
انـ،

باتصحيح ومقلمه وحواشى واسناد هحر مانه منتشر نشده درايران توسط :



## بها : •Pه ريال

Motevalli ابنزكتاب در آذر ماه هزار وسيمد و جهل وجهار در جابخانٌ كاويان بحاب رسيد

 نمينواننوشت، جزشرح هختصر كارى كه برای نو كردن. تكمبل وجابآن صودت كرفته است :
مهمنرين نكات ابنـكاردا بشرح ذيرمبنوان خلاصه نمود: 1






 نينز فر اهمكرديد. تا نسل حاضر نسبت بآنها بيكا نا نها و بِ مجبور

بمر اجعه بكتب ومآخذ جدا كا نا نه نباشد .

 يا بیى
 توسط مشر جم دد نقل آ نها روى دادهاساست .
 يا افزودن كللمات و افعال ، باعلامت بارانتز () مشخصر كرديده












 جز بهمدد همكان حاصل نخواهد شد . فرامرز برزتر


 - .



 " ماننل مر تان شوستر را ازكار بيندازد .

زرز براندس نو يـنده معروف ر بزركـ دانمار ثـ


امريكائى قبل ازدو جنتك












جلوهكرثد .... 1 (1)
باوجوديكه هه4 مورخان ايِان در آنزمان وحتى در دوران حاضر عقيده صريح ورونن








Sotevalli
رعلى كتول(1) ص V7 جلد دوم تاريخ بيست سالد ابران








 ,

























1- م م or or or انتلاب مشروطيت إيران






















 آغازهطلب، بحتمختصرى نيز درباره روا ابِط امِران وامريكا بعمل آوريم •

## روابط ايران و امريكا تا ورود شوستر



 وارد تهران ثد ، باينحال روابط ميان دو كذور ثا •ه سال بعد از آن نيز بسيار مهدود بود






 قبيل:آزادى و مبارزه و طرفدارى از حفوف ِـك ملت ستمديهه كه از دواستعمار بزد كك جهان

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- ص } \\
& \text { r } \\
& \text { r - r }
\end{aligned}
$$





















 بتهران بايران آمدند بعبادت بودند از از
r

ندند
ورود شوستر بتهران





 از وى بها آور ند
隹












 سفير وتت امريK در نهران، بامناراليه و خانوادهاني كم عبارت از عيال و دختر زيباى او بود






 بيكسبـكر نيز توسط آقاى جار لز راسل وزبرميختار امريكا بعمل آمد, يساز اندكىتو ففآفايان


به جهتم آمدهايل !!









 او را هر هصى كرد و حاضر بهثـارى با با وى نشد .

## جمع وخرجكشود قبلاز ورود شوستر


































## وامهاى خارجى

اها در دورانسلطنت مظغرالدبنشاه . براثم حوادثكو ئكون • بی نظمىروبهتز ايدنهاد.







 و ا

 اين يليس درسنوات بعد كشورايران بصورت يلك نمايــكاه مأمورين خارجي درآمـلـكه همه آنها از بيتالمال مردم ايران و خزانه تهى دولت شاهنماهي بهره ميبردند .





 انحصار تنباكو


 (


 توـط باі؛ ناهنتاهى و با اجازه دولت روى بمدت بانزده سال .
(1) تلمكرافخ زانويهז + 19 لرد لانسـداون وزبرخارجه انكليس بهسرآرتورهاردينكك وزيرمخثار انكلبس در ايران .

درسراسر نقاط جنو بى ابِان زتْكيل

الفـ تمام فروض أِران بخارجه از همبن بول برداخاخهه نود .
 دولت روس 1


 ( 7 - سال 1911 لايجهكرفتننتْمينوامزورز





 بيردازد 11







(1) نرابطكرفتن وامهاى جهارم و بنجم باين شرع بود

 و ثبالات بحرخزر قبلا به لياذانغ داده ثنده بود) .










 ميلـون


















 ;كافوى حقوق ادارانى,

1-1 اوهبرتروض

> زيزدانت باينبنرح :

قوان IT.....
, IIY....
, r......
D $0 . . .$.
, $\varepsilon \ldots$....

1- اـلبكمكا نى ثنـيدرفرا نسوى (بابت خريد اسلحهد)
Y ا
r-r با بتجببرانـرفتهای محهو لات بستى


 باتباع ورعابِاى انكليسىى وارد شده ودولت آنرا تبولكرده بود
 هـرولبت وارد نده بود .






 نفردلال دبده ميشدند ومردم حوالجات
 ،.... خزانهدار كل امور باليهكثوردا بدستکرفت

اختياراتץججوزا




















 اوبشتيبا نى كردند . نويـنده وبا










 روسى مينويـبـنا













 تحتالحماءيه خود بور






















كثور.كواهىأست برايْن معنى...(1) (1)


ثوسترجنيننوشت الـت




 برونآ آمده بود








 دخالت نبود ....








زاندارمرى خزانه

 -زاіنداهرى خزانها

 -1
Motevalli



 دهد ونام اين تشكيلات را پزا



















 زاندارعرى تحت فرمان شخضصى




مازوراستوكس



 انكلِيى در نهرانكه درباطن مخالف شوستر و هيْت مستشارى امريكا بود ، از انتخاب مازور-





























 ميكند






 +r . \& - مقاله مورخ












 "بفرستند ما مخالفت ميكنيم



 لجاظط جنوب و شهال كثور يـكي است و در هردو منطقه مالِيات حته دولت بطور بكسان بـايد وصول شود .






وروس مذكور الـن. 4 (r)




 ملى ابرانيان ميثو ند .




- 1
. 1911 Y _ Y Y Y
- 

















 باوجودبكه انكلبسها درمورد المتخدام امتو كسى تسلميم نظريه روسها





















ماندكه نااواخر جنك بنالمللى اولنينز در ايران بود .




 ملى ايدان را ;ــكيل داد .








 تممق أهت 1

## مر اجعت محمد عليشاه لايران



















$$
\begin{aligned}
& \text { - } 1
\end{aligned}
$$

 فالانه شر كت نهو د د .





تثكيلى داده بود...ه(1)


































 هطالبه و دربافت داشتهاند 11

## محبوبيت شوستر

با وجوديكه مدت انامت شوستر در اير ان بسياركو تاه بود ، با ايْنحال از بدو ورود او




















 توسترمينو.يساندا








كه واقاكار كرده وتشكيلات انازه ومفيدى بدهد ... اءتماد إبران جو ان بـُوستر بىاندازه بود
 زودكند بود(1)ه،

## بودجه قشون

















 ، . وقالفاده مدنده

## مقردى سفراى أيران










—
river
r

غيراينصودتآ نرا نكول ميكرد ـ قبل ازآنكه برات دولتى حواله شود , سفبر و يا نهاينده وتو







 ه





 الدينناه صرافى دد تهران بود كه بمدها لفب اليرأن , ا باكسر مبلفى در حدود





 , يا يـن آمدهای ديكر مبلنى بعنوان






 كه براى نمونه جند خط از آنها نقل ميشود :







را بيان نمائيم. سبباين تأخبرخواه در لذدن باشد خواه درطهران خواه درينگى دنيا نتيجهآن








بعدالثنوان .




 جنابوزِبرا



 كه منى فرمايش ايشان بدرستى فهمبده خواهو اهد شد ...

## 

## جناب وزير ...




 لندنبتاريخ






 دولت هم نبايد منتطرخدمت باشند ... بيك اناره آنجناب أمجد از دوازذه هز ار نومانمقررى

، بفارت تحثم بيوتّم ..













 - دربافتكردند ... (Y)

## كشف و استخراج معادن











(171 ص1 كنج نايكان




 -فروض خارجى اضا فه شد تا جائيـكه عايدات 10 كرور و مخارج Y Y كسرور نومان الـت ..

 ا اممال ورزيده ثده بود ... (1)

## شوستر و معاهلد Y Y Y Yمناطق نفوذ







 مونقيت كروى كويوبدند .


 نمينمابي ...، (Y) (







 خارجه انكلمـتان فرستاده است مينوريسد






 دتوستر هارا الطمينانواد كه در تينااستو كس باين هفام ، او بهيجو جه نصود نميكرداين











 منالغت دولت دوس فا مت آيد

 تنيير دمد 1






 بيباكانهاو نود. بار كار


















كـاب آبى جلد اول Ali












 19•V

 ندادند .

اختلاف شوستر بامرنارد

يكى دبكى ازكرفتاريهاى بزدك ايران دراوايل قرن بيستم شد .





 دولت ايِراننميدانـنـت .








 ايران بود.



 ثدويرا ازكتور اخرأج كند































r
Motevalli











 بو كايوبكى ميل دارد كه فطلا هر نوع اتدامىىدا بتأخير انداخته ببيند امورات جه نكلى بيدا



 بلثيك قرادى داده باهد بار كلى









 اكنون توجه شمارا بهواد قا انون مز مارو














 و بر نارد صورت نكرفت و لارفين حتى يكبار ديكى همديكررا نديدند .

## اخر اج شوستر


















مبرهن كرديد ...؛ (5)








.
. 199 ص 19 -


نوستررا ازايران اخرات نمود مليوندريافتندكه حدسـان مانب وانتظارنارنان عانالانهبودهاست،












اهلاع اوضاع مالى ترارداده بود.
انتّليسها واخراج شوستر




 اخراع شوستر اذتهرانْكزارن زيردا بِاى وزارت خارجه روميه فرستار ،

, كابينه در Y











. . Y و

 داده شود .
بداينترتبب دولتايران مبلغ . . .


 مبالغ فوق جنبن است

 دولت إيران را بخود نهوده بود اککون فيصله داده ثـده الست . دولت ايمران از از مستر شوستر خواهث نموء• بود











 بود
يس ازمناكرات بسيارزياد فرار براين ثد (برحسب ارائه طريق مسيو مرزارد) كه به سه


 نصغ حقوت ماليانه بطور انعام 1
دزابن مرالهله امريكائيانرا بمعاو نين امر.يكائى خطاب نمودهام درحميةت دو نغر ازابينها





اهـا جر جبار كلى (1)

## قضاوت عبجيب

وضاو نى كه هـتمد همايون، كِيلانشاه(1) كه از



























 خانه بوليلنداد وتمام توجهش بنايبالـلطنها و سفراء بود تاحه دستور ميدهند كه طبق آن عمل نهابد ...a!
روز حركت شوستر


$$
\begin{aligned}
& \text { r - ازناهرالدبنثاه ثا احمهد ثاه . }
\end{aligned}
$$














 داشت. اين زن طىمدت 9 ماهى

 باران بس از دو روز - بهبندرانز لى دسيل واز آنجا باكتنتي بهبادكو به رفت وسيس عازم اروبا كرديد .

## جا نهين شوستر

توجه به طرز انتخاب هرنار بجانهينى شوستر وحمايت علنى سه سفراى روس و انكليس




























> كلتصويب مينهايد(Y).





















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







(1) بى الطاعبود













 ففبرتر و ناتوانتر باشلا و وسيلهنيل بههدفهاى آنان قراركيردا

بك عامل ديتر سفارت انگليس











خارجه هخأبره نهود






 ادرتمقيب قبول او ليمانو




 اكراه انجام ميدادند ....

بحث شوستردرمجلـ|عيان انتلستان


 ايرانه نامبرد.














 خوا نندكان ازآن|اطلاع حاصل كنند. ماركِس در نطق جو ابيه خودكفت داز نطق لردنيو تنجنين
 Y-
T- T§













 برداخت ماليات خرد دثان بكند . ولى بياستهاى هخالف تكذاثتندك، اوبدتصود بر-ده وآنكا. ماركمس الظهار دانت :

كند ولى كمان ميكنمكه درعينحالكارماءى دبكرى ممكرد. 0

## وساطت قرضه

مور كان نورستر درمراجمتبامريكا آرامنتـست. اين امريكائى باكسرنتضهرجا كمميرفت












 يك ميليون دلارى امريكا ارتباطى با رشوه و دلالى ندارد . دلالى يك و نـيم درهـ اين وانمان را


[^0]
 يكروز رئيس دولت مهه السرارفرضه را دريك جلسه مجلس بهتفمبل بيانكرد .

## امتياز نفت شمال به مور تان شوستر







 و ما دو حريفكهنهار وا درمعابلا














 بتمويب رسيد .






( تاريخ احزاب سـاسى ملكالشبراء بهار

5-5 ه

ايران وكميا نيهاى نفت امريكائى راجعبكسب امتياز بهرْبردارى نغت شمالاير ان ميا نجيكىى C. ميكرد

## خلامت مهم ديثر شوستر





















 صحيحتر آمده و با بن ترتبب كمان ميرود ازاين راه يعنى صدده از كليه نفت انتخراج اجي بدون

 و اين روبه برضرد ما بوده باين جهت دراين كتنترات بيشاز صصى د. ار اصل نفت امتنخراجى






 ابين ترادداد را منعقد هاخته و ذكر صدى +1 و مخصوها فيد جمله (بدون قبولو كسرمخارع)











 درايننامهلردكرزن بطوروضوت راجي








## سينتلّر وشوستر











-
. The abriatic and the middel east p منتْنر شُد
















## شوسترميلسيو را استخدام وتضمين ميكند




















 .
















 كرده است .





نظريه دكتر ميلسپو در باره شوستر











 (talli . Thecentiry company بتنتركرد نوشتا










 اعلام نو






















 ساليان دراز از روسها يول كونته وبآنان خدمت ميكردند، اك:ون كه مجبور بيرداخت ماليات







1 ـ دوكتا بى 1
1-The American task in Persian the century co, New York 1925-1329 fage.

Y - Americans in Persia.
By: Arttur. C. Millspaugh. the Brookings institution, Washington,
1940. 293 page.

AmirAli Motevalli



## 

متن نامهها و تلتِرافهاى مبادله در باره مازور استوكس بين دو لتين انتليس و روس





 منتشر شده ، جون حائز امميت و نوجه الـت عينا نفل ميكردد ، باند تابورددادتفاره آيندكان قرار كيرد

## "Fifong




 وى بممل آيد

 ابين大ار تصويب مجاس لازم آت از ترار.بكه دريافتيالمكابينه وزراء از ترى آنكه مبادا بواسطه تميبن او دولت روس هم
 لازهـه الز هجبالس ترديد دارد .

## arrlo

ـككوب سرادواردكرى بسرجارج بو كانان








 جه ميتوانم بكنم.
.

 آفاا راجع بـكتوب


امريكائى باغد تصويب نهود



مسترنوستر، مازور امتو كس را برای اين عهده انتخاب نهورد الـت .
 هزار و يانصد دولار ميباند .
-امفضاء جارع باركلى،
"raropor
تلكران سرجارج بو كانان بسرادواركرى ـ (واهـله rاوت) حاوى مضهون مرالسله ذيل استكه مورخه بـيم اوت ميباشدا










 برضّه فوهُ دِيكر فيام نـايد .






 نیى امو امد دولتابرانْرا ازامتخدام يكنفر

يك دولتدوستى دراين نعين اعتراض مینمايد اكرجه اين دخالت بطور غيرمستفيم باشد .






 نفوذ دوس حسبالثـرطه نعبير ميكردد .





 طرفين بانـن . -|مضاء جارج بو غنان•

## 

لطف نهو د• رجوع بـلمكران $\Gamma$ اوت خود




 اعتراض هناهبياست وانتظار Tن هير نت، نمىتوا اندآ نرا رد نهابد .

## aryo in in
























 رامشاء جارعبو كانان،

## - TYro نمر



درباب نلكران








 ثشكه درهنطته روس تخطى نهايد . امضاء ججارع بو كانان
aFY
تلعىاف سر جارع باركلى به مرأدواردكرى ـ ( واما
 - نهود

تو انتل بفهمنه .
 وروس ڤراردهند

 دو لت امِر ان دا تقو يت مي نها بی .

 كهال الشكالرا دارد.







 اتدامات نظامى در شمال أيران نخخو اهند فرمتاد كه با مشاغنل وى در طهـران هبا ينت دانته . باشد
© FYQ نمر0


- 1911ت









 كناهى برى ميباند






















خواهد نوود .










 درموردثاهز ادْدارابابميرزاكه آنوتت درقثونرود







 الستكه دولنروكمیاتوانتداعت, اض برعليه بكار بردناو درثمالرإبران بنمايند وهر كاهآندرو لت
 الطلاع دهدكه دولت اعليحضدتى نمىتوا نتن اءتراض دولت روس را رد نمايند وخوباساست دولت



 فكى خواهمدكرد بهبيند مـكن است فورمولى براى حل مــكل بيداكردكه دولتمتبوعهاو آنرا نتويت نهايد .











 استحكام منافي آنها درايران بان بانه .
























درضمن صحبتى كه در ميان آمد مـبيو نرا انف الظهار دانت ميترسد دولت إيران بشرابط






















بيكنفر ماحبمنصب دوسى دادهنود تفاضاكدورلتمشاراليهارا تقويت خو أميه نوود من ازايثان







 "امضاء جارج بو كانان،

## © PYQ Dملفوف يك نمره











## -TA•ه•نمر

$$
\begin{aligned}
& \text { مكتوب سرجار ع بو كانان بسرادواركّىى ( واهله ع ا اوت) }
\end{aligned}
$$





 از آن حاصل نميكردد







طورامت بسبايستى بعداز ابن هرزمانكه ما بادولت انكليسعقد معاهده مينما نبه بابد درذهن






 ميكردد كه درمنطقه نفوز انكلبس مداخله نتهايد و دولت انكليس هم در خهوص منطڤه نغوذ روى همينظور دتهو مينماينايد .






 ( امضاء ) جارع بو كانان

## © (FAP DPم

تلكران سر جارع بوكا انان بـرادواردكرى (واصله 17 اوت )



















 وى بدهند
امضاء ، جارجبوكا نان
© PAY
( تلمكراف سر ادواردكرى بسرجارج بو كانان )



 التو كس اصرار نهابند استو كـى بكلى مس:غلا و بلون مشورت با كسى عمل نهوده و تميين او






 برای مني تعين وى سـى كردهام جراكه بیو دن نوافق آراء و اتفاق درعهل ما بين دو أتيناهميت

وافر ميدهم •


 ايشان همدر آن هملكت بنها يند .

 بريطا نياى عظمى و دولت روس ملتى قبل با نتها رسيده بود .
"FA90 نمر"
تلكراف سرجارج باركلى بسر ادواردكرى (واصله Y Y اوت) .


 . استا




 عمومي ديكرى درمملكت بكار برده شود

 خزانهدار كلكه تصور ميكند تشكيل زاندارمرى او بـور ريت لازع است نخخواهد خورد .

## prisid

俍





 درصو دتيكهنرط موافقد لخيواهو





 كابينه بيشنهادوكرديده بود.

 كرد











 (امضاء جارج باركلى)

وياددانت سرجارج بار كلى بدولت ابرانه





( بيغام شغامى دولتايران )








 فونالنكر مرنو זكثته الـت بود.




 كار بسيار مــكلى ميباغد .


هنافع حـيا تـه آن دولت حل شود .

(مراسله دفير روى بوزبر امورخارجهـ)
ردباباظظهار يكه در روز 17 زويت امسال بوزير امورخارجه نمودم برحسب امبر دولت




 محغوظ خواهند ثد .
*FY00 ملفوف هنج نمر
(مراسله سرجارع بار كلي بدو لت ايـران)



 لازم بدا نتل براى حغظ منا


 مازوراستو كس را قبول نمايند .

هFY70رD
تانكران مستر البرون بسرادواركرى - (واصله Y Y ببتامبر) .











تقريظ
مؤيد الاسالام
هدير روزنامه حبل المتين

افوض امرى الىالله ميتو اله


 مى باشد .





 آرائى جلوه داءه و از بس اينگونه مقالات لا طائل را در حق اير اين انِيان نگاشنها و در
 1- نو نو كراف : كراموفون r- بيشقدمى: درينجا بمغنى تجاوز بكار برده شدهاست

جماعتانگشت شهار اروپا وامريكا مو جودبودى، شوقهمدردى(با)اير انيان را مرتفعداشتندى ودر كلئشان جايىداديادندى

 غاصبانٔ خار جيان بروىوى مانده وازاولاد كـومرث وجمشيد وفرزندان فريدرن و و اردشير مانند اسراى هند و زنج' بندهوار خار خدمت گير ند . دو راد مرد بزر ك : اول ، علامهٔ مستشرق همدرد انسانيت و محب ايران



 كه ايندو رادمرد بزد كَ فقط ازراه حقيقت جوئىوا نصاف نوردى بقوء خام امه بايران نهودندكه بايك ميليون قشون مسلح ، ايرانِيانرا حاصل نتوانستى آمد .
 باطلةٔ عالميان دز حق ايرانيان بوده و شايد مسترشوسنر تصور هم نمى نهود كـ كـ يك ايرانى فاضل قدردان از كوشئ دكن بتر جـمهئ فارسى اين كتاب مسنطاب برانى اطلاع هـوطنان خود خواهند پֶرداخت .

 آزادى مطلقه وحاكمرانى در وطن آبائى خويش است . فقط يك حصهٔ آن هجو مليح
 كها آنم اگر بديدء عبرت نگريسنها آيد تازيانأ غير تش بايد گفت .


 شرمغين مسيو سازانوف' و سر ادواردترى‘ برداشنى كه نتوا نستند بيش از آن
 . دارند
 نظرهاى دور بن حزب انصاف جوى سياسيون اروب وامريك را نهتنها بجانب ايران معطوف داشت، بلكه دزه ذزه حر كات سياسيون اين دو همسايه دا در ايران ان موضوع تتقيد ارباب حل وعةد قراز داد . إميدوازيم كه ايرا انيان اين كتاب مسنطاب را فقط بظظرحكايت و قصه نديده منافع عمدءٔ سياسى واقتصادى ازوى بر كير نه . (تو خود حديث مغصل بخوان از اين مجمل)

جلالالدينالحسينى

1-1 سازانوف ، وزير خارجه روس معارن انقاب مشروطه ابران ان


ويباحه
بنام ايزد دانا
 اين داستان حنين نغمه سرائى ميكند كه - حون كلهِينان بى رحم و مروت ( حكام
 وصيادان انسان صورت ديوسيرت ، آشيانهٔ مرغان مرغزار ساسا نـان را وير ان و لاند


 سنه هسץا آخرين دست وداع حا درسرحد شمالى وطن عزيز حر كت دایه ، از راه قفقاز و الالامبول و مصر بهندوستان شتافنه ، و بشرف ملاقات خو يشان و دورسنان در بلده حـدر آباد د كن نائل شده ، بار هير زحمت و محن سفر را از دون بيطاقتى بر زمين گنارد .
آنمكه به پيمانهُ من ساقى دهر ارقام سنه من كوره بجهت خخو انند گان محترم، خود بهترين شارححال سراسر
 باختتام يسوست .

تو خود حديث مفصل بخوان ازاين اجمال (مجمل؟) دا نشمندان بر آ تند كه ـ افر اد هرملنى را واحباتى است كه اول علم بر آن


 زمامث بدست ديگران خواهد اوفتاد . ارتقاءٍ وتكامل ، انحطاط وتنزل لوا سبب ، و دانستن و ندانستن ، كر كردن و و

خواب خر گوشى نمودن (را ماند)
مزدآن گر فت جان بر ادر كد كار كرد
حـيات متضاد اقوام 3 ملل موحودهٔ اين كره تمام مظهر اين دو كلمه ( سعى و

 رادر بستر ناتوانى دنجور بلاكه اسير مورى گردانيده است .

 عداد ملل مرده هخسوب ، و يِا سر بِريبان غفلت و اهمال فرو برده ، بوادى عدم رهسبارند .
تحول سعى به اهمال گر جه تا دزجهاى طبيعى بنظل مى آيد ، ولى بدون شبهه وترديد ، اراده وخخو اهش همم مدخليت تامهٔ در( آن) دارد ـ ككسانِكه قوءٔ هقاومت با طبيعت ، وتطبيتَ سير اورا با ارادات خود دار ند ، با كمال سهولت مى توانتد طبيعت را مقهود ، واهممال , ا مر اجعت بحال سعى دهند . براى بدست آوردن حال هيئت اجتماعيه بايد رجوع به سير فردى نهود ، چپه
 - ا

يكفرد باعث سعادت ، وءكسشمو جب شقاوتاواست ، كذالك سير حـكيمانه ومدبرانه


دائمى آن هيئت اجنماعبه خواهد بود .
 بالطبع مورث سستىورخاوت بوده ، دوره هبوط وانحطاط از همان آن شروع وخوا




دانسته، آنى از كوشش وسير نميايسند .










 ماهي ازسر گْنده گردد نیزدم .

 - الـ

اهروزه ، اولاد همان علما و احفاد همان حكما و رجال اداره (كتندماى) هستنه ،


رسانِده ، آثار علمـيهان از در وديوار ايران ظاهمر وهويدا است .
ازنقش ونگاء در وديوار شـكسته
آثار پدیِ است صناديد عجم را
 ترسان وهراسانند . و با وجود آ نككه ميليو نها جهعيتى را تشكيل ميدهند باز اخلاقاً

مانتد فردى ميباشند كه در وسط هز ارهها دشهن اوفتاده باشد ' !
تفو باد بر چرخ گردون تفو
 وامرا وپيشوايان مسالك تن آنائى وتنيروريرا الختيار نموده (به) يِروى نعيوهوس

كار نمايند ، ودر جاده خود پسندى ولمنالملمى فرعو نى قدمزن باشند ، البنه :
ای بسا كشور آ باد كه ويران گردد

آرى بتدیِج تن پرورى دراخالاق ما سرايت كرده ، ما را از طريق تر بـت و


 بادڤًغرور وخو پسنیى گشتند كه قلم شكسته سر اين سرشكستهُ ناتوان عاجز ازشرح و بـان است .
من عاجز ز گفنن و خلق از شنيدنش



اــ ن: باشند . Y Y ن : بزر كانيكه .

گرديش (و) يكمرتبه بفغان آمد ‘ (و) دست از آسين اننقام بدر آورده ، آتشانقالب

 درباديهاه وحشتاك وطن، نهرهاتشكيلـيافت . آرى! ای بسا فتنه كه برخاست ز بيدارى ما
دراين مدت انقلاب ، دجال قديهه (آنهائبكه از آلايش تغلب و وطن فروش دامن پاك ماندند) عدم علم و كفايت، وقسمنى از رجال جديده، عدم تجر به و درايت
 (أعان پֶرسنى) Féodalilé)
 كسانى هصدر امور ميشدند كه :
شهره گرديد بهر شهر خطا كارى ما



 مستقلانه برای ايران كرد د




 \%


يك بك باه ز هر سلسله پیوند بريدند



 فراگرفت .
گل بهتاراج اگكرحه از آخرين هيجان ملى بسختى جلو گِرى شد (و) بازوى ملت سست،
 نيست ونابود گردد ، ولىوزاقعهّ جانسوز خراسان ، وآه مثلاومان و سته ديد گان آن


ديدى كه خون ناحق پروانه شمع دا
حنّان امان نداد كه شب را سـحر كند
اينواقعة اخـرئ ايران ازالمانگيزَترين وقايع و درد افزاترين حوادثىاست كه در صفحات تاريخ نقش بست . هر با حس و شرافنى ، و هر با وجدان حقيقت پرستى كه اينمهيبت آخرى ايران را درمقابل حثم بِياورد، ازسر دادن آه و رِيختن سرشك حسرت وترحم خوددوارى نتواند نمود .
اينواقعه اخيره ، عبرتانگا در آمد ، وتغيير ات فوقالعاده به اخالاق ملِه داد ـ ميتوان گفت كه مطالعه تاريخآن

 تاريحز آن واقع\& جُگ, خراثرا درمقا بلنظرداشته، ازخاطر خود محووفر اموثن نكنتد.


 امريكأى خزانه دار سابق دولت عليةٔ ايران ميباثد (كه) اكر حه مه مدتنا است كه


هطبوعات ما نگذاشته است .





 هنت خدايرا كه پس از اتمام ، اسباب طبع هم فراهم آمده ، بعرضه داشن آم
 مطالبى چند نا گزير : اوولا چحون مبناى اصول كتا

 نكنه هِين واقع گردد .
ثانباً از آ نجائبكه وظلـفـ متر جم فقط نقل وبـان عقائد صاحب تألـف ياتصنيف






 ظهور یاكدامنىايشان است مسرور خواهند گشت .

ثالثا تصاويريـكه تعلق و ارتباط تام بهضامين كتاب داشت خصوهاً تصاوير كسانى كه در دودء́ انقلاب هصدر خدمت يا خـانتى نسبت بسلطنت مشروطه ايران شده بودند فراهم نموده برتصاوير نسخه اصل ا;گگليسى افزودم تا اين كتاب عاوه
 معنرت
 منعلقه بها آن كه در فهرست مضاميزوتصاويربدانانارت شدهاست برایرعايت مقتضبات وقت و محل، از درج و اشاعتش صرفـنظر شد. اميد است كه قارئين مخترم معنور . داز
(ابوالحسن الموسوى الشوشترى الجزائرى)


بِادن

## تمرهيلـ


 اq1ヶ شد، تاجائيكه درخاطردارم، مبب اصل ،وعلت غائى تصنيف اين كتاب گرديد. وقايع ومندزجات ذيل ازمآخذ ومجارى بسيار مستند (و) موثق تحصيل شده، ويادداشتهاى روز نامهٔ (دفتر بغلى) خود، كهد در مدت اقامت در ايران نوشتهام آن را
 وقايع مز بوره لازم بود بانضهام تشريحاتِيكه اطهار آن را مناسب دانسنهام ، بر آن |فزوده شده است .
بسيار متأسفم كه از انجام دادن آن كار عامالمتقعءٔ پِسنديده، در آن مملكت قديمى محروم شدم، ليكن تأسف وتلخكامى كه دزوقت حر كت از آ آنجا دردل داشتم، اكنون بكلى رفع شده است . آن پانيرائى صهيمى شايانيكه درفوريةٔ گذشنه هنگام ورود به لندن ازمن بعهل آمد ونيِز احتراماتِيكه از طرف جرائد امُريكا و هموطنان
 متحمل شده بودم بقسمى جبران و از خاطرم محو نمود كه اكنون ازآن افسرد گى اثرى باقى نِيست
 1








 شود ، بدان صر احت كهشايسته بود، ننگاشتشام .


 و به بعضى تعبيرات ، خو نبهاى مشروطه خواهان ايران حالِهـ ، ثايي بكلى بهدر رفته باشد .

## dodo o

بعضى شقوق متعدده مخصوص' نوشن حالات جديدءٌ پولتبكى ايران مىباشد كه فى الجمله توضيحش لازمست .
امر اول ايِنست كه معاملات پولتيـكى ايران كه مملو از پپريشانى و بدبختى



 دادن پֶدءٔ مختصرى مر اجعت مى نمايند . مثالا يكدفعه ملبس بلباس وزير ثاهیرست



 را هحبوبالقلوب عامه مى الزاز ، باندك فرصتى دو مرتبه باوج ترقى صعود ميكنند.
 بكهمن نمو نها ند كه پیشه وشغلشان منحصر بهمین رويه مبیاشد ، و قطعاُ درايران اين






 خود وووستان خود بوده است . ازاين بيان، افقال واءمال عجيبئ اين طبتمأمحنرمين ايران قدرى واضختر ميغردد .
 كه اقدامات واغراض شخصيتشان دروقايع جديدئهو لنيكى إيران تادر جهانى دخالت كرده وراه يافته ، لازمست . يك امر ديگ, كه بران براي بیالطلاعان ، خصوهأ اجانب
 ميباثند . لكن از مأمورين بسيار كم كسى را سـراغ داريم كه لقب نداشثه باشن .



 اسم اصلى خود را ترك كرده وبع از آن بآن القاب شناخته شود

 نايبالسلطنه حاليه اول بلقب ناهر الملكى مشهور بود ، لـكن بعد از آلما آنكه



ناقر المين تاه زاحار




تلفظ ميشوند . . .
(مصف بیضى شواهد و نظائر براى اثبات مسئله فوق نوشنه است كه دا نستن آن براى ايرانيان توضيح واضح خواهد بود باينجهة صرف نظر از ترجهـ آن

ثد ـ مترجم . )
اكثر قارئينمحنرم ازتار يختقديم ايرانبيشترواقفـومطلعميباشند ، تاوقايعـيكد جديداُ در آن هملكت عجيبه بظهوز ييوسته (است) ـ معصودم بيان حالات تاريخى
 ايران (است) كه منتهى شد به تشكيل مشروطه درعهد سلطنت مظفر الدين شاه، پَجْم
 تازهترين وقايعى است كه خود منشخخاً درتحصيل آنها سعى وكوشش بسيار نمودمام

تا مفيدتر واقع شود .
شهادت بسـارقوى كه ازقرن گنشنهر اجع بقدرت وخو امش الطلاع ملتامِ ان








ربع آن منافق سهم دولت اير ان بود . چه خود ثاه وحه وزراء واهل در بار .
组



 ودخانباتواقعأو حقيقتأبكلىموقوف وهتروك گرديد.اينشورش بايندرجهختم وموقوف
 دولت ايران معادل پا نصد هزار ليره بعنوان تاوان و خسارت بسود صدى شش قرض نهوده بكهبانى انگليسى مزبوز رد نهود. فائده و سوديكه از آن امتياز جابرانهٔ غامبانه عايد ملت كرديد ، معادل سیهزار ليره خسارت سالانث سود آن قرضه بود ، كه بذمةٔ اين ملت بدبخت قرار گرفت .


 مقصود حقيقى او معلوم نشد كه حيه بوده است، ولى غرضث ، تعلق و ارتباط تامى به اين عقيدءٔ عمومى داشت، كه (دولنيان) حقوق اير انيان را بسرعت تمام بخارجيها و اجانب ميفروختند .




 (جمادى الاولى IMYY) به تدابيريكة هم عجيب و هم موهل بمقصود بود ، كامياب و نائل كرديدند . li

ترغيب وتخريص نمودند، تقريباً شانزده هزارنفر ازهرطبقه وهرحف ازاهل طهران
 متانت سيورسات وملزومات معاشيه و لوازم حفظالصحه (دا) در آن امكنه بران خود.

 مختلفه كه شاه و وزراء براى درهم شكـسنن صولت آن طرز اقدامات مليمن بكزل
 طرز رفناروحر كت مليبن حاهل شد وازترس آنكه مبادا تدابير عملى آنيا در مدافعه
 مشروطه بايشاناعطا (شد) ومردم برسرخانه ومشاغل معمولى خود مراجعتنمودند.
 بدْن خويريزى مبدل بسلطنت مشروطه گشت . اگگر جه آ ن مشروطه بما(حظات


 وتخريب سلطنت مِيكثانِيدند ، منصرف نموده ونجات دهند .
از آن حقوق ملى كه مجلس ياهيئت منتخبه ملت بدست آورده بود كه درتعين وزراء ووضع يا تدوين قوانين، موقع گفتگو داشته باشد، بزر گنر ين تغيرِ 'درقدزت



 عدحلس קرطلمهران افتتاح ونطق شاه خوانده شد .

-ثـلفر الدين ثاه هاجار



 حهارم ذيحجه وحقوقى ,اكه هدرش بملت عطا نموده (بود) باقى وبرقراز بدارد . محمدعلى شاه قاجار شايد شخص جبان و كمر اه وبى آبرو وموذى قر نهاى عديده بود كه تخت سلطنت ايران را ملوث ساخت . از ابنداى اقتدارش
 برائ لايمالْ و رگّدكوب كردن حقوق ملت بسهولت تمام ، نائب الحكومد وآلت اجراى هقاهد دولت روس وسفيرث درايران شده بود.
 نخوت ، بى اعنائى بمجلس مىنمود ـ (درنتيجه) آن، بد گمانى و عخالفتهانى علنى
 زياد تحصيل نموده (بود) بكار برد ـ شاه با همر ازان محبو بش كه وزراء و در باريان
 خاندان قاجاريه بآن متصف ومشهور بودند ، بكلر برده وبر خالاف رعايا واهلمملكت خود با مأمورين دولت روس سازث و آتتريك نهايد (و) حقيقتأ با روس ز انگلــس

 مها نعت واقدامات ملاها ومجلس، شاه ازتكهمل و انجام آن محروم ثد . . و كلاء مجلس بیشتر از ییشتريقين حاصل نمودند كه شاه وپارتهايش، ايشان 19

 قرون روز افزون ملت ايرران را ، باعث خطر (براى) آزادى و استقالال ـلطنت


 تخفيف (دهند) و اثرات مضرت بخش مسيو نوز (M. Naus) شخضص بلثيكى (را (1)





 نمايد . اين اولين كامر انى بود كه وقع واهميت مجلسرا درا نظار مردم ايرانبـيـيار ترقى داد . دداين موقع شاه مصم شد كه از امينالسلطان معروف به اتابك اعظم ، براى انجام دادن مشاغل رياستالوزرائى ، خو اهششمراجعت بايران نمايد . تاريخ جديد ايران شايد اتابك را مقتدترين شخصى بدا ندكه با تعليمات بسيار وسيعهٔ ارويائى ، بعد ازسياحت كامل مر اجعت نهوده (انست) ولى(اومردى) بكلى مستبد ومرتشى بود . ملاهمااورابواسطةشر كت ومداخلتبىتدينانهاى كه دردوفقره استقراض ازروسى بابت

 دولت روى در تجديد روابط دوستى و خصوصيت و گرم گرفنن با او، فرصت را را از دست نداد ومشار اليه را با كشتى جنگى خود با با شايانترين اعزازات رسمى، الز بحر

خزد به بند انزلى ايران عبور داد . همينكه (اتابك) از كشتى ياده شد اهالى ليرشت
 مجبور كردند كه بو فادارى ومداقت با اساس مشروطة ايزان قسم ياد نمايد .




 اصفهان هم برخلاف حكومت ظال السلطان عموى شاه شورش و بلوا كرده بودند ، و شهر تبريز هم درحال انقالاب وير يشانى بود ـ درماه






 قصبه شهر ازوميه را آثكار تهديد نمودند .

 تصويب مجلس هم تكميل آن قرص مشكل ونل بود ، تا او آخر آوت تا تقريباً در جلب




آن جوان يكى از اعضاءٍ انجهنهانى بسيار يعنى مجامع وسوسياتيهاى پلتــكى سرى
 وطن پرسنانهٔ وى حفظ دو لت مشروطه بوده و(براثر) ' خخرابى وحبلaهائِـكه بتوسط اين رئسِ الوزراءٍ درشرف ظهور آمدن بود، اورا وطن فروث ميدانست . قتل اتابك شاهد مريحى بودوتحقق وو جود عده كثِـرى كه قسم خوردهبودند كه امساس مشروطيترا حمايت نموده وكسانىرا مخالف با نمايند گان باشندازميان


شود
بعد از آن تازمانهُ درازى پپريانى, بى اندازه درامور واقع شد وتا مدتى شاه و عجلس نتوانستند دزقبول $ا$ بينه اتفاق نمايند تا اواخر اكتبر $19 \circ V$ ( اواخر رمضان هצץ (ا) كه ناصر الهلك ( كه اكنون نائبـالسلطنة ايرِانست) به تشكِل كابينه متفق عليهى موفق شد . احتمال قوى در بارءٔ بسيارى از اعصاءٍ آنگابينه مِرفت كه حامى اساس مشروطيت باشند . تا ماه دسامبر كه آن كابينه مستغفى شد ( ولى اعفاى آن ) به مشاغل راجعه بخود مشغول بودند .

 شهرت يافت وباكمال احتباطى كه درموادوعبارات اطهينان بخخش آن عهنامه رعايت


دردناك (و) حسرت إنگيزى دراير انيان نمود .
وقع واههیت معاهدء مذكوره براى وقايع تاريخى كه بعل ذكر خواهد شد، بدزجهاى مى باشد كه مناسبت دارد قسمتى از موادش ككه راجع باير انست دراينجا زكر شود.
(معاهده $190 V$ انگليس, وروس) (
 ماوراءٍ بحار بريتانِه و امِراطور هندوسنان و اعلى حضرت امِر الوورتمام روسيه، بواسطه تحريك خو|هشهاى سابقه، راجع به تصفـئ مسائل مختلف

 كدورت واختالاف بنّدولين بريتانيه اعظم وروسيه ميباشد ، منعلق بهسائل

منكوره ذيل ـ :

اعظم وغير هوغيره سر آرتور نيكلـسن) ( Sir Arthur Nicolson, ( سفير





بود بيكديگر ارائه وتسليم ويرامور ذيل اتفاق نمودند_:
اصالاحات متعلقه بايران
دولنِنبريتانيه وروسيه باهم متعهداند كاند ايران رأكاملا رعايت نمايند وجون صادقانه خواستار و طالب حفظ و وبقاء




 رطف ديگر بسرحدات افغانستان وبالو حستان ميباشد ، وحون خو اهو اهشهند

پرهيز واجتناب از موجبات مناقشات بِن منافع وفوائد منعلقه بخودشان ، دز ولايات مذكوره ايران ميباشند ، در شرائط و مواد ذيل با هم اتفاق
: نهs


 و بانك و تلگر افـوشوارع حمل و نتل وبيمه وغيره ، خارج از از خطـيكه از از

 نِيز درخواهش اينگو نه امتيازات صراحتأ ياكنايناً ، در آن خطه كه تحت
 است كه نقاط مذكوره فوق جزو آن خطهاى ميباشند كه دولت انگليس

 براى خود، يابحمايت رعاياى دولت روسن، يا دربارة دولت روس، يالدر بارة
 مانند امتياز راهآهن وبا



 منكوره فوق ، جزو آن خطهاى است كه دولت روس. تعهد ميكند كه

امنَارِات منكورؤ فوق را خواهش نكند . (ثالثأ) دولت روس از طرف خود تعهد ميكند كه مخالفت نكند

وتصويب نمايد، تحصيل هرقسم امتيازى كه رعاياي دولت انگليست تحصسل
 ودوم ، درصورتيكه قبلا باهم تبانى وقرارداد كرده باشند. ودولتانـانگلِّس




ميباثد، بحال خود باقى خو اهند بود .
(رابعاً) اين نكته هسلم است كه عايدات جميع گمر كات اير ايران باسنثاى عايدات گمر كى فارس و خليج فارس، يعنى عايداتى كه ضهانت







اين عهدنامه قر ارداد شده است .
(خامسأ) درصورت وقوع بى نظمى در اقساط استهالك ، ـِا تأدية



 اول، ودرخطه مذك كور هدرفصل دوم اين عهدنا
 با كك مذكوره ثانى را نموده ودرخطهُ مذكوره در فصل اول اين عهدنامه


هرزذا محفدرنا كرهانى ناتل ناصر الدينثا.
 با رعايت تدابِيروشروط نظازت دز هسئلة مههوده مبادله نموده وازهر كو كو نه


كنتّ . نِيكلسن ـ ايسولسكى).

 براى نظم و تصفيهُ مسائلى بود، كه تعلق بهفو ائد واغراض متنا




عهنامه تا چهارم دسامبر كه درطهران انتشار يافت بیاطهلاع بود .
 بسيار نمودند ، حتى ازآن خطوط موهوم جغرافيائى كه آن آن دو دولتى كه خودشان

 وآزادى ايران وخواهشهاى صادقانه آنها دربرقرار داشتن نظم درتمامىى آن مهلـكت، وترقى صلحآميز آنه اعلان كرده بودند .
 منعارفى در بـازارهـا واقع ثد . روز ديٍگگث سر سيسيل اسبرنك ريس (Sir cecil Spring rice)


ترجمةٔ مر اسلةُ رسمى وزيرمختارانغليس راجع بماهيتواغراغراض حتيقى معاهدءٔ انگليس وروس كه درهاهارم سبتامبر I9०V ( بيست و ششم
 بدوستدار اطلاع دسيله كه در ايِران شهرت دارد كه قراردادى فيما بين انگلنس و روس منعقد شده كه نتيجهء آن مداخلةُ دولتين در ايران و تقسيم اين مملكت بِن آزها خواهل بود . جنا بعالى مطلعِد كه حقيقت

 وزير امورخارجه هردودولت دزاينبابمنا كره و بحثندودهو آزها صريمأ اغر اض مطلو بئ خودشان را در بازء ايران بايشان اطلهار داشتنفو بدونشبهه مشير الملك آن اطمينانات را بدولت متبوعهُ خود اطالِع داده است.
 (Iswolsky) مضمون مذاكرات بامثير الملك واظهارات مسيو ايسو لسـكى

 باهم متفقاند، اولاهيحِـك ازاين دودولت درامود ايِر ان مداخله نخو اهن
 آيد . ثانِاً مفاد و مفهومى كه از معاهدهُ دولتين انگڭلي و روس استنباط هیشود ، هر گّز شكستى باستقال و آزادى اير ان وارد نخو اهد آورد. سر ادواز مخالفتــكه بين دولتين انگليِس و روس تا بحال بوده ، هريكى از آندو سعى وركوشش در هنع دوام نموذديـ, یى در ايران مىنمودند و اگک اين
 آن دو دولت دا بمداخله دز اموز داخلى ايران ترغيب مىزمود ، تا از








 بِان اراده انگلِسها را ميكند برحسب ذيل است ــ : هـ هسلك عمومى دولت روس اجنّاب از هر قسم مداخله در امور






 اشكلات و اختالافات آتيه بسته شود با فهدانت و تعهد اين نكته كه بايد هيخِيك از آن دو دولت اراده جلب نغوذ در آن حصص ايران كه متصل بحدود دولت ديگگى أست نكتند . اين معاهده نه مضر بفوائد ايران ونه


 (خُو اسنهاند) إيران را در آيندهاز آن مطالبيكه درازمنهُ سابقه مانع|زترقى

آرزوهاى پولتــيكيشان شده بود نجات دهند .




 ^. الاحات داخله

از بِانات مذ كوره فوق ملاحظه خواهيد فرمود كه افواهاتهاتبكه در اينروزها راجع بخـالات سياسى انگالمس وروس دز ايران شايع ميشود






 دهد و باين قسم هم بخود اير انيان وهم به تمام اهل عالم فايده خواهد رسيد . )

 در آن باب از وزير امور خازجه درمجلس و كلاء عهومى شده بود ، مشخص گر کرديد
 وزير مختار انگگليس مقـمـ طهران بدولت اخطار گرديده است .


حالت پֶريشانى و بی نظهى ايران بهمان قسم جارى بود ـ در ماه نوامبرهمطابع



. با الساس مشروطه نكرده ووفادارى نهايد
 مجلس , اخخرابكند . براى|انجام اين مقصد دو دسنه قشون داشت: بر يگاد معروف قزاق ايرانى كه جمعيتشان از هزاد و دويست تا هزار و هشنصد نفر ، و در تحت
 اين خدمت مأمور و لكن هواجب بغير از خزانه دوهلت ايران بودنه . و جماعت



 تازهءهان اوقات مسنعفىشدهبودند طلبيده و آنبارا جبراً توقيف كرد ورئيسالوزراء الواء
هم جزو آنها بود' .

 هياهو كردند . لكناقدامكافى براى تصرف وقبضه نهودن بهارستان ، يعنى عهارتيكه
 هجلس برحسب معهول منعقدبود ، داوطلبان مسلح ازتمام اصناف ملت ، برايدرفاع

 همبدنهالى سر ادوادد كرى بوده ودوستان بسباد از سباسين انكتلي داشت .

.

مدخلالى مجلس را محافظت نهو دند. باين جهة بلوائيان شاه و قزافهاي ايرايانى جرأت حمله بهجلس (را) نكردند ونتيجد اين شدكه مالح موقتى بروى كاز آمد .








 نسبت بشاه جارى (كرد) و لكن بیدربى هـهان قسم وقايع تازه ، برانغيخنه شده و ويش مى آمد .












مجهود شد ، كه عدهاى از در باريان ارتجاعى خود را كه يكى از آنها امير بهادر جنگ معروف بود و' ملتيان از او بسيار منتقر بودند ، معزول كند ولى مشارالـه بسفارت روس پپاهنده شد .
 تقويت و امداد از مغلوب شدن مججلس نمودند كه نتيجةً آن سه هغته بعد بهباردمان بهارستان بنوسط بريغاءاد قز اق شد .
 مستر مارلينك (Mlr. Marling̣) ، وزيرامورخارجه اير ان را ملاقات نموده ودولت
 شاه ترلك نشود ، روسمداخلهخواهد نمود . وزير مختارروس سبقت گرفته ، تهديدات خود و خوراهشهاى شاه را الطهار نمود . ولى نمايندء انگليس همـراعى دورلت هتبوعئ



 علناً هناقض با وعدههائيست كه در آن عهن آنامه درج شده بود .
 اثررا بخشيد ، كه على الناهر نما يند گان ديّلوماتى در نظر داششند . هجلس همـشـه از مداخله اجانـب خو فناك بود . بعد از آنكـد مجلسيان ، شاه مغنن ، حبلدجوى ، (و) قيم دروغ خوز خود را عملا مجبور كردند ، كه مطابق قانون زند گى كند ، بهالاحظه اظبارات آن دوسفارت ، كه غرص اصليشان بر كر دانِين معاملات ايران بحالت اولمه بود كه از آبهاى كدر






 وآشوب، باتفاق كلنل لِاخف(Colonel. Liakhnfi) كمانداران بريغاد قزا اقت ،

روز بعل جهاعت كنبِرى از مردم ، به تصور اينكد شاه خـيال حهلمٔ ديِغرى بمجلس دازد ، خواستار اعلان خلعش شدند .

 بباغشاه دعوت نمود ، ولى يكىازا آنهافر ار كرد وواقعه را فورآ بهجلس الطلاع داد . اين اقدام باعث هيجان شديدى در پا يتخت شُد.
 تهديدات علنى نموده و تدار كات خود را برخالاف مشروطه طلبان ديده و افواج
 مخابرات بين مجلس و ولايات را قطع و بجانى مشروطه طلبانــكه هسنخدم دولت
 قانون نظامى را:در شهر جارى ( كرد ) ورياست حكومت نظامى را به كلنلياخف روّسى سبرد . بعد از آن قزا اقها را بايك اوليكيماتو ع تهديدآميزى بمجلى فرستادكه اگگر مردم منشر نشو ند هسجد را بمباردمان خواهد نمود وعلاوه ( بر آن ) تيعيد عدهائالمآمديرانجر ائد و نطافان مشروطه خواه 1 ا خواستار (شد) ودر آخر بِستو


دومزوئن مجلس ومردم را فريب داد كه كمبسيو نى مر كب ازملنيبا ودولنبها ، برای













 خيلى خراب شد وآنهائـيكه در آن بودند يا مقتول ويا گر فتار ( شدند ) و يا فرار نمودند . بسيارى از ملتيهاى معروف گر فتار ( شدند ) و ايشان را يا حبس و يا خفه




 إلز اقداهات ومداخالات وى وافعال لياخف كريه بودند، بكلى انیكار وتحاثى نموده

ومتعذر شدكه اقدامات كلنل مز بور بكلى درتحت احكام شاه و (وى) مجرى اوامر او بوده است . دلائل وشهادتهاى بسيار مو جود است كه ثابت ميـكنل كه لِّخف در واقع ، نتشهٔ تخريـي مجلس و اساس مشروطه را ، بر حسب اراده ومِل جماعتى از ارتجاعيون كه دورا دور امهر اطور روس در پطرسبر گی بودند و مسيو دهار تويك وزيرهختار روس در طهران نمونهُ نمايانى از آ درخلال اين حال شورش در ولايات ، خصوهاً در رشت ووكرمان و اصفُان و تبريزشروع (شد) واهالى تبريزخلى شاه را اعالان داد(ند) واز أنجا يك دسته سيصد نفرى سوار بطيران فرستاده شدكه از مشروطه حمايت نهايند .


نمودند .

 شد . سكنة تبريز از آن زمان كه محمد على شاه ، وليعهد وحاكم ايالت آدز بايِّان بود ، اورا بخو بى شناخته و از وى متنقر بودند .










ارويائنها راجع بهاثبات اين امر در ددت است كه در زمان تسلط حكومت مشروطه در آن محل ، نظم كملى فرمانروا بوده (است) .


 را تسخير وقبضه نموده بودند .



 استراباد وبند-عباس وبوشهر را ملتبان در قبضهٔ تصرف خود در آوردند .
















 . امريكائى بود' (pres byterian)

وقتيكهكارتحصيل آذوقه بعسرت ويأس رسيد ، دأى داده شدكه اتباع خار خارجه



 ميخواهند ازشهرخانج شوند، قشون خودرا داخل شا شبر نمايند .


 ومعتبر داد كه اقامت وساخلو بودن آن الفواج در تبريز ، تا وقتيست كه امنيت شا شهر
 درامو ر پلنيكى بكلى اجنّاب خواهد نهود







يشر فن ايشان خيلى به كندى بود ـ زيراكه منتظرورود و توأم ثننافواج بختـارى اصفهان ازنست جنوب بودند .













 واقع است از تهران حر كت نمودند . عساكر ملى عددثان از ششهد نفر هم كمتر

در اين موقع سفارت روس دوباره شروع بهداخله در اين كار نمود و مراسلمألؤ
 ترك وموقوف گرداند .
 مشثمل برهشّهد نفر بودند بطرف طهران روانه (ثدند) و چچندى بعد بِن ايشان و

مليـن رشتوقززوين، ابواب مكاتبه ومر اسله واستخكام زوابطا مفنوح كرديد. دفارتين

 هشتاد مــل سمت جنوب طهران است رسيد .
باوجودتهديداتمكرره سفارتين، سردار اسعد اظهار داشت كه بعضى خواهشها از ثاه دارد و باين بهانه هيشقدمبش هما نطور جارى بود ـ دولت روس در ترسانـدن افواج ملى كوشش بسيار نهوده وبغرد آوردنافواج منهاجمهُ حملهآورىدر باد كو كو به ثروع كرد كه بشمال ايران بفرستد .

 فرمان كلزل لِاخف وسيصد وپنجاه نفر درشمال پاى تخت ( دز سلطنت آ باد يِلاق





 مقتول ودو نفر مجروح گرديدند . درخلال اين منازعأت ، دولت زوس موقع را مغنتم شهرده و متوالياً دستهجات


 (منرجم)


 (اين سفارت) كوشش وتدابير ديِگر براى ترسانـدن ومنحرفساختنسر داران






 شك ، نتـجهٔ خـيالات واقدامات يفر مخان سابقالذكر بود . تمامَآن روز دربازارها و معا برطهران، نائرءٔ جنك مشنعا (بود) ومردم شهر با جوثن وخروثن بسبار ، جنود و احزاب ملى را استقبال ومعاونت نهوده و سيزدهم ثويه (بيست وحهارم جمادى الثانيه) را روز نجات وخالاص خود ازاستبداد ميدانستند. روز ديگ, بر يغاد قزاق درتحت فرماندهى كلنل مشق ككوسط شهراستمحصورشد. كلنلروسى مر اسلهاى بسبهدار كه سردارافواجملى
 بريگاد قزاق هنوز ميدان مشق را از دست نداده بود ، افواج ملى در تهام مام مدت آن انقالابات به نهايت جوانمردى و حز و و مآل انديشى رفتار كردند و پا نزدهم رُويه

 خود درسفارت روس درزر گنده كه حندميل خارج از شهر است متحصن وبدينطريق گويا از سلطنت مأيوس گشته و كناره گیرى اخنيار ندود. ولى قبل از اقدام به آن
 ورودتشاه تا انتّفاء من اقامتش درسفارت ، بير قهاى روس و انگيس (دا) برعمارت


وزيرمخنار روس نصب كرده بودند ـ دراين موقع كلنل لِاخف خودرا بافسر ان ملى تسلمي ورسمأ ملازمت و خدمت دولت جديد ايران ران اقبول و تعهد نمود كد در تحت





سلطنت انتخاب نمود .






