

حماسةُ ستارخان

## عباس پناهی ماكونى

كيخسروكشاورزى

# حماسه ستارخان 

نوشته عباس بناهى ماكوكى

ترجمد كيخسروكثاورزى

يناهم باكو لى، باس مهامن ستارنمان

范 حق بالب مسغوظ الست.

## شناسانى نويسندهُ كتاب.

حعاسن ستارخلان ازجهـله درخشانترين آثار ادىى نويسندة آذربابيجانى عباس علىاكبراغلى


 بدر اين نويسنه بنام هاجىعلى




 بكونة شكفتانكيزى المتعداد ادبى اشير شكونا شد.


 زبان آذربايجانى ينتشر كرد.




 نشريات ديكر منتشركرد. عباس يس از برك بدرش (19YA) بمشهر ماكو (ايران) بازكشت. در ايران به
$x$


 (ز)

 andex $x=4$


بنش يكم
 مىشود.
در روز تابستانى بسياركرمى، هنكام نيـروز، زنى كد
 از اين اينوان، نماى روستاي مسكران بغويى ديله مى وشد. آفتاب سوزان بود

 نظارت بازى كود كلن بازماند.


 چاكل، اين آبادى از روستا هاى ديكر خوش آب و هواتر بود
 آنبا بسر مىبردند. خانم مانند مـه زنان خانها



اين زن هنكام دختريش درخانهُ بِرلوس و ننربارآمله بود، ازكارهاى صرنهجويى سررشتهاى نداشت، تنها خوا هان زيور و سركرنيهاى دليذذير بود.
















 خورد بردى انكيغتند، الما بهتر مىدانستند خود دركنارى بايستند و دعوا را تتاشا كند.
ازكود كان روستا تنها دوتن، از اين آتازادهما فرمان نیى بردند، و بيشتر با آنها بد





















 مى كردند.




 ميعد، بسر خان و يوسنعلى هم كامكامى هـراهكود كان روستا خود را بدكله
مىزدند.





 كود كان بود.

 شعـد خان هتى در دوران كود كى نيرنكباز و انتقامجو بود.



 اين رويداد بسيار خوشش آبد.
 خوا مان خان كوچڭ را ناكزير وادار بدفراركرد.













 مى آتد. در آسمان رنكين كـانى مانند كملان تابناكث بسيار خميدهاى كد رنكهاي كوناكون داشت، خودنهايى مسى كرد . يكى ازكودك كان فرياد زد: پنكاهكنيد جاجيم مادربزرك درآسمانكستردهشده است در روستا ميان بيرزنان اين اعتقاد وجود داشت: اشكركسى إس از باران بسوى
 بهرنكين كسان دست يابد. كود كانبارها اين داستان را ازيمرزنانشنيده ور رنكين كـان را جاجيهم پيرزن مىناميدند.
 برسانيهم ! هحمدخان با سنگينى تمام جواب داد: هاگكر بهزير رنكين كمان بدويم آنوتت a. دختربههه مىشويهر اور



 كمان ندودم! !

آقازاده كه عادت نداشت كسى بهاو اعتراض كند، بانكث زد وكفت: „براى هینه
 جندتانیى ازكودكان او را دنبالكردند. ستار و محعود و هواخوامانش ماندند و به دوند كان قاهقاه خند يدند
 رنكين كمان با آرابى دور شد

 شـه
رنكين كمان رفتهرفته ازميان رفت و درخشش خود رو را از دست داد.

 انن روددادكوچكت، اعتبار ستار را در نزد كود كان بالا برد. اينان با احترام بهاو





 مى خواندند. باد سیت و سردى وزيدنكرفت و نخنستين تطرات درشتباران به زمين ذـروريختت.

 مىجستند.
تحمد خلن و يوسفعلى لباس كامل بتن داشتند. اينان با وجود جامه هايشان كـر








 صبركن ! خود متحمودكىى مىترميد و از دليرى و بيباكى دوستش، ستار ستخت درشكفت بود. هـماكنون اين مطلب را رها مى كنيم و بهموضوع ديكر مى پردازيهم.














 از او جدا نـىشد مـرامش كفشها را در آوردند و دوان دوان از نهركنشتند تا تاطر را بكيرند. عاجى حسن


 آرابى




هاجى







 هيرمرد افسار تاطر راكششيد. اما در اين ميان اله الثوم







 در اين روستا و آن روستا و فروغتن آت و آشغال المت

 اينانكىى جلو در حياط ايستادند، منتظر ماندند تا هابى حسن با با قاطرش از نظر







 كودك يرسيد: „هعر داداش كار بدى انجام مىد هد ؟ هـ -
 11

 يكسان مى كنم، فرهاد الميراطور را اينكونه بستوه آورده الست. رامتيني آيا آيا اسماعيل


 نزد بيكانكان سخنى بميان آورد.












 شايسته خواهم دادهـ
و حسن رهسبار سغر طولانى حج شد.


 آخرت نصيبت شد، همينها برايت بس است. يروردكار آدمهاى سود يرست را دوست
ندارد.ه

عاجیى حسن چارها



 آوارهواردر روستا ام مى وكشت.
 مى ايستاد: تنكى نغس و ناتوانى قلب ازارش مى ارداد. * * *
 بد شله بود. خـهن سغر از پا افتاد. دمقان دلسوزى او را با خود برداشت و بهمسكران آورد.


زنش با دلسوزى كز بزودى خوب میشوى.
ستار نـىتوانست باوركند بدرشى بيمار شله و نـىتوتواندكاركند. در بايان بهار،
 بودند.

 ستار يـش خود انديشيد: پاكر بدر بهمعالجه ديكران تواناست، مسللآ خودش را هم مىتواند درمان كند.


 بزركم، لسماعيل را ببينمه.






هسن آمد و با او نجواكرد و بهمسافرتى دور رهسياركرديد. * * *

المـاعيل سـهسال يحش از مسكران بيرون رفته بود. دوست همسالى بنام فرهاد داشت


 را برمىانكيتخت تا اين دستكاه عجيب را بكار اندازد و با لعن جدى كفت: پیار

كردن اين دمتکاه را بمهن مم ياد بده.ه آهنكر بوزش اين خواست وكفت: ״من هم خودم نخستين بار الست كد اين ماشين را مى بينم.

- فتّط بلدى با آهن تَتىوتُوت كنى

 برای راه انداختّن ماشين بياورد.




 الستاد كار المت.

 كند. الما بيدرنكث هـس از خراب





نداشت.










 و داد
 مات بهاو نكريست. سلس سر تكان داد وكت: پنه، رفيق، نـىتوانه. افراد خانوادة


فرهاد دنبالة سخنش راكرفت وكت وكت: עاين كغته مـرا بياد داشتهباشى، خان دير يا زود ترا هم نابود مى كند، بيهوده جوانيت را تباه نكن. بيا برويـم !

بد هى. بررسى كن كد إيشيمان نشوى. يكديكر را در آغوش كشيدند و خداحنانظى كردند.
 از آهنكر خواست كه نيـى ازكار مزدش را بهاو واكذاركند. السـاعيل بهخان كفت:





 السماعيل تعظيم كرد وكفت: ״بسيار خوب، ارباب، دستورت را فا فرمانبردارم.ه و و
 خودم السبسوار خوب و تيرانداز ما هرى هستمه. همانروز هـسايكانش را اكاهكردكد عازم




 كـنى

 آورم. مرا نابود مى كـند
 شوى.

در يكت شـب باييزى المماعيل از ارس كنشت و دركوههاى آنسوى ارس نابديد

بهدسته فرهاد يك












 سبيل سيا هش كوشُ لبانشى را يوثاندر ونده بود.


 لازم الست.ه

- خوب، شب راهيـيمايى نكن.

السـاعيل فتط لبتخند مى زند .


 السماعيل او را تنكت در آغوش كرفت، سرش را نوازش كرد، كونه هايش را




 كودك همانكونه روى دمت برادرش بـغئواب رفت. هنكام باسداد ستار ناكهان

برسيد: „داداش كجادهت
پدر جواب داد: „داداث ايننجا نبوده است. - من خودم با او متخن كفتهم....

- تو خواب ديدى - خوب يادت بيار، فتط خرواب ديدى دير. چهرة خدر اخموكرديد، ابروانشى را دا رهم كشيد.


 نهغته است و بنابر اين حتى از انديشيلن زرفـ دربارؤ او دورى مى دجست. ***
هم اكنون زمان آن رسيمه بود كد پدر و مادر آشكارا موضوع السماعيل را بميان
 a.براى هميشه ريمش ما خوا هد بود ستار روز وساعتشمارى بى كرد هر هـ زه زودتر داداششى را ببيند. اسماعيل حتى اين بار هم عادت خود را ترك


 بايسته المت كه خانواده را تنها رها نكنى.

- مى -




 نـى خشنودى خانوادهاتر تاب بيار... بكذار من آسوده بميرم. جاجىىسن بارامى سینز مىكفت، نيرويش را از دست داده بود، اغلب تلبش مىكرفت.


 IV

انتظار نداشتم.ه
هر روز حال بدر بدتر مىشد. دلاكك روستا راكد كويا از يزشكى سررشتله داشت بدبالين بيـار آوردند. او را حبجالتـكرد و شيشهاى ير از خون ازش كرفت. اما حا رمای نشد.
 مرك كسى را ناراحت نكرد.

*     *         * 

 شد وكورو داغ و فروزانكرديد






 تلقل مىزد و. بهجوُلان در مى آمد، او را بدياد بساط جار جادوكران افسانهانى مى-. انداغت
 كن و در هوا تكان بده !
ستار با آمادكى دستور را انجام مىداد
 زغال با ترقو تورت صدا مىداد. السماعيل با آهنك جانسى! برادر شير مردم، تو سرانجام


 اسماعيل با آشنتكى بدبراد رش جواب داد : "خيلى دوردست.ه -

- مى كويـم در شهر بزركى بودم. -
 - يس پرا آنروز مادر بدمن كفت كار تو بسيار خوب، الما خطرناكست؟




 - دربارة په میى انديشى ؟
 دروىآوردى... بياد دارى كد بهمن قول دادى بر السبى سوارمكنى كد از همه جلو بيفتد؟ - يادم مىآيد، خوب.... فقطبكوببينم من چگونه دشـنى مىتوانم داشتهـ باشم؟ ستار در حاليكه سراسيمكى و عتى هراس از چهرهاش خوانله مىشد كفت: „داداش، نمىدانم.
هر دو خاموش شمدند. السماعيل بهدر باز آهنكرخانه نكاه مى كرد، آسمانكبود

 موضوع آ كا هند."






 ستار با صداى بلند جواب داد - خوب، خوشعال شدى! هنكام عصر بيرونها مىكرديهم, بهجابى دور ازآبادى مىرودم•
در تاريكَ و روشن عمر، ايِنان بسوى دشت رفتند. روى سنكث بزركى كنار راه





- نـىدانم.... نقط مىيبنم، هنكامى كد كار نـى كنى دلتنكى.

ستار اعساس كرد كه دستهاى المماعيل بستختى مى لرزدد.








- تو هم اين موضوع را را مىدانى



 داشت، شمشيرش بُرا بود. دقِيق و بدون خطا تير مىانداختـ..... - تو تطور؟

اسماعيل بهخود آمد وكفت: " من خیى ؟

- خوب تيراندازى مى كنى

- تو با فرهاد دوست بودي


 بينوايان بِخش مى كند.
ستار در هاليكه چششمانش را بسوى تاريكى خيرهكرده بود،كويى هم اكنون
 او حهُ میىانی


- شـايد بكويّم.... فتط بايد سوكند يادكنى
 السماعيل در حاليكد شانه هاى برادركوجكش را بسغختى فشرد كفت: ״هم اكنون

مىنهمى... بايد سوكند يادكنى هركله بزرك شدى، هـرتوان و نــرويندى كردى، از فرهاد دليرتر باشى .

 آنرا بياد داشتهباش.
ـ داداداش، من هميشه يياد خواهم داشت، و آيا تو هم در ريكار همراه مـن خوا مى بود
بزرك كنم، ازمادر بيرمان نكهدارى كنمه.

 "من تفنك ندارم، شنيدى ؟ بنظرت رسيله است، تكراركن.

- داداش بنظرم رسيلده الست.
- برويم خانه، دير شثله است.

شب نزديكث مىشد، هواى كرك و ميش بآرامى از بشت كوهها سر مى ركشيد و


 مىزددند، وعرعر الاغها در هم آميتيته بود.
ازكوچهمهاى روستا انبوهى ازكود الا



 بارمن باشد


 وسيدكد كنت: "كى زير فرمان من مى آيد ؟،

YI
 الاغها يريدند، در جهت مـخالف'بهتاخت وتاز ترداختند. و سيس روبروى مهم ترار كرفتند. سبتار رو بهياران زير فرمان خود كرد وكفت: " مواظبب كمنداندازى باشيـه اكر
 نكهدارد تا ياران ديكر برسند و او را نجات د هند. معحود بهنمايندكى از ديكران جواب داد داد: پما خود را ازكمند آنها نجات خواهيمر داد

 يافت. چنين آدمترسوين را بايد از مركب بهر بهرير انكند. او بايد پياده بـاند و از از بازى بيرون رود.


 ستاركير نـى افتى. ،


 بىامان بمسواران دشسن حمله برند و آنها را درمه



 مى



 a. بينداز




رـجاله شده بود، برداشت و بمسينهاش فشرد.



 بازى است.،








## ***













 خان، خانواذة انان و نوكران ان خان باشند.















 داده شله بود. فرستاده سوار دستو داد أسطاعيل در جلو اسب بدود و خـود عقب او مىتاخت.









 حاجى صمصام چگونه اعمال زهر میى كند.


 زشت شله بود و لبها يش مى ملرزيدند.


آن برداشت و آنرا بازكرد.








 قربانعلى. اكركسى بتواند بهماكـكـ كند، تنها او خوا هد بود.
***









 ارباباز معان روزازلاربابيبهد و مردان شـا شا يستגكيفرى سانختاند. آدم سركثش نه در اين دنيا دنيا رستكارى دارد

 و جاله و جبروت توانگران سرفرود نـى آورد.


 بامداد هم فاطمه يككتومان مى آورد. ترا بهيپغـبر قسم، نانآوبر ما را از غضهب خان نجات بده.


 بارابى سرش را بركرداند و بهدرون خانه بانك زد وكفت: هاهوى، كى اينجاست؟

## ***

يكى از فرستادههاى سوارخان بهعياط بازكثت. هيرمرد غيل و ريش ترمرنى ممراه او

 - خان خردمند، درست است، زندكيت باينده باد. بدمرعـت يرورددكار، مىتوانم چیند جور بيهارى را درمانكنم. - يس بحه





 ديكر خوا هش كرد از اطاق بيرون بروند. تنها يك خديتكار برايكـك بـه بهاو در الطاق ماند.




 حركت تند دست بجه راكشيد،خخانمو ككفتها همكى برآشفته و هراسان وارد الطات شدند.
 كرد شله درهم آمييخت، انن آسيخته را بدست با با با بافتـاده ماليده آنكاه دوتكه تخته را را





 از پيشانى كوتاه و پرمويش روان بود




 از اين رفتار زشت بردا ردا ....



 نوكرانى كد آمادة انجام دستور بودند روكرد وكفت: nتر كهى ها را از آب بيرون
بكثيد."

در حياط غوغايى بیاخاست، صداى دشنامهاى خشهمآميز با نالدوزارى مـحكومان

 بزنيد."

 ايستاد، فتط هر ضربهاد كـد توجه بهداد وفرياد محرمّ بیىالمان او را را مىزدندند.


















د. دتومان بدميد.،

 يارم؟

 بزير انداخت تا خان ههرة خشـنا كث و تنغر بار او را نبيند.


 مى كشيد.

ديركردى؟،

ستار جواب داد: „ديشب خانه نبودم، يشش عهو خوايدم. خوبه تو ديشب كها بودى

- در خانه بودم.
- لابد كتك حسابى از بدرت خوردى.


 رنك



$$
\begin{aligned}
& \text { در برابر آنها غيريـكـن بود. }
\end{aligned}
$$

محـود پرسيد: \#آنوتت چی؟؟ .




غرق شده بود، انداخت


 فراوانى را تاب آورده بودند؛ ياد انـ ستمكريها بكونهاى رنج بـار احساسش را را مى آزرد.

 پير و مادرشان كارمزد مـناسبى ميكرفت.



 لششطالودش تا زير زانو نـا يان مـىشد. در دوسوى راست و پی ملا حصير ها يـى گسترده بودند. كود كان روى اين حميرها دوزانو، مىنشـيتنـد.
هعه روى كتابها يشان كه حاوى


تكرار و آنها را طوطىوار از بر مى كردند.
 تلفظ كند تكرار مى
 حصير در آوردند تا در جاى خوا

 يِش من يـيايِد. محمود و ستار هردوكيفشان را بهزمسن كذاشتنده به مهديكر نكاهكردند و بهمل $Y 4$
نزديكث شـدند.

 ستار و محمود مانند شاكردان ديكر ديكر دوزانو نشـنـتند.




بهم ببند يل ."

چهارشاكرد بزركسال با مراس بِرامونشان را نكريستند و دستور را انجام دادند.
 زير تركدكرفت. صداى شرق شرق تركي



 يسر خان برابر شـردهايد؟؟








آرى، هـآتربانعلى بعلم سختكيرى بود.

## * * *















 براد رم ، شكيبا باش ، زمانى مىرمدل كه نوبت ما مىشود. هما مكنون ستخنى برزبان نياور،
 ستار زمانى خاموش ماند. اما اين خاموثي






 خود را آناً فراموشى كرد و با جوشو
 0.






 برمىىردند باى اسب مار را بشكنيم. ستار با تأسف سر جنباند وكفت: ״اين كار خونى
 - يس ییكونه بايد انتقام بكشيمى ؟ خاموڤُى برقراركرديد، ستاركـى انديشيد، يكبارو فرياد زد: » نهميدم. نكاهكن FI
 تفنكى را بكشد.

ـبا تفنكت.

- تفنكث ازكّكا مى آورى ؟

ستار در حاليكه مىلرزيد بارامى جوا جواب داد






-تهئ باروت كار دشوارى نيست. - يعنى، تهیه مى كنى
 آنها را خالى بـى كنم.
 كشيد.




 حوصله نداشتند از جانى خود برخيزند. امرورز حال بأزى كردن نداشت
 * * *






ستار و ثححود از سوى درى ديكد مميشه باز بود، دزدانه وارد مسبجد شدند، خوب






 حته راسر مهر سواركنيهم.

 هنگامي








 جلب نظر نكند.










 هنوز ستخنش بايان نيافته بودكه هدانى مهيعى بكوش رميد، كنار دشكجه ببالا هرت rr

 بينىاش روانكرديديد.
شاكرداذكه از اين صدا و دود بهمراس انتادند با فرياد از مسجد بيرون دويدند و
 ريشسفيد ده و زن هاق و هيهُ ملا نغس زنان خود را بآنبا رساندند. * * *

 يكتغلدوغغل بازى مى كردند.


 از جا تكان خورد. سرش را بركردداند تا تا موضوع را در دريابد.



 شيه است ؟هـ






خان با خشثم قليان مى كشيد و بدزنين هشم دوخته بود. همه خاموش در انتظار
تصميم خان بودند.
سرانجام سرش را بلندكرد، با جشمان برجستهاش كه درسفيد



 و آنجه كالاى بهادار دارند بسود من فبطكنى و خود اينها را با خانوادهمايشان

 كيفر بيدادكرانهاى براى دهانقانان تعيين كند.
 كم هيِحكس حت ندارد عليه تصميم او نظرى ابراز دارد. او به ملِ بيشتر ازديكران



*     *         * 

السماعيل وكربلانى محرم در ساليكه سر بزير انداخته و وازهامى برزبان نـى

 سرشان نكاه مى كردند و با روستاى زادبومشانكد در عـن


















 دادخواستمان را بهعرض برسانيه ؟؟ كرباليى سحرم هندبار تكراركرد وكفت: ״راه مىدهد، راه میده هد. عدل ودادنه r

نفط در آسـان، بلكه روى زمين مم زمـانرواست." الساعيل با آمنك اعتراض

 ناامدي شويم. هنكامى كه اندوهى بهانسان روى مىآورد، بايد سغت ايستاديكى كردير.

 شهر فراوانئ. درد دل خود را با يكى از آنها در ميان مىكذاريم و ا ازشان درخواست كـك بی كنيم."



 دركاه باريتعالى را ندارد.هـ





 وليعهد برويم و دادخوامى كنيه.


 دردنا كش بردارد.



بدحق خود برسند. اما من هم هق دارم: نبايد اميد را از دست داد.....a

 هماكنون سنكينى بدبغتى را خوب لسس بى كردند. اين دو در اين دشت حوصله نداشتند دنبال يرندهما بدوند ياكل وحشى برييند؛
 است. در اين هنكام براى آنها دشوار بود كد. بينديشند: ديكر روستاى زاد رادكا مشان را را
 آرى، نشاطكود كانهشان را در مبسكران لششت سركذاشتند.
$\Delta$

در نتختين دقايت آغاز بامداد، دهنازكى شهر تبريز را فراكرفته بود. ستار و دحمود

 و آشكارا خودنمـايى مى كرد. محمود با شكفتى فراوان فرياد زد: پاوهوى! پیه شهر بزركى بار






 در باشد.،











rV

تفقاز وكرجستان و مرزهاى جنوب باخترى و جنويشّ


 بشـار مى آمدند.





 تبريز مركز آذربا يجان ايرانكرايرديد.

 بسوىدامنه تفقازكد مرز ميان شـال و جنوب بود، مىانداختـ.... ***




 افراد يونيفورم يوش هو


 آتيزى نثار همكويش كرده سوداكر را به خشم والاحضرت تهريد



 مىزده، معلوم بود معاملة اينان دركرفته استد
 كفشهايشانكهنه. بودند. يكباره معلوم شدكد اينان از از راه دور براى داد خواهى
 إيسرم، ما براى دادخـوامى بمهضور والاحضرت اتدس وليعهد آملهايم اجازة ورود
 نكهبان دستش را جلو آورد و انكثشتان بـبابه وشست خود را را بهم ماليـد' وبیشرمانه


 كردها سرهايشان را برير افكندند و از زيلوسردردر كنار رنتند.
 شلوغ تر بیشد. زارى زنان،








 دهمتانان دركنار ديوارسنكى كهنه، "زوريروى سردر با آرخالتهاى زننه و تنبانهاى





و مردم رانىنگريست. ناكهان از در نكهبانى بديدار شد. در دستش هلتهاى آهنى بودكه بدنبالة آن
 زنجيرى كه صدایى جرنكّجرنك مىدياد بهم بسته شله بودنده سر زنجير بدستفراش بود كه آنها را بى كشيدر



1. نناثة يول غوا-تن است.--م.

خون جارى بود. خشم اسير سومى راكنلـهبودند. خهارمى بهزحمت بايش را روى زمين مى كشيـي
اين زندانيان تيسرهروز صرفنظر از تاب آوردن درد زخمهايشان يانرانر


 تاب و توانشان راكمم كرده بود.




روى شانه ها يشان حمل مى كردند. وسط سينيهاى سرخ حنـا







 كاربزرگى انجام دادهاند. يعنى بيهوده نيسنت كلم بردم ريّكار را برحقاوت ترجيت مىدهند.


 از جلو د كانها نـى رفتند .

آنبا برقرا ركرديد.






 و اسماعيل كه حوصلهاش سررفته بود افزود: „درتمام طول راه راه قبلهُ عالم ورد زبانـان بود
 مسكرانيها ازجلو در بهآنسو رفتند.

 قبله عانم ستخن بميان آورد. هنگامى راهى بهاين درازى را به خود هموار نـا يد؟

 ها يشانكيفر خوا هند ديد. بهمين انگيزه آنوتت كود كان دوبارو شيطنت را آغاز



 وهم اكنون آنرا ديْدند.

 ديكران بهآنها كـكـك كنند.


 صسصام راكه فرسنگها از او دور است


 تشنكى بر آنها فشار مى آورد.
 بسوى كوجه هاى نزديك شهر تبريز دويدند و با دقت جيزهاى عجيب و ديدنى را تـاشاكردند. تاريكى شبفرا مسرسيد و هوا تيره مىشد. داد خواهان خود را براى اداى نـاز FI
 را بهآنها نزديكهكرد وكفت: »تركدام يكتتومان آلاده كنيد. فردا شما را بهدرون
 صداى غرغرهاى ناسفهومى ازكنار ديواربكوش رسيد. دهتانيِيرى كه بهعما يش


پيرسرد پيش از آنكه منتظر شنيلن جوت


 شاه هم در تهران صدانى ما را بشنود .


 بهد ادهان برس .ه تعام شهر را لهر مى كرده.




 -

تبريز با نواى اذان بامداد بيدار شد. بينوايان و بردم تيره بخختى كد دركنـار ديوار به


 فريضهُ نـاز ذر مستده هاى نزديك آغ آغازكردند.

 الست. منزلش در نزد يكى سسجد الست.

بايستى بهاندرز ا اين شعخص نيكعانديش عـل شورد دادخوا هان بدون دشوارى منزل آيتالت را يیداكردند
 پپسيل چه كار دارند ؟
 واجيى با او داريم."



 كد از مسكران آمله است؟؟
-بنظرم از آنبطا آمله الست. مكلر هیى شله؟






 ببريم §





 كرفته است اين نورخشـى'اش را از مسكران بهتبريز فرا خواند. كويا خان مانه موافقت نكرده و سوكند خورده الست از انتقال اش جلوكيرى كند. ممااكنون بسيطار خواستار



 هستى. بكو ببينم نام اين آخوند چيست

Fr

ـــربانعلى، لعنت بر او باد.
مردى ميانسال و خيل كم عمامه بسر داشت از ميان در پديداركشتش. ملا قربانعلى
 شد. اما هيخيكن از آنان تظا هر بددشمنى با يكديكر نكردند، آخر براى انجام كار خدا-
 دهتان يـر بزودى همه هيز را فهميد و از ترس اينكه مبادا اسماعيل آغاز سخن





 دادخواست ما را بغرض حجتالالاهلام آيتاسه برسانيد تا ايشان بنا هكا هى در آستانغ خودشان بهما واگذاركننـد. "

 بستنشينى شها لیشتيبانى نـى كـى خوب، خانوادهتان یند نغرند §





 „آرى، قربانت كردم، از ما پشتيبانى كنيد. بهما خوبى نـىشود.
 سردركان بركرديد.هـ،


 بودند، گرد آمدند پِيرامون آنها دورهكردان وكهر


كرسنهاى راكلد جلوكان سركردان بودند، خريدارى كنند.




 فراشباشى بهسوداكرى كه در آن نزديكى بود چششمك شوى.


 كرفتند و بهعقب مل دادند.





 مىرسيدكه مىكغتند: پيا المام حسين، بهما رحم كن ! اما را از دست فراشهاى ستمكار نجات بده ! «




 خود را هنكت میزدند: ״يا رحـان، يا رحيهم !
 شهر را برآشفت، رهكذران همه به هراس افتادند. جمعيت جلو سردركاخ افزايش

- يافتر.

جهرة مردانه اسـاعيل از زور خشم و آثشفتكى بكونهاى دكركون شده بود كـد شناخته

 انن نالدها نفرت سوزانش كه سالها در نهادش جاكرفته بود، نـا يان مىشد.

كربلامى محرم هم با ديكران نرياد مىزد. اما در صدا يش نشانهاي از از خشم بنظر


 المام حسين ! a
 زاريهاى آنها هواى آنجا را بلرزه درآورد.

*     *         * 

آيتاله، مستهد بزرك تبريز جلو هنجرهاى كه بسوى باغ




ناكهان صداى „یاحسين !
 در آستانه پديداركرديد.
 كجاست
 بتفصيل شرح دادكه حتى لیشتيبانى آتا را بهد هتانان كوشزد كرد كرده امتا

 بهبودن او در اينجا نيازى نيست و آنجا را تركّكرد ورد











هستهد با سنگينى خنديد وكفت: »خوب دستهاى كاركن راكه از آنها نكرفته|ند." * * *






 مىشناسى ؟
اسماعيل نكاه خشمّآميزى بدبرادرش كرد، كويى مى خمواست بكويد: "معلوم نيست






 ماندايم.،





 بود. همه بهسوى اين بنا مجووم آوردند. ستار و محعود دست يكديكر راد


نامنهوم و التماس آميز و مبهم بود.

 مهه بهآنَكوشه روى كرداندند. در آنباكرو هى ديده مـىشدند. در جلوشان جوانى FV















بزركها كدك مى كنـد و همג اين مردم هجوم مىآورند...."

خوب، كوشش مى كنيمه ..."









 بدبخت يكى از نوكران جوان وليعهد الست. انكيزة اخته كردنش آن آن آن بود


 كذاشتند تا يوست سرش بكلى بسوزد و ديكر مو در نياورد. بنابراين پـي از از تاب ايـن
 افسرانى كه آنجا بودند اداى امترام
 فرمان داد: ״يـيش ... فنك !

 رو آورد.









 نكهدارد و نكذارد دادخواستش را تسليهم كند.
 شهربانى كد در ردنبال وليعهد بود، كرفت.

 وليعهد با نكاه نافذش يكث يكت دمقانان را نكريست، از بلكان بالا رفت و بسوى جايكاه عدالتشانه، رهسبارشـد

## ***

وليعهد در الطاق بزركى كد درباريان كنار ديوارش ايستاده بودند كام مىزد، فرمان داد: هدادخواست بستنشينيان را بهخوان.ه
 داشت و خودش نانه را نوشته بود. وليعهد از شكايت زمينكاران وكان وكشاورزانمسكران


 نكريست. دادخواست اسـاعيل وكربلايى محرم را نشان داد و با زبان آذربايجانى

شكستدبسته يرسيد: עاين عريضه را حه كسىى داحه است؟"

 آشيانهمان در روستا، ييرون رانـهـاند. وليعهد دوباو برسيل: „خوب، جنجال راه انداخته بود يد؟ير السماعيل بدون آنكه بهدشنام وليعهد توجهى كند جوده ناله و زارى مى كرد يمه."
ستإركد جواب اسعاعيل را اينكونه شنيد بسسيار شاد شد. او برادرش را را مانند كذشته


 را برسيد تا ادب ياد بكيرند.








 اسهاعيل به هم شهريش، كربلايى محرم روكرد وگفت: „خوب، حالا بهعدل و داد وليعهد ستقاعد شديد؟
كربلايى فتط سرش را جنباند و خاموش ماند. خـنان خون و عرق خهرهاش را پاكت مى كرده.

 شـها نبايد در انتظار كككث شا هزاده وليعهد باشيل. يكـبار ديكر از استاد و ولينعمتمان


 ما جرا به كجا مىانجامد.



 رها يعى يا بند.


را چاك كنند.ه

ديرى نیا ييدكّ دهن هقانان دست و روى خود را شستند و وضعشان را نسبتاً مرتب
 كسنترند. روى يكى از اينها را با پالدرى پوشاند روى نـد ديكر مردان آرام گرفتند.







 خود قرار خوا هد داد. هنوز آيتالد كفتكوى خود را تـام نكرده بود كه هداى در زا زدن شديدى از ييرون


 دو دستى بهآتا تقديم نـوده باكت از سوى وليعهد بود. درون باركت نامة اوكد دادخواستاستاساعيل و



 زوريندان برناتوانان، روى بر تافتهاند. آيتاله، مستهد بزركت و مرجع شريعت بهانديشهُ رُرفى فرو رفت. نـىتوانست به

اخطار وليعهد توجه نكند. در عن هال نـى اليواست از بدام انداختن كاركران رايكان














 بكرم
كربلايى





- مى -

 קيست؟ باشد كه بعدها تورا يِيداكنم.

 مرا يريداكنى.
 بدرود كفت وراه خود را بدنبال جستجوى سرنوشت، در يششكرفت...

كرباليى خليل برادر كلثوم، مرد كار آمدى بود. او با يكت نكاه، كره اسبهاى بیىريخت











 خانواده دوست بودـ در وفادارى، دلسوزى و مـهربانى نسبت به خانوادادهاش همتا نداشت. ... از نيمروزكذشته بود. ديوارهاى ساختطانهاى تبريز كه از آجر و سنك ناصاف



 „هونوع پيست، خوابم يا بيدار؟ه آخر مدتها اينان را را نديله بود. ناكها
 كلثوم جواب داد: » كربلايى، برادرم !


 مى كرد. اين كار برخالف سنتهاى ميهـهانيانوازي

 روى آورده است، مشروهاً براى دايیى اشى توضيع داد.

 بزرك شده الست، مىتواند بدماكـك كـند، از اسبها مواظبت نـايد. آخر يكثجورى زندكى مى كنيه.
در اين منكام خانوادة اسماعيل مهه شاد شدند.

*     *         * 

در تبريز مييشه مردم بيكار فراوان بودهاند. در اينسال بوران بويزه شهارز بيكاران بميزان زيادى انزايش يافت. هزارانكشثاورزكد المك

 زندكى بتخور نميرى درشهر بودند






 كرفت و در آنبا جاى دكزيد.




 خوشبيتتند، بينوا يى رويشان اثرى نكذاشته الست.


 - هس با الاغ

 - أكر بلدر تا عصر اينها نهاند هیى - هيم مهم نيست، خودت تنها بـان.






 ما'بيا يم."
هسمودكـى انديشيل و زغال راكف دستشفكنشت و با لبشخندكنت: ״راست

 درس مى خوانی، ها 9 *
 خواهم رفت. دوستانضمن كفتكو قدم زنان بدحياط درونى كاروانسرا رفتند. از يكى از اطاقها


 a. بكار انداختهداند انـا

دتحمود با هالت رشك آميزى ستخن ستار را بريد و هرسيد: „باقركيه ؟ه -

سرشاخ ميشود و بر آنها هيره مىكردد.
 صها زد: „باقر! باقر! اينبا - براى مادرم غذا آوردهام امرام

 بايد بروم. برادر و خوا هرم مـنتظر هستند.
 وستار فتط كفت! "مرده امست:"
 دليرانه وآزادمنشانهاش او را تحت تأثير قرار داد.

از آن بسّ ستار و بحمود بيشتر اوتات باقر را مىديدنذ. دومتى اينان روز بدروز
استوارتر بى كرديد.

## ***

پاييز بود. بركهاى زرد درختان بيد در عياط كاروانسرا، جايى كد كربلايى خليل با

 اندوه معلوم نبود. برادر رستار با دلسوزى از از درس خوريا




 مى آمد، انديشناك وكوشهكير بود. ستار بسيار نكران مىشد و مىانديشيد: پهم رويدادى براى السماعيل بيش آمده الست؟


 باقى نىیذ

 اين كارها در اثر تمرين سوارىى، سوار كار ار آمدى از آر آب در دآمد.



رخش خوا هد شد.ه



- ازكجبا مىدانى، خوبست؟؟

 اندامش موزون المبّ... ببين نشانى خويى روى آن است.

- 

كوچكك دارد.

خليل در حاليكه بدشكفتى فرو رفت كفت: ״ حهدنارسايى




بيداكرد. او چيزى نكفت، دمتى بهرشانه ستار زد و از طويله بيرون رفت.

 ترامثيده و بهنغ كشيله شـله بود.











 بيرون نـى دوم، وشما هم بيدرنك






 رنغ خطركنيم. دانى فتط سرش را تكان داد، يياد سالهاى جوانى خودش افتاد.





 شر كت كردند. ضـناً جوانانى كد تازهكر كهايى در بلهاى بالا يـيشان رسته بود در آنجا
كرد هم مى آمدند.

بسيارى از اينها با چوبدستى حاضر مىشدند. شر كت كـر كنندكان در ابن مرأسمه هنوز


 مى كردند. اين دو دسته عازم مسجهد جمعه بودند هر كدام


 اينان هيه ـؤوّمن بودند.











 هنكامى كد سردسته دوحى ها نهيدكدكفتكو سودى دربرندارد، با صداى بلند فرمان

داد: ششير، بهإيشت دسته برود ! !

شير را به پیت دسته بردند؟a
 بود شير بدست نوباريها بيفتد. اين رويداد براي دوهى ها ها تاب نا يآير بود وآبرويشان
را سىبرد ."

دوباره مححمود يرسيل: هآيا اينان شير واقعى در اختيار داشتند؟



- خوب آخر یه شد؟
- میىكويند... همينكه دوهی ها شير را بهجاى المني بردند آنوقت سردستهشان







راكه مى





جوان مغرورانه نكا هى بهستار لاغر اندام كردد و فرياد زدن: پاهو،
 زبان درازی الستاد المت
 - جدى مىیويى؟ جوانان ديكر خاموش دودل بـودند ازخكداميكت مواخوا هـى كنيند.
 درازت مىترسيه؟ شتر مم بلند است، اما چهـ جوان لاغرو بينى عقابىاى ناكهان كوش مـحمود راكرفت وكفت: „بروكنار! هـ

 تهديد فرياد زد: » بجه ها، اينها را بزنيد! هر هر جوان پا دراز لندهور

نيافت كه محمود با خوبش ضربهاى بها بهاو نواخت.





 باوجود اينكه مواخوا هان ستار بسيا ركم بودند، اماكستاخانانه زد و خورد میى كردندند.






 خوديسند نفرت داشتند بهاميـرخيزيها بيوستند و بد آنها سوكند وفاداروى ياد كردند.
***






 در اين هنكام مؤمنان براى انجام در اين ساعت سرتاسر بازار و عتى تـان

 يكث بار نزديكهای اذان ظهر، دهتانى

 سبيل يريشت بـر رنك تير، سيا هى مىزده.





 نوبت را بهديكرى مىدادند و خود دوباوه هکش را بالا مىيردند تا نوبت خربت بعدى را از دست ند هند.

 شدهاش و روى كلاه كردش، بهردهاى از دوده وكرد زغال انباشته شده بود.

 روستايى بدون آنكه نتاه كنجكاو خود را از سوى داركران بركرداند، كفت: ״من از متل قره داغ هستم، عموجان.
 مستيد 9
روستايى برايى اينكه صدايش، با وجود صداى چكشها شنيله شود، داد زد وكغت: »اهل مسگران هستمه."



 من منار دارد....
صاصب كاركاه، روى درهم كشيد و با نكرانى دستو داد: پڭارت را بكن. بدون

اما اسماعيل ازكاركة بيرون آمد و دست روستابي را بلدت كرفت وكفت: پنـاز! خوش آمدى!
لبخندى در پهرة روستابى درخشيدن كرفت وكفت: ״بسيار خشنودم كد تراتند رمـت مىبينم، السماعيل ! •





 دور انداخت و ازكاركله بيرون رفت.

*     *         * 

 بيرون آورد و معدارى تنباكو در آن ريتخت، بى




 - از ازكبا بیدانمع

ـ بسيار خوب اجانو دهيد، خود










 مأمو فرا مى خواند.

 آسيب رساند.، كرباليى خليل ككى انديشيد و با نظر موانق انزود: „انديشة خردمندانهايست،

الما سرانجام خلان از فشار آوردن بهمردم مسكران كوتامى نـى كند. بايستى هرحه
زودتر آنها را هم از روسطً بِيرون برد.،








- السلحه داريد ؟

 من هم اكنون با السماعيل مشورت كردمّ هر هو بو بهاين نتيجه رسيديممكد تنها توهستى


كربايىیخليل در انديشه زرفى فرو رفت.

السماعيل با جوشش فراوراوان بهاوكت


 كنيم در ريشکاه يروردكار ثوابش بيشثر از نهاز و روزه الست. حند تن از همشهريها هم
ما را ممراهى مى كنند.ه،

خليل با دودلى چششمانش را بالآرفت و بداسماعيل نظر انداخت وكفت: מبد
راستى شما و معرم نيت رنتن داريد؟ه،



 السماعيل جواب داد برداريهم. اما نابودكردن اين خان انـان مسلماً لازم الست. چهون شايد روستاييان ديكر ما را

 نكهدارى خوا هد كرد ؟ه،





 بسيارمهمم بود...

 شورشيان بيوندد تنها خاموشى خليل او را نكرانكرد آكر اور او با نكهدارى خانواده

 براى روستاييان مقيهم كوهستان هرفرد رزمـندهاى كرانبها و بس سودمند الست؟ و مكر

 بسيارسودمند :ـواهد بود ! سرانجام كربلايى خليل سرش را بلند كرد: چیشـانش ير از اشك كغت: »السماعيل، برو! خدا همراهت! دربارؤ خانوادهات نكران نباش با هم لتهه نانى مى موريه." قلب اسماعيل از سیاس سرشار شد. دايىاش را بهآغوش كشيد و او را سخت بسينهاش فشرد.

*     *         * 



 آمادة نبرد هستم.....








اكر اتفاتًا برنكشتم، هميشه بياد داشته باش كار مرا دنبال كنكى.


 هايشان ينهان كردند. ستار خاموش و انديشناك بود، او بخوىى مىنهميدكد اين راز را بايد بنهان نكهدارد.
در نيـهشب دسته كوجكث اسماعيل با اعتياط ازشهر بيرون رفت.
 تدغن شدكد هتى از هياط خانه بيرون نيايند



 يس از عزيمت اسماعيل ستار، هنكامى كد
 مىيابد؟ء
***



 جنكل فرو رفت. نـازجاى تيام كنندكان را مىدانست، و با اطينان در در جلوكام بريىداشت.







I ـ كارايين: نوعى تفنك كوته امت.- م.
 90








 راه بييطا يند... آخر آنسوتر سنكلاخ عجييى است، زهـن بريديهاى فراوان دان دارد. سواره
 اينجا را خوب بیشناسْمه.
الساعيل بهانديشه فرو رفت وكفت: „بهتر است اسلحهشان را بكيريم... اما اسب
هم بدنيست."
در جلو صداى كلاغ بكوش رسيد اين علامت قرار دادى، معنىاش اين بود كه راه
باز استريت




شل بود و نَّهبان مسلع از اين السبها مراتبت بى كردند.




 اعتراضكندو كنت: „نه، دوستان، بايد جورديكر عـل كـر كرد. نماز با اننوه شانهمايش را بالا انداخت وكنت: هشايد نقشئ ديكرى در نظردارى، اينطور نيست؟


 ييشتر از ماست. و اكر مانتوانيم بدون سروصـدا نكهبانان را خلع سلاح كنيم، دشمن











 بدنبالش راه انتادند. بيشتر اوتأت ايست مى كردردند و منتظر دريافت كزارش ديلهوروها مىشدند.

*     *         * 




 هست. با يستى با احتياط بيشترى يِيشروى كردي


 ناكهان صداي تيرى بدكوش رسيد. انعكاس صدا درد رو بنكل فريبند المت بنابراين







 قرار خوا هيمكرفت. اين كار براى مالازم است.ه

نماز بدون اينكه منتظر صدور دستور بعدى باشد، ناكهان بسوى راست دتوجه شد،
 ـ هـرا صبركنم ؟



 برسند و با مم از راست و






 صداى فرمان او بكوش مى ارسيد. تأخير بيش از اين جايز نبود. صدانى اسماعيل بدكوش رميدكد فرمان داد: پحاضر هآتشى




 بنابراين بهتر دانست بكريزد و از مرك جان جان سالم بدر برد. به پخند نفر از زيردستان






 م اكنون مواضع خود را استوارنكهداريد. جلو نرويد، فتط آتشى كنيد... من ایاين




 "دوستان بهيشى ! بهاين غوكها حملد كنيد ! . مدلستان خانكه فهميدند ايستادكى سودى ندارد، الملحه را به زمسين ريختند وبا هراس زدكى فراركردند.


 شب فرا رسيده ليرتو ميمين ماه اردوكاه قيامكنندكان راكه خسته و ماننه شده بودند


 كنت: پفردا من با بانزده مرد ناكهان وارد روستا مىشوم و تلاش بى می كنم با اين









 شتابكنيد. هران
 شده؟ه خـمنأ با اعتِياط بِيرامونش را نكريستر. كدخدا در عاليكه فراموش كرده بود بهخان احترام بكذارد فرياد زد وكتا

 میشود. هابى صمصام باوجود مهغ منكينى و وقارى كد داشت مانند جرتهاى از جا بريد 99

وكفت: «كوش كن، شما آنجا! زود! اسبب!
 هنوز السبها را براى خانواده حاجى واط صمصام








 شورشيان مى ييوستند. الما دشـنان هم از خوابيخركوشي بيدار شدند
 تا ياغيان را سركوب كنيند و به آنها مـهار بزن انـند. عرايض خانها در وليعهد ايجاد هراس نـمود، بران اينكا

 براى سر كوبى شبورشيان نيرويى بركزيده رهسیار كردد.



 شـه بود. جلو اردوگاه،گشتيها مىگشتند و در خود اردوگاه نكهبانان خوش لباس پاس مىدادند.
 ميرينع كد آدمى بلند بالا و فربه بود وكوشتهاى بسى




 بودند تكت و توك خودن انـانـي مـى وكردند.




 شاله بودند، بدون انكيزه نبود.






جايگاه او در رديف جايگاه خود ميرينج ترار داشت
جلسن شوراى جنك آن آغازكرد يد
در اين هنكام در اردوگاه آشفتكى روى درد داد .
سربازانى در ميدانگاه نزديكث اردوركاه صنى


 صن كثشيله بودند. در وسط ميدان رانكاه ستونى بربا بود.

 او مرك را بسيار ناجيز مىشـرد. سربازان را برانكيتخت تا شيفتد او شوند.


 بهزبان آورد. او بتندى سرش را بالا نكا هداثت و بهسربازانى كه آمادة تيراندازى به








 اين كلهات را بهكوش شما برمانم.



منوز افسر فرصت فرمان دادن نيافته بودكه سربازى خود




زدند: » رامت بيكويد .ه

فرياد همه بهكوث رسيد.
باوجود تهديد تلدرمابانة افسر، جوندئ كرد. سربازان براكنله شـدند و بد رون چادر رهايشان رفتند.
 آشوبكران آغاز شود. فرماند هان هكم مأموريت خود را دريافت كردند.
 بتاخت بهیادر ميرينج نزديكت شـد.



 باكّت راكشثود.
 اينكه كزارش را خواند عالت ههرهاش دكركون شـد. بكونه ای شكفتآَو سراميمكى به

او دست داد. نشانههاى هراس و دودلى در سيمايش واديداركرديد، مردمكهاى
 شكفت





 داده بود فرياد زد: „د رست شرح بدهيد، خه خبر شله است
 برای لشكر كشى فردا خطرنالك خوا هد بود.




 مىشود اين خبرناكوار همة غانها را نااميد كرد. سرهايشان را بزير انداغتند و در درياى


 كنيد عاضران همه از اين نظر بشتيبانى كردند و با هم كغتند: پآرى، آرى. ایى آيتاله.







 آنزه كد مى كنم بايد براثى مردم و بسـود آنها باشد.ه
 مالكان توانكر را به كنارى كشيد. از هادر بيرون رفتند. ديكران هم پشت سرهم پادر را ترك كردند.
درون چادر ميرينج و آيتاس ماندند. مجتهد مهرخاموشى بر لب زده بود و
فتط تسبيع مىكرداند.
ميرينج دوبا وو بدقليان كشيدن بردانيادت






 بكى از اربابان توانكركه سيمايىى لاغر باكونه هانى


 ترتيب كار را بدهد.

 كد لازسست بكنيد.
ديرى نیاييد كه جارچی به تمام اردوكاه اعلام كرد: »سربازان مؤمن، توجد كنيد. مجةالاسلام آبةاسه مى آيةاسَ راكوش كنيد.
در ريان اردوكاه سنبرى كذاشتندا
 در رديف جلو، اعيان و افسران ارشد جلوس كريدند




 مى مينى چكونه از سيما یش نور مىبارد؟؟








 هر كس در غزوهاى عليه كفار شركت كند، نهتنها خورد

 پشت چا بزند بدارباب و فرمانرواى خورد

 ياغيان كافر و تصرف دارايى و مايملكت آنها كارى خـدا ايسندانه الست. خلاصه ،





 زهر اكينى كه مجتهد، ما هرانه در دلهاى تاريكت سربازان بيسواد كاشت آر كم كم جوانه
میزد.

يكساعت بس ازمـوعظةُ آيةالس ياغى جوان تيرباران شد.

## ***




 فرمانده تازه نخنست بهافراد زيرفرمانش سازيان دانرياد، آنها را بددستهها وكروهما
تقسيهمردد.

آنكاه تهام راههاى نفوذى بها ردوكاه را شناسايى نـود. ــواضعى راكه براى دفاع

بـاسب بودند بركزيد و پس از آن يكانهاى زير فرمانش را بهمواض ـربوطه كسيل داشت.





 سوم از سوى جنكل دفاع اردوكا را بععهوكـكرفت. او نماز را بعنوان دستيار نزد خودش نكا هداشت.

















 بياورد؟
نبرد جانانهاى دركرفت. فاصلة ميان طرفين رفتهدرنتدكم شـد. شورئ شورانكيز ترين

 الساعيل بايكاه فرماندمى خود را زير درختكردوى كهنى قرار داده. از اين محل
 كرومها و دسته ها بتوانند بدون دشوارى با يكديكر ارتباط بكيرند و مـانگونه انـد
 قرار دادى با يِكديكر كنتكو كنند.







 خيزى برداشت و بيدرنك در جنكل پنهان شد. در اين هنگام رييشكار خان بهاسماعيل دثنام مىداد .
خود اسـاعيل اين دشنامها را نـىشنيـد. از سوى عمو موسى يككنفر رابط كه دستش



معهذا ناكزير بهآتش شديد بود باند ايند.
اسهاعيل بيدرنك مقدارى فشنـك برايش فرستاد و يادآورى كرد در مصرف مـهـات صرنه جويى كند.



 مهـاتش تمام شده است. همالكنون زمان آن فرا وسيله كه اين فرومايكان را را دستكير

 صدا او را يافت. صدبى تيرش بلند شد و در معان آن پيشکار با ناله و فغان بهخالك



 كردم خغه شود.ه

- نـاز دلير، سياسكزارم. تو خارى را از قلب من بيرونكشيدى. از دست اين


باوجود اين بهد آهستكى يُش بى آمدند.






 وض موجود تا شب إيدهارى كنيد. اكر نشد مىتوانيد ضن حنظ ارتباط با ما عقب
 سينهاش خوردبدخالك التاد و ديكر بيا نخاستا ساعت ها بعدازظهر بود. هنوز زيـان زيادي





 اين سكها را بدكلوله بهبنديد! !


 استدعا داشتندك شوومران و پِران و برادرانشان ران راكمك كـند.




 مركزى و جبناح چه راه يابد و ارتباط بيان أنّها را تطع نـايد. اساعيل بماين خطر

يَى برد و چیند نغر را مأمور كرد كد منطتئ مورد تهديد را بيوشاند اما اين اقدام هم קیندان مؤثرنبود. آفتاب فرو نشُست، نرينود

 انتاد.
اسماعيل بدون وتتكذرانى به نـاز روكرد و وكت: ״ رفيق، چیندتن از این افراد را



 آبله بود.
نـاز فرصت يافت، بسوى فرماند مش شتافت. دومتش را از از زمين بلند كرد. السماعيل

 بسته شدند، اما او آخرين توانش راكرددآورد و با دشوارى هشار
 מاين تفنك را به ستاربده، باشدكد او هم در انجام چنين كار متدسى پايدار بـاند. بكو از مادر نكهدارى كند....
سراسماعيل روىشانهاش رئ خم شد ديكر نتوانست بيش از اين هيزى بكويد. به
خاسوشى جاودان فرو رفت.

## 1.

نيعروز بود. ستار جلو دركاروانسرا انتظار محعود را مى كشيد. همينكه او را ديد اريد به
 تو هم بامن بيا.هي


 - آنجا، در شهر... دركويون ميدان، هردى را بدار مىآويزند،هردم كردآمدهاند.

كرباليى كد دركوشهاى ازكاروانسرا آنها را مىنكريست كفت: " كجا مىدويد خدايا! دوباو زدوخورد راه انداختهايد ؟
باقر سبكسرانه جواب داد: هنه، دايى خليل، ما مى/رودم دارزدن شعخمى را تماثا

 هنظرة مراسنالك حه خوه

 الحترام كفت: »دايى غليـل خاله سوناكفت كه شـا بيدرنك بهـ بهخانه برويد، نو رسيدهاى از روستا آمله الست.، - نورسيده؟.... از روستا...







 بهه هوشيارانه بهشيون كوش داد داد

 عاليكه كوشش كرد برخود خيره شود مـراه كود كان وارد خانه شد. دركوشه جلويى اطاق، نـاز با حالتى اندوهكين نشسته بود. روى زانويش تفنـكى كه ستار با آن آشنايى داشت ديده مىشد. تُمام خانواده هيرامون غرستاده راكرفتند و زارزاركريستند.
كلثوم، مادر ستار، با فرياد بلند از جاى برجست، دستهايش را از مم بازكرد، خرد خود را بسوى بسرش چرت كرده، او را بهآغوش كشثيد و به سينهاش فشرد و با صدلى بلند




 محمود مده هیز را نهميد و با عالت كريان از خانه بيرون دويد تا مادرش را ازاين ماتمزا آكاهكند.








 آنگاه نـاز بادشوارى آغاز ستخن كرد وكنت: "بسرم! !... برادرت دليرانه بادشـنـن

 كودك ماتش برد... خاسوشى اندوهبارى بر اطاق پیيرهكرديد. مهه منتظر واكننش ستار بودند.
و 'و خششم و جوش خود



 برادرش نغرين فرستاد. سوكند يادكرد انتقام خون برادر رش راد با بازكيرد. اينسوكند را كسى بهاو ياد نداده بود.


 اسماعيل بستغتى انتقام خوا



 تهيدستى بود. تهيدستى عيب نيست، الما مـذ بدبغنتيهاى شـخص زير سر اين تهيدستى 11



دشـن نجات دهيم."

كربلايى خليل ستخن نـاز را بريد وكفت: » چطور؟ يعنى موسى اسير شله است؟؟
 - بقئ افراد چهـ شدند؟










 همد نهيدندكه خبر ناكوارى را آورده است. فرستاده فرياد زد: هعو موسى جان سبرده است!






 كند.
خونسردى بهدرونش راه يافته است!

 نود، كوشيد تا بهنـاز قوت قلب بدهد.

ستار در طول زندگى كوتاهى تلتخيهاى فراوانى چشيله، الا هركز اين گونه دل
آزرده نشله بود.
مركّ برادر بزركتر، ضربذ تازهاى بود بكد بهستار وارد آورد. او مميشه اين لحظات



دهد.
***
ما مها و سالها سیرى شدند. كربلا يى خليل دلسوز بهنـاز مهمكث نراوانى

 كا رآزبودكى،



















 يك بار باقر معمود را برانگيخت وكّنت: هآيا مىتوانى بدون زين سوار كردایى



 پا فشار بده! باشنه !

 سر رسيل. با او مردى كوتاه تد و فربه همراه بود.
 بحمود بهآرامى بهـ زمين فرود آمد.
 ©









آن مرد هات با صداتى كرفتهاى كفت: »آرى، تو.

 والاعضرت بركا ريم.



 - نو مى انى والاهضهرت وليعهدك مى مست 9
 غواست برادرم رميدكى نكرد.
فرمتأد با نكاه خشممآميزى او را نكريست وكفت: „اوهوى ! والاعضهرت را

اينكونه ساده „مرده نام نبر.ه







 ستار با صداى بلند خنديد

 از مادر زاد نشڤله امتهـه


 مى كمند؟"














 زندهوش با اسبـشان از تبريز بيرون رفته و نایديد شدهاند
$\wedge 0$






اين رويداد بلهير كذشت اما بايان نيافت.

 خليل با نكرانى از نوشيلن هاى دارد دست فرما يشى داريد؟
 بغرم.
 خويشاوندان من است. مـــن است اورد او حاضر بهفروش شود.
 بهغرد.
جوان روى در هم كشيد وكغت: هاسبب من فروشى نيست. ه





 مردسبيلو شانه هايش راد را بالا انداخت ها







 „دايى، آيا من شايسته آن نيستم

كرباليى خليل نتوانست بهاين يرسش جور جواب







- ئسر، اينلن وامدارند.

- بيكمان بها ربابشان بد هكارند






قديم مععول بوده الست.

- اينها هیه مبلغ بدهـهارند - مى میويثد در حدود •ه تومان.
 مىد هند ؟"
 هاز آن مىترسم اكر يكى بار هنين كارى را بكنم ديكر فراشها آرام و قرار را از من


ديكرى جا را خالى كرده الستر
متار با نفرت هر هی بيشتر بهفراشهايى كه بيرحمانه دهقانان را مىزدند، نگاه


 دد هعانان نمىشود !... اينها •ه توملن را مى انوا مند.ه

ا ـ ستد زنجير كد دستووياى جهاريايان يا زندانيلن را با آن مىبندند. -م.

AV

ستار رو بركرداند دنبال كسى مىكتـ.كربلایى خليل را ديد با شتاب يربيد: „دايى، اين فرستاده هنوز نرنتد است؟ هنوز خليل جواب ستار را نداد بودكه صدايى شنيه شد: رنه، بسر، من اينبا مستم."
خريدار بـبيلمشكى از ميـن جمعيت بيـرون آمد. محـــود و باتر دريافتـد ستار



$$
\begin{aligned}
& \text { وامداران بكوش مى اسيد، خاموشى مركي برقرار كرديد. } \\
& \text { - آرآبا برات شـا كباست } 9
\end{aligned}
$$





 كند. نكامهاى اندوهبار باقر و محودد، خريدار راكد باكرداى زيبا يريرن مىرفت، دنبال مى كردند.
اندكى يس از آن ستار بازكشت. در هاليكه با شادمانى لبخد بیزدد، تكرار

 - بروردكار بهاو باداش نيك دهاد

## 11

سس از باز خريد دهتانان وامدار، ستار با ب ب


 زنجان ميزيست بدتبريز آمد و اين جوان و وادرش را را با خود بهرزنجان برد.

ستار و باقر با اندوه از محعود جدا شدا شدند.
 جاتوسازى يرداخت. او بيوستكى خود را با ستار و باقر نبريـد و بـىدريى بـرايشان ***

نامه بینوشت.

هم الكنون ستار Yه ساله بود، او در محللة اميرخيز تبريز بنام مصتازترين كارشناس هرورش اسبان اصيل، نامآوركرديد. لز روزى كد ده هانان صوفيانى را از شكنجه نجات داد ـانـنهتنها جوانان بلكه


 مى مغتند.



***
روز آدينه بود، در ضمن، يكى از جشُنهاى ماليانهُ دينى بهجنين روزى افتاده بود. در


 حمام را بهخود نـىد بدند.







 كهنغ رنكارنك تا روى زمين كشثيله مـىشدند.




 بود، بندى رنكين داشت.
 $\wedge 9$

 ايستاد بودند به كنار ميراراندند.









 ناياننمانده سرزنش مى كرد.












 زندانيان حمل كند. الما سركرده با خشونت اين يشينهاد را رد كرد و با اردنك بيرمرد را از زمين بلند كرد.


 مدت زيادى المتكه مسشهريهاى شـا در زندان بسر مىيرند؟ه

- ـ تقريبآ 10 سال. ! 10 -- يسرم، هی مىشود كرد؟ تنها اميد ما بممرحمت و لطف رؤسا و مقاملت بلند بايه است.







 , مطئن هستم.
 نكاه كرد. از نكا او الميد مىباريد. اين كرد كتته ستار را براى زنان و هـرانراهرانش ترجمه كرد.


 نخستين بار بودكد ستغنى دربارؤ آزادى آنها شنيدند، و در خهرههايشان هر هرتو اميد درخشيدن كرفت.
ريم اكنون خويشاوندان زندانيان يِيرامون ستار راكرفتند. و او هم با اطمينان كامل

 ***
باتر با ناشكيبايى و نكرانى در انتظار دوستش بود. هركز ستار اين اندازه دير نـى آمد.
 a. جاكشتم بيدايت نكردر ستار با جوش وخرونى فراوان، دربارة زندانيان و اينكد برآنست آنها را آزاد كند،


 مىدانى موضوع ثيه؟ دسته هايى از مردم متعصب در حاليكه وارد حياطكان كان مىشوند 91


 - و شـا مىانديشيد، وليعهد ترتيب اثر مىد هد و زندانيان بيشنهاد شله را آزاد مى كندِ؟

 را بكنند. بيكـان ديكران هم با با ما هـكارى خوا هيا هند كرد. باقر با دودلى كغت: پنه، مسكنـي خواهد كنت كنا هشان بزركى است. من شنيدهام كد اين كار را را مى كند. در اين صوروت
 متنفذترند. آنها اعيانزادهاند و وليعهد رويشان حساب مى كيند، ممين وليعهد بدآنها






 امرهز بايد خود را براى زد و خورد آماده كنيم ! ***


 همه با نواى شيون و زارى و نوهمسرايى بكوش مى رسيد.
 مى كردند. در اين هنكام معمولا ميان جوانان محان
 كوناكون بود. البته دليل درستى برای انجام زدو وخوردهانى رئى ريبان وجود

 سركردوكان با يكديكر بود. اما ستار تصيهم كرفت، طرح 'ين زد و وخورد را تنها بغاطر رسيلن به هلف معينى تهيه
 بازاركنشتلد و وارد خيابـان شدند. بدكاركاه هررسازى رسيدند و از آنبا رهسبار سسجد جمعه شدند.
دسته اميرخيزى بسركرددكى ستار تقريبأ در مـين زمان و و به مبان مقصد راه انتاد.
 يششرو "گوى التخاره را رادى ربود.
 و اين شعر را مى ازواندند: صایى شـر ! هالاكه خون المام را ريغتى. اقلا مانع اشكريزى ان انشو!
 جوانانكه بكونغ نيهدايره صغ كشيده بودند در جلو دستدكام برمىداشت. سرش ديكران مىآمدند. باتر جزو اين دسته نبود.





 بدست دشن بينتد-اين ثير هديذ وليعهد بود. بنابراين فوراً آنرا بديشت دسته بردند.
الما در اين موقعيت حساس باقر با دستغ خيابانى متهد الميرخيزيها، بميشت دشـن

 را از معركه خارجكنديا دستغ يِروزبند بيست زغـى داد كه يكى از آنها خود ستار بود.
 جوانان و نوجوانانى كه وابسته بهمردم يعولى بودند هـه با با شادى از دليرى ستار و باتر سخن مىكفتند.


## * * *

 بس از ورود بهحياط ازكنار تالاركاخ بكذرنه، در اينبا وليعهد نشسته بود، هر
 اين بار بجاى دستهٔ دوجيها، نخست الميرخيزيها و رشت سر آنها خيابانيها به كاخ






در حركت بودند.

دنبال اين كروه، انبوهى از جوانان هتعصب كد كفن يوشيده بودند بدگونداى درهم














 نظميه، رجال بلند پايه، اعيان و اشراف تبريز روى تالى ركانبها و با شكومى نشسته

بودند.
 كشيد. آرى، آرى، این معان الست، اكر

 جون مىخواستند اختهاش كنند.

وليعهد در هاليكه سبيلهانى انبوهش را دست مى كشيد با آهنك غرورآرآميزى از رئيس شهربانى يرسيد: מاين میان جوان-ستار-است كد دسته دوحيها زا شكست داد؟^
رئيس شهربانى با آمادكى قبلى بيدرنك جواب داد: „بله، قربانتكردم، اين مهان است.

-     - من شنيدهام او رفيقى بنام باقر دارد. او هم اينجاست؟


 واخسين.ه
برخى از آنهاكد به كاخ نزديكت مىشدند، پون از بامداد سرشان را تيغ كشيهد
 لخته هاى خون را مى كنتد تا هنكام رسيلن جلو والاحضرت خون از از سرشان روان كردد.



 ديكرى بكنيد!"
يس از آنكه اين وازَهما را برای ستار ترجمه كردند خود را نباخت، هـانكونه با
 كردها را خوا هانيّهم."
صدها تن از حاخران دركان خان خاموش ماندند و ستار را نكريستند. از ييرونكاخ صداى هشاخسين -واخسينه بـكوش رسيد. وليعهد هراس زده و لرزان سرش را بلندكرد وكفت: mاينها را نـىشود آزاد كرد، استدعاى ديكرى بكنيد !







 از مسكومانكرد زننهاند. دو تا از آنها خطرناكنده ايند اين دو نغر را بايد نكهداريم، باقي
را مىتوانيه آزاد كنيه...."

وليعهدكد زير پايش قالى كسترده بود، ناخواهانه با سر اجازو داد. رئيس نظميه بيدرنكت نزديك بنـبره آمد.








 همينكه آنها را ديدند ستخت ناله و شيون ون راه اندان اندانتند...


 آزادى دو نفر زندانى ديكركرد را را از وليعهد بـخرا ريا هند.
 بشكل نيمدايره جلو پنجره ايستادند


 شكنجه بخود بيهوش و نقش بر زيمن رين شدند





 كنيه.0. ستاركرد را در آغوش كشيد وكفت: هبهخاندتان بركرديد و بر پندار خود استوار

باثشيلهه . به كردها المب و لباس داد و آنها را تا دم در بدرته كرد.

IV

بد نيست سرى بهزادكاه ستار بزنيه و آنبا را از نظر بكذ رانيهم
 در آنجا هيِّ هيز عوض نشا


 كرد.

 مى میيلـ

 تفنتهاى ديكرى مىيرداختند.









 همراه مححدخان بفرستد.


 اين وازه را نشنيدهام .

- افسران قزات هم مانند ديكر افسرانند


 دربار يونيفورم ويزثاى ان بهتن داشتند




 خانم ناكزير با تمهيم شوهرش دور دوانقت درمرد.
 سه رالس السب خوب را جلو حياط خان نكا هداشته بودند. زين دو رأس از اين اسبها



 به كـرش فانومقه فشنكك بسته بود. حاجى صصصام، مانند میيشه، با چهرة بسيار سنكين و رسـى بنظر میى رسيده از نـاى چهرهاش چنین خوانده مىشدكد هم غهكين و هم خشنود الست. از جلا شلن
 مىانديشيل و به خود مىیباليد.

كفت: ע اين زا بدايىات بله.ه
 نارسى داشت ففت: هاز سوى من دايیات را خوب ببوس هر روز بهديلن خالهات

" كشتَن در بـهشت بيكـانـه بغض راه كلويش راكُرفت و باكوشهُ روسريش اشكها يش را باكُكرد.
 برود، و تو اشك مىريزى.ه بسوى هسرش روكرداند، وكفت: "فرزنلم بهاميلد خلا برو،

انشاعالله، كامياب شوى. تنها يك اندرز بدتو مىدهمر. اميلدوارم، معيشه آنرا بياد

 ندارد."
 بيهوده را با با بسرم مىאويى؟







 دنيا بالاتر از مر هيزى هول الست و هس از آن شاه او او سائ خلا فرمانرواست. خودت مميشه از اين حكـت هيرل ويروى كن و بهديكران هم بياموزن بهترين





 را انجام خوا هم داد.


 مى مرستم، از او بكير. بادر برای خوبى و تندرستى مسافران بددركاه يروردكار دعاكرد و يكثكاسه آب

پششت سرشان ريخت.
یس از يكن ماه حاجى صمصام نامهاى از برادرزنش دريافت كرد
 و دوبى را بدآموزشكاهكروهبا ونى مدرسن تزاتخانه سهرده بود.

## ir





 و מباقرخانه بیناريديلند.




 ستار از مردستكى جوانى احساس همدردى و دلسوزى نسبت بهيبنوايان و رنجديدكان، نـىتوانوانست خود را را از
تودة ستم كشيدة مردم جدآكند.

باقر مم از دوست ديرينش ستار جدا
 تبريز هروقت كه ازكار فارغ مىشد، يِش ستار مى رفت و. زملن فراغتش را با او مى كـذراند.
تبريز روزهاى سختى را بیىذذراند. كرسنكى و تنكدستى، بيرحمانه بد كلبه هاى







 فراوان بود. اين تحطى وكرسنكى مصنى انوعى را سوداكران غله يديد آورده بودند. اينان
 آور بهاى غله را مى كشيدند تا معتواى انبارها را بيرون بريزند. بهدر يبشتر نانواييها

تفلهاى سـكينى آويزان بود. آنهاكد نانى مى ليختند بها يش را سه براير معمول از مردم مىیرفتند.
در طول خيابان اينجا و آنجا جسد هاى مرده فراوان افتاده بودند. تنهاى ورمكرده و
 انديشهُ جع كردن آنها نبود.
 كرد؟



 جلو د كان نانوايى صغ كشيده بودند بـشض اينكه نانوا يا نانفروش را درون د وكان

 فرياد ها آميخته بودند.


 كرد و مزد كرفت و نان نان خورد



 الست.



 دكركون شد و غبار اندوه و درماندكى روى آنها راكرفت. از پنجره ديده مىشد اند
 مى تسباند.

 $1 \cdot 1$

كنار ديوار، كروهى از جوانان رنده پوش ايستاده بودند، بنظر مسرسيدكى اينان با


مضـون مى
"هر چه بود، تـام شد.


اين چرخ را بركردن، خدايا ايا
بما نان برسان، خدايا !

الا توانكران شادمانند
همه انبارما ازكندم انباشته است
خدايا - خرخ را بركردان انيان

 نالهآسا و يأس آميز ادا مسشدند، اينها بود:







 بدكرسنكي بكشانند." يكى ازكروه سرا يندكان با شكفتتى اعتراض





 توجهى بهسرنوشت مردم ندارند. معلوم نيست فـر فرجام


در اين هنگام آنسوى بازاركروهى از مردم ديده شدندكد
















شده و جان از تنش رخت بر بر بسته بود .






 يكى از جوانان حاضر جواب دادر نداريم.





 بنگريد...."
 كف سنكى دكان انتاده بود، اين منظره لرزه بر اندام

 بيندازيداه

 فراشها يش بك باره با با بدكريز كذاشتو
 كغت: ״یهه بايستى بكنيه؟





شد: هآهاى! بازارها را ببنديد!ه

 بازار خلوت و دكانها بسته شد.
 جمعيت بودند، كويا خود را در اوج امواج خرورشان اين كرون اشرو اشغته ترار دادند
 ميدانهای شهر ازمردم ير شـدند
دارندكن انبارهاى غله را هرا هراس مركبارى فراكرفت. بعضى از اينان خود را




 روان شد. در سر راه اين جمعيت كاخ وليعهد ترار داشت. هنكامى كد آنبا رسهدند ايست كردند.
جايكاه فرمانروانى تبريز بكونهاى هراسانيانكيز سر بدآسمانكشيده بود؛ نكهبانان مسلع نيرويندى در آنبا باس مىديزادند.

در ميان اين جععيت زنان یادر بهسر بسيار بودنده يكى از آنان ها رقدش را از سر


 زينب باشاُ ' را بياد آوريد.

 آنها نكهبانان مسلع بنهان شدند



 يابند.،
الما در ميان اين جمعيت نواهاى میان جاهة نوى بلهتن داشت، خند نغر را يريرامون خود كردآورد و با آنها بدكفتكو يرداخت




 كونهاش نواخت.
ناظران اين صهنه زمزمدكنان كنتن:





 حساب مردم با او رسيله الـت. با نالهكغت: پمسلـانها ا مرا ببغشيد! اشتباهكردم.



$1 \cdot \Delta$

استغفراله. آمادهام مدغ موجودى غلهام را هر نيه پود 4 عباسى يعنى كـتر از دو تران بفروشهم•"
ستارخان اين صحنه را ديد. پيش خود پنداشت، الكر ازاين رويداد بهره نبرد و اينها





 كونه اقدام كنيد."


 لعنت مىفرستادند و نفرين مى كردند اند













عاجى روى زمين نتش بسته بود ...

جوانى كمربند خود را بازكرد و بهكردن جسد اين ارد اردبيلى ايره زد، و در حاليكه جسدث را با خود مى كشيد فرمان داد
ييا يد."

جمعيت مانند سيل از مسعجد بيرون ريخت، بسوى خيابانها و بازارها روان شد، در ضهن راه اين توده بزركتر مىشد. سرانجام همه در ميدان جلو تورخانهُكرد آردند.
 چوبه دارى برای اعدام ياغيان در انن ميدان نصـب كرده بودند. جسد سوداكر را به ممين چوبة دار آويختند.


 وليعهد اشاروكرد وكفت: „صبر كن، تو هم الكر انبارهايت را نكشايى، چنین كيغرى در انتظارت است







 بهر بهايى مىخوا هيد بفروشيد."

 كرانتر ازنُهُعباسى نغروشد.





 باقرخان كد متوجه جهرة انديشناك
 ستارخلان سرش را تكان داد وكنت: پبرادر، منوز زود امت شادى كنيهم. تازه كار را


 مىرسيدكد زندكى بهمسير عادى خودش بازكمثته است. آيا باقر اين اوخاع را با بهخواب
 نيست، با يستى هلف رامتين ريكار برا يش زوشن شله باشد.

If

باربر كوتاه تد و حهارشانهاى بنام حنزهعلى كونى برنع سنگينى را در دالان خانه كذامشت ،راست شد و باكف دستش قطرات درشت عرتى راكه از بيشانيش مىريیختند، إكفكرد.
زنى شصت ساله كد سر تا پا لباس مشكى يوشي

 بنوشه••
 داشت صداكرد و كفت: „زليهنا ، يكثليوان آب



 هنكامى كد حمزهعلى آب مىنوشيد يك زن ديكر در در دالان بديدار شده اين زن
 دو قلو بوجند، ممرا هش جست و وخيز مىى كردند.

 زن سياههوش با آهنكى آرام مانثد نجوا، كفتةُ با ربر را تأييدكرد وكفت: هينجهزار بار

لعنت باد.



 مم اين موضوع را بهمادر بادآورى كردهايـم. **
 و سیس مرك شوهرش و بيرونكردن بيدادكرانذ او از روستاى زادكا هش را بياد









 وكودكك ديكر بدكردنش آويیت وكفت: ״آرى، آرى. بايد جلو خواهران عروس

برقمى."
كلثوم نوه ما يش را بهسينه فشرد و آنها را بوسه داد وكنت: „ بسسيار خوبه من




 هستيد؟ زن جوان نكاه مـرآميزى بهشوهرش كرد وكنت: „هـحمد وكريهم بهكردن مادر بزرك آويزان شدهاند و از او خواستهاند از سوكك بيرون آيد.
 داديد؟
 مىتوانستم بهاين بعه ها بد مهو

 نكرانى دامادش را نكريست و افزود : „امين، عزيزم، روغن تهيه نكردى دوى كوسنند كجاست؟
 است، دعطل نشو، زود برو، روغن وكوشت را را هم بيار. آك تنها نتوانستى بيارى كسسى را براى كدك بكير
ـ اي اي خدا ععرت بد هد، اينهاكه سنگينى ندارند! هيزى نيست كه من بتنهابى به $1 \cdot 9$

آوردنش نوانا نباشم. كيسه خواربار را روى پششتم مىگذارم.كوسفند خودشر پشت

 بيوشانيد مرد همراه هن است.
 كود كان بهدابن ستار آويختند. باقر و یند جوان ميانسال سارم كردند.
 ديروزعرت اسبب را درآوردند؟ی
 آب خوردن بهآبشَخود مى آورند، نبا يد از آنها سوارى

 نيله من هم بدنبال او رفت.
 تو بودى كد زودتر اسـب را بتاخت انداختى.


 آـدهاند، وا ين برهها السبها را بستوه آوردهاند.


 بودها يد.،
مردها خنديدند وكذشتند و وارد اطاقى شدندكد كن آنرا قالى كسترده و چيرامون








صداي بلند آواز مىخواند.
نركس دختر يكى از باغداران خرد بود. پدرش جز باغى






 مى كردند. هر شـب جمعه در آنجا روخه مى رخواندنده دعا مى كردند. مراسهم مذهى
 برای دعاخوانى و زيارت بهاين الاسزاده رو مىى وآوردند، بكونهاى كد در آن هنكام
 یشت سر زنان تعدادى مرد ميانسال و جوان با عبا هاى قهوهاى يا زرد رنكت ديه مىشدند. مردم در اينبط نهتنها بعنظور عبادت، بلكه براى ديدار وكفتكو وكسب اطلاعات و اخباركرد مىآمدند.


دادكد دلخواه خودش را ثر آنجا خواهد اهد ديد. اينان بهآسانى از بل سياه كذثتند، از ميان جععيت در بازار عبوركردند، اما ريـش از آنكه وارد مزار شوندكـى برآشهينتند. آنها بهاندازة كافى پول
 بودند بكذرند.




 فراوانند آيا با اجازء خودشان بدآنبا راه يافتهإِند؟ آيا مى وخوا مند دنبال زنان بيرون روند؟ه
 يك تك قرانى نقره بيرون آورد وكف دست سيدكذاشت وكفت: » آقاى دحترم! 111

خوا هثى مى سيد سكه را نزديك چششـش برد برد تا از تلب نبودن آن مطمئن شود. آنگاه با
 وكنار رفت و بهستار و باقر راه داد تا جلو بروند.


آميتختند.
باقر در جستجوى نركس مى وخواست از مزار بكذ رد. الا بستار بكونهُ ديكرى رنتار كرد: او نزديكث در ايستاد و باكنيجكا وىى بهرنانى





 سرانجام اينگونه، اين دو دو دلبا







 هم اككنون او نجواى ستار را مىیشنيد و خودن


 يادكردند، در غششتشان وفادار بـانند. و عتى سالها صبر كنند تا تا سرنوشت آنها را بهم بييوندد. خوثبغنانه وضع بكونداى ييش آمدكد بهتر از آن نـيشد، اين انتظار ديرى نبا ييلـ



خوشبغتى براى اينها بجه معنى بود؟ آيا ستار مىتوانست هـانكونه كه قراركذاشته



 ستاركدكوشش مى كرد لبتخند بزندكفت: » موضوع اين اندازه ما هم ساده نيست.
 بنظرت جيجهيلد است؟
 شرا يط عهد آسان و برایى ما هذيرا باشد.
 اكر جاى من بودى...





