز سالهاى اولية حكومت رضاشاه هنوز كشن حباب نشده بود.

مى نمايند! هروقت اتومبيلى از مسعبى عبود مى كند بجها ها و نوـ

 مى كننّد. اشعارى هم در مدح و يا ختى مذمت اتومبيل سرودهاند و بهصورت دستهجمـى مى
اجناس بهسبب آنكه بايد از مسافت بسيار طولانى
 است بهواسطةُ آنكه بايستى بردوى گردهُ قاط


 در بازار بهندرت از اهالى ارو با
فقدان و سا يل استراحت مسافرين ور و و عدم وجود
 آنجا نيز خود را مقيد نمىدوان عملئ سفارت كار خريد را انجام میدهند. تمار




 و اين بهسبب خوى و اخلاق ايرانى هاست كه بسيار ملتى باغرو ر هستند.

 آن آسورانخ كرده ولهنا حدو د آن كاملا معلو م و معين است. روى

Hip
 برمیدارند و راه عبور وممورد به تههوان را منتقطع مى كنند. ع از از






 شده و به جاله هایى خندق جنوب شههر برده شدهاند. بيا بان خندق جنوب تهر ان تا اصفههان سيصد مايل امتداد دارد


 كسـى نيست كه بگو يد دز حو مه تههى ان ز ندگى مى كند . شايد بهتر آن باشد كه بهصورت يكت نفـ سياح، نه ساكن بهآنبا رفته و آزادانه نقاطـ مـختلفه آن كشوو ر را كه از قرار



 و از روى خيابان انتلاب بهطـن دروازه شم شميران مىيكذرد.


 "مكو يند: "لـلهو بي، نكهدار:

 انواع جانور مشاهده مىشود. بهو اسطة همين آب آلـــوده بيمارى آرى




 كه بهو اسطه باغ بزردگى كه آنها را ا احاطه كرده عمو مـأ بــهـه آنها ياركت مى
 و مشاهده رفاه و تنعم و تمول آن روا








 حتى هزار سـاله ديده مـى شـو ند

 تيول خودشان است آوردهاند رو انه هـقى تابستانى خود در شـميران مى شو ند.
p10

سفارت انگگليس ذين دهاتى را در شميير ان تحت تملكـك و تيوول

 تابستانى سـفارت در آن و اقـع استت.












 عظايمـي این همـه بد بـخت و مستتأصدل باشـند .
 دنزل






 وا يا آنكه تمديلى در اوضا ولع نا




































 و هزاياي آنها را اضا














FIa

هم از ابنيه اوايل دورةّ قاجار و بسيار جالبتوجهاند. ازاين تعداد











 او قات او باش با هم كلاو يز مىشو ند و و با جا هاقو و شمشير هاى بلى بلند

 بلاد ايران را مى توان دز نظر آو رد....

0ــ بعداً اجراثى احكام اعدام را به ميدان جديدالاحدائى منتقل كردند كه منوز هم به ميدان اعدام معروف است.

## نظامنامه مقررات ارزاقى و اصنافى بلديه

عين نظامنامه مقررات ارزالىى و اصنافى بلدى كه تعت 9 فصل و Y\& ماذه از طرف بلديه تنظيم و بهتصويب رياست وزراء نيز رسيده است ذيلا براى اطلاع عامه
درج مىشود:

## * ماده اول: (قصابى و متنرعات آن)

اـ أ افتتأح دكاكين جليد بدون اجازه بلديه مـمنو ع اسـت


مقتضيـه تعيين مىششود ممـنو ع است.

 دلال و دستففوش در گوسفنـل جو بدارى مـمنو ع است


صنف و بلديه معين ميشود مـمنو ع است.
 بههيجّيكك از عناوين منتقل سازد و در هر صورت بايد با اطلاع موُسسه بلديه باشد.
 قبل از روُ يت مفاصائ قطعى بيذنيرد. V
 اجازه بلد يه باشد وگر نه مـمنوع خو اهل بود . ^ــ كليه ذبايح بايد داراي داغ صدتى بلدى باشـند وگّر نه در حكم قاجاق مدحسوب مىشود.
 بيش از دو من كوشت از روز قبل در دكان يا زيرزمين خود داشته باشد

- اــ مـعاملات قصـاب با جو بدار بايد بهمو جب اسناد باشد و

تنها صوزدتحساب ميسزا و نو يسندگان قصـاب كافى نغو اهد بود.


 غير دكان قصـابى مـمنوع است.

 أشيز - فرنىییز - شيربرنجي)
ع ا- جـلوكبابيى حق ندارد در تابستان بيش از يكت روز و و در
زمستان بيش از دو روز گوشت را نـا نگا هدارد
1 0 ـ كباب كو بيده حلو كباب نبايد رو از




همحجنين استعمال پیيه در پِلو ممنو ع است
استع اس ا IV
گو ساله بهجاى گوشت گَ سفند و مس غ در پلوى قنو ينى و خورشت مـمنو ع است


 واسطه جربى ديگى قابل تمين كردن نيست ممنو ع است


 مقدار كوشت لازم يوميه را تهيهي و مخلو


 شده (در آشماست) ممنوع است.



 (ز
 هؤسسه بلمديه بوده باشد
ع
 بهطور عليحده بهفووش

 أ

 كسده و قيحیى داشته باشلد.
 يا خام بهفروش برساند. و مصرف كردن فضو لات و همجخنين استعمال پيه عوض دنبه مـمنوع ع است

مگى در زمستان كه آنهه از مصرف دو روز نبايد بيشت

كبـاب را بتىاشد.
r



## Y إتومبيل در جلوى عكسر،، كرايهماى خطل شميران هستينل



تههر ان لو زمان سلطنتت رضاشاه

ع
داشتّه باشد.



گُردد مـمنو ع الست

(عش ماده دوم (علاف و كارو انسر ادار)
اــ دخالت در خريد و فروش هيزم و ذغال و بـنينج و تىه بار
 معابى اكيداً ممنوع است




است اكيدأ مـمنوع است.

 خود داشته باشند. 0ـ فـوش بار (مقصـود مواد ارزاقى و متعلقات آنها است)

 Yــ ميزان مـخارج بار از طلـف بلديه تعيين و تتجـاوز از آن مـمنوع است.
rev

ماده سوم (صفار)
 بلديه ناحيه تصـديق كَدهه باشد و به اداره ارززاق و اصناف آورده كه در آن اداره ضبطـ شود


ا- هيحيکك از حضسات ميوهفروش و بارفروش حق بردن بار
 است باين با رعايت تناسب بين خود تقسيم نمايند. Y Y
 نموده، مفاصصاخساب ذر دست داشته باشد.「
 نظامنامه شامل فووشندگان آنها خو اهد بود.

米

ذيل را با يستتي دارا باشد:
 ب: دإزاى هعلو مات صنفى باشد

ت: معروف به فساد اخلاق نباشد.

ا- هـارهدوز نباید كفش پاره را بسـهوسيله بطانه و سريشى وصالى نمايد.
 سياه استعمال نمايد rــ ملكىدوز حق ندارد كه جیم دو غنى سفيد يا نيمتاجاستعمـال نمايد.




تهيه كرده است!)
خلاصه حككم

از طرف ثعبه ثانيه بدايت طهران
(0


 شدن حكم هنز بوز بهكذشتن مدت اعتر اضن و استيناف لازم الاجـسرا است
ر ثيس دهحمه شعبه ثانيه ا بتداتى طههالن هتمدباقر خاكز اد

- انا






خيابان شمسالعماره (ناصر غنسوو) در دور؛ هكومت رضاثاه

## لايِهة اتوبوسرانى

"خبر از كميسيون فوايد عامه به مبلس شورای ملى"

وسعت شهه طههانه و احتياج مدسوس عامه ساكنين اين شهر به وسايط نقليه سـيـالـير المير المؤنه الزا سهولت اياب و ذهاب عمومى تهيه و تدار كت گرديده و بدينو سيله

 نمره YYVO دايى بر تأسيس و واگنارىی اتو بوسرانی آزاد در شهه










داشت





 تمام ايام سال يكت اتو بوس صبح به تجريش فر ستاده و عودت وت دهد
 كند تا حلى كه كمهيانى لازم بداند بر تكرد و تعداد آن مى تواند بيانزايد.
「 مناسبى است كه در نظامنامه تعيين مى شود






 آماده شدهاند تا سرشان را نيز با تيغه قمه بشكالْند. مكس دو معرم در خيابان خيام) كرفته شلده است.

جچند طفل كوچچكت


 دوازده شاهى تأديه خو اهد كرد.
 رضـايت دولت و كميِانى از اول خرداد تعيين خو اهد شدل .

عرايض سرتَشاوه راجع بهقانون بلـى
. مقام مقدس دار الشُوداى كبرایى ايران شيدالله اركانه



 سسرمايه عدفى طبقاتا: اصنافى بیا



## 







 بلديهاى كه قانو نش فعلا در جنیيان است، كـــه حكم يكك مؤسسـه تا بعه وزارت داخله را دار است. اگى رئيسالوزراء حق دخالت در
 در امور بلدى شههى ها خو اهند داشت. بنابـا اين ما امضناءكنـندگان
 وزن و عنوان بوده باشل و علاوه مخخصوصـأ متنكى مسـى
 با فرمان هما يو نى در مركزو بـا

 مسلات بيسون دروازه حضست عبدالعظيم

اعلان

 از نصل اول از قسمت سوم نظامنامنامه امور خلانى به مهاكم صـالحه جلب و مجازات خوا هند شد.

يكـن ع تىانو • • ع دينار
بيكمن ع تران
يكمن ع قرانو ••7 دينار

خروارى •ع تومان
خروازی YY تومان
خروارى ع ع تومـان
يككمن 0 قران
يككمن

بر نـج اعلاى مازندزانى
بر نج مـازندزانى وسا برنج تنكابنى
بدنج سفيد گرده
برنج خورده
روغن اعلاى مالحآبادى


جازكى . 0 دينار
بكتعدد •10 دينار

يكتمن • • 7 دينار
يكتمن ••0 دينار
يكتمن ••ع دينار
بكتمن ••9 دينار

جهان من V قوان
مد عدد عا כران

خووارى
خروارى ؛ تومان
خروارى YA تران
خروارى آ تو مان
جاركى ••0 دينار
جاركی •• • دينار
جاركى •••عدينار
جاركى • YO دينار

ماست اعلا
تخمصى
هيزم ميوه و كـددو وزبان گنتجشكي خشكي هـيز م جنارو متفوتهخشُكيُ كاه الا

يو نجه اعلا
ذغال جنگلى بدون خاكه
خاكهذغال جنگلى
ذغالا باغى خاكدذغال باغى

كفيل بلديه طمهر ان - سرمنتك بونرجمهر,

## اعلان مناقصه از طرف بلليه طهران

بلديه طههران عليق هفتاد ويكت اللى يكصد رأس نقليه بلديه را بهطور مناقصه خريدارى مى نمايد. آقايانى كه داوطلب شـا شـا در اين مناقصه هستند پيشنههادات خود را اتا آخر شيهريور با با تعيين
 در روز مزّبور با حضور ييشنههاددهندگان باز و قرائت خو اهد شد. كغيل. بلديه طهران - سرهنكك بوذرجمهر
Snd


تحويل سال را در حضرت هعصبوهـا (ع) مشر ف شويد
فقطط با دو توهان هور

عده ماشين هايى مختصو ص بر أى مسافرت كسسانى كه ما يل باشنـد






راه معطل نغو اهند شد و در تمام طول زاه ماشينهاني خو اهند بود ـ مدت مسافرت از طـهوى ان به قـم 0 ساعت است
 است مسافرين مسترم اطفال خوردسال ممر اه نداشته باشـنـد
 از ظهـب، از درب سسو يس پستـى ناصس يه خو اهد بود.

سرويس حملونقل: دولتى

اعلان

فيلم كرفتارى در هوا را كه در پنج پی یرده از و قايع حيرتآور
است از امشب در گِاندسينما لالهزار تماشا كنيد.

اعلان


 مسئله ايجاد زهحمت تاريكى جهت عابـي

 مـعابر مذكوره نصب مى گِدد تنو ير بمعابى را تأمين خو اهد كرد

كفيل بلديه ـ سرمنگك بوذرجمهر

## اعلان

نظى بهاينكه پارهاى ازمستخدمين محترمادارارات دولتى و بعضىى


 يكت ساعت از شب كذشته در مطب حاضض خو امم بود.

دكتر معددهسين لقمان اهم (لقمازالدول)

## مادام شيشلو قابله

دارای ديبِلم از مدرسه يطرو گیاد
مداوای امساز جبهاز تناسلى زنان
صبع ساعت هشت الى ظهـى
آدرس: خيابان برق كوتهه مديرالصـنايع

اعلان

مدارس اكابر شبانه براى با سواد كرنن بىسوادان

بسحسب امس حضست اجل آقاى وزيس علوم و تصو يب شورايى عالى مـهارف ده باب مuرسه مـجانى دز مـحلات مـختلفه شـهر، در هر
 خورشيدى مفتوح خو ا هل بود. اين ملارس شبانه بـ ایى خو اندن و نوشتن و جههارعمل اصلى

حساب است.
كسانى كه بیى سو ادند از غروب تا دو ساعت از شـب گنشته در

 شاگردان هر ملدسه • 1 نفى خو اهد بود.
 ساعت بهغروب تا يكت ساعت از شب كنذا
 شده و بعل به هر مدرسه كه نزديكتر به هـهل سكناى ايشان بانـد سبِّده خو اهند شد.
محمود وحيدسعد و تيس جامعه معارف و مدير

اعالان ملدر نسه قابلهتى
 شه. داو.طلبان بايد دارای اوراق ذيل باشنـلد

 Y متوسطهـ



 دفتر ملر سشه (مس يضنخانه نسيو ان) از
 داو طلبـان هفتوح خو اهن بود.

رئيسكل صصيه - دكتر شسين بهرامى

اعلان

اداره صعيه و مشاغل و معاونت اجتماعى بلديه طهران

اطلاع از احصـائيه كامل و صحيح هتوفيات هر شهه از نتطه





 مخصصو صأ لازم است كه علت اصلمى فوت را را تعيين و تشر يـ

 اور اق جو از دفن را از اداره صـحيه مشاغل و معاو نت اجتماعــــى بلديه مستقيماً تقاضا نما يند
كفيل. بلديه - سرهنعك بوذرجمـر

احصائيه

اتومبيل و دو حرخه و صدور تصديقنامه رانندگان
احصائيهاى كه از اتو مبيلهاى شهر طهران ان اءم از كـرايه و

دست آمده به قار يست كه بهعرض قار ثيّن كَى ام مىدسد.
ع
اتومبيل هاى شخصصى

اتومبيلهاي كاي ايه



و Y دستگاه
دييلماتيكت
ها 1 د دستكاه
هr

موتورسيكلت كرايه
צ EYY دستكاه
دوتحرخه شـخصى
دوجرخه كرايه


جمـع كليـه اتو مبيل هاى مووجو ده طهى ان بهاستثنايى اتو مبيل هاى


 مى باشد و اين تملداد مـلابق نمسا تیى است كه از طىف اداره نظميـه

 معلدود است .