بسيارى راجع بشر ايط ذيل واقع شد ــ
اولا : محمدعلىشاه مخلوع ازايران خارج شده وآن مملـكت زا ترا ترك گويد.












دولت روس هعين شده بود رفت .



 هيئت مدير يه ملى شروع بانتخاب اعضاءكابينه زهویه ْ نظم پوليس شهر را به

يفر مخان سيرد .
مطابع و جرائد آزاديكه בر دورء اولئّ مجلس بوخه و بعد از انفصال مجلس توقيفشدهبودند آشكارا شدند . دراكتو بر بعد (بين (مضان وشوال ITYY) انتخابات

 بيشتر ازحد نصاب مقرزه بود .



ووزارت جنغك هعين شد واو بود كه نطق شاه را قرائت نهود . درامتدادآن اوقات عدئ كثيرى عساكِر رهس دزتبريز وقزوين ورشت و نقاط

 داشتند مجلس و كابينه جديد با كثرت حو ادث وموانییکه (بآن) دو حار شده بو بند ، با جر أت تمام هشغول به اعاده مو جبات نظم و انظام پوليس و وصول مالـات شده و

 سنگين دولت ايران باجانب بوده كه اورا احاحاطه كرده بود .
يك [جنتلمن] (مرد محترم شريف) فرانسوى هسيو بيزو (M. Bizol (نام






 وقروض بسيار سنغين باجانب و كسرمأخذيكه در مخار ج دولتى بسرعت تمام تمام ترقى











 |امور亏اير ان راه يافته بود . (شخص) وطنيرست با جرأتى ازطبقات زيرك مردم لازم


 روس بخالاف كاميابى دولت مشروطه ، هزيد بر آن گرديده بود ـ باينجهة دولت مشروطئ جديد ازاول دوچار روا بط فوقالعاده غريبى با بعفىى ازدوول اجنبيه شده بود كهآن تعلقات وروا بط رابدون بِعايتحقوق ملى وسلطنتشان بجبر بآنها قبولانيده . بودند
رعاياى فقير ولايات درتحت حكمرانى هر حكومتى ، مجبور بدتأدئمأماليات

 دولنى كهتقدير آنهارا(برايشان) هسلط كردهبود، مى بودند ـ خود مو مردم نميتوا انستند


 آنها اين بود كه قبل ازآنكها آنها بتو انند تربيت وتهدن كافى كه قابل فهميدن اين مسائل گردد تحصيل نهايند ، مملكت آنها شايد از نقشهٔ هلل سلطنت مستقله محو
 بود كه درظرف اين هيجده ماهه بعد ازخلع شاه هخلموع در آن دورء مسلك جدي دارای اقتدار ومناهب بااثر شده بودند . بهمان اندازء كه ملت اير ان چشم داشت و
 مأمورين و هاحبمنصبان هم مناصب تازه تحصبل نموده ( وآنرا ) وـيـيله ترقى خود


قديمةٔ مهلكنتشان بود .


 شودو احنياج بهحافظت آنان نباشد ، فورأ آ آنا را معاوت دها وهد .





















همحچووانهود كردند كه دازاب ميرزا را خودشان كرفنار ومحبوس خوا اهند نيود .
 بين راه با قشون ايران كه براى گر كتارى اوفرستاده شده بود ملاقى شده وروسها





 سياست سخت خواهواهند شد .

 جزو آنيا بود(ند) مقنول نهودند .









 زيوود ـبت آن اوقات دولت روس علنا كوشش ميكرد كه هند فقره امتياز قيمتى از
„پارلمانايران بهنرخ خارج كردن قشون خودازحبود شمالى ايران تحصيل نمايد.


 تبريز نمونها خوبى از آن مأمودين بود وبو اسططأ آنتريك وسازشهاى خو نين ومخالفت و مخاصمت شديد بادولت مشروطةٔ ايران ، مقرب وممناز كرديده و بمنصب جنر ال



 درخواست نمود ، كه عدهأى از صاحبمنصبان نظامى فوج انگگليسى هند را در در تحت
 گمر گى ايران وصول نمايد . اين اقدام مورث اضطراب وباعت تعرض شديدى در


 آلمان ، در امور سياسى ايران حامل شد اين بود ، كه معاهده پوتسدام بسرعت


 يافت ، موافقت سرى عجيبى بود كه دولت روس را ، دراتخاذ آن سلوك ستخت بدون خوف واحتياطى از مداخله يا تعرض معنًا بهى ازجانب شريك

كه مبنى بروضع سلوك انغليس وروس نسبت بملت ايران بود ، قادر نهود .


 تر كمانيه ( در حدود شمال شرقى ايران ) معللع شده است موافق موادو شر ايط
 ثده است كه قسط آينده وظليفه شاه را مسدود و متطوع نمايد' ، تا تحقـقات لازمه بعمل آيد . آن دو سفارت نهفقط انكار ازتوجه و اعناء بآن خو اهش منصفانه نمودند بلكه وزيرخازجهٔ ايران را ، بواسطهٔ مأمور كردن نو كرهاي سفارت با لباس رسمى كه بر درب خانٔأ او ايسناده ودر هر جا همر اهش باشند تا وقتيكه پول از او وصول شود ، در معرض توهين ذلتآٓمیى در آوردند . اين اقدام مطابق قوانين دیلوما-ى
 همان وزير امور خارجه درخواست ومطالبث نمود كه براى توهينى ككبگماشنئ قو نسل روس در شهر كاشان شده بايد عذرخواهى رسمىنمو ده وترضيةٔ سفارت بعمل آيد ـ آن گاشته روس ايرانى ومرد بسيار بدنامى بود كه دولت اير ان دراستخدامشاعنر اعنران رسخت كرده بود . حسينقليخان بعد از تحمل خفت وتوهين معنرت ، ملفت شد كه غر غ اصلى آندو دولت خلى او از وزارت خارجه بودهاست . پپ هجبور باستعفاء
 مسافرت باروپا براى حفظالصحه خود در حقيقت براى نقشه كشى و مغلوب نمودن دولت مشروطه از ادسا خارج گشت و (اين خروج ) عاقبة الامر بورود او با فوج مسلحى بخاك ايیان در ماه زويه سنه بعد (رجب ITYQ) منجر گرديد . اول فوريه
 هشرولة


 از استنطاق وتحقيق دولت ايران در آن قضيه امتَاع نهوده و قاتلين را تحتا الحفظ
 داد . بعداز آنكه عضد الملك ، نائب السلطنه اول در بيستو دوم سينامبر (هفدهم
 جديد وارد طهران گردید . يكهاه پساز ورود ايشان افواج ساخلوى قزوين روس ، باستناى هشتاد نفر قزاق كهد در هما نجا ماندند ، ازقزوين خارج (شدند) وشهرت نمود كه خارج شدن افواج مز بوره براى رعايت احترام ايشان بوده است . اكنون وقايـ مز بوره منتهى بورود هستشار ان مالِهٔ امريكائى ميثود . امضا ـ دبليو . ام • اس (W. M. S)

## جابـو

## در تصويب دولت ايران انتخخاب وجلب مستشاران ماليه <br> از امريكا و آمدنشان بطهران




 وبى ونظم ودرحالت نكبت قديمه بود ، نتايج عملى تحصيل كتند .

 تلگراف ذيل را بسفير ايران مقبم واشنگْنون مخابره نمود : ــ

 مهادت تامى دارند معرفى نموده و مذاكرات ابندائئه را برای استخدام
 Iotevalli



.
 امينوموثق باشد ، بجهة تجديد تشكيلويـيشر فت ونظم جهع وخري ج ماليد


 مفتش كاردان كه دازاى مفات مميز سابق الذكر باشد لازم ، ولى قيول مشار المهم منوط به تصويب مجلس خواهد بود ـ وزير مخنار أمريكا نا نيز

 مسئول ، پیهيزواجنّاب نمائيّ .
سواد صحيح (مطابق با اصل)
اينتلگر اف را بوزيرمز بور آرائه نموده ودستورالعهلهاى مشار.
 . دهيد
أمره QAYף עحسينقلى"
 خارجه (اداره رسمى) امريكا اين شد كه مصف اين كتاب بهو جب قر ارداد دولت ايران درمدت سه سال بسمت خزانه دارى كل معين گرديد كه تشكِبل وتنفين جمع آم
 كل را دراينامر سنر كُ معاونت نمايند .




قلبى وحسن عقيدءٔ ثابت ، بقوانين ومسالك ما كردهبود' معاونت زموده وبكنم آنچهه
را كه بنوانم .

اول الرى كهبراكیِیشرفت وتسهل اين مقصد كردم ، مطالعه كتاب پروفسور

 برفتن بهآن مملكت جزم نمود .
قبالز آنكهحر كت نمايم ، ازوزارت خارجها



 را كتباً بمن بدهد . جياب رسميكه از طرف دولت بمن داده شد ، در اينجا نقل ميكنم:

بيست و چههارم فوريه
(M. W. Mor_jon Shuster. Union Trust Building Washington (I D. C. C. :

 استفسار ازسمت وعنوان انتخابخ انود بشغل خزانهدارى كل ، سئو النموده بوديد بایاره رسيد. درجواب شمااكلاع داده ميشود كه در دسامبر گذنشثه
 اين ادالْه ، درخصوص معرفىاشخاص ماهروزيرك امريكائى كه در امور ماليه اطلاع تام داشنهباششد معاونت خواست والظهار نمود كه دولت اير ان

تصويب نهوده كه هِجْشفر مستشار امر يكائى را درامور مالِه دخالت داده و شريك گرداند . برحسب الذالارفوق ، اين اداره صورت اسامىاشخامي, أ
 شارزدافر ايران حق دارد در اين امر مستقيمأ با ايشان به بهترين وجهى

 شما را بشغل خزانهدارى كل درتحت وزارت مالِيه انتخاب نمودهاند ازلرفمستر ناكس (M. Knox) رئيساداده. خادم مطبع شما هانتينعك تم ويلسن (.) Flunling tom Wilson ) معاونوزارتخارجه. ازمحل موثق معتنا بهى الطلاع حاهل كردم ، وقتـكه دولت روس ملتفت شد كه مابين و كلاء مجلس شوراى ملى ايران مسئلئ انتخاب و جلب مستشاران مالِه از
 در اين معامله بطهران كرد . اولِن اقداميكه ازطرف مأمورين دولت روس بطـور پیوست اين بود كهچند نفر ازو كلایى متملق بدنام بیشرف پار لمان را اغوا وتحريك نمودندكه شايد بتوانند تصويب قرارداد وانتخاب امريكائيها را نسخ نمايند. وقتيكه دولت روس نتوانست باين سعى خودكامباب وبدين آرزوى خود نائل واكثريت آراء و كالارا از مسلك اوليه انحراف گرداندّا



 هیش نهاد نمودند، تأمل خواهند شده.
چتّدّى بعد وقتى كه دولت ايران باداره دسمى امريكا اظهار نموده وخواهش
T- اشار. r r ب- : ده : آن
 از دولت انگگلِس توضيح خواست كه آيا دولت انگًايس هم در اعتر اضاتيكه سابقأ



 اسنعمال كرده ومانع از پِشرفن آن معامله نشود .



 حر كت نموديم
 (N. Chorles Mc Caskey.)




 آن مرفنظرشد . منر جم)
 كه ازطرف دولت اير ان در امور ماليد بهن داده شده ، خدمت آن دولت ;1 بسمت خزانداري كل بنمايم . ودوسنان من مستر مكاسكى بد شغل مميزى مالِيات ايالات

ومستر هيلز بعنوان محاسبى كلومستر ديكى, بخدمت مفتشىعايدات مقرروتاانقضاء


 هم بود . اشخاصيكه بمشاغل مذ كوره مأمور ومعين شده بودند ، هريك در در اينگا ونو نه



مهارت تامى داشتُد .
ماازراه پإزيسوو ينه عبو نهو











 1- نكرانى : مراقبت : زير نظر داشتن - ظاهرأ مترجم لنت نابجائى درترجمه بكار Amir/An ont onalli



باهمر اهاندرحهار كالسكهنشستهوازرشتحر كتنهوديمز امبا بهایوزينخودمانزا هم

 مه (دوازدهم جمادىالاولى IMYQ) ساعت دو بعد از ظهر بعد از تحمل مشتقنهائيكه تقريبأ بر روىهمرفنه دلچسب بودند، به [اسناسيون [آلخرى كه نرسيده بطهر انست، رسيديم . در آنجا احهال واثقال وصندوقها را ديديمكه منتظر ما بودند و بواسطئ باد وباران، گرد وغبار و حر كت عنيف سه نبانه روزء گاريهاى بیفنر ، اسبا بها درحالت



 وزيرمختار امريكا , ا با فامليش وجهعى از كشيشان امريكائى و جماعتى از ايرانيان كه منظر ما بودند، ملاقات (كرديم) ودر كالسكانى شهزى سوارشده ، فوزاً بطرف
 جاى بسيار بازوح وخوث منظر وشيـه به ابنيه سلطنتى بود . اين بأغ وعمارت سابقأ
 او موسوم گرديده (است) و مشاراليه باممينالسلطان ملقـب بود كه در سی ويـكم اوت IQ०V
 سفراءٍ واروپائِها در آن سكو نت دار ند، واكنون ملك يك نغر تاجرزردشتى كهبسيار
 وباغ مز بوحرا بتصرف دولت داده بودكه تا وقتيكه ما در طهران بانشبم محل اقاهت
.








 و باران سفر كرده و گاهى از شدت سردى هوان كو انوه البرز منألم، و ببضى اواوقات از
 راه ناراحتوخوردنيهاى مامهم منخصر بود بحيزيزهائيكه حملو




 طرز ويكر نعك، هريك بر سر شغل خود منظم ايستاده ومنتظر ورودما با بودند. ازآن آن







ديرى ازشبَآنسلسلهُ ملاقاتجارى (بود) وهيع تخفيفى در آنمالواتبا مشاهده نشده و بيشنر اوقات ما، یر گفت وشنود با عشر ملغقات كثن كان مصروف بود. ولى بواسطئ
 بها گفتند كه ايشان مردمان معزز محترمى ميباشند و اگگ موقع و وقت بآنها داده نشود كه رامهاى و نهج بايد اقدام كرد كه تجديل تشكِلِ و استحكام امور دولت حاصل شوده ايشان
 درانز لى با شخص ايِ انى مكرم محترمى (بنام) هرمزخان ، مال(قات كرديم. هشارالِهرا دولت ايران براى استقبال وراهنمائى و خبر دادن از ورود ما معين كرده بود. هرمز خان كارت ويزيدت خودراكه در آن تربيت وتعليم بِافته امر يك نوشته بود، بما داد، انگليسى هم حرف ميزد و بسيار ساعى بوحكه وطنش، ايران ، دردل ما اثر
 ازخستگى وكسالنى كه ازآنراه عارضميشد خالاص (ميكرد) واكُر بواسطةٔمسافرت
 مينهود، كوه بعيديرا نشان داده ، و تو جه مارا به قدرت و محسنات طبيعى و صنايع

 مواقع احتباج و لزوم بخواص نوشبدنيها داشت ، و فراموث نمىنمود يادآورى بهر اهان (را) درموقعيكه بخاطرمى آورد كه ازجامبا بق مدتى گُنشته است وهمواره
 كه بطهر ان رسيديم، هرمزخان خـيالميـكرد، كه نيـجهُ خدمات شخصى كه بمانموده










 حرفميزدند. بعضىاز آ نها تاحند هفته برسر كارخوديودند وهموواره دروقتضرورت و

 كار آمد و كاردان جلوه دهند .
 شانزدهم مه (ثانزدهم جمادىالاولى IMYQ) بهمراهى مستررسل وزير مختار ، براى
 معمول) چای صرف شد. وقتـتكه درخـابانهاى شهر ، سواره ودرابنيه وعمار اتسلطنتى


 عصر همانروز درادارء تشريفات، خدمت والاحضرت ناصر الملك زائبالسلطندرسيده وبايشان رسماً معرفى شديم. من والاحضرت را، ثخص بسيارخليمَ، مهر بانْ باهوث وذكاوتى يافتم (ايشان) اقتدار كلى در زبان انگليسى داشنّد . ناصر الملك يكا يكى از تربت يافنگان و تحصيل كردهاى [ا كسفرد] وهم كالاى با سرادواردتر ى وزير تا olotevalli

 a. يشر فتكارخودتان بامن مذاكره ومشورت بنمائيد









 كوتاهى نتموده وهميثه برایى حمايت مأمور ين ماليه امر يكائى مستعل ودر مساعدت







 ،



ارباب كيخس, $2, ~$

ايالت ايران املاك معنبر و داراى صدها دهات بود ـ سبهدار مردى بلندبالا و قددى



 ميگشت . آن شخص يكى از سرداران معروف ايران بود كه نه با;گليسى ميتوانست

 محترم، يعنى سههدار اعظمرا باين احتِاط معرفى مينمايم براي اين است كه حندي



 بوديم، بايشان ارائه نمودم . سیس در حمايت متفقةٔ مسلسلئ روز نامجات ، حهـ روز تامه هائيكه در خود طهران و چه در ساير ولايات، طبع و توزيـ مىشد(ند)

 ادنى مأمور دولتى ، همواره در اين خوف و بيم بودند كه مبادا روز نامجات باففال الم




 جر ائدر| اجارى مى نمودند . روز نامهائى كه در آنزمان درطهران مان معتبر ومحل اعتنا

بود ، يكى روز نامهّ Dاستقالاله بوح ، كه زبان و حامى پارتى اعتدالى مجلس بود و

 خالص ومفيل بهأمورينِ مالِه از روز ورودشان نمود
 مارا بادارهجات موقتى كه دردربار برای ما مرتب نموده بودند راهنمائى كرد ـ در
 و سيغارت صرف شل ، هريكى از ماحبمنصبان خواهث داشتند كه تا ملت مديدى با ما سلسلهُ ملاقات دوستا;هُ جارى داشته باشند . بدين غرض كه تشكيل و نظم اداره :ا بعقيدُٔ خود باحسن وجوه برایى ما شرح (دهند) وهم الهاراطاللع ومعر فتن نموده
 دولت درمهيا نمودنگپ براى خود و ساير هستخدمين ادارات مستأصل شده است . ممنازالدور (له وزير مالـيه بعناءون ممـكه ، بما معاونت نمود و تا در جهاى درشروع بكارمستقل شده بوديم، كه


 دوالتى بهآناندازه كه ايشان متوقع ولايقشأننوزيرى ميدا نستند، الختباووبى پروائى
. نداشت
اگكرچه اين تديل كابِنه كه درابتداءٍ شروع بكار واقع شد ، قدرى خهالات

 بود. مشاراليه فرانسوى نز اد وتبعةُ انگليس (بوخ) ولى عادات وجنبئ فر انسويت ير اوغالِ (!ود) و مدت مديسى در ايران اقامت داثته و در ادارهٔ مالِه بشغل مميزى

مشغول بود . وقتيكه همةٔ اعضاءً اداره رفتثن ، مسيو لكفر نشسته وبمن نگاه كرد و گفت همسنرشوسر !! خيلى خوشوقت شدمكه شما بايران أهديى ، زير اكه من وشما


خـالات اطمينان بخشمشارالِه الطهار تشكر نمودم . مسترهيلز (كه) بواسطةُ ناخوشىسخت دختر كو حـكش درقسطنطنيه ازماعقب


 حالت تأسف گذارده و بجانبَآمريكا رهسار گشت . هنگام ورود بِارك اتابك يابِست نفر نو كران ايرانى زر نغك كاردان را ديديم ، كه شخص ايرانى محترميكه
 شخصى خودرا منظم بكنيم • بعد از دوروز كـ امور خانه را مرتب نموديم، نو كرهاى مز بور را برای انجام امورمعين كرديم ، زيراكه ايشان باسفارشنامهاء معنبر نزدما

 واشاعهٔ مذهـ بهائيت آمدهاند' . آخر كار وزيرمالِه درانعطاف توجه ها بهآن مسثّله


 ملتفت نشده بودم ، كه بايد نو كرهاى شخصى خودرا امتحان عقيده و مذهب بكنيم، خصوهاً كه اين حر كت برخلاف اصول و مسلك مستخدهين كشودى (ار باب قلم)
 A Ali
 .

دولت وملت ايران درعقائد مذهبى ، ونوكران ، ور نگك دستمال گردن ما تصرف و
 نكرده ، بهتر است كد فكر بكنده . اين آخر دفعه بود كه رسمأ در آن باب مناكره شد ، ولىاين قضنه بوانسطء سعايت اشخاصيكه درصدد اخلال كارهاى ما بودند ، روز
 ماراكششي(ند) ولى حون اعتنائى بهآن عو الم زهنموده وبكارخود مشغول بوديم ، عوام بزودى آن قصهرا فر اموش كردند . درخلالآ آنحال ازمُشأآن (آنتريكها) (و) سازشهائِكه درتخريب امورماشده


 " مسترشوستر !! اين موقع بواسطةٔآنتريكها خـيلى دقيق و خطر نالك استه ها هاير ان سرزهين آنتر دك وپلـك (تهمت) استه من براى حفظ شئو نات خود مجبورشدم ، كه

 خواهند شده.اولين آنتركك وسازشيكه احساسنمودم ، ساخته وپر داخته مسيومر نارد بود كه اول مستخدم بلثِيكى گمرك و بعد رئيس كل گمر كات (Nl.Mornard) اير ان كردي山 . اينشخص یرادازء گمر كى وطنخود بخدهت بسيار پستىمأمور بوده وسيس معاون هموطن بدنام خود مسيو نوز شده وبايران آمد. مظفر الدين شاه مسيو نوزرا بر ای احداث و تشكِل ادارء گمرك ايران انتخاب و جلب نموده بود ، ولى

 اين بود ،كه مظفر الدين شاه را مجبور نمودند كه دهم فوريهٔ $190 V$ (بيست و ششم د

منفصل كند '. در بارء مشارالبه مبگويند كد اكنون دز بلز يك ازامالكاك و قصوريكه


 داده ودوفقره استقرام ازدولت روس كه اكنون براى دولت ايران مورث اشكال و زحمت فوقالعاده گرديده بسعىايشان انجام گرفت . مسيومر ناردمعاون مخصوصمسيو نوز ودر تحتحمهايتاو وبود. وتتـيكه مجلسيان
 مسـو نوز بود سر بلند ثد .
 در تمام گمر كخانههاى ايران مستخدم بودند . شنيده شد كه مسيومر نارد بكمك و و



 كه حتىالامكان اثرات مأموريت امر يكائبهِ را غيرمتنا به وبى نيتجه كتّد . زمان كمى از ورود مابطهران ‘ مر اسله ومعاملةٔ استقراض يكّميليونودوديست
 است ، انجاميافت و دوهفته قبل از ورود ما شروط متفق عليه قرارداد قر قرفه مز بوره













 واختبار اجانب" تماثا كند . وقتى از اين تفصيل مطلع شدمك كـ آن مسوده بمجلس




 ازوظايف خزانددار كل است ، بايد موقوف ومو كول بامهاء او اوباثد .




 خيلى همل الطهار مسرت وخوشوقتى كردند .
 جا ذكر نمايمكه حـگو نه مشرق زمينيان بمعاعلات جز ئى اعميت ميدهند . از بدو




 نموده بود. جو ان مز بوز گفت كه هحضرت سردار اسعد درا نتظارما(قات شما ميباشند،
 در منزل خود كه در پارك اتابك واقع است بوده . و از ملاقات ايشان خوشوقت و محظوظ خو اهم شد . روز بعا رقعهاى بمندسبد كه سرداراسعد درخانه خود كه واقتع در كو چئه بختياريهاست ، ساءت شث عصر هما نروز انتظار ملاقات مرا دارد ـ روز بعد
 وداز اینُوكت وافتداراسته منظر گذارده واز نر فتن خودايشانر ا هلمول گردانـبدهام؟ من گفنم درممل/كت ما اينامور جزئِه , ا اهميت نداده وجزو رسوم اخلاقى وقوانين مهماننوازی ندا نسنه و بر فرائض خود ترجيـح وْ برترى نمـدهند ـ ازسبقت زومبادرت آن حضرت احل دن اين ملاقات بسيا, مسرور و محظوظ خواهم شد . عصرهمانروز
 بازديد بخانها ايشان رففم (و) بعد معلوم شدكه غرض سردار اسعع ازدعوت من بخانهُ


 كرده بودم ' بیشبهه دهـها 1- تهتْبك : هتاك : از بينبردن .

يك هفته سِاز ورود ما يكى ازمالاقاتِان إيرانى فرصنى يافته و بانهايت آيت ادب












 بزر گى شده (بود) كه نهتنها دوائرارتبالطى ديِيلوماسى ارويائيها را غانرق كرده (بود) بلكه صاحبمنبان أيرانى/اهم فرا گرفنه بود .
















 (ماثين خط نويسى) نوشته (طبع كرده) و رأى خود روا ظا ظاهر نموده بود كه هر هر كس بجاى مشار اليه منصوب شود ، بايد هيه قسم قوا نين در تر تجديد و و تشا تشكيل امور ماليه اختـار كند . مسيوى موصوف در مدت اقاهت درطهر ان هتحت و استقامت جسمانبـر

 آخرالامروالاحضرت نايبا السلطنه درموقعى بين گفتگوير يرسيدند كه هـ آيابراى




 محتشمالسلطنه لقب داشت קرحضور اعضاءكابينه باكمال متا تانت ومعقو ليت إينهحبت






 هضصب و مأمور دولت ايران نيسنم ؟ اڭكر هستم آيـا نبايد برسوم و قوا نين معهوله عمل نهايم ؟ه
بعل قدرى دز آنباب بحث ومذا كره شد ، تا اعضاء كابينه راضى شده ، تصديق


 اجنبىاينطور باخلوص(و) صداوت خودرا ازاعضاءٍ دولت ما دانسنه ، نهمثل سايرين كه فقط بهملاحظهُ منافع شخصىمر اعات ايننكات را فر اموتٌ مى نمايند . اكنون كه آن مذا كراترا بخاطرمى آورمبيشنرمحظوظ وخوشوقت مِيغردمر.
 براى اجر اء بهمجلس دارم ، هواخواهان و كسانى (راكه) درتحت حها يت وعاطفت دولت روسبودند علانيـأ وصر احتأ تهديد كردند كه قانون مر ا ، كشته ( يعنى بوا اسطةٔ
 ولىزود ملتفت شده ودانسند كه غالمبو كلاء درظرف سههمتأ معاثرت بامال، بدرجهايى مساعدت دزییشنهادها و اعتماد باظهارات ما زهودماند كه باعث مزيد حیرت و تعجب ديلوماتها كرديد. مشاهدهٔ آن حالت براى ديبلوماتهاى مز بوره منظرئ بسيارهو لناك (g) وحشتانگیِى بود كه يكتفراجنبى كه بالنسبه بايشان اجنبـت تامه دارد، بيون


 (دعوثشثام) بود كث ميّل باران برسرما باريده و بازديدها بود كه متواليأ بعمل آمده
 ديِلوماسى مشرقيه قابل و لايق بوده(ام) و نتيجه اين ميشد كه قانون انون من از مجلس
 درخلالاينحال وبازيحهاي فوق ، ايرانيها بكلى بيكارومعطلنمانمانذه وازخخواب

 اجانب را منابعت نكرده و فرامين آنان را الطاعت نمى كند . بيائيد تا معاو نتش

در مشرق زمين افواهات و اراجيف كفشهاى هفت فرسخى دارد (يعنى اخبار



. شروع بكارخود حاضر شديم











呺

ديِلوماسى سادء خودشانرا جلوراه مقصود من افكندند كه اگرمغلوبآن آ نتريكها

 شده بود تحاشى و امتاع نميورزيديم ، جرم و الزام بزر گى (را) براى خود ثابت مينموديم • يعنى بواسطةٔ آن تحاشى نسبت قصورى در ذكاوت و مأل انديشى ما راه عكى
اگرمطالعه كتند گان به پیش آمدهالى مز بوره بختدند اجازه خو اهند داشت، زيراكه خندءٔ ايشان مر بوط به مصق نبوده وتأثيرى دراو نمووده ، بلكه خودمصفق



 بود كه انكار كرده بودند از اينكه آلت اجرای مقاهد پولتبكى دیِّوماتهای اجانب بشو ند .
 خيلى باروح وخوث منظر بود مجلس دعوت [گاردن پارتى داد . معلوم ومعين بود كه يكى از از مقاصد آن مجلس و مهمانى تلاقى و تصادف (يعنى
 كه وقت عصرى كه هوا هم قدرى گرم بود با زن خود سواءه حچگو نه از خيابانهای گردآلود بطرف پارك سههدار حر كت نموديم . در بين راه محاذى درسفارتانگليس

 بود كه سرجارجبار كلى(Sir George Barclay ) را ديدم ـ وقتيكه باغ غسيديم




درنوازث بود .













 ما همانجا ايسناده و باكمال تعجب و حيرت به نمونه و طرز كل(ههاى دراز



 .



عزيزالوجود مىباشد' . حون حمل و نقل آن كاهها از بالایى كوه البرزكار مشكلى
 يعنى ازمأمورين سلف برسبيلارث يا ياد گار براى اخلافششان باقى مانده بود. معلوم
 كله كه مرض معروفيست مبنالا بودند حال ايستاده ووقت خودرا صرف نموذيم ، ولى بزودى آنحالت مانند يخ شروع به








 سرجارج گفتاعزيزممسيو [تريثررجنرالـ (M. Poklewski Kozi••)
 سرجارج گفت هشايد از همينجا بگذرد ، منشها را به او معرفى هـى خواهم كرد ه بعد




 مترجم كتايه ازاينكه كلفثان بر نخوت وبر باد بوده .

از جلوما گذشت ، وقتـكه نزديك سرجارج رسيد سرجارج بازوى خود را بازوى


 حامل گشت ، ديگردرتمام مدتى كه در طهر انبودم ، بشرف ومسرت ملاقات ايشان نائل نشدم . سرجارج بار كلى و مسيو پاحمليوسكى دا در آن وقت و در هرموقع ملاقات



بايد مردم در اكثر اوقات بين حالت شخصى و ديِلوماسى امتياز داده و فرق


 بىاعتدالى بز

 انجام داده شود وصاحبمنصبان ومأٔمور يني هم كه در مر كز دولت منبوعه خود بوده وزمام حل وعقد روابط (با) اجانب دردستشان ميباشد ، بحالت المانتگِيىى كه ازاثر
 يـكى از اولين مسائل مالِهـ كه رأى مرا در آن پرسِيند ، اين بودكه ادارء ندكر اكه يكسالاست تشكـلشده ، بايد جارى وبرقرار داشت يااينكه بايد نسخ و منقرض كرد "؟ ملت هم خيلىششاكى وناراضى بودند . بعدازتنتيش وتحقيق معلو م شد


كه عايدات و قيهت ششصد [يـو ند] انگّليسى (كه معادل يكخغروار ايران است ) نمكى كه ازمعادن مملكتى استخراج ميشد ، شصت وحهارقران كه معادل بإينجدالر
 بداخله ايران حمل و وارد مىشد يك يازدهم دالر (قريب به نهصد دينار ايران)بوده.
 دردهات وقراء وسطايران سكو زت داشتن طرف ظلم وبى انصافى بسيارواقعميشدند. عاوه براين درمدت يكسال ازقانون زرخيزو گُنج بادآور مز بور ، مبلغ جزئى يعنى قريب چهل و دوهزار تومان كه تقريبأ معادل با سیى وهفت هز ار ار دالر ميباشد ، عايد


 فوراً رأى بهنسخقانون مز بور دادم ، زير اكه صلاح حو بهبودى ملت در آن متصود نبود ومجلسهم رأى مرا تصويب نيود.

 بجزاجزاء و مأمورين آن إداره كه از هيشرفتقان نون مز بور فر به شده بودند منتفع نمىشد .
( حون اين بنده يكى از مأمورين ایاره مزبوره بو:ه و از اول
انحصار تآٓخر انقر ان درشعبة قصبه گروس بسمت تفقتيش مستخدم بودم ، لازم دا نسنم كه مجدلى از الطلاعات خودرا بعرض قارئينمحترم برسانم ، تا تا

 والى





 وضع مواجب اجزاء و مخارج مسافرت وبناي عمارت و خريد يدن ملزوها الاسى ومخارج فوقالعادئ عملجات استخرانج وغير ه ، بين بإنزده الى بيست










 سالارالدوله ، بدون هـيج خوف و اجبار ، بمشاراليه گرويده و علنا بنائى

 فوقالعادمالى كه در آن سال يعنى درابتداي انحصار به توام
 واثزام مأمورين باطراف وبناى ابنيه وعمارات لازمه درهر معنن و محل ، ،

ومخارج اثاثيه وغيره كه در سنوات بعد نميبود ـ عاووه براينجا انقران و نسخ ادارء: نمك ا اهالى كالى كروس و اكراد (از) آثار مشروطيت ندانسنه ، بلكه نتيجٔ منابعت سارلاالدوله تصور ميكردند كه رعايا از دادن انـ مالـا جديد معادن نهك نقاط متصرفئ خود معافكرده بود و(آنها الظهازهسرت





 اكر اداره مز بوره تاكنون جارى وبتديج رفع موانع ڤاشاشكالات رانموده
 سالانهٔ اين اوقات بالغ برحندين كرور تومان مىشد . مترجم)

## باب هوم





الز روز اول كه ماوارد طهر ان شديم ، همواره ما را متنبه نمودند كه هيچچو قت
 ديگىهم كه بطر ان آمده وساعى بودند كه الصاحات عملى كنتد، از همان اولمججبور شدند كه يا ايران را ترك و بروو گفته ويا بطرفدارى و حمايت هكسانديگر كه برضد اهالاحات بودند برونده وبرایى ماهم همينرا انسبِ ميدا نستندكه با آناعيان
 ماحب منصبان واعضاءٍ دولتى ومغسد ايرانى بودند ، يعنى بقـية| لسيف و اخلاف دورf استبداد كه برضد پیشفت مشروطه بوده و در زمانْ حكومت سابقه اسنبداديه مصدر خدمات بزر گی وصاحب تمول واقتدار گشته وبه تربيت و تحصيل اروپائى هم آراسنه
 سالاهتى وسهولت پیشرفت امورشان دراين ميباشد كهآلتكار و هو اخواه دولت روس شده ودرتحت حمايت دولت منكوره و آثار و نفوذ قويهاث اغراض شخ شخصى خود را

مجرا نهايند. (آنها) اينشقرا انسب واولى هيدا نستند (وباين جهت) ازحمايت ابناء



راهآن) كوشش مينمودند، (امتناع ميكردند) .
اين مسئله از اول مطرح مزالح وتهسخخردوائر ديِلماسى طهران شده بود كان

 ديده هرقسم سعى بليغى كه در تصفيه واصلاح امور مالِيه ايران بعمل می آهل بيشتر اسباب مضخجكه ميشد .




 ترين وكيل مشروطهخواهان تبريز بود. مشاراليه بمالاقاتعن آمله و تامدتى دزباب




 . مىنمايد
ايشان از بسيارى از امور ايران، ازآنتريكهاى اجانب گرفته ، تا ضررهای





ايرانبود، و!واسطؤ قانون وشهرت ايشان، Tثانروعلائممليت وقوميتشان ثابتمىشود.
 خود جلب زمائيد ، گويا نصفكار شما، انجام گرفته باشه . واكر بر به تحصيلرنايت ومعاونت آنان موفق نيامديد ، بهن است كه از نتائج مساعى خودتان ، دست ثسته و ازاقداماتيكه براي تحصِل وتكميل نايج ميكنيد ، صرف نظر نهائيل ه ه . بسيارى نگذشت كه ديديم ، حقدر بيانات ايشان درستو صحيح بود ـ غفلت عمدى (تجاهل) ازاثرات و نتائج آن دستورالعملها ، مانتد سنگى جلو راه مستشاران
 هريكىازمستخدميناجنبئايران كهمر اعاتنكات ودستورالعملهاي فوقزا (نميكرد) ' وياغفلت مینمود، اقداماتش بكلى بيحاصل، وباعث سلب اعتباد مردم از او مىشد).



 استوار ميگرديد، اين گو نه حالات و سر نوشت مستشاران در آتيه دردفتريكه راجع
 يا احزاب ملى نسبت با يشان خاتمه مىيافت. =ر آن زمان دوائر ديِلوماسى طهران عبارت بود ، از وزير مختارهانى روس و


 الفلبآن هوظظفين بمناصب و القاب عاليه ، محتر و و سرفراز بودند ـ در ايران كمتر .



 بشمار بِاورند .
(غرض من از اين) تصنيف بيان جغر افيائى اير اننيستو (در كتاب) از وضـع
 اگك ذكراين يك فقره را ترك نمايم، بسيارظلم خواهد بود، بدون اينكه (بخواهم از نويسند گان مختلفى كه ) از هيئت اروپائيهاى طهر ان تمجيد مِيكردند ، ووجود








 بوده وضهناً دولتشاشنشاهى ايرانرا ابطرف نكبت وافلانى ، (سوق ميدادند) بانضمام (ايذكه دولت را بايك حر كت مخفيانه و) مجتالانه ، بطرف مقاهد واغر ان شخصى و پلتيكى خودثان ( نيز ) حر كت و تكان محكمى ميدادند . ورود اين يك مشت امريكائيهاى بدبخت بسرزمين ايران ، نها ايش"

خود AmíAli Motevalli

باكمال امنيت و راحتى مشغول تماشا بودند . باين ملاحظه كه بسيار غرابت داشت
 وتكاليف خود مشغول باشنل . آخر كار از ترس اينكه مبادا لنت ونزاكت آن متظر آنظره
 كه محل حقوق ومواجبآ نها ازمالِاتى بود كه از را رعاياى ايالات اخنوجمهع ميشد.


تفحص وتجسس واطلاع كامل، از وضع' ماليه ايران بر آمديم .

 داوطلببدست آوردنآ نها نشده (بود) وخودشان هم بطيب خاطر بطوريقين نميدادند.
 داشته و بشود جيزى از آنها فهيـي، نبود ـ بـجز ميز وصندليها كه بزبان فصيح مانند
 آقايانى كه دراداره مالمئ فرضى وتقديرى وطنشان مشغول رياست بودند .



 ماحبمنصبان و آقايان ايرانى بودند ، كه هريك برديگرى پیشی وسبقت جسته و بيشتر اوقات يیدريىتغير وتبديل مىيافتند. دربيانومهات وتوصيف ادعاىاطلاعشان















 داده باثد (تا) بموجب آن مثلا دولت بنواند بفهد كه از عايدات مختلفهم مملكنى








rr r r r r r لباتظالخؤهده داشتكه درخدماتكثورى واداده فلمى داخل شود. مترجم

مدت دوسال با انواع حو ادث واشكالات ما نعه ، سعى زيادى' كرد كه جیزى تحّصيل
 اطاعاعات آن شخص محترم، از منبع وسر جشمههاي موهو م وفرضى عايدات ومخار
 ومحاسبات دولتى مستفاد ميغشت بيشتر نبود اما مفيدتر بود ـ از از آنروز كه مشاراليه





 (واين پول را) درعوض اينكه برای پيشرفت مقاهد ادارئ جنَّك ! مثل هيئتدائرؤ







 ملبوّى وساير لوازم قشونى تصويب نموده بود بسر ما مىريختند كه بايد خزا انهدار وجهآن رفّه: Y隹

دولت ايران بايالات و ولايات حیند مقسم است كه هريك از آنها دارالحكومه
داردكه مر كز وحا كمنشين آن ايالت يا ولايت محسوب ميشود ـ معتبرترين آنهاذيلا
درج ميشود : -

 ميباشد . ايالات جنوبى : اصفهان كه پإيتخت آن شهر اصغهان ، فارس كه حا كمنشين آن شيراز است ميباشد . درهريك از ايالات وشهرهاى بزر كـ كه مر كز امور دولتى


 مالِات ، وحقوق شخصى



 وزارتخانه هاى مختلفه ، مثل وزارت جنگّ ، وزارت عدلِيه ، وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت علوم،حاضر(باشند) ومعاملات نقدى دراين گو نه موارد بكلى متقور










 بود . هيج شخصعاقل زير كى ، هيتچوفت نمىتوا نست حساب آنهارا كلرا معين (نمايد) واعتبار سلب شده و ازدست رفتهٔ دولت را تتحصيل كند . يسى آن

 دست قدرت شافى طبيعت وقادرهطلق( كسى) نمىتو انست آن را حل نمايد .

 اين قانون جديد ، التفات فرموده تمام محاسبات نقدى بانك ران كا كه منعلق بخزانه عموميست، بمنتفو يضبفرمايند ، زير اكه من خز انهدار كل ميباشم . حضرت معزي





 طرف حساب باخود بدانده . مناز آن حضرت تشكر نموده و به ميهنت و مباركى ،






فـأى فيود مباه آفاى تبريزى فاتل اتابك



 ضر ابخانهٔ دولتى بودكه در جند ميل خارج از شهرو اقنع (بود) و در آنجا قرانها



 بود ومنازحهن وقت قبل مسيودكىى فرستاده بودم كهآن كارخانه (زرخيز) را معاينه وبازديد نموده و برانى نظم و تر تر تيبش مهيا و آماده شود ـ وازينجهت بهر حال در اداره ومحلى كه براء براى ما معبن شده بود،
 توجه نموده وسعىميكردم كه يقين كم كه ه تمام عايدات و مخارج دولتى أيران در تحت نظالت ما در آيده .


 با نكها اطلاع داديم كه هرميزان محاسبه و [كريديت] (اعتبارحساب) مالئكه كه باسم
 نقلوتبديلنمايند كه حسبالمقرر ، محاسبات درتحت نظموترتيب در آين . يك يكنيجه

垪












 ايران ، مجلس اختبارات تامه و اقتدار كلى قاني

 آراء اهمالى ايران ايشان را النتخاب ناب نووده بود .
 زغبت ، يا اغراض مخصوصه (بسـار) درمعاملات اير انذاششتن . قارئنـبنخاطرخواهند






خاطر، شاهنشاهى واستقلال دولت ايران را اعلان و تسلمي نموده بودند . به موجب
 بطيب خاطرمسلم و ممضى شده بود.
 مختلفةٔ اير ان قرمداده وتمام آن قرون 1 ابتوسط بانك استقر اضى ايران كه شعبهُ بانك دولتى
 ازيول هند بهآ نها داده بود ـ آخرهمه قرضه 1911 بود كه ازبانك شامششاهى كرفته (بودند) و قدرى قبل از ورود ما بطهران ، قا نونأ قرضه مز بوره را ، ممضى و معنبر
 شد . عالوه براينها هم مقدار معتابه و غير معينى دعاوى اجانب از دولت ايران بود كه بيشتر آن ادا نشده و جمـع كل آنها ، معادل حندين ميليون [دالر مى شه .
 جمادىالثانيه (IMYQ) كه مسئوليت نظم امور مالِهـ بمن تفويض شد .


## بابـ سو

در بيان مسلك وطر يقه عامالنفعى كه بر ای نظم واصلاحات ماليه اتخاذ

 غرض احـلى و مقصود حقيقى معاهله Iq•Y انتعليس و روس ا

واضح است اشخاصـكِه برای اصلاح امور ماليه معين شده بودند ماداميكه از


 مالِه بودند) واقعميشدند بازهم [دسيِلِين


 خصائلشان ، لِاقت و اهلمت (آن) را داشتندكه تقلبات و اغتشاشاتى راكه در امور مالبه ايران ، چهه در مر كز و چهه در سايِر ولايات راه يافته ، قلع وقمع و اصلاح

شده بودند . درصور تيكه آنها هيت توقع امدادى ويا اميدوار بهمشودتى ، ازهمج يك از صاحب منصبان ايرانى كه هيددريى بهمناصب و مشاغل ماليه ايران ميان معين و منصوب

 الزتحت اطاعت ونون اعهاءكابينه ايران خارج جو آزاد نمايند .




 منحصر نبود بهوجوهى كه بتوسط مباشرين و مأمورين وزارت ماليه و و شعبآن آن جمع


 از كسى ، هرمبلنى كه مى خواستند وهرمقدارى كه مينوا انستند ، كرف فته و به مصارف
 يااينكه تناسبى درمخارج قرارداده و آن افراناطات را محدود نمايد ، باينجهت براي
 كدام محل آمده و بكدام محل مرف ميشود ، و ا گرصبرميكرديم تا امور امو اداره را

 ارتجاعِون و كسانيكه مخالف ايناصالاحات بود(ند) هنوز بحلى نازلك نشدهبود كه
 تجديدهّ بكار برده شده ، بكلى عاطل و معوق بماند . با موانع و اشكالاتبكه در تصفيه

واصلاحات امورمالبه بود ، واغتشاشات داخلى كه تاحند روزقبل از تصوِّبِ و اجراء




 مأمور بودند ادا شد ، درصور تيكه اين اولين دفعهُ بود كه حقوق حِند سالله بايشان

 دخل وخرج الارات دولنى ، نِّداخل دفاترادارءٔ مر كزى خزانه گرديد . فهميدن اينمسئله خـلى مشكلى است كه قانون مزبوره واجرای آن چپه اثرى داشت كه دوائراجنبيه را بضديت وعناد (باما) وارد نمود. (آنها تصور نميكردهاند') كهآن قانون چه فوائد و نتايج بى اندازهاى خواهي


 دراين صورت وبا اينكه قانون مز بوره درچپند جلسه مجلسمطرح مذا كره وتصويب
 وآغاز به مخالفت و ضديت راگذارد ـ وزير مخخار دوس الظهار نمود كه مستخدمين بلثيكى گمرك هيعِ گاه نبايد در تحت محكوميت يا نظارت خزانهودار امريكائى درآيند ، بايندزجه هم اكتفاوقناعت نتموده ، ودولت ايرانرا تهديد وتخويف كرد،

(را) در آن حكود تعين خواهد نمود . تا دوههته بعل از اين تهديد ، سفارتخانههاى

 جوئيها ، بكلهات وعبارات خشنحقارت آميزوبرخلافى قوا انين ديملوماسى نوشته شده
 از حقوق آزادى و استقالال خود صرف نظر نمايد ـ وزير مخناران انگلِس و هلند و امر يكا وسفارت كبرایعئمانى ازآن حملات ومداخلات مبر ابوده ، بىطلفـيوسكوت اختيار نهوده بودند .
دربناينحملات، كنت كوات (Count Quadt) كه در آنزمان وزيرمختار
 نوشت ، وباين بهانه و مستمسك اظهار مخالفت نمود ، كه بروات حقوق اتباع آلـا














وهوكار ديِّوماتى خويش يعنى وزيرمختار آلمان ، عقب نمانده باثن ، ، درمر اسلسألخود كه بدولت ايران نوشته بود ، (ازمن) بكلمات ذيل اثاره كرده بود بود شـ شخص موسوم بخزانهداره .

شهرت يافت مسبومر نارد كه مستخدم و مواجبخور دولت ايران و در تحت













 قانون مرا تسليمينموده وتن دردهد .

 تكالِ ما بيش ازاين نبود ، كك با هبروسكون تمام منظظر وقتى باثشم كه مستخدمين

اجنبئه ادارات مخنلفه ، بدون اميدوارى به مساعت و استظهار نمايند كان دلِير ديلوماسى(خود) بالطبعخودشان استدعاى وصول مواجب خودر ابنمايند، وبرخلا



 محوخيانتوتقلبات، مساعدتام نمايد . عطوفت ايشان بدرجهاي رسيده بود كه اين
 ولىبالينحال براى تشكيل ادارء جنك ، ترتيباتى لازمبود كه ايشان (نميدانسنـند)
 وارائٔ طريقبنمايم . اينشعبه يعنىادارءٔ جنك ، مأمن و يناهگاه خو بیىبود ، براى اشخاص بيكاره وبىاطلاعصرف وپستفطر تان كاهلى كمملبس بلباس جنر الىو كميسرى و آجودانى بودند. (ايناناشخاصى بودند) ازهمه مفسدتر وجعالترو(درحقيقت) انشمنان دوستتنمائى(بودند) كه اكني اوقات ملاقات بايشان سر نوشت منشده بود ـ وقتى كه



 از منالاشى شدن باز دارد ، يعنى تا وقتى كه قدرى اسباب معاون
 آنيكه مجلس، قانون مالِهاى (را) كه من نوشثه بودم ، تصويب نمايد ) بامستروود (رئبس كل بانك شاهنشاهىايران قرارداده بودم ، كه دويست و پنجاه (Mr. Wood)









 وكمنر لازمءٔ پذيرائى آن مملكت است ، صرف شد ودراننظار ورود حضرت سبهدار

بوديم
مغربآنبا بسيار باروح و خوث منظر بود ، واز بالاى مهنابى كوههالى برف


 است . نيزديده ميشد .
يك مرتبه صداى فرمان صاحب منصبان نظامى ، با آهنغگیاى خشن و آواز همهمه وبهمخوردن اسلحه و سلام مستخدمينى كه مقا بل عمارت ايستا ايستاده بودند ، بلند







وذيزماليه سروصورتث را بحالت انتباض آهسته حر كت داده وبفرانسه كفت

 محبوسى ,اكه در بارء او سفارث نموده بود فردا صبح بدارث خواهن كه سبهدار بواسطهُ حند دقيقه گفتگوى با ما ، وقت قِینى خود را صرف نمود ، يكمر تبه بعجله تمامروى سخنرا بطرفض ضروريات ماليه وزارتجنگك بر كردانِيدند. ايشان بز بان فارسى مكالمه مى كردند، زيراكه فرانسه بسيار كم صحبت مىدا نسننف، ووزير مالٍه كه بر ای منر جمى طلبيده شده بود ، مطالـ ايشان را تر جده و تشريح




بفهمم ‘ ولى دفعهٔ آخر نبود .
من به آن حضرت جسارت نموده گفتم ، اولا حالت وزارت ماليه هم كه نانظم و تصفيهٔ آن را خزانهدار هنقبل شده ' بهمين درجه خطر نالك ميباشل . ثانيأ اقالا حه مقدار وجه لازم است كه بواسطهُ فراهم نمودنآن، بنوان موقتاً افواجير اكه مستعد


 نوشته و جمع كاش را خوانل . معلوم شد كه مبلغ جزوى بسيار ناقابل، يعنى هیارصدرشش هز ارتومان اقلا لازم (است) وبايد بعنوان پیش فت کار ، فورأ حاضر و پرداخته شود . نصفآن مبلغ هم بر ای تأديه پسافت حقوق افواج مواجب نگر فته نيود، بلكهبيشرث بجهتفر اهم نمودن قورخانه وملبوس نظامى وملزوماتتوپ

ومخارج متفر قه وحوادث اتفاقيه بود .



زدند . شايد هم من اشتباه كرده باشم . وزير هاليه گفت ه حضرت رئيس الوزراء خواهث ميكنتدكه جواب اين امر

مبهم را بدهيد هـ .
من دست راست خود را مأيوسانه بلند كرده و كفتم ، (عاليجناب)'اين مقدار
غيرممكن است (Cest impossible) .
سههدار ازجاى خود جسنه و تكا سختتى خورد ، مئل اينكه كلولة لؤ باو رسـده
 دهانش فرو مير يخت . وزيرماليه كه شخص خليق و دوست منشى بود ، رنگش زرد و منغير كُشت (و) بمن گفت شايد اشتباه كرده باشيد و با سعى و كوشش زيا فرانسه از رئيسالوزرا يپرسيدم، كهآيا طر يقه وتدبير مفيدى بنظر شما مـا ميرسد ، كه
 نداد عاقبت پسازمدت مديدى مناكره ( ماجر ا ) بصد هزار تومان ختم شد، ولى بواسطهُ تجر بِاتى كه بعد برایى من حاهل شد ، پیيوسته حس ديانتم از تأديهٔ مبلغ مز بور ، مر ا ملامت نموده وخيالم ناراحت بود . در موقع حر كت وبِرونآمدن ، نجوى و سر گوشى ‘ بـن رئيسالوز الوزراء و












 دراجر اء مقاصد سنگبن رئيسالوزراء ووزيرجنگك نموده بود الظهارعدمرضايتنهودود.


 يكدسته سوار گارد كه نزديك در مجلس انتظارث را دا داثتند حر كـن
 بعجله تمام از دروازء شهر خارج شد ، و از جاد بحرخزد رهسبار شد . در خلال اينحال شهرت نمود كه ثاهز اده سالارالدوله برادر





 وبروسِه واروپا خواهِ رفت . يك يكفتهقبل ازحر كتسبهدار، ناصر الملكنائبالسلطنهم باجديتتمام، اطلاع دادهبودند كه ايِرانرا تركخَو اهندنمود. بدينماحظه كه مجلس بودجئجمـع وخرج .

درباريان را ببون صلاحديد واستصواب ايشان، تصفيه وتصويب، وبسيادىازمواجبا











 اگرحه بهمين خيال اقدام شد ، ولى گويا خود والاحضرت ، دراين اثنا از آنخبال



 سيانى رخ نموده بود .
حر كت نا گانى لسبهدار هم ، بيشتر باءث اغتشاثمملـكت وعدم|طمينان مردم






معالجهاظهار مينمود ، ولى ساير وزراء هصرّومجدبودند ، كه يابايد سهجدارمراجعت نمايد ، وياهمه مستعفى خواهند شد .
دراين اوقات اكثردرجلسات كابينهحاضرميشدم ، كه ايشانرا ازخحالت نازك
 و اجتناب نمايند . حضرت اميراعظم كه در آن زمان بشغل معظم معاونت موقتى




 جلسهُ هيئتوزراء حاضربودم ، امير اعظم اظهار واعلان نمود ، در صودتى كه مبلغ
 وبلواى عموى افواج ساخلوى طهران ، شروعخو اهنشد . منبانهايتانادب ازايشان



 يادداشت بغلى خودراكه آوردهبودم ، بيرون آورده و بايشان ، نشان دهم كه هو هول

 موجود (بودو بنا براين) وشورث افواج دا كا كه آنصاحبمنصب دلير نظامى پيشگوئى

ميكرد ، صرف تسبير بود .




 روى سخترا بطرف ديگ, گردانيده و آخر الامر گفت ها گر هم هشناد و سه هزار





 قولمن ، برهمهُاهل مجلسو برخودث ، ، واضخ وثابت گرديد . وقتيكه بعدازحيرت
 وآسان ، كه افواج در شرف گرو ؛ُ (شودش) بودند ، اجماع طبقات نظامى موقوف وملثوى گَ گرديد .

