## خاطرات فراموش نشدنى

جواد قوّرحانى

107 1994 - بيليع
ISBN 1-896193-31-5
مزتّتـن معارنـ بهاتى

غاطرات نراموش نثـنى

باب أولّ در عزار نسـن ناشر: مؤتَّس، مسارل بهانت، دانداس، انتاريو، كانادا
 I_A971Ar_rا_ه باب انتاريو_كانادا

عكس ری بلد: بيت رطا بيك مـلّاتامت جمال مبارى در ادرنه

مقّدمٔ ناشر

 هيات از سركنشت روزانة خويـش به رشتـة تعرير در آررده و براى آيندكان بـ يادكار كذاشته اند.
 بيان ميدارد بلكه حال و موا و اوضاع زمـان و مـحل زندكى وى را كد مـعقتا كنرا و در دست تغيير و نرامـوشى است زنده نگاه مى دارد و در آتيهاى دور

 خواهدكرنت كه در نتيجه تضاوتى عاولانه خواهد بود.

كتاب خاطرات. نرامـوش نشدنى نوشتة مـتصـاعد اللى الله جناب جواد توجانى كـه بـا زبانـى سـاده و نثـرى روان و شيـيــنـن نـارش يـانته، متضتمـن حـرادث و

 ميادين خدمت به مـومّتيت ماى قابل تعديرى دست يانته اند.

كسانى كه از موتعيتت امر الهي در اوان نتشن ده ساله در تركيه اكاهى وارند


 خدمـات امرى مـوّفق هستند.


مهاجريـن و احبَاى تركيـه اسـت. بواتـع اكثر مهـاجـيـن .تركيـه از مـوتعيّت مـمتاز اجتماعى در مـوطن خود صرفنطر كرده و با مشكلات زندكى و حتّى
 ساختند و به خدمطات خخرد تا حد امكان ادامـه دادند.


 تكميل خواهد شد

حديث نيك و بد ما نوشته خواهد شد زمانه را تلمى، دنترى و ديوانى است

مـوتّسه معارف بهاتى

## متذهس

















 سه بخش تصاويرى نيزُ ملصق




 دوستان گرامى كه مرا در انجام اين كار تشويق نـودهاند دراند سباسگزارم.

> - جواد موجانى

زانوية 199V م. - فلوريداى امريكا

* Cevat Kuçani, Unutulmaz Hatiralarim (Istanbul: 1995).


## الها معبودا ملكا منصودا

به جه لسان تو را شـكر نمايم. غانل بودم، آكامم كرمودئ معرض بودم، بر اقبال تأئيد نمودى. مرده بودم بما از از آب حيات


 رحمنت منع مكن. در هر حال تونيق و تأثبد مى طلبم و و از
 سلطان ملكوت بغا.

## نهرست مندرجات

0
بخاطرات ايران اوّل
V ..... شرح تصديت نگارند.
$\wedge$. الشتغال در دستعاه دولت

1. Tاغاز خدمت در تنـيكيلات امرى
iv خدمات امرى برخیى از بستگان
11
آشنائى با خادمين برجسته امرالذ
موتعيتّ امرى شهرستان توهان ن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$r$. موقعيتت امرى مشهد مركز استان خراسان
Hf اكاكن امرى مــهـد
ro تشكيلالت امر در مشهد خراسانfoروابط ياران با جامعة ييرامون
fA عنايـت مولاى عالميان نسبت به اين عبد و خانواده .
بخشـ دؤم
شـرح زيارت اعتابِ متدّمهُ مباركه و تشرَف بهمحضر انور مولاى عالميان هضرت ولىت مقدّس امرالش
aYجلسـُ اوّل تشرَن
ar جلــه دوَم تشرَن$\Delta v$جلسة سوّم تشرُف
e) 
gy 
90 
49 تزخبيحات دكتر لملف الثه حكيـم قبل از مسـافرت به عكاه.
$9 V$جلسة جهارم تشرَنـ
VI VYجلـهُ بنجم تشرَف.


## بخّش سوّم


ar - مهاجرت نگارنده و خانواده به تركثه. خاطرات ايّام مهاجرت در تونين

I. $V$

IIY
lls
irl خريد عرصن مشرق الالذ كار استانبول $j$
irv , تاريـغجة مدارس تابــتانه در تركيّه. حوادث سال 19\&V ميلادى
irv
IrA
iri

 ITT
irv كوشهاى از تاريخ امر در سهرماى اسكال اسكندرون و آدانا. . تأسيس يكت مركز مهـمامري if. مسافرت بدكثـور اسهانيا در سال 0191 ميلادى. IFI خاطرات سال ify تشكيل لجنة امور بنامندكان ايرانى در تركبه ... Iff......................................................................... ifs
isr سال 1910 ميلادى و وفايع بـسيار مهمّمالمرى. 101 خاطرات سال 1498 ميلادى نادمين امر الهى در تركتّ.
ivi

بخش اوّل
خاطرات ايران

بسم ربنا البهين الابهى
شرح تصديت نكارند.




 ميلادى به واسطة بسرخاله ر ميسر خوامرم جناب






 زندگى مشمول الطاف و عناياتنى باشد.
 مرقوم گرديده بود كه بيست و جهار سـال فبل از ملاقات با اين عبد و ابلاغ كلدة الل يعنى در سال








 كارى ندارد.



















متولّد


دادم. جون اين عبد در حين اشتغال در اين سمت تحقيقات خود در دا در بارة امر مباركك آغاز و با






 وزارت دادگسترى اجازه و بروانة وكالت درجة اول دادگسترى اخذ شـد و در مـهـد رسماً به وكالت

استغال ورزيد و استخخدام دولتى بدين وسيله خاتمه يافتـ

 بازبرسى مشهد محدود گرديل.