 تتصصيل نما ينل .
عنه شوفرهاى اتو مبيل كىا يـهاى كه تاكنون موفق بــهـ الخــن
 نا O O Y













 را ااخذ زمايند والV جلو گيسى بهعممل خو اهد آمل.



 يا در ملنخل آبانبارها نوبت مىيكرلتند تا سبوى خود را از آبى كه معمولا كرم و



 رضاشاه در گنات موقوفه موحوم نوشآلرينخانم كرلـته شده است.

## اءكان

از طرف ادارهكل صعيه مسلكتى

اداره كل صعيه بى ای اداره امورز دو اسازی مىيضـخانه وزيـي
 ملدرسه دواسازى تبعه ايى ان با امتحان مسابقـه كنترات نما يد. مسا بقه در يوم دوشنبه V ظلهى در اداره كل صصحيه در حغنور هيئت ممتتحنه كه عبار تند از يكت نفى از معلمين مدرسه دو اسازى . يكت نفـر از مـعلمين مدر دسه طلب. رئيس مسيضـخانه وزيرى و نماينده صصحيه كل، شـووع خو اهدشد.


 داو طلبانى خو اهد شد كه در امتحان اول و دوم نمره خوب را حائز باشند
حقوق فعلى يست مز بور ماهيانه بيستو ينـج تومان است داوطلبان مى تو انند تا ه شـهـيو يور همـه روزه از دو ساعت قبل
 زا ثبت و خود را براء مسابقه هحاضر نمـا ينـ.

رنيس كل. صحيه مملكتى - دكتر حسين بهرامى

مظنه طلا و ارزهاى خارجه در بازار


فروش
قران ع F FO.
ع عران

.
قران Y/7..
"
ق ع
rr
ع ع $V$
قور ت
قران ror/o..
قران YY
قر $9 Y$ •
قران FY/O..

قران YT/YO.

هخريد

- ع قران

的
ع ع قران

- 10 / 10

قران Y/O...
ق
ع قران
0را قr/0..
ع 7 /7..

- هr قران

ق7/0..
971
تr تران
اA7
FY/YO.

1 لِسْ عـُمانى
1 ليـره انتليسنى
وه مناتى طلا
اشُسوفى طلا
هنج هزإى طلا
دو هزارى طلا
ا مـاركت طلا
r.

1 ليره انتحليسى لندن
صد رو يِيه بمـبئى صد رو بیه بغداد

صد فرانكـك ياريس
صد دلار نيو يورك؛ يكت ليره ا يطلّى صـد فرانكك ز نو صد فرا نكك برو كسل

## نظامنامه

مسير و حر كت دو حرخههاى بِائى در شهر و حومه مصوب مردادماه 0 • •ץا شمسىی

برحسب يِشنهاد ادار و تشكيلات نظميه و تصويب وزارت
 از طرف اداره نظميه بهموقع اجرا تزاثته شود.
 آن حر كت نمايد مگى اينكه قبلا در اداره نظميه حاضر شده از امتحانات لازمه جواز و تصديقنا نامه بگيرد.



 سـو ارى مـمـنو ع مى باشتيند .

 جواز نظميـه را در دست نداشتـه باشند مـطللقاً مـمتوع اسـت.

 بياور ذلن.
 صلى آنْها تا فاصلهه پينجلاه ذر ع شـنـيده شو د!






 آن نصبب شود .
 نصس باشل و در هيِيِ مورد نبايستىى از معل خود تغييـي داده شـود.






 تلعراافخانه ديده مىشود. جائ ايزن ساختمان زيبا را حالا آسمانغراش اش بتونىمغابرابرات كرفته است. آيا جاى دلسوذى ندارد كه هنينين ساختمان زيبا، با معاريارى كوتيكن را را







 يكديگى و فو اصل معين باشد







 حركت زمـايند و جس از رد شدن بايد مـجدداً بهطرف دست راست برو ند

 پيادهرو و بازار كار دار ند ممكن است دو چر, خه را با دست حر كَت

دهند





 ترمز جیخهای جلو و عقب باشند
 سوار كردن اطفال با خود اكيدأ ممنوع عا است.

قد غن است.







 و مطابت قانون تعقيب و هـجازات خو اهند ثـد .

ميهمانىها و مسافر تها...

دور ان بيست سال حكومت و 17 سال سلطّنت رضاشاه برايران








نزديكى باهم برقىار ساخته و اختلافات و مشكار بو ته فر اسوشي سبیار ند .
 شو رو ى بر اونغانستان سلطلت مى كرد (و ایِن شايد اولين پادشاه با گر ايشات بالشو يكى بوده است!) در سـال



 دعوت رنـاشاه به تحهوان آمد. بى حـجاب بودن ملكة افنانـا نستان در اين سفر تأثير بدى در افكار عمو مى بـخشـيد. اماناللههخان در اين سـفر بى اندازه به تتو يت افكار و روحيات غر بیى پر رخـاثـاه پپدا!خت . '





 فر نگى مآب رجال دو لتى رشت خوا






 يكك دليل قربان، و دليل اول هم اين بود كه „باروتَه نداشتيم!"،

m









 خو نينى گَرديده و اماناللهخان مجبور بـر به استعفاء و گر ين از كششور كرديد.


 داده و خود بـ ازيكئ سلطنت نـي در اين هنگام بهاواسطهُ پـادرميانى دولت شورورى مـحمد نادر ـنان
 تحلديد حلود مسزى را مورد تأكيد و تأئيد قـر ار دار داد.


 روحانيون در قم و نجف بـ او اوضا

 كشف حجاب و كار برد البسه فـ نگى حتى با تو سل به قوه قهر يهاحتى
m६

يكت سر و كردن از اقداممات كمال آتاتوركت نيز بالاتى بودند. ارتباط ميان آتاتوركت و رضداشاه از همان ابتّأى كودتا در

تهران وجود داشت.
بعضىى مورخين در آثار خود متذكى مى وشوند كه كو يا "رضا خانه" بهسبب علاقه وافر به شخصيت كمـال آتاتو ركك بسـهصر افت



 نظام جمهوردى را بدهد إن





 وجوذ دارد!
 "رله زودتر از راه رسيده خود میى فـستد:
 تركيه در اين هنگام كه جمسهو ريت تر كيه اعلان و مخغـرت اشرف
 خيس يه را بـا ایى خوش بـختى و عظهمت، ملت بها فتتخار ، دو ست و همددن خودمان تقاضـا مىداريم . سردار سياه - رئيسالوزراء و وزير جنتُ. رضا


است.
بايد به اين نكته توجه كرد كــه خود سردارسبه را نيز در آن
 اين دو سـس باز تازه بهسياست رسيده لفظ قلمرا بهجانئى رسانيدهازنـ
 "خونه" را "خان، گفته باشند! "هضرت اشرف سردار سياه رئيسالوزراء تهران ان



 هضرتعالى آرزومندم. غازى مصطفى كمال - رئيسجمهور همالكك تركيه

در دوران رياستجمسهـورى آتــاتــوركع و سلطنت رضاشاه


 در بار از سـال ع | 1 | موجود بود






MY

امضاء رسيد و در سال ع ع 1 ا رضاشاه از تركيه ديدن كرد. در


 تهروان مناكر ات نهـانیى بهعمل آمد. رضاشـاه از صبـحَ روز شـنبـهـ دو ازده خـــردادماه
 بو د كه از ايران همـر اه رضاشاه به تت كيه رفته بود. مسعوددى در رو














 دار يد بايل با هم بـر باشيم! !" آتاتوركت ضمُن خيسمقدم خود به رضـاشاه در ايستگاه راهآ هن آنكارا جنين گفت: ״هرگاه به تاريخ دو إبطل تر كيه و ايـ ان امـعان

نظّى شُود برما ثابت خو اهد شد كه اين دو ملت مرو قت






 مودت ايران و تركيه بهطور دائمى و خللناينذير استوار كرديده است.ه

## رضاشاه در چِاسخ گَتْ:







 نمايند. جون اشتياق كامل دارم كه مسست ديدار آن برادر عـر عـر يز تجديد شود اميدوارم در هو قع امكان إبران را「× خود مسرور فرمائيد




ma

عباس مسنعودى مليى روز نامه اطلاعات كه بهعنو ان خبـ نگار همـواه رضاشاه بوده اسست در گزارشات خود مى نويسل

 نظامى داد و درمـقابل رضـاشاه ادایى احتىام نظلامى نمود كه باع باع اعجاب و تحسين هميُان شل. درحالى كه قبول دعوت رئيسجمهور تركيه بیای دو هفته بود از رضاشاه خو اسست كه بيشتـر در تركيه
 تركيه مورد بازديل قىار گرفت و همهجا آتاتوركت به همـر اه رضا شأه بود.")
مـحل اقامت رضاشاه قصى پدولمهباغـچهسىی" در آنكارا بود كه
 عثّمانى اسست. مصصطفى كمال آتاتور كك در همـين قصر بودكه مس يضى شل و در همانجا مسد، اين قصس اككنون به موزه تبلـ يل شله است. مـحملرضا فرزند ناحلف رضاشاه در كتاب (مأموريت بسـر أى [تخنى يب] وطنم" در مورد تأثير اين مسافرت در روحيات پـرش

 تشكيلات ار تش آنها كه بى روش آلما نهها درست شـلـه بود منظم بود. دا نشگامههاىی نظلامى و ذخائى تخشانى و كادر افسى ان تى بيتــ يافته خوب داشتند و در جنگء اول جهانى بـــا شـجاعت جنگيله و

 ملى تركيه ازجانب ايشان مديه نمايم.
 اولوصن كه حالا به موزه تبديل شده رفته باشند حتماً اين تالى نفيس را ديدهاند.

اغلب بيدوز يههائى در بی ابى بهيترين ار تشهاى متفقين نصيب آنان


 متملدن بودنه درصودتى كه ما تقى يباً هيمِيك؟ از اين تشكيلات را
 اينكه پدرم با نيسوى خود
 قّبضـه تفنگء يكع
بنا براين بديهى است كه بعضى از الصالاخاتى كه رضهاشاشاهس
 اين نتكه نيز جاى تعمق دارد كه رضاشاه در دور ان زمانمامدارى نّقط بديديدار
 يذير ائى كرد 45 ر ضاشاه بودזי...


 فرماندهى يك لشكى را باعمهده داشت و در جنيُك با بيونان شهـوتى كسب كرده و انسران ارتش از او تبعيت مىكيردند...







PI






 مزيل برعلت شده بود.



 ( 9 YA Capitulatory











 به خارج از كان در درز نكند



اختيارات ويثه در كشور ايىان ملنى گرديد و سال بعد هم در عـراق

 از استقلال يافتن عراق ملكتفيصل پادشاه وقت آن كشور در سال l 1 Y Y
 "ويثيت فون بلوشس Wipert V. Blocher سفيي كبير آلمان در در بار
 „در زمان اقامت من در دربار رضاشاه، دوباد ميهمانان عاليرتبهاى از ايران بازديد نمودند. ملكڭفيصل از عراق و و وليعهد سوئد







 خرجى فروكذار نكردند تامملجيز تاسرحد امكانٍ باهجشم پادشاه عراق مدرن ونا و جديد

جلوهكر شود.


 انتظار ملكدفيصل ايستادند.
 آكامت ميهمان برجسته عراقى صف كشيده بودند.


رضاشاه و كمال آناتورك در بازديد لاز استانبول
 كذر اند. از روز دوم برنامههاى جشن بهمناسبت ورود ميهمان برجسته عراقى
 شاه فقط در دو ميهمانى كاخ كلستان. شركت كرد و به ساير شبنشينىها نيامل. جرايد ايران نيز سهم خود را در زمينهسازى براى موثقيت مذاكرات تهران

 صميمانه با ممسايه مرب خود الهتاده و با جوانمردى و و روحيه مههماننوازى كه خار ايرانيان است از ملكڭليصل و همراهان او تجليل نمودند.،



 جامعه ملل ارجاع گرديد.





 سياست اتتاد ششو دووى تلتى گَرديد.

 سال 19 1 9 با افنانستان و قر ارداد تر انز يت بازد شـال 19 M

Fo

وليعهه سو ئد و همسرش نين از ميههمانان عمدهاي بود





 پيداخت هيج مبلغى خود ددارى نكرد



 كمى كه مى گرفتند، تهيه لباس فر اكك برايى آنها تحميل ستختى به بودجه شخخصى اشان بود.
 استقبال وزير خارجه ور وئيسكل تشر يفات قر ور ور درى فته و باتشريفات


 سفر ملكکفيصل مورد استفاده پادشاه عراق قیار گیفته بــودند، اسكان داده شدند.
در زمان اقامت در ايران، وليعهد سو ئد و همسرش به باز بازديد از اماكن باستانى مسـى
 كـدده بودند، قرار مىگرفتند!
وليعهد سو ئد بيشتر از همه جيز به تختجمشيد اظههار علاقه

 زي خاكت بيرون كثيده شده بود برد.

اقامت من در تهى ان، رضاشاه فتاه



 حركاتى كند و آهسته و ملكتفيصل با قد كو تاه، انمامى ريز ، بی ري
حرف و پ گو !

در اطلف اف رضاشاه همسسان سفى ا و ديِلماتهـاني خارجى مقيم



 حرف مىزد كه حتــى اطرافيانش نيــن بهستنتى حـسرفهاى او را را مى شنيدند!
بعد از صسف شـام نيــن رضاشاه آهسته و بـىالطالاع مبلس ران




 كاخ كلستان بود.) در آنجا دز تاريكى شب و از پِشت درختان، ميههانها را را تـاشـا

PV

ازدواج فوزيه با وليعهه رضاشاه (محمدرضا) حضور داشته است،


مى كويد:
(..."






 ميههمان دولت ايران بودند



 مئنواخت) توقف مىكرد و بمد مساجمت مى نمود!









 جاى او رنيس مجلس سنا كوديد و در دیهاه I YOV عضو شورای سلطنت بود.