عصر همان روز چارتى ما ، يعنى معاونِن امريكائيم ، اظظهار مسرت زيادى از
 ماليه ايران معينشده بود ودر آنوقت از جزيرئ فِلى يِين كهدر آنجا رئيس گمرك بنر آلاى لوى بود مستقيماً بطهران آمده ومعاون بزر گك منهمّ بود.

 ماليلهسيزدهم زوئن ، اصلاح ومرمت شود( كه باعث ازدياداختيار ونقو ذاه ، درتعيين

اـ يكنوت ، دوازدماينج وسه نوت معادل با يكّذرع ميباشد .
-
 .

خر ج ومصارف ماليات ملت گردد) مراجعت نموده وبكارهاى خود مشغول خو اهد گشت . وقتى كهو كالاء مجلس ، ايننخرىا شنيدند متمسخر انه قاهقاوخنديدند.
 علاقه و ارتباط بمالِه ايالات داشنند ، بر خلاف امريكائيها انجمنها و مجالس سرى ،

تشكـيل ( شده است .)
مقارن هميناوقات ، مستخدمين واعضاء وزارتخانههاى مختلفه ، درصلد بهانه
 مجبورشدم كه هريك ازمستخدمينى كهازخدمت خود كنارهجوئى اختيار كرده، واز شغل دولتى دستبكشد ، اسماواز دفتر مستخدمين ، تاابد خارج خواهد شد ـ ـ دراين موقع مسؤ ليت وزحمات تمامدفاتر (شعب) وزارتمالِيه را بعهدهُ خود كرفته ، ووزير ، وري
 خودشان واگذارده وازهر كو نه زمحات لازمه واجراءٍ احكام وامضاء . خاص گردانيدم ازا بتداى تاريخ سيزدهمزوئن، مسيو مرنارد ومسيو باكليوسكىى كزيل ويلوزير
 كه بروات (حوالجاتى) كه فقط امضاء مسيومر ناردرا دارد ، قبول نموده وو جهآنرا


 سهیدار براى دولت ايران خريدارىشد وقرارشده بودكه اين اسلحه درايرانباداده

- : نموده

Motevalli دوازدها نديور نمت باختالاف اوقات مى باثد . r








مبالغه نمايند .





 مستقيمأ بمجلس رايورت نمايم و و

 بود ، و مايل بودند كه امور كابينه موافق دلخواه خودشان باقى بماند ـ هاستعفايى، ها كابينه درايران ، صرف لفظ است ، و حقيقت صحيحى ندارد ، فقط دلالت براين امر

 شر كتى نداشته و اين تشكيل و اخختيارات راجعهٔ بامور ماليه كه درتنقيذ و اجرائش

كوشش مى نمائيد ، موافق ميل ودلخواه منست .
 اقتدار خزانهدار كل در آيند ، در آن واحد ، همه مسنعفى خوا اهند شد . اين تهديد
 نمود. علاوه براين چند نفرازاعضاءك بينه، كه بطوريقين محتشمالسلطنه وزير خارجه

 شدند كه تغيرى درمسلكشان (كه درامور ماليه بكار مى بردند ) راه نمىـيافت ـ ا اين



 شده ومطالبهٔ حقوقخدماتماضئئخودراننمايند، زيراكه ملتحق ناشناس قدر مدان، قدرخدمات وزحمات ايشانرا نشناخته و حقوقشان را نپرداخته ، بلكه اقلا تشكرى هم ازايشان نمووده (بود .)


 وگمرك ، اعلان ميكند (يعنى قانو نى كه مفادث اقتدار خز انهدار است درتمار انمدوروائر



 "قانون نداشتهايمه . معاون رئيسالوزراء بمن گفت هآيا شما هم ميل داريد گفتگوئى


 ديگر احتـايج باين مناكرات نخواهد بود ، بجز اينكه مشاراليه قانون را وا الاعت نمايد. مسيوى موصوف فوراً باحسن خلقى تمام ، بطرف من توجه وشروع بهتشريح حالت حاضره امور گمر كى ، و طريقةٌ مداخله و تصرف در وجوه عايدى آن كرد .

 فرستاد ، و تمام وظائف وتكاليفى راكه از طرف ادارؤ خزانه ، بر ايش معين ونوشته

ثده با سروجان قبول خواهد داشت .
دراينموقعباماڭوراستو كس(Major Stokes)(وا بستهنظامى) دولتانگليس، مالقات كردم وباومعرفى شدم . دوزءٔ خدمت حهارسالةٔ مأموديت نظاميش ، درايران قريبالاختتاْ بود . بسيارى ازمردم. مرا از معاشرت با مازور موصوف منع نموده و
 *یش فت خـالاتعاليه ملت ايران ميباشد. مازوراستوكس ماحب منصبـ فو جهندى
 گڭتگو نها يد . وحند مرته هم درداخله ايران مسافرت كرده ، واز عادات واخلاق مردم ايران، ونِيز از عناصر پلتيكى مختلفةُ ولايات ، بصيرت و اطالع كامل داشت . (من)' از مدت مديلى بود كه درصدد تشكيل يـكدسنه زاندارم مخصوصى بودم كه مسنقيماً درتحت اطاعت اوامر من بوده ومأمورين خزانه را در وصول اقسام عايدات
 ايران ، همان قسمى كه دولت را دروصول مالِيات امداد مى نمودند ، همين قسم هم درخارج ازطهران ، درصدد حيف وميل وتفريط مالِيه بودند ، و عاوهو براين ، آنها


هم مثل سايرطبقات افواج منظم ايران، موهومى و فرضى (ظاهرأ) درتحت نظارت و سريّستى وزارت داخله ايران ( بودند ) منته درتحت فرمان ماحب منصبان نظامى



 تشغكيل دهد . من مناسب دانستم، يك دسته موسوم بزاندارمرى خزان انه، تأسيسنمايم كه در تحت فرمان خزانه دار بوده ، و جزء لاينقك اداره مر كزى خز انه باشند .
 بيشتر دسيله : و باين تدبير وصول وجمع آورى تمام مالياتهاى دولتى سهل و آسان


 نداشند . لـكن حالات وْيش آمدهاى عجيبِ و مخصوص آن مملكت مقتضى بود، كه قبل از آ نكه دولت بهطالبه و دِانت مأمودين ماليه قانع ومطمئن شود، قواى لازمهء خودرا برای وصول مالـِه جلوه دمد . بعد از گفتگوى بسـار با مازوراستو كس ، يقين نمودم كه مشاراليه برحسب قاعده ‘ براى تعاميم و تر بيت افسر انو وتابينهاى گاندارمرى خزانه ، بهتر و مناسبر از مايرين ميباشد . ونِيز مطلع شدم كه مشار اليه مايل برفتن از اير ان نِيست ، زيرِ ا كه براى مستقبل اير ان و زندگى جديدثى ذوق مادء خالصى یاشت . بدون رسميت بطور ساده ازاو خواهث نمودم ، كه رياست زاندارمرى آينده خزانه را ، درتحتو

 Wotevalli
(ميلِتر آتشهىى) ، مازور استو كس را بوسايل و (عناوين) ممكنه ، براى تشكِل

 داد كه برحسب امردولت متبوعهاث ا برمازور موصوف لازمست ، قبل ازآ نكه شغل رياست زُاندارمرى خزانه را قبول كنه ، از خدمت نظامى دولبت هند انگلِيس خود

هستعفى شود
حون در مذاكرات اولِه وقرارداد اصليداث ، هيَج اشارهاى باين نكته نشده



 خو اهد شد .
مازور مشار الِه تلگرافاً مستعفىشد، دوهفنته بعد كهما گمان كرديم عمال ومعنا"
 سفارت انغڭليس ، هر احناً بدولت ايران اطلاع داد كه ه اصرار در مستخدمى مازور استو كس ، درصورتى قبول خواهد شد كه در نقاط شمالى ايران مأمور نشوده وباين اين الـي
 اينصورت اصرار كند، دولتانگليس حقوق ورعاياى دولتروسرا ، در درباباقداماتى
 خواهد نموده . نوزدهم اوت (بيست وسوم شعبان (11YQ) [نوتيس] (اعلان) ديگرى فرسناده



دريكى ازشعب يكى از دوائر دولتى ايران اظهار شده بود، باكمال هحت واستقرار






 حقوق حقئ ثاهنشامى واستقالال خود صرفنظر نـر نمايد .
















ايران „جهوائدغيرمعينه بود، كه دولين انڭلمِسوروس بمحافظت آن اصرارداشتن.
 I9०V

 فوج هنديش قبول نمايد ، تا مشاراليه بتوا ند معاهده وقر ارداد خود ار ارا امضاءكند'، ومن هم شغل رياست زاندارمرى فوج خزا نهرا با باو بسبارم .
 (بيست وسو مشعبانهYY I ) سفارت روس ، يادداشتىمطابق شرح ذيل، به وزارتخارجئ

ايران نوشت :
 روس واضخ ومسلم شده، مأموريت مازوراستو كسرا برياست فوج مسلحى


 داشت ، كه درشمال ايران مسلك و تدابيرى كه بنظر خود برا براى محافظت ه هقوق خويش لازم بداند، اختـيار كند
 خودرا برحسب تفصيل ذيل كتباً بوزيرمختار انگليس اظلار داشنم : من اجازه ميخواهم كه دراينامرمهم، بدون رسميت و كتبأاطاطلاع دهم . ازمضمون انتباه نامهاى كه ازطرفدولت منبوعدٔشما ، بوزيرخارجه ايران، امروزعصرسسيده بسيارمنعجب گرديدم كه مفاد آن برخالوفا نتخاب انمازوراشتو كس به سمت مستخدمى خزانه بود ـ يقين دارم كه تاكنون از


حقيقت مجارى اين مقدهه كاملا مستحضر شدهاند ، و لازم باظهار و تكرار نخواهد بود . نظر بمفاد مراسلهاى كه حسبالامر دولت منبوعة ( شما )
 استو كس دزصودتى مىتواند اين خدمترا هندوستانيش استعفا نمايد، دربارة علت اختا

 منع دولت ايران ، ازمراعات حقوقمسلمئخود، ميتواند موقعى ,اكهدر انتظار اهالى ايِران، برايى من حاصل شده، بخو بیى تصور ومقايسه نمايد ، درصور تيكه خودآ ندو دولت باكمال احتر ام حفظا آزادى و و استقلاللدولت
 خالالات واحساسات شخصى من چخندان اهمينى ندارد، ولى موفق ثدن يا ناكاميابى من ، در اين شغل ههم ، براى خود ايرانيانـيان كه امور
 خواهد داشت، كه طبعأ مبل مفرطى ، بموفق شدنم اطهار مى نمايند .



اظلهادى (اگرهم ميكردند) بكلى بیمعنى وبىاهل نبود .



 داشثه باشم ، زير اكه درانظارمردم ( اين اراده مورد تهسخر قرار خواهد (

دراينصورت اينرا حمل به چه ميتوان كرد ، وقتى اولينقدميكه
 مى بينم آننو دولتى كه كراراً ( برای ترقى و ترفيه حال اين مهلكت واهالى ستمديدهاث كه من ميخواهم خدمتى بايشان نمايم ، الظهارصادقانه نمودداند) هماندودولت ممانعت ومخالفت از وعدههالى خود مينمايند . آيا وزارت خارجهْ شها ، بخوبى ميتواند تصور نمايد ، درجه و و

 چه مى نشیند ؟ عاوه براين مجبور ميباشم ، كه دراين امرمهم از هر كو الونه معاو نت دوستانه اخالاقى دولتشهاه، مأيوس شده ومنوقـ هِيْج قسم همراهى نباشم اگر دراين مملكت هم مانند سايرمهالك متهدنه ، مردمان عالم


 مسلك ماحى' مساعى ومواقع 「 كاميا بى من ميباشد .



 مداخلئ غِرمطلو به است . احساس ميكنم مجبوريت اين امررا، كه بواسطهُ مكاتبات عمومى
 ا-

بدو ورودم بطهران ، هموطنان عزيز خوت ارا ازكارهاى خود دراينجاكاماملا




 حيثعبارتعالقوو ارتباطى، باستخدام ماذوراستو كس، درمعاونت خزا اندار نداثته ، هـخراينكه حقيقتأ تياترمسخر هآمينز ومردمفريبى باثد آند . زيرا كه اولا" در تمهيد معاهدئمز بور ، روز نامئ ورلد (World) منطبعءٔ لندن (مطلبى)نگاشثه ، وتصديق مبكندكه دولتين روس و انگاليس



 امور داخلى افسران ببگانه وخودى را درمملكت خود مقرر كند ؟ آيا اين حق را را از






 بخوشى خود وطيب خاطر، خدمت دولت ايرانرا ، تعبير وتفسير بخواهـو اهش

ياحمايت دولت انگليسنميتوان نمود .

 ساختْ ، مخالف بالصولعهدنامهٔخود تصور نكرد ـ شهادت صحت وواقعيت

اين امرهمان است كه (در) فوق ذكرشد .
 آن عهدنامه علاوه بر مفادث ، هاف و واضن مى باشد ، مفهوم آن محتاج

به تفسير نخواهد بود .
معامله ورفناريكه دولت انگلِس نسبت بدولت اير ان و خزانه ـ دارثُ نمود ، اگر بين افراد مردم واقع میشد ، دور از صداقت و و ديانت

 خصوص استخدام مازوراستو كسى ، مبادا مخــالف بـا مفـاد يـا مقعـد
 ثابت ميشود ، كه درعبارت عهدنامةٔمز بوره ، كلمهاى نبوده كه مستلزم اين



 خدمت نظامى فوج هند قبول زمود ؟ حقيقت واقع اين است كــه

 Fi Fili - تا تقرد : تقريباً معادل : انتهاب .





 استوكس طفره بزند ، به اين احتمال كه مبادا مرتكب امرى شدر شده باثد
 نا كوار با آلمان ، مشارالـه توقع حمايت از دولت روس دور داشت ـ دراين

 تعبير بسلبمنافع ازخود در آوردهخويشينمايند ، درصورتيكه قطعاً بيان و تشريح آن منافع درعهنامه نشده بود .
روزيكشنبه نهم زوئيه (دوازدهمرجب إي
 محترم خود ، از مردم روينهان نمود ـ شهرت يِافت كه متصود اور اواين بود ، كه اقدام




 افواج دولتى در حدود همدان كليتاً تاب مقاومت نياورده (بودند) و در آن موقع كار كار
 كه اگرتدارك كافى ، براى جلو كيرى از آن حر كت راهز نانه ديده نشود ، منتج



وبقاياىوجوه فاضله گمر كى راكه بِانك سريده بود بمنردنكرد، مراسلفاى بهمحل

 مججود خواهم شد كه انكار اورا بهمجلسراپپ




 تصرف خود دارد تحويل نمهايد ، واز اينرو تأديهٔ قسط قرض روس و و س سود آن بعهدء تأخخر افتد ، مسيو دايه منتوبولس (M. Deamantopoulosl) رئيسموقتىبانك را را مالقات كردم . معلوم شدآن انتقال وجوه در دفاتر بانك هم ثـر شت شده ، واز آن مبلغ
 كل بجهع دولت آورده بود .
تآ آن زمان مجلس بيشترى از پيشهادهاى مرا تصويب نهوده بود ، خصوهاً
 بعاز آن تاريخ قرارداد مىشد . منسعىو كوشش ميكردم كه اشخامدرستىرابراى
 ودر آنها استفسار از رضايت من ، درخصوص استخدام يكنفرصاحب مضصب سويدى ، براى رياست زاندارمرى خزانه ، ويا استخدام مازوراستو كس، فقط درمنظقئجنوبى
 خز انه نافع نبود ـ زيرا كه اولا صاحب منصب سويدى نهاز زان زبان مملكت واقف بو بودو





 نفوذ مفروضهُ راكه دولين روس وانگلِّس سعى ميكردندكه دولت ايران را را مجبو:









ديد كه مضمون آن نوشتهرا بسفر ایديغر(يعنىوزيرمخنار روس اطلاع دهد).


 محمد على باحندتن از متابعينش كه در ادسا تحت حمايت و نگر انر انى روسها بودند ، از قمشتهه كه نزديك بسر حد روسيه و درساحل بحرخزد واقع است ، وارد اير انـي گرديده استّ .

1- ن : بدان امر .

(1911-19.q) (a) كده بود
r- وـ


اينخبر نا گهانى مئلشهاب ثاقى بود كه منضهن حبرت و استعجاب فوقا العاده


 كه دوسال قبل بادولت انگلِيسوايران نموده ، علنا نقاضت ومْخالفت كند .
 واحنمال مرود كث تاروذبنجشنبه بجانب استر آبادكي كا حاكم ندارد رهسيار ثود .





 تر كمانيه رهسبار شه . متجاوز ازبكسالاست ، آنتريك وسازثشار هـاه مخلوع باتراكه جاري ميباثد ، دولت







باكمال اطمبنان اظلأر ميدار ند .









 خ

## بابـ جها


 نظامى بر خالاف ثاه متخلوع وبر ادرانش ، فتو حات و كاميابى افواج مار انـ، مغلوب ومقتول شدن ارشدالدوله

بعد) وارد استر آباد خواهد گرديد .

 براشخاص ذيل بمجلس معرفى شدند وتصويب گر ديد .
سيهدار : رئِيس الوزراء (بدوندفتر وقلمدان وزارت)، صهصامالسلطنه:(بزر تك بختيانِيها) وزير جنگك،وثوقالدوله: وزيرداخله، قوامالسلطنه: (برادر وثوقالدوله)
 معاونالدِدله : وزيرمالـيه ، محتشمالسلطنه : وزير خارجه .






 بدست بـاورند ، آنهارا حبس وزجر نمايند .




داخلهُ طهران لازم بود .
اخبار متواتر مىدسبد كه تر كمانها دسنه دسنه ، درحبود شمال شرقى ايران،
 هفته بدروازءُشهربرسند






 بلِ ائبانِيكه دولترا تهديدكرده (بودند) ظاهرميداشتند .



عنمانى استبود وحندسال قبل از آن برشتآمده بود ودر آ نجا رشنه تجازتمختصرى




است' .
 دولت مشروطه را معاودت دادند ، يفرم برياست اداره نظمیه و پبليس پايتخت مأمور


ملل متمدنه ، معمول ميباشد .
يفرم خان در خلال مدت خدمتش ، يكدسته فوج مسلح منظهى ، كه در هيج زمان دولت مشروطه مثل آنر ا دارا نبود ، تشكيل داده و نگاه داشت ، و بمعاونتفور
 مردمرا بطرف خود جذبوجلب نموده، رضايت ووفادارىى آنهارا باقى وپايدار بدارد. باوجود تعايم وتحصبل محدودش، بسيارصاحبتدبر وبدون شبهه باعلىدرجه، داراى جربزه ولياقت نظامى و بىاندازه متهود وبىباك بود . در اين بحرانيكه ايرانيان به آن دوها

كرده (بود) واز مردان طراز اول بشمار مير فت .
اگرحه در نظر مسلمانان اوفردى مسيحى و كانر بود، ولى با اين نقصبز

 از خطر ات قشون شاه مخلوع نجات ونا وخلاصى داد .
 ونجب.



طهران گرديدو باين وسبله ، حبات و ممات تمام هموطنان را به قبضهٔ اخنبار خود درآورد .
او لين اقداميكه الظهاد نمود اين بود، كه عدءُ كيرى از ارتجاعيون وسازشبان


 وبه يفرم داد كها آنيا را دستگير نمايد .



 سر جاى خود بنشيند ( واين امر ) در ايشان تأثير كند . نايبالسالطنه اين دأنى مرا





 نايبالسلطنه اين هطلب را نيز بِيان نهود كه عدها






نتص معاهده وخلف وعدههاى شاه وتخلف (او) از شرايط رسمانهُ هورت مجلسى. كه





ايشان از تقر ير من خـيلى مطمئن شدند .


 نموده است








 كه فوراً دراصفهان جمع وحاضرحر كت بسمت طهر ان شو ند. براى حر كت هـ همپ

 برات نمودم. همصامالسلطنه نِّ وعده كرد ، كه بكابينهو مجلس اصرار نمايد كه

 وزيرجنك باندازمانى مايل وشايق باجراء اين اين امر بود، كه الطهار داشت درصورتيكه


صaمطامالسلطنه سناً ببن شصت و هفتاد ، وشخص بلند و مستقيمالقامه و وختصر





 السلطنه درايران رئيس ايل بختيارى بشمار مير فت . در بين هحبت به من گفت ، كه بدرجائى دلبستگى وميل به مشروطيت دارم



 ناياك ، پاك كمْ بندا نوودن جان خود حاضرمه ، والى نايبالسلطنه اين نتشه رارد





 الظهار داشت ، ومتقبل شدكه از آن ببعد، مواجب افواج مر مر كزى را دا در طهران از از


 بدوازده هزار تومان ، تبديل ميشد .


 مشروطه ، شروع به تفتين و افساد (موشك دوانى!) را گذارده ، ويرتمام طول مـت آن مناظر جنغى مسنعد بلوا بودند .
در آنوقت درطهـان يكدستهُ بختيارى موجود بود كه عددآن' تقريباً بششصد

 بطور نتطهٔ مر كزى واقع شده بودند .
يفرم نقشه وتدبير خودرا براى حمله بشاه مخلوع، بجهت من شرح وتوضي

 كلوله أى توپ شنيدرى راكهازطرف بريگاد قز اق بها آنها دادهشده (بود) دومرتبه



 [مڭزيم] بود، قبول ومنظور نتموده (بود) و مشاراليه درسال قبل در موقعيكه تحت فرمان يفرم دز جنگك بود ، زخم برداشتد بود ـ وجود و خذدمات مسيو هاز در آن
 در بارءٔ مشارالِـ ه شده ( بود ) خوشدل نبود . مشارالِّه چپون فقط مستخدمى دولت
 بود ، پس از حندى كه توانستم وظيفهُ او را برقرار نهايم متقبل شدكه همر اه يفر يمر
. برود
ثايد دراينموقع حسينقلـخان نواب ، ازهر كس محبوبتر ويشواي حقيقى





 حالات ايران مشغول بداقدامات بود .


 وتمجيد معزى اليه گرديده اين بود كه بهتدين كامل درامور دولنى وشخصى معروف





新

روزى كه ازطهران خارج شده او را شخص محترم بلند همت با حوصله وطن دوستى ديدم ، كه براى خدمت كردن وفايـه رسانيدن بوطن خويش ، همواره خودرا وقف

نموده بود .
دربن مذاكر اتبكه در منزل نواب واقع شد ، يفرم اظظهار ندود كه همان روز

 قبل ازآنكه حكم مز بور بموقع اجرا گذارد




 اشخام مزبوده خوا
 عنوان كه كفر ميباشم ، بدنام ولكهدار نهوده ، وبهاين وسيله خود را درنظرصتى از مسلمانان ، قهرمان وشخص اول قلم دهد . عقيدء يفرم اينبود كه بايد خود سهيدار , ا ، دسنگـِر نمود ، ولى بمالاحظه اتهام در آن امرترديد داشت .



 مأمور شود .
吾

مخصوصى از داوطلبان كه در تحت حكم وفرمان يفرم باشد ، بعمل آمد .
 السلطنه و ارباب كيخسرو برایى مشورت و اظهار نقشهٔ خيالات خود ، بِارك اتابك آمدند . شخصاول ، شكايت مغصلى ازسهدار كرد ، كه (وى) شخصغدارمكارىاست ونايبالسلطنه هم كه ضعيف ومتلونالهزاج ميباشند ـ وگفت كه نقشهاى براياعاعلان اعدام يا دستگيرى شاه مخلوع و برادرانش بكابينه اظهار كرده ، ولى وزراء متعنر
 خلاف عادى بود . ونيز كابينه بهيششهادكردن مسودء اظلهاريه من به مجلس ، راجع
 درايرانش ازخلمت فوجا نگلِيس هند مستعفىشه واز آن شغل دستبردار شودراضى گرديد. صدصامالسلطنه اظهارنمود، كه بهاصغهان تلگر اف نموده (است كه) سههزار نفر بختــارى ديگر بسمت طهر ان حر كت نمايند. دراين موقع اوضاع وحالات طهران آهستهآهسته رو به بدى گذارده (بود) و خيال حمايت شاه مخلوع رو به ازدياد بود ، وكابينه جديد متفق عليهى هم كه اعضاء آن باهم منفق بودند وخيلىتوقعات و اميدوازيها بها آن ميرفت شكسنه ودرزدار شد،
 همكارديگر خود كه ديمو كرات بودند ، علناً بناى مخالفت راگذاردند ـ ازطرفآن سه نقر، درخصوصدسنگیِى ومجازات مفسدين معروفى كه آشكار وعليرؤى الاشهاد، برخلاف پیشر فت دولت مشروظه اقدامات ميكردند ، صصور كلىواقع شد . هـيز يـكه كارهارا ازهمه بدتروخرابتر نمود اينبود، كه سهجدارعدهُ معندبهى 'ازو كللٍ مجلس ، , باخود همزأى وهمعقيده گردانيده بود ، كه از اقداماتبكه برخافلف ميل ورأى او كرده ميشد ، منع وجلو كِيى نمايند .
 1- المعتدبه : فراوان , زياد .

بعد بفر اهم نمودن ملبوسوتهيهُ اسلحها آنها صرف شد، درايناثنا بارؤساى هردوحزب مجلس، مشودتهاى منعدده نمودم ـ معلوم شدآ نها هم كم كم ملتفت شدهاند ، كه باي

اقدام قطعى براى حفظ موقع بعمل بـايد .

 فرسنادند ، كه ازاو استعفاى آن دو وزير را خواهش كنيد ، و قبول شد . آن اقدام قدرى هواى كدر اغتشاشات را صاف نمود . از جمله اقداماتى كه كرده شد ، اين اين بود كه كابينه جديبى تشكيل بدهند ، كه حقيقناً براى استقلال دولت مشروطه ،

كار بكند .
مجدالدوله كه دو روز قبل بتوسط مأمورين يفرم گرفتار شده بود ، بواسطهُ اينكه برخا(ف نظم و امنيت عمومى تفتين وافساد نموده (بود) بموجب ححكم نظامى محكوم بدار زدن (شد)، و روز بيست وپينجم حكم قتلثشصادرشد ـ قدرى بو بوقت معين
 بدولت ايران رسيد ، كه بايد شخص توقيف ثده را قبل از مجازات استنطاق رسمانه
 علت آن اقدام اينبود ، كه مجدالدوله ازطرف دولت انگليس نشان (K.S.M.J) را وا دارا ، و آن نشان متعلق بطبقهٔ مخصوصى بود ، و خود وزير مخنار همآن نشان را را دارا بود !
اين مداخله اگرحه بى شبهه برخلاف مقصود اصلى سرجارج بار كلى بود ،


 وونفر ;ؤكَ مهجدالدو له كشته شد ، ويـكى ازآن دو نفر خدمنكار مشاراليه بود .

بيستو ششم ثويه ( ببستو نهم دجب ITYQ) كابينٔ جديدى !رحسب ذيل
تشكيل يـافت : -


 وزيريست وتلغراف .

 كردكه ازطرف شاهز ادؤ شعاعاع السلطنه حكمى به او رسيده كه بونون تأمل و تأخير









 كه استعالي مشاراليه قبول شود .


 ك ك[ [وبنقو نسل] بهاواهرار كرده كه براى جلب حمايت وخوشونى دولت روس

ثهارا كشثه ويا مسموم نمايد ، زير اكه من ه نتشههاي روسرا درايران درهم و برهم كرده وختنى مىنمودمه . مقصود اصلى ازآن ملاقات ومنا كرات اين آود، كد حون [جنرال قو نسل] روس ميخواست محرمانه يیغامى براي محمد على بفرسند ( قصد
 اورا پنهان نمودم ، زيرابجزاينگه حالات ومقاصد مرا یريشان ودرهم نمايد ، فايده ديريرنداشت .


 بعضى ازايرانيها (مر اتبرا) بهاتباع یليس يفرم فورأ الطلاعدادند و(آنها) آن شخص جسوردا سِاز زد وكوب بسيار زنجيروحبس نمودند .



 اهر ار كرد كه وزيرخارجه معاهدةٔ مازوراستو كسرا امضاء نكند ، و تهديد كرد وري كه درصورت|مضاء معاهدءٔ مز بوره ، دولتروسمعارضه سختى خواهد نهو نود ـ وزيرخارجه







مى آوردند ـ ورودآن قوزنانه را بنوعىقرار داده بودند كه احتمالقوى ميرفت كه


 بموقع و لازم بود ، زير اكه در آن وقت دولت مشروطه تقريباً بياسلحه هانده بود .

 براي زاندأرمرى خزانه ، لازم شود . در ايران اسلحه و آتش
 غيب ونابود ميشود . وبايد هميشه آنهارا مقابل جشم خود گذارد . تاكنون از وضع سلوك و همراهيهاى دولت روس ، نسبت به يـشر فت مقاصد محمدعلى ، براى استرداد تاجوتخت سلطنتايران، هـيزى بيان نشده. درهرصودت مأمورين روس ندكاهل بوده ونه ساكتو آرام مى نشستند ـ دوسال قبل دولت روبى از جانب خود وازطرف دولت انگليس ، مسئوليت ذيل را بعهده گرفت كه شاه مخلوع
 اقدام بهِّع قسم شورش پلتيكى نمايد . و اين مسئوليت مطابق مادأ يازدهم صورت مجلس نهم سبتامبر1909 (بيست وسوم ثعبان ITYV) است كه هريك از آ آن دودولت، آنصورت مبجلسرا امضاءً كرده بودند (بود) • دولت روس ازفرار محمدعلى ازادسا وعبورش از روسيد ، و باكشتى روسى از درياى خزر گذشتش ، و وارد بخالك ايران
 بادولت مشروطةٔ اير ان ، بكلى از هاقدامات لازمهه كوتاهى كرده بود ـ حقيقت واقع
 مى نمودند، باجمعى ازهمراهان خود ملبس بلباسرسمى، باريشهاي مصنوعى، بامقدادى

تفنگك و تو هِاى سريعالاطلاق (مسلسل) كه برصنوقق آنبا ، آب معدنى نوشته بود.
 هخلِلنام تاجربغدادى وانهود كرده بود ، براى اشتباهكارى واغفال حاحبمنصبان
 دولت روس ميخواست على الظاهر برتمام اهل عالم آثكار كند و بفهماند كه ازحر انـا

(در اينجا مصف تر جهءّ اعالان قانو نى اعدام و دستغير كردن محمى على شاع


ميباشل باين جهت بدرج صورت اصل آن اعلان اكتفا شد) . ترجمهٔ اعلان مزبوره ازقرار ذيل است :

مى شو د
كسا نى كه محمدعلىميرزارا اعدام يادستغير نمايند ، يُكددهزار
تومان ، بهآنها داده مىشود .

تومان ، بها آنها داده ميشود .

تومان بها آها داده ميشود .
و نيز اخطار ميشود كه اگر داوطلبان خدمات مز بوره ، بعد از
انجام خدمت كشته شدند ، مبلغهاى فوقالذ كو كر بهمان نسبت ، بورثئه آنها داده خواهد شد ـ واينمبلغ درخزانئ دولت مو جود است ، وبعد از انجام خدمت نقداً بآنها پرداخته ميشود . محل أمضاى حضرت رئيسالوزراء
طهران - مطبعةٔ تهدن

محمد علىتاحْدى دروينه توقف نموده وبراى حمالةٔبايران . اسلحه ميخريد. بعضى اقدامات دِِگرش در وينه ، از بـانات آخرى ارشدالبوله ، جنرال بزر كـ شاه مخلو عك بهمراهى مشاراليه به ايران مر اجعت نموده يود ، يعنى در استنطاق شب
 گرفتار و دستـير وعاقبت بتوسط همان افواج كشته شد ، معلوم و آشكر گشت :
 شب قبل از كشته شدن ارشدالدوله حاضر بود ‘ صورت استنطاق و تقريرات مشاراليه

را راجع بهآن اقدامات ، مطابق شرح ذيل نوشثه است :
(پٍ من دروينه بامحمد على ملاقات نمودم و سفيرروس هم بمالاقات ما آمدا'.


















 ديملوماتى همان وذير همخنار روس در آنجا بوده ، و حال آ نكه اشادة جنرالال بهمان مسيو


ما ازاوخواهش كمك نموديم ، مشاراليه كفت ه دولت روّ در در اين موقع نمى دوتواند


 (يعنى (يمتايران) ميدان هاف وراه باز است ، اكرمهواونتى دركارشما نتوانيم بكنيم،








 میتوان باعتبار آناسناد وجهى ازمذاكرات مز بوره حاصلنشد) .
 شمالى بادكوبه واقع است ، سوار كشتى كرستو فروس(.(Chi istoloros) روبى ثده

 تحصيل تاج وتخت سلطنت ايران ، ذكرى نبوده ، مردم نبايد اطلاع و وساع ايلدت در



راهورت دادهاند ، از آن دولت بد گان شو شوند ، وبايد قبول و باور نماينه ، كه فرار








 باعث خوشوقىى و خوشحالى علنى نمايند كان قو نسلخانههاى روس در تر تمام ايران گرديده (بود) وآنها نتوانستند احساسات و همدرديهاى خود را را با با اتباع شاه پنهان



 و جلب نمودن قدرت و منافع هملكت بطرف ايشان بود ـ مأمورين روس ، بخو بـى ملتفت شده بودند كه دولت مشروطه ، خصوهاً با بودن هيئت هشتاد نفرئ اعضاء

 مقاصد دولت امْر اطورد روس خدمت كرده باثد .




شهربها نها اطلاع داد ـ اكثرسفراء بطريتمتعارفى جواب داده وتوجه دولتنابطرف





 بدست داشته باشند كه مردمان جنگج

 رعاياى روس كه هدر آن وقايع مداخله وشر كت نموده بودنده طابقا النعل بالنعل در




 انتابابات ، تحقـقِ نمايد .


 هخلوع بود، فرداً فرد بدولت ايران ارسالداشتند . مر اسالهُ سفارت انگليسازقر ار ار ذيل است : ه מظر باينكه شاه مخلوع ، برخلاف مصلحت و رأيهائيكه مكرر دولنمن انگگليس و روس دز اوقات متعدده باو دادهاند ، كه از هر گونه

اقداماتى كه باعث شورثوانقالاب ايران شود اجتناب نمايد، اكنونبخاك

 و چون مشاراليه وارد ايران گرديده دولت انگليس (روس) نمىتوتواند در در امورراجعهٔ باومداخله نمايد . لهذا افلهار ميدازد كه دولت انگليس (روس)


## 



 گرديد .

درموقعى كه أظهار عدم مداخله هذ كوره ، ازطرف آن دو دولت يششنهادشد، اگر حققتأآن بيطرفى, امراءأت مينمودند ، ايران مينوانست خودرا از مشكالتى كه با (آن) هصادف ثده (بود) بهآآنانى نجات دهد . ولى انهاحب منصبان ومأمورين

 وثابت خواهد شد .
بِيست و نهم ثويه (دوم شعبان IYYQ) قو نسل موقتىروس دراصفهان، بمضهون
بيطرفى كاملا عهل نموده ومكتوب ذيلدا بدوزارت خازجهُ ايران ان فرستاد :






بايران واير انيان دارد ، زحمتدادن بسفارت وقو نسلخانههاى امْر اطورى
بىسود خو اهل بود .

مجدذأ مكنوب ذيلرا بجهت خود ايشان فرستاد :
شما نبايد عبث درمعاملةُ محمدعلىشاه ، بسفارت وقو نسلخاندهأى
 نهايندهُ خارجهٔ دولت ايران است ، و دولت ايران (بايد) جلو كِيى از شيش آمد اينوقايع (را) نموده ومانع آنهاشود ، وبراولِياء دولتلازماست، كه اين كونه أموررا تصفيه نها ينه .

شخص زشيدالملك نامى كه رعيت ايران و حاكم سابق ولايت اردبيل بود و بسر كرد گى افواج دولتى مأمورشده (بود) وخائنانه در مقابلةٔ باعدهٔ قليلى از طايفه
 دولتيان مشاراليه را دستغير نموده ودر تبريزحبس كردند . بيست وهفتم زويه (سلخ
 آنجا نمود' . وقتيكه مطلبشد ، كه بهوجب حكـودولت مشروطه رشيدالملك محبوس شده ، سيصد نفر سالدات روسى را كه تمامأ كامل السلاح بودند ، بعمارت حكومتى ،

 1 - درجواب بروتست رسمىيكه دولت ايران ، راجع بمعاملئك مذكوده بسفارت روس

 بودك نسبت برثيدال لملك تهدهيد شده بود .


 دولت روس وجود مشارالبه را براى بافى داشثن سالداتهاى خود در آذربا يجان بهانء قرار .


None
 بدولت شثروطه ندود

ياغى ملحق شده وثهرتبر يزرا تهديد نوود. اقوامات ثنرال قو نسل روس ، ديده شد



 رشبدالملك هادر نشهه بود ، وا گرهمميشد ، تفاوتى بحال آن ظلمقيبح نمووده وباعث


 دزموقعوقوع هر اقدام ومداخله ، پروتست ديِلوماتى خودردا ، مستقيمأ بوزير يرمختار


 قبايح مز بوره تنبيه ومجازات نَكُرد .





 بسر كردگى سمبهدار بعمل آمد شريك بوده و(عموم) مشاراليهرا محاربو جنگجبوى







 اقتدار درتعيمن آن مصارف داشت ـ سابقاْهم مبلغشش مهز ارتومان ازطرف دور دولت بهمين









خود بود ، منتها ملون بلون شكست دادن شان شاه مخلوع ! . دراينموقع بود كه طوائف بختبارى بهمراهمى خوانين خود ، از طرف جنوب بناى ورود بطهرانرا گذاردند ، وا كنر آنها قسهى بيـطا و بيموقع والحق والانصاف





 خوانين جوان بختيادى بود كه بعدعا وطن هرستى حقيقى الظهار و شجاءت بسبار در جنگها نوود .
قريب سوم اوت ( هنتم شعبان IMYQ ) بود كه شاهزاداد سالارالنوله بشر


 |انزاز كردند .
دراين موقع كاببنه بشهوليت صمصامالسالطنه كه رئيس الوزراء بود ، بوانسطؤ

 مساعدت درتشكيل زازندارمرى خزانه نموده (بود) از قيبل دادن اجانج محل سربازخانه ولوازم ديگ, كه درتصرف وزير جنگك بود د ، تخلف وانزار ورزيد . در آنزماز افواج دولنى مشتمل بود برعدئ غيرمعينى از بختمبارى غيرمهنظم

 فرمان يكى از [لفتتت] (و كِل) هاى يفرم وبقدردويست نفرهم داوطلب يا برحسب مهور مجاهد ارمنى بودند.







پیش بينى و اقدامات سههار بوده است ، و در آن موقع خيانت و مشالفت مشاراليه
با دولت مشروطه نزد عموم مسلم گرديد .
دراثناء ماه اوت ، عدهاى از دسنههاى افواج ملى براى مقابله و جلو گِيرى ازشاه هخلوع بشمال ايران (طهران) فرستادهثد . اولين غلبه وفتح نمايا نيكـافوافواج

 را شگست داده واورا دستگِير نمود وشصت نفر از اتباع رشيدالسلطان در آن جنگ مقتول كردیN .
 شاهزادءٔ سالاراليوله ، شهر همدانرا تصرف زموده وازطرف افوا اج دولتى مقيم آنجا، هیِج مدافعة بعمل نِامل .
تقل و حر كت و محل توقنى شاه مخلوع امر مجهول غيرمعنىى بود افواهاً شهرت داشت كه بعد از آ نِكه (أو) شيـد كه قيمت سراو هد هز ارتومان معين شده ، مضطر بانه و فوراً بهمان كشتى كه از زمان ورودثى در كناره لنگ, انداخته بود ،
 و بر ای محافظت طرق تنگهعائِكه بطهران منتهى ميشد، مأمور نمود ـ وخيال داشت كه يكعده قشو نى هم ازطرف پشت سر افواج محمد على بفرستد كه راه اتصال آنها را بدريا قطع نمايد، وخود يفرم نظل به اهميت وحالت نازك ضنَ ان، مصمم شده بود كه دد همانجا بماند ، و بمقابله قسهت عمدة افواج شاه مخلوع نرود ، تا ايِنكه خودآ نها بفاصله نزديِكى بِاى تخت برسند . يازدهم اوت (پانزدهم شعبان IYYQ) بدعوت [دنر (شام)] درقلهك مدعو بو بـرم كلنل بدهز (Colonel H. R. Beddoes) نهايندئكمبانى سليمن و بر ادران لندن ، آن



بودند. در آن مجلس ازحالت حاضرءٔ آنوقت ايران كفتغو بميان أمد ، وزير هختار
 كفت ثاه عنقريبست كه مظفر و منصور طهران را فتح خوران اهو اند نمود . مسئله
 دست گنجيفهبازیى نموديمَ [ثشانس ] (خوثن نصيبى) من دز آن بازى ولياقتامريكائئيا


 بود . مكرد بطرف بى قابليتى دولت مشروطه ايران اشاره نمودو و بنتقاً وبىمقلمهد








 وبگذازيمكه مشاراليه درمفلوك ومفلوج كردن دولت ايران مبادرت نمايد ، و من
 بوزير مخنار كفتمكه من متقبل شده وعهدنهودهام كه بميزان لياني





 فوقالعاده دركاميابى شاه مخادلوع داشتند .



 كه از هرطرف بلند مىشي . سـه نفر از صاحب منصبان سويدى كه هستخدم دولتشده بودند وارد پإتخت شدند كه خدمات خود را راجع بمشاقى زاندارمرى در تحت اوامر وزارت داخله | نجام دهند . بعد ازمنا كرات ومباحثات بسيازى كه بين من وكابينه واقع شد قرار براين ثد، كه مواجب افواجى كه موسوم بمر كزى بودند ، مستقيماً از خز انه انه داده ثود

 حقوق كسى لاوصول بماند .







در عمارت يِياقى خارج طهران منعقد شد . من خود نوا نوانس





 مترجمين، ثاه تا مدتى دراين اشنباه باقى بود كه خود مستر كرنز، منكششفـمعروف
 صحتحى داده شدكه مستر كرنزرآآسوده نمود .
 وبىدرجه حرارتش زياد بود ، حيزى كد بسيار ز زحمت ميداد ، آن گرد ور و غبارهاي









 ستخت نُّ Mote






 سختى، درطهران برخلاف ايشان بروز نهود .

 وبرادران لندن، مشغول مذاكره وترتيبآن بودم .

















 آنرا داشثه باثد .

در بين صحبت ، باين امر دور از انصاف اشاره نمودم ، يعنى به وضع سلوك دولت انگليس در انكار وتخلف ازوعدهٔ خود ، راجعبالستخدام مازوراستو كسواتحاد وشر كت علنى باهقاصد روسها، حتىیرمداخلئ درحقوقَ بسيارجزئى سلطنت شاهنشاهى انى ايران(ولى) بطورمزاحو باتبسم گفتم (وافزودم) نظر باينكه سلوك دولثـن تايندير برخلاف ترقى ايرانست ، اگکر بعضى امتـازات بدرلت آلمان كه از خندى قبل ساعى بوده كه درقسهت غر بىايران راهیىيا بد ، داده شود ، ثايد منأسب باشد ـ وزيرمختار
 من كويره را مسكوت عنه گذاردم . دزاين زمان يك دسته بختيارى در تحت رياست امير مفخم در حدود همدان ساخلو بودند كه ازپيشقدمى اتباع سالارالدوله جلو گیرى نماينّل' بختياريهاى مز بور مواجب خودرا گرفته بودند ، ولى مرداران آنها مخصوصأ سردارجنگك كه يكى از برادران هدصامالسلطنه بود ، در طهران درخواست و اصرار زيادى نمود كه مبلغ
 سوارانش مأمود برفتن بميدان جنگك بشوند ، خيال اين نقب زدن بخزانهٔ دولت
 داخلى اطلاع بدهم . آن خبر بزودى در طهران شهرت يافت و سرداران بختيارى دا مضطرب وپیريشان نموح .
 1 ـ 1






 رياست اميرمجاهد ، برادر كوحكا همصام| السلطنه فرستاده شد . حهازم سيتامبر (دهم رمضان) خبر رسيد كه ارشداليوله نزديلت قريهٌ امامز اهـه جعفر كه بفاصله جهل ميل لرف جنوب شرقى طهران واقعاست رسيده . فوراً يفرم

 شهرت نمود ، سواران بختيارى كه در تحت فرمان اميِر مجاهد بودهاند شكست

 تهران شله و در فوج زاندامرى خزانه مستخدم بود ، بميدان جنگّ روان

 قبل از ظهر) افواج ملى درتحت ححم يفرم به اتباع شاه مخلوع كه درتحت فرمان (الم



 درتحت حكم صريح سردار بهادر و سردار محتشم قرار داشتند






قبلاز ظهر ارشدالدولهازتهِاى كه بقدر نيم ميل مربع فضآى آنبوده، بالارفتهو آنبا را











 دهشت فراردا برقرار اختنار نموده وپای ارشدالدوله نمايد ودسنهاى از بختياريها مشاراليه را دستغير نمودند .




 هبح آن روز ، خسته بودند .

 ،







 سفِر جواب داد ، مدكن نِست ! • بهر حال سفير روس قدزى اطمينان بها داد كد توا نسنيه ، سه عراده توپ اطر يشى كه در هنوقها بسته بوديم همراه خود از از وينه




 ارشدالدوله مقدارى قورخانه وجبه خانه همر اه داشت ، و نو كرها مسلح بودند به تفنكههاى كار بين (.Carbines ) (اوله كوتاه) اطريشى برایى سوار، ويك هندوقى همر اه داشت كه مبلغ بسيارى مسكوك ايران در آن بود . الـو دربن گفنگوى باسرداران ، خواهث و التماى زيادى برای جان خود كري
 نمود كه مجلس ,ا ختم كرده وبگذارند آرام كند . سرداران باو اطمينان امشب 1 مينو انى بهآرامى راحت تمام خوابيده وبراى فردا مهيا باشى مبح زود روز بعد بسستنفر ڤاندارم مأمور شدند كه ارشدالدولهرا درحا

دستهايش باز بود ، نزديك ديوارى برده وبراو شلبك كتنّ. بعد از شليك برو افناده ودستهاى خود را بلند نهوده و حر كتى داد ، ولى بعد از امنحان معلوم شد كـ هنوز زندهاست وفقط يك كلوه باوخورده. حنددقيقه اورا بهمان حال كذارده وزاندارمهها





دوم راكردند ، حند گلوله باو خورده وفوراً آفتاد ومرد .
 بختـارى ، ولى مستر مور ومسنر مولونى ومسترمريل حاضر بودند . ارشدالدوله ، بعون اظهار خوق و بدون هيج آثار ندامتو انفعالى از افعال خود كه برخلاف دولتاقدام كرده بود، جان داد. قبلاز كشته شدن، خو اهث كر كرد

 با زنجير طال(ئى ال) كه د گردن داشت با نعشش دفن نمايند . ششم سبنامِر (دوازدهم

 ازمردم، آن منظره را مشاهده نمودند . مقصود از آن آكار غيرعادى ، لزوم اين اين مسئله بود، كه دولت خواست بمردم واضح و ثابت شودكه آن جنر ال مشهور وا واقعأ كشته
 درميدان جنكک، اين بود كه اگراورا زنده بطهر انمى آوردند، بیشبهه سفارتروس

بجانهايى براى استخخلاهش فر اهم مى نمود .
 الثاه مخلوع. در گرفتن طهران واردآمد . ارشدالدوله از جرى (ترين) و ماهرترين


جنر الهاى شاه مخلوع بشمار می آمد، و به تردسنى وحالالاكى عجيب متهورانهُخودرا





 روز بعد وارد طهران نمودند. قسمت عمده تر كمانها كهازجادء خراسان (سرتاخت) معجلا فرار نموده (بودند) همتجو گمان مـيكردند كه سوارهانى بختيادى ، ايشان را




 دستوزالعمل داده و سفارش نمودا كه درهرجا بنر كمانها الطلاع دهند كه ه بر بختياريها

 بازهم غارتميكردند غارت نمايند . در آن موقع خبر رسيد كه شُجاعالدوله با استعداد زيادى از شاهسو نها شهر

 برادرش شاهزاده سالارالدوله ، درحدود همدان بودانه .


اقدامات نظا)مىولشكرى بر اى جلوتميرى ودفع شاهز اده بالارالدوله،

 كه به تايمز لندن نوشته بودم

در اوائل سنامبر افواج دولتى كه در تحت حكم امير مفخم سردار بِخنـارى




 برای محافظت همدان ، بمشارالـيه سِرده بود ، بطريق بسيارمشكو كى، بسالارالدالدوله





كه شاه باهفت نفرازهمراهانش، بقهشتِّ فرادنموده است .

 بعمل نِامد. (وى) دراعلانى كه بملت نموته بود ، خود را شاه خواندو ازير ازمحلى هم بهئت وزراءٍ ومجلستلغراف نهودوايشانرا به همجلسمنوراوزراء منه خطاب كرده
 داوطلب ، به بختِاريها ملحق شد (ناكهان) باتمام قواى سالارالدوله مصادف كرديد


 سالا;الدوله كلاششهز ار نفر بود(ند كه) پا نصد نفر ازايشان مقتول ومجروح ودرو وديست نفردسغغيرشدند ، درصورتى كه عدد افواج دولتى درهر صودت ، كمتر ازدوهزار نفر







 كرديد .
افتخار دوفتح مز بور ، بواسطهُ قدرت وجرأت و اقدامات مدبرانهٔ يفر مخان،



كرفت) وبكماندانى افواج شمالى ، وماهى سيصد تومان هواجب ‘ از طرف مجلس
مفتخر گشت .
جند دستهٔكو حك ازیییروان شاه مخلوع ، هنوز درحدود استر آباد باقى بودند


مدافعة ايشان بدان صوب رهسار گرديد .
نائبحسين دزد معروف ، درحوالىشهر كاشان كه در نقطهٔ جنو ئى طهران ، بين قم واهفهان واقعاست ، دوباره بناى مخالفت و سر كشى ;اگڭارده و السباب زحمت

 بسيصد نفرسواران بختبارى كه ازسهت اهفهان مى آمدند ، ملحق شده و متفقاً با او
 شود ، بطهران مراجعت نمودند .

 توقيف وضبط نموده وجزء خزانه محسوب دارم .
 نهفقط نقضعهد ومخالفت بادولت مشروطه نمودهبودند بلكه سر كرده ورئيسياغيان شده وآنها ا 1 به شر كت علنى دربغى 'وفساد (تشويق) نمودند .




 (§- بفى : ظلم وبيداد كرى وغارت .

يكى از مواد فقرات حكم مز بور ، نيمز همين مسئله بود كه در فقرء فوق
كذشت .
دوشنبه نهم اكتو بر (پانزدهم شوال ITYQ) برای اجر اء حـكم مز بور دسنور.
 شهدستهٔ هفت نغرى راكه هردستهٔ مر كب بود از يك نفرمسنو فى (محاسب) خزانه

 درخارج شهر، ازطرف دولت ، درقبضهٔ تصرف خود در آور ند .
 پارك اتابك (يعنى در آن هحله) واقعست . عمارت عزبوره بسـار عالى و از مبلهاى

 عمارت بعضى از زوجات و اطفال ومادر شعاعالسلطنه ، اقامت وسكنى داشتند . وقايعى كه در موقع ضنط امالك معهوده ، اتفاق افناد ، از راپورت رسمى كه
 سواد این راپورت را در جزءٍ راپورت خود ، برایهينَت وزراءٍ فرسنادم . ترجمه
 طهران : دهم اكتو بر 1911 خدمت هيئت وزراءٍ افتخار حاهل

 آن هئت هحتر م ، درخصوص ضنط تمام املاك شعاع السلطنه وسالارالدو له اله ياغيان ' بنام دولت شاهنشاهى صادر شده بود ، بعر ن برسانم • بموجب حكم مز بور بششدسنه هـ هردسته مركب از يك مأمور محاسب و يكنمر .

صاحب منصب و ینج نفر 今اندارم بود ، دستور العملهاى لازمه و توضيحات راجع بجگو نگى ومحل هريكى ازششملك مز بور دادم .
 درشهر وباغ ديگردرنزديكى قاهك ، معروف بهجيزد ودوملاك ديگرواقع
 دربلوك شهريار وديِگرى مردآ باد ميباشد ، منعلق بسالاراليوله است.


 اجارهاتباعخارجه باشد ، بمسنأجريناطاعودهند ازطرف دولت شاهنشاهى

 كل دولت بها پردازند .
بعبارت صريح وساده به مأمورين سفارش و وأكيد نهوده بودمكه اگرواقعهٔ غيرمنظر




 (كه واقع درشهراست) روانه شدند .

 هخدمت مستر شوستر خزانهدار كل ايران : امروز كه پانزيدهم

شوال است ، ساعت ده صبح (دو ساعت به ظهرمانده) امضاء كنٌه ذيل ,


 شعاعالسلطنه را ارائه نموديم ، :اخل باغ شده ويكنقرزاندارمرا ، نزديك در بأغ كذارديم ، سيسباز نمودن اطاقبا ونوشتن صورت اثاثالبيت ومبلها
-شروع نموديم
دراين اثشاء يك نفرقز اق بتوسط تلفون بقزاق خانه اطللاع داد ، بغاصله كهى دو نفر صاحب منصب روسى ، وارد شده و با تشد= تمام گفتند هشما حق داخلششدن باغ دا نداشته(ايد) وبايد فوراً خارجشويده همينكه ميرزا على اصغرخان ، بز بان روسى الظهار داشت كه بموجب حكم دولتى
 فوراً خارج نشويد ، بقز اقها فرمان خواهيم داد كه شمارا كلولهديز كتنده وواقعاً هم دوازده نفرقزاق روس ، كه منتظر ورودشان بودند ، طلبيده و ايشان را بحملمه ويورث بما، حكم نمودند ، ميرزا على اصغرخان هرقدر سعى و كوشش نمود كه بتوسط تلفن پیش آمد حال را الالاع دهد ، بـى .
چون اجازه و حكم سختِ گبرى بیش از آن نداشتيم ، مأمورين خودرا طلبيهه و از باغ خارج شديم ، با اينحال افسران و قز اقهاى روسى تا منهى الِه خِابان ، بنعاقب ما آمده و تخويف مى نمودند كه تعجـيل در رفتن كنيم
(امضاءٍ : محمد نظر ـ على|صغر)
وبهو جب ایپورت شفاهى كه اين مأمور خزانه داد ، ماحب منصبان روسى ، بالباسا تمام روسمى نظامى و كملالسالِّبوده ومأمورين را تههيد به قتل نمودهبودند.