## آغاز خدمت در تشكيلات امرى




 داشتند در محلّ حظير: القدس مشهد مبادرت نـودم مرم









-

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



$$
\pm \quad=6
$$

$$
{ }^{2}+h^{4}
$$

$$
2
$$

120



P $4+1$ 36
$\rightarrow$ 为
$\square$

I

$$
\rightarrow \operatorname{ch}^{2}+{ }^{2}
$$

## 64s



 مى باشد و نغر سوّم ايستاده از راست جناب دكتر فيض الش دصبا مـستند.


عكس تاريخى در بيرونى بيت مباركى شيراز در حضور جناب حبيب افنان و قربنغ محترمه (رديغ ننـسته). نغر



## *
















 روهانى در گوش مون طنيناندانداز است










 كه شامل ده داستان برايكر دكانان و نوجوانان است وكرجه در آن نامى از المر برده نشده ولى در هر



ابداء رأى يكي از نمايندگًان در كانونشن ملَى ايران. در ابن جلسه جنابـ سرتي برافرو خخته رنيس انجسن هـستند و جنابـ كاظم كاظمزاده منـتى انجهن.

تسويد Tراء در جلسنة كانونشن ملّى بهانيان مهد امرالذ



$$
g_{5}
$$

دامتان يكى از مبادى امر مباركى طرع شده است و مر سهكتاب مدكور را فرزندانم در تركيّه با مزينه خرد جابی و به محفل ملّى تقديمكردهاند ماند.

خدمات امرى برخى از بستكان












 مباركث ساعى و جاسدند.





 زيردست خود و مـهحنين كمكك و مساعدت و به ياران مستحقً و ديدار و تشويت آنان بسيار فتال بود.

 دارند و در ظلز امر مبارك مى مباشند. دبگر شهيد سعيد جناب جــال كاشانى مىىباشـند. ايشان داماد جناب لبيب شهيدى بودند. جناب

شهيدى داماد خوامر نگارنده و اككون در امريكا در ظلَ امر مباركك بـ خدمت مفتخر و متبامى معباشــند.
ميجنين جناب داريوش محموديى و قرينة ايشان فريده خانم مولوى (محبودى) خوامرزادادمام در
 بودند. ايشان اكنون در كانادا به خحمتا امر مباركث مونفّ و مينتخرند.

> آثنانيى با خادمين برجستة امراني










 .مىابشد.
رياطر: بسيار مهتى كه در اين رابطه در نظرم منوز تازه مانده ر درس بسبيار بزرگى در حيات


 آن راكه در نظر مانده معروض ميدارم.






 ก42
























 عرض میرساند:


 نداده و به تقاضاماى ججامعغ بهانى اعتنانى نكرده است:" بعد الشاره به دريا نموده جنين فر بر دندن: "هانـد

كف درياست. با اندكث موجى از بين مىرود. با امرالله مخالفت مىكند." بعد مّدرى مكث فرمودر

 بىتاب شده حالت بیموشى دست داد و وقتى به خود Tمدم كه در اطاق مسافرخانه در سال استراحت بودم....




 يا نكارنده به طهران مسافرت مىنمود از محضر انورشان و از وناى ايشان به معام ولايت عظمى ارواح اللالمين له الفداه مستفيض مى مـدم.

















 ممسرم مرتوم و معروض داشتند. معانرت و بكابتّت مداوم با جناب فيضى تا اواخر ايايام حيات ايشان

ادامه داشــت.
ايادى معزْز امراله جناب جلاللخخاضع روحى فداه نيز فبل از انتصاب به معام ايادى امرالل و بس
















 مهمايونى در اوان خلدمتم از اين جانب جيزى نخوامني





 بود اشماره نمودم. شاه با تعجّب برسيد: "درست است، به خاطر دارمك در بين ما جه كّذشتت. ولى جه


ايادى مستاز امرالّ جناب ابوالقاسم فضضى در
 تركيّ ارسال فرمودهاند.

انجمن شور رو هانى محتلَى خراسان (خرداد ايادى عزيز امرالف جناب طرازازالنه سمنيرى و و ناسر
 اشرافشخاورى تشريف دارند. رديف دوّم ايستاده از راست نگارنده جواد تو جانى رئيس محفل مـُـهد











 خود ايشان شنيده بودم در اينجا مبا مسطور شـد





 كردم. ايشان نيز غالباً در شهر بورساكه محلز دوّم مجرت ما در تركيّه بود تشريف آورده و در خدمتشان بوديم.










حكايات فراموش نشدنى ايشان برخوردار ميشّديم.













 مىشد و ستّى بشارت اينكه در آنى به مشهد تشريف مى آورند موجب مسرّت بود.











 مشهد خراسان محبتى به اين عبد بيدا كرده ستى يكى از آثار گرانبهاى خود را به عنوان يادگار










 اتفات مرحوم والد در منزل مرحوم آقا ميرزا كوجيك


 بود كه نطفة نگارنده در ان وضع منعقد شـده استـ. در اينجا معصود توضيح سابتة آشنانى با اين خاندان جليل القدر بود.













بـى آزار و ساكت بوده است. وتتى گفتهاى شبيخ حلبى در باره اعتراضات بر امر مبارك بازگگ شـد






 او باطل است.


















 برندهكه مذتها در قفس تنگٌ و تاريكت بوده محقَقاً بس از رهانى از آن زندان و و ورود در گلستان






 متظامرند. فى المتل جند نغر يـن در عـنق آباد نبودند، شايعكردند





 به نام بهائى وجود دارد با بان؟ و و ابا در شيكا

 جناب شيخ كه وضع را هنين سخت ديد به برادرس كنت: Tانا، آبگرشت را را بياوريد، آفاى
 با رئس جـهور امريكا.


 يعنى تبديل به احسن گرديد.



