شب دوم ورود ملكه نازلى مادر ملككفاروق و سه دختى ديگى او و ساير اعضار
 ميههانان خارجى در سالن موزه گرد آمده و وس واز
 برایى صرف شام راهنمايى شو ند.
 در سالن موزه كان كلستان صفـهاهي مستبى تشكيل داده و ر رضاشار نيـن درميان مدعوين ديده مى شد




 ليو ان آب هم وارد تالار مو موه نـاي
 داشت در گوشه و كنار تالار موزه ايستاده بودند و تعجبب مى كردند
 يكدفعه ديدم رضاشاه از از دور بهامن اشاره


 بنيرائى بهعمل نمى آيد




PYa

 كاسته، پِسییل ند برایى چهو قت؟
 و حتنى طلز پذيراتى را نمىىانيـل و رضاشاه را عصبانى كردها يل؟
 ليو انهایى مـحتوى نوشابه را حاضد نمايند و در تالار مسـوزه دور
 بياشامند .
 نموده و ناظل صـحنه پذيرائى شدلم ولى ديلم باز از دور رضـاشـاه

 ظلاهر قغيه را حفظا كند تا ميههما نان خارجى متو جه عصبـانيت او
 شدت تكان داده و آهسته پِسيل: فقـطا جاتا ليو ان؟!

 تعلاد ملعوين خارجى بيش از جههارصد نفر بود!


 |كتفاء كردها يد؟




طول كثييده بود تا ميههانان خارجيى بهو سيله نوشا به هاى سرد مورد
 راهنمائى كردند و در این مدت چچه حالى پدرداماماد! بيدا كرده بود قابل وصف نمى باشد.



 از ميههمانان مىددانست كدام صندلى دز سر ميز شـلى در در اختيار او خواههل بود.

 سلطنتى ايران و هصر و ديگى مدعو



 طرف و آنطـف نظل مى اندازد تا صندلى خلى ولى تمام صندلدليها اششال شـده است





 است. او هم به درد من مبتلا شده بود بـا اي اينكه يكــى ديگى از

 صنـلى










 او بـه باشگًاه افسسر ان أَده و خالف رسمّ و بر خلا
 اشُشالٍ كـددزه .
همين ميّهمـا نان معسرى و تّتى به قاهر ه مس اجعت كرد نله، در مقام




 ابـى از زمود .




TAF

مئشدنل بلكه كشتتى حامل ملكه نازلى و عروس و سايــر اعضاى




 ر! به تههران رسـانده بودند! در گزارشیى كه سفيى مصس به قاهره فرستاد متن كَ شد كـ كه ملكه نازلى در اثـ رفتار خود سسو صداى خانو اده سلطلنتى ايى ان را بلند
 تق تيب مىدهد و مرتباً بسخلاف تما يلات مردم مسلمـان ايى ان ر فتار مى



 مسلماً بطرّح بوده استر اسر








 بورمىى نداشتت. من كه هوروز دز بطن جريانات درباز بودم، هيج اطلاعى نداشتم،

 و عقبافتاده هستند و اين موضو ع سبب ناراحتى و عصبانيت رضا شاه و خانو ادهاش مىشد...
























 اصولا طبيعتش اينطور بود و تعمدى در كار نبود. ولى شمس و اششف، بـردسسب
rao

ميههمانى هاى كو جكترى نيز بهمناسبت هاى مـنتلف مر تهــــران برگزار مىگىديد كه از آنجمله ميههمانى بهمناسبت روز بـا تـــولـ شاه بود.
روز تولد رضاشاه ضيافتى در كاخ گلستان برگزار مىشد و از سفرایى خارجى مقيم تههى ان، وزراء كابينه و فرماندهان قـنـون برای شركت در اين ضيافت دعوت بهعمل مىآمد. سفيى كبير آلمـان در مورد نحوه چــنـيوايــى در اين ضيافت

مى نويسد:


 ميههمانان چذيرائى مى نمود.



 كاخ گلستان كه قبلا به آن تالار موزه كه در آن نزديكك به يكهزار نفر شر كت مىكردند.

وظيفه، روزانه ولو جند دتيڤه به ديدارش مىآٓمدند. محسوس بود كه نوزيه لنتى از

 مى كرد كه آنها منتهای
 كه بتواند ناراحتى خودش و غم جدائى ناكهانيش از از خانواده را را بيان كند
 هغور جمييت بسيار ناراحت مىشد.....

برای آماده كردن غنا در ميههانى هاى كان گلستان


 درموقع مناسب روا انه بازار مى گرديد! و و يسكى هم صندوق صندوق در در بازار فرو

 قيمت هاى گى ان به خارجى ها مى فرو ختند!
برجستهترين ميهمـانى ها درميان هيان هيئت هانى سياسى

 مىكردند ...


 ارزيابى كرده و با خصوصيات و مكنو نــاتـات روحى او آشنـا بــود مى گفت:
رضاثاه علير غم صعود به سلطنت هميشه يكك حس خود وكم بينى در خودش دارد و این بهدليل اصلو نسب پٍست و پِائين او وزندگى ستختى كه در كودكى و نوجوانى داشته مى باشد. به همين سبـ سبـ در







 مىدهد در قصر خود باقى بمـاند.
اطل افيانش مى گو يند كه پس از به به قدرت رسيدن تا مدتهاحتى با ممسر خود معاشرت نداشت و بهديدن خانوار ادهاش هم نمر نمىرفت رضاشاه قبل از ازدو اج با „تاجالملوكك"، مادر وليعهد (متمدرضا)
 نام صفيه ازدواج كرده است كه از او يكت دختى بــهنام "همدمـ السلطنهه دارد.)
اما در تهیان روز رجال و دولتمسدان رتبه اول و امر ایى ارتش و د ديبلماتهماى خارجى مقيم تهران را گردهم مى آورد. در ميدان اسبدوانى جلاليه (پاركك لاله كنونى - در قسمت
 از يك سال با با اين زن مـدانى (صفيه) زندكى نكرد و او را طلا






 كه زنى بهمنوان معشوكه داشته باشد و مادر محمدر هيجكاه از اين بابت كلهاى نمىكرد...
 مسابقات اسبدوانى بهر اه مى افتاد.
 روحيات رضاشاه بسيار گوياست. سفير آلمان كه در این اين هسابقـه
 دوستداران اسب و اسبدووانى حضور داشتند. رضاشاه در در جايكاه










دست داشت! با خو نسردى گفت:
"هجند لعظه قبل همين عمل نغرتانكيز را آن الفسر سوار با اسب تركمن انجام داده بود و من با دوربين خود بهوضوح آنرا ديلمـ..."

در چايان اين رقابت خشن و تنگاتنگگ سواركـــار تركمن بـا
 مورد تشويق زياد جمعيت تماشاجیى قرار كرفت. اما بعدأ معلو مشد كه علاوه برمن و سفييكبيي انگلستان، عمل سواركار تركمن از
 دو مأمور ميدان اسبدو انى سو اركار تى كَمن را كه هنوز سردم
raq






## مردان ديكتاتورى

قدرت يك مملكت نه به سنعرهاى آنكشور است
 آن است.
"توسيديد"

عاقبت جمـع شود در دو سه خطل از بل و نيكت






 را تشنكيل مىدهند









 وجود مى آورند

 استانُين را متأثى از شخص



 شلاق تاريخ همو اره نفى اول را زير ضربات سسهمگين خود



قرار داده است، درحالى كه مجرمين اصلى و همواركنتندگان مسير







 حكومت بيست ساله رضاشاه مردمى توام و دوام پيدا كرد و فساد دولت و مأمور دين مفسد دولتى



 در اطراف مساكز قدرت منتشر مى شو ند وا وارو نه جلوه دادن و تأئيد هر عمل ناحق شخص



 دوام مى يانت؟

 باز مانذكان آن روز گار، الطرافيان بارز رضاشاه معرفى گردند.

## سيلضياءٍاللمينطباطبايى

سيد ضياءالدين طباطبانئى چسس سيدعلى آقا يزدى فقيه در بار





 را در مضيقه افكند، روزنامه او تعطيل شد و بنابهاظههار خودش


 از مجلس و مشروطهَ و تحصن در سفارت تشو يق نمود و خود سيد







 روز نامههاها ايسانه





 برساند. شسق بار ديكى توقيف شل و بهجانى آن برق را دا در شو ال (TYA
 ار تباطى نداشت و روز نامه مستقل انتشار مى داد باد با




YaY

تشكيل شسكت مـطبو عاتى بـا نگاران تُهى ان القا كرد .
 دنبال سلمف خود، شـوق رفت و تعطليل شد و جايش را به روز نامه

 روزناهه رعل بعد از مسـافرت سيل ضياء به خار ج به بهـانه مسالبه

 اين تاريتخ با كليه جرايد ديگتــر بهدستور حكو مت نظامامى تهسـران

 مسنر, و حضد بود، اداره آن با هيدز اعلمى قمى معسوف به حق نو يس. بود . قضـا ر ا سرمقاله زو يسـى ر عد هنـگام تصـو يـب قَ ارداد ا نگگليس و




 تر كيه هـى ز يسـت .
 بود ند كه بعد از هـهاجرت كسـب تا بعيت ايـر ان را كر ده بو دزه .
 تا سـال



مى نوشت كه از نظل نظم فكىى و بايه استدلال و اطلاعات وات عمومى
 در نوشته هاى او و ديگىان شانور و نشاط و گیيرندكى آثار دوران جوانى وجود نداشت در اينـجا بايد به نكتهایى اشاره كرد كه از نظل ها دور مـانده




 كسى خدمتى به آنها بكند هركَ










 نگار ان پِرداخت و جالب اينكه تعدادى از اين مز دوز ان بان با سناريوــ


raq





 يكت جنين روزى پایهینارى و با پول انگليسى ها منتشى مى شده



 طباطبائى مديى روز نامه رعد مرا به باغيه در چائين سال حكومت سبیهدار دعوت كرد و و بهمن بيشنينهاد كودتا


 ارشد زُاندارم و قزاق با شما






















 يههلوى، ص ع (1).
سيد ضياءالدين يكت عامل النگليس بود و و درا اين ترديدى الينيست.





 منظور سازمانى بهنام „كميته آهن" درست كرده بود، آغاز شد.


سيد ضياءالدين طباطبايى
„كميته آهن" سازمان مناسبى بود كه تو انست بين سيد ضياءاءالدين

 زن ال باراتف و فنا تلل سفير سابق رو سيه (گو يا بهكمكت ارد ارشيي
 انگلستان معرفى شده بود



 قبل از سقوط رضاخان) در فلسطين اقامت داشت. در اين تاريخ


 كزارى ״رويتر" با اعلام خبى ورود او ، بــه تمجيد از سيد ضياء





 ريبورتر كه بعدها نقش مرموزى در در بار متمدر ضاشاه بهان بهعبده كرفت فرزند همين اردثيرخان بود.


 را ريدا كيد و به نايبالسلطنه معرفى نمود.ه

بֶدداخت و او زا را بهعنوان كانديداى نخستوزذيرى ازسوى (مـحافل دمكرات ايدانی،!! معرفى كرد!












 ضياء را در دست داثتت و انع المال او را يكى يكى برمى


 اف به تــو و نــامئ اعمال تو مملكت مــا تـو نهـادى گـسرو نو كر بيگانه ز ايران برو ...



در شهـيور • اMY يكبار ديكّى شاهين بخت و اقبال بالایى سر


 فتط با سه نفر از رجالل قديمى ممكن است مذاكر اكره كنند و آن سـ نفر سيد ضياءالدين طباطباثى، قو امالــلطنه و ذكاءالملكـك فرو غي
بودند.... ^










 را كو بيدند.... و قبل از اينكه سيد خطـ هشى سياسى خو دو را تعيين كند بهجانبى افتاد كه نتطهه متـا بل حزب توده قر ار داشت.

مرهوم صتيوىتهرانى (طيب) بودند توسط مأمورين نظامى دستكيي شدند.


 ماكهى دركذشت.

سيل ضياء جس از وردود به تهه ان حزب »و طن" را تشكيل داد كه به حزب حلقه؛ مـعسوف شل و در او ايل تأسيس حرارت و فعاليت فوقالعاددایى از خود زنشان مىداد . سيت ضياءاللدين در انتـخابـات دوره جههاردهم مـجلس خود را از يزد كانن يلا كرد .
 كشور هاى متفقق در ایيان بودند. سـيد ضياء از يزد انتخابِי، ولى اعتبار نامه او در مـجلس رد شد . به خو بیى پيدا بود كه حتى در جريان انتـخابـات نيز در يزد بـه نفـع سيد ضهياء تقلمباتى صورت گّ فته اسمت امامسخالفتت بااعتبار نامه سميل ضياء نـ بهو اسطه بىوز تتقلب ، بلكه بهدليل ماهيت شـخصدى وى به


 عو امل در بار و ار تش خطـدهنده اصلى جنا ح راست در مبارزه با
 رقابت جلى با حزب توده كرد و به اين لـاظا رهبر جناح ر الست قلمدلد اد دیى گرديد . در بـحر ان امتياز زففت شـيمال ( ياثيـز و آنكه سـاعد نخسـتووزير وقت در خوا است اتتحاد شوروىى را رد كرد.
 كـسيتخته بهججان هم افتادنل. حمله جناح چچپ ( كه عضو اصلى آن جبـهه آزادى بود ) بهدو لت سلاعل ــكه بهعنو ان نماينـده اصللى طبقه حاكم بودسـ بيش از هدافعه دهجلانه از امتتـاز نفتت، مطى بود. اصطلاححاتى جون "ار تجاعى" و




 حمايت علنى كیدند

 رن داد.
درمققا بل اين طو فان ناسزا اگو تی مطبو عات دست راستى، جناح
 آن سال ادامه داشت ولى همينكه قو ام از سخن مذاكى اتش در مسـكو

 پييروان او نيز ز ندانی شدندا

 تز ديكت سيدضياء عدهاي از مدير ان جر ايد پايتخت دز هتل " ازيتس"




 ديكتاتودى زود از هم پـاشيده شد و لندن با حكو مت فردى او از

راه سسكوب آزادى و آزاديخو اهـان و تغسير قانون اساسى به نفـع سلطلنت مو افقت نمود

 را مجددأ به نخستوزيدى بر با ساند.
 استعمار انگگليس يگانه فردى بود كه توا نست قاط













 خواب انگليسىىها تعبيي نشد....


 برخوردار است.