 من عروسى آوردند كه فتط كورو كـجّل نبهد د.


 ـ نـــدانم شا يد اين بهتر باشد.
باتر دستش را تكان داد وكفت: „در اينصورت بهتر الست آدم بهبيرونها مر زند.






 IIr





 نديده است بغههانم؟ آيا مــكن است او مرا بفهـد؟ و آيا من او را بدبـخت نخواه كرد؟

 نـىتوانيم روى برتابيه.

 آيد."

*     *         * 

بامداد فردا، در خانه جنبوجوش وكيرودار پييوستهاى بیششم مى اجاق و لوله هاى كلفت سماورها هـا
 ستون دود به هوا برمى آخاست. هم اكنون آن حـزهعلى آشناى ما لباس نو بتن داشت، آرخالى






 روى حياط زير درخت توت، برة سفيدى سرش را باللا نكال داشته بود و و بكرون
 آراسته بودند.
 مىشود. او وظايف كوناكون دارد: هعراه داماد بهعمام مىرود، لوازم آشيز خانه را آباده مى كند، سغارشات جزنُى را انجام مـىد هد.

سلسانى كوتاه قده با ريش اصلاح نشملهاى كد بهدم خروس مىمانست و با حنا رنك شمه بود، از اين سو بهآن سو مىدويد. نسبت بهصرفهجودى مصرف خوراكها



 ستار و باقر باكروهى از جوانان• در اطاق جداكاندانى كرد آمله بودند.
 بازى كنندكانى را مىستودند. شش مرد، دودسته شدند و بازى پاوزيكث،اوزيكهג' راه

انداختند.


 كردنش كد به كلامى مىمانست، سنكينى مى كند و ناكزير سر نوازنهه را روى شانهاش مىاندازد.
دركنار او مردى ده از باربكى و لاغرى بدتلهدان مىمانست و دفى را را بدست












 ساعتى دوبارو با سروصداى شادى بازكثتند. اين جوانان در حاليكه ريیشكشها را با

ا ـاوزيكث، اوزيكث. نوعىبازى استكد با بول و علته انجام مىكيرد.
110

سينى عمل مىى كردند. در آستانل در ايستادند و تا هاداش مناسب از امسين نكرنتند، بدرون نيامدند.



دستور داد داماد را بياورند.


 سنتهاى مردم را رعا يت كرد.
او را بهاطات مدكانى وارد كردنده روى صندليش نشاندند، مينيهاى بيشيششى را
 مـهمانان بسوى ستار متوجه شد. الا او نشـشسته بود و خشششش را از روى قالى كسترده
 روان شد. هم اكنون ظاهرأ در انتظار آن بودكه اين مراسم هر هـه زودتر هايان بابد.

 توى حنا هاى خيس شده فروكرد و آنرا بالا آورد و روى سر دالماد كذاشت و رساً اعلام










 بياوريد. داماد را بيرون بياوريد.
 هنكامى كه ستار مادرش را ديد، در يك دست اسيند و دست ديكرش خاكـانداز

رير از آتش زغال است، بىاراده لبيخند زد.


 خوشبغتى نصيبش نتوا هد شد هد. صتار سيبى را به هوا لِرتابك كرد و بيدرنك






و نتل بهباين باشيد.


 عروسى ستارخان و نركس ، اينكونه با سرو صدا بركذاركرديد.

10

بوركهِى بازار نسبت بدبازارهاى ديكر شهر تبريز كوخكتر بود. از يكسو بهر راسته خيابان



 از شش عباسى نبود. در سرتامر تبريز چلوكبابى ميرآقاكد در بوركثّهى بازار بود شهرت فران دران دران داشت. جوانان يولدار شهر و مردم سرشناس تبريز






كباب شدهُ كرم، وكشُش تازه، كدايان و تهيلستان كرسنهاى كد از اينجا مىىتنشتند،










 بجه، كريم، ترتيب كار آقا را بده!





 خدا نكهدارتلن و غيره.،




 غليانهاى بلند غليان مى كشيدند. و حند نغر هم

دسته هايى زيبا داشتند خود را باد مـى دلدندند







بود. نزديكت به . H . ديكرى كوتاه، خبل،وكى ها


 كريم، زود ترتيب كار هاجى آتا ومهـهانش را بله! به
جوان جواب داد: ״ مم اءكنون!"

بسوى مشتريان شتانت وكنت: „هاجى| آقا، استدعا بى كنم بغرماييد، اينبا
بفرمايد.ه

جوان آنها را بهاطات دست راستى راهنطايى كرد. در هاليكه روى بيز را باحوروله
 جوجهٔ بسيار اعلى برايتان بياورم. دوغ خنك بيل ميل نداريد؟هي




 مشترى خوشعال شد وكنت: מبسيار عالى است، هر وتت آمدند بهاينبا راهنايىشانكز.

- الطعت میشود، حاجي آتا 1

جوان نابيدكرديد. آن مردكوتاه تـد دستى بهسبيلهاى آويزانش كشيد و با
 كجا بلست آوردهاى 9 "






$$
\begin{aligned}
& \text { هر دو غنديدندر }
\end{aligned}
$$

- يس با اين ترتيب تو مونق شدى بهـيكذ معظمه مشرف شوى؟
 درآيس.

 مى آيند
- با يد اينطور باشد، آخر اينها خودشان خواستهاند بيا يند-اما يِوستن اينها بهما
 خود مىرود. ممين وبس !






 مىتوانند از اعضاى ونادار و شا يسته سازمان ما باشند. كار من اين بود كـد ترا با آنها آشناكنم، باقى كارها را خودت بهار وار مىتوتوانى انجام دهى، تو آزمودكى بيشترى دارى.
مردكوتاه تد يرسيد: هاينان چگكونه با تو آشنا شدند.










- تو دربا رؤ وجود سا زمان جيزى بـى بهآنها كنتى






ستار و باقر باطات وارد شدند.











 اينگونه نام بريدو
علىساخلانلى شرح داد: „كويا او بميل خود بهـبكه نرفته، برادر بزركشى او را با خود بهزيا رت برده امت


 هر كس بد بكه برود عاجى است سارش غذا غسا دادند. خوراكيها
















 كنت: מيعنى بايد در انتظار دكركونياى باشيم؟







 يكار فراواندندهـ،
 بلكه بدتركركتار شد....
 على ساخلانلى باصدايى آرام و مـان اعتماد يِيشين كنت: ״ يیكمان هيني

- "شیود!

على



 را از سيخ كشيدو وروى بلواندانداخت...


 شهرى همه مسئول اين نابسامانيها هستند، آيا غير از اينانكسى ديكر ران را هم بیتوان

علىساخانلى سرش را تكان داد وكغت: هآرى كسان ديگرى هم هستندكد مشــول اين آشغتكى عـومى اند.

 ها جىعلى با مـواظت نيروى عظيـى را بدست كرفتهاند و هيع كامى بسود مؤمنان برنـيـى دارند از هنكام زاده شدن تا دم كور همراه آدم هستند. در همهجا دخالت بيبطا مىى ركنند، دست انسان را را در هر كارى مىبندند. ده روز يّس از زادمشلن عملا بايع نام نوزاد را با آيهاى از از قرآن














 هده كتا مكارند.


على





 IYF

رهبرىكنـد و آنها را براى ريكار بسيج نـايند، آنوقت دولتى دادكر از ميان همين مردم بدمدرت خوا هد رسيد....


 مى میيد يرسيد: هآقايان، دوغ ميل داريد
 هم بياوريد.ه




- بدنيست. كـى بريزيد.


 هـه راضي هستند. ادامئكنتكو مسكن نبود. دوستان ما بس از يرداخت حساب، و سباسكزارى از هاهب دكان آنبا را تركن كردند.

 هم مهراه اينان راه انتاد تا اسبها را بازديـدكند. على دواريند داروخانهاش رهسيار شد.

18


 نشانها يى بدبزركى نعل اسبسزده شده بود، هر يكث از آنها جـا

 - ای! دورشو! بروكنار! عبايت را بسربكش! دوريال دوشو! يوزهات را بدآنسو

بركردان!
اين دستة غوغاكر از مسبجد صاهبالدوله بيرون میىآمد و بسـوى اقاريتكاه





 نداشت. او مى




 درباره زيادهرويها و نابكاريهاى او فراوان نوشته امت ؟ - موضوع هيهيه على عاخلْنلى سرش را تكان داد وكغت: " موضوع اينست كد از آدمى مانند
 جالب و شكفتآور است.




 رهكذران تحمـيل مىشود يشهت خود را بهاوكنند.


 تيرهروزيها خودكامكى است. باز هم تكرار میى اينم، اكر اين رزيم غيرانسانـى

1 ـ ملانمرالدين مبلدلى فكامى و مصور بودكد بدزبلا آذربايجانى در تفليس منتشر مىشدر، اين مجله را نويسنلة آذربايبانى بنام جليلمسعد قلىزاد


ممين كونه هايدار بـاند، كناه آن متوجه روشنغكران و مردم خيسشرفته انن سا انان است.










 آنجا ايستاده، مىيـينيد نكهداريش ناهاريم هند افسار بكار بريه. آكر افسار را إارهكند، ولـوله راه مىافتد، مهن اسبها میشورند مسار با دس ن بد كغل كره اسبب باريكك اندام ديكرى زد. اين السب كهر بار با احتياط


 آورد. باقرخان افزود: »مى
 ستا رخان دستور داد سـهاسيب زين كردند و وسوار شـدند.
 نكاههاى رشكآميز و ستايشكر رهكذران آنها را دنبال مى كردند. از تيه بالا رفتند.









و بسوى مردمى كه از دور حركت مى كردند، تاخت، دوستان هم بدنبال او راه
انتادند.
عدهاى از مردان ريشو با جوانان در هم آمييخته بودند و با وضعى درهم






- موضوع קییت
- بهاين نواكوش كنيد. اين دعاىباران الست. سبزيكاران تبريز براى التـاس و




 عایِشـان میشود ؟^،
- موضوع اينكه به كبا مىروند مطرح نيست. اينها در جايى جيع مىشوند ركعت نـاز مى







 مكر فرهنك مىتواند شكم مردم كرسنه را سیركند؟ او نتوانست خوردودارى كنـد،

 نبرد آغازكردد
على
 ستارخان خاموشى كزيد. آخر اين موضوع كه جروبحث لازم ندارد ؟ بـر علىIYV


 كرد.
سواران در حاليكه ستخت بدانديشه فرورفته بودند بمشهر بازكشتند. توى شهر، هيَي يكت مـخنى برزبان نياوردند.
 نكريست و رككو راست كفت: »از اينكه ساعتها با ماكذرانديد سباسكزارم. من اين

- و من هم بياد شـطا خوا هم بود.

دوستان تازه باكرمى از يكديكر جها شدند.
iv










 بود.




سوار و تيرانداز بدى ازكار درنيامد.

در يكى از روزهاى ديدار او بكونهاى راز ازانكيـز دوستانش را اكاهكرد در تبريز

جمعيتى سرى وجود دارد كه مدفش سرنگونكردن فرمانروابى وليعهد و برقرارى آزادى در آذربايجان الست. ضمنا اعترافكرد

جععيت هستند.
متارخان كفت: پاين بهآن معنى است :غرتانكيز تنها نـى انديشيم.ه


 در .
 كويا مىیواست دريابد كد ديدارها جريان عادى خود را طا طلى مى كند يا نه.
روزهاى پِنجشننه، هر چهارتن
 حردتخانه واتع بود، مىرفتند.


 بست وكغت: „درهر حال من تا جلو بانكك همراه شـا هستم. الما ستأسفانه امروز از حـام محرومه.
حـام وقفى در زيرزمينى قرار داشت كد از سطع خيابان خيلى پايينتر بود. جلو

 جاى
 مى مورد. در رخت كن قالى كسترده بودند. بديوارعاى رخت مشتتومالهیىما، و دلاكها در رحال آمدوشهد بودند.


 امتياز تاسيس آن را به رودتر انكليسى داد.






 بستند و تطيفه ها را آنـاده كردند.




 يا با ستختى تنشان راكيسه مى كشيدند.






 آنكونه بودكد بشعض آنكه درمى آمد بىشكست و با تيلوقال عمومى درهم مى


 مىشم.




 را در بغل مىكرفت.

ستار تاب نياورد، با احتيلط بهاو روكرد وكفت: „علىدايى، شها امروز، جور ديكرى بنظر مىآييد چه روىداده آست







 چکار دارد ؟^،

 توانكر نيستيهم و با آن كارى نداريم الما بايد بدانيد كا
 زيرزمين سبز شد. او از عادات مشتريان انش آكا





 لعنتى مانند زالو بهسردم آذربايجان چسبيله الست و مانند عنكبوت دست از سر اين
 خانها، مالكان، بازركانان عمله و صاهـان وان بنكا مهاى بزركى. دوم از راه مأموران








aهزبان فارسى و هم بدزبان انكليسى الست...a












 سرمايهداران انكليسى است. نهيميديد ؟ باقر يسس كردنش را خاراند وكفت: „كاملا نه،... اكر يكبار ديكر تكراركنـد

ستارخان با نظر موافق كفت: „هنكامى كد كرباحيى دحـرم و برادر مرا از روستا



 جال

 علىدايى كغتد او را تاييدكرد وكفت: „درست است!" و دوبارد فرياد زد: „آهاى! سيكار!

- خوب، شـا هرا از ا ين بابت پريشانيدף



 ما بد مىشود. علىدواهی بهماكدك مالى مى كند. و ما بهبول نيازمنديه. مشلا

كـى خاموش ماند و سبس بهآرامى افزود : »اسلحهد لازم داريمم...."











 بهكفتار ادامه داد: پبلما الطلِع رسيده است كه يست تبريز، طلا بهتهران حمل مى مكند ....


 بدانيد9....




 علىدايى كفت: »اين شتخص تابل اعتهاد است
 مىتوان مبهكونه بهاو اطمينان داشتـ.
 بكشم و مشیت و مالتان بدهم
على دايى بشتشى را بركرداند وكفت: "*انعى ندارد.،
***
وضع كنونى حمل كالاهاى يهتى را در ايران هماكنون نمىدانم، الما irr















 و هوس انسانهاكرفتار بودنده بديد مى آوردند.
 پا ها يش را آويزانكرده بود.








 و بنظر مى رسيد بيوسته هرت بـرت مىزند. ارابهران با تنبلى چهار اسبـ نيلهُارابه را مىراند و آواز سوزناكى را زمزمه مى كـرد.
مسافران، خاموش در جاى خود نشسته بودند. و نتط هنگامى مد وارد وارد جاده تهران شدند، در حاليكه باهوشيا رى مراتب مأمود بست بودنده يكى از آنها خطاب


 تطارهاى شتر و دستههاى قاطر و الاغ
 مىديدند از جا تكان مىخوردند و رم مى مردند، از رديغ بيرون مىرفتند و به يك سو بیىويدند.











 همينكه بهنغنستنن درهما هور دور از جاده رسيلند. راننلة جديد ارابه را را بهداخل


 اين همان مندوترهه استر. ربايندكانكريغتند و پنهان شدند. بعد ميان ارابهران و بأمور پست بكوريكو دركرفت. ارابه را با اسبها بهتبريز بركرداندند



 ... كردن آذربا يجان ايران از بند ييداد سلطان بود، آزما يش دادند










 كا ردان رهبرى مى اشـد.








 دركشور بودند.








 ييدا نـىشـدكد بهاو انـدرزى نيكثانديشانه و خرديندانه بدهد و ر وننين انتظارى از سوى مردم بيهوده بود.
 مسلحانه مىتوان شاه را وادار به سازشى كرد. در اين صورت كار را لايان يانهـ يانه مى ينداشتانـن. بازركانان، مهاها بورثواهاى ملى و بسيارى از روشنغكران از رشد وكسترش

انقلاب بيم داشتند.
همسلطانان بايد بهم بييوندند. نبايد ميان مسلطانان جلـياي افكند. اينكار نزد


 بخاطر اين موخوع با خطر روبرو شد و تربانى داد؟ آيا مردم آذربايجان براى رسيلن بهآزادى آماده شـهواند؟
 الستوارتر بود. اينان بهتر از ديكران از نيازرنديهاى مردم معمولى آكا هى داشيتد و و با







 امِك
 بزرك



 خود بهخود شكل خوا هد كرفت. ستارخان و باقرخان، بكونهاى كد يِشتر ديديم، رسـاً در سازمان مجاهدان IFV

يذيرنته شدند و از اعفاء بسيار استوار و فعال آن كرديدند از روزى دك در بـصادرو
 داشتند. اينان با زبردستى وكاردانى مأموريتهاى مـحوله را انجام مىیداد وادند. آماده






انقلابى تبريز را رهبرى مى كرد.


 را از آنها مسكرفت.

 معمولا اعضاى كميته بنام شركت در روخهخوانى در خانه داروفروش علىدوانی كرد مىى آمدند.
شبى بهارى بود روى سردر رخانة علىدواهیى كد در خيابيان راسته ترار داشت يكت





 ميان آنها بودند. همينكه غريبه ها بيرون رفتند و درخانه بسته شد. ناكهان همهانيز دكركونكرديد،



 باكوييمان استوارتركرداند. همه كنته هـتارخان را تأييدكردند
 ديرين و بسيار آشناى ما، علىدايى (سانحانلى) آمله و بناست زمانى دراز و شايد

 و بنهان شده بود، هماكنون وارد الماقكرديد و تعظيم كرد. حاضران مـه باكرىى او را بذذيرفتند.












 تهران بيكارجويان معسم و استوارى وجود دارند، الما در دربار سلطان و و نزديكان او او











 حتى برخى در يـيكارهاى انقابى روسها شركت كردماند. دوستان، ابنها جنبه هاى









وظـايف و دسنوليتها را تقسيم كنيه.،





 - بايد تبليغات سياسى را در مهجا، در خيابانها و جاهاى ها هـانىانى كسترش
داد.

- با يد شبنامه هاى انتلاهى ميان مردم بخخش نـود.








 سياسى آزبوده وكاردانى تبديل كند. بعث و مشاورو اين كميته زيرزمينى تبريز تا

نيـه شب بإييد.

## ***

ستارخان خوابيده بودكد كسى ستغت بهدرخان از آنها فراشباشى بود -باشكو تـام وارد حياط شدند. بشت سروآنها نوكرى كد

سينىاى روى سركذاشته بود جلو مىى آمد. روى سينى را با روبوشى يوثانده بودند.


 برداشت. توى سينى بتحهانى از ابريشم كران بها ديان ستارخان نكهداشت،

 بر آن شدهاندكه شـا را در خدمت با بانـ وعادت خود



 سوى ستارخان هيزكونه واكنش مواني وليعهد بیاعتنا يى نشان داد
الحساسلت خدونتيضى بر درون ستارخان هِيره شدند. اين تشريغلت از از سويى او را










 خدمت بركزيداندو والامضرت ازكتبا بهيكث اسب فروش ماده اينكونه نظر لطغ هيداكردهاندو؟ه





ستارخان جِش خود انديشيد: پآيا اخبار شركت من در پيكار عليه سوداكران
 والاحضرت بهشخصر خودم بسيار سرافراز و خرسندم. از اين خلعتى كد بهمن اعطاء




 دربار بيذيرم. خودتان اين خلعت كرانبها را قبول كنيد.

 برداريد."
فراشباشى بهنوكر همراهش اشارهكرد. و نما ياندكَ بغتهد را از ستار پذبرفته

 ستارخان تأيد كرد وگفت: هآرى، اين آخرين تصميهم من است.



 دربـارء اقدامات بعليش بينديشد و تصميم بكيردكـه باترخان نفس نفس زنان وارد اطاقشى شد.





 - مرا يا ترا؟ - مىىكويم مرا.
 هديهاى برايت فرستاده المت و بقام بلندى برايت ريشنهاد كردى، بذيرنتى يا نه؟هـ

باقرخان با شغكنتى ابروانش را بالاكشيد وكفت: ״تو ازكمجا مىدانى؟.... آرى

 پذيرفتن شغل خوا هش كردم تا فردا صبركنند. تصميهم كرفتم با تو و على دانى مشورت كنم." - باقر تو بد كارى نكردى كه براى جواب دادن مـهلت خواستى. شايد بهتر از من عمل كرده باشى.

- تو ازككجا اين خيزها را مـىدانى؟ - آَخر يشش من هم آملمهاند. - تو هی جواب دادى؟ - بهعقينه تو چه جوابى داده باشمه، خوبست؟







 انكيزيست. من مىتوانستم اين يـيشنهاد را بيذيرم. الما نخواستم بدون صها
 ستارخان دستش را روى شانه باقرنهاد وكفت: پ تو بهمشورت نياز دارى








 - از كجبا فهـيدى؟ - آذزبايجانيها بر اين عقيدهاند؛ اكر دربارءكسى كفتكو شود و در اين ميان آن IFr

كس ييدايش شود، او را آدم بسيار با كدلى مىشیناسند.



 كرديد و بكونهاى عمل كنيدكد هيجكس نتواند جاى شـا را بيداكند. اين تصيمر كميته استر، و ستارخان از شكغتى خشكش زد زد و روبهباترخانكرد وكفت: پتو از اين دستو چیى مىفهیى - تو بهفراشها پیى جواب دادى؟؟....
 اكاه شد؟... چهدوتت اين جريان را فهميد؟،









 " چرا ما بايد از تبريز بيرون رويم يا بنهان شويم؟"

 ملطان در تبريز از اين بريان اكا هى ندارد





 باقرخلن بالحن اعتراضآميزى كغت: ״مكر مىشود، اينكونه ماند بزهـكاران
زيست؟،

علىدايى بااستوارى جواب داد: » منكامى كد هـمالح يـكار ايجاب كند، هارهاى
نيست.،

ستارغان زبان بهاعتراض كشود وكنت: „باقر تا اندازماى حت دارد. اينكونه زندكى نـىتواند بيش از يكت هنته بيايد.ه
 دشواريها را بررسى كرده است. اكر وغ بدمين منوال باشد شـط بايد دور از اين شهر بسر بريد.

 مازمان است. توبدكنيد: مردم بدشـا نياز دارند و بخاطر آنها بايد بداينكونه زندكى تن درد ميد.
بيش آمدى كه ييدرنك روىداد ثابت كرد كيته مق داشته استر.


 در خانه مانده بود. او را بازداشت كردند و ربودند.

 سروصديى مؤذنان از آن بلند مىثد. بينرينوايان در اين شهر با با نهايت تنكستى مى
 با بلى و ونغرت ياد مىيشدر




 خراش لـولاهاى زنكت زدة اين در آهنى بزرك را مى ايشيدند: كتر شبى بودكه ساكن

تازماى بدنارين تلعه وارد نكننده، يا آنكد زندانى قديـى ایى را از آنجا بدجاى نامعلومى نبرند.
سلطانهاى تاجار بطوركلى مهمترين بزهكاران مياسى را در اين درّ زندانى

 زنه بيرون آيد.

























 مىتوانست با اين تقنكث بهنبرد يردازد و دهها فراش را ريش از آنكه بهزندان
 سوكند كد بياد اسماعيل خورده بود كد تا جلن در در تن دارد دارد عليه خانها و سلطـان



 مى ايستاد و رويش را بسوى ديوار بربىאرداند، دربارة خيزیى مىانديشيد و با خوده ستخن مىىتـ.




 كردش معـولا زندانيان نغسى تازه مىى


 مىانزود.
 زندانيان با دقت احوال او را زير نظر دارد. انن زندانى در سلول هـيا روه








 اعتماد بههآيندهاى د رخشان استهـ،




IFV

كنتكو شود. اين كفتكو در يكى از روزهاى هواخورى در بالكن رويداد. ماشم بها بهاو


با انن نيرمرد كنتكوكنيد؟،

ميان من و او وجود دارد.،


 با هم يـوند داد و نتيجدكرفت. اين بيرمرد سركذشتى داردكد شنيدنى است. او را







براى چه نشنودף هم اكنون كه ستارخان وقت كانى دارد؟


 را داشته باشد. الا برنوشت، بىامان بان بهاو نيشـخند زده مونا موخوع اين بود: برادر
 داعيئ سلطنت ايران را در سر مىيروراند. فرمان داد تا بايان زيان زندكي او او را دا در نارين




 همين زندان جان سيرد.ه هيرمرد دستى بدريش سفيدش كشيد، بالبتند ملايـى بدسركنشت بايان داد و







 بكيرند، خوشبيخت خوا هند شد ؟

 خانها رنج مى برند، زحـتكشان ڤراو بيردازند.
ميرزاحسين طبيب همd اين كنته ها را شنيد اما چهرهاش ممانكونه خونسرد بود ور و الم








 :ودمان قاجار بوده الست و بايستى سلطنت از اين دودمانكرفته شود تا ايرانيان بتوانند زندكى آسودهاى داشتهباشند.
 كـه آشناى تازهاش فتط ظاهراً ميرزاعسين طبيب را میخـاطب تـرار داده الست.




دوستى اين دوتن اينكونه آغازكرديد. ييدرنك اون ايس از اين پيوسته با هم كفتكو مى پرداختند. ستا رخان كه كفته ماى ماشم را مىشنيد، انـديششهاى بهدرونش راه IF9
 را از زبان او مىشنيد. انديشيد، او در اينجا تنها نيست، در اين زيند تنها خفه نـىشود. سر انجام تاب نياورد و با نجوى به اوهاشم كفت: עشطا هم به كميته وابسته بوديد؟^








كشيدهاند. از رنقا يم جداكردهاند....
 تطرهاى است از درياى خشم مردم. بايد اين درياى خشم را بتا بـلاطم درآرورد. آنوقت










 الست در زندان بهروى ما باز شود.ه از دان توضيهات بات بيشترى در اين باره خوددارى



 بزركترين كنشت نسبت بهزندانى بود-بنظرستارخان بد ميجيكتاز زندانيان خينين امتيازى

را نداده بودند. و ستارخان بدفراست دريانت كد نيروى اسرار آميـزى وجود دارد



 نكهبانان :يله نـىشدند.










بود.
اينان ييدرنك لباس زندانيان را از تن درآوردند و لباسى راكد شاسل يِ
 هاشم با صدانى آهسته بهستار فرمان دان داد: „بروبالا
 جلوتر برويد!










 الست، شـا را بدجاى امنى خوا هـ ر رباند و بس از آن بدتبريز مى دريد.،

ـ شــاكّبا مىرويد؟
 رفيق. برايت موفتيت آرزو مى كنه.


 جا بعاند.

*     *         * 


 بیين كارها آملان بود. بهخوامت المت خدا عشثق عمال و بأموران ادارو زندان ششاه بهيول،
 داشتيد كمه هرا تا ديرزمانى شها را بدون بازجويى و انتيزه در زندان نكاه داشتهاند؟؟











 - باتر؟ او تند رست الست و آسيیى نديله الست

 على ساغلانلى هم با اين دسته همراه بود.
$\gamma$.
از رودخانه تتو تا منطته دواجيك در مسانتى برابر هشت،ند كيلومتر رشته كوههاى







در طول سالها دولتهاى تركث و ايران ميركيكدام توجهى بداين قست از از مرز







 مـانجا مقيم بودند، بخشش شد. ستارغان آذ ربايجانى بزودى در ميان دامدارانكوهوستان نامداركرديد وجوانـردى

و دليرى او زبانزد مـه شدر




مدهبا يخش كرديد.




 منطتُ هراكه احشام رمبر ايل كرد خالى كانى، بنام عبداشآتا، تقريبأ در بهنغ


ا. ورست معادل . . هr نوت يا . ه. امتَ است.

بوشانله بودند. از دربند اين منطته چششممارهاى فراوان آب سرد روان بودند. صغخرمـ


 كرحه بودند. در دامنه خاورى كوه بزركترين سياهپادر بربا بود و آن بهعبدالهآنا تعلق داشت. دركنار آن چادرهاى خويشاوندانش ترار داشتند. جلو چادر عبداد
 كنار تیاله ماى دودانگيز مميشه كتريهايى كه با دود بهرنك سياه درآمله بود ترار داشتند.



 بودنده بلكه شادابتر و جوانتر و نيروسندتر بنظر بـر بـى ورسيدند.











 و اينْجا روشنتر بود.
كاله آظا ناكهان دوربين را بهعبداتها آتا داد وكت

 كسى مىتواند باشد؟
I. كيش دستمالى امت كدكرددا دوركلاه يا عرقجينشان مىبندند.

- من ازكَجا مىدانم؟ آياكسى ازما بددشت نرفته است؟ - نه، كوياكسى از اينعا بيرون نرفته استا استا

 السب هـهمان را بكيريد و از آن مراقبت كنيد ! "


مى كردند، نهيب زدن
توجه جوانان و بيرمردان نخستـن بار به كارابين كوتا هیى كد بدوش سوار آويزان

 علفها در بامداد خنكك بإييزى بهم چشسبيلـواند.
 تازه وارد بيگانه، مانندكسى تانى

 و عرتش را بحخشكاند. زنان همااسكنون در نزديكى یادر قالى




















 مادرت بكو در آمادهكردن خوراكى شـى شتاب كند. حسن برای انجام دستو بدرش بير بيرون دويد.



اينكونه بود كد خبر آملن ستارخلان بهكوش كوهستانيان رعيد.



مىرفتند، نكريست.


 ميهـانى بسوى ما بىتازده نسوى كوهستان بيراه مى آيد. مهـ جا مىكويند ستا رخان بسوى ما بىتازد.

در روى زمـن الين خبر هـخش شله است.
اكر قهرمان دليرى پيدا شود
كد از وليعهد انتقام كششد،
الن ستارخان نامدار است.





 جهان دِيكى مىزيد. امروز مهـ چیيز غيرعادى بود.

زنان، دختران، جوانان همه مانند روزهاى عيد، خود را آراسته بودند. زيبايان كوهستان، جامههاى نويى راكه از هيتهاى ارزان بها و رنتارنكى دوخته شآله بودند



 سواران فراوانى از جايكا ههاى ايلات ديكر بتاخت بـاني ميزبان بود مىآمدند، و ضسن شادباش كفتن، خود را را براى پيشواز مههانان ارجـند آماه مى كردند. رفته رفته شـارو سواران فزونى كرفت بكونهاى كه تمام !يـرامون چادر پراز اسـب و

سوار شد.

 رنگارنك و سلاحهاى كوناكون مـراه داشتند.

 عثمانى، ورندل و سـلح سرد بود بـن
 سيلطا هررهسیار شدند و بهتهـا


 بشناسد.
سرانجام كالدآقا دوربين را از چشم برگرفت و فرياد زد: پآماده شويد.
 سوار بهم ييوستند.

 بودند و چهرههايشان تغيير يافته بود.



 IOV

مى تمصيد، كوشهايش را مهر مى كرد، غابا شيهه مى كشيد و دهنهاش راكاز مىكرفت.







 صداى ترقترق تيراندازى، نواى سرناها، شيـيهة السبان، فرياد كود كان صداي
 دشت پیخشى كردند، انن غريو بد كوهستان باز مىتاييد و نواهایى كوناكونى را بـديد مى آورد.
هنكامى كد بهجايكله هادرها نزديكث شدند، عبداسآتا سوارو به بلنداى كنار




 كس تاكنون او را نديله است، مماكنون سيطايش را ببيند. اين ستارخان الست، بر اسب سفيدى سوار است! إـ،



 مرناهيها نواي تهنيت نواختا




 بيهـن نوازند. آنها سرزمين مرسبز كوهستانى خود را مى برستند و بهآن مهر مىورزند.


 درهم شكستن يوغ بردكى متـكاران كامياب خوا هيم شد و آنها را نابود خوا

 ستارخان دستش را بلندكرد وكفت: " براىاينكه آرزوى آزادى ما برآورده شود،

بيکارى مى خوانم.،a

- تا پاى مرك با با تو خواهيم بود !

عبداتهآ دردمت راست و دوتاى ديكر را در دست پیش نكهداشت و بهستارخان روكرد و



 كِلانتران ديكر بدبالاى بلندى آمدند و آنها هم مانند عبدالهـ آتًا با منكريزه همانكونه سوگند يادكردند.
ستارخان و همراهانش بارد با ديِن اين كونه مراسم سوگند بهشكفتى فرورمتند، ديكر


 ستارخان و همراهانش وتت آنرا پيديا نكرده بودند تا از امبـ بیانـاده شونده زن




 نماز با وجود بيسوادى، مركانى

 بهسازمان „هُمته چييوست و او را برای ييكار بهتبريز فرمتادند. متارخان بهعبدانهآتا وكلانتران ديكركوشزدكردكه براى بيكار بخاطر آزادى 109

هـازمـان رهبرى نيرومنـى لازمست و ايـن سازهـلن بايـد داراى انضبـاطلى المتوار
 يا زود بايان خواهد يافت. اما خودكامكلن و بيدادكران خود بهخود و با آرامشي


مسكن امت اين خيكار درازمدت و سنگكن باشد و قربانى فراوانى را دربرداشته باشه.



تلششها را از بيان برد.

 كنتكو شود.

 ايلاتكرد هـم جيوستكى و نيكهانديشى بتگا بل وجود دارد. در اين روزها بود
 نـى

 نيروسند سياسى وكاردانى دركمثاندن افراد غرشور بسوى خود، برای پيكار عليه دشـن را دربرداشت، ازكّبا در او بديد آمله بودو
 نغرستاده استث. در هر حال او را بسادكى براى همرا هى با بتارخان نغرستاده بودند.
 را معين مى كرد. امكان داشت على دايى دستور ديكرى ازكميته دريافت وكند.




يكك روز عمر متارخان بهعلى




سوارى از دشت بسوى یادر عبدالهآما مىآمد. او از اسب بلند و سركششش بيا ده
 "بيا بركرديم.ه هنگامى




 كد بايستى بهخان بيردازيـم.ر * ابروان عبدالهآتا بهر روى قسـت بالاى بينىاش افتادند و برجستكى انى روى
 خود كنت: هباز اين تولهسكها پيداشان شد. بها ينها چه بكويم؟ مردم كامها بينوا و تنتدستند. هر
ستا رخان نكا مى بهچهرة باقرخان كرد و اين يكى مم علىدايى را نكريست. هر سه تن منظور يكديكر را فهميدند.


 روانهشان كنيد. هنكامى كه موعد پرداخت يا نيرداختن آن تمهيم خوا هيدكرفت.،



 تغمبجدايع و دورويى را در بـيان ماكاشته المت، او مم نزادان ما ما را واميدارد تا

 با ايل من بهزدوخورد يرداخت


 ايلى كاملِ وششكسته و بيهارو شود و نتواند خود را سريا نكهدارده، آنرا وادار بهغارت

مسلحانه بى كنند دست نشاندكان رجاله و بيكارة ايلخانكد با باكاروانهاى بازركانان


 خود بدشها نىى













 خيانت كرد. راز ما را بيشث دولتهاى ايران و عثمانى فاش نـودد. معين مسئله انكيزء شكست خيزندكانكرد كرديد. ها

كند!ه

ستارخانكتت: هشايد،كسى از خشتيرده او را برمىانكيخت و او كور كورانه

عبدالسآتا شاندهايش را ببالا تكان داد وكت: ״من از اين موضوع خيزى
نـىدانه."

- او وابسته بهحه خانوادهاى بود؟

 در خواب بود، حشرهاى زهرناكثكوش او راكزيد. يزشكان ناهار شدندكوشش را
ـ ـ فتيه: بيشواي هذمبى كرد ماست (سنى).
 با زا هدان تفاوت فراوان داشت. بيشتر اوقات بيرون مىرفت و وقت خود را دركوهـا مىكذراند، آنجا، عبادت مى انى
 ستارخان سرش را تكان داد وكفت: پبايد براستى در اين جريان رازى نهفته













 او را بهجاى خود بركردانيدهـه
 دريابد، به هر دو آنها نكاه كرد.
علىدايى بكونهاى ستايش آميز سر خود را بهنشانهُ تاييد تكان داد.

YI



 فراوانى جريان داشت. اين موضوع خودبهخود حل شـد. روز بهارى خوشى بود، خراكا هها زير آفتاب 19r
 يكى از نزديكانش از چادر بيرون آمده و در دامنهُ كوه ايستاد بوده او بسوى راه راه



 هادرهاى دادو كانيها رهسیار شود. عثمان آتا سوار را صها راكرد. او سرامبب را بركرداند و بهاو نزديكت شـد.

 دست بهمرد هاتى كه ممرا هش بود اشارهكرد وكت نماز بيلرنك از امـب آورد و بهعثـان آكا داد وكفت: ״بغرماييد، اينرا ستارخانكد از تبريز 'آمده داده است.
ريُيس ايل دادوكانى با سراميسگى پاكت را بركرداند و هرسيل: پاز ستارخان؟ه

 براى من خوانده است و عدلاً سریاكت را نبسته المت. او اطمينان نداشته است كـه در در جايكاه ايل شـما شعخص باسوادى پيدا شودكـه بتوانـد ايـن نامه را بـخوانـد. در





 عثـان آتا به ممراهش نگاهكرد، هردو يكديكر را نگريستند، پرتو خشنودى و


آنها بسوى چادرها رهسیار شدند. در ضهن راه عثهان آتا پِيوسته از ستارخان، باقرخان و دوستانشان مراغ مىكرفت و نماز هم با خهرهاى شاد و بدون تكلف بهاو جواب مىداد. بيدرنك انن جايكاه هم ببجنبوجوش انتاد. دوباره در تمام كوهستان از اني

"ا هـوى ... ا هوى..... ميهـمانان نامدارى از تبريز براى ما مـى آيند.، با وجود اينكه انن خبر بكونهاى ناكهانى بهعثمان آتا رسيله بود، تا آنجاكد مىتوانست كوشش كرد مراسم بذيرايىاش از ميهمانان آذربا يجانى، كهتر از عبداتهـ آتا نباشد. در اينجا جلویای اسب


 تیهُبلندى رفتند و از آنجا دورنماى شـهر هـا







 تاريكى در روشنيهاى سرشتشان چديد آمده است. اين آشفتكى روان مرا سخت آز آرده است.
انديشذ آشفتهاى بهدرون عثشان آتا راه يافت. مى انیواست بيندارد كد عبداتهآتا


 بدبكويم..... متارخان سرش را جنباند وكفت: „عثمان آقا، شطا منظور مرا خوب نغهميديد. اين
 - بس انكيزء دلینورىتان چییست؟ -
 كرد ـا باشد مى آزارد.




ميان ما سود مىبرد. هر زمان لازم بداند ايلات ما را بهم مىاندازد و خونريزى









 ميخجكدام استطاعت يرداخت چارنين غرامتحى را نداريمه.
 ايلحان ماليات چرداختهايد؟
ا- نه، همين روزها بايد كرد آوريم و تسليه كنيه.
 ايلهان را بيردازيد؟

- دست كم، ، آ رأس كوسفند. - اين كوسغندها را ازكجا مىد هيد؟
- از انمردم مى ايريريم.

 عثمان آقاكىى انديشيد و سیس سرش را بلندكرد و يرسيد: پبدتحصيلدار ايلتخان
ستارخان در حاليكد مشتش راكره كرد جواب داد


 بنديده دشمنى وكينه ميانتان بايان خوا بايد شست. رفتار شها براي طوايف و ايالت ديكر سرمشثق خوا هد بود. تعام كردستان
از رويه شـا بيروى خوا هند كرد.
 مششورت كند و فردا جواب خوا طوا هد داد. با اين تصميم توانث حاصل شد.




 امميت فراوان دارد و بايد روى آن حسابـك
 عبداله آتا از يرداخت ماليان


ميان ايلات كرد امـكانیذيركرديد.
 عبدالهآتا از انن خبر بسيار خشنود شد. الو بيدرنك آن خود را آمادهكرد. تا از ميهـانان جشن آشتى كنانبذيرايى كند. در جايكاه عبدالهآتا جوش وخرون

 دستهجمعى و بازيهاى مسحلى آغاز شـد






 از زور ميجان سرخ شله بود. در اين روز، چويانها، كله ها و رمهما را براى خرا بيرون نبردند و اينان هم در

روى صـخرهاى كد يشت یانى
 بانوای نىلبكى كه صدايش از بايين مى دآمد مهاواز شد. الما هنكامى ناكهان ساكت شد. بايين بريد و باصدای بلند نعره زد: " آمدند ! هـ
 مـانكونه بيعركت در باى ماندند. تماشاهيانكد با نواى آمنك براى دست مىزدند، دستشان مـانكونه در موا ماند.

آ آردند



المبها يشالن بكوش مسرسيد
نوازندكانكويا از مالت كيِّى بيرون آمدند و ابزار خود را رهاكردند.
 هم الكنون تأو واردان و يِيشوازكنندكان رويروى مه ايستادند.

در اين خاموشى معض مها


 خاموشى را مىشكند و دست آشتى و دوستى را بسوى ديكرى دراز میى كند؟


 بار ديكر بهخون رنكين مىيكرديد. متارخانكد فهميل مـكن المت هيجان بهاوج خود برد برسد، صبر را بيش از اين جايز ندانست.












دستهايشان را جلو چششـشان آوردند . كويى دور را نكاه مى كنـند .




 اينان آمنكك رتص نواختند. جوانان نيروميند آستينها را ورماليدندكـربندها را را
 الما در هادر بزركك وكه باقالى و نمد فرش شله بود، رفته رمته كلانتران هردو ايل نشستند. زنان بينيهاى مسين راكنار ديگها آوردند و ته هر سينى را يكت قرصنان لوان
 بود. روى قاب يلو روغن آب شده فراوان ريختند .





 ميهـانان را بياورند.

 ستا رخان نـىتوانست منظور از اين اين كار را بفهـيد.





 آويزان بودند، بركزيد.



„آدم بد مىستيزد و آدم خوب آشتى مى كنده ورد زبان هئ مردمكردستانكرديد.

## YY

همراكنون ناهِاريم ازكفتار دربارو ستارخلا و باقرخان پشم بيوشيم و بـدزمانى



 تبريز جاى مىىزيد و بنام وليعهد ناميده مىيشد.






 غليظى بهوا مى












 از مسافر كناريش بود. از سردارى ماهوتى آجيده شده و عباى ارزانقيمتش هنين

بنظر مىرسيدكد فرزند بازركانى است. دمبددم عينكش را برمىداشت و پا




 نديلها يد؟" - آرى، درست دمسال.
 مهريانترند . از آنها پول بيشترى دربى آيد .



 -- در بيروت؟! چهd دور! برادركویک
 سرش را با نااميدى تكان داد.



 رهكذران و بيكاران خذيرايىى كند. همراهش با بىاعتهادى خنديد وكنت: پاهميتى ندارد، ادارهكردن ميهـانـخانه
كه عيبى ندارد.ه
ششلا شها هه مى كنيد؟
 ييشرفت فر هنك و خوشبتختى مردم بكار برم.

 مرد جوان چهرهاش را بكونهاى نـاياندكد كويا اين ستخن ريشغخندآميز مدسفرش IVI
را نغهيده است. دوباره عينكش را برداشت و پاكك كردن آنرا آغازكرد.
 در بزرك كاروانسراى صوفيان ايستاد.
 كردو خاكى كه روى لباسها يشان نشسته بور بود، تكاندند.




 يهسرخاله ها لِس از روبوسى از هم احواليرسى كردند: پرسيلن بخير، انشاءالله بدنكذشته است؟

- خوب، بكو بينم چكونه زندكى بى

 آب درآمـدام. با ناراحتى بهعمانهاش اشا اشاروكرد.
- 

 صبر كن !...









 با اين تغيير لباس و ههره بیتوانى بهشهر ما وارد شوى.


- آخر در تبريز تنها لوطيان و لامذه هبان موها يشان را اينكونه نكاه بـىدارند. آكر
 نـىى آيد و بدتو اعتنا يى نـى كـى كند. عـامه و لباس كلوكشثاد خود را را بهحسن نشان داد وگفت: "مردم ما بهاين لباس احترام مى كذارند.
 مردمسمرا با اوهام مذهبى بفريبه. آرزوى من ایِنست كد در زمينه فرهنك و آموزش كاركن.0.


 ميـرزا حسن در حاليكه مىلرزيٍ با لبغند كفت: هاين كفتار تو مرا به شكفت انداخته است."





 در انتظار شكارند رسواكرد. آكر براى اينكار زحمت طولانى و بشتكار لازم باشد،






 ميرزاحسن دست ملِى جوان راكرفت وگفت: ״برويم برادر عزيز. ملطانى كجاست 9 المتاد سلمانى هنوزكارش را تعام نكرده بودكه بامور بـست سرش را از بيرون بد
 خوا هش مى كنم تشريف بياوريد ! ها

در تبريز روى بل رودخانه آجى چـاى بيشوازكنندكان بيشا رىى در انتظار بودند.


 محترمى با وجود جوانيّ




 كدام ازا ينها بايستى تعار يدريكرد.





 بهجهره هاى روعانى اعترام بكذاريد.
 نـى نوا مم خادم دينى يا روعانى باشمر



 نوو علىى تدريس كنم.






 انديش، نيروىشكرنى لازم بود. بيادش آمدكم يــرـرمرد بايد تلاش همه جانبهاى را





















 اختيارم مىیذارند.
بدر در هاليكه مات شده بوده، هرسيل: „آيا اين كتابهاى تو آمادهاند؟! تو مىتوانى





 مىتوان كفت كارشما درست مـه الست.،

- آدر بهتز نيست با با هم برويم؟

بيرمرد در عاليكه انديشيد با آهنك بوانق كنت: ״سـكن است، بىكمان نبايد

انن كار را سرسرى بـنداشت.




 دولتى رسيدكى كند.
ميرزاحسن، هعراه پدرش بهديلن اين مرد غيرعادى رفت.








 آورده است.




 مردم را بهبود بغخشد.

 غيرمذهى باروش نو بكشايد. و بعدها تحضيل در اين كونه مدارس را در تـام


بود.ه
 "مدرسه با روش نوين؟ اينگونه است؟ ! • - آرى، حسن مى خوا هد هنين كند.

بيشکار وليعهد جولب داد: من نهتنها بهاينكاركمك مى مكنم، بلكه آماده
 را زودتر از معه بهاين مدرسه خوا هم فرستاد.ه ميرزاحسن جرات




 * * *













 ميرزاحسن لازم دانست كه موقتأكار را تعطيل كند.



 بلندايائ دولت بر آن شدندكود

 شد مدسه هاى ديكرى را بهمين نام در شهرهاى ديكر الستان تبريز بكشا يد.





 الـكانيذير بود؟ آخر اين مردم نيازمند بودن تر ازسرشان كم شود، تاكمتر رنج بكشتند.


 از آنها نداشتند. نهالى راكد


 اميدى بديـيشرفت كارش السساس نـى كرد.







 وليعهد سالخورده، فرمانروايى تبريز روى اراده و تصميم او چه اثرى مىتواند داشته باشد
حسن رشديه در برابركفته هاى المين الدوله نتوانست چيزى بكويد. دلخور و نكران دربا وليعهد را تركثكردر.


 جوانان يـيشرفته برمىخاستر. سغخنانى - ورد زبان ستخنرانان، خود كامكى، آزرندى سلطان و وليعهدش بود. بيرامون حسن-

رشديه كرومى از روشنفكران انديشمند و دلير و يكتبارچه كرد آمدند. يـومنتى اينان
 نتطه نظرهايشان كم و يـش همآهنك بودند با اينهـه تخمى


 آورد و مــكنست باعث فروريختگى و ويرانى كردد.

Fr


ايران فرمانروايى مىى كرد كُشتـ.



 وكستر كارى بود كد بدستايرانى و با وسا يل ايرانى برانى بكردد.



 بهاو داد.

















 سريرست خانه دربارة كتاب و نوثت افزار اركود كانش بين بينديشايند.











 سرنوشت رعيت را تعيين كند. بكذار اين بار وغ بكونهاى جور شودكه اين وازه بخير وصلا تردم تام كردد.






 انجام املامات جزنى تصمير بكيرد. بايد منتظر زمانى بود كه فرمانرواى تواناتر ور

مصسدترى زمامامور را بدست كيرد.

















 السلطان كاهِار افشاءكرديدند.


 نتخستوزير فرمان داد روزنامه هايى راكد عليه او هيز نوشته بودند توقيفكنند.







111




 در خود شاه ننوذ كنند.













 بدست او فراهم شود، يكى از اين غذا واهاكنسروهماى كوناكون بود كمد فرمانروايان
 عنوان معترمانهداي بود. بكونهاى كه بالابيكت نزد ميرزاهسن اعترافكرد، او از افتار نخستوزيريـر تازه


 نخـتـوزير منغور رها شود.
هنكامى كه بيرزاحسن براى بالابيك فاش كرد كه خود و بسيارى از دوستان
 بالايكت با احتياط وارد عمل شد و توانست مأـوريتكروه بترقى راكم هيخش


اعلاميه هاى پنهانى عليه نخستوزير بود، رفتهرفته با آزمودكى كامل انجام دهد.


 بالابيك ناكزير بهامدام كستاغاندترى دهت زد -برآن شد اين شـبنامهها ار را در اطاق خود شاه بيندازد.

 شاه بود، او هم از نخستوزير دليرى داني ***
 بددنر فراخوانده حند تكد كاند

 با صداى بلند اعلامية كستاخانه را بخواند














 در بازارهاى بينالمللى فروخته الست.


مردم كرسنكى مى كشيدنده دركشور مدرسه و بيها رستان وكا ركاه وكارخانه وجود





 كردن نويسندة شبناهمها ا امكان نداشت.
ميرزاحسن و هـنكرانش وتت را يـهوده از دست ندادند. آنهاكوششر كردند از




 قابل توجهى را بداينان مىىروماند.






 كرفت واو را بسوى دركشيد وكنت: „زود آماده شو! بيا برويم !
-

 باللا بيكك باشتاب اين جمانلات راكفت

 نيافتند.
 تهرانكه دولت بهاو بدكمان نبود، بنهانكرديد. اما بالابيكك از شهر تهران بيرون

اينكونه ميرزاحسن روشنفكر و هـفكرانش كد نیخست با منطت نامعقولشان
 هاى سياسى حادكشانـه شدند.
pf


 تاجار بود، بهآسانى امكان نداشت


 زراندود و جواهر نشانش تكيه داده بود.


 وزيران و نوكران دربار با احترام ايستاده بودند. همه خاموش و در انتظار دوستو بودند.
شا هزاده متحدعلى ميرزا، هششان نكران خود را ازكلدانهاى كلى

 .









"ما همراه فرهاد ميرزا پيش معترمترين و بزركترين ملاهاى يايتخت رفتيه. الما داماد اعليحضرت مهايونى بهطلاق والاحضهرت شاهزاده خانم رضايت نداد. و بها ها مـم نتوانستند صيغن طلاق را جارى كنند. متحمدعلى ميرزا وليعهد و فرمانرواى تبريز سيخت روى دروه رممكشيد، بكونهايكه







بد هد و دختر ناجار بهاجراى فرمان الست، ،



 كردند و سيس سربازان مسلح و بازداشتى را نكريسته. و همd لازم دانستند با اندوه سرشان را تكان د مند. معحدعلى، منشى را نكريست و فرمان داد: „فوراً برو المامجمعه را اينجا هاضر א.
 زاوئ تند عقب كرد كرد و با تدم دوبسوى در خروجى شتافت.






 ديوارى كشيده الست كه خداوندكار ما بهديدن و دريافت خطرى كه دولت را تهـديد
 تـام دودمان با در خطر نابودى تراركرفته الست. اعليحضهرت بايد از زور و بيدادى وكه
 مىتواند حكومت قاجار را پايدار نكهدارد.،


 كارش اين ثبنامههاى كثيغ را يانت




 مى مذرد بخخوبى مىييند. اين خاني اعلامية توهين آميزى را بهد رون دفتر كار اعليحضرت بين بيندازد. شار با با دست خودش او

لس ازآنكه ستغنرانى شاهزاه






 شا هزاده روى يكى از مبل ها نشا نسات



 عين فرمان شاه الست.

نكاه معنىدارى بهيكديكركردند.

الامجمعهكد هنين خوشبيختى
 خود را بكيرد. لبخندكل وركشادى زد بكونهاى كد دندانهانى سفيدش از ميان ريش










 هجتهد بارابى لبخند زد و جواب داد: ه هعدالت شاه شهرةآآفاق است. شريعت ما

 كسى برتد شناخته میشود، هون بهاند





 صيغة عقد را بارى بى كنم در اينصورت أزدواج يـيشن باطل و ععد نومعتبر خوا هـد بود.









 را بدجوش مىآوردند. بنظر بیآمدكه آيتاسَبهبهانى بيش از هـه در اين باو تلاش بى كند.






 دست نشاندة بلزيكى بيرون آيد



بى خوا هيم ليريم بر كنار شود.ه



او را تاييد مى كردند.


 بسود بازركانان بود. بازركانان و بطور كلى معه توانكران با يشتيبانى مللها عدا كثر
بهره را از خشم جوشان مـردم برددند.

و از تبريز بهتهران فرستانـاده شـد


 شامعبدالعظيم كد در حومة تهران بود، شدنده مسجد

 اعتران آنها واكنثى موانى را در ميلن تود مردم بر خواهد انكيخت. الما برخلانى




كردند و ضـن ايراد سخخرانيهاى آتشين و بخخش اعلاميهي ها مردم را برمىانكيختند.


 بزركسالش از بيان بازار برجمعيت عبوركرد. شاكردانش بسته هارياى اعلاميه را را



ترتيب منكر تدرت يروردكاركرديد. 'ست.




 بهشت برين باد-در برابر مـن رعاياى مسلمانانان وفادارش اءم از توانكر ور








 را نجس كرده است، از امروز بدبعد، جميع دستورات او بايد مردود ينداشته شود و كسى از آنها يرورى نكن.لـهـ، بسى از آن، تاريغ، امنضاه و ومهر مجتهدان درج بود.




 السلطان را از نخستوزيرى بركناركند، اين كار انجامكرفت. جیندتن ازكاركنان

درجه دومكركّ از جمله بلزيكيها ازكار بركنار شدند. با اين ترتيب عناصر يِيشرفته تا اندازهاى كامياب كرديدند.

 كارآهد.
كويا زندكى وض عادى
 الما نتستين جيروزى هواخواهوا


 خيـشرفته هم آرام ننشستند.
***
نزديكيهاى نيموشبي، درخانل سيلعبداته بهبهانى را سخخت كوبيدند. يكى از مستغخدمان بهانگيزة ديربودن نمىخواست نابهنكام مـيهمان را بهدرون رله دمد. كفت: پآثا


 خلدمت برسله " بيدرنك مستحخلم بركشت و در راكشود وكفت: پآتا از شما خواهشى كردهانده تشريف بياوريد تو.، او فانوس را بالاكرفت تا چهرةٌ تازه وارد را ببيند و مطمئن شود براستى او ميرزاحسن است سيس در حاليكه فانوس را از جلوش مى كشميد او را از ميان حياط بهدرون برد. ميرزاحسن رشديه كاملِ دكركون شده بود. كـى فربهتر بنظر مىرسيل. سينهاش
 مى موردند. عبداله بهبهانى در اطاق كاركوجپ


 عبداله بهبهانى بكونهاى دتيق و جويا، ميهـانش را وا نكريست. چهر: كرد و خوشتركيب بيد با آن ريشى خاكستريشى كاملا آرام بنظر رسيد.
 - میشناسمش. . می مستربى الست، دستراست و مشاور نزديك عينالدوله

است.

- آيا جنابعالى از وخع پقبرستانه آكا هى داريدو
 يكت مدرسه دينى هم داير الـت.


بانك تازهاى در آنجا بسازند.


 اين كار چمهعنى دارد



 ستـكران بهايڭار برخهزند.



 "مكر مىشود كذاشت كورمتان مسلـانانرا ويرانكنندף آيا اين كار توهين بهمقدمات مؤمنين نيستو ، وزارت امورخارجه جوابك وتوتا هى بهاين شرَ بهآنها داد: پاز آنجايى كد يكى


 تأخير را بايز ندانستند و بيدرنك ساغت بامداد، مسبد غازنالملكك دا جامن ملايان را بهتن داشت بالاى منبر قراركرفت. سـغنران طبت معمول بس از
 هدايى رما و خشمانكيز دربارة بیى آزرمى عمال بيكانه و یندتن مزددور آزمند و مرتد
 مقدس نياكان ما در آنبا آرميدهانده دراز شمده است.ه ستغن ران ضـن اظهار تنغر



 آيد.
واعظ هِس از اداى اين جهلات از منبر پايين آمد تا بسوى قبرستان رهسیار شود.
 كلنكى خود را دورانداختند و با جمعيت درمهم آميتختند. اين هداه بكوش مىرسيل: "منتظر هه هستيد؟ آشيانه اين حشرات سبى را درمم بكوبيد.ه
زنان و مردان و نوجوانان، ابزاركاركران راكد زمين انداخته
 ساختـانىرا د رمم ريتانتند و نابود كردند.

 كاركردانان بانكك بدشاه شكا يت كردند. مظلغرالدين شاه يكى از جواهر فروشان


 بود.
 باشنـ. اينگونه يكى از نـايشاتى وك عليه بيدادكرى دولت آغاز شمده بود، إيان يافت. اما شاه و نزديكانش با وجا وجود تسليم شلمن در برابر اين رويداد از اندازء ستـكارى ور و بيدادكرى خود نكاستند.



 عادى بود و خـيانت بلهسـاب نـى آمد. كاسلُ شكيبا يى مردم لبريز شد. ايِنان ريوسته در بازارها و مسسجدهاكرد مىآمدند. $19 \%$

دوياو دكانها و بازارها بسته شدند. در اين هنكام بسيارى از خهره هاى روحانى



مصيهت و بلاست با يِ با ما باشيد.،


 بسود د كانداران و هاحبان كاركا ما هـا بودند... بردم بيوسته در مسجدهاكاكرد مىآمدندند، بهاميد آنكه اكر شاه صداى استغاثئذ

آنها را نشنود، اقلا خدا خورا خوا هد شنيد.


 يا پيشُهور بود كفتكو مى كرد. او با شكفتى بدداماد شاه نكادكرد وكفت: رايشان هرا ا اينجا تشريف آوردهاند؟"
كسى بداو جواب داد: " حتـاً رازى در انْ آمدنش نهفته است، شايد قرار است بيان مردم جدايى انكند.







 عاملان دولت كوش دهد و با خرد و دانش آنها را بررسى كند. اكر اعليحضرت شا هنشاهن ... .

 بدكويى؟!
سپّى به همراهانش فرمان داد: ״اين خدانشناس ملعون را بزنيد!"


فراثانى بودند كد لبس مبلِ پوشيله بودند. بسوى مردم ريبرامون منبر راكرفتئد و بهآنلن المكلن ندادند بها او آسييى برسد. سيس آنها را با مشت از مستجد بيرونكردند .
 اسبب بكوش رسيد.
 مردم در حاليكه روى هم مىغلطيدند از مسـجـد بهبيرون كريتختند، از إنجـرهما

 نـاند. سيدبهبهانى و همفكرانشي مركز خود را در شاهعبدالعظيم قرار دادند و دوبا وه اعلِم بست نشينى كردند.

 هماككنون حضرتعبدالعظيم تبليل بهمركز جنبش عناصر ترقى خواهكرد يله بود.
 هى هدادند، ثبنامه هاى كوناكونى تهيهكرديد و در تمام شهرها و روستا ماى ايران رِحشَ شـد.
دولت شله بتخوىى خطر را از اين سو دريافت، عينالدوله بهكسىى دكه بتوانذ به



 اينان آقايانى بسيار آبروـنـد و با شـرف بودند و پول آنها را بهوسوسه نيـنداخت. اها مى مواستند هر یه زودتر غأثله چايان يابد و بهزدوخورد نيانجاهد. عينالدوله
 مردم مى مرالسيدند، حاضر نشمدند آشكارا با نغخستوزير سازش
 ستخنرانيهاى آتشين، دعاخوانى و چبخش اعلاميه ادامه داشت. يك روز پيش از نيهروز هنگامى كه بست وعنشينان خود را براى نا ها زخوردن آهاده مى كردند، صداى ترقتروت ها هاى العب شنيله شد، ديوارهاى د كده هاى حضرتـ

 هراس مىنكريستند. فرماندهاين سواران خود وزير جنكت، امـيربهادر بود.

اين نيرو دركنار حرم شاهعبدالعظيم اردو زد.
 را با زهر تاروماركند. اينكار توهين آشكار بهمقلسلت مردم بهشمـار مىـآبد و
 در اين زيا رتگاه پر جمعيت نمىتوانستند حنين توهينى را تاب آورند.



 دولت را بهألا مى مـردم برسانند.

 قهd و طلانجه بودند. خبر انن اقدامات بهشاه رسيد او براىاينكه از خونريزى جلوكيرى شود بهوزير جنكّ دستور داد سواران را بهشهر باز كُرداند .
 و ضمن آنها دربارة دادن درخواستهايشان بهدولت، كنتكـو و تصميهم گرفتند: يكت هيمت خهارنفرى كد در رأس آن حسن رشديه ترار داشت، بمنظور تسليم بییامى بهشاه بهد ربار رهسیار شُد. عناصر مترقى تقاضا مى كردند يك رشته اصلارحات بايد دركشور انجام كيرد، از آنجعله: در ايران قانونالساسى بوجود آيد، نـايندكان بركزيده مردم در مسجلس كرد آيند، زندانيان سياسى آزاد شوند، عهالانكليسهى از مهة ادارات دولتى از پِست و تلكراف رانله شوند، كليهُ تعهدات دولت در برابر بيكانگان لغوكردد.




الحيوستند

يك رويداد باعث شدكه اين مرحلة ييكار بهسود بستنشينان بهايان نزديك
 زاد روز وزيرجنكف، امير بهادر تشكيل شله بود، باز مىكثـتـ. در خيابلا المخمبول



كنندكان مسلع بودندكركروى از زنان در هاليكه جیادر بسر داثتند در صفون جداكانه با تظاهر كنندكان مـراه بودند.





 بدزبان آوردنده بكونداى تهديد آيمز فرياد میزدند: هآى بآدشاها، بازداثتيها را آزاد كنيد!

$$
\begin{aligned}
& \text { - بستتنشينان را با احترام بمشهر بركردانيد! } \\
& \text { - عدالت و مروت را بعقلبتان راه دهيدر ! }
\end{aligned}
$$

- بادشاه! خوبكوش كنيد، اكر خواستههاى ما انجام نكيرد كاخت را در تهران با باكث يكسان مى كنيم! !












 بهخاندهايشان بازكرداند. هراه اينها هزاراران بياده در مركركت بودند.
 بودند، آزادكرديدند. عينالدوله اين نمايندكان را اكانركردكه ريشنهاد آنها با نيكانديشى بررسى خوا هـ شد.



كششو عـلى خوا هد شـد.

YO

شاه از اين خبر خوش خشنود شد. بست بايان يافت. الماكويا دستورى براى آزادى زندانيان سياسى و تشكيل مسلس نـايندكان، هادر نكرد. مردم با تجربيات تلنخى
 ونا نخخوا هندكرد.


بزودى قصد واقعى دولت بتخوبى آشكارشد .

 و فراشان دربار در خيابانهاى شهر قربانيان ديكرى را میى







ستخنران آزاد كرديد.





 در تهران، نهتنها دكانها وكاركا هها، بلكه مؤسسسات هم تعطيل شدند. اعتصان


 اصلاحات مسدود نكردند. آنهاكيغرفورى آدم كشان ددمنشر را خواستار بودند.
 اين تظا هرات از متادى كد كاملا در جريان رويداد ها بود، رهبرى مىشود.


 تشكيل و براى نخنستين بار وارد نعاليت شد. شايدكميتغ سرى سازمانهاى تبريز و تهران را بهم رييوسته بود.
 داراى كادر رهبرى نيرومندى امت


وكشتى برای پاس كذاشت.



 كنشته و بسوى خيابان شاهآباد سرازير شدند. اينبار ميلين در حاليكه كتابهاى قرآن





 آمادگى سريبيخى از فرماند هان خود را را نداشتند.







 199

سيدبهبهانى دويده ريرامونش را نكريست وكفت: پآبةاته محترم، بهمردم دستو د هيد بهخانه ها يشان بركردند. —


 خوا هند كشود.


 خود را بهخيابان برساند.

 ميانشان كنتكوها يى ردوبدل شد. آند



 بهافسر نزديكثكرد و فرياد زد: هآكر بهخدا ايمان نداريد، اكر بهدينا اسلام و عضرت
 دهيد و تيراندازى كنيد." سينهاش را وا بهجلو داد. افسر فرياد زد وكفت: »هر هه ديدى از خودت ديدى.ه و ناكهان فرمان داد: هآتش !
صداى صدها تيرتفنك بكروش رسيده الاكسىى آسيبى نديد. بايستى سربازان تيرهوايى خالى


 بهمين جا پا يان مى يافت. و دوباره صداى دلغراث هآتشى ! ه بكوش رسيد. اين كلوله ها بدنشانه خوردند.

 مسـجل و حياط بهناورش دوباو هير از مردم شـد. قستتى از زغميها را توانستند اينجا

بياورند. تستى هـم در خيابان ماندند.كريه و نالd خويشاوندان زخميها وكشتكان باغريوعوبي درهم آبيخت.



را تركَ نكرد.

هنكام بامداد يكى از هسران سلطان بهسسجد آمد و يیام دولت ايران را به
خيزندكان تسليمكرد.









 عينالدوله را از سر ماكوتاهك كيده. مجلس را تشكيل دهيد و قانـون اساسى را براى
كشُور اعلام داريد."


 و ؤمنششان بودند، اين كاروان بزركى در شهر قم ايست كردر، مجتهدان بر آن شدند در اينجا بـانند و وينتظر اقدام شام شاه باشند.

 روشهاى تازة يِيكار با بيداد و خود كانكى يِديد آمد. ***


 بسر داشتن. جلو اينها هرتكداى با دنتر حساب قرار داشت. هرسه تن كره بهابرو

انداخته و به هرتكه و دفتر دست نـىزدند. اينان بهاندازهاى بهانديشه فرورفته بودند كه رهكذران بیشمار جلوكاروانسرا را نـىديدند. مروصداى بازار را نـىشنـيدند.

 كاروانسرا چیه روىداد
مرد خالاكك و خوشىز
 يرمشش اين مرد رشته انديشه اين سـه تن راكسست. يكى از اين بازركانان سرش را بدبالا تكان داد و فهـاند مماكنون حيت لازم ندارند. او بدنبال اين دلال چابكك



دلالى يول درآورد.<









 خربت بزنيه.
 نشينى وجود ندارد.
بازركان اولى پس ازكـى انديشه اعتراضى كرد وكفت: »هرا وجود ندارد؟


- يعنى مىفرماييد بايد زير يرهم بيعانه قراركيريم؟


1. كـسروى در تاريغ مشروطة ابران نام دو تن از ابنها را برد الست، يكى هابیىـحدتىى بنكدار و دبكرى هاجى حسن برادر.-م.

- اينكونه ييكار بخاطر آزادى، آبروـندانه نيست.


 — ـــكن است اين مـوخوع روشن شود.
 - سیارت عثمانى چڭكونه است؟ بازركانى كه در سوى راست نشسته بانه بودكفت: هآرى، آرى، اين سغارتخانه وابسته

 ؟ - بدنظر من چنين مىرسد، بهانكيزة زدوخورد مرزى دولت ايران و تر كك اين كار

ميسر نيست.

- د را ينصورت بهتر نيست بهر روسها مراجعه كنيهم



 - خوب لس خه با يد كرد

 بهجاى او بركمارند.
- تنها تعويض عينا الدوله
 داريم
جلو ساختمان سفارت انكليس باغ بزركى بود جيشهوران و بازركانان همانهاكد




 با وجود نوخاسته بودنشان توانستند از وضعيت سوجود هرچه بيشتر بهر بره برد بردارند. اينان بددرون سغارت انكليس نفوذكردند، هردم را يیرامـون هم كرد آوردند. سرانجام حياط
 وعظماى مذهبى روحانيون درمهم آميخته بودند
 و آيات قرآن را با هدار با بلند ميغونواندند.


سياسى بدجشم مىخورد.

شاه و وزيرانش سيغت نكران شدند. اينكونه بستنشينى با اين جمعيت، آنهم زير حمايت سغارت انكليس بیىابیه بود. تمام روزنامه هاى جهان اين رويداد را باآبوتاب نقل كردند.
اين موج انقالِى در تمام شهرهاى مهـم ايران كسترده شد. بويرثه در تبريز، جوشش


نورى بهمر كز میىرسيلـ.
شاه يكبار ديكر در تهران خواست بهنيروى ارتش شناه برد. اما اين بار سربازان




 شوند. ميرزا حسنرشديه و روشنغكران ديكرى اند در دركّلات زندانى بودند، آزادكردند.










 تن از بست بيرون آمدند، عناصر روشنغكر و مترقى كه در رأس آنها ميرزاحسن رشدين

بود، از زندان آزاد شدند.
داماد يششين شاما، فردهادميرزا از تبعيد برنكشت. اما اين موضوع مربوط بهامور خصوصى خانوادة تاجار بود.

## vs

يـكار سياسى ستارخان، بطوركلى با جنبش مترقيانة ايران، و جهرهمان ييكارجويى

 بود-هاحب اين داروغانه بردى بلند بالا و لاغراندام با با بينى مينغارى بود، از از
 مرتجعان تهديد بهخطر بیشد، هميشه آماده فعاليت بسود جنبش برد بود. على
 كرده بود، از آنجاكه سرشتى باكث و سرشار از مهر ميهن داشت، سرنوشو را بمجنبش آزاديبخش مورطنانش وابسته كرد.


 تجربه دربافت مادامى



كرانبها ازى ازسوسيالددوكـرتهانى روسيه براى يـيكار آموغته بودند.






 فعاليت بى كردند.كيتن باكو بويثه از همه نيرويندتر بود. بلشويكهاى تفقاز روى

سازمانهاى مجا هدان فراوان حساب مىى كردند، اينان شايستكى و دلاورى



 از ميان خوديكانهاى رزنى زبدهايرا بنام
 علىدواهى و على ساخلانلى صرفنظر از اين كه در باكو يا تفليس يا تبريز بسر




 نمايندكان سازمانهاى شهرهاى ديكركرد مىآمدند. اينبط مركز ارتباط با ماوراء تفقاز بود.





 وسيلة دفاع را مهراه داشتهباشند.



 نظط متدود بهمشاجره لغظى خوا هد شدر يك روز بامداد علىدواجى زودتر از معمون دواخانهانهاش را بازكرد. جلو در

 نيست از جيب بغلش پاكت يرحجـى را بيرون آورد وكفت: پاز تهران! از ميرزامسن-
رشديه است! ه

شايعاتى هيجانانكيز دربارة اوضاع تهران بهتبريز رسيده بود. الما علىدواهى

اخبار موثثى نداشت. در عينهال بدست آوردن اطلِعات مطمئن از تهران ضرورى


 آنها بودند تا خيزش توده ها را بهخون بكشند؟ ممينكه علىدواهیى نامه را خواند، خهرة لاغر و نكرانش ناكهان از مم بازشده








 تهرانكردكفت: ״وسايل آسايش اين دوست ما را فراهم كنيد، بدايشان غذا بدهـهـد
 و هيش از آنكه جلو در خياطى برسد، عينكك زد ــكويا اينكار از جمله نشانه هاى

شرطى ياران بود.
 بكونهای ك؟ وكوله مى جیید، - صبع بخغير، اوستا نظر !
 بدو بهحا يِخانه، يكت هایى ثازه دم خموب بيار.



 -




ـ ـمماكنون روشن شدهاست، مماكنون ناهـاى دارم. i ا-

- از از خود ميرزاهسن رشديه. او آزاد شده و انشاهاس تندر رمت است است. بهتم رمته است تا وضغ فرهنك آنبا را سر وصورت دهـ دهد. - جزيُيات رودياده خه بوده است؟ - بدرستى نـىدانم. ميرزاهسن فهرستوار نوشته است. روز أ ا مرداد شاهفرسان مشروطيت را صادركرد. در تهران جشن برقراركرديد. در شهر سهروز ميتينك و


 - خوب ببين عاجى، آيا شادى كردن تو بيـطا نيست؟







 بكنيه. اوستاى پير آه كشيد وكفت: ״ هماكنون زمانى است لا لازمست.
- آنها با يستى ميان راه باشنده ما با نامه آنها را فراخوانهـا يا يمه اوستا نظر يرسيد: پعلاوه بر اعضاهكميته خه كسانىرا براى جلسه دعوت مى كنيه؟
- مـهُ افراد نعال را فرا مىغوانيه. وتت را از دست نـىد هيم.
*     *         * 

مـان شب در خانه علىدواهی جلسهُكميته تشكيل شد. سرانك كميته همركرد آدندند: ميرزاعلىاكبر معلم، على كولى، ميرزالاسطاعيل و ميرزاحسين. متأسفانه فرصت نشد

 نبود، بايستى تاكتيك درستى را برا بركزيد تا در برابر بتأخير انداختن ابلِغ فرهان شان شان بوسيلة محتدعلىميرزا، واكنش نشان دان داد.



 بزودى جان بهجان آفرين تسلِيمكند. آنوتت او خوا هد كوشيلـ فرمان شاه را دربارو عكومت مشروطه لغوكند


 محللّ دوجى در تبريز بود، او در ميان توانكران سودبر آن معله وجههاى داشت.
 سازنان جا زد و جايشى را دركميته بازكرد هنكامى كه روشن شد بهتوانكران وابستكى



 نزديكان وليعهد ظاهرآ براى زيارت بدكربلا و نجف رهسیار شدهاند. اين زائران بيست هزارتومان براى هزينه راه همراه خود

 اسهِم است عليه مشروطيت بيا خيزند. هِ

 علىدواهی اينكونه بهكنتار ادامه دادن

 او نبوده الست. اكر ما روى شاه و وليعهد فشار لازم وارد نياوريم، بيكـان مردم بدون

 ششا دربارة واردآوردن فشار چڭكونه امت ؟ه
 ضرورت اعتصاب عمومى اعلام كرد.ع


 اعتمابب را بعنوان نيرومـدترين وسيلة يـيكار بكار بريمـ ؟؟




 a. از تهرانيها سرمشق بكيريم

علىدواهی در حاليكه با دشوارى آرامش خود را را نكاه مىیداشت، كفت: پتا آنعا
 تبريز مقيدكنيه، بدون ميچچونه جنبشى بنشينيم و دست روى دست بكذاريم تا

















 د كانها تعطيل شوند و اين اعتمهاب ادامه يابد تا نرمان مشرورطيت شاه بهمردم تبريز اباغ كردد. اوستا نظر اعلام داشت: ״من نظر علىدواهیى را تأييد مى كنم."

الما ميرهاشم مسالفت كرد وكفت: ״اوستاى متحترم شما تهران را با تبريز مقايسه


 كنسول مـكن است ميان ما و وليعهلد ميانجى شود







 خوا هندكرنت در آنجا بهباربت بنشينيند.




 شده الست، با اينهـه بيكار ادامهد خواهـد يافت.ه

## YV

ميرهاشم و دوازده نغر از هواخوا هانش منكام طلوع آقتاب دركنسولكرى انكلستان


 كنسولكرى بسر مىيرد، سركرم برانكيينتن مردم شديند.





ميرهاشم تا آنجاكه مسكن بودكوتاه، الا با آبوتاب منظور از اين ديدار را براى كنسول شرح داد.

 شـا بخويى مىدانيدكد نـايندكان دولت ما نبايد در امورداخلى ايران مداخله كنـند
 در نتيجه دوستان ما در تهران به كامياني اني رسيدند.


 آنوقت مطلب ديكريست، مىتوانيم بررسى كنيهم و تصميم بكيريم. آتايان من ديكر هِيزى ندارم بكويم
 فهـاند كـ كنتكو با يان يِافته است.

 دنبال و دستكير كنند و بهستنتى كيغر د دند.



 تلكرانخانهُ تبريز را اشغال كرد




 تلكرافخانه هجوم آورد.

 بدست مى/آمد.










 برابر بس مىیکيرند.






 درآٓده بودند. هنكام غروب، پيكىى كد عقب على جايگاه خود نيست. كويا منتظر نـانده بود

 بسوى مردم بكشانند.

 و بسوى سرباز خاندكه در حومن تبريز ترار داشتت رهسیار شد. او در بيلن افسران همفكرانىداشت.
او در راه خود، در ميدانها، نزديك مسـجده سرحهار راه بازار انبوهى از مردم را ديد؛ ملاها براى اينها وعظ مى مكردند



 " ${ }^{\circ}$


 آنرا ـى فههيد. علىدايى بهدوستانش الطلِع دادكه عصر روز بعد بهشهر برمىكردد و نتيجه



 هميشه در اين اجتهاعات شركت داشتند. يـيش از الهاكبر نيـروز ناكهان در حياط


 با كروهى از افسران وكروهبانان ارتش با سنگينى راه يـيمودند -اينان در عدود سى تن بودند
نظاميلن در دورديغ در جاهاى خالى شده نشستند. فنط يكى از آنهاكد بلندبالا،





 اكر مى

 اختيار شماست."


 انق روشنى پديداركرديد. بدنبال پيوستن چهاركروهانبهانتلابيون، يكانهاى






 فراوان حساب مى كرد. اين مرد بسيار توانكر و متنفذ بود. امـا مردم رهبرانشان ران را را ورا











و پָش را نكريست و مردم را بدخاموشى خواند.

 سنگين كد بهزحمت آنها را بالا مى آورد بهحشم خوردند. او بهمردم روكرد وكفت

 داده الست هیکى درنك




 مىیويـد؟ •
فرياد مردم بكوش رسيدكد مىكتند: پمرك بر او! دارايشش را بسود ملت
هـصادرهكنيد !