 مجادل و مشاجر: دو نتير كور را ديده علت برسيد. معلوم شد بر بر سر مسألنا شيربرنج و و تشريع رنگّى








 نمونهماست بالاخص اين امر مبارك كـ صـدما نـونه را ما میتوان مثال آورد.

موقعْيَت امرى شهر ستان قوجان
 امر مباركث در سـل








 - راضى بودند و بـ ممين جهت تغرياً به آزادى و راحتى در خدمات امرى جهامد بردند.

موقعِّت امرى مشهـد مركز استان خراسان





 شاهد وكراه اين مشال است و الحتابجى بـ ذكر اين اين عبد ندارد.




























 الـيـات.

در آن آيّا به منظور تشويت و تقويت روحيّة ياران الهى مرتَّاً سضضرات ايادى امرالله و ناطقين و






تشُجيع و ترغيب مىنمود.
اؤلين حادثئ مهمّ غير امرى در دوره اقامت يازده سالة نگارنده در مشهد خر خراسان بس از از ايمان به









 - مقامات صورت مىگرفت Tگامى Tنان از وخع ياران موجب خشنودى خادمين تشكيلات امرى مىگرديد.
مسألة ديگُرى كه در ايَّم اتامت اين جانب در مشهد از نظر امرى بسيار مهمّ و قابل توجّه است






 در بر داشت. بهال عوام و علماء سوء تحريكات و معاندتهاى خريد را بر خلذ ياران عزيز در اكثر

بلاد به شذّت ادامه دادند و اين امر منجر به قتل وكشتار دستهجمعى در شرمزكك يزد شلد و در ساير بلاد نيز از نهب و غارت و T T
 ذر Tن موتع در مشهد نيز نگارنده كه افتخار عضـويتت محفل روحانى را داشت غالباً به نها يندگى
 حظانر تدس و املكاك امرى نيز در تعفيب اين حادثه بيش Tمد كه سظليرة القدس مشهد نيز اشغال



 مباركك به درج Tان مبادرت مىشو 2. يك روز بعد از ظهر به منظور انجام امورى در دفتر اسناد رسمى مرحوم نجمم ابادى در يكى از




 ترياكىما بدشد زيرا اين محلّ به نظر او لياقت و شايستگى دانشكده و با ملرسه را ندارد. مرحوم
 اشتباه مستيد. نه Tایى فلسفى و نه بزرگّترهاى او تادر نيستند كه Tجر و خششتى از ديوار حظيرة


 دبير ر سايرين و مخصوصاً بنده نگّارنده و بستگان بهائى شل و حتّى دبير ميهـهان گفت: Tآى
















 من يقين دارم او از مر جهت عالم النّرَ و الخفيّات است

اماكن امرى منـهد













حظيرة التدس از آن استغاده ميسُود.


 در آن محلَ ترتيب داده مىيشد.

 اعضاه و ساير جلسات در محلّماى ديگر منعفد مىشـد و البتّ جلسات عمومى و ملاقاتمهاني نيز در
 از اماكن متبرَ كث مشهد بيت بابيّه است كه در حوادي








تشكبلات امر در مشهد خراسان








 كلاسماى عالى تبليغ را در طهران به سريرستى دانشمندان بهائى از قبيل جناب اشراقخاورى، جناب

فروتن، جناب سليمانى و جناب فاضل طهرانى گَذرانيـه بودند در مشهد در دورههاى تزئيد مسلومات









امرى نيز عضو فعَال جامعه محسوب بود بود. امًا در خصوص ضيانات نوزده روزهه، اين جلسات در Tان موقع در مشهد مطابت رويّة مخصوص














 الماءالزَحـن ادارْكتنده بودند و جلسـات با سرودماى امرى و موسيتى توأم بود. اغلب در بين ياران


. جتيقةٌ جشن و سرور باران در اين جلسات راضع و Tشكار بود. اوتات تشكيل جلسات با تاريغ و
 ماعت r بعد از ظهر تشكيل مىشدكه رعايت امرتّ مطاعه مولاى عالميان در اين مررد شده باشد.

 عظلمى اين جلسات را بركذار مىكردند و اين امر حتّى در مورد جلساع
 تعشّق در اين جلسات شركت مىكردند و فرد ميزبان به فراخور وضع خورد از باران هذ يرائي مـى ونمود.




 مخصوصاً در اين جلسات شركت ميكردم و خوب در در نظر دارمكه اغلب اين جلسات در منزل مهاجر فداكار انغانستان جناب عبدالل رشيدى تشكيل مىشئد.
 Tن تمهيد اسباب Tشنانى تازهواردين با ياران محلى بود. در نظر دارم در اواتل تصديق امر امر مباركك در

 شرن ايمان فائز شده بودند توجَه مخصوص مبذول مىگرديد كه موجب تشويق و دلگرمى آنان مىشد.






 زوج به زوجه كاملاً رعايت مىشد. در سنوات اخير اقامت نگارنده در مشهد كه بر حسسب امرئة






























## -



 rست: ron minco!









 مكاتبات و آرشيو محفل روحانى مشهد از جملة مرتبترين از نوع خود در در ايران محسوب میگرديد.

















