

## Cly



## -

DHENAT


M1)

oslgilos cicsaroctaw



كِدردآورنده. ب. دمباثى، على، -IrrV ، كردآورتده. ع. عنوان

$$
A \operatorname{H} / / \bar{y}
$$

PIRA00A/i

$$
\varepsilon^{\Delta i V} \dot{C}^{r}
$$

$$
I r V \lambda
$$

سخن: IYYA

$$
\begin{aligned}
& \text { ISBN: 964-6961-02-9 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فهرستريسى براناس اطلاعاتن فيـا. }
\end{aligned}
$$

## خاطرات سيّد مسحمّدعلى جمالزاده

# خاطرات سيّد متحمّد على جحمالزاده 

## سيّد محمَدعلىى جمالزاده

ايرج افشار -علهى دهباشى


يادهاهشت هيأرت امنا

 از چحابِ آثار خود راكه تاكتون نزديكـ به پثجاه جلدكتاب و رسالات و مقالات


در إينجا نقل مى ثـود بـه مصرف برسـل:
الفف: يك ثلث آن (درآمـل) به مصرف حخريل كتابهاى معيل برسـل و يه مجمرعهُ كـايهاى اهـليى اينججانب به دانتشاه تهران در إختيار كتابـخانهُ مركزى و مركز استاد دانتشُاه تهران قرار گیرد. اختيار و انتحاب اين كتابها با تصويب هيأت امنايی خواهـل برد كه توتيب تتْكيل آن در ماده ها اليـن مـقاوله تـامه مـقرر مىگردد.
ب: يكى ثلث ديعُر عايدات بـه دانشــجريان إيـرانـى عـلاقهمند و مسـتحتق و بى بضاعتى تعلت خواهد گـرفت كـه بـه تـحقيقات ادبـى و تـاريشیى مشــغرل


 سالخررده داده خواههد شـلـ، يه ثـرط آنكه آن در شــهر اصـفهانَ كـه زادگـاه

جمالزاده است واقع باشد، به تشخيص و ترتيبى كه هيأت امتاه اختيار خواهتد فرمود.

 كارهاى خير خود به دانثـاه تهران واگذار فرمود.













 ميأت امناء:
جواد ثــيخالا سلامى -محمدابراهيم باستانى باريزى -أِرج افثـار.






 كه به حوادث و سـوانح زندگيش مرتبط مـى شـرد و بـعضمى آنـهاسـت كـه بـه درخوالــت من به رشتهُ نُگارش در آَورده و در مجله هانى راهنمایى كتاب، ينــا

و آينده جانِ شدهامست.
اينك مجحموعهُ آتها را يا تظمى درخورد كه بدانهاداده شد درين محجمرعه گردآَوردهأست تا دسترسى بداتها آسان باشد. يكـ توشته هم كـه در مسـجلهُ
 آلن را آقاى دكتر ميفألله وحيدنيا مدير گرأمى مجلنُ مذكور بـه لطـف تـمام مرسحـت كردنل. مسـاسـغزارم.
 أنهاست كه جمالزاده به من داده و خود برأى هـر يك از أتـها يـادداثـتى و يادگارى توشمته امـت. ديگر مكــها آتهاسـت كه من در سـفرهانى متعددم بــه زُنو (از عץץ تا تا

 مثلرجات آنها داده شـرد و صورت واقتعى تكميل بيابد.


 جمالزاده و سـركّشـت و خاطرات أو بود و جون آن آن هطالب بر كفته در دوران

 تقربرى -بتوانل به متلرجاتت جنان كـانـى كمكـ كند.

 و كم غلطى به هاهِّ يرسانند.
اكيرج انشـار
JYVV دوم اــفند

## فـهرسـت مـنــرِجـات

يادواشت ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
ir 1．سركّنــت جهالزاده بهقلم خودش با مقدمة سيدحسن تقىزادهـ． نقل از نترئ دانــكده اديبات و علوم أنــانى تبريز، سال \＆（ITYY）

（IYOr）IV نثل از مجلئ راهتماى كتاب، سـال
$\Delta V$
「「. سوانحى از زندگى .
تقل از مجلئ راهنـاى كتاب، سال، 19 (1YF0)
loy
نتقل از مجلd راهنماى كتاب، سالـ جهارم（IVFO）

111
ه．روزنامةٔ ر مجلئ كاره．
نقل از مجلة بنـا، ــلـ 19（1TFD）
ذيل آن نهل لز كتاب（نانهـهاى دوستانه،

F F F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نقل از مجلهُ وسيد دورة (IFOD (I)



189 ...........
نفل الز مجلهُ يغها. بـال YO (ITOI)





489 $\qquad$ II. السلحهُ دروغ . تقل از مجله آيَلده سال هغتم (ITD0)

PVI $\qquad$ . Iの. زندگى و آثار جـالزاده / ايرج افشار .. riv. $\qquad$ rir .ir

# شوححال 15T جمالزاده به كلم خودشى 

## مقدمة سـِلدحسن تنىزاده














 تزوينى هـم از اين جحهان رختت بر يسته تنها من از الرادتمندان قديم
 من در اينجا تتها از يك جنبئ آن رجود شُريفس و نازنين نمى خحواهم حرف
 بيان كْم. جمالزاده فرزند مرحوم آقا سيد جمالاللدين واعظ معررف دحبوبالقَلوب
 (ITY_ITYF)
 آزادى بود بهرهمند بردم مرحوم آقا سيدجماناللدين اصلأ و هخصرصـاً از طرف مادر همدانى بـود
 وى فوقالعاده مروّح حرّيت و دجاهد راه عـدالـت و مبـارز تـهر مان بـر ضــد




 ستخنگويى اوبرد بزيان عوام وبه هـين جهـت تأثير كلام وى كه غأنباً به عنوان
((برادران كلاه نملدىمي)" حرفـ ميزد نظير ثذاششـت.
 كه شـاه روزى در فصل زمـتان با ملازمين دربار خود براى شـكار به جاجرود يـا




 سسربازهـا در بيرون در سـرماى ستحت هادرها را نگاه مى داتـتـند صبح كه هـوا روشـن شـد و حضرات از خوانب بيلار شـدند حاجـباللدوله حضـور ثــاه آمد و



ميتِ مى توان درسـت كرد و انــان را به جاى ميـخ طويله الستممال نمود؟

 كسب آزادى تتـويقي مىنمود. اين بيانات او به حلى مطلوب عام بون كه يكى از مريدلان و شُيفتُعان تعليمات او روزنامهأى به انــم|الجمال داير نمود، و هر تباً
 دالستان خلمات مرحوم اَقا سـيدجماللالدين به ملت أيران و مرام اَزادیى و





دارد. و آن حنانـسـت كه در دو سـه هفتهُ اخحير قبل از توب بـستن هجلس شوراى





 ميرزا جهانگيرخـان شـيرازى مدير روزنـامهُ صـوراسـرافـيل و مـيرزا داودخـان
 و بعضى از وكلاى مجلس را (از آنجمله اينجانب) مىكرد.
 صبح تا شـب در اين ايام در مجلس بوديم و مذأكرات و بيـغامها و رونتو آمد وساثط بين دربار ر مجلس در ميان بود. دوز بY جمادىالاولى بعد از غروب









 مى مشـويد اين توهين به مجلــى الـست حتـماً برويل متزل خودتان و مرا به اصرار





 آن مرحوم) براى تحصيل به بيروت رفته و بس از انجام معلدمات در آنجا در ظرفقريبدوبـالبراى تكميل تحصيلات يـ سـويسى و بعد به فرانسه رفته بو2.

 آن بود سعیى كردم بهترين عناصر يارانى ششريف و وطن دوس بـت را كه در اكناف

 هحمدخان قزوينى از بِاريس و جمالز|اهه ونصراللهخان جهانگگِ و سعدالله خان (حاللا معروف به خرويشّ) و راوندى از سسويس و ميرزا السهعيل نوبرى و حام السـعيل اَقا امير خیزى وميرزا آَّا نالهُ ملت و هيرزا السـمعيل يكانى از الستانبول (و بعضى ديگر) دعوت مرا|اجحابـت فرموده به برلن آملدنل (مرحوم قزوينى ابتدا


 داستان هيأت ايرانى در برلن طولانى الست و آنحچه در اين موق قابل ذكر

انسـت آنسـت كه اين اشـخاصى كه غـالب آنـها جـوان هـم بـودند يـر از شــور

 و از آنذجمله جمالزاده عازم بغدأد شد. مساعى خالصـانه جمالزاده در اين راه موجب كمال خوشسوقتى ما و ايرانيان
 و عقبنتشينى آنها و از دسـت رفتن بغلاد دو دوستان ما به الستانبول و از از آنجا باز بـا به


 بعد از تعطيل كاوه آقاى جمالزاده در سـفارت ايران در در برلن كار بيـا كار كرد و

 در موقع اشتتغال با روزنامه كاوه آقاى جـا عالمانه و محققاته و دلكشُ در آن روزنامه نوثـت كـ كه يكى از آنها (مقاله راجع





 تاريخى جممالزاده كتاب تاريخ روابط دوس و و ايران بود كه به تفاريت در كاوه







 آنوـَت تا حال) كه دوستتى صميمى و حقيقى و خالصانه بين مـا دأـــمى و در


 ثرتوافكن عرصه علم وادب الست. تأليفات او دز ايادى اهل ذل ذوق انتــــار عظيم

 ذوق سليم بى مانلـ و فهم مــتقيم (كه در اين زمان در ميان مردم ما ندرت دارد

 شـرف و صـداتـت و وفا و صفا و جوانمردى و خيرخواههى و سـلامت عـعل و




 نكردهام و عـن حقيقت را حتى قدرى كمتر از واقع امر بيان كردهام.
 مغرب زمين أست كه وى كتب او را نتخوانتـه باشـلـ و بر تمام افكـار و عـعايد جارى احاطه دارد. در زبان فرانسـه و آلمانى عالى ترين درجهُ تسلط را دارد و به قول فرنظيها (ادر خانه استت) انگليسـى هـم مى داند و در عربى مايةٔ وافى دارد و زبان فارسى او هى تواند ميزان فصاحت بانُـد. دليل بزرگّى بر سـلامت ذوت و
 كامل مرحوم ميرزا محملـخان قـزوينى است از وى و عـلاقه زيـادى كـه آن مرحوم به أيشـان دانشت و همه هى دأنـد كـ قزوينى در دقائق امر زبان جحيزى را
 حجت قاطع بوة. يكى از خصصائص عمده فطرت جمالزاده آزاد فـكـرى و آزادى طلبى روح او و انزجار طبيعى نفس و طِّع او است از تعصبات و افكار تـتُرى و ظــلم و

 طفوليت در اصغهان وقتى ديد كه بعضى از مردم كاسـب كار و يـى كناه را غوغاى


 تعصبب و سلبب آزادى مادامالعمر بيزار و متنفر نمود و در معابل ظلم و تعمـب ررحــُ طنيان هىكند و فیالحقيقه هم شـقاوتهاى دوران افراط تعصـب مـا
(كه حالا با همهُ ظهورات نـامطلوب ايـن ايـام از تـجلدِد آن بـه آن درجـهـها
 فرانــوىها الز دأستان شـب سنـت بارتلمى حالا سـرافنكنده مى شـونـل ها هـم از ياد







شرح حال جمالزاهه

 در اصفهان بـه دنيا آَدهام. يلرم از فاميل صلرهاسـت. آيتِالله صلـر كه اخيراً


 اصفهان مادر مرا كه دختر ميرزاحسن باثرخان از اعيان آن شـهر بـود بـه زنـى


آزادى و عدالت دم میزد. قلرت ظلل الـسلطان كه حكرمت اصفهان را دانتـت وتعصب آقا نجفى مانع بود كه پلرم بتوانْ در خود اصفهان به موعظه هردازد و لهـذا اغغـلب مـاههاى مــحرم و صـفر د رمسضان را در شــهرهأى ديگـر ايـران و مسخصوصاً تـبريز


 را به دستيارى ميرزانحسنخان كه بعدها (گويا) لقب مثـيراللدوله كرفت ر در آن تاريخ در سـنارت ايران در پطرسبورغ عضو سـنارت بود مـر مانه در پـنـجاه



 تطعهأى كه مريوط الــت به دحاكمه' 'در روز قيامت در مقابل ميزان به قلم يلر من الست و همانجاسـت كه وتتى در مقابل الستنطاقات كار بر او تنگّ مىكردد
 و بايد أر راكثـت.


 ملر سـه را بستنل و در آن باب از حـرم به أمضاى مستعار (VF اصفهانى كه بــ


همان اوقاتى كه پلرم در تبريز بود و ماه هحرم و صفر گذشتـه و در نشرف

ا. ايتجا در امـل نـــخه، جاى يكى كلمه خالى گَنارده ثــده است.

Mr شرح حال آتاى جهالزاده با قلم خود

 عبارت بود از يكى دكان عطلارى. وقتى از ميدانتشاه مى كنذتـتم ديدم مردم جمع









يا حلد شرعى مىزنند.
آتا جواد صراف با ششخص ديگـرى از اعـيان اصـنهان مـوسـوم بـه مـيرزا


 مىىدانـست و من هم با دو بسر ملكالمتكلمين موسـوم به ميرزا مـحمدعلى و







مى كتى ؟ و من كريـام كرفت و فرار كردم.
 قاضى شـهر كه كويا با دخترى از خانواده ظل الـسلطانوصلت كردهبود با يلدم


 بودكه امروز در حضيور ظل الــلطان بودم وظلل السـلطان تيجيى تلمدان در در دسـت
 با اين تيجَى تكهتكه كثم. فورأبهداثى من ميرزا حبيبالله خان كه بعدها لقب انتخابالملكـ و سـجل ((فرزاد)، كرفت و پير مسـعود فرزاد اسـت كه حالا حند

 صلاح نيــت مراجعت نــايند. جنـد روز بعد ميرزا حبيباللهنحان سـرزده وارد اصفهان نُـد وخانه و اثاثئهُ ما را به عجله به فروش رسـانيد و مادرم را با من و با بـرادر ديگـرم (حـانلا خـا







اسـت در آن تاريخ.
 مقَمات مـتُروطيت شـروع گُرديل. در تهران در هلريسةٌ تـروت و ادبـ درس




 بالآى بام مسـجد و دو منارهها هـم مردم جا مى


 لازم داريد و حالا ههمه صلاها را در هـم بيندازيد و بگُويـد تانون يكـدفعـه از حلقوم جند هزار نفر فرياد قانون بيرون مىى آَلـو و اين صدا در تـمام شُـهـر و





 (كويا مسجل جهعه) منبر میرفت خحيلى با يـدرم ضـديت مىكرد و بـه خاطرم




بالين من نتـــتهاند و الثـكـ مىريزنل. مهلوم شــد در نيمـهُ شـب در خانه را بــه





 در اوايل مشروطيت كه در هر محلهالى از تهران مشُرو طهطلبّان به أسامى و

 صصحن المامزاده را آبب و جاروبـ مىكر دند و فرشُ مى إندأختّن و مردم كاسـب
 مشروريت خططابهها مى خحواندنل.
روزى به فكرم رسـيل كه من هـم خططابهاى حاضر كرده بخوانم. إين اولين
 عبارتها را سـوار هـم كرده بودم و وقتى با آن صِغَرَسـن آن را با صدالى لرزان خواندم المته مبلغى مرحبا و آفرين تحويل گَرفتهم وقتى شـب بدرم خبردار شــد
 انداختهـهاى.
 رفات يافته و هحملـعلى شُـاه تُـده بود تابستان بود و ششاه در نـياوران بود. يكـ














































Yq
 بازی ر تَغريح را اولين تمرين قوهُ تصور در تزد من دانــست. روز عانشورا من و بِدرم روى أيوان منزلمان كه مشرف يه تبرستان شهر تم بود تشُسته بـوديم و
 و زره جلر افتاده بودنل. ناگاه دو دبتـه درسـت در مقابل منزل ما بهم ربسيدنلـ و


 وتَتى در موتَ صـدارت عيناللدوله و حكومت علاءاللدوله كـهـ تسجار قــند
 بردم. در ايوان صحن پِرم به منبر رفت و من دوى پانشويه حـوض ايســتاده بودمَ بحنانكه در تواريخ مسُروطيت ايران و از آن جحمله هتاريخ يحيىه مسطور


 دوم طبع تهران صفحهه ז| و امام جـعه كه داماد شــاه بود بناى بلزبانى را كَذانثـت و مجلـس به هم خورد و مردم به هـم ريختند و كرهاى مجلـس به هحركت آوردند بهطورى كه مردم

 طباطبايى سنگلجى (ميرزا محملدصادق گويا هنوز در تيد حيات اسـت) او را الز ميان جمع ربوده و به منزل خحود بردهاتن پلرم را آز آنجا به متزل ناظـمالا بسلام






 حِيزها در خاطر دارم








 بو: و ما از او سخت مى ترسيلديم.





H شرح حال آتاى جمالزاده بـ تلم خودث

 گرد حجب و حِيا بر صورتـت نـــــته الستو جامئ سبيد عفت و عصمت بر تن


 وتَتى شـنيدم كه در كلاس علم فصـاحت (ازتوريكه) كه بالاتر الز كلاسسى بود كه




 فهميدم كه تعريف و تمجيد الست نه تكذيبـ و ت تقبيح.







 مى خواهند مثل او باشيـم. تنها من فضيول جـواب دادم دلم مى خواهد مثل ولتر

بأتـم و جحون ولتر در نزد كثيـُ ها و اصحاب مذهب كاتو ليكى سشخت منفور و مبغوض الست اين جــواب مـن مـوجب بسـرزنتشها و تـوبيخهاى رســمى و غيررسمى بسبار گرديل و حتى تهلديد كردند كه از ملرسـه انحـراجــم بــازنـ. خودم هـم ولتر را خيلى كم میى تشناختمَ ولى در خاطر دانتّتم وقتّى در ايران بودم يكى الز روزنا پاريس (كويا ماتن) مقالهأى در باب بلدرم اتتشـار داده بود و عكس او را جاب كرده يود و او را ولتر أيران خوانده بود و از هـمان وقـت السـم ولتـر بـه قــوشم
 رسـاختند. تامهاى از هـمان ملرسـه به دستم رسـيد كه در حبل المـتين كـلكته بـه

 از يروت پِس از مــافرت و سياحتى در مصر به فرانسه رفتـم. در قاهره با

 تلدى از اين بيرمرد با علم و تجربه كه متام اجتهاد دالشت و مى كِّت با شُـيخ


 من ثابـت ثـده كه خخوانتلدكان و مطبعه و كابخانه خودثــان به بـغضى تـصـهها



 عبرت باثـد.











 حقيقت مطلب را به او بكُويم.














(هايتخت ايالت بوركونى در فرانسه) ا اقتادم.








 ما آزمدددايـمـم در ايـن شـهـر بــخت خـويش

 صمدخان كه وزير مختار ايران در هاريـس و سريرسـست محصلين ايرانى بـود

بر برح حال آقاى جمالزاده بـ قلم خودش






 بدانجا برزوى: بردو، ليون، ديزَون. معلوم اسـت كه ديرُون را الخيتار كردم

خـــا گــر ز هـكــــت بـبندد درى
بــ رحــــت كـــــايد در ديگــرى













در بغداد عدة ديگرى الز دوستان ايرانى من هـم


 روابطى كه در آن موقع با ايليات و عـثـا














 برگّشتيم ولى يكى دو سـاعت بعدخبر دسيل كه در هــمان نـزديكى كـرمانتـاه



 وتتى من از كرمانتشاه به هـمراهى إيلخانى نامى كه دقيم شهـر و با اليالِت لر د






 در ميان لرها و كردها در رفت و آَمد مشتغول عقد ترارداد و عهـدتامه و قَسـمنامه


 برلن رسـاندم.









 .













 آن مرد دانتـتمند و نيكخواه و با ذوق هستم و در مقام دوم بايد حضرت آتاى
 امور أدبى و علمى الـتـاد و مرشد من بودهأند.