از اين تار يـخ بهب بعل سيد ضـياءاللـين به رلكـت خـــو د در دمكده





## نصرتالدوله فير وز

سرگنشت فيروزميرزا (نصستالدوله) و داستان طلو ع، تابش،

 عبدالحسينميرزا فرمانفرما و پسسر عمه احمدشاه قاجار بود نسبش

 همان مظفر الدينشاه به عراق تبعيد گردید و از همانبا دو پسرش

1- دكتى جواد شيخالاسلاهى، مجلة آينده، جلد بانتدمم، ص با.



 كار هاي ناصسو ابش در آن ایِالت كه اسبـاب؛ رنجشو شكايت كر مانى هـا
 مششرو طيت ایی ان) گُرديد .





 هاه بعل به معاو نت وزارت عدليه رسيد. در سال ع عr عدليه ار تقا يافت. دز كا بينهه دو م و ثوق اللدوله تقر يباً يكعساله همـين
 قَ ارداد 9 19 9 . بهعنو ان جانشين و زير خارجه و قت (عليقلـى خان





 1919

عنو ان مشاور او در مسائل مس بوط به ايران همكارى و اظهلار نظر مى كرد. پس از بهم خوردن قـ ارداد 91919 او لزوم تخلميه| يران از قوا 19























نصرتالدوله فيروز
 زمان حساس، نهتنها روزهار ها و هفتهها، بلكه ساعات ور دقاتيق نـين از اهميت خاصى بـان بان ردوار ند

 برسد دست به سياه و سفيد نغو اهند زد و ا اعمال و اقداما وات مورد

 از اين روحيه تكاهل و مسامتحهكارى شاهزاده شكايت مسىى وند وند ون

مى نو يسد :
 كه از بهوز تغيير ات و تتحول او ضاع در در تمّى ان جلو كيرى كنم تا تا
 با من صـحبت كند




 مـعالوصف از آن تاريخ تاكنون حركتش را از كر مانشاه دو


 تو قف نمايد اين وضـع هسـافرت حضرت و الال، با تأنى و آهستگیى، خود نشان هىدمد كه در اين مملكت جقّدر مشكل است حتى فهمميدهتر ين رجالل

ايرانى را به ارزش وقت آگاه ساخت.
 كه نصستالدوله مايل نيست وارد ارد كابينئ سِيهدار رشتى (فتحا الله









( 9 ( 1 (



 خوردن بود. زن ال آ آيوو نسايد طـي


 ا




$\varepsilon 10$









 سو الحل در ياى خز ر در مو قعيدتى نبود ند كه بـخو اهند حكو مت الحمل
 هغتاد سال گنشيته در تمامى كشور هاى جهان سو م و. مـمالكع تحت

 و استقلالذملب جههان بوده است.

 خود در هـنطلـه و اییالن را تثـيـت نما يند.



















 تماس كرفته بودند حاضر بود بـر بهنفع آنها كود





 در انقلاب اكتبر 191 بلشو يكتها نـي نهتنها از قلمرو سا سابق


 مداخله نظامى و اعزام نيرو بهداخل لنين و همكارانش در آن شر ايطـ انتـلا بى سعى در تثبيت حاكميت
\&iv
 احتر از مىكردند و همين امر سبب تجــرى رضار رضاشاه در سركــو بـ





 منافـ حياتى بـيتانيا دريا دستاندازى نغو اهند كرد.

 انتلابى اتحاد شوروى



 |شخاص، ملتها و كشور هايى را دكى گون مى وكنند. شايد استفاده

 به تههان و توقف بىمورد او در كنگاور و همدان و و تعجيل فرمانده انگليسى برای انجام نتشه قرعه
 شرح آنها رفته است. .. ... اگى اين امكان برای انگَليسى ها وجود داشت كــه تار يخ كودتا را لااقل شش ماه عقب بيندازند، يا اگى نصست الدو الدوله كمى


بهاحتمال قريب به يقين جاى سيد ضياء را به عنوان رئيسالوزراء مى گى فت و هيِّج بعيد نبود كه خند سال



 است دحدود به دايره فرضيات كه جز خسته كردن ذمن حاصلى ندارد.
بههر تقدير شاهناده فيروزميرزا كه نظر مساعد لـد

 زندان سياسى سيدضياء (واقع در عمارت قن اقنانها
 التأخير آفات، دا بهنحو ملموس دركك كرد.

آنقدر كىدى ز جاى خود در نگَ


 بودهاند. ${ }^{\text {و }}$ ( دجموع ماليات عقبافتــاده ده بيست سال كــنشته





§19
فرمانفرما را كه به مبلغى در حدود چههار ميليون تو مان (بهاپول آن
 يرداخت آن مبلغ، شاهز اده را اعدام

 مطلب است:




 از قزوين حركت كرده بودند اجرا شد. اين قز قواقها تها تهوان را به












 عباسخان رأنت و...

(5)

كه از خود دفاع كنيم• ونج روز مهلتت براى تأديه اين مبلغ بهما

 هس سه نفى ما را اعدام خر خو اهد كرد.

 زير خو اهانم:
 تحكيم علايق دوستى ايحان ان و انگًليس انجا
 عاليجنابِ داريم و در تمام آنها قول دأده شده كه در جنين مو اقعى به فرياد ما برسبيد.
 فر امين معتبى از دولت ازگلستان دارند، هميشه مورد حمايت آن دولت هستند. را بعأ برمبناى آن دو ستى شخصىى كه ميان عاليـجناب و دو ستدار
و جود دارد .

آنجهه كه اصالتاً ازجانب خود و و نيا بتاً ازجانب پبر و و برادر خواستارم اين است كه دستور فر مائيد اقدام مقتضضى ، و و بلاتأخير ، بهعمل آيد كه ما سه نفر بت انتو انيم تحت حفـاظت نظا
 در سياستهاي، كشورم مداخلمه نكنم . مطمئنم كه عاليجناب

 بريتانيا

سه روز بعل لرد كرزن توسطل مستر نورمن بهتلگُ اف نصستـ
الدوله جواب داد:
„... به حضرت والا از قول من بگوئيل بيغامى را كه توسط
 تههان برایى حفظ جانشان در در تمـاس هستم." بعل از سقوطل كابينه سياه سيدضياء كه عمر حكومتش بيش

 ازس كرفتند. فيروزميرزا بهع عكس آن قولى كه به لرد كرزن دون داده


 ييش از كودتا رعايت مى كـردندند




را با تير مىزد! جريحهدار شدن احساس اسات او او بىدليل نبود:







 انگليسىى ها كرده بود و از هيچگگو نه تو هين، دشنام، تنقيد، و توطئه






 ذار غ شُود و پیس از گَذر اند









 علاقجات وسيع خود در كر مانشاه و ممدان بود په




 است. آنها هرجه لازمه فشار و تأكيل بود در عمل نشان


كه در تحولات قـيبالوقو ع ايران برايش در نظل گّى فته شده بود



 نو رمن، السمايس، يـا آيرو نسايد انداخت:

قضا دگّـر نشود گــــ هزار نــاله و آه به شكى يا به شكايت بـــرآيد از دهنى

فرشتهاى كه و كيل است بر خزاين باد جه غم خورد كه بميرد جراغ پییز نی !

لحن خصـمانهُ فيروز نسبت به انگَليسى ها، و بدگّوئى آشكارش







 حامى مقتدرى مئل انگلستان را ازدست بد بدهد. در نتيجه به مستر
 در ايران خدمت كرده بود و بــهز بان فارسى تسلطـ كــامل داشت
 انگَليس فرا اهم كند

در اين تاريخ نوردمن (وزير مـختار بريتانيا) از تهوان احضـار


 را با اسـمارت به اطللا عوزير خارجه بريتانيا (للودكرزن) مى رنساند و مى نويسد:





تقديم دارم.
ديروز شاهز اده فرمانغر ما از دبير شـوقى سفارت ما ونا (مستـس
 درضمـن اين ملاقات حضرت وا والا از مستر اسمـارت سئو ال كرده هؤد
 دو باره بيو ند سابق و دوستانه خود را با سفارت انگليس برقى ار

ساز ند؟
 است با سفارت شوروى در تههى ان روا بطل نزديكك و دو ستانه ايـباد

 خانواده فرهـانفرما داشتته باشد. بهاين تصتيب، بس از آنكه حضست وا والا از تمسكك بــهـ دامن



روح مودت قديم با اعضـاى سفارت انگليس، و با مقامات انگًليسى در ايران، همكارى كند؟ مستر اسمارت پيش از از دادن جو اب اين سئو ال از از حضست وان الا استعلام كرده بود كه آيا ايشان فقط به نام


 حساب خود را از حساب فـز ندا نـن باور مستر اسمارت كه جطور مـمكن است ميان بدر و فرزندانش



 پس از روشن شدن اين موضو ع، مستر اسمـارت به فرمانفـر مـا كفته بود كه اگى خانو اده اده حضرت والا مايلند روا بطـ دو ستانه قد يم






 كاملا محرمانه تلقتى كند ....


طرد كردن دائمى رجال مـخالف انگَليس از حريم سفارت مآلا بــه
\&TV

 بوده ممكن است امسوز يا فردا رئيسالوزراى مملكت گردد.
 اعضای برجسته حزب دموكر ات ايران در ليست سياه سفارت مـيـا




 سياسى خود تجديدنظر و آنىا تعديل كنيم. در نتيجه همين تعديل

 روا بط دوستانه را با ما دار ند.

 دو ستى آنهـا (بواى هميشه) در صلاح سفــارت انگليس نباشد.
 در قضيه انحلال پِليس جنوبن و نيّـن انفصـال مستشاران مــانـالى و نظاامى هـا انجـام دادهاند بازهم جاره نيست جز اينكه به معاذير و
 عمدهً وى و فرزندانشى در اين رويه خدانگاليسى كه در ماههایى

 از فرار سيد از ايران، از حبس بدرآمد و بعامس احمدشاه رئيسالوزراء شد.


رضاشاه منگام ورود به ايستاه راهآهن آنكارا
\&ra

الخيس ييش كىفتهاند همانا كينه ناشى از رفتار سيدضياء نسبت به افقاد اين خانواده بوده است. تمام اعضايى خان انو اده اده فرمانفرما








(F 0 371/7802 دولتى بريتانيا
 تهوان شد. لرد كرزن كه از تنيير رويأ نصرتالدولـي

 را راهنمايى مى كند كه بس از از ورود بهـ تههى ان ز زياد بارجال معلو مـ


 از دستور العمل تاريخى وى به وزير مختار عينأ در اينجــا آورده مىشود: ..."

 ما كارى نمى توانند انجام بده انـي


بداننل. هر بدبختتى و زيانى كـه نصيبشان بشود استحقاقش را دار ند.



 آمد بيندازى .


 ولى هيحكدام احتىام و امميت خاصى نـي ندار ند. شـجاع باش و قوت قلب را از دست نده . كارها با بهمرور زمان


 آشفته يا ناراحتيم
 را بههيتجوجه شل نكن، درقبال سياست بازي






 هنوز آماده نبود ملاقاتى از نصر تالدوله اله بهمل آورد آو يا اينكه او

را برای صرف شامى به سفارت دعوت كند، گو كه سرا انجام نوعى آشتى صورى ميان آنها صورت گـى








 طلبتى از آن بود كه بها اين زودى ميدان


 بر الگى پشتيبانى مرحوم مدرس نبود اءتبار نامئ نمايند

 به وزارت ماليه ايىان منصـوب گردد .٪








 سقوطِ وى، مجله آينده، ج 0 م).

 نزد مدرس رفته سر تعظيم فرود آورد.
 اين ملاقات و ملاقاتهاى بعدى سردارسيه به مدرس اينطور و انمود

 سردار سَّيه شسحى از



 مبهوت بیكرد...






 نوشت كه: الدر دستگاه من كاغذ بيدا بیشود، ولى تو تو لياقت بيش از اين را را ندازی'!







 دهد قولٍ مو افقت داد و نين سردارسيه متعهل شد منبعد نسبت به أه شاه صميمى باشد.
رضاخان نظامى قلدرى كه در اولين مرتبه ورود به تهىان با با (حكم مى كنم) وارد شده بــود و مى انو است تمام امور امور مملكت را را




 طى طلى

 وزارت داخله پپذيرفت.
دو روز قبل از معرفى كابينه جديد مدرس عاز ما ما اصفهـهان شد.

 كه الطاف اتومبيل ايستاده بودند نصرتالدو الدوله و توام امالدوله
 و قو امالدوله هم وزير داخلـه، ، اما دست بههيِّ كارى نز نِيد و كسى

را عوض نكنيلث تا من از اصفهان مر اجعت نمايم．

 حمايت خود گرفته و در پست وز وز ارت ماليه قر ار دهـ．

 ＂．．．＂






0ـ اشـاره به قرارداد 919 （1 و ثوتاللووله است كه ناا ملى احمدشاه و مخالفتش


 كلان متدهات عقد قرارداد را 1 فراهم آوردند．اما








 خدمتكزارىى خود را به دولت النگلستان نشان دادران اند بهترتيب نود و ده هزا！تومان دريافت كردند． جشم بهى مداز از اين بدسكال توم كرين كاينبا شرانت همهكس دستخوردنىاست！
$\xi \%$


 است شايل از حيث پسو پيش مطالب فیقى با اصل نطق او داشته

باشد:










نفـع جامعه استفاده نمائيم.... ... مدرس دنبالة نطق خود را قريب به مضـمون ذيل گرفته و

كَفت
باب تو به در مسلمانى باب وسيعى است در كليئ جرمهسائى كهـ












 را علف و دانئ هـاكت بدهند تا دو باره شير و كـــوشت آنهـا فــــابل استعمال شود
در اينكه نصرتاللوله علف هرزه خورده است



 سبّس عبدالله مستو فی مى نو يسد:
nو


 ضياءالدين داده بودند و سيد هم در آن بد عمل كرده ون و نتيجه آن





 نارضامامندى زياد داشتـه است

 و رفتار را بىاو ثابت و بهعقيدء خود از شخصى باهوش، نطاق،

زر نگّت، باكفايت وذى نفوذ، ولى













 بازهم سيد بزركو ار ضديتهاي كذشار و با عدهاى از آنها كه در ضديت بار با سردارسبيه با او همفكى شده

بعدها كه رضاشاه

 اقبال نصرتالدوله

 را در كابينٔه مستوفى الممالكت بهوى واگي كابينه مستوفى و تشكيل كابينٔه هدايت، (مخبر السلطنه)، او را


 محاكمه كشيده شد. جريان اين مـحاكمه بسيار رنا

 مى توان مطلالعه كـدد. اظلهارات دادستان (آقاى كـــا








 حق محكوم شـهه است.