پپ از آنكهمأمورين از باغ خارج شده و رايورت قضيهرا بهن دادند . ساعت


وزير مختار روس نهودم :
(زر گنده: ءاليجنابمسيويا كليوسكى كزيله، وزيرمختارروس!!
متأسفم ازاينكه بجنابعالى اطلاع دهم كه امروز ساءت نهصبح، نمايندكان خود را بصحابت حكمى كد از طرف دولت شاهنشاهى ، براى نبط امالاك
 مشاراليهرا تصرف نهوده ومشغول به ترتيب فهرست رسمى بودند ، دو نفر


 شليك نمايند . نمايند گان بواسطهُ اين تهديد از آن محل خار

 و خواهثمندم كه به قو نسلخانهُ خودتان ، فوراً ح حكم به برداشتن سرباز الز
 خواهيد داد .
(امضا : دبليومور گان شوستر، خزانهدار كل.)
پس از تلفن مز بور مراسلهاى نبز براى تأكيد و توثيقِ'آن تلفن ، به مسيو
 (حون حكمى كه ازطرف هيئت وزراء هادرشده ، فورى الاجر اء اء اء
است ، نا گزيرم ازاينكه حكم مز بوردا بموقع اجراء گذارم ـ باين جهت


 واقعهٔ ناگوارى واقع نشود ، ومجددأ اظهار تأسف ميكنم ، از از اينكهتجديد
رأى حامل شود . (من هستم ، وزير عزيزم !!)"「.

ساعت يازده شبجواب تلفون ازطرف مسيو پاكلِوسكى كزيل برحسب ذيل
رسيد :
محرمانه : طهر ان : مسيومور گان شوسنر !! تلفن و مراسللُ شما
رسيد ، دولتآ باد هلكى است كه دراجارء دونفر از رعاياى روس مىباشد
 جنرال قو نسل مطمئن شود كه منافع رعاياى روس محفوظ ، و مداخله و تصرفى در كنترات (فرارداد) مستاجرين نخو اهن داشت ، با وعايت صريح شرطمز بور از جانب سفارت روس ، دراقدامأت دولت ايران، در بارء ملك شعاعالسلحلنه ، ممانعتى نخواهد شد . سفارت روس دولت ايران را مسئول هر گو نه دعاوى كه رعاياییووس برشعاعالسلطنه دارند، خواهند دانست . (امضا : :إكليوسكى (
تو جه مخصوص هئتت وزراءٍ را معطوف بدين مسئله مى گردانم، كه عالى جناب سفيردوس ، نه فقط جواب خواهشى (را) كه درتلفون خود راجع بهبرداشتن سر بازان ومسنحفظيمشان ازباغ شعاعالسلطنهُ واقعه درطهران نموده بودم ، مسطوت عنه گذارده ، بلكه درجواب تلقون خود اشارهاى بهملا دولت آباد كرده كه خارج از شهر (است) و (من) ابداً ذكرى در هـِع يك از تلفون و مر اسلهُ خود ، از آن نكرده بودم .
پسازاطل|ع ثانوى بجناب وزير مختار روس كه امروزساعت ده صبح مأمورين - Y

ونماينذ گان خودرا ، باغ شعاعالسلطنه ، براى ضبط وتصرف خواهم فرسناد وابداً
 امروزصبح ساعت ده ، مستر كر نز نمايندهُ خود را باينجاه نفرزا ندارماخزانه انه
 تحت فرمان سه نفر از ماحبمضبان خودشان ، تمام هيئت نظامي مزبوره در تحت

حكك صريح يكىازمعاونين امريكئيمّم مستر موريل بود .
به مسترموريل و ساير هاحب منصبان ، سفارش و قدغن اكِيدى نمودم كه

 سبقت در بكار بردن قوءٔ جبريه نكرده وتأمل كتّد تا ازطرف قراولان ، بـا بآنها حمله
 پساز گرفتن حكم ودستورالعهل و رسسن محاذى باغ ، مستر كر نز و مستر ، موريل بايكنفر صاحب منصب زاندارم خزانه كه زبان روسى ميدا نست ، بقو نسلخانئه روس كه نزديك بود رفته و مسيو ياخيتانف جنرالقو نسل روس را ملاقات نهودند . مستر كرنز بمعاونت هاحبمنصب زُاندارهرى ، غرض خودرا بجنجر القو نسل روس
 ادارء خزانه ‘ رعايت احتر امحقوق اتباعخارجها
 پسازمختصرمذا كرهاى (جنر ال قو نسلاز برداشتنمستحفظينومأمورين خود







ثامر اده شَاع الدلط

بمشارالبه اطلاع دادكه امروز باغ مز بور را بقوه جبريه تصرف خواهد نمود . بعد از آ نكه اقدامات لازمه بعمل آمده و(اتمام) حجت تمام شد ، زاندارمهاى آى




 درداخل شدند . وبقزاقان ايرانى الطلاع دادند كه درصورت عدم مخالفت و ممانعت

 زاندارمهاى خز انه دادند . احكام مؤ كدء رـخت ، در برداشتن صورت صحيحى ازمبل واتاثه و سايراموال


 كه دراندنون سكونت داشتْ ، يِيغام داده واظهار تأسف از لزو روم آن آن اقدام كه باعث

 درهمانجا بها ننده .

امروز ساءت دو ونيم بعد از ظهر ، رايودت تلفو نى از هأحبمنصب ايرانى كه
 ازقو نسلنانأُ روى وديگرى ، ايوبا



افسر ان روسى فريادكردند كه هاگر کیشتر بروى ' قراولان ، ترا بإكلو له خو اهند زد ! !
 ومأمورين دولتى گذارده وپس ازپند دقيقه بدون وقوع حادثهای مر اجعت نمودند. ديِرز ماعت شش عصر (قريِ بمغرب) راپورت زباني از مأمورانيـك بر ایى هنط نمودن دو لت آ باد و منصور آ باد فر ستاده بودم رسيد كه پساز آ نككه با دستهمایى خود بلو محل مز بور دسيدند حكم ضنط و تصرف آن دوملك را ، بر اى كسانى كه حاضر بودند ، خوانده و بسهولت تمام هردومللك را تصرف نمودند . سبس مستخفظلى برای در هعین نموده و وارد عمارت دولت آباد شدنل ، پس ازاندك زمانى دو نفرافسر
 شله وداخل عمارت كرديدند . يـكىازافسر ان فو نسلخانهُ روس يككتست صاحبمنصـ
 لباسهای آن افسر نمودنل كه مبادا اسلحه با او :اششل . پس از دستگِر نمودن افسر
 آنهاراگر فنتد ، وايشانرا دراطاقى در تحت مستحفطى سه نفرقز اق حبس زهودند و
 ازجمع نمودن محبوسين، افسر ان قو نسلخانڭزوس ماحبمنصبان دولتى،ا باخود سوار
 ومجرمين ، در تحت حراست قزاقها بقو نسلخانهُ روس درطهران بردنل . رر قو نسلخانه ، هاحبمنصبان دوسى ، به افسران دو لنى گفنْن كه ه چون شعاعالسلطنه و سالارالحوله رعيت روس ميباشنده دوباره نبايد مر تكـ جنين امرى


امانتيجهُ اقدامات راجعهُبماك حيزر كه نزديك قلمكاست، ، بموجب رايورتى كه از دسئٔ مأمورين آنجا دسيده ، اينشد كه بدوناشكال ، خيزدردا بصلح ومسالمت تصرف نمودند .
از اقدامات راجعه بهاملاك سالار الدوله چون قدرى دور است هنور اطلاعى
نرسيده است.
اين راپورت را بون اينكه عقيدهٔ هافو وخالصخودرا اطهار نممايم ، نمينوانم
 برخلاف قوا انين سلطنت و استقلال دولت ثاهنشاهي ايران عمل كردهانـواند ـ ا اكنون
 كار بوده ، در تمام اقداماتشان با كمال هحت و شرافت و با با نهايت صداقت رفتار

نوودهاند .











r- ن : ثانباً


دوساعت بعدازتصرفنمودن مأمورينخزانه ، پارك شعاع السلطنهرا ، ديده شد





 خواستند كه دولت خودشان را درمعرض معارضه گر گـتارى دوحیار نماينل . خوشبختانه بطورى دستو رالعملهاى سخت و سفارشات مؤ كده بثاندارمهاى
 توهينات آن دو ويسقو نسل دلاور كه براى به دام انداختن ايشان بكار برده بودند ،
 راپورتهاى بىاصلصرف دادند كه بايشان توهییشله ، وحالْ آ ; آكه خودشانبهمين

 خود شكايت نمود . بللائل قوى يقين دارم وزير مختار در تمام اين موارد ، افعال جنر القو نسل, النكار نموده است. حندى بعداز آن هسلك رسمانهاى 'كه دولتروس اختيار نمود ، فقدان حقيقىهرقسم نظم ومو افقتى،دروزارت خارجه روس كشف شد.

 آن مسيو كو كو تسوف (.M. Kokoutsoff) بود ازعناصرصدق و انصفى، صرفنظر نموده وحمايت جنر الققو نسل متمرد خودرا ، بر توهينوزيرمختار (خويش) تمر جيح ا- اينغلغت خودساخته ازنظردستودى غلط وممادل رسمىاست ، لِيكنعينان نقلثد .


داد . اهميت دادن بهرايورتهاى دروغى یاخِنانف ، فقط باينمالاحظه است كه موافق اغرانسرى آنگابينه مىباشد .
بى اعنائى و بى احنر اميهائيك.، وزيرمختار روس' و وزيرمختارا نگلِيس، نسبت به مسيو پاخختانف مرعى داشثند مشهود هرعارف و عامي كرديد . سرجارج بار بار كلى

 بحدى دقيق ونازك شده بود كه درمجلسبال(رقص) رسمى سالانه كه نوزدهم دسامبر درسفارت روس منعقد شد ، نهخود جنر القو نسل شر كتّ اجزاء قو نسلخانهاش و حال آنكه تقريباً تمام اروپائى هالى طهران ، در آنجا حاضر
. بودند
بعد ازظهرمهان روزى كه قزاقهاى پاخيتانف ، زاندارمهاى خزانهرا ، ازباغ

 حرا در آن معامله هداخله كرده(است) ومنا كرات سخرات سختى، بتوسط تلفون ، مابينشان
 آن اقدامات داشتهايد ؟. شخصثانى جواب داد كد دلائلى نزد من مو جوداست ! بعد
 براى خود تحصيل كنيد ، زير اكه خزانه دار باتلفون ازاين اقدامات شكايت نموده



- ن : خودثان r- r- : در

 بكوثّ خود شُنده بود . §- رافع : شكايت، اعنرانن عريضه . 0ـ توريه : خلاف واتع ـ امر خلافحقبت

درحند سال قبل ، درموقعترتيب وتّقيحشروط قرارداد خلعمحمدعلى، ببا نك مز بور


 بهبانك ، مقروض است . وحال آ نكه مشهوربود ، مشارالِه عوض از بانك طلبكار امت . حقيقت شرح فوق ,1 ، حندى بعد توانستِم به وسيلَّ سواد وصيتنامهاى كه قبلاز رفتشش ازاير ان نوشته بود ، ثابت وعدلل نمايم . قصد بانك روس كه ميخّواست بهمكر وتقلبا آن مبلغ هنگفترا ازدولت بـچچاره́ ايِران وصول نمايد ، بقسمى برهمه مكشوفبود كه وزيرمختار انگليس اردولت ايران طرفدارى
 بكمك آن اقامه ادعاى خودرا بنمايد، كه باغشعاع السلطنه دربا تكا مأخن صحيح محاسبأت شعاع السلطنه بابانك ، از محل محرمانها موثقى فوراً
 روى . دولت روس هرگز برای اثبات ادعاى خود ، هيج گونه اظهارى هم نمووده بود كه بانك روس دراملاك شعاع السلطنه غرضى ياحقى داشنه است' ا- تر جمة مادء جهادم وشُم وصبتنامئ شعاع السلطنه ماده جهارم دراين تاريخ مبلغ شا نزدههزار تومانبحساب جارى دربان انك استقر اضى دروى، دارم

 كوشش دروصول آنكرده وحق ورثئ صغار مر ا تعقيب نموده و نكذارند ازبين برود . مادء ششم
 نزهتالسلطنه كه مبلغ سههزاارتومانازآن برداختهشده وحهِلوسههز ادتومان ديكر برذمئمن





هشنماوت (دوازدهم شعبان) دولنين روسوانگاليس شروع بهتهديد دولتايران نموده بودند ، تا ازمستخدمى مازوراستوكس ، براي تشكيل زا زاندارمرى خزانه ،


 بعقيدهٔ من آندو شخص محترم هردو اعتر اف داشثندكه آن اظهار ، بسيار مناسبو بجا بوده ومعلل بههيج غرضى نمى باشد ، مـگى اميد حصول معاونت كافى برای امر امر
 بود. دولت روس يقين حاهل نموะه بود آن توقعى راكه ازمأمورين بلثيكى كمرك




امريكئى خزانه هم آن را پِيروى نمايند . مترجم)
 مر اسللاى بهن نوشت كه دولت متبوعهاث مكتوب اعتر اض خود را درباب استخدام


 تصفيه شروطآن بودم ، نمودو هم از اين طرز الظهار مخالفتش ، در در مسئلئ استخدام
 مجلسومن ، يقين حاهل گشت كه دولتروس مصمم شده است كه ازحار الات وموار اقع
 رأجع بمعاملأت ايران، موقعرا غنيمت شمرده وفايده بر گيرد . بوا اسطهُ هحروم ثن از خلمات مازُور اسنو كس كه منتج ترقى ابدى ايران










 اكتو ر ، ببانات مرا ، به بیانصافى و بیى حقيقتى حمل نهود ، مجبور شدم كه از ازآن
 كه ثايد دولت انگليس كوشش كرده ودولت ايران را بڭغارد كها


تعهد ندوده (بودند) .
توضيح عخنصرى ازحقيقت حالل حاضره نوشنه و پس از مشورت با عدهاى از





 مجلس و كلاء عمومى، توضيحات وسئوالات متءدده از وزيرخارجئ انگلبس شد . .

## باب ششم

اولتيماتوم اول دولت روس بدولتاير ان، رأىدادن و نصيحتكر دن دولت انتليس بلهقول لآذ ، معندتخوراهى دولت اير ان، اولتيماتوم دوم روس



 براى محافظت قونسلخانه انگليس روانه خواهو اهدشد .

 شكست خورد ـ قو نسلخانئ روس و كشتهِهاى جنگّى آن دولت ، هردو علناً بعساكر ياغى معاونت وامداد كردند.




 دولت ايران ، راجع بمداخلات روسها در معاملات داخلى وانلى وامور مملكتى و شكسنـن




 هيئت وزراء ، هيجَّارى نميتوان نمود .






بسيار مشكل ومحكم خو اهند بود .
 بعد از كوثشهاى بيفايدءٔ بسـيارى كه ملا كين و متمولين طهران ، براى عدم

 مشاهير ايشان پر نس علاءالدوله بود كه يكى ازاركان خانوادء سلطنتى وحاكم سابق شيراز بود.
حون آخر كار علاءاءالدوله رئيس مأمورين خزا انهرا كه بخانئه مشاراليه فرستاده

 (مintevalli

ضبط خواهد بود . علاءالدوله از در ديگُر خانهْ خود ، بيرون رفته و خودرا بخانه

 شكايت كرد (وى) حنان دردل رئِس الوزراى دوست خود اثر كرد و بطورى دلدئيس

 ومطالبات كلّى (دا) كه برای مصارف سواران و اتباع خود مطالبه نهوده (بود) ردو ور او





آنانرا كرفت「اين واقعه درعصرتنغى روز ديگى از طرف صمصام السلطنه رئيس الوزراء رقعهاى مبنى بر اعتر انـ





. من انداخت وازحالت طبيعى خارج شدمه










 اهميت ميدهند وحهاحكام بزر كِ وحّهادنى مأمور دولتى، مجبود ومقيدندكه شئو نات

خودرا حفظ نمايند
 باب ( راجع بمسئلهُ اولنيماتوم ) مذا كره و مشورت نمود ، يكى از هاحب مار منصبان وزارتخارجهرا، بسفارت روس فرستادكه شفاهأ جواباولنِماتوم روسهارا بـغويد. جواب دولت ايران، حاوى اظهار مسلك جليل القدر (مشروطه) و وعدئ تحقيق كامل در بارء حقيقت واقعهٔ شعاع السلطنه ، بدون طرفدارى از كسى (بود.) دراين موقع جرائد ايران تهديد وتخويف غريبى، بدولت روس برايتصرف كردن ايالت گِلان وبلوك توالث كردند ، بدون ثك دولت روبى، ازثباتايرانـيان وطرز جواب گفتششان بسـار منعجب گشت .
 مختار انگلبس بمن دسيد ، وى خواهش ملاقات كرده بود ، برای اينكه تلغگرافيرا

 ازاينكه تعيين مسيو لكفر كه ازرعاياى انگليس بوده ، بسمت تفتيش و ونظارتمالـيالبه





1): - 1

دوسالئآنجارا كه تقريبأ يكمليون تومان ميشد، تحقيق وتفتيش نمايد. مسيو كلكفر















 چون سر جارج جوابياى مرا شنيد ، مانند مريضى كه دار دارو خورده باثند ،
 يازدهم نوامبر ( نوزدهم ذيقعده ITYQ ) مجلس باتفاق آراء ، قانو ونى وضي


وجلب نمايم



اظهار نموده بود ، كه اگر (ظرف) هچل وهشت ساءت ، اين مطالبات قول نشود ،





كه مشغول بخدمت دولت مشروطه بويم .




نتموده بودم .



 ومعذر تى بهقتناي ميل ورضايت دولت روس بخو اهيد . صمصامالسلطنه رئِس الوزراء امر نمود كه تمام زاندارمرى خزانه را از باغ
 فبل، درتحت تسلط واقتداردولت روس در آمده بود وو كلاى مجلس قدرى درصداقت وخلوص مشاراليه سوعظن پِدا كرده بودند .
 درخصوص ضنط وتوقيف|ملالك شعاعالسلطنه هادرشده بود وتنها امضاء وزير اعظمرا، بعوص امخاء هئئت وزراء داشت ، حارهاى غير از جواب ذيل نداشتم، كه بغويم :-



## 5.9


 . نمايند .




 مقطوع است ، ولى معاملات تجارتى كمافى السابق بنوسط قو نسل خانه
 ايران حر كت نموده است .
 سرادوارد گرى كه مشعر برقبول خواهشهای روسها بود منفقالر أى شده و و براى
 وزاندارههارا بكلى ازآ آنجا برخارم . پس أمالاك مز بوره زا رد زهوده ورسـدكامل مبل -ساير اشياء راگرفـم .
ظاهر است كه تا آن وقت وزارت خازجئ انگلبس ، از اين مسلك و حر كات
 روس نصـحت زهود(هبود) كه شايد قشون روس.را از آن پِش قدمى باز داردو از
 دراين اثناءٍ هيئت كابِنه جديدى تشكيل ومعين شده (واعضاثى آن) دنمعنرت
 أير انا بأَلبأِ وهئّت تمام رسمى ، بقو نسالخانئ روى رفت ودست وزير مخنار روس

راگرفته گفت ه جنا بعالى!! '(من) از طرف دولت خود مأمور مبباشم كه بو اسطة




 جاهل (و) نادانايران، حققت ارادءٔ پانتيكىروسهارا بخاطر نِاورده وملتفتنشدند. راضى گشتن كابِه بمطالباتروسها آخرين آرزوى روس نبود ـ اكرروسها حقيقتاً و فیىالواقع ، فقط ءزت و شـافت مأمورين منمرد خودرا طالب بودند ، معنرت وثوقالدوله، معاملهر ابكلى ختم




 دولت ايران را بقبول خواهشهاى روس، رأى واطهمبان داد .


 تحيّرى كه بواسطةُ اين تمسخر وحشيانه ، ازصورت آن نهايندهُ اير ان ظاهر گشت ، تصورث بسيار مشكل است . وزير مختار انغگليس ، آن ماقات معذرترا ، معين نموده بود • جون اتفاق تازهاى در آن اوقات واقع نشده بود كه از او احتمال 1- الفظ جنابطالى معمولا دد اين ترجمه بجاى عاليجناب مصرن ميثود و براى
.





 بعهل نخواهد آمد .
 اولتِماتوم ثانى خود را الظهار نهوده و مطالبه كرد كه درظرف خهل وهششت ساعت ، بايد قبول شود.
مضمون مراسلة اولتيماتومى روس ، بدرجهاي ههم بود كه مناسـب است سواد
آنرا دراينجا نقل نمايم

## ترجمه سواد اولتيماتوم ثانى روس :






 باير مأمورين امريكائى كه مسترشوستر ، ايشان را التخاب نموده ، ثانيأ معين ميشود .
اطمينان و وعدءّ هريح دولت ايران كه بيون رضايت سفراى
 اداء مصارفيكه جبران خسارت دولت روس را دراين اينشكر كشى

تعيـن مقدار وطريقهُ تأدئٔ خسارت مز بوزه ، بعد ازذسيدنجواب
دولت ايران، معين خواهد شد .
فقرات ذيل توضي>ى است ازطرف وزيرمختار زوبى براين اولنيماتوم :


روس ثده بـيان نمايم .
اولا دولت روس براى جبران حر كات مستر شوسنر ، كه باعث هتك شرف مأعورين دولت مشاراليها شده بود ، هجبور گرديد كه بايران . سوق عسـكر زمايد
ثانباً خواهش اصلى دولت امبراطودى اين است كه موجبات


 ثالنأ باوجود اسباب من كورئ فوق ، لازم است كه بغويم: دولت





صورت وجه خسارت روس ، زيادتر خواهي اهد بود .
 درتصوز بهنر مى كنجد تا درتحر ير

 ذكى هحل مشكلات روس بزودى واطمينان كه هنوز باقى استه اثاره شده بود .

همانوقت كه آن اولنيماتو ع داده شد رقعهاى از وزير مخنار روس رسبد كه





## بابـ هغتْت

بلواهاى راجع باهر نان ، رد نمودن مجلس اوال:يماتومر روس ر1،
 اير انيانبر ایدعقابلهومدافعه، اقداماتز ذاناناير اندر آنامامر، انفصال مججلس بواسطd تردستى وجالاكى بيست وجهارم ددامامبر •


 سلطنت خودشان بود بروس و انگايس • بعد از اندك هدتى انى از وحول آن آن اولنيماتوم
 نِيز در آن اولنيماتوم شريك شده ‘ جوابداد كه با تمام مطالبات و العارات روسات روسا


 بـه تجازت انگاليس وارد شود . گويا فقط همين يك مسئله بود كه وزارت خارجئ Adevalli


وعقر رك آن را بر كردانيدهه و بههين جهت ناكامياب شدهام وبايد ازايران بروم . نائبالسلطنه بعد اذظهر بيستو نهم نوامبر، بعد از كزشنت دوساعت از از وصول اولتيماتوم روس ، هرا نزد خود طلبيدند ، دوست قديهى من هختشمالسلطنه ( هم ) كه محرمانه با صمصامالسلطنه رئِسالوزذراء متحد شده ( بود ) در كبينهُ والاحضرت

نائبالسلطنه گفتّد كه دولت ايِران در دمسئلهُ نانه خيلى مضطرب و بريشان
مى باشد .






درموسم درويدن گندم در وقت تابستان ، دولت يك قسم مالباتى ازمحصول آلن









 باين تدبير تو جه وخيال

 بود . درشمال ايران خصوهأحوالمطهران ، حاصلز انراعت گُندم بسيار كم عهل آمده
 وبإيمالشدن وغارت زراعات (بود) كه ازا بتداى ورود محاني



 م مینهودند
وظليفه وتكاليف خز انهدار فقط هممينقدر بود كه ماليات و حقوق ديورانى گثندم




حفاظت ونظارت خود در آورم . بها آيندئ خطر ناكى هصادف شدم . بهمبن مناسبت كوششها






نهودن حكومت مشروطه حاهل مىشد .

 ;مودند كه تنيـروتبديلات لازمه(1) خواهند داد ، ولى بر حسب معموال ، باندازماى


وبسهو لت رفع ميشد .
راجع بههمن امر نان قضنهُ نا گوارى پشش آمل . يك نانو ایى معروف بدنامى

 را بواسطهُ مختصر جرمى،درتنور نانوائى خود سوزا ونيدهاست ـ در در اثناء ذ كر آنشخص


 معاو نِن ايرانيم اطلا عداد كه هآن آنانواى معروف ، برحسب آرزوى شما كشنه شده

 رأى من هيَجِ مدخليتى نداشت ، ولىمصهم شدم كه (در) آينده ، دراظهار خـِيالاتخود



 ايرانىمن كرده بود ، تألم وزحمت زيايى بمن ميداد . ازآ آن وقت به بعد نظم مسئلّأ . عهر بيست ونهم نو امبر، درمجلس:اقعه غريب (و) فوقالعادماى اتفاق افتاد.




 معروف ، ازطبقه وسطى عادت كرده بودند ، برخلاف آن كابينه شدند ـ ـ رئسِسالوزراء الوراء برخالاف رأى دوستانش بشر كت محتشمالسلطنه در كابنه ، باين جهت اصر ارار داشت كه مشاراليه با مشاهير اعضاء قو نسلخانأئ زوس، تعلقات عميقهاى دارا بود.
 چون باسم وزير عدليه رسيد ، مابين هيئت مقدسئ و كلاء در بارة ردو و قبول مشاراليه بحث ومذاكره شد .
















نمى نهود ، مـگر, ياست نظميه مسيويفرم. دراينزمان عدد زاندارهرى خزا انه هشتصد



شده بودند .
ازاينسعىو كوششرئيسالوزراء ، بداخل نمودن محتشمالسلطنه درجزءكابينه



 ايران ، محرمانه سازنثنهوده بود كه ازدولت روس خو اهث كتند تاثانِاً' هحمدعلى

 روز بعد ازاظهار آن دواو لتِماتوم ، حسينقىى من آمده و در آن باب مشورت نمودند . من گفتم ، خو بست ايشان بمجلس و كابينه




 خود وفانموده وبهر اقدامى كهمجلس درايمخصوص بكند، حاضرورانىیخواهم بود .
 شدم ، شُمِدم كه پر نسعلاءالدو له را ، دزموقع بيرون آمدن ازخانه خود ، سه نفراز


سعى ديگ, براى كششرن مشير السلطنه ، صدراعظم محمد على بو= ، (ولىوى) درحالِيكه سواره عبور ميكرد ، پايش هجروّح شده و برادر زادهاثر كه با وى بود ،

كشنه شه .
اين اقد|مات بدون شبهه ، نتـجهَ خـيالات اعضاءً انجمنهاى سرى طهر ان بود ، برای اينكه تصور نموده بودند كه مجمع منظهى ، براى خفه كردن مشرو ائهؤايران،






 ميناميدند ، و(اينفدائيان) درهرحال وهرموقع مانع ازيشر فت خـالآتشان بود ، آماده بودند .
 آن قتل آرام بِگيرد ، وحشت واضطراب تمامى ، در دلهاى اعيان و مأمورين دولنى ونى
 دراداء وظيفه وحقوق وطنخود ، پاك نبود .
 جارى شده و بيخودانه قسم خورد كه ريشهٔ انخاصى ( 1 ا ) كه يقين به ار ارتكابشان داشت ، از بـخ و بن بر ك:د ، و گفت كه ه بيست نفر ديمو كرات را با بقتل خواهم

ا- لوامه: لوم : سرذنث - لوامه بسبارسرذ نثكننده و نكوهش كننده (كثبف، ،مزاحم .



 نوشته ، تر جمهأَن را به فارسى طبع وتوزي ديع نموده بودم ، اتفاقأ هردو آنها برخلاف
راستى بود .


 عادى شده (بود) ولى جنين لطمه وفشارى وا منظظرواميدرار نبود .

 آزام گرفت ، ولىاثرات آن هنوز بكلى محو نشده و ظاهر بود ، و نيزاحسانى نهوده

 محو ندوده (است) بنا براين ظلاهرميشد كه روسها براي اجراءٍ مقاهد ديرينهو ورسبدن به آرزوهاى قديم خود ، برای تصرف نمودن ايِان و بنا نموين استخكامات جنگا



 دادند ، كه حرا دوس



ايفاءٍ وعدههای مقدس خود ، پِایبند خواهد بود ، و گّان نكردند كه تمام حــات

. يكشب بمعرن خطر بيفتد
(آنها) دير ملتفت شدند كه فريب خوردهاند ، ا كا كرجه فهميدن اين نكته هم


 را هحاصر هكرده ، و در آن سرزمين گسترده شده بود ، بنوسط آن دـتها ، و و از آ آن
 ا911 ميداد ' خرس بقدرى ماهروحا خالاك بود ، كه قبلاز آ آنكه وقت وموقع بگذرد

ريسهان يافنردامرا حر كت داده وصيد خودراگر گفار نمود .

 بودند ، كابينه دز تحت رياست صمصامالـلطلطنه يك طريقه و مسلك اختيار كرده ، و
 اينكه خود را وطنرِّرست ، و حافظ حقوق ملت ، و مسئول استقرار مملكت دان دانسنه ودزمقابل آن مسئوليت، بقاه سلطنت را طالب بودند ، برخالوف زأى و عقيدهٔ كابينه ، هشى مى نهودند . حكام و رؤساى اير ان كه اركانكابينة آنوقت بودند ، بامسئوليتى كه داشتند،


 با إهالا كتزازلخود بر ايشان حامل شده بود ، ناخوث وناراحت بودند (ازاينجهت)


AmirAli
Motevalli

با وجودى كه احتمال خبانت و عهل ثكنى در آن امر ميرفت ، اوليمهاتوم دا قبول
كردند.
باين جهت زوز اول دسامبر ، قدرى قبل از آنكه موعد جهل و هشت ساعت اولنيماتوم روس ، كى برای قبول اظهارات و مطالبات خود معين كرده بود متقضى شود ، كبينه رأى خودرا درمجلس علنى اظهار نمود ، كه رضايت قانو نى مجلمس را ، برطبق مسلكى كه وصد واختيار كرده بود ، جلب نمايد . يك ساءت قبلازظهر، محوطه وعمارت پار المان ازانبوه مردم منظظر ومضطرب

 سرنوشت ايران ، ازحيث مليت معلوم مبشد . كابينه بقبول مطالبات روس ، مصهمشده ورعايت هر نكته راكه احتمالروضايت مجلس ، در آن ميرفت ، ترك نمود . صمصامالسلطنه رئيس الوزراء ، در در موقعى كه
 نمانده ، قريببظهر هنغامى كه موعد ، درشرف انقضاء بود ، الظها كرد كه هو كلاء اختبارات تامه بكابينه بدهند ، تا اولتيماتوم روسرا قبول نمايده. اين رأى و اظهار در حالت بـكوت تام خو انده شد ، بعد ازختم آن آن ، بطورى

 خود ، مئل اشخاصدكته كرده بی حس وبى حر كت ماندند .
 وظبر آنروز آن امر ازاختيار ايشان خارج ميگشت وهيچج رأى نمينوا نستند بدهند،
 براين امرقرارگ





 بلد نمودن، يا بدتر از آن، نشان هينمودند . و كلاء ديِر نِيز بهمان مسلك ، مشارالِيه را منابعت در نطق نموده و بواسطهؤ
 حقوق زندگى واستقالال آنان راكه باشكال زياد بدستآورده بودند ، اعلان كرده و
دادخواهى شايانى ازطرف ملت خود نمودند .


 خوانده شد ، هريك درجانى خود ايستاده ورأى خودرا علنأ اظهار نمود .




 شمالى را ، برفدا كردن عزت و شر افت وحقوق آزاءى و استقالال مو كلين خود، كه تازه تحصيل نموده بودند ، تر جيح دادند .

 برایا حِّا هجو

بود ، منشش ومتفرق شدنل .
بواسطةٔ اين اتفاق واكثريت آراء و كاء مجلس ، مطابق قانون اساسى، كابنه
مضهحل ومنحل گرديد .
بسيارى ازمردم درخيابان لالدزار كه خيابابن معروف طهر انست، جمع شدند


وطن خود، بجان دادن حاضر خواهند بود .



 دويست وبيست ميلى، از كوهاكى البرز، بطرف قزوين وطهران شروع نمودند .


 وثابت قدمتر بودند . مهكن نِست كه حالتشبها وروزهاى مشوشانئ هاه نلمانى دسامبر ادر رإينخت
 كوهای پراز برف هم از منظرهعاى المناك مهلـكت كه بر آنها گذشتنى بود متألم و منأثر بودند .



 منعلقَ به يكى از ابناءٍ وطن مشاراليه بود . تمام آن روز ترامواهاهى مزبور ، خالى


و بدون مسافر ميگرديدند . جوانان و شاگّردان مدارس و زنان ، دسته دسته فضاى



 اجتما غ، بسفارتخانهاى دول خارجه ميرفتند كه از نها يند گان دوان دول عالم بر ایى ملت مأيوسى خود دادخواهى كنتد .
 برخا(ف روسها نمودهاند' . روز ديگر خبرميريسيد كه قشون روس درقزوين، شروع بإلمولهر يزى وقتل عام نموده است . بايكوت امتعهُ انگليس درجنوبايران بقدرىاهميت يّيدا كرد كهفو جهندى انگالمس درشيراز بهاشكال تهام، براى خود آذوقه تحصيل ميكر دند . مالوالىمعروف
 نموده وآنرا ببانك رد كرده و در عوض مسكوكات دولتى ميگرفتند ، تقريباً هرروز

بيست عزار تومان اسكناس مباداه بيول ميشد .
يكروز بتوسط پֶلِس مخفى، دونفر از اعضاء هيتّتى كه براى كشتن خزانها سازث زهوده بودند، گرفنار شدند. پاليس بهنزل ايشان حمله و يورش بردهو ودر آنجا دستگاه مختصرىزا كه براى ساختن [بمب] فراهم شده بود ، بعلاوه چند [بمب]




 مشووطهطلبان ايران بيشتر ويشتر ازساير بيشوايان اسلام مجاهدت نوودند .




تلف كنتل .
ديگّر در همحو صورتى زنن گانى در طهران ، برای من مناسبت و هالاحيت


 مأمودين روس كه هارهاى از دسنجات قشون وقز اقهإى ساخلوى روس درقزوين جدا شهه ویش آ مده بودند، هرروز صبح زود با قز اقان براثى معاينه نقشهُ پاركمى آمدند
 بكون شبههآن قشون بسيارى كهروسها بايران وارد ندوده بودنل ، فتط بر ایاخراي

 و بدسعالان و فراريان پلتِكى قفقاز كه (مدها تن ازآنان در طهران بودند) برای

 وخاطر جهعى را براى خود تخصيل نمودند . يكرور عصر تنگى در موقعيكه با زن خود ، مستعد رفنن بمهمانى منختصرى
 خبرصحـح بوده وصحت آن هم به ثبوت پيوست، باين ملاحظه خـيال نمودم كه مأندن درمنزل انسب واولى است . دراين موقع چند نفر ازاحزابِملى ووطنپرستان، ازمن خواهش نمودندك

 داوطلب ، روز وشب، مواظب من بوده وهيجّوقت غفلت نموودهوازمن متفلكنميشدند، مغروقت خواب .
هیاردهمدسامبر (بيستردوم ذيحجهه نهود كه بدسته خود درهندوستان ملحق شود د






 شدكها آنهارا از پِشقدمى ممانعت نمايد

 چندى قبل ، بهتسلم كردن خود و ملت خويش بروسها راضى گشثه بود ، مثل تودهُ
آتث سوزانيد .
 ه هر گز بتبولمططالبات جديد راضى نشويد، بلكه ازآآنتريكهائى


 . r - النتّت : لبوتنانت : افــر .

وتسهِل كشيدن (اهآهنست ، بُصيتحنهاى جنوب اعتماد نـكيد . تعلقات و
روا بط امر يكئيهِ , از مِادكنـد'.

وقتى وزيرخارجئ عئمانى در جواب پپا لمان اسلامبول توضيحى داده و نقشئ حالت حاضر\& ايران را ، رنگك تمسخر آمبز نوى داد ، آن ظريف عثماني جواب داد
 ضامنحفظ آن ميباشد . درصورتى كه در آنوقت ، دوازده هزار نفرقشون روس ، تمام نقاط قلمرو شهالليايران را ، تصرف نموده بود. مجلسبر ایى خاهى از اين مسلكایى مختلفه ، و رهائى از اين مخهص4های تازه ، بسيار كوشش و سعیه هاى غريب نمود . يـكى ازآن خـالاتت تازه كه بنظلرشان
 مداخله نمايِ . شبيحند نفر ازليدران احزابِ وار كان معروف مجلس ، بمالقات من آمده وخو اهشنمودند كه مسوده قانو نىمتختصرى تريّبـ دهم ، تاكشـيدن راهآهنها لازمهراكه هحل بحث است ، رعايت كتْد ، وحاى اسمزا خالى بگذارم تآن قانون را فورأ امهاء واجِ اءء نمايِن ، واسم شخص منهول يا جماعتى از منهولين امر يكا 1

 نمودم ولى الهار كردم كه متأسفانه نمىتوانم دراينكار مداخله واقهام نمايم . مشیر الدوله كه فقط اسمأ وزير عدليه بود ، اگرچֶه در موقع وصول و اشاعهَ
 اـ ايننتكراف نبم هخفى حالت اصلى محصورشدن انكلستان وطهران و سا ير مها لك
ديكردا واضح مى نمود.

 داد واشكال تراثىهاى اولتيماتوم بخو بیرفع خواهد شد ، جمله آخر تلكراف مز بوراثاره

كند ، اگر مجلس اخنتارات تامه بهن بدهد ، آيا مينوانم باروس و ا انگلِس، تصفبئ




 بمطالبئ روس درانفصال من ازثشغل خزانهدارى ، ، راضى شود ، ولى بعنوإن مسنشارى مجلس ، مرا درايران نگاه بدارد .
وقتـكه مجلس در كمال يأى ، هيئت دوازده نفرمانى را ، ن نزد نايب السلطنه فرستاد كه باو اطلاع دهند كه هون مجلس هيّع اعتماد ووثوقى باكضاءكابينه ندارده، درشرف اختيار مسلك جديدى است كه به نايـبالسلطنه اختيارات تامه با بدهند ، تا با با



 كهكالسكهاثرا حا حاضر نهايند .
وقتى هر جهار فرقئ سياسى ايران ، يعنى حزب ديمو كرات و و اعداليون و اتحاد وترقى و حزب داشنالكسيون ( Dashnakliyoon ) ( جماءت ارام امنه ) بنوسط
 بجانب إيتخت ، جلو گرِى نمايند . تمام قشون طهران كه در در آنوقت ميتوانست







 مى آمدند ، بجهة اينكها آن فدائيانآرزوى فوقالعاده ، برایى مقابلةً با قشون روس داشتند !

عالده برقشون مز بود ، هز ار ويكصد نفر زاندارم خزانه ، نِيز در آن زمان
 اين فوج ذاندارمرى ، از مردمان وطنيرست اير ان ، كه حقيقتأ ميخواستند خدمت بوطن خودشان نمايند ، انتخاب شده بود ، و من تعهدكرده بودم كها كه آنيا را با



 دز موقىى كه لِيران و پیشوايان فرق سياسى ، براى مقابله كردن با با روسها



 باعتقاد آ نهاكافر و بىايمان بود مشورت مینمودند آنهم راجع بهامريكه آيا آيا ايشان بايد اقدام ثجاعانه مؤثرى بكند ؟ و آيا اينا اقدام ازهز ارها را رفع خواهد نمود ؟ وبالاخره آيا ضر دهاى جسمانى خارج ان از از قيانى را ، بايد از مردم دور بكنّد ؟. المَهُسائت در اين باب مناكره نموديم و آخرالامر مجبور شدم كه برخلاف
 شهالطهران، برخالوف قشون روسبردارد ، بعداز آآب شدن برفيا ، يعنى بهار آينده،

 سربازان فدائىايران ماتمسرائى كنتد.


 مفرى ار آن نداشتندوخواه مخو اها آن مصيبت وقوع مى ينيرفت .


 . مملوازازع نى وفوائد است







 حـقي


اثاث مشرقزمينيان ناميدهاند بو اسطئ اهالى ايران خوب منظم گرديده و(فقط) بجهت مخالفت بدقسهت و كمعمرى بزودى پثمرده شده بود ، شايد بِان واقع(شده) آباشند.

 ودراتخاذ طرق حككومت مشروطه وآمو ختن قوانين پلتيكى و معاشرتى و اخلاقى و و

 مى نمودند . استمداد ملت ازفرقهانى كه هميشه درموقع تغيير ات و ا انقلابات ، فوائد
 ازآن تغيير ات پلنيكى بمنافع تاريخیى ايشان ميرسید .


 تحصيل آزادى جديد وعلامات آن ، باكمال سعى بعضىدسوم مخصوصهرا كه ازقرون پيشدرايران معهول بود ترك نمودند . موقع بسياريافنم كه ظهوراثرات وارادهماي عاليهٔ زنان اسالامى , اكه بیدنیى
واقع مىشد به بــنم .

ماها كه اروپائى وامر يكائى هسنهم ، از زما نأدرازی بشر كت دادن زنان مغرب
 توان گفت ، در بارء ز زنان پردهنشين ومحجوبب مشرق كه قريب و بفاصلئكمى، استاد




 كونه خيالات درايشان حادث شدهو وحال هم هنوز باقى است ، و ع عقلو ادرا ادراكى كه بواسطئ تجر بئ عملات سالپاى دراز، عهومأ تحصيلنمودهاند ، بر آن خبالاتافزوده

جديده ، اظهار نموده وباتهور ومجاهلت بتكميلخيالات خويش مشغول گشيتند .







 كارهاى من مساعدت مى نمايند .





 طرففار ما بوده وبهشار الـه تأكـد نموده كه بهن بكويد كه زن من بايد بخانئه فلان





 آنجا اينمسئله مطرح مذا كره و بحث كرديده و و قرار شده است كه اينامر امرا بمن

اطلاع دهند .

 مستمريهاى دولتى مردمرا برساند وبيشازيك ميليون دالرقرض دارد ومثل اينوجه

 سئوال نمايد كه كدام كس آن اعتراضات را بايشان تعلمـي نموده است ـ ـ آن شخص مراجعت نموده و اسم يـىى از مشاهِر مخالفين را كه آ آنوقت در امداد و طرفدارى الم
 متفرق و منتشرشوند ، فردا جواببها آنهاداده خواهد شد و آنها نيز مثفرق شدند.



 شورشيدر آن باب بعمل نيامد . درطهر ان معروف بود كه هروقت ز نها ، برخلافكابينه يادولت ، بلواوشورش ميِكنتل، انحالت كابينه ودولت بسيارخطى ناك وسخت خواهد شد .

درموقع ضبط وتوقيف امالاك واموال شعاع السالطنه ، جون دولت روس ملتفت






 واقامئ شهود براى اثبات آن قرن ، هاند كرها ، بیاءثائى مى نوود .
 ودزجئ ميزان همراهى اوررا باخزانئ دولت مشروطه احسان نمودم .



 آبرومنديست جارى نموده بود بدست آورده است .









خود ، در آن معامله اعتماد كرده بود .



 نما ينذ گان درحند جلسهٔ سرى مجلس، قرار داده بودند كه مطالبات روسها را تسليم
 ملِين و كلاء را چֶگو ته بهاداء ونايف خودشان مجبور میتو انستند بكنتد ؟ دراينموقع زنان ايران جوابيمهيا نموده وسيصل نقراز آن جنسضعيفـ ، از خانه وحرمسر اهاى محصور، باافروْختگى بشره كه ازعزمثابتشان خبرميدادن، بيرون آمده درحالثى كه در چادرهاكى سياه ْ نقابهاى مشبك سفیِ مسنو; بوده ، و حر كت
 داشتنه ، يـكسره بمجلس, رفته ودر آنجا جمعشده ، واز رئيسمجلس، خخواهشنهودند
 شده ، دراطاق ملاقات با رئسس مقابِله كرده ، و حلرف مذا كره شدند . باينخيال كه مبادا خود يـا همر اهانش ، مطلا و مقصودشان را درست ملثفت نشو ند ، آن هيئت مادران و زوجات ودختران محجوب ایِ انى،طبا نجֶدهاى خودرا براى تهديد نمایش داده و نقابهارا پֶاره كرده و دور انداخته ، وار اده وعزم آخرى خلی خودرا اظهار واعتر اف



 .إ درآمد ، ولى از آلايش فروختن حقوق وطنى ملت خود مبراگشت .


آيا با اين حال سزاوار نـست كه به آواز بلند ، فاث و برملا كفنه شودكه
 كه هميشه در مقابل نظرشان هجسم بود زنان ايران فرصت تعلم خود را بروفق خيالات جديده ، ازدست داده و (ازآن) محروم گرديده (بودند) و نتوا نستند ازآن اقدامات خود فائدئ صحيحى ببر ند ولى با اينحال و با ( وجود ) مر اقبت و ممانعت




 عقب نماندند .
چون روسها از تهديد و دادن رشوه برخلاف مجلس فائده نبردنه ، مجبوراً بخرابكردن آن حكمدادند.


 و كلاء ومستخدهين واجز اء جزء داخله مجاس كامياب و و كامران شدند . وبعد از آن درها را بسنهو مقفل نموده وعدءٔ كيْرى از گارد همايون (را) كه معروف به رثيمان



 ههم خو فناك اقدام نهودند ، باطمينان آ نكه قشون زياد بختخبارى كه تقريباً دو هزار نْفَ وبَّعد از شكست دادن قشون شاه مخلوع درسبتامبر گذشته در پاينخت جمع شده




بودند ، دومرتبه بحكم وتصديق نواب ومأمورين ، بمحافظت دولت جديد و حمايت
 شده كد مقاصد و اغر اضشان، طرفدارى روسها بود، نائل شده وبمقصود خودرسيدند.

 بدون شبه (آنها) از هردو مهلكه ، حصه و سهم كافى داشتند. رئيسالوزراء يكى الى ار ار
 بودكه فقط ازیپش خود وزير جنغك شده بود. آن سرداران هيئنى بودند مر كب از



 عظمائى مثلوزارتماليه كه ابدالدهر درخانواده وناء وطنيفئ ايشان باقى باشد. (بهرحال آنها ) حون برخلاف رأى مجلس كه هيج اطممبنانى بايشان نداشت بحمل اسلحه
 بسر كرد گی آن مرد شجاع ارمنى يعنى يفرم خان هم كه ظلاهراً از سازن كابينه با روسها، دل خودرا باخنه بود بهوافقت با ايشان تن درداده بود . (در نيجهه آن آنا يرده آخرى دولت مشروطه را پیچپده و آخرين اثر او را محو نموده و خاتمه دادند و سرانجام حيات مهلمكت واستقالل خودرا برحم ووجدان آن همت نفرمأمورينياحاحكام مشرقى كه مملكت خودرا بروسهافروخته(بودند) تفويص نمودند. اين اقدام خاتمئ افسوسناكى بود ، براى جد وجهد شجاعانئآ آزادى ونور علم .
 را خوب ميشناختم كه تر بيت يافته و تحصيل نمودءٔ اروپا وباجرأت وديانت بودند و

بوطن يٌرستىايشان اعتماد كلىداشتم، تحمل آنحر كت خارجازقا نون هموطنانشان،
 بزر گى يود ، با اثكها وآواز مرتعشودلها



 را مجبور كردم كه از آن هردوخخال هنصرف شوند يعنى نه خود را با بكشنه ونهوزراء

 قابل نظم دادن ومرتب نمودن امور مملكت خود نهيباش ون وي



 متمدنه ، نظلير آنرا نتو انستند بعرصة طهور رسانتل .
 ميباشند؟ آيا ايشان بیااطلاعصرف نمى باشند ؟ وآيا روح مليت وقوميت وعلمبحقوق


 ولى وقتيكه يك هئت هفناد نفرئ و كلاء مسلمان ، در حالت خوف عاجل و حبس ، ـي سرنوشتى بدتر از آن ، از قشون قوىتر و از حيث عدد نفوس ، بيشتر از خود ،


 رِائئ احسان ودرجئ مليت (ايرا انيان) بخو بیى واضنح و مسلم شده وهمبينقدر كافيست . هر كس حال آن و كلاء ملت ستمديدء بلا كثيده را ، در آن روزهماى سياه

 اطرافيان ياكسانيكه اففال واقوال ايشانرا اشاشاعه مىدادند اند بود . انكار لياقت ايرانيان در نظم وتمشيت امور خود در امكنها كي كه بر آنيا حما آله












 . كـانيكه از حقيقت امور ايران اطلاعكامل ندار ند اكر ازموانع واشكَلاتى


## 

درميزان روابط وتعلقات من با دولت حقيقى ايران، قتلعام تبر وريز ورشت وانز لى بتوسط قشون روس، حر كت وخارج شدنم ازطههر ان


 بواسطهُ مستعفى شنن فورى : بدون تحصيل اجازء مجلس ، راها آنها را سهل وآبان



 با مشاهير و كلاء ومأمورين معزز دولتى مذاكرات ات نموده و باكمكال مداقت بايشان

 وراضيى مباشم • جواب منفقعليه آن نا اين بود كه چون تعين خدمت ومأموايت ثما

ازاول بتصويب مجلس بوده، اگربدرن اجازء مجلس مستعفى شويد، حقيقتآمخالفت با مجلس نموده(ايد) وحتماً و كلاء نسبت مخالفت و عهدشكنى بشما خواهند داد .

 كاملى باميـواريهاى دولت مشروطه ومشروطه طلبان خواهـ داد . از ظهر روز اول دسامبر كابينه صمصامالسلطنه هيـع سهت قانو نيت نداشت ، بواسط4ٔ عدم اطمينانى كه و كالاء از آن كابِنه داشننل، و هم باين جهت كه سرداران

 سا بقشان نبودند ، عالوه براين مابين سرداران بختيارى و قو نسلخانهُ روس ، اتحاد جديد محكهى (برقرار) شده بود، بكا واضى واضح بود كه دولت زوس ايشانرا ترغيب

بدان معامله كرده و(آنان) برحسب رأى آن دولت اقدام زهوده((اند) . بعل از آنكه هطالبات روسرا مجلس رسماً رد نمود ، و حال آ نكه دولت روس
 ديگر سعى و كوشن نمودندكه اولنيماتو مروس اقلا در ظاهر قبول شود ، يعنىباين
 امور مملكتى پريشان واهالى مضطرب و مشوث بودند ، نقود بسبارى به اسم دولت




 عصر اول دسامبر بعد از كشته شدن پر نس علاءا الدق له ورد شدن ارِ بيند ازطلرف

مجلس ، خبر رسيدكه بسيارى ازخوا انين بختيارى كه بيشتر ازسايرين بامن عداوت
 من دريارك اتابك حهاله نموده و خزانه دولتى را تصرف كنّ و دفاتر را آتشزده و و
 زيادى پول برایمصارف ومقاصد اتباع خود، درتابسشان كنشته ازمن كرفته (بودند)

ومن بكرفنن مورت حساب ومخارج آن وجوه مصرّ بودم .





 قدرى بعد ازاين واقعه ، مابين يفرمخان وسرداران بختيارى نقاضت وعداوت ستختى واقع شد ، و تا ملت مديدى هرساعت احتمال مصادمئ سخت ، با اسلحه ، بِن



 نمود و هرساعت احتمال بغارت و خو نريزى شديد ميرفت ، و فدائيان كه عددشان

دوهزار نف بود ، اعلان كردند كه برایى مقابله حاضر ومهيا ميباشند .
 شخص مذ كود ، يـهنى يفرم مسئوليت نظم ادارؤ يلمس را بعهده كرفت . عزت وشئو نات ما بواسطهُ جاسوسان نظامى روس ، درپارك اتاتك اتك ، روز بروز



سراد


م䊉

سعى نمودكه نسبت بمستحفظين وقر اولان توهين نمايد .
از وضـع سلوك ورفتار وثوقالنولة وزير امور خارجه و برادرث قوامالسلطنة
 دوست بودند ولى آن تغير مسلك ورويذ جديد از زمانى شروع شد احد كد ملتفت شدند كه مسيو رلكفر را براى تفتش وتح ونحيق حيله وتقلاتى كه از يك سال قبل ازآ آمن



 ببول ايران) برای دولت وصول وجمع نشده بو:، باين جهت لازم بود كه بيشتر از از

 راگر فته وبار خودرا بسته وحكومت مر كزى ، يعنى طهر ان و خزا انهدار را تمسخر

 بود (و)(سببعداوت ومخالفت بىمقدمه وآنى ايشان، پس ازاطلاع ازمأموريت مسيو لكفر به تبريز به نهود يِوست و از اين تقريب ، سبب نِن بخْوبى واضح و آشكار

مىیود .
سازث و آنتريكهای عميق و جلب منافع ثخصى ، بقدرى در ايران رائج و


 أيرانه (بود) - 1-

امور منكورء فوق واقدامائيـك كابينه بنردستى در بيست وحهارم دسامبر (دوم
 .
وقتـتكه ملازمت و شغل مرا هـئـت و كاء مجلس تعيـن و اختيارات تامهٔ مرا
 قانو نىیا جارى ومعمول داشتند كه يكى از مواد مهم آن، اقتدار كلى خزانهدار در تكالِف و فر ائض مالِه بود ، درزمان حـكومت و اقندار هر كابينه كه باشد . اين اقدام همان درجه ومرتبهٔ صاحب منصبان قرضه عنمانىزا اظهار مينسود . وقتى كه مجلس باجبار منقصل و تباه شد ، امريكائىها بدون هـيج عنوان وبى معاونت كسانىماندند كدآ نهارا مأموركرده بودند . تاوقنى كدآن كابينه كهآنوزراء حقيقتا (آن أ) بزور پليسوادعاى باطلـتشكيل داده ودر قبضه خود در آورده بودند، برسر كا بود ، امريكائها بیمعاون وبى آحامى هيماندند (ودراينصورت من) نهاختيار

 و مفيل باشد ، مبدل بِأس گرديد و مجبور شدم كه كار خودمان را خاتهـ پذيرفنه تصور تمايم
از قبل از بِست و حهاادم دسامبر كابينه بتوسط صاحبمنصبان و مأمورين مكرر رأى ميداد كه مستعفى شوم (آنها) بر ای ترغيب و تحريص باين كار و قبول اظلهارات
 دادنى بود ، يِكشان شيروخورشيد درجهٔاول ، يعنى همان نشانى كه تآنوقت بامراء

 اعزازات و احتر امات فوقالعادء ديِك ، بمن بدهند . من جواب دادم ، مادامى كه وِّانا









 بعد از ظهر روز بعدكه روز عبد هكريسهسه (.Clristmas) (مولود مسيحي)

 ترجهه شده واكنون دراينجا از انگلمسى بفارسى) :


 دولت روى كه روز اول ههان ماه هيئت وزراء بقبول آن رأى داد آه بودند


1- ن : براى أوام.







انفصالوجود محنرمجنابعالى|زخدهت دولتايران ، وقطع تعلقاتآ نجناب


 كه براي مستخدمين دولت ايران طلبيده شدهاند ، در قرارداد دولتى كه بعد براى جنا بعالى فرستاده ميشود ، معينخو اهي اهد شد .