جار وجنبال تـام هسـجد را فراكرفت. خشم بلندایهد كه طى سالها در درون زحـتكشان بهشكل عقده هايى درآمله بود، ناكهان
 اصرار داشتند كه حاجىدرديرزاكريم بيلرنكّ تبعيد شود.
 شلد و تنها مستتخلمـان در آنبجا ماندند.

 آنها را آرامكنند، اما سودمند نيغتاد. بيرامـون خانة مستتهد را انبوه بردم كرفتند. اما خود حابى ميرزاكريـم فرهت يافت كه بنهان شود و از تبريز بكريزد .
 بطوركلى ثادمانى بر تبريز شيره شلد بود. بنظلر مىرويل هما/كنونك
 ترنها تاريكى را تالزفى كنند.
 هكومت مشروطه بودند تا اختيارات خانها و اربابها محدود شود و اميـدوار بودند صاحب زمسن شوند. هراس و لرزه بركان وليعهد سايهانكند. مسحدعلى ميرزا بوسيلة تلكُام با پدرش در تهران تماس كرفت. شركتت كنندكان در جنبش كد تلكرافخانه را زير اشغال خود داشتند بهاو چنین البكانى را دادند.

 آذربا يجان با يد انجام يذيرد.
مسنـون تلكرام شاه هنين بود: "از سوى اعليحفهرت هـا يونى

بوسيلة والاحفرت وليعهـد
بهمردم منطته آذربا يِبان


" بمعف املن نـايندكلن منتخنب تبريز و مناطت ديكر بهتهران، مبلس تشكيل



خشیين بود، تخليه كرديد و بازارها باز شدند. زندكى بدمجراى طبيعى خود بازكشت. * * *











 يرجنجالى را در شهر آغازكرد. اوكرومى از اوباش محلد دويى راكه ساكنانش ممه توانكر بودند با خود





كميتن مجاهدين در جيني موقعيت مسالسى خود را نباخت و از خود دلاورى و مردانكى شايانى نشان داد. تصميمكرنت منتظر دستور تهران نشود و مستيلا ترتيب








 كرفت: در سغنرانيهايش بهيداد ـلطان مىتاخت و نيروى لايزال تودهما را بیستود.

الا همينكه نتيجه انتخابلت روثن شد، يكبار جهت خود را تغيير داد: با نـايندكان



 سازمانهاى مجاهدان ريششنهاد كردند كد جلسات نمايندكان انجمن علنى باشد و

 بهرْبردارى مى میرديد. ترار شد انجـن روى انى اعمال وليعهد و دولت كنتّرل داشتهباشد. در شهرهاى ديكر آذربايجلن هم انجمن تشكيل و آغاز بكاركرد. ميجا مدان ور در تبريزء يكانهاى



 خانه تودةُ بينوايان كد زير رهبرى مـجا هدان بودند كرد مى آمدند.


 مردم هايـال كردد.


 را درهم خوا هد كوبيد.










- تو خودت مىدانى كميته با ناشكيبابى در انتظار بازكشت اوست. - بايد بيدرنك كند.
- مكر یه روىداد است؟
 ه. ش.) دركذشته است. - حقش اين بودكه همالكنون زنمه مىماند....


 مشُروطيت بدرش جلوكيرى كرد و در انتظار مرك او او بود تا زير اين فرمان بزند. او
مربازان هواخوله ما را با خود بهتهران خواهد برد.




 را از ميان ببرد.





 شود و از او سلب اعتـاد كردد.ه





على
 - fintion

علىدواهی بسوى در رفت وكغت: „آرى،آرى. هماكنون دوباو يجكى را بدنبال لو سى علىماخلانلى يادآورى كرد وكغت: ״بايد اسلحة بيشترى كردآوريم و ستارخان



YA

ستارخان و باقرخان ريش خود بى ينداشتندكه بودن آنها در ميان ايلاتكرد برد بسيار
 برانى بيكار عليه سلطان بسيار سوديـند انتد. اينان بيشتر اوقات بهمنزلكا ههاى ايلات كرد مسافرت و با كانلانتران ايل مانات مى كردند و آنهايىراكد با مم دشمنى داشتند آشتى مى دیادند.
 اين جريان اكاه بودنده دير يا زود انتظار رويدادهاى ناكوارى را مـى روىداد:
 ديكر مسافرت دركورهرا مها دشوار بود؛ مسانران دوان سوار ما ديكر نـى توانستند از اين







 رفته بودنده اما اينان با الاغهاى بارى و الماونر رهسبار آنجا شدند.

 رفتند 5 ماليالت كردآورند.
 يكى از جوانانكستا PYI







 دركىآوريم."









 جوانان از جاى جستند تا دستور را الجرا كنين.











 دشكهه نشسته است، اين مسان كالهآتا نيست،كه بسر عبويت، عارف راكشت؟
 فاتل برادرزاده تو نيست؟
 مى كنند، نغس بكشد



 آنرا دارى نامت راكرد بكذارى


















 داده كفت: „ يعنى مىفرما ييد من فرصت را از از دست ندهم ؟ه، هشاور تأيد كرد وكفت: »البته اه

 عثمان آقا يرسيد: ه اكر اين كار را بكنم مورد سرزنش قرار نخوا هم كرفت؟هـ

پسر ايلحانكفت: پ هركز! بدر بن در برابر اين دليرى و جوانـردى بهشـا باداش
خوا هد داد .ه

عثمان آقا بهييرون هادر نكاهكرد. در آنجا جوانان ايل بكونهاى فشرده ملزهان




 عثشان آقا را با تهديد بترمانـند.
 هريد: لاهيههان نوازى هرد ها اين امـتا در جهان تاكنون هنين نيرنكى د يله نشله است! توهيز بهميههـان! اى بیوجدان! شـا شـا حق نداريد نامكرد را روى خود

 هـهُ مردم اين سامان را بردها يد.
 است. وكرد، در خانه خودش حتى بهدشـن مهم احترام مىىذارد. و اكر همرآكنون ما




 شوغى نيست و از زور هراس زبا نشان بندآمد. افراد عشان آقا وكاله آتا با يكديكر بهمشورت يرداختند و تصميم كرفتند پیر



 ديرين ايلاتكرد بدون الكا هى پيشين ما از ميان رفته الست. ايلِت با مهم يِيمان





ما بهخطر خوا مد افتاد. براي نجات زندكى ما اقدام كنيد.،

 مالياتىاش را بازداشت كنند.



 كردما عليه ايلهان اوج كرفت. يجوستكى ايلات انجام مى يافت.






 خبر خوشى آوردهاى؟ او، وازثاى برزبان نراند


ابروان در مم كشيلهاش بازشدند، پهرهاش روشن كرديد.









 زادبوم ما نتش مهـى را ايغا نمود. الما اين تنها آغازكار الست. بیديانيد، ديرى








 هما










 بدرقدكنند. اين اتدام تنها بمنظو اعترام نبود بلكه از لحلظ امنيت ضرورى برد بنظر رسيد.
 نشستند و با اشتيات دربارة رويداد هاى تبريز از او او هيزها يا يـى هرسيدند.
 بهبحث ثرداختند. اينان سـخت سركرم كنتكو بودند بكونهاى
 آمله بودند تا براى شركت در اتحطاد همن ايلات
 آورده بودند.

هم اكنونكد تهرمان ما در راه سفر طولانيش، ازكوههاى كردستان بهتبريز است،


 شده است. در جلو اطاق زنى بسيار جوانكد بهدختران مىماند، با ابروان سياٌ و



وارْه هـ را بهزبان مىآورد.

- آى تركيدم ! آى شكمه !

از زرر درد با ناخنهايش زم


 خداكككت كند! إ





 يرزنان ناكهان بهخود میى آيند و دوباو بيدرنك آسياب دستى را مىیكردانند،


 درد بى دميرمر....


 ***






 مى اين يـششكار برای اينكه مشيميتش را بهارباب نشان دهد، هر روز هنـد دهــان




 و ا ينكونهآرام مىكرفتند. اينان معتقد بودند اند آن


 خاموشى انن همه بيدادكرى را تابآورند.












 קششه

بدنبال او نوكرانش بنام خضر و نوجوانى كه وظيفة بادوى را داشت روان بودند،
 دلش هواى برة شيرى كرده است. بيكمان مى خوا هد قربانى ديكرى بدینـك آورد.

نوجوان با سر تصديقكرد، الما خضركه بهسرشت نا إاك آتايش دربارؤ شهوتـ







 دختران خردسال را تربانى شهوتشى كند. بنابر خشتنودى پروردكار و بيروىى از شريعت،

 محانكونه
 آزامش شهوتش برمىكزيز يد.




 اندوه درد دل خود را بهحاخران اينكونه اظلهار مىداشت
 اما روز بعد در جستجوى تربانى ديكرى بوري بود.




 وسا يل متوسل مىشد و مـكن نبود بكذا رد برجه بكونداى طبيعى زاده شود.

هماكننون او دانسته و بنابر نقشن جيشى بينى شده بىخواست اين نيتشومش را انجام د هد.
دختران و زنان جوان از زهان فراغت نيمروزكد در خردمنگاه ارباب سرگرم


 جوان بكونهاى بيوستهكرد مم مى آمدند و محغل كوخكى تشكيل و دربارة موضوعهاى
 ياد مىبردند.



 در اين هنكام با קششـى با بررويى و بيشرمى فراوان دخترى راكد در سرخشـهـ بكا رى سركرم بود، ورانداز كرد.
 چهرة دختر نوجوان چاشيد و بدونآنكه وارْاى برزبان راند راه خود راكرنت و از حشــه دور شد.
دختركد از هركت او هيزى سردر نياورد باصداى باريك و ظريفش
 داده است!
زنانى كد اين صحنه را ديدند بهيكديكر نكاه كردند و با تأنغ سرها يشان را را تكان

 شرت خلاص شوند .ه

 دختركى بود؟ه
غضر در حاليكه سرفرود آورد، جواب داد: „آتا قربانتكردم! اين دختركبل فزج بود.
خان ناظر خاموش هانده فتط سرش را تكان داد.


مىرسيد كد اينباركىى دشوارى دركار بیديد آمله است.
 حياط، آشيزخانه و طويله ترار داشتر.

 وارد اطاق شد. روى تشكک كوچكى نشست و بدبالش تكيه داد، صلا زد: » صغرى! آن صغرى إ
از اطاقكنا

- بله، آتا.

او بهآرامي اين وازه را بدزبان آورد و جلو در قراركرفت. او مانند جنابتّارىى


 نكرفتيم.ه.

 بهاو دوا خوراندى - آرى، آ





 خانناظر خششكينانه نعره زد وكفت: „خغهشو! جادوكر! تو عرخن انبام اين كار را ندارى .
لهس از آنكدخدا را فراخواند و بهاو دستور داد تا وسيلة مطمئنى براىكنلن بیه بكار برد: روى شكم اين بدبغنت، آسيادستىاى بكذارند و آنقدر آنرا بكردانند تا نتيجه مطلوب بد بدت آيد ما در بارة اين عمل شرمآور قبلا كفتهايهم. سرانبام آنها بعتصهود خود رسيلند. الما بهس از چند روز زانوجان سِيرد. خان ناظل براى مرك او سوكى بزركى برياكرد. ريشى سفيدان روستا در عاليبه زير لب فاتحه مىخواندند براى ختم زن زيشثكار سضور يافتند و بهاو تسليت كغتند.


 خاننـاظركىى لبخند زد وكنت: ״مرد نبايد تنها زندكى كند، كـدخدا، ، اين كار را بدتو مىسيرم 0
 اكنونكد در خهرة هراسناكك خانانظر لبخند ديد، بنظرش آمد آنتاب جهان را
روشن كرده است.





 برايش در نظركرفتهام. من هماكتنون سفارش لازم رابهملا مىدهم تا از از جانب من نـايندكى داشتدباشدره



 خهارماه من بايد بهمركز املاكك بروم. آنجاكار دارم. بیخوا هم آنوتت مانعى در
كارم نباشد.،

خان ناظر از اطاق بيرون رنت و بدنبالش كدخدر ور روا روان شد.





 جلو آمد و يكبار ديكر تعظيمكرد: هبله، قربانت كردم! اين نوء مرحوم خدايدان الست. ا. البرت: بوليستكه شوهر زن صيغه تعهد مى كند بس از سررسيلن زمان عتد موتت وجدايى، بدزن بيردازد.

مالى كه ميان اعشام مركى و ميرافتاده بود، ستنت ورشكست شده و براى كسب وكار



 تسبيع را مىشـرد كويا دربا ره هـيزى حساب مى وكند.
 ــا آثا، هنجسال.




 همين
مهانكونه كد او ييشكشيها را نام بىبرد، خان ناظر با تسبيح آنها را مىشـرد و در حاليكه دانه هاى تسبيع شـرده شله را بهجوان نشان داد كفت: ״ همين؟ دو،هس، خهار... پنجمى كبجاست جوان و خضر هيخيكت منظور او را نفهـيدند، متوجه نشدندكد خان ناظر خردمـند קه مىى خان ناظر بـهآرامى ادامه داد و كفت: ״معلوم مىشود، منظود مرا نفهيدى، مكر ~... او با چشم لكدارش آنها را نكريست و لبخند نيششد اوى برلبانش نقش بست و








 بیه است كه با هيزى مانند آبنبلت سرش راكرمكنى؟ آيا انن حقه را از روسها ياد كرفتهای؟

يسى از این كمته ان او بسوى خضر روكرد و با آمنكى آمرانه كفت: داين جعبه را دا


 خضر، جوان راكششان كشان بسوى طويله برد. خان ناظر بسوى خرمنكاه رهسيار كرديد.









- آيا اين كبلفرج كدا خششنودى نداده است؟

 اينكه از اندازة نيرويش اكثاه باشد خودش را را روى كرك مياندازد تا بدردشا... تو حت دارى، كبلفرج، براستى بسيار ير روشده الست. من بهتوكنتم كه ريش سفيدان روستا راكردآورى، آنها را - بلى، آقا !

خان ناظر سرش را تكان داد و راهش را را در يشش كرفت. هما ركنون تنها دربارو
 خوددارى كند، مىانديشيد.

*     *         * 









 باش، باتو كارى ندارم.ه
 ريشسفيدان، از جملهكبل فرج چيديدار شدند.

 اشـا رو كرد روى قالى بنشينـنـ



 بهشهار مى آورد.



 در اين كار شر كت كنند. الا آنحه كه مربوط بهشها كاشابولاغى هاست اينست كد






 يكى از روستا يیان با تندى كفت: ها فاصله روستاى ما تا شهر چتدر است؟ إيشكار يك ورى بهاو نكاهكردكويا مى انواست سربسرش بكذارد، جواب داد:

 الست. خان ناظر صدايش را بلندكرد وكفت: » چهون چندسر از چارپا يان شـا ستط شدهاند، Pro
 وخود را براى انجام كار آناده كنيد.
 كرفتهای، يك جيزى بكو.
كبلفرج بهآرابى جواب داد: „من هـه بكويم؟ من هم مانند ديكران هستم.







 ميانشانكركفتار بود باواو شـبان داد.
 اينجورى باشد.....

جلو برد وكفت: ״.عكر نـىينى من ككى را شكاركرددمام.ه

 كد موضوع بحث ميان يـيشكار وكبلفرج جيستر.
 كن، اين خِيه؟
كبلفرج تأييد كرد وكفت: „آثا، اين براستى كك است.ه

- شكك ندارى؟
- 

وكبلفرج بىاختيار از غرور احسانانٔ نالم لبخند زد.




$$
\begin{aligned}
& \text { - آرى ككن است. }
\end{aligned}
$$

كبلفرج با خونسردى جواب داد: پاى آتا، قربانت كردم. آهـركوزنى كد در كوه شكار نكردهاى، فتط كك استر.
 ديكر بكو!
 توكوزن يا آهويى هر كس مى
خاننـاظر يكبارو از جا يريد وكفت: پيعنى هركس مىتواند هنين شکارى را كيرآورد؟

- آرى، من اين راكفتم.

خانْنـاظر در حاليكه از ميمايش شادى آيكود كانداى خوانده شد، با خونسردى
كفت: „بلندشو، اينجا بـا با
كبل فرج بيدرنكت فرمان برد.




 براستى

نينتاد.


 "تو اكک مراكدا بكنى حاضر نـىشوم برجهام را بهتو واكذاركنم تا رسوايم و مركث نصيبش شود.



كدخداى رومسا جلو آمد و ريـش خود انديشيد مم اكنون زمان ان فـرا رسيله كه او مم بهنوبت خود ناسزا و دشنام نـا
 شدهاى. تا هماكنون نتخواستى بغهـى كد همن دارايى روستاييان از آن ارباب يا نـاينلهاش است.

كبلفرج با شنيـن اين وارْهاى تعیيرآميز بسيار ازكورو در رفت: اخڭكرهاى
 خان ناظر اين بار هم مانند معيشه در نزاع با د دهقان بيروز شـد.
$\mu$

خانواده كبلفرج محصوول كوبيده شـده را در خرمنكاه مى افشاندند. ديوارى ازكرد وـ


نـىوزيد.




 كدكويى دوتلو هستند.

 كاملا كرددآلود شله بود.






 آفتاب مىدرخشيديدند.
 مى رسيد. در مسحوطة خرمنكاه سروصداى فراوانى بود، با با اينهـه

حسن هم ييشتر اوقات بسوى صداى كريه روريىكرداند و با نكرانى كنار خرمن را مىنكريست.
الا لدر ومادركودك جرئت آنرا نداشتند به كود كشان نزديك شوند، مماكنون

ازشرح اين نـاى هراس انگيز سىكذريم.






 همه جا حاضر باشمه.


 كوياكا رى برخلاف قانون انجام مسىد هد.








 صاحب خرمن جواب داد: هـتشريغ بياوريد.ه
يكانه چشم خان ناظر، باآثفتگى و خشم
 بودنده الا تفنكك همراه نداشته، تنها هر يكث خماق سنكينى را دردست روفته بودند. كبلفرج و يسرانش خوب مىدانستندكه اين هـاقها را براى دورراننن سكها همراه نياوردهاند.



 يِيشكار با فرياد بهيكى از نوكران فرمان داد: „اهوى ! شش يـيـانه براى بذر Prq

كربـلايىفرج فرياد زد وكنت: ״مسن چهـ كنامـى كردهامكـه مرا اينكونـه كيفر
مىد هيد ؟




 حسن مىخواست ستخت زبان بهاعتراض كشثا يد، اما




 نيست! اه او در حاليكه بهدو كاونركد بهخرمن كوب بسته شده بودند نكاه مىى ركرد،

اين مطلب راكفت.
كبل فيج با آرامش و اطمينان دربارة سهمية متحصول ستخن بهميان آورد.

 كويا زينب اين فرمان را نشنيد و همانكونه تر كه را در هوا تاب مىد كاد واد وكاوها را مىراند.
رنكى چهرةخان ناظر از زور خشم هريِه و بهسفيدى كراييد. ـ كفتم متوتغ كنيد !
كاوها ايستادند و سر ها يشانرا بيايين انداختند.



 مسى وهد اين وض را ديد از جاى جـى
 مرش كوبيده او بيدرنك نقش بر زمـين شدا



خانناظر چهاتى را از روى زمسن برداشت و با تمام نيرويش بهفرق سر ده هقان زد. كبلفرج لحظهاى مانند هجسسه بدون جنبش سرجايش ايستاد، سيس نقش برزمهين افتاد.
حسن با دونوكر دست بهينهد شد.




 موى سغيد من از سر او بكذر رون

هيرزن را از خود راند.

 كبل فرج شتافتند.
زينب لير فهميدكه التماس او بيهوده اصت، به كمكث بسرش شتافت. بسوى يكى از نوكران رفت بهپهرة او چنكّ زد. با خربهاى افتاد، دوبارو بیا خاست و به

ضارب حمله كرد.


 والا نابودش مى كنم ! الما



 كه ازكوو راه بسوى روستا مى آمدند، نبود.


 هم اككنون كودكى شتابان بهاينجط دويد وكفت دفكبل فرج بينوا و يكى از لسرانش راكشتهاند.... مردى كد بهاسب سفيد سوار بود، بيدرنكى بسوى روستا متوجه شد بهدومتان YFI
 راكشتند؟،
ليرزن با ناله و زارى كفت: پفرزندم، خدا اين ستمكاران را نياسرزد، مردم با آرامش در مزرعه كار مى كردند. ناكهان اين ددان خونخوار بسويشان هجوم
آوردند....a

سوار تغنك را از شانهاش بركرفت و بدون درنك فرمان داد: „بدنبال من
بيا ييد !

كرد از زير سم اسبان به هواخاستـت






 ستارخان فرمان داد: ״اينها را ببنديد !
 همراهان اوكروهى ازكردها بهسركردكى عبداته آتا وكاله آتا بودند. با وجود اينكه
 هيرهكرديد-آخر صرزمين كشابولاغ هم روستاى مسكران چْندان فاصلهاى نداشت، و ستارخان دوران




 متارخان فرصت نيافت تا خاطرات تلن دوران كودكيش را در انن ناهيه بيـاد

 عمليات بهاندازهاى برقآسا و تند و غافلكيرانه انجامكرفت كه هيزيك از اسيران فرصت پا يدا رى نيافتند.
هماكنون آرامشى كوتاهى در خرمنـا


صا جبشان نزديكتكرده و آنرا مىىبوييدند. جسدغرق در خون مـى هم هم كمى آنسوتر


 همهجا هنكام نوهيدى بهداد بينوايان مىرسند و آنها را از ستم بيدادكران نجان مىد هند.
يريزن كه از خود بيخود شله بود با شيون و زارى خود را بياى اسـب سوارانداخت

 هاليكه بغض راه كلويش راكرفته بود با جوش فراوانكفت: ״ععهجان، آرام باش ! بدكاران راكيغر خوا هيم داد !
خانناظر كد روى زمين انتاده بوديه داد


 از زور خشم تار شدند، كوشش داش داشت خود را آرام بنـا ياند، از زينب هرسيل: מقاتلان











 صداى زنى از ميان غريو جمعيت بكونداى آشكار بكوش رسيد كد مىكفت: پبدارش هز يكباره خاموشى يرقراركرديد. لحظهاى معه خاموش بودند. دوباره سروصداى مردم بلند شد. - تبهكاران را بدار بزنيد! خونتخواران را بهدا رآويزانكنيد !


 زدودن اشكك يينوايان و ستمديدكان است. كفتى كیه: ما خود دربا رؤكيفر اين بد كاران


ستا رخان، باقرخان و عبدانه آتا را وا به كنا رىى كشثيد.

 اوامسر بيدادكرانه هادر مى كرده، رهسبار شدندند.

 كدخدا و خضر انداختند.


 داورى مردم درست و دادكرانه است و بايد بيدرنك اجـ اجراكردد. همماكنون بر شـطا

 را اعلام كند. همماكنون نوبت آزادى آذ ربا يجان رسيله استِ. ما با بهتبريز رهسپار











 بزهكاران بالاى دار اشاروكرد وكفت: „بكذار همه از سرنوشت ننكين اين تبهكاران

كه بهحچيزى جز ستمكارى نسبت بددهتانان آذربايجان و ايران نـىانديشيدند، اكثا شوند!
غريو و هلهلئ ستايشانكيز مردم در جواب كفتة باترخان بهوا برخاست. دمثانان


 را بهمزدورىى خان كذرانه بودندر بـد




 رزمآورى هستندكد بخاطر آزادى نبرد خواهندكرد. برادران، شما هم مىتوانيد بهـا بييونديد!







ستارخان بهاين كرد و آذربايجانى كمد يكديكر را در آغوش كرفته بودند اشارو







 يكبار ديكر بدستارخان يادآورى كرد تا با شتاب
 او جواب داد: هشهرت حضهو تو تا مناطق دوردست پيخريـه شله است.

- بوآن كسى كد ترا فرمتاده، بكو، بن دنتها تا دو روز ديكر در تبريز خواهم
*     *         * 



 بودند، تفنگها را از زيرزمـن درآوردند و ميلان جوانان هِشش كردند. برخى از آنان
 اكنون ستارخان نكران يكك موضوع بود: اين افراد با يستى سوار باشنه،
 اين مسافت، بياده و بـدون السب، كارى دشوار بود و علاوه بر اين وتت زيادى
 نما يانله مـىشد. كشابولاغيها نتط مىتوانستند رنـعرالس السب تهيه كننـ. داوطلبان روستا هاى
 ندارنده
با ريشيسفيدان روسا بهـشاورو هرداخت. يكى از آ آنها با دودلى و آمسته كفت:
 دارند.
 الست، با يسته است دستتجات ما هو هـه زودتر خود را بهتبريز برساننه.
 اين مسنله بررسى كافى شله و نتيجنd مـطلوب بلدست نياملـه الست، إسر مرحوم كبل فرج' حسن بديداركرديد، منوززخمهايش بهبودى نيانته و روى آنها بسته شله بود. اوكفت:
 بهمن يكك نفركمك بده فردا نيمروز دويستالسب اصيل برايت آماده میى كنه.،


 - نماز خوبه؟

ستا رخان با دودلى به هـقطارش نتاهكرد.
 * * *






 برمىداثتند تا نفس تازه كنند، در اين هنكام صدياى نرمشان بهميان آبششخور مى تیكيد بهصداى زنتك مىمانست.



 مى ليسنديد جون با وجود اينكه تحقيرآميز بود، بهاو او مى آبـد.


 آوردند و عوض كردند. تغنكها يشان كه ییندان تميز نبود بهسنكى تكيه دادند و بر به ثست وشو يرداختند.
سكهاى كلذ خونتخوارى روىزمين درازكشيله و بوزههايشانرا روى ينجه هايشان

$$
\begin{aligned}
& \text { كذاشته، بدون جنبش بهصاياهبانشان خيره مىنكريستند. } \\
& \text { ناكهان صدانيى شنيله شد. } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

ايلتخىبانكه غافلكير شله بود، از با تكان خورد















 ادارة كارمـاى| مهك

















 بالا انداختند و از منظور ايلانيبان سردر نياوردند
 كرفتد و با ميل آب نوشيدند، خهناً از موتعيت بهره بردند و به يكديكر پششمك ون زدند.





- نه، سياسكزارم: توكويا از خوى ارباب الكا نيستى. خونيا خونيهاكه در ميان راه حساب مرا رسيلهاند، حالا مىخوا ميد ارباب مم مرا بيازارد؟




 سواران لجام كشيدند. ابلعيبان نغس زنان خود را بدآنها رساند و هرسيد: پشـها نكفتيد ايلخى را در په نتطهاى ازكشابولاغ نكهداريمم
 اسبها را بايد در خرمنگاه خان نكهداريد، همين و بس ا!كوششى كنيد. هر چه زودتر a. بها برسا برس جعفر با شرمندكى زيرلب كنت: „برادر عصبانى نشويد. هر چه بكوييد ما انجام
 اين دوسوار در عاليكه بهم خنديدند دوباره ركابكثشيدند. البته جعفر لبخند آنها را در تاريكى نديد.
*     *         * 

شبـكرمى بود. ستارغان و رنتايش شب را زير آسمان در هواى آزاد خرمنکاه،


 اردوكا. نظامى مىمانست.








 آيا عماكمنون مـكن الست اين كروه رزمى اندكى هسته ارتش مشروطيت ايران را

تشكيل دهد كروه كوپچك راكسترش دهد




-

- خواب خوبى مىديدمر


 وضعش راكهد در خواب ديدى برايم بكو.


 باد خنكى وزيدنكرفت ؛ خاموشىى كامل درآبادى برقراركرد يد. هنگابى كد آسمان


 خواب بيدار شد. داوطلبان از با يريدند، بتندى تطار فشنكها را بستند و تغنـك كرفتند.








 مى كرد.
 داده بودند ، میاسگزارى كرد .

بامداد افراد بسيارى بماين كروه يووستند. از روستاها فرستادكانى نزد ستارخان مىآمدند و با خود داوطلبانى رامى آوردند.










 كوره ستارخان مىايوستند هـن اين دستهـها الميدوار بودند عليه نيروهاى ارتجاعى يبكاركنند.


 فراثها و نكهبانان كاخ را دا دركنار هغىبازاركـرد آورده ،كويا تصد داشت انجمن را تعطيل و نسايندكانش را بازيارداشت كند.
 از آنجا راندر اين كار با زد وخورد كوتا

 انباثته بود.




 هوثيارى و دورانديشى يششترى از خود نشان دهـد.

ستار بدون اتلالت وتت برآن شدل با اوخاع تازة انجهن بيشتر آشنا شود، از فعاليتهاى

 ريش آنجا بود. نـايندكان ، در خيابان از مههـانان خيشوازكردند. بسيارى از اينان از بيش ستارخان را مىشناختند، او از ميان انبوه مردمى و بهايوان بزركى وارد شمد. بدديوارهاى اين جايكاه قاليهاى كرانبهايى آويزان بود.
 نشاندند. باقرخان دركنارش نشست.
ستارخان با لبغند بيرامونش را نكريست و بهسبيلهاى بلند و سيا هشى دست كـشيد








 همه خاموشى كزيدند.
-




 كارهاى مالى نيز با يد بررسى شود. ..

 فرمانروا نعجات داد. در مشروطيت اعمال زور مباز نيست. نـايندكان فتط بايد در

اظهارعقيده آزاد باشند. اما انجمن نبايد نيروى دولتى را در دست كيرد.





 ستا رخان سرش را تكان داد وكفت: „دستور از تهران؟ از چهـ كسى




 نـا يندكان، مردم را ناهار نكنيد بهاقدامانـات افرالطى دست زنتد، ممين امروز تصميم لازم را بكيريد.،




 داغى درگرفت. شايد اين سروصدا دربارة بیتصميىى و اهمال كاريهاى انجمن بود كه بردم را قانع نـى كرد.









 بيش خوامد آمد، فتط يككموضوع روثن بود: عـال شله آن نيروى يـشمن را نداشتتد

اكر غير از اين بود اينان هركونه مداخلهاى را در امنو فرمانروايى بششدت مى كوبيدند
 همه نماينله نبودند. بنابراين انجهن از زير بار اين مسشوليت خود راكناركشيد و بهتر دانست كميته مبجاهدان


 خواربار شهر بهاو واكذار شد. صاحبان انبارهاى بزركُ غله و محتكران توان آنرا نداشتند با او سازش كنتد. بد

 قفقاز آموخته بودا
 كاردانى او مدةُ اين نكرانيها را از ميان برد .

 سيامهانى بردار.
اينان هنكام بيرون رنتن بهعلىدواهِى برخوردند. سستارخان ايستاد و پرسيد:
 بعنوان استاندار تبريز خوا هد گزيد؟^،


 خوا هد آورد.
علىدواهیى خاموشى كزيد. ستارخان بالبخند اين جملات راكنت ور از ايوان بيرون رفت: „با يدكانديداى مناسبى براى اينكار جستجوكرده والا تبريز بدون الستا ندار خوا هد ماند. كويا آتايان نما يندكان انجمن نعىتواند در اين اين بارو همرآهنك باشند.
كردها و داوطلبان مسلع در حياط انتظار مىى كشيدند، پیى از آنكه ستار بيرون آبد
بدنبالش راه افتادند و ونتظر دستور بودند.

 آنعاه ستا رخان بهعقب رو بركرداند، دنبال كنيدكانش را نكريست، بعضى از

اينان خهرههايىى انديشناكك داشتند، در چهرههاى برخى ديكر پرتو اميد و شاددانى
مىد رخشيد.
 ايِنها از شا مزاده وليعهد دل پردردى داشتند و اداهـ زندكيشان، اينغكونه توانفرسا بود.








 در تولِهانه خلدت كردهانده جيداكنيهم.






 هنگابى

 در اين هنكام ميرزاعلى اككبر هـراه يكت تن ناشنا

 را بهكنارى خواند وكفت: \# ستارخان، بيا اينجا، تو بهاو بسيار نيازمندى.
 ناشناس كيست؟ و ميرزاعلى اككبر در جواب سرش را تكان داد وكفت: ״رفيق، اين هـاناست كه تو بیى خوا هى.
 انجمن دنبالت مىكشتم الا تو را نيافتم. اين آتا را بشـا بعرفى مى كینم: ناسش ايوانف
, يكى از انتلايون روىيه است. كيش از اين در كشتى يـوتمكيـن ؟ تويجى بوده است.



 روى دم نشسته و د هنها يشان را بازكرده بودند. עابسيار بهنكام رسيديد. بیتوانيد بهماكیك كنيد.
ايوانف، توبها را نكا.ككرد، سرش را تكان داده، با زا زبان آذربايجانى شكسته






ما ياد خوا هيد داد.ه
 بهخانه بروم.
ايوانت بيشنهاد كرد: 未مما كنون كار را آغاز مى كنيه.،











 اشعارى از نظامى، و مقالات و اخبارى دربارة رويدادهاى انقابى شهر در آن ديد ستاررخانكت: هاين خوبست. خوبستكم نامش را هانجمن،كذاشتهاند. مردم

بايد بدانندكه اين روزنامه متعلق بدخودشان الست، الما بدان... بدنيست مسله،




 روانش آرام مى ميردد، بسيارى از تلخيها و ناكاميها را دريابد... خلاصه، من اينكونه نظرى را دارم ....


ميرزاعلىاكبر با لبخندكفت: „آهان. انن „ملانصرالدينه است. مىدانم."
 نوشته شدماند بكونهاى كه هر فرانه

 را بهدشـنان ما وارد آورد، و توطثه هاى آنها را فاش كند. عـنـ عقيلة تو هيست
 كار سروسامانى دهدوءي








 مىدانى؟ چطور است اكر اين كار را بهعلى كولى بسیاريم؟ بكذار يكت شـارء آزما يشى ريخش كند.


 شايد ندانى، مطالب اين مجلد بسيار.تند بودند، فقط وليعهد نكذاشت اين متجله پا


 بى كذاريم،كمان بى كنم بتوانيم بوافقت او را جلب كنيم.






خداحانظى كرد و يُرون رفت.

## * * *




 مردمرجان خود را فـامدا میى كند.









تبريز بوجود آيد.

الما مرتجعان بيكار ننشستند. ميرهاشم باندهاى مسلحى را بِيرامون خودكرد




 حكومت مشروطه بود و وبجاهدان را متهم بهغيانت و ناروايى بى كرد.

اين اوضاع نشانة آن بودكه مرتجعانى كد زير ير⿱宀هم بليد ميرهاشم كرد آمله بودند

 .كم كم زبينه براى بيش آملـن رويداد هاى مهـهى آماده شد.

نرهانرواى تازة تبريز، امـامقلىميـرزا از شحمدعلىشاه دستور تلكرافى صريحى دريافت
 الامقلىميرزا إس از دريانت اين تلكرام سر از با نشناختا ناراضى از حكومت مشروطه، از جمله سوداكران بزرك، بالكان تبريز، محتهدان و
 ارتش كه در اختتارث ماننه بود-دستور داد سربازان را بهحالت آلادهباش جنكى
در آورد.



 كشيد، با سنگينى و شكوه تعام بسوى صلد مـجلس كام

 تمام پيرامونش را نكريست، ييدرنك از جيبش تلكرام شاه را بيرون كششيد. او متوجه
 انداخت، سرانجام آن راكشود و بهحاضران اعلام كرد: „آقايان، بهمن دستور داده
 خشكك زده یديداركرديد. فرهانروا ادامه داد: هاز سوى اعليحضرت قدر و قدرت "محمدعلى شاه قاجار...." مستهدان و مهاهاى حاضر میه بكوندايى كه رشته كلام فرمانروا را نبرند بتندى





تشكيل شدماند و, نمايندكانش برخد توانين مقدس اسلام رفتار مى كند از ميان هاضران دستهجمىى و درهم وبرهم، با آمادكى فرياد زدند: „خدا طولعمر بد اعليحضرت عنايت فرمايد.ي






 كذاشتهاند، با توانين راستنين مسلمانى جور دربیآيد؟ ! نه اين كونه دولت با با اسلام





 داريد و يادآور شويد ما تا جان در تن داريم از منـويات سلـطان السلام يناه يِيروى خواميم كرد."
يكى از حاضران بيرو فرتوت و لاغر با دشوارى بياغاست و با نكاه تيره وتارش





 را باردار آويختهانداند.



 ميان آذربا يجانيها ضربالشثلى استى مى مىويد: اول بايد نظم را در درون مسجد

برقراركرد و سبس بهيريرون پرداخت. همين المروز تبريز را از وجود ياغيان پاكك

 فرمانروا لبخند زد، عاضران در حاليكه بادودلى مى بینديدندكفنتد: ״بله تربان، بلدنربان!

 را بازداشت كن. براى آنها در زندان جا آماده كن.
 وكنت: "حضرت والا، اكر اين بهاصطلخح نمايندكان، نرمان نبردند و ساختـان انجمن
را تخخليه نكردند، چه كنيه؟؟"

 نصب بود، اشارهكرد، افزود: ״هشروطيت بنا بهارادة آن شاه آه داده شله و بنا بهفرمان
 برود بايد او را با زور برد." فرمانروا دوباره خنديد. و باز هم هاضران بان با خندهاى ترديدآميز از او پيروى كردند.

> ثميرِّنج جلسه را تركك كرد.

يكى از سوداكران در حاليكه دودستش را از آستينهاى عباى آبى اش بيرون آلوردن
 دولت و قوانين بازركانى اقدام كردهاند، كى رسيدكى بی انیود؟؟
 تقديم كنند.

 ندى سياه درازى قرار داشت.
فرمانروا دستور داد: » بيدرنكت چوبوفلكك را حاضركنيده يااله، بهبيشرفها نبايد رهمركرد.ه

فرانروا شغرورانه بمسوداكر عبآبى روكرد وكنت : پخوب، مماكْنون خشنود

> شدى؟^ -آرى مضرتوالا ! خداوند سايهتان را ازسرما بازاريهاكم نكند.

هنوز سوداكر بدكغتهاث پایان نداده بودكد از لیثت در سر وصدا و مـهـهاى بكوش رسيد، شاهزاده با اوقاتتلغنى دستهايش را بهم زد وكنت: هاين سروصدا هی





 ستارخان در آستانة ايوان پديداركرديد، قندات تغنگش را با تا تقوتوت كنار پايش











 داشت خود را پششت سر ديكران پنهان كنـد.






نغوااست با ميلِ بـّجهنم برود بايد او را با زور برد.ه




هراسناكك مىنـود.
ستارخان در حاليكه با انكشتشى امامقلىميرزا را نبشّان داد، با با صداى باد بلند كفت:


شهر حت ديدار ندارد.ه

 مى كشيذند، كويا مىترسيدند آنها را باتدقندات برات بزند.


 ستارخان با صداى بلند اعلام داشت: پآتايان مىتوانند بهخانه هايشان بروند.











كـ
عال بالينيهم ميربنج


 نمير خود و خانواده ما يشان را را فرا هم آورند.

 بويزره در تبريز، هِيلهاى بسيار معمولى بود.

 Y\&




 سربازخانه دويد. او با دشوارى سربازان ران راكرد آورد و بـخط كرد. اما منوز اين ستوان فرحت نظام


اين افراد بدنشانه تهديد، تغنكهايشان راكلنكسن زدند و بسوى او هركت كردند.
ابروان ميرينج، از هراس و شكنتى ببالا خزيدند.

 جواب آمرانه و مسكم باقرخان بكوش رسيد كد كفت: هـر هركس مىخوا هد زنده بـاند، تسليم شود. ميرينّج جرأت كرد وكفت: „بهكى تسليم شوبي؟! توكى هستى؟ ! ! - نـاينده انجـن !

ستوان شسشيرش را بازكرد و زيرلب كفت: »خدا رحم كرد، فرصت نكرديم همه را


 باخته فرسان داد: „فورى آتش كنيد ! با















 كيككنند.



 اعتصاب عمويى بداقدامات مرتجعان جوابى دندانشكن دادند، اين اعتصهاب پیند

روز با يِيد.
شبع انقلاب در تمام شهر تبريز سايهافكند.

## $r r$

تازههاى تهران مانند ابرسيا مى بررويداد هاى تبريز سا يهافكند.




 فرمانداركل براى استان آذربا يجان بريان بركاشت
 فراوانى را در تصرف داشت. او در عين مـال كــــه تـردست و ترسو بود از مـرتجعان









 در جلسات انجـن وابسته بهطبقات توانكر و روعانيان بودند. ميرهاثراثم در اين





$$
\begin{aligned}
& \text { علىدواهي با بآرامى كفت: „از تهران است. } \\
& \text { - از سوى كى مغابره شله است؟ } \\
& \text { - الزوى سجلس. } \\
& \text { - دربارة هيست؟ }
\end{aligned}
$$

در اينبا علىدواهیى بـدته يته انتاد و در جواب دادن تأخر كرد. بيرهاشم هنكا دى كد خاموشى كامل جلسه را فراكرفته بود كفت: ״بكوييد دربارة

$$
\begin{aligned}
& \text { - دربارة.... بركارى فرمانفرما بمايالت اينجاست. }
\end{aligned}
$$

 است هنكانى
 - بسيا ركى از آنها غانيبند.

ميرهاثم كـد خـونسرديش را را از دست داده بـود كفت: هآيا سمكن است بـتى نـا يندكّان با تأخير حضور يابند؟؟

 اكنون اين تلكرام خوانده شود و دربارة آنكفتكوكنيه. من كمان بى كنم هـة





حاضرند.،







 مجلس تهران از احساسات ميهنيرستى نـايندكان انجـن تبريز برايى انجام اين منظور كـك خواسته بودند.



 المت تلكـرام از تهـران برسد و دنبال تلكرام هم فـرمانداركّل تشريف بياورد تـا
اين كار را انجام دهد؟ه

ميرزا حسين واعظ در انـيا

 بياسى بسيار دقيقاند. موضوع اينست: يكت سياستمدار خوب بدون بـون در التيار داشتن










 را سركوبكرد و فرمانروا را از تبريز بيرون راند. اكگر اوكـى دير جنبييله بود، انجمن

بكلى تار وبار مىشد. ما ديكر بهنيروى رزمنـهة ديعرى نيازمند نيسنيه. الما آنجهـ
 فرمانغرما تنها يك مأموريت دارد و آن از ميان بردن انجمن تبريز استى برانى اين اين او او





 بود. اين مـل روى دشكهئ زير پايش سراسيمه شد و مانند مارى وكد جلو لانداش

 اشارو فرمودند. الاكفته هاى ايشان كامنا







 كارى بيهوده است....





 اين بار علىدواهى فرصت جواب




مى كنيم. او را بدكورستانى مىفرستيم كد ديكر فيلش ياد هندوستان نكند.

 همه حاضران بهخود جوشيدند و با مدهمه كنتند: پبكذاريد فرمانغرما يِيايد! او را





 تصيمر كرفته شله چشم يوشيد تا در آينله چنين سنتى رايج نشود. * * *

يس از دوهغته فرمانغريا بهآذ ربايجان وارد شد.

 انجام نـىداد، بنظر مىرسيد، ميان مقامات رسىى دولت و نـا يندكان مردم آشتى برقرار شانه است.
 مرز تجاوزكردهاند و وارد سرزمين ايران شدهـانـد










 شركت داشتند.
 مى موا هد با او ديداركند. او از يـش اين جريان را مىدانست و اعضاء اين هيئت را
 و شيخ سليم از دستنشاندكان خودش بودند. دوتن ديكر بیطرف بودن بيند. ستا رخان بنا



آرام و خوددار بنظر مىیرسيد.











 براى كنتكو در اين باره اينجا آملـهاند.






 كردمهرم


 نشسته بود، داد.
تلكرام چنين بود:



و خاطر مباركك را مستحضر مىدارم كد متعاوزان تر كك بهآنسوى مرز رانده شدند. ها كر ونادار شما صمدخان.
نمايندكان انجــز با خششنودى بها برمانغرما نكريستند, او با وقار إدامه داد: هعين همين وضع در اروبيه بيش آمله. انجـنهاى مسحلى با مراجعاتشان بيهوده شـا را نكران مى كنند.



 اينكه باعث كدورت خاطر مباركب شديم، ما را ببشخشيد. ها واكر ونادار شما با اعترام
 علىدواهی همانكونه روى صندلى نشست، سرش را بدزير انداخت و با خا خاموشى بهانديشه فرورفت.

 ــهـانان تهوهبياوريد. شايد آتايان هم مانند من از زورنكرانى فرصت ناشتا شلدن را را نيافتهاند.
هنوز تهوه نياورده بودندكه نوكر ديكرى خبر داد ستارخان آمده الست. ميرهاشم








تلكرامى را از جيبش بيرون كشيد و بهُفرماندار داد. رو بـهعلى


 קيست؟ آيا اين نادرست نيست

 PVI




 ميرهاشم در عاليكه بدستارخان خيره شد، فتط توانست اين واره را بكويد: "هطور؟
اينك علىدواهی نيروكرفت، زبان بازكرد وكفت: » مينالساءه مفهرتوالا
 زمانكوتا مى تركها را را بهآنسوى مرز رانده استه.



- فردانداركوش مىدهد. مياندوآب ؟ .... خوب، كزارش بـهـ

 سازوبـرك و سالح كانى در اختيار نداشتيد، شهر را بهمتجاوزان تسليمركرديد؟؟ إ
 شـا تأييد مى كنيد؟!




 آخر آبروى صمدخان آبروى همغ ماستـ،


فرماندار جواب داد: ٪آرى درست است.،

 اينجا وخوى و مرند راكرد آوريم، من خود خرد بهسركردكى اين نيرو براى حمله بددشـن 'اقدام خواهمركرد.
ستا رخان نگا مى يرمعنى بهعلىدواهى كرد.

شـخ سليه با هیايلوسى فراوان فرماندار را ستود وكنت: پآكر شـا فزماندمى نيرو را






 تا در مرزبى















 ديدكاه او شايسته ستايش بود.








طرفين كا
كفتكو بايان يافت. نـا يندكان مؤدبانه با فرماندار خداهاهافظى وكردند. الما. دم در



 وضع موجود كفتكوكردند


 اعزام نيروى ارتش بهمرز، زير فرماندهى فرمانفريا، رأى دهند اند.

*     *         * 

 حاضر بودند. جلسه را على ساخلانلى كشثود. او آغاز ستخن كرد وكا وكفت: ״ ادستور


 چیییت
 شـا آشكار است كد تركها در مرز تجاوزكرده و بهغارت پرداختهاند. چند ايل كرد دست نشاندهُ آنها هستند ینين كارها









 با دتت اين صتخنه را ديه باشد بايد اين انديشه بهاو راه يابد: صـد بهفرسان خود

سلطان كريخته است. ملاحظه كرديدكم چكونه يكباره پهرة فبراندار آرامش كرنت و




 على دوايیى يادآورى كرد: ״بهمين انكيزه بود كه من بهاو كفتم فداييان ما توان
آنرا دارند تا ازمرز دناع كنند.ه






















 اسلهه بهـا نداد، آنها نـى خواهند ما تركها را از خالك ايران يرورنكيهيه، اينان

هرزمين اروميه و ساوجبلاغ را بى







 متخنرانى على

 اندوهبارى اعضاى كـيته را نراكرفت.
 دستجات داوطلب خودمان را بدمرز اعزام داريه؟ اكُ هنين كنيهم دودليمان برطرف خوا هد شد.







انقابيون در درون شهر تبريز.ه

ستارغان بايستى بهدرست پپندارى على ساخلانلى اعتراف مـى كرد. آرى فداييان
 شا يستهاى نبود.
باقرخان بانكت زد وكفت: » با اين ترتيسب، چه بايد كرد؟ !


 مىشدند. در اين ميان پهره ستارخان ناكهان از هم باز شد و درباره چیيزى لبخند زد، رو به

على دواهیى كرد و يرسيد: »در صندوت انجمن پقلر پول موجود الست؟ه





 فشنك؟؟.... مكر مىیتوان ننك تسليم اسلحه را بهدشمن تاب آورد؟؟ه
 باقرخان با عصبانيت اصراركرد وكنت: „خطور نمى بينى؟ اينكار از سر تا پا ننكى الست.
 - نه، هيزی نكغتهام.




 با آنها نـىتوان تيراندازى كرد. نيم ميليون فشنـك هم از كار افتادهاند و نـى






 ديكركسى توانا نيست با را بهخيانت بهميهن متهم كند. الا در اين معامله بيعمان



 نبردى دركيرد. هر دو سو با يكديكركنار خوا هند آلد.ه
 YVV

از اين بنبست ارائه داد الست. كميته بالاتفات بهييشنهاد ستارخان، راى موانق
داد.

 يول خواست. تقاضاى او بذيرفته شد.
رير هاشم و هواخواهانش انـ رويداد را بهحساب بيروزى يخود بر انتلابيون وانمود


 ميان راه هراكننه شدند و قستتى از فرمانش سر بـيّخيدند.

هم اكنون بهسراغ تهران، پا يتخت شاه ايران مىرويم تا ببينيه پیند تن از چهرههاى آشنا يمان چه مى كـنـند.




 بكوش مىرسيد. و صداى پإيكودي مـوزون يكانهاى جزء فضاى سربازغانه را فرا كرفت.
افسران تزاق با نشانهاى سيمين روى سينه ما يشان، با شوشكه ها يـى كـد بندها يشان





 كنيد !


rV9

بايد در نظر داشت، كه يكان تزات در زمان مرحوم مظفرالدين شاه، در تهران


 ايرانى وابسته بهطبقات سـتاز تشكيل مى وداد ادنداند.
 مىداد. دركونه پیش

 آنچه دشنام و ناسزا بود نثا رشان ميكى كردير




پِشت سر هم، بهزبان آورد.

 با تو كار دارم .
 داشت، بركرداند. يوسغ على كار آسوزش را بديكى ازكروهبانان زير دستش سهرد و خودش دنبال افسر راه افتاد.



 محمدخان بود.



 با يكانهاى انقلالى دركومهاى قنتازكشته شد. ـم.



 جسد برادرش را با يا يال كند و از رودى آن بكذرد.



 هيشه باستارو بحمود دشمن بودند












 زبان آورد.

 شويب؟.... بدزادكاله خودمان. بداستان آذربايجان-در اينبط سروان بهكنتار بايان

يوسغ على با ناباورى و شكتتى كنت: „جطور، بهآذربا يجان؟..."


 مجسمكنيد، هنكام ديدار هـ اندازة شادـان مىشوند!
 يرسكت حاجىخان-كويا مىخواهد دو قرن زندكى.كند. مثل اينكه نبا يد منتظر ارث اوشد.
 ايستادهاى؟ زود برو دستور بدهكه اسواران فردا بامداد زود براى رهسبارى آماده شود.ه
 مىىذشتند. يوسغعلى كد نتوانست هيجانشى را فرو نشاند خطاب
 زهسيار شويم. خودتان را آنادهر كنيد.،


 نـى كرد.




 بيشتر الست.







 كوپيدند، در اينجا او و برادرش خند سالى به كار باربرى يرداختند و بار رهاى سنكين را

روى پشتششان بدايِنسو و آنسو مسبردند. اينان در اثر پپت كار و درستى اعتشاد مشتريان را بسوى خود كشانداندند.
 بودند نزد هاحب كاروانسرا رفتند و آنرا از او اجا اجا رهكردند.






 الما دربارة دختركوجكش صنوبر: هنكامى كد تازه از روستا بدشهر آمده دخترى



مىششست و وصله مىنـود.
***

 هبس اين نامهنويسى تطع شد.
هـعود نخنست در د كان كوهك

 چاقوسا زیى گشود، ون زندكى رشان بهتر شد.
 و جوشش يـيشين در او بديدار مىكرديديد.





 دختر را برایى محمود خواستكا رى كرد، اما سرور طبق معبول جواب مىدداد: "صنوبر

هنوز بحه است.
 كاركرى بسيار سادهدل وكم رو بود و بهدرد خانوادهاكربلا يى كاظم مـى خورد. خود


است.






 صنوبر بدون اينكه وانـود كند هيجان مسحود را دريافته است، با آهنكـك كـندترى بهرا هش ادامه داد.
 انداخت. آنگاه معدود آهسته سلکمكرد، الما منتظر جولب نشد و بتندى از او جلو

انتاد.
از اين پس ناخـودآكاه احساسى ناشناخته و جوشان در دل صنوبر يديداركرديد.


 چچيزى جز آشكا ركردن عشت جوشان درونيشان نبود.






كنجا يش يذيرش اين خوشبتختى را ندارد .
خانوادة: كربلا يى كاظم براى انبام دو جشن عروسى آهاده شـدنّه: در همين روزها
 بودند. هر دو خانواده با خشنودى و شوروشوت سرگرم آلادهكرىن مقدمات عروسى
 ناكهان زير ابرهاى سياه رويدادهاى غمهانگيز لینهانكرديد. روزهاى هراس انگيزى
فرا رسيدند، ريشامد بكونهاى بودكد هيع كس كـان آنرا بهغود راه نـىداد.

يكث يكان سوار شامل هد قزاق ايرانى وارد زنجان شد. نتست











بيدادشلن تاب آورند.











 دزد يدند.






خبر يِرزن بيجا وه را تكان داد.
 بهم مى او برآن شد نزد صاحب كاروانسرا برود. توصهئ او مسكن بود بـرا بسيار سوودمئد افتد.



 مى كرد. سرور در این خان


 بنجره نشسته و وای





 هاهبغانه بود. او جوامب داد: מبله خانم! بفرما بيد ! به در همين هنكام خود حاج











اـ بازارباشى : رنيس باسبانان بازار.

ميرزاكه دستورات آقا را مىشنيد و مرتبآ: „بله بلهه بدزبان مىآورد، در اينجا

 سرنوثت شخص او وابسته بهحکكونكى انجام اين كار الست. هم الكنون دستورات مرا
 ميرزا دستور هاجى را وازه


 مىبردند.
بازارباشى كنار هنجره نشسته بود و غليان مى كشيد. جلوكهلاه يوستىاش نشان




















 خدا جزنى از خوييهاى او را بهما ارزانى مىداشت. بهعتيلن من در اين شهر كـتر كسى

هانند من نسبت بهاو ارادت دارد. ما اين لقه نانى راكه مى موريم بديون مراحم و الطاف عاجى آتا هستيهمر... ميرزا روبروى بازارباشى نشسته بود و وراجيهاى او راكوش مى الماد اد وكا هكا هى از














 انجام د هم ؟؟"
ميرزا آنسوى ينججره را نكريست وكسانى راكد با زنجير بهستون بسته بودند نشان

 مرحمت عا جىى آقا نسبت بهاين بيحا روها نا نا كاه بودهاى.


 بازارباشى سرش را بهزير انداخت و بهانديشه فرو رفت. بنظر هنین مىرسيدكد دو


 هاجى ازا اين بول بايستى یشي او چسى از انديشه هاى ديرها سرش را بلندكرد وكفت: پخوب، عاجى مى خوا هد؟

 مقدس است مىتوانيد با خيال راهت بدخانه بازكرديد. تا نيهم ساعت ديكر بازداشتـت شدكان آزاد خواهند شد.






 آتشهاى زغال درون هتُ غليان روى فرش ريخت و بوى شیشا




 فراشان با ناخشنودى و غرغر كنان، بازداشت شـر اندكان را از بند كشودند. بازارباشى نكا هى بدآنها كرد و نفس آسودهاى كشثيد.

 كد اين دزدى را قزاقهاكردهاند و و دوبا و نتران شد.

## $r$

صنوبر با آشنتى و نكرانى هراسناكّى در انتظار بازكشت مادرش بود. اوكوشش داشت




 كارى انجام مىداد. هنزز دهكام نيسوده بود كه هداى آشنانى بدكوشش رسيد محمود

او را صدا مىزده.
اوكد نامزدش را اينگونه نكران ديد بهراس افتاد. با ناشكيبانى يرسيد: ״ چهر روى داده؟ هرا اينگونه رئت خريده است؟


 الست. من ديكر نمىتوانم شكيبا باشم!

 مى كنم موضوع را دريابمه.

 محمود نتوانست او را از رفتن باز دارد، دختر بيدرنك بسوى بكاركاروانسرا رهسلار


 از روزى كـه تزاتهاكاروانسرا را اشغالكـرده بودند ديكـر مسافران در آنبا





 بود و نظم و انضباط افراد زير دستش را نظارت مىنـئمود.


 داريدؤهر

 آ آرى ا يوسغعلى با انگشت بهدر بازكاروانسرا اشارهكرد وكفت: پاو با برادرش بهاينجا رفتند.ه.

در اطاقى كد آنسوى حياط ترار داشت طبق معمول باربرها سكونت داشتند. دختر

 رها شله بود ببيند و شاد شود.

 بهد رون برود. در آستانه در ايستاد، روى نول


 قزاتى كه دركوپه او را را هنما يىى كرده بود جلويش سبز شده
 مىباريد. او با دو دستش هشر ایشت در را نكا هداشت، بهصنوبر بيدفاع خيره نكريست و لبخندى بهلبانش نقش بسـت. صنوبر بدنيت پليد اين تزات بي برد، بىاختيار بسوى در دويد و جلويش ايستاد با






 الماه مىدانى....."

 نزديكث بود از زور هراس از هدهه بيرون آيده تنش مانند بيد مـيلرزيد. او نـى توتوانست


صنوبر تا آنباكه مىاتوانست بين زد

 نيروى شكفتانكيزى در اين دختر یديد آمد. حالا ديكر او، آن صنوبر بيدفاع و ناتوان ريشين نبود. دستش را بالا برد و ضربات سهـينينى بهچهرة اين مرد تبهكار



 تصميم دارد تا آخرين نغس از خورد دنا
 تودر برابر اين سلاح كارى ازدستت ساخته نيست.

 شد ! اه اين راكنت و دوبار وه بهدر نزديكث شد.

تسليم نىشوى، هم اكنون حسابت را مىرسم.ه

دختر دست او را با ضربهاى كنار زد و دوبا ور خود را به كلون در رساند. اما خنبر تيز
بهشانهاش فرو رفت.








 خود را بهد رون كاروانسرا پپر شـه بودنده برخوردن.






دركنار در الظات قزاقى بهحال مات زد ايستاده بود و خنجر آلوده بهخونش را با چادر بالك مى كرد.
مردم خشــعين با غريو ڤهرآلودى وارد الطات شدند. كرديد و با بیشرمى فرياد زد: هاينبا پهم كار داريدو بيرون رويند !


 قاسمركناركشيدند. محمود بىخواست در خنهر را بهینكت آورد و اين تبهكار را تكه تكه كند. الما هنكامى






 الا بيرمردان آنها را بهشكيبايى مى موخواندند.
$F$
 آشغتهاى چديد آهد. قزأتها را در يك
 شدند.







هاهيت تظاهرات كستاخاندتر و برندترتركرديد.
 داشت. الا بكونهاى وانمود مى كرد كد كويى تظا هراتى در شهر انجام نكرفته وكسى عليه تزاتها بيا نخاسته الست، عقيله داشت ختي


 آن شد نزد حاكم زنجان، السدالدوله، برود.




 منتظر دستور بودند.
سركرده: فراشان نكهبان از در نيهه باز دنتر وارد شد وكزارش درد داد: هقربانت













- در درجهُ يكم اينها يكى از درجهداران يكان مرا بازداشت كردماند.
- بهعتيدة شـا یه با يدكرد؟


 آزاد نكردند درا ينصورت هـه بايد كردهیه

 اكر تدبير سودمند نيفتاد، بايد آشوبكران را با تازيانه آرامكرد، آنجنان تازيانهاى




 تديرى بالاتر از اين ايند تزاتها از شهر بيرون روند؟ اين بهترين راه آرامكردن مردم است.



 من خوا هيدكردو





 منتقل شله و در ظرف اين ملت نفوذ و اعتبار تابل ملاهظهداى در اين شهر بهم زده






 مىكرا ييد. المدالدوله بهاين منظو قربانعلى را نرا خواند تا دربارة آرامكردن مردم خشـمكين ا. ديـ خملوت: منشى كارهاى سرى حاكم است.

و جوشان زنجان با او مشورت كند، هر حاكم ديكرى غير از او در مقام عكومت اين شهر بود، پنين مى كرد.


 المامزاده بروند. بيدايش و فعاليتهاى اين دسته ها نتيجه خوهي رانى را نويد نـىددهد.....






 كار انجام كيرد، تزاقها زودتركورشان را از اينجاكم خوا خند اندكرد ، آنوقت دردسرهان
كم خوا هد شد...."


 قلم نى را توى دوات زد و با احترام آنرا باكاغذى كـى ردى روى آن نوشته بود بهحاكم تقديم نـود.
اسدالدوله كاغذ را خواند و با لبخند بهمنشى اش كغت: „زياد نيست؟
منشى آهسته كفت: پیربانت كردم، زياد نيست ملِ ثايستكى بيش از اينها را
دارد.ه





## ***

جوشش مردم خششكين فرو ننشـسته بود. در مـه جا


 خواست خاموش شوند. جنبوجوش جمعيت براى شنيدن خبر تازه فرو نشسـتـ
 فرا داريد، دتتكنيد! اكر بیآبرويى، بيرّآزريى وكغر اينكونه دوام يابد، ديرى

 اينكونه ميخواركى و تـههارى رواج داردو

 دستورشريعت إسلام بايد دربارة او اجراكرودد.










 نطنه عرام!
 كنيد! دسته، جلو خانذ ملاقربانعلى ايستاد، از جمعيت غريو بلند شد. مـه بىكتندي:
„هلاى متترم، يرون تشريف ياوريد! !a
 بروند تا از ديلن هلا مستغيض شوند. باكوش خود فريايشاتش را بشنوند، و از تصيسش اكها شوند.




 منظور بدزنمان نازينديهر ععيلة من اينست: xاين زناكار بد كردار بايد در بايى غلوت

زندانى شود و نكهبانى مراقبش باشد. تا بايان رسيدكى اينكونه بازداشتوكردد.
 ازطوبلة ملا نيست.،



 رئيس زندان بسباريد و از تول من بهاو بكويد ينتهاي سيختكيرى را را دربارة او رورا دوا دارد.
























- حضرت سروان! من.جد كارى را بدون اطلاع قبلى شـا انجام دادم؟
 را غارتكرد؟ چرا تا حالا با من تسويه حساب نكردهاى؟ سهم من هـ شله


 بايد آب شوند. من كمه نـىتوانم قالب صابون و شيشئ عطر و غيره را عيناً بهشطا بد هم .




 نوشتى؟ بله بلمن مححدخان اين التزامنامه را در جيب خود نهاد. مم اكنون فرماندة اسواران مـانند
 اينكونه كار ماى كثيفت و سودبخخش را انجام مىد هـ و او را مم بهنوايى مىرساند. * * *

از دروديوار خانشكربلايى كاظم غم و اندوه مىباريد. كاظم دركنار يرتو بیا
 مىكذاشت، تطرات اشكش روى زمين مىريتخت. كاظم تيره روز بهدركاه خدا استغاثه








 در حال نوميدى مىانديشيد: هديكر نبايد در انتظار خوشبينتى بود، متحود بـرد بسوى
 كه اكر در اثر ستختى زخمش بميرد بهتر است، تا با بدنامى و بیى آبرويى زندكى كند. * * *

بامداد روشن و آرامى بود. نواى اندوْكَين مؤذن ازكلدسته مسجد بدكوش مىرسيدكد 749

مؤمنان را بهنـاز مىیخواند. در اين بامداد زوده، اسواران تزاق،
 كرديد.





 زندان است. ـــكن است او را سنكساركنند. البته هلا قربانعلى چنين هكيى را خوا هد داد.
در اين هنكام يوسغعلى با روحيג عالى و شاد هراه اسواران بود و با آن قست بسوى تزودن رهسبارشد.

## 0

دو شبانه روز متحود بهخانه نرفت. بر آن شد روزوشب يموسته دركاركاه كاركند تا از از
 به كاركاه آمد تا او را دا ديدن وندند.
 مادرش راكد ديد دست نكهداشت و بهآرامى ليرسيد: پمادر از اينكه من به آن آنانه نياملهام نكران شدها يدوه

- نرزند، بسيار ناراهت شد شدم، اهلا خوان
 سر بزن و او راكحك كني





 . مادر هی جوابى مىتوانست بهمحود بد هد9 سرش را بهزير انداخت و بسوى خانه

رهسیارشد.
محعود دوباره بريدن و تراش دادن تكه هاى فلز را آغازكرد. او با شوتوشور



 لبخند رضايتبخشى بر لبانش

مكو نشست و در اندبشه فرو رفت. نـاى روزهاى كودكى و نوجـوانيش جلو ديدكانش دجسـم شده متـار و باتر را بياد

 براى اينكه از اين انديشه هاى دشوار رها شوا شا

 باملداد يكبارو يادش آمدكه اين تزات زوركو و متجاوز يوسفعلى امتل. بيشى خود

 دوباره در عالم هندار چهرهاش را وراندازكرده، مرانجام اطمينان يافت اين همان

 آمد بكونهاى كد نتوانست خشنوديش را بنهان نكهداردارد. با اعتياط تيغه را روى سندان نهاده




 صهندوتحه ترار داد. سيس از درون صنـي
 *امادر عزيزم !

 r.1


 تزات بدكردار را بدون كيفر آزادكردهاندو


 "صنوبر را بهتو مىسيارم و تو را بتخداهيه. هادر عزيزم، هولهايى راكه درون صندوتحه دركاركاه است بردار وكاركاه را بغروشه.
هادر عزيزم يك خوا هش ديكر از تو دارم در اين باكت نامهاى براى




دوهين نامه بهاين شرح بود:
هاصنوبر عزيز ! ها ها
 وفا دارم. مدتى از اين شهر بيرون مىروم. انكيزء بيرون رنتنم را بادرم برايت باز مىكويد.
هابا شكيبا يى مـن دشواريها، رنجها و تيره روزيها را تابآور. بدان مرانجام روزى





 ديكري به بازركانان مىمانست.
 است. مرد ناشناس يولى كف دستش كذاشت و ضسن سیاسكزارى كفت ديكر بهاو نيازى ندارد.
محمود بدون اينكه سغخنى بكويد اين منظره را تهاشاكرده اكنون مرد ناشناس خطاب بهاو كفت: هاز امروز باهداد دنبال بال شمها مىكشتم،

بهمن نكفتند كه شطا دركاركاه كار مى كنيد و مرا بهآنجا را هنـايى نكردند.ه
 چ
 - اين ائر بهآسانى انجام نـىكيرد. من بايد بلسفر بروم و نـىتوانم حتى يك دقيقه ديركنه.

- من مم مسانر مستم مسكن است راهومتمدمان يكى باشد. مىغواميدكجا برويد؟
متحود در حاليكه لرزه بر اندامش انتاده بود، كفت: پبسوى تهران، كوتاه بهمن
بكوييد با من چكار داريد؟؟

منظورم را بكويم.
- از كـبا آملمايد؟



 كrبا میرويد؟
- من مهم بهتهران مىرومر.

كنتكوكنيه.ه
ـ
- الما من كارى نورى دارم. بنابراين مى ميوا مم تنها از زنجان ييرون روم. شها در كعبا منتظر من خوا هيد بود
ناشناس جواب داد: » جا را شها تعيين كنيد، رفيق.ه متحبود كفت: » د ر خرم دره.ه
 كرديد.
***


 شده بود. در ميان اين بنا ها تهوهخانه عليشاه از همه بهتر بود. صاحب اين تهوهخانـ

از لحاظ الخلات و درستكارى نسبت بهتهوهییهاى ديكر نامدار بود، هـه او را بردى هإكدل مىشناختند.














 مىكرفتند.




 رؤيا هانى شيرين خود فرو رفته بودندند.



 ابروان باريكت و خرمايى رنكش نظر هر اري


 جامه ها يش هنين ييدا بود كه مردى از تيرة روشنفكران است.

در سوى راست او جوانى تقريبآ با همان سن وسال نشسته بود. الما اين شتخص از









يا صنعت كار است.


 كتنّ سركرم خوردن شدند دون
 آماده داريد؟


- خواه مش مى كنم براى رفيق من هم جم جا آماده كنيد.



 زنجان راكرفت وكنت: » هم اكنون مىتوانيم بهآسانى كفتكوكنيم، نام من عباس







 بهتهران رهسبارم.... اما تو در زنجان كفتى كد از پيش دوستان ديرني من آملمهاى. درست است؟




 نـى آورى 9
 هنظورت ستار و باتر است


 نزد او بدتبريز بغرستمه.
 ديرين او در ميان هردم نامدار شلهاند. اين شوخى نيست بايد بايد در اين بارو انديشيلـ. ايا










اكنون نـىتوانم بهتبريز بروم .ه
 ناكهان بغض كلوى محمود راكرفت، نتوانست وارْاى برزبان آورد، فتط نكاه





 عباس آتا نتا هى سرشار از دلسوزى دلى بهاو انداخت و در انتظار جوابش ماند.

غم واندوه راهكلوى معتود را بند آورد. با وجود اينكه نخستين دوست رازدار و
 آنرا نداشت. مىانگاشت ناش انر كردن و بيان اين رويداد بصيبتبار برانى او و صنوبر
 بهتر است آنرا در دل نكهدارد. زمانى دودل بود. تنها بهانكيزة اعتمادى كه به






 نزد يكترين رازدار باكدلم، غير مسكن است.....
 مى خوا هى انتقام بكيرى بحعود با دشوارى اين ستخنان راكفت: پنابكار پليلى مى تجاوزكند.







 *....
محعود با ناشكيبايى سینز او را بريد وكفت: همن میىدانم، آكر اين مرد فرومايه و








 كيرد.،











 و براى نبرد عليه خود كانكى آموزش مى بينـند. تو مى
 در بردارد
 كه آمادة نبرد براى يانتن آينلهاى بهتر باشند، آنوقت چكونه در خود توانايى و اميد احساس ميكنى،






 مرد را بشكفتى والمىدارى. مىدانى در اين منطقنُ لرنعمت مان، مردم بينوا و بحروم




 مى بيخشد.
عباس آتا كويا دريافت كد يتخانش سيغت درستعوود تأثيركرده است، اورا نكريست.







 بايد متحدانش دوستانى دلير، كستاخ وكارآزنموده باشد. آنوتت استكه اندر اندره آدم







خوامى آردد.ه

هحعود با نكرانى يرسيد: »راست است؟ بسيار خوب است! يعنى، تـام تيرهروزيهاى
ما سمكن است بايان يابدوه

 كننده انتقام نكيرم؟ فرض كنيه هنين شود، الما آنوتت، تا هـه زهانى با بايد آبروى من همينكونه لكد بار بـاندو؟
-


 متكى نباشى بشتيبانى بى كنيدا الما مردم هم از خود حزبى انقلالى دارنده اين حزب يريكار عليه

خود كاكىى را رهبرى مى كند.




 آزادى عليه دولت خود كامن بيدادكر يـيكاركنيهم.




 نـىتوانم بدون انتقام زنـه بـانم. دوست تازه بهموضوع چا يان داد ركفت: \#عييى ندارد، باشد براى بعد.ه

9









 مىشدند، بهكوش میر رسيد. براى جا دادن اين كا روانهاى بیشـيار، در تمام دروازهماى تهران، حتى درون

يكى از اين كاروانسراها در دروازه شب ازكرد راه قزوين بهتهران رسيد جلو اين دروازه توقغ درد درد. صدانى قاطرها،

شيهن السبان، صداى ظريف زنگها يىى ده بدكردن شترها آويخته بودند با صداى عرعر نرهخرهايى

آرامى وارد كى روانسرا مىאرديد.


 راه درازشان به ها يان رسيله بود.
دو مسافر جوان یس از همג مسافران ديكر از حياطكا روانسرا بيرون رفتند. زير

 اين دو جوان هـان مسافران آشناى ما بودند. عبا



 ظرف اين ده روز آميزش، سن شـا را نهتنها يك دو دوست








 آميزش با تو و ميرزا حسن هششانم باز شلهاند، كويا مم المكنون بهتر از ريش
 بعدى، نفط مىتوانم اين تول را بله آموزندهات بيهوده به مدر نرفته الست. عباسآتا با دقت اين سیخنان راكوش داد. لبتخنىى تعام چهزهاش را فراكرفت.
 FII
 كفت: ״من الطينان دارمكد دوستى ما بإيدار و استوار خواهد بان بود. بيكمان بايد



 با تو سعن مى كويم، كنتوشنود كنمه ! - برای پیى


 آذ ربا يجانى سغخن كفت.
عباس آتا محل انقامت محعود را در تهران جويا شد و نشانيش راكرفت. همديكر را بهآغوش كشيدند و از هم جدا شدند.








 تعبير مى كرد. خوىى محعد آن بود كه سادكى دردى جوانيش را را از دست نداده بود، بهدريافت هر هيز

 سوكوارى ماه محرم و در ماه رمضان، يسى از تعطيل كارش يكراست بـان بسوى مسجد



 دولت ايران نيرودندترين دولتهاى جهان وكشور ايران آبادترين كشورهاى كيتى است.

مىانكاشت كد تهران زيباترين و بزركّرين وايتتختهاست، شاه را فرمانغرناى جهان،

 توه مرواريد هست كه اكز با آن تيراندازى كنند صدايش هنان رعان رعدآسا و هراسناك

 را زيارت كند.






 كاركاه، بهسراغ مـحردند بروند.




 وافور رله انداخته بودند عبور داد. از درهاى باز انز تهومخانهـا بوى زننله ترياكك

فهميله مىشد.
 سر آدم كيج مىرود !
عباس آتا از ته دل خنديد وله وكي

 دود كششها بوى عطر بهمشام نـى الـورسد.
 - دوست عزيز، بهنظر من كسى هيـيا نـي
 عصر خود بوده است. كسانى كد مى انوا هند شاه راكوهك امالـخاقانه مىنامند. سرشت تباه مادر بدشاهكنونى اثركرده است. هنگامى كد او













 شدهاند و براى خيزش آماديادهاند.....
















 شهابالسلطان، يكى از درباريان بلند بايـه و بدرزن سروان دتحمدخانكه دوستدار

السبان اصيل بود بهامطبل سر زد. اين دربارى مالخورده ماديان راكد برايش آماده









 اسواران قزاق او را برآشفته باشد. بزودى آنها خداحانظى كردند و از از مم جدا شدند. عباس آتاكتت: صلازم است بد تجارتتخانهاش سر بزند.ه

## V

آيا عباس آتا بسوى تجارتتانه رفت؟ حتى كـان نـىرود او تجـارتخانهاى





$$
\begin{aligned}
& \text { جواب داد: „غياثه }
\end{aligned}
$$

صداى كلون در آنده، عباس آقا كـى در را ها هل داد.


 اينجا تاريكت و ومرطوب بود.

 عباس آتا بانك زد وكنت: „رشت.
از تاريكى صدايى شنيله شد كد كنت: پتبريز.ه
 تازه املا سـغنى نىى
 بكيريد.


 "يله ها را بكير و بالا بيا اهـ،










 ايران، تعلق داشت الما خود را از مردم جـد










 عباس آتا بسحض ورود به مـه تعظيم كرد. سليمان ميرزا يدرنكت نو رميله را به

همة هاضران شناساند وكفت: מبسيار خشنودم شـا را اكاهكنم امرووز اين آقاى


 آكا هى دارد. شنيدن كزارش ايشان دربارء اطلاعات و آخرين رويدادهانى تبريز براى
ما بسيار جالب خوا هد بود.٪

همه با علاقه به خهره عباس آتا نكريستند و اوكزارش خود رود را آغازكرد: من به

 بهمجا هدان تبريز بودند. اينان با مجاهدان دران تفليس و باكو و انقلابيون روس هم
وابستكى نزديكى دارند.ه

- دوستان تبريزى ها تا هـ انه اندازه نيروهندند
 ريشش انجمن آنها تصميمى كرفت بهييكار خود عليه شاه و جانشينش








 انجمنهای ايالتى و ولايتى دارایى حقوت و اختيارات كافيا


 است كه در تبريز وزيدنكرفته است، شاه تهران در برابر چنين طوفانى، البته نـىتواند
نايایدارى كند. a
 انجمن كرداندنكارهاى



 مى موانند.





 اشراف و مردم خودفروش را،كرد آورد. متأسغانه اين خانّن تنها نيست.
 سليم سندى ساختكى جعل كرد كد كويا انجمن تصميم كرفته الست پیند تن از افراد
 نيروهاى انقلابى در برابر اين نيرنك







 فرا خواند. اما مسحود نغخواست بدآن شهر برود او در تهران ماند تا از آزارد هنـهواش

 انقلايى اينبا وارد كرد. هـ،





 واتعيات نا هنجارى را بدآنها آكا هى داد وكفت: پشايد هـه نـى دانند كد نتخستـ

وزير زمان مرحوم مظفرالدينشاه و دشن مرسيخت نيروماى انقالىي يعنى امين-









يليدامين را خنتى كنيه.ه a
. بكيرد ناكهان بهمجلس تهران حملد كند، يكـمان اينكار را بدست ابينالسلطان
انجام خواهد داد.،

سليـيان ميرزا الزودن: nالمين در اثر اشتباه يكى از بيكار جـويان انتلابى تبريز جان

 سلييان بيرزا بدكتار ادامه داد وكنت: "براى كسانى كم از اين موضوع آكا.
نيستند شرح مىدمم:


















 فعاليتهاى بيليد اين ناكس واكنشى سخت نشان داد واد و عمياتش را خنثى نود.....



 دشهنان آزادى اندوختداند. اكركيته بهمن اعتشاد كند، اقدام لازم را انجام خواهم داد.

 عباس آتا خواهد توانست اين كار را بخويى انجام دمد. با مىتوانيم اين كار را بهاو
بسباريم.ه

كسى با اين ييشنهاد بخالفت نكرد.
 بنا بمهلاحديد عباس آتا تعين شود. جلسه بهمصن با با بايان يافت.