 شـاهز اده ريشه هائى عميق تر داشته است است وكى نـه با با آن عو الم دوستى



نهتنها به مـحكو ميت وى بلكه در طى زمان به كشتهشد نش انتجاميد.

 تيمور تاش وز يـ در بار و قت است. (دار الاسنـاد وز ارت المور وخار جه


كلايو به آرتور هندرسن) .
عاليـجنابـ.
در جريان هصـاحبهایى كه روز پِانزدهم مارس با وزیی در بار





 كرده است.

اـ و وزي در بار اظهار داشت كه اين مسئله ـالختلاس فيسوز








 فيروزميرزا بــهـ وزارت مــاليه منصوب گردد خو استه و سو گَندش داد ماللى كشور را با امانت و پاكدامنى اداره كند وا
Y Y از جناب اشرف وزير دربار سئوال كردم آيا تـــا امسوز








 كردهام قسمت عمده قرو ض خود را پیداختهان ند و و ضـع مالى شان
 اظلهار نظرى در اين باره نكيد و خاموش ماند.



 شدهاند پستهائى در نظر گرفته شـده است؟ تيمور تاش محرمانه بهمن گفت: أعليحضرت خيلى مايلمند كه



شخصأ طالب !اين مقام نيستنـــد از اعليحضرت استدعا كـــردهاند ايشان را از قبول سمت بيشنهادشله معاف دارند، زيرا ا اگى چست

 و در نتيجه از انجام كارها و و وظايف مههمتر بازمى مانتند. در عين حال برايشان مسلم است كــهـ كابينئ فعلى (حــا هدا يت) كفايت لازم را براى اداره امور كشور ندار ندارد و بايدترميم


 تتىزاده در رأس وزارت جديدالتأسيس طلـرق و شو ارع (وزارت راه) قیإر گيرد.
جناب اشرف الظهان









 بـ سِ كار باقى بمانـ


 خيال ندارد آقاى علاء را بهعنو ان جانشين تقىزاده به لندن گـسيل

دارد.
YV - 19 •






















(وضع مالى فيروزميرزا) ارائه دهم، انجام چنين عملى متأسفانه از

 حساب بانكى نصنـات الدوله در اختيارشان كُنا بانكها ناجارند به خوا باستئ دولت ترتيباث





 و اعتماد عمومى را نسبت به امانت و رازدارى اين قبيل مؤسسات متزلزل سازد.

 درست است كه فيروزميرزالاز وزارت ماليه منفصل شده و و تحت
 ماه زوئن گَشتـه (تيرماه
 خارجه انگلستان فرستادم (لطفاً به بندهــــا

 بــا اینكــه مدعـى نيستــم آن بــرداشت حتمأ صـيــــح بــوده،
 توجيف ممزمان دو شامزاده معروف قاجار (شاهزاده فيروزميرزا نصرتالدوله بسر

هرمانفزها و شاهزاده اكبرميرزا صارماللولة يسر ظلزالسلطان) آن هــم درست در
 ساير شاهز ادههاى گاجار مىماند واعليحضرت كه ظاهرأ بيمناكك بودهاند مباداشورش قارس مقلمة جيام قاجارها عليه رذيم پهلوى باشل، دست به توقَيف نصرتالدوله در تهيوان و صارماللوله د شيراز زدهاند تا ديحران تكليف خود وا بفههند. از اين
 براى توقيغ و تحتنظر تراردادنشان بوده است.

جناب اشرف (وزير در بار) صحت استنتاج مسا تأئيد و تصديت




 ميزان مالياتشان كمتر .
اكبرميرزا صارمالدوله (والى سابق فارس) در دور ان تصر تصدى


 دربار سوءظن اعليحضرت در اينباره هيحچگو نه دليل و مبناىمنطقى نداشته است.
تيمور تاش بهمن كفت كه مقارن با همين زمان (تاريخ وقوع

 الممالكت رئيسالوزراى سابق ايران نيزدر آن آنحضور داشته، راجع بهااين مسئله بحث بى كردهاند كه اگى شاه دفعتاً بميرد يا بهن نحوى

ديگى از صتحنهُ سياستْهاى ايران نايديد شود تكليف آيندءٔ مملكت



 رياستجمهور كشور است. برمبناى همئ اين دلايل و و وقايع بشت

 گرفتند اين دو شاهز اده متنفـن قاجار (نصرتالدوله وصصارمالدوله) را تو قين كنيند.










 استقرار جنين نظامى در ايران است و اغت اغتشاشات ناشى از از آن را
 تيمور تاش جواب داد كا كه نظرش در اين مور رد عيناً نظل خود در من است و بههمين دليل إست كه طول حيات اعليحضست را بـا بالىسعادت

ملت ايدان اينقدر مههم و لازم و مغتنم مىشمـارد.

 سال ديگـــ عمر كنند و تـــا آن تــاريخ تحصيلات والاحضـوت، و

 ساله(!) كه در آن موقع پا به بيستو پِنجمين سال عمر كناشته و و

 خود اظلهار داشت كه در حال حاض

 دوره قاجار) رؤساى متنفن ايلات، و صاحبان المان املاكك بزرگك.





 حكومت مىكرد نداشته باشند. در اينجا به جناب اشرد اش تيمور انتاش كفتم با وصف آن احترام عميق كه نسبت به الم اعليحضرت رضان ثههلوى قائلم و درقبال خدمات درخشانى كه برای كشورشان انجام

 مههم اعليحضست را، دز دو كلمه صسيح و بییرده، بيان كنم:

を〔a

عيب عملز رضاشاه بانظلر من حرص جمعآورى مال و خست فوقالعاده ايشان استت. اغلب فرهانروايان بزركك ايران كه در كذشته براين كشور سلطنت كرده و عين قدرت استبلادى شاه فعلى را در زهان خود داشته|نل، و با اينهمه معبوبـرعاياى خود بودهاند، اين محبوبيت را فقهل از اين طريق بلجست آورده بودنل كه در بوارد بيشمار اتباع كشور را از بذل و بغشش خود بهرهمنل مىساختنذ. اما هنين بهنظر
 خود مىتوانل دليل كافى براى علم محبو بيتشان ميان توده ملت باشد. جناب اشرفى در عين حالى كه نظل مرا تصليق هرمودنل در پاسخ نكتهاى كد بيش كشيله بودم اظهار داشتندكه بهعقيلء ايشان اعليعضرت رضاشاه عيبلبزركترى دارنل و آن مبارت از سوءظل شليد نسبت به اطرافيان و ملىالاصول نسبت به تمام كاينات است!

جنـاب اشعف فرمودنسـل اگر ححقيقت مطلب را خو استه بـــشم امسوزه در سراسر ايیان كسـى وجود نمارد كه رضاشاه نسبـت بهاو اعتماد داشته باشل و اين سوعظلن ملو كانه نسبت به همـعان، در نظل آنها ئى كه يكت عـمر امتحان صداقت و و فادارى خود را دادهانـــل




 نزديكتصين كس به اعليتحضست باشند و ايشـان را بهتّ از هر كسیى ديگّ بشنـاسنل. از ايـنرو ، جننل ين بـار راجـع به همين مو ضو ع بـــا | يشان صـحبت كرده و عو اقّب زيان بار اين همه سوءظن بى جا نسبت به اطل افيان را خلمتشان عر ض كردهانف ولى بلبـنتانه مـُّل اين است كه اعلميحضهت از آن سننى كه بتو انند عادات و بخصو صيات


اخلاقى خود زا عوض كنند، كذشتهاند.
نسبت به آن مورد خاصى هم كه من (وزيـــ منـ منتار انگليس)
 صفت ملوكانه، بهنظل جناب اشرف، از از لحاظ مصـالح كلى مملكت




 كيفر بخش ناظل اعمال و حركات ممه آنهاست.







 تقيه و خَتمان بهكار نمى برد و و مطالبى را كه در در قلبش هس

 رويه حكو مت شوروى فرق دور دارد، زيرا بريتانياى
 مى شمارد، درحالى كه روسهها تحقق مصـالح خود را در پی يشانى و آثفتگى ايـ ان مى بينند.



 شده است. با احترامات ــرابرت. ه. كلايو

اما رضاشاه بهنتيجه مـحاكمه فيروزميرزا بسنده نكرد وحكم قتل او را در خفا صادر كرد و زصرتالدوله بــهدستور سر پـــاسـاس
 به اسامى نايب فولاديى و عقيلى كشته شد.



## تيمورتاش

 رجال و سردمدار ان حكومت رضاشاه باه بـ سرز بانها با بود. تيمور تاش




 مى كىد تانشاندهندهنغوذ و قدرتاو در دستگّاه ديكتاتورى سههمگين

رضاشاه باشل.'آوازه هيبت و قدرت تيمور تاش دست وكمى از نام خوفناكت رضاشاه در گُوشه و كنار مـملكت نداشت و تيمـور تاش با









 خود را روى صيفتحه كاغن مىيآورد و از همهـى وزرا و كار بدستتان،

 در خود بجاى داده يود. هودى بهغايت حران و ز بانباز كه درعين






 بشنوند خطاب به مديركل آن وزارتخانه مىيكويد:

 اين تيمور تاش استت كه بههاطل يكت ايراد كوهكك وزيرى را بركنـار كرده استـ


 بهو حشت افتاد!







ر سيل !



 دالشتّه باشيمر عبلالحسيني (دهزز الملكك، سسدار مـغظم خر اسـانى، تِيمو رتاش)





 مى


 ملى" نداشت !




 به نمـايندگى مـجلس انتتخاب شل. در كا بينـهُ سوم و جههارم رضـاخان سزدارستٍ (
 در بار يهلوى گُرديل.
تيمورتاش در زمان و كالت مـجلس شور
 اللدوله فيروز و داور مثلثتى را به نفنع رضـاخـــان تشكيل داد و بـــا تلاش هاى آشكار و پِنههان گَسترددای كه بهع عمل آورد نتشش اسداسیى را در بهقّرت رسيدن رضاشاه بازیى نمود. رضـاشاه در هدعود به







 زمستانى تزار را به توپ بست. اين ناوشتّن حالا به موزه تبديل شده است.


تيمورتاش

تيمورتاش مردى بسيار فاسدالاخلاق بود. (وويـــرت بارت بلوشى" سفير سابق آلمان در تهوان كه از نزديكت بار با تيمور سرو كارداشته، ، دد مورد مفاسد اخلاقى او می گّ مويد:
تيمور تاش مى تواند سسا اسـ بگڭنراند و بسيار به ز نان زيبا متمايل است و اس و رو ابـا






 برای او يكسان بود و زن را زا زودزود عوض می الى




 افراط مشروب مى رخورد. ديگى آنكه قمارباز قهارى




 بهخود داشت، مغرور شده بود.ه (دكتق قاسم غنى، ص اما بايان اين غرور عظيم، مدگء فجيع او در نهم مهرماه









 رضاثاهاه به قدرتهایى خار جیى بهعمل آو ردهانن. بعضنى او را عامل


 كمو نيست اتحاد شورووى مبنى بی همكار هو


با سازمـان اطلاعاتى بر يتانياى كبير نيز مس تبط بـار بوده است!

 و سمايت مغر ضان دا نستهاندر انـ










 هركز مدنظل اين سياستمداران وران وطنفرو ور نـور نبوده. هـمانا منافـعملى
 كردهاند
(بهتصين شاهد مثال براي خباثت اين نسل از سياستمداران


 و ناموس مردم تجاوز و تعدى كرد قابل تعقيب و مـجازات درمداكاكم

اي ان نباشد.)




 ق قار دادهاند فايده تاريخ همين عبرتآموزىهاست. عـجيب آنكه هيعِ خاثن





من مى خوا مـم يكت دسته سومى را هم به اين گّووه اضافه كنم و آن »خائنين به وطن"، هستند. تيمور تاش از دستگامهـهاى اطلاععاتى انگلستان و و اتحاد شاد شوروى

 يتكت به ديوار سيمانى سلى سلول خو تا شايد زودتى از قيد حيات راحت شود.

دهـقان سالخورده جٍه خوش گفت با پسر كى پور پِاكع من بهجز از كشته ندروى!




 رياست قشون خراسان منصوب گُرديد. اهـا جه رياستى


 جه قشو نى ، جه خر اسانى ! اين افسر سو ارهنظام، فار غالتحصيل سنيطرز بـسور غ دار اريى
 و نيمهگرسنه و اقامت در يكت شههرستان دور افتاده بسـهيهيجوجسه
 نمايد

 به صصننه سياست خود را كانديدان نموده و با نفوذ فاميلى و استفاده از موقعيت شغلى بان به سادگّى از صندوق هاى رأى بيرون آمد.

 مو اجه گیديد - جمعى نمايند
 الخمر و زنباره در صتنئ مقدس مجلس شورا

 كردند.
 مخخالفين ايستاد و مقاومت كرد. با نبودن ثبت احو ال مرتب و ور جـد


 زنْيّس قشو نمايندگى مجلس انتخاب گیدد.


 مباركك „حضرت ختمىمدتبت!ه آقاى حاب ميرزاحسين..،
مجله آينده، سال مفتم، ص Yra

ร7\%

در آن ايام "نيرالدوله") والى خرأسان بود و با يكع گـسو اهى دروغ اشكال علاجنایِير قانو نى بى سر راه ورود تيمورتاش به





تيمو رتاش هى نو يسل:
 معل بسيار مناسبى براى ابراز شخصيت خود پيدا كرد ـ ـحالا ديگر مىتواند با آلن صداى مطمئن و تكرم خود از يشت تريبون تمام نمايندتان ملت ايران را را مغاطبعِرار

 شده ولى فضاى آن يكك خاصيت بسيار عجيب شعبدهآسايتى دارد، و آن اين است كـ در صل متر آنهرْلتر ممكن است شها عاقلانهتريز مباحث را طرح كنيل و هيحكس اعتنايى بهشما نكند - ولى در زير اين طاق جادوشده، هر علاف و بقال بيسوادى
 و هرگفته خرندش هرقدر خرندتر، بيشتر نقل مجالس شده و حتى تاهى دستور و

 يك اشاره هر وزيرى را مىتواند در زير اين طاق احضار كند و هرجه دلشخواست
 استعلادى براي ابراز شخصيت داشته باشد در هـدت كمى ورزيد
 بسيار مستعد اين زورخانه بود و غالب عواملى, كه برایى „مياندارىى، لازم است، به هد كافیى داشت، منوز نرسيله وارد „كود، شد." (خواجهنورى، بازيكرانن، ص HM)

در دجلس دوم شد. و قتى تيمور تاش بشت تى يبون مى) رفت پيش از صحبت اول قد
 دو چیينى را كه در ميان ابرو داشت و از آن علامت پشتكار ولجا






 شبيه نمستالدوله مى كرد و گردن خود را شق زگیهمى داشت و و بـــا
 بیوا













تيمور تاش

احساساتش متخلوط نموده و چس از آن در كمال سادگى مقصود را

 خودشان هم اعتقاد زيادى به آن زداشتند و متوجه هم بود دوند كـــهـ
 را كه مى گفت، در آن لحظهاى كه مى گفت صددرصد بـسهآن باور داشت - و همه مىدا نيم كه: هرجه از روى ايمان و عقيده كَته شود، ولــو آن ايمان موقتى باشد تأثيرش زياء إست. با تمام اينهها نطق هاى اوليهاش در مـجلس، نه تنها جلب مـعبت
 تمستض بهاو نگاه كردند، حتى بعضىى ها او را شار وارلاتان و و هو



 خوشىيـان را وصلهُ ناجورى بين خود ديده و با سوءظن بها واو زگاه







§7Y

دورانتاده كشور تبعيل كرد.ع
دوران حكمسانى تيمور تاش در تيلان يكى از سياهتى ين ادو ار
زندگى مسدم اين منطقه بود.