عمرم به بِايان برسد.
 السـم در دفتر يادیانثـت خود قَطعاتى نوشته بودم كه هنوز باقَى المـت و به جحاب
 صغر سسن از ايران بيرون آمله بودم در مدارس ايران فاريسى را درسـت تدريسى


 كه بلدون هقلدمات و بدون الستاد و يلدون درس فارسـى را كاملأ نزد خودم و با

 مى دارم. اصطلامحات و تعبيرات و حتتى از لفاتت و كلمات يادداثتتها بر مى دارم ر اغلنب آنها را مرور مىكنـم
در خحاطر دارم وڤتى در برلن قصهه هىثوشُتـم در ضمن قصهأى احتياج بـه
 تعبيرى وجود ذارد ولىى كلمات آن درسـت بـه خـاطرم نـمـى آملــ از هـر كس پرسيلدم جواب صسحيحى نلاد. عاقبت از راه اجبار معصود را با كلمات ديگرى

بـانن نمو ده و بر حسب معمول تصه را دادم كه حضرت آقاى تزرينى ملاحظه فرمايند. وقتى ملاحظه فرمودند ديلم در حالشيه مرقوم داشتـهانذ كه اينجا خـو


 همين اصطلاحات و ضربالمثلها مى دانتم.

















دارد، شُورایى عالّى كار دارد، سـازمان بيمههاى كارگُران دأرد، قَانون كار دارد، اتحاديههایى كاركرى دارد، تانون بيمه دازد، قـسمت مهمى از كاركُران مرتباً بـ
 را باز كرده داراى حيتيتت و اعتبارى شُدهاند البته به هيهووجه ادعا ندارم كه اين
 لسرسوزنى در تحقَّق اين امور بیاثر نبودهأسـت و هـيثقدر مرا بـس.


 طبع نرسيلده اسست. (لتلخ و شيرين") كه مجموعهأى أستت از جحنل قصه، (آَكاق و



 رسـاندم يعنى هزار مطلب انختـيار كردم كه قـــــت أرل آنها به طبـع رسـيـده انست و
 ديگر هـستم.
سـابقاً دماغى دانتـتم و هر وقت كتاب فارسـى خوبى مخصوصاً قصه و رمان به دستتم مىىافتاد به ثصلد تشـويت نويسـلدكان مقالاتى در تقريظ در روزنامهها
 بيلا نكرد به طبع میريـانلم. باصادق هـايت و حجازى و شحملد مسعود (مـ دهانیى) مناسبـاتى مـتلد دائتّم و دارم.

لر آخر كـاب (يكىى بود و يكى نيود)" هقدارىى از كلمات عوامانه را هلحقَ به كتابس سـاخته بودم. بنا به تشثويق دوستان و على الخصصوص مرحوم يسروفـسور


 و نتر فارسسى مكرر كفتهام و نوشتهام و احتياجى به تكرار ندارد دـ معتقلم كه بايلد

 بابت اينكه معلارى كلمات ناصسيح را به زور وارد زيان فارسـى سـاختـانــــ
 صحيحى دارد.

 براى كلمات سسست و ناصسيع نماند ولى اكر كلمهالى رواج يافت و عموهيت بيدا كرد وطبع مردم آن را بذيرفت و در افواه افتاد و بــكه قـبول نـبايل زيـالد تعصب به خريج داد و تا روز قيامت استعمال آن را باكفر شُـمرد.
 اكر خانـاكى در آن وارد شـود خود رودخانه به ثوّت و ثلدرت خود آن را الز ميان يبرد و محو سـازد. و اين بستسه به أين اسست كه جوانهاى ما داراى افكار توى و صصيح و تازه وجوان باشـنل و ذوتّ و فهم آنها الز روى تواعد منطقى و عاقلانه و الستوار ارتقا بيابل و خحلاصه آنكه مرد فكر خحود باثـنـل و بر امـب أعـتقاد و ايمانى سوار باثــند كه در محيط و آب و هواى مدلكت خودهان تربيت شـده











 بيهوده وفّت و انرزَى صرف نسـود.

 آن را يا خود آن را الز آن مجله خوالسته مورد أستفاده قرالر داده







حضور مازْور محمدتقى خان كه در خراسمان بعلها بـه قـتل رســــد) در بـرلن





و مقاللُ ديكرى به عنوان (يكى مشـت شـاهـكار).








الست
 و يكى بار هم به عراقق و تركيه.

|امريكايى موسـوم
" The Middle East Joumal",Spring 1953, Vol. 7. No2
 The Times Literary supplement. Friday June 12.1953

ادبيات نتر دعاصر فازسـى و ضمناً در باب ذره بیى هقدار آمده آست.

معاصر مقالهأى دارد و در بعض مطالبـت ذكرى هم از بنده ششده اسـتـ.



باب جمالزاده منتشر سـاختهانت.
تصـه پهارسىى شكر استت) را به صورت تياتر در تبريز بازى كردهاند.


رسسيله أست.


 خاطلرم نيست) كه آقاى نصرالله فلسفى ملير آن بود به طبع رسـيد و به حكــم


 باب ايران و اديـات ايران و تصوفـ و غيره كتفرانــها دادهامام
 (استحنوران إيران در عصر حاضر) بـه تلم مسحمد ابسـحاق (جـلد اول، دهـلى،


 داد حالا خاطرم نيـتـ.


 و حق با من بود.
در كـاب آقاى سـعيد نقيسى كه متـخباتىى از نويسندكان مـعاصر اسـت نـيز
مطالبى موجود اسست.

 Boris Nikitine


 را به عهله بغيريد. مختصر خوراهد بـد بود.







 بدرزيسورى آقاى فريور نـاظم دبـيرستان فـردوسى در تبريز دانشـ آمـوزان

ايران منطبعهُ تهران شـمارة
 تروفسور دكتر كارل اطريششى) در راديوى وينه خوانـده شـد به عـنوان آلمانى ((Der Tod des Vagabunden))



 دكتر يارنُـاطر (از محرّرين مجله (لسخن٪) در مجلهاى از مجلالت انگّلستان مقالهأى در باب ادبيات معاصر ايران دارد و در آنجا نيز دطالبى در باب دخلص




شروع شـده انست.


 شـعبان هD 1. זند مقالات انتقادى و از آنجممله مقالهاى به عنوان پادستور شههامت) در





 نشريات شـركت مطبوعات).

## ***


 جنين نوئتـه الست
اراستى آقاى جمالزاده عجب فاضـل مدتقى با روح ارديايیى از آب در آملـ






 ذوق دارد.)


ياطكّار هاى دورء تحصيل'

در دسن چحهار سـالگى در اصفهان نزد زن دايمام آمنه بيكم كه زن مزٔمن و
باسوادى بود الفبا را ياد كرفتم. اين زن را، كه در آن زمان هنوز هـ آتش آت را با با


 به بعد) آورده و شـايلد بخوإندنش بيرزد
در هـان اصفهان و تتى الفبا و ابجل و هوز را يادكُرفتم در محلهُ نو بـو به هكتب








 بشناسمم، زا با رعايت كدام مراتب از تقلم وتأخر مى آمو ختـتم. خوا آندكان بهتر
 همان (اسسروته بكـ كرباس)" (جلد اول، صفحات f4 بـه بعل) مطالعه فرماينّ.












در آن اوقات بدرم مـام الز ترس ظلّالــلطـان و حاكم شهـر و آقاى نجفى



 كج و معوج كه به نام حروف و حركات حِون كرمهاى زيا:كا
 مى مكند جِيــــت .





 كفت و بخحوان نگفت و جرا بلدان گفت و اعلم نگفت.


 براى يِلزم كاغذ بنويسمـ




 و پاكيزهنر و روشنت تر بود و معلم منحصر به فرد كه هرد معممى بود تلركى هـم
 داشثـت بلدين معنى كه روزى مؤمنين معمبم و مكالٌّ ريختّت و ملرمسه را دروتختّه كردنل و حاجمى جواد را بردند در مسجلد شـاه به امر آقاتجفى حـد شـرعى در حقـّ جارى سـاختتد و ميرزا علىى خان فرإرى و متوارى گرديلـ و باز سـر من بـىكلاه شاند.
 دوستحى داثــت نيز ملربسهأى به طرز جلـيد باز كرده بود ولى باز طلاب علوم دينيه بـه أمر ملا ريختّه بو دنل در و ينجره را در هـم شـكسته و معلم و شُاكُرد را


 نسبت به أو غليظتر كرد.


 صـورت ملريسهأى در آورده المست و شـاكرد تبول مىكثل. مرا به او سـردنل و
 هر روز خحرراك خحود را (هانتل علدهالى از تُاكُردان ملرسـهة) در دستمالى سفره



 از اصفهان در موقع بابى
















 منزل جديدى رفت ولى من ديگر آن وقت در آن مدرسـه نبودم.
























 تقويم او رفته بود نظر خوبى در حق من ندانتـت و خخوب بـه خــاطر دارم كـهـ
 ملرسسه فرسـتاده انسـت.






 به (ادارالفنونه فرستاد و من نيز از آن جممله بودم.


 ســت مترجمى يافقتنل و تـبـها درسهـا را در نزد اساتيل فـرانــــوى حـاضر







 آن
 بكيريـم.




 تحصيل به بيروت فريستاد و كريبانم را الز مشقت آن نوع تـحصيل بـى

خـلاصى بخشـيـا






سوانححى از زندكىى

شترح احوال هر آدمى بهاعتبار كارش و نتيجهاى كه از كارش حاصـل كرده انست مى تواند حايز اهـيتى باتــد







رسيلده اسـت.

بهدست آورد:

1. عنوان آنْ در مجلئ راهنماى كتابِ (اليد محصدعلى جمالزاده به تلم خودثى) استـ.

IMFY

آتسيا، THF

 الدبيات د علوم انسـانى دانتگُاه تهران كه به راهنمايىى الستاد ارجمتد آقاى دكتر







 جحان؟ رسسيله اسست.




 آثَار مسطورةّآلسامى ذيل در جايىى هتوز بها ثبت نرسِيلد الست:



معرفت) (تهران،



و به زودى به پِاپٍ خواهلد ريسيلـ

كـاب، تهران Y Y


 سـازد.

1
رساله ((رؤياى صادقهه)






خود و از آن جـمله مـيرزا نـصراللـه بـهــتـت مـلكـالمـتكلمين نــهـيل نـاملار مشروطيت و آزادى) محرمانه در حـدود YO سـالى يـيـّ از اليسن در اصـنهان رسالهأى با عنوان עتقل از روزنامئ غيبى: رؤياى صادقها نوشته بودهانل كه در

 ناصـرالديـن شـــاه كـه حكـومت اصـغهان را داششت و نــونه كـامل الــتبداد و خودكامى و اجحافـ و ستـترى بود) فرستاده شُـلـه بود.


 خانوادهاش بود فرارى و درصدد مراجعت بوده امست در همان أيام به اغواى
 كـّى در آن شهر شُروع مىكردد و به همسر سيد كه از اههالى اصفهان بود (مادر


 محى







الشخاص با اطلاعىى مسمموع گرديل در آن غوغا كه مكرر در نقاط هختلف خاكى















 خـط آنها برنياملده امست.











 الست و در كتابش نقل كرده السـت مر تكب نشـلدهام انم













 جلو دويد و تعظيمّ كرد و بناى دعا را گُذانشت كه قرباتت بروم، جان خودم و

94



 بكويم اطاعت مىكنى؟ كفتت با جان و دل اطاعت مىكنمr. ثــاهزاده كفت دودستت را همين الان در همين ديگَ داخحل كن و از ايـن



 كوشـت و بوستت هر دو وستـث لهيله و حلوا شـده و از انـتخوان جـدا كرد ديلـه بود. ملكىالمتكلمين فرمود ديگُ دلم گواهیى نداد كه با حنين آدمى زنلكى كــم





 كه خحلى از صحتبتها را با من كه فرزئد ارشـدش بودم (يسش از من دأراى دو
 در هيان مى گذاثـت روزى بـه من كفت كه موقعى كه هنوز در اصفههان بوديم
 الصفهان ونستخهأى از آن را محرمانه به بطرزبورگ (يايتخْت روسِيه) فرسـتاديـم








 آن از اين قرار الست:


 و احدلى قَرت تكلم و سؤال و جواب نداتشت به تــلم مـيلـجـمالاللـيـن









 طبع مى كنـيمبا).







و متن راكامل ساختينه است




مندزج السـت مبتنى بر سـه مظُلب ذيل:
 شـركت داشتـند عبارت بـودند از مـرحـوم هـلكـالمـتكلمين و مـرحـوم حــا


 صادقه) را بـه روسيه برده در آنجا طبع كردنـد





در اصفهان و تهران منتشر شـــــــ و ظـلالسـلطان نـهايت جـديت را نــمود كـه نويسندگّان آن را يـيدا كرده و اذيت كند. الى آنخر.






 نِيز مايهه سـهاسگزارى قلبى است.
 مسطور اسست عبارت اسست از دوصفحه جلل و 000 صفحه متن بـه خـط نســخ حروفى مطبعهاى (هر صفحه داراى OY سـطر ). در صفحهd اول جلل غبارت هاى ذيل ديله مىـشـود:

نقل از رؤياى غيبـى رؤياى صادقه
درساثكتِ يطربورغ
در مطبعالياس ميرزا بوراخانسـكى و شركايش
(آنغاه دو سطر به خطط دوسسى و دو مهر در طرفين)
 بايين صفخه به خط فارسیى ديله مىشـود.

GV
سوانحى از زندكى

در یطربورغ

در مطبع الياس ميرزا بوراضانانسكى و شـركايشُ
 بعلدها بـ لقب (مشتيرالدوله)" معروف گرديل درحوالى ســنوات V V
 حقوقّى خحود را در ذانتشكلـه حقوت مسـكو بـه پـايان رســانيد و يس از اتـمام تحصيلات به يــدت وابستـه سـفارت ايران در بطرزبورغ تعيين شـلـ (قبل از سـال



 با عنوان مترجـم بـه همراهـى مـظفراللديـن شثـاه بـه فـرنـكـــتان رغت و دـس از




 مثغرت فرمايل.







 تهران انتشار يافـت دوزى به خاطرم خحطور كرذ كه موضوع اسـاسـى اين رساله و

 متذكر "ارزياى صادقّه) نبوده اسـتـ و در اين صورت بايلد تصـديت نمود كه يكى


موجود أست.
مطلب ديُكر آنكه در هـمين اواخحر (بهار سـال

 اين بود داستان رسـالة (ازؤياى صـادقهه).

جـمالزالده در ميان اليالات ايران
 جهاتى.




 كميتهأى تـشكيل دادند تا از هوثَع استفاده نموده و با كمك آلمان در راه صيانت الستقالل ايرانْ بر ضـد نيات سوء دو دولت روس و انتُليس دريارة: ايران مبارزه

نـمايند.





 اين سطور نسيدمحمدعلى جمالزاده نيز به خلدمتّزارى آَها مغتخر بود. قبل از هـمه آَاتى تقىزاده به هـمراهى رضا افشار كه در آَن تَاريخ در امريكا به تحصصيل مشغول بود از امريكا يه برلن والزد شُـده بودنل. در اواليل هاه زانويهُ
 بود دوزى يكنفر جوان ايرانیى در ــّهر لوزان (سويـس) بـه مالوقات من و دوبتـم
 آملده انست تا ما دو نفر را براى مبارزهُ با سـياسـت روس و انگُليـس در اليران به
 و نظامى و دسياسىى) آلمـان به مبارزه با نُوذ روس و انگگليس در ايران ببردازيـمَ. جوان حراف و با شـورى بود و با نام مجعول هدارُاه (نه رضا افـــار) ســختان


و دامكاد يك نفر امريكايى بسيار ثرو تمند انست كه ميليونها دلار ثروت خـود در اختيار داماد ايرانى خود كذاثشته الست تا او با كمكى ايرانيان وطنيرست بر ضـد روس و انگليس مبارزه نمايـد.
 ميهمانخخانٔ درجهُ اول منزل داششت و ما دو نقر جوان تهيدست را كه هون به منَّسبت مــدود بودن راهها در نتيجئ جنگّ از ايران بیى خبر مانده بوديم ر در


 رهسهار برلن بـــويـم








 جوان را متقاعد ساختـ و قبول كرديم كه عازم برلن بشـويم. ميرزا رخـاخان اففتـار كه هنوز هم السـم واقعى الو بر ما مجهول بود به ما سـرد


به برلن مهيا سازد و ما را روانهُ زُنو ساختـ.

 در سـرحل بين سـويس و آلمـان خيلى زياد الست ممكن المـت سـوءظن حاصل





 در همان قونسـولگرى آلهـان با يكى نغر جوان هندى آَّـنا شـلديم كها أو هـم از

 برالدر ششاعرهُ بسـيار معروف هندوستان المـت كه به همان نام تهرت جههانى دارد و در انگگلستان تحصيل علم قلسسفه كرده الــت و اكتون از آتجا فراراً خود را بـ


 و هحبت به نظر مى آمل. رفيق و دليل ها گرديل و بنا شـد با هـم راه بيفتيم.


























بغداد به مـن ملحقق گردنـ.
در موقع رسيلدن به أستأنبول مورد دسوءظن پليس عتمانى واقع گرديلدم و



 تركى بداتند و تصور مىكردند كه من تعمدى در صصبت نكردن به زبان تركى





برگردم.







نوشتّن میالززد.
 رسيلده بود) خود را به حلب رسانــيم و در آتـجا دوسـتان ديگُرى از بـرلن


زاوتلى و سـعلاللهخان درويسُ و الشُرفزاده و همحچنين يكـ نـفر از عـلماتى



 مىكرد و (انشخخطور)" خواتله هى سـاخته بودنل عازم بغلاد شُديـم بسفر روى فرات از حلب تا محلهُ هو سـوم بـه
 از جمله كــانى كه در اين (الشتخطور") با ما همـسفر بودنل جـوانـى بـود الj



 برسـاند تا بلكه آن مملكت را بر خــ روس و انتُليـس حاخر به هشاركت در
 ولى تنـوانتست كارى از بيش بيرد و جحون مراجعتش بها ايران بسـيار خطرناكى بود


 بين ییين و آمريكا يعنى اقيانوس سـاكن رسـانيل و با متـتقات عجيب سـرانجام بـه خاكى مكزيك رسيد و دولت آلمان در همان بحبوبئه جنگ يكـتحتالبـحرى


تشريeات يــيـار وأرد آلمان نمودند.
پِنز اين جوان فون هنتبًا الز نجبا و دعاريف آلمان و رئيس النجمن ردوابطا














 Mein Leven eine Dienskreis, Vandenhoeck 4 Rupsecht"









 آنها و در خطر افتادن بخداد ر تخليهُ آن از جانب تركها

 فعالُّ در دست است لز قَراد ذيل مى بانشد:
 استت و مشتمل السـت بر هنتـت صفنحه كاغذ تحرير و خحطاب الستت به آآقـاى

بزرگوانیى"
مطالب عمدهُ آن حِنين أست (تقل از متَ گزارش) :




 نمايد به طور موجز اهروز مىتوان گُفت كه يكى قلم بزرگّى به طرف سقصود



طلبع ンوره منوز فعالــت و فداكاركىهاى مفيل بانـدها).











 (
 علـها


 هحتأج معنّم د الستاد بوه0مأيم (ج.ز.)

جلسات دأثتهاند و مذاكرات مفصل در خصصوص موتعيت ايران نمودهانـــ و


 ثانيأ مراعات شـرايط الحتياط بيشى از دـايق． نقتـئ حركات نظامى در موقع جنگـ．


 هندورستان شـروع شـود．
مهصود اين است كه اكرَ ألمانها فهميدهاند كه ايرانيان هم لياتِت كار كردن
 امروز حرفى نيسـت كه دروازءُ نجات ايران و شُــايل هــنـورستان و افـغاتـــتان

 بشَوند．
ا．．．قوايى كه عجالتاً در كرمانشـاهان موجود الست قوايىى نيست كه بتواند ور


学家禹

ثـايلد يارهالى از مطالبى كه در ضـمن اين نامه آملـه المـت محتاج توضيحى

بائـد ولهذا در كمال انختصـار اجمالأُتوخيحاتى در اينجا داده مى آشود: در آغــاز نـامه صــحبت از رئـو فـبيكى بـه مـيان آمــاه أسـتـ. وى يكـ صاحبمنصب شـلـيدالعمل و جاهطلب ترك بود كه در همان آغاز جـنگ بـا عدهأى از جوانان ترك كه در مدرسـئ نظامى بغداد تحصيل مىكردند بالسلحأ

 بغداد عازم كرمانتاه بوديم در كرند درصدد ملاقات و مذاكرة با بالو بر آمديم د


 دولت به رياست مستونىالممالك و ستعى نــايندكان سياسـى آلمان در ايـران







 تخليه نمايل و بيى كارش برود.