الدوله هم،درامضاءآن شريك بودند .
در موقع وصول آن حكم عزل كه بكلى برخلاف قانون بود ، قبول نمودن







 اغلب و كاء معزول شده براى اجماع نقشه كشيده وبجهت انفصال مجلس' برخلاف اهولمشروطيت ومخالفت نايبالسلطنه باقسمخود ، وياغى وغدارقراردادن






 خانههاى خود ، گارد و مسنحغظ بسيارى ساخلو نموده يودند .




 اطالع داده بوديد ، بعداز تعينششخصيكمسسئوليت دولتى خود را با بارمنتقل




و ههم من است ."



 ( R. Brott .



 واترز ( MI. D. J. Woters ) معاو نين اداره بودند اغلب اين اثخام تا اواخرماهنوامبر


حند روز قبلاز عيد [ كريسهس ] مطلع شدم كه مشاقان نظاهى امريكائى
 زمانى بودكه آن اقدامات كابينه كه در بيست وحهارم دسامبر برخالاف مجلسنموده، احتمال برود .







 افتتاح مجلس مأمور گردانم . بعداز ملاقات مز بوره ، مراسلفاي زاجع بآن افواه از جانب وزراء رسيد .









(9) صبح بعدث در باذارها قتل عام شروع شدو تا جِّد روز همان قسم جارى بود .

نايبالحكومه راپورت دادكه قشون روس مشغول بقصابى و كثار شار شدهاست ، زنان











 روز سال نوميلادى كه مطا بقبادهم محر مذهبى ايران روز مقدس و محترمى بشهار ميرود ، حاكم نظامى روس ، در عمارت دولتى'تبريز كه بير قباى روس بر آنافراشنهثدهبود، ثقةالالسالمرا كدرئِسروحانيـين

 برايرانيان وارد آمده مثل آنست كه (اسقف) كتتر برى (Canterlsury) بزد ك (انگليس ) دا در زوز [گود فريدى] (Good Friday ) ( كه يُكى از اعياء
 همان تأثير يست كه بدلهاى ايرانيان راه يافته ) . از آن زمان ببعد روسها در تبريز هـرايرانى, اكه ميخواستشند بدار زده و بجر م همشروططلبى" مجرم (محسون) نهوده

وميكشتند. وهمهروزه قتل وكشتار حه با دار و چه با تفتُك ، جارى و معمول بود.


 (ديموكرات) ازبيخ كنده شود واز بن بر آيد .
بسيارى ازمردم پس ازاطلاع ازتهديدات هو لناك، ' انتقامى انـاكه روسهادرسال lAV9
 بقتلرسانِد (بخاطر آوردند).( (اينقتلعام) فقط باين مناسبت (صودت كرفت) كه




 محل ندودند ـ اهالى آن قريه اطهار داشتند كه كشتى يا ساير وسايل عبور از آب
 باين قسم تهام اهل آن آ بادیرا دررودخانه مز بوره غرق كردند
 روس، كه مى نويسد هدراين حال حقيقت ا نسانيت ومروت ، مقتضى ظلم است است ، و و بايد
 روس هم ، حدى خواهل بوده . چخندان مشكل نِيست .

化



از تجر به و عادت ، صريحأ ثابت مىشود كه دولت روس با داشتن قرت در اقدامات مز بوره‘ بهيتج قسم از وعدهُ خود كو تاهى و تخلف نتهود ، و كفتن اينكه
 تكنيب وتقليد هصون ومحفوظ بهاند ـ روسها تو جه واهتمامكاملى، درتوقيف و ونبط
 كلولة تفنگك كشنن كرده. وبعد بانواع بير حمهrا، مثلداغ وشكار وشنجد ومثله با اجساد


 ملتى كه حاكم مطلق ورئسس كل خودرا حامى ترقى مجلس ملِ ملح عمومى، وطر فدار اينظونهآدميت (ها) مبدا نند .
همان|وقات كه قتال دربازارهاى تبريزرواج وشيوع داشت، واقعهُ ههمديگِى


 تمام فقراتاولتيماتوم بسفارتداد، آن خو نريزى رشت وانز لم واقي واقع شد. (يرمقابل)

 دولت رسمأشرط كرد اين اطمينان تاوقتى است كهّ واقعة تازهاى واقع نشود كه
 درروشائى وانعكال واقعاتسا بقةالذكر ، بخو بى واضح ميشود كه ايرانيهاي


- 1
r

 حيث عدد بيشتر ازآٓها بودند ؟

درفاصلهٔ بين بيست و ينجم دسامبر وهغتم زانويه ( بين سوم و شانزدهم م>رم



 مشاغلم، قبل از آنكهنايِى بجایى من معين شود ، امور خخـا انه انداخت، و اگر اقدام فورى دراينباب نشوی، بمو جبقانونـيزيز دهم زوئن: مجبورم كه مشاغل خودرا بمعاونبزر ك خود هـتر كر زن ، تفويض نهوده و بر ایىاصلاحات
 وعده نمودندكه مستر كر نز بعنوان خزانددار كل، جانشين من خواهد بود ، اگر جه خود مشاراليهآرزوى ماندن درايِران را ;داشت ، ولى سفارتين انگلمس و و روس تهديدات سخت نموده بو
 كه شايد انتخاب متفق عليهى نها يند، و بعداز آ نيـكه ازدورووز قبل بكابيـه الطلاع داده بودم كه اگگ تا حهل وهشت ساعت . جانشین مرا معین نكسند ، خودم معینخو اهم
 خود اختيار كرده باشم .
عصر آنروز خدمتخودرا ندهما به مستر ككر نز تفويض نمودم وقبضواقبافهم











 را بجانثين معهود خود انتقال دهد ـ مشاراليه و و بيزده نفر دوستان امران امريكائبش ،
 شدندكهآن مملكت را ترك زهايند .
 ملاقات ووداع با من (را) دارد ، و شاهكمسن هم ميل دارد كه در دربار مرا مالاقات نووه واز زحماتم تشكر نمايد .








زند كانى بااستقلالثاه مشكل بنظر مى آمد . اعليحضرت وعده نمود كه يك قطعه عكس خو خود را در درقاب مخصوص گذارد

 گفتگوى با والاحضرت صرف نمودم ، ايشان اظطارتأسف بسيار ازحر كت من نموده واظهار انديشه وخوف سختى ازآ آيندء مهلكت مى كردند .

 يكمر تبه بواسطءٔ قول دولت ايِان اولتيماتوم روسرا، قراردادهاى مز بوره ثشكسته

 را اجر اءء مى ذمايند . وقترا غنيمت دا نسته و حر كاتم را برتصفـه و تسوئ ساير امور ترجيح دادم.

 [اتومو بِل] نوى [اكه تازه براى سوارى شاه وخودث واردكرددهبود، بجهت سـوارى




كوههاى بين طهران و بحرخزد بواسطه برف مىتوانيم عبور كنيم (يا نه) ؟

صبح صاف باشكوهى بود كه كوههاى شمالى طهر ان از برف پوش وشبده و سفيد
شُده بود ، خورشيد در آسمان هاف ، شُفاف و درخشان و نسيم با روح جان جان بخشى


وشر كت ، اميدوار بانجامش بوديم، بخاتمهآ آنى (و) غيرمنتظرها تى تبديل يافت.
 درشرف داخل شدن به [اوتوموبِل] بودم، ناحار عصرورود خود دومان (را) درهمانیا
 (يك) ملت مسلمان باتحملى كهازمدت مديسى بر اى تجديد عزت و شرافت از دست


ازملل مسيحى كه منهدن ناميده ميشد ، از بيخ كنده واز بن قطع كرديد.


فرانسوى [شفر] ثاه سكان وزمام [اتومو بيل] هر گز فراموش نخواهم نمود آن احساسات و تألمات خود را درمهوقعيكه از
 بجادء شوسهٔ خاموث و بیهدا رسيديم . در آن موقع وقايع هشت ماهؤ گذشته بقلب

 مفرطى بخدمت باهل ايران داشتم ـ وقتيكه سكنة طهر ان ازحر كت آن آروز ما مطلع


 رسيد ، پليس بنمايند گان انجمنهاى مختلفه اطلاع داد كه هـِّع مجمعى مأذون

 مشق نظامي بودند . اگر حه بعضيها ايشان را بحشم حقارت ميديدند ، ولى هينتى بودندكه اگر نظم وترقى بآنها دادمیيشد، اكثرمسائل مهم ودشوار ايران، بواسطه

. آنها حل و آسان ميگرديس
ساعت سهو نـم بعد از ظهر همان روز ، وارد قزوين شده واز آن شهر كه مملو





تمام حر كت دینموديم . غير از اين واقعه هيع توهينى نسبت بما واقع نشد . چون بهما نخانه و [استاسيون] بيو نالك( Buinak) دسيديم كه محقرومختصر
 شروع شد . درظرف ده دقيقه بواسطة برفهاى خشڭكى كه باد آنهارا مانند ابر غليظى
 برديم . صبح بعد شهرت كرد كه جاده بكلى مسلود شده است . بعضىها ميگفتند ممـكن نيست كه بتو انيد ازقله وتنگاغهاى آن كوها عبور نمائيد. دوساءت وقت لازم



 ار عملجات راه كه اكثر اوقات مارا ازميان برفها بيرون كشيـه وخلاص مى نمودند


 ساعته ظهر روز بعد، آن مسافرت يسنديدء مارا بانز لمى خاتمه داد. در بِن راه ازما بین
 كـ
(لنگ, گاه) يك كشتى جنگى (زره ووثى ) روسى نيز لنگى انداخته (بود) و شهر در





 ماليه در آن سرزمين نوثنه شد .

## بابـنهم

## درخصائص وخصائل ناببالـلطلطنه وساير صاحبىنصبان ومأمووين دولتى ، مــك مجلس واختصاصاتآن ، لياقت وقابليت اير انيان

نايبالسلطنُ حالئها ايران ابوالقاسمخان وملقب بناصر الملك ميباثد كه اهلا ازاهل همدان (است) وتحصيلات عالئّ خودرا در دار العلم [ آكسفرد










 استنَف ورزيد وبهمين قانع بود كه مليينرا معاونت اخلاقى نموده و وزراء و و كلاء








 مذاكرهكرده وهجبت مينمودم . نايبالسلطنه شخص بسيارخوثن محضر (و)باوقار














1- اـهماف : دقنن ، ازيندفنت




تحليلقواى تشخيص دهندء قابل كه مصروف بانان آن بود، اطهار تأسف كند' . كراراً










 ايشان را اننخاب كرده بودند ، ولىايشان بقصد گوشه گيرى از قبول خدمات دولنى







 همچو پنداشتند كه انتخاب ايشان بنيابت سلطنت ، در جلب حمايت ووستانه دول - r

 كه درصورت مراجعت ايشانرا بكشتن تهديد نموده بودند ـ ا اين امر عالاوه براينكه


 بايد بموقع اجراء گذارده شود ـ معظهترين شروط مذا كره
 كابينهاى تشكيل دهد









 ملى يامشروطه خواه دانسته وتمام اقتدارات وقواى خودرا باجد وجهد معنوى وطن-





نه بطور شماتت مىنويسم ، بلكه مقصودم ذكر وقايع تاريخى است . بدون شبهد خيالات ايشان بسيار درست وصحبح بود ، ولى وقتيكه بمجلسيان رأى دادند كه بـو




 تشكِلِ آن تناقص ' خودشان هسئول بودهاند .
 نمودند ، حون بقزوين رسيدند اين خبال كه شكار قتل سياسى خواه قوت گرفت كه وقتـكه براي مختصر استر احتى دريكى ازمنازل ومهها نخا نههانى بين
 شايد بكلى ازطريقءٔ اسنعما الشهم وافقـنبودند . همين كه زمام اختيارات شغل خود را بدست آوردند لوايح عديدها آى بان بمجلس


 صرف نام ميباشد ، ولى بحدوديكه قانون مشروطه برايشان معين و محدود كردهبوده،


 نِست كه اگر بجاى ايشان شخص ديگرى بها آن درجئقدت وبا آن احترامنفوذيكه

ايشان داشتَنْ مى بود ، بسهولت تهام بيشترازيكمرتبه خردرا فرمان انفرمايى، مستقل آن









 داشتندكه ارادؤ رفتن به [اروپ؛








 (مقاله)ايى، كه [روسكىاسالوو داده بود ـ والاخضرت الظهار داشتند كهآن دروغارا [ديمو كرات]













 طلبيدند ، ولىمردم ايشان را نگاه داشثه ومراجعتشا
 منتشر شد .

بعقيدة من انتخاب ناصرالملك براى نِيابت سلطنت مناسب نبود ـ ـالت ملت












كرفته (بودند) نداشتند .
هيئتكابينه ومأمورين طبقئ اعلاى قؤ مجريه كه در زمان توقف در ايران با





 الحق طبقئ امر اء (طبقه) ناخلفى بودند ، نه خودشان بجلو گيرى از بیديانيانتى وتقلب
 تصور كه مبادا ضرر موهومى بخود يا بدوسسانثشان وارد بـيايد .










شه ، و دولتين روس وانگگلِس الظهار مى نمايند كهآن هيئتْ بسيار بى تجر به وناقابل




 هشتاد نفره زمايند گان منتخبه را تحكم يا تا تهديد نمايند .








 شودو نتيجهاى از اقداماتشان بروز نمايد .


 نخو اهل بود كه حكومتى كه بكلى جديد وبى بجر به بوده آ نهم درمملـكنى كه مملّواز خر ابى قر نها باشد بايندرجه هقتدرشود كه ازاول كارهاى خودر امانـد دول ديغك, كه تجر بئ نسلهابـلمكه قر نهاى عديده داشتند انجام دهد. رعايت فقدان عالم فنى


اميدوازيهاى جديد محقانهٔ (و) عدالتخواهانهن ملت ايران بود . قابليت اعضاءِ آن از

 مهلكتشان موقوف بكوششهایخودشان بوده و سعى مي نمودند كه دولت مشروطد را



 باطيب خاطر تمام آن را استقبال ميكردند . اگُر حه علم محيحى در دبارؤ ترتيب

 مگ, درصورتيكه مستشاران برایى دفاع درمقابل [ آنتريكها را حاضر نمودهوبجهت سعادت وبهيودىايران كار كتند.
 اهالى آن مملكت هم حدود خودرا شناخته واعضاءء آن پار لمان ' برای حفظ شرافت

وحقوق شاهنشاهى بجا نفشانى راضى باشند .

 داشت، فقط همانمجلس بود ـ تازمانــكه مجلس باقى و دائر بود مسئله برهمه كس


 بواسطه اغمانز دول اجنبيه منششر ومتفرق گرديد ، آخرين اميـدوا ارى دولت متدين

يا مشروطهُ اير ان مفقود شد . ( افراد ) ملت ايران از آن ضرب دستى كه مجانسرا
 خو اهد شد .

مجلس درانجام دادن امود : وظائف تكلميفئ خود ، كمال چستى و كفايترا
 بى راه نبود ، زيرا كه مجالس قانو نى سابقه هم از اين گو نه نواقص و آلايشات' مبرّا وپاك نبودند .

 وجود نداشتابر ازنمود. هجلس بآآن موانع واشكاللاتى كه ترقى وپیشر فت حكـومت مشروطهرا احاطهه نهوده بود، تادرجهٔ امكزن مقاومت ودفاع نمود ـ همـن دلائل درجء

 مطالبه ودرخواست كيند وازدادن فالان انحصار مانع شويد ، غافلازاز آنكه ، زمانيكه الختـارمال وجان وفوائد دوازدممـيليون نفوس بكلى درقبضة اقتدار يكنفرمستبل بود ( و آنها ) بسهولـت هرحپه تمامنر مشاراليه را تهديد نهوده و يا بطلبِ رشوت اورا
 ازطرف عموم ملت منتخب شده و نظارت راهرایى آهن و معادن وسايِر امنيازاترا در قبضةٔ تصرف خود دارد، دراين زمان در كاروميسر نخوواهد بود. بعبارت اخرى مجلس برای پیشرفت مقاصد و اغراض مخفيهَّآن دو دولت ولوهر چه باشد ، مانع حقيقى واقعشدهبود،و بههين جهتبو= كهدوِ ليّن منواليأاطهارشكايت مى نمودند كه همنافعشان"




 ميكنّه . اكثرطبقات متمولين ، 「 ز زبان فر انسه را تحصيل كرده و بر برخي از از ايشان
 بودند، لِاقت وقابليت خودرا دراتخاذ تمدن و خِيالات مغرب زمينِيان، ثابت ومدلل داشتند، وباوجود موانع و اشكالات خارج ازحخّ وحصر، توا نسند سلطنت اسنبدادى

 دولتىدا اشغال نمايد. اير انيان درظرف مدتاين ينجسال ازحيث مليت شوق عديمر النظيرى براى تحصِل ابراز كردند . دردورء مشروطه صدها مدرسه تشكيلِ كرئ كرده

 وسرز نشهاى خارجى وداخلىيرا ازمملكت خود
 شدهٔ عصر حاضر را قبول كنتد. شرارهاى از همين آتش ناثكيبائى وبىتحملى كـى كه در ايرانيانمشنعلشد، بهندوستان سرايت كرد وجنبش واقدامات ثونتر ك (عثما نِان)
1- زراع : زارعين


 . تآريخى دخ دادهباث

| rar | بب نهم |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | شدكه قدرت خودآندولت درراه ظلمنت |



ميدان ديلوماسى (191ا اروبا ، مسلك انتليس و روس ، معاهدة
 قواى جنعى ، اعتراضات سر ادواردترى بـر بخزانه دار ، ، معاهلده

انتليس وروس



 . بى تقصير باثند .
 طهران بامضاء نوروز درروزنامئ نيرئيست ( مشرق اقصى ) درج شده بور بود : ـ د دولتين
 مسئولبتى رهانيده وبرىالنمه كردان اند ، ولى وقتبكه بتشكمِل همهِوسلطنتى نائل و كمباب شدند، آن سالطنت را مغلوج مى نمايند .

I 191 - 1 ج .


عقـدئ شخصى من اين است كه دولتين (يعنى انگليس وروس) مطمئن مىباشند كه از مسئوليت هرقسم وقايع وانقلابات اير ان، نجات يافته(اند وبنابراين) بحثو ور انـي



 انگگليس وروس دراين قرون وسطى يكدست نرد ديِلوماسى باهم باختّد ، ولى هنوز
 كناب درسى ايشان استّ「. لكن ايشان نميتواند كسى را فريب دهند ، حتى آن ايرانيهائى, اكهآلتذست خودقر اردادهو بمنزلهُ يهوداى اسخريوطى (ازآن آناناستفاده ميكردند و بكمكآ نان) ، وآن سلطنت را تشكيل داده بودند واين اشخاص رو بل و



 راجع بحر كت روس يا مسلك انگليس در ايران ميخواست ، هديشه جواب ايشان
 خواه معترض وسائل از حزب ليبر ال (آزادى خواه


$$
1 \text { - ن : خود. }
$$


دهنده وبوسيده ومندر س منوسل مى باشثند متر متر جم r

 هضرت بر آمدند اول كسبكه تبر| واعر ان نمود همان بهودا بود ـ مترجم .
 اجازه داده وراضى ميشود كه امور خارجهٔ آنها بايندر جه درهم و بر هم باشد . آكر ا




 عمومى از خود حزب ليبرال سئوال شود .








 و مستعد مقابله با خصم شدند ^ .

ا ـ يعنى تاحدى اين مسلك خودردا دنبال نموده و استمرار داده (است) كه فسادآن
برهمدك واضخ وروشن كرديد - مترجم

 طرفداران ويِروان آن دو حزب دأى كرفنت ( شود واين رأى ) قان نو نأ تابع همان اكثريت رأى عمومي خواهن بود ـ منرجم
r


 شدند و بكلى دستشان ازكار كوتاه گرديد .


 اگگرسئوالات مز بوره مطابقهصدق وعدالت جواب دواب داده شود، علت غائى حمله



 وحثيانئ روس دراير ان كرديد، ظاهر وآشكا ( خواهد كرديد ). بيان واقعوحقيقت



فقدانتدبير هاحبمهصب كدام دولنى از كدام زمان باوحق واجازي






 خودزا دوست داشتد باثد بادولنى مثل دولت روس طرف معاهدهو معامله واقع شده

و يا بشر كت در مجلس دعوت همچچودولتى اضى خواهد شد ؟ .




 مدلـكت انگلنسان كه منافع و اغر اذش از اروپا تجاوز نهوده ، امر ديگرى مافوق
 باشد خارج است ، آنزم در صور تـيكه بز دريائى انگليس بوده و بهنرين افعال واقداماتش در آن مدت دراز خدمات عمويش،

 تهمت و افنرای خـيالات و تصورات مشرقى زا بیشاراليه نزده است .




 دأشته باشل .

 1 ـ 1 ـرورى تانبا نام يك مدلكت خيالى استك آ نتو نى هوب نويسنده ا نكلبسى كتابى

بنامآن نوشته است !萑

روّى و زاین ، دولن روس را بدون شبهه ضعيف نموده ( بـود و اين دولت ) براى آى ساخنن جهازات جنگی و ترقى دادن صنايع و تعهير راههاى آهن خود یول لازم داشت و فر انسه هم در ییشقدمى ( باستقر اض ) قدرى سستى و ترديد داشت ، مدبر



 جنگك ضعيف شده ( بود ) اتحاد با آندولت براى انگلستان در شمال آلمان همان

 ساختن آلمان بودهاست ، ولى شايد خودآلمان هم اين نكته را ملنفت شده واحساس

نهوده باشد .
موقع بهانه بر ای اجر اءء آن نقشه رسيده( بود ) و در آسياهم معاملات انگلِس

 ناموزى وافتخار جانشينى ( لرد ) لنزدان دا برانى خود برقرار بدارد ( ازين رو )

( و ) ثايدهم حقيقتاً غرضى در بين نبوده است .


و روس محل بحث بوِد ، تتفيه زمود ؟ . بلى ! ولى نه از برانى ملت مديدى .


 خاطر آنها آلمان بوده است . آلمانها ميل مفرط و دلچِسىى تامى بقسمت آسياى

عثمانى دارند ـ در سنوات ماضيه يك نفر ديِيلمات آلمانى بسيار با هوث و و زير كىدر
 (بود ، مشاراليه كوشش بسيارى برای تحصيل امنباز راه آهن بغداد

 شستر (Admiral Chesler) و شر كائش ساعى بودندكه امتياز راهآهنى درمهلكت


 خود عثمانِيها ایِنست كـهـ آلمانها نه در حالت أنحطاط و تنزل بوده و نه از دولتى التى وأهـه دارند .
بهر حال آلمان در مشرق و سطى شروع باقدامات وعهلمات نهوده بود كه در








 احتمال ميرود كه حقيقت آن قبل ازوقت برهمه كس واضح و مكثشوف شده باشد .

1 - دربعضى ازجر ائد غيدرسمى شهرت نوده بود كهآن ديبلومات معروف در زمانى


 ر راه آهن ايوان واتصطال آن براهآهنهاى خود مى باشلـ . مواديكه روىهمر فته و متفق العموم ازمعاهده منكور استنباطل ميشودبرحسب

ذيل است .
اهِلا" هريك از دولتين آلمان و روس متههي ميشوندكه از اتحاء با هردولنى كهارادة پیشقدمى و حمله نسبت بديترى داشته باشد اجتناب

نمايند' .
 ايران داخل منطةه نفوذ روس است ، و تصديق ميكند كه دولت روس حق


وعده داده هطالبه نمايد .
 بهصرف خواهد رسيد . براى كشيدن خط راه آهن از طهران تا خان انقين


بكار برده خو اهد شد ، ولى در تحت نظارت صاحب امتياز روسى .


( آ;با را ) در منطقه نغوذ خود .
خامساً زوس تسلميم دارد آنحقوق و فو ائدآلمان راكه در آم امنياز راه آهن بغداد بهشارالِه داده شده است ، و ملتنم ميشود معاونت سياسى خودرا بدرلت آلهان در آن قبيلكارها .




Ugodine ol


سادسأ آلمان به تنهائى يك خط راهآهناز بغداد تا خانقينسرحد اير ان احداث خواهدندود ، كه خط بغداد را بخط خان انقين و طهر انروس و آلمان را بخطوط ديگر در شمال ايران كـه اتباع روس كشيده باشند
اتصال خواهد داد .

وانتظام بعضى مسائل ديگ, راجع بتّر فئ حمل و نقل مال النجأره از خـلا راه آهن بغداد و خطوطِيكه در شمال ايران بين دوِلتِن متعاهدتْنِ نقشه كشيده شده و و

 و آبان خواهد گشت . و از آن طرف هم راهى برای حمل و و نقل امنعهٔ روسى به



در آن معاهده نِيز هـدرج است . غير از سر ادوارد گرى هيتِكس باور نخواهد نهود كه نكاتيكه در آن عهد نامه مستر است وقط منخصر بدين شروط باشد . بهر حال بسيارى از موادآ نعهنامه دلالت وأْح و آشكار هارد براينكه روس
 اتفاق مثلثى كه درانگلستان سبباصلى برائت ذمه انگليسها از معاهدءٔ $19 \circ V$ روس و انگلمس شده بود .
همهميداندّمملكت روسيه خطهُ بسياروسيعى است كه يكبنذز گاه نداردكه در



 .
[ پرتآرتور ] , گاگر ڤته بودند ازاين حيث فیالجمله سهولتىدر امورشان واقعشده




 درخلـج فارس بنادر خوب و متعدد ميباشد و بعضى از آ آنا هم در منطقه نفوذ





 و بزد گترين دول اروپا گرديد .


آلمان حمايت سرى به آنهاكرده و خواهدكرد. .

ذيل واقع شده باثد نتِجه چپه خواهد بود ؟ :



ثانِاُ (آر) آلمان هم نفوذ وغلبه روسرا درايران(نهتنها درشمال

بجهت يیشرفت وازدياد اقتدار خود مىنسايد حمايت كند .

 و آن خط را ) بخط ديـ,

 رابعأ ردس تعهدكرده باشد كه امتـازات لازمهٔ فوق را الزايران
بغيرد' .

در صودتيَكه مواد مز بورئ فوق جزو فصول قـ إرداد و معاهددء سرى پپ تسدام باثد آيا براى دولت انگليس مقرون بصر فـ خواهد بود ؟ در ملاقات بسبارمطبوعى










 Motevalli وسؤال اذاقتدار ونغوذ روس نداثته داين مسئله محل شثلك وترديد نخواهد بود . r

FQV
بآلمان ( كه همين دِكدولت در اروٍا باقى بود كه روسا از او ملاحظه داشتند )

 در اين حمايت مانعى براى دولت آلمان خواهد بود







 يكى ازسر حا.ات بحرى هندوستان بشمار است ، محافظت آن در واقع و نفـى الامهـ، هحافظت استقالال و امنيت هندوستان ميباشد .


 هنوز همبكثيدن دائره اطر اف هندو بالاخره بكشيدن ريسمان وحر كت دادن فنر آن آم منوسل اـت



فارس نموده و يا اينكه در اين معامله جنگى اقدام بجنتى كند ـ ا اكر تنها روى
 بود ، شايد منجر بجنغى ميشد ، ولى نقشه شر كت آلمان به بها بانه امنباز راه آهن
 بنواند در يك زمان باروس و (غول خطر ناك )' يعنى آلهان ، آمادءٔ جنكك شود.
 در اين صورت جان بول Golın Bull يعنى انگلينس جا دارد كد از ناجه

فرياد كند: كه ای برادر بىشف !!



راجع بمسلك انگگليس در ايران نوشته ، منتخب كرده و درج مینمايم :
 را هخاطب ساخته و بتوسط جنا بعالى دولت مالكه معظمه را از ميز انزوابط

دولت بريتانِه باايران...
فقرهینجم : اغران اقدامات نظامى بريتانيهٔ اعظم در ايران بوانـطه روابط



 متصل نوود ) باعث اشكال بزر گیبراى دولت انگليس در هند شده بود .
 سِب اصلى خوف شده بوداين دولت ميخواست بتوسطايرانرختهُ باقتدار


متدرجاُ و مكر, راُ بظهور پیوست . اكنون كه دولت بريتانِه اعظم حدود


 محافظتن انگليس و تا درجهُ و سيعى نظم اموراتش بدست صاحب منصبان دولت هنداست منصل مىباثد ، و باين جهت كه دريائيكه سو احل جنو بـى
 بو اسطةٔ نتيجه كوششهاى قرن گنشته ( از لحاظ ) اغر اض و اثرات هند
 هنداهمرت نظامى حاهل كردهاست. اين|هميت درصورتى خطر نالك نخواهه بو2 كهفقط تصو دمنافع آن ملك را بكنيم، لكن بدون شهه هر كاهبخاطر مى آوريمكه ايران و افنانسهان منصل مى باشند به فهار روز افزون




ملل هم:جِشم و رقيب را جلب ميكند .
آن فاتحيز وماهرين جنانك هندوسان كه اكنون رسماً يعنى [( بعلتاز بين
 خود را باين درجه متنه ساختهاند ، ای كثي در قبرهاى خودشان از تعبير اتيكه سرادوارد گرى درماه اوت گذشنه بحسن خلقى تمام از مقاهدمعاهدهُ زوس وانگليس
 هنا كر ماستخدام ماثور استو كس بهمان آمده ومطرح مذاكر ثده بود، وزارتخارجه انگگليس متأسفانه هلثفت شد كه نمى تواند در آن واحد بـشتر از يك خـك خـال رابخاطر
 گُارده شٌ (و عبارت از آن بود كه ) هو از ايِ ان منصرف شويد و او دا بحال خود

كذارده و قواى خود دا بطرف درياى آلمان معطوف و مصرف داريده ( ازين اعا>م
 لافو گزاف شروع كردند دسنگاْ' حساسه ديبلوماسى (روس ) مرام ومقصود خود را درلندن بهوقع تحصيل نمود. يكىاز نتايج آن مقصوداينشد كه از اين ببعل مهلكت حاجزى ميان قفقازيه

 فارس در معرض خطر بسياد واقع خواهد شد شد .
 دولتهندا نگليس وهندوها بيطرفبودند بواسطه حملمهاى روس وساير ملا عـيسوى


 كه بيكى از هاحب منصبان محترم و مأمورين سابق انگڭليس در هندوستان نوشته




نيافته است
( از آنرو) در تمام عالم بشرف دولت انگليس نقصان زيادى راه يافته و ملت

- 1






 خودرا حامى وطر فدار ضعفا بخْواند .

 كه كه لا "بازار هاى ايران را تا اصفهان فرا كر فته بود نيز خسارت فاحشى وارد آمد(ماست).
اثرات اين خسارات و نتصانات باصول جنڭگدولت انگلبس بيشنر و بدتر




 را معيز كرده بود ، و مينوان باقواى نظامى هندوستان بمحافظت آن آن خطهكامياب و




 بازادى و استقلال ايران ، كاريست كه از حيث اخالاق و و انسانيت دور و و بكلى خارج

 خطايا وبى يروائىمهاى دولت خودشان برىا الذمه ميباشند، ولى اينلكه تا ابدالد الدهر ، .





 مشاراليه شده است .





 زيادى كه روسمبتواند ازوّفقازيه بفرسند ، بنمايند .











معاهده را رعايت نهايد ، و در صورت ضرورت ولزوم ، با هردولتى كه علنا در هدد
 دولتانگليسفى الجملهاظهارشرف واحساسات ملى اخودر انموده باشل، سرادوارد براي رفع هسئوليت صريح و سادئ خود در معاملهُ استو كس و چنّنى بعد در قضنئ ثعاعالسالطنه علناً افعال واقدامات روسرا مداهنه كرده هو عقيده خود را الظهار نهود




 بايران اظهان داشت ، درجنهايم:
هنيقين دارم كه استقالال و آزادى ايران كه دولت اعلـحضرت


محكم وثابتى غير از دولت اعليحضرت نخواهو اهد داشت .











هنوز هم در بسيارى از نقاط طاعونى كرء ارض ميكروب و تخْهواى انحطلطا

 وفرائض ذمهٔ خودرا اداره كند .
بدلاءل فوق ظاهر وثابت مبشود كه علت آن مآل بد بخنانأه ايران نه از از حيث استقلال وآزايش بوده ونه نتيجهٔ اقدام بامر نامناسبى ياترك آر امرلازمى . تاز يخ عالم الم علت اهلى انهدام آزادى ايران را درسنه 1911 درپوتسدام ثبت وضبط نموده است.




 بهوقع اجر اگذارد (و) فقط منتظرموقع مناسبى بود كه اقدامات عملى وجدى خور




 انگليس ازآلمان) مطاع شد ، بازى ( ورق ) را بر گردانيد ، وقايعى كه بعد از آن




روس اكنون (يعنى از سىامآوزيل I911 سلخ دبيعالاخر ITYA) درايران
 وحشيگرى كه باهل ايران سلوك كرده شود ، ذزيعه ' تعرصن ووسيلهُ پرسشى نيست. بيم روزانئ حبس وحلق آويز وشكنجه شدن قوهايست كه روس بوسبلهُ آن در ايران
 غمافزائى رخ داد ، وجود مستشاران و مستخدمين مالية امريكائى در طهران ، قضئ


 ازشناختن دواير نفوذ روس وانغلـيس (درمكاتبات) .

 كه روس بايران فروخته بود ومواجب و حقوق بريگاد قزاق'، مايل بافشاء نبودم ولى بهترين جوابها از ايراد اولى همين فقره است (در ضميمه به رديف (د) رجوع

شود )
 دولت انگگلِسرا درخزانئدولتايِران درطهران واصغهان وشِراز مستخدم گردانيده






مى كردم . اتهام بى بنياد سرادوارد گرى كه فقط براي مراعات نكات پالتيكى بود ، مرا مجبور كرد كه بمالاحظئ صرفه وهالوحوقت ايران آن دو سهنقرعاياى انگالِيس را بانضمام مسيو لكفر ، از خدمت خرانئ ايران متقصل نهوده و فقط مسترجار جينو (M. Georgenew)

كزارم
فقرءٔ سوم هم ازهمه مههلتر وناجايز (تر) وبيجاترميباشد ـ دولت ايران بعد


 - الست دربارئ ايران بشنا

 مستخدم زموذه (بود) و خيانت و بیوفائى بود نسبت باطمينانى كه بمن الظهار كرده
 كز بود ، در صورتى كه دزترغيب بلثي يكىها بها آن امر كامياب شده بود.



 چه قسم استنباط كرده وفهميدهاند ؟.



اگر كسى بخواهد عقيداث نسبت بحكومتهاي اجنبيه ثابت و

برقرار بماند ، بايد هميشه در باره ايشان بدكا سياسى كه آنها استعمال ميكنتد بر ایاينايجاد نشده كد خيالات مسنعملبن


نخْواهد نمود .



درخاطل آن حرك نويس خطور كرده بود.
 ومهذاء شده بود ، منهیعجيك ازوسايل مدکنمرا ترك و فرو كذار نكردم كه حقيقت

Dمعنى ومقصود ايشان را بفههم كه حه ابوده استه .
בرنطقى كه در بيست و نهم زانويه آ
(كميته) ايرانيان درلندن نمودم ، فقرات ذيلرا بِان كردم:
اگر جه دراينموقع قصد نداشتم كه دراينموضوع بحث و كفتنگو نمايم، لكن


 آن زير كى مخصوصبكه ملتفت بشوم كه مقصو ازاز عبارات آن معاهده برخلاف معانى انى


 كنم،دولى كهتوقعداشتن كهازمعاهداتمو ثقه آنانمعانى(ئى)استنباط كنم كهازعبارات







 و غير از اين هـيج امرى بين ما واقع نشد . ايشان در طهران وان وزراء مختار بودند ،


 انباع هماندولى كه در آن پيش آمدها شريك بودند، مطلع ( ميشدند ) ودرابيضورت


 , اكاك كردم .
آن روز آمهٔ مشهود كه زبان و آلت معروف اجراء مقاهد و وزارت خارجه
 يكى يازآن لوايح كه دوروز بعد ازآن نطق درج كرده( بود د ) نوشته بود كه منمتوقع


(عايت فوائد خود ) .


 تو توْيح








 داشتنا محفوظ شده و بصر فه و صلاح حال آنان منوط و مر بوط بود .

 و واضخ ميشود . ـ ه اين امر هر گز بخاطر او ( يعنى هن ) خطور نكرد تا وقتــكه ملنفت شدكه نطارت دلبخخاه ( و ) سختش در امور مالِه شايد ناپِسن و غِير مطلوب دولى باشد كه در ايران اغراض مخصوهه دارند ه . مكرر اين مسئله یر پیش چشم

 انگلنس و روسدر كجا توضيح شده است ؟ . اين(ابهام وعدم وضوح وسكوت تايمز) مارا به نكنه اصلى كه محل بحث ميباشد موصل است ، و آن اينست كه آيا حقيقتاً مفاد قانو نـيكه از طرف من مجرا شده بود ويا شرايط وجز ئـياتش با معاهدهُ مزبوده منافاتى داشته وياباصطلاح طبقةمخصوصى ازديملوماتها منشاءٍ اصلى عهد نامه را نتض كرده است ؟ و اگگر هم مسلم بداريم كه همتچو مقاصد و اغزاضى از معنى صريح و عبارت سادهآ ن عهدنامه مستنبط ميشود، پس دولت ايران وياهريك ازصاحب منصبان



حندين مرتبه كه آن عهد نامه را بااحنياط ودقت تمام خو انده و كتا بهاى آبى عحر حاضر (و) آنزمان وزارت خارجه راراجع باين مبحث مطالعدنمودم، فقط يك مأخذ
 اهميت دارد، و آن سواد مراسله ايست كه يروفسور برون در صفحه 190 كا كتاب
 است . سواد مز بور سواد مر اسله ايست كه سرسىیسيلاسمرينكريس ونـو وزير مختار


ايران نوشته بود .








 مالاحظه زهودمحقيقتأ تاحدوسيعى بمناطهمينانوا ايقانداد كه اغراض اضحقيقى آندودولت در ايران ، همان مفاديست كه طباً و بالصر احه از عبارات خود آن معاهده ظاهر






اوضاع پلنيكىىايرانمطلع شوم، چندين مرتبه مرا ملزم موقصر نمودند كه ، بواسطه

 هطلع نبوده و عمداً تماهل نمودهام . بارى باين نمونه و از اين قيل بِانات بسيار معتبر در مجلس عمومى انگلسنان بمن نسبت داده بودند .
باوجود همهٔ اين اغثراضات ، حهاردهم دسامبر 1911 ( بيست و دوم ذيحجه









 اكنون بوزارت خارجه دسبده و تر جهه آن كه هیروفسور برون با نگلبسى نوشته ودر
كثا بش درج است بكلى صحيح ومطا بقباهل ميباشد' !.




 در ممامله استوكى هم واقع ثد .

وزارت خارجه انگلِس مرابه بى علمى و غغلت ، متهم نموده بودند ، در همانوقت

 رواداشثه ' و باين نمونه اقدام بامور معظم نمايند ، آيا ممكنست كه بهي بهمين درجه از


 رايس و پیش نْموده واز خود تصر فی نكرد د




 ايشان يا امارت فرض كردن سلطنت ايران ، بحيز ديگى تعبير وحهل نمود ، و الا
 اسبرينك ريس ازآنعهد نامه نووده است ، موافقت خواهو اهد داشت .

 (ملت) ( Nation ) ديده نشد ، اين روز نامه اگرحیه تمام عظمت و اعتبار نِمسرسى
 مقام رفيعى است . ( دو فقر از آن آرتيكل ها ر ضم انميمه رديف حرف ( و ) مندرج

بابسيازههم

طريقه وصول هاليات در اير ان ، نقشئ خخود بر اى اصلاح و نظلم امور ماليه ، ترقِبات ممكنه و تكميلرداه آهن ، ثروت طبيعىو منبع اصلى اثروت.

امروزه طريقةٔ وصول مالِيات در ايران بهمان سبك و تِرء ازمنه سالفئا انجيلى ميباشد . اصلمأخذ و بِياد مالِيات اراضىمزروعىعشر حامل آن ميباشد . تهاممالِيات نقدى نِيست ، بلكه قسهت عمدهُ آن جنسى است ، يعنى دولت درعوض عشر مالباتى
 محصولاتزراعتى قبول ميكن. از اين طريقة مندرسه اشكال بزر گى درضبط محاسبات مالِات بلو كتوقصبات ووهات تو لِب گرديده و دولت بكلى از مأخذ كلصحيح مالِات هر محل ، كهه در عرض سال حهه بايد وصول شود بی اطلاع مرف ميشود . علاوه
 ديوانى وصول نمود ، رسم است كه بايد خود دولت و سائل حمل ونقل آن اجناب را به انبارهاى مر كز مخصوصه فوراهم بـاورد ـ و بعد از آنكه آن احناس را ذخخِه نمود تّديل بنقل كرده (يعنىميفروشل ) و يا بهصرف مخارج جنسى دولتى ميرساند.
 1

ولو غيرصحيح هم باشد از مأخذ كل عايدات داخلى حامل نمودودولت بتواند بر آن اعتماد نهايد . ايران برای سهولت وصول مالِات بهغده يا هـيجده و لايت و ايالت
 بشمار است . مثالا" ايالت آذربايبجان كه خطهُ بسـار مغظم وزرخيزترين قطعات آن مملكت است معروف بود كه مالِِات نقدى و جنسى سالانه آن حفحه كه بحكومت
 بانهصدهزار دلاراست ميباشد . در زمان استخدامم در ايران



 مالِات آن حصص و قطعات كو حك صنف سوم بتوسط كدخدايان محلى آن قصّات


 مر كزى از مأخنذ و محلائِيكه بايد مالِيات وصول شود اطلاع كاملى نداشت ، بجز تصورموهوميكه دراذهانمستوفيان يعنى محاسبين دولتى طهران بود ار ـو اي ايشان مسبوق

 بود ، وپیشكار ميدانست كه از مأمورماليهٔ هر قسمتى جه قدر نقد وجنس بايد وصول

 داشثت كآ آن, اكتا بِّه يادستور العهل مى تاميدند ، وهر مأمور جزئى هم تاوقتيكه ( Y- ن : المتخدام درايرانم


مأمور بود كتابچهُ مخصوصى راجع بمیزان مالبات ابواب جمعى خود داشت . آن

 بشكل مخصوصى نوشته ( بودند ) ' كـ مشیل بل بلكه محال بو: كه هر ايرانى هم آن را بغهمد
 هِشه و شغل اكثر آنها ارثى است كه از





 استيفاىبزد كى (محاسبى كل)، در آنجاهفت ياهشت نقر (از) مستخدمين محتربوبودند كهبريكى ازايشان محاسبات ماليهيك يادوولايت وايالت سِردهثدهبود، شغلايشايشان
 كهايشان ازفر ائضخود غفلت نورزيـه و نقوديراكه رياست مر كزى منتظر ومتوقع وصولش بود وصول نموده و بحساب رياست كل بياور ند . آن ماحبمنصبان محترم
 درخدمت مر جوعه شان دوامى داشند. ( اينان ) ازاول وهله ، ورود مارا كه رامهای اني مداخل بيغل و غششانرا تهديد ميكرد مخل باتقلبات و حيله وها مواجب ايشان بالنسبه به مسئوليتشان بسيار كم بود‘ مستوفى كه در طهران بيشتران ا- ظاهرأ متصود طرز عدد نكارى مباق است وهنوز نزد بصضى اذباذد كانان وتجار قنديمى هُلنوم ميباثد.


 بوده وازدادن هرقسم اطال(عى ازخدمات خود روزيكه قانون سيزدهم زُوئن، امضاء وتصويبشد، ايشا


 طرف رایورت ومحاسبه ومسئو ليت خودرا ادارء خرانئ تازه تشكيل شده شناخته واز


 بود، ولى مديران مشاراليهم را بكلى ازماليه خارج تنموده وبها آنها اجازه داده بودم كه در هما نجا بما نُن تا براه راست مايل شده واز خيالات كجو معوج خود منصرف شو ند. نقشه عموهى براى تجديد وترتيب عاجل مالِيات حصص وقطعات در نظرداشتم
 نمايم. هنوز دزاين رشته اقدام هحيحى نْهوده بودم كه ورود شاه مخلوع و تدار كات نظامى جهارماهه وپريشانى اموريكه از نتيجَّآن مسلسالبظهور پيوست ووقوع وقايع سياسى كه منتهى بمراجعتم ازاير ان شد، بمعرض وقوع آمد . مسلماست كه رياست مر كزى مالِهماير ان ازمالِياتى كه بايدوصول شودومتقدار

 دد طهران هميشه ميگفت) كه بسبب اغتشاث واضطراب حالت ولايات وايالات غير


















 بسيارى بودهاند، ولى اكنونبكلى ويران ورعايانا آن بحصص وقطعات ديگرمتفرق

ورير اكنده شدهاند.




 مر كزى همان قدرثبت و منظور شده بود و حال آ نكه مأمور ين جزء از فرد رعايا


و تغيرى نِيافته بود.
يكى از قو انين اوليهاى كه در زمان تشكيل خزانه مجرا داشنم اين بود كه قرار دادم ' تمام معاملات نقدى مالِه وقبض و اقباض آن بتوسط بانك ثان شاهنشاهى

 نقدى كه وصول ميـنتّ ، تحويل بانك محلي داده و بتو سط همان شعب تالگر افاُ برات بمر كز نماينل (و اين براتهاهم ) بجهع حساب خزانه داركل آورده شود ،

 بدين طريق محاسبات تصفيه و واضح وجمع و خروج خز انه اير ان درخار ج مرتب و برقرارگ, و گ大, كتهم با اينكه درتحت نظارتمطلفلة خزانه دار بودند ، مقرر داشنمكه عايدات خودشان را مستقيماُ تحويل بانك نموده : قبض رسبل آنرا عوض تقدى بخرج خزانه بِاورند .



 بأدديه نميشدند نمى يرداختند . معزول كردنِيكى دو نفرمشهود و متنفذ از ممتردين والاع سايرين از عزل و نتيجهُ تخلف ايشان اثر بسيار مطالو بی بخشيد . باوجود - 1

بى نظمى و اغتشاشى كه بواسطهٌ شهرت خبر مراجعت شاه مخلوع ، تمام مملكنرا
 خاصه در ايالت بزر كى فارس كه واقع در جنو بست ثبوع داشت ، مالِات شروع به آمدن گذارد ـ در تهام مدتى كه من خزانددار بودم ايالتآذر بايجان بور بواسطهُ ورود



 مهحل داد
پس ازتشكِلِخزانهملتفت شدم كه با كثرمأمورين وصولماليات مبلغ ناقابلى



 كه باقى بودن برخدمت و رسيدن باضافئهواجب آينده موقوف بصحت عملشان
 واسباب خارجى نتيجه مطلوبهٔ بدست نِيامد، ولى باينكه توام
 مالِات وصول نهود .

 از قصبات كوپاك و نقاطيكه از مراكز ولايتى يا ايالتى كما بيش دوردست واقع



اينكه محصولات مز بوره بچچند دست ميگشت تا بخزانه مر كزى يا ولايتى و ايالتى برسد، در صورتيكه در چانين حالت اغتشاشي پیشرفت كار ( حمل و نقل و فروختن


 فروخته ميشد يكجزء از قيمت اصليش عايد نميغشت . بدون شبهه يكي الـي از تقلبات

 جنسى در يكروز يا يك معامله ، بيشتر ار چند هزار دلار منتفع شده بودند .

 در زمسنان نرَ نان را تاررجئ منظم نگاهدارم ، هلنغت شدم كه دست زدن به آن آنكار
 و جو جمع كم .







 آن و دِيگر ايصال cايدات غير مسنقـِهـ بدولت . (
 از ادار تذذره: وزارت خارجه عايد خزانئ دولت ميگريديد. ادارات كمر كى ايران درتحت رياستتقريبأ بيست و هفت نفر صاحبر

 در سرحدات نيز وصول مينمود ـ عايدات كمر كى در سنه ايت ايل تر تر كى كـ كه تقريبأ


 محل عايدات مزبوره بهوجب قرادرداد استقر ان از دولنين ، يـيش آنيا بسمت وثيقه

 سود و قسط استهالاكل طلب دولتين برسد، معادل دو ميلبون و هشتصد و وسى دو هزار هو ار تومان بود .








 عالاوه براين بايد تأديه سود و قسط استهالك قرض دوس هم هم بمنات بشود ، و

الخنيار تعيـن نرخ منات هم براى تنزل هر ماه با بانك بود كه هرماهه نرخ تبديل تومانهاى ايرانى راكه از محل گمر كات وصول( نموده بود ) بمنات تعيين نمايد ' .
 خود معيننموده( بود ) سعى وكوشش ميكرد كه از آن تبديل و محاسبه تززلضرر و نتصان نبرده باشل ، شايد غارلط نغفته باشيم .
 گمر كیى در ايران پرداخته شود ، مخارج برقرار داشنن بريگاد و مواجب قزاقـا بود . زمانيكه در طهران بودم ، كليه مخارج قزاق خانه معادل باسى هز ار تومان ماهانه عيشد ( تازه اين مبلغ ) علاوه برهبلغ غير معينى( بود ) كه كلنل آن بريغاد ياسفارت روس ، باسم هخارج فوقالعاده يا براى تتههز قشون و لشگر كشى ، از دولت ايران مطالبه مينمود. مطالبات فوقالعادئ مز بوره ، در ظلرف يكسال ، بِشتر

 روسى تشكِلشدء بو= .كنل مز بوررا ادارؤ نظامى قفقاز باين خدمت مأموز و معين كرده و چֶند نفر صاحبمنصـ دوسى هم بمعاو نت كلنل موصوف هعين شده بودند . غرض ناصر الايِنشاه يِاهستشاران ومصلحت بينان روسىاثى ازتشكـيل اينطرزقشون خارجه، بدون شهه اين بود كه اورا ازحر كات واقدامات متنفر انه و محقانهٔ رعاياى بسيار مظلومش كه حنمأ واقعشدنى بود حفظ نمايد . بريگادى كه باين نيت وقصد ميشوم تشكيلشده بود ، حیند مر تبهلياقت خود را بهمين معيار إمعرص ظهور رسانيد و هميشه بزر گترين آنتريك كتنده و مجرى مظالم روسها در ايِان بوده ، چنا نِّه اكتون هم ميباشد . معروف بودكه بريگاد مز بورمشتهل برهزار و ششصل ياهفتصد نفر ميباشل و مبلغى هم كه براى بقاء اين بريـغاد بهصرف ميرسيد ، بهترين دلبلى Motevalli شُثِ قران ايران مى باشد ـ منرجم

بر كنريت عددشان بود ، ولى تازما نيكه من دز اير ان بودم، با مهلغ كزافيكدآنان
 كنل و هاحب منصبان ديُغر حاده ميشد ، حقيقتاً عدد كاملش كيثر از جنـ صد نفر بود ، هيج حساب ياصورت خر جیى در كار نبود ـ درزمانالشكر كشى و تجهيز قشون
 ندودكه بعض از يولهائِكه كلنل بريگاد مز بور بعنوان مصارف فوق العاده مطالب





 يكى از موانع بزر گی كه دد وصول ماليات (بآن) دوهار شدد بوديم نبودن

 در تصرف آ نان بود ، بكمال سهوات و آسانى بدون تصور اينكه شايد وقتى از ايشان


 حالت ممالك منهدنه خواهد بود ، اگر قوانين جنايات بِ مجازات خـا خـانت در امور دولتى از آن ممالك برداشته شود. ادارات عدليه بالنسبه بساير ادارات در هر هر نقطه







دستر نج مـليون ها رعايا و ايلات بى علم، بهر ممنا و بسيار منمول شده بودند . آن ادارات ، ادارات مخنصرى بود بر ای سـياست و تنبيه مأمودين غير مندين و خائن ماند تدابِر پلبِس • درصوّرتيكه حالت سياسى محالى مقتضى ميشد ، يارأى عهومى تصويب مينمود: دولت امر بحبس مأمورين خائننموده واستنطاق ظاهرى (سرسرى)
 طهرانست كه بيان ميكنم ، ولى در ساير ولايات حكوهنهانى محالى عدالت را بقوه
 نسبت جناينى باو داده شده بود اينميشد كه شخص جانى وهجرم و ياكسان و و دويسنان
 بكند فراهم نهايند، زير اكه حكومت مز بور كو كويا هم نانطر و مفتش عدليهوهمحكم

و مجرى احكَّم آن بود .
اين وضع(و)حالت مهلكت و ضرورتبكار بردن اثرات معنوى ( قوه جبريه)
 عهدءٔ تأديةٔ مالِيات املاك خود بر آيند و تعلل و تسامح ميورزيدند ، مرامجبور نمود
 در حضور مأمورينمحترم خزانه و ثبوت تمرد و مخالفتشان با قوانين ماليه موقتأدر آن محبس توقيف شوند .
"ساز شروع باهلاح امور خزانه بوزراء مختلفه اطلاع دادم كه هيج وجهى از خزانه پֶرداخته نخو اهد شد مغ

 مبلغ مطلو به وغيره بامضاى دريافت كنتد گان در آن اوراقدرج شور شود. غالب ماحبــ



هرفقره را درسنون مخصوصش نوشتنديغگ, كارشان باتمام ومقصودشان بانجامرسيده













 ولى وزير منكور را منتبه نهودم كه برحسب قوانين جديد خز انـ انه ، عنوان موجه قانو نى براى تاديةٔ وجوه دولتى لازم است ـ ـ در موقع ديگك مستوفى متين و موقر وزير داخله بديدن من آمده و بعد از اداء تعارفات بسيار ، مودت مطالبهاى ارارائه



 بسياء متعبِ و دلگِير ثد


بعنو انه قيمت زوغنجهت شترهاى شاهى هو ديگر برای فر اهم نمودن ه كاهبجهت

 كه روغن براى شتر وكاه براى [ اتومبيل ] بايد فراهم شود ـ اين دو فقرهمطالبهٔ
 جلد او نرم ( يااز مرض و خارش وريختن يشم محفوظ) بماند ، و باجز اء و و مسنخدمين

را تسليم نموده و پارداختم .
 برساندمسوده نقشهاى راكه براى املاحات امور ماليه بسيار لازم و مهم بود بكابينه

تقديم نمودم •
در آنوقت كه تمام همو كلاء مصروف باملاحات ماليه و سر كرم به آنكار بودند اكر به تحصيل تصويب مجلس نائل نمبشديم بى شبهه احتمال دوحیار شین بخطر عدم تصويب آن نتشه ميرفت . در آن موقع باختـار يكى از دوشق مجبون




 هشكل تر بود ، زير اكه درقبول همهچو مسئوليتى و دو یائى جستن در وسط اد ادارات

 . بَعبارتاخرى رملهای حيات مالِئايران بسرعتى خارج ميشدكه اكر تدابير








محاسبات مأليه وضع ثود .
پس از آنكه قانون سيزدهم ثوئنبنصويب مجلس رسيد سعى و وكوشن بسيار



 از آ آنكه الماح امورخزانـانه بمامحولشود، مجلس قانون محاسباتى Comptabilité


 كوششى در اجراءٍ آن كرده و با كهالل متانت و آرامى خاطر بغارت گرى خود مشغول بودند .