 هستىبخش كرديد.
تيمورتاش در روزكاد رار تركتازى بسيارى از اهالى مناطق شـيا




 نماينده مبلس شد و در دادكسشرى هم تا مقام مستشارى ديوا انعالى تميز رسيده بود مدحوم ميرزا طاهر تنكابنى مى وكفت:



 اين بود كه: »آخر خدانى هم هستى."


من وتتى أين حرف را از او شنيدم ديكى جوابى نداده او را تركى كـن


رنيس زندان رفتم و تتاضايى ملاتاتش را نمودم.


 آملهام ثابت كنم به هزار و يكك دليل خدائى هست و دليل. اول آن اينكه تو در اينجا الثتادهاء!
سيلى ايام به من ياد داد
آنجه نياموغتم از اوستار

خان بجنوردى، ، شهـ رشت را با سن يطرز بور غ اشتباه كرفته و و بهسبب برخوردارى از قدرت حكومتى دست به اعمـال شـومآو مىزد كه با معتقدات و شـعائر و اخلاقيات مردم مغار مغايرت داشت.
 حاكم بهو قوع بيوست سقوطل اتومبيل تيمور تاش و معشو قهاش در باتلاقى دز نزديكى شهر بود


 رهكذنرازن و روس رستائيان توجهاشان بان اتو اتومبيل سانحهديده جلب شده

هنگامى كه با كمكت مردم اتومبيل و سرنشينان آن از باتلاق
 نيست جز حكمسان كيلان و زنى هم كـي كه مستو لايعقل كنار اوست

 كرديد. تيمورتاش وقتى شنيد سخنان نامناس ونـي
 عفت متهم مى كنند، بهجاى آنكه در ر رفتار نامناسب
 انتقامجو ئى از آنان پیرداخت

 داشت. روزى مرا خواست و كفـت: پادستور دادهام كه پنند نفر از
 ميزش بود اشاره كرد و كفت: „شما مـسراقبت در تسريع انجـــام

اعدامها بنمائيد!« با كمال تعجب گفتم چچگو نه ممكن است اشخاص را بیى گَناه و بدون انـجام محاكمه بهدار زد. اسامى آنهـا جیيست؟ جهه

كاره هستند؟!
فور أ مداد قرمزى برداشت و در كنار اسامى چجند نفى علامت
كَاشت!
ظظهير همايون در ادامه مى گو يد:




















 انديشان هم تغيير زيادى در تصميم حاكيم نمى


 تمام تشسيفات دادرسىى آنها را دا در قلب
 طول ملت و تشسيغات زياد محاكمات شكوه دارند، حرف ون خود را را



 آن ايالت بركنار و به تههان ان احضار كـرديد. تيمور تاش از دو وستان نزديكت سيد ضياء اءالدين طبا
 شد و كابينه سياه خود را تشكيل داد تيمورتاش انتظار دار داشت بـار بار نيز چست و مقام نانوآبدارى و واگنار شود. اما با بـا
 انگليسى(!) روانه ز زندان كرديد
تيمور تاش تا تا بعد از بر كنارى


 حكيمالملكت، ميرزا محمودخان مدير الملكء (جم) ، رضا رناخان سردار
 ميرزا احمدخان اعتلاءالسلطنه در آن عضو يت داشتتند.

〔Y)

تيمورتاش در دوران وزارت عدليه عده زيادى از قضات را را به

 يافت و تا جايى كه توانست جبران مانـو انـات نمود!
 مـجدداً بهعنوان رئيسالوزراء زمام اموار امو دولت را دا در دست كرفت.
 ا نتخابات دور ره ينجم مجلس شو را
 از نيشابور به عمارت بهارسارستان راه يافت.
 تشغيص داده بود در ماجرای غو غاى جمهيور يت جان





 كانون توجه رضاخان قرار داد.


 نتش اصلى را ايفا نمود.



 كننـل . يكبـار تقىز اده ددر مـخفلى گفته بود: , "(مبتكر اصلى تهيه اين پيشنههاد و نويسنده متن آن خود تيمورتاش بود و به همين لعاظل هم در دم و دستگاه رضاخان و شل كرد، اتكرهِ دولتاودولت هستعجل:بود."


 سییه، در زمـان و كالت دـجلس ، بى اريكئ وزارت فلاحت، تـجارت و




 اين كا بيـنها شدلد ند .

 خو دش را كرد و جلسمه تار يـخیى زههم آ بان تشثكيل شـلـ.
 و فیو غیى (وزيى امو ر خارجه) در جلمو ی هى يكع از در ها مسـتقو شلده



 نلن اريلب؛

إنـد


## در آغاز سلطنت، رضاشاه با اين لباس در مراسم سلام رسمى حاضر ميشد.

تيمورتاش سئو ال مىكند: آيا علم (امير شوكتالملكت حاكم
وقت بيرجند) را هم نداريد؟ اسدى جوا اب دادم, بود: دارم! تيمور تاش كفته بود: اگى حضنرت اشرف (سردارسیپه) علم را

 خاندان قاجاريه از سلطنت تشكيل شده بود ... زمانى كه رضاشاناه به سلطنت رسيد، تيمورتاش را به وزارت در بار برگزيد

 اما تيمور تاش بانفو

 شُوع رياست وزرائى حاج مـن Y Y Y Y F F

 در اين مدت وزارت دربار تشكيلاتى بالاتى از كابينه، وزدا ورا ور



 تيموز تاش در مدت تصدى وزأرت در بار، تصـميم گيدندنداصلى
 اجشماعى كشور شايع بود كَه اهور كشورى زيرنظل تيمورتاش و و

EYo

امور لشككىى زيى نظل شاه اداره مى شود.
 خصمو م الختلا فات ايى ان و اتتحاد شور وىدر مـجلس گفتّه بود:آقا يان
 مسستقيّم حخرت اشمرف تيـمور تاث قِر ار دارد.) زمانى كه تيمور تاشن متو جه شدل رضـاشـاه نسـبت به تـد ين (وزير هعارف) بدبين استت به پيشثتخدمت هيأت دولت سبید تا او را بهاتاق هيتّت وزيىاذ راه ندهد! و بهاين ترتيب قدرت و نفوذ خود را به رن سـايو وزراء كشيديد


 شود، باز هم تيمو رتاش اين و ظيفـه را عهـدهدار شد. تيمور تاش مغز متتفكى در بار و گرداننده́ امور شد، قدرت او

 و دولت روى داد، تيمـورتاش مى كوشيل زمينـه را بى ای استفـاده از

زيـوو قیهويه فر اهم سانزد .
 كوده مى گو يل: "... آنْجه بيشتر سبـب شده كه من دست به اقدام بز نم اين بود كه تيمور تاشا را در صدد اقنامـات مضـر ديــلـم . در مجلسسى كه من بودم، تيمـور تاش، داور و حبيبالله شيبـانى سـتيمور

 گْتت زه اين است كَه بهمن امر خو اهـ شد؟ من هرگّ به اين كار اوَّام نـتخو اهم

مد يس هـ روز نامه جديدى كهت تقاضاى امتياز مى كىد وامتيازش






 جرايد خود تملق شاه را بگو يند




 در زمان وزارت در بار او ، تعداد كثيّى از آ آثار فر هنگى ايى ان ان كه





 تهران فرستاد كه • 1 جلد از اين كتب مماينكك در كتابخانه هاى ملى و مبجلس وجود دار ند.




و خودكم بينى در برابر آنهاست. اين مسض مهلكت تنهها در ايران


 عموم دجال تقو يت كردهاند
از وقتى كه لندن، در شكل

 نمىافتد مكى به سر ينجهُ تدبير انگَليس!

 ملت و دوم ايجاد جو كاذي و و در درو غينى از از قدزت عظيم انگّليس در








از آنطرف عدهاي هم كه يا مرعوب و يا مايل به روسها بودند
 طلفداران تن: „كار كار روسهاست!؛ در مقايسه با هؤمنين بسه انگّليس بسيار قليل بود. اين تلقينات استعمارى آنقدر در اين مملكت توى بوده كــه




 و دارد را بيش از اين ادامه نمىدهيم و فقطلـ به تأثيرى كـــهـ اين اين باور غلط در دماغ اغلب ران رجال دو قـن ان اخيى ، منجمله تيمور تاش





 اين لحاظـ بهدنبال يافتن سوز أخد عا رو انـ انه شد

 حو ادث بيگانه ساخته و خارجى بيداخته كشور قرار داشت؟! تيمور تاش كه آب لنينگى اد را خورده بود در ماجر ایى مذاكرات
 انگليسها نشان مىدهد اما ماجى أى ربوده شدن كيــف و متعاقباً
 از آب رودخانه تايمس بنوشد!

ديدى كه خون ناحق پروانه شمـع دا جندان امان نداد كه شب را سحر كند
\& Ya





تيمور تاش در پـاستخ به كَدمن نوشت:

 ايران حاضر است براى تجديدنظر دزبارءٔ اين امتياز وارد مذاكره شود..."


 دربأر اطلاع داد بهعلت درخو استه اساى بيش از حد دولت ايران. شُ كت از تقاضاي قبلى خود مبنى بر تمديد قر ارداد منصبف شـده است




 هشتاد و هشت هزار وسيصد و دو ازدده ليره بود.
 لندن رفت و دو ماه در كنار رود تايمز رحل اقامت افكند.
 خارجه وقت انگّليس) ملاقات كرد و بعداً كار با بِدداخت يكتميليون ليره به دولت ايران سروسامان كرفت و تيمور تاش هـم از اين نمد

 كدمن نوشته و ضممن شسح اينكاه حلو فصل و تسو يهحسـاب غن اهـات سنوات اتسي سـاله
 مـحترمانه تقاضاى • 0 هزار ليره رشوه (به بههانه أخد! تيمور تاش اين نامه را بهزبان فر|نسـه نو شته و بهطلوز مـحربانه از طـريق كوز
(مأمور مخصوص شس شت نفت) به لندن فـرستاده الست.
متن نامل تيمورتاش به سرجان كسمن:
"جان خيلى عزيزم



 تغييرى داده نشده إست.




 روابطل آتيه خودمان الساس مسحكم و پابسجائى برقّار نمائيم.







 قُ جا نامبرده را علاو


EA1

در راه مساجعت به تههو ان، تيمورتاش به مسكو رفت و جنـ روزی در يكى از ويلاهاى خوشمنظلى حاشيه شهو مسكو اقامت گَزيل.

در آن ايام سازمان اطلاعاتى ايـ ان مـحلود بودبه دايرهكو جِكى در اداره شههوبانى كه هرجند وقت يكبار برای آنكه خودى نشان
 را بهج جم بسو بيى اه گَتّن به اعليتحضرت در از مىكردنل و شعور و ابتككار و امكانات دست زدن به عمليات برونمسزى را نلاشتْنل تا بفمهمند در آن و يلاى مـجلن خار ج از شنهر مسكو بين تيمور تاش و مـقامات رو سیى خه كذشت . در اییان و قتى از خبـر اقامت تيمور تاس در مسكو مطلــع شلن كه روز نامـههاى ارو

زو شتنـل :
"ريف دستى تيمورتاش حاوى إسناد معرمانه مx بوط به مذاكرات نفت در مسكو مفقود شله است!،

در مساجعت تيمور تاش به كشور اين شايعه قوت كىفت كـــهـ وزير دربار از نظا افتـاده و برخوردهایى رضاشاه بـــا تيمور تاش بسيلار تو هينآميز شده است. يكبـار تيمور تاش در جلمسه هيـئت دولت بى احتياطى كرده و بر سبيل گلـهگنارى ایين ابيـات را مى خو اند:
 دو ستدار خوا ميد بود. آيا مىتوانم روىحمايت شما وتأئيد همقطلازهايتان خساباركنم؟ به اميد جواب مساعدتان - تيمورتاش

 سزاوار بــازوى جمشيد بـي به جانش بدى جان خر متصل
 كه روشن كن از ماه تا ماهيم به بستهاستبرگردن روزگارپ فزونتى ز ماه وز خور ششيد بود خرى داشت آن آن ابله كــور دل
 من آن شبججىاغ سحـــرگـــاهيم وليكن مسـا بخت ابلــه شعار


 الملكت) هم درميان آنها بودن (تيمورتاش با بلبل رابطه نامشروع داشت و و كيل الملكع هم كه



 ساخته بودند. )




 بودند و حركات و وجنات او را زيرنظل داشتند زود جنبيدند و
†ـ مخبدالسلطنه شعس خوا اندن تيهور تاش در جلس؛ ميئت دولت را تأئيد كرد:


## زوزف استالين:






 وانمود كرد كه هرگّز جنين هدفى در كار نبوده و فورأ به تهران مساجعت نمود.


 قلبىى شد و جان باخت. اين ماجرا به „قمار منزل مـجلل" دعروف است.
از ممينجا آتش خشم و غضبب شاه زبانه كشيد و ديرى نياثيد كه هستى تيمورتاش را سوز اناند
عكسالعمل رضاشاه اين بود كه دستور داد مأمورين نظميه به كليه شركتكنندكان در مبلس قمار مساجعه و و وجو مى را را كه از مججللالدوله بردهاند مسترد دان دار ند
اداره تأمينات كليه وجوه و و حتى انعام مستتخدمين را وا وصول كرد و مبلغ הهل هزار تومان را تمـــام و كمال بــهـ ور ثــه مجلل بر كرداند


 خشو نتى با وزيى در بار رفتار كرد كه همهُ حضـار متوجه بر ورق و افول ستاره́ بخت تيمور تاش شدند.