در جنگً با دشمنان آلّمان شركت دانشت در حقيقت بين صاحبسنصبان ترك
 وجــود داشـت و صــاحبمنصبان تـرك نـــىى خواســتند خـود را كـــتر از صـاحبسنصـبان آلمانى بدانند و به زبان تحقير و طعن ر طنز درباره آتها ستخن




 صـاحبمنصب وتبهدار تركى به صلـاى بلنلـ و با اوتات تـلخى گـفت كـه أيسن



 الشهإعلم.


 جوان بــيـار شحجاع و فعالى بود دجحار حقهبازى هاى مردم ايلياتى ما گرديلده نه
 غربى أيران به قتل رسيد و گويا جنازهاش را هـم هـرگّز نـتوانــــتّن بـه دست بياورند.
A) ـــرانحى از زندكى

افسوس كه اين صـاحبمنصب جوان و بسـيار فلاكار و جوانـمرد آلمـانى










 خود كرديد.

 19:9 ميلخدى) در تحت عنوان:
"واقمئ اسفناك مأسوت عليه گراف كانِتز"






1000 مترى كنظارر) و در موقع عقبنتـينى مقتول مىگردد و جحنانكه مذكور




 قلدردانیى تمايبّم.
حزباره اين مرد قهر مان دالــتانى بهخاطرم آمدكه دريغ الــت ناكفته بعذاريم






بود نــــتـه هشـغول صرف جانى و صشجبت بوديم. نون هتّيگ كه بسسيار جوان توى هيكل و ورزيلده و بهلوانى بود (قهرمان

 زمين افتاد و دعلوم شُد عكـسى اسـت كه با أعضاى خانواده يعنى بـلد و مسادر


 خزيلهه بوه. عكس را به دقـت تماثـا كرد و زير لب زمزمه فرمود كه راخخودشٌ










 روسى نصيب آلمانها شُملده بود.











 باز خططاب به تَقى زاده انست و با اين عنوان شَروع هى
 الا.. امروز هفت روز الست كه بير سته در مسافرت و انتجام مأموريت هستـم. الآن كه اين عريضه راعرض مینمايم از قلعهُ لآب باريكـل) كه بين صستن






 بى اتـلازه عقب خواهلد ماند و يس از مـــورت زياد بنله را التتخاب نمو دند كه به تهران رفتّه در خصوصص رجعت دادن رئوفـبيك اقـدامـات جـــى













هعدودى قليل ....)
الاجز ايل سنجابى كه يكى الز ايـلات معظم ايـن مـفـحات اسـت در ايـل



 (إجِيزى كه خـيلى السباب ششادمانى است هـمانا حاضر بودن آلمانهالستت به






 به تصويب خحود سـانسون حاضر شُـدهاند كه از زاندالرمرى أستعفا دأده و براى
(1.گّريا المير حـــت درست است (ج.ز.) يعنى اميرحشمت نيسارى (1.1.)
 (الثـرح مسـافرت بـه كاكاونل به طريت ذيل اسـت: أـل كا كاونلـيكى از ههمبترين ايلحت اين صفحات الستـ. مركزشان در هرمسين أسـت كه در دوازده فريسغتى
 از آنجا بـه طرف دسـت رانست. هرسـين جزو حكومت كرمانــاه اسـت ولىى آن طرفس هرسين جزو حكوميت لرستان الستى به طورى كه هريسين و ايل كاكاوند در موقع سرححلى بين كر مانشاهان و لرستان واقت اسـتـ

 در شتهر مــكن دأرد د با هــرأهـى ححنل نقر نـوار از كـرمانثـاه دو سساعتى بـه غروب ماتله حركت كرديهم. يك ساعـت از شـبـ كذّثـته رسيلـــم به منزلمى كه



 فرسـغ السـت.
همين:كه ماهتاب طلوع كرد با وجود يمردى هفرط هوا حـركت كـرديمّ و آفتأب در شـرفـ طلوع بود كه رسيلـيـم بـه (اسحاجى آباد) جحاى را در آتجا خورديمّم




حــن أو جات كه با سردأر اجلالن همراه و هملدــت أسـت.



 زياد نموده و بالانخره از هرتو هــت فـرماتغرما كــمى از دهـاغ افــتاده و دامـاد داو دخان كلهر السـت و تازگى هـم دختر اعظطمالـــلطنه خان لره رثيسـ ايل كاكاو نلد
 ايلخانى المـت و ايلخانىى داماد اعظلم الـــلطنه الــت أو را با خحود بردايثـتسام كـه انـباب آنــانى كار بشود.



 ضمن يكـ مبلغ نقلدينه هـم محر مانه كرد آَورد.
 از يـرون كرمانتُاه تُروع مىشُود و محدود تا تزديكى (اصشتها)، حكومتش با مقتلدرالُسلطُثه عموى سردار اجبالال معروف الست.




 سورأخ سوراخ مفروش بود.
 ملاحظه خوواهيد فرمود نبايل السباب وهـم بشـود. حونكه بنا به تجريـياتى كه بـلــه حاصل نمودهام در ميان طايفُ اكراد سـه حههار حجيز از همه هحيز زيادتر است: اول
 تعارف السـت و حهارم قَسم.




 اليلخانى به طرف جنوب قرهولى روانه شـديم. الز قَهوهلى تا هرسسين جهار فسخ
 كاكاونلها.

 سواران و همراهان هـم كلامهاى ديگُوار خود را كل آلود نمودنل.

 حوضى كه شتِرين خـود را در آنجا مـى شـسته السـت در هـرسين ارسـتــ از هـر


















 جنگّ اول خحواست بزركى و اعتبار خود را به ما بنماياند و مــا را بـرد حـياط







 شروع كردند زبان بنده را فهـيلدن...

 نوتُتم از اين تَرار است:










جالالهن



91 سوانحى از زندكى

با و جود طبيعت خحسن و بیىحسى كه دارنل در مقابل اين تَــــمنأمه كمى
 طرف اعظّمالسلطنه داريـم با او مشـورت نـاييمَ قبول نـودم و فـريستادند


 تـماينلـ. بالاغخره احخضار شـدم و معلوم شـد قـــمتامه را با كمى تغيير و تبلديل قبول نمودهانـدكه أمضا نمايند ولى صورت امضـا شـده را خحواهند گنارد نزد

 كردم و صورت را خــرو خان با خحط خود نونـتـت و اعظمبالسلطنه و ايلخنانى
 تعارفات بى حـد و حصر مرخص شـلـيـت.




$\qquad$


 بحايى بند نگرديد و فريفتئ تصورات موهـوم ثـــده بودم





 سروكار دارم و آب در هاون مـي








 سوار بكيرد．
米出雱
جنانكه مذكور افتاد ايُن نامه هيُتمل بر 9Y صفحه الست و تا اينجا تنها


ap
 مىنمايد ولىى دو مطلب راكهـ در نامه نيامده انست دريغـم مى آيد كه نگّفته

بگذارم ويكذ رم.
اولل آنكه جتند روز قبل انز حركت من به طرف ايل كاكاوند دوستان ما





 را اوأره مىكرد (خدا راشـكر هنوز در قَبد حيات الست و در نهران اتــمـت


 دوستان، سـوار بر السب از كرمانتشاه به طرف شـيراز حركت كر كردند نرسـيلده به





سـرِديمّ.
 ンورة جليد 10 شوالن ITHF) آملده الست و راتم اين سـطور روزى كـه در


 مطالبى دسـتگيرم شـلـكه نتوانـستم ابراز بلدارم.






 احترامات لاز
 نـايـل بيـــتر تابل تو جهه بأتدل:










كمان نمى

 تُـود عثمانى ها هانع از ورود السلحه بـه ايران شــونلـ و هر السلحه و ههماتى كه وارد مىشـود خودثـان ضبط نمايـدها.



 بيلدا كرد و مر تباً كزارش هاى للز حلـود شصت كزارشُ فرستاده بوده السـت كه متأسفانه تنها دو فقره از آنها (كه ذكرش در اين هقاله آملده أست) به دست آملده الست و ديگـر خــدا


$r$
سوزاندن "يكى بوه و يكى نبوده"
بهطوريكه در مقدمهُ بر كتاب (الثـاهكار) در ارديـبهشُت ســال هجرى شــمــى (يمنى متجاوز از


 الست. ايرع انشـار
(اوثتى (ايكىبود و يكى نبر ده) انتشلار يافـت كشـور ها دستختوش اوضاع عجيبى بوخ. تصصبـ درزغى مردم و نادانى هـم هـيهنانم از يكـطرف و


 روزگار مهلكت ما را جـنان تيره و تار نـاخته بود كه الكُحِه اكنون بيشتر أز بيـتـ سال از آن ثاريخ مىكذرد' باز تذكار آن هر خاطر سحساسـى را

مكدر و ملول مىدارد.

 اوضاع احتياجىى در اينّجا تيست ولى شـايلد از نظر تاريخ الدبـيات و از
 تامهالى را كه در همان موتُ انتشار پايكى بود و يكى نـبودا" از جــانب




 تأئير را در وجود


r. ح.


نبودها شــما به تهران ولوله انـــلأختت. جــماقهاى تكـغير بـه حـركت و
 الاحترام و سـاير مؤمنين عالى مقام در مسـاجلد و منابر اجتماع نموده در

 زعم اصحاب رايحهُ كفر از آن الستشُمام مى شـد. يكى از جرايد هحلى
 روزنامهُ خود نـروع كرد به انتشـار دادن. مسجد جامع مـركز اجتـماع علما و ذاكرين گُرديل. سليهان ميرزا ' روز اول و دوم و سوم تكفير شـلـ. يكى از وكلاى مجلس... در مسجلد جامع به عرشــُ منبر صععود نـود و فـريادهاى (اواديـنالیى او فـضا را بـر كـرد. هـجازاتات و تـبعيد دو نـفر
 شُد. بازإ و دكاكين بسته كَرديل و از هر طرف حمالات شُروع شدــ ناقل
 إين قصه رِالز فلان كتاب نقل كرده أمست و اراده داستُته كه آن را رد نمايد و ديعر به مناسبـت جنجالل و هياهو مجالل بيدا نكرده المـت.




ا. از مـــاهبر مشـروطهطلبان و دموكرأتهاى آن دوره بـوده. خــدا الر را بـيامرزد. بـعـها نـام


بگير بگِير هـم از طرف دولت شـروع ششد. دولت شلى الظاهر با اجتماع ع مستجد جافع موافتَ يود. ولىى ونـيـر جـنـگا 'ور ايـن مـوقع بـى طرف


حضور در هجلس أستنكاف دانشتُنل.
 اوضهاع بسـيار موحشٌ و درهـم و برهـم به نظر محىريسيلـ.. خحلاصـه آكّكه
 خلوكيرى از تشنايع و منهيات از قبيل پيكحى بود و يكى نـوده) تا پاتزدهـم

 محضى اين نتح بزدكى كه آقايان كردنـ دو شـب المست بانال را حراغان

 رييعالاول ظاهرأ خحاتمه يافت... عحجالتأ به وامسطهُ كـاب ششما كم مانذه
 الز قرارى كه بعدأ معلو ششد نويـسنده ايكى بود و يكى تبوده) را در آن ححيص


شـكر كه هنوز ردقى السـت و زندهايـم.









كرديده بوده الســت.

دلاك فرنگّى كه مدتى در ايِان بكسر برده الستـ):



 فرْتُستان مىكويند ايرانتها هر كدام يكى حرشخانه دارند كه بر از زن السـت

 امان از جهل! يكى روز ديدم تو بازار مردم دور يكى كسى را كه موى بلند

 ايرانى ديله باتــم ولى خحير، معلوم شـــل يـارد درويشـ الست... يكـ ردز از يكى از ايرانيانى كه با من رفيت تُـلده بود و داراى هحنّلين اولاد بود يرسيدم



فقط زن وجود نلارد بلكه السم زن را هم تمى توان بر زبان آوردها.







 سرما مى ميرند و بىكفن به خاكى مىدوند در صورتى كه سـياه كلاهها و سـغيل

 عرببهاى عربستان مى فرستند و توخانههايثان وحادر بلند كرده بـه هـر كس
 طلب آمرز اما لابد آنجچه موجب داد و بيلاد و هيجان هموطنان كـرديد و در مســجلد


 بلدون آن هرخ امور مى خحوابد و شيرازه كارها از هـم مـى



را ورزش و مــتَ بدهنلـ' ر بدين تصـد ريعـهـاى گـردى را ســوراخ كـرده و


اكنون كه نِيمترنى از آن روزگار گْنُته استـ بايد خدا را شـاكر بود كه دنياى
 انزوده شــده استت و از شأن و اعتبار آخرندبازى اشتـاصمى كه به انسم عـلم و ديانت كه ندأثتـد احترام علماى ديندار د خـرخحاه راتعى را از ميان مىـبردند كاسته ثــده استت و از تكفير بى جا و بیىجهت و مغرضانه كه بـه آّسـانى آب خوردن به عـمل مى آمد آثرى باقى نمانلـه الست. $F$
تُزارش ايلهى اشـكانى در دربار كاليـكولا
شـايد دعلوم خحاطر خحوانندكان اين سطور بـاشــد كـه يكـى از دالسـتانهاى جمالزاده دتيمر و ايـلهیى عـنوان دارد و دأســتان نسـبتاً مـفصلى انست د در




 تا اY ميلادى) سلطثت كرد نرستاد و اين ايلحجى مورد الطاف شحاص تيصر واقع



كرديل و گزارشُ مفصلى به زيان پِهلوى محرماته برا؟ پادنشاه اششكانى فربستاد



("قيصر و إيلحى) الست.
بعضمى از هموطلان كه زياد با فوت و فن هاى دأســاننويسـى درمغرب زمين


 تا در موزه و يا در الداره: السـاد مهـم تاريخثى ضيط نمـايند. به لسكوت گـنراندم تا اينكه هطلب رنگا ديگرى گرفت كـه ديگُر جـاى

 شرحــد را به أختصـار در اينجا حكايت مىكتم.
 خالصـه السـت نوشته بودنل كه به موجب دستور وزاربت امور خارجيه مأموريت دارند كه برإى به دسـت آوردن سـثدى كه موضـوع داستـان (اقيصر و ايلحجى)" اسـت
 توشتههاند وجوابِ رسسيله السـت كه از وجود حنين سندى اطلاعى ندارنلـ و بهتر
 فرمـايند و مكاتبه به عمل آملده انست و او نيز الظـهار بـىاطـلاعى كـرده السـت

 بودند كه لازمه كوثشـ را) به سفارتخاتانه نامبرده بغرستمب.




 الست والستدعا دارم لطفاً عذرم را بِذيرند.


الوراق ديكّم ضبط الست).












ديكُ صحبت دأشتّن از نسـاد در ايران و از لزوم هبارزه با نــاد در سـراسر اين كـيّور و در ميان مردم آن به يارى پروردکار موضرعى نلارد. ITOF زنو، اواخر ارديهـئـت

## 

عكـس شـادروان ــبد جمالُالدين واعظ مـعروف بـه الصفهانى شـهـيل راه

 ميلادى) در منزل مرحوم سيد جمالالدين در دحله سـيد ناصرالدين (كـوحهُ

 انيسـه كه در جلو حلد ايستاده اسـت و هنوز در قَـيلد حـيات انست و در تـهـران فرزندان و نوادهها دارد. در دسـت راسـت سيد يسر ارشـلـ سـيد مـحمدعلى. جمالزاده ايستاده كه در همان ايام عازم بيروت بود براى تـحصـل. در طـرف

 ويكرش سيد عيسى و سبد جلال (كوجكتر ) كه مردو ساليان بسيار اسـت كه وفات بافتهانُل از سيد جالال دخترى باقى مانـه اسـت كه جممالزاده و هـمسرش
 تحصيلات خود را به هايان رسـانيـه (با جايزه مخصوص) و علم و فـن تـــاتر
 الز شـوهر مرحوم خود (كه در اصـابت اتومبيل وفات يافته) دو فرزند (يك بسر
\1 الساله و يكـ دختر Y ا سـاله) دارد.
مرتضىى خاثه شـاگرد اصفهانى را موقع توب بستن به محلس شورانى ملى
 شُـلـ الز سـيل زضا (مرحوم نسيلد جمالاللدين در مو تَى كا عين اللدوله صدراعظم بود و سـيل را به فتم تبعيل كرد در موقعى كه سيلد از متزل بيرون رفته بود خبر به او ريسيد كه عيالث بـسرى زاييله أسـت و گُت رخياً برضاءالله، السمش را رضا
 باقى مانــه السـت."




## زندمّى من

نام و شهرت لقب:



 نهرست دقالات:
 جمع آورى بر خواهم آمد و ممكن الست بعداً نهرست آنرا تقديم دارم.

## نهر ست تأليفات



رسـيـده الست).



(اين كتاب بععلها به أسم (الشــاهكار، مجدداً در دو جـلد به طبع رســــده انست،
تهران، معرفت).

V. (اقلتش ديوانه)، تهران، معرنت.

ه ه الارارالمحجانتين،، تهران، معرفت.
Qه. (صصحرانى محشره تهران، معرغت (طبع دوم: تهران، معرنت).







. IV . IV



1.9 زندكى من

انتشارات فرانكلين، طبع دوم داراى نصلى انست به بَــلم جـــمالزاده در
 جَ میى
 كتاب).
Y Y. دون كارلوس، اثر شـيلر، ترجمه از آلمانى، تهران، (ابنگّاه ترجمه و نشر كتاب)،
 كتاب".

 FY. كتاب لنات عوامانه، (در دست طبع آست).
 \Y. هغت كـُور (در دسـت طبع السـت)."
.

## ووزنامه و مجحلجكاوه



 كامل آن ازن اين قرار الست.

## A Locust's Leg

(Studies in Honour of S.H.Taqizadeh)



محمل:على جحمالزاده استت و جحين عنوان دارد: ("تقىزادهاى كه مئ شناختهام")
و :با اين بيت معروفـ نـّروع مىكردد:
 تــا بكــــيم مــدحت، ای رشكـ مـلك"


 خودى و بيگاته در مدت بنـج سـال انتشـار يافته انست.

## ترجـمهٔ مقاللٔ جـمالزاده

 أين موقع مراتب تـوفير و احـترام خـود را بـه دوسـت بـزرگوارم، ســيلحسن


 شـخصيت بزرگ معظمله افزإيش يافته اسـت.
تقىزاده در رديفـ عباسى ميرزاى نايبالـسلطنه و ميرزا تَى خان اميركبير د سيد ججمالاللدين متُهور به اقغاتى و سيلدعبدالله بهههانى بلاششكـ در بيــتسـال
 تشاخصى و بارز ايران استت كه در تاريخ اين كـّور سـزاوار ستايش و تعظيم و









 مردى كه حتى در حياتتش بعضى از هموطنانت او را البوريحان بـيريرونى ايـنى
 بكطبع رسيده الست مراجعه نمايندّا








 نـو شخصص شخخيص بهطورى در اعماق وجود مـن ريشـــه دواتـيـده اسست كـه ستايش و تكريـم آنها از يكديگُر جداليى ندارد و و جا دارد كه بكُويم (اهر دو يكـ


 جَتْن وجودهاى ذى جود و فياضى برخوردار گردم و گـاه را منحصراً بـه گردن خود مىگيرم.











مجلئ يغما]

انـديشهُ زُرف و عمل و اقدام بَايدار و همحتين روزنامهنگار زبلده و شـاخصى بـه
شُمار بياوريـم.
 خصرص دوزنامهنگارى يوده و از ابتلّإى سـال 1910 ميلادى يعنى نـخــتين

 الست. هر دوز از روزهاى اين جحهل و بنّج سـال' مرا در ايمان نحود مسحكتر
 برازنذهُ حـفات و خحصالْ انسـانى عالى بسـيارى أست و هر قَر عمر بالاتر رفتت و دوره́ منالسبات طولانى تر كرديد نـانحه هأى أين علاقَهنلـى روحى و معنوى

 موالرد كو تاكون توانستم تقىزاذه را بهتر بشتاسـم و بيثـتر به جـا آورم و هر ثلـر بيـــتر بـه باطن او يِىبردم بر تعظيـم و احترامـم نسبـت به أو افزود.



 منعقَ داشتته بود ايراد نمود دريارهُ خود حِنين كفت (نقل به معنىى):







 تمام واز سـال خوانندكان بـيارى داشـت.له

## تقى زاده و („كاوه،







 مراجعت نمودم كه شُمارة اول كاوه تازه انتـثار يافته بود.