1






برایتعليموتلقِنِاحتر امقانونهمين كه درتابستان كذشته يريشانىو انقلابات خانه جنگى شروع به تسكين كذارد مشغول مالبات املاك اعيان دولت و بزر كان

بسيار خائن معروف مثل علاءالالوله و شاهزاءهٌ فرمانفرما و سبهار كرديدم . قارئين از معاملهُ علاء الدو له مسبوق مى باشند، شاهزاده فرما نفرما هم حون آخر كار ديد در بارء وصول مالِات املا كث مجد و مصر مى باشم نزد هيئت وزراء
 وزارت جنك نسبت بدولت مشروطه مبذول داشنه تنكار نمود ، و يس از اختنام اظهارات خودبگريستنبرشانهأ رئيس الوزراء شروع كرد ـ هيئت وزراء بطورىیمتالم

 كاملى در اين معامله بعمل آيد ، خود فرمانفرما مراسللً مز بوره را آور آورد . جواب
 بتأديةٔ بقاياى مالياتى املاك خود خودتان درروز بعدثانبت و مجرا بداريد باريد ، ويا اينكهمرا
 بهيت وزراء جواب نوشتمكه اگر التفات فرموده توجه و هم خودتان را را بتصفيه و اصلآحامور سايرادارات مصروفداريد ، منخود سعىدر جمع آورى ووصولمالِيات

 حكومت وسردارى قشون وعضويت كبينهاث ، چیندينميليون دلار ذخيره واندوخته
نهوده بود .

مطلع شدم كه سههار يك فقره هفتاد و دو هزار تومان از بابت آت ماليات سال

 .


طهران را از محمدعلىانتزاع نمودند، بهصرف رسانيده ( است ) . كفتهبود كه بايد





 همفرستاده بود كه غلهٔ املا كش را براى تأدئَ ماليات حهل و نقل نموده ويابفروشد كه اولنيماتومهاى روس شروع شد وتقويت تازماى درمدافعٔه از خزانهدار بسبهار
. بخشيد
در صورتيكه اختيار و اقتدارات قانون سـيزدهم زوئن بكلى مسلوب و معدوم




 هاي من با مسلك بى با كانه كاببنه و طر يقئ دو ميليون تومان خز انئ دولت دا دا
 بودم درباقى داشتنافواج درميدان جنگك تازمانيكه ياغيان متمردين مغلوبشو ند. در مراجعت ازاير ان در فوريئگنشتْه كه واردلندن شدم تايمز لندن دقيقهاى از تقتيد اعمال و افعال من فرو گذار نكرده واعتراضات خود را باين ايراد ختم نمود : - كه نبايستى متوقع بوده باشم كه دول نظارت مالئه هرا تحت انحت قانون







مقصود اصلى ازتعيين نظارت فوق العادء ماليه در ايران اين نبود كه تغيرى انى در ضمانت يا وثقفه هاى استقراضات اجانب بدهد ، بلكه براى قدرت و تقويتدادن
 بود جلو گِيى نموده وقلع و قمـ نمايد ، تا بتواند عايدات داخلى دونى دولت را را وصول كند. فى الحقيقه قانون مز بور بهترين وسيلهاى بودبراي ازدياداءاعبار آناستقراضانات كه اگروقتى اعتبار و همانت آ آنقروض كافى نباشد از ماليات عمومي و منابع عايدات
دولنى تأديه شود .

بعنارت اخرى تعيين نظارت منتفد ماليه راجع بامور مخصوص داخلى بود، و




 امور سابقهُ مالِه غرض ديگ, (ى) مر كوز خاطر شان نبود .
 بدان وسيله بنواند اثر يا نووذى در قروض خارين جه نمود ، مخر اينكه سبب زيادتى اعنبار عموم مطالباتشان ميغردديد .
ازتجربه هائِكه صاحبمنصبان واعضاءٍاجنبئ ماليه سا بقأ تحصيل نمودهوبودند بخو بـي وأضَح وآششكا بود كه در صورت فقدان قدزت و سلب اختيارات و واقع شدن

در تحت نظارت يكىازصاحبمنصبان طبقه اعلائى كه "ددر يى بعنوان عضويتكابينه، يا ادارات ديگ, خودرا مالك خزانه دانسته و بسرعت تغيـر مى يِافنند ، حقلر غيرممكن خواهد بود كه بتواند نقشه وتدابير عهلم خود را ترقى
 اندك زمانى از شروع بكار ملنفت شدم كه در صورتيكه تمام عوارض و مالباتخاخلى


 ( رياست ) مر كزى رسيده يانه ، یس بزودى ميزان كسر خرج سالانه از شش به


 كه اين مبلغ قليل وصولى خزانه هم جزء لاوصول و در رديف كور كسر خرج مى آمد، در اين صودت كسر خر جهاى سابق ولاحق جمعأ به يازدهميليون ميرسيد.
 از طرف ديگر مبلغهائيكه ( حقوق و مواجب ماهانه ) وزار تخانهای مخنلفه

 كهفقط اسمى از آنهاباقى بود، فايدءٔ برای ملت متصودنيود . پس تدا بير متقنى لازم بود برای مسدود كردن و التيام دادن آن شكاف و سبعى كه مابين مالِيات حقيقى كه از هر مأخذ بدولت عايد ميخشت و مخارج عمومى واقع شده بود (يعنى تناسب

محيحى بين جهع و خرج (عايت شود . مترجم )



ماه زحمت كثيده وسعى زهودم كه وزراء مختلفه را مجبور نهايم تابودجه سادوانى







 نمودم كهمهـنناست بادومبلبون تومان سالانه قشون و افواج اجكامل منظمى كه هبارت





 بودحئ تخممنهٔ مرا تصويب نمايند . صنصام السلطنه كه در آن زمان بهسند جلبل

 وزارت مزبوره را داشت ، منأثر وخجل بود ، از هدهر احكام لازمه بجهت اجراء و
 ازنأدئُ وجوه بروات ادارئ مر كزى وزارتجنعك تحاشى نموده وقر اردادم افواجى


جنك مستقـماً ازمسنوفى خزانه دريافت دارند ـ درفهرست حقوق ادارهُ نظام اسامى هيئت پست فطرتانير ا ديدم كه تقريباً بقد صد نفر ميشدند ، بعناوين مختلفه مثل ه جنر ال آجودان ، ماحب منصبان طبقهٔ اعلى ، مستشاران ، مشاقان ماهر ، ملعى-
 كه ماهانه معادل چندين ده هزار دلار بعنوان مواجب بغير ند ، بلكه بزر كنرين موجد تقلب بودند . تدام آنها در ادارء نظام قسم خورده بودند كه مرا تلف نمايند وافواج را ترغيب بشورث مينمودند ، ولى حون اين اولين مرتبه بود كه افو افوا الج مواجب تمام و كمال خودشان را بدون اينكه دينارى از آن كسر شود ، از خزانه ميـرغفتند شورشى واقع نشد . طريقعٔ ثانويه كه براى تناسب بين مداخل و مخارج لازمهٔ سالانه بريئت وزراء

تقديم نمودم ، مالِات وعوارض درتعيين واخذ الختيار قوا نين جديدءٔ ذيل بود.
 على الظاهر تحميل و بسيـار سنگين مينمود ، ولى در معنى و حقيقت ابداً شاق نبود ، وازاجراءٍ اين قانون مقدار زيادى برمالئه دولت افزوده ميشد . و تا حد وسيعى هم
 برای نظارت تجارت ترياك ( ادارءٔ تحديد ) تشكيل شده بود ، مبلغ خطيرى وصول میید . ثانِيأ اضافه مالِياتى بجهت هسكرات بود ، كه در تحت نظارت اداره بعنوان وظايف پِلِس وصول شود ، زيراكه تعيين هدهچو مالِياتى علنأ ورسمأ ازطرف مجلس' ممكن نبود . ثالثأ ماليآت جديدى بدخانيات قرار داده شود ، يعنى از هريك من تبريز 1 - جون مذهب دسمى ايران اسلام و بهو جبآن اسنعهال هر تم مشروبات حرام و




افزوده شود .
رابعأ نسخ قانون عوارض روده وگرفتن يك قران باج از لاشه ذبيحههاى

 جامـع جمیـع اسناد و بروات تجارتى ومعاهدات وقراردادها وقيوض وغيره باشد . سادساً تحصيل رضايت دول خارجه برای ترميم تعرفهّ گمر كات بزيادكردن آن ، وتغيرد دادن قانون گمر كى راجع بمنع گرفنن گمرك درداخله . سابعاً تقشه و تدبيرى برایى خريِن و قطع زمودن وظايف و مستمرىهائيكه
 بوسيلهُ اسناد خز انه بموعد چهل سال بخرد، ومنافع سالائهآن سهامرا ، بهنرحّصدى پنج قرار دهد ، وسهام بتوسط حاك باسم حامل باشل . ومقدار ربح قيمت اسناد درهر صدتومانى بايد به نسبت يِمانه متحر كى ِيعنى ميز ان مختلفى باختافل مقادير اصل وظايف هرماحـ وظيفهاي باشد . ثامنأ يك استقر اض چهار مـِليون ليرهاى براى دولت لازم بود، كه قسمنى از آن بإيد بهصرف تأدئة طلب بانك روس (كه تقرياً معادل يكتمـليون و يكتصدهز ار ليره بود ) برسد . وباقى آن برای بناء واصلاح امور عام التقع مالِّات افزا بمصرف ا- ازاينتا كس (خراج) جديد ، ممكن بود سالانه معادل بك ميلبون ودويستهزار تومان عايد خزانه شود . Y Y عوادن روده بعد از تحهل مخارج و خسارات و ز زحمات فوتالعاده جنساً عايد
. دولت ميكرديد度

برسد، وهيع مقدارى ازآن وجه نبايد بمصرف مخارج جاريه'دولت بكار برده شود. بمعاو نت وجه استقر اضى فوق اهلاحات عمومى مالِّاتِ آور (مولد مالِيه) ذيل
 ايالات براى تعيِن ميزان مناسبى بجهة مأخذ مالِيات ، تعيين مساحتى از جنكانلبا ومعادن واراضىوخالصه وتعمير سر بازخانه وخريدناسلحه برای زاندارمرىیخزانه، ترميم وامالاح جادههاى موجوده' احداث بعضى شو ارع و طرق مهمهٔ جديد، ترتيب
 معهول داشتن تدابير سابقالذكر باعث ايرادو واعتراضمردم ميشدكه دولتمشروطه

خدمت عام| المنقعؤ مفيدى بملت نكرده است .
 راهآهناى ذيل دراوقات مقتضنه (ويا دادنامنيازاتنمناسبه براى كشيدن آن خطوط)

ترتيب دهد كه بتدريج ، يا يكمرتبه شروع شود : اول خطى ازمحمره بـخرم آباد , و از آنبا تا همدان ـ ـ دوم خطى آ از خانقين

اـ أكردولت ايران اسناداين استقران جهارميلبون لير هرا بنر خ مشتاد وهنت ونبي



 ميليون وبا نصد وسىاهزار تومان باتى مبياند . من تصدكرده بودمكه مبلغ باقى دا بمصارف زيل برسانم








بكرمانشاهان و ازآنبط نِنتا همدان ．سوم خطى از همدان بقزوين ، چچارم خطى ازبندرعبان بكرمان ويزد ، واز آنجا تا طهر ان ، و شعبهاى از آن بهاصفهان ، خـط پنجم ازبوشهر تاشير از واصفهان، خط ششم ازجلفا وتبريز تاز نجان وقزوين وطهران وشعباى از قزوين بهباير بحر خزد ．هفتم خطى از زنجان بههدان ، خطط هشتم از

بندرعباس تا شير از ．

عمومى ازاحتكار غاله وساير مايحناج معاشئَ مردم．


 عالوه براين سالى دوميليون تومانهم بواسطهُ خريدارى وقطع وظايفمستعت

وپِانداز دولت مِيغثت ． سىام سبتامبر（ششم شوال ITYQ）هيئت وزراء جميع تدابير و نقشهٔ اهاحات مر اتصويب نهود و خودم هم مشغول بتر تيـب دادن مواد قانو نى لازمى بجهة تقديم بهجلس بودم كه اولتيماتو مهاى دولت روبى شروع شد ． مسئلةُوظايف، يكى از ادلهٔغريبه بر بى نظمى مالِه ايران مى باشد كه دولت بموجب دفاتر غير منظم ازمنه مختلفه وزارت مالـه مسئول و مجبور بود ، هرساله تقرياً به هدعزار نقر اشخاص مختلف الحال تقداً و جنسأ معادل سه مـيليون تومان ．بدها قسمت عهدؤآن وظايف بسيارغريب، ازازمنهُ سلاطينسالفه ارثأبدولتمشر وطه مننقلشده بود ، بعضى وظائف رامم مجلس بعلalاء و سائرين اعطاء نموده بود ، يعنى
 مشروطه جنگگِده و كشته شده بودند ．


نغز خود مسرور ميساخت و يا يـىى ازدرباريان ستايش و تمجبدى از پاحشاه مينمود فوراً مالِاتيك يايك [درجندهـ درباره مادح بعهو انعطباتخسروانه اعطاء ومبذول ميشد ، و يا اينكه اسم آنشخصر را درفهرست اسامى در باريان داخل مينمودند وفالان


 از آباء واجدادثان بارث بهآ نهارسيده بود . تمام اعيان وار كان دولت موظف بودند. هـيج ولايت يا ايالتى نبود كه فهرست و دفتر مخصوص وظايفى از خود نداشنه باشن. بى شبهه طهران از ههه ولايات بيشتر وظلبفه خور داشت، ونه عشر ( نه دهم ) كامل وظايف مز بوره تقلب خالص بود .

دولت مشروطه بهيج قسم نمى توانست همه يا قسمت عمدهاى از آن وظايف
را ممضاء و مسلم بدارد ـ ولى ورراء ماليه ازمنهٔ محتلفه براى جلب خاطر مردم و
 قبول مينمود . حون بروات وظايف سالانه باحتياط و دقت تمام صدور مى يافت ، و بعد از تحمل زحمت ومشقت بسِار ممكنميشد كه در خزانه تبديل به نتد ووجهآن وصول شود صاحبان و ظيفه برايگان هميشه براى كسر و تخفيف وظيفه خود حاضر و راضى بودند . اكثر اتفاق افتاده است كه مقدار اصلى وظليفه خودشان را

 آنهارا به ( وصول كتند گان ) كار آزموده ميسبر ند . محصلين موصوف پس از آنكه
 بسـار فقير (و) بينوا وا اجير مىنمودند ، كه اطراف تحويلخانه خزانه ايستاده
 بغلطند، مثل اينكه ( از گرسنگى ) ضعف نمودهاند ـ در آن حال قيون و بروات ورا

بِجانب آسمان بلند نهوده دعا و التماس ميكردند، كه خداوند خود و اطفالشانرا از فاقه نجات بخشل . بعضى از زنها هم اطفال كوچچك را را باخود آورده طفل خود را



را نمايش دهند .
ولى وزراءٍ ماليه بى پروا بتماشاى آن گو نه مناظر عادى شله و ابداً اعتناء و تو جهى بـه ايشان نمى نمودند ، مـكى دز صورتِكه احتمال شلوغى و شورش سختى

ميرفت .
تأديهُ آن بروات وظايف و مستمريات بابت همان سنهُ جاريه و سنوات ماضيه
از جهلهُ ونلايف وتكالِف هخصوصه و اقتداراتلطيفى بود كه ازخحث خز انه انه دارى كل
قسمت و نصيبئ من شله بود .
حندنفر وزير مالِئ ازمنهأ مختلفه بودند كه بإكمال سهوات بروات هز بوره را بقيمت هر دلارى بِست ه سنت ه( تومانى دو قران ) خريده و منتظر موقع مناسب بودند ، كه هر وقت از حسناتفاق حند هزار تومانى در خزانه جهع شود ، مقدار الصلى آن بروات را محسوب و دريافت دار ند. ارتكاب آنگونه قبايح و تقلبات سبـ بدناهيشان شده بود و حتى در خود ايران ( ككه آن قسم كار ها را باعث بدنامى نميدا نسنن ) اسباب بصدا آمدن ساير وزراء و صاحب منصبان ديگ, كه در آن كار

شريك نبودند ميشد . اسيا
 بقدرى ما بين مردم اغران و مخالفت با نسخ وظايف بود كه مجلس نتوانست اقدامى نمایِي .
حون نسخ و قطع وظلايف يـكمرتبه مدكن نوود ، من آن نقشهُ استخلاصوطلايف ومسوده قانونى (دا) كه حاوى خيالاتم بود مرتب نموده وبدولت تقديم داشتم • ولى


در حالتيكه جزء جزء آن نقشارا بنظرو كال رسانيده و مشغول مذاكرات موافقانها بوديم كه طوفان سياسى شر:ع بحر كت نمود، (زير آمار ) كاملى للازمبود كه يا يائهآن نقشه را بر بنياد هجيتى بگانارد.
مختصر (مفادقانوناينبود) كه بايد دولترذ

 اصل آنمبلغ پر پاخته شود .ولىدرصور تى كه معدار وظيفه زيادباشد ، بايد بمقدارى خريده شودكد سود سالانهٔ آن باختلاف موارد (يعنى نسبت بكموزيادى مقداروظايف)



 و وظايف پا نصد تومانى 1



 درصورت زياده ونقيصه مقدار وظايف ازمقادير مفروضةٔ فوق بهمين نسبت مقدار نرخ ومبلغ تغير پپذير خواهعبود.ازيگانه شهد راه حريت ، مرحوم صنـيع الدوله رئيس



 وخكاوت وعلم وفضل وديانت واخلاق ووطن پرستى آنرادمرد ، مسلم خودى وبيگانه

$\rightarrow$,
 v-1,

و برتر از حد بيان و تحريراست . نايت آنكه ايشان مسنر شوسنر ايرانى بودند ،
 اكر گوشمن وناله اگر ناله ...) - مترجم .
لازمبود دولت معادل ببست ويكمليون ويان انصدهزار تومان اسناد خزان انه شايع
 در عوض سـ ممليونى كه بايد سالانه بموظفينيدهدهد. دولت بكمال سهولت مينوانست



 وظليفه خوارى بيشت ازثلث ياربع وظظفهاثن نميرسيد ، وباقى بجيب اثخاس وانـطه ومحصلين ميرفت.
يكاكفايدٔ ديگر كه دراجراء نقشئوفق منصور بودى اينبود، كه مقدار كثيرى
 كليناً براى معاملاتو احيناجات داد و ستدكانى نبود .

 مجبور بودكه خسارت (تاوان) ضر اسكنان هائىىاكاكه بايست حمل و و نقل وممقود


 النادديگر ميشدو (اين اسناد) به بصضى اعنبارات در مواقع يلتيكى هم ، كما بـش
 ترّعرفهُ هوجودؤ گمر كات ياد كار يسنديده ايست از هداقت و خلوص ههسايهُ

شمالى ايران ، چچون نرخ ومقادير گمر كى آن بین دولت ايران و دولاروپا معین شدهبود ، بدون رضايت ايشان تغيريِّير نبود ، فهرست هایى تعرفئ مز بوزه درزمان مسيو نوز ماحبمنصبورئِس بلثيكى گمرك ترتيبِيافت،مسيو نوز بالينكه مستخدم ايرانبود،درتحت حمايت دوات روس بلكهيكى ازمأمورين و گماشتگان آن دولت
 همين شر افت مى باشند . يك شاهد'روبى دوستى مسيونوز ايذست كه تعرفهّ جاريه را
 و بحدى بهنافع واغراض روس مفيد مىباشل كه در نظر كسانبـكه براى آ نها ترتِب داده شده بود ( يعنى ايرانيان ) از منحوس ترين و بییاصل ترين تعرفه های عالم بشمار مير فت .
نقص بزرگك آنتعرفه (وحال آنكه حاوى منافعروى وضرد وخسارتايران

 آن المكنه بوولت واصل ميشد 「.در صور تيـكه نرخ گمر كات بالمضاعف شود موافق واعتدال انصافكامل وصر فهٔ حقهٔ تجارت حهداخله وحههخارجه بوده و بكمال سهولت
1- مبلان : علاقه , تمابل •توجه.
 بخو بىمكشوف خواهد شد . كلئ واردات وصادرات درات در آن دوسال باهشتاد وبك ممليون وسيمد









عايدات منظم ثابتى بدولت تواند رسيد . بلى اين تعرفه كه مانند آوار بسر ملت بى تجر به وخوث باورايران فرود آمد ، نتيجهُ مشورت بامستشاران اجنيـة ماليه بود ، اغر اضشخصى آنمستشاران عوناينكه صر فه وصالح ملتيكه آنهارا مسنخدم كرده بود بكار بردهشود ، توجه ملترا بطرف ديگ, معطوف داشت و كردند هر جهز اكد خواستند ترتيب تعر فٔه مز بوره درتحت رياست مسيو نوز شاهد خوب ودلـِلـ متقنىاست
 سال قبل بهاين طرف بجالاكى بعنوان موجبات ازدياد تعلقات وروابطبافعيفترين

 تجارتى باز و گشاده بود و از هرطرف مواظلب حفظ صر فه وصالح خود بود بغفلت

 تعرفئرا كه روسهامرتب( كرده)و بدست آنهاداده(بودند) تادرد وقطر و نوث جان فرماينذ . نتيجه اين شد با اينكه همه اعتراف و تسلمي دارند كه تمام
 امتعه هااست ، بااينحال تجار روسى كلبتاً تجارت نصف تمام نقاط شمالى اير ان ان را بهتصرف خود در آوردند . اينتفوق وغلبئ تجارت روى برتجارت ساير ملل بواسطة
 (را) كه ازاروپا بهايران حمل و تقل ميشود سر بسته( بدون گدرك) اجازءّ عبور ندهد.
 منصفانه رعايت نمّودهاند. وجود حنینمسلك دررووسيه مسنلزماينشده كه مالالنجاره رانازراههاءى دورودراز وطرق صعبالعبور وخطر نالك كاروانى ازبنادر خليجفارس حمل



كهبار گران گمرك روس وتأخبر وتعلاتلا مأمورين گمر كى روسرا تحمل نمايند .






 بيشتر اسبابتغيير وشرمندگى مأمورين وتجاردووىى شدواست .









ايران قدرت بجلب متقعت قليلىمم ازملكخود ندارد .


 1- مى يبيود دند : ظاهر أ درابينجا بمنى منديى استمال ثده و بجاى مبخور اندنديا

بروىخود مفتوح سازد(آنها)فوراً فرامين سلاطين سالفهزا بيرون آورده ودولت را
 ازحد احصاء خارج باشد ، برخالف اقدامات دولتى الظهار مى نمايند. رعايا و اتباع دولت روس هر گو نه ادعائى بكتند حق خواهن احند داشت ، زير اكه دولتنروس حمايت
 دولت روس برایمنع ازوقوع استقراض جهار ميليون [ لـيهه] اظهار نمود ومنراضى
 حق نظارت در مصارف آن وجه استقراض داشثه باشه . تصويب نمودن دور لت ايران



 ايرانهم كه درمسالك خارجه بودند ، مالطابود كه مواجب بهآنها نرسيدهبود ، واز









 باستقرامن اخير تبديل شده بود) ويشثكى هائبكه بماعتبار آن قرضه كرفنه شده بود بان بنهام

 بيشت اذ شش صد هزار تومان جزء جمع نفدى دولت آمد ، بعلاوه ناضل عايدات كمركيتا


ايشان متواليأ مكتوبات جانگداز واظهادات دلخراث ميرسيد ، كه در اروها كرفتار







 وحكهاى خزا انهرا بجاى الـكنان قبول وضبط مينمودند ، وحال آن آنكه حواله جات
 كهدر تحت تظارت مابود ، فقط معدودى دفاتي بود كه دولت در در تمام مدا مدت عمر خور


 وخرجى نداشت ومايل بداشنن آنهم نبود .
زمان كهى پساز شروع بكار دايرة تفتيش سرى تشكيل داده ادهو بودم مر كباز

 آ $ا$ آهانبد .
طريقهٔ مسكوكات ايران بسيار سادهاست . مسكو كات طلا جندان درمعاملات

 .

ترويج واشاعهُ اسكناسرا بخود انحصار داده وباقران مبادله ميكردا

 واقعدر (خارج) طهران بسبار كهنه و فرسوده كرديده ومقرون بصرفه نبود. كارخانه هن كور وقتيكه اسبابش ازهمه حبثكاملا جمع ومهيا بوده ومنظمكار مى نمود ماهى

هفتصد هزار تومان ميتو انست سكه بكند . مسأله امتداد ویشرفت خط آهن درايران امسئلة بسبارغامض ويـجيدهايست.










 تعمير آنباشد . خطوط ديگى كه ذ كرثن سابق گذشت بتدريج درمو اقعمناسبه ساخته مىشد ، واهمميت فورى زداشت.

 بلروّر جزو مملكت خود كردانيده است . مترجم
(T)


إبواناق قاتل سنيع الدولد

باب حوازدهم

خاتمه وقايعىیه لس از حر كت مستر شوستر
و معاو نينش از اير ان بظهور ييوست بانضمام بعضى و قايع متفر قه ديِكر
وقايعى كه پس ازحر كتخود و هعاونين امريكائيم از طهران بوقوع يـوست،
 فروشباشل، متوقع بود . مسيو مور نارد ' ماحب منصببلثـيكى كمر ك كه برحسب
 دفاتر خز انه شده بود ، ووز بعد ازحر كت من از ياى تخت تزد مسنر كر نز معاون
 امريكائى ,ا تهديد به عزل و جرمانه "مى زمود ، درصودتِيكه دفاتر زا فوراً تحويل







 r






























 مهألمبأت دولت ايران هحسوب (داشت) و بخرج دولت در آودد .

رسمأ به كابينه اطلاع داده بودم ، و مشاراليه هم حاضر و مستعد شده بود كه تحويل


 خزانه خارج شده و الهار نمودند كه ديگك هيج كو نهكارى بامسيو مور نارد( و ) با
 وزراء ايران كه آن طلريقه جسورانه را اختيار نموده بودند فرستاد ، وقتيـكه سفراء آن ملتفت شدندكه رفتار وزراء از حد تجاوز نموده ، فوراً بهابينه الطلاع دادند كا

 (اعضاى البِنه) اظهارداشتهبودند كهاهل مراسطلهاى كه بتوسط مسيومور نارد فرستاده شده آن بودهاست ـ درعبارت مر اسالهُ ثانويه نه تهديدى ونه عبارتخشن ناملايمى بود. اكرجه درممالك ديكى اين كونه رننار یىتاءده بشماراست، ولى ازطرف در ديكربانل




 با نك اذسابقادعا مى نورد) صرف نظر ازانشا





促
 .
 مسكوت عنه كذارده و باسفارتين روس و انگليس كه امور كابينه اير ان را را علانيه و آشكار در تحت نظارتخود در آورده بودندمذا كرئ حر كت ومراجعت بقيـة مأمورين


 بود بعمل آيد . حون هيئت وزراء سر گرم و تمام همشان مصروف بترضيهُ خاطر
 طرح سلو كى كه وزير مختار روس بر ايشان معين نموده ، بقدر سر سوزنى تخطـى انى



 مشغول بود تاوقتـكه عوض و جانشينش از بلثيك يكارد شد ـو ـ خالاصه تاماه مارس تمام
 شدكه بسمت و عنوانمشاقى ثاندارمرى در ايران بماند .


 (درايران) كشنه شود . پساز تحقيق معلومشد مرتكب آنحر كت وتهديد از اعضاء انجمن [تروريست] سرى ارامنهٔ روسى بوده (و آنان) ميخواستنل بها آن وسيله فوايد
 ازطهران فرارنمودند . بعداز حندى معلوم شد سر كرده ورئيس آنها يكى ازهاحبـ

منصبان ـابق زاندارمرى بودهاست . يك هفته يساز اين واقعه آن ماحب منصب بـ




 ازاجراء وظايفشان) واكر تعاقبى از آنان مى شد نهيتوانستند فر اربكنتد ، واينفقره

 رابكشنه تانتشهُ پلتيكى تازمای بروى كار آيدّ يعنى دولت آمريكا را مجبور به
 منصب را فوراً حبس نموده ولى عاقيتكار و در انجامش معلوم نشد . حقيقناً در آن قضيه كه بعداز حر كت أمريكائى ها براى مازور اتغفاق افتاد از خوثن بختى وخوت نصيبى مشاراليه بود كه آن گاولهكار گرومؤثر نيامد .






1 ـ ـ بازش : ظاهرآ بمغنى توطئه إستعمال شده امت .
Y -






مذا كرات(راجعبه)هنافع واغر ام ديخرخود مسناله راهآمن ولر يقهُ سرمايه فرامم










 ميشود كه دولت انگليس ازهر تدبِر واقدام بكلى مأيوس گشنه وتن دردادهاست كه




 تكميل يافته كه ممكناست قشون وقورخازه وسايرلوازم عسگرى

 جلو كِرى ازيشَر فُتشان نميشود . 1 بود بجنى نواتص خودرا تكمبل نمود كدروسوفيل (دوى دوست) محكم وثابنى كرديد .

يكى از اغر اضن توليَين روس و انگگلِس كه على الظاهر از اين نقشه هسنْط ميشود مفلوج ساختن ابدى ايران و به گرو رفتن آمام منابع مالِاتى آن بود . مسيو مور نارد در آنوقت رایداده بود (ولى نهازطرف خود) كهضامن يعنىمسؤل نغعوضرر وخِبر وشرّاينخط بايددولتايران شناختهشود.ايندأى باندازٔ بیشرمانهو جسورانه
 فقط همچچو خطلى اگر دولتايران مجبود بضرانت اسناد تعمیرهمچچو خطىثود ، تمام مجارى و منابع مالِاتيش اقلا تاهدسال بهصرف مخارج اينضهانت خوا اند دسيد.علاوهبر اين اكر مضار ديـگراينمعامله ملاحظه شود،ديده خواهدشد كه ملزومات روسى قسمتى ازاين
 ريفل ( بر ايِرانيان بى حاره تخهيل خواهد شد . بهر حالل اكر خط مز بور فتط تا

 فوايدنظامى ونتايج جنـُيش نيـز براى دولت روس ازحد(و) >صر خارج خواهدبود.



اقتصادى كد متناسب باخرج باشد برای دولت ايران نخواهد داشت .
 اشاره مينهود كه بايد در ذال حمايت دوستانه دوليْن بموقـع اجر اء گذارده شود از همـن قيـلبود.سرادوارد گرى اينمسلالك جديدرا براى فريبدادن عمومـادهلو حان




 كه بعبارات موهومه در ضمن آن بكابينه قبولانيدند ، نمونئ اغرامن بی انى حقيقت وـ
 بدولت ايران نوشثند. بى مناسبت نيست كه ( اينمراسلفل) در اينجا درج شود ، تا


بروز وظهود نموده بخو بى واضخ شود .
 بين دولت انگلمس و دولت امهرالطوى روس و دولت ثاهشاهى ايران
 باشد معاونت دولتاير ان دراعادددادن سر بلندى و نظموامنيت مملـكتخود سفارتِن روس وانْگلِس برحسب ايماء دولتِن متبوعتين خود شرفي الظهار

دارند كهآراءء ذيلرا بدولت ايران پششنهاد نمايند :

 كه جوابمطلوب ومناسب اينمراسله بسفار تينداءه شود‘بانكا شاهنشاهي وبانك استقراضیحاضر مىباشند كه هريك سلسلئ حسابجارى برایدولت





(Y) مبلغمذ كور بنرخسود صدىهغت سالانه دادهخواهدشد. هحل
 عايدات گهرك شهالى وجنو بيى تاحال دراين دوبانك اما نت دولت بوده به تناسب سهام روس و ا;گليس ( يعنى بالمنا صفه ) بمصرف تأديه اقساط


و سفارتن ترتيـ يافنه در ;حت نظارت خزانه دار كل بهصرف خواهـ
 دولت بهعاو نت صاحب منصبان سو يدى بايِ برسل . سفارتين در تقديم اين پیشنهاد بجهت حصولازدياد مبانىها كه دـابقاً اشاره بدان شده اميدوارند دولتاير انخودرا ملتزم بشاسد كهاولا" مسلك خودرا الزاينتاريخ به بعد مطابق اصول معاهدء 190V انگگلئن و روس قر اردهد ( يعنى منطقه هاى انى
 سالارالهوله ازاير ان خارج شو ند افواجِ غِرمنظم فدائى را هرخصر نمايـ ثالثأ سفارتين نقشهاى براى تشكِلِل و نظم مختصر فوج منظمو بااثرى مرتب



مهطلمب ( و ) مناسبى بما برسد . [ سرجاج باركلى ] [ باسليوسكى







YO ) IQIT آخر كار اميد و آرزوهاى سفارتين بعمل آمده و در بيستم مارو


 قولشروط مز بوره حلقئز نجير ديِرى(بود) كه ساخنه شده بود برایاينكه هملكت


 چندان تاز گى و غرابت ندارد ، ولى باعث رفع تألم و تحسر اين واقعه نتواند شد. وقتى هم كه آزادىملتى محو وبكلى روفته شده باشد‘ ممكنيود (دشمنان) برایارارتكاب آن افعال شنيعشان ، اقلاْ محمل و معاذير نيمّو جهى قرار دهند، مئل ترقى ثروت






 فقط بعنوان محافظت منافع روس يا تجارت انگلبس ملت بیى گناه مظلوم را قنل عام






 ( افراد )ملتى كه حياتشان در معرضخطرومهلكه وحقوقشان پا يمال|اغراضاجانب

شهه است .


 خون خوارانه بدولتثاهنشاهىايران نمودها ند ـ در آن مكاتبِ و مراسالات يكسطر

 1911 همان آزادي و شاهنشاهيدا محو و نابود ساختند .

به بارلمان تَديم شده است .

 دولتن دوى وانكلبس خواستار اجتناب از مو جبات تصادم بين اغرانر ان متناسبه (على الـوبيه)




 نوائد متـاويأ نجارت وصناءت هر يكا






 منافع طلبكارانومنع ازهر كو نه مداخلتكهـططابق اصول اينقرارداد نباثد باتفاقيكديكر

اكنونديده ميشودحكومت توام انگلِس وروس دز ايران و برخا(فمعمول






 آيد ـ آياكسى خواهن توانست كه صدها ميلون مسلمان انان غضبناك را را ملزم نموهده






 باين حال اكى از مسيحيت سئوال نمايند كه هي قدر و مرتبهاى براى آن احكا

تدايري نمابيندكه موانق توانين ينالدللى باثد .











عشره باقى خواهدماند؟ درهورتبكه حكم هتو نبايد دزدى بكنىه را بحالت مراكث
 مصشف در بارءٔ ايثار نفس در معاملات بينالملللى فريب نخورده و و بانهاى هم
 حاهل زهود ، كه دنِياى متمدن لازم است ، ملت مديدى مسافرت نمايد ، تا بتواند



 روس وانگلبسباين اقدامات خود درايران فخريه ومباهات نمايند. ولى وبسيارمشكل است كه ديگر آن ارتكاب اينقبايح و شنايع را مايهٔ شرافت خود

 خبالاتشان مى توانند مشرق زمينيان را بطرف مقاهد خود جلب نموده و ايشان را
 سوق ميدهند كه نافع بحالشان باشد . حقيتت واقع اين است كه دكاوى اخلا اخلاقى و و


 در صورتـكه تصور نفع خود را نمايند . اميـوارى نجاتاير انفقط منحصر بودى باصلاحات ماليه كه درحالتريريشانى








 دليلىاست برتحسين و تهجي افعال ما ، زياده بر اين بحث وتطويل، لاطايلاست.

ضهيه4

قانون اساسىسه در زمان سلمطنت مظفر الدينشاهودزسىويكم دسامبر 190ヶ
( مطابق حهاردهم ذيقعده شا ITY ) مدضا و مجر ا Sرديد .




از بانك شاهنشاهى شده بود .
قانون سيزدهم زوئن كه مجلس در دوازدهم زوئن 1911 ( مطابق حهاردهم
جمادى النانى
نهوده بود .
مكتوب ( سر باز ) با امضاء مسنـرور گان شوستر بروز نامئتايمز لندنمورخه

مر اسالات هابينسر جارج بارككىوريرهختار انگليسوپاكِيوسكى كزيلوزير




## 

سو اد معاهده 18•V انKلـلـس و روس .
نطق مستر لنجّ در [سواى هوتل ] لندن بتاليخ بست و نهم زالنويه IAYY
( هشتم صفر دو اشا .)
سواد دو [ آرتيكل ] روز نامه [ نيشن ] هطبوعهُ لندن كه مصضت از مدير
 ايران (Y) ايران در حالت النجا است .

قا ذوت اساسى
( مورخهٔ

بـمالمه الو حمن الرحيم
 جهادى الاخرى
 ونظر بدان اصل اصمل كه هريك از افراد اهالى مهلكت در تصويب و نظارت امور
 ملت هحول داثتيم اينك كه مجلس شوراى ملى برطبق نــات مقدـهه ما افتتاح شده است، اصول مواد نظامنامةٔ اساسى شوراى ملى, كا كش مشمل بوظلايف و تكاليف مجلس مز بور وحدود روابط آن نسبت بادار ات دولت استاز قر ارامول ذيلمقررميفرمائبم. در تشكيل مجلس
(اهل اول)
مثجلد شوراى ملى بموجب فرمان معدلت بنيان مورخئ جهاردهم جمادى الاخخري ITYY الؤسس ومقر است.
(امل دويم)
مجلس شورای ملى ندايمده قاطبةُ اهالى مدلكت ايرانست كه در امور معاشى
و سِياسى وطن خود مشاركت دار ند
(اصل سيم)
مجلسشورایملىمركب است ازاعضائى كه درطهران وايالات انتخابميشو ند و مححل انعقاد آن در طهران است .
( الملجهارم)
عده انتخاب شو ند كان بهوجب انتخابِنامه عليحده از بر ای طهر ان وايالات فعلا" يكِل و شصت و دو نفر معين شده است و برحسب ضرورت عده مز بوره تزايد تواند يافت اللى دويست نقر
( الهل پْتِم )
 كه منتخبين ولايات تمامأ درطهر ان حاضر خواهند شد . پس از انقضاءٍ ملت دوسال
 بخو اهند و از آ نها راضى باشند دوَ بارد انتخاب كنٌ .
( امل ششم)
منتخبين طهران لیى الحضور حق انعقات مجلس را داشته مشغول مباخثه و منا كره ميشو ند ، رأى ايشان در مدت غيبت منتخبين ولايات باكثريت منات اعتبار و اجراء است .
(اصل هeتم)
 هنعُام تّحصل رأى سه ربع از اعناء بايد حاضر بوده و اكثريت آراء وقتى حاهل میشوi Mo

 كه مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مغتوح و مشنول لكار ثود . ( اصل نهم )
مجلى شوراى ملى در هواقع تعطبل فوق العاده منعقد تواند شد .
( اصل دهم )


$$
\begin{aligned}
& \text { از طرف قرين الشرف ملو كانه سر افراز و و مبافى ميشود . } \\
& \text { ( اصل يإزهم ) }
\end{aligned}
$$

اعضاء مجلس بدرأ كه داخل مجلس ميشوند بايد بنرتبب ذيل قسم خورده و قسم تامه را امفاء نمايند .
( هودت قسم نامه )
 باد ميكنيم مادام كه حقوق مجلس ومجلسيان مطابق اين نظامنامه محفوظ و و مجرى


 باثيم جز فوائد و مطالح دولت و ملت ايران .
( اهل دوازدهم )
.

 ردربارئ او باستخطار مجلس باشد .
( اهل سبزدهم )
منا كرات مجلسشوراى ملى ازبرای اينکه نتيجهأ آنا بموقع اجراءٍ گذارده تواند شد بايد علنى باشد، روزنامه نويس و تماثاحى مطابق نظامنامئ داخلىمجلس
 مجلس را روز نامجات مينوانتد بطبع برسانتد بلون تحريف و تغيير معنى ، تاعامهٔ ناس از مباحث مناكره و تفصيل گزارشات مطلع شو ند ، هر كس صلآح انديشىدر

 اساسيه دولت و ملت نباشد ، مجاز و مختارند كه مطالب مفيدء عاما المتععه را همحچنان مذاكراتمجلس وصلاحانديشى خلقرابر آن مذاكرات بطبع رسا نيده منتشر نمايند،

 خواهد شد.
( اصل چهار دهم )

مجلس شوراى ملى بموجب نظامنامهٔ عليحده موسوم بنظامنامهٔ داخلى اموز شخصى خودرا ازفيل انتخابات رئيس ونواب رئيسومنشيان وساير اجزاءٍ وترتّب مذاكرات و شعب و غيره منظم و مرتب خواهد كرد . ( در وظايف مجلس و حلود وحقوق آن )
( اهل پا نزدهم )

مجلس شوزاي ملى حقَدارد درعموم مسائل آنچپهرا هلا ملح ملك وملت ميداند
 آراء در كمال|منيت و اطمينان باتصويب مجلس سنا بنوسط ثخصص اول دولت بعرض برساند كه بصحهٔ همايو نى موشح و بموقع اجراء گذارده شود .
( اهل شانزدهم )
كليةٌ قوا نينى كه براى تشيبد مبانى دولت و سلطنت و انتظام امور مملكنى و
اساس وزارتخانها لازم است بايد بنصويب مجلس شوراى ملى برسد .
( الهل هفدهم )
لوائح لازمهرا درايجاد قانونى ياتغيير وتكميل ونسخ قوانين مو جودهُ هجلس شوداى ملى در موقع لزوم حاضر مينمايد كه با تصويب مجلس سنا بصحهٔ همايونى رسانده بموقع اجراءء گاراره شود .
( اهل هيجدنهم )
تسويئ امور ماليه جرح وتعديل بودجه تغير در وضع مالِياتها و رد و قبولدر عوض وفروعات ههجپنانهمبزییهایجديده كه ازطرفدولت اقدام خواهد شدبتصويب مجلس خواهند بود .
( امل نوزدهم )
 ايالات و ممالك ايران و تجديد حكومنها پس از تصويب محلس سنا اجراى آلى آراى مصو به را الز اولِيى دولت بخواهد .
(الح بيس:م )

پا نزده روز قبل از عيد نوروز حاضر باشد .
( اصل بست يكم )

 كه لزوم آن امور از مجاس عنوان يا ار طرفوزراءـوسئول الظهار شده باشد . ( اصل بيست دوم ) ترمو اردى كه قسهتى ازعايدات يا دارائى دولتومهلكت منقل يا فروختهميشود


يا تغييرى در حدود و ثغور مملكت لزوم vيدا ميكند بَّصويب مجلس شوراى ملى
خواهد بود .
( اهلبِستوسم )
بدونتصويب شوراى ملى|امنيار تشكيل كمبانىو شر كناى عمومى ازهرقيل
و بهر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد .
(اهل بيست و حهارم)
 و فلاحتى و غيره اعم از اين كه طرف داخله باشد يا خارجه ، بايد بتصويب مجلس

( اصل بِست و پنجم )
استقراض دولتى بهر عنوان كه باشد خواه از داخله خواه ازخارجه بااطللعو
تصويب مجلس شوراى ملى خواهد شد .
( اصل بِست و ششم )
 اعم از داخله و خارجه منوط بتصويب مجلس شوراى ملى است
( المل بيست و هفتم )
مجلس درهر حال نتضىدرقوا نين ويامسامحه دراجراى آن ملاحظه كند بوزير مسئول در آن كار اخطار خواهدكرد، وزير مزبود بايد توضبحات لازمه را بدهد .
( اهل بيست و هشنم )
هر گاه وزيرى برخلاف يكى ازقوانين موضوعهٔكه بهحهُ همايو نى رسيدهاند

 .

 است ، مجلس عزل أو را از پیشگگاه همايو نى مستدعى خيانت در محـكمه عدليه ديگر بخدمت دولنى منصون نخو اهد شد . ( اصل سىام )
 هيئتى كه مر كب ازرئيس و شش نغرازاعضاءٍ كه طبقات شش كانه انتخاب كتند بعرض ییشغاه مقدس ملو كانه برساند ، وقت شرفيابى دا بايد بنوسط وزير دربار از حضور مبارك استيذان ' نهود .
( الهل سى و يكم )
 براى آنها مقرر است نشسته مذاكرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئيس اجازءٔ نطق خواسته توضيحاتلازمهرا از براى مذاكره هو مداقَهُ امور بدهند.
( دراظطار مطالب بمجاس شورای ملى )
( اصل سى و دويم )


 خواهد فرسناد كهرسيدگى نمايد و جواب مـكفى بدهند
( امل سىو سيم )

قوانين جديدهاى كه هحل حاجت باشل در وزارتخانه هاى مسئول انشاءً و تَقتقا بافتّه بتوسط وزراءٍ مسئول يا از طرف صدر اعظم بمجلس شوراى ملى اظهان

خواهد شد و پس از تصويب مجلس بصحهُ همايو نى موشح كشنه بموقع اجراء
كُّاشثنه ميشود .
(املسىو حهارم )
رئيسمجلس مينو اند برحسبلزوم شخصاً يا بخواهش اهـ ده نفر از اعضاءٍ مجلس

 حضور در آن نداشنهباشند، لكننتيجهُ مذا كرات انجمن محرمانه وقتى مجرىتواند
 آراء قولشود، اكرمطلب درمذاكراتانجمن محرمانه قبول نشد درمجلس عنوان نخواهد شدو مسكوت غنه خواهد ماند .
( الصلسى وينّجم )
اكر مجلس محرمانه، بتقاضاى رئيس مجلس بوده است، حق دارد هو هو مقداز


( اهل سى وششم )
 كهباشد استرداد كند، مڭراينكه اظهارايشان بتقاضاى مجلس بودهباشد درا براينصورت استرداد محلب موقوف بموافقت مجلس است .
( الصل سىو هفتم )
هر گاه لايحه وزيرى در مجلس موقع قبول نيافت منضم بملاحظات مجلس
 را در ثانى بمجلس اظهار بدارد .
( اصل سىو هشتم )


و احدى حق ندارد ايشان را تحريص يا تهديدى در دادن رأى خود نمايد ، اظهار
 ادرالك كنته ، يعنى بايدآن اظلار بعلامات ظاهرى باشد ، از قيل اوراق كبودوسفيل و امثال آن .
( عنوان مطالـ ازطرف مجلس )
( اصل سى ونهم )
هر وقت مضلبى از طرف يـكى از اعهاى مجلس عنوان شود فقط وقتى مطرح
 نماينف ، در اين صورت آن عنوان كتباً به رئيس مجلس تقديم ميشود ، رئِس مجلس حق دارد كهآن لايحه را بدوأ در انجمن تحققت مطرح مداقَ انه قرار بدهد .
( اصل چهلم )
درموقع مذاكره ومهاقه لایِئه مذ كوره دراصل سى و نهم چه در مجلس وحه در انجمن تحقيت ، اگك لايحهٔ مز بوره ,احتع بيكى ان وزراءٍ مسئول باشد ‘ مجلس بايد بوزيرمسئول اطلاعدعد كها گر بشود شخصاً ، والامعاون او بمجّلس حاضرشده ،

مناكرات درحضور وزير يامعاون او بشود .
سو ادلايحه ومنضمات آنرا بايد قبلازوقت ازدهروز الي يكهاه باستئناء مطالب فورى ، از براى وزیی مسئول فرستاده باشنل هجپان روز منا كره بايد قبلاز وقت معلوم باشد ، پس از مداقهٔ مطلب با حضور وزير مسئول ، در صونرت تصويب مجلس باكثريتآراء دسمأ لايحه نگاشته بوزير مسئول داده خو اهدشد كه اقدامات متتضيه .المعمول دارد
( اصل جهل ويـكم )
، هر گاه وزير مسئول درمطلب معنون ازطلرف مجلس بمصلحتى همراه نشد بايد معاذير خودرا تو جيه ومجلسرا منقاعد كند .
( اهل ههل ودويم )
درهر امرى كه مجلس شوراى ملى انوزير مسئولى توضيح بخواهد، آنهزير




مطلبرا درمجلس ابراز نهايد
( درشرايط تشكِل مجلس سنا )
( اهل حهل وسوم )

 ( اصل حهل وحهارم )
نظامنامهاى مجلس سنا بايد بتصويب مجلس شوراى ملى برسد
( الصل حهل ویْنجم )
اعضاى اين مجلس از اثخاص خبير وبصير ومندين ومحترم مملكت منخب

 بانتخاب اهالى طهران ، وپا نزدهن نفر بانتخاب اهالى ولا
( اهل چهیل وششم )
 درسنا يارزطرف هيئت وزراء عنوان شده باشد بايد اول درمجلس سنا تتقتح وتصحيح





بمجلس ملى اظهار نمايد ولِـكن مجلس ملى مختار است كه ملاحظات مجلس سنا ر بعداز مداقهُ لازمه قوول يارد نمايد .
( اصل حهل وهفتّ )
مادام كه هجلس سنا منعقد نشده فقط امود بعد از تصويب مجلس شورای ملى بصحهٔ همايو نى موشح وبموقع اجر اء گذارده خو اهد شل .
( الحل حهل وهشتم )
هر گاه مطلبى كد از طرف وزيرى پس از تنقيح و تصحيح در مجلس ها سنا هـ بمجلس شوراى ملى رجوع هيشود قبول نيافت ، در صودت اهميت مجلس ثالنى مر كب از اعضاثى مجلس سنا و مجلس شورای ملى بحكم انتخاب اعضاى دو مجلس بالسويه تشكيل يافته در مادء متناز ع فيها رسيد گى مى كنتد رأى اين مجلس را در شوراى ملى قرائت ميكنت اگك هوافقت دست داد فبها ، والا شرح مطلبرا بعرض حضور ملو كانه مِيرسانند، هر گاه رأى مجلس شوراى ملى, تصدايق فرمودند مجرى ميشود واگك تصديق نفرمودند امر بتجديد مذاكره ومداقه خواهندفرمود ، و اگى باز اتفاق آراء حاصل نشد ومجلس سنا بااكثريت دوثلث آراء ا نفصال مجلس شوراى ملى نمودند ، فرمان همايونى بانفصال مجلس شوداى ملى مادر ميشود و اعليحضرت همايو نى درهمان فرمان حكم بنجديد انتخاب ميفرمايسد ومردم حق خواهند داشت منتخبين سابقرا مجددأ انتخاب كنتد .
( اصل جهل ونهم )
منتخيين جديد طهران بايد بفاصله يكماه ، و منتخبين ولايات بفاصلكُ سه ماه حاضر شو ند ، و حون منتخبين دارالخلافه حاضر شدند ، مجلس افتّاح و ولا مشغول كار خو اهند شد، لِكن درمادء مناز ع فيها گفتگو نميكتند تامنتخين ولايات
 , المخاء كرد ، ذات مقدّس همايو نى آن رأى مججلس شورای ملى ,ا تصويب فرموده
( اهل ينجاهم )
درهر دورءٔ انتخابيه كه عبارت ازدو سال است يك نوبت بيشنر امر به تجديد منتخين نخواهد شد .
( المل ينجاه ويكم )
مقرر آنكه سالطين اعقاب و اخلاف ماحفظ اين حدود و اصول راكه براى
 برقرار ومجرىفرموديم وظيفئ سلطنتخوددا نستندرعهده شناسنذ . فیشهرذیى التعدة .