در آن مبلس ختم، وقتى آيسم مشاهده كرد تيمور تاش درصف
 دست داشت بهياى وزي وـي در بار زد و بآ خشو نت به او اشاره كرد تا عقّب بـود.
تيمورتاش افسرده و غمگين، دستور او را اجابت و به صف عقب رفت و آيـ پيش آمد و در صـ صف اول نشست.


 كى فتيند.





 تا بنشينيل و امتياز را لغو كنيد.ی هينت و زيبان نور أ تنسكيل جلسه داده و امتياز زا لنو ميكنند.

 حتى سوزاندن قرارداد توسط رضار رانـاه مطلـل مستند.



 به سفارت انگَليس شود!
هند زوز بعد آيسم كاز استنطاق زا نسروع كرد و ابتدا بلديدن تقىزاده وزير

نما ينده مـجلس شور الى ملى بودند موكول به خاتمـه آندورهٌ مـجلس
 زندانى شدند. از عجايب روزگار آنكه ضمـن دوران مـحبس تيمور تاش، كليه
 كانال دطمـئنى بهدست رضاشـاه دسيد!



 داده شود. او را به جاسو سسى بیای بيگا نگان متهـم نمـا يند و يا اتههام توطئه برعليه سلطلنت را به وزيى در بار سابق بچپسبا نند. زيرا در تمام اين موارد بنيان دستگاه سلطنتت پـهلوى بهلرزه مى افتاد .


 بگو يند نزديكترين فرد به رضـاشاه و دم و دستگًاه پههلو ى جاسو س بوده است؟!




 يقين نمود.
جمعه Y دیماه دستور داد اناث دفتى كار تيمور را جمـع كنند و كفت: ״ رمن اصلا وزير در بار ندارم و تيمود هم ديكر وزير دربار نيستار

همجحنين ملاحظات سياسى اجــازه نمـــى داد باعث رنجش دو


 و مأمو رين رو سى جهه مكالماتى ردو بدل شد^^.






 حال آنكه، مسافرت كار اخان بهتنهايیى دليل بارزى است بر ارتباطات پنههانى تيمور تاش با شوروىها.





 نمونه مىتوان از تيمور تاشن نام برد كه خو اهان افزايش سههم ايران از در آمد نفت بود...."





 جمعى بىكناه به دار آو يخته مى شيو ند پانما الخمر والميسر رجسن من عمل|الشيطانه، واى اكى به آن توياكك هم ضميمه شود.ه!! فردوست، حسين. ظلهور و مقوطل سلطنت بهلوى. صس III
 تاريخ وقوع مناكرات تيمورتاش با هسئولين انگليسـى بگذرد تـــــا يِوَوْ نله مناكرات او كه در دار الالسناد وزارت امور خارجه بر يتا نيا موجود است بر ایى قضـاوت تاريخ در اختيـار متحققين قىار دادهشود.




 بهجرحال در كيفرخو است تيمو ر تاث را به فـ فساد و ار تشاء متتهم


 لنيدن و هسككو بهميان نيامد.
هدف خارج كردن تيمور تاش از صـحنه سياست و حيات بود.
 بار شخصصاً از وزير در بار سابق خود استنطاق كرد.


 مى شود و پشتيبانهایى داخلى و خارجى آنها به كمـكع مـسى آينـ. ("هركس را كه مىخواميد از ميان برداريد او را آلوده بسـه دزدى كنيل و در

منجلاب رذالت و پستى انداخته، تا مىتوانيل لجن به سر و صورت او بماليد!ه

 دلهدزدى و رشوهخوار ارى متتهم نمود.

در خاتمه دادرسى، تيمور تاش بهعلت ار تكاب رشوه ارو اروى به
 مـال حاصل از ار تشاء محكو شـد

*     *         * 








 جاسوسى عمـده خار جى له شده است است





 ملولانى از خباثت داشتت بر شوروى غالب شده و با فر و ختّن آتيمور

 انگلستان قرار داد فرار دو تن از از مأمورين بلند
 ديگىى در اختيار غرب گناردند.




 مأمورين امنيـتى اتـحاد شوروى از لحظه ورود اين دو نفى بـسـه
 عشقآباد در يافت كيدند جستتجوى و سيـعى را بی ایى يافتن دو فر ارى






 آب بكنـند.
 و بيشّ از دو سال بهعنو ان منشیى الستالين دز پوليتت بو رو كار كرده
 بعل از كشدف كى ايشبات تر و تسدكيسـتیى در بازازنف ووى را بسـه
 بو دنل . اها بهسيبـب و جو د نامشي در ليســت ترو تسـكيسـتها ، هر لحظاه





زوزف استالين (مرد آهنين تاريخ اتحاد شوروى)

را دجار اضطراب كرد بطورىكه استالين شخخصأ دستور ترور او را مادر نمود.
براى كشتن منشى سابق استالين، مأمورين شوروى در سرا واس



 ميهـانغانه رسانده بود، دستگير شد.



 (بلو جستان هاكستان كنونى) منتقل كـدديد.
 انكلستان در هندوستان، هفته ما تعت بازجو

 سياسى داد و متقابلا بازانف نيز اطلاعاتى رابه بازجويانفرانسوى إر.ائه كرد.


 مصاحبهكنندكان انگّليسىى داد:

> „تيمورتاش - وزير دربار ايران - جاسوس استالين!،

انگليسى ها از شنيدن اينخبركهتيمور تاش جاسوسروسهساست
 وئه استالين در پوليتبورو تو انسته بود به اين راز واقف شود.
 با پوليت بوروى اتحاد شوروى و شخخص استالين مس تبطا شده بود. 9
 شـرخر(!) معروف تزارى از اوايل ترن بيستم دز ايران به سوداكرى اشتنال داهت.


 يكى از شامزادكان روسىى در سوا احل درياى سيا






 امتياز مهه برایى فطع درغتان جنگلى منطقه طالث بهد رست آورد و همين امتياز بايه





 ديكرى هم با 1 ماثين بنار در طار طالش بريا نموده و خلاصس فلاخت و صـناعت شمال
 خوشتار يا در دوران جنك جون جهانى اول المتياز احدات راهآمن بيس بازار تا رشت





 حاكمه ايران داشت.
معلوم نيست تيمور تاش بـا





 را بهدست أورد. بس سر جاههاى نفت خور يا در سمنان نيز دكل هاى خو شتار يانصب شده و همليات اكتشاف آغاز شده بود.
بهموازات روا ابطلى كه خوشتاريا با سيهسالار محمدو ليخان تنكابنى داشته و با

 مشسوطيت، ازجمله تيمور تاش حكمسان كيلان بههم زده وحسـابى برخر مراد سواربود.

 مسمايهدار بزركك تزارى در شمال ايران هـحسوب مى الـد.


 به شكومت جديد شوروى فرو


$\varepsilon 90$

بورو (و نه سازمان يليس مخخفى شوروى) مى باشد






 مأمورانى قرار دهد كه هـ هـ آن احتمـال دارد به غرب ريناهنده شده و جان او را بهخطى بيندازندر

 قوارومدار ها گناشتّه مى شود و و وزي در در بار رضاشاه بار به استخلدام


 روسهها به تيمور تاش مى گو يند دريافت



 آنها قادر به بیدداخت ديو ديون خود

 ملكت توسط داده مىشود كاغن باطلهاى بيش نمى باشد.

بدينترتيب بدون اينكه تيمور تاش دينارىيرداخت وكرده باشد

 نزديكت مى وكرد و صرف عيش و عشرت
 اتصال تيمورتاش با استالين اطلاعاتى را أفشاء كرد آقابيگف بود.
 نرسز اوسيپيان Nerses Ovespian جاسوسى مىكرد.
 اهميت اطللاعات اين جاسوس برجست برته شوروى تا بدان حد



 وارد آوردن ضس به سههگينى به آبيوى حكومت استالين، خاطرات خود را منتشر ساخت



 حقوق بگيـ خود ساخته بودند



 بهز بان فرانسه انتشار يافته و بهو يثه بخش بِ اهميت آن در مورد
"تيمورتاش")، بهعلت واقعى قتل تيمور تاش نزديكك مىشو يم آقابيگف مى نويسد: "... عبدالحسين تيمورتاش وزي وير در بار شاهنشاهى ايسان، پس از رضاشا قوىتى ين مسـردان اين مملكت مى باشد. تحصيلاتش عمومأ در روسيه بودهو فار غالتحصـيل رشتهافسرى سو ار نظام است. تيمور تاش مايل است مـام اول مـملكت أيبان را با بهدست آورده

 اقتضاو كرد از خدمت مضايقه ننمايد
تيمورتاش مبد متّتــدرى است و در ايــران ان هيچچكس از حيث


 روابط من و تيمورتاش به اندازها انى حسنـه بو د كه بدون نظر



 تأمين نمايد همازا تيمور تاش استا من تاككنون چندين بار و درمو ارد مـختلف ميز ان و فادارارى تيمور تاش را آزمايش كرده و نسبت به صداقت وى در در خدمتگزارى وبه دولت شوروىى اططمينان كامل دارم. يكبار سفيركبير شوروى از رضاشا ديدار از شاه خواست تا به هيئت بازرگانى ايىان كه عازم مسكو

شده بودنذ توصيه كند زياد سـختگيرى نكرده، در كار ها اشكالــ تراشى نكنند و سريعتى پيمـان را امضـاء و كار ها را را فيصله دهنـد
 و مساعدت را مىدهد. با وجود اينكه هنوز رضاشاهاه دو ابط رو خود ر را
 كند معنالكت مىتى سيدم دروغ گفته باشد بیایى اطمينان بيشتر، زوز ملاقات و ’مذاكره با رضاشاه را برایى من تعريف، و در درخو است نمود




 كبير شوروى در تهوان رد كردم ردم


 ايسان، اعزامى به مسكو، كرده بوده

 براى اينكه خود را مافوق شاه ور ور جلوه دهد، در مـجالس و محافل غالباً
 را عامى و بيسو اد معرفى مى نمو در إ
 را با شوروى در بيش گرفته بود هرگّز تصور نمىكيكرد تيمور تاش



شدن به استالين زيـ چاى رضاشاه را جارو كند! تيمورتاش علاوه بـ ان خود ديگىى نيز آلوده بود. هستباً دنبال ز زنانر جال



 و جلب رضايت مشاراليهها اعزا ام مىدواشت
 بر سر زبانها بود



 رغناشاه كه همو اره از اهداف الهتالين در مورد كشور
 ايهان، نظل مثبت استالين را نسبت به حك حكو مت خود جلب نما نمايد . به همين سبب بود كه تصميم كرفت تيمور تاش را را برائ تقو ريت اين روا بطـ در رأس يكت هيئت سياسى - اقتصـادى روانه مسركو نمايد
مذاكرات تيمور تأئى با هقامات شورووى بسيار دـحرهانه و در


 را دتمايل به مسكو نمايد." آقا بيگف در هورد دستگييى تيمو رتاش نين توضيح مىدهدكه:
0.1

״ يس از بازداشت تيمورد تاش روابط باطنى رضاشاه بــا شورووى،

 انداخته است!

 كرده و و سايل استخلاصشن را فـ ان اهم كنيم.


 فراهم آوردن وسايل استخلاص تيمور تاش از زندان اعزام نمايد




 الما در آنجا نام تيمور تاش را دا در ليست متو فيات و سلول ان او را خالى میى يابد!




 سنگين نـايند.



 تيمو ر تاش را از قيد حيات آز اد مى نمـا يـند. " تيمو ر تاش داراىى اڤو امي بود كه يكى از آنها در و زارت فو ائله عامهـ و دو نغر ديگر دز وزارت مـاليه مشغول خلدمت بود نـلـ .
 شو رو ى قّر از داشتـند



 هى شمد ند .


 و الر بليانى از رو ی آن المداد و مداركّ عكسبيردارى و اصل اسـناد

 هـه بر. انز به دست مسكو رسيد و استالين از هضـامين آنها اطلوع حاصل

 . Irryel.
0.5

سفيركبير آلمـان نازى در تمبران اينجنين به برلين كّزارش كرده
است:




 كارى به تيمور وارد و خيلـــي هـختصس و هنيــد دو م شـخص مـتـتدر
 قبيل موارد معمول الست بازارى از شـايعات عجيب بـسهر اه افتاد و
 مردم نمى تو انستند باور كننـد هردى كه از از هنت سار سال تبل همـه



 و انمود مىكردند كه گو ثي اصلا اتناتى ني
 حق خروج از منزل مسكو نى اش را ندارد و تلفن او را نيز قطـع كردهاند.


 چورن بازداشت خانگى ادامه يــا
 مستخلم كه در خانه او رفتو آمد داشتت الرتباطلـ بر قَّ ار كردمب و از

كانال او فهميدم كه شر ايط بازداشت تيمور تاش هر روز سـخت تر از روز قبل مىشود و اعضاى خانو ار ادهاش هم اج اجازه تركت خانه را را

 نفر نظامى باشد!






 به وخامت گناشته و تيمور تاش از نظى روحى و روانى نينز دجار اختلالات عمدها با و خيم تى شدن و وضعيت جسيمى و رو حـى او ، هين شكان تشان دادند كه بايد به بيمار ستان ز زدان منتتل و در آنجا تـتحت نظل قر ار بـيـيد
تيهور تاش چند هنتها و از آنجا به زندان قـه
 بود فر سبتاده شـد





0.2


 زندگى مشقت بار خلاصى يابد
 بود به سفارت آمد و از همسس من اجازه مـا ملاقات خو است، او او حامل نامهاى از تيمورتاش


 حيات تيمورتاش در زندان بود كه من دريافت كردم....







 جنازو را غسل كنند و نه در تدفين او شركت نما نـايند. كار بهارممين جا خاتمه نيافت. رضاشاه خانواده تيمور تاش را به خر اسان تبعيد


 شتنــاً در به ثمـر رساندن اهداف ديكتاتورى او سهـيم بود. اين فصل

مشتركى از سرنوشت اكتـــر وزرا و رجـــال سياسى مشـىقزمين
است . .
 خود از شكار مس اجعت نموود و همـان شب دستور داد تا سر از بلن جعفو جلا نمـايند. رضـاشـاه نيـن دستو ر داد تا وزيو در بــارش را مسيمو م زمـا يند .



 خو اهم بود د. . .