(اصفت خخيثي مركب از عجز و خيانت د جبن و دنائت رجالٌ دولت را




 مقاخوأنيبم:
هأين روزنامه بقدر مقدور مسلكى خود را در طرز روزنامهنگارى حفظ
 كوشيديـم لفظاً نيز در أين إيام بحران زيان
 هـم داده و هخلوط عجيبى از كلمات و تعبيرات فرنگى و تر تركى بـى به عمل


 الحق كه (أكاوه) در تمام دورهُ حيات وانتشار خود




فاردسى كه مورد تو جه كامل او بود كو تاهى را روا ندانسـت

 (از ^ا ريبععالاون







 قَلم تَى



 تعصب و خدمت به حفظّ مليت و وحلدت ملى إيان و مسجاهدت در باكيزگى حفظ زيان و ادبـيات فارسـى از امراض و خططرهاى هستوليه بر
 ايرانان) در برلن التـتـار يافت.

آن و به قلدر مقدور تقويت به آزادى دانخلى و خارجى آنَ).
 ططى همان مقاله نوشُت:
 انيران لازم اسست و همهُ وطنيرستان ايران با تمام






 دوم ــاهتمام بليع در حفظ زبان ر ادبيات فارسىى و ترقى و توسعهي و تعميم آن. سوم ـ نتشر علوم فرنگّ و اقبال عمومى به تأسيسى ملارس و تعميم تعليم.11

(اليران بايد ظاهراً و باطناً و جسماً و روحاً فرنگى مآب ثـود و بـس، طبيعى أست كه در محيطى حوّن محيط ايران كه در طـى هزاراران سال بارها


الست هر حرف و حركتى كه از مجارى عادى انحرافـ يابد و از فك فكر آزاد و دنيا


















ابرايى رنع هر نوع سوء تفاهمى، بايل با صراحت هر جهه تمامتر اظهار
.

نمايـم كه در عقيدهُ ما دريارة اخــذ تــمدن فـرنتكى هـيحكُونه تـغييرى

 خشـونت بيان كرديلمه السـت به اعتبار خود باتى السـت و امروز نيز بدون









 دارد.


 كثّور ايران برایى احتراز از انحطاط مجبور خواهلد بود كه تــمدن ارويـايى را

ا. اين كتاب در اولين هسافرت تقىزاده به مصر ظامراً در همانجا به هـاي رسيـده اسست.

خاطرات سيد محمدعلى جـالزاده

بيذـيرد و از اينذرو در آن كتاب حتين فرموده اسست:

محكوم يه زوالل و انحططاط الست و از ميان نحـواهــلـ رنت و بـه دسـت
 آيا نبايل تصلديق نمود كه ثبات نكرى و یافشـارى در نظر و عقيده از بجمله صنات انخلاقى بارز تقىىاذه بهشـهمار مى آيلـ.

 جمادىالاولى IMA تـمرى مجبود بود كه منحصراً با وسايل و سسرمايه خحود و

 (هر شـماره در آغاز هاه ثمرى هـرىى) انتـشار يـافت و توزيع كرديل. تقىىزاده
 و براى نيل بـ أين منظور مجبور بود كار بيــترى أنجأم دهلد و مخارج تازهأى را

 حداتمل رسسيلده بود.
ميرزامحملخحان قزوينىى به هاريسس مراجعتت نـود و ديگران نَز تقريباً همـ





 تقى زاده كه علت مزاج و كار زياد او واضعيف و نحيف لساخته بود در هـتـت آن





 حسابدارى و كارهاى خرد يا كالان بسيار ديگرى, كه فرع زوزنامدنگارى انست











 باور نكند كه عكك ماسـتـ مسخت لاغر شــدهايـم و الستخوان صورتمان الز زير بوــت بيرون جسته و به اصطلاح بوسـت و انـتختوانـى بـيـثتر بــاقى نـمانده



 يرباره رفاه و ترقى و اصلاح مادى 3 معنوى و الخلاقى ايران و ايرانيان بود بـ
 لحاظ انشاء و معنى و تنظيم مطالب شـاهكار كوجكى محى دانتم و اميلدوارم كه به صورت كاب هم به طبع برســـ و انيرانيان بسـيارى كه بهافكر و عقايل تقى زاداده،
 بخوانتد و يا الزنو بخوانتد و بهرهمند گردند






 ديكر به طبع نريـيد.









 بى خوابيى بوده است'



 مركت نرا رسيـده الست.


 مجله يئها

در جزنيـات اهور و در هر حرف و كلمه، السـتخخوانبـندى وجـود تــَىزاده نا

 تقىززاده حقيقت و راستى را از اركان ايمان و آدميت مىىدانل. خــود او در

(البته براى اين جانب كه در بيان حطألـب تقيلد افراطلى وجـلانـى بـعدم
 هم جز بسى از اطميـنان از صحتت و صدت آن (مگر در بعضى دوايات از
 هر جمله از اظظهارات خحود به دحكمه بروم د اتامئ شُهود نمايـم يا تـسم






 جايهِ رسـيد.



 الست به تاريخ غرهُ جمادىالالولى

 الاهم فالاهم عبارت أست الز هفده قلم يا اقلام ذيل: 1. تعليم عمومى برائ عموميت آلن.



## 



دبينى هـــتم....).












ه. حفظ وحدت ملى ايران.
F. حفظ زيان ملى يعنى فاردسى از فـــاد.
V. V. اعلان جنگگ بی امان بر خـلـ ترياك و وافُور و الكلـ.

مختلفه.
 تناسـلمى، مـل، دحرقه و حصبه و أمراخ اطفال.

ها . حعطط الستفالذ ايران.
 Yا آزادى زنها ر تريست وتمليم و تحصيل حقوت زنان ر اختيارات آتان.

Yا. جئُـ شـديل و آتشين بر ضـد دردغ.

انخيرأ بلبختانه در زير اين عنوان در ايران شـايع و مرغوبـ هـم شـدهـ.


رذايل ڤوم ها بوده و از موانع عمده تملدن اسـتـ.

ايجاد خحلت جلد بودن در ميان مردم.
. IV



الززدده أسـت بدين ترار:

ا. تخته تايوكردنايلات و خلع بـلاح آنها.
 عدم هيح نوع استفادة سسياسـى و كششورى از آتها.
 آنها و دا-حل كردن ماشين زراعتتى و بـانكى زراعـتى در دهـات و مـحكم

 عامه.



 همه بيكاران و جوابب دادن به خواهشُ ها و توتعات آنان محال اسـتـ. \%. تقويت حكومت وقت و افزودن تدرت وى و توليد امنيت در مملكت.
 ذيل را بهطور استـناء باخط نستعليت درنــت ترى در هايان مقاله آورده استـ: اباز تكرار مىكم كه بهترين و واجب ترين كل مقاصـد ملى تمليم عمومى امــتا.
 مدرسهأى را در امر روزنامهنگارى داشــت بلكه علاوه بر آن عامل بـيـار مؤثرى



مى مخواند د راه را نيز به آتها نشـان مىداد. あ中

 كمكى و يارى نمايسم. اين طلب يارى باز به قلم تقىزاده در شـمـارة Vاز دورة
 به عمل آمد و تـــمـت اصلى آن جنين بود:
 حقايت (به عقيده: خودمان) و جهاد با جهل و تَعصب مىكثيم و هوس
 خود را براى تتتع و تحرير مقالات „كاوها) و تأليف كتب مفيده علمى د سساير زحمانیى كه بـرإى نشــر مرتـب د د ـنظم يكـ روززتامه لازم انـت
 فضل و دوستان معرiت خططاب كرده متمنى هسـتــم كه ده نفر صـاحب همـت بيلا شُود كه هر كدام دوبــت تومال نقد و نورى براى الستـحكام
 سرمائُ دوره ابتداثى پكأوهل) در بانكى جـع شود و بدينطريت روزنامة

دخل و خرج تواند كرده.

 شـديدى در من نمود و هنوز هـم اثرات آن در دجودم باقى مانلده الــت و اجازه

طـلبم كه دراينجا حكايت كنم:
روزى از أيران فراش بـستخانه هاكتى سغارشـى برايمان آورد د معلوم شـد كه
 فرستاده انـتـ. مبلغ حكى در حلود نصف مبلغى بود كه در استمداد دعين شـده بود و مى توانسـت وسـايل نشـر روزناملُ عزيزمان را تأمين نمايد. بـا ايـن نـامه





 هجرى قَمرى باز به تلم تقىزاده باعـنوان ("تـوضيح" دربـارة كــمك مـالى و

 لازم اسـت توضيح نُّود كه مقصود از آن توسـل به مساعد
 كاوه تعلت خاطرى دأثته دوام آن را راغب باشتـند و ابداً مقصود اعانـ
 دولت نـود كه بلون ادنى عـلاته خـاطر... مسضى جــلب خـاطر يكـ
 هفصود اصلى كاوه در موقع خود حاصل نــــــــيعنى ده نفر يـدا نـــد كه



















 صورت تطعى در آمل و كاوه از آن جِس ديگر انتـار نيانت ر در حقيقت مدفرن كرديد.

پرفسور ادوارد براون در (تاريخ ادبيات ايرانن) خود يس از آنكـه بـهطور


نظر خود را حِنين بـيان مىكند:

شـديلى بود براى ايرانـثـاسان و ايرانــــاسىى|’’.


 كتاب مقلد ما قرآن مجيل را الز حفظ دارد اين دستور غيبى را با به خاطر آورد


واعرض عن الجاهلين") (الاعراف 19^).


 وى خوب مى دانسـت كه: (النالنهلا يحبالظّالّالمينه،





مانتد تقىزاده محىرورد از صرصر حوادش و وتايعى كه لازمهُ جريان ششهور و سـنوات و قرون الست بيم و هرالسى ثلدارد و در آيـده نيز اللبتّه بـر هـر هـانع و مشـكلى فايق و فيردز خحواهل بود.

ذيل

 ارل نگذشتـه بود به دعوت تقىزاده به منظور شركت در كـيتها مسلى ايـران از

 ردزى أز تقىزاده جرسـيلم كه سوابق اجتماع ما در بـرلن از حسـه قـرار است و

 مظهر صفات آدميـت و به عَايـت با سـخاوت ر كريمّ بود بیذيرم ولى ار ملتفت تـــهه برد تا آنكه روزى به من خبر داد كه يكى نفر أز ثروتمندان بـنام آمـريكا (كويا مورگان معروف) به او نوشته الست كه در كتابخانئ معتبر و بزرگى خحرد

 ترتيب دهد.
برنسور براون از تقىىزاده اسستفـــار به عمل آررد كه آيأ مايل است كه اين




با يكى تفر يـشـخدمت مخصوص در اختيار ايشـان مىكذارد. تقىزاده مدتى بـ



 امتنان و تلدرداتى به تقىزاده مىنويسـد و به وسيلهُ منـّى مخصوص نور كهـ















نسبت به من كالسته شـد.
تُقىزاده هى گفت أقامت من در آمريكا به طول انتجاميل و آن مبلغ هر چحند




 يأس از آن كار هـم منصرف شـدم ولمى در هـمان اوقات كه هصادف با با ماههاىي اول جنتى عمومى اول بود معامات رسممى آكمان در امريكا به سراغم آمدند و

 آوردند.
من كه جمالز|>ه هــتم لر نهايـت صداقت در اينجا مىكويمب كه حقوتى را



 بدهيم كه منحصرأ در راه آزادى و المتقلال وطنمان كار مىكينـيم ولاغير.

## تذكر

 اول آن انز نظر خواتدكان در صفحات بيش كنشت مشتمل اسـت بر فهرسـت

 اسست والا صدها معالات ديُرى در اكاوها انتتـار يافته كه بسـيارى از آتها نيز نتيجهُ مطالْعه و تحقيق بسـيار الست و براى بــيـارى از هـموطنان ماخالى از فايله

نخواهد بود．
افسوس كه يِشُ آَدهاى روزكار كه غدارش كفتهانـد بسه تـقىزاده و بـه نُارنده كه اخحلاصمند وأقعى اوسـت اججازه نداد كه（اكاوه）را الز نو در ايران د و يا


 شلده بڭوييم：

## （（سعديا بسيار كفتن عمر ضايع كردن استـ،

وتت عذر آوردن است، استتغفراللـهالعظيهه،
زنو، 10 دی ITY0 هجرى شــــــ
＂
漳要晋
＊＊نقل از مجلهُ يغدا، سـال 19 （ITYO）．

جمالزاده در نامهایى به دكـتر مــحمود افــــار
مطالبى از خـاطرات خــود بـه مــناسبت انتـــــار
 نرثته الست كه برانى تكميل أطلاعأت مربرط به مجلّا ده تقل مى تُـود.

> مورخ Fا مهر TOA

دعاكُر به ملاحظهُ روابط دور و درازى كهه با مرحوم سيـد حسـن تـقى زاده
 درمست 40 سـال بِش از اين) تا جناب عالى نوشته بوده الست و همه را با اماتت تمام در كـاب خـو انود آوردهايلد خوانتلم و خاطرات بـسـارى را هس از شـصت سالّ در زوايا و خغاياى ذهن من





 زندگى بسـيار كران شــدهاه.


 كه ملام در حال خحواب بود و حتى در اتاقى كه با هـم كار مىكرديـم در بـتـت ميز

تحرير جحه بسا دو بازو را به روى ميز تكيه گاه قرأ مىداد و سرشّ را روى دو
 كفت ديشب به دستور طبيب بنا بود همينكه به بستر خوابب (تختخخواب در


 دوارا هم نخورددهام.


 بود.



مسـلولى در آعلده بودم.



 ابلـى رسيلدهايل الساسىى ندأرد. خوب به خاطلر دارم و هرگز فراموشُ نخواهـم كـرد (حــــن بـرايـم دربس

 تحرير بزرك نـــسته بود و من هم در پـندمترى أو بــت به ديوار در كنار ميز كار خودم مــنـول كار خودمَ بودم. ناكّهان ديدم كه وجنات تقى


 استمدلاد ما را مىى داد. اما... (نقطههحين در أصل از نوثتـئ جمالزاده الست)
 گُتن را نهاد و گفت فلانى افـسوس كه اين بون را يكـ نقر از خوانين ظالمّ و

 خراسسان به تركمنها فروختّه است ر داستان آن به مـجلس شـورایى ملى آمل و

 برگردأتيد. حالا من درسـت در خاطر ندأرم كه اين فرستنده همان شـخص بدنام بود يا كــى از بـستكان او، ولى در هر صورت عمل تقىز الده برأى مـن درس عبرتى كرديد كه اثرات بـسيار در طرز فكر و زندگى من حاصل نمود. خحدالو را بيامرزد كه هرد بود.




IFI













 انتُليس موافت ايران شـلده و كار ايران خوب شـدب!!!!) (علامتها الز تقىزاده انست).

 نوشتّه اسست، نظر خودش
 زودتر معلو كرديله بود تا در كتاب (اخلقيات ما ايرانيان)، كه حكومت طانيانيتى

نگذانشته هموطنان بخوالند آَورده بودم.



 مرده) در بيان مقال حِنين افزودهد اسست:





 با آن روبهرو خواهد شـد نسـنجيله و درو واقع از آنها خبر نداردي، و و










سخن به درازا كتيد و اميدوارم معلودم داريلد و دعا مىكتم كه در كارهاى


هـراهتانْ باششد.
با ــلام و دعاى خالـهـاند

## 

1





 تمام اعضاى كميته جوان تر بودم ولى به هيجّ جهي زير بار نرنتم كه كس ديگرى
 (مدير هجله) تجديد حابِ میثود.

به جاى من انختيأر گردد د ارلين كسـى بودم كه برأى اتجام خلمات وطنى راه
هى افتادم.





 كمكم مركز عمليات ملى كُرديد و عدهُزيادى از ايراتيان رطنخّواه از تهران و نقاط دِيكر آمله به ما ملحت شُدند و كار بالا كرفت وحتى در آنجا بعدها دولتى

بـه رياسـت نظطالــلطنه مافى بر ضـد دولت مركزى تهران تشكيل يافت. با أين|وصافـدر كرمانـشاه هـم رنتهرفته به ملاحظه نـزديكـ شــــــن تـــــون روس كه داخحل خاكى ايران كَرديله بود خطرناك مـى تـــل و مـلِّون را مـجبور مساخت كه به طرف مغرب به حركت آمده دسته به دسـته وارد خخـاك تـركيه (عراق. كنونى) بـشونل. گروهى كه بيشتر با هقامات تركيه روابط بيـلا كرده بودند (بعضى از رئسـاى حزب هاعتداليونل| از آن جمله بودند) از هــان طـريت مـوصل و كـركوك راه





 قواى بيـتـترى جلو بيايند). در آن موقع در بغداد با حِند تن از وطن خواهان و از آن جحمله بـا عـارفـ

 در آن تاريخ وضع بغداد ستخت آَـُفته و بحرانیى بود و بيم آن مىرفت كه
شهر به طور غير مترتب به دسـت اتُلفيس ها بيفتد و همه در صدد فرار بودنـ. قونسـولگرى آلمان هر طورى بود براى حركت دادن من به برلن درششكها بانى











 مرا به زمين انداخت .
 ديدم'
در شرف حركت بودم كه روزى سروكلث همين مرد ايِرانى كه عكسش در





 سـالن بِشُ در تهران ديدم.





 خواهش نمايمم كه قبول نمايِى تا من هـم با تـو هـمسـفر بشـــوم د خــود را بـه استاتبول برسـانم.




دانتشجوِيان ايرانىى كه در سويس در ـــهر هاى لوزان و زُنو تحصيل مىكردند در



 نشخص رفتتم كه در جهارراه كنت واقع بود جز باغبان الحدى در آنجا نبود هر


 ر گفت به كلى فراموش كرده بوده الست كه ميهمان دارد و البته تالافى خـى خوانهد
 كه شرحش كـششت در بغداد.
 بِردازم. كفتم درشكه را من أجاره نكرددام ونى قدرى آَب و آَذوته فراهـم بياور
بيا سوار نــو.








بارو سـه نفر مسافر فرنظى و يك نتر نوكر ايرانى هصـادف گرديديم كه آنها هـم



 سويس برد كه سالها در سلطانآباد عراق طبابت كرده بود و باصـد





 بود و با يك كره اسـب ممتاز كه به عقب گارى بسته بودنل و يكـ سوردحى به راه









 حيتوانند عقايد صاحبينصبان....

حنانى هـم در درشكه ديكرى حركت مىكرذيم.






 از لحاظً آذوته هـم هـندان از وفور نعمـت برخوردار نـبوديـم و الحـتياط را
 جنگّ برده بود (اين زنهاى عرب لبهايشُان را با سـرمه كـبود ســاخته بـودنل) مى رسـيلديم و مىتوانــتـــم تدرى تشـر و لبنياتى به دسـت بياوريـم و در عوض
 ديگرى معاوضه میىرديـم.

 مىكندند و در دهان انداخته و نيختَه مى جويدند و مىبلعيلند، اما وأى به حال
 بيلا نـىیكرديم.







## r




 راه يبيتّيم









 نيستى و هاكت تطمى مستم جانانكه اشاره هـد آتـاب داشت غروب میىرد وبه اصطلاح آنتاب زردى


 و هن هن كنان به جلو مى رفتم. بيم هلاكى مانع بود كه تدم سـست كنم.


 ااهـت و به احتتمال بسيار همانجا يِاده شـلدهألد. هر طور بـود خـود را بــانــجا


 پيخاش را نهادم كها اين چهه كارى بود كرديل. مگر ترار و مدالر ما بر اين نبود كه
 نمى كذانشت درسـت تكلم نهايم و با كلمات بريده مـلمام سسرزتـت و بـلامت

 كفتند خلدا كراه الست تقصير ما نيست. تقصير همين حاجىى آتا رفيتَ خودت است اصصرار نمود كه مرض نو سـخت أست و اميل نجاتى نـيــت د مـرضت مـسرى هـم هـــت و به ها نيز سرأيت خواهد كرد و ما به اصسرار او راه افتاديم.



 تفهميدنل د بدون مشورت با من و تصبويب من به راه افتادند. اين اظظهارات بر















 شـلده بودند.
در هر حال صبح فردالى همان شـب هحاجى هحمدتقى كاثــنى را به خـــا سترحه و به راه انتاديم.

## مكافات خدايـي

مسافرت من از راه حلب و استانبول تا برلن بهر نحوى بود گذشتـ. باز دو سسه هفتّه طول كــيد چحون در الستانبول با مشكالاتى مواجهف كرديلد كه شـرح آن با موضع اين گُتتار چِندان مناسبتى ندارد.


 آن مرد مدترم هـم كه بــيار رَيتىالتلبب بود بـــيار متصجب و متأثر كرديلـ ولى

 حرف و مقصودُّ را درسـت نههميده بردند. كسى باور نكرد و او را به خود
 بكار خود مشـغول استـ.