الحرام سنه




هتهم قا ذوت اساسى
( مورخه (IYY ( )

بسم الله الرحمن الرحيم

اصولِيكه براى تكممل قوانين اساسـيه هشروطيت دولت عليهٔ ايران برقانون
 شاهنشاه سعيد مظفر الدين شاه قاجار نورالهُ مضجعه موشح شده اضافه هيشود ازقرار ذيل است
كليات
(اصل اول)
مذهب رسمى ايران اسالام و طر يقهُ حقهُ جعفر يه اثتى عشريه است بايد ايادشاه ايران دارا و مروج اين مذهب باشد .
( امل دوم)



امثالهم و عامهٔ ملتايرانتأسيسشده است . بايد در هيج عصرىاز اعصار موادقانونيه
 نداشته باشد . و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه باقواعد اسالاميه بر عهدأ علماى اعلام ادامالشّ بر كات وجودهم بوده و هست . لهذا رسماً مقرراست درهر
 مطلع از مقتضيات زمان هم باشند ، با ينطريق كه علماى اعلام و حجج السالام تقليد شععه، السامىبيست نفراذعلماء كه داراى صفات مذكوره باشندمعرفى بمجلسشوراي
 بالاتفاق يا بحكم قرعه تعيين نموده بسمت عضويت بشناسند ، تا مواديكه در مجلس عنوان ميشود بدقت مذاكره و غور رسمى زموته ، هريك از آن مواد هعنو نه كه
 نكند و رأى اين هيئت علماءٍ در اين باب هطان و متبع خواهد بود ، واين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر ، عجل الله فرجه تغيرِ پذير نخواهد بود.
( الهل سـيم )

حدود هملكت اير ان و ایِالات و ولايات وبالو كات آن تغيير پذير نيست مع,
(اهل حهارم )

طهرانست.
( اصلصنجّم )
قَ ايران سبز و سهيدو سرخو =
( الصلشم )
ع خارجهٔ مقيمين خالك ايران مأهون و محفوظ است معر . كتى استنًا ميكند.
( املهفتم )
اساس مشروطيت جز
( حقوق ملت ايران )
( الصلهشنم)
اهاللى مملكت ايران در مقابل قانون دولنى متساوى الحقوق خواهند بود .
( امل نهم )
افراد مردم از حيث جان و مال و مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرن هسند و متعرض احدى نميتوان شد ، مـگر بحكم و ترتيبكه قوانين مهلكت معبن مى نما:يد .
( اصل دهم )
غبر از مواقع ارتكاب جنحه وجنايات و تقصيرات عهده هـجِكسىا نمى توان
 صورت نِيز بايد گناه مقصر فورأ يامنتهى درظرف بيست وحهار ساعت باواعالام واشعار شود
( اصل يازدهم )
 هجبوراً بهحكهـه ديگ, رجوع دهند .
( امل دوازدهم )
حكم واجرانى هـيِّ مجازاتى نميشود مـغر بموجب قانون . (امل سـزدهم )
متزل وخانهٔ هر كس در حفظ و امان است ، در هـي هِ مسكنى قهر اً نمى توان

( اصل حهاردهم )
Motevalli
هيّحیك از اير انيان را نمينوان نفى بلد يا منع از اقامت در محلى يا دجبور

باقامت محل معين نمود ، مـكر درمو ارديِكه قانون تصر يـح ميـكند .
( اهل پانزدهم )
هـيج ملكى را از تصرف ماحب ملك نميموان بيرون كرد ، مـغر با محوزء
شرعى ، و آننيِز پساز تعيِن وتأديه قِيمت عادله است .
( اصل شانزدهم )
ضبط املاك واموال مر دم بعنوان دجازات وسياست مهنوع است ، مـغ, بحكم
قانون
( امل هفدهم )
سلب تسلط مالكين ومتصر فين ازامالك واصول متصر ؤه ايشان بهر عنوان كه
باشد ممنوع است ، مـك, بحڭم قانون .
( اهل هيجدهم )
تحصيل وتعليم علوم ومعارف وصنايـع آزاداست،مغگر آنكه شرعاً ممنو عباشد.
( اصل نوزدهم )
تأسيس مدارس بمخارج دولتى و ملتى و تحصصل اجبارى بايد مطابق قانون
 مراقّت وزارت علوم ومعازف باشد .
( اهل بيستم )
عامه مطبوعات غير از كتب ضالل مواد مضره بدين ميـن آزاد ، و مميزى در آ آنا ممنوع است،ولى هر گاه حیزیى مخالف قانون مطلبوعات در آ نها مشاهده بشود، نشردهنده يانويسنده برطبق قانون مطبوعات مجازات ميشود ، اگر نويسنده معروف ومقِم اير ان باشل ، ناشُ وطابـع وموزع ازتعرض مصون هستند .
( اهل بيست ويكم )
انجمهن| و اجتماعاتي كه مولد فتته دينى و دنِوى ومخْل بنظم نباشنا در تمام


قانون درآ نخصوص مقرر مِيكند، بايد منابعت نمايند.اجنماعات درشوارع وميدانهاى
عهومىهم بايدتابع قوا انين نظهميه باشد .
( اصل بيست ودوم )
مراسالات يُستى كلِّه محفوظ وازضبط و كشف مصون است مـگ در موارديكه
قانون استئنا هـيكند .
( الهل بِست وسوم )

هـر درموارديكه قانون معين ميكند .
( الصل بست وحهارم )
اتباع خارجه مينواند قبول تبعيتايران رابنمايند، قبول وبقاى آنبا برتبعيت
وخلع آنها ازتعيت بمو جب قانون جدا گانه است
(اصلبستّوينجّم)
تعرض بمأمورين ديوانى در تقصيرات راجعه بمشاغل آننا محناج بتحصيل اجازه نِيست ، مگردر حق وزراءً كه رعايت قوانين مخصوصه در اين بان باب بايدبشود.
( قواى مهمكت )
( اهل بيست و ششم )
قواءمهملكت ناشىازملتاست، طريقه استعمال آن قواء را قانون اساسى معين
مى نمايد .
( اهل بيست و هفتم )
قواى مملكت بسه شعبه تجزيه ميشود .
 ميشود ازاعلحضرت شاهنشاهى ومجلس شوراى ملى و مجلس سنا و هريك از اينسه
 شرعيه و تصويب مجلسين و توشبح بصحه همايو نى ، لِيكن وضع و تصويب قوانين

راجعه بداخل و خرج مملكت از مختصات مجلس شوراى ملى است ، شرح وتفسير
قوا نين از وظايغ مختصه مجلس شوراى ملى است ا
دويم - قوء قضائيه وحكميه كه عبارت استاز تميزحقوق واين قوه هخصوص
است بمحا كم شرعيه در شرعيات و بمحا كم عدلِه درعرفيات . سیم ـقوءاجرائـهـ كه مخصوص پادثاه است يعنى قوانِين واحكام بَّوسطوزراء و مأمورين دولت بنام نامى اعلِّحضرت همايو نى اجراءٍ مى ثود بترتيبى كه قانون معين مى كند .
( اهل بِست و هشتم )
قواى ثلاثه مزبوره هميشه از يكديگُر ممناز و متفصل خواهد بود
( اهل بيست و نهم )
منافع مخصوصه هرايالت وولايتو بلوك بتصويب انجمنهاى ايالنى و ولايتى،
بمو جب قوانين مخصوصه آن مرتب و تسويه ميشود .
( حقوق اعضاى مجلسين )
( اصل سى ام )
 فقط ازطرف طبقات مردم يا ايالات و ولايات و بلو واتيكه آ نها را انتخاب نمودهاند.
( اهل سى و يكم )
يكنقر نمينواند در زمان واحد عضويت هر دو مجلس را دارا باثد .
( اهل سى و دوم )
 مجلسمتصطلميشود ، و مجدداً عضو يت او در مجلس موقوف باستعفاى از شغلد وولتى و انتخاب از طرف ملت خواهد بود . ( اهل سى و سـم )

(اهل سیوحهارم)
مذاكرات مجالس سنا در مدت انفصال مجلس شوراي ملي بى نتيجه است ( حقوق سـلطنت ايران )
( اصلسى و ينجم )
سلطنت وديعهٔ ايست كه ( بموهبت المى ) از طرف ملت بشخص هادشاه
مفومن شده .
( الم سى و ششم )

قاجار ادامالهّ سلطنته و اعقاب ايشان نسالا" بعد نسل برقرار خواهد بود .
( اصل سىو هفتم )
ولايت عهد در صورت تعدداولاد به پسر اككبر پادشاه كه مادرث ايرانى الاصل

 مفروضه فوقاولاد ذكورى براىیادشاه بو جودآيد، حقآ ولايتعهبباو خواهنرسيد.
( اهل سى وهشتم )
در موقع انتقال سلطنت ، وليعهد وقتى مينو اند شخصاً امور سلطنت را منصدى
 هيئت مجتمعه محلسشورایملىو مجلس سنا نايبا السلطنهاى بر ای او انتخابخواهد شد ، تا هيِجده سالگى را بالغ شود .
( الهل سى ونهم )

در مجلس شورایى ملى و مجلس سنا و هيئت وزراءٍ بقرار ذيل قسم ياد نمايد .



## نهونٌ هـالم لم دور: إسبداد صغير



نموده حدود مملكت و حقوقملترامحفوظ ومحروسبدارم، قانوناساسىمشروطيت


 خداو ند متعال در خدمت بنرقى ايران توفيق ميطلبم و از ارواح طـيبهُ اولِياى اسلام

استهداد ميكنم
(امل حهلم )
همين طور شخصى كه بنيابت سلطنت منخخب ميشود نمىتوا ند متصدىاينامر شود ، هغك اينكه قسم مز بور فوق را ياد نموده باشد .
( اصل حهل و يكم )
در موقع رحلت پادشاه، مجلس شوداى ملى و مجلس سنا لزوماً منعقد خواهد
شد ، و انعقاد مجلسين زياده از ده روز بعد از فوت یادشاه نبايد بتعويق بيفتد .
( امل جهلو دويم )
 منقضى شده باشد ، و و كالى جديد در مر موقع رحلت یادشاه هنوز معين نشده باشند

وكلاى سابق حاضر و مجلسين منعقد مى شود .
( اهل حهل و سـيم )
شخص پادشاه نميتواندبدون تصويب و رضاى مجلسشوراى ملى و مجلسسنا متصدى امور مملكت ديِگ شود .
( الهل حهل و حهارم )
شخص پادشاه ازمسسئوليت مبرى است ، وزراءٍ دولت در هر كو نه امور مسئول
مجلس مستخد
( اصل حهلو ونهجم)


وزيرمسئول رسيده باشل و مسئول صحت مدلول آن فرمان دستخط همانوزيراست .
( اصل حهل و ششم )
عزل و نحب وزراءٍ بهو جب فرمان هما يون پادشاه است.
( اصل حیر و هنتم )
اعطاى درجات نظامى, نشان امتيازاتافتخارىبامر اعات قا نون مختص شخص
.
( اصل حیل و هشتم )
انتخاب مأمورينرئيسه دوائر دولتى ازداخله وخارجه باتصويب وزير مسئول از حقوق پادشاه است مـع, در هواقعـِكه قانون استئنا نموحه باشد، ولى تعيـن ساير

مأمورين راجع بِادشاه نيست مـك در هوارديكه قانون تصريح ميـكن .
( اصل ههل و نهم )
مدورفر امين و احكام بر ایاحراى قوانين ازحقوق پادشاه است بدون اينكه هر گز اجراى آن قوانِن را تعويق يا توقيف نمايد ايد
( امل پنحْاهم )
فرمانفرمائى كل قشون برى و بحرى باشخص پادشاه است .
( الهل پینجاه و يكم )
اعلان جنگை و عقد صلح بِا پادشاه است .
( اصل پنجاه و دويم )

 اقتضا نمودبا توضِّحاتلازمه بإياز طرف پادشاه بهجلس شورایملى و سنا اطهارشود.
( اصل پنجاه و سیم )

( اهل ینجاه و حهارم )
پادشاه مينواند مجلس شوراى ملى و مجلس سنا را بطور فوفى العاده امـ بانعقاد فرمايند .
( الط لنجّاه و پنجم )
ضرب سكه با موافقت قانون بنام يادثاه است
( اهل ينجاه و ششم )
مخارج و مصارف دستگاه سلطنتى بايد قانو نأ معـن باشد .
( الهل vنجاه و هفتم )
اختيارات واقندارات سلطنتى فقط همان است كه در قو انين مشروطبت حاضر ه
تصريح شده .
( راجـع بوزراء )
( اصل پنجاه هشن )
هيحِكس نمينواند بدقام وزارت برسد مگ, آنكه مسلمان و ايرانىالاصلو تبعة ايران باشد
(اهل ینجاهو ونهم)

منتخبشوند.
( اهل شصنم )
وزراء مسئول مجلسين هستند و در هر مورديكه از طرف يكى از از مجلسين
احضارشو ند، بايد حاضر گردندو نسبت باموريكه محولبها آنها است حيود مسنوليت خودرا منظور دارند .
(اصل شصت ويكم)

اتِفاقِنيز دركبات امور در مقابل مجلسين مسئول و ضامن اعمال يكديگرند .
( الهل شصت ودويم)
عده وزراء دا برحسب اقتضاء قانون معين خواهن كرد .
( اصل شصت وسيم )
لقب وزارت افتخارى بكلى موقوف است .
( اهل شصت و حها م م )
 از خودشان بنمايند .
( اصل شصت و پنجم )
مجلس شوداى ملى يِ سنا مى توا نند وزراءٍ را در تحت مؤاخنه ومحاكمه در آورند .
( امل شصت وششم )
مسئو ليت وزراء وسياستى, اكه راجـع بها آنها ميشود، قانون معينخواهدنمود. ( امل شصت و هفتم )
در صورتيكه مجلس شوراى ملى يا مجلس سنا با اكثريت تامه عدم رضايت خود را از هيئت وزراءِ يا وزيرى اظهار نمايند ، آن هيئت يا آن وزير از مقام وزارت منعزل ميشود .
( اهل شصت وهشتم )

وزراء موظفاً نميتواند خدمت ديگر غير ازشغل خودشان در عهده بغيرند. ( اصل شصت و نهم )
مجلسشوراى ملى يامجلسسنا تقصيروزراءٍ را درمحضر ديوا نخانئ تميزعنوان خواهند نهود ،و ديوانخانهٔ مز بوره باحضور تمام اعضاءٍ مجلس محا كمات دائرهخود محا كمه خواهد كرد ، مـل, وقتيكه بموجب قانون اتهام و اقامهٔ دعوى از دائرء

(تنيه )
 بعده متساوى نائبِ مناب دحجكهة نميز خو اهند شد . (اصل هفتادم )
 مجلسسنا شو ند ويا در امود ادارء خود دوحار اتهامات شخصى مدعـِن كردند منوط بقانون مخصوص خواهد بود .
( اقندارات م>اكمات )
( المل هفتاد ويكم )
ديوان عدالت عظهى و محاكم عدلــه مرجع رسمى تظلمات عمومى هستند و
قضاوت در امور شرعيه باعدول مجنهدين جامع الشر ايط است .
( اصل هفناد ودويم )
منازعات راجعه بحقوقسياسيه مر بوط بـحا كم عدلِه است مكردر مو اقعيكه
قانون استئنا نمايد .
( اصل هفناد و سـم)
 مح大كهُ بر خافق مقررات قانون تشكيل نمايد .
( اصل هفتاد و حهارم )
 ( اهل هeنادوينجم )
دزتمام مهلكتت فقطيك ديوانخانهأ تميز براى امور عرفيه داير خواعد بود و




$$
\begin{array}{r}
3 \\
3 \\
3 \\
3 \\
3 \\
3 \\
3 \\
3 \\
3 \\
3 \\
3 \\
3 \\
3 \\
3 \\
3 \\
3 \\
3 \\
3 \\
3 \\
3 \\
3 \\
3 \\
3
\end{array}
$$

( اهل هفتاد وششم )
انعقاد كلئُ محا كمات علنىاست مـك, آنكه علنى بودن آن مخلنظم يامنافى
عصهت باشد ، دراينصورت لزوم اخغارا هحكمه اعالام هى نمايد .
( اصل هناد وهفتم )
در مادء تقصيرات سياسيه و مطبوعات چنانچه محرمانه بوحن محا كمه مالا
باشد بايدباتفاق جميع اعضاء محكمه بشود .
( اصل هeتاد وهشتم )
احكام مادره ازمحا كم بايد مدلل وموجه ومحتتوى فصول قانو نـيه كه برطبق
آنها حكم صادر شدهاست بوده وعلناً قر ائت شود .
( اصل هفتادونهم )
درمواد تقصبر اتســاسِه ومطبوعات هيئت منصفين درمحا كمحاضر خواهندبود.
( اصل هشتادم )
رؤساء واعضاى محا كم عدلِه بترتيبى كه قانون عدليه معين ميكند منختب و
بموجب فرمان همايو نى منصوب ميشو ند .
( اهل هشناد ويكم )
هيجحا كم محكمهٔ عدلِيهرا نمىتوان ازشغلخود موقتاً يادائماً بدونمحا كمه وثبوت تقصير تغييرداد ، مـراينَكه خودش استعفا نهايد
( اصل هشتاد ودويم )

( اهل هشتاد وسيم )
تعيين شخص مدعى العموم باتصويب حا كم شر ع درعهدئ پادثاه است .
( اصل هشتاد وحهارم )
تمقردى اعضاى محاكم عدليه بمو جب قانون معين خواهد شد.


سنارخان سردار ملى
ज1,ịا


( اهل هشتاد وينجم )
رؤساى محا كم عدلِه نمينوانند قبول خدمات موظلفٌٌ دولتى را نمايند مـك
اينكهآن خدمترا مجاناً برعهله گِير ند ومخالف قانونهم نباشد .
( الهل هشتاد و ششم)
در هر كرسى ايالتى يكمححكمهُ استيناف برای امور عدلِيه مقرر خواهدشد ،
بنرتيبى كه درقوا نين عدليه مصرح است .
( اصل هشناد وهفتم )
محا كم نظامى موافق قوا نين مخصوصه درتمام مملكت تأسيس خواهد شد .
( اصل هشتاد وهشتم )
حكمبت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتى بموجب مقررات قانون به محكمهٔ تميز راجع است.
( اهل هشتاد و نهم )
ديوان خانهٔ عدليه ومحكهدها وقتى احكام و نظامنامه هاى عمومى و ايالتى و
ولايتى وبلدير ا مجرى خواهند داشت كها آنها مطابق باقانون باشند .
( درخصوص انجمنهاى ايالتى و ولايثى )
( اصل نودم )
درتمام ممالك هحروسه انجمنهاى ايالتى و ولاينى بموجب نظامنامهٔ مخصوص
مرتب ميشود وقوانين اساسيءّ آن انجههها ازاين قرار است .
( اصل نود ويـكم )

اعضاء انجمنهاي ايالتى و ولايتى بلا واسطه از طرف اهالى انتخاب مى شوند
مطابق نظامنامهٔ انجمنهاى ايالتى و ولايتى .
( اصل نود ودوم )
انجمنهای ايالتى وولايتى الختـار نظارت تامهدر اصلاحات راجعه بهنافع عامه

حارند بارعايت حدود قوانين مقرده .
( اصل نود وسيم )

صورت خرج و دخل ايالات و ولايات از هرقيل بتوسط انجمنهاى ايالتى و
ولايتى طبع و نشر ميشود .
(
( الصل نود وحهارم )
هيحِ قسم مالِات برقرار نميشود مـگ, بحكم قانون .
( الصل نودوپنجم )
مواردير اكه ازدادن مالِات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نهود .
( المل نود وششم )
ميزان مالِاترا همهساله مجلس شورايملى باكثّريت تصويب ومعين خو اهد
( اصل نود وهiهتم (
درمواد مالِياتى هيجِ تفاوت وامنيازى فيما بِن افرادملت گذارده نخو اهد شد.
( اصل نود وهشتم )
تخفيف ومعافيت ازمالِات منوط بقا نون مخصوص است .
( الصل نودو نهم )
 مطالمه نميشّود مـغر باسم مالِات مهلكتى وايالْى و ولايتى وبلىى .
( اصل صدم )
هـ Amir
( اصل صد ويكم )
اعضاى ديوان محاسبات را مجلس شوراى ملى برای مدتِكه بموجب قانون
مقرر ميشود تعيـن خواهلد نمود .
( اصل صد ودويم)
ديوان محاسبات مأمور بهمعاينه وتفكِك محاسبات ادارء مالبه وتفريق حساب كليه محاسين خزانه است و مخصوهاً مواظب است كه هـي يك يك از فقرات مخارج

 زهوده اوراقسند خر ج هحاسبات را جمع آورى خواهند كرد وصورت كلبئه هحاسبات

( اصل صد وسمم )
ترتـب وتنظِم ادارء اين ديوان بهوجب قانون است .
( قشون)
( اهل صد وحهارم )
ترتببگرفتن قشون را قانون معين مِينمايد ، تكاليف و حقوق اهل نظام در
مناهب بموجب قانون است .
( اصل صد وپنجم )
مخارج نظامى هرساله ازطرف مجلس شوراى ملى تصويب ميشود .
( اهل مد وششم )

نمينواند اقامت وياعبور كند ، مكر بهو جب قانون .
( اهل صد وهفتم )
ححقوق ومناصب وشئو نات اهل نظام سلب نمبشود مغر بموجب قانون .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( سواد دستخط مبارك همابون ) ) } \\
& \text { ( بـسه تبارك و وتمالى ) }
\end{aligned}
$$



 ( درةهر ـاطنتى طهران )

## ( ب )

1811 ها (1)
 مجلس راجع بهتفتيش قرضهاى شاهنشاهى شله بود
( مادءٔ اول ) تفتِشُ وواقعى يكُميلِون و دويست وپنجاه هزارلِيرء استقر اضى
 كه براى اين كار مطابق مواد اول ودوم وسوم وحهارم وينجم قانون نوزدهم جمادى

( مادء دوم ) تا موقعيكه تشکمبات جديدءٔ وزارت ماليه ايِاد نشود تعنتش اعمال و مخارج فوق الذكر موقتآ بهيك شعبه كه هخصوصاً تشكيل ميشود سبرده خواهدشد ، شعبئ مذكوره در تحت نظارت خزانه دار كل خواهد بود .
( مادة سوم ) در آخر هرماه وزارت مالِيه صورت اوضاع مالِياتى راجعهُ به اسّقق اضرا درضمن رإورت تقديم دولت مينمايد .
 خوا

1911 قانون سيزدهم زوئن
(
روزشنبه دوازدهم و يِششنبه سيزدهم باحضور وزير ماليه و وزير عدليه و معاون وزير مالبه ، ودوشنبه یهاردهم باحضور معاون وزير ماليه ومستر شوسنر خزانه دار كل ،
 بحث ومطابق دوازده مادء ذيل ترميم وجرج و تعديل و بمجلس شورای ملى پیشنها كرديد.
( مادءء اول ) خزانه دار كل ممالك محروسهُ اير ان مأمور نظارت مستقيم و واقعى تمام معاملات مالياتى وپولى دولت ايران است،واين معاملات شامل اخذتمام عايدات ازهر قبيل وتفتيش محاسبات ومنخارج دولتى ميباشد . ( مادء دوم ) خز انه داز كل ( هر قدر كه زودتر ممكن باشد ) تشكيلات ذيل

را دروزارت مالِه برقرار خواهد نمود .
( (1) دفتر عالى برای دريافت و وصول مالِات و عوارض و عايدات دولتى از هرقيل اعماز مالِاتها وعوارم موجوده يامالِاتهائــكه منبعل برقرار خواهل شل . (Y) دفترعالى تفتيش و نظـارت محاسبات كلئهُ عايدات و مخارج مصوبه و نگاهدارى دفاتر راجعءهُ بهآ نها . ( ) د دفتر عالى معاملات نقدى كه معاملات دولتى با بانك و اعمال راجعه بضرب سكه وصر افى و استقران ومر ابحه و استهالكا واستحاله و امنيازات وقرارداد هالى مالِاتى و قرار نامهها و اختياراتى كه عايدات براى دولت حاهل مينمايد ، و تعهدات پو لِكه بر ای دولت متضمن باشد ، راجِع به آن اداره خواهد بود . ( مادةٔ سوم ) خزانهدار درهريككي ازدفاتر سه گانه من كوره درماده دو مدواير وشعبى,
( مادهٌ حهارم ) بعداز داير نمودن تشكـلات مر كزى به مجرد اينكه وضع مهلكت اجازهبدهد خزانه دار كل تشكـِلاتى راكه برايى اداره كردن مالِيات درهر يكى ازولايات لازم بداند برقرار خواهد نمود .

وهعجيك ارمخارج دولنى بمون امضا ياحواله اعتبارى يرداخته نخواهد شد . ( مادء ششم ) خزانه دار كل نظامنامهُ هيئتى را كه برای اجراى املاحات مالياتى مواد مذكوره درمواد فوق لازم است ، تدارك نموده إساز آنكه به اممضاى آى

وزير ماليه رسيده ( وحيثيت قانو نى پيداكرد ) لازم الاجراء خواهد بود . ( مادء هفتم ) براى تشكيل هيئت تفيشيه و نظارت مخصوص اعم|زمستخلىمن جديد درصورتيكه مستخدمبن جديدىلازم وقرارداد ايشانبرحسـبمعول بـتصويب مجلس شورى برسد و يا مستخدمينيكه فعلا درخدمت دولت ايران ميباثدن ( ايرانى

باشند ياخارجى) مبلغ شصت هزار تومان بخزا انه دار كل اعتبار داده ميشود. ( مادة هشتم) خزانه دار كل بفوريتمدكنه بودجئ دولت عليهرا براكيسشنها بمجلس شوراى ملى بايد تههه نمايد ، وتمام وزارتخانه ها ومستخدمين دولثى هـكفند كه بدون تأخير بامشاراليه مساعىت نمايند .
 ( مصارف دولتى ) و ادارات رسهى بعهل آورد واين يكى از تكالِف حْهـئَ مشارالِه

است
( مادةٔ دهم ) خز انه دار كل مكف استكه هرسماماه يكمرتبه رايورت مفصلىدر
خصوص وضع مالياتى مملكت تهيه وبدولت يسشهلاد نهايد .



نمود ، كه بنوسط هيئت دولت بمجلس شورای ملى اییشنهاد شود .
(ماده دوازدهم) اختيار اجزاى اداراتى كه بموجب مواد فوق در تحتى رياست
خزانه دار كل داير ميشود باخود مشاراليه است .
معززالهبك رئِس افتخاري: كميسيون


( جيمّ )
هعتوب مسترشو ستر
( حزانهدار كل ايران )
بعوان روز امهءٔ [ تايمز ] راجع بمناسبت دولت ايران
با دولين روس وانگليس
(

(آقاى مدير دوزنامئ تايمز )

تايمز در يك مقالئ اساسى اظهادات اخيرهُ اين جانب راجع بضديت دولت روس در در اري

از انصاف و عارى از هحت است .


نيكناهى نود دارم ، مرا تشويق بنارش اين مكتوب داشثه تقاضا مينمايم ( آنرا )


در سنو نهاى روز نامهٔ خود درج نها يند ـ در واقع اين مكتوب حكايتى الست ازشمهاىي.


 كه شخْاً طرف بودهام در خاطر من نقش بسته ، ولى در مححكه ثبوتِذير نِيست،
 هردمان بافكر حو اله كرده مطيع فتواى آنان خو اهم بود .




 نهاينذ گان ملت گنشت ، در واقع اين بود كه حالت اسفنالك دغشوس ماليهٔ ايرانرا در تحت نظم وترتيب در آورد ـ هيئتوزراء و و مجلسشوراي ملى ملى تقريباً باتفاق آراء آنرا تصويب نمودند . جاى اين بود دولى كه دارايى محالح در ايران هستند باميل


 سفارتروسبندو بستى مخصوصبوده كهمر ااز اجراء قانون مز بور بازداششنه ونگار
 نمايد • بانانه هاى مضره آنا



 كرديد ، ولى بكلى بى اثرماند ．ازمجمله تهديدات آنها يـكى اين بو＝كه سفارتخانئ
 جانب خود بخمارند ．
 انگللس و خصوماً روس ، محمد على پادشاه هخلوع را مجاز داشت كه از خالكروس
 تحر يكات سياسى برضد ايران كاملا＂مضايقه نمود ، بدرجهاى كه بهوجب الطهارات ارشدالدوله كه قبل از قتل داشته است ، محمدعلى باهمر اهان خود باريش هعنوعى و صندوقهاى تغتُك و توپ باسم بار آب معدنى از خاك روسيه عبور نمود．（ وى ）از يَكیى ازبنادر روسيه در يكى از جهازات روسى موسوم به［كريستفورس

 غير مترقهه بود و مأمورين تذكرء：روس در ملت مأموريت خود يكبار بحالت غفلت بودهاند ، بايد ديدكه روس واقعأ ازين حادثه متأسف گرديد ياخبر $\uparrow$ برخالف آن ،
 بايك مسرتعلنى تلقى نمودند．درضمناين مكثوب هدلل خواهمداشت كه نما يند گان مز بورحتى درطى مر اسلات رسمى
 نظامى بعموم سفارتخانها ارسال داشت ، اعلبى از سفارتخانها بترتيب معمول جواب نوشته و فقط خاطلر اولِّاء دولت را بععضىاز مو اد عهدنامه تر كمانچپاى جلب نمودند ولى سفارت روس از همان اول يك مسلك ديگر مخاصمت آميزيرا ابراز و در ضمن بعضى ايرادات دعوى نمود كه دولت روس حق دارد ‘ در هروقت كه بخواهد بعضى （

شر كت نهايند ）مستقيماً دسنگِي نهايد ، و در مراسلهُ مز بوره معلوم بود（آنان）جه اشخامى دا در نظل دارند ．مقصود اصلىدعوى مز مور در در اين موقع اين بود كدست

 دستغيرنمايند ، هر گاه اين تهيد دستغيرى به تمام تبعهُ روس（كه در در اين حوادث
 شد ، اغلبى از خود قو نسلهاى روس و مستخدمين قو نسلگريها را دسنگير كتند ． قو نسول روسدررشت ازينهم تجاوز كرده وبدولت ايران اعهلام نمود كـيعازم است هر كس راكه تصود تبعيت روسدر حق اوبرود دستغير و درسرفرصت تحقيق كرده و تاآخرمدت اين اغتشاثات نگاه بدارد ．

 مراسلئ متحدالمالذيل راكه حاكى تصديق حق مبارذات ثاه مخلوع ميباشد بدولت ايران ارسال داشتند ．：ـ
 بايشان كردهاند كه از هر گونه فساد در ايران احتران









از آنان دحار جنگك داخلى شده ، درحالتيكه خودآ نهاصريحأ تههد منع اين كو نه حوادث را باو نموده بودند ، تسليت ودلدارى غريبى بنظرمى آيد ـ ولى
 قبل از قتلارشدالنوله نصيحتى كه دولت روسبتوسط سفير كبير خود مقيم وينهبشاه
 مقيم طهران كه زبان فارسىا ميداند و از زبان خود ارشدالدوله چپن ساعت قبلاز
 Dآنوقت محمد على شاه ومن در وينه مالاقات كرديم ، سفير كبير زوسبمالاقات ما آمل ، ازاومساعدت خو اسنم، بما گفت كه روسنميتواند مساعدتنمايد. روسوانگلِيسقراردادى راحع بايرانبستهاند كهنمينوا نند
 ولى از طرف ديگك ميدان شما باز است ، اكُ براى شما كارى نميتوانيم بكنيم برعليه شما هم كارى نخواهيم كرد ، خود شها بايد بدانِيدكه چهاز پیشتان ميرود ، اگكر میدانِيل به تخت و تاج ايران ميتوانيد خودتان را
 از عهده برنيائيد ما مسئول نخواهيمَ بود . آنوقت ما بسغير گفنيم حيزى كه مينو انيدبكنِيداينست كه قرضىبما بدهِي، جواب دادخِيرمهـكن نِسيت هر حه كرديم و محدداً اورا ملاقات نموديمتكليفت مارا نذذيرفت . همينقدر بما راهنمائى كرد كه ا ك, شما سندى از جواهر اتى كه دربانك استقر اضى درطهران مو جود است ، دردست داريد ، ازآن با بت ميتوا نیِ پول دريافت داريد ول لى ها حون سندى نداشتيم كارى ازیشی نرفت ه . ممكناست ( نصيحت دادن بشاه مخلو عكه از تحريكات برضد ايران پرهیی نمايد ) بلدين وويه باشد و مهكنن است رويهٔ ديِغى داشته باشد و مهكن است سفير


كه باسم خلبل قصد عبور ازروسيه را داشتهو نيز ازنيات او ، بدولت خود خبر نداده باشد ، اما عموم مردمان بيطرف هر عقيده ای（ را ）كه در اين موضوع دارندتغير

نخو اهند داد ．

 （（ شعبان ）قو نسول موقنى روس در اصفهان بطوريكه معنى（ عدم مداخله ）را


آمده بكار گذار مهام خارجهٔ ايران در آنجا اينطور مينويسد ．：ـ ـ
 ميخخو اهد مجمعىىاز علماءو اعيان و كسبه تشكيلددهد كه بسفر اء معظمدول خارجه در نخواستن محمد على شاه تلاگُ اف نماينث ．و آمدناورابابيران

 بدون جهت زحهت بسفارت سنـه و قو نسولهاى دولت بهئ روسيه ندهند ．

و بعد از آنهم مجدداً مينويسند ．：ـ
و بدونجهت در مسئلهُ محهدعلى شاه سفارتسنيه دولت روسبه را تصديع و قو نسلها رازحمت ندهيد ．تكلبف كار گذارى در اخطار و تكلمف حكومت در جلو گيرى و امنتاع از اين قبيل اتفاقات است ، و و بايد بـقام







 چندى نگخنشت كه همين رشيدالملك بِياغِان شجاع الدوله كه تبريز را تهديلمى نمود ملحق گرديد ، در جواب اعتراض رسمى دولت ايران راجع باين مسئله ، سفارت
 جلو گِيى ازسياستى كه ميگفتندنسبت برشيدالملك بعملخواهواهدآمه (وى)|اقدامات

 فقط عنرى كه سفارت روس در مقابل اين تخطى آورد اين بود كه نمايند گان دورات
 سياستى دربارء دشبدالهملك هادر نشده بود وحال آنكه آكر هم هادر شده بودروسها حق اين تخطى را بهیچو جه نداشتند . پس از مداقه تامه باسشاد راجعهُ باين حادثه بدون هيج ترديسى ميگويم كه كهتر رفتار استقالل شكنانهاي باين صر احت ممكن است بتصور در آيد

در موقعى كهثجاع الدوله براى حماله به تبريزتدار كات مىديد و ساخلويان
 نوشت مشعر براينكه ابداً نبايد هيـجّ قسمتدار كات دفاعيه نمايند ( و ) درهيج صورت
 *شش قراولان اردوى شجاع الدوله منسوب بود . شجاع نظام حكومت مرند نِن (كه ) بواسطهُ خــانت دولت ( او را )دستگير كرده بود ، مأمورينروس او را از حبس بيرون بردند ، شجاع نظام بعد از آنخ آنود را درمرند برقرار داشتهحا كم را دستگير نهود مأمورين روس بعذر آنكه مشارالبه در كماني راه جلفاي تبريز مسنخدم است در حهايت او مداومت دارند .

- ن

اهالىتبريزتلفات زيادىباشرار شجاو الحوله ياغى رساندند . فرمانده نساكر


 نووده بسر بازخانئ روس باسبرى بردند .






 موانظب ظظم شهر باشد !














وقتِكه محمد علىشكست خورد ( ولشـكريان او ) متفرقشدند ، عدهٔ كثِرى از رؤساء آنها از قو نسو لگرى روس در استر آباد بیناه خواستند قونسول هم آنها

 نهود ، و يس از آن بمحل مأموريت خود عودت نمو ده تر كمنهاى تبعهٔ اير ان را با
 آمده و خود را حا كم معنوى آ:بجا نموده است در حالِيكه قشون محمد على بيرون

شهر اقامت دارد .
 ايرانرادستغير كرده محبوسأ اوراباستر آبادفرسناد و( قزاقها ) بهانوا ونو اعوحيگىى باو رفتار كردند .
در رشت يكعده از رعاياى روس مسلح و بسردستگى پسر يكى از مستخدهِين


بِيد (اورا با) كلوْ له خواهند زد .

يكى از مسنخدمين قو نسولگرى روس در رشت در اين اواخر عده زيا زيادى از اتباع روس را در خانهُ خود دعوت نموده و از عدم امنيت شهر صحبت بميان آورد ، هونايناقدام اثرىنِيخشيدومقصود او علنىشد فراديهاى روسرا بمعابرفرستاد(تا) اغتشاث بر ها كنتّ .
 روس وارد كتند .
 الادوى أوو بَّهبار فروش آمده شش ساءت در اردو ماند وباششهزار تومان ( بسارى )


در موقعيكه دولت ايران در طهرانيكى از مشاهير ارتجاعيون مجدالدولهر ا
 اورا حاصل وفوراً مشاراليه را در سفارت متحصن كردند ـ ا اثريكه اين اقدام موقع درقلب برهيجان اير انيان بخشيد اين بود كه تصور نمودند كه دولين روس و و وري
 را مشكلت نمودهاند .


 قزاقخانه است ، مستخلص نمايد .






 نسبت به آنزا بیى اين كه غضّب و حس انتقام روس بجنبش آيد ، بشود ، اين اينحمايت











 اينها حرف در اين استكه حتى رعاياى خارجه هم دز اير ايران از از اداء مالبات مهلى
 مبانهٔ ايرانو و روى عنوان شده است. تغيير تابعيت بموجب قاني





 قوى آلت دستسرده شديداً تضييع حقوق دولت نعيف ترى دا فراهم آورد.'







وقتى كه مالاحظه مبكني على رغم قرار داد 190V كه بموجب آن انگليس و روس متققاً تماميت و اسثقلالايران را منعهد شده اند ، دولت روس مرتكب اين عملشده،
 از امضاءك كند گان قرارداد بوده ، و در حال سكوت باين رفتار نظاره نموده است، قدر وقيدت اين قرار داد مشهور براى ايران فوراً معلوممىشود ـ در مورد اعتران دولت ايران ومطالبة عزلاين سه نفر ماحممضب قونسول گرى ، سفارت روس اين جو اب مضحكَا داده كه در بیضى موارد در ماز ندران و وراهين بدولت روس توهين شده ، باين معنى كه مأمورين دولتى نميبايستى متعرض بعضى از اشرار مسلح كه دز
 الظهار مقصود آنست كه بايسنى آ نها را گذارده باشند كه آمنأ بطرف عسا كر دولت حمله بر ند .
 قسم ترتيباتى كه ايران بتواند خود را از قيد اسارت روسيه از حيث ماليه برهاند ،
 ايران خودحق ندارد كه راهآهن در جنوب احداث نهايد و اين حق منحصر بدولت انگليس است ( و غيره ) ولى اگر بخواهم شرح اين مطلب را بنويسم هطلب بطول مى انجامد .
خوب استعخْصوهأ ذكرى همازاز مسئله استو كس بشود ، نه از حيث ايِنكه


 با يشان اجازه داده است كه بهن الظهار دارد كه ه قبل ازآ آكه ماثور استو كس قبول فرماندهى زا'ندارمرى خزاندرا انمامايدبايد ازمنصب خود درقشون هند استعفاء بدهده، شون

از خدمت انگلبس نشده بود احالا هم كه اين مطلب مصرح شده براى دولت ايران
 كه استعفاء بدهد قبول خواهند نمود ، و او هم تلگُ افأ استعفا داد．باكمكال تمجب


 ايران بكار نغمارند ، و اگگ دولت ايران اصرار نمايد ، دولت اعلِيحضرت یـادثاه

 اين ياد داشت دا در 19 اوت（ \＆ץ شعبان ）تجديد كرده باين مضمون الظهار

داشتُند：ـ
D（ بموجب）انخطارى كه در تاريخ＾اوت（ هط هابق
 شهال ايـران نباشد ، دولت ايران نهيبايست در استخدام مشاراليه اصرار نمايد（اينك تنكر ميدهد كه ）اكر در در اين مسئله جد نهايند دولت
 هر اقدامى را كه براى محافظت مصالح خودثان در شمال ايران لازم

بداند بنمايند ．هر اگر جسارت نباشد خوباست بيرسيم كه اين منافع نامحتود در شمال ايران


相 －

ايران دا امهاء نمايد. از براي تكميلاين حكايت بايد ذكر نمود كك سفارتروس
در او اوت (ץץشعبان) يادداشتى بوزارتخارجئ ايران بدين مضمون نوشت : ـ

ايران بيانداشته استاستخدام دولت عليه مازور استو كيرا بسهت رياست قوایىمسلحهبعنوانرُاندارمرىجهتوصولمالماتِمخالفـمنافعخودميداند. و بدوسددار امر شده است كه ايناستخدام را پپروتست نمايد ، و اکك امر اين طور بـاشددولت امهر اطورى بـراى خود اخنذ حق خواهد نمود كـه ه. اقداماتــكه جهتحفظ منافت خود درشهال اير انلازم بداند بعمل آورد پساز اطل٪ع از يادداشت اواعى سفارت بدولت انگلِس بدولت ايران ، عقايد

ذيل را بوزير هخخار دولت انڭلـيس اظهار داشتم : ـ
باكمال تو قير منغيرسم در خصوص مسئله بسيار مهمى (احع بكار خودماين شرح را مِنغارم : - . باكمال تعجب امشب شـيدم كه دولتشها يك يادداشنى مبنى برتعرض و تنبـه برعليه پپشنهاد من بر اي استخدام مازور استو كس در ڤاندارمرى مالـيه بوزير امورخارجهٔ ايران فرمتاده است. بكون شك ازجرياناين مسئله تابحال اطلاع داريد . ضرور نيست اظهازدارمكه نظر بهفاد مـكتو بيكه برحسب دستورالعمل دولت خود درتاريخ rזزوئئَ (هY رجب) بمن نوشتيد مبنهبراينـه ماظور استو كس
 در يادداشت امروز ايراد داشتبد ازدائرء́ تفكر خارجست، آيا دولت انگلِس ملتفت

 در مختصر مسئلهاى راجع بحق اسنقالل خـود اقدامى نمايد ، دز صورتـيكه مراعات استقالل و تماميت او را دولتين هتحداً و منقرداً تعهد نمودهاند. حسيات ثخصى مـن انـي

 من در اين كار ههم هسند، اهمبت زيادى را داراستا ( آنها ) قبل از تقبل من من باين
 هستند ايِر ادى در كارمن نخوا وهند داشت ، و يقين است است اين الظهار ، يـيش از يك تك تعد بيمغزى قدر ( و ارزثى ) داشت'. هيِّكس بهتر ازنشما نميداند كه در در انتخاب مازور
 كه بخواهمداخل تقلبات سياسى كه يقينأْمورث تمسخر
 برميدارم همان دومملكنى كهك كراراً صميميت خودردا درا در ترقى وسعادت اين اين مملكت



 مساعدت دوستانه اخخاقى از دولت انگاليس در يك حنين مسئله خطيرى مترهد



 انگليسمتوجه اين نكنه بشود ، صرف نظرازاياينكه بعقيدئ مناين مداخله درانه درجريان







 و غث نخواهد يافت .
( انتهای مكنوب)






 قانون بينالملل است ، حق فيصلةُ امور داخلى المى است ، و مسلمأ تعيين مأمورين هر مملكتى از اين حق خارج جيست .



 مسئله امتياز نيست، ماثوور استو كس نه راها آهن است و نه امنياز سياسى و يا يا تجارتى




 آنرا ) براى خودشان سرهشق قرار دادهاند نميدانست . كاغذ خود وزيـر مختار
 دولت ايران بي آنكه هحت و مرجعيت اين قرارداد را نسبت بخود تصو تصديق
 آن تعبير پذير نيست ، اكنون كـه قشون محمد على و سالارالدوله قلع و قمع و

 ازدسائسمحمد على لازم ميگرديد نفسى تازه نمايد ، اعاعلام ميشود كه دولت انگليس
 بجنوب ايران اعزام دارد ـ دليلى كه براى اعزام قشون مى آورند ، نا امنى طرق
 همهن اواخر بقوامالملك دشهن صلبى قشقائى در قو نسول خانئ انگليس در شيراز دادند اشكالحكومت مر كزى ايران را دراستردادامنيتآ نجا بسرحد كمالرسانيد،


 اجنبى به بهانهمای كوجكترى بشمال ايران وارد شوند .

 و انگالِس را در ايران تكميل نمينمايد . مئلا نهايشى كه زمستان كذشنه به تمام عالم داده شد در مـوقعيكه سفارت انگليس و روس خود را بنوهينات شخصى تنزل






 بوده استو حال آنكه در كمتر موقعىدولت مقصر ، تكذيب عمل آن نهارا كردهاست
 حقيقى روس و ا انگليس نسبت باير ان بشمارد .
ثايدكسى سئوال كندكه اين فقرات چیه مدخلينى بماليد و اصالاحات آنندر
 ميداند كه كلئُ احتمالاتاصلا






 داخل ايرانتا آخرين درجه اسنطاءت موجود است (و) اين اشكلات بخودى خودا خا

 Y- . عظم : ارذش، اممبت ،عظلمت

نهايند بيفزائيم ، كار ايران خيلى خرابست . اگر پولى براي اهالاح مداومى لازم








 تقديرات خود باشد ، هر چچند گدا در در فقر وفلا كت وتن بقضاء در داده باثند ، مارا نرسدكه عامداً او را لگدكوب كينم

 اسناد كتبى آن حاضر است كه صحت آنها و خيلى از از امئل آنيا


 عارى از هحت است ، تكذيب خو اعد نمود . ( امضاء ــ مار گنثوستر خزازه دار كل ايران)

טال

مراسالات مابين مستر شوستر و سرجارج باركلى و واكليوسكى كزيل و مازور استو كس
( اول )
سواد مراسلات بن مستر مور كان شوستر خزانه دار كل ايران و و سرجارج بار كلى وزير مخنار انگلِس ( ومارور استو كس مأمور نظامى سفارت انگليس )مقبم طهران مشتمل برسى فقره ه
( 1 ) مراسله مستر شوستر به ماذور استو كى
طهر ان خزانه دارى كل مملكت ايران

ماثود س، ب ، استو كس مأمور نظامى سفارت انگليس مقيم طهران
آقاى من ! از قرار مسهوع دورة مأموريت و خدمت سفارت شما شما خاتهه يافنه

 شها را در نظر دولت شهُشاهى ايران بسيار خواهد افزود. براى دخول و شر كتدر

يكى ازشعب مرمهُماليه كه نظم وتمشيشش اين اوقات بمن محول شدهاست ، تصويبو تشكيلزاندارمرىخزانه (لازم بنظرمير سدوغرن.از آن) تأسيسهختصر هيئتنظظامى

 ( ایِك ) نظل بهاجازه و اختيار يِكه از طرف مجلس دربارء قرارداد باشخص مناسبى داده شده ، كه بعنوان معاونت دز اين شعبه مخصوهة ماليه هستخدم گردانمْ بسيار خوشوقت ميشومكه قرارداد سهه داله مطابق مواد جوف (را)' دراين باببشما

الظهار ندايم

حاضر و راضى ميباشيد ، اقدامات فودى كرده و زسداً در اين باب بسغازت انگليس الظهار نمايم • با ادای مراسم دوسنى
دوست صادق شما ، و . مور گان شوسنر خزانه دار كلايران.
( تَبيه ) : ـ مـكتوب فوق اوليْ انلها در بارء استخدام عازور استو كس بود.
و مراسالات هابعدى از همین بناشروع شـل .

(Y) مراسله سرجالرج باركى به هستر شوستر

طهران : سفارت انگگلـس
حهاردهم ثويه
دوست عزيز م مسترشوستر : مسئله تصويب استخدام مازوراستو كس رابعنوان
رياست زاندارمرى خزانه، بدر لت منبوعهُ خود اطلاعدادهام چون على الظاهر همتجو تصود مىشود كه اين انتخاب باعث توليد زقابت بِنـالملالى خواهد شد ، استفسار
 - 1

بجاى مازوراستو كس آيا باعث رفع اين محظور نخو اهد شد ؟


مطلع شومكه بدان مبادله راضى خواهد بود .
عزيزم مسنر شوستر : دوست مادق شهاج • بار كلى
000
(
طهران . خزانه دارى كل دولت امهرالطورى ايران .

سرجارج عزيزم : مكتوب امروزه شما رسيل . درباب رقابت بن الملللى كه از از دولت متبوعةٔ شما تقرد مازور اسنو كس تصور نهوده ، واستفسار فرمودهاند كه > از از

 جواباً عرض ميكنم كه چون به تازگى از از طرف مجاس اج اجازه و الختـار بهن داده شدهاست درتعينو انتخاب اشخخاص مناسبى بجهت نظموترتيب فوج زاندارمرى



 دانستن ز بان فارسىو فر انسه (كه عمومأ در اين مملـكت بها آن تكلم ميكنتن) و روى اري هم دفته بواسطه اهميت و احتراميكه عمومأ بمالاحظهُ صاحب منصبى و جنبّ شخصيش

هـهتجترديدى در دادن اطمينانبشماندارم، در اينكه درانتخاب معاون مقتدى بَرأى ايَن شعبهُ ازكار خود ملاحظه مليت و رعايت رعيتى دولت مخصوحىدر دأىمن


راه نِافنه و نخو اهـ يافت . اكر جنين مى بود طبيمى است كهنظر باختنبارات تامهاى


خود جلب نهايم


 ثخصى يا عهومى و بينالمللى در افعال من راه نيافته (و) بالطبع احساس ميان ميكنمكه
 دارى پِلتِكى درخاطر من پپ تو نيفكنده است . باكمال احترام نسبت برعايِايِى دول كوحك

 است برای انجام خدمات نافذه هؤ ثرئ مفيدءّ به اين دولتدررامور راجعئ بماليه ـ در
 كارخود مأمور و منتخب گردانم ، تا اينكه اطلاعو احراز اطمبينان شخصى ازلياقتهاى مخصوصه اث نكرده باشم .