## $\wedge$

مدتى از رهسبارى تزاتها از زنبان كنشت.
 خاكسترى غم واندوه مى باريد.
 كونه ماى اين دختر يُرْرده بنظر مىرسيدندكوكيا نسيم باييزى كل رويش را انسرده
مى كرد.
 آزار و رنج تهى نكرديد. هنين بنظر مىرسيدكث احساس و انديشهاى در درون ندارد.
صنوبركه روى بسترش مىنشست يا مىخوايد هنين مىنماياندكه پيزى را

نیى بيند وكفتهاى را نـىشنود. در هر عال او نهستخن مىكفت و نهبدثرسشیى جواب





 نشان نـىداد.








تقاخاى داروو درمانكردند.

 برايش نوشت. الما بيش از هر هيز توصيه كرد دست كم يكشاه او را برای هواخورى بهخارج زنجان ببرند.
داروكـى صنوبر را بهبود بخششيد. با هـن اينها او هـانكونه بـىتناوت مانده ابدأ
 نـىكت. یدر و مادرش جداً بر آن شدندهنوبر را برای آسودن بـجايى خارج از زنجان بفرستند.
كربلايى كاظم پيششنهادكرد دخترش با فاطهه بدروستاى كلتوك رينتقل شوند.

سرور اعتراض كرد وكفت: هبهتر المت بهتهران فرستاده شود. در آنبا از ديدن
جنب و جوش شهر شاد بى شود.


 صنوبر كد وازء تهران را از مادرش شنيد، اندامش بلرلرزه افتاد، تلبش بستختى





$$
\begin{aligned}
& \text { هه با يدكرد. }
\end{aligned}
$$

 كاروانى



 اند يشيدم و اينكونه تصميهم كرفتم.


 برای شـا ضرورت ندارد. بنجاه تومان براى خراد






انديشهاى درسر دارد.

قاسم قصدش را با برادر بزرگش در بيان نهاد و افزود: ״تو، برادر، خيالت راحت


 پيش كرفت. و در ظرف يك روز فاطهه و صنوبر بسوى كلتوك، زادكاه ركربلايى كاظلم رهسیارشدند.

قاسم همينكد بدتهران رسيد بدجستجوى متحمود برداخت. هر زنجانى يا آذربا يجانىاى را در پايتغتت مىديد سراغ او را مىكرفت. الا ازكفتههای اينان هيزى عايدش

نشد.



 دنبال مى







 قاسم جواب داد



 نداده و دارای احساساتى نيكانـد يشانه بود

 هى شیناسيد؟
نكهبان جواب داد: „يكت ساعت بهغروب آتتاب مانه اينعبا بيا. هنكامى كد افسران بهخانه ها يشان رفتنده مىتوانى همششهريت را ببينى."


 rrr


 راندهـ
 جواب سلام داد. و اشارهكرد دنبالش برود. اينها وارد كوجه








هِمدر برايم تـام مىشود ؟ه
 كارها نـى
كار خرج نـى كنند.ه

 مى كند.








 ندارد و بهدا ينجا كنتكو ايا يان يان يانت.
 هست يا نه. و بيكمان بهمقصودش رسيد.






اين نطق مردم تهران را بهخشم آورد.

مججلس احساسات وفادارى بخود را نسبت بمشاه اعان الم داشتند.






 نشانند.

 هراكنده نشوند. اين سغخنران كسى جز عباس آقاى جوان، و انقلاِى پيشرفته آشناى ما نبود. هسحود و مححد هم مـرا هش بودند. بيدرنكثكروهى از جوانان نيرومند و جوشان
 به خود كشاند. انبوه مردم در ميدان بزودر انـور افزايش يافت.


 آگا هم، و مى «......


 الـا نبا يد همدستان او را مم دست كم كرفت، اينان با وعدههاى درو دوغيشان مردم را فريب ميد هند. و دوبا وو صداى انبوه مردم بهكوش رسيدكد مىكفتند: پاينها را بكشيد. بركك بر ستمكاران!
در اين هنكام جوانى روى برجستكى ديوا ریى قراركرفت و اعام در داشت
 كينر ببيند !
 مردم بايد مساكاكه كنند وكيفر دهند.









 رهبرى مى كند. اين تلكرامى است منخابره كرده است،
عباس آقا از جيبش كاغذه
 عباس آقا با صداى بلند خواند: YV




 دشـنان سنگدل و ددمنش مـردم آكله شوند.
 دولت نسبت بهمردم بيدفاع ايران بويثه د هتانلن بينوايىى دمه بهكرد همايى و دفاع از

 „وظيفة هر انسلن ييشرفتهايست كله اينكونه متشكرى شاه و نزديكانش را مسكوم

تبريز، ، دسـارخان.
متخنران تلكُام راتاكرد و دوباو بسوى ساختمان متجلس اشارو كرد وكفت: \#نگاه


 بايد اعترافكردكد روش آنها بسيار سودمند بود. اها مم اكتنون از نيرويى كد به

 جلسه ها يشان مىخوا مند راهى برای نريب دادن و آرام






- او را سنكساركنيد !

عباس آتا به كغتار ادامه داد: »هموطنان عزيز! اكر به مم نيونديم و متشكل





 هم اكنون براى ما خوانه شود.
 دهوكراتـنش بودن ناملار بود از مسلس بيرون آمل. يكك دسته تلكرام در دستشى

 برا يِان شرح د هم ؟
عباس آتا در حاليكه توجه هـكان را بسوى خود كشاند، كفت: „آقاجان! شها rYV








 سرانجام اين نهاينده، از" رويدادها
 اعتصاب عمومى اعلام شله است. تبريزيها خيلى زودتر از از ما تهرانيها بهر بيانيانتهاى



















 از جمعيت فرياد هاى ناموزونى بدكوش رسيدكه مى ركتنند: „تا شاه از متخالفت با

مشروطيت دست بر ندارد، ما سركار نتخواهيم رفت. ما مىخوا هيم كد دستمزدمان انزايش يابد.ه
در اين ميدان يهنا

 تهرانى را از خواب بيداركرد و بهجنبش درآنهر آود.

تبريز روزهاى آشفتهاى را مىكذراند. رويهمرنته آشكار شمله بودكد محمد على شاه آمادء هيهجكونه كذشتى نيست، انقلابيون تبريز هر روز در انتظار حعلة ستخت مرتجعان بودند.
ستارخان بيشتر اوتات خود را براى آموزش رزهندكان مىكذراند. هسته







 است9


 مى مواست دربارة رويداد هاى تبريز كنجكاوى كندا




 پيششانى برجستهاث بىاختيار نظر بيننده را بسوى خود مى كشاند. پهرهاش گشادهرو

بود و از نكا هش مهربانى مىباريد. بوشاكش بدجامه هاى دبيران دييرستان روسها


 به شـا مىيشناسانه. او از جلفا همسفر من بوده استر المت،
 ما مى آين. آزنودكيهاى انفلابى آنها بى همتا است.

 ابنكونـ لبخند آشنا بودند، آن خهرة لاغر و يرتوان سردار را نرمتر بینـاياند. بـا نورسيله دست داد.

 اينبا آمله است تا در دبيرستان روسها تدريسى كند. اجازه فرماييد باتى مطلب را خودش بكويد.ه ستارخان هر دو را بدنشستن خين خواند.
بنظر رسيدكه بوتابور




 و با دقت تـام بد كفته بوتا بوفك كوش دار داد.

 بخاطر آن نبود كه در خاور خديت





 سوديند باشد... نيرو، جوانـردى و تلاش براى كـيـب آزادي شـا ستخت در من اثر








جهرماش بهيد آوره بود.






 دبيرستان اينجا آمله است، و در اختيار كنسول تزار روس است. پـكونه مىتوان بـانـاو اطينانكردب؟











 را بهاو داد تا عليه دشـنان آزادیى آذ ربا يجان نبرد كند.
 كفت: ״من از اينكه شـ نسبت بدانتالب L اظهار همدردى مى كنيد، بسيار

$$
\begin{aligned}
& \text { سياسكزارم، الما منأسغانه نـىتوانم درخواست شها را بيدرنتك بيذيرم." } \\
& \text { بوتآيف شكفت زده شد و با دلخورى كنت: "خرا؟؟" }
\end{aligned}
$$


 بررسى كنيد يس از بنـجيدن آنها قصد خور يود را العام


















 فرمان دولت روس نيستم.





 سركرم شويد؟،

- من مى

بهدستجات داوطلب جوان شيوة نوين نبرد را ياد دهم. فكر مىى كنهر، در اينكار ناوارد
 ريرداخت.
ستارخان خاموش مانده بهسبيلهايش دست كشيا

 مى كنم اين كاغذ را بخوانيد.











 كسى درنكّكنيده من تصميم خود را بهشها اعلام خوا مم كرد. بايد با دوستانم
مشورت كنه.a





 تبريز روانكرديد. حتى زنان
 كرديد، پايان اين نامه چنين بود: هاميدواريم كه يروردكار توانا هـجا هدان را در اين

ا. اين نامه از متن نارسى وكتاب قيام آذربايجان و ستارخانهكتابغروشى تهران-تبر يز، نوثته



را مستجاب كن !a

بايد يادآورى كرد كد پشتيبانى اين مردم به رزمندكن آزادى تبريز توانى فراوان
بتخيد.

## IY





 ديرى نیاييد زندكى در سراى مربازخانه جنب






بود.
جالب است، هركس وارد سربازخانه بیشد نخستين بار يك توبير كهنه بنام




 مى مكنشتند.






از اين پس آرامش و خاموشى صربازخانه بهم خورد. هنوز خورشيد پاييزى به


 كار بهتمرين نظامى مىيرداختنـند.


 السلحدشان تقريبأ يكجور بود.


 او نتوانست بيدرنك
 آزسوده است.
بنظر مىرسيد سرشت فرماندهى او بسيار عالى استت. رفته رفته كار آموزش رزمى همdُ جوانان داوطلب را بدست كرفت. يِك روز زودتر از معمول افراد بهخط شدندند. بنابر عادت، پوتا پوف با دستيارثى كد




 شدند.

 تذكراتى بهبرخى از داوطلبان دادند.




بهקی چچچ! ... دو... به... دو! a

جلو ديوار شـالى سربازخانه انبوهى از تماشاخيان كنجكاوكرد مىآمدند و اين
 فرياد مىزد: پبرادرها، بهخدا سوكند، هركدام از اينها با ده تن قزات خوا مىی كنـد !
 كد بر سر دشـن نرود مىآيد. درست بهسربازان روسى مىمانند، ببينيد در خبردار، اصلا تكان نـى خورند.ه
 داد: "براى سان آماده شويد إه


 داد: „خبر... دار! نظر به.... راست!


سواران رهسیار شد.
همراه ستارخانكروهى سوار بودند. باقرخان، على دايـى، نـاز، عبدالشآقا،كالهآتا و

 شتاب از جلو صغكه بهحال


 كرفت.



 السبها راكرفت، كالسكه ناكزير ايست كرد. در ديوارهماى دو سوى كالسكه تصوير دو

 نشسته بود.
اين كالسكه بيكمان از آنكنسول روس بود.
 بود - جون در ميدان مشق سربازخانه تـرين نظامى جريان داشت، از ورود اين



مىخوا هـ وارد شود.

نهتنها در ايران بلكه در تمامكشورهاى خاورى اثرى سترانكيز حاشت.








 فدايـان را تماشاكنده رياده برود.ه
 نـىدانى كه ره را نبايد بر كنسول كرفت و مانع ورود او شـد



كنسول كد اين كنتكو را مىشنيده با زبانى كد برای نكهبان نامفهوم بود چيرّى به مامبو دولت كفت. اين يكى يكى كام لیى كذاشت، دركالسكه راكشود، با ريغت


 داشت.
او با كامهاى موزون بسوى فرماندهان كد مبركرم آموزش بودند، رفت. مأمور دولت حند كام عقبتر از او رله مـىرفت.


 ستا رخان كنتكو را بريد و با عال انتظار نزديكت شدن كنسول را نكريست.

بايد يادآورى كرد: اين ديِّلات مىدانست اند بزودى از سوى بقامات بالاتر

 بهسمن پوتا يوف نكاه كرد و با خشم تـام لبها



 سردار برود. كنسول با اشارهاى آمرانه او را وادار بها يستادن اونرد و با با آهنكى كه عمداً كوشش
 او با برازندكى جواب داد: هآرى، اشتباه نیى كنيد. - شرم ندارى؟

- هرا شرم داشته باشهم ؟؟ كسى با يد شرمنـه شود كد بهمردم خيانت كند. - تو آبروى روسها را بردها






هوتا يوف زهرخند زيند






 ستخت در اشتبا هيد. اكر هما اكنون در ايران مكا مكومت قانونى وجود داشته باشد، آن

 هكومتى روابط ديِيلماتيك نداريد. بنابراين شركت در ييكار آزادى نبابد بدانيله در


 هم با قوانين دولت انكلستان سروته يكث كربابنـيند، شها خوب


 دهيد.

 دارم هر دستورى را صلاح بدانم بدآنها بد هممهمه








 كم زبنا روسى را خوب بى دانست، مناقشئ اين دو بيكانه را بهآرامى براى الطرافيانش
ترجمه كرد.


 از تو خشتوديم."

مدكانى بهخود خوا هدكرفت."






كنت: „آقايان خوا هش مى كنمّ، راه باز است، بغرما ييد! بيرون برويد و از این پس بدون اجازه بددرون سربا زخانه نيا ييد.،
ir

 ديله مىشد و بدكوش بـى رسيد.










 با در نظركرفتن شرايط آن زمان



در امور ـهـم كشور ايغا مى كرد.















 شدكان بنا بر پايه و مقامششان مى نشـستند. در سوى راست و كنار تحت، بزرك دربار المير بهادر جذكّ، كـد نكهدار دركنار امير بهادر تراركرفت.
در سوى چپ

 معلوم نبود كدام است، وارد تالارگردد.
 حكمغرما شد.

 يِششخدمتها در حاليكه با نوك برسد، حاى وشربت براى ميهها نان مى آوردند.



 ميهمانان افزايش يافت. وزيران و سياستبازان انـوانر در تالار اشاراتى رازآميز بهيكديكركردند. بنظر رسيد كد ميهـانان اوضاع را حدسى زدهانداند.
 و چهرهاى بىتغاوت آنرا بهد رون جيبش فرو برد. در اين هنكام از پشت پردة هتخل صد


يكت دربارى كد در پشت تعتت ايستاده بود سـت هيْردهدارىیه را داثت. وظيغهاث
 دستهايش پرنه را بس زد و تعظيم كرد .











 همينكه وارد تالار شد موزيكَ دربار آمنك هـلام شامه را نواخت. هعانگونه كه موزيكت مىنواخت شاله روى تـخت نشست.







 كرديد.



 باز ماند. با نكاهى اندوهبار و جويا بهجهرة شـله خيره شد، كويا استدعا مى كرد فرمان دهد كلاغها را وادار بدخاموشى كنـند. الما خود شـله هم ملت و شكغـتزدده شد. در تهام مـدتى كــه او در اين كاخ بسر

مىبرد، حتى يكبار اين وضع شكغتانكيز را نديله بود. یهه شمدكه در جشن زادروزش
اينكونه ييش آمده؟ !
 برندكان شوم را ازكاخ بران براند. نكهبانان جدأ بداجراى فرمان اقدام كردند الما صداى خشُمانكيز تارقار بكونهاى

تابنايذير، افزايش يافت.

از جمله خود شله اين رويداد را بها برال بد در حياطكان صداى غرش تير مداومى بدكوش مى رسيد، وجود اين صداى تار ارتار



 دقيفه پاييد. رفته رفته صداي كلاغها آرام شد. در آر اين هنكام
مــت سـرنكهبانى كاخ را داشت در تالار بديداركرديد.
 تيراندازى چيه ؟ كويا اوباش بازار بهدرون




 كردند هرجمهاى جلو مجلس را بردارند. ما مهم آنها را از آنجا رانديـم.ه
 نقشهاى تالى خيره شد، كويى بدهرت رفـ رفته الست.



اللملكث مسترم، سربا ايستاده است، بهاو اشاروكرد بنشيند.




 MFr

 مبارك دارند.

 او را ماراتطات كند.


 اينجور آدهـا بكر بىتوان انتظار كار بثتى را داشت كارشان اينست، اينجا و آنبّا
ول بكردند.ه

شه ناكهان نكامش را بسوى صدراعظم بركرداند، كويا بدكنتداش ارِ فراواوان نهاد.

 بارشانه خالى كند.



 حتي فرمانهاى ترفي رتب در نظركرفته بود يم، هم اكنون اين كار را بهبعد بوكول

 سكندرى خوردند.
فتط سه تن، يعنى عضدالدلكت، الينالسلطان و مشاور ويثرة شاه، مشيرالدوله بنابددستور اعليحضرت در تالار ماندند.



 خطاب بهغرمانرواى ايران با غرغر كنت: هـن در طلى زندكى درازم بتجربه دريافتهام
 بدرانهاى داشته باشد و خوامان آسودكى وكانكارى مردم باشد. براى آرام كردن

صدایى بسيا رى از مردم ناراضى بايد، ولو بطور مـوتت، خواسته هاى رعا يا را انجام داد.


 برسد، و بهتر از اوكسى شايسته اين مقام نيست.




 ستخنان راكودكى خردسال بر زبان مى آورد. عضدالملكك به كفتار ادامه داد داد وگفت:



 نمود، بهعضدالملكك روكرد و با طعنه كفت: ״بهعقيلهُ شما اعليحضرت قدر تدرت بايد






 بارامى وارد تالارشد.
 هـ خبر الست؟ بيشثغدمت با آهنكى عاجزانه جواب داد: " پيكى از قزوين آمله است،كزارشى فورى آورده است. د
شاه خرمان داد: ه بيار ببينيهم چيسـت؟"

 با بهد رغوالمت مردم امغهان بلستو مجلس از مكويت اصغهلا بركنار شد.

هنكامى كد لاكت را بازكرد، هعلوم شد درون آن كزارش فوهاندار قزوبن است،


 دارند اين المتان را از ايران جداكنـند.




 با در نظر كـرنتن ايـن كزارش نا با يسته المت كد كذشتهايى در اين باره روا روا دارند.

نشسته بود سرفرود آورد.



 با اينهـه، از آنسو... شاه كفته خود را إيلن نداد و بهصافـافكردن سبيلهايش سركرم شد.




بىارادكى پديد مىیآورد.

شاه زيرلبكفت: ششورش تبريز... نـايندكان هـجلس اينجا... اينها مهه يك

 رهبرانشان ستا رو باقر بيردازيم." "

 شاه فرمان داد: „بكو بيا يند تو.
سيد عبداله بهبهانى، سالتخورده و تندرست، هنكامى كد اجازه دريانت كرد دست

بهريشش كشيد و باكامهاى سنكين و آرام وارد تالاركرديد. دنبال او سليـان ميرزا با چهرة آرام و لاغر، و چششمان نانذشا



























 مشكوك بيردازد؟
 مجهول و بىمعنى، بعيد بنظر مىرسيد. اما نبايد در اين باو او را سرزينش كرد. او او





 كفت: پشما، آقا، با اين سن وسا بالتان نيروى فراوانى براى فعاليتهاى سودينـد اجتماعى

 آرى، اعتراف مى كنم زمانه بيرم كرده است.




 فرصت نداد تا جواب دهـد. به گفتار اداده داد: „هال كد اعليحضرت اجازه فرمودهاند

 عطغ توجه فرما ييد."


 داد، به كقتار ادامه د هد.







 بيشتر مناطق بويره استان آذ ربا يجان خريان خوددارىشود و از ريتخته شدن خون بؤمـنان مىگردد، جلوكيرى بعـل آيده،

شاه اين سغنان را شنيد و ييش خود انديشيل: شتصويب قانون الساسى؟.... اين
 ناامتوارش را در ميان مردم توان بختشد. كيفر رهيممخان؟ راستى شايد ايـن كار








نبريم؟ ¢....
پی از آن مسحدعلىشاه نكاه خود را متوجه نـاينده دوم نمود تا ببيند او چه مىكويد؟ الا سليـان ميرزا خاموشى كزيد. جهرء: خونسرد و خشکشى نغوذ نایذيربود. او فتط اكتغاكردكد هنگام ستنز كغتن سيد عبداله، نكا هش را از خهرهاش دور نكند.

 آورديد. الا اين زحمات شها بسيار ير بهاست. اين خواسته هاى مردم و دتجلس، كد







 براى او مهم اين بود كه نقط در اين كنتكو حضور داشته بان باشد



 فرستادكان مجلسى كه مأموريت خود را انجام داده بودند اجازة مرخصى خوانـي MFq

و مرخص شدند.
 بكيرد. كـتر اينگونه روى مىداد. اين بار اوكوششى كرد كد بدكفته هايش عمل كند.
بيدرنك دولت فرمانى كه ضهن آن رياكارانه از مردم دلسوزى میشمد، صادركرد.

موتتا ازكار بركناركرديد.




If



 زرين در اين تالار ديه مىشد، اين تـخت را زمانى نادرشاه از هندوستان آورده بود.


 آويزان بودند.




 بالا نكاه بـىداشت.

 مىنـود.
چهرة: چوشتآلود شاه بدتازكى يهنتر و فربدتر شد بود، خشهانش كد بهكوجه
مىمانستند در چهرهاش فرو رفته بودند.

منوز امينالسلطان ننشسته بودكه شاه بار با ناشكيبانى فرمان داد: ״آتقاى صدر
اعظم، گزارش بله، ما مى الخوا ميم از آخرين اخبار آكاه شويم.



 كرديد ناكزير شد ازايران بيرون رود.




 كوبيدن سردم بتـر كز كرد.



 برايى سركويى متجاوزين با نيرو بدمرر كسيل شله الست. الما متألسغانه سربازانش از فريان


 در جلسن مجلس حاضر شدم. در آنجا خطر تجاوز نيروها والى سلطان راگزارش كردوم،





 شاه چرسيد: ״ کى؟

- بيشتر از مهـ سليهان ميرزا، هـانكسى كد براى عرض تبريك زادروز ذات مبارك شكرفياب شله بود. - او در مـجلس حه كغت؟





 اين نتشه بسيار سرى بونه استي،

بلكه اين روعانِيون سخت در مردم يديد آوردهاند.ه

شاه موانتتكرد وكنت: هآرى ما اين را مىدانيهر. اينها يشش از اندازو زبان

 بربىانكيزند. يكى از نونهدهاى آنها مـكثالیتكلين كستاخ است. اين موضوع را مىدانيد؟"

- مىدانم. مين پیندى ييش شخصاً بهشنيـن نطق اين مرد وراج، در مجلس،
سرافراز شدم.
- او از هـه سخن مىكت؟

 شنيدن آن دلتنك نشوند.







از برتريهاى قانون، سساوات و برادرى برخوردار خوا هند شد....،



 نداثتهايم جلو نطق كستاخانئ اين آخوند را بكيريه، از سوى ديكر اين ملكثالتتكلين

نانجيب بداصل مى خواهد، صداى ناتوانش را بهگوش انتلخبيون روسيه برساند، با

 اين است كارى كنيهم كه اين آخرين نطق ملكفالمتكلمين باشد.
 شاه، موشيارانه تخنت سلطنت را نكاه مىدارد، بيكـان نيرنكهاى دشمنان تاج وتخت بهناكامى خوا هدكراييـ. من توانستهام ریشتيبانى مستهدان مـعتبر، از جـمله سيد عبدالته بهبهانى و سيلد معحد طباطبا يُى را بسوى خود بكشهانه. چنــد نـا ينـده ديكُ هم

 شاه در اينعجا يادآورى كرد: هخوب، با دا اينهـه دا داستان اعزام نيرو بهمرز به كجا كشيد امين السلطلن بيدرنك جوامب داد: پمن رحيهمخان را آزادكردم، فرماندهى نيروى

شاه با خهرة اخممآلودى خرسبيد: ״و اينها بسوى مرز رهسیار شدند؟؟


 ولكُده، ستار و باقر، زنجير بهكردن بهحضور اعليحضرت مها يونى خوا هند رسيل."
 حه خبر است؟

- خاطر قبلة عالم آسوده باشد، در همه جا عاسْ مردم دست دعا با بلند كردهاند و



 سركوبى آزاد يغوا هان آذ ربا يـجان انجام كرفته است.
 خيانت كرده باشد. يعنى صدراعظم من هم بهاردوى ״آزاد يخخوا هانa پيوسته است؟؟ !


 فرها يند، آقا يان بهبهانى و طباطبا يـى منتظر بنـه هستند.




## * * *












ديله میشد.





ونادارى او را در مجلس شنيديد."

سيدعبداس بهبهانى بارالى و با اعتياط يرسيد: ״خوب، هال اعليعضرت مطايونى
جكونه است؟^،

- شما خوب بیدانيد، اعليحضرت همايونى بس از آنكد بهرآن سوكند باد

 بايد با توانق دولت و و مجلس انجام


 خونىترين دشسن مشروطه است.،

البين السلطان بدون آنكه ستخنى گويد، خنديده جششمانش از اشكن تر شدند و زير چرو كهاى چهرة نربهاث پنهان كرد يدند.



 خودتان مىدانيد كه عين الدوله مواخواه بهتخت نشُستن برادر ششاه، شعاع السلطنه
 عين الدوله را بهتبريز بغرستند، نا از یايتخت دور باشد و بـجاى فرمانغرماكد بركنار شله است كاركند.







 الست انجام خوا هد داد و بسيار بجا خوا هوا هل بودكه ايشان يكبار ديكر بهمتجلس




 الست.
اين دو تن بدون اينكه سخن گويند بدنوشيدن یای وكشيلن غليان پرداختند و
 بهسلام نكهبانان جواب دادند و ييرون آردند.


 معطل نشد و بسوى كالسكهاش كد در انتظار بود، رهسهار ركرديد.

 نتستين تير، جوان فرياد زد: „اين بتخاطر مردم ستمكشيلة ايران ! آه ؛ با شليك تير دوم اعالم داشت: „اين بنام آزادى و انقلاب! از سوى خودم بكير ! "
جـعيت ييدرنك بسوى اين صحنه روگرداندند. تيرانداز با نكاه دليرانهاى مهـ را

 دللخراش ازدرونش بيرون آمد و نقش بر زمين شد.
 مىيرد و طومار سياه تبا هيها يش از زمسين تا آسمان بىرسيد، دادكرانه به كيفر بد كرداريها يش رسيد.
 كرد و پس از آنكه مطهئن شد او مرده است بيدرنك برگثت و بتندى از ميان ميدان

كذشت.
هم الكنون جمعيت بدجنبب وجوش افتاد. سردم سراسييهه شدند. بكى فرياد زد:

 را دنبال كردند.
او با


 هم الكنون مأسوران از جلو بسوى تروريست شتا





 بهتر المت.
 بهاو نزديك شدند، جان سيرده بود. جسلد را بازرسى كردند. در جيبش دنتر يادداشتى بيدا شد. او در يادداشتش

توانسته بود بكنجاندكه صدراعظم بلدت عباس وآ آتا از مردم تبريز وابسته بهسازمان مجاهدان، كشته شد. نامهُ ديكرى، با وارْههاى خط خورده و اصلاح شله و نانفهوم و جدا از هم بيدا شد.


 پا يان آن اين جملات خوانـه شد: ״ ادوست عزيز.


 پيديد مىآورد. هارهای جز نابودكردن او نداشتمه. رفيق، بنام من از همغ رنقا يوزش
بخواه. عباس ."

جسد عباس آقا تا شـب در جاى ماند. مردم كنجكاو بدبإى جسد مى آمدند، اين


 راكشت، اما در عوض آن ستشكار ددينش را نابود كرد.ه

 است و هيجچاه نغوا هد توانست زبان بكشا يد و انگيزه دوكانكى گفتار وكردارش را را بازكويد.








 سجا هدان بوده است. همه مردم ياد عباس آقا راكرابى داشي اشتند.
 نشان دادند و هيخكونه ممدردىاى از خــود نشان ندادند. در شهرستانها هم اين



 تهرمانانه عباس آقا را ستخت ستودندا







 آنها را به كيغر مىرسانند.



 تـتم قانون اساسى مشروطيت راكد مظفرالدبـنشاه فـرمـانش را صا صادركرده بود،
 بيشتر مردم جلوكيرى نمايد.













حتوق مردم آمادهتر كنند، بورزوا هايىى










 تعام كشور نظم را برقرار كند.

## 10




تشكيل داد و متن تلكرامى را تهيه كرد كد كشته شـن امن امين السلطان را آ كهى دهد.






 ***
روزى كد انجمن تبريز ستخت بكار سركرم بود، پيكث تلكرانغاند


 آنرا يكراست بهستا رخان تحويل دهد. بنابراين بسوى دفترش رهسياركرديد.

ستا رخان پشت ميزش نشسته بود وكفته يكى از مراجعان راكوش مىداداد. خودش






 آقا، بيايد !


 بد هيكل قليج آقا شمشير درازى آويزان بود بكونهاى كمه جلد آن روى زمين كششيد

 و دليرى مستاز بششار آمد. بديالسدارى انجمن بركزيله شد و سرانجام سـت رياست انتظاملت انجهن بهاو سِيره شد.

 كرد آيند. خبر بهـى از تهران رسيله است." - الطاعت مىشود.

تليج آتا اين عبارت را كفت و به مـان تندى كم حاضر شده بوده، نايديدكرديد.

 سخن مى كفتند.
بهمردم آكاهى داده شدكه كشندة امين السلطان يكى از فداييان تبريز بوده است،





 دلخوش كنند. ـكر مىتوان فراموش كرد كه دشـن بيدادكر مشروطم، رحيمخان، كد


 كردد.
نيروى رحيمخان در تبريز یه خوا هدكردوء از فرماندار دولتى تبريز و هند
 شله الست. او فراوان ولعرجى مى كند و اشرار بيشترى را پيرانـون



 شيادان، مـتكران و جاسوسان بيكانه، هلانها و جيرهخواران شان شان شركت دان دارند

 خسندانه عـامذ سبز يا آبى بسر مىكذارند. اينها هم براى خود انجـن تشكيل دادهاند.
اين ساغنان در رميتينك كفته شدند.



 در دين متعصبند، با اين ترتيب
 در نخوا هند داد. براستى هلِيان بهمردم خيانت



 ايمانشان تضاد دارد. سنتشكنان انين مورد لعن روحانيون ترار خوا هندكرفت و در جهنم دهار عذاب جاودان نضان خوا هند شد.

 گسسته شود، آنكاه تماسى زنجير با خروش سهدكينى نابود خوا هد شد. آرى، آرى،

بايد شكيبا بود، بايد حوصله داشت تا مردم از زير بار سنگين اوهام و خرافات رهايى يا بند.
انديشيدن دربارة اين خيزها براى ستارخان بسيار ناكوار بود. اما اينها مصه
واقعيت بودند.
از ميدان صداى جوانى


خون بريزيد !
"روح برتوان وشمشير نيروبندتان را بيازما ييد
עبه هنگام بدبتختى، بـخاطر بيتخانمانى






 مىدادند و مى لنداشتند: تازه، بيكار واتعى آغاز شده است.

18

درفمل پاييز معحدعلى

 بيكانهاى بغروشد و در عوض نظام


 اين دستورش موعد تعيين كرد. لاز

 مشروطيت و قانون اساسى وفادار بماند. آنوقت در بخشهاى تهران هم مانند ايالات و

 فراوانى داشتند. اينان بدمنظور پاسدارى اين انجـنها دستههانى فدايى رزيـنله آماده كرده بودند.
در اينجا شاه سوگند خود را شا شكست و دستور داد اين سازمانهاى ثهرى در در تهران
 مداخله مى كند و مانع از انجام كارهاى عادى آن میشـود با با اين ترتيب مجلس را هم بهانحالال تهديدكرد

 التيهاتوم بزودى در تهران لپخثش كرديد. انجمنها جلسات شورات شورانكيزى تشكيل دادند ميتينكهاى جوشانى آغازكرديد. دركنار مجلس، مستجد سيهسالار معروف ترار داشت، در آنجا بعمولا مردمكرد


 مجلس در پنين محيط آشفتهاى جرأت نكرد دربارة انحالِل انجمنها تصميم بكيرد.
 بهدز دموكراتها تبديل شده بود. شاه براى تحميل ارادة خود ناكزير بود بهانين در

هجوم برد.
مسجد با شكوه و زيباى سِيهسالار براستى از برجستهترين ساين الختانهاى تهران
 اين مسجد از بيشتر معله هانى تهران ديله مى يشدند.

 خيابانهاى اطراف و حتى بازار هم مى




 دميلن بد درون شاخ كلو بيرون مى آمد و مردم را براى كرمابه و انجام فريضه طهار






















 ايـن دسته مـرد كههنه هـرست و هـا







 برانگيختن مردم سادهبهره بردند، و اينكامالِ حساب شله بود و برانى شاه قاجار و
 توانين اسلام و آزاد مردان متناقض استان میى هستند. سشخنرانان باكلوى پاره شلدشان فرياد مىزدند: ״مرده باد مشروطها زنله باد اسلام !









 نامزدش انتقام بكيرد. آميزش با عباس آقا چششانش راكشو

 فرمان لازم را بدهد هـد
انبوه متعصبان تنك در در جلو مسجد وول مـى



 بسيار دشوار بود. الا او دستوركميته را يياد آورد كه تاكيدكرده بود: زيـر تاثير تحريكات دشسن قرار نكيرد. فداييان ديكر هم خونسرود




 سـخنرانان مجلس وارد شدند. وض دكركون شد. بقتدر نظام خائن و نيرنك باز اين وضع را دريافت با نكرانى

 بيش از آنكه صداى ناموزون شليك اشرار بلند شود فداييان بحال درازكشى درآمدند. بحمود هم بهحالت بدزانو
 و اـا... آتش !
هـا هنكى، صداى شليكك فداييان بلند شد. راست است كد بنابهتصميه قبلى قرار





 تلكراف، وزارت داخله، بانكى ثـاهنشا هى واتع بود. در سوى پهارم بهخيابان بهنى

مى ييوست كد بسوى باغ شاه مى رفت.


 دست وزير دربار، اممير بهادر جنك دود هم در انـ ان اردوكاه حضور داشتند.
 خوددارى نكردند. براى اينان جاى بلندى را درست كردند. وانـر واعظان روى اين بلندى



 كرفت فعاليت تندترى را آغازكنـد. شاه سر هنك لياخوف فرمانه قزاتهاي ايرانى را فرا خواند تا بوسيلة او طرحى براى سركوبى انقلابيون آماده كند.
 عـل شود، چون كنسول ترار روس بهاو دستور داده است در امور داخلى ايران دخالت نكند. در تالار ديكركان هم جم جلسه مشورتىاى در در جريان بود. ششاوران دربار، خانها، وزيران، كد جندى ييشى بدقرآن سوكند ياد كرده بودند بهمشروطيت ونادار باشنده هم

اكنون زير رهبرى نخست وزير تازه، باهم كفتكو مى كردند تا راهى يـداكنيند و هر چهـ زودتر اين سوكند را بشكنند.









 شرارههاى خشم فروزان بود. با خود مى شكتند: پبا بركزيدكان مردم، خرا ا اينكونه رفتار كردند؟ شاه بها ينها هم رهم نكرد ! هـ




 مبارزه و صداى چكایالك اسلحه بدكوش مىرسيد. بازتاب سرخكون آتش ديكها ميدان
را روشن كرده بود.





 آكاه بودند. زحصتكشان تهران شب يريشار اريشان و آشغتهاى راكذراندند. ميدان بهارستان

از انبوه مدافعان دموكراس انـي ير شـد
نزديك ساعت نه بامداد غارتكر نامى، شيخ فضلئن اله و دنبالش ميرزا ابوارالب

 ميدان توبِخانه كرد آمدند.

فداييان براى دناع، مواضعى را جلو مجلس بوجود آوردند. داوطلبان مسلع روى بشتبابـها و در زير شيروانيهاى

 برای رزمندكان خواربار تهيه بی كرد. به با مزار تن از مشروطهخوامانكرد آمدند. اينها نيروى قابل ملامظهواى بمشـار
مى آمدند.

دو اردوكاه با حالت آنادكى جنكى روبروى هم تراركرنتند. كانى بود يكى از دو



 هشروطه است و با دستهاى از خوبشاوندانش وارد مبرد



 انجنـها را منعل كند.













 كه وزير داخله در تهران ـرمهم كره بود، براكنـلد شدند.

شاه بر آن شد با مسلسى از در آشتى درآيد. نـا يندكان بهاين كار خشتنودى نـى ردادند


 بهاصطلاح كيف, داد. يكبار ديكر سوكند يادكرد بدحكومت پارلمانى وناديار خار خواه هد ماند.


 با آب و تاب بهمردم اعلام شدكد بد بهمشروطيت آسيبى نرسيله و از اين يس ميان


موانع دفاعى يميامون مجلس برداشتينه شدند، دسته هاي فدايى عليرغم اعتراض


الوقت بودن اكثريت نـا يندكان مسلس بهره ببرد.

فرجام اندوهبارى را ببار آورد.

## ***






بيششتر بودند.
 اتومبيل شاه با صداى ترق ترق و بوق خغهد


 اتومبيل، كالسكة شاه حر كت مى كرد كه شش اسب اصيل آنرا مى كشيدند. و بيكـان










 كاروان شكومهند و ير كبكبئ شاه از خيابيان باغيان


 از ملتزنـان شاهكرديد.

 با يستى بكند.



 هـى و تكـسوارانكـالسكه بـززعمت توانستند السبان راكــه رمكـرده بـودند آرام نكهدارند.


 فرستها دنبال شكار دويده استا يكى از عادات عجيب ايرانيها در آنزمان آن بود كه منكام كشته شلن يك شار شاه

 مىآوردند و آنیه كيرشان مى آبد، مى جا بيدند.

 سرانجام هراس محتدعلىشاه از ميان رفت. لباسش را را عوض كرد و و بد كان بركشت

 بدست نياورد.

 ريش مصنوعى داشته استر است





 دهوكراتيكن، درسر بروراند زمينه براى بيش آملن رويدادهاى مهـى آماده شد.
iv
اواسط خرداد ماه IYAV ه. ش. فرا رسيد.


 كرده بودند، يرداخراختند.
 مى موردند. غذا يشان بسيار ساده بود. در روزه ماى كرم





 محمود براى پی بدتهران آمله است؟ براى اينكه از توهين كنندة نامزدش انتقام

بكيرد. اما روزها و هفته ها كذشت و نتوانست اين مرد پليد را يیداكند. هم اكنون بدفداييان ييوسته الست. شيوة نبرد را آموخته الست، مى اينواهد مـرا هـرا هم به كارهاى


 الستادى بنام عباس آتا داشتم، اوكشته شده الست. اين رويداد مرا بسيار تكان داده الست... اوكفته ها يش را لايان نداده بودكد از خيابان سروصدايى بدكوش رسيد. صداى


مى دويدند، در هم آميخت رفقا از كاركاه بيرون آمدند.
دوباره در شهر جنببوجوشى هراسناك





چادرهای سرشان را نداشتند.

محمودكه عادت داشت در اينكونه موارد بسوى بهارستان بدود و بهفداييان





*     *         * 

ميدان بهارستان ير از جمعيت بود. جلو ساختمان هبلس هزاران تن كرد آمده بودند. طبق معمول هـه بسوى پنجرههاى مسجلس پشم دوخته و اميدوار بودند از آنجا نداى حق را بشنوند.




 رويدادهاى جارى آكاهكند. اين وظيغن هقدس بلمن سلرده شله است...



 هجلس آكاك كند و در ميانشان آرامش بي بيد آورند.








 او را مىكيرند، مىزند و لخت مى كنند. هركس در برابر تجارياوزشان بإيدارى كند او را جابجا بى كشند.

 اشغـال كردهاند، سنكر كندماند و بكانها را در آنبا موضع داد دادهاند...




بر شاه قاجا را زنهه باد ـلت! زنله باد مشروطه! هموطنان، مسلح شوِيد!ه


 "هموطنان عزيز، هسلع شويد!، اين فريادى بودكه از از ته دلهاى آزردة جمعيت برخاست، تهرانيها را برانكيخت تا برای دفاع از از معوق خود بيا بيا خيزند. هين المرو؟! آرى، مينز امروز! شايد آمادكى نباشده شايد اين كار شتابزده بهنتيج نرسد، شايد فاجععاى يشش آيدري
 موانع خود را ترل كنند. آنكاه نمايندكان مهم و بتغغذ، سوكند خوردندكه آثتى در

كرنته است، املا خطرى متوجه دمكراسى نيست. بواضع دفاعى ريرامونون مجلس






 خانن و رياكار رمبرى اين هيكار را در دستكرفتهاند و نـىتوان بهيندارهاى آنها حشم ابيد داشتر

 يانته. دوباره مىتوانى نبرد را آغازكنى محعود، برو! رفظا انتظارت را بى كشثند! * * *

ببينيم در تهران چه ريش آمد؟ آن وعلهطا و سوكندهاى شاه بد كجا رسيد؟








 كند و يدرنك خلع بـلاح شوند. موضوع سر اين بودكد شاه خواستار بود نطايندكان مجلس يراكند شوند ر سازمان مبجاهدان بهم بخورده.



 متتقل كرديد. يكانهاى تويخانهد در بكت باكرد مم آمدند. چیند يكان جزء از شهرستانها بهمركز فراخوانوانه شدند.

براى تطع ارتباط عناصر انقلايى تهران با شهرستانها، بويرّه شهر تبريز، دستور داده




 در عين هال سليمان ميرزا راكد صدر انج






 براى دفاع از آن سلان بدست كرفتهانده هنين شا يستكىاى را را ندارد.





 خششنودى كامل براى فداكـارى وكـكا





 ااكنون مجلس نتيجن ناكوار لاتيديهاى يـيشينش راني (ابنالوتّى) بيشتر نـا يندكانش سرپشــدكرفته بود كاملا لـسس كرد.

اكنون وض تهران را در اين روزهاى هراسناكك بررسى بى كنيهم. باغ سغارت انكليس در بخشش شمالى تهران ترار داشت. باغ خرم شهر، در ميان درغتان غر








 دهان اين لكن لكك آب تا ارتناع هند

 كيا هان زينتى چيكرى روياي ريانده بودند.




 بىمويش را بيوثاند

 آزنمد و رياكاز استا بالاى سرش تمثال شاه انكلستان، زرر هـنجمكه با رنـت و ر روغن نقانى شده و در قابكرانبهايى قرار داشت، آريزان بود.

 آنها صندليهاى دستهدار كذاشته بودند. يكى از اين صندليها را دير اول سفارت بنام

تامسون اشغال بى كرد و صندلى دوبى معـولا خالى بود. سفير دربارة مسانّل مـهم با

 مىنمود و باكبريت آتش مىزدد.
 ضرورى است كه در شهال اين كشور بايكاه المتوارى بدست آورد، تنها مركز و و جنوب كافى نيست.

 ما درست كند.







 در ايران براى ما سياستى سست و تاكتيكى ناتوان است. من عتيله دارم، ما ما سرانجا



 „مدحود كردن منطقهُ نفوذ براى ما حه معنى دارد




 سفير در قوطى چوبى ظريف تنبا كو را بازكرد، با انكشت، كـى يبشش كداشت و آنرا فشار داد.

 PVV











 دير بدسفير خيره نكريست و كفت: "مشلا ؟"

## - تامسون، مثل اينكه حضورر ذهن خود را از از دست دادهاى.




 دست كم داراى ارادهاى نيرويند است. موانق نيستى ؟


 دور است ؟ه





ردبإى روسها در آنجاكم خوا هد شد...

صداى زنكت تلغن روى ميز بهسفير فرصت ندادكفتهاش را پايان دهد. كوشى را برداشت.

- الو! شهاكى هستيد؟.... وزير ماليه؟....

باركلى باكف دست روى دهنى تلفون راكرفت لبهايش را پا يين كرفت وكفت:
„شنيدى ؟؟




هواخواه روسهاست.

 از وجودش بهره ببريه.ه
سغير دستش را از روى دهنى تلفن برداشت. و باكرمىی كفت: پآقاى وزير، از ديدنتان خوشوتت خوامم شد. "









 ليلى
تامسون روى صندلى تكانى خورد وكفت: هیرِ، با وجود اينكه ترجمغ اين خربـ


- تامسون، بتوجه هستيد! دوست ما شوستر، مرد بسيار دوراند انديش و با با


 تامسون عزيز، آماده شويد با ستا رخان د ديدار وگنتكو كنيد.
 سيس بهحياط بيرونى مىآمد و بهاطاق كارش مىرفت. نكهبانى كه در آنجا پاس مى داد بهاو احترام مىكّنـاشت.



 خديت مى كرد.
بمحض اينكه وارد اطاقكارش مىشد، كلفتش با آرامى تفنك كار ارابين، سه رشته
 بيرون مىرفت.










 كذشتهشان مىيرسيد. سؤال مى كرد، مم اككنون كجا هستندو فاطى جوا

 روزنامه و بعله ها را بررسى میى كرد.

 مى كردند.

اين روزنامها و مجلات بيشتر كشثه شدن امينالسلطان را مطرح كرده بودند. در






 نظر مىنوده، جبنش بايد تدريجاً بدجلو رود.


 بشتابيم. والا، نابود خواميم شد....



 تلف ميشوند. الا فرمانروايانشان.... براي اين مردم
 اينها سخت از يـشرنت جامبعه جلوكيرى مى كنند.








 نمارددكه درس انتلابرا بدهدهه. خود ستارخان هم بطوركلى براي اينكار درسى

نخوانده استر
بيشتر اوتات در رينين لحظاتى، سردار، سوسيال دموكراتهاى روسى و رفتاى فنقازيش را بياد مىآورد. اين بندار، اعتماد بديروزىى را بهاو الهام مىبيخشيد. آخر

در لحظات دشوار براى او اوـكان داشت با رشقاى باكويشش ارتباط بكيرد، و از
 الماكيه كردن آزمودكيهاى انقلابيون روسى در آذربا يجان ايران كاملا غيرمسكن


 مىى كند: „دست درازى بدخانها و اربابها، و دارايى و امتيازاتى












ستارخان رويدادهاى اخير تهران را بياد آورد و روى در درهم كشيد. اخبار دتيقى از





 كلفت بارامى وارد اطاق شد و جلو بـلو بتار رخان غليان كذاشتـ. سردار هند بكت طولانى بهغليان زد. آبغليان ييشتر قل
 نبرد خواهم هرداخت.ه بار دلش سبكتر شد. عادت سردار اين بود، هركاه دربارة نبرد مىانديشيد، در خود احساس

 Andxatitum watstat $x^{2}$
 Pwaxaz tazextw 0



 وكفت: »سردار، على



بهاوكرد وكفت: „خبر تازمايست؟؟


 ستارخان سـخن او را خشمكينانه بريد وكفت: هتا هـا شكن اعتماد داشتهباشند؟ !
علىساخلانلى سرش را تكان داد وكفت: پارض



 سردار با خشم زبان باز برد



 مى كند. پررويى مرتجعان، تبليغات واعظان رونان روحانى، خيانت عدهاى از نـا يندكان مجلس، ممن اينها بكونهاى حسار



 بهآقا يان نـا يندكان مـجلس بكويميمه . على ساخلانلى بهآرامى الا با با روشنى سرخاب از ما بريله و بهميرهاشـم يـيوسته است.

باقرخان با آمنگى نوهيدانه كفت: پآن ممبهاسل(ميها پيوست؟؟كى، چگونه؟ آخر
آنها همين ديروز....،
 رسيدند. آرى رجاله ها و اوباش آن محله در دسته غارتكران زير فرشان او بكارگّماشته

شدند.






 بيدرنك نامهاى بهتهران بنويسد كه بها ين سوكند ها و امضضا هاى شاه اعتماد نكنند.






سردار مردو دستش را روى شانه هاى على مانى

 لحظات ششوار، دليرى برادر بياد مـى آيد .هـه
$r$.

حياط انجمن تبريز بهحياط بجلسى تهران نمىمانست. در اينجا يكانهاى ندايى بـا
 شود. در اين جلسه با يستى قطهاً تصميه كرفته شود كد از انقلاب دفاع كردد . شا شايد اين كافى نبود. آيا نـايندكان بهتوصيه هاى سرداركوش خواه


طبق معـون امروز هم ستارخان زودتر از ديكران بهانجمن وارد شد. او در تا تالارى

 به
 حتى يكبار نتوانست براى سرنگونكردن محـدعلىشاه از اين بيروزيها بهره ببرد. چهـ بايدكرد ؟








 عليه آزاد يخخوا مان و مردم چيششرفته تبليغ كنند، و آنها راكافر و خدانشه بشناسانند



 آن بهخدا و بيغمبر ايمان ندارند
يكى ديك/ در حاليكه كا غذى را از بيسب آرخـالُقشى بيرون آورد، تأييدكرد وكفت:

كاغذ را بازكرد وكفت: ״"برادر من از اصفهان اين نامه را نوشته الست، او آدم


 زرينى الست إ...




انجهن روى قالىایى كه وسط تلاركسترده بود، نستستند.





 بددرون انجمن راه داد. اين ريكت بدون اينكه سخخى بر زبان آورد تلكرابى را بـــ ستارخان داد.
























كار په سودى دارد ؟ه*
 نقتش مهـى را ايفا نكرده الست. آنجا كانون مرتجعترين عنا



آنرا سركوبكرد .ه
 انقلانى بايد بدتهران رهسبار شود و تا مرتجعان جرأت تجاوز بدتبريز را ييدا نكردهانداند، آنها را درهم شكند.

 وارد جلسهكرديد. در عاليكه دستش روى قلبش بود، با حدايى بريله وكرفته كفت:
 ، است!







 هنعل كند. اوباش ميرهاشم هما كنون در مسلد هاى دوهی و سرخاب سركرم كندن
سنكر هستند.ه


 الست.... اما در تبريز چه خبر است









 مىمانست. ينعار او در بارة هر جنبشُى خوش بينانه بود .... ممالكنون اين عقاب بال و و هرش را از دست داده بود !
 بيش از آنكه انتظار مىرفت ابتكار عمل را در دست داشت. خوب، با وا وجود اين با يستى ييكاركرد. اين مرد ترسو هرا جا جا را خالى. الى.كرد

 چیا ولكران خونخوار كنى




 در انتظار جواب ستا رخان ماندند
سردار با كارهاى المتوار بسوى در رفت و خود را بهبيرون پرت كرد و در ضمن كنت:
 باغبان !
ندانى مسلى چهارشانهاى در تالار بديداركرديد. در خهرة آفتابسوخته و خشثكيله و





 اواخر بالسدارى جايكل انجـن بهاو سيرده شلـه بود .
 ستارخان دست راستش را روى شانه اوكذاشت وكفت: „كويا اين السلْميهاى








 ستاررخان با هشمان غرورانكيزث دنبال او او را نكريست.



 زندكى هسشهريهاى ما را بهغطر بيندازد بهيرو جوان رحم نى كند.



 كرانبها و تهوهاى رنكش را در تالار ببعا كذاثت. دنبال او على دوايى بهسوى در رنت و جا را خالى كرد. بيشتر نايندكان هانر اندوهكين و وانيا
 ميدان در نرته بودند.
ستارخان بدنبال بزدلهابى




 بازكويد، ميج بطلبى را يوثيله نكل نداريد.ه سبس بددوست مترزمش روكرد و

كفت: هباقر، تو كار دشوارى در بيشى دارى. بايد از محعلَّه خيابان دفاع كنى اين كار
 نيا زى نبود كه باتر دستور را تكرار كند.




 دوستى مردم با ددان ديرى نـى








 برای خود دستهاى براى دفاع آماده كنيد، ما اسلحه بششها بید هيم."

## YI


 مى كنند خود را در مستجد ها ينهانـان كنيند.
 منطتُ دوبى خوب المت؟


 كسى دناع مى كردند؛ از مجلس فانـي نداهه بود. الا تبريز بهداشتن فداييان رزمنانه بيشتر نياز داشت.

Saty
mbent
Ex
Hect
In
Aut
为 mext , ent ens

بسته شده بودند بنظر مىرسيدند، روى اين طنابها يوستهاى بز ياكوسفند خيسى يا



كاركران از چهل پنجطهمكاركر ييشتر نبود.


 مىداد.
 داخلى كاركاه بـىفرستاد.
















 المروز هم كارفرما و هم ها هسرش از از بامداد

 شدند. يكى ازکارگران با آهنگ شادى بخشش فرياد زد: »سردار، درود برتو!ه بافى rar

كارگران با او هم آواز شدند و فرياد زدند: „ „رود بر ستار رخان!" .







 نكذشت كد همه كاركرانكرد آمدند.

 كنيد! تلاش شـا براى كار بيش از ديكران است، هعة انسانها را مى انىورانيانيد الما






 "همماكنون دستنشاندكان سلطان، ممهجا مدانعان آزادى را را دستكير يا نابود

 كرده الست. يشت سر او دسيسه كران و شيادان ان از آنسوى مرزها نعاليت مى كينند.
 آدمكشان و بدخوا هان مشروطه را بـر برندند








براد ران، مسلع شويد ! زنهه باد دمكراسىى !



 بسوى كاركا ههاى نزديكى بدويد، كاركران آنجاها را خبر كنيد، آماده شوند. مرك بر بر

كاركران ديكر با بششتيبانى او فرياد زدند: ״مرده بادا شاوقاجار، كورت راكم

جيشثبند هايشان را دورانداغتند، جامه هايشانرا يوشيدند.
در اين لحظه، جسر صاحب كار، حاجى دركاركاه هديداركرديد. شور وجوشش همکانى او را برانكيتخت. دامن عباى بلند وكشادش را تاكمر بالا زد، با لعن


 در خيابانها برله افتادند. نماى تهديدآميزى در شهر بديد آمد. بسيارى ازكاركران يا
 عاليكه يِشبند چربى بدخود بسته بودند، رله مىيَيمودند، اينان الملحه نداثشتند، الما
 بدست ما بد هند، وانى بهحال دشمن ! با






دميرهى بازار خاطرء روزماى كودكى ستارخان را بيادش آورد. در آن زمان او بهاين بازار بيشتر از جاهاى ديكر سر مىزدو. او بنا بهدستور بزركترها برایى خريد نان
 آنجا مىىنشت.
نيروى ناشناختهاى، سردار را جلو يكى از آهنكريها نكاهداشت. در آن روزها
 زنه نبود. الما جهرش نعمت آنجا را میىكرداند. ممينكه سردار را ديد مؤدبانه










بلند كنيد. بهمن كوش فرا داريد....










علىشاه!


 و دوباره غريو جيعيت بلند شد: پمرك بر ستمكار! ا ا حكومت شاه را خواهان
نيستيه !




 بيكار دست برنخوا هيم داشت. سردار، ما را با خود بر ! با

مردم آخرين كلام او را، هممآهنك تكراركردند، كويى بازتاب صداي اين جعيت به هر سو پتخش شلد.



 ستارخان خبر دادكه نجار بازار و امير بازار را هم تعطيل كنـــد . در شهر داد وستدى


در تـام تبريز گسترده شد.
هنگامى كه ايـن دسته بسوى انجمن مىرفت، شمار داوطلبلن انـرايش يـانت.



 آرير مىدادند،وباشكت و ترديد با آنها برخورد مىى كردند، هماسنون با با خشُنودى

يكديكر را مىنگك يستند و با داوطلبان نورسيله آشنا میشـدند.
 وارد حياط میشدند، گرديدند. بيشتر اين افراد جوان بودند. اينها از لتحاظ شكل



ساله بنظر مسىرسيد. او مردى ميان بالل، لاغر وكندمكون بود.
ابروان باريك و هشمان سياه و سبيلهاى ببالا تاب دادهاش، بهاونـا يـى زيبا
 بود
 جوانان از معللُ ليلخاوا هستند.
 آهنكر جیربردى از جععيت جدا شد، بهجلو رفت، بهنورسيدگان درود فرستاد و




 riv

كار مى كنيهم، و هنگامى كد مردم تبريز خود را برایى پیكار بخاطر آزادى آماده

 كنارشعا ييروز شويم يا بميريهم."

 زبانه كشيد.

 اينان يكديكر را در آغوش كششيدند و بهنشانه برادرى شانه هايشان را بهم فشردند.


 فداييان در آنجا پֶاس مى آدادند، صدای تير بهكوش رسيد.

 تو با افرادت بسوى دلالبـازار بـرو آكر لازم شد، در آنجا با غارتكران بران برآويز. اين نحستين بالموريت تست! مصروپ، آشكارا بدرزمندگان ارمنى فرمان داد باكامهاى تند بسوى جايكاه مأموريت رهسیار شوند.


 فداييان برخوردكردند، الما افراد اين يكان در عاليكه خانهبهخانه تغيير وضع






 فداييان در اين ناحيه شكسته شد و بنك تن بـدتن ميان دوسو آغازكرديد. باقرخان
ناكزير شد خود را بهدر كهنهبا!ى كه نزديكك آنبا بود، متَكى كند.

بهدرون شهر رخند كردند.
 تيراندازى و عمليات تأخيرى ععببنشينينى كنـند.










 كشيدند.

 .

## PY

در آن هنگام، با وجود نزديكت بودن دشمن، در جايكاه انجـن آرامش برقرار بود. داوطلبان وقت را بيهوده از دست ندادند. خندهدهآ منكر و دباغ السلحه كرفتند و سازمان داده شدند.



 اين خربت تكان خورد. مزدوران خان در هدود هـر جـر جسد باتى كذاشتند و با خالى كردند.

اين پيروزى، مردم زحمتكش تبريز را توان بتشيلـ. دسته هاى تازهاى به داوطلبان پيوستند، سيل پيشكششها از سوى مردم بهانجمن سرازير شد. اما پيش از





 رزهنـه را توان بـخشد.


 زور هراس تسليم مىشـدند. و هنين تكانى وارد آمد. سيدهاشم نامى، با هراس بهد رورن انجمن وارد شـد. او از داوطلبان انقلابى بهشمار مـى آمد. اما فتط با هرفـ انقلابى بود. يدرش توانكر بود و

 دويد و بسوى ساختـان ران انجـين رهسيار شـد

 - با دسته هاى رزــنـه بيرون رفت. هراس اندام ماشم را بهلرزه درآورد. ديدكانش از رير حدقه بيرون آمدند. داوطلبان

 شـارة افرادش بیشـارندن




 و نتختتن اقدامشلن قطعه تطعه كردن ماست ! ! سيدهاشهم تفنگش را بهزمين انداخت و بسوى در رفت. ديكران هم بدنبالش رفتند. فتد' هشُت تن رزمنده سرپست خود ماندند.

 دشـن يا دوست؟ مـه تغنگها

 كرد دلاور و جوانـرد ديله مىشيدند.
سردار بسيار خسته، الا شادوان وران بنظر مىرسيد. جوش نبرد او را نيازرده بود. با







 داوطلبان بيدرنك جواب دادنـد


 متأسفانه اين يكث واقعيت بود. الما بهعلىدوانى












 F.I

 انجام مى داد، آماده مىشدر
در نزديكى دزكهن، سردار، سوارىرا با السب عرقدار ديداركرد. اين شغخص،




 مىىشدند. مهدى شريفـزاده بدتبريز رمسياركرديد و خود را در اختيار مدانعان



 هينت از دولت تزارى روس اجازة ديدار از محشهريهاى آذربايجانى

 را در آوردهايدهـه
مهـدى شريغزاده توضيع داد: پبا وجود باران كلوله تـام شهر را دربدر دنبال شــا
 باكو حتماً شها را ببينمه. سردار تأييدكرد وكفت: پآرى، آرى! عتها! سیاسكزارم كه آمدى. عال علىدايى چچونه است؟



 شريفسزاده عزيز، شما مميـن امشـب بايد بيرون برويد. در غير اينصورت كمكت دوسنان دوستان باكويى با مـكن است بتاخير افتد.





الكنون مههترين مسئلهاى كه در جلو ما قرار دارد، داشتن السلحه نو امت. مهـتر ازآن



سفر بكخير 1
مهـدشريفرزاده ناكهان برامبب را بهعقب بركرداند. طنين صداى نعلهاى اسب فضا را فراكرفت.
هردار بدنبال او بانكت زد : „نفر و سلک
ستارخان راهش را دنبال كرد. در تاريكى متوجه شد وكسى بددنبالشى مىدود. ايستاد، در انتظار ماند، سلِحش را را آماده تيراندازیى كرد.

 كوتا هى كد بهتن داشت، دريافت او فدانيى است.
 دارى؟؟
 داد: پپوزش مى خوامه، فرصت نكردمكغش بيوشم، مردار، شما مستيدؤ.... من










 را آمادهكننـ. ستارغان با شكفتى بيشتر كفت: هکد اينطور! خوب، بيا با مم برويم، من مم بسوى اركك ميروم.ه

 اينكونه از خانه بيرون مىدوند تا تا رنتايشان را از خطر اكثاهكنند. اين بهآن معنى الست

كه مردم پيكار با مرتجعان را از ضروريات زندگىشان مى دانند. اينگونه مردم هيرجكاه
شكست نتخوا هند خورد.
 كزّارش دادكد در منطته انجمن دوباره هداى شليك تير بهكوش میىرسد. تشتخيص اينكه اين تيراندازى را جاسوسانٌ مير هاشم تككتك انجام مىد هند، يا براستى دسته نيروهندى از دشمن بهانجمن حمله كرده است، دشوار بود. فتط نمايندكان اصرار

داشتند سردار بسوى انجمن بازكردد.
سردار دودل بود. كجا برود؟ آخر اركك هم بسيار مـهم بود. اما، امكان دارد حملة دشمن بهارك فريبنله و بـنظورككثانلن توجه انقلابيون بهآنسو، انجام كيرد،



دركنار نـا يندكان ديكر بسر برد و برگزيدگان مردم را پاس دارد.


 جوراب دستبانته توانست تندتر بدود.

*     *         * 

هدافعان دزككهنه از پنباه تن بيشتر نبودند: نيهـى از آنها درونسنكرهايى
 هيش بلست فداييان افتاده بود، بسر مسبردند.

 توپها بر ای دشمن تهديدآميز بودند. انغباركلوله هاى آنها با آن هداى

 ويرانى صفوفش مىىرديد. ايوانف خيلى زود بلمـاختمان و مـتختصات اين كلوله ها

 قيام كرده بود وادار مى كرد اينكونه یآكدلانه بجنگد؟ بيكـان او شيفته آزادى بود و از ستم نفرت داشت و مى رخواست با با خود كامان و بيدادكران در هر جاى دنياكد باشنده ييكاركند. نزديكت در بزرك در، فدايى بدون كفش بهداوطلبان پاسدار اركك برخورد. بهآنها

كفت از موى خود ستارخان يِام مهـى برايى ايوانف دارد.





- مىتوانى بهروسى سلام كنى. آخر ايوانت در نيروىدريا يـى روسها بوده است.

 ناوى روسى با ترشرويى او را بذيرفت، الا انگيزة اخمش، ناجورى سلام اين





 او جواب داد: پ خير قربان، اينجا مىمانم، نبرد در همهجا يكسان است، دشمن ما هم يكى استه. ايوانف با آهنكى مهرآميز اين ندامى را ستود وكفت: ڤبسيار خوبكنتى.ه و فرمان داد اينجا بـاند. مأموركرديد.







 آهنكر بودند، به كاركـا رده شدند. نيمهشب فرا رسيده فداييان بايستى هر چه زودرتر زيد آماده مىشدند. هر آن امكان داشت دشـن حمله كند. ايوانق يكبار ديكر آمادكى رزمندكان را آزمايشكرد. ملت پاس كشتيها را $F \cdot \Delta$






 آنزمان پليس بهغارت محاله هاى كاركرنشين يرداخت اونته بود.كويا اين نيروهاى شوم در مدهجا يكسان عتّل مى كردند.

 شكسته بودند. در همهجا تودههاى خرا خرت ور پرت روت رويهم انباشته بودند. سواران







 دلغراششان دل هر بيننه را مى آزرده.
 مى كرد. و براستى بس از مدتى از خيابِانها


 مىتاختند بيدرنك آنها را تارومار مى وري كردند.






هيش مى







ساكنان درون اركك خاموش بودندا هـداى ترقترت بلندتر شد. حـر هـله كنندكان

در را به روى خود بسته| يد؟ بيرون بياييد! ؛

بدكوش رسيد. او فرمان داد یار حوب در را بكشند و در را بشكنند.














 نوميدكننله و تيراندازى بدانى دركنار خانه هاى خيابانهاى نزديك جسهدهاى بيشـار بيـجان و نيهـجان
 در زير اين تراكم آتش بهد آنها نزديك شود

ايوانت فرهان داد دروازه را بكشا يند. افراد بركزيـهاى بهكردآورى اسلحن افراد
 در اين عقبنشينى بهدشمن فربن ستختى وارد آمد. ايواتـ بهدليرى





 كد تأمين شده امت.
فداييان يرميدند: "هرا تكان نخوريم
او با ترشرويى نيشتخند زد وكفت: ״دستور مىد مم. آرام باشيد.،

*     *         * 

دسته ماى غارتكران ميرهاشم كوشش داشتندكى بكونهاى يراكنله در ريرامـون



 ستارخان را ديد. او مماكنون بهايايش چیكه و بهسرش كلاه بود. تفنك و قطار فشنكى هم ممراه داشت. با سرافرازى بهسرداركزارش داد كه دشـن در اركت شكست خورده و با تلغلت سنكينى عقبنشسته است. الما بدفداييان كوجكترين آسييى نرسيله
 سردار ازكزارش او سياسكزارى كرد. براى ايوانف چيام فرستاد كه بزودى برايشى كمك خوا هد فرستاد. كويا خطر از ميان رقته بود. مماكنـون مدان وانعان انقلاب مىتوانستند نفس




 نيروى دشمن تهديد آميز بود.

## Fr



 اني درشكه مشكى براق از از زورآلودكى بدكـى




جواب كوتا مى شنيد: ششش نفر.،


$$
\begin{aligned}
& \text { - حند اطاق برايشان مىكيريد؟ }
\end{aligned}
$$ - دواطاق.

- اينها پیندكه در باكو مىمانند؟


 بهجاى خود بركشتند. جلو ايستكاه در يكت هغ طولانى كاريهاى بسيارى ايستاده بودند. تطار رتفليسي -
 بيشمارى در ايستكاهكرد آمده بودند.



 ترارداشت: هشتميز جند تن كد جامه هاى كم بها و نيمدار بهتن داشتند، نشسته
بودند.

مسافران ما جلو در ايستادند، از زور دود بیانتيار سرفهشانكرفتى، سروصداى
 و آن يكى كد سالغوردهتر و بلندتر بود، كفت: „ما ناهار نيستهي ازا ايـن هواى بـد





 آشنايان ما غذا سغارش ندادنذ. تنها يكث ليوان بيـيوناذ سرد خواستنا اين لحظه زنك مسى سكوى رامآهن، ورودْ تطار تفليس را بهآخرين ايستكهل اطلخع. داد. جمعيت يـيشوازكندكان بسوى در سالن هبوم بردند.

 كرد آمدند.
تطار بَارامى طول سكو را بِيود و ايستاد. واكونها بسيار بودند. مسافران از



 پيش عباى زرد تا شدهاى

 آدمى سنكين مىناياياند: بنظر مىرسيد، اين مرد اكر مجتهد نباشد، دستكم بـ
طبتْنَ طلاب علومدينى تعلق دارد.

كنار سكو بدكروه ييشوازكنيندكانى كم جلو واكنها هجبوم آورده بودنده خيره شد. پايش را در ركاب دوم تطار نهاد، بـارالى لبخند زده، نشان داد، بكسىراكد در جستجويش بوده يانته است.
دوباكويى با ناشكيبا يى در انتظار مسافران بودند. برانـرانجام ايندو بيشوازكنتند
 شرينزاده هستيد؟ه
سرسافر بهنشانئ تأييد بهآرامى سرش را با بايِن, آورد و لبخند زد و و آهسته احواليرسى
 هر دو بعوض جواب دادن دين دست نو رسيله را نشا نشردند.
 هـهـشرينزاده سرش را بهنشانغ تأييد پايين آورد و دنبال آن، تهارنغر از

همراهانش يديداركرديدند. يكى از انينها بهسيدى جوان مىمانست، جامههاى

 * مُدته به باكو آمله بودند.









 تنك و خفه كننلده بياسا يند.









 نداشتند.
 با زندكى كاركران آذربايجانى و ايرانى باكو آشنا شوند، و از آنها برایى هيوستن به
 هينت نمايندكى تصميهم كرفتند بيدرنك بسوى هابونهى بروند. و از همشهريها يشان ديدن كنند. روز جمعه بود: بيشتركاركران سركار نرفته بودند. با اينهمه فرصت آسودن مم نداشتند.
 مى


 קيكهاى آبجوش با دود تنباكو در هم آبيخته بود.






 نهاد و هر كس بد كار خود سـركّرم بود.
 باده شدند و بد كاركران درود كنتنـا
 اين كانونهاى اندوه و يينوایى را آغاز نكره بودندكه سا كا كان آلونكها با شكنتى بنظورشانرا دريانتند.
بكى از همرامان باكويى اين بوضوع را دريافت و نورسيدكان را با اسم شناساند.




كاركران آشنا شود.ه

زيّندتن از ساكنان آلونكها آنها را. بهمحل بردند وكتند: ربغرماييد، ببيند، اين زندكى ياست.
ـهـدىشرينزاده از جلو بیرنت و ديكران او را دنبال كردند. آنها بارابى از

 غندكنيده، مكس، وكثافت در اينبا بيداد مى كرد. ميثت نمايندكى تنها سرشان را تكان میدادنه.

روى يكى از انن تتختخوابها بيمارى خوابيـه بود. او بيـرارى مىى كرد و هذيان
 خوامرش را برزبان مىآورد. از اندوه و مـصيبتزادكا هش و ازكارتوان فرسايش، كله مى كرد. هـهدى كف دستش را روى پيشانى این بينواكذاهت و آهسته كفت: پمانند آتش مىسوزد !
بكى از ممراهان كد پيرهرد بود آهكشيد وكفت: پدر اينجا بيمار فراوان است.

 مىكفت، افزود: „در این آلونكهاى ما شش تر تن بيمارند. - مكر نـىشود آنها را بهبيمارستان بفرستيد؟






 زيادكند. معاينهكرد و دارو داد. كـان نـى كنـم الن حسن ديكر بتواند از جايش بلند شود....


 بهـهى شريغزاده تأييدكرد وكغت: پما بهدوستان روسىمان بسيار مديونيه، اكر


 آشكارا وازء انقلاب را بدزبان آرد. آخر دربارة اين ״ راهروشن و همواره بايستى توضیی دهده جز اين, كارى نـى ايتوانست بكند.

 بهاينجا نيامله بودنده فتط بكونهاى معمولى مىخوا هند از ون زندكى مـشهريهايشان در باكو بازديد كنند.

مهم دوباره بسوى حياطكه در آن نيمكت كذاشته بودند، بركشتند. هنگامى




 در ديار بيكانه برايشان آسودهتر خوا





 بسياركرانبهاست. آشكاركفتن اين مطالب دسكن نبود. او آغاز ستخن كرد و كفت:



 كردد. مى





 نمىتوانم بدشها اطمينان بدهم، آخركنار آملن با اين دست نشاندة شاه كارى بس دشوار است.

 با هوش توانستند منظوركوينله را بغهـند و دشنوارى وضعش را را دريابند.
 روسيه تحعيل كرده بود ومدتها در آنبا میزيست. --م.

مرد بلند بالايى با جهرة لاغر، كندمكون وكـى آبله رو جلو آمد و خطاب بدنهاينهـ



 مهغ جمعيت فرياد زدند: "صـحيع است.

 كرد ما يادآورى هى كنيهم."

يعحى ناكزير خوامش را لذيرفت. بسوى نماينله روكرد و ستخنش را را آغاز نمود:








 صاحبلن صنايع بغروئد
 *از ميان مىبرند !




 سلسس ستخنران ديكرى آغاز بلستخن





بدبغتيهاى ما Tكا كند. ما او را بكونهاى مميشكى مأمو ارتباط با انجمن خواميم


 در ديان ما افرادى كه مورد نياز آنهاست وبود دارند


 نـايندكان انجـن بدباكو بيهوده نبوده است.
 مسخرانان ديكر براى هيئت ايجاد زمعتكند. بنابـرايـن مهدى برآن شد اين كنتكو را إايان دهد.
همانروز بعد از نيهروز نـا يندكان تبريز از هابونيى بمثهر بازكشتند.
***



 دركوشة خيابان كنار رامورودى دونغر ايستاده بودند.

 مسافران آشنا مىزيستند، وارد كرديدند



 و خود را روى ميز








 مرد نامش استانشانشانوميان' بود. بود.





 ليرسيد: „آبا

 او از رنقاى باكويى سباسكزارى كرد كه علىدايى را بهتبريز فرستادهاند و باكريىى
 اينستكهد براستى براى مردم سودمند باشد. او در در تبريز امكان خديت بخوىى دارد. الما غود علىدايىى هم تندرست و وشاد است. مـه ازاين شوخى غنديدنار.


 - اين روزماى آخر ونع بسيار بـي بود....

 رهبران تازهكار و مبلفان ماكستر از اين اوخاع تيره سر دردى آورزند. مردم با با ما

 شانويمان يادآورى كرد: ،انتلايبون راستين، خواستهمايشان ممتاست.

 كرمت.--م.














شا ئوميان با آهنك انديشناكى كفت:





 كنيد.،
مشثدى بيكن با اين بيشنهاد موافتت كرد وكغت: پاين بهترين و عملىترين راه

 نخوا مندكرد.





 هشثدى بيك سرش را بدنشانذ فهميلن مطلب بِايين تكان داد وكفت: همتأسغاند
هما كنون در اينجا حنين متخصهعانى نداريم.ه،




 بود كد با يستى مهـهانان بيرون دور دوند

 انتلابى تبريز ايغاكرد.




## FF

در ميان جلفاى ايران و روستاى تزل تشلاق يكث روستاى كوخك ائك ايرانى تراردارد











 و آنجا را بازرسى كردند الما طبق معـول كالا يا اسلعة قاجاق در آنبا نيافتند و با دست خالى بركشتند. با وجود اينكه بيرجبعه دركار قاهات بسيار ناكس و نابكار بود، الاكته

مىشدكد او آدم بسيار امين و درستكارى است. آر تعهد كارىرا به كسى مىسیرد،






بسيار مـطمئن بود.
انقلابيون آذربايجان بهتر دانستندكد براى انجام منظورشان از نعاليت بيرجمعـ











 بِشين الست يا تازو آمله و توصيه نامهانى با خود آورده است
 شتافت.
بنظر رسيدكه مهمان، ميرجمعه را بنغويى مىشناخت و نشانى خانهاش را بلد
 و يس از آن با یالالكى از السب ريـاده شد. سوارآدمى ميانسال وكـى فريه بود، الما بسيار یالاك
 شدند.
ميرجمعه با صدثى بلغ بانكى زد وكنت: های، لِسر، ميدعلى، بيا اسب مههلن را بكير!
در باز شد، جوانى با جامه خاكه صاهبیانه بانكت زد: »زود هانى آماده كن إه
 بدون ترديد وارد اطات شد. ِّس از ردو وبدل تعارذ و و احواليرسى از خانواه و غيره، هردو روى كفـاطاق








 بى بطرتر است. همّاكنون بغرمايد קد كارى بايد براى شطا انجام دمم؟ شايد بتوانم شـا راكـك كنم. ،




- آرى در هين هدود.
_كنتيد، جوان، تندرست، نيرووند، اينطور نيست؟ - آرى درست متوجه شديد.

وكنت: „بنظر نیى آيد شـا هاوش' باثيد.ه
- خدكسى بمثـا كتت من جاوش مستم؟






 شـا دربارو شـارو اني انراد اشتبه نكردهايد؟ ه،
ا. هارث: راهنـانى زوار مـــلانان است.--م.
- نه، اشتباه نكردهام. درست برائ پֶانصدتن بايد قرار بكذاريـم.


 ندهد، و ميانمان كنتكوى بيهودهاى در نكيرد و سوءتفاهم بيش نـايـايد.... بيكمان منظور برا خوب دريافتيد
 بدحسابىاى از سوى ما سرنغخوا هد زد. شها بهما بكويِد در ظرفـ په مدتى كذثتن اين افراد از مرز عملى خوا اهد شد

 ـ أكر از من میییرسيد، بهتر الست تـام اين افراد در ظرف يكششب از مرز بكذرند.

 شب شايد بتوانم اينکار را انجام دهمه.ه - بسيار خوب، اينجورى باشد. مم الكنون بايد دربارة جهلت ديكر موضوع كنتكو كرد.
 ه - در بارة آمادكردن خواربار. بايد دستكم خوراكك يكثروز اين افراد را آماده كنيه. - اين مطلب بسيار ساده است. شها را اكلاه مى كنم نان و برنج جوثيده براى





جوانى بيدرنك بهد رون اطلاق آمد. ميرجمعه كاغذ را بهاو داد وكغت: ״ پسر، اكر
 جوان با صداى رسا بدشرح زير خواند: پبرادر مسترم، آقاى ميرجمعه ! آورنده اين



ميرجعه نامه راكرفت، با دقت آنرا تاكرد و در جيبش پنهان نمود.
***
كسى از اذان شامكذشته بودكد از روستاى داراشام





هر پهارتن از بيراهه مىرفتنده از مرازيريها فرود مى وآمدنده و از سربالا ييها بالا



بكونهاى سود مىبردند.