 بردداند تا در آنجا تير باران كنتد.

 وطن خواهاذ و مــروطهطلبان ايرانى در عكس دستهجمعى در مجله لاوحيده
 مقَاله تحريكى تمود.
 ثـخص را (به كُته تقىزاده كه واقعاً صـــيق بـود و هـرگز حـرف دروغ از و




 لر آن تأرين من جوانثى بودم بيست و بيست يكى سـاله.

40




با هـمان مـــافرت از بغذاد بـه ححلب دارد اينجا حكايت نـمايم:

 دستگيرم گرديل كه تحصيلات حـسـابى در علم طبابت نكرده بوده الستت و در

 مى آورد

مناسبت (كويا در داتْـُكده طب در سويس با دانتشجویان اليرانتى رناقت پِيلا





 مطبم دوإخانهأى هم علم كـردم و در آنـجا خــودم كـونياك مـى


 منبع عايدات خوبى شـده بود.




 مى سـاخت.
 الست و خبرى از او ندارم.



هعتّبى بود و در منزلى درسـت شُبيه به كاروانسراهاى ختودهان منزل كـرديـم

 مى آورد و به ياران كه سـخت كنجكاو شــده بودند مطلب را كُفتّم. فهميدند كه موخهو از جحه قرالر الست و سـخت متعجب شـدند كه در وسـط بيابان هـم جنس

 ديگران يعنى دو تنر مسوثدى و يك ننر سـويسى د من روسياه أيراتى به اشثارة
 منزل آن (بنت) بود.



 يك بطرى عرق مـم دانشت. دوستان بـيار كنجكاو بودند كه آخر اين دختر در




 از سـوار شُدن بر, خر ششيطان خوددارى نمىتوانتد و يكى بـه يكـى مسرا بـرالى ديكرى صيغن مى خواتند و نان من در روغن أست. دوستان كفتـُ فلاتى خلدا

109

شـاهل اسـت كه حاجى ما هـم (يعنى همان حــاجى مـحمدباقر كـانـانى) لابـــ

 مى كُاشُتند.

## سيد جمال اللد ين واعظ الصفهانه


 بدين خوبى نهى توانستمت الز عهده برآيم









برايم به بيروت كه تازه دو سـه ماهحى بود درا با ماهى بانزده تومان برأى تحصيل بدانججا فرمستاده بود ارمـال دانـُته بـود. تـوصيه فـرموده بـود كـه بـه آن جـوان مهربانى نمايم ولىى زيارت آن جوالنهرد هرگز نصيبـم نگرديلا و هميتقلدر اسـت كه نام نامى او را به قهرمان أولين دامستانى كه با عنوان (غنـاريسى تــكـر ادــت)" دوازده سـان پِس از آن تارتخ نـوشتتم، دادم. إهروز هـتأسـفـ و شتـرمنذهام كـه نـىتوانم بگريم:

ناخظف باشم اكُر من به جــوى نــنروشم





 ميلان مشت تهران برالى رفتن به بيروت از راه رشت و باكو و باطوم و المتانبول عازم حركت بوديم يك تن از رفقايش كه أهل عهامه د ردا بود خطاب به او كفت: آَا سـيلد جمالن، برو در گـوشُ پسـرت الذان مسـافرت بــخوان. صـداى




صداى بلند دنبالهُ سـرده فاتحه را كرفت.



















 صدد نروش آن هم باشتى خودم حاضرم به هر قيمتى كه خودت هوت سعين كنى آن
 غيظط و غضـب از بغل لد آَورده به زمين انداخحت و برخاسته از م منزل ها بيرون






 برخوردار باثـيم.
















 مى










 اين اطفال صغير ترحم كن و بالالى هنبر حرفى نزن كه تو را بكيرند و و به قـتل










 سـه در مسجد را بيندند باز صدايسُ به همهـ جا مىرسـيد.
جنانكه در طى هــين كتاب خواهيد ديل، سـيل درنهايت ســادكى و حـتى


 نام مرتضىى كشودى از وكلاى مبرز دادكــترى در تهران كرديد) كه بـا هــدرم دوستنى و رناقت بــان كرده بود مقروض بيد. به طورى كـه بـس از آنكـه بـه شهادت رسـيل مادرم به من به بيروت كاغذ نوشت (مادرم خواندن و نـوشتن

 تازه وارد ملدرسـه شـدهاى و آرزوى بِرت بود كه درس بخخوانى بايد هر طور







## سيد جـالزألدين واعظ اصفهانى


 تمىكردد برخوردار سـازد.ت

زنو، 10 دى 10 1


صحبتهاى علمـ و ادبي ايرانيات برلين







 و تاريخى مبدل شـدي



ادارءٔ اين مجالـس در ابتدأ برهلدهُ هيأت عاملهاى مركب از ميرزا محـلـخاذ تـزوينى،


 هئت عاملهُ مذكو صوردت مذاكرات جلسات خود را در دنترى ضبط مىكردهاند د

 سيـدمحـدعلى جمالزاده ديكُرى از آنان در حيات نيست در دمترس ترار كيمرد.


 به پآָ صى صحبت دوم: جمعه 10 نوامبر 1911 به تاريخ روابط ايران و روس در تلديمالايام از طرفـ محـمدعلى جهـالزاده.
صـحبت سوم: 19 دسـامبر 1911 مدنيت تَديم ايرانٍ و مـذهب زردثـت از طـرف
متحدعلم تربيت.
 ميرزافضلعلى.
صصبت بنجم: 10 آٓريل 1919 تلكُرافـ بى بيمي از طرف عزتالشّ هدايت.

 حبيبالشّ ثـيبانى.
اينك به درج مطالب دنترمذكور مىيردازد د پچون تجديد خـاطرهاى اسـت بـراى

آتاى سيدمحمد علىزاده، اميد امست اطلاعات تكميلى دربارة'اين جريان مرتوم دارثد.

ايرج أثـار
داتثُكاه تهران داده شَدـد.

دنتر مذاكره و قراودادهاى انجمن
صحبتهأى علمى و ادبى ايرانيان مقيـمر برليـن

مقررات جلسهُ دوم در منزل Tقاى كاظمززاده

ذيل انـت ترار و ترتيات كنفرانس را انجام مىدهندئ
 ميرزا دحمد عليخان تربيت ـ آقاى جـمالزاده ــآقاى كـا آتـا






 از اين تنقيدات هر كدام كه عمده و لا يق اسـت بحسبب نظر هيأت عامله انتخاب



 رياسـت انتخاب كردنلـ صـورت جلـسه به ترتيب در دفترى نوشٌته خواهلد شـل.

مقررات جلسهُ هنجحم در منزل آقاى آقا ميرزا محمدخان
 محلى يزركتر بايل يِدا نمود. صحبتتهاى سـاعت هغـت در دعوتنامه اععلان و

 جمالزاده بنا شُد حـورت سذاكرات و مقررات جلـسههاى خصـوصى را بنويسلد. در اين جلـسه بنا به تنقيدى كه آَقاى تقى

 هيأت عامله قبول كرد كه ايرانى ها بلون زبان و مذهب در همن جحز ديعر بايل تقليد از فرنتىى ها بنمايند.
در خصرصس آنكه غلط حیى هیيز اسدت سِس از مباحثات زياد بالانخره در سر

 كتابهاى لغت اسـت؛ Y. اگر در كتاب لغت نيست استعـمال در اكثر مككوبات نظم و نشر؛ Y. أكر در هيحكدام نباشـل بايد رجوع نمود به عرف تربيت شُدكان.

## مقررات جلسهُ شُهم در منزل آقاى آَآ ميرزامحمدعلى خان تربيت

 آتا ميرزا مـحمدخان غـايب، در 10 دسـامبر آقـاى تـربيت در خـصموصزردثـت كنفرانس خحواهند داد. كنفرانس ها از نظر مذير بايلـ بكذرد.

 تصـحيح صحبتها با آقاى آقا ميرزا محمدنحان بايلد صحبـت بشُود.

جلسهُ هفتم منزل آقاى كاظهرزاده
 محمدخان قبول كردند كه در جصوص چحابٍ رسسالجات نظُر دأشته باشند.

جلسهُ هشته منزل Tقاى تربيت


 بايد خريده شـو2.

جلسؤ نهم منزل آقاى كاظمززاده در دهم دسامبر

محملـخان است.

شب 19 دسامبر در منزل جمالزاده
 شـد و بنا شُد خواتتله تـود و ملــير امضـا كـدـ.


1. يمنى يحـدعلى نرزين.
 صحبت با هخارج خود و به اهتمام خود صسبت خود را با با دستگاه هيأت به
 سربیى برسـانـ.
 آَاى حبيباللهخان شـيبانى در خصوص صصحبت دارى صـي

 صورت هخارج جايایى توزيع يُـود.

شب YY دسامبر منزل آتاى تتىزاده رآِعِ به كارهاى صسبـت مذاكرة مهمى بـه ميان نيامد.

شب سوم رُانو يه منزل جناب آقا ميرزا هحمدخان


 جلسـات ادارة كاوه با آقاى هدايت صسحـت بلارند.

## در شب حهارشنبه 1919 (19 ماه مه

آقاى مازور حبيبباللهخحان" مقالهأى از فرانتسه ترجـسه كرده بودنـد دريـارة


1. ــراثشَكر حبيبالله شــبـانى.

ديوان ظهُير ناريابى خوانده شد.
در شب خهارشنبه I Y اماه مه

آتاى كاظمز|اده مقالئ به عنوان خوشُبختى و بدبختى كه ترجمه كرينه بو دند


## در شب TA Pاه مه


 اشهار نامرخسرو از مجـع الفصحاء خوانله هـــــ كـه مـطلع يكـى أيـن بـود

 كتاب المعجم فیدهايير اشعار المجم شُمل همينطود بود يعنى از بحر مضارع مئمن هطموس بود.

## شب خهارشنبه خهاردهمم ماه

 دو قطعه حكايت برایى نمونهُ اين قَبيل السلوبِ در محمع خواندند و و بسـيار مورد تحـين و تمجيد وافت شـد. بعد در موضوع تّجدد و تكاملى عمومأ ر تنير اذواق در طى زمان صحبت شـد و نظريههاى مخالفـ الظهار گرديلد.

در شب جهارشنبه | | الماه زون



و بعد ير همان موضوع مباحئه و مذأكره كرديد و در مطالب آتيه اتحاد نظر و



آَاى ميرزا دحمدخان تبول كردند كه صحبت علـى آقاى ياور حـبـب را
 به نظرئــان برسـل تصحيحخ بكنتد.

در شب حهارشنبه 1 | 1 ماه زُون

 دربارة محامع و تـُكيلات فرالماسونها در ممالكـ فـرنگّ و در ايـران ر درآن



 حبيباللهخان داده خواهد شلد عبارت است از (الزوم توهُ لشكرى در هـيأت اجتماعى") و در آَخر اين ماه داده خحواهد شـلد.






در شب حهارشنبه ّا ماه يولى 9 19
 تُكايتاز روزگار و زندگاتى را حاكى بود خواندند و بسيار مستحسن و هقبول






دو شب جحارشنبه نهم ماه يولى




 عامله بدهل كه به ترتيب نگاه دانثته شـود.

شب چجارشنبـ شانزده ماه يولى نوبت صصبيت مال آقاى كزالزى بود. ولى جيزى كتبى حاضر نـكرده بودنل.



شـب خهارسنبه ت
 كرده بودنل خحو انـده شــلـ.


## شب حهارشنبه •




 استـو و مطلعش اين است :


## شب جهارشنبه 7 ماه الَّست


 انورى خوانده شـد. آقاى مــاوات از امشـب در انجمن حضور بـهـم رسـاندند.

## جهارشنبه 1 | 1 ماه اتكست

آقاى جمالزاده مقاللة ارنستت رنان را كه رانجع به المـلام است و تر ترجمه كرده



موضوع ههمى بود.

 براون راجع به (اامداس تصو فـ در ايران)" ترجمه كرده و خحوانلدنل. آقاى حبيباللهخان شييانى كه عازم مسـافرت به إيران هـــتنل مبلغ يكصـل

 عضو افتخخارى انتجمن محسـوبـ بكنتد. قرار شـد كه صندوقدار انجمن آتاى آقا هيرزأ محملخحان [قزوينى]] صورت هــابى از عايدات و محثارج انجمن تا امروز نوشتته بـه هـيأت انـسجمن ارأئـه بلدهند.

شب جهارشنبه YY ماه اتسّ


 را مستفيض نمود. بالاخخره دو حكايت از كتاب مثنوى خـوانده شـلـ بر حسـب
 آقاى میرزا محملـخان برأى ماه دسـامبر حاضر شـدند كه صصحبت علمى بـرا؟ى عموم تهيه بكنتل.

شب خحهارشنبه "F ماه سیتامبر
 تحوانْلنله، و مطلع آَن قصيلده اين انسـت:

فلك كـجِوتر است از خـطّ تـرسا مــــرا دارد ســـلسل راهب آبــا
شب حهارشنبها 10 مه

 خوانتّه ثـد.

شنبه جهارشنبه Y Y ماه سیتامبر




## شب حهارشنبه









> شب چحار شُنبه أ عاه اكتبر

 رازاز بيانات و اطلاعات خودثـان تفيصيل نمايند.

شب خحارشنبه ل ماه ا كتبر
 صحبتتنـان زا دزياره اوضايع جليم رووسيه تمام بكنتـ نتوانسته بودند حاضر

|امـنـنـــار خحوانـده شــد.

شب چهارشنبه 10 ماه



شب پپهارشنبه TY ماه
 خارقَالعاده به وجود آملـهانُ ترجمـه كرده خحوانتلنـ.

شب جهارشنبه ه پاکتبر




شب حهارشنبه Y ماه نوامبر
 بودنل. لَان را خحواندتل و در آن باب مذاكرابت زياد به عمـل آمل.

شب جهارشنبه


كتابِ تركى موسـوم به اميل و عزم تألِيف سـاطع بكـ فى الدجلس ترجمـه كردنل.
شب خهارشنبه | | نوامبر
 :يتُر در باب تّاريخ ايرانيان در كتب تَاريخى چحين كه ترجمه از انگّليسى كرده بودند در مجلـس خواندند.

شب حهارشنبه 9 T نوامبر
آَاى جمالزاده رابجع به خططوط ميخحى و تاريخ كشف آنها مقالهاىى خواندنل.
شب چهارشنبـ ه د دسامبر

به فارسـى ترجمه شــده السـت خـواندند.

شب حهارشنبه 「| | ماه دسامبر
اَقَاى تربيت'

Fo شب جهارشنبي
كه نوبت آتأى ميرزا فضـلعلى آتَا بودr.

 تعطيل كرديل.

او Y، دنباله هطلب نوتُتـه نشلـه امست،
 خواندند. دربارءٌ قبول شـدن آتاى داود به انتجمن رأى كرفتّه شلد بـه اكــريت قبول شـدند.

## شب حهارشنبه f | مأه زانويه

 صحببتهاى دختلف علمى به عمل آملـ

## 

نوبت صصحبت دال آقاى عـلوى بـود. هـقاله مـعروف قـهوهخاتها هــورت (سورأت) را ترجمه كرده يودنل در آنجا خحواندند. بعد آقاى هدايت معالنه راجع



 را در نظّر حارد دالده شُود.

## شب حهارشنبه Y Y ماه رُاتويه

 ترجمه كريد بودند آن را خحو اندند و در آن بابِ مذاكره و مصاحبه شـد.

شب جهارشنبه $\Delta$ ماه فوريه
آَقأى هذايت به حس خحودكٌّى در حيوانات جيزى ترجمه كرده بودند آن

را خواندند و شر آن خحصوصى صحبت شـد．
شب جهارشنبه †｜ماه فوريه

 تَرجمه كرده بودنلـ．آن را خموانُدند．








 تــــ

米娄娄
اين دفتر به همين جا خحاتمه يافته الـست．＂


مححف ادبـ

روز وصـل دوـتـلاران يـاد بـاد
ياد بـاد، آن ردزگــاران يـاد بـاد
1
در مقالهاى كه آقّى ايرج افثـار با عنوان (اصحجبتهاى علمى و ادبـى




قَيل حيات نيست). يس بحا دارد كه با يكع ذنيا حسرت و دريغ بگويـم:
رفيقانم سنر كردند هر يارى به اقصـايى
خلاف من كه بكرفتـسـت دامن در سغيلانم
حقيقت هـمين اسـت كه هر يكـ از دايرهُ جـمع بدان جايى رغتهاند كه علم
 تنها زنله و در اين دنيا كه آن را دارفانى خوانلدهأل باقى مانلهام. به قول بيهقى


اكنرن مى رسسيم به موضوع اصـلى:
امروز متجاوز از نيم ترن از تَارِّخ انعقاد مجالس و محافلى كه مو ضوع أين




 لوحه فرسـوده خاطر بـه جا هانلـه الست به عرضى برسـاند.


 آقاى تقى زاده هـم در همانجا بود در حوالمى سال 19ro ميلادى انداختته شُلده و
 تقى زاده (در طرن سِبِ عكس و در عقب دست راسست آقاى تقى زاده) ايستاده
 هعرفى شـده أست او نيــت بلكه ثـادروان ميرزا رضـاخان تربيـت السـت كه نــوح حالْ او را ذِلاُ به عرخى خحوإهل رسانيل. مرحوم ححاج سسيد ابوالحــــن عـلوى هـم از افـراد مسعلودى بـود كـه بـه


IAV
محفل اديى إيرانيـان در برلن











 سؤال و جواب شُروع مىاكرديد.

 بانشد در ميان نيايلد و نـىى آمد.



 آينهدار تجليات فيض و افادت همان دو سـه نفر بودند. كوش بوديم


بابفعلل او تفعلل و طردأللباب بود و بس راقم اين سطور امروز كه نيم قَرن الز





 خود مى داند و .ـــ.


 وسسعت و ملدت خودد ستخنرانیى ها بيشتر مى


 موضوعى راكه تهيه كرده بودند براي حضار قرائت مىكرينـلـ


(دهى معری)
ميرزا رضاخان تربيت
وى از دوستان خالصى و مريدان صادق و خويثـاوندان' تقى زاده بود. مرد راد

1. خوأهر تقىزلاده عيال برادر بزركتر او يعنى ميرزا محمدنعلى خان تريتت بود.

بسيار شُرافتمند و آزادى خواه و اخحلاصمنلدى بود كه سـالنها در خـدمنگزارى بـه
 كوتُا بود. برإدر ديُرش ميرزا على محملـخان از آزادى خحواهان و مجأهد ين فداكارى بود كه در آغاز انقلالب مشرو طِيت در تَهران بـه قتلى رسيلد.

 تبريز در روز دهـم محرم سـال مشّثا هجرى قـمرى فوراً أز تبريز به أدــتأتبول رفته آنجا مقيم شُـلده بو2. رضـا تربيت در جوار (اخان واللده)ل كاروانسرايحى كه در أستانبول مركز بازار تجارتى و داد و سستل أيرانيان بود دكـان كتابِثروشثى مـتختصرى دانُـت و از
 كمكهايى كه نمىروسانيل.
 1910 ميلادى از جانـب كميتهُ ملّيّون ايرانـى در برلن به مأموريت از ز راه الستانبول
 همين رضـا تربيت و با كـكـ سـفير اليران در آن يُـهر (شـانروان مسحمودخان







فرارى از تبحيز كه سـاكن انستانبول شـده بودند و هـم به دعــوت كـميتهُ مـلُّبّون ايرانى به برلن آمدهاند.






 جون در داد و ستد از ما با تجربهتر بود به تجارت بيندازد تا شــايد بِـراتى مـا


 عظمتى نبود.
 اعلانى دربارة اين مغازه درج شـده أسـت به قلم تقىزاده بدين مضـمون:
"اعلان"
(ادر مغازء (پرسـيوليس") كه به تازگى در برلن باز شـده السـت همه نوع امتعه





 كه در آيينه يِندار و اميلد ما تجسـم يافته بود دوافق نيفتاد. طولى نكشـيـل كه معلوم شُـد هر روز مبلغى الز سـرمايه مغازه مىىكاهد و سرانجام آنچجه باقَى دأنـه بود در ميان شركاء تقسيـم و شـركت منححل كُرديل. امـا رضـا تربيت در يرتو كوشـُ و هـمت و ثناعت به كار خود أدامه داد و هِس از ملدت ملـيلى خون دل دلالمى و داد و سـتل بالاخخره كار و بارشّ رونقى يافتت و رفتهرفته نسبتاً به سروسمامانى ريسـيل.