آخر كار اجازه مى طلبم درعرن والظهار اين مطلب كه هون عهومأ ان مسئلd

الظهار اينخدمت به ماثور استو كسمطلع كرديدهاند ، پس گرفتن ايناطظهار نامهٔ از
 باين اتهام نخواهم شد ．
اعيدوارم كه اين عرايضم برايى مطهئن ساختن دولت منبوعئ شما كافى بوده و


اين خدمترا ．
سرجارج غزيزم ！دوست صمبمى شما ．
－و ـ مور گان شوستر
日吅
（ץ）مر السله مسنر شوستر باسرجار جبار كلى
طهران ．خزازه دارى كل دولت امٌراطودى ايران ．

سرجارج عزيزم ：دو طغر ا قبضملفوفئ جوف راوزير خارجه نزد من فرستاده

 شها وصول مينهوده ．وزير معزىاليه خواهش نهوده（ است ）كه مبلغ مز بور رادر صودتيَكه سفارت شما بكلى ملاح بداند ، خود وصول نهوده وقبضى به امه امضاى خود بدهم ．اگر چه رأى داده بودم كه خود شانهم اين تغير رابشها اطلا




خارجه رامسترد فرمايند ．
باحنر امات دوسنانه ، سرجارج عزيزم ：دوست صادق ثما
－．مور كان شوسنر خزانه دار كل ．
（دو طغرا قبض ملفوف）
قلهك جناب سرجارج بار كلى ．．
凹日
（ ه ）مراسلةٔ جواببه سرجارج بار كلى به هسترشوستر
－هران ．قلهك ．سفارت خانه انگلِس

مسترشوستر عزيزم ：بسيار متأسفم ازاينكه درجواب مكتوب شانزدهم شما
 بر حسب معهولباسم وزيرخارجه خريد شدهاست ، دوقبضجوفى وزازت خارجه（را）

 آتيه در وجه خزانه دار كل پپرداخته خواهد شد ．
 نموده بروات را بوزارت خارجه فرسنادم ، و قبض رسيد را هم از آن مجرا دريافت خو／همنمود ．
اميدوارم اين ترتيب باعث تسهلل امور شما و مناسب باشد （ دوست صادق شما جارج باركلى ）
خدمت آقاى مور كان شوستر ：．مجددأ تو جهخاطرشمارا بدين مسئلمعطوف



خط مز بور پپرداخته خواهد شد .(به مكتوب بسينم مارس واول زوئِئ 1911 سفارت رجوع فرمايند . )
(ب)

$$
\omega \leftrightarrows
$$

(ء) مر اسلهُ مستر شوستر به سرجارج بازكلى
طهران . خزانهدارى كل دولت امهر اطورى ايران .
بيسنم گوئئه 1911 ( مطابق بِست وسوم رجـ
سرجارج عزيزم: مهكنست زحهتاسنفسار بدهم؛ دراينمسئله كها آيا ميتوانيد رائى بدهيدكه بدان و سيله امضاى معاغهدء مارور استوكس با دولت ايران بزودى تكميل يابد 9

حقيقت امر اينستكه تمام|مورزاندارمرى خزانه ملتوى مانله وموقوفبا نجام اينامراست، بدون شبههْترديد ميتوانم بِگويم|هميتولزوم تشكيل|اينفوج براینظم ماليهٔ ايران در نهايت دزجهمى باشدبواسطةُ نبودنفوج مز بور حقيقتأ بِدست وپاشدهام
 مشارالِه باشد .
لنا ملتمس و خو اهشمنغ انست كـه حتى المقنور در انجام اين مسئله سعى و كوشن بفرما يند .
بااحتر امات بسيار دوستانه
( سر جارج عزيزم • و ، مور گانشوستر )
خزانه دار كل ايران .
( قلهك ، ك ، س ، م ، ج • . . سرجارج باركى . )

$$
\omega \omega \omega
$$

（V）

بِست ويكم زوئيه 191<br>（ هطابق بست وحهادم دجب ITYQ ）
مستر شوسترعزيزم：روز كنشته بدون زسميت تلكرافى نمودم بوزارتخارجئ دولتخود مبنى برخواهشفوريت یر تصفئمعاملةُ استو كس واينكا

زيارت（ ثد ）ثانياً و رسماً تلاگراف كردم ．
（ دوست حادق شها ．جارج باركى）．
凸凸口
（ ）مر اسلهُ سرجارج بار كلى به مستر شوستر
طهر ان ، سفارت خانهُ انگگليس ．
بيست و دوم زوئيه｜911（ مطابن بسست وينجم رجب IQMa ）
مسنر شوستر عزيز م ：از طرف دولت منبوعهٔ خود در اطلاع بشها مأمورم كه مازور استو كسقبل ازقفول رياست زاندارمرى بايد از خدمت＇نظامى فوج هند استعفا نمايد ．

مستر شوستر عزيزم • ج، باركلى •

$$
\square 00
$$

（9）مراسله جوابئُ مسنر شوستر به سر جارج بار كلى
طهران ．خزانه دارى كل دو لت امحر اطورى ايران ．
بيست و دوم زوئيه

 1－بمو جبشرطيكه خوددولتا نكلبس اظهارنمودهبود مازوراستوكس فورأازخدمت


هندش هسنعفى شود ．
هنوز به همان عقيده باقى مى باشم كه دهلت شاهنشاهى ايران بايد خدمات مازور استو كس，بهر قدروفيمنى كه باشد بر ایخودتحصيل نمايد، اميـدوارمبنوزيت

مهكنه اين معامله تصفيه يافته و انجام پپيرد ．
اجازه مى خواهم كه از مساعى جمیله و اهتمامات دوستانه ایى كه دَ يششرفت اين امر مبذول داشتهاند تشكرات خود را تقديم نمايم ．بعاوه（ اين ）اظهار اين عقيده（آنجناب）كه در اهالح امود مالِئه اين ملت سلوك مهربانانهايى فرمودهاند اند مطبو ع خيرخواهان ايران ميباشد ．باحتر امات صادقانه ،

سرجارج هحترم من ، و ، مور گان شوستر ،
（ ك ، ه ، م ، ج ، سرجارج باركلى．）
凸凸』
（ 10 ）مراسله هسترشوستر به سر جارج باركى
هِهان ．خزانه دارى كل دولت امْيراطورى ايران ．
هشتم اوت 1911 （ مطابق دوازدهم شعبان IMY ）
سرسارج محترم من ：اجازه ميخغواهمكه من غير رسم شما را مخخاطب ساخته از امريـكه اهمیتت وارتباطتامى باشغل مندارداستفسار نمايم ．（ امشب ）شب گنشته باكهالتعجب شنيدم كه دولتمتبوعه شما＇ا انتباه نامهاى＇بوزارتخار جه اير اناظها داشته است ، برخلاف اسنخدام مازور استو كس دراداره زاندازمرى خزانه（ وشما ） بدون شبهه تابحال از جريان اين اهر بخو بى هطلع و مسبوق ميباشيد ، آيا ميتوانم عرغبكنم：نظر بمفاد مـكتوب بيستودوم زوئيهٔ شها كه حسبـالامر دولتمنبوعهأخود


انكليس وروس فقط عذر بسيارمختصرى دراينباب بدولت اير ان الظهار داشنتد ．


اطاع داده بوديد كه ه مارور اسنو كسبهجرداسنعفاى ازخندت قشو نى هند ميتواند اينخدت را قبولنمايد ه علت اينتبديلدخ وانحراف مسلكى كه ازمراسلفامروزء شما ديده مبشود بنصور نمى آيد اينققر ميدا نمكه حقندارم اينگّو نه مطالب رادرمر اسالات رسمىاظلمبار نمايم ،
 خودتان بادولت ديگر براى منع دولت ايران از حقوق مسلمهُ خود • آيا ميتوان
 و مقايسه نمود $\ddagger$ در صور تيكه خـود آن دو دو دولت محافظلت آزادى و استقلال دولت ايران را باكمال احترام متفقاً و منقرداً اعتراف و تصديق نمودهاند $\uparrow$ خيالات واحساسات شخصى خودم جندان قابل|هميت نيست ، ولْ مو فقشتن

 و مبل مفرطى بمو فق شدنم دارند . قبل ازآ نكه اين شغل را قبول نمايم يقين قطعى داشتم كه هـيّ يك از دو دولنين


 هطالع نخواهد بود كه انتخاب مازور استو كس ابداً تعلق بمقاصد پيلنـكى نداشته و

 هـتحو ارادهاى در انظار مردم مرا تمسخر نهوده و خلل كلى در امور و مشاغلم راه . خواهد يافت در اين صورت اين را حمل به چهه ميتوان نمود كه وقتيكه اولين قدمى كهدر


دو دولتى كه كراراً اظهار خواهشهاى صادقانه ميـردند براى ترقى و ترفيةٔ حـال اين مملكت و اهالى ستم ديدهاث ؛ كه ميخواهمخدمتى بديشاننمايم ، هماندوردولت همانعت و تخلف از وعده هاى خود مينما يند ؟ آيا وزارت خارجه شما ميتواند بخوبى احساس نمايد درجه وميز ان مخالفتى راكه ( نسبت بمن ) در اين معامله اخخيتار نموده؟ وازاين مسلك وسبك بسيارجديلى كه فقط برای منع از نِل بمقصودم اختيار شده در اذهان ايرانيان حهه می نشيند ؟ عالوه بر اين مجبود ميباشم كه در اين امر مهم از هر گو نه معاو زت اخلاقي دول
 اگر در اين مملكت هم مثل ساير ممالك متمدنه مردمان عالم تر بيت شده

 كمياب و نادر است ، الختيار اين هسلك ماحى مساعى و مواقع كامبايى من ميباشد . اميدوارم دولت متبوعة شما بوضعىدر اين امر فتار خوراهد ذمود كه [ مانحن فيه ] ,ا باين نظرملاحظه و رعايت نمايد ، قطع نظرازاينڭه صر احتاً بغويمكه اين گو نه معاخله درمعاملات داخلىايران وامور معمولى ماليه كه برای نظم واصاحش كوشش ميكنم بكلى مداخله غير مطلوب و نايسنديست . احساس ميكنم مجبوريت دراين امر راكد بتوسط مكاتبات عموميوتوضيدات رسمى ، راجـع به ايْن معاملات ، از بدو ورودم بطهران ، هموطنان عزيز خودرا
 ما بين دول وافر ادمردم هامالات منصفانه هم وجود خارجى داشته وهعهول به ميباشد.
 محتاج به تجر به و آزمايش نخواهد بود . هستاءعى است الثفات فرموده از اين طرز ورويهٔ آزادانهاى كه عرايض خود

را اظهار مينمايم عفو مرمايند ．
با احترامات دوسنانه و انتظار و استدعاى اقدامِيكه هنوز هم ممكنست

مور كان شوسنر．خزانه دار كلايران

《日B
（ 11 ）مر اسله جوابيهٔ سرجارج باركلى به مسنر شوسنر


مستر شوسنر محترمم ：دراطلاع و انعطاف توجه دوات منبوعهئ خود بحقيقت و ماديت، بهضمون مراسلهُ هيجدهم اوت ازطرف من قصورى ناشى نشده． دولت اعليحضرت اجازه داده است كه جوابأ اطهمنان بشما بدهم كه درجئ خلوص نيت شما و ميز انهُ كار را بخو اجى ملتفت شده و الظهار تأسف مى نمايِند ، ازعدم
 شايد در تقرر منالا＂صاحب منصب روسى برباست اين اداره در سرحد هند براى ما نِيز مجال اعتراض مى بود ！منتقل شدن به اين نكنه لازم است در صورتــكه دولت روس به استخدام مازُور استو كستعرضبكند ، براى دولت اعليحضرت تحقير وعدم

 از حنّدى قبل مقاولهاى 1 بادولت ايران در مـيان بودكه بايد فقط از اتباع ا－دولت إيران ابداً ازمهمجه مقاول اطلاح

 تلمرافخانانه هند واروباى هند لازم بود）وازطرف دولتروس هيع اعتراضى ردمأ ياغيردرم دردّان أظهار نشد．


دول كوحك در خدماتش انتخاب نمايد ．فقط استننائِكـه شده بود در بارة زعاياى دولت اتازونى بود ．نتـجهه دأى دادن دولت اعلِحصرت بود كه دولت روس در دو اين
 رعاياى مهالك منحده امريكا نمايد ـ دولت متبوعهٌ من الظلار تأسفـ مينمايد از اينكا دولت ايران در إنحراف از مقاوله مز بوره، از اول رأى و رضاي دولت رون رون روا

اين انتخاب ）جلب نتمود ．


 شما بيفز ايم • يقيناً اين جانب را دوست هادق خود بشناسيد
( باركلى •ج )

عاليجناب ．و．مور گان شوستر خزانه دار كل دولت امِراطودى ايران凹口引
（ IY）مراسلة سر جار ج بار كلى به مسترشوستر
طهران ．سفارت خانه انگلِسِ．
بيست و يكم اوت 191 （ مطابق بيست و پنجم شعان

 بغير از روزحهارشنبه معين بغرمائيد ، باتعيـن اينكه بايدبخز انـانه دارى بِيايم يابمنزل شخصى شها
دوست صادق شما ．جارج باركلى
 ．بـسبار مَايلم كه حيزى در باب قرارداد［باهارت］قبل ازآنكه دولت ايران خودرا

گرفتار پارتيش كند بشنوم ．
凹の品
（ مراسله مسترشوستر به سرجارج بار كلى
طهران ．خزانه دارى كل دولت امهر اطودى ايران ．
جناب ك ．س ．م ．ج ．．．سرجارج بار كلى وزيرمختار دولت انگليس مقيم طهران ، جناب وزير محترمم • بسيار خوثو وقتم كه بشما اط）لاع دهم خواهشى را
 و برادران لندن نمودهام ، درباب استقر اف چهارميليون ليره انگليسىسواد مراسله مز بوره در جوف است
اككُّن ازدولت متووعه و نفوذ شخصى جناب عالى اميد معاو نت در انجام اين
 جناب وزير مختار محترمم ． و．مور گان شوسنر خزانه دار كل ايران

$$
\square \square \square
$$

（lY）مراسلءٔ مسنر شوستر به سرجارجبار كلى
طهران ．خزانه دارى كل دولت امبر اطودى ايران．
 سر جارج محترمم ．تعويق درتحصيل｜الكع ازوضع سلولك دولت متبوعه جناب عالى و دولت روسدر باره معامله مصو به استقر اض از كمبانى سليمن و برادر ان لندن قدرى باعث پر يشانى كر گرديده است و！یشیهه بعداز اينكه معامله بكلى انجام گیرد تعويقات چندديِّى در，كارخواهدبود، اكُ اشكالو مخالفتىدر اينامر بروز كردنى است بهتر است كه بفوديت مهكنه از آن مطلع شوم ، تابه تدابير ديِگ مثل آن كه ．أهار نمود ان ام مشغول شوم

بساز مايلم كه بدون＂＇تعويق و تأْخير بيش ازاين، بدانم كه رأى دولت شمارر
 باب اين معامله بغرماين از صميم قلب راضى ومتشـكر خواهم بود صداقت وصاف دلى كه درطريقعايناستقر اضبسيار بااهميت دراظلهار بهسفارتين


باتقديم احترامات صميمانه سر جارج محترمم ：دوست بسيار مادق شما و، مور گان شوستر ：خزانه دار كلايران．

ロら口
（10）مراسلةٔ سرجارج بار كلى به مستر شوشتر
طهران ．سفارت انگليس مر
بيست وسوم سبنامبر 1911 （ مطابق بِست و نهم رمضان ITYQ ）
شوستر عزيزم ：كوشش خواهم نمود كه رائى در بابت معامله كمانى ：حصصل نمايم

دوست مادق شما جارج باركلى
طهر ان سفارتخانهُ اعليحضرت پادثاه انگليس．جناب ．
ك • م • م • ج • سرجارج بار كلى ）
的
（\＄1ヶ）مراسله سرجارج بار كلى به مسترشوستر
طهران • سفارتخانئ انگليس
 －مسترشوسترعز يزم：ازقراريكه خبر رسيدددرخصوصتشكيل و نظم ڤاندارمرى

اگر بتوسط هاحـ, منصبان سويدى ممكن نباشد ، همـكن است ماڭور اسنو كس به رياست هيئت نظامى در اصفهان ياقريب به آن ولايت معين شود . بديهى است كه يك شرط عمدهاثاينخواهد بود كه قسمتى از آن هيئت كه بحدود شهاليهمأمور مـششوند

بايد در تحت رياست افسر ان ايرانى يايكى از رعايِى دولت كوحیكى باشند .
آيا ممكن است رأى خودتان $ا$ دا:اين باب اطالى دهـي ؟
دوست صادق شما . جازج باركلى .
030
(IV) مراسلهُ جوابِهُ هستر شوستر بـه سرجارج بار كلى

طهران . خزانه دارى كل دولت امبر اطورى ايران

سر جارج محترمم : در جواب مرقومةء سيزدهم اكتو بر شما ميخْواهم عرض نمايم كه مسئله تخصيصمحلمأْموريت اسنو كس به اصفهان هم از حيث اصولمعمولد

وعم بمو جب قوا انـن معاملاتى خارج از بحث و موضوع است . اميدروارم وزرایى خار جه روس و انگگليس در موقعى منقاعد شده و باورخو اهند
 درتشكمل زاندارْرى خزانه در اينجا يعنى درطهران مرا هعاونت نمايد ، غرضمنهم مخغفى يا (مبنتى بر ) >ـِلات نظامى و آ نتريكىى ' نبوده است . بعضى اوقات بِان وقايع آشكار و مقاصد ظلاهرءٔ شخصـيه بطورى مشكل بلـكه





سرجارج＇محتنرم من ：آيا موقع نرسيده كه دولت بزذ كِ بازيهاث خودشان


 و ．مور گان شوستر ．خزانه دار كل ايران ．


凹口内
（（ ）مراسله سرجارج باركى به مسنر شوستر
طهر ان سفارت انگليس
（ پنجم اكتوبر 1911 يازدهم شوال IMY（ ）

رسمأ يعنىبنوسط وزارت خارجه اطهار شده بايد امروز جواب آ آنرا بنويسم ．

 داده إاشم ، كه اختصاص محل مأموريت استو كس به امفهان منطقه نفوذ منقوره 「را بدزجهّ تخصيص بشيراز ثابت نخواهد كردانيد ．

دوست هادق شما ．
جارج باركلى

030
 ماذوراستو كس به ثيراز شده باثد ولى تههدثّى دراصغهان از اين تصودات خارج است ． منتجم
（19）مراسله جوابئه سرحارج باركى به مستر شوسنر
طهران سفارت انگگليس
دهم الكتوبر \911 ( مطابق شانزدهم شوال )

شوستر محترم من ：پس از تقديم منiها درجه تشكرات خود از مر اسله شما
عرص منْهايم كه از ظهر امروز منتظر ملاقات شها خواهم بود ． گمان نميگنم ديگ， يقين دارم بغرستاد گان خود سفارش و قدغن اكِيد در اجتّاب از ارتكاب امور غير
 شد ．دوست صادق شما ． جارج بار كلى

日曰日
（Y0）مراسلهٔ جو ابِه هسنر شوستر به سرجارج بار كلى
طهر ان ．خزانه دارى كل دولت امیر اطورى ايران ．
．شخصىاست
دوم نوامبر 1911（ مطابق دهمذيقعده IMra）
سرجارج محترمم：رقعهُ دعوت هحبت آميزانه（؟ ؟ ）ومهر بانانئ شها و（ ليدى باركى）را＇ميسز شوسنر و بنده ريارت نموديم ، ميزان فرح و انبساطِـِه ازدعوت شام روزسيز دهم ماه جارىبه همراهى اهما حاصل شد به تقرير درنمى آيد ، ولى تصور
 ذيل مطلع گردانم مناسب نباثد ．زير اكه مكتوب سرباز با امضائى به تايمز لندن نوشتهام و بعبارات صريح ، از سبك سلو كى كه دولت منبوعهُ شما نسبت بامور راجعهُ

 ＊

بمن وملتى كه مشغول
 نسبت بشخص جنابعالى اعزازت و احتراماتكامله هنظور نهودهام ، ولى تصورهيكنم عدمحضور مسزشوسترومن دراينمهمانىرسمى سفارت باعثرهائى شما ازيريشانيباى

;كنها اين كلذ را مينويسم :

شر افت ميزبانى شما مانع نخو اهدبود.
براى رفع هرقسم توهمات ناموافقى مهكن است عرض كنم كه در صورتيكه صلاح بدانيد مسز شوسنر و منبانهايت خوشوقنى حاضريم

 تباينات پلتيكى را با روإبط دوستانه نبايد آميخت ، ولى شايد ديـگرى در اين عقـيده بامن شريك نباشد . وشايدهم درموقعىتحديد اين دوحالت و افتراقشان ازيكديگ اي ممكن بشود .
بااين حال گا گر بحضورمان مايل باشيد حاضريم . ولى بعداز رسيد جواب اي اين
 همقطاران شما درطهران نسبت بشما نرود
دوست صمیمى شما ، و ، مور گان شوستر

سرجارج باركلى


（（ ））
．طهران سفارت انگليس مرا
دوم نوامبر 1911 （ همطابق دهم ذيقعده
 （ است）و احثرامات لايقهرا نسبت به مبداث تقديم، مينمايم درهر صوزت اكر ماهم دعوت خودرا ماتوى داشنه و تأخير بيندازيم تا در جريان امور بيبودي انى حامل شوده

 التفات فرموده سلام واحترامات فايفئ مرا مرا به مسزشوستر ابالاغ كنبد ـ و وبطور يقين اين جانب را دوست مادق خود بدانيد ．
جارج باركلى
口以口
（ MY）مر اسله سرجارج بار كلى به مسترشوستر

هفتم نوامبر 1911 （ مطابق یانزدهمذيقعده IMY ）
شوسنر عزيز ：：آيا مينوانم فردا بقدر جند دقيقه شما را ملاقات بكنم ؟ ．
 رسيدع بشما ارائه نمايم ．ونِيز مأمورم بعض ملاحظاتى داتى داكه البنه خود شماهمملتفت －ميباشيد توضيح دهم
اگر جه تا درجهای ميتوانم بگُويم هروقت فردا را كه مبلداشثنه باشندحاضر


دوست بسيار هادق شما جارج بار كلى
（† ）مراسله سرجارج بار كلى به مسنر شوستر
طهران سفارت انگليس
دهم نوامبر（ مطلق هـيجدهم ذيقعده IMQ I
شوسترعزيزَ ：اگرحیه يقين دارم تاكنون مكنوب سر بازشما اشاعه يِافتهولى
بسيار مايل و ممنون خواهم بوداگر ممكن باشد سوادآن مراسله را به بيم ．
دوست بسيا；صادق شها ．جارج بار كلى ．
Q B
（Yヶ）ايضأ مراسلهُ سر جارج بار كلى به مستر شوستر
طهران ．سفارت انگليس
حهاردهم نوامبر 1911 （ مطابق بيست و دوم ذيقعده IMYQ ） سوسترعزيزم ：سا بقا وعده كرده بودندكهمالهنه وقرار دادخود را يكـهرتبه ارائه خو اهندفرمود ،آيا بههان وعدءٔ خود باقىميباشند و بنابر اين فرض آيامهـكن خواهد بود معاهدءٔ مز بوره را به بينم؟ سواد مـكتوب شما را با نهايت شوق ودلچسبى تمام ديِه（ام）، ولى تصور ميـكنم نسبت بهر دودولت قدرى سختى نمودهايد ． دوست صادق شها．جارج باركلى •

$$
\square \square \square
$$

（ ）ايضأمر اسلة سرجار ج بار كلى به مسترشوسنر طهر ان．سفارت انگگليس．
 شوستر عزيز م ．آيا براى شما مهكن است از هحت رائى كه بدولت متبوعةُ


ثاندارم ومستحفظين پارك شعاع السلطنه را ازشما نموده ، وشما در جواب آن اظطبار

 دوست بسيار مادق شما . جارج بار كلى .

明
(٪) مر اسلهُ جوا بِئ مسنرشوسنر به سرجارج بار كلى
طهر ان . خزانه دارى كل دولت امیر اطودى ايران .


 خوشوقتم كه جهيع وقايع زاشخصاً بشما الطلاع بدهم، ولى وحونعلى الظاهرميخوا الهيد كه وقايع مز بوره رابدولت خود ميباشم


 صحيح آخرى آن قضيه را ندانسته باشيد . حنانچپه مايل باطالاع ازآين مسئلهباشِيد، باكمال خوشى وطبي خاطر حاضرم بعنوان دوستانه آنجا آمده حقيقت قضيه شعاع
 اينفقر هراعرضنمايمتاجائيكهخودم اطلاعدارم دو روز است كه رئيسالوزراء وكابينء وجود ندارد .
（YV）مر اسللّ جو ابيةُ سرجارج بار كلى به مسترشوستر
طهران ．سفارت انگليس
پانزدهم نوامبر 1911（ مطا بت بِستو سوم ذيقعده IMY（IM）
شوستر عزيزم ：زنقطهُ نظر و هقصود را كما هو حقه ملثفت شدم و تلظر اف
نخو اهم كرد .

در مكتو بــه ديروز نوشته وارماللآن را تااهروز فراهوش نموده بودم اشاره بدينامر كردهبودم كه مقصودم هیزن ديِير بوده است．البنه در رد مسئول منهخختار
 بوديد شايد اكنون همكن نباشد ．

دوست بسمار مادق شها ．
جارج بار كلى ．
M 3 4
（YA）مر اسلهُ جو ابِهٔ مسترشوستر به سر جارج بار كاى
طهران ．خزانه دارى كل دولت امهر اطورى ايران ．
 سر جارج محترَ من ．دومر اسلهُ مورخه حهاردهم شما واصل وازنتطةُ نظر يـكه دوستانه نسبت بمفادكاغن اينجانب مبذول فرمودهايدكمال تشكى حامل گرديد ． در ارائه نمودن سو اد معاهدء خود به شما ، ابداً عنرى نداشثه وهم حْنین از





دوست صادق شما
, ، مور كان شوسنر
( خدمت . ك • ج • سرجارج بار كلى.)
日内
(YQ )
طهران . خزانه دارى كل دولت امبراطورى ايران .




 بروى ارَ آوردكه باعث الطمينان دولت (هاى) ايران وانگاليس وروس بشود ، كا



 اين جانب الظهار ورمودهايد ضردى نخُواهد داثت .
باتقديم احترامات مهر بانانه . سر جارج محترمم .
دوست صميم شما ـ و . مور گان شوسنر .

(
طهران سفارت انگليس • هر

مسترشوستر عزيزم : از ياد آورى وعبارات محبت آميزشما نهايتدرجه متشكى
مىباشم •

وبسيار متأسفم ازاينڭه حرابيش ازاين ازمال(قات شما محظوظ نشدم.اميـوارم روزى باهم ملاقات نمائميكه وهنع جريان امور بهتر ومسئوليت و مجبوريت درآن


در آنجا توقف بغرهائِد براى شها آرزومندم .
دوست بسيار صادق شها . جارج بار كلى .

P9s
سواد مر اسالات بين مسترمور گان شوسترخز انه دار
كل دولت اممر اطورى ايران وعالىجناب
س پآكيوسکى كزيل وزير هختار دوس مقيم طهران
(1) مر اسله مسترشوستر بمسيو پاكليوسمى كزيل وزيرهختار روس

طهران خزانهدار كل دولت امهر اطورى ايران .
دهم اوت 1911 (مطابق حهاردهم شعان IMY IM)

 دولت امبراطوري شرف اظهار دارم .كه يك طغر ا حو الئ سيصد و شصت هز ار وسيصد و نود وينجرو بل بانك شاهنماهى اير انراكه برايتأديهٔ قيمت هفت هز ارقيضهُ تفنك ريفل وسهميليون وپا نصد هزارعدد فشنگى ميباشد ، كه سا بقات برحسب تصويب مجلس خريدارى شده ، تقديمنمايم اميـورارم رسيد مبلغمز بور راكه درجوفاست امهاء فرموده درموقع فرهت مسترد دارند .
باتقديم احتر امات صمبمانه
دوست صادق جناب عالي
. و . مور گان شوستر خزانه دار كل ايران .
(طهران . سفارت روس)


的分
（Y）مر اسله جوابيه موسيو یآكليوسكى كزيل بمسترشوستر
طهران ．سفارت روس．
توسط وزيرامورخارجهء ايِان ．خدمت جناب و و ـ مور كان شوسترخزاندوار
 مسترمور كان شوستر محترمم ：بسيارمتشكرم ازمر اسلهُ دهم اوت شما وحو الد سيصد وشصت هزار وسيصد و نود وپ゙نج［روبل］منات بهبانك شاهنشاهى ايرانازازبابت قيمت تفنگهاى ريفل وفشنگهائى كد بجهت ايران از روسبه خريد شده اــت．
．رسيد مبلغ مز بور درجوف است دريافت فرمائيد
مسترمور گان شوسترعزيزم ：
دوست هادق شما س یإكليودكאى كزيل．
》队
（
كزيل وزيرمختار روس
طهران ．خزانه دارى كل دولت امبر اطورى ايران ．

وزيرمحترم من ：اكنون بتوسط وزارت خارجه مطلع شدهام كه تأديهُ حقوق

 تاكنون مطمئن بودم كه بانك استقراضى درموا اقع لازم تأديةٌ مواجب بريگاد




درمواجب بريـاءاد واقع شده است ، اگكرحه ازوقوع اينتعويق بسيارمتأسفم ولى اين نكنه را هم عرن مينمايم كه دراينباب خودرا مقصرومسئول نخواهمثانست . حال درهرموقع ودرهروقت ساعى و مستعد درتأدئّ حقوق بريڭاد (هستم) تا احتر ام ضمانت دولت را درقرارداد دسامبر 1910 (ذيحجه IMYA) برقرار دارم. پسبعقيده اين جانب، براي جلو گیرى از وقوع تعويق در آتيه مناسب است كه درصورت وقوعتأخير ، بانك استقر اضى ياكنلزبريـگاد فوراُمقدار وجه پرداختنى ;ا اطالع دهنل ، تامنهم بتو انم مقدار آن وجهرا بدفتر بانك حو اله داده و باسم كلنل ياماحب منصبى كه براى قبضواقبان آن مبلغ معين ميشود ، تبديل نمايم ، به همان ترتيبكه انتقال قروض سالانه بعمل مى آيد . تصور ميكنم اينترتيب ازحيثعبارت ومعاد ومؤافق با قرارداد منكور و باعث تأمين كامل براى تأديةٔ اين كو نه مخارج از گمر كات شمالى خواهل بود.
تصود ميكنم دراينمعامله وبرای منع ازوفوع تعويقدر آينده چنا نجه مرضى' جنابعالى باشد ، مبلغى كه باقى است فوراً پرداخته شود ، بشرط اينكه در آتيه نظير

اينواقعه ديده نشود . فقط بمالحظه ضيتوقت اينتر تيب رعايت شدهاست. اين را هم عرض كنم حون فردا كه يكشنبه است ناهار (را) دز قلهك خواهم خورد، اميدوارم بعد ازظهرخدمت شها رسيده شايد خند دقيقة بنوانمـ دراينموضوع باهم گفتگو نمائيم.
باتقديم احترامات دوستانه . وزيرهحترم دن :
دوست بسِار حادق شما
و ـ مور كان شوستر.
(زر گنده خدمت جناب • س • پا كليوسكى كزیل وزيرمختار روس)凸 $\square_{3}$
( (
طهران . زر گُنه . سفارت زوس.

مسترمور كان شوسترمحترمم : بسيارمتشكرم ازمر اسله وخواهش شها دز تصفئؤ وجه پرداختنى بهبريگاد قزاق.
بهر حال متأسفم از دسنورالعملهاى مؤ كدى كه ازطرف دولت هنبوعدام دراين

 نمايـ . زيرا وقوع هر گونه تخلف درمعاهدات بسهولت تمام باعث نقض احتر احوام آنها
 ثرط است كه بايد بعضىمخار جدولتايران بتوسط با بانك خود

 تفويض اختيارات را بجهت هميشه يابر ای چند سال به مسيومور نارد مناسب خو الميد
 بهبانك ما بفرستد .

 از ما(قات دوستانه سوء تفاهمات را در آينده همتنعالوقوع ساخته يك الك جهنى
 مور كان شوسترعزيزم .
دوست صادق شما . س ، پإكليوسكى كزيل.

طهران . سفارت روس .
دوم سبتامبر 1911 (مطابق هشتم رمغان IMY)
مسترمور گان شوسترعزيزم : اككنون تلگر افى ازطرف دولت هتَوعهامرسـيده
كه سه روزقبل مخخابره شده بو= .
 دولت هتبوعهام|ستفسارمشروحى ازتشكيلِوتعداد ومحل اقامت ومأموريت زانداندارمرى خزانه نموده ، و هم چگگو نگى ونايف و مشاغل هيئت مز بوره ( (ا خخواستار شده و
 شد'يافقط منحصر بهميندنسته زا ندارمرىخز انه مى باشد ، كه أمورمنعار فیزانداندارمرى را بانصمام جمع آورى ماليات انجام دهد؟
نـكته ديگك كه تونـيحش نِيز لازم است ، اينست كه در صورتى كه مأموريت ماظٌوراستو كس پس ازششماه بجنوبِ اير ان ، تبديِل شود ، رياست زاندارمرى نقاط
 يكى از افسر ان سويسى رئيس كل زاندارمرى معين بشود ، و مازور استو كس فقط
 وآيا مهكناست كه ايندوشزط جزء قر ارداد مشاراليه ذكرشود؟
انختياراينشق آيا ازسايِشقوقانسِ نخواهد بود كه ازاول يكنقر صاحبهنصب درجهٔ اءالى سو يدى برياست زاندارمرى خزانه مأمور شده و مازوراستو كس برای ائ


 اراضى) محل مأموريت وفعاليتهاى مازوراستو كس بدهد . بنظرشما آيا دولت ايران دراين كار مستعد ميباثد ؟
ابسيارمهنون ومتشكر خواهم بود اكردرتوضتحروشن وجامع وفقرات مذكوز ه ما
مرا معاونت نمايند ، تا بتوانم بدولت منبوعئ خود اطلاع دهم ـ ـيقين دارم اهلاِ
تصفية امور تادر جه وسيعى منوط بهنوعيت جواب شما خوا خواهد بود .


$$
\square \square 0
$$

(\&) مراسلئ جوا بيه هستر شوستر به
س • پاكلِيوسكى كزيل وزيرمخنار روس
طهران : خزانهد دارى كل دولت امیراطورى ايران .


 تقريباً دوهنتهٔ قبل مارا بدهد واهل گرديد . جواباً عرض هيشود با نهايت خوثوقتى تمام اطالاعات خود را راجع به امور

من كوره تادرجهای كه بنظر م ميرسد اظلهار ميكنم.







نفر لازم خواهد شد ، كه باكمال درستىوصداقت وظايف خودشان را در تماممملكت
 و نائل نخواهيم شد .
 شد ، رأى مستقم خودم اينستكه باوجود اين هئيت نظامى دو فوج ديگر هـر هم لازم و



 بطرف خود هنعطف سازد.
اما در فقره́ سئوال شخصى خود شما در باب مأموزيت مالثوز اسنو كس ، عرض ميكنم كه چون مشاراليهرا برایى رِياست كل زأندارمرى در تمام مملكت انتخاب
 مازور موصوف ندارم ، نااينكه بثواند باكمال اطمينان خدمات خودرا انجام دهد.
 ميباشد ، تا آنكه خدماتش راباكمال اطهبـان ازجام دهد.
محدوِد نمودن محلاستخدام ماثورواستو كس هم به خارج از منطقتة نفوذروس



 مشهور استكه هحتاج بهتكرار نِست. مأثورموصوف در تحت اوامر شخصى منبوده


اما در بابت فقره ماقبل آخر مكتوب شها ، عقبدهُ هاف و صريح من در اين
 ＇تعيين محل عمليات مازور استو كس بدهد ، در اين صورت منهم در اين بان باب حاضر




 مؤثره هجيحى است براىتكميلشغل مشكلى كه بدست گر فتهام ـ لازم نيست عرن
 و اغرامن رعاياى داخله و خارجه هائيكه بادولت ايران مر بوطند خواهد داني رسبد ． باتقديم احترامات دوستانه وزير محترمم ـ و ـ ـ مور كان شوس اينر خزانه دار كلايران ．
（ زر گنده ．خدمت ، س پاكليوسكى كزيل وزير مختارووس ）
口口口

$$
\begin{aligned}
& \text { مراسلa هسنر شوستر به س . هاكليوسكى (V) } \\
& \text { كزيل وزير مختار روس } \\
& \text { طهران . خزانهدارى كل دولت امبراطورى ايران ان . } \\
& \text { ينجم سيتامبر 1911 ( مطابق يازدهم دمضان }
\end{aligned}
$$







در معامله مذكوره نموودام . بلكه همان قسميكه از ظاهر عبارتش مستفاد ميشّد ،
 بودهاند تابتواند عمليات آينده خود را برطبق آن منظم كر داند . و وبهين جهتبود كه سعى كردم در جو اب مر اسله ثمابيان جامع و واضنح مسائل مصو به دولت اير ايران


 همدخِنِن مشكلات امور خودم ، خصوصأ در همين فقره هطلع كرد دانم، تآ آنكه مايل








 و مساعدت وقت مز بور را الثفات فرموده بد كلنل بدوز اطلاع دمهيد ، مشاراليه هر هر قسمو بهر وسيله كه باثد به اينجانب الطلاع خواهد داد داد. باتقديم احتراماتدوستانها وزير محترم من.

دوست بسيار صادق شما ،
و ـ مور كان
شوستر . خزانه دار كل ايران .


طهران خزانه دارى كل دولت اممر اطورى ايران ．

وزير محترمم ：＇مكنوب دوم ماه جارى شما راجع به بعضى سئوالات دولت متبوعه تان متعلق بـه اقدامات و ترتيبات زاندارمرى خزانه قبل از آنكه جواب مذاكرات دوستانه تقريباً دوهفته قبل هارا بدهيد واهل گرديـ ．
جو اباً عرضمىشودبانهايت خوشوقتىتمام｜ط（عاتخودراراجع بامورمن كوره تادرجهاى كه بشظر م هيرسد اظهارمـِكنم． اما در فقرء تشكيل وتعداد و وظايف زاندارمرى خزانه ، غرض عهدهٔ از اين ازاين تشكِل حنانكَه از ظاهر اسمش مستفاد ميشود جمع آورى مالِات است ، با



 پانزده هزار لازم خواهد شد ،كه باكمال خرستى و صداقت و ظلايف خودشان را در
 عدد كامل محتاج و نايل نخواهِمِ شد ． و اما در اين فقره كه تشكِلِ زاندارمرى ديِگى محل احتـاج واقعخواهد
 مقرون بصر فه نخو اهل بود، عقيدهُ خودم اينذاست كه درا كثرمواقع فقط يك هيئت 1 －أين كاعذ عون كاغذ سوم ستامبر فرستاده شد تا بجاى آن بكذار ند．（ يعنى در


نظامى باديسيلين متظمى برای برقر ار داشنن امنيت ونظم عمومى كافى خو اهد اهبوه،
 كفى است ، مگر در صورتِيكه شورش بدرجهاى سخت شود كه تو جدقواى نظامى نـا بطرف خود منعطف سازد.
و در خصوص سئو الات شخص خودتان همين قدر عرف ميكممك امـيـوارم بزودى شما ا 1 ماقات نموده و سعى خواهم كرد در آن مال(قات تااندازهانى كـ هطلع

ميباشم توضيح دهم
 باكمالصداقت و پاكدلى اظلار نمايمواميلوارم ازبِانفوق دولت شماملاحظه خواهو اهد نهود كه غرض اصلى و منظور حقيقى دراين امر فقط تشكيل هيئت مؤثرءٔ صحيحى

 ركاياى داخله و خارجههائيكه بادولت ايران مر بوطند خواتهد رسيد . باتقديم احترامات دوستانه وزير محترم من و ، مور گان شوستر خزانه دار كل ايران .

زر گنده . خدمت جناب س . پاكليوسكى كزیل وزير مختار روس口口
(9) مر اسلكّهسنرشوستر به س . پاكليوسكى كزيل

وزير مختار روس .
طهر ان خزانه دارى كل دولت امبراطورى ايران .
تيزدهم سبنامبر 1911 ( مطابق نوزدهم رمضان ITY I )



قرضهٔ جهارميليون ليرٔ انغگلمسى نمودمام ، سوادآن در جوف است ـ ا اكنون محبت و همرامى دولت متبوعهو نتوذ شخصى خود شما شا را اميدوار و طالبم تا الطمينان تمام تصفيه رֶنيرد ．

با تقديم احترامات كمله دوست مادق شما
و ، مور گان شوستر خزانه دار كل ايران ．
（ خدمت جناب س ．پاكليوسكى كزيل وزير مختار ）
吅
（ 10 ）مراسله مسنر شوسنر به وزير هختار روس
طهران خزانه دارى كل دولت امبر اطونى ايران ．
سيزدهم سبنامبر 1911 （ نوزدهم رهضان IMY I ）
وزير محنرم من ：ممكنست استفسار نمايمكه آيا از طرف دولت ان خور انود مختار ميباشد در دادن الالاع نتيجه مذاكر ات سابقه راجع به استخدام ماثور استو كس ؟
 زحمت دادم ．

باتقديم احترامات دوستانه وزير محترمم ：دوست بسـيار صادق شما و ، مور گان شوستر خزانه دار كلايران．
（ طهران ．خدمت جناب س ．پاكليوسكى كزيل وزير مختار روس ）
口a口
（ ）مراسله جو ابِه هـالات روو بد هستر شوـتر
طهر ان ．سفارت خانه روس
شانزدهم سينامبر 1911（ بيست و دوم رمضان IMY9 ）


فقرء استخدام مازور استو كس نشنيده و منظر جواب آن ميباشم ．شايد علت تأخير جواب ، خارج شدن امبراطود از یطرسبرك اك بوده باشد ． بمجرد اينكه تلًاراف برسد ، دقِقهاى در الالاع بشما تأخير و تضيـع وقت

نخواهم نمود ．
با تقديم｜حتر امأت دوستانه ．دوستصادق شما
س • بإكليوسِكى كز يل ．
凹的
（ IY ）مراسلهُ سفارت روس به هسنر شوستر
طهر ان ．سفار تخانؤ روس ．

عسنرشوسنر عزيزم ：ترتيب جديدى راكه درمسئله استخدام مازوراستو كـو در مذاكرات سا بقه اظهار نموده بوديد بدولت منبوعة خود پیشنهاد زهودم ، ا اكنون جواب آن بهضمون＇ذيل رسيده است كه چچون متأسفانه از سوء اتثاق معلو مميشود كه تحديد هحل شغل مأثور استو كس بجنوب ممكن نـيست ، لـذا دولت من مجبور


مرا دوست صادق خود بدانيد
س • بإكليوسكى كزيل
000


 راضى نمايم•
rer
( ) مراس اسلةٔ وزير مختار روس بمستر شوستر
دهم گانويه 191 ( مطا بق نوزدهم محرم
 تشكر حاهل گشت . . . .
همو اره از تجديد ياملاقات شخصى بسِيار پپنديده ودلنشين شمادر آيندمسرور
خواهم بود . . . . .

باتقديم بهنرين آرزوى خوشى سفر شما مسترشوسنر عزيزم :


سوم

سواد قرادداد بيز خزانه دار كل ايران
و ماظورس ، ب ، استو كس .

بيست وحهارم زُويه 1911 ( مطابق بِيست وهفتم دجب IMYQ ) مابين ، و .
مور گان شوستر نمايندء با اقتدار و خزانه دار كل دولت ايران و ماڭور س . ب . استو كس رعيت انچليس و مستخدم سا!ق فوج عند ساكن شهر طهر ان قراردادى مطابق فصول ذيل منعقد و بامضاء رسيـ .
( ) بموجب اختياراتِكه از طرف دولت شاهنشاهى ايران بموجب قانون
مصوبه بيستوسوم جوزاى IYYQ مجاسبه خز انه دار كل ايران تفويض شده مجاز ومختار ميباشد در تشكيل هيئت نظامى هخصوصى براى نظارت ( وامداد دروصول )
 باشْنباتصويب مجلس . ونيز بهوجب اختيالريكه برحسب قوانين بعدازطرف مجلس خخز انه دار كل داده شده ، مجاز خواهد بود در قر ار داد باشخص ارو


خزانه . شروط اين قر ار داد كليتأ مطاب بت شروط قراردادهاى باساير معاونِن ماليه وخزانه دار كل ميباشد .
(Y)دولت امهر اطورى ايران بهو جب اين قرارداد ماظور س . ب . اسنو كس

را مأمور ومستخدم ميگرداند بشغل معاو نت خزانه دار كل. خصوصاً در نظموترتيب
ادارءٔ ثاندارمرى خزانه بمدت سه سال كامل از ابتدای تاريخ اين قرارداد . ( ) ( دولت شاهنشاهى ايران بموجب اين قرار داد متعهد و متقبل مىشود تأديهٔ مبلغ پنجهز ار دلار سكهٔ رايجه ممالك متحدهٔ آمريكايامعادل قيمتآن رآن را بهليرء انگڭليسى كه سالانهبدوازده قسطدر آخر هرماه بعنوان معاونت ماليهب بماثور استو كس

موحوف بدهد .
( + ) مازور استو كستمام فصول اينقرار داد راكه ذكرشده وميشودمتقبل، ومتعهد است كه دزتمام امتداد ملت اين قرار داد عهو م فرايضخودرا بعنوان معاونت مالئه خزانه دار كل با كمال صداقت و درستى و داشتن اقتدارات بمواجب مز بور انجام دهد .
( ه ) مازور مزبور درانجام فر ايض مسنخدميش از احكام وقوانين خزانه دار
كل ايران تمكين واطاعت خواهد نمود .
(F ) درصورتيكه از مازور مشاراليه دراداي تكاليف و وظايفشراجـع بهتدكين وانقياد از دستورالعمل وقوانين مز بوره تعلل ومسامحه بروز نمايد دولت شاهنشاهي ايران حق خو اهد داشت پساز الهار خزانهدار كل ، مشارالِه را ازخخدمتش منصل واينقر اردادرا بدرن تأديه حقوق شش ماهنسخ نمايد . (V) درصورتيكه مازوراستو كس قبلازا نقضاى مدت اينقراردادبطبـ خاطر (V

مستعغى شود، حقوق واجرتش بقدز ايام خدمتش خواهد بود .


سلطنتى ايِران بهيّع وجه مداخله ;كند ، مغر تادر جهاى كه اجراى وظايف حقهاث
اورا مجاز بدارد .
( 9 ) برحسب اينقرارداد مازور 1-:تو كس هتهره ميشود كه در تمام مدت
 دولت شاهنشاهى ايران بكار برده ، آبادى وتر فى مهلكت و بهبودى وترفيهٔ حال ملت


وجهئ همت خود سازد.


\&

نطق هستر \& . ف . بـ لـنْج عضو كمينه
(انجمن )ايرانـان لندن

دردعوت شامـــكه ازطرف اعضاء انجمن مز بور به اعزاز ، و . مور كان شوستر

داده شد .
( معاعدء 190V انگلِس و روس قابل توجد دولت انگلمس است )
رئسس مجلس ! مستر لِنْج مزبود ، خانم ها ، آقايان ، اككنون جام ساممنى
 مستر شوستر ودعوت از اينهيئت محترمه بر ای مل(قاتايشان ، مسلكى اختِار كرده
 بمستر مود كان شوسترسیرده شه ، نظر بهوانعيكه درراه يپشرفت مأموريت و انجام وظايفشانداخته ميشل، مشارالِه همواره طرف حمايت و تو جه ما بوده است . هههچو تصور مينمايمردر تابستان گذشته بود كه خدمت وزير خارجه رفته و ماهيت موانع مزّبورهورا به ايشان اظهار و حقيقتشرا تشريح و توضيح نموديم ، و از جناب ايشان





 ادارات به انضمام تسهيل وسايل و تأممن عبور و مرور در آن مها بكت بشود .




 معاهدء 19 النگالِس وروس مناسب بدا اند تقديم مبنمائيمه ه .






 كه دولت مانسبتبه مسنرشو




انفصال مستر شوسنر است ازمستشارى مالئه ايران ، ماتعرضى بهاينتقاضا نميتوا نـم

 بزر گی مأمور گردانيل ، اگر حه لِّاقت وحسن نیت مسترشوستر محل شبهن نِيست ،

 وحسننيت هم باشد. اكر جه هر نصيحت وخيرخواهو اهي كه در اجتناب ازاين امرتو انو انستم به اسرع وسايل نسودم ، ولى درصورتيـكه آن آراء مفيد واقع نشد ، البنه به حما حمايت
 اين استدلال متعطف ميسازم ) اكر ازمشاراليه حدايت كرده بودم ، كويا ازمنصوب نمودن مسشرشوستر افسران انگگليسى رادر اینطقةٔ نفوذ روس ، تقويت نمودهو ودراين





اظهرارات خود ونه درببانات ساير ناطقين نخواهد بود .
 راذكر كنم،وزيرخارجئماازطرف دولت اعلِيحضرت بكفايت وحسننيت مسترشوستر

 هست مجامع بز, گنت درخار جازاين محوطه بسنجند اينست:كها آيا مسترشوستر حقيقتاً هعاد ومنشاء معاهدهٔ انگلِيسوروسرا نقض كردهاست (يانه) ؟ زيرا كه از نقض ظاهر
原

درهرصودت تاريخى راكه وزير خارجهُما نسبت نقض مفاد ومفهوم اينمعاهده رابه مسترشوستر دادهاند درست بخالطر ندارْ ، اگُرهم بغلط رفنهباشم ايشانمينوانند
 بوزير مختار مقيم طهران مامتوسل گڭثت ، واز وزير خار جئ ما استفسار نمود كها آيادر مأموريت مازور استو كس برياست زاندارمرى خزانه اعتر اضى خواهند داشتِيانه ؟

 جوابى كه به مسنرشوستر داده شده بدين مضمون بودكه وزارت خار جئمادر

 بودن انتلِيس مانع از استخدام در ادارات كشورى شهالى ايِران ميـاشد ؟ در اين موقع سئو ال ديـگى هست كه بايد تدرى بدان توجه نمود ـ اگكر اين سئوال ازخود هن بشود كه ه مسترشوستر آيا درتعينَ مأمورين بشهال اير ان مخالفتى بإمفاد معاهدءّ انگلِيسو روّ نموده ؟هنظر باطالِع كاملمِكه ازمعاهدهٔ مزبوره دارم ، وحون اظهار آن مسلك از طرف دولت اعليحصرت بوده ‘ باكمال جرئت جو اب خو اهم گفت كه



 نهود كه هقلأَأهيدوارم این اتحاد انگليس و روس در اعماق قلوب هردو هلت ديشه





 مسترشوستر آن سهنفر رعيت انگگليس دا ( بخدمات خزانهُ ايران ) مأمور نمود ، آيا
 پارلمان توضيح وحمایت ازآن كرده بود نتض كرده است ؟ يعنى مفا⿻ همان اتفاق واتحادى
( از بن بردهاست ) ؟







 خانمها ، آقايان. بايد قدرى دراين معامله بدقت ملاحظه زمود ـ منطقة روس چینانكه
 تجارتى . وهيتج ارتباط ومنافاتى باتعيّن مأمور ين در ادارات كشورى ندارد . تصور



















 شوند (نعره) و (ختده)


 جلب مستر شوستر به اير ان گرديد ه معذزتتميخوا اهم ، اوايل سنئ 1909 (ميلادى)
 به هِر يشانى بدى دوحاز و بِالت سختى افتاده وبرحسِ گُتتأخودشان (آنها) بوانسطه


















هاحبمنصبان ايرانى را تر بـت نمايند ه .








 ( آنبا ) بعداز آن بجهت نظم رُاندارمرى خودثان از ايطالِ خوامث نهودند آن



 بشخصانيت ايشان بـان كنم . ميخويند مستر شوستر در نتّن هعاهددة انگلمس وروس و ختّى نهودنآن كوءّث نهوده است ، ولى تصور ميكنم اين نـبت بكلى بر خلاف





 و روس در تعهير راهآهن درمنطته هاى تجار تى كه در معاهده معين شده (بود) راغب
 خودرا دوست و حامى بزر كى آن ثابت كردانيـد.


 مثارالبله درصور تـكهنه طرفـدارحزب ملىاست ونه حامىفرقه دمو كرات علت عزل

مستر شوـنر راجنين الطالع داد .

وآلـايثىايرانيان ، نعف حكومت ونكرانى روساست در آن مملكت ه .


 ماها بعقيده خودم ملت:




 ;وسراجع بطلوع تْواى سيـاسى ( ند فتط درمهملكت روسبه بلكه در تـام اقطار عالم)









 منرجم

 دوههـايه قوى مجال حركت داحن دست و كــــن نغس بهايثان بدشند،ولىمتصود



 ساكن ماوراء دربإى انالنتكِ راه يانته دور نمائهم . نظلر بحـن عتايد وخــالات ملت انـلِمس نسبت بهآن شخمص هحترم اتازو نى و بهناسبت متاصديكه در دل داريم ، خوامـهندم مهـى جامباى خودزا بلند نمود ما(متى مستر موركان شورستروا طلب نهائيّل

واو
|911 ـواد دو آرتبكل روز نامه نبثن مطبوعة لندن كه در نهم دسامبر ( هطا بق هفدهم ذيحجه I I I ) اكاعه يافت
(اول)
آزادى مغقود يـده ايران

دوهمتهٔ قبل شماع اميـوارى مختصرى بقدر يكدقِقعبحالات ايرانيرتوافكنده بود . ايران فىالواقع تحت تهديد محاصر: روى واقع ثده . ازملرف (لردكرزن)


 ممدزدى نسبت بابشان تقديم شد . اكر وزازت خار جاء

 حرحلّ بر آن مملكت فوراً منع مىثد، واقَّا اير انبان خاضن وخاثـع مملكت خودرا
 بسيار موذى و بیدحم ثا بتنمودند . و بمعنرتهاى ايران وخواهث وتورسطلاى ما ابداً
 آخر كار اعتراف مىنمايد فاسـكردانــلن تا ابدالدهر اين ادعاراكه ايران دولت
 سراحوارد كرى در نطق دوزدوشنـث مــالث خودر ا واضح ومشروحتراز مـابق.بيان نمود.

 را محدرد سـازد، ونه الـار: بغيرهطبو عبودن عهل روس (در رد) آرانى كه على الظاهر معثدلانه داده شدهبود ، ونه يك فتره كه اير انِـان را معاونت نـايد درمحفوظ داشتن معدار تلالى ازثروت ملى دزحهايت مجانى ازحر كات جاريهُ روى ازمسللك خودخارجشده ، بلكه عامداً اختبار كرده الـت ، توـبع مرثتواى معاهدة انگُليس و روسراكك بنـياد توام منالم روى
 ميكند بد منقطه هاىاتنصادى كه مريك از آن دو دولت منعهدندترك هـخالفتياجلب




ملتِيكى توسـعه داده و يا اخواهند داد . . . . .



 -

مناقشذّبن مسنرشوستر و درلت روس ,اكك منجر بمداخالت دولت مشاراللِا
 ورود مسنرشوسنر بهآن هملـكت جارى شده و بصود واقسام مختلفتغيـر نمود.شروعش

 براينمـاقشهيوثانـدهثد، دـى



 كك اصرارمسترشوستر درايناستخدامبانداثتناطهينانازمارف هستر تفت و سـرادوارد كرى كلبتاً مطابق صحت و تدبـر بوده ، ولى از حبئبت اداى وظيفهاث مسلها حت و درستبودهاست . اين مقدمد راهنها وموصل ماخو امدبودبدتعيريكه ازمفاد معاهده

 حقَقتأ غرْتـاناز آن معاهده فقط مقيدبودنباحترام ام ازامتياز وانحصارات اقتصادى





 AmirAli . تاتمس واقمئُ ثُعاعالــلطنْ يثش آمد ، و سرادوارد كرى هم بطورى بسهولت از








 نموده وددند ثابت نمودهبود. دراين مورد احي احتمال شبيه وترديد







تش_يح بـش اذ اينشرا نتواند نمود .







دولت روى در مخالفت با النخدام رعاياى اجانب در ايران محق ميباثد . حققتأ


















د


اكر مـكن بود مـاثل متعلةi بهايران دا موانقاسنحقاقث بـان كنيم یس در تاريخ سـنوات جدبعه تغيرات سنر كك مـاهده مـشد . باداثنز ونداشنن اين معامده
 خا(صه اينـت كهما حس جوانمردى واهولآزادى واحترام ملى و هر كو نه دورـ انديشى راجع بمنافع مشرقى خودرا ازدست داديم . اككر چه اين مسلك راخطر الك و احهقانه میینداريم ، ولى منتع الوقوع و دور ازفهم نميدانمـ . اين امر يكى از
 اول حـكمفرمابود كه مبادا اين دولت روسبا دولديكر بطرفآ نِّه دايِه ديمِلوماسى

 حنا نكه ازهورت معاسبه فرانـه درمعاملث مراكث ونتايج آن و تـلمِ كردن حصن بزر كن, ايران را باكهال آزادى واطمبـان خاطر بروى ، بخو يـى ظاهرمبـود .آيا
 معاما(ت منقعت ديِلوماسى كه بمازـــده چیبو دهاست ؟ اكَر جه دولتروس درابنداى
 هم خطور نمبكندكه يوات مشاراليبا،درسورتيكه جنانى ازنوخ واقع افادير بروز نمايد ، مداخلد مسلحهبكند . وماهم ننـنوانبـ دراينتكار اورا ما(مت نمائيم .حقيقت












oوم
ايِران در حالت التبا الـت

در ازمنة دـالفه كه خصاثل غازتكلمى انسان باقصص و حكايات جوانمدديث


 حفظ وحهايت آن رئـس درامانبود ـ واكى شخْس فرارى به يكى ازطوايفـ آلبانى یناهنده مـثد يقين داشت كــ دازائى وصرفه ومنانمث مانتد منافع خود آن طاينغ معفوظ خواهدبود.اينبود عادات إسنديدة مللى كى درنللمت وحشى كرى وبر بريت



 1- هرمر يكى اذثمرای معرون بو نان بود كك درعسر او استبداد وبر بريت درتمام

آن مرذوبو؟ حكمفرما بود .
 وذادت خارجي انكلــنان درآن واتع است .









 اثرو نفونان مقننى بود كايشان



 همحِو معلوم مبشود كه مطالبات فوقاللادة شريك خوردرا تصويب نوودمايم . دولت









بر كردا نـده و اورا بعث وجبرأ ازخخود دورساخته و در تضييع حقوتث باميد حغظ ثرافت وبـادت خود شر كت نموديم .
آراء عمومىاعضاى حكومتىنا كهباسم او كار ميكنتد اجازه نميدهد كمسللكى
 سرادوارد كرى ابداً اعثنائى بخواهث و الظارات هموطنان خود ندارد ـ اكنون ثم
 ,ا ال عروج براين مــلك ميتوان حمل بر احـانات خردهندانه نمود . اين مطلب

 باين مناسبت كد در تايمز ازحمالات جسورانه جرايد روسى فقط دفاع شغخيىى نموده امرى نـــت كه هرملت ثرف دوستى آن دا حمل بر اراده مداخلد نمايد وآخر كار ررجوابآن احتمال جنكّبرود. ثرلا اول حندان داراى امهـت نيـت ، ومبنوان
 مجبود نهود وايشانهم استقالل خودثان را حنظ نهايند مننه باز احتهال تجديدآن

 و وصول ماليات خود مــتخدم كردا ند ، وغيرازين صورت اينملت نميـواند امـــوار


 ميتوانست ازدول ببطرف وبيغرن معاونت خوانته آزاديش را تا ابدالدهر برقرار بدارد
انينْ شرط نوظلهو كه ازطرف سرادوارد كرى و روسا بيولت ايران تحميل










 درلت خوف زده نوثنـ وازمتصد ومفاد عدنامنأ انگالبس و روس توني













برحـب تعير خود بهذمه كرفتهايم نقض نمودهايم • مراسلا مز بوره بد اينبا متنهى

 بلكه مaصود ثان ازاين معاملات ( رفنار ) دوستانهاى است كى ازمداخلات يكديگر
 مغادى داشتهباشد جزاين معنى نميـنوان تصور نهود كد مقصود فهمانيـن بايرانــان
 يكىازمتعامدتينمانع ازمداخلاتبـيجاى ديكُى بشود. امروز ما عهدخودرا ثـكــنه وآيدال (كرده ) ومرتكب ظلم خواميم شد. و روسهم برخالف عهد وميّاق خود از


 خودرا موافق دلخواه خود منظم كرداند . \& ولى حهارسال بعد اصرار ميكنبم در استخدام ونامزدكردانيـن اجانب در آن مملكت آامور آن كثور را بروفق مبل و مرضىيا منظم كردانن. غلبن سـرادوارد كرىبر آراء عمومى دراين معت مديد مــومو خلستش ، بعقـدء: خودمان بواسطن ثخْمانيت (s) مشارالب است نه براى لِياقت و
 نزده الـت ، بلكه ملت انگليس به امنقالل رأى و مآل انديشى واحترام شخصىاو اعنهاد نهوده . اين بـونائى ومكك آخرى نسبت بايران هر كز نيتيواند مظهر شمجو ثخـانـتى واقع شود


















نوده است.

















 بعىد نصف اين مستى لـخت كير باثد ، نسبت به شُريك منقلب خود ، جنا



 بكار بـاندازيم •

الخطار

مخخفى نـاندكـ حیون زبان باسـان ما ايرا نـان منأُفانه عاوه براختلاط و امنزاجيكه ازقرون عديده بازبان عريىى وتر كى يافته بواسطئمر اودة با اروِائيان و ترجهة بسيارى از كنب آنان بدبخنا نه دراين دوره بـثنر از بـثنر با لفات اجنبـ شخلوط وممزوج كثن است بطور!



 امروزه رآآموزند .
تَّع نظر از اينكهآميزث زبان هرملت بلفاكاو كامات اجنبيه تَطعأ موجب

 حر كات رابشكل حروف در سـلسلةعبارات خود مينويـند ورعاياتاين نكنه در دـمـا الخط فارسى منعسر " بلكه در بعضى مواقع منعند ميباثد حنا نجه در بعضى ازحصمر

اين ترجه اخنالفىدر تلفظ اينكو نهكمات بآهنكّلى اهلى آ نها باتد جاكتعجب

 ثواهدث رابايد حوالدبه تصديقكسانى نمود كى اقاربه دو زبان اروپائى آثنا باثند.
 و بذكر يكى دوحرف از اول آن اكثفا ميكيّهِ و اروبائبان نبز رعايت اين اخنصار



 خـمت نالايق را بنظر بزر ك منشى خود ديده از تنقـيدثى صرفنظر فرمايند . (كمال صتق ومحبت بهبين نهنقس وكاناه) (ك مر كه بیهنر افثد نظر به عبـبكد )



[^0]:    - 1
    - Y Y Y _ Y