 آب رودخانه كه سطحشى بالا آمله بود، خروشان جريان داثت








و ميرجمعه در تاريكى، كذركاه مورد نظر را شناخت و با صداى 'اهستهاى كفت: ها ينجاست!
مهه ايستادند. سيدعلى و بـزدور بارسنكينشان را بهزمين كذاشتند. بنا بهدرستور


 شاملء مشكت درست ردرد، دوبسته را بهدو سر هارهوب بست. و سرانجام تتخته ها را

 كاملا خشنودكرديد. FYr
 جيبش يروون آورد و یندبار با اخكلر آتش علاريت نشان ريان داد. از آنسوى رودخانه
 كلكها بهعركت آمدند. يكى از آنها را خود ميرجـعه و ديكرىىرا سيدعلى مىراند.
علىدايى و مزدور اين سوى كنار ايستادند. علىدايى با با دشوارى دون دونتطةُ سياه را



 مزدور با شكفتى يرسيد: "هرا
 دور از ما بد كناره يـياده خوا هند شي شد


 خواهند شد. باوركنيد ابنكونه الست. اين نخستين بار نيست كه ما ما اين عملبيا را را انجام مىد ميم.،
و اين جوان حق داثت








 شهه. شب هم كه درازاست ...







 براى خی اسلعه مهراه دارند 9....
 هستند

 ما مى آيند؟ ! اينطور نيست؟ - مـمكن امـت حنین باشد. -
 مسامله كردم، بسيار متأسغم.


 او بايد تا تبريز همراه اين افراد برود.، هنگامى كدكلكها براى دومـن بار بهآنسو رهسیار میشدند، با آهنگى استوار،

 هنكام بامداد لسر ميرجیعه معراه اينگروه بعنوان رامنها راهافتادند. داوطلبان را ازكوتا هترين را ههاى كوهستانى داراشام بسوى تبريز را هنشايى كرد.

YO



 معله هـاى اميرخيـز و خيابـان رخنهكرده و ارتباط دسته هاى اصلى داوطلبان را از مه گسيـخته بود.

دوتن از داوطلبان هرله هردار وارد حيلط شدند و باقى براى باسدارى دم در
ماندند.
ستارخان هنگامىى كد وارد حياط شد بدكماشته كفت: ״مـهدى، از اطاق صندلى بيار،




 روى چلة آجرى دم در نشسته بود

 در اين هنكام نكهبانى كد بإكتى بهدستش بود وارد شد وكفت: پازكنسولكرى انكليس رسيله است!



 جوان خوش لباسى با مهلى وارد شده از روى انب تعظيم كرد وكفت: پآقا، در خلمتّزارى حاضرم.، سردار سرتاإيا او را وراندازكرد وكفت: „بهآقايتان بكوييده من در ساعت شش


 ماعت شش يكك بيكانه اينبا ميىآيد. و دوباو صدايى تلقل آبغليان بلند شد.

 د...... على عانلانلى! خسته وكوفته وكردآلود بنظر مىرسيد، اما شادابى هميشكى خود را از دست نداد بود.
اين دويار يكديكر را تنك در آغوش كثيدند.



الا با اينهـهـ الملحهشان باكك و برات بنظر بـى رميد. علىساخلجنلى آنها را بهستا رخان نشان داد


 "اين يكى مم تقى خودمان است....
 آنها سباس كذاشت كه بهنكام، براى
راكرد.

علىساخلانلى در اين هنكام دربارة دشواريها و خطرهايىى مه ضمن سفر رويداده و و از سركذرانه بودند، ستنز بهميلان آورد، ناكهان هيرى بيادش آمد و بركشت و صدا







 دسته ها مصصداكنتندكه انن داوطلبان نيازهند بهآسودن نيستند. آنها هماكننون
 مطـئن شوندكد بهآرزوى ديرين خود يعنى يليكار انقلاريى عليه دشمنان آزادى رسيلماند.


 مواضع هر يك از 'ين دسته ها را هم دقيقاً تعيين كرد. ***
درست سر ساعت ششر كالسكثة كنسول انكليس جلو اقامتكاه سردار نزديكك انجمن هخاكَى كاته بخشش اميرخيز ايستاد. در ديوارْ عقب كالسكه نشان دولت بريتانياى كبير نصب بود.
 هیى كنسول نشسنه بود. همينكه كالسكه ايستاد اين مرد مانندكربه روى زمين هريد FYV

و ضمن تعظيم دركالسكه را بازكرد و دركنار آن ايستاد.












 و تعارف انجام مى ورفتر.


در اينجاجا ديده نشهد.


 كغت: „وضعتان بسيار ساده استـ. اين وض زيبنده ستارخان، كسىى كد نامداريشى سرتاسر جهان كسترده شله، نيست.


 يا توانكرى در خود احساس كنم.ر"
 فهميله است. كفت: «آرى،آرى، ستم، بيداد براستى تابنا لازم بود سردار مطلب را روشنتر بكويد. كفت: پآقاى كنسول، بيداد تنها نيست.




شما عليه خود كامكى، دلبستكى و همدردى همكان را برانكيـخته الست. دولت

 متى اقدامات شطا بكونهاى توجه دولت اعليحضرت را بسوى خود كشاندهكد
 „»دولت ما آمـاده است هـر كمكى راكد مورد نيازتان است، تا آنباكه بتواند، بهشها بدهد هد هـ ستارخان ناخوا هانه ناكهان برآشفت. تلبش بتندى مـى دلده. او دريافت كه دولتهاى بيكانه نه تنها آمادهاند تا دسته هانى متخالف را در اين كشور بهجان هم بي بيندازند
 مهان پندارهاى پليد خود را دنبال كنند. او نيرنك پليد انگليسيها را دريافت وبرآن شد

 هيره شدل و با آهنكى مؤدب و خونسا




عمدأ آخرين جمله را شمرده اداكردد



 چه بخخوا هيد و
سردار كويا با اين كفته موافتت داشت، سـرش را بائين آورد و كنت: ״ ددرست




 بهسردار انداختت.



prq

كنسول عادت عجيبى داشت، ستخنانى راكد با خوامته هايش جور در نـى آمدند،
 تاجار، وزيران، خانها و روحانيان بلند پـايـه هستند. اكـر اشتباه نكنم شايد بتوانم

سردار روى درمم كشيد. ایا جوابش بسيار مـؤدبانه ادا شد وگفت:
بكشيد و آنها را نام ببريد ازشها سپاسكزار خوا هم بود.،


 بكويم سلطان ترك عبد عـدالحميد و نيروهاى مرزيش، زُنـرالهاى سنكدل و تزاتهاى تزار روس دشـنان شما هستند....


 بهنوبة خود دومتانمانرا نام ببرم ؟ كنسول وارْة نامفهومى زيرلب كنت. شا يد مى خواست بكويد: پسياسكزارخوا هم شده




 زهمتكشان اين كشورهاكه زير يوغاشغالكران رنج مىبرند، همه يـروزى ما را خوا هانند..... معلوم شدكه ثيحچكاه سردار با شغضصيتهاى انديشمند دولتى داخلى اينكوند جوشان مسخن نكغته بود.



 بهشها بكنند؟ه
 مردم بدنيروى سيل دركوهستان مىماند، جلوكيرى از آن مسكن نيست. هـكـى

درنك كرد. پبا مدغ اينها مىخوا هم از ششا بيرسم دولت بريتانياى كبير، خه كدكى
 اين يرسش كنسول را شادهانكانرد، اما اين شادى را ننـا ياند.

 مىتواند نيازمنديهاى شـا را فرا هم كـر كند.



 من روثن كنيد.


 كل مردم ايران آزاد و خشنود
 $\qquad$

 سردار نگاه موشكافى به كنسول انداخت ور با با اصراركفت: „آقاى كنسول، من

 و بىىريا سخن كويبم."












FYI
 آويزد و از سود خود در اين كشور هش



سردار بدون دودلى جواب داد




 بدكنتكو بايان داد.
سردار جواب داد: هاز ركككويى شـا سیا سياسكزارم، اجازو بغرماييد بيرسم، عضرت

انكليسى با شكنتى ابروانش را بالا انداخت وكفت: ״سهسال.

















"كنتم و ديكر عرضى ندارم a

انگليسى ناكهان با صداى كرفتهاى ليرسيد: "خوب، نتيجهُ اين كفتكو چه شد؟" - مى خواستيد
 خوا ميد شد اين كفتكو ادامه يابد. نقطكى دير دير شله است. در رست بيند يشيل. پيش از جدا شدن تصميم بكيريد. پول و اسلعه؛ شها اينها را مىتوانيل در اختيار داشتهباشيلهـه
مسردار از جايش بیا خاست، با آهنكى كهك كـى اعتراضآميز بود كفت : ״ما توان آنرا داريم كد خود را بردهوار بهارباب تازهاى نفروشيهم. دوستان و مردم ككشور

 كسى كد با خودش حرف مىزندكنت: پآرى، یول، قدرت، ناملارى..... در خاور مىىكويند: فتط در عالم خواب مىتوان هماى سعادت و ما هى طل> را ثكاركرد.... فتط در خواب....
سردار با صداى بلند و خوشى خند خـد
 الا هار هوشيار و زيركث زهر خود را با پونه درهم میىآميزد. با وجود اينكه اين


 با سلطان قاجار و درباريانش را فتط براى بهینك آوردن آزادى و الستقلال مردم


 كنيد؟








 frr






برددفروثان بهرء برند."

علىدايى جواب داد: داشته باثيه، إين جاى شكفتى نيستـ، باترخان عقيدة خود را بهاين شرح الظهار داشت: „آنها فتط هوبكزى دردست




 او ضهن انجام مانوريتهايش در هيّج جا اينكونه با بانع برخورد نكرده است. هرا او را از خود رنجاندى؟؟





 ايران، بلكه بهمـن دوستلارالن آزادى خاور، خياني



 بكونهاى كه حدايشكرفت، ادامه داد: راينها مهـ طفيلى هستند بايد نابود شوند!
دركير شدن باكتكوى باترخان امكان نداشت. بايستى كیى شكيبا بود. همباكنون
 كىىدرنكنكرد. منتظر ماند تا باترخان از جوش بيفتد، او دوباره خطاب بهـردار
كفت: ״ يعنى، نول اسلحه هم دادند؟"

 آنها راه نادرستى را بيمودهام؟! شايد صرني




 هند روز پيش در هدود صد هندوت

 النز صندوتها اسلحهد است. اينها خوب بیا






داد؟ آخر انقلاب قانونى ويزه بدخود دارد.،

على
 كنيه. اكر چهه دوستان فقتازى بهماكیك مى كنند، الما در هر حال اسلحه لازم

باتر با شادى از جاى پريد وگفت: ״هپه؟! انديشه بسيار خوبيست، پندارى
بسيار عالى است."


كزافه بى انديشيدند.

بـاقرخان كفت: „تصرف اين اسلحهكامالِ امكانیذير الست، هیه دشوارى دارد؟ تسام شهر در انختيار ر باست.،





على -

- اين كار از لحاظظ سيالسى براثى ما مسئوليت دارد. -- آخر تنها اسمم شله را روى اين بانكث كذاثتهاند، امـا سرمايـه هـاى انگليسى در آن كار مى كند.

 جار وجنجال راه مى اندازند.




 مـكن است! اين جنتلمنهاى برافاده، دل آنرا ندارندكد در اين بارو ور سروصدا راه بيندازند، و علاوه بر اين.....

 ستارخان آشكاراكفت: " علاوه بر اين، آنها ناكزيرند روى روسها هم انم حسابه


 انن انكليسيها هستند كه بايد از آن بترسند.
 بندار است. الما آيا او از دير زمانى بهرموز مياست آشنا بوده است؟
 آذربايجلن بلكه از تسام ايران بيرون راد رانهيه

 حساب ببرد. سرانبام كار بهآنبا مى كشثدكــهـ التيهاتوم دهند. ولى در برابر آنها ما انـا


غرامت را بايد مردم ايران بيردازند.ه




 اينكونه تصميم كرفتند.


## ₹








 تبريز، بحق آنها را رهبران راستين خود مى مشنا


 باترخان در مسحلة خيابان خان خانه هايى تهيه كردند.





 يرتوانتر بى كرد. انكيزه جدا نشلن عبدانـ آتا وكالهآتا از ستارخان تنها آن نيودكه

او را مانند برادرشان دوست داشتند و بدباكدلى او در پيكار بخاطر آزادى، ايمان
 كرد و آذربايجان را الستوارتر خوان اهواندكردي
ستارخان برای بيروزى و دمكراسى يـي










 مى كردنده بسيارى از بيروان اين يا آن عتيله را عليه ديكرى برمىانكيغتي بطوركلى وض














 بودند از اين مههان عاليقدر بشايستكى بذيرايى كنند.

ستارخان در انديشذ آن بودكد در اين اجتماع تنها حضهو نيابد. عبدالهآقا و
 با چشم ببينند، ستارخان را همراهى كردند

 وابسته به كميته مجاهدان بوسيلة بحتدعلىشاه جان سالم بهدر برده بودند، در اينجا حضور يافتند.


 يكى از نويسندكانكد جوانتر و بلندتر بوده' دمت عبداته آتا را رها نكرد و


 ده
 مىىآيد. مسغ انقلابيون راستين كنونى، همراه با مردم شرانتمند، صرفنظر از مليتشان،

 برد جنبش انقلايى ما انجام دادهاند. اميدوارم درآينله هم اين دوستىمـان پايدار بـاند.
عبداسهآتا و دوستش ضمن تاكيد نظر ستارخان كتتند: پ بيكمان دوستى ما روزبهروز

كردها بكار برد يد.

*     *         * 


 بدهشیم ميخوردند. در بالاى ساختـا دوسو يكديكر را میفشردند. خانه ها و د كانهاى ديكر اين خيابان مين كونه آراسته شده بودند. دوتالار بزرك ساختـان انـران انجمن با تاليهاى زيبابى مغروش و ور روى آنها

 در تالا رها فرماند هان داوطلبان، بزركتران محله هاى باغمييشه و سرخاب نشستيند. pri
$100-10,0$ un Entw

 An

为 , wn was

جلد دوم

هيشى از آنكه در بارء رويداد هاى اندوهبار تهران ستخن بهميان آوريم، بد نيست از از




 تسليمكرد. دنبال او مادرزنشى هم دركنشت. دارايى فراوان اينها بدتنها فرزندشان،

همسر معحدخان رسين.




 مرزنش رؤسا را برنىىانكيتخت بلكه بعنوان انجام مـنويات بنهانى مـحمدعليشاله تلقى مىشـد
معحدخان تنها از يكتجهت نكران بود:او وارثى نداشت. معصومهخانم زيبا هم
در اين بارو بسيار آشفته بود: خدا بهاو بیه نميداد ...
 او مىشمردند. در چنين مواردى تقصير را بهكردن شوهر نـى انداختند. معصومه خانم fFr

هم جرأت نىى كرد بينديشدكه انكيزة اين اندوه خانوادكى اش، نارساني محعدخان



 شب چهارشنبهسورى فرا رسيد. معصووـه خانم بنابه توصيئ زنان آزيوده در آن شب چندبار از روى شرارههاى آشیى




 يكك بطر شراب و يككسيب بهمن داد وكنت: ״ ممينكه سال تحويل شده تو بايذ
 من هم پانصدنوهان بهد روش هيرداختم. او جداً وعله داد، كد حتهاً امسال ما دارای بتهه خواهيم شد
اين كفته، معصووهخانمر را فراوان شادمانكرد. الا از چهرهاش
 تجويز مى نـوشيلهامريز
مححدخان خنديد و جواب داد : صمى ينـدارى شراب حرام است را حلال كرده است. شايد مزهاش ركـى تلخ باشد، اما مانعى ندارد، آنرا يكى از مـحترسترين درويشها آماده كرده است. اين شراب
 وسركرم چيدن سغرة: هفتسين شد .
 محمدخلن انن شـب بـالنو را نبايستى عيد مىيكرفتند و از آنبا تشريفلت عيد بسيار سـاده بركزار شد.
 بطرى كه در درون كاغذ سـغيلى بيـجيله بود در دست داشيت. معصومهنانم خوشعال
 فراموش كردهاى كه امشب يكى از شبهاى ويره است.


 بطرى بهدست خانم داد.







 مىشود.
شادمانى اين زن و شوهر وصفـنــا يــذــــر بنظر مى رسيد.







معصودهنخانم موانتت كرد وكنت: هباشد، الا نبايد سروصدا بلند شود، تا ببادا


 - من معينكه بطرى شراب را د يدم لرو بر اندامـم افتاد.
 مىدانستم چه بكنم.
صداى زنك ساعت ديوارى شنيده شد. تا تحويل سال نو بانزده دتيقه مانده بود.


 آراسته بودند. بنا بهاعتاد مردم، مامى نشانة دكركونى زمان بود: تعول اين سال FFO
 تولى كه در ميان شهر ترار داشت و آنرا آتش كردند، تعويل سالنو را آكهى داد . زن وشوهر يكديكر را بوسيدند.

 آماده مى كرد.
براى يوسفعلى ركد همماكنون درجدكرنته و ستوان شله بود، كسسى نزديكتر از

 آن اندانز ناكسى نبود كهاني دوست بلنديايهاش را از ياد ببرد و وسيلة خششنوديش را را فرا مم نكند.


 بهد رون را هنـايى مى كرد.

 رو نـىكرفت.


 هرنوشت را نسىتوانكرفت. الميدوارم خدا شـا شها را جاودان و تندر رمت نكهدارد و
هزاران سال هنين عيدى را بركذاركنيد هـ

داد نزديكش بنشيند.

يوسفعلى تهوهاى راكد روى سفره گذاشته شله بود، نوشيد، فنجان را سرجا يشى
 مىدرخشيدند، دور نـى كرد.



شام جيشى ما خوا هد بود .

بستکان و دوستان يكى يس از ديكرى وارد شدند و سلام و تعارفكردند و

در اين هنگام در تهران حكومت نظامى برقرار بود. الا بهانكيزء تحويل سالنــــو









 بيدرنك خانه خالى شد






 يوسغعلى را بهنشستن خواندر دوبارو سه نفرى رييرامون سغره نشستند، و دوباو يوسفعلى از نزديكى سعصومه خانم

لذت مى برد. سركرد دوكيلاس را ير ازكنيالك كرد، يكى را بهيوسغعلى داد و ديكرى را در



خانم بود، با يكتجرعه، كيلاس را سركشيد وكـى مزه خورد.

متحمدخان كد يكك تكه كباب برك در د هانش بود و مى وجويد رو بهزنش كرد و



 FFV
a.لبخندى زد و آنرا بدزنش داد وكفت: هبراستى بدلعل مىماند a

ميصوومه خانم، باور داشي


ركتهرفته هرسه تن كرم شدند و و به هيجان آمدند.

مىنوشيم !

يوسفعلى با ها يللوسى ذاتى نيرنكبازانهاش لبخند زد وكفت: „جناب سركرد، اجازه


 بدسلامتى بسر كوجولوى خانم مىنوشيم !
 كد نيست، اميدوارم در آينده نزديكى او را را ببينهـه."


 روى شـانه هايش افتاد اناد. با صداى



بكوش مى رسيد كه مىكفت: „ يااله !





 - مى



را روى تختت بخوابانيم."

هردو زير بغل زن نيممدهوش راكرفتند او را بسوى خوابكاه بردند و خواباندند. محـدنان او را لختس كرد.






 كويا بى بواست يوسغعلى را بيرون بفرستد تا جراغ ديكرى بياورده، الما انديشيده،


 كردن متصود بليدش انجام مىاداد، با اين ميه اقدام










 كم صداى تفل انكليسى آن بلند شدى





 بدتغت نزديكى شد. آيا در اين لحظه سوكندهاى وفادارى و با بكدلى راكه حندبار




 .......
 بها ينها اعتهاد كرد.،



بود ؟

- آرى، جنابسركرد، من تاكنون در زندكيم هنين نوشابهایى ننوشيده بودم .




 - تو راست


 غودش بְديد آورد $؟$

 رفت و ييش خود وارثء عبور هقزوينه را تكرار رمى كرد تا تا آنرا از ياد نبرد .


## $r$

محتدخان تيرش بدسنك نخورد، معصوونه خانم بهنكام، كود كى بدنيا آورد، اما اين
 محعدخان هم اظظهار خشنودى مى كرد، البته ظاهرأ خود را شاد بـى منـانـاياند.










بسيارى از مردان بدونكاه از انن تكيه بدآن تكيه، از اين مسجد بدآن مسسجد





 بدغادمان آرامكاه هول بد هند. هس از اين كارها بهزيارتكا هها و مسبجدهاى ديكر رهسيار شدند.
 باكنجكاوى مادرش را مىنكريست، معصووـهغانم ها مىداد و منگامى كد كوهولو لبغند مىزده، او فراوان لنت مى وبرد. السبهاى كالسكد مرتبآ يورتمه مىرفتند، و غانم هم

 بهدايه و پرستارشكرد، و خودش براى آنكه از مسلمانان توانكر ديكر عقب نماند
بسوى جايى كه تعزيه بركذار مىشد رهسيا ركرد يد.
 برخورد. هر دو معانكونهكد انجام مراسم و نمايشات را تماشا مى كردندند، آرام با بكديكر ستخن مى كفتند.

 را ازسوى نامزدش برايش آرورد آر است



 موضوعى خواند شود. و آغوند هم فمن اعلام موانقت بيدرنك سغارش را را را انجام مـىداد.








 روى آنها مىكذارد.




 مىرويم.هـ معصوبه با آهنكى كدكويا از خود دناع مىى مرد كنت: „هامطلعت، سوكند ياد









 شدنده پرستار و دائ فرنكيس و نوكر كران ديكر را ديدندكد هـه با با حالت افسركه و اندوهبار جلو در رينتظر آمدنشان انران هستند. نغخستين بار يرستار زارى آغازكرده . خانم خود را بسوى او انكند و فرياد زد: هسر دخترم هـه بلايى آمهـ؟ ! !



 نوشته شله و بدبالاى تخت خوابش نصر نـب بود دست نزد بمر، دستمال سياه و سبز عيدش هم سرجايش بود، قرآنكوهك قابكرفته مـانكونه بدبازويش بسته بود. دختر for

خوابش برد. من هم كنار بسترش نشـستم. هراغ توى طاقهه روشن بود. بـس از شـا





 قرار داشتـت دويد.


كردم، بدآن دست زدم ...."


 اكل هتانكنيه. برای جستن آقا هم بدمسبجدها و سربازغانه رفتيم، او را هم نيافتيم. ما
را ببخشيد !ه
.معصوبه انانم زارى كرد وـوـوهايش راكند.

 بزودى آراسش خود را بازيافت.


 فاش كرد. انا، در بيان رويداد، تند بهجلو نـىشتابيم. هماكنون بدهمان رويدادهاى همزمان درشهر مىيردازيه.

## $r$

بياد آوريمكه در نيمة دوم هاه زوئن (آخر خرداد ماه) دربار شاه قاجار به باغ شاه كـه
 خانهاى مرتجع و يكانهاى توبيخانه دولتى تعيين كرديد. دحعدعلىشاه بيدرنك بیى از از

FAF

جايكزين شدن دربار در باغشاه التيهاتومى بهمجلس داد و ضـن آن از نـا يندكان







 كرده بودند كه شاه تاجار بهمشروطيت ونار وناد روز Y


 براى شـله بهـجلس و مسـجدسيهسالا ر آماده كند. در شب





 قابلملاحظهاى بدشهار نـى آمدندند.

 بهجشم مى





 يريامون ادارْ روزنامة صوراسرالميل را سنكر كندند. برادر جوان ميرزاجهانكيرخان،

مدير روزنامن مورد نفرت شال قاجار، هم در آنبطا بود. او رهبرى دفاع جا جايگاه ادارؤ



 مىىیتـند بدون سرزنشى يذيرفته مىشدند.




 آزادى را در تلهُ بزركى كرد آورند و سيس تنها در تله را بهدروى آنها ببندند. رفته رفته كروه عظيمى 'ز دوستَاران، داوطلبان و مردم كنجّكاو در خيابانها اجتماع

 صربازان سلطان ماجار را ديدند بهخشم آمدند، اما بهآنها توصيه شله بود كد از هركونه

 هراس و بیتصميمىشان برشمردند و از اينرو با روحيهاى گستاخانهتر وارد عهـل شدند.
آيةانه سيدعبداله بهبهانى كد رهبر جناح راست مسلس بود بسيار بىى كوشيدكه هسئله را از راه ما زش و آشتى حل كند. يكى از دستيارانشى را بهميدان فرستاد تا افسر تزات را براى مذاكره بخواند. الا افسر جوابى بهيڭك نداد و ناكزير بدون جواب برگثت.
هر دو طرف كويا دقيقهشما رى مى كردند تا با هم بر آويزند.


 بودند. لِاخوف دستور داد يكکعراده توب را در خيابان دروازهدولت، ديكرى را

 كرد يد. يس ازآن لِياخوف بهجا يكاه شاه تاجار بازكشت.



 اين دسته افزايش يانت. آخوند ضـن حركت كان كامكامى مىايستاد و بهملتزمانشى
دعاىخير مى كرد.



خانه ظل السلطان بيش میى آبدند.






 زير بغلش راكرفته و بهجاى بیى خطرى بردند اندي


 فداييان با تيراندازى تفنك و يرتاب نارنجكث بـر بـآنها جواب










ا. در تاربغ مشروطله الوان، نوشته احمدكسروى، اين شتخص سيدجمالالدين انجهاى نام برده شله
فداييان زيردستش يادآورى كرد : پد رست تيراندازى كنيدنّه














 نعرههاى وحشيانه بددرون مسـجد ريختند. محمود با بانیم فداييان زخـى را مى كشثتند.
يكى از نتاط اتكاه مشروطهخوالهان ستوطكرد. مهماكنون هر شش توب بسوى مجلس نشانه رفتند. يوسفعلى خودش با بكى از توبها شليكت مى كرد. محمود چیندبار بهدشـن



 ميدان را يركرد. اكر وض مدافعان مجلس كد در بيرون ديوارها بود، هما كنون وض آنهايى كد در درون خها



 بخششيد و نيروى ثايداريشان را افزايش خواهد داد. هند نماينده ديكر شيون و زارى

راه انداختند و با اين كارشان تتخم هراس و دودلى را در دل رزمـندكان كاشتيند.







 يديد آورد.
دسته نـايندكان بمساجمت از ـجلس بيرون رفتند و در خانه' يكى از



 روى آوردند، و با التهاس و تغهرع توبه كردند و صصيميت و و ونادارى خـي خود را را بـهاو اعلام داشتيند.


 هجلس و بنا هاى اضانى آن يرداختنا



فداييان تمركز يافت. لياخوف يكانهاى اعتياط خود را با بهميدان آورد.





 مى كند. بهشف اينكه او را ديد با دتت بسويش نشانه رفت وكنت: پاين سكک، ا ـ در تاريخ مشُروطه ايران، نوشغ اعمدكسروى ، انخ جابكاه باركث امينالدولد نام برده شله است. FD9

ماشه راكشيد تنداق بهشانداش ضربد خورد و افتاد. فرياد شادمانى از درون سيينغ محعمود بيرون آمي


 تزاتها و سربازان بهز زور وارد مجلنس



ببرند مىبريدند و مىشكستند و خرد مى كردند.
 و بدغارت وكشثار يرداغتند. صداى نالد و شيون و نغرين تربانيان در فغناى آن معله و




 مدتى از هجوم سصون ماند. آنكل لِياخوف فرملنان داد تويها را را بسوى آن خانه روانه

 كنار لياخوف ايستاده بود بستختى زخـى كرينى ديد.




 در اينجا ندتنها سركوبكنيندكان بلكه دزدان و ولكردان كوچهها هم ممراه تزاتها به پياول هرداغتند.





F8.






 برتافت. الا آتايان سيدين هنوز بهاو چشم اميد داشتند و او را آدمى رازدار و بـطيّن




 كد نـايندكان در اينجا بنهان شلهاند، خانه مرا بهتوبه مىبندد و با با خالك يكسان

آيةاسه بهبهانى درهاليكد كوششى كرد او را شرشندكند با آمنك سرزنشى آميزى
 نىشود.



 بد....مركز تلغن، باغ شاه است





 آشفته دربارة رويداد مجلس و دكركونى اوخاع با مم بدكنتكو يرداختند. ..

ا. در تاربغ مشروطها ايران، نوشته احمدكسروى، اين خانه باركث امصين الدوله نام برده شله المت.

رتندرتدكفتكويشان بايان يافت. هردو غاموش يكديكر را نكريستن. هردو دزبارة
 صداى تقتق مداوم و محكم در باغ اين خاينا













 مجلس بود. الما شكنجه و آزار اسيران، تازْ آغاز شله بود، آنها را را بستنا و و در الماليكه


 تكه تكدى كند. الما ظاهرأ اين حر كاتشان نتط ريش ريخند مععولى بود.
 خوندآلود در آنها نشاندند. اسيرانى راكد در درشكه ها برايشان جا نماند بود، بياده
رواندكردند...

اتامتكاه شاه، مان بان باغ شاه معرون، غرق دركل و ببزى بود و يرندكان خوشآواز ازآنبا دورنىيشدند.




 كرومى ازمردم وحشى و متعمب را بمدرون باغ راه دادند. از مـيان انبو اينان اين

جـلات شنيله میشد: هاين بیرنها را بدست ما بدميد، تا خودمان آنها راكيفر
-مرتدماى بيشرف!






 براى آزار و شكنجة نـايندكان با يكديكر رتابت مى كردند. و حتى يـنششان نزاع دريكىرفت.

 و با آهنى آمرانهكنت: هارشد اينبا كيست




-قربانت كردم، اوامر مباركك را فرمانبردارم !










 كروهبان فرياد زد وكنت: ،ااطاعت مىشود تربان.، عقبكرد كرد و با تدم دودور

 هيرى بمسركرد كفت.
سركرد دستور داد: „بيدرنك او را اينجا بياوريد.ه
 بكويى ؟،

بهما وارد آورده است.

- برويهم. او را بهمن نشان بـان بده.

قزاق او را بسوى




 - نـه، جناب سركرد، من خودم او را ديدم، ديكران مم مـكن المت كفته مرا تايـيد

كند.







 را از تن دربياورد و سلاحش را را بددشـن بغروشد، اين شغضص تزاق نيست، خائن


 تفنكت را هم نغروختهام، در غانه الست، مرا نكشيد،جناب سركرد.ه تا توانست زارى كرد وكريست. برخورد و رفتار اين زندانى تـام عاخران ران را بدشكغتى انداخت زندانى بدبغتت توجهى نكرد، دور شد و بسوى افسران ديكركد منتظرش بـران بودند، رفت.

الماكروهبان احمدعلى دستور داد: پاين زندانى را زير مراقبت ويثه نكاهداريد. او
بايستى كيغر ببيند.،
 لطفى شها تراركرفتهام.



 نـى كردند. هـه سر را بهزير انداخته بودند و بمسرنوشت مركبارشان مىانديشيدند. * * *

 تاريكى را مى












 آشوب راd بيندازد !






آورده بود. يكى از زندانيان كفت: هتشنه هستم. آكر نكهبان مسلمان بود مىتوانستم با التماس از او بخغوا مم يكت جرعه آب برايمم بياورد.ه ملكالمتكلمين كد آنسوتر بود اين كنته را شنيد. كويا از هالت اغما و هرت بيرون
 بيرحم و سنگدلى نيستنـد


 لياخوف روبى نيست؟ مكر مـين روسها نبودندكه با انكليسها ساختند و ايران را ميان
 .




 ملكعالتتكلمين كىى درنكدكرد، سيس با اشاو نكهبان روس را فرا خوانده او
 حالى كرد كه بـرش آنسوتر بهزنجير ديكرى بسته شله الست، آيا مسكن است او را را

 نكريست و غرغركرد. او برخلاد انتظار مـكالمتكلمين تقاضايشى را جور ديكرى
 هسر بينهايت ناتوان شده بود و جابجاكردنش اركان ندان


 و بههن زندانيلان آب نوشيلنى داد. در جـي

نيجاووه (خیيزى نيست). ليس از آن مثل اينكه كارى انجام نداده بود بهجاى خودش در جلو هادر قرار
 آيا اين دو تن بهم مىـانند؟ ازكعبا معلومكد بدر يا برادر اين قزاق جوان، مانند
ما در بند زنجير و يشت د يوارهاى زندان نباشـند."









 ييكاركردند و دنن خود را بهمردمشان ادا نمودند. تاريغ، جاودان






 ييش دستو ليى دومرد. آشنايشان را دربند داشتيند. ***
ملكثالـتكلكن و ميرزا جهانكير را بسوى حوض فواو بردند و در آنبا آنها را بمدو جلاد

 محكم از يشتت بستنله طناب درازى آوردنده در ميان طناب




آنجاكشيدندكه تنش سرد شد و نفسش بريد.

 نغرتبار و خشممآميزى بهخفدكندكان بىآزرم رفيعش بكويد. الا باز هم خوددارى

كرد: چون اينكفتارها احساسى نداشتندكد اينكونه مـخنان رويشان اثر كذارد.



 هم اكنون با دلاورى هيرامونش را نكريست. اما آنحه راكد ديد ديد بارها هراس اسناكتر
 بود. دركنار او شايشال وترجم روسى شله ترار داشت. آنها هنگامى خغه مى كردند و تن او ستخت مىلرزيده مر رميدند. يكى از نوكران بران درا آنها جراغ مىكرفت.




 يهوداكيست













 وارْها در لمب ملكُالـتكلمين خاموش شدند
 كذاشته و بهكوشهُ تاريكت باغ بردند.

اين وحشيكريها بهاينبا پايان نيافت. بازجويى، شكنجه و اعدام تا بامداد پايید.







 وارد آورند. جسلد از شكل افتادة او راكد يُس از اين شكنجه ما جان سـرده، بهمزبلهاى

انداختند.
$F$
 بازداشت شدكان با هوشيارى مراتب او او بودند. البته در برابر او ستخن نمى كفتند و فتط با عالتى اندوهكين بهانديشه فرو رفته بودند. دو روز و دوثـب كنشت. در عرض انن مدت عتى يكبار ممكند و زنجير را از پانى زندانيلن نكشودند، اين زنجيرهانى منكين تابنايذير بودند، شبهاى تاريكث هراس







سركرد معحمخان البته كفته او را نشنيد. كروهبان را فرا خواند، با انكشت محمود
و المدالش را بهاو نشان داد، هند جملهُ كوتاهكنت و رفت.
 بهعقيدة تو، او چه كنت ؟ֹه
 تيراندازى اصلا وارد نبودم. F89

محمود در همه جا خود را بهسادهلوهى مىزدد. -
!

- يس برانى چه وكّبا تراكرفتهاند ؟ - در پاركّ.

 - من با اربابم همراه بودم. - ارباب كيست

محمود بهزندانى موسغيدى كه در رديف جلو بود اشارهكرد وكفت: پاين ارباب
 يحعى ميرزا با نكاه بهمحمود جوا





 يعيى ميرزا يكبار ديكر او را نكريست و لبتخند زد الا

 مىداشت، شون از ميان مردم برخالسته بود و با هوشعندى مـئه وظايف دتيت انقلجبيش



 بود و از نيكثغرجامىى كار الطمينان داشت. دقيقهاى كذشت. اسلاته دوباو ورسيل: پيعنى انشاءالن شـا الميلواريدكد از اينبا تندرمت و آميب نديه بيرون برويد؟ — الست.
 نداشتهايهم موضوع هيز ديكرى الست: بىتوانم بكويهم نمىتوانم بهزنله بودنم اميدوار

باشم.ه - در اينجا السدانه بدكريه افتاد،كوياكزافكويى چند دقیقه پيششش را دربارة
پپارتى از ياد برده بود.

تو خه تقصيرى كردهاى؟ چرا اينغدر نكرانى ؟،





 - هم اكنون شما را برادر خود مىشمارم و آثكارا آنهه در دل دارم برايت باز مىكوِم.



 السدانه آه زرفى كشيد و سرش را تكان داد وكفت: هاكر بدبتختىام را برايت شرح








 على برانكيخت....
-


 در اين ميان اسـدانه بدسركنشتش ادامه داد.
-برادر، من كوتاه سخخن مىكويم... در حدود يكت سالونيم يشش يكانتزاق





 بود. هنتهاى نبودكد مردم زنبان از دست بيداد





 سركنشتش ادامه داد.













 شد نميبش شده است. تا اميرآباد راه زيادى نبود. ناكهان سحديخان از راه بيرون

رفت و بسوى چی يِّקید. تعام اسواران بدنبال او حركت كرد. افراد اسواران روى






 من مى






 بهخانداش برساند. براى اين كار يوسغ اينلى حند









 خودش مىمانست. نكذاشت اسداله نفس تازهكند و با ناشكيبايى يرسيد: ״خوب، بعد خه شدهو
المداته بمسركنشت ادامه داد وكفت: پنغست بيش خود

 كردم. آيا اينْ هضرت اشرفكفته مراكه نوكرى بيش نبودم باور مى كرد؟ آيا او

نىیينداثت كه من بددامادش هنين تهـت بزركى را زدهام؟ آيا مـكن نبود مرا يكبارو




 مى آوردم. و من اين كار را انجام
























 ثريد، يوسغعلى با چششان خونبارش نتل كرد، در راه شميران المب عربىانى خد

شهابالسلطان سوار بود، از درشكغ رهكذرى رمكرد، يريرمدد را بهزبين كوبيد،كويا تهام تنش خرد شده و جان سيرده استا






 و تتريباكومستانى الست. در نيسئ راه تيبايست، از از اين تبهد كم بكذريم بمسرازيرى




 سنكهاكوبيد.







 واكذاركرده بودند، او را بِد دادر. سرانجام معصومه خانم دارائيش را بهانحمدخان واكذار نكرد.


 بس از بررسى دربافت كد اينكار درست نيست، اين انديشه را رهاكرد.
 تاريَ زين ترار دارد.
fVO





 كارى را بكند؟

مدكن است انجام دهند.،

محعود در حاليكه از روى سادكى و باكدلى شكفتزده شله بودكتت: پآخر،
چكونه مـكن امت؟ه







نارامتى وجدان رنج نكشه.



 رسيدكه تنها از اين راه مىتوانم كناه كذشتهام را جبرانكنهم، و خود را از رنجهاى

بعدى بر هانم.










كشيد و آخركّان نـىبرم مادرم پس از من دل آنرا داشته باشد هئ اين رويدادها را بازكويد....
 نايديدشدن دغترش سه روز از خانه بيرون نرفت. پيوسته توى اطاقشى كام برمىداشت



 رباينده رييداكند.

 بدكّان بود و بىانكاشت خودش اوْ را را بـنهانكرده و حتى كشته است. همينكد








 مرا از ياد بردهاى. من تو را از آن نكبت رهانيدم و هائه انسرى را برايت رييشنهاد












به يوسفعلى حـله كند، تبضهُ آنرا بازكرد. تازو من بدنيت او يِى بردم. پيشنز خود
 دزديده است. هارتر خوا هد شد و با دست خالى خانّ را نابود خوا هد











 تا اندازهاى بدكـانيم نسبت بهر ربودن فرنكيس از توكمتر شود."















 "محدلخان و يوسف على بيدرنك لباس بوشيدند و بسوى سربازخانه رفتند. تا دوروز








 ايستادم،كردش كردم و حرفهاى مردم راكوش دادم

 كفت. يكت ساعت بعد دوتن تـن تزاق آمدند و مـرا دستكيركردند و ا اينجا آوردند. باتى موضوع را خودت میدانى، .


 برای پیه ترا دستكير كردهاند.
السداله Tاهى كشيد وكفت: „برادر، تونـى





 بسيار سنكين و تابنا در اينبارو شكى نداثن


 بهانديشههاى ناكوارش بايان داد، و مانند ديكران انديشيد: „بينيهم چه يِش مى میآيده هم اكنون او بياد وصيتى افتادكد مىخواست براى محمود مطرع كند. نام و fVA

نشانى مادرش را در شهر قم، بهاو داد، جايى راكهد نوشته يوسغ على در آنجا بِّهان

 رسيد. هم اكنون آخرين روزهاى زندكيشي را مىكذ راند برا يشُ طلب آمرزش بكن بغض كلويش راكرفت و خاموش شا شدي
 سرنوشت او مم بهتر از اسداته نبود.

9

سه تن قزات وارد چادر زندانيان شدند. هريكث از آنها زنجيرى كه بهآن قلاده، دستبند
 برآشفتند و بهنود لرزيدند لحظات بين ازشكنجه و اعدام بسيار سحخت و توانفرساست... تزاتها معمود، اسدانه و بِك زندانى ديكر را از زنجير جمعى يِدا و هريك را را را جداكانه زنجيركردند. آنكونه آنها را با غل و زنجير راه انداختند كه كويى ددان وان وحشى را جابجا مى كنيند.
محمود و زندانى ناشناس را بدخلع جنوبى باغ كششيدند، هـانجايى ميرزا جهانكير و ملككالمتكلمين را برده بودند. السداس را در جهت متخالف آنهـا كشاندند. هششهان اندوهبار باقى زندانيان، زير يرتو ضعيغ فانوسها اين مسكوهان را بدرته مى كرد ند.
تزاتى كه براتب زندانى ميانسال و خاموش بـن بود، السيرش را از جلو مى كشاند.


 بيرامونش را نكريست وكوش داد. سيس باصدانى كه بزهحت شنيله بىشده با نجوا كفت: همحصود ! هعمود از شنيدن نامش كه برخلالف انتظار شنيد، تكان خورد، اما بدكمان شد و بنداشت مى
 تنكت است.
كメل يوستىاش را از سرث برداشت، چهرهاش را به خهرة معحود چسباند وكفت:
"خوب نكاهكن ا 1 a
شتحمود از زور شكنتى كيب شد. سرانجام بر خود هيرهكرديد و آهسته كفت: עقاسم.... تو هستى ${ }^{\text {ه }}$


 كفت و منتظر جواب نـاند. „هم اكنونكوش بله و بناطر بسبار! از تو بازجويى





 همانكونه كد در طول خيابان باغ راه مـى رفتيند، با هم نجوا مىى كردنده البته دنبال جغت جلويى كام برمى داشتند.

 تكان دادن سر دستور داد آن زندانى ميانسال را وارد كنند. او را بهاطاق برات بزركى وارد





 نشسته بود وكاغذها با غرور سينهاش را جلو داده و روى صندلى لم داده بود، غلامهـ آنجنان ريعنتى بهخود
 كذاشته بودند كد افسران رويشان نشـئهته بودند. دركنار در، دشكعهایى كذاشته بودند و روى آن بالشى ترار داشت
 ايستاده بود. اينان دادروسان باغشهل بودنذ و بتازكى شاه آنها را بركاشته بود تا بهاتهام مششروطه خوا مان رسيدگى كنند.

FAI
 جواب مىدادند: „هاوطلبان از
 كرد


 بايستى جزئيلت انجام بزه را برایى داوران روشن مى كردند: اين بزه چکكوند، هِه هنكام

وكجا انجام كرفته المت.
 محرز شمرده مىشد، برای كاركردانان و بازيكران اين صحنه ترازدى - كـدى بـى بسيار
شرمآور بود.




بيّكرد تراركرفتند.






 با مشاورة سروان، دوتزاق، متهم را از تالار بيرون كشيدند صدالى ناله و سهس فرياد همراه با صداى ضريدهابى بكوش رسيد. دبرى نیاييد خاموشى برترار شد. منتشى بيرون رفت و مدتى پشت در ماند بركثت و با آهنك خونسردانهاى كفت: هـتهمكى بيهوش شله الست.









 هستى، اين ناكسهاى بیشرف ترا بدجغن ملوكانه و شرانت رياست عالى اين دادكا




 و من نتوانستم بهخانه بازكردم




 كد بدداورى نشستهاند دروغ كفت


- هرا نـىتوانم؟؟
ترا ديدهاندף و هتى انن تو بودى كد يكى از انسران تزاق را بكونهاى خطرناكت زغـى كردى.
 هستمه. در تمام زندكيم حتى يكت مكس را نكشتهام. پیكونه مىتوانم بدميان انسانهاى زنه نارنجك بيندازمر.
- خوب، اكركسانى با קشم خود نارنجك اندازى تو را ديله باشيند و جلو هشمانت

كوامى دهند، آنظاه چیه جواب مید هیى

 يادكنيد كه ديدهايد، من بـب برتابـبكردمام؟
fAr

- مىكويم، خودم ترا نديدهام، ديكران ديدهاند.




داوران در برابر اين جواب دندان










 زندانيان بدانندكه دروغكويان هـكوند كيغر مى بينند. بكذار مده از سرنوشت اين
زندانى عبرت بكيرند.ه ،

قاسم تزاق احترام كذاثـت وكغت: پ"ن هم اكنون آنجنان عروسىاى برايش براه

 دثشنام مىداد سر زنجير محمود راكرفت وكشان كششان بدنبال خود برد.

$$
v
$$

وضع زندانيان بسيار رتتبار بود. هر كس كوشش مى كرد اندوه و آشفتكى خود را



 „دارند مىزنـد.

دوتن تزات زير بغل اسداله راكه از زور شكنجه لت وپاوه شله بود كرفتند و آوردند
 مى كشثيد.
يس از نيمساعت دومين زندانى را آوردند، او بيهوش بود. قزاتها تن بيـحسش را روى زمين انداختند، با اينههـه او را به اوزنجير جمعى بستند.

 محعدخان، بعنوان سرنكهبان پاسداران زندانيان، در آنبا بود. اوكروهبان را
 و دادخواستهايشان بىاعتنا باشده حتى

دادرسان نكهبانى مىداداد، وارد ثشد.
هصحدخان برسيد: پاز جوانى



 يوست از تنش كنـلداند.
 برسانم، تاكنون او را از دادكاه نياوردهاند. سروان با نكرانى كفت:
 على فريان داد: هزود بدو اين ثرك





 را بكردند. الا همه با دست غالى بازكثتيند.


 سروان تته بتهكرد وكفت: هاجازه بفرماييد... من در جاد يايكاه داوران بودم... FND





 جنابسركرد، باوجود اين خيانت، كارى از دست من سا ساغته نبود. آخر مسئول
 محددخان با خشم فراوان لبش راكازكرنت.

## * * *



 سيد رزاق و اسماعيل خويى را در خانهاش بار بناه داد









اين منظور خرج كند.




 از تهران راه بيفتند.
 سرنوشت اندوهناكك زندانيان باغ شاه و شكنجه و آزارىى كه جلادان سان سلطان بهآنها


 كفت: „كيست؟" و ناكهان از لششت در صداى آشنايى بدكوشش خورده. براى اينكه مطـئن شود،



 معرفى كرد. هـديكر را در آغوش كرفتند و بوسيدند، از زور شوق اشكك از حششهانشان سرازير شد.
 مى كردند، با تاسم آشنا شدند از دليرى در ابتكارى كه برای آزادكردن محمود بكار برده بود، بهشكفتى فرو رفتند. هسافران سفرشان را يكت روز بتأخير انداغتندو


 درزكرد.
شب بعدكاريها از تهران بيرون رفتند، مسافران با هيجان فراوان از محمد بدرورد
 بازكردند و خودشان بهد رون تهوهانانه رفتند تا غذاي



 هم همانكونه آستينها يش را با بالا زهـ وكنار سـا
 مى كرد. دستياران هالاكش هم اينسو و آنسو مىدويدند و بدمشتريان خلدت مى كردند.
محمود هصانجايىى راكه زمانى با عباس آتا نشسته وكنتكوكرده بود براى اقادت




را در راه آزادى همميهنانش فداكرد. دربارو آموزش نظامىاش در دسته هاى فدايى




مردى سرفراز بنها ياند؟ آيا او ديكر با يوسف على منغور روبرو نــىشد؟



 صنوبر را ببيند.


 محمود خاموش ماند. قاسم دوبارو تكراركرد: پخوب، آنبا چد كار داريم ؟" محمود خاموش ماند.
قاسم دوباره تكراركرد: עـى

 نتيجه را مىتوانى بكيرى، مانعى ندارد.
 خود را بشكنم، ديكر محعود نيستم. آخر سوكند خوردهانم تا تا اين دشنه رينه را بدتلب يوسغ على يهت فرو نكنم، از آب زنجان ننوشم. ناتوانى من تنها آنى بود.




 قاسم خاموش ماند و با دودلى او را را نكاه كرد.

 تاسمكه از جلو مىرفت، يكت وازه بهزبان نِياورد، سر اسب را بركرداند، ينداشت





 قاسم هم هيمن كار راكردرد
بامداد زود آنها زنجان را بشتسركذاثتتد و راه درازسغر تبريز را در يـش كرفتند.

## A

توانكران، و مؤمنان ساده و باغيرت و يولدار مسلمان، منكام زندكيشان دربارؤ جايكاه
















 با درخواست صدته بخشتندكان را تلكه بیى كردند.
 در آنجا مغور يافتند. آنها مم از نظر تسكين حس كنجكاوىشان و مم از لحاظ لفتو

ليس كردن حلواكد طبق معمول در اينكونه موارد پپخش بیشود، بهاينجا مجوم آوردند.





 خانم مورد لطف شوهرش قراركيرند و از نغوذ و تدرت سركرد دتحدلـنان براى كا رهايشان
بهره ببرند.










 كاركر همان محعد بود.



 خانم مى مسيد ؟ محمود اين كار را بهمحمد سهرد . در اين هنكام حواس حاضران انران بيشتر متوجه آخوند كورستان بود كه با امساس فراوان وظيفن خود را انجام مىداد

 مردان براى كرفتن خوراكى آمدند. سركرد محعدخان در حاليكه چهرة اندوهكينى بدخود كرفته بود، روى قالى كنار
آخوند پنايببالزيارمه نشـسته بود.











 ساغتمان خدمتكاران نشست تا هيتى هاق كند و بكشد ، و بيش از انجام نماز شام كـى بياسايد.
عسكر دستش را بددرون جيبش برد تاكيسن توتونش را بيرون بياورد، ناكهان
 بههيزكرم و چهسبندماى خورد
 بيرون آورد، لاكها در اثركرما نرم شله بودند. او با عالتى ترسنا كك با باكت را وا نكاهـ





 سرانجام برآن شد باكت را بهبقال آشنايى كه در آن نزديكيها دكان داشت نشان دهد.
بقال نوشتئ روى باكت را بداين شرح خواند: پاين بايد بلست شتخص معصورهـ
غانم برسد .،

عسكر بنداشت بايد اين باكت خيلي مهم باشد، آكرجه نـىتوانست بفهدم: اين
 رساندهاند؟ ؟「 خ، اين اربابها رفتار عجيى دارند.

معصومه خانم در انن روز عزادارى بسياركريه كرده بود و احساس خستكى بسيار





 خانم محترم !





 شـا و دخترتان را بزودى نابود مى كردند



 بـاند ، شكيبا باشيد .


 نوكر يير بهزحعت خانم را نكاه داشت و نكذاشت بينتد، او را با حالت بيهوشى روى قالى خواباند

هماكنون زمان آن فرا رسيدهى بهتبريز بركرديم و وضع ستارخان و يارانش را بررسى كنيهر



داخلى (دارودسته خرابكاران ميرهاشم) نتوانست بر شهر تبريز خيرهر كردد. ظـاهراً

 سلطلن ستخت سركرم برقرارى »نظمه در تهران بود. در چنین ـوقعيتى آزادى عمل

كامل نداشت.
 نوشتيد و يششنهاد پصلع هكردند. در اين نامه از يـكار جويان راه آزادى تبريز نامى










 مرتجع شاه بيدرنك بركناركردردند.

ضـن اندرزهاى تهديدآميز بیى كار هم ننشــت.









 بكار برند.








 نيروهاى مرتجعلن در حاشيه و قسـت بانتر و انترى شهر تا نزديكى قرمهلكى موضع كرفته بودند
ستارخلان بتخوهى مىدانست: اين وتفه نـىتواند تا دبرزمانى بِايد-نبايد بيكار







 كـك مى كرد آر د



 آمدند از بامداد زود تا ديركاه ثـب استاد كار ان آن آزموده تفنكهاى كهنه را تعمير و براى تيراندازى آمانه مى كردند.







شدند. عناصر ايورتونيست انجمن چون در اتليت قراركرفتند، ناكزير زير نفوذ الكثريت










 نفوذ داشته باشد ناكزير از حق رهبرى سيالسى انتالبا دعحروم شد.





 ايران بعهنه كيرد .





 بندارماى دشـنان میى كرديدند.


 شهر تبريز و بيس در شههرستانهاى المتان، نفوذ و قدوت خود را با نيروبندى كسترش

اما سنتهاى خشكث در اينجاكار خود راكردند ! انجمن تميهمكرفت: مماكنون

عين الدوله دستنشانهة سلطان را،كد بعنوان فرمانداركل آذربايجان كماشته شله و

























 بهخطا نـىرفت چون درست بودن آن بارها بدثبوت رسيله بود.

## ***



 آن، يكت آتشبار تويخانه موض داده بودند. در اين موضر پنجاه تن داوطلب بالسدارى

فرمانده اين بنطته ايوانف بود. او با كامهاى بلند بهريشُواز سردار آمد، دستش را


 آلمادة آتش هستند.
ستارخان با آهنكى كرم جواب داد










 انقلاب L C ايوانف روزنامه را بازكرد، هتن راكد زير آن خط كشيهه شله بود، نشان داد و كفت: ״بغرماييد. ه سردار بهصفعهd روزنامه خيره شد و انديشيد: اين را را لنين نوشته الست. او از پيكار دليرانه تبريزيها أكاه الست. از دور رويدادهاى تبهريز وا را مىبيند. بايد نيروى پيكار ما انزايش يابد.
دو سوار ديكر از سوى كورستان تجرها بهآتشبار نزديكن مىشيدند. اينها اينها باتر و

 كرد وكفت: ״مى الست, بفرماييد نكاه كنيد ....



 FAV









داوطلبان حلتدوار ريرامون على دواهیى راكرفتند. او بكونهاى شـرده و آشكار










 باتر بهآرامى كنت: »يعنى لنين هم با ماست


 ما آكا هى دارند

 - اين لنين بايستى آدم بسيار خردهـند و درستى باشـي

 ثـ . ) هابه و منتشر شـه الست.

على دواهی،كنار ايستاده و در انديشه فرو رفته بود. سردار رشتئ انديشه هايش
 على دواجى جواب داد: همن دربارة او شنيدهام ام
 ناو جنكى ״ بوتمكين "، همشهرى لنين الست... ايوانت يكث كام جلوكذاشت و دستش را جلو آورد وار او او آدمى ميانبالا، خهارشانه و

 بود كه او در ابنجان در درون شهر تبريز، آنكونه پاكدلانه و با تلاش بـا جيرهخواران


 مى

 كند ؟

 انقلابى هستيد.

 رفت.





 جلوكيرى كند. مهم اينست كه كار با غافلكيرى كامل انجام كيرد. اكر انكليسها بو


- نكران نباش. آنكونه كه بايد عـل خور خوا هيـم كرد.
 داريد ؟ه،

F99



و او مرا بِيشتان آورد.



بيندازند
هـردار سركرم خواننذ نامه شد. اين ناهد را سليمانميرزا نوشته بود. او او از ديدكه


بررسيهايش را با دوستان تبريزيش در ميان كـذاريتنه بود: پبرادر عزيزم، ستارخان !




 اينها دوطرح تازو براى غارت ما ريختهانـاند




 سفالى بسيار كهنه و يادكارهاى كرانبهاى ديكا ديكر در آذ ربايجان يافت مى يشوند. بويرثه از








 دو نشان بزنند: انتلابيون ايران را سركوبكنند و ثروت ملى ما را با بهاى ارزانى صاجب شوند.
"برادر عزيز، بايد تا آنجاكه مىتوانيد اين كارهاى يست و احمقانه دولت ايران و و
 خيانت تازة دشـنان انسانيت جلوكيرى كند ! آرزومند كاميابى شـا، سليهانه

سردار با شيغتكى دستى بدكردن اسبش زد وكفت: ״آفرين بر سـليمانميرزا ! بسيار از








 نـى متغنرانى كنند، خواهندكوشيد مردم را از فعاليت نوقالعاده بازدارند. نظر شـا در اينباو حيست ؟ ؟ه












 از آخوندها روى برنىىتابند.







 ستمكاران قرار مى










 كذاشتيم و با اردنك از ميان خود رانديم تشتخيص داديم."
 سرانعام مرداركفت: پبا اينهیه من الطمينان دارمكد با هنين هوشيارىاى را داريم..

هنكامسى كه سردار بهخانه بركشت نيهـشـب بود. بهاطاق كوچكن و سادهاش وارد
 رنكارنك داشت كنار زده بودند. كنار بنجره، ميز تحرير و روى ميز، قلم و دوات جوهر كذاشته شله بود. روى ديوار تفنك تككتير كهنهاى كد روى قنداقش لكه هاى تيرهاى ديده مىشدند

آويزان بود. اين همان تفنكى بودكه برادرش اسهاعيل با آن نبرد بى كرد لكده هاى برد




 را از سر برداشت. دم در نكاهكرد و صدا زد : "فاطىى ! آى فاطى ! إه هماكنون اين زن آرامكد با او آشنا مستيه آفتا به لكن آورد



 دادكه باتر با هند داوطلب وارد شدهـن




 اسلحه از انبار بانكت را داشتند.

 - برادران خوش آمديد! سشدى، آرسن، واسو خوش آمديد! حتـأ برانى دادن كزارش باموريت بانكك آملمهايد هیه خنديدند. باقر بهجاى مهه جواب داد : "حدس شـا درست است، سردار ! " - خوب چد كرد يد؟
 ما سغت بها ينها نيازيندند. هـه را بهانبا رهاى ارك فر فرستاديم باترخان اشارو بدواسوكرد وكنت:
 - زود بكو ببينم چهـ كرده است
 ديرتر وارد عهل شده بوديم نـىتوانستيه صندوتهاى تفنك را بداين آسانى بهحنك $\Delta \cdot r$

آوريم. موضوع اين است، شجاع نظام رجاله و پست - هواخواه جدى ميرهانشم ـ آخود
 سر شب نكهبانان بانكت را در يكى از زيرزبينها زندانى و در را را از بشت بهر باروى آن آنها











شدند....

سردار با ناشكيبا يى كفت: ״خوب، نكهبانان پیى ؟ باترخان بكونهاى غيرمنتظره رشتذ ستخن از دستش در رفت وكفت: هكدام نكهبانان؟"
-نكهبانان بانكك كد بوسيلذ افراد شجاع نظام در زيرزمين زندانى شدند.



 شخغصى بنام سيغالسخان.







 بااسه ! اين برادرزادة خود شجاع نظام است ! ه ديدن اين وضع نكهبانان را بيشتر سطئن

كردكد افراد شجاع نظام بدبانكث دستبرد زدهاند و تنها آنها هندوتهاى سنكين را دزدريدهاند.
سردار بسادكى تهقهه زد وكفت: پآفرين ! فتط تفقازيهاى هوشيار مىتوتواند از

 -او را بهبيها رمتان بردهاند اند.








 ليسر را بهعنوان مزدور مانند برده بیارادهاى بها بهخدمت خود آورد. همماكنون بمنظور



 هرهه زودتر، زخـى را ببيند.




 در منزل او بكذراند. باترشلان با ميل پيشنهادش را يذيرفت. فاطلى رختخوابش را آماهد كرده بود .



 ترشى كذاثته بودند . ستار ترثى را فراوان دوست داشـيت
$\Delta \cdot \Delta$











 ستار بيايد. شبهايىى كد سردار ناكزير بود بيغنواب بـاند، او هم خواب به جشمانش راه

نـى يافت. نركس ماند همغ زنان آذربايجانى آن زنان بسيار پارسا و ديندار بود. اما بَندارها


 خونين چندبرابر خواهـ شـر شد

سنكين خود كارش راكد هميشه بد كـرش بسته بود، از دستش بكيرد.

سنار با آهنك مـهرآميزى پرسيد
خوا مش كردهام تنها ننشينى و منتظر من نباشى."



وض آراسشبخششى خوابيله بودند اشـارهكرد. .




 مىتوانستلد بامم سر سفرة غذا بنشينند. آنها دربارة كود كانشان، عادات آنها،

رفتارهاى خندهآور و تأثرآورشان كنتكو مى كردند .
فاطى ضنن اينكه ظروف غنا





 اعتيلط مى كرد .

*     *         * 

در اطاق، باقرخان و علىدابى حضور داشتند. هنوز ستارخان از آستانه در وارد نشلده بود
 با على هـاخلانلى تـاس كرفتم، بهاوكفتم اكر مايل باشد، بد نيست او هم با ما بــه جيـا رستان بيايد





 كويد. زخسش سبك اما دردناكن استر تما سردار بيدرنك تصميمكرفت، تفنكش را ازكنار ديوار برداشت وكغت: پبايد بروـهم.هر در ظرف پیند دقيقه درشكهروى خيابانهاى خوابآلود تبريز مركت كرد، صداى










خلن هم بكى از افراد مؤثر بود كد در اين بزه كثيغ شركت فعالانه داشت. تبريزيها همه از وضع او آكاه بودند.











 آزار ديدهاند، بيكمان سيغـانهخان را سنكسار خواهندكرد و روى جسدش تلى از سنكت
 راكشود، و ناكهانكسانى را ديدكد با روبوش سفيد بيرامون تختش ايستا رايستادهاند. در









- آرى، سردار !
- داروهاى لازم را بهاو دار دادهايد ؟
- بيكـان سردار، مانند زخميهانى ديكري

 شادى افزاست؟ هرا كفته هاى او بهدل مىنشييند؟ نبايد موقعيت را از دست داد، بايد

از او امان خواست. بايد سوكند خوردكد از اين بس به رورى داورا راولبان السلحه نخواهد
 اما فرصت نكرده بود دهانش را بكشايدكد ناكهان سردار خطاب بهاوكفت: "حالت خوبست ؟ی،
 a. يكى از هاضران كفت: هسردار از تو مى يريرسد
 سياه و جهرة لاغرش بيدرنك شناخت







نكهدارى خواهممكرد.
—آخر، من سيغاتشاسخان هستم !

- خوب،
- ميدوانم، ، شجاع آدم نظام استى الست.

- بيكـان.
-مرا اعدام نـى كنيد ؟
-بدتو مىكويم، ما حتى الميران را اعدام نـى كنيهم تا چه رسد بدتوكد زخـى هم
هستى.






 نـىدهد. آخر شجاع نظام آزبند از غنيمتهاى غارت شار شده و حتى از دارايى خودتس

 هششمان هراس زدة سيغالسخان از زور شكفتى خيره شدند، او كنت: „شـا ازكبجا اين هيزما را مىدانيد ؟هـ

علىدابى بود. او كنت: עها دربارف تو همه خيز را مىدانيم.ه×

زخـى با نااميدى جواب داد



 دوباره علىدايى پرسيد: پتو یکونه بهخود اجازه دادى اينكار ناثايست را انجام
-آتا ، هیه مىتوانستم بكنم
 - بمن دستور دادند اين كار را بكنمه.
 زخـى روى تختخواب از جا جهيد.

- به روح يدرم قسمم ! براى آخرين بار مرا بسوى اين كار ناجوانمردانه يعنى دزديدن تفنكها كشاندند.
علىدايى با قيانه اخمآلودى او را سؤالييع كرد وكنت: پيعنى تفنكها را شـا
دزديديد ؟ه

 بخواميد، اين كار دزدى نبود تنها ظاهر دزدى داشت. علىدايى بهديرسش ادامي دامي داد و كنت: מيعنى

 بهين انكيزه بودكه بدون پايدارى بهما راه دادندكه آنها را در زيرزمين زندانى كنيه.م



صينـانهخان رنكش بيشتر هريد و خاموش ماند . علىداريى پافشارى كرد وكغت: „بكو ! به - ترار شد اين كار را بدكردن داوطلبلن بيندازند. - دزدديدن تفنكها را؟
 صندوتها تفنكث الست به همه كغته بودند كه جواهر است و طلخمت. - رالست مىكويى ؟ ميفـاسَخان با آهنك شكايت مردم دربارؤ راستى كغته هايم سوكند ياد كنمه. علىدايى بيدرنكت سـتارخان را نكريست.




 يافتى، شايد، بهزمينهايت برسى.

11


 بود. دو اطات ديكر را نوكران اشغال كرده بودند.





اكركسى وارد دفتر كاركنسول میشد





 اطاق ميز تحرير زنانه ظرينى قرار داشت، در دركنار آن كاوصندوتى بود كه در در آن هولها و




 ديملاتها و بازركانان انكليسى اين خط را براى محخابره كارماى مهم و فورىششان بكار

 دستكاهكيرنده دستورات لازم را مىى درفت.




 بود و مجلهاى مى اخواند. ممينكه كنسول را ديد مـجله را را به كنارى انكند و از يك دسته كاغذ آماه بركذ كاغذ سفيدى بيرونكشيد. مداد تراشيدهاى بدست كرفت و طبق


- خوا هش مسى كنم. اما ميس مرى خيشش از آنكه سركرم كار شود، جيرامون دفتر راكشت و بهجستجو پیرداخت.
 هتصدى رمز با آهنكث آرامى كفت: "مِر، شماخوب مىدانيد، من آدمى وسواسى هستمه. كنسول سرش را بهنشانه تأيد تكان داد و لِّع ايج كنان كفت: پاحتياط نزد زنان









 اطات بسياركوچكى نـايانكرديد. در ميان آن ميز سادهانى با دستكاه تلكراف، ترار






تلكرام بداين شرحِ بود :














 مرى بدآرامى جواب سغير را از تهران خواند انـ، بداين شرح:


 بكيريد. راه تجارتى جلفا را بددست او وشجاع نظام مسرنـدى بسباريد وكنترل اوضاع

ناهيd اردبيل و آيلهسوار را بهر رعيم قرهداغى بدهيد. باكلئُ وسانلى كه در اختيار واراريد



 كيرنه بهصدا درآمد؛ اينبار بتن تلكرام هنين بود :





 اينها در تهران هِ مى انديشند. بيدرنكت اين بطالب را دا ديكته كرد:






 كه بمشكل شبهدانكيزى از تركيه وارد مىشودو
 فراوانى از تفقاز دريافت كرده استا


 مورد اعتمادش هستند. همكار روسى من در اينجاكامالِ از اين بريان آكا الست.

جواب تهران كوتاه و بداين شرح بود :


 ميس برى كارى در شهر داشت، كالسكه در هياط منتظرش بود. اما سر والتر از ميان

درختلن انبوه حياطكنشت و بسوى ساختصان منزلش رفت. كنسول هم اككنون بايستى




 ميرهاشهم، تحويل الملته را عملى كرد ؟

*     *         * 

هنتام بامدادكنسول طبى معمول در ساعت I| در دفتركارش حاضر مىشده، اما امـروز برخلاف عادت سر ساعت نه بامداد پیشت ميز كارش نششسته بود. مِر والتر ديشَب
 آشغتهاش بودند. او بتندى سـلخمشان را جواب مىد اواد .


شـرفياب شود .
كنسول فرمان داد: ״بيايد تو ! هـ



به جشـش زده دوبارو شيشهاث



راككد در انبار بانكك بودند ، بردند ...."

برخالف انتظار، كنسول روى مبل تكلن نغورد ، با آرامى 'هرسيد: هآنها را بردند ؟




 اينست

 هستند. بـكر اينجورى نيست ؟ی، - سر، تا همالكنون اينجورى بوىه است.

كنسول ابروانش را بالا انداخت وكن وكت بكوييد ؟ این افراد هـه كسانى بودهاند ؟ه



 مىد هند ؟....
 تركك كنند. آخر، سِر، اينان راهزنند، كارشان غارت المت فرق نـى كند، اينبا يا آنبا




 حتى يك صندوق با نكذاشتهاند

 -




 كم مى انواست بكويد نزديك بهيكى دقيته خاموشى در اطات حكمفرما بود. چهرة كِرد و برات رئيس بانك



-ـيرِ يكث دليل ديكر...

كنسول انكشتش را از روى دكىن زنك عقب كشيد و فشار نياورد وكتت: " - هنگام شب مثل اينكه افراد ستار ريرامون انبار بانكت ديله شدند. آنها همه


 -آرى، بير، اينجوريستِ. الما نكهبانانلن نتط افراد شجاع نظام را ديدند. آنها را


 ديدماند و آنها بودهاندكه نكهبانان را خلع سلاح و زندانى وسبس ديوار انبار را ويران
كردماند ،.،

رئسس بانكت فرياد زد وكنت: هاين از هر كارى آسانتر است. انشاهاهاس انضباط افراد
ما سحكم غواهـ شد. اما يكك موضوع ديكر هم مــتَ....
 بكويى

- ييش از انِ ميلان آنها تيراندازى شد و بكى از رزهندكان شجاع نظام بدست افراد

$$
\begin{aligned}
& \text { ستارخان زخمى كرديد. } \\
& \text { والتر با سنكينى كنت: هانْ بد شد، خوب، او راكبجا بردند ؟هـ } \\
& \text { - بدييارستانتان } \\
& \text { - ركدام بيهارستان ؟ }
\end{aligned}
$$



كنـولد كه آمادة دريافت جواب بنغى بود، با بیاعتمادى يرسيد: "مى بخواستيد

> بكويده ، بيسا رستان ستارخان ؟ه


آنهاست، خودش هم داروخانه دارد....

سر والت از با جهيد و غرانكنت: صبراى هـ در دربارة اين داروغانه براى من توفيع
مىدميد ؟".
 بدكوش رسيلن صداى بايش مىيشد.
 -سيغـاسخغان، او برادرزادة شجاع نظام است.


 شـا از اين سو اقدام بدرسيدكى كنى كنسول مدتى در دفتركام زد. الما رئيس بانكت سرش را بهزير انداخت، ريخت ريختش بد كلفتى مىمانست كد فنجان خانم







 صندوتها جوامرات الست.،



 ا او جلو دكـن زنكت ايستاد، آنرا بستغتى نشار داد، دنشى وارد شد، بهاو كفت:

 كتتكو آماد باشد .

ـاـكر اشتناه نكنم ازستاروخان الست.




 بيندازد. اما، تصادفاً داوطلبان از اين غارت اكثا شده و بهنكام بهجايكاه رويداد بزه

 بجاكذاشتتد و نابپيد شديند


 بازجوهى بعمل آوريم.









## ir





 با تالار وسيع و دو راهرو بهانجمن واكذار اركرده بود. بيشتر جلـيات السلاميها در تالار

 روبروى در ورودى بالاى قاليها، دشكجهها






بهتن داشتند، كم نبودند. آخوندها و سيدها هم با عباها و عهامه هاى رنكا ونكوارنكشان












 شده و ميمتاز مى



 آوردهاند.،
-
 راه مى رود كد كويى در آب شنا مى كند.
 يِيشكش داده إست.

 يكى از مريدان جوانى كد عاشق و دلدادة اين الاغ بود با فرياد جمله بالا را
بهزبان آَورد.




 و او را ماندكـشتى آراسته هنكام عيد مىنـنا ياندند.
 اينكه در لبهاى كوشتآلودش لبختد ديمه بىشد، با آن چششهان سياه درخشانش، با با سرعت از هلهها پايِن آمد. هنوز فرصت نكرد پايش را بهركاب نزديكى كندكه يكى از مريدان، نكاه





 برازندكى و شايستكّى او را مىستودند، بعغیى صلوات مىفرستادند، برخى تعظيم مى كردند. اين فرمانرواي بیىتاب و تتغت متعصبان، فروشندكان،كوتهنظران و ولكردان مستجد ها و بازار، خه كسى برانى بود 9







 تبريز بركردد.


 الشكمر بنـدند.


 نیإييد كه توانست كمكهاى شايانى بدبرادر بزركترش عرضه كند، بكونداى كه تـاس







 تيمز و زيبا و لبختد لبها و حشمان شادش را مىستودند و بهنامدارى و شككوه او سرافراز بودند.








 هی خواهد شدر
اينجا، دنياى مردمى بودكدكيريا سوكند خورده بودند تا نعمتهاى آسهانى را از سود خاكى برتر شـرندنـ ميرهاشم با حالتى آشفته وارد تالار شد. در تانلار، در الطاتها و راهرووها، حتى







 بود كه نـايندكان „امـلاميهه بالاتفاق تصويب كردند كد بهينجرههانى جايكاهانجمن

 سيس هر دودستش را بلند كرد تا توجه هـئكان را جلب كند. بنام ميرهاشم از مهئ مؤمنان سبإسكزارى كرد كه با پاكدلى بهانجـن علاقهنشان میده هند وكفت: „آتاى



يك چارکک چلوار بكار رود."
 كفته او میانا كفتهُ بيغمبر الست. -

 لبغند راز آميزى بیديداركرديد.
 شناختند. ناكهان سروصدا خوابيد. عاخران تنكتر نشستيند تا راه باريكى براى كنشتن او بازكنند.
او جلوميرهاشمه تعظيـمكـرد ، باشتاب

 " هِ كغت
همان مجتهد براى آنها شرح داد

 جالب الست ! معلوم نيست چهـ نيازیى بهآتاى ما دارد - بيكمان! انكليسىى مكى ميند آفاى ما نيرومندتر و معترمتر الست ناجار الست إيش او بيايد. ديكرى افزود: „بيكمان اين انكليسى آتاى ما را در خواب ديده و ازكراماتش اكاه شده است.

 ببيند؟
 $\Delta Y Y$

ارباب چاق وهلداى از ايل شاهسون با دست بهاو اشارهكرد وكغت: „خدا نكند؛




 ايـان درست رامنهايى كناد! الكر مـن انسانها بركت الهى را دركك كنند، دليلى ندارد مسلمان راستين نشوند؟ !

## * * *

در اين هنكام در تالار جنبوجوشى برياشد، همه باشتاب خود را براي
 بود عباى تهوهاى رنكش را دور خود جـي كـي كرده و سراسييه اين سو و آنسو مىدويد
 آوردند و در راهرو و و عياط انجمن كستردند. خانها و ار اربابها براى













 كرديه؟ شايد خبر ناكوارى برايتان رسيله؟ه از آهنك صدايش
بيشتر از دلسوزى استنباط مىشد.



دين خون خود را مىباخت، در ميان مردم شهرت و معبوبيت ندارد؟ ميرهاشم بكونهاىكوتاه انكيزء نكرانيش راكفت. اين سركرده جنكجويان فتط سرش را تكان داد و انديشيد: اين آدم نازيرورده را باشى إكار بهاين سادكى انى را نـىتواند



 زود، بهتاخت برويد !
جوان بيدرنك راه افتاد تا فرمان را اجراكند. شجاع نظلم با باغرور سبيلهايشى را


 بياورند، كجاست 9
يُهلوان بنبه، بكونة نامفهومى غرولندكرد.





 كنسول بريتانياىكبير جلو در ايستاد. ملتزمان غيرنظامىاش با خالاك
 زرقوبرت دارش ازكالسكه بيرون آمد - دنبالش رنيس ها
 سرفرود آورد. مجتهدان مسترمكـى لبهايشان را جنباندند و بكونهاى نامغهوم اين عبارت مقدس راكه مناسب بود خواندند: پاكرم الضيفولوكان كانفرأه (ميههان راگرامى بدار آكر یه كافر باشد). هس از آن، از آستينهاى بلند قبايشان نيـى از دست راستشان را بيرون آوردند، كويا خود را آلمادهكردند تا با نوكك انكشثتانشان بد

 كنسول بخوبى از سنتهاى دينى دسلعانان الكاه بود و بهاين دليل احتياط مستهدان رادر دسـت دادن بىاعتنانى ندانست. او مم تنها با سرانكشتانشى با آنها


 دركك كنى !



 سركردة غارتكران سينه را صاف ورا

















 ...


 است9 سـالم هستيد ؟"

- بدلطف خدا خوب هستم. بااجازء شها، نتط يك نكرانى دارم.

است و نـىیدانيم چه بايد بكنيهم ! a

اين غارتكر آزموده، بدفراست دريا

بهاند و ناهار بدفاع شود.

را آمادهكرد تا هيزى بكويد، الا نكاركنسول او را از كفتن بازداشت.


كنسول حق داشت، بِايستى قبل حند يرسش ازاو مى كرد.





 فرستاديم و تقاضاى اسلحه و مهـهات و ساز وبركُ كرد يهم خسته شديمه، از با دار آمديهم.

 زندكى كنده و اين خرجها را در بياورد؟! بدران و نياكان ماكغتهاند: هزر بده هرد


كنسول او را ازاينكار باز داشت.




 بيشتر در بِيشَ ندارند



DYV

ميرهاشم بارامى جواب داد: پتنها بهاو كنته شدكه انتظار بايدارى نداشتهباشد. همين وبس.


 ِِافت؟ تجربه بهما ياد داده است وكه بايد بهشيوها كاركردن با ممين مردم آشنا
 اكنون سيفاسخان برادرزادهات كجاستور

 متا رخان غارتكر، عزيزترين كسان مرا به زوركرفته است. بسر برادر من همين ديشب



 بستكانش كفتكوكند.
الا يِر والتر كويا اين تقاضا را نشنيد.


 را نداكنم....
 شـا بهدست افراد متارغان اسير شله است، اينطورنيست؟

 - آرى، آقاى كنسول.


نداشتهايد.



 توانستيد چيزى بدست آريد؟
$\Delta$ YA
 توب ماهوت اعلا، يكث عدل هوست قره گل. دوتالى بزرك. يكك كيسه شكر و مقدارى های.
سر والتر خشهگيناند كفت: پدر آغازكغتكو شها خود را بعنوان خديتگزارفرمانبردار



 شـجاع نظام
ميرهاشم خون در چهرهاش دويد. اين بشتيبان بيكانهاش ميخكاه آشكارا در



 'پيهانشكنى كنيد؟
 نتوانستيم صندوتها را ببريم. عتى يكى از اين صندوتها نصيب ما نشد. هعه را را آدـهاى سنارخان بردند.
كنسول نامة ستارغان را بيرون آورد و آنرا با صداى بلند خواند وكفت: „حالا

- مسان جواب نـنست را مىدميم! ستارخان در اينجا نيرنك زهرالكينى زده


 السلاميها المكان داد تا منتهاى فصاهت و بلاغت و تردستيهاى استادانغ خود را بكار




 شعاع نظام با آهو زارى گفت: » جناب كننسول، اين نشدنى است. او هركز عليه با קيزى نـىـويد. ميرهاشم افزود: هاو مسلـان مؤمنى است.ه

OYQ

كنسول پيش خود انديشيد: كوبا اينها حق دارندــآخر، اين راهزنان براى چهـ
 را بيردازند. بدست آوردن هول برا يشان كار دشوارى نيست.