 ماركى (ويلكه ده هزار ماركى) بر زمين مى ديل زحمت اينكه خحم شُـلـه آن را بردارد به خحود نمىى داد. (همان وضهع وخيم و زوزگار عجيبى كه مردم بأاعتبار و
 ديلهه و خحواتلدهايلد كرديل) رضـا تربيت برايم حكايت كرد كـه يكـ نـفر تـاجر

 بازار بـبئى مبلغى مارك آلمانى خريله و نزد تربيت فرستاد بوده السـت، بـه الــم
 درجهة افللاس ريسيلـه بوده اسست شُرحى از بمبئى بـ تربيت مىتويسـل كه آياً آن انلـوختهُ من در بانكـ آلمان در هـه حال الست. تـربيت مسىكفت شــرحـى در

















 برد ولى اين داستان را نخوانـد انده بود.



 به حرافت افتاد كه خود را بلأتجا برسـانل و قَبل الز عزيمت به هصر باز در زُنو لطفاً به سراغم آملد و دو سـه روزى در كلبهُ درويشیى ما سـرما خورد د لرزيلـ



 مهربانتّ) به عزم ديلار ترييت خحود را به السوان رسـانيله بودنلـ و بـا زســمت بسيار و جستجّوى فراوان سرانجام به دلالت كـودكى تـربيت را در مسـجلدى
 مؤُمنات به زبان عربى مشــغرل موعظه بوده الست. خود تربيت برايـم حكايت كرده بود كه وتتى در جوانى سـاكن تبريز مى بوده و درس هى خوانده أمـت قلدرى هم زبان فرإتسه ياد كرفته بوده امست ولى باز روزى دحیار وسـوسسه هىكردد و هىـردد نزد طبيبى از آتـــايان و از او تـقاضا
 أقاى تُقىزاده برايـم حكابت فرمود كه در مصر به اليشـان كفته بوده المـت كه

 شـدهايلد كه من نمىیتوانم غمض غين نموده بر شـما بـبخشَم. يكـى آنكــه در روزنامهُ „كاوه) اليرانيان را تشْويت كرديل كه فرزندان خود را براى تحصيل بـه




نـدى توالتم ناديلده بغيرم.
خلا اين مرد را بيامرزد. به حقيقت و به رالستى مرد خـلا بـود و از هـمان



 اين دنـا كيست كه مغز زنلـه و كارنلده و نآآسوده دالشته باتشـلـ و دستخوش همين نوع حالات و عوالم نباثـد.
سرانجام در همين اواخر مسموع كرديد كي از مصر به ايران بـرگُـتـه و در

 مثال بوده الست كه:
خوبتر النار جهان از اين حهـ بـرد كـار
دوست بَرِ دوست رنُت و يـار بـر يـار
آن هـه انــدوه بـــدد و ايـن هــــ شـادى
آن هـه كــنـار بــود و ايـن هـــه كـردار

اين به جاى خحود ولى كسانى كه امروز مرا مىشـناسـند مى دأند كـه تسـبتاً
 عكس برلن آن هـه لاغر و نحيف به نظر مى آيى؟


(المُرض من جحهار سـال و نـيـم تا ختام جنگ در برلين ماندم. شـرح صـدمات

 كتاب به اندازهُ (لروخـةالصفال) براى آن لازم أسـت و لهـذا اذاى اين ونظيفه را به

 منحصر به يكى دو نقره اسست مثلكُّ نان و كوشـت ياغير آن دو ولىى در اين ملـت جنگگ در آلمان بـه واسـطهُ محاصره برى و بحرى دول فستفته كـه يكى زنـجير آهنين غير تابل خرق و التيام از كـثتـى هاى جـنگّى و بـانزده مـيليون ســرنيزه گرداگرد آن مملكت ككثـده بودند همه شیيز مطلقاً و به طور كلى از نان و آرد و گوشتـت كر فته المى سيبزمينـى و يرنج و جـيع حبوبات و شـير و هنير و اقسام دهنيات و لبنيات و تّند و شـكر و مريا و عسل و صابون و حتى الرسمى و حوله و
 را دولنت به دسـت كُر فته بعد رؤس بهر نفرى سههمى دعين در ملتى دعين توزيع





نزد من موجود اسست.


 به خاطر دارم ثـادروان مهندس عزت

















 زهحت بيادم آمد (ج.ز.)

 احتثـامالــلطنه معروف الست كه جوان با فهـم و فغـلى بود و عضـ بــفارت ايران دز برلن بود و در همين سـنوات انخبر كه سمت زنرال قَوتسولى أيران در برلن غربى داثشت در همانجا درگُنتـت. مرد بـــيار فهميلـه و خوشُ معاشرتى
 آهن الز برلن عازم تهران بود و دوستان او را به إيستكاه خط آهن مشتايعت كرده بودند در آخرين نحظاتى كه ثطار در شــرف حـرفـ
 دو نفرى يكَى دو دقيقه دور از رفقاى ديگر با هـم صحبـت داشثتنلـ، همـه فكر
 رفت و ملتصها بعلد كه اعظممالسـلطنه از ايران به برلن مرإجعت نمود برايـمان




 به أين كار عمل كرد يانه؟


 مجاز تُــرد.

اعلان دربارهٔ „انجمن ادبى ايرانيان در برلن") در شـــمار:

 كه قـستى از آن را در اينجان نقل مىنمايدا

 صصبتهاى علمى و ادبى (كتفرانـس) عمومى الـت كه هر هر ماهى يكى

 مؤلف آن را در حضور مردم مى انوانتـ صحبت اون اون مال آتـاى مـيرزا
 اصلاح خط فارسى و تـهـيل تعليم الفباى آن بود. صـحبت دوم مـا
 روس و ايران از زمان قديم تا حال (از سـنـ







 اششكاللى ننمود. منلسـان به همـت توانگرى بودنل.

## اعضا و مهمانان مجالّس ادبى

 بود و كميته از اعضاء خحود دستهدسته افرادى را انتخاب نـموده بـرإى انـجام مأموريتتهاى وطنبِرستانه مبنى بر مبارزه بـا ســياسـت اجـحافـآميز روسـ و انگلِس و حاضر ساختى انكار عمومى ايران به مـنظور اسـتقامت در دـعابل تعدى و نتوذ اقتدار سياسیى اين دو دشُمن (كه چحه بــا به دو دشـمن شـهالى و جنوبى خوالنده مىشـدند) به أيران (و بغداد) مى فريـتاد.
 صورتى كه عده ديگُرى خود را باز به برلن رسـاتيدند و باز مدتى در آنجا اتاهت

 درويشى (أين دونفر بعدها خود را به جـتُل مازنتارن رسـانيده به هرحوم ميرزا كو حكى نان ملحتَ گرديدند وز مدتى باو همكارى كردند ) و علينتى راوندى و الثـرفـزادة تبريزى (كه در ضــن مأموريت در نزديكى كرمانتـاه به تـل ردسيل و در كرمانتاه مدفون كرديد) و السـاعيل يكانى و ميرزاعلى آتـانوبرى و حــاج السهاعيل الميرخيزى و ميرزا آقا نالة ملت (ملدير سـابت روزتامهُ (تالهُ مـلت)ه در
 النـخاص ذيل در خاطرم باقى مانده الست: كاظمزاده، يورداود، جمالزاده و باز نـايد حند نفر ديُكر كه امسـشـان از خاطرم هحو كرديده السـت.

## نقل از سرگَشت قزوينى






















 ايرانـى همكارى مىىالنستن.

 مى آمل كه درآن مجالـس شركت نمايند و صتبتى بدارنلد و آنها نيز دعـوتت را

 جلسسات خـط مىى



باتُـد.
از جحمله أتخاصى كه به دعوت كهيته در يكىى از مجالــس ادبى حضور بهـم رسـانيدنل يكى هـم شثادروان هحملدعلى فروغى (ذكاءالمـلكى) بود حنانكه ذكر آن در زير مىى آيد.

ميرزا محملعلىىخان فروغى در مجلس ادبى اليرانيـان در برلن در خاطر دارم در يكى از ششبها كه هجلس إبیى در كلبه اين حقير منعقد بود شـادروان ميرزا محملدعلى شان غروغى (ذ كاءالملكا) كه از هجلس حــلع
 بود در محفل ياران حضـود بهم ريـانيل.
 مو فـوع صحبت الين بود كه آيا ذوتَ اتسانى هـم مانْند بسيارى از صـفات

 به نتيجهأى نريسيلنلـ. اها بعلدها مشاهدات و تجربه بـه مـن نشان داد كه ذوت هـم
 حالا آيا بـه اين تغيير و تحول محى توان تام ترقى داد يا نه خود مسأله مشكـلى
 ندارد بيرون است.
هن ذكاءالـلكـ فروغى را در وتتى كه طفل بودم و در تـهران بـه مــرسـ مى فنتم هـم يكـبار ديگُر ديلهه بودم و شـرح آن هحنين الست كه دوأت اليران در


 بسياز كمياب يود و لهذا از مدأرس دئكر شـاكردانیى كه نــبـتاً تحصيلاتىى كرده بودند اختـتار نمودند تا به كالوس الستادهأى فرانسـوى بفرستتند و كلامسها را از صورت خالىى بودن بيرون بياورند. من نيز كه در ملربسنا ادب (در هححلهُ امامزاده يحيىى) از هؤ ســــات شـادروان حاج هيرزا يحيـى دولت آبادى شـاكُرد بودم با هـمـه

صِغُريـن و بیىسوادى از جـمله دسـتاحیينشـدُان بودم.





Y.T محقل ادبى ايرانتيان در برلن

 محمدعلى خان فروغى را بياورند تا در كلالـ درس هترجـم يـاشـلـ بـرادرش
 تشبها =ر حضهور برفسـورها درمسهاى فردا را خحودنـان حـاضر مـىكنتد تـا



 مى شـد و أساتيلد حقوتّ مقرر را (كويا مـاهى لــيصل تــومان) مرتباً دريـاشت


 جند ماهى يس از آن به شـهادت ريديل. هحمد تزُوينى در ترجمهُ حال خحود دريارهُ مراجععت خحود از برلن بهه پاريـس
 الالغرضى من از اوايل جنُ [جنتُ جهانى اولـ] تا يكى دو سان بعد از ختام جنتُ را در برلين ماندم و با وجود الينكه بیىنهايت مسيل داثـتـم

 نـــده بـود و هسـاترت أز مـملكتى بـه مسـلكتى مـوانـع و الثكـالات

فوقالعاده داشـت＇＇اسباب كار آن نراهم نمى آشد تا الز حسـن اتفاق معارن





 اين بنده دارند اشُكالات مــا








## あ中気


 درمرأجعتاز ارويا بدتهرانبودهاستصوقزوينى درآنمجلس حضورندانشتهاست．



ميرزا سليمانخـان ميـكده در مجلسى ايرانيـان برلن يكى نفر ديگُ از ايراتيان هحترمى كه در مهاجرت از راه كرمانــاه و الستانبول



 رئيس اتجمن برادران دروازه هزوين ' بود كه يكى از انتجمن هاى معروف وقت

 سـوابت مـتد آشـنايى و لطف دانّـت نود به الحتمال بسيار ثوى بـ ثتل رسـيلـه بود.
بِس از فتح تهران در موقعى كه هعاون وزارت داخله بود و جنُـ ععمومى شروع نُـده بود بـه والسطه حركت تَشون روس از قَوين به طـرف تـهران بـا عدهاى از ملّيّون خحارج از ايِران ههاجرت نرمود و كمكم لر راه المــتانبول بـه برلن رسيلد و دو برادر جوانتر خود روحالله و غلامعلى را نيز براى تحصيل به آلمان آورد و هر دودر آن مملكت تتحصيلالت شـايانى كردند و خـدا را شـكر هر
 ميرز! سـلِمانخحان مرد صاحبلن و شـريف و آزآدهاى بود و عوالْـم درويشّى



 ديواتِـان و اعيان فرانى بود (اما وتتى هـم آتـنا مىشـد و طرف را موافق ميل و
 حجره و كُرمابه و كلستان مىكُرديل) زيـر بـار نـمىرفت و در مـقابل اصـرار لوستان طفره میرفت و شُانه خالى مىكرد. به خصـوصى كه مرحـوم مـيكده

 قزوينى زرد رنُع و نحيف آبشـان در يك جو ندمىرنت. تا اَّذكه اتفاقاً شبى با هم در هجلسى (كويا يكى از هـمين مجالّس علمى و ادبى) زوبرو شـدنلـ. ثزوينى پحنانكه در اين قبيل مواقع عرسـومش بـود دزم و
 تشـب نيز با همـه تلطف و مـهربانى هاى مـيكده هـا را از هــمين حــدود بـيرون
 منزل بروم. ميكلده نيز از جا برخاسـت و كُت من هـم بايلـ بروم و جناب عاللى را
 اين مرافقت جـگُونه موافقتى خحواهد زايـلـ

 ميرزالسليمانخان عجب مرد مردانه و وجود شـريغى الست. حقا كه خاك ايران

مهل رجال و سرزممين بزركان امـتـ.
 رفته بودها'نُ و كلماتى بريده بريلده رد و بلل شُـده بوده أمـت ميكلده كفته بوده



 نيز به دنبال او وارد محـشـود. قزوينى حكايت كرد كه ميكده در همان جلو بساط آبجونوشُـى ايستاد و


 انستلدعا دارم يغرماييل يكـ جام ديكُر هـم تر كند تا به سـلاتتى وجود عـرّمز تان بنوتّهمب....
قزوينى در معابل اين بیىتكلفى سـاده و بىربايع صميمتآميز جحأبهجا مر ارادوت سِرده بود و از آن سـاعت به بعل جـنان با ميكده رايگان كرديل كه كويى عمرك با هـم دو جان در يكـ تالب بودهاند و امروز كه بيئتر از تيسم قرن از آن تاريخ میگذرد وتّتى در عالم خيال آن دو مرد راد و آزاده و وارسسته را در جلو


میىردد.


 كفت. دودمان ميكدهها عـموماً اهـل فـضّل و ذوتِ بـوده و هـــتند. يـلـر مسرزا

هـليمانخان موسـوم به ميرزاعلىى آشتشيانى (معروف به اعينكىى I) مـتخلص بـه





 ستخت گرفته بودـ انز موتعى كه ديوان تاكمرده را در بيروت متـجاوز از
 معذرت از خوانندگّان در اينجا نقل مىشود: الى مى خواران ســيه شـــده روز تُـــــا
حكم أسـت بليـس بو كــنـ بـوز شــــا
از من تسـنويلـ و مى دكـر حـقنه كـنــد









 حكايت مىكند.

## سيد محمدرضا مساوات در برلن

شـادروان سيد محمدرضا مساوات از از مشروطهططلبان و آزاديخواهمان مبارز
 برلن حضور بهـم مىدرسانيد.



 وجب از خاكى ايران بددست اجنبى نيفتدل).









 بود ولى مى توان باور كرد كه آن حجه دربارهاتش مى كفتهاتد به حقيقت مـقرون

جون در عين حال به غايت غيور بود. هيج فراموش نـى كنم كه در مونع

اقامت در برلن خيان مىكرد كثفى كرده باشـلـ. تَفصيل تضيـه آنذه بسيارى از
 دارد كه در بسيارى از شهر هاى ديگر فرنتُستان هم مانثل آن زياد ديلـي
 الست كه بر تارى ساخختمان نهاده باشتنل. شُادروان مساوات يقين قَطعى جإنـت كه آلمانها كه روح سلحشورى دارند

 حرف اححلى راكه بوى مخالفت مىـداد قبول نمىىكرد. خحدا الو را بيامرزد كه يك نـي بارجه همت و غيرت و فلاكارى بود و جـنانكه مى وانيلد هدت كوتاهى هـم در


 مــّروعى از خلدمت سعاف مى دارد بلدون آنكه أعتنايحى به ميانجيعرى دوسـتان د از آنجممله خود تقى زاده بكند.



 دريغم آمد كه نكُنته بكذارم و بگُذرم.



آزادى مشُنول كار و نطتَ و خطابه كَرديله بود. شتبى كه بـرهایى أو (يـسر دوم



خوابيـهـ بوديم.

 بيدلر شـده داد و فرياد راه انداختـه بودند، معلوم شــد الز نظميه آمدهأثد و مأمورند



 ولى دو بسر ملكىالمتكلمين را با خود بردند و با كريه و زارى مادر آنها شُبـ عجيبى بر من كذشت و فرداى همان روز سيل عبدالحميد نام طلبهاى از طلاب
 سربازهاى الستبلداد كرديد و شــر معروف كه
(اعبدالحميد كشتئ عبدالـجيد شدير
با الــاره به عين ألمولك كه عبدألمجيد نام داشُت ورد زبانها كرديد. أين بود تضـيه آن شـب ميههمانى مـن در مـنزل مـلكـالدـتكلمين و فـرداءى هـمان روز خواستند شيَخ هحمد واعظ را دستگير كند و مسـاوات رشـادت به خري داد و


ميرزا محمدخان قزوينى
سالهها رنت مكر عقل ر سـكرن آمرزد
تا چهه آمرخت كزان شيفتهتر باز آمده
سعیى
اكـر تقىزاده را به حت مؤسـس و ثرهة عامله و نگّهبان و در حقيقت جان آن محفل بدانــم بـلا ترديل هيرزا محهلخان قـزوينى را بـايلد روح عـامل مـرّثر و


 بود كه (المتوده) نام دارد. معتقد بود كه فن تحقيق و تّتب هـم ختود علم ههمى انست
 ركعات نماز تكليف هحيست و هحه راهى را بايل اخختيار نمود در كارهاى علمى و





 مكتب تزوينى برالي او وسـيلة مؤثرى كُرديد و او را به هرحــلة رســـــ و بـلوغ
 مىكرد در كارهاى علمى و تحقيقى نيز در ملار رعايِت سر مشـت قزوينى قرار كر فته بود و انتجام شـوايط فنى را در كارهايِى كه با قلم و كاغلذ و مطالعه و تحقيت

 بايل دانست كه وى تنها در مورد تحقيقات فنى وادبى و تارينىى آن انـنـاء رابـي









 و نظاير آن) با ارقام و حروفـ هخصوصى بيان مىكتث و مسـطور مى دارند.




 جوانان امروز سرمشق قرار داد.
راقم اين سطور در همين أواخر در ضمن مقالة خود كه هاجـنـد روزى بـا

فلكى شيروانى)" عنوان دارد و در يجلئ (اوحيده) تهرانٍ به چحاب رسـيـيـه است










 نمود كه در حقيقت تأيّد نظر قزّوبنى است در در مورد (اتكرارار):

 بار تكرار كرده اسست زيراكه تكرار به نظر وي







قزوينى رفته رفته در طى فعاليت ادبى دورودراز خود طريقكُ تحقيتَ و تّبع و تأليف و تصـيف را به هـموطنان خود و حتى بـه بـغضى از هـمــــايگان مـا




راهـْمايى هاى اونست.






 وافثر ذاتى بود و عظشُ مطالعه و استقصاء و تبحر و كاوشُ و تحقيق و تميز بين درسـتـ و نادرسـت و صوابِ و ناصوابِ و صحبح و سقيم برسر تإِاى وجود




كه نصيب او شـده بود بهرهمند مـازد.




واتعى و جهانى است از تأثير تعليمات تزوينى خلا ترديد نيــت كه در تاريخ فرهنگ ايران در در سر دو راهي

















اآقَاى تقى


 قـل از وتت بر حـسب دلنحواه معين حىكرد مقاله با السنادى نوشتـه در حضـور

اعضاء قرائتـ شى

قَزوينى و مباحثه
تزوينى به همان رســم و راه طلبكى از مباحـّه روى وكردان نبود.







انست






 باز به خاطر دارم سـاليان بسيارى يس از آن كه


خود از رُنر به تهران بك سسادت زيأرت ايسشان نايل كرديلم. او را سسخت ملول


 ســزنل ساغرم به دسـت خود بآثزده نقر از این منافقين را به دسـت نحود ســر
 منافتين كيـست. امروز او رثته أــت و از آن انشتاصى هم كمتر كسـى باقّىمانله





 به يآدم آمل كه تزوينى به او فرمود يقين دارم كه به مسن لطـف داريــد واز راه




 باز دارد از هـمان ذرر دسـت ثـريف را جنبانيله و ختطاب به مسن هـى نرماييل جنابب، خحدمت برسميم، ورد هـى شـويل ر هـمين و همين!