خاضُرات و خطرات. صـ غ•0


سرداراسعد منتظر موقعيت مناسبى باقى مىمانـند تا زمانى كه شاه سرحال است نزد او رفته و عفو تيمور تاش را تقاضا را روا كند. از

 قيافه بشاش و سرحالى داشته است. سردار اسر اسعد كه مى بيند شاه خود را ساخته و بهاصطللاح ورزشكاران دو وينگت كـــرده و بسيائر
 زبانبازى و هزارابن لطايفالحيل مــى كوشل عفو تيمور تـــاش را بگيرد.

 اين حرفها را هم از روى إ بلاهت مىز نیى !
 كَرده اجازه مر خـصى مى خور اهد. رضاشاه هو قع خارج شدن سردار اسعد از حوض



 كاملى با ذكر جزئيات تحرير و به سردردار اسعد تسليم مى نمايد.






0.9

غير از اينـها كه زوشتـم وجود ندارد.
 به سودار اسعل مى گو يد به رفيقت بگو مـاجصاىى رفتن به يكى از

 تيمور تاش این مـاجىا را بـسهـكلى تكنـيب و آنرا سـاختــهـ و


 انگليسسى و دويست هزار ريال و جه رايج مـلـكتى به خزانهَ دولت مسكوم گرديل.

 به كانخهاى سلنلنتي خاندان وهـلو ى انتققال يافت. قّبل از صحور رأى نههايحى تيمور تاش در آخرين جلسه دادگاه
 تشنتيله بود كه:
" "نه مركت آنقلر تلغ است و نه زندگى أنقلر شيرين كه انسان غرور و عزت هود را درقبال آنها معامله كنل."،

تيمور تاش در آخخرين دفاعيات خود گُفت:
 بخشايش دارم و اميشوارم كه آنهها هثّل سن بل و كو تاه نظى نبـاشـند

 سـعادتعـتل اسـتا!

از رئيس محكمه خو اهش مى كنم حكم را آن انـ اندازه شد يد نكنيد



 داد: جون مبتلا به موض قلبى هستم گمان نمى كنم كه ديرزمانى زنده بمانم.) رضاشاه با ذوقزدگّى حبس و بدبختتى تيمور تاش را مشاهده

 ناميدن تيمور تاش از سوى رهيران ان ارو ويائى، دعوت
 و هوش و قريحه و زباندانى تيمور تاش از شعلهور شدن آتش حسد و كين در و جود ر رضاشاه شده و و اندام شاه
 را بهمثابه يكت سياستمدار كاردان در سـر در راه ادامه سلطنت او او قرار دهد بهلِزه درمى آمد!




 كناران رثيم خود را در اولين فرصت از ميان مريان برداشته و نابـــو كردهاند. جپاغ اغ اين سر نوشت در انتظار سردار اسعد، نصرت
 خانه اين سه نفر هـ هـيخو ابيد

011

 آوردن گنشته و مسور حو ادث ز زندگيشان مى باشد. و قتـــى انسان

 در رؤ يايى كُشته و آينده خود سيروسفر نمايد.

 تتاضاى عفو نعستالدوله را كرده بود.
 "به نصرتالدوله احتياجى ندارم و او بايد بـودو. هركس را كـــهـ








 تيمور تاش حالا بهعلت دست
 پليس متغفى رضاشاه بوده است....
 قاجار بهسر مى بسد كه روزی رخـاشــاه از أينم د دئيس شبهى بانى در

مورد هگگو نگى او ضا ع زندگى وزي در در بار معزول خو يش در زندان جويا مى شود.
آيرم شايد بهعمد و از روى دشمنى ديرينهايى كه بــا تيمور







 زبردست سازمان جاسوسى انگلستان از تيمور تاش




 حكومت آينده ايىان بهتوافق رسيده و در ملاقات هسكو قــــار ار و

 در نظى گی فته شده بود الا پايان كار خود تيمور تاش ! (عاقل آنست

كه انديشه كند بـايان ر! ا!)


 سفى كار اخان فی اهم آوردن وسايل استتخلاص تيمور تاش مى باشد .

015

 كار انجامشده قرار داده باشد به آيبم دستور داد زندانى را راحت نمايند.



 كرديد. كاراخان در بازديد از ايـان اظلهار تمايل كزد تا از زندان قصر قاجار ديدن كند . معاون كميسر خارجى اتحاد شوروى در توجيه علت علاقمندى



 حميد سياح دئيس اداره انور اتمار اتحاد شوروى در در وزارت امور

 زندان قصر و بدرفتارى



 دادكستتى يا رئيس ديو انعألى روسيه بود جندان اشنى اشكالى نداشت اما بازديد كميسر خارجى اتحاد شوروى از مـعبس دولتى ايران

غيرقابل توجيه بهنظى مىرسيل. ظاهر أ كار اخان قصد داشد به سلول تيمورتاش مىدسد از حضور او در ز زندان ان ابراز تعجبب كرده و سبپس عفو او راتقاضا

 را از قول كاراخان جعل كرده بود!

 اما اثّى ازَتيمور تاش در زندان وجود نداشت


 گوشهاى از زندان بنههان كرده بودند! شب بعل كاراخان در منزل سردار اسعل وزير جنگك بـ به شـام
 خبس مرگك تيمور تاش منتش كرديد.






 قدرى كشنده بــود كه اگر يكت قاشق از آن را در استخن بنرگى


محملرضا وليعهد

مىريختند. هركس جرعهایى از آب آن استخّر مى نوشيد درجا قبصّ
روح مى شل!
جون آيىم از ماجرای المتناع ر رئيس دارو



كردد!
روزى كه إين حادثه درشرف تكوين بود كاراخان و هيئت همـر اه
 كنو نى) حضور داشتند. يكت شيشه چی از آن آن سم مهلـكء را در درون

 و تحمل شكننجه بسيار ضعيف و ر رنجور شده و با با توجه به نار اراحتى

 متحبس زياد بهطول نمى انجاميد.











و منتظِ پايان حيات وزير در بار مقتدر رضاشاه بود.
oir

سرانجام رپّشكت احمدى وارد سلول شد و و با نهــــايت تعجب مشاهده كرد زهر اثى جندا نى نكرده وظرف غنا تقر يبأ دست نتغورده مانده است


 عنوان شربت مسكن به تيمور تاش مى ارخوراند و اظلهار اميدوارىى مىكند سلامتى حضرت اشرف! اعاده شود.

تلخنى زياد، نيمى از شيشى سم را

 او از سلول بيرون مىرو ند و دقايتى بعل با يكت تابوت بنـردك





نكردنى پيدا كرده بود!)
 تيمور جپهكرديد؟!"



 رعشهآور تيمور تاثن ساير ز زندانيان را مطللع كرد كه مأمسورين

زندان سسكرم خلاص كردن حضست اشرف هستند










 رو يان روسى تِييه بود از حركت باز ايستاد.

هركس توسنى كند، او را كنند رام در دست روزكار، بود تازيانهایى

 درآمده و نگًاه وحشتزد
 لـطظات و دقايق حيات انباشتيه بودند ..


 دكتر قزلا آن زمان كه بهسبب مسئوليت شثغلى جنازه تيمور يـــاش را بس از

019
 سياه درشت اليجاد شده بود كه نشا نگى ورود سم به خون او بو بو ند .

 فوت كرده است!


 بسا يش مـمنوع نمو ده، خانو ادهاشن را به خر اسهان تبـعيد كردند.
 عليه امنيت كششور داشت. ٪



 جا نشين او شلد.

 ديگى باز نگششت .



 را همـر اه داشت . . .

## عاقبت ثتيمور

جهان خــرمى با كس نمانـــد فلكت روزى دهد روزى ستاند

مسحوم دكت ("قاسم غنى") دز يادداشتهباى خود (ج ا ص 100)


 مى افتاد گو ئيا تمام وجود و حو اسش متو جه به جنغگ آوردن آن زن
بود و بهجنگگ هم بى آورد....



 دارد در نيو يوركت زند




 او بهعمل آوردند اين زن با با او بود تاآنكه تيمور تاش بار بها

 طلاق كرفت و زن اين و آن شد. البته ديگى دست روز دنار خنا زيبائى او را تهيه ديده بــود. از تيمور تاش ارث بـــرد (ارث دو




 بائينتى بود سه خط داشت، ردهماى بعد دوخطى و يككهفطى بودند و كارمندان ساده غم نداشتند.
هِرافعلى





دخترش) . همه چچين در دورهُ رياست شو هن اندوخته بود و در دور ه






 را دؤ ثر تر از عقل استعمارى مى هـشمـارد ",مركس, شكى در مباحث فرويد دارد، تيمور تاش: مشكلات علمى او را برطرف ف
^ى سازد.،

 النو ع (ارو س) جاثى برای هيیِ عاملى باقى نمـانده بود.





 خيلنى عصبانى میش شـد ديگّ از معايب اجتمـاعى او اين بود كه فو قالهاده عجول بو دو د.

 به خود داشت . مغنرو


050
البته تيمور در حركت اجتماعى ايـان و تحول وت وتجدد ايىانيان
 انكار كنند. ديگى از عيبها
 تيمور در انتخاب دوسـت محرم بسيار بدسليقه بود و در نگـهدارى ونى



 نبوى شو هـ بلبل انانم و امثال آنها













مى دسيد .

همه مطيـع اوامـ او بود.

انتخابات كاملا به ميل و اراده او بود. سياست خارجى درو واقع



 مستكب اعمال خارج از حز وز و احتياطى مى شو
 موضوع، از آن طرف روسهها بدشان نمى آمد بلكه بتو ا نتن اوضا







 رومانى مقالهأى در عظمت رضـاشاه نوشت و از ايران جد صدتبت كرد به اين مضامين كه: ايران تحت قيادت درد تــو انانئى



 هـخص مىشويد.

 "ماره شـا را میكزد و بیكشد!!

جون رضاشاه بهسسعت پا به جادهٔ تىقى نهاده و در هر قسمت بيش
 قادر و محيطل است. تنهـا جيزي كه مايئ نگَى انى است، اين است است كه

 بختته و ورزيده شور شو



 بر سد و اينقبيل مضاميامين. ..













 به ثيمور گر ويدند و او را پذيراتي زياد كردند. مسـوجبات جلب

تيمور هم در دست بود. روسىى خوب مىددانست، بهترين سالهـالى

 قغنايا را مستقيم و غيرمستقيم بهاطاطلاع رضاشاه رساه رسانيد و بهدست زن صاحب جمالى، كيف محتوى مكاتيب تيمور را دزديدند و از رو سيه خارج كردند.



 اشخاصى بايد باشند و هستند.
خصوصيات اخلاقى هريكت از آنها را مىدوانست. تيمور چون به ايران بازگشت، زمينه كارش نزد رضاشاه انـي خراب بود. در در داشلئ



 تجلددها را او مىشمردند.

 دوستان تيمور تاش و نزديكان از قدرت تيمور سوءاستفادره نموده، دشمن و بدخو اه براى او مى تراشيدند يككعده از نظر سياست و اصول با او بد بود بارند، يكتدسته عمال سياست خارجى در خرابى او مى ركوشيدند و از ممـه با بالاتى سوءظن رضاشاه بود كه تيمور را مسد فـال مقام دوست و داراى
ora

رعلامـع مىدانستت و با طبـع مستبد هؤسس بـهلوى نمى تو انست و فق
بلهـ




 مىدهد







 در خصمى طلبيد و چند هفته در گيلان استر احت كرد و دو باره بسه تههىان آمد.
 راهى اقدام بر خرابى أو كردنل. بدترين اين دشمـنان ا"هـحمدحسين


 او از وزارت در بار بهاو اوبلاغ





 بختيارى و خانـشش را دعوت كرد به شام و من تازه از ارو پیا بـــا

شو هرم بـگشتشه بودم.




 تيمور تاش با وجناتى برآشَفته وارد شد و از حض











 در دقتر وزارت دربار باهم مشغول صحبت بوديم هم مىرويم و اتومبيل مىفرستيم خانم شما عليعله بيايد. داور قبول كرد درا در اين

 خانمش و سردار اسعلد و خانو اوه دامادم وا به شاهى دعوت كردوام وٌ واور اينجا مانل كه باهم برويم. تفتت: بسيارخوب بسيارشوب! مز كارى با شما دارم• هرخوم داور تعظيمى كردد و از اتاق خارج شل و رفتا, خون من با شاه تننها داندم شاد نزديك؛ من آمله قريب بها|ين مضامين با هن صصبت كرد كه: تيمور تو همه اخيز من هستى. تو بهترين مساعل و ياور منى. نه فتطل كارهاى مملكتى همه و همه بسه ز زحمت و




 صدحبت بلان قو ار بو
 اسباب: نگّرانى باشل. بهع عكس بوى خوشى از آن مىآيد.










ors
 است. در تههان به او مىىتو يند تيمور تاش معزورل شده. فورى به خانهُ تيمور مىدود و از او ديدنى بهع اومل مى آورد. صبيح شنبـه كه




 "نه، تيمود براى كارهاى مههترى قابلاست، بايد كارهاى مههتر بهاو مراجعه

شود!^
خلاصهه دو سه روز بعد دز منزل او ، مأمورين تأمنينات گماشتتند.






 از نزديكان تيمو رتاش بود و مى ترسيلـ كه نزديكان او هم به آتش او بسوزند. دو سيه دزدىى و سوعاستفاده بى ایى تيمور تاش بيش آملد. در آن

 التتجار اصفههانی استفاده برده، در تسعيى ريال به پپ ند فو ائدى برده اسدت. دوسيهاش به عدليه افتاد. » (محمد سرورى)" مستنطق او

## orを

شد. بعد »شيخ عبدالعلى لطفى"، قاضى گرديد. تيمور تــــاش مقصر

 كمبانى را لنو كود و موضو ع به جامعئ ملل در ز نو مـونول گـرديد.











 قراكوزلو با دخت شا









orpo

بخو اهيد. اكىهم نتوانند با هم زندكى كنـند كاملا مطابق قانون و حق با آ نها رفتار شود...
 را طلبيد و كار را خاتمه داد و ده هنار هو تومان از قبالئ او را را دادند و ايبانخانم را طلاق داد رادند.





 كامبريج) در دست دارد، ثوو تمنل هــم هست. اينـها است مســدار









 اطلاعات وسيمى از ادب فارسى و فیانسوى و انگّليسى دارد.
 است. همه جيّ را براى امتياز دارد، ولى خو شبـخت نشد.

بههرحال تيمور سختت ترين زندگانى ما را در محبس گنر انيد.


دلت رسيذ.
از هركس و ناكسى سوءرفتـــار ديسـد. دختى زيبا و قشنـگش








 هر روز انتظار خطلى را داشت. بالاخره در مـحبس بــا كمالJ
 هسموم شلد و بعل خفهاش كر كردند .






 استخغو ان محفو ظـتر .
ory