 كنسول ما نسبت بهشها يكرو و باكدليم !
يِيشانيش را خشكك كرد.
 كنسول، ما، مدينان از لحاظ اسلعه بسيار ناتوانيم. آخر هدف ها ها و شـا يكى *)... سِر والتر بارابى كفت: پا بكوشيد، اسلحه برايتان بيدا مىشود. ها ميرهاشم خشهان درخشان انش را بسوى كنسول خيره كرد وكفت: هنيت ما خدهت بإكدلانه بهشعاست!
سر والتر با آهنكى آرام و بدون اعتراض با اين جمله بهكغتار بايان داد: پدر


 شرداد وكت:: \#شها راست فرموديد: وتتى وكه هول باشد، ديكر آدم بهیه نيازمند الست

 بهالاكى از جاى جست وسرها ايستاد.
 سوكند يادكنى كد ميع از بانك نبردهای؟


 - و تو بهبرادرزادهات الطمينان دارى؟

- مى.توانم بجرأت بكويم، اوكاملِ مورد اعتهاد است...
 مى كويد. نهتنها برادرزادهاش، بلكه مـن دمهانلن سادة زبردستش، در اجرایى فرمانش جان مىيازند.
 دست مرد فارس هاق را دردستكرنت، آنرا فشرد و چیند بار تكان داد وا اين نشاند باكدليش بود، مى رخواست بكويد پاز جان ودل بهمن اعتماد دار داشتهباش، اينبار ما راكول زدند
 آنراكف دست هركوشت و نازيروردة ميرهاشم كذاشت و بهاو يادآورى كرده: پشار اشـا



 نتواهد داشت و اكر شها پيروزى را بدست آوريد آنوتت شاه مىتواند خزانهانهاث را از جواهرات نا ياب وكرانبهاى بيشترى يركيند.

 خدانشناسها به هدفهاى نابعخردانه خود خوا هند رسيد. هميني امروز بايد اعليحضرت
 رنرال كنسول بريتانياى كبير همراه رئيس بانك شاهن هنشا مى شعبة تبريز بسوى كالسكه رزتند.
 تومان بود - هـان مبلغى كدكنيسول براى اسلحه دريافت كرد و بهازاى آن آدمهاى

 خوب مهم نيست، عننـاب، عسـاب است...
ir

نزديك ساعت IY نـايندكان كنسولهاى بيگانه بدبيـارستان نظامىایى كد بدكوشثى علىدواهی بنيانكذارى شده بود، وارد شدند. رويداد جالبى كد براى انكليسها
$\Delta r i$

يِيش آمد، برای بيشتر ديبلماتها و نـايندكان مطبوعات
 را هنطايى مى كردند. هماكْنون نـايندكانكنسولكرئريهاى ترك، فرانسه و آلمان وارد شدند. نـاينده زنرال كنسول روس بعد از آنها رسيد.

 خهرهاش بود وكوشبند بـيانى بـي بدكوش رامتش بسته بود، ديده شد. بِروالتر لازم ندانست در اينجا حاضر شودود.


 كالدآتا ععنوان ميهمان حضور داشتيند.

 منظور از زحمتدادن شها اينست كه مى

 المروز بر آن شـها يم از روى بتخشى از نابكا ريهاى آنها يرده برداريمه....







 نكا هدارد، نشان د هند إي



 خدمتكزار باكدل شاه، شـجاع نظـام انكار نـى كنم اما او را ضهن حمله بدبانك

دستكير نكردهايد بلكه زخـى شدل و و دستكيرى او هنكابى انجام پذيرفته كد بهنظور


 بوده الست، آنكاه چه جواب بمىيد هيد؟


 بعحض ديدن اين انكليسى، كلانترانكرد، عبداسآتا وكالدآتا دركوشى هيزى بهم كفتد.
عليدايى بارامى كنت: هاكر ما در حضور شها از زخـى بازجويى كنيم، آنوتت



 الست. «كاله آقا بآرامى سرش را تكان دان داد.


در اطاق جنب وجوش كـى بد چشم خورد.

البته السير، با بإى خود نـىتوانست بيايد. او را روى تخت روا روان، در ميان اطات








$$
\begin{aligned}
& \text { - به ابهد كارسركرم هستيد }
\end{aligned}
$$

سيغاسخخان بدتتهته افتاد وكنت: >من نزد عمويم... شجاع نظام زندكى مى كنهه،
-اين كد كار نشد.
-من دستورات او را انجام مىدهم.

- لابد مى خوا هيد بكوييد كه در دستئ او بوديد و براى يـيار با داوطلبان مأموريت
مى يافتيد ه چنين نيست ؟
 السلهه و لباس وكفش و غذا مىداد ...
انكليسىى كد كوثبند بدكوشش بسته بود، بهميان كفتكوى آنها آمد وكفت: هتا *هـبا
 خطاب به زخـىى كفت: »مىدانيد چرا ششـا را اينبا آوردهاند ؟ه


سيغاشتخان با دتت همه را نكريست، اشاو بدنهايندكان مردم شهر كرد وكفت:
 آنگاه بسوى رئيس بانكك اشاروكرد وكفت: " اين آتا را من هند بار خيش عمويمّ،

رئيس بانكك باصداى طنيندارى فرياد زد وكفت:پيا دروغ مىكويى يا اهتباه مى كنى !
زغـى افزود: پمن نام سردار را مم شنيله بودم، الما ديروز شخغص او را ديدم. ديكر
 عبدالهآتا دوبارو آهسته به كناريش كفت: اما بنظر مىرسل، ما او را خوب *. شناختيه وكاله آقا دوبار سرش را بهنشانه تأييد تكان داد .

 جواب د هد .
 - خوب. همماكنون با پاكدلى و آشكارا شرح بد هيد، شـب كذشته كبا بوديد ؟ خودتان چه ديديد و چه كرديد ؟




 معمولا خهار الى ينج نكهبان مسلع در آنجا باسدارى مىد هند. اينها شبانروزى سـه بار


نيرويند و توانايى تراركيريم \&.،

تكان دادند وكتتد: "Tرى، آرى راست بى گويد !a


 آقاى كنسول انكليس با هضرت آقاى ميرهاشم باخقات وكتيكو كرده الست و يس از آن آن





















 انديشيد: رآرى، اكر اشتبه نكنم، اين جنتلمن خود شيخ ابراهيم الست، هـان جاسوس








با جرأت بكو.ه


 بيست تومان مىارزد .....









 بيهوش شدم ....
رئيس بانكت ميان كنتهاش آمد وكنت: هآيا صندوتها را را جلوتوكشودند؟ تو خودت
اسلحه را در درون آنها ديدى ؟؟

 بهما كنته بودند.
 هستى كه صندوتها بدست آدـهاى شجاع نظام افتاده است ؟



داوطلبان مم در عاليكد مرا با خود آوردند راه خود راكرفتند و رفتند.





 است. اين كار بدخوا هان ماست.

 - بيكمان. _كـرك ايران آنها را بازديد كرده است؟


 موجود بوده است 9











 مى كنـم !



 $\Delta r V$
 بسيار دلخور است.
 داد ومى






 را بياوريد.،






 را نكريست. و ناكهان حداى در بلند شد، مانند حيوان وحشى كـد از بند رها مىشود. بهبيرون بريد.












"اين شيخابراميمر ايلهاى ما را عليه يكديكر برمىانكيخت تا همغ كردها را را



 جز جاسوس انكليسى نيست.








 برانكيخته الست.


 روى صندوتها بريله شد و ميخغهاى تختهه ار راكششيدند.

 فرياد خشمهرآميز از ممهسو بدكوش رسيد.







از زور خشم لبهايشان مىلرزيد.
 بكى از بازركانان خشمكين سرش را تكان داد وكتت: »ایى غارتكران، رذل و

على إلاخلانلى يكف آجركاشى را بالعاب بسياركهنه از صندوت بيرون آوردرد





خاموشي در اطات هكعغرماكرديد.







 كسانىراكد سنتهاى ما را بديليدى مى آلايند بدمردم بشنلمانيد. عرايض مرا
شنيديد؟ !

سيس سردار بدكونهانى آرام خطاب بدنـايندكان دولتهاى بيكانه و خبرنـارناران كفت: „آتايان، پوزش مى را بيهوده از دست نداده باثيد. در هر هال الطاغعات درست و بالى بار از دست اولى
توانستهايم بهشها بد هيمهه،

## if

اكر رودداد روز بعد را نقل نكنيه، سركذشت ماناقص خواهد بود.




 مى كردند: „دزدان بهجايكامهاى متدس ما دستبرد زدهاند، آنبا را غارت كردهاند و

بهدينمان تومين وارد آوردهاند. در مسـجدهاكرد آييد، جزئيلت را برايتان شرح مىد هند.، تبريزيهاكف عادت داشتند هر روز از تازهماى شهر آكاهى بهدست آورند، بسوى مسجدها هجوم بردند.

 برايشان جا وجود داشت، و سكوهاى مسـجدهاكه ويزء ز زنان بود بارها زودتر از جايِاه مردان ير شد.















 دموكراسى جا با مـززنند...

 آخر دركنى مسجـد نكهبان بواد برد امت، اين كونه مردم بايد در انديشد نكهدارى اموال مسجد باشند !
 ريشو! هرا؟يج شدهاى ؟؟كىترا اينجا فرستاده است










روش آميختكى تبليغات وطنبرستى و شعارهاى دينى، در آنزمنان بوميلة بسيارى




 مى مفتند: \# راست مىكويد! نه، ديكر اين مسيغرهبازيهاى بيكانكان برايى مان تابـ

ـ كنسول انكليس را بيرون كنيد. - آخوندها، بدغاصبان بيكانه و بيروانشان انيان لعنت بغرستيد.


بخرد مسلمان نيست!

- بهدادوستد با انكليسها بايان دهيد. مغازههاى آنها را ويرانكنيده اينها

مسججدهاى ما را نجس كردماند!

 مانند ميل بنيانكنى هـه جا بتخش كرديد. و ميِّع نيرويى توانا نبود جلو اين تندباد را بكيرد.
خود بغود تظاهرات چندين هزارنغرى در شهر بوجود آمد. در جلو جايكاه



 دسته هاى داوطلب را مأموركرد.

اين تفا هرات سهساعت طول كشيد. تظا هركنندكان ستخت بدد رآ هنى كنسولترىى كوبيدند، زنان از زير هادرهايشان سنكك بيرون آوردند و با نفرين بسوى در در

 قزوين و همدان هند مغازة انگليسى را ويرانكردند. بسيارى از بازركانان
 رويداد ها بوتعيت ستارخان را نيرو بـخشيد. جنبش آزادى بلى بلى ايران بكونهاى بيسابقه در هدلجاكاكسترش يافت. اما، شيربريتانِيا منوز آن اندازو فرتوت نشله بود تا ثكار بركزيدهاش را ازینغالش رهاكند.

*     *         * 






 سِروالتت را اكاه كردند كد ميهمانشا انش وارد شله الست.

 كنسولها با يكديكر سلام و تعارفكردند و دمت داد دادند. دييلمات روسى يادآورى كرد: »خوب شعا را نكه داشتند.ه
انگليسى جواب داد: هآرى براستى ستارغلان با دلسوزى بهماكـكك

 نويسنـة ناهدار روسى را بازكويد. كنسول روس با خشڭكى وسردى كفت: »در روميه ديیلماتى بهانن نام نداشتهايمه.ه يِر والتر خاموشى كزيد.


درنكت مى كردند و سِر والتربازوى او را رها مىى كرد.

انگليسى با خهرة زرفـانديشانداى كفت: هامثل اينكه اين روزها كرماككتر شله الست.

روسى باآهنكى جدى كفت: پآرى، بايد اميدوار بودكد كرمى هواكـتر از اين هم بشود.
 باييز آغاز شله است؟

 در هنزل انكليسى انجام نكرفت، بلكه در دفتر كاركنسول از از ميهـيان بذيرايمى شد. اين دليل بر آن بودكه ميزبان، با وجود خصوصى بودن ديدار و يذيرايى، برایى آن
 بود.
 هنكام نياز بهمن اعتماد خوا ميد داشت.،

 نكران الست.
ميهمان ببالا نكاهكرد كويا در انتظار شنيلن بقية مطلب بود.



 به كرمول بـاند.
 و بانكها چه بلا


روسى با سـادكى تكه كيكى برداشت.

 كار وكسب دارند مهد ازكسادى و بيكارى به ستوه آمدهاند.

 اين دالستان خيالى شهرزاد را با بياد شـا نـى آورد ؟ ....









 - بيكلـان اكر ارتش روس وارد ايران شود... تصديق فرماييد، اين بسيار غيرمنتظره خوا هد بود.
ميزبان بهدفتر يادداشتى كه هِشت جلدش مينياتور بود، نكا مى انداخت وكفت:

 هششها يم عوضى ديله است.

- هوشيا ریى شها را مـى استا يمه. و در عين حال از ابتَار بـجاى مموطنانم خوشخالم.

 نبرد مى كنند براى شها تحهل يذيرترند يا آنكه سربازان روس را در خـر خيابانهاى تبريز ببينيد، كداميكث؟


 اقدام لازم راكرده است.
سِروالتر پس ازكـى خاموشى يادآورى كرد: »بموجب الطلاعى كد من دارم مـلطلن ايران بسيار خشنود خواهد شد كد سربازان روس را بعنوان ميهمان در شهال ايران بیذيرد.ه
كنسول روس با احتياطكفت: a. ما در تهران مراجعد كند

سِر والترباكـى خشَم كفت: هـتألسفانه من مأموريت ندارم طرز مراجعه بهسلطان را بهشـا توصيه كنــم.


$\Delta F D$

















 را بيخواب ماند. مفير روس در تهران علاتهدند بود كزارش مغصل زيـردستانش را دريافت كند. تبريز در تاريكى شب هرستارو وكرم فرورنت. آيا اين شب را نبايد آغاز تراردى،

پايان كار انعلاب تبريز پنداشت؟

## 10

كاريهاى محعود، تاسم و دو داوطلب ديكر يّس از طىراهى دورودردازبه تبريز نزديك شدند. اينها بسيارى از دشواريها و خطرها را را پشا



 براى شب ماندن، حياطكلوكشاد دهعانى بنام مشهـدى حسن را بركزيدند. اسبها را

بازكردند. بـآنها جو دادند و خودشان ندى راكستردند و سركرم شام خوردن شدند.
رشهـدى هسن باوجود آنكه مردى هالاكث بنظر مى رسيد، سالخورره بود. بهبردسى


مششدىسن آهكشيد وكفت: هفرزند، هر روز خبر تازهاى مىرسد. اين اون خبرها
 غانه خرابكند. مىتوان كفت، هم الكنون وضع بدنيست. كركها نمىتوانند كوسفندان

 نشاندكان سلطان درست شده، مانند الستخوانى از لیهنا دركلوى ماكير كرده الست. جنك شد. نغنست دشـن مردم فتط شاه بود. اما همراككنون مردم بجان مم افتادهاند، بيهوده خون يكديكر را مى ريزند.هي



سشدى حسن با اطمينان كفت: „بيكـان، داوطلبان.

- عمو، بهیه انكيزه اينكونه مى يندارى ؟




 بيرسرد با جوش وخروش و اطمينان سـخن مىى وكت، او در تبريز نطتهاى ستارخان





از او یرسيد: » مم الكنون، وضع تبريز چكونه است؟"
 لتوياركردهاند. در ظرف اين زهان اينها خود را آفتابى نـى كردند. الـا از دو روز


 راكوبيد، و آنها ناكزير بدفرارشدنديند... مشدىحسن از رِيشى خود

 صيتامبر (•ا شهريور) حـلهاىیرا عليه داوطلبان آغازكرد الا تعرضش بار با شكست روبرو شد.

 شوند تا او حكومت مشروطه را بهآنها ارزانى دارد دا
تبريزيها با آهنك خشونتآميزى جواب دادنى ادند كد آنها حكومتمشروطه را بدست
 الدوله ادعا مىىكندكد نقش واليكرى تبريز را در حكومت مشروطه عهدهدار است،
 اينكه با آنها متحد شود.


 د دهانان خيزنده روستاهاى نزديك تبريز نتست كوت كوشش كردندتا راه را بر دارو-


 تن سركوبكننله كرد آمدند. مدافعان شهر تهرمان تبريز فتط توانستند




 آغازكردند. آنها بهكهك الستحكامات و موانع داوطلبان را بشكنند و در نغستنين مرعله، داوطلبان اندكى بدنااميدى كراييدند. مرتجعان در سمتاصلى تعرضئهان توانستند در محلةٌ اميرخيز بـه ميان مواضع
 قراركاه سرداركد در منطثة انجمن قرار داشاشت برسانيند




 دشـن رساندند و با تيراندازى و يرتاب نارنجكت، هراس و نابساسانى در عتب نيروى مرتجعان هيديد آوادند.


 و خود را بدروستاى صوفيان رسانياندندي


















 را بسته بودتد. هر كس مى خواست بهد رون شهر آمدو شدك كند، دتيقاً بازرسى مىشد.

مسافران ما بهاميد موشيا رى ميزبانشان بهخواب رفتند.


 مشدى خروجى تبريز محاصره شله را مىشنـانـت

بامدادان، داوطلبسوارى، پهارتن موار را بسوى اقامتكاه سردار آورد. اسبهاى
 السب پايين يريد و نامهاى را بهنكهبان دمدر داد اد تا بهسردار بار برساند. اين نامه را را سليمان ميرزا نوشته بود. ديرى نیاييدكه رئـيس باسدار بيرون آبد و بانك هسردارمنتظر شهاست! !
تلبهای مسافران بهطنش درآمد. با وجود اينكه. رويدادهاى خطرناكّراه را را از


 و سيس زندكيش را در تبريز و ديدارش را با باقر خيش خو خود مـجسم كرد... آيا اين



 رفت، بهميان اطات آمد، دست مده را فشرد و با دتت چششهانشان را نكريست.



 شرارة شادى و جوشش در رخشيدنكرفت. يكديكر را در آغوش كشيدند. سردار در
 من تاكنون ترا كير نياوردم ؟ه




 آغوشش رهاكرد، محمود يكثكام بدعتب رفت، ايستاد و با فروتنى سرفرود آورد آرد



محمود هاسل نامهاى براى سردار ار استى
سردار با هداى بلند خطاب بلدحاضران
 باترخان نتخست كـى درنكت كرد. هنداشت خوب نيست در ابر ابراز خشينودى سردار



 محمود تاييدكرد وكنت: »جنك است، بايد جنكيد، با فللخن كد نىیتوان با دشـن برآويغت. ، هردو خنديدند و يكديكر را در آغوش كشيدند. ميههانان را بدنشستن خواندند.




 برابر خانهاى غارتك اتكر هستند.
كرد ما با احترام سر فرودآوردند. سيس سردار، مسروبي فرمانه دلاوران ارمنى را




 سبيلهايش نشان داد، لبخند زد ا-او بطوركلى هرزهان كاميابى نصيبش مىشد، لبغند مىزد. محمود هم بنوبة خود مـرا هانش رانش را شناساند.

 سردار باكنبكاوى بهعمو مشدى حسن نكربست. او با سادنى دست سردار را $\Delta \Delta 1$

فشرد، كويى ازديرزنانى بااو آشنا بوده است.
 جلوش بهخود مى لرزند، آشنا مىشوم























 او بندار خود را صان و سانـ



 محمود شرح داد كد اين دهتان از سعدآباد با او آمله امت. اوكد بهآزاديخواهان

مهرمىورزيده توانست مسافران را از مهن پاسگا ههاى باسدار سپهدار بكذراند، چون

بسيار نيروسند و با جرأت است و آرزو دارد بهداوطلبان بييوندد.ه





 شادمانى بهشرح قهرمانيهاى افراد ساده و دلاوريها و نداكارياريهانى كاركاران
 بسيارى از رهبرانكه خوالمتار سازش
 انداز؟؟ ! اينهاكى كنتار وكردارشان را با هم جور مى كنند؟
 شهر معمدعلىشله مورد شكنجه و تومين تراركرفتنده و ميرزاجهانكير و ميرزاابراهيم را


 دوباو از سركيريم. دور
در انن لحظه يكى از داوطلبان بدون اجازو وارد اطات شد و جيزى بد بدكوش سردار
 ديكر آنحه بهمن كفتى تكراركن ! بلند بكو ! إم
 كويد.


 بست، تا او نبيند چهدكسى او را مىشويد. شعباع نظام تلكرامى در اين باو بهتهران فرستاد استا
سردار كاملا خوشعال شد. تا دير ديرزمانى خنديد.
 كلوى شير را بارو كرده است.

بيدرنك بيكك كردآلود ديكرى پديدار شد وكزارش داد: nـنطتة پيرامون پل آجى-

 يافته مى بندارم
ممينكه انن داوطلب بيرون رفت، رزمنده ديكرى باشتاب وارد شد. بلند بالا،


 - بكو، یی كار دارى؟؟ !

- آخرين حـلل سواران شـجاع نظلا











نياز بود.

 نياوردهايه.





دوبا رو گنتكو ازسركر كرفته شد.


براى ميهـانان تهيه كند. اينها بايد بخوبى بياسايند.






## 18

ميرزاغفاركه مردى هاق باق بود بعنوانكاريرداز تهيذ رنزل نداييان تعيين شله بود اما







 مىدرخشيدند. كلاه يوست بخار انيش را روى تخت انداخت و نشست، ونـويا از خستكى

نغس نغس بیزد.



 ازآن نتيجهاى بدست آيد ! هـ

ادامه د مند ديكر جلسه وكنتكو معنى ندارد .ه




 درست در اين باره بررسى كنيد و بينديشيد. ازسويى سركرم كردآورى نيرو هستند، براى

حملة تازه آماده مىشوند و از سويى خودشان را مواخواه آشتى مىنـايانند و مــا را جنككخواه و بسر شسر مىشيناسانـند.






 آنجا عناصرى بسيار خطرناكتر و وناكـيا
 ناكس و بست برخورد مى كنـيم ؟

 جنبانان بيكار ردرمىيآيند...
ميرزا غغار صدايش را يواشي
 شنيدهايدو








 بييوندد .
قاسم فرياد زد : »عجب بست بیشرفى بود ! اينكونه افراد بليد بايد بيدرنك نابود
شوند !
ميرزاغ اغفار افزود: „ هوبايد هنين شود .،
 ميههانان شطا بسيار بيكار نشستهاند؟ ما اينجا نيامدهايم كد تنها آبكوشت بزباش

ميرزاغفار با او همآواز شد وكفت هراست است است، فرزند، راست است! سردار بهشها
 —





 خنین المت... رنتا خود را بدميرزا غغار نزد يكك كردند، او Tاهسته براى Tنها خلاصه طرح ععلياتى را شزح داد .




 درشكهاى ايستاده بود. در هواى تاريكک روشن هند تن را ديد، صدایى محعود را شنيد

 يداشت ترسيد: مبادا رنيسش كـشته شله باشد .



 تيربارانكردند. او بدرستى بهكيغر نابكاريهاى خود دلتضو بودند.




 $\Delta \Delta V$

میجنان به رنج جدايى دلدادهاش كرفتار بود.




 وتسـت اندكى درمرند جان جاى كزيله بودند.



 اطلاعات در آرشيوها و نشان كذاشتن جايكا هـاي



 فراوانى بود ميجِ كونه كوششى براى شكـي


 بهت دانستند از اين كار یشم بيوشند
 منتظر رويداد هاى ناكوارى بود .




 مى كرد، قراركرفت.

 مسروه با معحود روى ديدكاه رفتند .





 اسلحة خود را آماد بدتيركردند. مسروب به مهن سنكرها دستور داده بود بدون فرمان او ميّع كس تيراندازیى نكند .




 مىانداختند و حیك و هانه مـيزدندند
 هيست ! !
خروس جنكيها يكبـارو با جاروجنجال، ادعاى خـود را در ميـان كذاشتيــند، آنكاه فرمانله ازكمر يكى از غارتكران خنجرش را بيرون كشيد و آنرا ميان تالى فروكرد و


 داوطلبان رزمنله حوصلهشان سر رفت و ا هسته كغتند.
 مسروه فرمان داد وكفت: »اصلِ آتش نكنيد، با اين كار تنها چندتن كشته




 و ما، از اين نابسامانىشان بهره مىجريم، در يكت آن از سنكرها بيرون مىجهيمه، اين

یینجاه متر راكد فاهلة ما و دشـن المت با تدم دو طلى مى كنيهم و به هجوم مى يردازيبم.



 بجهيد و ناكهان سر دشـن بريزيديد.
 هرتاب خواهممكرد. اين كار را در تهران ياد كرفتهام و بسيار آزموده هستم.ه با بيشنـهاد او موانفت شد. آرام بسوى دشـي

 بهخود فشار آوردند و آماده بودند از سنغريها بيرون بيرند


 وكرد از حياط بلند شد، صدايى ناله و شيون و فريادكـدك و دشنام و ناسزا از درون

نتختين بار مسروب از منكر بيرون هريد. داوطلبلان بدنبال او بيرون جستـد و












 مكشثدو تصعيم لازم اتخاذ مىكرديد.

قاسم بهبودى يافت و دوباو با ناشكيبايى مى انتظارش ديرى نیاييد. يك روز روز بامداد هنكام خوردن صبحانه يداله وارد شد و
یاكتى آورد.

محتود آنراكشود وكنت: پأه، امروز ساعت V شبب بايد براى شورا نزد سردار




 همراه داشتند .
امريز براى نخستينبار در تارين انقلاب آذ ربايجان از سوى انجمن شوران

 معه آمدهاند، مىتوانيم جلسه را آغازكنيهم. دستور جلسن ما تنها كفتكو دربانيارؤ دفاع تبريز است.



 ااكثريت مردم بهدست آوردهايم، ما بهعادلانه بودن بيكارمـان ايمان داريم و بيكعان، ،









 الطلاعات ديكرمان كد از إيشى داشتيهم، جور در میى آيد. „ دولتى منظم سيهدار، راهزنان وابسته بهخانهانى شا ها هسون، دسته ماى رهيمرخان و $\Delta 81$

شجاعنظام. ديشب بكدبكان تزاق ايرانى زير فرماندمى بلاد نامدار سركرد
















 نيرو چيست ؟ در اين طرح رويداد ماى غيرمترتبه در نظر كرفته شا شله بود.
 مىشود كد دستكال فرماندمى ما بيهوده وتت خود را تلفـ نـى كند.



 كنيم. اكر آتايان فرماندهان دربارة اين طرح نظرى دارند. خواهر بغرهايند.


 باترخان جواب داده، دربارة اين موضوع هنكامى كه زمان حمله نزديكث شود همد بايد آبادة پإيدارى شونان.




 را تهاشاكنند. موافق نيستيد
 رزمنـه بود. تنظيمكنندكان اين طرح نبايستى نقش فعال اين يكان مىداشتند. سردار سرش را بلند كرد وكتت: پمسروب را بdحساسترين منطته ها، كنار رفقاى
 مسروب فرياد زد وكفت: "سردار! بسيارسیاسكزارم !
 ما بهعهله خوا مد داشت

- آعلىدايى براى اين كار در نظر كرفته شـه المت
 بيباكى علىدابى اكاه بودند.







 كُندى بها آسيب مىى وراند و سودى دربرندارد.


 پايان نتط دستش را تكان داد.


 آنها. الما مئ مردم آذربايجان با با هستند. علاوه ري تبريز مرند، اردبيل، اروبيه، $\Delta P r$




 خودشان و بخاطر معميهنانشان بيكار مى كيند.



كرد آوريم. آنوقت بيروزيهان حتى خوا هد بود.ه




 اين مطلب را بكويمه.ه



## in

در اين شب هراسناكك كمتركسى در تبريز بدخواب رفت. در ميان مردم تبريز









 بدنهاز خواندند، در مؤمنان اثر نيكويى داشت. آشكار بود كه مبلغان شاه مردم را

كراه كرده بودند. اذانكويان ندتنها از بالاى مناردها بلكه از پشتبامهاى مدرسه ها و خانهها بانكث اذان را را بلند كردند.


 و خيابانهاى تبريز بريزند، ننخست بد كششتار و غارت خوا

 يكانى كد بنا بود بهاين منط خان بودند. تزاتها در جايكاه شام ترار بود اين يكان بركزيده تزان

 نكذاشته بودند.

 براى حمله آمادهاند.
مركرد با لباس خوابيله بود. خششانش راكشهود و خوابآلود بود. يوسفعلى را


 كارماى دشوار، دور نكهدار.،
در اين هنكام محمدخان بهخود فرو رفت. او نـى رخوامت خود را زياد بهخطر
بيندازد.

اكر بناستما حمله كنيم، مىدانيد كد وتت زيادى نداريم؟؟a



 تزاق ليخش شد، تزاتها مم دليرتر از فرماندمشان نبودند، مهه از اين خبر شادرد انان شدند. ....داوطلبان جوانى كد زير نظر يوتايوف آموزش ديله بودند، بسيار خوامان

انجام نبرد بودند. امتحكامات اينها در باغ پكوهِه باغه بنا شله بودند و بسيار استوار

 بود. داوطلبان از يشت سنكرهايشان
 صبحانه براى خود آراده بیى كنـند.
يوتا يوفكد وض دشـن را هـين دين ديد بهخشم فرورفت. آخر بهاو فرمان تعرض داده

 او خبرنكار يك روزنامة انكليسى با دورين عكا




 خبرنكار خود را آزاديخوله وانمود كرد و بنظر مىآمدكه آمانه الست داوطلبانه بهمتا رخان بيوندود.
سمنيوتايوفكه . بطوركلى آدمى خونسيرد و باملاحظه بود، اين بار بار نتوانست


را حاضر بدتيركرد و نخنستين كسى بود كد از سنكر بيرون جست.


 بود. داوطلبان آنرا بهسنكر حمل كردند. خبرنكار هم برايش كريست وريست و از او عكس





 اشتياق ريداكردند، وكوشيدند تا انتقام كشتهشدن فرماندة متبوب رييشينشان را بكيرند.


 كرد.
دو نيرو در سرتاسر عرض آن جـر جبهه در برابر مم مـونع كرفتند و هريكك منتظر آن


 بردند و بازار محتلث خيابان را اشغالكردند
 ديكر ايستادند و با لجام كسيغتتكى به غارت برا برداختنـند


 ارتباط بكيرند.

 كنيند ود روازء استامبول را برا بكيرند.









 الما اين فرياد ها و روجزخوانيها


 بكونهانى چنهانى دركانميشاوانكرد هم آيند. رزمـندكان انتلابيون در جنـــهاى خـيابانى ASV

و حومة شهر آزموده و ورزيده بودند و توانستند، بكونهاى كم دشـن از حضور آنها آكاه نشود، دركاميساوان



 كرفتد كد بدون تظاهر بكذارند دشمن كاملا نزديك شوده، تا از فاهلة نزديك بدآن آتش كشايند.

 تصرف بلآجى جاى كسيل داشت. خود او مم باكروه بالمور حــلد بدكاميشاوان، هاند. با اين ترتيب عزوخان با دوپاى خودش بسوى تلهاى روان شدكد برايش آناهه كرده بودند.

 آغازكرديد. ماكوييها ستخت سرالسيمه شدند. در اين هنكام تويهاى ايوانت هم
 اينان از جايكاه دشمنشان اكلامى نداشتند، هراسى ممه را فراكرفت و لا بدكريز كذاشتند.
عزوخان بادشوارى توانست نيروهاى شكست خوردي
 خبر بيروزى دركا
 فرستاد تاخبر نخستين يِيروزى را بدآنها برسانند. هبلغان مأموريتشانرا بخوبى انجام دادند و اين كار روحيه داوطلبان را توان بخشيد.




 عقب نشستند و در باغهاى ميان بل و شهر موضع كرفتند.

آنوقت ماكويِيها سنكرهاى تخليد شدة خداييان را اشغال و بسوى خيابانهاى شهر يـيشروى را آغازكردند.



 هر קه بيشتر در برابر حملات دشمن ثإيدارى كردند و بهاين ترتيب ماكوييها را سركرم نكاهداشتيند.
سردار كه چینين وضعى را ديد، مأموريت حسالسى را بهمحمود سيرد، او بايستى با






 ييوسته از سوى كاميشاوانيها تهديد مىشد. میعيود توانست ارتبلط را با آنها برقرار كند. مماكنون سردار همغ توجه خود را مىتوانست بسوى سـت تهديدآبيز ديكرى متوجد كند.








 بسوى مأـوران نتبرزنى دشعن خرتاب كنند.

 هندتن از سركردكان راهزنان ديكر از پاى درآمدند. قرهداغيها بس ازكشته شلـ $\Delta 89$



 تلفلت سنكينى را تاب آوردند. اين غارتكرانك







 اين بار نزديكث بود فاجعهانى بِيد آيد آيد.





همرا هشى كفت: מاين فروما يه بهمن تيرانداخت.ه

خانئ مى او نشانه رفت. تيراندازيش بسيار عالى بود. غرش تيربلند شد. خائن سكندرى خير خورد ور و بهناكك انتاد.
سرداركنت: מيرويد و تفنكت و فشنكهايش را بياوريد.ه



 تهام شد !
 الما او بهخشم آمد وكغت: هبدشعاكفتم تـام شده يعنى تـام شد. هيميج كس نبايد بغهـد من زخـى هستم، فهميديد؟

در اين ميان عزوخان بهداوطلبانى كه د ر باغها موضع داشتند فشار وارد مى آورد.



 با نيروى فراوانى مى كوشيدند بهد رون شهر فرو رونده
و با نيروى دولتى كد بسوى مركز شهر روان بودنده ارتباط بكيرند.
 بود. سردار بدون از دست دادن وتى، بيدرنكت فرمان داد تونى راد را آوردند و آنرا
 آنبا هم تعدادى تيراندازكـكاشت.




 راكرفته و آمادة اجراى فرمان حـران


 آن سو جنتكك مىزدند.
 را زير آتش كرفتند.



 دادند، مـزمان بود. دشسن با دادن تلفات و زغميهاى بيشهار با هراس در اين هنطله تارومار شد. الـا
 ناكزير تسليم و اسير شدند.



محعود و تاسم بهفراست دريافتند كد باشرايط موجود چهه بايد بكنند: آنها تيراندازان




تبريز را اشغال كرده بودند، رخنه كرد.



راءكذر فراريها ازكناركا روانسراى امير بىكذشت.
 كرد و خودش سهتن از اسيران را بركزيد وبيـرون كاروانسراكذاشت... در حاليكه


 خودتان ديلهايد.




محمود مدتى وتتش را صرف اينهاكرد.
 بهآنسوى رودخانه كريختند.
 و نيروهاى ماكويى و دسته ماى ديكر دشمن كانمان تارومار شـلهاند.
 راكردآوى و صورت بردارى كردن الميرانكردآورى شلهكم نبودند. آنها را تُطاركردند و و با با مراقبت بسوى در ار اركـ
 هراسناكك بهشعار مىآمدند باخنـله، مستخره میى كردند. سواران سيفاته و عباسعليتان كه سركاند قرمهكك شتافتند تا آنبا را نكه دارند.

 دهند. اما هنوز زود بودكد انقلابيون خود را براى جشن خيروزى آماده كنند.

 نيروى كانى در اغتيار داشت. نبرد دــيكن بود مر آن از نوكركته شود.

## 19

ديحود از روز ورودش بلتبريز، بيشتر روزها را بالسردار و باقرخان ناهارمى
















بهحضور برسمد.



 داد: ״من رسيدكى پنهانى و غيررسـى چكونى
 و از ميان روحانيان برخاسته بود. آدمى نيرنكباز، تردست و تودار بود. اماكاهى پینین آدـهايىى آمادة خدمت بهانقلابند. اين شيخ حمزه با سرثت ويرْاى كد داثت، فعاليتهايش - البته در برابر دريافت

هزد -بارها مورد آزمايش انقلابيون تراركرفته و نتيجهة خوبى داده بود. هنكامى كـي


 باقر خـان با شكى و ترديدكنت: پآيا مسكن المت از بيكرد دربارؤ انكيزه قتل

-






 بمستارخان كغت.



 بالاكرفت.
سردار منظور او را فهميد وكتت: هشيخ مسترم، اينجا بيكانهاى نيست، اينها

 مى كرد آغاز سغنز كرد وكنت: پبهخوالست خداوند متعال با آشنايان مشتركى













 هاكمى حرينـ زبانتان نیى









 كويى ازيتهى بازيويى بیى كند.
شيخ با آهنك نيشدارى يرسيد: „شايد جنابعالي با اينها بستكى داريد؟هير


اين يرسش راكردم....a






اسرارآريز بوده است.،

شيخ جواب داد: מاسهاعلم بحةايق الامور، دربارة اين تيراندازی حرنهاى زيادى
بىزنند......
-
 جنكّ را ديدند حرنهايايى مىزندند...





 درست، هضرت آتاى شيخ عـزه، مىينداريم انكليسى اين تير را زده است. الما بهحه منظور او تربانيش را صداكرد



 بركشت، البته ديعر نـىتوانست اشتباه كند.






 الست هلف ترار مسىيرد.


 شيخ حمزه فرياد زد وكفت: پآى، سردار. اختيار داريد، من برایى دريافت باديا باش


 مناف نام را دركّبا مىتوان ديد؟هـ

باترغان با بدكانى كفت: هاين انگليسى آنبا چه مى كرد؟ هـ كسى او را آنبا

سردار جواب داد: پازمدتها يـش من متقاعد شملم هر جنايت و خيانتى كه در شرق


 هنكامى كد اين كغتكو جريان داشت مسحود



 دركيسهات بنهان نكن !
د





محتود خاموشىى كردند: آرزوى انتام و ترس از بیىآبرويى معحبوبش او آ آماده بود اجازه بكيرد



 اجتماعىاش برآويزد. الا اين اعساس خود را هـا دهد
ناكهان سرش را تكان داد






 نغرت وكينغ مردم بود. بايد صر اين مارها راكوبيد. اين وظليغة هر آزادمردى الست $\Delta V V$

الما مبناى يـكار نبايد انتقامجويى خصوصى باشد. هنكامى كه من و باتر بدر يوسفعاعلى




















 شخصى بايد با انتام مركانى درمم آميزد. البته با در نظر كرفتن اين سوكند ياد مى كنمكد در نخستين فرصت مناسب بوسفعلى و متحمدخانرا نابود
خواهم كرد.ه




بيش مى آيد يا برخورد ششخصى.

پافششارى مى كنى §"

- آرى هنین المت. من براستى نـىددانم يوسغعلى راكجاكير مىآورم در ميان جمع يا در خلوت.




 "ر رفتا، بجاى خودار . باترخان بيدرنك بسسوى منطقه مأموريتش رمسیار شد. دتحود مانند يـش نزد سردار ماند.

Po

بدنيست يكث روز بهعتب بركرديم و وض اردوكاله دثـن را برسسى كنيه:








 او هر دقيقه انتظار بى كشيد كـي
 منتظر بود كه هر هـه زود





 كام زدن آغاز نـود. رئيس دبيرخانه اوكه ريـتى سياه سوخته، لاغر، و المتخخوانى داشتو بهسكتازى $\Delta V 9$



 و سفارشلت سيهداركم فرماندهى مستقيم حـله به شهر را داشت حه شدو



 رنيس دييرخانه پاكت سفيدبزركى راكشود، با هول وهراس نختستتن سطر آنرا

 منشى سياه، ضمن سرفه، سينهاش راش را صافكرد ورد وكغت: „تربانت كردم، انن نامهاى از زنلن تبريز است.
 خواستهاند، خنن نيست؟ لابددرخوالمت كردهاند تيراندازى موتوف شود؟ نه، اينها












 بركشته بود. اينها هنكام بامدادكد جنك آغاز شد از هم جدا شدند. عين الدوله در

1. اين نامه در شمارة FFF، تاريخ هي باكو بيخش شده الست).

קهر: اين فرماندذكل، يريشانى و نكرانى خواند. معمولا سيهدار مبيشه شادمان

 بود! با مين ستختى ادامه دهيد إه فرانده بدون آنكه نكامش را متوجه اوكندكنت: „حضرت اشرف بهتيراندازى
ادامه خواميم داد.ه

خود سبهدار، از آنباكه هيزهايى دربارف جنكت ميدانست،كى بهتر از عين الدوله
وضع تيرة نبرد بارى را دربىيافت.





 بهرزه ادامه دهنـند.




 حضرتوالا باغرور تـام بانك زد وكفت: »آفا! هـه خوب؟ با يكث فشار ديكر
تبريز را ـى يكيرم.،.








 سوى ماكوييها انتظار مى كشيدند. افسر جزنى از منطتنُ مأموريت بكانهاى منظم دولتى بسوى تراركه دويد. از






 مى مرد. عينالدوله در حاليكه با اميدوارى سیهدار را نكريست، كفت: پبنظر مىآيد



 سيهدار نتط سرش را تكان داد
 كرديد. او هـجنانكه مـى آبد غرغر مـى كرد.
 ندارد. حضرت اشرف مـىترسم اوما را شاد نكند.
 بهحضه رسيده فقط در برابر عينالدولي
 ".... .





 سيهدار فرهت دهـد تا وازهاى برزبان آرد با شتاب



 حضرت والاخشمكينانه كفت: "حلوا براى چه؟

 بايد خبر بد را با زبان نرمترى بهعرض او رساند. بنابرايسن بآرامامى گفت: „تربانت

 حضرتوالاكد تاب وتوانش را از دست داده بود، كفت: „خدايا اين احمت


- تربانت كردم. واضتحر از انن نـى وشود كفت: شـا
 مثل اينكه جغد بالاى سرشان يروازكرده خوب از اين سادهتركد نـى


است!
 انكيزى بدخود كرفت.
بنظر آمدكه او سرانجام فهـيد بدرد بدبختى برانى ماكوييها فرود آمله. بدفرمانلـ نيروها نكال ترحمانكيزى كرد
ميهدار سرفرود آورد وكتا ترد



 عين الدوله با تنغر از او روى برتافت.






 سيهدار بالحن جدى كفت: هشجاع نظام، بدانداز: كافى وراجى ديكر نىى
 عينالدوله با مالت مـات زـده بدفرمانـلـ نيرو روكرد وكفت: „بهعقيلة شـا اين $\Delta \wedge F$



 كنم.
 داشت. او بخغوبى مىفهميد كه با وجود نيرو و استوارى ظاهرى شا شاوتاجار سرنوشتشى



 نداشت بهسود شاه بيکار ركند.

 ميرهاشم بود.
 يريد و بدون تشريغات دامن عباى آراستهاش راكرفت. - تصميم بكيريده إسى از اين بسيار بداست، افراد زير دست من دـكنناست استشته شوند و يا هسه فراركنند.
 الدوله و سیس بدفرمانلذ نيرو تعظيمر و از آنها الحواليرسى

 اوضاع جنكث كنتكو كند. سرانجام Tه آشيد وكغت: هنيروهاى ماكويهى يكانه اميد ما بودند. الا ناكهان



 زيباى باداميش را بالا برد وكغت: پها عادت




خواربار وارد شهر شود. اين آدـهاكه شكـيشان سير شد وارد سياست مىشوند، الما

 اندازو در معاصره نكهدارند تا مردم ازكرمنكى ناتوان شوند و آنكاه دوباو عـله را اغغازكنثد.
سِهدار، محعدغان فرمانلـ يكان تزات راكد در انجام مأموريت تصوركرده
بوده ستخت سرزنش كرد.




















 كفتكو را با شها ازسـركيريم.ه،

 بزركث اينمنطته، جاى ركزيدن
















ما نتوانيمم حلتهُ متاصره را بشكنـهم وضعمان بدتر خوا هد شد.،









 على دايى كفت: „آرى، براستى اين جواب
 كه مسئلنة ما اينكونه مطرح بىشود: هر جور شله بايد اين محاصره شكسته شود،












 بهترمىذانند



 تبا هی مرتجعان درون شهر شر، انجام ندام




 كردد. سردار با نظر من موانفت كردر.






 تبريزيها نداى تعصبهاى دينى برادران بسللمان خودكردند و اينكونه بدبرادركششى

كشاند شوندף در هر هال اين امكانات بايستى در نظركرفته مىشد.


 حالا ديكر مـكن نبود تودهمانى متعمبب، رنجها و آزردكيهاى ده مزار ار تن از هـشهريهابشان را ناديله بكيرند. شايد سردار بدانكيزة

















 اين ريينههاد جاى اعتراني


 سر اوست. باوركنيد، اين مطمئنترين وسيله براى ايجان
 شورا اين در خواست را بذيرفت.
سیس مسروب آغاز سغنن كرد وكنت كد اكر در مونع كنونى براى او حملد

إيشى بينى نشله است، او را بهمنطتئ ديكرى هأموركنند.








 خوبى مسروب در آن بود، با وجود داشتن جوش ونر وخرد



YY

اين بار فرماندهى نيروهاى حمله كننده را خود عينالدوله بهعهلد داشت. بنظر او










 و نابودى داوطلبان بها

 سروصدا ها عادت آرده بودندكد مردم طبق معـول بد كار و زندكيشان مى هـرداختند و $\Delta \wedge 9$

فروشندكان رغازه ها و د كانها بهداد وستد وكار سركرم بودند.

 بركزيدهاى از ايلهاى كوناكونكد در يستى و رذالت همتا نداشتند بسوى دروازاز علا راه افتادند.


 يرداختنده منظورشان آن بود كه از جناح راست نيروها




 سواران لجام كسيختن عباسعلى انتظار فرمان وثره بودند تا بدتعاقب، خردكردن وكرانـونار فداييان تسليم شده بيردازند.




 مسروب در موضع دناعيان


 هراسنا كشان بخانوبى نشان دادياند.




 شهر تا آخرين نفر، بهزد وخورد ادامه د دند و بايدارى كنـند.

هـهـات داوطلبان رو بدبايان بود. زغميها را ناكزير در جاهاى نامناسب نكاه
 با اينههه سردار براى آنها نيروى تعويتى نغرستاد. او نيروهاى تازينفس را را در



 كرماكرم نبرد ستخت، از بشت دش دشن




 كرد. كرومهاى اين دسته در جاى
 متقابل پرداختند. ماكوييها ندتنها بدآنسوى رودخانة آجى








كنند، بيرون بريزد.






 $\Delta 91$

الا سرداركفت: »حتى يكث آن درنك بايز نيست. زمان از دست میروده، او


 دشسن نغوذكرد. صداى تركث نارنجكها

 اينجا نتط نيهمساعت بإييد.





 امروزكد ير ماجرا و يرجنبوجوش ناكزير بهموافع ريشينش (مبدأهمله) عتب نشـت تا وضع از هم كسيختهاش را سامان دهد. تيراندازى خاموش شد. بنظر رسيدكد هر دوسو خسته شدهاند، و ديكر امروز نبرد را ازسر نخوا هندكرفت.
الما بر خــانف انتظار، از نو صداى تيرانداز انى ستختى از سوى خيابان شنيله شد. در
 كرده بود، اقدام بدحـله كرد. عـله بدار بدتله آغازكرديد. منكامى كد سردار بهاقامتكاه خود رسيد جريان اريان را بهاوكزارش
 محوود دركنارى ايستاده بود، بدتغنكش تكيه داري داده بود و الخم كرده بود.






 شايد اين بديله انكيزه نيرومندى او در انجام نبرد و حتى بركزيـن نيرنكهاى جنكى
 باقر بروى



كار نبردكنم.••










در نزديكى يكى ازمستجد هاى ششهانلان با با باقر ارتباط كرفت.
 ميرهاشم از نيروى دولتى دو توتب در اختياركرفته بودند. بنا بود آنها را بكار ببرند و از موانغ مستعككشهان دفاع كـنـند.









 قابل ملحغلهاى وارد آوردرد.
 به روى آنها يرتاب كنند -معمود در عاليكه از ميان ريكهامىكنشت، با آ منكى استوار $\Delta 9 Y$
 بالا رفتند. سحعود فرياد زد وكفت:





دشـن بـيد آمد و صداى ناله و فرياد فرماندهان وهان بهكوش رسيد.
 كردند.
الما هجوم ناكهانى فداييان مانع از اجراى آتش تويهاى مدافعان شد. آنها به









 بلندى آزاد شـه بود.
همينكه داوطلبان در مواضغ الشغال شده سنغر كرفتند، باقرخان بدند
 كرفته شثه را بسوى دشمن بركري برداندند.






و ويران كردن آن دشوار بنظر نـى وسيد.
***



هحمود نتوانست دركنار زخمى بنشيند.





بدكوش مى وسيد.

 مىبرد. يكت برستار از او نكهلارى مى مكا


كوشهايش هدا مى كردند. در جلو خشـانش حلقه هایى روشن معلق بنظرمى رسيدند.








 بكند انن بود كه از تهرمانيهاى آنها الهام بام بكيردي


 و بهياد صبعانه افتاد.

 ديدند، وكان نـىرنت بتواند دوبارو بدحمله مبادوت ورزند. و بيكمان ونع بساهرة


 از تهران؟... پهدكسى اين نامه را از تهران نوشته بود $\Delta 9 \Delta$

اوكه در تهران نیىزيست. باكت راكثود، اسساس كرد كه دستش میلرزد. و
 معلوم شد، اين مرد بزركواركد يكى از بيشروان جنبش آزادى ايران ايران بود، و

 آخرين دتيته با برادرش يعيىميرزا بود. شايد اين واتميت سليسان ميان اليرزا را بر آن


 اينكونه مردم استر





نوشته بود كه هما اكنون در آتـتارا بمـر مىيرد.

دوستان حاضر از موضوع اين نامه بسيار شادمان شدند. بنداشتند رويدادهاى
 مى كرد. اين رويدادها هم كاملا با بحعود بستكى داشتند. آخر او زندكيش را بخاطر دناع از مجلس بدخططر انداخته بود.
 ارتباط نزديكترى با باكو داشي




 تير)بدآنها وارد آورده بود، خود راجع وجرئ
 تعحل دشواريها و تربانيهاى فراوان بددست مىآوردند، الما اين نامه روعئ آنها را سخت توان بخشيد.
 نامه يرسيد بود: هآيا شطارْ روزنامه بلشويك بنام »يیكاره هاب تنليس راكد در آن

 آن شريك هستيم، ثابت
 فرستاده شله، بيذيريهم.


 دوستان عزيز، شها بايد افتخاركنيد! شها توجه همه آزادى خوا هوا هان جهان را بمخود كشهاندهايد.


 در انتخاروسرافرازى كرديد، آغر او ممكسى برد بودكه براى فروزانكردن شرارهماى

انقالب سهم بسزايمى داشتى اشرد





 است ستن مىىويند.
 ييشرفتd تهران اثر مىكذارد



 ايران هستند קگونه مىانديشندو


 داد: در نوامبر امسال (آبانماه)، دوباره مسلس را تشكيل مىدهدهد او الا تشكيل $\Delta 4 V$

الن مجلس بايد با توانين شريعت موافق باشد. با مىتوانيم مسجلسى راكد سلطان
 نمايندكان دودل و حتى خانى

 وعلهاى داده دروغ ازآب د رآمله است.

 كسيل مىدارد و جان و مال مردم ستمديدة آذربايجان را در الختيار اين غارتكاروان حرنهاى مىيكذارد.


 تبريزيها خفه كنند.
עبايد بهسلطان و وعلههايشى اعتّاد داثمت. اين موضوع را براى مهة مـردم
تبريز روشن كنيد.ه

در اينبجا يیام منصل سليهان ميرزا با يان يافت.

Pr

تصرف „قلهه شوروشوت مدافعان تبريز را برانكيخت. آنها دريافتندكه علاون اوه بر




 حسين باغبان دتِياً خود را براى انجام


مماكنون راه ورود كاروانهاى حامل



بيككهاىكوناكونى برای ستارخان مىفرستاد و منظورش از فرستادن اين ريكها






 آدمهاى نادانى هستند. ببينيم كه مى آيد و جه میى


 نغهمد، وارد شد. آدمى بلند بالا و ميانسال بود، خهرها بیای نازيرورده داشت و رفتارش
بسيار مؤدبانه بود.


 كوناكونى بهره ببرند.











 مأموربت من با بإكدلى بددركاه خداوند متعال سباس كذاريم. هم اكنون زبان من


 كفتكوى تركك نبرد و يا در رصورت الـكان آشتى، مـوانتت شود.




-
 سردار، علىدايـى را نكريست. او مم چششـك زد و فهـاندكد با اين كفتكو موانقت كند. سرداركفت: „بسيار خوب، نـايندكان ما حاضرند، فردا نيهروز بدصاحبديوان خوا هند آبد.ه
واعظ بيا خاست و اجازة مرخصى خواست



 عاضرانكد از زيـش براى شور دربارة عمليات بعدى عاضر شله بودنده هـه خنديدند. نكهبانكزارش دادكد هيكى از تهران آسلد است. ستارخان خطاب بها بهاضران


 بود بهدونيم كرد و از درون آنكاغذ لوله شبهاى را بيرون آورد و به ستارخان داد.




 خاموش و بيدرنكى، بهانجام وظيفن خطردن ورنارك






 كد معمولا در هياطكرد مى آمدند، اكاه كند.
 مدافعان راستين آزادى، آتايان ستارغان سردار ملى و معرزم دليرش باقرخان سالار ملى برسد! מامالابكد بوسيلة شاه خغه شلد بود، دوبارو جانكرفته الست. ما فراوان
 تهران، اصغهان، رشت، فعاليتهاى سياسى مردم افزايش يانته الست. بهشعارو هوان ايوران






 دستور دولت ارتباط تلكرانى بيان تهران و شهرهاى ديكر دوباو تطع شده است. آرزومند يُروزيهای شها !

## تهران-كميتهג

ابن خبر نوبدبحشش در سرتاسر جبهه بخشش كرديد و دوبارو روهيز داوطلبان را سست توان بيغشيد.

 شهر را بدعهله داشتند نزد ستار رغان آمدند. سردار فراوان بهآنها الطينان داشت و ارج $8 \cdot 1$

مىنهاد. سردار ضمن سلام و تعارف بهآنهاكفت: „اميدوارم خبر خوبى آورده باشيد، جاجى آتا و سيدآما ! هـ

 سردار باكسال ادب و نزاكت بهريان كفته آنها آبد وكفت: پآخر راه جلفاكد باز شله است، هر

 درجه يكم با به كندم نيازمنديهم و تا در انتظار كاروان خواربار باثيهم بايد روزهاى سغتى را تاب آوريهم.

 بزودى وضعمان بهتر شود. مسكن امت اين غلات را آردكنيـ و عادلانه ميان

يير مردان با اندوه جواب دادند: ״سردار! اين مسكن نيست! آسياب....."
 آزاد كردهايهم. - آرى، سردار، ان اين آسيابها را ديدهايهم. سنگهاى آسيابها میه از جایى كنده شدهاند و جويهاى آبرمانى بهآسيابها همه ويرانند. اين بيشرفها مىاخوا مند مردم را از كرسنگى بكشثند.

 خاصيتر امتت. آخر اين دشـنان مردم تا هـه اندازو رذالت و فرومايتى در در درونشان مـج مىزند !

 خودشان با وسايل دستى آنها را آرد كنـد يا بكونهاى پپخته و بهمصرفت برسانند. * * *

عين الدوله خشنود بود. بنظر مى رسيد مالموريت بيرزاعلى اصغ شله الست. از هر سو بايستى ده تن نـايِنده كرد آيند و با يكديكر شورو كغتكو كنند. البته اين كار بوتّى بود....



ارتش عقب نشسته همه فراخوانـذه شله بودند، حتى خبرنتاران روزنامه هاى بيكانه مم حضهر داشتند.
 دوبارو اين بلندى و بيرون رانلن داوطلبان از آنجا خرورى تشخخيص داده شد. در

 ععليات بعدى شكست داوطلبان در يل آجـى چایى بود. راه جلا با بايستى دوبارو تصرف و بسته میشـد. بايستى تبريزيهاى شورشى ازكرسنكى بدستوه مـىآمدند. منكامى كد اينها بهاندازة مى بردند و واداربهتسليهمشان مى كردند.


 موسو میزد. كا هكا هى نكهبانان يكديكر را صدا میى كردند.
 هر په بيشتر بهكفتكو تن در میىدادند، عقبتر مىافتادند و برايشانكرانتر تـام مىشمد.



 صورت امكان او را امصير مى كردند.
 ارتباط داشت. بنابراين داوطلبان بايستى يكانهاى نيرومندى را براى يوششى را مهاى
 نـىكذاشتند از جبهه بدقراركل دشسن كسكك برمده در اين هنكام نيروى اصلى عـليات

دستبرد بايستى بدباغ ْ مجوم مـى برد.
 راههاى ارتباطى را بستند و در عمق جبهذ دشسن فرو رفتند و خود را بهتراركاه رماندند.
 ثدند. و ناكهان يكى از داوطلبان تيرى غيرعملى آتشى كرد. همه فداييان اين تير را نشانغ هجوم هنداشتند و با وجود اينكه هساحرة تراركله تكميل نشمه بود، بهدرون باغ $9 \cdot 1$

سربازان و افسرانكارد تراركاه كد درون چادرمايشان خوابيله بودنده ناكهان از خواب يريدند. سراسيمه اينسو و آنسو میدوريدند



 تغنكها يشان را ريختند و بدستهاى كوناكون يراكند شيدند.


 بهملاحظلة اينكه فرماندهى نيرو بسخ بيدار شلنكزارش كاميابى را دريافت كند و
 ساعت نكاهكرد. هنوز دو ساعت ديكر بهمنكام آغاز حمله مـانه بود. الما آهنك تيراندازى تندتر مىشد. و شكفت آن بودكد اين صدا يـيوسته نزديكتر بدكوش مى رسيد.

 كفت: "موسىخان، لباسهايم را بيار بيوشم ! • الما بباى نوكر، افسرى بددرون خوابكله دويد. عينالدولد نعره كشيد وكفت:
 اجازه مىفرماييد..... داوطلبان باغ را معاصره كردهاند.... - حضهرت والا.... بفرهاييد لباس بيوشيد....
 برامتى اين افسر جلوش بديداركشته الـت و اين وازَهماى شكفت آور و ناجو را بهزبان مى آورد.
افسر در حاليكه فراموش كرده بود احترام كذارد، مى تكرار مى ورد و مىكتمت:


 عينالدوله بدكـك اين افسر با دستاهكى لباس يوشيد و از جايكاه متادش كريخت. در اين ميان در بخشى جنوبى باغ،كارد ويرء وليعهد خود را جـعوجوركرده و

بددفاع يرداخت. شـارة داوطلبان بسيار اندك بود، و اينها نیتوانستند بايدارى







 شد بهجنتك آوره بودند جبعوجوركردند.... اسيران را شسردنده شـار آنها تعريباً به
r . . .

 الـلاهـيهاى ديكر فرمانروايى داشتند.


 كرفت. نيروهاى حیلد كتنلد با صداى شيبيوركرد آمدند.




 كندكان آزادى مانور را بدست آوردند.







 امكان داشت اين زدوخورد تا ديرزمانى بيايد، الما سردستـهـهاى راهزنان، رحيمخان $9 \cdot 0$

و شعاع نظـام، زودتر از هده نابِيد شدند. ميرماشم كريخت و رمسهار تهران كرديد.
 كروهى تسليم كرديدند.






 خانd ميرهاشم را وبرانكردند.


 ارتش انتلابيون درآمد.
نيروهاى دولتى بدباسهمنع، معانجايى كد تعرض عليه تبريز را آغازكرىه بودند،


ناكزير عتبتر رفت.

 ديوارهاى شهر انقلايى تبريز برساند.

بخش خهارم

لاييز المسال بسيار ير بركت بود. درختان ميب، كلانى و انكور حياط انجمن تبريز بار


 بودند. مدانعان تبريز با شتاب بهكردودآورى و انباشت












 تكه تكه شدند.

$$
s \cdot V
$$

بيدرنك دارودستههاى مرتجعان در مرند و جلنا از هم چاشيدند و هـرانجان ران راه








 هر روز نمايندكان دهتانان كروه كروه بسوى انجمن ايالتى تبريز رو میى آوردند. البته

 تانونى وض شود ؟



 كارهايشان در انجمن حضور مى يانتند.

 بىشـار ييوسته در آنجا سركرم كار بودند.




 جنكت تـام شد الا آثار آن هنوز باتى مانى باند بود. بايستى دست كم



 غيابانها و يركردن هاله هاى ميان آنها و نو ساختن ويرانه ها اقدام كردند. براى كار

$$
8 \cdot 1
$$

اينان انضباط ويرْهاى برقرار شد. بيشتر بردم برابي انجام اين كار رها بيرون ريختند.





 مى يرداختند.
















 خوا هد شد.



 آنكه نيروهاى انقلابى آن انداز تواني
 عمال بيكانه بهدياخله جلوكيرى مـىكرد يد.

رهبران انقلاب حق داشتند. صاهبان تلكراف هندواروب مبلغ ناهيزى از درآمد
 كنسول انتليس نسبت بدانجمن دكركون شد، او آشكارا چهرهـكينهتوراندانداى نسبت بدانجمن بدخود كرفت.
على دايى كه سياستهدار آزمودهاى بود بتخوبى دريافت كد دسيسه هاى دولتهای


 مقالدها آشكاراكوشزد مىشدكه: מبيدرنكت بايد نظم در سرتاسركشور ايران برقرار كردد.ه






 سر والتر دیِلمات آزموده و برجستهاى




 بسيارى ازآنبا بدكوش مىرسيديد
 كام مىزدند و مى انديشيدند، برخى با شكيبابى بشت ميز نشسته بودند و آغاز جلسه را انتظارمى كشيدند.













 تبريز مىمانستا اين رويداد ها چكونه يكباو بديد آمله است؟ انذ موج بنيان كن به كعبا خوا هد









 هـهاجرت و در آنجا يكث باغ انكورى خريله بود. الما در آن ديار هم خود را را آذربايجانى مىشناساند. سردار با لبخند افزود: מا

 اوف توانست از بند بكريزد و از د همانان هـد





 سردار بآهنكى قاطع بانك زد وكنت: „در آيندة نزديكى بايد در انتظار ييكارى

جدى ميانكروه آتا سحعد حسين اون و نيروهاى خانهاى آنبا بود. اين خيزندكان اكر
 على دايى بدآرامى اعتراض كرد وكنت: هاستانكيلان نزديكتر است، رشت سسكن است بدتبريز دوم بدل شود.


 جزودذانكاغذى را جلوكشيد وكنت: هامروز بايد در موضوع فرهنك و بهداشت كنتكوكنيمه.ه











 يكى از نمايندكان كم ريش يسياه و بلندى داشا كنت: מيدرنك بايد او را فرا خواند و اين كار را را بهاو واكذاركردا إن او او استاد اين كار

 ساده و آشكار تنظيم شله بود كه بیتوانوانست بغونى مورد بهرهبردارى كود كان و بزركسالان قراركيرد.هـ،







بيشَنهاد مى كنم هر یه زودتر با رشديه تهاس بكيريم و او را بهيارىمـان فرا خوانيمه.


 دستهايشلان را روى سينههايشان كذاشتند كفتند: »سردار! ما از مـوى مردم كرد به

هده با بيشـنهاد سردار موافتت كردند.


 صرف فرهنك و آموزش بشورد. سردار انزود: هنهتنهاكتاب د رسى، بلكه مصغ كتابها بايد بهزبلا آذربايجانى چاب و ليخش شوند.




 ميلن بردهاند و برخى ديكر را تا هايان زندكى معلول و ناتوانكردرداند. بنابراين ما





 بيشتر بهدر آمد ملى بيغزاييهم ثروت مـى ولكت را هـى از باغش مراتبت نكند و دهتـان روى زمينش زهـي

 كسترش بهداشت در آذربايجلن بررسيهاى لازم را معمول دار دارد و در در جلسهُ بعدى نتيجه را بهانجمن كزارش دهـد اري

 sir

داده شود يكث كـروه تاتر غير حرفهاى بنيان كذارد، و مى
 مى خواسـتـ.




 انجام كار بیامیيتى وارد جلسه نمىثد. در انن ميلن نكهبان پاكتى را آورد و به رئيس جلسه تسليم كرد.









 رها مىشويم ؟!





 راهها را فرا هم آوردهاند؟ - بهجه مناسبت؟ روسها فراوان خوامان دار داد وستد با ما هستند، آخر دليل ندارد


على دايى باكفتن جزئيات، و بتغميل ستخن راند وكنت: "انن فتنه كار ميرهار اشم نيرنكکباز است كد با انكليسها وابسته امتـ. بهآسانى مىتوان دست او را در آثار اين

 بسيارى ازكاركران آذربايجانى ما در صناي















 اين بيشنهاد بهرأى كذاشته شد و و تصويبس كرديد
 ماندند. بنا شد دربارؤ يكن طرح عملى براى سركوبى كامل داروديستغ شباع نظام شور كنيند. سرانجلم جلسهاى خصووصى در يكى از الطاتهاى كوحكث بركذاركرديد. سردار، فرجآَا فرمانلة تسـت سوار داوطلبان راكه بخوبى رامهاى جلنا را مىشناخت، با ايواتـ فراخواند.

 آدمى كند و بیدستو با مىنمود، اما از سيمايش نشانههاى دليرى و آزيودكى بديدار بودند.
صردار هردو راكنار هم در جلوش نشانده بدآنها سيكار تعارفكرده، پِس از آن
 امن كنى ؟.... ببين يكى ميان خوى و جلنا و ديكرى ميان تبريز و جلفاست....

فرجآتا خوب مىفهميدكد او با افراد زيردستش در هر هال بـراى كردش يا بدرته

 جيشبرد انقلاب باشد انجام خوامم داد. آمادهام سرود وجانم را براى انجام فرمانت فدا كنم.ه

- بسيار خوبه فرجآ آرا من جز اين جواب انتظارى از تو نداشتم. خوب بكو ببينم هند تن در اختيار دارى ؟ . . .




 ايواتت با چششانكرد و آرامش بدفرج
 روانى كغت: همردار هرا عغب بيغتم؟

 ايوانغ تكراركرد وكفت: „در انجام فرمانتان حاضريم.ه
 سركوبكنيد بكونداى كد ديكر نتواند جار جان بار بكيرند

 تصميم بكيريد.
 انجام عهليات در يیش كرنتند.
$r$

فرماندهان براي اجراي فرمان بـرون رفتنده الا سردار با كرومى از شخخصيتهاى رزمى و

سياسى در اطاق بزرك انجـن كرد آمدند. ـوضوع كتكو بسيار جلى بود. مسائل


 موضوع بلسه بردسى طرمهاى كلى براى يـيشرنت انتابل بود.
 نيست. بويره تنها در آذربايعلن ونغ نيروها








 بايستى توانين آنرا ابرا بی كردر. دوكانون انتلاب ديكر در ايران بيديد آمله بودند. در شسال كشورو، رشت مركز









 رشت يِيوتكى برقراركرد. كويا ميه با اين موضوع موانق بودند.





فراوانى در ميان مردم دارد و او را بعنوان نهاينلة خود بركزيدهاند. كويا حسينخان








 برايشلان بسياركران تمام خوا هـ شد.


 صمصمامالسلطنه خوشامد مى


 شپتيبانى كند.








 پيندارهاى برابرى و عدالت را بد مششهريهاى


 هروازى كند.

بايستى با دمت مراقب شيادانى چون سپهدار و سردار اسعد بودكد بكونه هاى


بهره ببرند.
آنهه در بالاكفته شد نظرية على ساخلانلى بود. او با جوش وخروش ويرثّاى اين
مطالب را بهميانكشيد.


 بكيرند. و بيكمان بيكانكلن هم از آنها لشَتيبانى خوا هند كرد. الما على دواهى با نظر اينان محالف بود. او بسيار با نزآكت و در عين حال با پافشارى كفت: صاكر چنین باثد هس انگليسها ديكر از سلطان پشتيبانى نخواهند كرد.




 يس از آن انگليسها هم از دادنكيك دودولت بزرك سردى چشـگيرى احساس مىشود. اما اينها بيكمان دورانديشانه
 يكباو نـى

اسغد را از خود دوركنيه.ه،

 مهم نيست كد مباهدان رشت با سبهدار متحد شدهاند را سـرنكون كرديم هعه هيز روشن خوا هد شد.





 819

خودبيخود مكم خواهد كرد كه با سيهدار پكونه رفتاركنيهر تنها مردم مسكن است








 على دوايى اعتراض كـرد وكنت: داينها مـوكانلان من نيستن. و دربـارْ روعيمشان منظو شـا را نیى نهـمه.
 على دوايیى كدكوشش مى كرد خود راكستاخ بناياند كنت: „خوب، اين خود يكت يكارسيلسى است. على دايى كى صدايش را بلند كرد وكنت: هنه بانم، اين يـيكار نيست، اين تمار




 و آنوقت آيا او از هدف جنبش دور نخرا ناسزاكويى و ريشخند مردم ترار نخوا











بينى نخستين، با همان كنته هاى بيشين.... ميشه و با هركونه شرايطى !







 كنتوى بازاريها را بيدا كند.....هي
بحثى بهآرامى ادامه يافت و ومم اكنون در اطاق آرامش كامل برقراركرديد.



 رشتى ما تنها نسستند و ا ا الجازه نخوامهم داد كه با آنها بازيهاى نيرنكدبارى را آغاز

كند....






 بايد نيروماى تبريز بيدرنك بداين اردوكشى بييوندند. سسلمآ ما بايد بتوانيم اين نيرو را بهنكام افزايش دهيريم،

نرصت بافت و با را در تبريز زيـنكير كرد.،
 سردار خاموش سرش را را بهزير انداختـ.

 بنابراين اكر شـا مسانل نباثيد، مىتوانيم تستى از نيروى انمان را براى عمليات اعزام
داريمه،

نه، سردار با اين طرح متخالف نبود. او مىانـديشيد پـهـ كسى را در رأس يكان







 اينها هیزی از او انتظار نـى


 در رأس يكان اعزامى بدرشت رهسياركردد. ضهن راه از آستارا مىگگنشت و در آ آنبا
 مىكذاشت و دستورات كانى مىدادر
 خود را از شركت در اين كفتكو كناركشيد: دركنتكوهاى مهم جنكى نبايستى شيخص ثالثى شضور داشته باشد. بارى، كفتكوى دو دوست كود كى كامالِ رازآميز انجام كرفت. با فتط مىدانيمكم


 يكان زير فرمانش را جمع و جور و بسيع كند. روز و ساعت حركت بعداً بهاو ابلاغ

## $r$

بنا برآنجه كتته شد، محمود بايستى دوبارو راه تهران را در بيش میىكرفت. محمود و
 ببينهم در اين هنكام در خانوادههاى آنها چه مىكنشت



بازكشتند.









 دختر، دامادى كه وجود ندارد اين دختر تاكى بائى بايد بهانتظار بنشيندף تاكى بائى بايد













 خبرخوشى برايتان آوردهام !
 هحمود نامداى رسيله الست ؟ه صنوبر از پرسيدن آشكار شرم داشت، با اينهشه كاملاكوش تيزكرد و با دتت srr

كفته هاى كرباليى راكوش داد .

 - از زمان آمدنشان خبر ندان ادها


 را مىخواهيم !




 بهتر المت.




 بهزيان نِياوريد . زنان با نوحهخوانى كمتند: هبدلطف يروردكار! الما زورشان بهاين كار نـىرسل.













 مهان روز عروسى را راه مى اندازيمه."



 مى'أورند، من آخرين تصصيم خود راكرفتهام







 و آنبا ستخن مىكوييد. كغته هايتان توخالى است. آشكار بهمن بكوييد، قالسم بزودى
 شنيله است. اما چهـ سود




مى يرسم آيا شـا حق و داد سرتان مىشود يا نه ؟ه،




 سوكند، من از بس كد نذركردم و دعا خواندم خـم








 تنكتركرفت.










 شد موقتآ صنوبر را از خود جدا جـا
در ظارف سه روز جلو دروازة تهران تشريغات
 فاطهه و صنوبر كد كوياكتى مىترسيدند وردها و دعاهاى بدر وته كنندكان را تكرار

صداى ترق تروق روى جاده بهراه افتاد با مسسافرانش از نظر نايلديد كرديد.

## $f$

مليهانميرزا از روزى كد وارد آستاراكرديد، بيـار شد. انكيزء بيهاريش رئى ريلوم نبود.

 يزثشكان فتط اخم مى كردند. شايد عتيله داشتند كد نكرانى ييوسته و خستيتى اعصاب

سليهانميرزا، انكيزههاى بيهاريش هستيند. معلوم نيست. در هرهال او بينهايت احساس ناراحتى و ناتوانى مى كرد.



بود .



 اخيرأ سليهانميرزا بويثره علاته داشت بار با رشت تـا


 رشت حضور داشتند.
در اصنهان هم روزبه روزوضع آشغتهتر مىكرديد. مـهم اين بود كه دستجات فدايى در





 از اين افراد مى دوراستند در همان تبريز بماند و از جا تكان نخورند. الما وض تبريز هم حندان روثن نبود. تاكنون يـروزيهاى متتناوي برايى انتلابيون تبريز يـيش آمله بود، ، اما وخع بكونهاى



 مىشد

 كار مى كرد، با بيهاريش برمىآوديغت. الما نيرو و توان موجودش را بـهوده به هدر

نیىداد. بدتوصيه ها و دستورات يزشكاردن دقيقاً توجه مى دكرد و آنها را انجام مىداد، ، داروهايشان را دقيةاً بكار مىيبرد .



 شربت تيره درون شيشه بنوشـه










 - متحوده، همراهت كيست










 محعود از زير آستر كلاه هوستيش باكتى را بيرون آورد وكفت: پاين را سردار براى شـا فرستاده است.... سليـانميرزا با ناشكيبا يى باكت راكشود. در خواندن آن شتاب نكرد، كا هى ناسه را



 هيزمايى نوشته شله بود. و او اشتباه نـى كرد. سليمانسيرزاكد ناهه را بإيان داد خود را عقب كشـيد و روى بالش انداغت و هیند دمیقهاى استراهت
 مسحود و قاسم را نكريست وكنت: پبيكمان جيش از هر هيز آشنايى بهوضعيت رشت ضرورت دارد، هنين نيست

 ـونموع اينست، كوش كنيد








 هركت كند. الك ليبرالها با سيهدار سازش كرده باشند، اين منتهاى بدا اقبالى براى جنبش است. متحود با تندى بانكت زد وكفت: هـكر ما نـىتوانيم اين خوكهـا را را با نيروى






 ـوتعيتى بيش آيد.

979







 آنكاه سليهانميرزا با تلخى كفت: هتن زندة ايران براى تكه تكه شـلـن آماده شده


 با يد وشايد مردم را بهاين نا هنجا ريها آشنا كنند؟










 المت كه سرستخانه از مجلس دناع دكرد و هندبار سركذشت دليريها يش را براى شــا بازكنتهام


 اينها هم دستيارانش هستند. هـر مراسم شناسايى انجام كرفت. از حششان سياهرنك عظيم زاده يرتو شيغتكى و حقشناسى تابيدنكرفت. سليهانميرزا باكت را بهاو داد وكفت: עاين نامة ستارخان است. او ما را فراموش
نكرده است، ، ميخوا ميد بخوانيد؟ه،




 تهرمانى ارج نمهاد و او راكرامى نداشت.

 لايان داد سرش را بسوى محرود و تاسم بركرداند و يكبار ديكر دير دستشان را را نشردد و





 ديكر، سخغن كنت.

 میيرد.
 نبرد با شاه بنمايانيم 9 -شيكيا باشيد، اين كار بهنكام انجام خوا هد شد. مماككنون دستور دهيد، وسايل آسايش مهـيانان آماده شود.


 اينكه دارودستن شاه در اينجا نغوذ خود را در ديانيان مردم از دست دادهانداند، الما بايد كسى روى آنها حسابكردر.ه عظيمزاده يرسيد: ششـا بهجه نيازمنديدء اسب؛ تننك، يول، هرجه لازم داريد
بكويد؟؟

سليسانسيرزا دوبارو ستايش كرد وكنت: شبايد هنين باشد.ه سبس رو بدعظيمزاده

كرد وكفت: „در جنگهاى امروزى هـه هيز بايد زير سر فرماند












اجازه مىوفراييد، شها را بهمنزلتان را منطايى كنم.ه،
 كرديد، البته آماده هستيم ! الهـ
 تكيه داد و روى ميز كوچكى كد كنار تخت كذاشته بودند مدتى سركرم نوشتن هيزى

## $\Delta$



 I YAV







, Ent
 min min ,为电
 , $x^{2}$ srr

كد دوبارو منصوب شله بود، بركزيله شد. رهيمخان با دارودستهاش اش ناكهان دوبارو


 الختيار نداشت.
فرماندهى فداييان تبريز طبق معمول بيشتر بسوى باسمنع توجه داشت. اما يكانهان


 هواخواهان خشـكين نظمكهن و برتجعلن تبريز تبديل شله بود شورش كرد ور و به غارتكران مراغه يِيوست. در اوايل سال نو مسيتى (اواخر آذر IYAV ه. ش.) تبريز ناكزير بدمدامريره



 دوبارو صداى غرش توبيا

برابر حـلهُ دشـن دفاع كنند.









بود وسغتت پایدارى مى كرد.


 مردم ناكزير شدند درختان ميوة كرانبهاى درون شهر را برای كرم كردنكود كانشلن با

تبر از بيغ بركنند. از آب كردن برفها، آب براى درست كردن های با بددست بى آوردند.