مباحثؤكزازى و محمد قزوينى














آدم اسكن انت و زو جكـالججنة و كلا هنها رغداًّها






عربى مى داتـــــهاند و به زبان عربى تكلم مىكردهاند. كزازیى مرد منصفى برد و زود تصديقكنان سسر انداخخت.

مباحثـُ قزويـنى و كاظهرزاده

 علم زبانشتنانسى وفقهاللنغه صحبت مى داششت و از آن جمله فرسود كه لرهاى أيران حرف دالل را حون در جـلو حرف يا واتع شـده بـاشـد در نكـلم حـــف مى كنثل. قزرينى كه به غايت كنجكاو و متفرس بود (على الخصصوص در آنتحهِ با
 مى فرماييل.


 رياستت نظامالــلطنه مافى تـتكيل داده بودند و كرياكروه



 بند زنجير و السبرى
 جايى دربارة اين نكته علماللــــانى مطلبى خواندهايل. كاظطماذاده كه مرد كـاملاُ

صادق و سـاده لوح و خرشته سـيرتى يـود جـوابـ نـنى داد. تـزودينى يسـتا برافروخت و درس مضبوطى دريارة صدور حكم بـى تأمل در زمـينهُ مســائل



چذيرفت و مرافعه چايان يافت.

درس ديـّر از قزوينى
 لغت علاכه سرشــارى دانـتـت ونورد را به همين ملاحظه از اورلاد ميرزا مـهدى





تاطع، است









تفاوت فاحش دارد و به زبان بــيار ملايم باز به آن مؤمن و به ديگُران درس عبرتى داد كه بس كرانبها بود.

ميرزا فضلعلى آقا مجتهد تبريزى












 عادت خود شانه خحالى مىكرد.


 قزوينى برخورد سردى نـــان داد و جواب سختنان مجتهـ أيرانى و اظـهار

 حتّى در تصيله لاميهأى هـم كه به زبان عربى در طـى رأه هسانفرت از أيران به


بيان نمودهام.


 و شُروع كرد بخواندن.



 اين كلمه در زيان عرب بهطلور مبالغه به معنى آدم بسيار مالدار آمله بائـدلـ ميرزا






 گرديل كه تا وإيسين دم زندكانى باتى مانل. بعدها كه من از برلن به
 داده بود صحاف يِس از هر درق پحايِى يكـ ورن كاغذ. سـفيد داخل كرده برد د
 ديده مىشلد كه با الحترام تأم د تمام از او تقاخا مىكرد كه كتأب را يا مقدمه و حوانشى كه نگارشث قزهـنى بود بخوانل د نظر خود را ردبهردى مطلب در هر
 آن ايراد به تزوينى بود و ايراد به جا به نظر مىزيـيد.



 برلن در آخر جمادى الاولى

 اين طريت مىكوشيد.

## ديدار استاد آلمانى بااستاد ايرانى









 برلن الستاد تاريخ فرنگُستان (كويا در قرون وسطى) بود. با ما ايرانيان آَشـنا شـده بود و لطف و محبت ابراز مىداشتـت. مكرر اظظهار ميل نمود كه مايل اسـت بـا



 منحقات و تعليقات لازم به حآي برسـد.







 شُشكستة بود و نرفته بودم مـ.... سيس به رسـم درد دل برايمان حكايت كرد كه هـاليانى بيش الز آن كه هنوز
 ثارسسى خططى كو حكى كثن نموده بوده اسـت كه حتى الـم آنها را (تحون بـا
 بودند) در فهرستت و مجموعه قيد نكرده بودنل بـه غايت نادر ر گرانبها بوده ر قزوينى كه خيال مىكرده كه منحصر به فرد هستيند از اين كثـف خود بينهايت خوشوتـت بوده انست. مى فرمود حتى حرفــور برأون را هم در اين كشـف مهم با خحبر نــــاختم و آرزويـم أين بود كه روزى وسـيله و سـرمايهاى به ددست بياورم كه آن دو رسساله را

 مبالفه درياى ذخـار علم و اطلاع الست در بين صصبـت ناكهان از از ايسن هـر دو رسساله نام برد حنانكه كويى آنها را ديده و خوأنله و از وجود آنها آڭاه آست. قزدـينى مى قرمود كرييى عالـم را بر مسر من كوفتنـ. حنان متحير و دمغ و بيحاره





## قصهأى از ماركوارت


داستـان ديگرى را هـم در اينجا برايتان حكايت نمـايم.

هنگاميكه روزنامن (اكاوهلا در برلن اتنتـار مىيافت و جنُّ جهانى اول بـه







يذيرفت.




 كاهى در فيلمهاى سينما نشــان مى دهـند.








 احـرار دولت آلمان).

 ححجت بود و دـنلى براى اثثبات مسألّه اليانتى بودن آذربايجان. بهتر از آن دعالنه

تصهور نايلذير يود.

 صفحهُ زمين تنها كــى كه مىتوانت خحط ماركوارت را بـخواند خواهر أوسـت كه


 ماركوالرت ساليانى چحند يس از آن تاريخ در هـمان منزل هختصر خود، جحـون برق نلداشت و با کاز منزل خحود را رونـن و كرم مى سـانحت فراموش كوده بود
 كرد.


 كجا میى توان آن را به دست آَورد به تقلدير آنكه از هيان نرفته بالثـلـ.

قصـه سرا!.يى جـمالزاده
شبـى كه نوبت به هن رسـيل خود را سـختـ معذب ديدم. ياران هــمه اهـل


 مى توانم سخن برانم كه حضار نكويند:







 سروصدالى حضرات واتع كرديدم.

 و حيرت بودم كه كغتنى نيست. فیالمجلس مقر ر در داشتـند كه داستان در دروزنامه


 تحاب رسيدها استص.



(اتشريتَ بزركوارانتُ سرورهاى محترم بجايّى رسيد كه در همان شـب وهمان مـاعت مهر تَطعى ودانْمى نويـــندكى بر دامن سـرنونــت من زده شـلد و در مـائ عنايت آميخته به دلالت و هدايتت آنها نويسـنده از آب در آملم واز آن تأريخ بـ بـ بعل يعنى درسـت در جحهل رمال' بيشُ تا بـه ايـن سـاعت كـه ايـن ســطور $ا$ مىنويـــم أين دو انيس و مونس روسفـيـد و روسـياه يعنى قرطاس و قلم دنست
 بود.

در آن مقلده هحنين آملهه المـت:
الامرا از نوشَتن اين حكايات به هيجِّ جـه دعوى ادبى نيوده و نيـــت و اكُر بــنـ طبع ارناب ذوت و بصـرت گردد اين بنده را دولتى استـت به كلى غير منتظر و الفتخارى غير مترقب.|"

## جلسهdهاى عمومى مـجلس ادبى

بعدها همينكه مجالس ادبى يـاران نضضجى گـرفت و خـبر آن بـه كــوشُ

 علمى را عمومى مـازد تاعموم هموطنان بتواننل در آنجا حضور يافته الستفاده





 و فلان ساعت مجلس ادبى در فلان هحل (عموماً تالار يكى از جاتى خانـانهاي


صحبت خوراهد داشتـت
بايل اعتراف نمود كه روى همرفته هموطنان حسن الستقببالى نــان ندادند.



 خيام و حافظا هستنلد شـعار معروف آلمانها را كه بالين سـه كلمه: واين، وايب، كزانگً (يعنى شراب د ز زن و آواز) تعبير نو يذيرفتهاتد و الف قامت دخت





را كه فرموده.
(از قال و قّيل مدرسه حالم دلم كـرفـت
يكـ جند نيز خدمت معشرق و هىكنم"
به كاز بسته|ند، خحلاصه آلْكه مجاللس عمومى چجنانكه دوستان هتظر بودند توفيقى حامـل نكرد و كيسـت كه اهل انصاف باشـل و مزء ذوق را بِشـيده باشـد




 "(رتت عذر آوردن است، استغغراللــالعظيميه"
زنر، اول آذر $1 \times 01$
** نقل از مجلة راهنـاى كتاب، سالن I9 (ITOY).

## شنيدهها از سيلصياءألد يت طباطبا يِ'

## مقدمات و سوابق

راقم اين سطور با مرحوم سيلضياءاءالدين ظظباطبائى ملت كـوتاهى يس از







 حابٍ شـده أــتـ.

دالشتهاثند خـالى از فايلدتى نباشــد.
من سـيل را قبل الز آن زمان يكـبار در پاريس و يك مرتبهُ ديكر هـم در ذـنو


 آورده بود انتشـار مىيانت) مستشر مینمود و بـا آنكـه مسرآحـل جـوانـى را
 وقتى كه هنوز خيلى جوان و با خانواده خود سـاكن شـهر شيراز بود دـــت به كار روزنامهنويسـى زده بود.
شرح اين ملاقات در زُنو هحنين الست كه يك تن از دوستان ايرإنى قديمـه بـ


 بعل از عمل جراحى جان به جان آفرين تسليم كرد و من برایى مشايعـت جنازه او از لوزان بـه زُنر آمله بودمَ
 منزل كرده بود به ناهار دعوت كردند. در آنجا دومين بار باز سيلـ را ديلمـ از

 همين منظور از هاريسس به زَنو آملده الست.




 كه در شهر لوزان تحصيل محكود) به دعوت كميتهُ ملّيّون ايرانى كه به رياسـت


 مى شُود.



 آن كار حاكم نظالمى تهران كرديلده بود در برلن يـيـا شــد

 روزافزون الستوار ماند.



 وبا شكوه (امونترو پالاس" با هـمـــر أيرانـى بســيار كـدبانو و مـحترم خــود
 عيالشُ (دختر حاجحى خان خياط از مشروطهطلبان هـروحاترصى) مـنزل كـرده بودهانتل و اينكى دسته جمعى برايى تغريح و تفرج به برلن آمدهانـ.

## هارهاى از صفات سيلد

سـيلد در دوستتى أستوار و صديق و پاكباز بود. خوش دحضر ويىتتشريفات و دسـت و دلباز و صداقتتمنتش يود. فعال و متحركى و با جنبش بود و از سـكون و خاموشتى و عزلت گريزان و ملام در رفتت و آمل و نتــــت و برخاست و و با

 بهرهمندى هيزهـاى خوبب دنيا (از خوردنى و آثـاميلدنى د ديلنى و شنيلدنى) برخوردار سازد. خحودش مانتل جوان يـل هـيجلده نـوزده ســاله پـلكان دور و



 بكثـُلـ.

اقسوس و صد اففسوس كه سيلـ يكـ نوع يكدندكى غير مطلبوع و لجاجتى در
 بازى نرد يا شطرنج بخت يار نبود و مىباخت أوقاتش سـخت تلخ مـىشُـل ر بهانهجويى تىكرد تا غيظ و غضب خود را بيرون بـريزد. بـى محابا بـه جـان كــانى از اطراففيانتُ كه از او ضعيفتر بودنل (بهخصموص هـمسر بـىصلا ر

آَرامش) مىافتاد و خوششى و صفا از مجلس رخت برمىبست و صحبت رنگا






 ايران براى حضور و شـركت در كنفرانس بينالمللى كار به زنر آمله بود و معلو بـلوم تـد از مريدان خاصى سسيل السـت در خـمن وصف سيلد كفت هفت زيان را در نهايت خوبى حرف مىزند و مى نويسـل.



 جمعيت و به منظور تبليغات ستخن براند.

















 يكى كره السب عربى تيززو برسـاند. از جانب اتومبيل نسوارها صـدلـياى اعتراض



 فرمود بسـيار خوب، اطاعت مىكتم وحثنان از سـرعت كاست كه باور كـردنى


 معَصد رسـيلديم. يس از صرفس حاى باز با همان اتومبيل و هـمان تـدى و كندى

نامطبوع به زاه افنتاديـم.
 الـبالب زـحمت باشيـم و در يكـ هتل كو يككي منزل خحواهيـم كرد. بـيل ملتفت شـد كه به رسـم أوتات تلنحى تحنين تصـميمى گرفتهايـم أها به ردى بـزركوارى
 مراجععت نمود و با همان مهربانى و ملاطفت صميمّى كه آن نيز از صغات بارز او بود به آسـانى توأتـــت ما را راضـى سـازد كه به منزل آتها برويـب و رغتيم و به رخـايتت و با مسرت برگزار شـد.

حسـنان هنـلى
 تشهر لوزان تحصيل مىكردم روزى يكـ مرد لاغر و مسيه جردهه كه معلوم بـود
 كذثـت وار د گرديل و به زيان فارسـى سراغغ مرا كرفت و پاكتحى از بغل خود در آورده به دسـت من داد. نامه از آتامـيـ ضياءالدين و از تهران بود و با يـيام لطف و عنايت حامل تامه را به من معرفى نموده از من خواوسته بود كه در حـتى آن شُخص نهايت مساعدت را مبذْول دارم.




ا. در آن تارينخ هنوز هندرستان هستفل نشـهه و در زير هـلطه و حكومت انتلــتان برد.


 شجاعتت و دلاورى و سلحثشورى مشـهور هـسـتنل) است ولـى در ايـران نـام



سبل ضياءالالدين معرفى كرده الستت. سيد به حد قصوى (مـيلد اين دو كلمه را زـلاد استعمال مىكرد) بـه نُـرايط

 دووـتان بختيارى خود توصيه مىنمايد كه نهايت مسـاعلدت و ديهماننوازى را از هر جهت درحق او هبذـول دارنل. الما طولىى نمى
 حسن خان باز در هخاطره است و با كمك سيد أبـاب مسـافرت او رابـه سـويـي مهيا مىىسازنـ. حسنخان مرد بــيار دليـر و صـديقى بـود و چـاهى تـهور را بـه جـاهاى
 نيست. زبان انگليسى را خوب مى داتست و از هـان آغاز كار بـا دادن درس انُگليسىى نان خود را به دست مى آورد و سربار كسىى نبود.



داستان زندكى حــن خان هندى سـخت مفصل اسـت و خود كـابى (آن هـم







نمايلـ.
سرانجام باز خحود را به أريلا رسـانيد و در زنـو بـا مـن و در تــريته بـا آقا
 كامل و بل اكمل به ثـرايط دوستى و اُقايى عمل كرد و دوسـت ديرينغ عليل و



 سـاخته بياوزد.

سيـد و رجال سياسى هندى





اشتباه نرود شُخصس شـخيص نهرر) كه در آن موتّع در أتُّلستان بوده و شـنيلـه بوده السـت كه هموطن ــركردانش در سسويس اقامت دارد به ار نامه مىنويـــــ كه با تشوت ديدار فلالن ردز و فلان سـاعت وارد سـويس خحواهلـكرديل و آرزوى
 سـيل به معيت حسـنخان در سـاعت معهود به أستتبال مىروند و مـيهمان وارد مىشـود و هر دـه نفر با مـم به جانب منزل آقا سـيلد خـــــاءاللديـن رواتـه





 دستهدارى رينخت و قيمت را پردأخت و سـبل به دست به راه افتاد و از همان
 حسن خان محرماثه به من حكايت كرد كه دوسـت هندى او در لــظهأى كـــ
 كاملى جربارة تومات به ما دادا

 انعلـستان كرديل و جس از مصاثب ر بليات بسـيار مـوتعى كـه هــدوستان از سعادت استقلال برخوردار كرديد حسـنخان راكـه هـنوز در انكـلـستان بـود هموطنانش با كشتى مخصوص و احترام هـر چــه تــمامتر بـا حــالى نـزار بـه


 وفات يافته بوده الست.

تنچُدستى سيد ضياء
يكى از روزها كه از مصاحبـت سيلد عزيز برخوردأر بودم د معلوم


 هولثـ را برايش حواله نمايلـ ولى خبرى نرسيلده بود و سـيد ظاهرأ در مضيقه

بود.
در موتُ يكى از مسـافرتهايـم از زُنو به تهران از من خحواسـت كه درتهران







 دريافت نداثـتـت

 آخرت بردهاست

 راه اسـت كه برادرش آتا جمال الز بابت عايدات (هطبعنْ روشــنايِي) در تـهران

















 دولت سويس مغازهاهى برإى فرشُفروشُى ومعاملات تجأرتى داثتـ بـانـد و براى تحصيل هنين اجازهاى شُرحى بك رضانــاه نونُـت و از طرف رضانـاه به
 سـويس) تلكُراف رسـيد كه در حصول متصور سـيـد هركونه مسـاعدتى را البـته مبذول دارند ولى به جايى نرسـيد و سـيد هركز دارأى مغازه و تجارتخريانهالى نگرديد.

## دولت مستعجل سيد
















 حضوراً به عرض برسـانـد






 دسـت مىآروم و اكنون به موجب اين حكم تازه به كلى كرسـنه و بلاتكليف ماندهام.....






 در اينجا بیىمناسبت نخواهد بـود كـه هـطلب ديگُـرى را هـم بــ عـرض



 شـخص را در برلن مى شناختم. هرد باهوش و بافرامتتى بود و از علـم و فضـل







 آرزويش اين بود كه به سـمت قونـسولى إبران در برلن منصولب كـردد تـا بـه
 كافى مرتبى داشتـته باشــد.

سيلد ضياء و موسولينى
يكى روز از زيان خود آتا سيل خـياءاللدين شُنيلم كه همين هرد از برلن بـه





 هـين قرارداد را مىدانشته السـت و مأمورين حكومت هيتلرى از روابـطـ او بـا






 وصيـت نمـايد. آتا سِلِ جواد تقى زاده به من حكايت كرد كه در زندان به لـسر وتت او رفته او را مسخت مريضن و نزار يافته بود و دانش به الو كُفته بوده انست

 انعلـتـان در هر جا و مملكتى كه بأشد از طرف من بيغام ببريل كه من در راه تُـما قربانى شُـدم.



## صفات الساسى سيد











 تـجاع و با توكل بود و زياد غم فردا را نـلثأثـت، يحنانكه كويى به هاخحا خحودش
 سسريُـته نــــــه برد. هحكـيله نظر و استتناطـم (شـايل نظر ناربـا و استنباط سـطحىى) درياره زتدكانى









اواخخر عمر و از طريق زراعت نشـان داو) بيشتر به منظور اين بود كه به اطر برافيان



 چجيز روزنامهنگار بوده الستـ.

索好

## پّر سيل و پدر من

 شوراى ملى مارا به توب بينـد طرفداراران او (به زور يول و و وعده و و يا به علت

 بود خياط) به امسم اينكه مشروطهطلب الــت به تـل رسـانيلده و در اول ميلان










مىىكرديل و مى ترسـيد كه به خانأ ما بربزند ر كودكانش را به تـل برسانـد.

ديدارها و يادكار ها
در همان اوتاتى كه سـيل ضياءاللدين طباطباعـ هــوز در ســويس بـودنلـ و

 آملهه به منزل ما تشريف فرما شـده مرا مـرور و دفتتخر فرموده بودنلد الوراتى را
 وثايعى كه هس از كودتا رخ داد بنويسـم و خحون هموطنانمان دولت مرا در ايران



 صبر د حوصله نداشتـت و مى خواسـت هر جه زودتر كار انجام يابلد و قرار شـد


 در آن شـب به صـورت يـادداشت بـردانشـتـام در ايـنـجا از نــظر خــوانـندكان مىكذرائم.

رفتن به فلسطين












(1ديشـب دوشــنه

 (TQ) تحرير يانته الست.




بود.






بهعنوان نويسنـه و كار حاق كن آنها.






 نگهدارى كنيد.
بعذها وقتى به أيران مراجبت تى دكردم اين دو برانر را در الستانبول ديـدن














 انتكليسها هستيد و در اين صورت حـي

















وارد يُدند. مأمور بودند براى تنظيم تشـون ايران و بـه ايران هى دفتنتد. از جمله













 تزاقهها كنــت تهيه كند.




 تومان به تزوبن فرستاد.










 تبريز (و كويا رشـت) بريجيده بود.











ما مطالـب را الز زمانخان كه من از خرط هوشـش از او خائفـ بودم و در آن اوتات نتط از او ترسناك بودم مستـور دالشته بوديم و او نمى

 لهذا الز كاظم و مسعود يرسبدم در ميان صاحبـمينصبان آتجا كى تابليت دارد















 صحبت از تشـكيل دولتى قوى در بين اسـت ولى از اينكه من رئــس خوافـم شـد

 هزار تومان آن در صندوق نزي



 عمل آيد. فيروز ميرزا درباب لزوم تشـكيل دولت قوى صـي









من ضـديت نكتم د من هـ قول دول دادمر.