 مرتباً به خانوادهما تذكرّ داده مىیمديكه امهال نكرده اقدام نمايند و با مراجعغ آذ جيوانان.در تسجيل



 Tشنانى نداشتت بسيار ميجانآور بود. البته در تشكيلات امرى نيز ريز رجال و و نساء به طور مـغتلط در






 آزادى نسوان در تشكيلات امرى در مشهد از ديرزمانى آغاز شـده بود و بـ بـ تصوَر اين عبد از














 شدند و بعد از سنواتى به جهاى آنها سركار خانم جهانتاب شهيدى (نفيسى) در محغل وارد شدند و

مذّتها سمت منشى محعل روهانى را به عهده داشتند و در سال آخر اقامت ما در مشنهد در اين

 موانفت كامل داشتـ.
در مذْت يازده سالى كه بس از ايمان به امر مباركك در مشّهد مقيم بودم لجنات مشتلف امرى

 از طرف محفل روحانى در اتل سالل تشكيلاتى تثبيت ر اعلام میگردرديد. در سنوات انخير: اقامت نگارنده در منهـد محغل روحانى ابتكارى مؤتّر به كار مىبرد بدين معنى كه قبل از تعيين اعضاه
 فاطبة اعضاء محفل دعوت نهوده در بارء وظائف ياران الهى در خدمات امريّه توضيهاتى داده






مى مواستند. رظانف لجنات مورد بحث بدين شرح بود:

 الله كه مأمور آن حوزه بودند؛ استمداد از نغوس مطلًّع در خلدمات تبليغى؛ تنظيم دورهـياى موقَت







را بر عهده دامتند.
ج) لجنه جوانان كه اعضـاء آن غالباً از جوانان فغال و مؤمن و بااملّلعع انتخاب مىشدند ر بسبار







 دكتر رضى عباسيان در برزيل را میى بونوان نام برد.
 مستيم المين صندوق محفل انجام وظيفه مىنمود.



 داشـت
ز)







ع) و بالاخره لجنغ گكلستان جاويد مأمور تظظيم امور مربوط بـ گكستان جاوريد بود و از لحاظ
 تغسيل متصاعدين الى الشّ مرافبت ميكرد



 برخى از ياران از مبيل برادران خلوصى، جناب عزتالالش عنر تى و جـناب عزيزانه مدسى عكاس

منعقد كرديد. در اين مدرس، بسرخالهام جناب مولوى نيز شركت داشتند.

## روابط ياران با جامعز يرامون







 غيربهاني به طور كلىّ مسالمتآميز و مساعد بود.



 كشّور اصلى خود ايران معاودت و مهاجرت نموده و و توانسته بودند در مذّت زمانـي











 شدكه در بعضى اوقات برای رفع مــاكل ياران در نقاط و مراكز اطراف خران خراسان به نامبردكان مراجعه

شُود كه در نتيجه مساعدت لازم را مرعى ميداواشتند. همين امر موجب ايجاد





 مىدارد:













































 داشتند.كلز اين نغوس مرجع خدمات امريَه بودند.
 اعلى از بمـلة شهداي امر الهى در اين دور يمـــــيند.





















 يكى بس از ديغرى برطرف كردره بركات آسمانى عنايت فرموبود.












 از دست و زبانكه برآيد كز عهده شكرش بدرآيد


## بخش دوّم

## شرح زيارت اعتاب مقدّسة مباركه

و تشرّف به محضر انور مولاى عالميان حضرت ولِّ مقدّس امرالش

در ظلَ توجْهات و عنايات الهى روز جهارشُنبه بانزدهم آذر ماه





 دوشنبه 0 T Tذر ماه














جناب دكتر حكيم در اين خصوص بدين سرح است:






















 بذيرائى ميكل اطهر، جناب افنان را ديدم كه تصـد بوسيدن افدام مار مباركت را داشت
 مصهانهع مىنمائيم. شُسا مسجون فى سبيل الله مستيد.4 جناب افنان فتطل نوانسـت دامن مباركك را



 از جلوس معـُ زائرين لسان اطهر به اين بجملات كه البتَ مضهون بيانات مباركع است ناطلق، توله

 احترام مىگذارند. شما با طلِّارة هواييما " مسافرت




 در قول بلايا و صدمات به حضرت اعلى تأنى جستيد.ه Tتاى افنان عرض كرد






 وسيلة بلكانى به آن راه دارد.

## جلسئ دوّم تشرّف

ساعت در باغ مقام اعلى تشريف آوردند. در معيّت بنابِ دكتر سكيـَ زانرين مرد مشرَّف شديم. در


 اظظهار عنايت فرموده جنين فرمويدند:







 برافروختن نور امر مباركك شد و بالنتيجه اين بناى عظيم تأسيس يانت و د در حين انـيا
 بر ونق دستورات مباركة حضرت عبدالبهاء بود. سبس تَبْ ذمبى نصب گرديد كه بسيار زيبا و بديع

در موقع عبور از يكى از خيابانهاى باغ از درخت كوهكك نارنگى با دست مباركت خهاز عدد

 - اراضمىرمل بيانات ذيل را فرمودند:



 مشرَف شده است. لوح كرمل بسيار مهمّ استر.



 راجع به اوضاع امرى محلز خود سوالاتى فرمردند. راجع به اوضاع يزد از ج جناب افنان سوالاتى























 حضرت عبدالبهاء امر مباركث به سه مازّ: ديعر نيز سرايت كرد و ب بعد از صـود مبارك بر بر اثر مهاجرت


































 كردند: بلى فربان.


















جلسه سوّم تشرّفْ
روز جهارشُبب

























 سطحى ملاحظه نـمايند.
در اين موقع به اين عبد الباره فرمودند كه ماين عبارت رانيز ياني يادداشت كينيد.، راجع بـ الشتهار و

 مىشوند كه البثء در الوان مباركن حضرت عبدالبهاء زيارت كردهايد و كلمة اعلان امر آورده شـد.
-

































متذّس فرمودند: هاين باران بسيار مفيد است. مىبينيد جمنما جطور سبز است؟ جمنها را زنده مـيكند.
بعد در محضر مباركك وارد متام سضهرت مولى الورى شـديم. بس از بوسيدن متبه مباركى مناجات


 الست. روضهٔ مباركه خوامم فرستاد كد آنجا را نيز زيارت كنيد. در عتبة مباركة حضرت اعلى مستغيض شديد. روضة مباركه را مم زيارت مىكنيد و بهرهمند مىشويد. در Tنجها نصر مباركك بهبیى را زيارت
 ناتضين و مخصورصاً ناقض اككبر بود. 4



 جوار معبره مسلمين در ابوعتبه به آداب اسلامى دفن شـد و سايرين و اطرانفيان او نيز به مـمين عاقبت



 صـلوة و صيام و غيره. مبس با اشمارة دست جنين ادامه داده فرمودند: پاتاتض اككبر در معابل در مقبره مسلمين در ابوعتبه




 امر مبارك. غرمودند: "مم از نظر سياسى بود و مم از جهـت محبّت به امر مباركك.ها سهسن با لحن


ماطكونى خداحافظى فرموده تنريف بردند.