 دختران جوان آنها براى رزمـندكان لباس و ــهـات
 دفاعى تبريز بهدوبرابر افزايش يا يافت.






 تبريز نفوذكـرد و آمـاده شد تـا تعرض پيروزرنـدانه خـورد را بــدد رون شهر تبريز آغاز كند.
















 تيراندازى مى كرد و در صفوف حمله كنندكان آشغتكى ستختى بـيد آورد.



 حلقدٔ دعاصره نجات يابد. در اين روز دشمن در برابر ددمنشيها و خرابكاريهايى كد در خيابابانهاى مكمآباد





خوا هد بود.ه






 ميرهاشم، معستشانشان بود.







 نشان مىدادند، اما جرات عـله بهشهر تبريز را نداثتند.

## ***


 كرسنكان بیشـارى را الز مركى نجات دادند. يرتو اميد بد روى مردم معامره شده تبريز

 راه و معطلى بسيار توانست خود را بهتبيريز برساند و انامن محعود را با بهسردار تسليم
 مجا مدان مطرح شد:


 كوتامى كشته شد. شهر هاى منطتأكيلان يكى شس از ديكرى بدغيزش رشت
جيوستند.ه














 در اغتتار داشته باشند.




 تافت. جارواى نبود جز آنكه با واتعيات سازش كنيم. هماكنون در شهر دو، بكه سد














 شكيبا بود.كمى آسود و نيرو ذخيرهكرد... اينها يندارهانى بودندند












 مىرفت. محمدعلى

 هشتتسر نابودشان خوا هدكرد.

در يكى از شبهاى يرستارة آوريل (فروردين) رهبران دناع تبريز تا بارداد




 آنها را بررسى مى كردند.
روى طرح استراتزيك ستارغان كنتكو شد و سرانجام اجراى آن تصويبـر كرديد.

 آن تأخير مىشد، رقت از دست مىرفت. دشسن بكونهاى نابايدار مقاومت مى مكرده،


 يكى از حاضران با دودلى يرسيد:





 را بايد بيرون راند !
سرداركاغذى را از روى ميز برداشت وكفت: هانجمن انزلى (بندر بیلوى) بهمـا

 هـ مـرود
 وارد آيد. عناصر اطلاعاتى كزارش دادند ادند اند اين نتطه از جبهلة دشسن از مده جا آسيبغذيرتر امت. عـليات بايستى فورى انجام مىكرفت. بهمحض ايجاد شكاف بايستى رخنه از رامت و چپ کسترش مىيافت و جناح باز دشهن بكلى منهدم مىكرديد.


 * * *

 آنشب را بيدار بودند.














 سخنى نـى


نداشتم، تا یه رسد اين وقت شـب كد مى مخوا ميد بهشـا حساب يِس بد هم.ه،



$$
\begin{aligned}
& \text { فراوانى مى }
\end{aligned}
$$

 نيش آنريد تا خرس را بكزد.
 باشد. يادم نيست كدام سال 9 كنسول روس با مـان آهنك لهجذ سر والتر جواب داد: هنن هم هركز نظابى نبودهامر



 اطوارش هنان نـاياندكه بسيار بتاسف است و بهكناه خود اعتران بى كندكه ناكزير الست احسان هاحبيغانه را رد كند.
 بست. باز دود غليظ و فشردة يـيكار فضاى اطاق را را فراكرفت.

 كنسول روس بيدرنك جواب داد: هركثكويى از ويريكهاى سرشت ملى ماست،
من هم اين سرشت را بيسِندم .ه،




 آثشكارا ايران را بددر منطتهُ نغوذ ميان خودمان تقسيم كردهايم. سرزمينهاى واتح در
 و بندرعباس هم از آن ماست. منطتهُ ميان ايندو غط بيطرف است و بدهيج كس تعلق ندارد. نكاه جوبايى بدبوكدانوفكرد، او هم سر تكان داد وكنت: „خوب بینهم ! يعنى اين قست بايد زير نظر شاله باشد .




راه ايران بسوى هندوستانه را از دست ندادهايد.




 بوكدانوف بآرابى يادآورى كرد: „المكوبلوف جنكاور خوبى بود الماكسى از لحاظ سيالـى روى او هساب نـى كرد.



 آشنايان ناجور بود...
بوكدانون آثكاراكنت: هآرى آشناى ناجور بسيار غطرناكن است.
 بسيارداشت.
 بهما آسيب فراوان وارد آورده وكرفتارى واتعىمان آناندانز استك استه بداين كارها نیىM.


درياى خزر آمد وشد بى كند.






 مىاندازند و فراموش بى كندكه ديكران خيلى زودتر از آنها بداين سرزمين كام *هرادهانداند




 كنسول انكليسى كفت: پو مى ايخواهد جوامرات كرانبهاى تانج دودمان سلطنت را

























اين عبارت يرمعنى را وارْه بهواره دبكته كرده است.a

- يس منطق عكم مى كندكه سر ادواردكرى با بيـكِيىى بيشترى تاج و تخت محمدعلىشله را نگاهدارد.


## sfp




 سر والتر با عا(قه يرسيد: "چطور بكر ؟" -


 مالمود شود
















 عادت بدشوخى داريد.ه





-ستن ممااكنونكفتم: اينها بايد در اينجا نظم برقراركنند. مساكنان تبريز از زور




تلبم مىكيرد.
ير كراتر مانندكسىى كد احساس سرما مى كند خود را جیع كرد و خهرة انديشناكى
بهخودكرفت.
ـنابنسامانى و آشوب وابسته بهامور داخلى ايرانيانست. تصديت مى كنمه، كرسنكى
 سيل بهتبريز روان خوا هد شد. - آزاد كردن راه براى شـا





باشيد. اما من تنها مأمور اجرای دستورات سفير هستم.




 بينديشيد. جون در شرايط هرج ومرج كنونى بكونهاى غيرمنتظره در هعرض تعجاوز ترار خوا هندكرفت. ،
بوكدانوف بارامى سر فرود آورد وكفت: هاين نكرانى شـا براستى برارزش است، اما





 را نيانتهاند.
 شـا را در بيان كفتارهاى نشاطآور تأيدكننم. اميدوارم اين سرشت با احساس همبستكى sf0




 عـل ذبع نبايد هنكام اذان شب يا يا اذان بامداد صورتكيرد. البنه شــا بهتر از من مىتوانيد با سرثت و سنتهاى شرقى جور درآييه.




 انداغته، اين راز بر هيج كس بوشي





 شسا را درك







 سروصها هرددة بنجره را بـازكـرد و بيرون را نكريست. نتط ستاركان انـان در سوى خـاور


 جهان و امهيت انسان را احساس بى كرد. خند سال بود كد بیينداثت خاون باو بايد

دوباره كانون رويداد هاكردد و تاريخساز شود و براى اين دكركونى وتت زيادى باقى


 آيا در شرت هـه هيز فرتوتوت شله است

 مىدانست چه بايد بكند. الا هما ماكنون بار بايستى اين روسى لجوج را واداركنيهر با















 بازركانان، جهانكردان، دوستداران فولكلور و سكهشناسان و مبلغان دينى آلمانى. آلا








 كالاهاى بازركانى هستندكه شركتها





 ظا هرسازيها براى خيست










خواهانند.ه


























 بهبىغرضى من ايمان داشته باشيد. بايد راه آنها را در اينجا بست ! بـر بكذار آن آنها از اينها


 اردوكاه ما راه يابد.











 دارد اينها عليه ما با هم متحد شوند ـونيا بهخود مىلرزد. مسكن است اينها از ترس بهم نزديكت و با يكديكر صميـى شوند. الما




 لنت بردم و همهكونه بهشعا اطمينان مىده همر.





 مىد مهم آتاى سِر والتر شما هم مىتوانيد به كار خود ادامه دميلـ، ***







 و بكونهأى خستكىنا ايذير مىجنكند

 نكرانىافزا و ميجانانكيز استانـ





 كشتى جوانتر ميكار غاموشى را با انكشتان سرد وكبودشلهاش ورد ورفته بود. انتظار

مى كشيد تاكالسكه بداو نزديكت شود. كارابيناش را بهدست ديكر داد، سيكار را





سيكار رو آتش زد.
 ناكهان اندوه تابنا ایذيرى در اين خيابان ايان ديار بيكانه، درون بوكدانوف را فراكرفتا كويا نـاى اين خيابان ياد افسانه هاى شكا انديشه هاى اندوهبار بهدرونش راه شهر پايان يابد؟! آيا مىشود ديكر نـاى شوم آتشسوزى آى را در شهر نبيند؟ ! آيا


 متشاصم نينديشد. كزارشهاى او او بهسغير متبوعشى در در تهرانى
 چه بنويسد و
 الميارتاكوس وكاريبالـدى را بـى الـــوانـد و بـا يـان غمانكيز اين دوتهريـان را بياد آورد......





 با جزنيات بيشترى تهيه كرديد، جون





 801




 - عالىجناب، چرا
امر را اجرا مى كنم.








 فرصت مناسب درنك كند و يكباروكار را پا يان د دهد.

$$
v
$$





 تبريز تغيير دهند و جادة تبريز جلفا رور را آزاد كنيند.




 رسيدند. صداى انفجار نارنجكهاى آنان بلند شد. يـدرنك ستونهاى دود وكرد و و خاري

ييا خاست. شكاف زرفتر كرديد. باقرخان خود بخخود رهبرى حمله را بهدستركرفت،









 بدفرار خوا هند كذاشت و جبهـه ازهم خوا
 خوا هد افتاد.







 روشن سرشب تنها با دوتن كماشته سوار براى ديدار زُنرال كنسولى انگليس رهسيار




 همدست شله است! سر والتر نزد يكث بامداد نخست با شتاب خود را با بددستكاه تلكراف رساند. سیس نزد
 هردو باهم نطايندكان انجمن را بهمتن تلكرابى كد از تهران برايشان رسيله بود،







 تعرض می پرداخت. از سوهى امكان داشت در ظرفـ اين مهلت انقالابيون رشت و اصغهان بهتهران حملد كنند.



 جريان داشت حساب مىشـد
 مسلحانه از بيرون بدست آورند-ستارخان و رهبران سازمان مجاه هدان بيش از هر ثيهز بها ين مسئله توجه داشتند.









 مقام مقدس عاجز
 نانهرسان بست كـيسن يرى از نامه و تلكرام را براى كنسول آورد. بضـون اين
:تامه همان تاضا ها و دادخواستهاى نامبرده بودند. در بعضى از اين نانه ها اين تهديد




 انشاء ومعبارات آنها يكنواغت و وحتى شها رؤ زيادى از آنها را با با يكك خط نوشته بود بوند. بيكمان مهُ اينها از يكث منبع هادر شـونه بودند. بوكدانوف نى


 برای קه هما





 بهتهران فرستاد.







 كسى را ببذيرد.


 باركلى (سفير انگليس در تهران) كد بدهراس افتاد سراسيمه بسوى كنسولكرى

روس دويد و التهاسكرد، بيدرنك با فرماندار تفتاز در تفليس تـاس بكيرد، و نتاخا











 دلتنك هيطرزبوركث هم از نيكلسون هـشتيبيانى مى كردند







 كند و با وضع رقتآورى آنها را ايننجا نفرستَد . * * *


 بهدشوارى برخورده است. تاكنون ارتباط تلكرانى برترار نشده است. رتا حتـأ راهزنان


 عينالدوله اين موضوع را ردكرد وكفت: „ایى، نه ! اين موضوع در شرايط آتشبس ايس بيشى بينى نشله الست.



 تهيه كند. داوطلبان ستخت بهادادامُ نبرد اشترد اشتيات داشتيند.

 طبق معمول بياده ها و سواران خان خانها هنكام


 صداى پایى المبى شنيله شد و ستارخان ناكزير رو بركرداند. سوار ناشناسى د هنـ انه


 بيرون آورد و با بين ليريد. بدون اينكه بداسبـ نكا
„كدام يكث ازشها سردار هستيد ؟ اوكجاست ؟ه



 آستر كلامش باكتى بيرون آورد. بدمردار داد وكفت: ״رونا نوشتهاند! !.... از جلغا ! ...


 روى پֶا
 بهغنيـتركته بود، روثن كرد . ستارغان در زير يرتو قرمزرنكت و لرزان شعلذ آتش

 -د يروز باهداد -دركـجا ازآنها جلو انتادى
sAV
-سردار، من از را ههاى ميانبر بدتاخت آمدم.... خود تانكه متوجه مىشويد....
 جلو انتادهام .
 - المبـ من با سرعت مىتانـاخت ا....











 ستارخان خاموش ماند. خهرة خشن، هروكدار و دحكشی مانند سنك خشك بنظر مىرسيد.











 مىكيرم و جلو يكان حـله كننهـ ريشى مىروم. اينها را مانند بره مىتارانيهر و بسوى
تهران رهسبار مىيُويس....."

على ساخلانلى سخن او را بريد و كفت: هو تبريز را بشتتسر بى ركذاريم و تبريزيها را















 ايهان آوردهاند. زنان سرنوشت كود كانشان را بددست انتلاب سيرديانراند. اعتهاد اين






 مردم در حركتند و ديرى نـىايايدكه اين ابرها زندكى مردم اين ديار ايار را تباه
خوا هند كرد ا.....a

آخر شب جلسن خرد خصوصى كميته مبا مدان تشكيل كرديد. در اين جلسه تصميم


 ضهنأ أكر بنا شد عملا دست بداقدامى بزند با در نظركرفتن اوخاع و احوال بدفعاليت

بيردازد. قرار شد همهآنكونه خود را آماده كنند تا در هر آن كميته بتواند زير زمين








$\wedge$

دوستان روسى ضسن نامششان بد هيج وجه كزانكويى نكردند و حتى مطلب راكوجكتر از
















 يوسيله بآسانى فرو ريختند و اجزاه آنها از از هم باشيدند فداييان هم با سلِح وسازوبركثكاسل از مواض خود فراخوانده شدند و در









 ما يشان كوشها يشان را بكيرند.




 معلى كم نداشتند.













 مىتواند بخرد ؟ -آرى، هركس تران و توهان دارد مىتواند نان بخورد. 981

- و من شنيلدام كد ديكر در شهر تيراندازى روى نخواهد داد. سواران خان و سربازان ازشهر بيرون رفتهاند.
- 

 - خدا صلع را دا در زمين برمراركرده است
 نیى


 مردار بدنشانة احترام و يـشواز از پمهـانانه دمتور داد شوند. رزهندكان انتلابى، لباس وساز وبركشان مرتب و السلحهشان تميز بود. آنها دوصف در يكسوى خيابان صفكشيدند. لبالمهاى زرقوبرقدار و نشانها و علايم زننده











***









و حتى سرش را نـىجنباند وا هنكت راه رفتنش را تغيير نـىدواد.
اين بار تعاشاهيـيان كنجكاركم بودند. بايد اعترافك
 اجاقها، تهية غذا، صبعانه وكار رهايى نظاير آن بودند -تبريزيها كرسنكيهاى كذشته را جبران مى كردند.



 فرماندار در روزهاى حكومت احتيان خلت فتط جنبة تشريفاتى داشت و بايستى سنتهانى








 - حضرت اجل، رسم اينجا هنين الست. - بسيارخوبي.

زنرال بيدرنك بهدديدن بوكدانوف رفت. ـهميزهايش را بهم زد، بـلام نظامى

 اكنون بدشها زعمت نىددهيم. خوبا
كرد....

اين شوخى ثنرال بهدبوكدانوف سازكار نبود. او روى مبل تقريباً درازكشيده بود،

 شما و از آموزشهايى كد برای انجام اين مانموريت دريافت كردهايد، آلاهى بدست آورم ؟ زنرال ناكهان تا لالذكوشهايش سرخ شد.كويا بهاو توهين شله بود. بیاخاست و



 اكا كنيد. اميدوارم متوجه شله باشيد ؟ه



 بمشها مراجعه خوا اممكردر. احترام مرا بيذيريد !
 ديدار رُنرال از انجـن بسياركوتاه بود، الما خاطرة آن، مدتها در يـاد نـايندكان

ماند.
مانند ععاب حاضران را نكريست، و با آهنكى كه بدفرمان ميدان مشق مىمانست كفت: دآتايان نهايندكان همه عاضرند؟ ! به

 درود !
رنرال ستخنش را دنبال كرد: هامن براى اين بهاينجا نيامدهام تاكسىراكيفر
 آقايان، نظم، نظم! برقرار شود. باكم كم اين كار را خوا





 بهخانه هايشان بروند همين وبس !



 كفتهماى اين رنرال احساس بيزارى نىى كنند.

سنارسكى كفتارش را دنبال كرد و مماكنون آمنكث كنتهاش را آرامتركرد: پاما





 بهاو جواب دادند: پسردار اينجا نيست،



 روزهاى نخست سنارسكى كامان




 و اين والى آواره بابد ادعاى



 نافرمان تبريز نغرين فرستاد.










 مىشناختند. راستى یهد نيازیى بدبودن ارتشى داوطلب نظم بداندازءكافى يليس وجود









 مىداد. از حق نـىشدكذشت كه اين انكليسى الطلاعات كستردهاى دربار اربارة اوضاع
 اعتماد نكند. مسكن است وار آنها مهربانى او را دليل بر ضعف نفس تلتى كنند. مىتواند بيشتر ستخت بكيرد.آسيانيها شايسته مهربانى نيستند.

9

در يكى از شبهـاى نيهغ ماه مــ (اواخـر ارديبهشت IYAA )، بـه نكهبان روسى انبار








 و آجودانش با شتاب بسوى انجمن رفت. بى يخواست ستخنرانى كوتاه و سنكينى را در








 جلسه حضور داشتند. تشريفات، بسيار ماده و و بـسروصلاندا بود الما شكوه فراوانى از
 كوچكى با های و ميوه و شيرينى قرار داشت













 خواهند يافت كه برادران شـهالي ما، يعنى مردم روسيه، خود را راز از زير يوغ ستم رها رها
 يكت تن نتوانست خوددارى كند، بانكى زد: پزنرال سنارسكى ویه شتى دارد بهما هستور دهد ؟! !


 99V




 رنرال سنارسكى را بهخشم آورد و بهانهاى براى فشار و اعهال زور بيشتر بهدستش

بدهد.

 كفت: „دوستان! بكذاريد اين ييشكشى ساده، مهر برادرانه و سیاس ماس ار را بيادتان



 كردهاند. خوشبختانه شـا بدميههن تان باز مىىكرديد !
 بهآغوش كشيد و بوسيد. هنگامى كه نوبت بهناوى ايوانف رسيد. سردار با دست


ناوى بهآرامىكفت: „سردار عزيز، بكذار همه بروند، الا من تا بايان با شـا شـا خواهم ماند. من نـىتوانم تبريز را تركك كويهم."



 بهحاضرانكفت: „ببينيد، اين ناوى ايوان





نزديكث بامداد داوطلبان خارجى در عاليكه سلخع خود را ممراه داشتند، تبريز را تركك كفتند. اين كار بְهانى انجام كرفت. بخخشى از اينان بهرشت رفتند تا در در
 شدند. اينان تكت تك يا يا باكروههاى كوچكث، از مرزكذشتند تا بهجنبش انقلابى

روسيه بييوندند.
دوستانكرد سردار هم بدجايكاه خود بازكشتند.
 بهاستثناى سربازان زيرفرمان خود رنرال در در تبريز وجود ندارد دنبآل قفيه را نكرفت و اين موضوع ران را با سكوت بركذار برانرد.







 فههاندكد نبايد از جايش تكان بتخورد. عقاب ندتنها در تفس در دربسته نكادداشته
 مشكوكى كه إيرامون خانهاش آمـدو شد داشتنده بررسى مى وكرد. اينان يا به
 كرده بودند. بيكـان مـششان جاسوس بودند. * * *

روزها بكونهاى دلتنك از

 را تطع كرده باشند.
سردار در انتظار رسيلن سرنوشت، با دوسهتن از مداييان مـورد اطلمينانش در شهر




 ساختكى و ظا هرى بنظر مى مسيد. ستارخان كاهى از انجعن ديلن مىى مرد. دستوركار انجهن اين روزها مسائل

اقتصادى شهر و دادوسـد و مسعامله بود.





است.





 كوناكون جاسعه هم دنبال اين شعار میىرفتند.


 بهآنها ييوستند.

 يكانهاى فدايى از فرمانهاى او فرمانبردارى كامل نـى كردند و حتى اجراى آتش
 نرمشش نشان دهد و و با آنها بسازد. سليمان



 اين نيرو خود را سيهسالارى نابغه و برتوان بهناظران بشناساند. و پيروزى انقالب را بهخود نسبت ده هد.



 دوبرادر مىخواستندشاه قاجار را سرنكون و در ايران سلطنت ايلى را برقراركنند.

سردار امسد مقدار زيادى امسلحه و ذخير: ارزى لازم را همراه خود آورده بود، طلجها را



 دوتندباد از سوى شــال و جنوب


 تاكنون پيشينه نداشت









 تحصيلكرده و بازركانان فرنكت ديله يا دلا ماني







 الكنون قم را تصرفكردند. در براير اين سيل بنيان كن ، دسته هاى فداي اييان بدنهر هاى كوچكى مىیانستند.
و مـحدعلى
 SVI
 داشت بداتامتكال تازهاش منتعل مى كرد. الا اين بار سربازان مورد اعتهادش كـتر

شـارؤ افراد تيب قزاق سرهنك لياخوفكه مأمو حنظ جان شله هم بودند بيش از
چهارهزار تن نبود.








 نابود مىكرديدند. در اين ميان دسيسهكران و جاسوسان مزدور بهدردباركزارش دادند





چه رويداد است؟

 بدتهران نزديكن شلهاند. ديرى نـى يايدكا

 مردار السعد نخوا هد كرد و سردار اسعد مم بهسبهدار خيانت خوا وجود دارد كد دركرماكرم نبرد، نيروهاى اين دو سركرده درمه آويزند.

بحمدعلىشاه، ماند همd آدمهاى ترسو و بیاراده ناكهان روحيهاش دكركون شـد





 برباكردند.

 مى كردند.




 چهرة خشن و نا هنجارش، با آن چششهان ريز و آب دويدهاش، با آن كردن لـت و


 بيكمان شكست خوا هد خورد .









 بايتعت فرمان خوا هدا هد راند. برای برقرارى سامان در بايتخت دستd كوچكى تزات در اختيار مسحلغان ترار sVY

داشت. اين نيروكانى بنظر مىرسيد. دزبان نيازرنـد بدنيروى فراوانى نبود . بخشنى ازاين قزاتها دركا




 و وَرْرفتن با مطربها سركرم شدند هـد










 را تنها نكذارند.


 را نهايش مىداديند.


 تـاشاكران را برمىانییِيخت.
يكى از حضرات زودباور با شكفتى كنت: پبا اين ترتيب دربارؤ برقرارى دوبارو





يس از زمانى صعنه عوض شد. مماكـنون بازيكنان در نقش انتلابيون تبريزى در





زبانهايشان از يشثت مرشان بيرون آمله بود.

چند تايى از تـاثماكران عاليمقام از ديلن اين صود
 شهرستانهاكسسته بود و براستى در چندكيلومترى بيرون شهر تهران، نبرد جريــان

الما بهمحمدعلىثاه، جود ديكركزارش داده بودند. اين روزماى آخر بهاو تلتمن شله

 ثـاهد بيروزى را در آغوششان دران خواهد انكند .







 يكديكركنشت نشان دهند.

جشن ادامه داشت.

 و خنلة تازهاى بيابد .



 بنظر مىىسيد .
sVO

 عضرت والا، با اندوه جلو شاه سر فرود آورد وكنت: پیريلن اعليحضرت مطايونى

$$
\begin{aligned}
& \text { بكردم ! نسىتوانم شاد باشم ! }
\end{aligned}
$$






 بىادبانهاى از او سر زد. محددعلى





 نزديكى بادارمك رسيد ....



 شورشيان خودشان بجان هم افتادماند. از طرفى دوستان انكليسى ماكنتيا
 مى فرماييد، در ميان شورشيان نابسامانى فراوانى ليديد آمله لست.، ارشدالدوله اين كنته را شنيد و غاموش سرش ران را تكان داد واد و ديكر اعتراضى نكرد
 سلطان يكبار ديكر بهخويشاوندش خنديد و بداو توصيه كردكه امشب برای آرامش و المنت شهر دعا بغخواند.


 بركردند.




 بيرون جست، او جامة نداييان را بهتن داشت: كلاهكردى بلمسرومه رشته تطار روى شكمشى بسته و چند تطعه چوب تراشيله به كـرش آويزان بود و چنان میى نمود كه اينها



 صداى جرنكت جرنك اينها بهكوش مى دوسيد. متحدعلىشاه خود را در ساية د رختان پنهانكرد و در انتظار تماشاى رويدادى كه خود آنرا برانكيتخته بود، شد.



 متود، الما الميربهادر دركوثى بهاعليتخفرت كفت: پاينها همه خودنمايى الست. من


 بيزار بود.








در اين لحنله از دور مداى تيراندازى بهكوث رسيد. شاه ناكهان نكران شد. اما موخوع دست انداختن وزير دزبار و ترساندن او يادثى آمد، و بيدرنكث نشانه نكرانى

از جهرهاث زدوردهثشد.
ديرى نیاييل كه سرتيهـ عباسى خان خود را بهاو رساند و عرض كرد: هاعليحضهرتا،



 مـتخن مى كفتند.
 --من קییى نـى فهمهم.
-سرتيـ عباس خان كمبا رفت ؟

- بيكمان دنبال كارى فورى رفت.


 اما آنهايى كه هوشيار بودند، مم اكنون با با ديدكان هرامس زهد بهدر خيره شده بودند و رسيدن اغبار تازهاى را انتظار مىى كشيدند.

 بيدرنكت نايديد شـد. در اين بيان مداى تيراندازى و انغجار يـوستهتر و نيروهندتر

 .
مريرست مـركز تلفن كاخ با ثمتاب بهمفهو دويد، تنشى از ترس مىلرزيد. او بهعرض رساند: „تربان اعليحضهرت همايونى بكردم! هریه زنكت زدم،كسسى جوامب نداد. كويا در مـركز تلفن كسى نيست.
ششاه نتوانست خوددارى كند وكفت: »اآكر اينبا مسلس بزم نبود، مىدادم كتكت
 و دوبارو لحظلات انتظار فرا رسيد.
همماكنون تلفنتى مررسيد. هانند بيد مىلرزيد. كفتارش نافهميدنى و بريلد بود. كفت: »قر... قر.... بان! معينكه كوثى را برداشتمه.... خود مسرتيه.... بهمن جوامب داد...... ازكاخ تهران......




 شاه مانندكسى كه از خواب بيدار شود، كفت: ه يعنى وضع ما بد ابد است! يعنى اسنى آنها
 كردף آخر ديروز جنك در شهريار جريان داشت. ناكهان اينعا ريدا شدند......

 نكهبانان اتامتكاه و سربازان مسـلع مقيمّكا




 الكنون از زور هراس كز كريه اينها از عياشانكان انهنه كار بودند.



 اين نشانdُ تيركى وضغ بود.
در اين ميان يكبار ديكر تلغنهی يـيدا شد. بسيار افسرده و نوميد بنظر مىرسيد.



 ديكرى....

 * ديوانه شدهاى ارشدالدولة بير از ميان دربا ريان نزديك شاه آمد و با لحن سرزنشىآميزى كفت: sVA

هتا آنجاكه من مى نهمم، سليمان ميرزا يكى از بدسرشتترين و نيرنكبازترين نـايندكان







 - هم اكنون مىكويم،كوش مى كنى يان يا نهو




 هم بكيرند....
شاه بيدرنك هيرسيد: „يعنى مم اكنون تزاتمغانه در دست ماست؟


از دست رفته؟ ! خوب ديكر خه شنيدى ؟ه




 ارتباط بكيرد....





 انجام د هدو و سليهانميرزا اين دستور را بداو داد: "مينكه با اصغهانيها تهاس كرفتى

داوطلبان بعلى را بردار و يدرنك كاخ سلطنتآباد را معاصرهكن، اوكفت....ه در

 بدزبان آورد.


 متعدعلى
 مى كنى





الميربهادر بير بدون اينكه سيخى بر زبان آورد تعظيم كرد و درهاليكد تلوتلو
مى نورد، يِيرون رفت. ... هـكام بامدادا، خيزدندكان بدون دشوارى سلطنتآباد را تمرفي كردند. داوططلبان


 درميان يكان مورد اعتمادث برساند.

جكونه خيزندكان بكونهاى غافلكيرانه و ناكهانى، برغالى انتظار شاه و عاملانش وارد تهران و حتى سلطنتآباد شدندو



 اردوكشى بدتهران بهشكست مىانجاميد. الا نووشبغتانه اينكونه يبش نيامد.

در بايان روز دوم جنكف، دسته هاى فداييانكيلان مانووركستاخانهانهاى انجام دادند. آنها ناكهان صحنة نبرد را در بيرون شهر رماكردند و نيروهاى شاه را دور

 يافت، آنحه تزاق، سرباز و فراش در اختيار داشت از جبهه فرانواند دراند تا لششت سرش را را

 ينهانگا مها بسر مى بردندند.
 بسر مىبردند. فداييان مونق نشدند سربازخانه را غافلكيرانه اشغال كنند. جنك ستختى در ر



 بيش از اين در شهريار نبرد مىى وردند، ممالكنون سررسيدند و به كمكت اينها




 فرماند هى محمود و تاسم بود.

 نبود كه آيا دوبا رو اقدام بدحمله كنتند يا نه


در اين جبهه بهحملة همكانى عليه نيرو ماى شانه مـى ميرداخراختند.




 همراهانش بهدرون سربازغانه نغوذكرد. هـن اين افراد مـجهز بدنارنجك دورد دوتى

فداييان بكونن بنهانى تغيير مكان مىدادند وادند. بهد رون انبارى كد در آنجا بیدارى



 كشيله و سركرم تيراندازى بودند. بهعلاهت دتحمود، نداييان چند نارنجكك دستى هرتاب كردند.

 كنيندكان سربازخانه از هم باشيدند.

 را ببينهم! !









و حتى چند زن ساكن دروازة قزوين بهاين مهـانى خواند شدند.

 بود و بازى را تـاشا مى كرد.


 آغازكرديد. مأموران اطلاعات كزارش دادندكد دسته دان هاى فدايى بمدرون تهران ران راه يانْتهاند. خيزندكان درون تهران ممكه تاكنون بدحال ينهانى بسر مىيردندكم و بيشّ وارد

عمل شدلدان.كويا ساختـان سجلس را اشغال كردهاند. ظاهرآ اين ساغتتان تراركا. خيزندكان شدر است




 نبرد سغتى دركرفت.








 يوسفعلى جواب داد:

















 صبركن، ما سرانجام از او اين راز را بيرون خوا هـمثمكشيد، ينهانكاه دختر و و سند را






 بهزندان نزديك شدند.

*     *         * 

 كنونيش هم آكاهى داشت بهدرون زندان راه داد.
 آماده شد كد كاشمته ريشينشش را بهاو تحويل دمد. اين ارباب با برده خيشينش خيلى كار





 كنند.
محعدخان و يوسفععلى در ميان راه نقشن تبهكارانهأى طرح كردند. بنا برا بود المداله را از عياط درونى زندان بيرون و در صورت امكان بـسروصداسارش را بسازند !
 اين سلولها شـار بسيارى از آزاديخوا
 غيابانى مىانديشيد
 مى رسيد در اين سلول تاريكث، افرادى لاغي
 كند بيرون آوردند.
اين زندانى بدبخت هنكابى
 ... دفاع تزاتنخانه از سوى تزاتها بـا بهناتوانى
 كرديد.
معلوم نشدكدام يكث از عمله كنندكان نخست بياد آوردكد زندان بدتزانماتخانه

يادآورى كرده بود.
 بكانها بهزندان نزدبكتر بود. اتفاقًا منطلةُ عمل و مأموريت اين يكان از ممه بالبتر ازآب درآمد.
تحعود و قاسم ينجاه تن داوطلب را با خود برداشتند و بسوى زندان رهسلار شدند. الا بيهوده اينهمه داوطلب را با با خود معراه بردند نبود. هون هماكنون رئيس زندان بنهان شده بود و نكهبانى هم در آنبا وجود نداشت.
داوطلبان در حياط ماندند و آن دوتن وارد زندان شدند. برخـانف انتظار يكى از درهايى كه از درون بسوى حيلا باز مىشـد، كشوده كشت. اينها انكيزه آنرا
 درون راهرو نيههتاريك بود بود. دوافسر مسلع از آن آن بيرون آمدند، اينان يك
زندانى بسيار لاغر و مردنى را با خود بيرون مى آوردند.


 مى میواهيهم ترا نابود كنيه. فهميدى مركت فرا رسيله الست.،
 نغرتانكيز يوسغعلى را فراموش كند؟ هماكنـون بس از دوسال ونيم انتظار لحظذ انتقام فرا رسيله بود.
با احتياط دامن آرخـالُق قاسم راكشيد. قاسم فهـاندكه متوجه اشارؤ او شده

در آخرين لحظه بحمود آهسته كفت: "حاضرى؟؟ قاسم آهسته جواب داد: „حاضرم ! هـ






 مينكه خواست خنين كند در اثر خربهُ قنداق تفنكى كه بدروى سرش كوبيله شد عـو زمين نقش بست
محمدخان مى رخواست طبانجهاش را از جلد بيرون بكشده اما دست نيرومندى، استوار مخش راكرفت. سيلى جانانهاى كد بدبناكوششى خورد او را از مركونه واكنشى بازداشت.
بيدرنك هر دو را طناب يـيج كردند و براى الطينان آنها را بهم بستنده سرطناب
 كيستيد9
محـود كوتل جوإب داد: „بعد ميفهـى !












 ميان رفته بود. قاسم بدحملهكندكانكدكهاى شايانى كرد. او خودش إيشى از sAV

انن „قزاقه بود و به مئ كوشه وكنارهاى قزاتخانه آشنابى داشت. محمود با




 دادند، احساس دشـدنى آنها نسبت بدتراتها اتها فرونى كرفت.


 اكنون نبرد بداطاتهاى زيرزمينى و زيرشيروانى كشيله شدير
 هنكام سييلمدم مراسم تسليم قزاتها انجام بذيرفت. شـارؤ اسيران معلوم شد و مقدار غنايم تعيين كرديد. هنگاميكد آتناب زد، نـا يندكان مبجلس بسوى قزاقخانه آمدند تا بيروزيى داوطلبان

 روبوسى كردند.
 تشكيل شود، ونادار باشد و هادة ادنانه خلمت كند.








 بغتيارى بددسيسهكرى يردانـيتند. دهوكراتهاى بيكيرى خون سليمانميرزا دوبارو در اقليت تراركرفتند.
 باكاميابى بهابايان رساندند و يـروزى را بدست آو ردند. آزارد هندكان خونىشان را

دستكيركردند. نتط بايستى آنها را دادكراندكيفر ممىدادند. متحمود بهانديشئ ديدار
 بييوندند.



 تبهكار در رديف تبهكاران ديكر و با ثرايط مـانها دربندكند و زنجير نكاهدارى

شدند.
در مـان روز محعود توانست سليـانميرزا را ببينـد. نشانى خود را بهاو داد وكنت كه براي انجام هركونه مأموريتى آماد است.


 كارى از دستش ساخته نيست

 كـى آسودند و های نوشيدند.







 بيدرنك انجام خواهم داد




محمود از سات چکكهاش لولئ كاغذى بيرونكشيد، يكبرك برداشت وبا مداد

هند سطر روى آن نوشت و آنرا بهاسداته داد وكفت: „بيهوده وقت را از دست ند، درشكه بكير، اين نوثنته را بهععمومه خانم برسان. البته بايش را مىددانى."

IY











ييكود ترا ركيرد.





 a مى
يكى ديكركد نـاى نآكا هان و كوتدبينـان معمولى را داشت، كفت: „هزاران






اجازه مىد هدكسى شله را بدزدد؟ آنها او را به كسى نخخوا هند داد.ه




انكشت او را از بند مىرهانند.ه



 --






 نيمروز مجلس تشكيل مىشود. هنگام شب تهام خيابانها خراغانى الست ! ایى مردم،
كوش فرا داريد !.....



 هنگام تشكيل جلسه از آنها بهره ببرند.







از ملان نغستين ساعتهاى روز نـايندكان باكاهـهاى سنكين وارد متجلس شدند.

 مىديدند، در انتظار رسيدن هنين روز شادى بخششى بودند. الما بسيارى از آنها چنين انتظارى را نداشتند.
متحود مم مانند هزاران ايرانى بهاين راين مجلس












بهاو داده بودند !
بزركترانى كد در اين جلسه





 و به هدفهاى خود برسـند !
 با خهرههاى كنجكاوانه و مؤدبانه سرباى

 بعوق 'اجرا كذاشته مىشـد. درست چهار ساعت از روزكنشته بود بكد نـابندكان، باهاى خود كرفتند. جدأ بايدكفت كه اين يك جلسهُ عادى مجلس نبود. اين بار نـايندكان




 وظايغش را آغاز مى كرد، شورای فوقالعاده كارش تعام مىشير. آنوقت اين شورا

انجام وظيغه مى كرد.






 آرام و در عينهال الهـام دهندة بزردكتر نمايندكانكا
 اين مجلس يـش آمده الست،كشايش نخستين جلسان







 بسيارى از نـايندكان رله يانـي




 براي ايران مطرع الست.



 كشورش را بهدست او بسباردو

 مجلس بايد قانون بركنارى مححدعلى را از سلطنت ايران تصويب كنيهم. آيا شـا

 مى كنيهم !

- بنابر ايـن، آتايان، اجازه دهيد طرح تطعنامه را برايتان بخوانم. كوشكنيد: „اها، نـايندكان مردم ايران، كه در اين جلسن مسجلس كرد آملها يم تأييد مى كنيم كد


 هركس ازاين تُطعنامه بششتيبانى مىى

 اين تبهكاركافى نيست! او را بايد تسليم چوبهُداركرده، آخر او بهترين فرزندان اين كشور را نابودكرده است، ها
 هسلطانرا بهدار بزنيد !
نـايندكان با نكرانى يكديكر را نكريستند.
 پيشين كفت: پآتايان، استدعا میى موقت فوتالعاده بهاتنات آرا تصويب شد و مححدعلىميرزا از سلطنت ايران انـ بركنار


 شاه تازه بايد از دودمان تاجا
 دارد كد شاه تازهاى بركزيمه شودף در قانوناساسى تيله شله كه رزيم ايران مشروطذ

سلطنتى است؟ آخر اين قانون در زمان فرمانروايى مـحهد على آشاه بذيرفته شله و خود








 سليـان ميرزا بودند. صداى آنها ناشنيد انكاشته شد وكسى بهآن ترتيب اثرى نداد.


 اما محمود كد آددى معمولى بود
 نظم جلسه را خودش بشر بشكند.



 كردد، از جا بِا خيزدهـه





 نايبالسلطنه هإدشاه جوان بركزيله شله است. ردكردن اين كزينش خرديمندانه شايسته نيست.
دوباره صداى همباركك است! مباركك امت! درسرتاسر تالارطنين انداخت.










 كنندكان جلسه، با سروصدا از جا بیاخاستند. تنهاكروه سليمانديرزا مانندكذشته سرجاى خود نشستسند.




 انتظار دارند كد با فعاليتهاى ثمربــنش و بركزيلن روشى دادكرانه بهصلخح ملت كار كنيد.،



 موقت ازسلطنت بركنار شد امدت



ميرزا را واداركنيد بيدرنكك خاكك ايران را تركك كويد.

غهببكرديله بايد بيدرنك بهغزانة دولت بركردد.

 امت نسبت بهادعا هاى قانونى طلبكاران، رسيدكى و با آنها تسويه حساب كند.

 مبيلهاى آويزانش تكان مىى
اين تشريفات با فريادهاى همباركك است!
 چ الما هرا بهاين سروصدا ها ا اهميت بدهد




*     *         * 

 بود. پرتو خورشيل با رنكث ارغوانيش نتط بدقلذ كوههاى شميران تابيدن آغازكرد. بعضض بازتاب نتخستين يرتو آفتاب كاروانى از زركنده بسوى كيلان راه افتاد .'
 بود. در جلو، ععب و دوسوى اين كاروان در حلود هـلسوار مسـلع در حركت بار بودند.


 سواران او را ملخزمت مى كنند. اين بـندار حندان دور از واتعيت نبود. در يكى از ازكالسكه هاى بردهكشيله،

 كشتزارهاى زادكا هثى را مىد يد، اينها در دوسوى راله يـيرامـون روستا هاى فقير قرار


 شرمـندكى مىى كرد، آخر او از قدرت بيسشـن افتاده بود، از آن شكوه و ابهت و احترامات




I ـ روز IA شهربور IYAA (A. ش . ) كه بسعدعلىشاه براى عزيـت بـارج از تهران بيرون رفت. gav

هنكام فرمانرواييش، بيرهمى بيشترى بهمردم روا نداشته المت جيون اوكور اور كورانه






 سرنوشتى نميبيث مىشدף

## * * *








 براستى او بهعهد خود وفاكرد.

 را بدآرامشى و يكانكى مى وخواندند. بيشرفت دانـى



 - مىكويند شاهريريخته است.

- شاه بهحهد درد ما بیى اخورد
- راستى اينجا په خبر بیشود.
- آكر آرام باشيد، بدشطا احترام مىكذارند !

 بلستار رغان و باقرخان مم اخبار ناهيز و خدونتيضى میرسيد. آنها از شخصميتهاى

وابسته بهانجهن الطالعات دقيقترى را مىیخوامتند، الما خود آنها هيزیى نمىدانستند. دزبان بادكان روس بهانه مى كرد كد ارتباط تلفنى و تلكرانى قطع استا الما امروز خود رئيس تلكرافنغانه بهجايكا
 در حاليكه نفسنفس مىزد، كفت: »سردارو خبر بسيار مهمى دارم، تهران با شـا ارتباط؛كرفته امتر. ستارخان در هاليكه غليان مى كشيد، جواب داد: پهِه عجب؟ بعد از اينههـ *

- و مردار، نتستين تلكرام بسيا ر خشنودىبتخش است.
از جيب بغلشى پند كاغذ ها ركدار بيرون آورد.


 بلند بخخوانيد.
خوشبتختانه دوست همرزم سردار امروز بهد يدنش آمله بود.
ستارخان خواند:
„جناب آتاى سردارولى، ستا رخان
 علىشاه برافراشتيه. تزاتها و مهد نيروهايى
 متجلس و اعضاى شوراى موتت فوقالعاده تشكيل جلسه دادند. طى تطعنامهاى






تلكرافجّى با دودلى يادآورى كرد: » يكك تلكّرام د يكر داريد.ه



 الـضاى زير اين تلكُام بنام مستعار پ. كـكيتهي بود.







 بيرون رفت.
باترخان زودتر خاسوشى را شكست وكفت: „وفع خراب است! رنتاى ما با بععنى





 و بنابرايـن در تعسيهم كوشت و يوست آن شتاب كمردهاند.





 شدهاند ؟ !
سردار خشـكينانه سشخن باقرخان را بريد وكفت: پدر ربارؤ نابودى نينديشيد، بهتر






 بايستى تا مادامى مد نيرومند نشدلداند با عدم شركت خود در ديجلس موجب
ناتوانى دولت شوند.ه












 براى اين كار وقت وكوشش لا لازم است.







 شوند. بايد از تريبون بارلمان بهره ببريم وكارماى نابكارانه و ناثايايستة اين دورلت


 آنرا خفد كنيدلـ


 آذربايجان را مستغلا و بدون دستور تهران انـون اداروكند، الهلاحات لازم را براى بهبود ونع زندكى مردم انجام دهـ.
 روسى بود. انجمن ضهن انجامكارهاى ديكر مر آن شدكد فداييان تبريز را از تهوان فرا خواند.


كد نتوانست بد تبريزبركردد.
ir


 جلو بنجره ايستاده بود.
تيراندازى بايان يافت. كويا مردم شهر بدزندگى عادى خور خود سركرم شدند. روز با

 رويداد هايى در شهر تهران بود. آخر هـحدلخان اخيراً فرماندهى دزبان شهر را بهعهله داشت. عسكر، نوكر هيرش از بازار بركثت و با خششودى آلهى دادكد داوطلبان بيروزشلهاند. معصووه بهانكيزه خششنودى او بیى نبرد و نكرانيش افزايش يافت. روى دشكهئ










 هـd اين بدبتختهاى من نيستؤ... در اين نامه بكونهاى هراسناكك از يوسغعلى

نامبرده است. من مىترسم كد اين اسداته بدبخت راكد ناكهانكم شد، كشمته باشند



 دارد؟
ريرمرد با دتتكنته خانم را شنيد و سرش را تكـان داد وكفت: پخـانـم، اكـر



 يومفـعلى رخت او را عوض كردند الـد و لباس غيرنظا





امروز با اين كغتكوهاى نكرانى افزا وشبهدانكيزكنشت.




 ناكهان فريادهاى هراسىانكيزى تعام خانى





مى كردند و آن اين بود هخُرتدان! 'خرَدتدان !
 . . Khortdan) بُرتدان (Kمعنى شبع مرده لمت كهـر از قبر درآورده.

$$
v \cdot r
$$

كاشته جناب سرهنك يعنى اسدالس كد معه مىينداشتيند در تيراندازى جلو مجلس

 بسوى حياط يرت كرد. هنوز بددر حياط نرسيله بود كد السدانه را با عالت خندان
 درازكرد. صدايش درست هـلن صداى السدانه هنكام زندكى و شاديش بورد بود، كنت:
 انداخت.
هماكنون عسكر مم رنكش پريد و زبانش بندآمد. نوكر بير بسرعت دستش را جلو جهرهاش برد و آمسته دعا خواند تا جا جادوى شيطان را برطرفك

 نداثت كد درست مىيبنثـ.
 بتحض دينن او خود را بهاينسو وآنسو هرت مى اونيند. عسكر خير ناكهان خود را عغب كشيد، و زيرلب ورد خواندو

 عسكر چششانش را ماليد وكت: پااسدالته اين توهى يا اينكه شيطن مراكول
زده است وعونى مىينـم ؟"

- عهو عسكر، منهر. خودم هستمو. هرا همه از ديلن من سراميعه شمدند و خود را
بدآنسو و اينسو چرت كردند.
- آهان، اينجوريست؟ آخركنتد شـطا خداى نكرده مردهايد... يعنى شما را
كشتهاند...
- كى كنت؟
- خود جناب سرهنك ويوسف على انیان كتتند.

 او بعدأ يرسيد: „خانم در خاند است؟


- آخر خانم معينكه تو را ببيند از زود ترس خود را مى ابازد و غش مى كـيند.
- برای چهه 9
- او مم مى ليندارد تو مردهاى و شبع تو را مىيبيند.
 از موضوع مهـى آكا هش كنمه.
 مهـى داشتهباشى ؟

 محعود اينبا فرستاده لمت. مىفهـى! ملان مصمودى كد نامهاى براى خانم نوشته الست. روشن شد
عسكر پير بهخود مىلرزيد-نـىدانست شادمان شود يا بدگكان باشد؟ آهسته بهخود كنت: »عجب نيرنكى، داناترين آدمها نـىترتواند از اين كار سردر رآورد.،


 شاديبخشىى بهاو بدهد. اين ناهـ را هم برايش اير برير. عهو عسكر با دودلى نامه راكرفت.
 خوب نيست، دربارؤ آتا بسيار دلوايس المت. مسكن المت عالش بدتر شود.
 را ببيند.


 آنبا خوا هم بود.
- خوب، اين مـكن المت. راستى چه خبر خوشى دارى؟ نـىتوانى ممالكنون هيرى بكويى
- من خيزى نـىكويم، بكذار خود محمود بكويد. آخر خود خانم هم بايد با


 اينبا نشانى او نوثته شـله استا
 نوكر ير بانگكانى كامل نزد خانم رفت.
$V \cdot \Delta$

 شيح داد: شاين شبع نبود، اين خود اسدائه بود. من با اوكنتكوكردمر. يكت شبع نیتواند اينكونه عاقلاند ستخن كويد. اين كه شايع شنه است اين جوان راكثشتهاند دروغ است.
 . .






 بود برايش بازكنت.


## if

در ساختشان نكهبانى زندان، الطاق بزركى كه سهينجرة آن بسوى عياط باز مىشد در











 محود ششت سرقاسم در اطاق كام مىزد،كامى بىايستاد و باكن دست بيشانيش
را مىـاليد،كويا پیيزىىا بياد بىىآورد.

 پرميد: n كجاست - در اطاق كنارى آرام خوا ييله است. طغلكى كمان نـى كندكه بزودى مادرش

را خواهد ديد.
ر ایه كسى بايد از این تبهكاران بازجويى كند بازجونی مى كنه.

 تبهكا ريها را بدفرمان او انجام داده است. - تسحدخان په جهواب خواه هد داد


 التـاس خوا هدكرد دخترش را بهاو بازكردانيهم. مى بينىى زندكى كند. قاسم خنديد وكند


 بهمن اجازه نـىدهى با اينها تسويهحسابر

 هردوى آنها پايان دهد. پيدران و نياكان ما بيهوده نكغتهاند: پبـرف را را در زمين
 ديربا و يبوسته براى دنبال



 تاب آوريم و مرتكب عـملى غيرانسانى نكرديهم.،

 با آنها رفتار انسانى انجام دهى





 البته اعتياطهاى لازم را بايد منظور كند.....

 معصوومه خانم حالش خطور الست
 نییايّدكه بدآنجا خواهد آمد...




من منظورى ازاينكار دارمرم






 بدون احساس شرم سـخن كويند.




 كفت. حاضرم خيهـانم را انجام دمم. اما خوب بينديشيد: آيا آن توان را در خود

 بكوشيد در برابر اين رنج خود





 خود را تا پإيان بكويمم. خوامش ور مى كنم شها هم بنشينيد، كنتكوى ما بددرازا
 از زير هادر براى نـخستين بار صداى آهسته و ظرينى بدكوش رسيدكه كفت: هعهوعسكر، بنشين ! اهر
نوكر بير فرمان برد و ضهناً معحود را بطمئن كرد وكفت: „نكران نباشيد، فرزند !
 ليس از اين اخطا رهاى لازم متحمود از تاسم خواست تا السداله را بهدرون اطات راهنمايى كند.
 .






هماكنون او را ديدم. اكر اجازه فرما ييد بيدرنك او را مى آورم.ه





 معموهد خانم بسيار خـوا مان بود كه بيدرنكـك كود كك عزيزش را بهآغوش كيرد. $V \cdot 1$




وارْمهاى تو راكوش خواهم داد.ه











 بموجب امكام شرع خودش مالكت ميليونها دارايى دخترش
 مى رسيد اين كنته ها اصلا در او تأثيرى نكرده الست.

 ربود و در بايى مطـنّ نكاهداشت. اما هـه رنجها و عذابهايى را تاب آورده، اين را را








 اينكونه تبهكاريها دشوار است. اين سندى راكد شها نشان داديد پيزنى ازكنته هـايتان

را ثابت نىى كند تو خودت خوب بىدانى كه خيليها ازاين كاغذها مىنويسند.







 مى مواهيد باوركنيد، مى وخواهيد نكنيد اين موضوع براي من من ميع امهيتى ندارد.







 - در اينصورت خودتان را را آمادهكنيد و اين رويدادهانى هراساسانكيز را را از زبان خود بزهكاران بشنويد.







 مىثنـدند.
نينست يوسفععلى وارد اطاق شد. دستبند را از دستش بازكردند، و او را روى صندلى كنار يررده نشاندند.
 نشان مىدهند الما هنكامى كد زمان كيغر فرا مى وسد خود را بزدل و ناتوان و زبون

مىيابند. يوسفعلىلى مم دراين منكام ازا اين تاعهد مستنى نبود.

 خان انداخت. همماكنون او روى هندلى نشست. يحمود كنتكو دربارة آزاديش را را از نوكرفت و
 با هم تراركذاشتيم بدون يردهموشى بدتام
















 محدغان بدوعدهاش وفاكرد. در اين باره از اوكلهاى ندارم. آخر براى او، اين كار
حتى يكششامى ممـ آَب نى خوردده؛

ابنكار بدابتكار خودتان انجام كرفت؟



 يوسغنعلى اين تبهكارى را آثكارا اعترانكرد.



 بدر زنش، مادرزنش را هم از بين برد و تـام خانم رسيد. هالا ديكر نوبت نابودكردن زنش رسيله بود... آنوقت شها بى كوييد: چیه سودى داشت؟؟ !



 برمىشمرد. ناكهان دوباو رشته ستخنش را بريد وكفت: پبا اين مده، آيا شطا آمادهايد هول خوبى از سرمنك دوم بيرون بكشيد محتود جلو او رإكرفت وكغت:







 آينده من بايد تأمين شودهـ

و اميدوار بود خشك از د رون آب بيرون آ بد.

كفتكو آماده هستي، هم إكنون اربابت را مى آوريمه.a




 توجيه كرد وكتت: מبششطا اطيينان مىدهم. اكر او باوركند كد در برابر پرداخت

مبلز معينى شطا فرنكيس را بهاو ميدميد و خودش را را مم آزاد مى كنيد، حاضر خواهو






 سوى ديكر باناشكيبايى مى خواست چكونگى اين دسيسه هاى خطرناكث برايش روشن



 بيرون بيرد و خود را بمشوهرش نشان دهـ دهـ.








 آرامش خود را نكهدارد.




 اعتراضى نخواميدكرد. تا آنباكه من مىدانم شـا هيزى را از همديكر بنهان
 معحدخان در هاليكه مىانديشيدكنت: پن نه تنها ميجّ كارى را از او بنهان
 ميحود با خشنودى سرتكان داد داد وكنت: „خوبا

چهـ بود ؟؟







 محصود سـخن او را بريد وكفت: \#

 ميشه تهران را تركك كند.

 بس داده شود. اما دربارة شرط دوم... براى شها هیفرق مى كند: السدانَ در تهران باشد يا نباشد؟
متحدخان، احساس كرد نزديك الست معاملل جوش بخور بارد و فتط بايد آخرين









 مرده است. الما ناكهان او را در اينجا مىيبيند، و اوكه مرتبآ ول مىكردد مثل اينكد

معموومدغانمكه اين كتتهماى شومرش را شنيد، انديشيد كدكوشها يش عوضى



 داد وكنت:


 - ــن كنتم: „دهمزارتومان.ه

بىدمى ؟ من و او ؟؛

- بسيار خربي، اينجورى باشد.





 روشن شد. بايستى آخرين منظورش را عـلى كند.





نداريد ؟ه
- كى بول را بهما بیدمى؟




 بول را دريافت كرديد سند را بس خوراهيد دادهـ،

 بخشى ازاين بولها را دادها يايد.























است. آرى، آرى! هِني سنىى معتبر خواهد بود.ه

محيدنان در ماليكدكيج شيله بود ناكهان روبركرداند و با آهنك اعتراض


سند را فردا يس خوا ميد كرفت.


مماكنوند تاسمحه تاكنون خاموش بود بالحن تاطعى كنت: هبس استر. اكر
 تحويل نخواميمي دادهـ،


 نوشتن را آغازكرد. در الاقات، خاموشى نكرانى افزايیى برتراركرديد. فتط صداى خشخش تلمنى بدكوش مى رسيد.





 مى




 زد و קال زنخدان كردش كردتر شد.
رغتى كد بهتن داشت بدزيبايى وكرانبهائى هنكام ربودنش نبود، الما طلسىى كه درويش هنكام زاد شدنش داد بود و قاب زرينى داشت، مانند ريشش بدبازيى

> پيشى بود.

مادر براى نخستن بار، بس از جدايى طولانى، دخترش را ديد. بعمووند خـانم


 زنان فراموش كرد. ننهيد هما كنون كجاست.


 بليد دست بدبرجئ نازنين نن بزند؟ !

 دويد. او فتط تصد داشت كود كك را از دست اسداته بقايد. در اين هنكام كسىى از

بيرون در زد.
قاسم نزديكث در رفت ببيند،كى در مىیزند؟ اسداته همانكونه بجه را در ر بغل







 دندان، كشنله بدر و مادرش را تكهتكـ ار كند.









 بسوى ديوار يرت كرد. اما اسدانس كودك را بهمادرش داد خود را روى محمدخان

يوسغعلىخنجر را بركرنت و بهدحمود حـلدكرد. محمود خود را نباخت كاردى







بسوى هياط جست و ديواندوار بسوى در شتافت. محمود با فرياد هإيست، بهدنبالش






 رها شوى !






 شدند، خودبهخود دستهايش كلوى اسداله را را رها كردند.

هـارت تعام شد ! ... بست فرومايه ! ....


 يوسفعلى ناكزير بركثت و خود را را جلو محمود انداخت
 كوشغراشى بهمالت طاقباز، كنار در نقش بر زمين شد





 آنها اينجا آهد.

اينها درست دم در به يومفععلى كد در عال فرار بود برخوردند ...
 همه هيز را فراموش كرد و فرياد زد: همحمود ! ا - خود را در آغوش او انداخت.

10

بارى چس از تابب آوردن دشواريها و نكرانيهاى فراوان، دودلباخته بهم پی پيوستند






 هديد آورندף چهه كسى مى



 بيا يند.




 فرماندهى قسـت زير دمتشى را بهددستيارش سيرد.





 VYI

داشتند؟ آنها وظيغن خود را با رسايى انجام داده بودند. اكر مهم كارى ناتهام يا


 هيششه با او خوا هد بود.
 مى.








محصود باكنجكاوى إرميد: پیه ديدى


- برای چه
- من جه مىدانم؟ بازهم هستند... سردار هندتايى از آنها را بهدار زد.


محمود زيرلبَكفت: „بسيار خوب كار بدآنجا هم خوا مدكشيد.ه

- منظورم محـدخان و يوسغعلى استى است.






 درست بينديشم همهاش وعله است. نه، بنظر مى آيد آنهنان آسايشى كه ما دنبالشى
 آش داغ پیكار بخاطر سشروطيت خوردهاند و سسكن است ونع اينها، نتط اينها،










 را بمثهرط آوردند. آيا اينها بهاين كار عاماهد داشتند؟ هركز!

















 بهدموكراسى وفادار بودند.

اينها محان انقلابيون يِشين بودند. آنها دناع مسجلس را در تيرماه سال كذشته

 باغشاه شربت شهادت نوشيله بودند، خيانيانت نكردندند.








 بر رودة دامـها بود.
سليمانميرزا در مسلس فرياد زد ورد وكفت:ه مـردم ايران ورشكستهاند، وجدان من




 اداره مى كند.ه
***

 مىكرفت. اينىار با نكرانى، دبير اول سفارت، تامسون را نرا نراخواند و با او او بهسشورت هرداخت.

 -

باركلى ابروانش را بالاكرفت وكفت: پدر سفارت آلان؟ مكر با آنها هم رفيق
است $\uparrow$ خوبكوش مى

- كوش مى كنم، سی !

VYF

- خوب، او را پکونه آدمى يافتى
- آدمى بسيار جذيّيست. -

 كذراست، برخوردش با اشعاص بسيار مسترمانه و با نزاكت است... وضعش اين كونه است.
"مِرباركلى زير لب كفت: " اينجورى المت. او سرانجام فرصت نيافت، هِيلش را روشن كند، كبريت نيهِيوغته را در هوا تكان داد.

 نـىتوانيمه ! - متوجه هستم، سِر.

ـ
 كرد وكفت: همستشار خزانهدارى كل، مثل اينكه اينها يس از شومتر خهارومى يا ينجـى خوا هد بود. با مهن اينها امريكايها مرا مدارت سيهدار را در واشينكتن مورد بررسى ترار دادهاند.ه

 آشنايى دارد. ینلمهالى دركوبا و فيلييني فعاليتكرده است. اينها را بايد بهـيساب آورد.





 مونق نشديم با اوكنار بيايـهمه...."



VYO

او آماده شد ريبشش را روشن كَند. اما تلنن روى ميز زنكت زد. باركلى دستش را


 با احتياطكوشى را سرجايش كذاشت، مدرى دستشى را روى آن نكادداشت وكا ركت
 شوستر سرسخن راكشود.







 بكوييد من المروز نـىتوانم او را بيذيرم. تامسون، هر زمان لازم باشد شـها را فرا

مى میوانم.




 شلوارش آويزان بود. كلاه سيلندر براتى بهسر داشت، بطور كلى شكا شكل لباسش به
 همينكد كالسكداش بهدر سـارت رسيد بيدرنك



 دست شوستر را در دستش نكدداشت باكرمى كفت: هـستر شوستر ما مدتها منتظرتان
بوديم! !



شوم. البَه تا پيدا شدن يك را هنماى مطـئن دير شد. الا آكر ديدارمان دير صورت
 امريكايى لبحند زد و دندانهاى سـفيدش بِّديدار كرديدند، اما از چششمان كودش خونسردى مى باريد.

 او بانكاه انتظارآميزى ميهـانشى را نكريست. الماكويا اين يكى منظورش را نفهميد






همتا شوند.ه

- بايد معانكونه كه هستند آنها را بيذيريم. ما توان آنرا نداريمكد آنها را بهتر يا بدتركردانيم. سغير اين جـله راكفت و با با عالت سنكينى بهميهمان تعارفكرد تا روى صندلى جاى تامسون بنشينـ.

 اندازهاى كه براى ما هذيرا باشد. اينها را بايد نيـه تربيت شله بارآورد. ديكر بحثى ندارم !









 غير متدلن است. در اين كشورها هنگامى كدكاركران صنايع وكشاورزى، دانش و VYV

آكاميهاى يبهودهاى كم بهدرد كارشان نیى نورد نداشته باشند، مبيزان بهرددمى
 مى باشند تا نتيجذ كارشان سوديند باشد. كوجنـنشينان بدون اشتباه مىتوانياند از روى




 بودند. الا با وجود اين مىتوانست با






 بايدكرد ؟ كاركر ساده-اين موضور دير ديكريستر



 علة زيادى نيازيند نيستيم. الا اكر اين مسئله را دشوار بينداريد، در اين صورت حل آن يِيجيد نوا

 شرايطى كه دولت نعلى بدونكتنكو توصيه هاى مرا بيذيرد، آرى در در ينين شرايطى

 آغاز شود. من بددولت ايران خرورت اين اتدام





هم رقيب نيستيم، ما و شلا براى انجام يكك كار مشترك با بنانغ مشترك امدام









- مى ارخواهيد بكوييدكد واشينكتن از نغوذ شـا در ايران خوشش نـى آيد از آن بيم داردكد اين نفوذ عليه منافعشى بد كار افتد
 از ينجره بدخيابان بازتابيد. سر باركلى از در درون برآشغت. الما نكرانيش را با نتهاياند.





> بإى خود را نكريست وكـى روى مبلش تكان خورد.









دارم. اما....

- شـا هم مرا واداركرديد تا بروشني ستن كويمه. مىتوانم بيغزايمه،





تهديد مىى كند. روسها نه تنها تبريز بلكه تهران را ازكا








 شوستر با آهنكت اعتـراض آميـزى كنت: هاما آشوب شهال يكال يكانه انكيزء آسيب















 مى كنيد؟"
شوستر بارامى جواب داب


 شوستر كفت : ×بايد با اين اوهام پيكاركرد.

مغير جواب داد : هدر هر صورت من ناكزيرم موضوع را با دولت اعليحضرت در ميان كذارم.
شوستر با مهربانى يادآورى كرد : پشطا براى اين كار وقت داريد، و با هم بايد






هعصحبتش كامال اعتماد داشت.
شوستر افزود : پمن بهمستشار آينده سغارش مى امكنم روى طرح اين تعرنه بررسى كافى بكند. ه


 بى الش ايستاد.


 شوستر در حاليكه بتندى نان شيرينيها را مىجويدكفت : هدر حدود پانزده الى بيست هزارتن.
ميزبان در عاليكه تهوهخورى بهدستشى بود با دودلى ابروان سفيدش را بالا برد و



 از اراذل زيردست شله سابق ندارند. اين ارتش بايد بهدز استوارى متّكى باشد. هـه



 سفير بهجاى جواب يرميد: \#آتا قهوه ميل داريد
 سغير يادآورى كرد وكفت : „كويا شها دربارة عمليات بانكث مىفرموديده هنين VYi

- آرى، آرى ! كار اين سازمان بسيار بد است. من دبر بر زمانى نيست در اينبا بسر


 را زير كالسكة من يرت ايرت كرد.

 - بى انواهيد من وارد جزينياتت بشوم؟ - بسيار سباسكزار خواهم شدئ













من رسيدكى مى كنم.ه"





 دارند؟ آيا اين كار درست نيست
 اشتباه نكنم ايرانيهاكلبات تصار خوبى دارندكد بى

هرننه هوا! هركس در معيط خودش بايد زيست كند. آنوتت هـن ادارات دولتى

 اشتهاى يرخوروها را فرو مى نشانداند.








از هسن توجه شما سباسكزارم.،


نخوا هيد داد.ه

امريكايى با بيقيدى جواب داد

 هماكنون تامسون در دنتر منتظر باركلى بود. كفت: هاكـر اشتباه نكنم، شـا




 مراحل نخنتين. آرى، در مراحر بار كلى تكراركرد و و اباموش ماند اند




 بيرون بكشيم و بكيريمه !

## vrr

تامسونكـى خاموش ماند، كويا شيزى نفهميد. آنگاه با خهرة شادى كفت:




18

در اين روزها در رأس ديِلماتهاى سفارت ايالاتدتحدة امريكا در تهران شتخصى
 مستر ها رلز مىناميدند.

 كغتكوهايش برهسب تعليمات دولت و خيش از رهسباريش از اينـبا بايستى انجام مىكرفت.
چارلز، شوستر را از ييش میشنا









آرامش كند. تصميمكرفت او را بيازما يد. فعلا اختيارات رسمى بهاو واكذار نكرد.


 دارايى اختيارات نامحدود ند هند و او بهنكام در امور همغ الستانهاى ايران دخالت نكند
از ملان آغازكاركامهاى بلنلى از سوى امريكاييها بردامته شد. دهر دها وها وصدها
 مشغول به كاركرديدند. از ميحكونه هزينهاى در اين باو د دريغ نـىشد.

 ميان مردم اعتبارى به يَنتك آورند.




 او شايستكى آنرا دارد كد در نتش يكن ديكتاتورى نظا









 بطرزبوركه، امريكا از انكلستان يشتيبانى خواهيا هدكرده الما دربارة آلمان رقيب ديكر




 در دست آلمانها نيست كه آنرا عليه خاوربيانه به كار مىيرند، الما سلطان عثطانى را
سـكن است مميشه تهديدكرد يا خريد.


 و امررز شوستر بنا بلضرووت ناكزير تنها وارد عمل شد. اشتبه نـى كرد، شخصاً

I ـ وزيرنارجغ وتت انكلستان.--م.

 بار كلى آله است؟ آيا مىتواند بانزاكت در براءر بىشرمى كيع كننله او خودنـايى كند؟





 هستيد؟ سلام عرض مى كنمه. درود ها و اعترامات مرات مرا بِذيريد. شوستر منوز برنكشته



 آن مسكن نيست. ماريانا برايتان تانكو مىزند. منتظربـم. بمعض آنكه شوستر آمد، بيش ما بيا ييد.
كوشى را بآرامى سرجا يشى كذاثـت نشان مىداد كد كـى آرام كرفته استـ


 بودند شيرينيهإى شرقى، بطريهاى ليكور وكنياكك و شكللات نــورى و تهوهخورى بهحششم مى خوردند.


 هسترحارلز بهنظر آشغته مىرسيده شوستر ديركرده بود و انكيزه تأخه او را خدا

مىدانست!





قانون مىشعرد. مىكفت: ه در بازى يوكر نبايد بركها بهدست اششخام خاجِ از بازى
بيغتد.
ميهمانان تأييد مى كردندكه دخالت مردان در بازى خانمها درست نيست. خانم



 كند.
 آقاى حا رلز از با بِريد براثى إيشواز ميهـمانان تانو بهدم درشتافت.


 هسر يرتوانش جدى بود. او تقاخاكرد: „صندلى، ورق إكا كانئو را اينجا بياوريد،


 اشاروكرد وكفت: \#اينهـا تـا بطريهاى كنياكك را خالى نكنند يادى از ما نغخوا هند كرد.
بازى با شور وهيجان تازهاى آغاز شد.
سفير دست شوستر راكرفت. كاردندان مغارت راكه دعوت شله بودند تعارف
 هارلز خودش ومايل كنياكك و ليوانها را آورد.
 با اين باركلى خسيس چهكردى؟ لنت بردى
 يكك سطل تهوه نوشيلم و هر حه ميكار داشي - شوستر، زيـاده روىكردى! این مرد خسيس شايد ورشكسته شود. بارى، با هم آشنا شديد؟
 ناكزير امت بيوسته بهغود فشار آورد آرد.

- بيكمان با هم توافق كرديد، اينطور نيست
 VrV

كازركان خطرناكى است. خردهكيى و باريكثينى، مسكن است اين تاجر را نابود كند.

 شــا كذاشت، شوصتر؟

- بايد با هم كنار بياييم. بيكَان هدفهاى ما متفاوت است. الما تا دوسهسال

 - شوستر، اينها چه اندازه كند ذه هن اند ؟





 مغضوباند و در تبعيدكا هها بسر مىبرند. الا هر بار براى آنها دعوتا درانـامه نرمتاده



 جيش مرحوم شلهاندكارت دعوت دريافت كنند تا در سالكرد ازدواج شان شاه و مـلكد




 دادن يكث يكان زاندارمرى براى حنظا




 كرد. شير مـكن الست خود را به موش مـردكى بزند، و آنوقت شكارهی بـرمدعا به

كزانكويى بيردازد. روش كار اين سياستهدار مدكن الست با اين كلمات قصار ايرانى






 يرداخت سود انخ بولها آنها را بترسانند. آخر مدتهاست راست روسها سود وامشان ران را









 بكنند.

- باركلي هـيزى در اين بارو كفت؟

- آرى، بايدكلدكذارى كند. هماكنـون كالا هاى روس بيش ازكالاهاى انكليسى

> فروخته مـيشوند.

حارلزكى خاموش بدنغت... و معدنها، كشيله شد؟؟
شوستر خنديد وكفت: هآقـى پارلى




 لبخند رضايتبغشیى برلبان مستر حارلز نتشى بست وكفت: هشوستر، از ششا بسيلار
 اعترافكنم نخست كـى نكران بودم. الا هماكنون مطـنـن شدم كدكنتكوى شـا بد نبوده است.






$$
\begin{aligned}
& \text { - اكر موانتيدكوش كنيد. }
\end{aligned}
$$

- بهنظر من شـا بايد هيزهامايى دربارة رقيبانتان بدانيد. منظورم شيووذ كار انكليسها
د ر خاور نزديك ايكت است؟.








 ما شايستكى چنيـن كارهايى را ندارند و بيكـلان برایى كار اينها بايد بهاى بيشترى

بيردازيه.






 در حاليكدكيلاسشى را بلندكرد، كفت: „بسيار عالى است، بهسلانتى بيروزى تو،















 شانس آوردن ماريانا در بازیى نشانه خولى الست، شوستر عزيز، همينكه شـا اينا اينجا
 شوند . تاكنون كد ها با مم برخورد نكران كننهواى نداشتهايم.،

## IV

بول، هول! !... دولت سيهدار و سردار امسل إيوسته فرياد مىزدند و اين وازهما را







 داشت كد دوبارو دست بدخيزش بزننده يا ستارخان در تبريز ناكهان بياخيزد. مكر او

يبيوسته در انديشذ آن نبود كه بهتهران اردو كششى كند ؟






















 نيامد. سبهدار بر آن شدكد زيا زور بكار نبرد.



 سرزنشآميز و نيشدارى شنيدند.

 دست بهعـل خد دموكراتيك بزندף آخر بدون اين حرنها مده مىكويندكد سبهدار

برتجعتر از شماه بركنار شله است. شطا از او چه مىیواهيد؟ آيا مايليد آبروى او را بريد؟ ....








 ليس از آنكه اوضاع عادى شده ديكر لازم نيست درا درارة سبهدار و حتى شاه مم
 در وسط تـابستان كابينه سيهدار و سردار اسعد بدبهانذ دشوار داريهانى برطرف نشدنى مالى كـشور، الستعا داد.







خوا هد كرد.





 خارجه را در اين دولت بدرد ودت آرد آورد. راستاست كد نواب نامبرده به همميبهنان




خدمت بى كرد بدكار اوكارى نداشت. هرا اين خصوهيلت انكيزء بيكانىى او



 حرارت بمفعاليت يرداختند و منتظر رسيلن زمان مناسب بودند تا دوبارو سكان دولت را بهدست كيرند.
در آنزمان يكى از نـايندكان با اندوه كفت: ابـر كرسيهای مبجلس يك مشت




در מمسيرطبيعى،اش رله افتاد.
 نداشت. شعار او كندى كامل و آرامش كانى بود.




 كى فربه بود. مـين و بس.
 مىكرفت. اطاق دفترش با بـلهاى نرم و راحتى آراسته و با تاليهاى كرانبهاى كرمانى مغروش بود.
 نخختوزير بود عكس ناصرالدينشله بالاى سرش آويزان بود. الا وتتى كد نوبت بـد
 تصوير .ـظفرالدين شاه راكد فرمان مشروطيت را را هادر كرده بود، بالاى سرش آويزان كنند. برایاينكه جلو آزاديخوا وانى
 ميرموساويركد به "चهیه بودن شهرت داشت و تبريزى هم بود با رنك و ر روغن بكشد. امروز نخنستوزير روحيهاى بسيار خوب داشت. بآرامى سركرم كارش بود. در

حدود يك ساعت بدورقزدن پرونله پرورقى پرداخت. چند نامه را خود امضباكرد،

 و توى دنتر راه افتاد.











 هالاكى جلو بكشد.
 منشى فهميدكد وظيفغ خود را انجام داده امست، از دنتر بيرون رفت و بدون سر و صها در را بست.
 نيافتندكد بدتنهايىى با مم ستنز كويند. دوباو دور دباز شد

- حضرت اشرف! وزير جنڭك جناب قوام السلطنه تشريف میى دآورند !








 اكر وض به همين منوال بیايد من استعفا خوا هم داد .هِ

VFA








 كل كششور ما انجام وظيفه مىى كند، الا با اينهـه خود را يكك جهانكرد ساده مى ونـاياند.

 الريكاييهاى لعنتى آورد.ه - وزيرجنك خنـدبار دست بهسبيلهايشى كشيد.
 قوامالسلطنه با انكشت بدوزيركسّو اشاروكرد وكغت: ״ هضرت اشرف، از ايـن جناب بيرسيد!
مستوفى المـالكث كـى لبخند زد




 هنين باشدهر هر


 كلهاى ندارند. حضرت اشرف، براستى شوخى نـى كنم. آيا مـكنن است استدعايى از شـا بكنم؟؟

- آـادهام، بفرماييد !
- آيا مىشود روى اين آدم بىرحم نفوذكنيد؟ منظوروم مسترشوستر است. آر مسكن امت با اوكنتكو كنيد و حدود وظايفش را بفهـانيد. فرمانغرها سخن او را بريد وكغت: آاكـر راستش را بتخواميد من موانتم از اين


زندكى مىكند. با بهدوستان امريكايمان احترام مىكذاريم. الما بكذار آنها بفهـند




 در اين ملت بد كنتكو ادامه مىيدادند
 آذربايجان بسيار نكرانم. اكر ما اين خار زهرآلود را از درون تنـان بيرون نكشيم












 نبايد فراموش كرد كه ما دموكراتيهم








 نظرية مسلس را ابجرا نكند ؟ و آك مسلس او را با احترام بلتهران بتخوانده بيكعان VFV

انجمن تبريز اين دعوت را تأيد خواهدكرد، تكرار مىكنم: مجلس و انجمن. نه دولت!
وزير كشور اين را بويزه تاكيدكرد:

 كاميابى خود بـطئن باشيم.

























 كند. بداين وزير كشور زير كش سغت الميدوار شد.









 دست دادن درازکردند.



 آهنك شوخى


 دوباو شمها را ببينم.ه
وزيران خوشحال شدند و لبتخند زدند. مستوفى المـالكت در جواب شواب شوستر با آهنك شوخى آميزى كفت: هآيا نـى خواهيد ريشى از رفتن تان كله هايى را بشنويد ؟ اميدوارم اين كله ها شمبا را دلخور نكند.
 -






 مستوفى الممالكك با نكرانى يرسيد: „از دست كه ؟ هـ

VFq

- از دست مين جنابوزيرجنكك و جيندتن ديكر.
 بنهاياند يا زست آدهـاى شكفتزره را بهخودكيرد. سرانجام كنت: ساز من ! بسيار جالب است!
-آرى ازشها!
تواممالسلطنه خاموشى كزيد اما با با ناخشودى ابروانش را را درهم كشيد.

















 باشد. بنابراين بسيار بهخشم فرو رفت



 كاملا بهجزئيات وضع مالى ايران آثنا هستم. بايد يادآورى كنم كد وضع بسيار فلاكتا














 با بول نيرو مىكيرد.ه
سستوفىالمـالكث خود را آماده كرد نا ستخنى سازشهكارانه برزبان آورد، اما شوستر







معاف نخواميد شد.ه.

توامالسلطنه با آمنك انتقامجرويانهاى كنت: همين مجلس هم الختيار داردكه
ستشتار مالى ديكرى را بركزيند.
شوستر بدآرابى لبخند زدر وكنت: دآقاى وزير جنكن، شـا اينجا اينجا اشتباه بى كنيد.

عـلِ انتصاب و بر كنارى آنها بدمجلس بستىى ندارد.هـ

 نكران شد.