 كه در موتع لزوم حافظ من باتشنـد اينها آن شـب را در حركت بودند و ورد درا را هم كه جمعه بـود در حـركت

بودند و حورن دو قســت بودند فسمت بِياده و يك تسـمت سواره بـه طـرف











خاطرم نيست... ج.ز)







 مهرآبادند.
من رسيدم به مهرآباد و در آن قهوهغخانه يِاده شــده وارد داتاق شـدم واولينبار























داده شــدـد ر قسـمت كردند.








شسجاعت او تعريف كرده بود و كفته بود نظامى حـسابى الست.






 در آتطرف رالسـت. اديبالسلطنه و ديعُران وارد اتاق شـده بودنلـ رضا رياخان وارد










## تقريرات سيد ضياء و "اكتاب سياه، او







 خود رضاخان هم كاملاً با من هم آَواز بيد.









خواندم و راه افتاديـمَ

در تمام اين ملت مسعودخان پِلوى من أست و خيلى خيزها به من ياد








 حرف بزند. سملام داد و كفت خبر ريسيله كه دروازه را بستهأند و قوايهى از تهران









عهدنامه، بيا راه بيفت و آنها را هـم با خخود هـمراه كرده بود.
 خيابان الميريه از اتومبيل بياده شُديـم و بر اسـب سـوار شـديـم و رفتيم به تزاقخانه.


 بوديم. اديبالــلطنه و دعينالملك هـم در اتاتّ ديشر در توتِيف بودنـ. در إين بين قزاقى وارد شـد ر كفت حضرت ثرمانفرما آملدهائد. رخـاخان

 آورد و كفت نظميه تـــليم شُده أسـت.












و خورش بلدهند و ابداً الكل انستعدال نتـود و سينماتوكراف بياورند براى آتها




زنهاى حامله بجه اندأختّند.



تأسف مىاخودم.
در همان نيمهشب خبر آوردند كه سـردار معظم كه بعد تـيمورتأش بـانــد
آَمده. معلوم شـد مجلس داشثتهاند و با زنى دانماركى بودهـ كُفتم برود.



 در همان شـب وتتى رئيس نظميه در تزإتخانه بود رضاناخان را بـه عـنـوان






اعلى حضرت كُتم كه مقصود ما اين اسـت كه دولتى قوى داشتـه باشيما تــب بسيار خـــته بودم به منزل رفتم و كفتـم الحلى مرا بـيدار نكــند. ولى

ديدم كسـى مـرا سـتخت مـى جنباند و كـفـت صـاحب منصبى أسـت از طـرف



 هى








جانب هن.





 میكرده استصت



متـاور بكُيريد ما مانعى نمىيبينـيم.


 رسـاطت مىكتيم كه سيلد ضياءالدين به سلامتى بيرون برود و ششاه قبرل كرده بود.



 مى شواهـيلد برداريد ولى من فقط ** ........ تازه فرمانفرما
هتأسفانه در هيمينجا ياددأثتهالى من بـ بايان مىرسـد.

## اساعحة فووغ

اين مطالب مأخوذ الـت از تقريرات جمالزاده به ابنجانب كه در زنر بادداياتـترددهام. ايرع انمـار








 و حیون سِفارت آلمان به كنايهُ جرايد از اين عبارت پِى برد مطلب را به وزارت

 مرغى نكند.
جمالزاده كفت نزديكـ زمستان به من دستور داد مسوده نامهاى به عـنـوان














## ايرج افشار

## زندتَىنامةٔ محمدعلى جمالزاده"*

















 جابِ ثُد.







.






 راه TJا
(1)
.





-
ros-ft - ro act (tror)

ـ




























1.
-
SYA - Y

ATY
-
-
.
 GYO_gYT, YYY -

 .




## زندكىنامد



 ارويايمى تحقيني آكاهاهي يانت.


















 (جاب دوم كاوه: صر بFY).



ו. كاgo po













 أز جمالزاده در سالهانى هو ها








 بوده اسست.



## زندكى





 سان


 در مال

 نرسيده استـ.
 .


> الفى) تُمارشي هاى يثزو هشي












اين كتاب به توصيهُ كميته مليّون ايرأنى، زمانى كهي در حال مبارزه با نفوذ و حضور روسي در


 سبك الروباييان).،
جأى ديگّرى نوتُتشه است
 نمى















「.


































 تركمین، تنيرعلي).


1است:

|  | Girmo( |
| :---: | :---: |
|  | dipfocy |
|  | iriver |
|  | ITHI(f |
| بانتكّ | TYYY (S |
| فزهنغ | ITFIIS |
|  | IFFOCY |
|  | irfich |
|  | 1res (9 |

## ب) نـُارش هاى داستاتى














































(10

## ثرلده أست.


 (ست)
IMFF(IA
(19)
( ITMA (Y)

(HFW(YY







 (ورئس, La Litcrature de l/Iran Contemporiain Geschicthe und Entwickhung der modemen Persischen Literature (Berlin, 1964)
 Michel CUYPERS Literature





ج) تُّارش هاي اجتتماعى - سياسـى

















| T T | ITHA (rs |
| :---: | :---: |
| - | ITFO(YE |
| ز' | ITfi (YY |
|  | IPFA (PA |
|  | iroyera |

() تكا,






نهرست كتاببمايى كه او تر:ممه كرده و نشُ شُده به ترتيب تاريخ جنين است:

 I IFYه (FY (FY)
 هr \&r (\%
IFFo (TY
 هاب شده
Trar (ra
 هابه شده












نيوده است:

 ديواتى بدين المتياز سسرانراز كَرديده بود.










 هى







## و）نوشتههاى تفنّنى




|  | 1FYS（f） |
| :---: | :---: |
| كثيكل ج－لى（3） | ＋ |
|  | 14\％ |


（3）




暴排排

بحمالزاكد6، در سالل







 انئاد．

نوشتههاى انتتادى و معر فى كتاب
 كمككردنهايى ار كسي اكاكاهى بيدا نكتن.












لمان به خاكا رنت.

فهرستـ اهتّم مقالات جمالزاده در زمينهُ تحققيقات أيراني،



-





$$
4 F_{-} 4 \theta(1+70)
$$




AF-Ar



. WF-YF (IYF9)
.
F.




.140 Mfy s(Irfi)








 'هر فستن د

.fYo_fra (IrOF): Yo



 H9..YAV


 (Hof انصاريc).
 ,TOT-YF० SIVV-IFY $A N O-N$, (ITOI)






 YV ify for fy (Iroviror)
 FV_fy (ITft)
Y




IV. IV (IV .V9-v/






 OA-OVA


.ITVFITFA blag4-100F 6059-000
 . FAFf, r/T/


$.182-190$
OY.
grisfia

تهران
وداستان حيرتزاتى ديوان مدائن و شــاعر
 .TA


.fl_restraq
。

OOV_OOY ©
gAY-gVo
: Y Y

$$
. \mu\left|\mathcal{C}_{-} \Psi\right| \Psi \mathrm{r}(1 \Psi \Psi \mathrm{~A})
$$



$$
.109-10 \lambda,(1 r 08)
$$

(S)
$.1 Y \mathrm{O}=11 \mathrm{~A}\left(1 \mathrm{r}_{0} 0\right.$ )
OY

 يواسفى|

$.40-106(147$
野 .fgY_fOAs(1rol): : " .VF-VY d. IJI OV


 VO- 94 ،Y9-YO


 999-9 99 (1Tg4)
 .TYF-TVI

 001.499
(Mq. -0VA-090
.
.rYy_rol dryo

 YAI
(ت). PY
.Y90-YAY (ITYF
(Tr
. IYGIYG DF
(\#F
.11 .4
\% 0 كتابـ4






-0qO-DAC
cog'
YF-Y (\%


## فهر ست مقالات

 . 1 ¢
 كاب،




^ץ. 月.

 ITATHE (ITYG

 .1ヶ9-q4 4ros







A صديقالمسلطنه نورى)ه، آينده
 .170.1yf



 far
اع



- Mrq- 1 Try





SYO_FYY: FYY-YIO فV وV




## T. تاريخ و خاطورات





 , V
 . 50.
 .1YA11A




 ．A． 9



 FY゙AFY「V

Y
 ץ ץا











ry9






Ars





 ；


．fy9
 ．IM＿IYAs（irov）：it

 （أتنباس لز كتاب معيرالمـهـالكي）Yor




 ． 1 Y－1。

 9V
 ．17F


 roq_ron ( (1rra)
。


 كـــفـفالالاسرار)
 كابي،
 .199-1Y9 (1meq)

 OTLFV (IMFY):A

 F
 .f. $9.4 \circ \%$


.999


rirterliv 1Y9
 . 900
 .10

 . Yq-q , tray

 YH-IV




ش
 كابَ،
 كا كا
س. انتقاد و بر.رسى كتاب
 يوسفى]: داهمنائ كتاب، 9: (1) (1r*)،
. $\%$ ० $\%$
 مـاتا .DFt_DTY


 lov-lor:(irvi)


曂





NF－gV a（ITFF）i 4







سهراب گرجستثانى）．



يتيما، 1



． 4 VT － 990
人


 19．
相 ．ITM＿MY，（ITfo）



 AO-VF (ITFi):


 $.000-00$.

 ry-.rgy ratr-yog
 عبدالحسين نـوشين]، واهــنـباي كتاب، AVI-A9я (ITG.)


.ryormy rrar

 retirminten


位 آكريزدى]، راهنشاي ككابِ، .rYA

 TTM



 .


 roormy iroo
 وهم

 . 10 $F_{m}$ lar









|



 Yヶ|
.IFG-IfF:(1TOQ)
$. \Delta V \operatorname{L}-\Delta F A,(1 T O$. | WF
 GYM


 $.197-194$

 .50 AFO (ITAY) : IA



 كاوه،

: 10. 19.

$$
\text { FOF-FOY }\left(1 H_{F} \xi\right)
$$




Fir. معرفى خاورشيشنأسان.

 .0.al


|
. fA
 نســقوى]، نگـئ، ش
.1210
IVO ش́

 ATY-ITV S(IYFV): :
.YFY_YTV |AS_IVG



IVA

.HYAHYF
1Y9 انــار|



 تين [

 كابـ، 4



نهر ست مقالات





. K.





;49_far




IYG_IYF (irry

 جيمالزاده، هؤرييثه(تهران f-1

ع. زــان فاربـــ
 نـ

$$
0 . f r-0, F_{0} s(i r v o)
$$

 ش ش 9\%،

$$
. F \mid A F 10 \cdot(1+F A)
$$

ج. عـلوث


 o


$$
\text { . } 1 f_{-}|r| r \mid f(1 r \Delta r)
$$


 جوانتهردان).


. orr_ort
 . M-10 |(\#M |YNIY|s)

$$
\begin{aligned}
& \text {.OONOOF SOLNOIY, FOQFOF } \\
& \text {, עY }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ror-rol }
\end{aligned}
$$

(Iros) V V ، VO ش
 .05
 . IVM_IVY، (


 ش GfG
 'f A FV s(1ro.) V) . OF VFFPD VY 19 19

 ; ※ ciff ش O dVO A
.TY_TY

.TO_Y (ITFY)
A.


## سند واكذاريى آثار

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

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




.

ry_10، \& ش (irfy)

$$
.171-194
$$



．1．9．9－1009

Y Yا．قلسغن





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

J 1.
 － ＊د，＊
＊）机


\$4ر 'ر-x

4


 （20）



．

## -1.



 داتتـُّاه نامبرده میيدهـد:






 دائشكُاه تهرأن موجود أستـ.






> برسـد:


 مقاوله نامه دقرد میگريرد.






ترتيبى كه هيأت امهناء أختبار خواهند فئرمود.


 موم را هم انختيار فرمايند.




تحرمأ در شهر زينو در تاميخ سمبّ
-هـر
سبد مهمدعلى جمالزاده

## _t.




























 تدرشتاسى نمايم.





الاهعقر سيّد محتّدّعلى جمالزادهاه

$$
r_{n}
$$

## قرالرداد و تصـديقتامه

























سجد معمدعلم جهمالزاده

## -if














 متعالل تُو استارن
ثنو، 1" 1

-
هو الباتى

بجـالزاده حقيّر صلدساله









بيـد سمدعلي جهالز|ده






أظلار نظر محمد تزوينى
$\because \operatorname{Son} 020,2$
$2=\pi=100 \cdot 0$








$\therefore$ 为
fa
الظهار تظلر قزوينـي دربارة " يكى بود و يكى نبود")
19YT 19










## 
























 تسعلبهذا نعلل و تنعـلـ.




ارالانضيع اجر من احسن عملا

























تـويى خــاتانيا سـيعرغ اشـعأر برين كركيس نكاران بال بشكـن دمــانز ابــلهان دارنـــــ بـردوز



لقبشان در مصادر كرده مـفعول دو دو الستاد اين ز تيبريز آنذ ز زوزن










 شديناهالنجهدين.



 "مى نووامـمـ. 14YY YA


نامـة جحمالز|ذه به امير مهلي بليع
(نويسـئلة بيونانتيان و بريوها )

78 Florissant (Genève)
زنو 14 زويه 1989

 d’histoire

































 ديروز برأيم كتابي رسـبـه انـت به اين أسم و وساميز

## Rudo L ph Gelpke

Die iranische Prosaliteratur im 20 Jahrhundert
$1^{\text {er }}$ Teill (Grundlagen $u$. Voraussetzungen)
1962. Otto Harrassowitz, Wiesbaden

نامد به امير مهداكى بديع

78 fitrissont (quem)
















元






(
为

 (



His Vansinche purabilera tue in 2o gahintindest

1962. Mtw Harrassowits wheleatlem

## نامه به أميرمهدى بديع

## جواب اميو مهليى بديع به جمالزاده

Ascona-Al Fenaro di Sotto.
Le 22 juillet 1962
دوست بزرگُوارم از اينكهبار ديگُر بنده وا با گُتار و تو جههات بلدرانه خود دلشاد نوهوديد تشكي بسيأر دارم.















 نسبت مباهمات دارند از






 تطارش را به انانله چجين و هثد بينديم













 الريانت اميرمهدى بديع

## نامهُ جمالزاذه به امير مهـيى بديع

78 Florissant


## Geneve






 أوست و زياد در بی كـيفـ سقيقت نبوده اسـت و مدكن استت باهمين نوع تصوروها و تختّلات










 ئيرين در حملقها فرو برد




















 تذاريد9




عكسهاى جمالزاده

أز جمالزاده عكسهاى گوناگون در تنُريهها و كتابها حات شُلده السـت. آن مرحوم، مجموعهأى از عكسههاى خحود راگرد آورى كرد و برایى هر يكي از آن

 يه تهران سـفر میكرد) يرأِم فرستاد كه از أنها الستفاده كنـم و در مجموعهأى به
 اينكى كه توانستتهام مجموعهأى از نوشتهه هاى خحاطراتى او را در اين كتاب به
 خود از و كُرلتهام در اين دفتر به يادگار بيايد و بماند.

 مىتشود.

ايرج انشـار



 هحترم رجوع شود بد كتاب (الـروتهيك كرياس") دجلّد اوّل.
rr.










تصاوير















 ز







نتّا كر_دند.

خاطرات سيد محمدعلى جهالزاده




تصاءير MY







7Y خاطرات سيد محددعلى جمالزاده





تصو توير









خاطرات سيد محددعلى جمالزاءه HYA





 |مراض ممالك حارّه باغبر بود نجات يافت.







خاطرات سيد محمدعلى جمالزاده rr.


 ميلادى) لـانته شدهامتا.

```
تص\وير اسT
```






























خTF خاطرات سيد محمدعلى جمالزایاء




 مىدهد) با سـختى بسيار دست به گريبان بودند.

تصاوير هست









 خانشـجويان.

## خrm خاطرات سيد محمدعلى جمالزاده






 می خو اندند.

تصاوير rVV


عكس جمالزاده كه دز بـال ITFF هجرى قمرى (19Y4 ميلادى) =ر برلن انــدأختـ ثـد:أــتـ.

خMA خاطرات سيـد محمدعلى جمألزايهـ

 شمـسىی.

## تصاوير qبr




## خF. خاطات سيد محمدعلى جهائلاه0



 ميلاذى انداخته شدداست.

تصاوير


يادكار از ــفر ثهريوز 1 | ـكيرندءٔ عكس: (ايرج افُشار).






تصاوير سFM









كاركرانْ آكده: بورذند.





 فرانتس بِشثـ. كردند.

تصاوير MFD





 نيسست خرمن كوفتن" و جانت بـه سلامت برد.




 كامياب باثند.


رثن - -









 نأمش فراموش شد شدأست.
.هr خاطرات سيد محمدعلى جمانزاده.




 ـ شـفابي.






تصاوير اهr


 هى




rar خاطرات سيد محدعلى جمالزاءد


 صحبت كـدن الــت


$$
\begin{aligned}
& \text { =ر سـال }
\end{aligned}
$$

شهاه خاطرات سيـد محمدعلى جـالزاده


سيد دحمدعلى: جمالزاد: - خرذا: MOF

تصاوير


$$
\text { جمالز!إده و تقىزاده در آوريل } 1948 \text { تر ذنت }
$$



عكس جمالز|دهاسـتروى جلد كتابى به زبان روسـى و فارسى كه خر مسـكـ دربارؤ عناوين مقالات او به جِان؟ رسانيـدناند.
raV تصاوير


و ايرج افَثمأر (علشا
^هـ خاطرات سيد محمدعلى جمالزادد


 جايش خالى إست) نتشان مي:هد.


 جبانتى
.





## تصاوـير 71


جمالزاده، دز ميانسـالى




 (عكس از ايرج انـــار).

## تصاوير ז7\%



 صنعتىزاذاءً كرمانى را نثـان هیىدهد.

## ศجّ خاطرات سيد محمدعلى جمالزاده


 ناصرخان تشقائى، سيّد حسن تتىزاده، جمالزادي، ملك منصرر قُثقايى،

تصاوير هqr


جـالزأده در زنو با شادروان دحمّد مسعود دهاتى كه برأى تحصيل بل أرو؟ا آهده بود و



> ר1ب خاطرات سيد محـدعلى جمالزاده





تصاوير YQ




 منزل خود را با تصاوير ايرانى مانّد خسروثيرين و جز آن ازُ روى مينيأتورهاي ايرأثى با

ذنو - تابـــان ذه٪| با خانم افتـار و فوزند ايرج افتـار

خاطرات سيد محمدعلى جمالْأید r.





تصاوير rV

 (در كانتون و در ــويس) = يكديگر را مـيبوسند.

خVr ry





```
تV\
```






خاظرات سيد دحمدعلى جمالزادد rVF



$$
\text { قمـى (199 } 19 \text { ميلادى) نشان مىدهد. }
$$











〒V خاطرات سيد محمدعلى جــالزاده:


اين شكس در ذنو يز تابيستان سال 190Y مبلادى (IYVY هجري قمرى) انـداختـ

مىشود. (گيرندئ عكس ايرج افـــار)

```
FVV تصاوير
```





خاطرات سيد هحمدعلى جمالزاده TVA






تصاوير rq


مرحوبأُ مريم خانم عيال. ثهيد زاء مــروطيت مرحوم ــيد جمالن واعظُ و

.








تصاوير |AN



خ人r ribr


 مأجور) بردا!ثتـه شدءابستي.
 حر سمت جبپ ايشـان جمـانل!!د.

تصاءير rar




خالطرات سيد دحمدعلى جمالزاءه










זגז خاطرات سيد محمدعلى جمالزاده

 سويس (در بالای شهر مونتوو). در زهـــان IYAV هجرى قمرى (19YY مبلادى).



 دهان اينزهـه نيــتع).


 إفـار (

```
تص\mp@code{M\4 4}
```





 بأز زنده مانديامر
.



تصاوير 414


rar خاطرات سيد محددعلى جمالزاده



تصاوير


ب4F خاطرات سيد محمدعلى جمالزاده


جمالزاد: در سنين دهن هنتاي زندكى (عكس إز ايرج افشتار)

تصاوير


## 499 خاطرات سيد دحمدعلى جمالزادهد


جمالزادد با هيندس ايرج هاثمـمىزاده

تصواوير



هوب خاطرات سيد مدحدعلى جهالزادد

 كِلكَ) نـــان مىدهد.



خاطرات سِيد محـدعلى جــالزادا: F..



تصاويـر F.


f.r خاطرات سيد محمدعلى جمالزاده

از آخخين عكسبا ير بيـمارستانْ شهر زَنر

## F.r تصLاوير


 از جسن طاهـانز)

## Memories of

## Seyyed Mohammad 'Ali Jamaizadeh

## Edited by

Iraj Afshar - Ali Dehbashi

Sokhan d Shahah Pubiashing Co.