 لامذنمبى است. انقلاب اكبر است كه متهمى به انتلاب اعظم مىشود.

## روز ینجششنبه זץ آذر ماه

























 ديديم و سنكر آستانش را بجاى آورديم.














 و قلب ما ابدى و سرمدى خرامرامد بود.

## روز جمع FY آذر ماه

 مشرْف شديم و ساعت


 سهتامبر 1AV0 ميلادى.ا و به عربى اين عبارت حكت شده است: امد سجن فى مذه الغرنة سخرت



در جلو مسـافر خانه شُ قى در خخدمت اياجى امرالف جناب ' بواس (1900 م.)






در اطاق سجن مباركك مناجات تلاوت شـد و حالت عجيبى به زانرين دست داد كـ بايد مشرّف























 است تصر مباركك حكت شـده اين ؛ست: تصـرز عليه تحـبةً و مسـلام فيه الهجانب و الغرانب نُوَعت فتهتِرت نى نعتـها الالــلام




## 





 مطاف ملأ اعلى نموديم.



















خانم مسيحى كه در راه محتّت حضرت مسيع دو جشـم خود را از دست داده و و در طبق اخلاص


 متبرّ كئ آن در دارالآثار محفوظ است.

توضيحات دكتر لطف الهُ حكيم قبل از مسانرت بد عكاًا











 مباركى و تعر بهجى مى باسـد.
بعد از مدّتى دولت اجازه مىدمدكـي جـد






 تريب دو سال تشريف دانتهاند. در اين مذُت حضرت مولى الورى و والدة ماجدهشان و حضرت درت

ورقة مباركن عليا در بيت عبّود تشريف داشتهاند. بس از آن جمال مباركك به نصر بهجى تشريف


 در مذت اقامت جمال مباركك در تصر بهبجى حضرت عبدالبهاء و عانللة مكزَمه در بيت عبتود در













 على ناتض اكبر ر اعوانش ديگر نمىتواند به تصر مراجمت رينند.



 قسمنى در دست ناتضين. قصر مزرعه موقوفء اسلامى بود و در دست مسلمين. بعد از اينكه يهود آمدند حكم محكمئ قدس (بيت المقدّس) صادر شد و به دستور رئيس الوزراء مملكت مسلمين

تخليه كردند و به بهائيان تحويل دادند و حالا در تهرزن امر مباركك است. و تمصر بهجى نيز در






 مباركت در زيرزمين تاريكت و محلَ بسيار متتن و با سارفِن و فانلين محبوس بودند ولى در بارة سجن










 ذمنى اين عبد آنجاكه فرمودند درد ادر سجن اعظم الورا

















 مجدّداً Tقاى ســندرى عرض


 استقامت ر مجاهدت بايد. بدانيلد مهاجرت و مساهلدت دو امر مخصوص است كه بايد به آن توجّه خاصَ نمود.ه در اين موتع به اين عبد اشاره نرمودند كه اين مطالب را مخصوصاً بنويسيد: شاوّل
 اگر مهاجرت به منظور تجارت باشد فايده ندارد. تجارت فقط به قدر رفع احتياج كافى است نه اينكه مهاجرت به منظور تجارت باشـد ابـد




 سايرين دعا مىكنم."

 صرA FYA.

در موقع جلوس جناب افنان عرض كردند كه در تشرَف به روضة مباركه بهمدالله به جشم سر

 بس از حرف جاي قيام فرمودند و به سـت معام اعلى تشريف بردند. با توجّه به منغر: شهر حيغا






 آمده از درب قَبله مشُرَف مىشوند و حام اسكله نبود ولى حالا تأسيس شده استـ



 IT استت. در مر مسلكت محفل آن رسماً تسجيل شد اوتان امرى نيز تأسيس میگردد. از تعدان

 بس از زيارت مقام حضرت مولى الورى در بين راه راجع به تأسيس دار دارالآلآر بين المللى

 مظهر امر الهى نزول Tيات است؛ در آتيه افرادى مبعوث شوندكه آيات الهى را جمع آورى و مححافظه

* در توتع منع نوروز





و شـصت و شـس بالغ.

نهايندكه تأسيس دارالآثار به ممين منظور است و اين مشروع بدايت جريان سفينة الن بر جبل كرمل







 مشاهده نمائيل

روز يكشُنبـ Y\& آذر ماه IMFY شـمسى
صبح بس از تشرَف به معام متدَس اعلى و عتبهبوسى آن مظهر مظلوميتّك كبرى جهـت زيارت
 كوهكرمل است كه توس ترسيمى ميكل اطهر مشرف بر Tن مراقد است. مراتد مورد زيارت به شرح

ذيل است:
ا- مرتد حضرت حرم جمال اتدس ابهى حضرت نواب آسيه خانم امَ الكائنات. Y- مرتد مطهر حضرت غصن الش الاطهر غصن شهيد جناب مهدى فرزند برومند جمال اقدس ابهى جلز جـلالد



حرم حضرت عبدالبهاء داراى 4 ستون و مهجزّا استا بعد از زيارت و تلاوت مناجات به زيارت دارالآثار فرعى كه در جوار مرامد و در فسمت نشـهالى
 شرح است:
1- مدال الماس و سنجاق سينة امداثى ملكثّ رومانى مارى به امة الله ميس مارثا روت كه به وسيلة