- مستر شوستر، آيا شـا خود را خهرماى دست نغوردنىو ثابت در دولت ايران
بدهساب بيآوريد؟

شوستر بارابى جواب داد: „رجنين است، من با اين شرايط بهايران آمدم. نـايندكان

شـا در واشينكتن كنتكوى لازم را در اين باره كردهاند و آنها اين شرط را بذيرفتهداند.


 تعظيم كرد و بهآرابى بيرون رفت. خهرهاش ناش ناخشنود و حتى خشمكين بهنظر
 انديشه بهاو دستور داد وكنت: „بهمفارت انگليسى برو!




را وادار نكردهاند باما اينكونه تحتيرآميز رفتاركند ؟ه.




 نىششوند. موضوع تنها اين نيست كـي







 آخر هرا ا ا نتوانستيه با شوستر سازش كنيهو



> و اشكك بريزيم و جريـه هم بيردازيم.،
 بسيار مغرور بدنظر بیى برسد. نخختوزير با تلنخى خنديد وكفت: ״ با اينههـه بايدكوشيد، مسنوليت دولت

يعنى همن هيزها ا مردهشوى اين مسجلس و مشروطيت را ببرد ! بايد هزاران دشوارى


 از دوران ان نيست؟ !
 كفتكوها فرمانغرما را بهلرزه درمىآورد. او میيشه خود را را طرفدار يكى عمل جدى
 قدرت كرد؟
 يكبار ديكر بهاو تلفن مى كنيه. شايد مازشهى بهدصت آيد.
 روحيهاى از اينجا رفت؟ - ببينيم

11

هنكامى كد وزيران دصت وياى خود راكم كرده بودند و با حالت افسرده نـىدانستند راند

 كنتكو كامار شادمانكرديد.
 ماست. بيكّان مر دقيقهاى كه ميل داشتهباشيد تشريف بياوريد. آرى، آقا يانوزيران




 ميان ما مـيانجيكرى كند.

 هنشى در حاليكه با هيجان يرده را بالا مىزدكزارش داد: ״حضرت سغيركبير VAr
بريتانياى كبير تشريف بى آورند.ه


با هـه دست داد.

خود را روى مبل انداخت و با طـانينه كنت:






 كنتكوى شها با دوست من، شوستر جه بود؟ كويا شطا نتوانستيد با هم كنار بياييد،

نتختوزير، نتخست جواب داد: \# او بدستخنان ما توجهى نكرد.
 نفس بجاى خود بسيار خوبست. الما آدم بايد وانعين بين باشد.....




 روى ركانبها مـكن است رفيق بلند جاه مرا خشنود كرداند. اكر اشتباه نكنم، كليد








 مطـئنترين و آسانترين وسيله براى رن نيازنـدى كشور است. الا بهيك شرط: بايد

از موضوع خويشاوندى، بدر و فرزندى و وابستكيهاى ديكر صرفنظر شود، بايد هـد










 همماكنون مطرح كرديد....
 بيوشيد؟ درست فهميدم ؟؟

- نه كاملا اينجورى... مشا...
- خوب، شـا بدون ماليات حه خوا هيد كرد؟






















 حاخر شد و ببالغ بدهى اشـخاص سرشناس كشود را اعلام داشت، شـا الظهارنكرانى نكنيد. خوب؟ ، وريا

 كرفتن صدقدالتماس مى كينند.

 راه سومى وجود ندارد. مخختاريد!




بيردازيد؟؟
 دولت نيرداخته بودند، و هماكنون آماده نبودند اجازه دمندكس انـى از آنها ماليات سىساله را بخواهد.
 يبشنهاد نابسندى امت. بدآن مىماندكد از تارهاى ريششان براى خود طنابدار
بافيم.ه

سفير بهاو اعتراض كرد وكفت: هآيا نتط براى اين منظور مشروطه راعلم كردهايد

 آن يولها ير كرد.

 مىدهمر. بايد ازالستان آذ ربايجان براى خزان8ُ دولت ماليات بكيريد. هنكامى كد خزانغ

دولت جانكرفت، ضرورتى ندارد شها از جيب خود حاتمبخنشى كنيد. از شها مىيرسم'




 مى اندارم: وجود اين شخخص براى دولت بريتانياى كبير تابناينايذير الست.





 عكويت كند....


 تكرار مىى كنم: خرورت ندارد آشكارا با ستارنان بران برآويزيد. همين انداز






 آن بايد زارىكرد، اشكك تامغ ريخت، تسليتكنت... آيا من بايد بمشها درس





 .
كشوردارى بدهم؟ ! .

سستوفىالمـالكث با ناراحتى روى رينديش تكان خورد، شانهدهايش را بالا








 بيدرنك دستورات متفضى دريانت كنند.



## 19

بوكدانوف، زنرالكنسول روس در تبريز مدتى بود سستى و بيعالى ناشى از بيهارى




 زيانبخث بودن الكل براي بيسارى كبد، ودى كا مى نوشيد.





 آورده است امروز بايد در انتظار ديدار كنسول انكيس باشد.



 نتاشى شله و در قاب بسياركرانبهايى بود بالاى سرش ترار دراشي

 چششانش با شادايى مىدرخشيدند،كويا زندكى را تانو آغازكرده بود و برايى انجام حرنة آينداش كاملا آمادكى داشت.

 مى كشيدند-يكـمان اين هالت در اثرميكسارى شب كنثته بود. وكنسول بوكدانوف هم از اين عادتش الكا المى داشت. دير اول بدون توجه بدهالت كارمند زيردستش كنت: „كنسول انكليس هماكنون

$$
\begin{aligned}
& \text { اينجا تشرين بیى آورند. } \\
& \text { - هرا اينهـه فورى؟ }
\end{aligned}
$$











شتاب مى كند.a

رايزن با انــرددكى يرسيد: پآيا لازم است سن دركتكوى شـا شركت كنم؟ه، - نهـ، سباسكزارم!

ديرى نبايد جلو دركنسولكرى روس كالسكذ آراستهاى ايستاد. يكت نوكر
 بهآرم دولت بريتانيا آرامته بود، تعظيمكر كرد. سروالتر، آشناى ماكد بلند بالا و لاغراندام بود باكلاه و عينك وكيف زيربغل از


 كرينويجِ تازو بددوران رميله بدكفتكو بنشيند.



 انگليسى با خونسردى تأيدكرد وكفت: هاه، بيكمان اينجورى است. سلام مرا به او برسانــدهـهـ




 تشريغ فرمايىى تان جيست انگليسى بارامى سيگار معطرى را مىى كشيد و دود سيگار راكه مانند مه در فضاى

 و اوج بكيرد بهد دشوارى مىتوان دريافت تا تیا





 ديیلمات روسى كه مىديانست اين كنته باعث ناخشينودى همصحبت برافادهاش




 تازهاى روىداد است."

- آر تاكنون رويدادى پيشى نيامله، نبايستى دست روى دست كذاشت تا اتفاق ناكوارى روى دهد. نقشههايى در تبريز در در دست تهيه الست كـه كنسولهاى بيگانه

كرينويج كامِا آرامش نشان داد: آخر اينجا شمال كشور ايران و ونع روسها



























 متنفذترين روهانيان مسكن الست مورد توهن و بىاعترامى قراركيرند و ما نتخواميم V81

توانست از آنها دفاع كنيم. آنگاه ما در نظر مردم متعصهب اينجا خوار و بیى متدار جلوه


 -
 د هيهم. - روياسكزارم، نمن مم بدخواسته شها ارج مينهم.
 قاطعى برزبان آرد.
 طرح در انجمن جلوكيرى شود، بهعبارت ديكر بكونهاى عمل كنيمبكه ستارخان
 روسى يـادآورى كـرد : ״ اين بسياركار دشواريست، بايد وجهئ ستارخان را در


 تصويس خوا هد




 بايان مىيابد. من شنيدهامكد چند تن از بازركاننا معتبر شثا با باقرخان روابط خوبى دارند

 داوطلبان را بكيرد و بهارتش دولتى تحويل دهده الكر راستش را بخخوا هيد مهة اين ستخنان مهمل و خرند بودند.
انكليسى با شكفتى مدمعبتشى را نكريست وكفت: هموضوع

 كويا ستارخان اميد يـيروزى را از دمت داده و مى وخوا هد خود را را بهدولت روس تسليم





 كرد. نه، اينها دسكنن نيست از از هم جـر جدا شوند.



 هيكار امريكاييشان بددولت ايران ستخت فششار آورده و خواستهاند تبريز فراخواند. شايد فرماندار تبريز هم دستوران ايرات مقتضى در اين باو دريافت وردرده

كرينويج با شكيبايى يرسيد: „يعنى حم؟ی

 فرماندار تبريز را فراخواند يا بهديدنش رفت و او را ناهاركرد اين دوآشوبكر را از تبريز بيرون كندهـ،

- بدجهـ بهانهاى بايد آنها را بيرون

 شها خودتان بهتر مىدانيد، دخالت كا ها هم اصلا انكليسى با ناشكيبايى بافشارى كرد وكفت: ״ّن هماكنون بهشها كفتم، از تهران بهاو دستور دادهاند ....
- آخر دستو تهران از نظر ستارخان ارزشى نداردي

 مى مواميده خه كنيد؟هِ
 طولانى پايان يابد. الما اين كار بايستى با آزيودكى انجام بیكردفت. ديِّلمات روسى



 شر اين هسردسته شورشيانه هر خه باو تهران و تبريز هما هنك ميشدندند.


 شـط با هم از فرماندار ديداركنيه؟؟

 مىشمد بازهم دنبالة اين كنتكو بهدرازا مى كـيشيد. انكليسى با خونسردى جواب داد: پمن آمادهام همرل شـا انجام وظيفه كنم.ه
$\gamma$

جريان اين كفتكو بايستى بدبوكدانوفكزارش مىشده اماكنسول روس وكه روى تخت
 مى مخوا هى بكن. زنرال منارسكى هم در اين بارو جوابهاى يرت وپِ میىداد. او بنا بددستورهاى


 كرينويِّ بسوى تلكُرانخانه رنت و آنجا چند مـاعتى را با مذاكرة تلكّرانى با سفير متبوع خود كذراند.




 مىشناختند يديداركرد يدند-اينها كالسكدهاى كنسولهاى روس و انكليس بودند.

















 فرماندار ناكزير بود آرزوهواى درونيش را را بنهان نكهـارديار.










 سروالتراز مسكار روسىاش يششى جست و منظور از اين ديدار را با بهاين شر
 مشتركى بهشنا تقديمكنيه و اجازْ فرمايد مضسون اين يادداشت را برايتان باز
v\&D

















فرماندار بالبخند باكدلانهای ناهـ راكرفت، كويع آن بركى ازكتاب

 مسئلة دشوار و بيخيلهايست. فرماندارى نهمىتواند و نهصلاحيت آنرا دارد دست به إنين كارى بزند.
اجلالدلالملكك كـى سرش را بديكسو خم كرد، چشـهوايش را بست و بنتظر جواب ماند.
 فرماندار در حاليكه مـانكونه چششان


باشد، حتى با نيروىمسلح كدك خوا هد شد."



نامشروع، نيروى لازم را بد كار مىبرد.ه




 فرماندار خود را از تكثوتا نينداخت وگغت: "... الا بايد بعضى شرايط را درنظر

 نياوردهام، هركونه اقدامى


 الختيار نـايندكان دو دولت نيرومند ماست و مستر یارلز سفير المربكا در تهران نيز از







 خشنود كردن شطا بودهام، فتط بايد انديشيدكه از چه راهى با ستا رخان وارد كفتگو شوم. سروالتراين نظر را ستود و كفت: پّبسيار خوب انديشيديد، از اين بهتر نظريهاى
وجود ندارد."








VAV

آنها خداحافظى كردند، ميزبان ميههانان را تا دمدر خروجى بدرقهكرد.

*     *         * 

فرماندار بدتول خودش وناكرد، غروب مـانروز ستارخان و باقرخان را چذيرفت.






 اجلالالدلكث را دريافت كرد بدباترخانكفت: מبين، كويا لين روباه دله بوزهاش را را از لانهاش بيرون آورده، من تا اندازهالى اين پيشي بينى را میى


 بود، كار رمان از مم اككنون آغاز مىشد !، از آمنك صها

میرسيد.


اجلالالملكك، اين دشـن خونى






 كفت: هآقايان چاى و شربت ميل میى كنيد ياغليان؟

 برتر میشـهريه.



دلخوا هتان باشد... مسئله بسيار، بسيار پيجيله است... اينبار بسيار چافشارى مىى كنند. آنها ستخت خواستارند اين موضوع پيكيرى شود. خيزى مانند التيهاتوم بهمن دادهارانده بهدولت مركزى ايران هم فشار آوردهاند...."






 مى انديشيد، مىتوان اين ادعا را باوركرد




 بازركانى و سود عاگهd دارند....
سردار خندة سردى كرد وكفت: "خـوب، تقريباً روشن شد، آنها نكران تصميهم


 مسنله بدكفتكو نسشيند، اينجورى نيستوع - نه، نג! آنها حتى يكث وازه در اينز باره ستخن بدميان نياوردهاند. خواستهشان كالِ هِيز ديكريست....
اجلالـلـلكث شانـهمهـايش را بـالا انـداخت، دستهايش را بـه هم مـاليد، كويا
 علاقهسند است كه ماليات استان تبريز بددولت مركزنى پرداخت شود نه بهصندوت هـحلى.
ستارخان خشمكينانه كفت: „مادامى كد انجمن ایِالتى در تبريز وجود دارد، آنها بهاين كاركامياب نخخوا هند شد.

 فرماندار سرانجام جرات جِيداكرد و ناكهان كفت: „آنها خواستار آنندكه شـاء، V89

سردار، و شها، سالار-" روبهباقرخانكرده، هـوتتاً از آذربايجان بيرون برويد. اين

 بيدرنك نكا هى بدباترخانكرد و در حاليكه خود را شاد نـاياند، خطاب الملكث كفت: زنتيتجه اينست كد آنها




 دربارؤ بانك حتى يكت وارْ نيز نيز نكفتند.


 اين كار بهمن خه مربوط است خوا هدكرد9

 بانكث بهزبان نياوردهايد.



- آرى، آرى! آنها سر شـا را بهسنكه كوبيلهانده و شـا هم متوجه نشديد.



 اينها مىخوا مند بهانهاى پيداكر اكنند وكشرو ايرانرا

 *راوانكردند .....
ستارخان با خونسردى كفت: ها اكر دولت ايران نتواند با خريلن دوتن سرنوشت ههـ را دكركون كند، آنوتت حه ؟؟

فرماندار با آهنك هراسانكيزى كفت: »سردار! سوكند ياد مى كنم، نخواستم اين
 ستارخان بِاخاست و با حالت خشمهانكيزى كفت: ״

 جايكل فرماندارى، و با تصام نيرو رهبرى كردن سياست بيكانئ شـان بان بدون انكيزه







 سردار هرره باقرخان بهسوى در رفت.







 آنها را از جايشان تكان داد
 بوسيلة تلغن با تهران كنتكوكرد وساكنان سرشناس تبريز را براى كنتكو فراخواند.

## VI

هنكام نوروز، تعطيل مجلسددوم اعلام كرديد-نـايندكان بايستى يس ازفعاليتهاى ها توانغرسايشانهانه مى آسـودند. انتغابات مجلس دوم اهالى آذربايجلن جداكانه انجام كرفت. رويهـرفته بِنج

نـايند از تـام امتان بركزيده شدند: دوتن از شهر تبريز و سهتن ديكر ازشهرمتانتانهاى












رهبران راستين مردم هم مورد بزركداشت قراركرفتند.

 و افسران دولتى جلو طاقنصرتمتمينى
 كردند. جلو اين طاتها مردم يِيشواز كنينده ايستاده بودندي

 مىرفت. بنابراين همغ روحانيان تبريز، طلاب، و هـهُ مؤمنان شهر در اين ييشواز شركت كردند. اعضاء انجمن ، ممراه ستارخان و باقرخان براى يـيشواز نما يندكان بديبرون شهر، در

روستاى باسمنج رفتند.





 هم براى مهi مردم دعاى دئى خير كرد. دستهاى بيش از دههزارتن همراه نورسيدكان در خيابانهاى شهر بارامى هركت

مى كردند. دوسوى خيابانها ير از مردم تماشاهى بود، بيشتر اينها از روستاييانى




 تعين شده بود، بیى رفتند.














 فعاليتهاى جاريشان از آنها مشورت كتنداند








 و هرحه زودترما را بهديدارشان سرافرازكنتند .

سيدابرامِيم سخخرانيشى را بايان داد و با برازندكى تـام سرجايش نشيست.
 جوابش بودند.


















 را در اينبا ناتوانكند و حتى براى بيرونكردن ان از آذربايجان، ديار خودمان،
دسيسه چيدهداند.،







 اين شيطانزادكانكافر يعنى انكليسها مستندكه حينين نيرنكهايى را زدهاند. اينها

روسها را هم كمراهكردهاند. خدا عذابشان را زياد كند. از روزى كمه بهاين دياركام




 انكليسها و سغر ها هِه ارتباطلى موجود است ؟








 انكليسها را در تـام جهان رسواكينيد. در تهران ديبلماتهاى يبش از بيستي دولت














 عـلهكرهه است اين استان آسيب فراوان ديله و دمتانان اين سرزيمن مما اكنون در

وضيتى نيستدكد بتواندي ماليات بيردازند. اكر دولت مركزى وض رتتار مردم اين

 كم در مناطق اردوكشى و جنك متيم بودهاند و از جنكت زبان فراوان ديدماند، ماليات نكيرد.
نـايندكان ديكركتتد: ״هعر بیتوان روستابى را در اين استان يافت كه از جنكت

 تهرانكه صدها بـلل آذربايجان را غارت كردهاند هما كنون مدتى از اين كار هشثم بيوشند.











 از ا بِشتيبانى كنيد.
 در ميان نـايندكان مجلس از مواخواهيانيان انكليسها فراواند و آنها در برابر اين
ييشنهاد بثبت ا بإيدارى بى كنند.ه.









 اكثريت اعضاى انجمن طرفدار مسانرت من بدتهران هستند ،ه با نگاه شرربارى همد















 اين چيزها را در تهران بكويمه .




 بردهاند. ما بايد خود را براى واردآوردن ضربت تازهاى الى بدآنها آناده كنيهم. اين

دفاع كنيهم.،



 VVV
 تاب آوريم؟؟



 اندازهاى از دشواريهاى موجود بكاهيميم، و آن كم كردن نفوذ كنسولهاى بيكانه

 در اينجا الامجمعه كد كوشهايش را تيزكرده بـود، كفت: ״ عضـرت سردار، مـى موا هيدكدام بست را تحريم كنـيد
 حياتى ها را بهخطر مـىاندازد. وكنسولها از اين بست سؤاستغاده مى كـنـند و جنا يتكاران ما را پֶناه مىد هند.
 "حضرتسردار، مىترسم در اينجا با مـخالفت بسيارى از مواخوا مان سنت بست در در

سردار با آمنكك اعتراض داشته باشيهر.
اين كفتكوى تهديدآميز بهدرازاكشيد، و آنوقت نزديكت بود اعضهاى انجهن اصل



شالار بدتهر ان بد رأى كذاشته شود

ستارخان و باقرخان روزماى ير تب و تايى راكذراندند. رهسيارى اين دو تن تنها









كرد ستارخان و باقرخان، يعنى عبدانهآتا وكالهآتا، بدتبريز فرا خوانه شدند. تصميميم







 شدكه اين مربوط بهامور داخلى



 براى سردار فرستاد .







 نوشته بود.
 حضور يابد و نتط بدفرستادن پيشکشى عروسى براى محمود و قاسم اكتناكرد.


 VVA

بهخوشى كراييد. امروز نه تنها درون خانذ كربلايى كاظلم، توى حياط و آشهزخانهاش






و قالى.

 تميز كرده بودند.






 بهخانة شوهر برود.

 بامداد هر دو جشن عروسى آغاز كرديد.
 كرد آمدند، اينها بايستى عروس را بها باند
 و رنجشان بدسر آده بود .






 بشويد و بتششكاند، سينيها را باكك و براقكند، و از تهيهُ متدارى شامى سفيد هم

براى ريختن سر عروس غافل نـاند.


 مى میتند و ديكران جايشان را مىيكرفتند.


 سومى دف مىزد و آواز مى مواند تاسم مىجنكيدند و از تهران آمه بودند ديلد ديه مىشدند، آنها تغنكهايشان را نيز در مراسم جشن با خود داشتند.




 هنكامىى كد فرستادكان داماد نزديكك در خانة عروس رسيدند، خاله سرور با صداى انى


 نـىدانست جهـ بكويد.



خواست.
يس از آن توىباشى' در سوى راست او تراركرفت، شال ابريشـى براتى بهكمر
 هآى، دوشيزهعروس

عاتل و با حيا
ارك مغت فرزند بياورى

انن شعر را خواند و دست عروس را مؤدبانه كرفت و بسوى خيابان رفت. I ـ توىباشى: بدكرداندة ابنكونه جشنها بىكويند.
 يا درشكه نبود.









 وارد كرديه و زندىى نوينى را آغازكرده است.كود كانى كه در مياطكرد آمله بودند




 بذيرايى آماد بى كردند بلند شد. خوراكيها يكى بس از ديكرى سر سغره پیـيـه






 قِض را امضاه كند.
 ماموريتش بايان يانته بود از آنبا دور شد.


 او با صدلى بلند بانك زد: پدوستان! ميهـانان عزيز! اين نامه از سوى مردار

ناكهان فرياد شادى مجلس را فراكرفت. درست در هنكام بزم عروسى نامأ ستارخان





- خود سردار ! .ـكر نیىههيد؟

صداى موراى بلنىى بدكوش رسيد. بعضى خواهش كردند و كفتد: پخاموش

محودد دستش را بلندكرد و مـه خاموش شدند، او خينين خواند: ״دوست عزيز و برادر ارجـندم، محبود ! „انامدات را دريافتكردم، بيان احساسات باكدلانهام نسبت بهتو بسيار دشوار

 مىآيند، زنانى باكیل و ونادار باشند و در تـام زندكى شـا را را يارى كنند.
 يول هديه هاى خويى براى عروسهايتان بريان يريد.





 هئ اينها جيزى جز خلمتكزاراران بيكانكان نيستند.




 صبخاطر رسيلن بداين هلف عالى، باز مم بايد قربانى فراوانى بدميم. الما اين

$$
\begin{aligned}
& \text { باثيد،كوش كنيد! ! } \\
& \text { - بلند بخوان! }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فرياد زد: „اينجا ميآيد ! } \\
& \text { - جهدكسى مىآيد؟ }
\end{aligned}
$$


 قربانى فراوانى بدهندئد










## Yr







 كرديد. مردم خود را آماده كردند تا رِيشواز ير جنـب

 تهرمانان مردم و بنيانكذاران مشروطيت نام تظاهرات اظهار بدكهانى كرد. روزنامه هاى بيكانه هم بهانين دو تن رهبر انتاب تبريز الِ فراوان نهادند.
 طاق نصرت آراسته بربا شـد.
 شهر هجوم آوردند. در خيابانها و محلهما، دركنار طاق نمرتها چادر زادر زدند، و

رهكذران را بهافتخار جشن ورود ميهـانان بهاهاى و شربت مى وخواندند. جمعيت انبوه و
 هـه جا اين هلا بهكوش مكىرسيد:



 كفاشهها چه طاق نصرت بان باشكوه - د كاندارها هم كوتله نياملفاند. اكر چه طاق آنها كوپكتر از طاق آهنكران است.

 آناه امت. در آنجا كويا بلو خوبي مـيد


 آذربايجانيها را بمسر داشتند ؟












 كذرندكان جوابمسىداد.



$$
\begin{aligned}
& \text { - فرزند، هعلوم مىشود تو اينجابی نيستیى ؟ }
\end{aligned}
$$






 بلندتركردند.
 سركرم كغتكو باكسانى شدكد با او نـاز مى







 توانستيم دوباو آزادى را بهینگ آوريم. اين بار ييروزى كاي رييكار دو تهرمان آذربايجانى خلمات









انتظار بكشيم .،



دادهاند من سلاحم را تسليم كنم. آخر اكر اين سلاح را از من بكيرند، بهآن مىماند



 قانوناً تشكيل دهـد
 كاريهاى سادة مردم مععولى در راله


آن جوان شهرستانىاى كه عباى زرد يوثيله بود و ييشتر از او يادكرديمه، يرسيد: „اين كيست؟؟
يكى از فداييانكد تننكى همراd داشت برايش شرح داد: „مـكر نـى بينى، اين
 نفرتبارى بهمردم نكاله مى كند. اين آتايلن هم كويا بهجيشواز سردار مىروند، الما مى خوا هند سر بهتنش نباشد

 - اين كانران ماليات ما را افزايش دادهاند.

 يكى از ميان جمعيت بانكك زد وكفت: „بهخـدا سوكند، او اينها را سركوب مى كـد !
مردم مانند سيل بسوى خيابانهاى تهران رل افتادند؛ بيرون شهر تهران، سر رله





 از خيابان بهدرون باغ مفارت انكليس نغوذكرد و بيكمانكوش سر باركلى را ستخت

ا . بايكاه 4رك اتابكت، مماكنون باغ سنارت شوروى در تهران است.

VAV







 كند؟ سرباركلى با اين انديشه غود را باخت.

- هورا ! هورا !

اين غريو از خيابان بدكوشش مىرسيد. مردمى كمكنار طاتهاى نصرت ايستاده
بودند بدجلو هجوم بردند. - آمدند آآبدند

هما آكنون سربازان دولتى در جلو ستون بِديداركرديدند، اينها روزكنشته از شهر





 همس اسلحعد همراه داشتند الما بيرامونشان را سربازان دولتى كرفته بودند. انن نما بسيار

يرمعنى بود.

در سسافت كیى از اين ستونها نكهبانان دربار با لباسهاى جنكجويان تديى و
مسـلح بدنيزنْ رثه ميرفتند.





 بدطناب بالبند السبها هم منجوت و و منكولد هاى زرنـا آويخته بودند.
 اما وزيران و بزركمران او را راضى كردند وكنتند: mاكر توى اين كالسكه ننثينيد، بهد

دولت مشروطه و مردم تهران توهين كردهايد ،

 آنها دركالسكن روباز شاه نشستند، در دوسوى كالسكه عبدالهآتا وكالهآقاكد بر اسبهاى سركش سوار بودند و شش جوان


 خميدهاى با تبضه هاى سيمين بهحشم مى بسوى خود كشثاند .






 فدايِان ستارخان • •عكيلومتر راه را سوارو يـيوده بودند. با اينهمه سواران و اسبها همه شاداب بهاب بهنظر مى رسيدند
 احساسات مى كردند و بدباى السبهاى آنها كل مـى آريختند.

 بزركترانشان را بهآغوش كشيدند و روبوسى كردند.
 نطق خوشامد ايراد شد. ستارخان بدنطق جوابركنت. او بسياركوتا و رسمى ستن

 مـىانگاشت.
سيدعبداهد بهبهانى بدهر يكت از ميهعانان يكثاستكان شربت داد. آنها شربت را نوشيدند، و بس از سباسكزارى رله افتادند.
 اينهاكود كان مدرمه ها بودند. كالسكه در اينجا هم ايستاد. سردودار و باترخان از از
















 الا حالا حارواى نداشت. بايستى وضع را معينكونه كد بود، مى ایذيرفت.

## PF

خشم خشك و خالى سودى در ير ندارد. بايد بيدرنك دستبد كار شد. آيا هنكام عمل فرا نرميله بود




 نـى نواهم !

 مىشد. با یشم زوى ميز را وراندازكرد، چشششى بدكيسة تنباكو و يِيب افتاد. آرى،

كويا هماكنون اينها بددرد بى
 كوياكى آرامكرفت.





 تلفن كند. نه، نه، تامسون، دستور بـد كالسكه را آماده كنتد برود اين ايرانى را


 مى مواست تكونكى احساسش را در تاريكى بيازمايد. الا تاربكى هم روانش را میآزرد. سرانجام صداى تتف آمستهاى بدكوشش رسيد. تاسسون از بشت در نيمبازكنت: صاو
را آوردم !a

سفير كـى سرش را تكان داد وكنت: „بسيار خوب، بكو يـيايد تو. سرباركلى يشت ميز بزركى نشـت و ناكهان احساس كرد در او اطمينانى بديد آمله است.
توامالسلطنه پاق و خبل بددرون دنتر وارد شد،كى ايستاد، شیندبار بـ


 توامالسلطنه تعظيمكرد و با احتياط، مانندكسى كم بهخودش اطمينان ندارد روى صندلى جلو ميز نتـتـت

- ورود نيهـلان نو رسيله را بايد بهشطا تبريكث كنت؟ وزير با خشم، نيشخندى زد وكغت: „كركّ با باكى خودش بسوى تله آٓد. *
سفير برسيد: ॥ فقط، چه ؟؟


- مردم تهران بداو علاهة فراوانى نشان دادند. البته اين كراميداشتى بيش نبود.

الا براستى ما انتظار اينهـه سرو صلا و جوش و خروش اين جمعيت را نداشتيم.
 كنيد، هنكاتى كه اين كار راكرديد بايستى دست كم نكذاريد اينههـ سروصها بلند
شود.ه

- آتاى سغير، زير اين طاتها يكثمشت تماشايجى كرد آمله بودند.

اين تـاشاحیيان پراكنده بىشدند.

توامالسلطنه با وغغ اندوهنا












كارى سركرمند. بنظرم شــا بىخوا ميد اينها را ترشى بيندازيد .ه

وزير جنكت با بيميلى جواب داد
نوشابه مىنوشند، عيش ونوش مى كنند، فتط دنتظر دستور هستند.،

 بايد دستورات ان را عمل كنند. در غير اينصورت آنها را بر كنار مى كنيهم. - جنابسفير، من هم بر اين عقيله هستم !

انعليسى با لحنى جدى كفت:





- خشم عوامالناس اكر بدجوش آيد سـكن است ما را تكهتكه كنند؛ آنوقت حتى

سفارت هم باتى نیىياند. آخر بيشتر اين مردم ستارخان را دشـن سر ستخت بيكانكان


 را از شها بكيرند.
سفي يرسيد: ساز ما ؟^

توامالسلطنه آهى كشيد وكفت: هخارئراكسى راكرفتار اين عوام خشوكين نكند.






 دشينان او خنين مىانديشند. شُـا در انن باو نكران نباشيد. من از هيز ديكر از جا بباخاست، قوامالسلطنه سغنان او را را در حال ايستاده كوش داد داد. سفير ناكهان




باشيم ؟ه،

توامالسلطنه با آمادكى جواب داد : پ پقط مرك بیىتواند مرا از انجاموظيفهام
نسبت بدشـا باز دارد. ه،


 اين غارتكران، فدايى نام دارند. آنها از هيجِّكونه توهين و حتى زورورزیى عليه شیخصيتهاى برجسته تهران دريغ ندارند ...

ا. اشارو بدهجوم تودة متعمـب تهران در تاريخ نامبرده بدسارت روس و ويرانكردن سغارت و كشتن كريبايدون الست. r. و. وزير المورخارجة وتّ بريتانيا. .-م.


 ندارند. چه اهميت دارد چند تن از اينها هم لباس ندايـه
 برمىكزينيد با يدكامه كنيد ؟
توامالسلطنه بكونd التماسآمييزى چشمانش را بالا برد وكفت: پشيطان مـكن امت الن مسلمانان بىا يـان راكمراه كند صر باركلى غاموش شد، بهكوشه دوردست اطات رفت، از آنبا صدايش را بلندكرد وكفت: پمن بهجاى شما و بهجاى وزيركتڤو از ناامنى تهران بسيار نكرانم، بهتر
 مىشود، ستخت بيمناكم. اكر اشتبله نكنم انن شیغص در در روزماى تيره و تارى هرجومرج در تهران هكیفرما بود كوشش فراوانى براى آرامكـردن مردم نـود. الكثريت نمايندكان خردمند هـجلس هم خود را بهاو متكىى كردند و زير نغوذش قرار


 ".......



 - اينها سزاوار خنين كيفرى هستند.

هردوكمى غاموشیى كزيدند. غليان آوردند. و توامالسلطنهكه شاد شده كـى سرش را پايِن انداخت و دست روى دست كذاشت. سر باركلى در حاليكه غليان


 برگزيده شد، هنين نيست صر باركلى در حاليكه كـى
 خواهرزادهاى جوان و با استعداد است.،



بهخواهرزادهاش مانند فرزندش مهر مىورزد .
 انكليسى ادامه داد : همن شنيمهامكد انتخاب كنندكان بهتقىزاده ستخت ارج مىنهند.

- آرى آنها به همشهريشان كه بدبايג بلندى رسيله المت، اعتهاد كامل دارند.


 مشروطهخوله و بيغرض را بهشمار آوريم. .م وزير جنك با شتاب فرياد زد: پمسـلهاً ! كارآيى او در بارة بازركانان آذربايجانى بهثبوت رسيله است ....
باركلى كفت: » بايد بهحال خواهرزادة دلبندش دلسوزى كنيهم.،


 خطرى او را تهديد مى كند
 جنابتقىزاده فراوان بهخواهرزادهاش دل بسته است. براى آزردن او آمادهاند




 داد: پقربانى شلن اين دو شخخصيت برجسته دو نتيجه در بردارد. از يكسو مردم از زير از هراس و اندوه بهت زده مىشوند، از سوى ديكر خشم لجامكر كسيخته آنها عليه قاتلان




 از زور اين احساسلت نتوانست بيدرنك با سرباركلى سغنى كويد. سرانجام بهخود فشار V90
 هميشه از شطا مياسكزار خوا هند اند بود
 ميز را بيرونكشيد، چكت بانكى راكد قبلِ آماده كرده بود برداشت. يكبار ديكر



 بى بشوند، بهعنوان پاداش بدهيد




توامالسلطنه در حاليكه پششتش را راست میى كرد، آمسته كفت: ״من وظيفهام را انجام مىد هم و شايستג اينهـه ستايش شـا نـا نيستم.



 دست او راكرفت و فشرد.

 كـى مكث، حالش جا

 خبرنكاران و هركس ديكر راكه در الختيار دارى آماده اش بر بره




YO
در ساعت نه بامداد مـجتهد نامدار، بزركتر نـايندكان مـجلس دوم، سيد عبدالت بهبهانى'

از خانهاش بيرون آمد و از راه هميشگىاش بسوى مبلس رهسیاركرديد. امروز او



 ستارخان نسبت بهنـايِندكان و دولت رمتار نرسى داشت، حل اين مسانّل دشوار نبود،

 مجلس كفتكوكند... اين مرد هناراحتس مىیخواست خيلى مسانل ديكر را بهميان




مـجلس بر مىانكيتخت. مجتهد بايستى زودتر مىرسيد. و مـانكونهكه سوار الأغ سفيدى بود، كروهى از






 آرامى كرايد. یند تايى از اين ده هثانان از از زور ستم ارباب مجتهد آنها را در بنه خله خود ترار د هد.

 نفس زنان دربارؤ كرفتا ريها يشان با با آيةانه ستخن مى
 مىانداختت و بdسلام عابران كد كا هى از اين سو بهآنسوى خيابان مى آمدند نا او را ببينند، با سر جواب مىداداد.
 تارهاى ريش بهن و انبوه و سغيد مبجتهد را مى اجنباند.
 جلو سيد پديداركرديد. اين مرد در ظاهر بدفداييانى مىمانست اند مـراه ستارخان

VaV

بهتهران آمله بودند. دوتطار فشنك جلو سينهاش مـان

 بحالاكى از بغلش طهانجهاى بيرون كشيد و بس از نشانهروى سه تير بسوى مجتهد آتش كرد.





 كنيدكان ناكزير بازكشتند. تبهكار اصلى نايديدكان







 بهلباس فداييان ديه بودند، ستخت اندوهكين شدند و بهشكنتى فرو رفتند! بهم
 برانكيختن جنبش مشروطيت نامدار بود. بهحه انكيزن اين فدايى بهرويش آيـن دست بلند كرد؟؟
بسيارى از توانكرانكه از سياست آكاهى دانى داثتنده بهاين بهانه خود را اندوهكين نشان مىددادندكد كويا داوطلبان فاقد شعضهيت و اخلا(تند، و بدآنها نـى توان اعتماد كرد.



 نكه مىدارد، الما آب كوزو را مىشكيند. مرنا را اكر دست آدم ناشى بد مى ازسر كشادش


ـ آتاى مسترم، منظو از اين كنتا رتان چیيست؟ -معنىاش اينست، ثا الن مردم دهار بيسوادى مستند دادن مشروطه بهآنها بىفايله است.





و به هر سو مییراكنـندم


 ديكرى هستند.
هسافرى كد كيسهاى بددوش داش داشت وارد كفتكويشان شد و كفت: ״ بهعقيدة ششا دست קه كسى در كار است


 مردى كد كيسه بهدوش داشت كفت





 كند.
نـايندكان مجلس و شتخصيتهاى اجتماعى ديكر بوسيلة تلغن با وزيران انران تمـاس


 از خود نشان مىدادند




طلاب بزودى براكند شدند.







ميرزا بهشو نشست انـت
وض نكرانكننلهاى بود، بيكمان اين مسئللُ حاد در مجلسى بدكفتكو كذاشته مىشمد
و مانند هميشه كروه سليمانميرزا در اقليت ترار مىىكرفت.


 تبهكارىاى را برانكيخته المت. شكى نيست دی دستهاى جنايتكار جاسومان بيكانه
 ثابت كرد؟ مسجلس بـار دهاين كفته ها توجه نـى كند و دنبال واقعيت عينى مىرود واقعيت

 با دشوارى روبرو مى كردند. بايستى منتظر تصميم نـايندكان بود و بيدرنك رسيدكى بهاين موضوع را آغازكرد.


هسافرت شها بهتهران هالح بود."
مردار با خشم شبانه ها يش را با بالا اندانر مليمانميرزا خـن شور در فراكسيون روى نظريهاش سيفت تكيه كردكد قتل



 هواخوا هان اين نظرئ لو در مجلس بسيلار اندك برد بودند.




 مى كیتند و نكران سرنوثت مشروطيت بودند و از دولت مى ميواستند سياست معكى
دريجش كيرد.

صداى زنكى بلند شد، اين صلا در مسغ كريدورها واطاتها يِيجيد. نهايندكان بسوى
تالار جلسه رفتند.





 مردم بودند. وزيران، سرديريان روزنانهـهاى تهران، خبرنكاراران نشريات بيكانه، هـهـ، در انتظاركثايش جلسه و آغازكنتكو بودند.



 بهبهاني است. خوامث بى كنيم براى كراميداثت او آتايان بياخيزند و رنج دقيقه سكوت كنـنده



 اييربردى با لباس روهانى بود.

 روان شـد. بــيارى از نـايندكان را اندو فراكرفت، در تالار جلسن مجلس حداى شيون

و وارى بلند شد.
سرانجام سخنران برخود بيرهكرديد، آغاز سغن كرد وكنت: „وتت كم است و





تبهكار است، يا دربارة نيروهاى رازآميزى كد تبهكار را از هشت براي انجام اين جنايت







 و توان آنرا داريم از دولت بخواهيم هيم از ام امنيت، زندكى و آسايش هموطنان عزيزنـان نكددارى كند.












 جواب روشن است! فداييان تبريز اشتياق دارندركي

بد كار مى برند.ه

بسيارى از آنها خشـكينانه از جاى جستند.





مم اكنون بكونهاى در اين راه سركردان و آوارو مانـهايميمك حتى توان بازكشت





انجام اين كار فرا رسيد است.ه




 كردندكه داوطلبان بيدرنك خلم سلاح و اخراج كردند و براثى اينكار اختيارات فوتالعاده بهدولت داد
سرانجام نوبت بدهليمانميرزا رسيد. او بارامى از تريبون بالا رفت و با آهنكت ديحكم



 هن در تالار اين صدا هط بدكوش مىرسيدكه مىكفتند: ه آخر قاتل لباس فداييان را








 جنوب ايران نيروهاى نظامى كشو خودمان محروم كردهاند. آلمانها و تركها از اوضاع نابسامان كشورماسوء-

استفادهكرده وكوشش مى كنند از آبكل آلود ماهى بكيرند. تزار روس بهشهار:




 تسام مىشود؟.....

 ناشى از وطنيرستى بی اجونو اجرايش بود، ارج كذاشتند.



















 تهرمان خوششثان بيايد. تنها آرزويشان اينستك اور او را بىآبروكنند يا از ميان بردارند. „دوباو از شـطا مىيرسم: هه دليلى وجود داردكه فداييان ستارخان مرتكب قتل
 نداشت. سيد نىتوانست امدتر اقدامات جلى ستارخان ران را دريابد. الا اينها هركز روبروى







 نتوانست نظم جلسه را برقرار كند.
 ما را درهم كوبيد، هماكنون بسوى سيدعبدانه دراز شد و او را ار از ميان برد. مان المين


 خلع سلاح و اخراج آنها را بكنيه، بايد يشتيبان آنها باشيمه، بهآنها توان بختشيمه و به








اما نطق المامجععه دوبارو وضع را دكركونكرد. بايد بايد بهياد آوريمركد نامبرد





 سغنرانى خود را مانند ستخنرانان ديكر مجلس آغاز نكرد، سنت واعظان بذمهى رال در

آغاز وعظ بدروى منبر، انجام داد. هس از خوانلن دعا و آيه هايى از ترآن بدزبان








 نـايندكان دـوكرات مهديكر را نكريستند. الما سليهانهيرزا، سرش را تكان دان داد يكى از میغكرانش آهسته بدكوشش كغت: پمنظور اين مسلمان دوآتشئ مهدس از انن جور كفتار ییست؟





 جرأت خودنـايى داشتهباشي و رامتيها را بازكويد.







 بيدادكران را بريزند مردمى ثوابك كارند. الما داوطلبان كنونى-اينها جهنـى هستندا


 تسليم كيغرشان كنيد.،

يكى از دـوكراتها تاب نياورد از جابياخاست و فرياد زد: „حضرتآآا، حواست را











 دلسوزيشان برانكيخته شود واكنشى نغرتانكيز در برابركتيانه ماى او از خود






را تحاصرهكرد.هاند.،

تعريكات بردار! اين مسغركى وتيعاند راكنار بكذار.ه








 - حتتأ خودتان ديدايد !

- داوطلبان را بيرون كنيد!
 موزون از در تالار بيرون رفت.
ريُيس با دشوارى توانست نظر درو مليمانميرزا توجهى نشد. آنگاهكروه آزاديخواهان مسلس بهنشانة اعتراض جلسه را

تركك كردند.




 مردم جلو مبلس كرد آمدند.
 داوطلبان تبريزى روا ندارند، سركوب خرا خوا هند شد.
 حاليكه همن نـايندكان در جلسه حضور نداشتند، تصميم گرفته شد : بهدورلت مستونى



Y\&

در پاركك بـاشكوه اتابكث دوساختـان زيبا با شيوءٌ اروڭایى بنا شله بود. جلو يكى از


 بلكه نورسيدكان را هم شيفته مى كردنه برانه براستى پاركى اتابكث زيباترين و با نشاطترين
باغهاى تهران بود.

 نداشتند.
انن باغ از سوى جنوب بلسغارت انكليس محدود مىثد. طبعاً سفير و حتى

$$
\Lambda \cdot \Lambda
$$

كارمندانش از جاى كزيین ستارخان و افرادش در باغ همسايء سفارت چندان خوثششان نـى آمد.









 از مرمر سفيد بهحششم مى













 تغسى زرين كير انداختهاند. اوكا هكا مى ابروان خود را را درهم مى كشيلد و در در اين






تهيه ديدهاند. آخر بهحه علت چإركك بهاين زيبايى در اختيار مردم قرار نكيرد تا از آن بهره ببرند؟ه

اهتزاز بود نظرش را بسوى خودكشاند. سردار روبركرداند و از ايوان بيرون رفت.
 بطور كلى فرماندهى اردوكل داوطلبان را بهعهه داشت. هر روز بامداد

 سرداركدكنار بنجره ايستاد بود، كزارش راكوش داد و يـرسيد: پحال بحهها קكونه امت؟ه

- مردار، روحيهشان بسيار خوبست، تنها دلتنكت شلهاند.


ـــنه، سردار، يادم هــت !
 - بسيار خوب، سردار.
 رفتند. يس از آن براى مان دين افراد رهسيار شدند. رزمـندكان شاد و هالانك رسيدند. از نظر تيزبين سردار بوشيله نماندكه اين افراد از درون درون نكرانند. انكيزء اين نكرانى روحى آنها معلوم نبود. سردار با صدأى بلند، بكونهاى


 جيش نبود وض صلع آميز بهنظر مىرسيد، اين جواب مهه را شادمانكرد، افراد به هيحجان آمدند.
سردار افراد را مرخصى ريرد. او باترخان و فرماندهان ارشد را بهبالا خوانده

 الما ممينكه اينها بدكنتكو نشستند محمود كزارش دادكد تاسم آمله امت وكارى
فورى دارد.
- آيا مسكن نبود، كـى درنكـك كند و بعد بيايد؟ محمود در حاليكه از خهرهاش نكرانى میى سردار، بهت است هماكنون بهحضور برسد.ه




 ستارخانكه اين رفتار عجيب دولت ران ان نسبت بدغ انود مىديده براى كردآورى و بررسى اين الطلاعات امهيت ويرّهاى قائل بود. امروز قاسم خيلى زودتر از معـول آمله بوده و از جهرهاش نشانه هاى آشفتكى و نكرانى خوانه مىشد.
سردار طبق مععول دستش راكرفت و بهارامى پرسيد: ״چه خبردارى، قاسم؟؟ اميدوارم، خوش خبربار



















 تحريكات از يك جا سرحشهدكرفتهاند. شايد تأسغآورترين رويداد ها اين باشدكد 011

يك ساعت بيش كروهى از متعصبان بهسه ندايى محلى هـجوم بردند و آنها را تكهتكه


 عمل كنتد ؟ هـ
نـاشران تـام ايـن روزنامهها از هواخوامان انكليسها بـوددنـد. در آنها رويـداد تتلها بالعن مشكوكى نوشته شـله و از واكنش پهردم كسيختهه سخن رانه وكوشزد كرده بودندكه بايد هـرجهـه زودتـر اين وضع نابسانان پا يان يابد.
 كارها طبق طرح آناده شدة قبلى انجام كرفته استهـه





 ستارخان بِرسيد: پسرانجام په تصسيه كرفتيد؟ه

 بزودى ازا اين موضوع آكا الها خوا هيميم شد.










 الا بايستى كـى درنكت مىشد تا اطلاعات دتيتى نسبت بدتصميم دولت بهدست

مى آمد، آنوقت جواب دندانشكن داده مىشـد





 مرتجعان ستوده بود. ضهناً يادآورى شله بود كه مـأسغانه در ميان داوطلبان ردان عناصر
 آزادى و دموكراسى بدشهار آورد. الما براى اجتناب از تكرار رويداد نامبرده، دولت








 نافرمانانكيفر ستخت خوا هنيا هند ديد يكانهاى فدايى جزو نيروهاى مناي منظم و رسمى دولت نبودند و تصميم دولت دربارة

 चه بايستى كرد؟ چكونه بايد جواب داد






 كيرند؟! باقرخان با لحن برنفاى كفت: " اكر سغي انكليس بتواند هشتكوش خود را A1F








 فراوان مىنهيم. اما بدهیه بجلسى


 سغيران انعليس و الريكا نيستي دوني

 بهاستعاركران فروخته استه
 مى كوشند با انجام تعريكات بِست و هراسنا
 واحدهاى داوطلب و سحرومكردن مردم از دارا بودن نيروى مسلحى بدخودشان است.

 مشروطيت ايران يعنى فرمانغرما و بديليس تهران يعنى لانه جاسوسان انكليسها تحويل
نخوا ميم داد.





 بيكـان بس از ما خود كانكى ديرى نخوا هد با ييد.ه

هنكام شب اين اعلاميه در تـام شهر بیخش كرديد. تهرانيها با همدردى و

 كرد آمله بودند، مىيراكندندند.
***
روز هفتاوت (شانزدهم امرداد) كد شب شد در هاركث اتابكث ناآرامى و بيقرارى حكـغرما بود. آنشب هيّع كس در اينجا نغنوابيد.









 تبريز نتاط اتكاع دفاعى بِديد آوردند و حيطه هاى دنا دناعى را ميان











 مصرف اين افراد كافى نبود. بداين انكيزه سردار دستور داد تيراندازينى بايد دتيق







دولتيها د رست ده برلا فداييان بود.

براى دفاع از آنسو هادركرد.

 نیىورزيد.







 خوا هد كذاشت.
التيهاتوم نخنست وزير بدون جواب













يك تن بدون سلاح آناهد باشد. اكر يكى از دوتن از ميان رنت تغنكش نبايد بيكار بـانده،

## YV

 روشن نشله بود. بازار و د كانها بسته بودند، ساكنان تهران تكثوتوك انـو در خيابانها

ديله مىشدند.









آخ! ول كنيد!

همسايه جواب داد
















 آدمهاى خوب بدكويى كنند.
مصانكوند كد سليمان بدخانهاش بىرفت، در ميان راهش پنين كنتكوهايى را
 سليمانميرزا نزديك

 باسبان سنكت پرت كرد.
 جارى شد. دنبال كودكك دويد و دوباو بركشت و با هـان حالت دستو رئيسش را انجام داد.




 تضاد بيان آنها را از ميان برده بود و اينان نتشذ مشتركى براى نابوديش آماده



 كافى جوانمردى داشتند، دعوتش را يا بذيرفتند.





 كد باسانى تسليم استعماركران شلداند. آخوندهاى ساده و معمولى هممـكن بود بهاني منظور هداى خود را بلندكنند.




 و بنابرايـن بدون زحـت توانست اجازه بكيرد تا براى مـؤينان مجلس وعظى بركـيار كند.





 اركان داشت هنين بيشث آيد اما ناكزير بايستى توكل كري ***
 فراوان داشت، اين مسجد در يكى از شلوغترين و يرجمعيت

 هم براى نـاز مى آمد جمع میشيدند.









 آذربا يجانيها امضاءـكرده بودند.
در اعلاميه نوشته شـله بود: پآزاديخوا هان تهران توجه كنند!
„ددانع راستين مشروطيت، ستارخان، هماكـنون ميهعان شهر تهران است. دولت

ند تنها مىخواهد اين ميهمان بلندجاه مردم تهران را بدنام كـند، بلكه در نظر دارد






 ما را خوا هد آلود.
״وظيفג هقدس هر انسان شرافتـندى الست كد از نعاليت اين نابكاران جلوكيرى

 هام

 كروهكروه جلو اعلاميههاكه بهديوار زده شله بود، كرد آمدند و با صداى بلند باند آنرا
 كارهاى نابكارانه انجام كيرد !

- هموطنان، همه بسوى مسـبد !



 زدوخورد كاملى در هيّع جا انجام نكرفت. هنكام نيهروز تتريباً در مهئ خيابانها، اعلاميه ها كنله شدند. در اين منکام جلو در بزرك مسـجد و در رهاى كوچك كـى آنسوتر افسران راندارم منى دركوهكث مسـجد برای عبور خدام باز باز بود.
 حياط مسبد وضو كيرند. ناكزير از ورود اينها جلوكيرى نكردند الا ترار شد تكك تكك




بهسود انكليسها نظر مىدادند بوميلة جـعيت خشهيكين لتو وبار شدند. از خيابانها وكوحه هاكرومهاى تازهاى بهاين مردم بييوستند، مهd مى موالمتند بزور وارد مسـجلد.

شوند.
 خشونت جلو او راكرفت. جوان بركشت و بهاو فرياد زد: \#ای بأموران احمق ! بهخود


 آنها را بهآرامى راضى كرد كه داد وغرياد راه نيندازند و نكذاشت كار •بهزدو وخورد


 الا توصية اين ييرمرد انجام نشه. استادكار ميانسالى كد آرخالوت كههنهأى بهتن

 كه لباس پليسى يوشيلهاند بترسيم، آيا زمان آن فرا نرسيله است كه اين آتايان روباه صفت راكه ما را بهآرامش مى آنوانندكوش نكنيه؟؟ تاكى بايد در برابر زوركويى اينها آرام باشيه؟؟ آيا پنهن روشى شرافتهندانه امت

 بيرمرد د يكرى، ساعت قاب نفرها يشى را از جلد كلدوزى شـه در آورد. روى آن نكاه

 ورود واغظ بودند.

- بينيد واعظ نزد ويكت شهل !

جناب آفاى حاجى آتا حسین نجفى همراه چند تن از مريدان وفـادارش وارد شد. او همانكونه با سنكينى كام برمىداشت. جواب سلام مردم را مىىداد و مىیفت: "و عليكمالسشام."
 مى آمدند جلب نظركسى را نكردند، اينها نـا يندكان آزاد يِخوا هان بودند و در ميانشان
 مردمكه توى هم وول مى


زست خودخواهانه و خشـكينانه و آهنك آمرانهاى كه معولا بهآن عادت داشت از انسر بليس يرسيد: „انن ديكر كاركيست؟"،



 مىدهـو؟
تاكنون چنين بيش نيامله بود كد دولت بهخود اجاز دهم اينكونه در امور دينى

 حاجىآتا حسين كد از آهنك كفتار افسر دريافت هركز آمار آمادة عقبنشينى نيست،











 كود كى ياد كوفته بودنده تكراركردندن.










 كدك كند.
حاجى آقا حسين عددأ دعاخوانى راكش داد و منتظر ماند تا مردم هرچه بيشتر كرد آيند.






 از ستا رخان و فداييان برخيزند.

## YA

نيروى دولتى بكونهاى فشرده پیرامون باركك اتابكث راكرفتند و منتظر علامت بودند تا حمله را آغازكنند.




 وزير جنك در حاليكد دست بدر باريبلهايش مى كشيد، با آهنك الطمينانبخشى كفت: هآرى، آرى !



 هـهـات فراوانى در اختيار دارند يا نه؟
 -د ريافت من بسيار ساده امت. من اين اوباش را خوب مى شناسم. آكر آنها عصبانى Arr
 دست بسته كير بياوريم و ماندي قرقاول سرشان را ببريه. اكر با احتياط تيراندازى كنند، آنوقت ناها ريه....
 —بهجه هيز اميـيدواريد؟ - حضرت اشرن، اميدوارم كه آنها بيشتر از بيشن عمهبانى شوند. -ششا ازكّبا چنين اطهينانى را داريد؟
 كنين.
 كسى را نامزد فرماندهى عمليات كردهاند؟يري
 نخنست وزير با اهنكك كلهTميز و شكفتآورى كفت: پخنين است؟! موافتت مرا تنيرسيداند؟ !

 فرماندهى اين عمليات بركزيده شده امت. ريُيس شهربانى تهران هم با او مدكارى خواهد كرد. هـ




 ديدنكنم؟
-او اينجاست، اجازو مـىغرماييد عضورتان برمد؟ -آرى، آرى!





 وزيرجنك بود. بهغاطرش آمدكد يكبار اميربهادر الو را عوض كرد و دوباره مستوفى- اورة
 - باكسال ميل!

 منطتُٔ عـلياتى را شناساند.











 درون باغ تيراندازى مى كنيم."
 شكتتى خود را نايانان. يس از آنكه توانست برخود پيرهكردد، يرسيد: مدر باغ
سغارت؟ رغنه.... موقع ؟..."

نغستوزير زيرلب ييزى كنت و با نكاه، نظر توامالسلطنه را جويا شا شد و و اوهم دستى بهسبيلهاى سياهش كثيد و سرش را خم كرد. نخستوزير مرانجام كنت:




 نغستوزير آورد، روى باكت نوشته شد بود: „خيلى نورى-مضرتاثشرف نخـيت وزير! مستوفىالهالكت بدآقايانى كه آمالة رتنت بودند، اثارهكرد بهاند. اين نامد

كزارشى از موى رئيس شهربانى تهران بود. او دربارة رويدادها و آشنتكيهاى جلو







 وزيرجنك با آهنك تاطعى كفت: „يـيش از آنكه به كار ستارخان بيردازيم، بايد نظم را درشهر برقرار كنيه.

 خواهد شد.ه




 هتحر كان انن شورش را دا دستكير كنيم.،

 صداى زنك تلفن رشتغ كغتكوى آنها را كسست.





 تأييدكردر.






 مى داد.
 شهر تنها يكت دركوچكت باز نكاهداشته شد، از اين درمم با هوشيا رى كامل مراقبت
مىكرديد.










 و زخميها را در ديدان با كذاشتياريند.





 فرماندهى داوطلبان مىتركيد. ظاهرأ ديدهبانان دشمن توانسته بودند نتطة حساس



آتش اين توبّ را هدايت مى كرد.
 را فراخواند وكفت: מکوش كن، اين نابكاران عرصه را بريا تنك كردرداند. بىتوانى



 محمود از بالاى بكى از درختان بهكوش رسيدكه مى كفت: هسردار! هـه مى كنيد ؟

 مى كنند، نابودشان كن ! !


بيدرنك توپ انكليسها غانـو

 كنند.







آنجا دشوار بود.

موا تاريكث شد فداييان ناكزير از شلت آتش خود دولتى ستخت آتش كشودند. هزاران كران

 در بعضى جاها دشمن بهدرون پاركك ننوذ كرد. ناكزير جنكت تن بهتن دركر درفت.

نبرد درست شش شـياعت پإييد. فداييان خسته شدند. آنها نتوانستند مواضع خود را را
 زمين نـى كذاشاشتند.










 قستى مستقيماً نبرد را اداروكندند.




 و دشـنان را بسوى رخنه ایا راندند سرداركه روحية تهرمانان را عالى ديد، خشنود شد. آنها بيباكى خود را را از دست نداده بودند. نتط نشنكها يشان روبان روبها يان بيان بود.
 لحظههاى دشوار دفاع تبريز را بهياد آورد. اما در در آن هنكام او او از پششتيبانان

 پشت سرش بودند. اما همماكنون
 رسيد، انن تيراندازى از موى
 ستارخان خطاب بدرزمندكانى كم ييرامونش بودند، كفت: מبجهه ها، نكذاريد ميان ما جدابى افتد !ه

و مـانكوند كه عادت داشت خودش تفنك كرفت از زيردرختان بديشش رفت.





 كرديد. تفنكش را تكان داد و با زبانفارسى شكسته از بـتياريهايى كه درد در عال عقبنشينى بودند با هول وهراس و نوميلى تقاظا مى درون باركك يورش برند. اماكسى كفته او را نشنيد، بتختياريها در جا دراز كرا كشيدند و و بدتيراندازى يرداختندر
در اين لحفه يكى از ماختهانهاى باركك به كام آتش فرورفت. ستارخان فرياد

 مردى كه فينه بدسر داشت فرمان داد: پ آتش ! هـ مسروپپ يكث كام دنبال ستا رخان بود، تا خواست دلهن دادنود بجنبد، صداى شليك بلند شد. طلانهه از دستشى افتاد، دستش را را روى سينهاش كذاشت، فرمانده تهرمان فداييان ارمنى جلوپایى سرداربهخاكـك افتاد.















محمود بد كمكثكالهآتا و يك تن فدايى ديكر توانست سردار را بديكى از



مواضع خود بازكردند وكنت: » هركس بجاى خود برود.ه


 - بايدارى مى كنيم، سردار إ ستارخان با سنكينى و شهرده اين وازثهـار را بدزبان آورد: پآنها نبايد يريروز شوند!
 بايد بهجه كسى اعتـاد كنند؟ بايدارى كنيد!
خاموشى برقراركرديد، آنكاه سردار بدآرامیى كنت: ״ برويد! !





 او در بنا هكا هى قراركرفت كاد


 تطار فشنكش را روى زمين دركنارش كذاشت. بلار و تطار تهرمان آلوده بهخون شيله بود.

 احسّاس مى كرد. يزشكث بهاو توصيهكرد وكغت: ״بهتر الست همهيهيز را فراموش كنيد.،


 كلوله ها نزديكنشدنده سِين حداى غريو افراد بدكوش رميد.
N. $\cdot 1$

سردار از خواب پريد، نكران شد وكفت: پكويا ديوار شهالى را ويرانكردهاند و



طاقباز درازكشيد و از هوش رفت.

*     *         * 

هزاران تن در پهاررd


 الما اينها پا را از اين شعار فراتر نكذاشتند. آن بيدارى كنشته در اين كروه از مردم ديده نـىشد.
درمتت هنكام عصر بهاينها خبر رميدكد نيروهاى دولتى بدهاركك اتابكت و متا رخان حملد كردهاند.






 را بالا زد و خود را بهبالا رماند. مليمانميرزا دستش راكرفت و او را در بالا آمن كـكك كرد.


 باركك اتابكند.





 "مؤمنان بمن.

Nater and
 Exavexamem $x$

 axtex
 $\approx$




 تاريكى جععيت بسوى باركك اتابكك رل انتاد

## ***

 نيروهاى دولتى پيوسته تقويت مىشدنده الما داوطلبان اصولا يكانهاى احتياطى در اختيار نداشتند.

 مىكرفت. آنها ييرانمون ساختمانىى

مىيريراختند.
 فدابى فشنكث براى نبرد داشتند. او بدافراد زيردستش فرمان داد




 نداشت تا شورشيان شهرى را براكنله كند. تنها يكت راه موجود بور بود: نبرد با با فداييان را را


انزايش يافت.





 اما ناكهان تطع شد. كويا سروصداى نبرد خوابيد.
...
 اينكه ونع بدتر نشود، اميربهادر جنكث تنها يكث رل داشت، دست از هجوم بهاريارك بردارد. و چنين كرد.




 فرياد مىزدند:'

- زنته باد آزادى !

- مركك ير استعطاركران!


## $\mu$




 تهران تشريف آوردند. دولت بدون اجازة مسترشوستر نامبرده حق نداشت حتى دينارى خرج كند.
آثنتكى دركششو هايان نيافت. در يششتر شهرها بدنشانه اعتراض عليه سياست



 انجام بذيرفت. آخر خود مستوفىالمطالك؛، هنكابى كد نـاينلة مجلس بود، حتى

 نوشتن امحدكــروى).






شيرى راكد در قفس زندانى است نبايد آزرد.






 جاى كزيدند.


 مستخندـان وكاركا هها اعتصاب كردندند اعتصاب مى مواستندكد امنيت و آزادى ستارخان را تأمين كنند و از خيكرد داوطلبان حشم بيوشند.
 تهديد نـى كند. بدنبال آن قرار شـدكد داوطلبان بیىيلح بتواند آزادادنه در خيابانها و بازار بكردند.





 بكذارند.
 خود آذربايجان عل شود. من خودم نخستين بار اين نظريه را اعلام داشتم. مكر الـر
 تا مبادا بهدام آنها بيغتم؟ چهـ شد كه اين بار برخلاف عقيله خودم عمل كردم؟ من حق نداشتم انقلاب را بهخطر افكنم.ه

 دشهن افتاده بود.



 مردم ايران مىشد.


 مى
لهس ازككى بهبودى نخنستين بار محمود به ديدنش آهــد. سردار با سر بـه او تعارفكرد. سشمود با ونا از زور خشنودى اشكک ريخت، خود را بدباى تخت سردار انداخت وكفت: „سردار حالتان بهتر شله؟
 جيست
— خيزى نيستت. خوب شـهـ !


 شادهانه.
 سردار دربارة وضع داوطلبان پرسيد وكفت: پبچه هاى ما در چهـ حالندو حالشان حكونه است؟؟ كجا هستند؟ معلوم شد بخشى از داوطلبان بهتبريز بركشته و بخخشى مم در تهران مانه بودند. كسى به كارشان كار نداشت. مسحود جواب داد: پ بجهه هـا از بين نرفتهاند، آخر اينهاكه نازيرورده نيستيند، هر ArV

كدامشان هرفداى دارند، دنبال كار رفتهاند. البته سيخت زحمت مى كشند. اما روح
 - باقرخان جطور؟










- خوب، تبريز د رجه وخعى است؟ بد امت؟













بهتر شويد، انن مهمتر از مر هيزى است. بسى از بهبودى به كار خوا ميد يرداخت.ه.


 با اعترامات شا يسته انجام شد.ه
 او شانهمايشى را بالا انداخت وكغت: עین هماكنون دربارة تصد آينهام

مىتوانم بكويم؟ شما بهتر شويد، آنوقت تصميم مىكيريم. - شها مىينداريد من بهتر خوا مم شد؟ مهه با هم كغتند: ״بيكمان !

 زهرالودكرده المت. و هماكنـون

 آنها را باكروههاى كوحكك، دوتايى يا مهتايى رهسیاركنيه. و بيكعان بايد برايشان اسلحه تهيهكنيه....
مليمانهيرزاكفت: »كميتهُ مبا هدان جود د يكرى تمصميهم كرفته است.


 آنوتّ افراد ماكارى نـى توتوانند انجام د دند. سردار ستنن او را بريد وكفت: پآنوتت افراد ما در تبريزكارى از دمتشان ساخته سليمانميرزا با آنـى تأييدآميزى كفت: مسئلو مهاجرتشان بهميان مىآيد. هِ

 خشمكين شد كد كويا درد را از ياد برد.

 - هرا بهتركيه؟






 الست

Arq




رفتا !

## $\because$

براى آخرين بار بدتبريز تهرمان و رنج كشيله سر بی زنيهم.



 معلم دامنش را از دست اوكند وكفت: هبروكنار! من همباكنون بول خرد بر بدتو دادم !


 كدك كنيد، هیلاق شدم ! اه
دو تن از بيكاران و ولكردان بازار از راه رسيدند. يكى از آنها ضهن كفتن






 نيههجان را از زير دست و پإى اوباشانيان بيرون كشيدند و او او را بسوى يكى از از د كانها



 اوباشان دهنة اسبش راكرفت وكفت: هآهاى ، مرد خدا و خادم ائمةاطهار ! بلت ما
 اين كافران در شهر بـاند و ستم




 مسعد رفتند و در آنبا قضاى عاجت






 كافران نجس لعنت باد ! كروه ولكردان يِرامون سربازان راكرفتند. اينان با شتاب فراركردند و خود را از هنگثان رهانيدند.

## * * *



























 الست. امروز اين دو تن بإكدلانه با مم بهكفتكو نشهستند، كنسول انكليس در در جواب




 كرد براى بيكرد تبهكاران حامر الست اسلهـ درد در الختيارشان بكذارد. آنها از پذيرفتن
 خواند. در ظرف خند ساعت سرتاسر روستا بهآتش كشيله شد و اجسساد تبهكاران هـه









انكليسى با موافتت كفت: پاما شـا بهاندر دو دومتانغ من نيازرنديد؟ منظور شـا را درمت فهميدم ؟

AFY
 روس با نكرانى بيرون شنجره را نكاه كرد . در خيابان برف مـي دوباريد.
 محصول خوبى است.

 عهليات در مه را برتر مىشهارد. با بىاعتنايى جواب داد : " هركسى بهچيزى علاقهمند است.






 بيشى بررسى مىثد، ممالكنون من ناكزير نبودم اين خربة دوستانه را از سوى شما تاب آورم .
سروالتر در عاليكه تهـوه مى خورد كفت: ״تجربـه بهمـا مىآموزد، در ايـنـونــه

 كرد
 فرمانده نيروى اعزابى روس تـاس كرفتم .
سروالتر بادآور شد: پتوجه فرماييد: نكددارى اينها در زنـدان عمـلا بيشتر
 آسوخته اصت.

- بهنظر شـا هلاح امت با آنها چه بكنيم همصتحتش شانه هايش را بالا انداخت وكنت: پدر شرت مثل معروفى امت كم مى كويد: سر بريده سـغنى ندارد.، ــــا حت داريد. مثلا معن ستارخان باوجود آنكه بهمتختى زخـى شله و زير نظر
 در تبريز هنوز دربارهاش مىانديشند و بهاو اميـد دارند.


AFY

- نه، من منظور ديكرى دارم، مىخواهم راجع بد كنسول بيششين روس بكويم كه سرشت آزادمنشانداى دان داشت.
 مست وبىارادهاى بود. يكددليل بسيار مهم ديكر وجود دارد كد نبايد تبهكاران را را در زندان نكاهداشت و آن اينست: تا ده روز ديكر عاشورا

 متنفذ شهر در اين مورد مِيانبى شوند، آنوقت شـا ناجَاريد تقاضاى آنها را بیذيريد.





 عاشورا بد ذار خواميم آويخت ! آيا شـا قصد دارد داريد دربارة اين مـونوع با با لنلن مشورت كنيد ؟

 دارد. اينها بسيار ماجراجو و اخلالكرند. هر دو آنها از نداييان فعال بودهاند.ه
*     *         * 




 قرار شد اعدام در روز عاشورا، يكنساعت بيش از آنكه دسته عزاداران راه بيغتد انجام كيرد .
جايكاه اعدام ميدان كوپّكى كه بهكيونميدان شهرت داشت، تعيين كرديد. از از

 هر يك از آنها طنابى تاب مى الموردر . آين السلام ريشش از • .
 بكونهاى نفرتآور هايمال كردند و دارزدن مردم در روز عاشورا، دركشورى كـد



 قزاتها و افسرانشان واكذاركركرديد اريد
بايد يادآور شد كه از بامداد زود اين ميدان ير از جمعيت بود.











 امور بيا خوا هند خاستـ الا اين اعتراضها يا يندارها نـىتوانوانستند سرنوشت شوم دتحكومان را دكركون

 مهين وبس !





 بود و سرشان را بالاكرفته بودند. محمد وكريهم، دو خواهر هرزاده عزت نغس وسرافرا وزى در اينجا ظا



برانكيـتيتد تا بمسربازان و معلم روسى آزار رسانند ؟







هاداوران دادكاهه يكديكر را نكريستند و اخممكردند. در ميان معكويان جنبشى









 دارد ارادهاش را ندبدكشور ايران بلكه بهكشور روسيه هم تحعيل كند و مردم اين

 سروالتر سرش را تكان داد وكفت: עاتـام تلاش تو براى كاشتن تخْم جدايى و







 نشان مىد هيد ؟ على دواهیکكى درنكکكرد و انديشيد، سسس كفت: صاكر موضوع اينست، اين

 نيازى بهميانجيكرى شها نداريمه.
معكومان ديكر نيز نتوانستند از اظهار خششم و تنفر خوددارى كنـند .الا على دواهى
 مىداد همماكنون با علاته و هيجان او را نكريست. او با آهنك تشويـق كـنـندهاى به زبان فارسى گفت: پبهحرف اين احـشها كوش نكن. آنها مىدانند كد زندگيشان ارزشى ندارد.
 ييداكردن على ساخالنلى كار دشوارى نيست. او جايى رِنهان نشله الست. او را

 با ميل خودمان علىدايى نام نهادهايم. هنگامى خوامرامد وسيدكد او را را در خود

 درخششيدن كرفت.
كـنسول انگليس با تغرعن رو بركرداند وكنت: هاين مرد هذيان مىكويد، هراس *. مرك درونش را فراكرفته است
 ساله هستيه. الما باكسال تأسف بايد كفت كه دشهنان نابخرد ما دليل ديكرى جز زور M، و هوبهُ دار ندارند
زنرال فرمان داد: ڤاينها را ببريد ! !

بوسيدند و بدرود كفتند.





اين محصول يربركت باشد. كفته شاعر را به ياد آوريد كد كنتْ :


ما را نـى تواند نابود كند


AFV

از درون دوغ كره اعلى پديد مىآيد .
نوجوانان، محمد وكريمه، خواهرزادههاى ستارخان را هـان روز در جانى ديكر بهدار آويخنتند.'
***

 خاكك امثراطورى عثمانى بودند، مرز ميان ايران و تركيه جور ديگرى بود. در آن









 درخت بيد كاشته بودند. معمولا مسافران شب را در اين روستاكمتر مىكذراندند، اصلا مسانرى از اين









 دوربينش را برداشت و آنها را نكريست.
 اعمدكــروى)

AFA

 اينها دستهانى از مأموران كـركك باشند؟ نه، المبهاى اينها خستهاند و جلو كلاه
 اينها مسلحند. ايواى ا در تركك زين هر يك از اين سواران خورجينى امتـكد با تسهه بهزين اسب بستهاند. خسروبيك نتوانست چیزیى بغهـد و تا سواران وارد روستا شدند دوربين را از چشم


 منتظر ميهـهان مستيد ؟ֹه كدخدا بارامى جوامب داد: ״خرا منتظر نباشم ? هميشه آرزوى ميهـهان را دارم. بهمستخلمانشى فرمان داد: „آى، بیه ه ' المبها را بكيريد." مستخخلدان-مردان و نوجوانان-بيدرنك لكام السبها راكرفتند اينها بهنظر ولكرد مىرسيدند و رختهاى زنله و پارها ، بدتن داشتند، چیهرههايشان بسیار لاغر و
 داشتند.
 الطاق بردند. آنهاكد اين خورجين را مىبردند بهرهِ و هِن افتادند و با با مم كفتند:
 كنجكاوى كنند. اينها از مستخخدان ديكر هم يرسيدند: „هال شما هم سنكين بود ؟؟"
 - آرى، آرىى.


نيرنك نتا هش را از ديد حاضران پنهان نكا هدارد.





 كدخدا، برادرزادهاش، و مستيخدمان ديكركنار در ايستادند و منتظر دصتور ميهمانان بودند...

امنا اينها دستورى ندادند. يكى از ميهمانان رو بمرد سبيل مشكى كرد وكنت:

 باز شود.




نتطه را براى كنشتَ از مرز بركزيده بودند.

 دستيار نزديكت ستارخان است!



 تيراندازى كرد.

- خورجينها خيلى سنكيند؟ ـآتا خيلى سنكينـند.
- خيال مى كنيد درون ابنها پيست ؟

 با خودشان طلاى فراوانى مبراه مى برند. $19 \times 6-$
برادرزاد با آمنك خفهاى اين وازه راكنت و آب دمنش را غورت دار داد. „يعنى،

 خاموشى برقراركرديد وسبس نجبوا ادادامه بافت. - شايد بتنهايى از عهده برينيابيم. - آرى، كار خطرناكى است.
- برو خيند تن يار !
- بسيار خوب آتا ؟

هداى بایى اسب تكسوارى بدكوش رسيدكه از تهو.غانة روستا يرون رفت.

اما در الطات بزرك آفتابه لكن آوردند. مستحخلمان آب روى دست ميهمانان ريختند. يسى از آن غذاى فراوانى آوردند. دو تن از مسافران همراه مستختلدهان بهطويله رفتند و بهامبها سر كشيدند. مهه هيز درو دروت و ور روبراه بود.
 رختخوابهابى با تشكك و لحافهاى جركين كستردند.



 با هم نجوا مى كردند و تراركذاثتند بیمروصداندا و بدون تيراندازى كار مسافران را

بسازند.




 اينكونه، ستارو تابناكك زندكى باقرخان، مـرزم وفادار ستارخان، خاموش شد. * * *

خبركشته شدن اندوهبار باترخان و رنقايش بهتهران رسيد، اما انن خبر را ازستارخان
 امين و محمود در نكا هدارى اين رازكوشش میى كردند. همه خوب مىىدانستيندكد


 شبها بسيار رنج بىابرند.
تختخواب سردار راكنار هنجره كذاشنه بودند-مـهشبانهروز تهرمان اهلا از بستر برنناسته و بيرون نرفته بود. تب و لرزش باريان نـىيافت. ناتوانى شكفتآورى بيهار
 الست كه خون سردار را زهرآلود ساخته بود.
 مى كوبيدند. اما ارادهاش بدفولاد بیمانست، فتط بيهارى، تنش را مانند موم كداخته بود. در خيابان باد مىوزيد. بركهاى زرد روى زمين باغ مانند يرندكان تيرخورده

سراسيمهوار بهاين سو و آنسو مىدويدند، كونى نـى وخواستند بميرند، با تـام نيرويشان








 از مدتها ييش در الاق حكـيغرما بود.
 الست؟ بجه را هم با خودشان بردهاند. نكند بيشامدى روى دادي داده است ؟

 همرا هشان بردند. هع
دختر خنديد وكنت: ״مانمان و عمه هيحِكاه از مم جدا نـى







دلم مىكيرد. مدتى الست از او خبر ندارم....



 بلست داشتند ... در انن هنكام امين و محمود وارد شدند. آنها به همديكر نكاه كردند، مىخواستند

> ا ـ منظور از هداداشه امين شوهرخوامر ستارغان است كه او را پداداش، نام مىبرد.
















 عكس نكويد. اما بكر ميشود جلو بهجه را كرفت ؟






 إينثك هم به بهبودى بيهار اميلى نداثي




 آمستهاى از ميان لبهايش شنيده شدكد كنت: „اينها يا، نزديكتر ! ،

سـردار نيرويش را جمع كرد، دستش را از زير يتو بيرون آورد، روى شـانه متحمود

 ماندهاى. چیكونه زندكى خواهى كرد



 آذربايجان بيش از هر هيز بهي

 بزيد. "محعود، كوشكن: اكر احساس كرديدكد نيرويتان بايان مىيابد از آنسوى








 شد. تلب يرتوان و ايرــهرش از زدن انتاد.'



 زنان جامن مشكى بوثيدند و مردان عباى سيل بددوش كرفتند، آنها در عاليكه
 كــروى)

نيم صدا با هم ستخن مىكتند آرام كام برمىداشتند، كويى مىترسيدند مباداكسىى را



 هزار نغرى در آينـ خاكسيا بنج تن فدايىى

 شـارة اينها جندان زياذ نبودا
الما در خيابانهان سر راهكذشتن جنازه، جمعيت بيشـارى ايستاده بودند سيا هى از جمعيت در خيابان شاهعبدالمظيم راه افتاد. در هردو سوى

 ميى






 بايان

حماسة
ستاوخان
بها : •ع