 درويش شـعرى نوسته كه اشماره به ميكل اطهر امدس است و آن شعر اين است:

امتـد كه بخـت دشمنت برگـردد ملكت دو جهان تو را مسخرَ گردد

 شعر اين است:
 با ابن عم و دختر و داماد و دو فرزند



 اقدس ابهى به خطَ ايـنـان. آن شعر اين است: در مقامى بست و در جائى بلند در در مقامى مرمّم







## جلسه بنجم تشرَّف

بعد از ظهر روز يكتنبه \& Y T T
ساعت






- ميكل مباركت در مونعى كه جناب سهيل سـندرى (نو: ايادى امرالن جناب طرازازاله سـندرى) راكه مهاجر























 رشيدى مم اظهار عنابت فريمودندا









 ايستاده رديف عقب از راست: جواد نو جانى- جناب سهـيل سمندرى- جنأب مححُد على افنان.


در عرصه مشرق الاذ كار حيفا





در تصر مز رعه در نز ديكى عكا

 على افنان- جواد قو جانى- جناب عزّتاله عشُرتى- جناب سههيل سمندرى. نفر ايستاده عقب جناب



 ناطقه خانم رجببنيا- خانم عشر تى.



 جمله هازَ: استراليا كه محاط بـ دريا و آب است. علاوه بر ابنكه نتوانستند جراغ امر امر را در در ايران

























نمودند ولى احبّا جبران مافات نمودند؛ بr حظظير: القدس ملّى در عواصم ممالكك ابتياع كردند و











نهميل.










 نشـل.
قبل از جلوس جهت صرف جايى در مبال اظهارات آقاى سمندرى در بارة اسرائل فر مرودند:

 در موتع مشى مباركث در قبال سؤال آفاى سمندرى رابع به مجتّمبهاى طاووس و عقاب







 علامت شهادت آن وجود بزركوار. ا سهس خداحاحنظى فرمردند. روز دوشنب VY آذر ماه








 در مرند جناب دكتر اسلمنت عكس دستهجمعى برداشتيم.
جلسه شـــم تشرْت

روز دوشنب TV TV TV ماه ماه





فرمودند: ابسبار خوبي. اين اراضى كرمل وسيع است. اراضى مشرق الاذ كار بتعة مباركه كه به قدوم بجمال مباركء مشرّف شده است در رأس كرمل است. احبّا اقدامكردند و ابتياع نسردند... احبّاء شرق و



 در زمان حضرت عبدالبهاء فتط بر اثُ تشويت Tن حضرت احبّا سه د جهار تطعه آن را ابتياع كردند.



 بعد عرش مطهر حضرت اعلى بعد از هD سال كه از شهادت آن حضرت گذشت به ارض امدس وارد كتئت و در ارض اقدس ده مـال از انظار بنهان و مخفى بود كه فتط از متتسبين حضرت عبدالبهاء

 رواق معام عتذّس اعلى گذامتنه شل، يعنى بعد از 100 سال از شهاد الر




 جلوگيرى نمايند، نتوانستند، مخصوصاً عبدالحميد كه در موقع استقرار عرش مباركك در كـر ورمل
 مذّت •ها سال اختغاء عرش مباركت در ايران به علّت تلعبندى حضرت عبدالبهاء بود. 1 در موتعى كه نزديكت اطاق ابوالتاسمم خراسانى رسبدند Tاقى سـندرى عرض كرد: قربان، احبّا
 ولى آنحه مهمَ است قيام احبّا و افدامات آنها و شركت در كنفرانس الهتت.ه در موتع جلوس با اشاره
 يين الازَات را با توبجه نحاصّ نكرار فر مودند










 جمهورى روستّه بافى مانده است كه بايستى سعى كتند كه اين ممالكك باقى مانده مـم فتح شُود تا امر مباركت عالمگير شود. 1 اني


 خارج و اقدامات نقشّة دهساله از داشل روى مم رفته ممدّ امرالش و باعث تسريع بيشّرفت امرالذ در عالم است. 1







 *











در اين روز طبت هروگرام قبل از ظهر در معيتت جناب دكتر حكيم جهت زيارت شمانل مباركت و
 مورد زيارت زائرين واقع شد: الف) زيارت شمائل مبارك: ا- شماثل عكسبردارى شدهة اصل در ادرنه از جمال اقدس ابهى كه بر كرسى جالس و ميزى در

 دوش مباركك است، رنگى اسـت.

 Tاسهان اشاره مىفرمايد.

 مبارك و لباس سبز رنگّ است.
به ترار مسموع هيكل اطهر سضرت ولىت امرالله فرمودهاندكه اين نقَاشى خيلى شباهتـ دارد.


توتِع است: امبجموع مراكز امرينه در برّ و بعر و مدن و و ترى... در اواخر اين سنه كه ختام دوّمين مرحلة اين جهادكير



عبدالبهاه جلَ ثنائه در سالى كه بر كرسى جالس مستند ديده مىشود. اين نتَاشى رنگّين توسْط ايوانوسكى از اهالى لهـتان در سال






 خيلى جاذب است






انفيهدان- قلمدان با تعدادى قلم. ه-








 حاوى اسامى فاتحين و مهاجرين عزيز راكه ميكل مباركك وعده فرموده بودند زيارتكرديم.

## جلسة منتم تشرَّن

 روز سهشنبه IM TM آذر ماه شمسى (عيد مبعث حضرت ربَ اعلى)تا ساعت




 فرموده و بس از نكبير الله ابهى جنين فرمودندي


 امروز تأنيد در حول مهاجرت است و مهاجرت مغناطبس تأثيد است. روز عيد بعنت حضرت انـئ اعلى از بزرگّترين اعياد بهائيان دنيا است. البته قبل از جريان اخير ايران در آنجا هم جشنـهماى مفصّلى مىگرفتند. 1 عرض شـد اهد: بلى قربان.











 جند از اين كتاب مجيد را با لحن بسبار مليع عربى تلاوت نمودند و در در بين تلاوت ايشان بيان بغيى از مساثل مهنه را توضيح مىفرمودند. من جمله راجع به عذابك كسانى كه به حسين در كنار فرات ظلاتلم
 , آذربايجان. و قسـتى از آن را به اولّ من امن جناب ملا










 مـده است ولى در ايران فتط به لغت فصحى (ممان عربى) و بالحن قرآنى تلاوت شود. ترجمة آن بـ بـ






 جمال مباركت است و خيلى امعتُّتْ دارد. در اين موقع به آقاى دكتر حكيم دستور فرمودند از تاريخ نبيل شرح بعئت حضرت انير اعلى و



 امريكا Tيزنهاور به نامن آفاى بل منى رئيس محنل روحانى ملّى امريكا كه يكى از مناجاتهاى رئى







تابيد

در اين ضسن راجع به تاريخ نمسى و قمرى جشن بعئت سزال فرمودند كه در ايران طبق تاريخ









 خانمهاى زائرين و مجاورين مشُرَف بودند.




" در ابنجا متن نامن جوايّي مستر آيزنهاور رئيس جمهورى امريكا خطاب به مستر منى درج مىكردد: June 21, 1955
Dear Mr. Haney,
Thank you for the copy"of a prayer which, in its words and in its spirit, is truly inspiring. I shall keep close at hand the beautifully printed copy you have sent me... Again offer my thanks and best wishes in your work.
Sincerely - Eisenhower










 ثالث الحرمين كه بعد از مكغ و مدينه نزد مسلمين محترم استـ. ماوراء اورشّلبم جبل سبنا، مسلّ بعئت

 مسيح روح القدس؛ در زمان محـند روح الامين؛ در اين ظهور مباركك روح اعظم است.،
جلسة مشُتم تشرُفـ (يوم الوداع)

روز הهارشنبه










> " اين تسـت در مـان اوان زيارت بر بادداشـتهما انزرده شُده اسـت.



 به اسبَا ابلاغ نمانيلد






 است. بيان بمال مباركف اسـت كه فرمودهاند دنيا منتلب اسـت. حرادث اعمْ از جسيهه و جز تيّه كلز به
 به خدمات امرى خود ادامه دهند و از ييش Tملها نهراسنل و خود را Tاماده و مستعذ قول انقلذبات و
حورادث نما يند....

در اين موقع قيام خرموده و فرمو دنل: "بسبار خحوب، حال موقع وداع است. توديع مىكنهم. مصانحه


 انتهى
در جلو بلّكان بيت و اطاق بذيرانى مباركت فبل از حركت در خحدمت ايادى معزّز امرالذ امة اللّ مسترمه اميلياكالينز عكس دستهجمعى برداشته شـد.

با يان سنخن
اككنون بس از

 طبت دستور مريح مباركث كسى در محفر انور اجازة نوشتن يادداشت نداشتت. مى فرمودند نتط











ندرت انشاء عبارات تعديل شده استر












 شده بود كه نبايد خنين رفتارى معمول










 خانم تكامل - خانم جـى رول (Jessie Revell) امريكانى (منشّى غربى مبارك) -- ناطفه خانمر رجبنيا.

سفيد كامل. مختصر سبيلى كمرنگُك نيز دانتتند. جششمان مباركه بسيار حتّاس و نافذ بود. اين عبد در




 حضرت عبدالبهاء در انگلستان اين حالت بيش آمده ولى ادامه داشته استـ حـالت تأثّر آنى و فورى بو ده اسـت.


سه تصوير از بدو مهاجرت به تركيّه



بّشُ سوّ
خاطرات سى سال مهاجرت تركيّه


هو النُّاهد السْميع



 هنييأ لكم يا اهل البهاء بـا سـربتم كأس البلاء باسم ربتكم المشفق اللكريم.

 ولىَ مقدَس امرالش درج گرديده اسـت:

قوموا يا اححبّاء الل كنفس واحدة على نصرة مذا الامر الارنع الاعزّ الاقدس البديع. ان ابذلوا




 مطلع فرح العالمين... العهد منكم با اولياء اللد و الوفاه من ربتكم الكريم.
 مولاى عالميان ارواحنا فداه را گذرانيده بود مجتمعأ به طهران مراجعت و مر بكـ به مراكز خود

رمسبار شدند. بس از آن در ملاقاتى كه از جناب فروتن ايادى معزز امرانله و منتى ميخترم محفل ملنى












آن ادعيه رادر ذيل توضيع خوامم داد.

## مهاجرت نگارنده و خانواده بد تركيّ
















عزيز و فداكارم امدس خانم آنى راحت نبود ر به طورى كه ايادى امرالله جناب سمندرى در تركيّه بـ




 عا بدمدكه دز محلّ مبرت المرار معاش كنيم جناب فروت








 كى تصوّر مىكنم










 در Tاخرين روزماى اقامت در ايران شُبى جلسنة ملاقات با سضور ايادى امرالله جناب طرازالش



























 محعل مغذس ملْى ابران بود.











 رمسبار و در ظلز عنايات و تأيدات الهيّه جند روز قبل از رضوان به مسل خود وامل شديم.

خاطرات ايَّام مهاجرت در قونيه






 روح و ريحان و مسرّت وجدان در اوّلين منزل مهاجرانى




 تاريخى است. در بدر ورود معلوم شد مهاجرين عزيز مهـد امرالهُ قبلاً به اين مدينه آمده و مستقر

شدهاندكه اسامى آنان با توضيح مختصرى در ذيل درج ميگرددد:


 تركك نموده ولى بس از هند سال توطلّ در مهد امراله تبل از حمواد

 استت. جناب ايزدىنيا در اولين محفل روحانى قونيه عضويتّ يافتند. اين عانله يكت سال فبل از ما ما وارد شده بودند.
Y- جناب سيَّ عبدالزَحمن گلبارانى و خانم و دو فرزنـد
 دامادهاى جناب رفسنجانى بودند. جناب


 كثور زيباى نيوزيلند مستقرَ شُدند.

 به وطن مألوف معاودت نمودند.
 روح و ريحان با ساير ياران هـكارى داشيتند.
ه- به غير از ياران ايرانى خانوادأ جناب حسين آتسوى (Hüseyin Aksoy) از دوستان عزيز

 بعدأ برادر ديعر ايشان به نام جناب مهدى آفسوى (Mehdi Aksoy) كه در عين حال باجنا




اوّلين مدفل روسانى شهر تونيه در تركِه (رضوان 190V م.)


T-تـوى- جناب علىاصغر شوتيان- جناب داود رسيميان- جواد تو جانى.




بعنى مرد صلح يا سرباز صلع تغير داد. جناب قدرت بى در اوائل ورود ما با با ياران اني
 اين ديانت بك طريتتى از ايرانيان است روى موانـي

 مذاكرات جناب جلبى و فعالِّتْهاى مداوم مهاجرين اين مرد عزيز منتبه كه اوَلين فرد بهانى از امل اين مدينه محسوبت



 ايرانى و سُهرت اينكه نامبرده دين خود را تغيير داده و بهانى شده و وبه ويزه هرون ديغر در نماز
























 محغل روحانى بورسا شركت كرديمـم



 ايشان ترتيب داده شدر

 از غم و حسرت بى بايان نمود. متعاقب اين فاجعه ايادى امرالن جناب

 در مذت امامت يكت ساله در شهر تونيه رقائم شريفغ ايادى معزيزّز امراله


 قونيه بود كه عنايات مباركة مولانى بیىممتا نوسنط جناب






قونيه و اسكىشهير و ديدار ياران Tن نقاط را دارند و مى انوامند بدوأ به بورسا Tمده بس از ديدار
















 نكردهايد. هقَ دائتيد زيرا امر مباركت را نـى




 آن محفل است. برای احمد فرزند ارشُد اين خانواده در هر جند
 تيراندازى قرار گرفت كه به طور معجزهآسا و با عنايات الهى از يكت مرگك حتمى رمانى جست.









 خوددارى مىكردند. در دفعن سوّم بعد از تلاش زياد











 بس از ورود و استغرار در بوزسا، به ممراه دو عانيا

 دامنهدار بازار شهر بيش آهـ














 كرده 4 نفر اعضاء محفل روحاني آنكارا و صاحب










 كـ





جمهورتت مقالانى در بارة توضيح فرق دين- مذمب و طريقت درج كرد و به ابنكه برخّى از مقامات

























 جهاعت؟ رابعاً هدف و غايت اصلمى بهايتّ جيست؟


بحت مو جود است در بارة جهار موخوع مورد استفسار دادگاه بدين نحو باسخ داده اسـت كه نـلاصه
آن درج مىگردد:
اوَلأ در بار؛ اينكه Tيا بهاتيتِ دين است يا نه؟ بدواً در باره عنوان دين از نظر جامعهشناسى و حقوت توضنيع كامل داده و ميگويند در اد يان بزرگّ بجهانى شـش شـرط لازم اسـت كه يكت تنورى و


 مى میما يد: ا- بهاتيتت داراى كتابى استت به نام اتدس. Y- سيستم مخغصوص اعتقاد و نظريتّ دنيانى دارد.
 دارد. و بالأخره 8- بيامبر مخصوص دو دارد به نام بهاءالله كه در نامه ارسالى براى ناصرالذَين شاه ايران مريحاً اعام كرده استت كه به او وحى رسيلده است. بنا بر اين بيامبر ديانت بهانیى اسـت. در نتيجه


 اينكه بهاتيت مذهب اسـت با طريقت، بس از تشريع مسألذ مذهب و طريقت نتيجه گرفتهاند كه بهايتّت در زمره هيج يكت از مذاهب و طريفتهاي اديان ديگر نيست و اصولاً يكت ديانـت مستملز
 محسوب ممیود توضيع دادهاند كه مهان طورى كه ساير اديان و اتباع Tنها از متولهُ جماعت مستند
 قانون اماسى تركيّه تمام اديان از نظر قانون مـساوى الحقوت مستند و آنحه مورد تعغيب تضـائى است مربوط به جمعيتتها است نه جماعتها. به ممين جهت دادگاه از اين هيأت حقوتدانان در بار: اين مسأله استفسار كرده بود، و البته اين ميأت دانشمند از روى انصاف در نظريّة تاريسخى خود عريدها اعلام كرده بود كه بهايتت يكت جماعت است نه جـعيّت و با اين وصف مشـول معرَرات تانون اساسى در بارء اديان بمىباشلـ. و بالاخخره اين ميأت امل خخبره در قبال سؤال ههارم دادگاه در مورد اينكه مدف اصلى بهايتيت هيست به طور موجز اعلام مىكندكه بعد از اينكه نابـت شـلد بهايتيت يكـ ديانت است، هدن آن نيز مانند ساير اديان مىباشثد.

 شورد امر از طرفـ جنين مرجع علمي و رسمى مادر شـده استـ. به مر حال تعصبـ اعضهاه دادكاه مانع









 بندگان حقَ را بدون جهت و سبب زندانى و عاني
 در آن موقع جهت محفل مقدَس ملّى ايران فرستادم
 Tآنكارا و مسجونتّت اعضاء محفل روحانى، جلسئكانونشن منعفد نگّرديد و در مقابل نمايندگان آراء





 كشور سهم بسزانى داشنت است.
عضويّت در دؤمين محفل ملّى تركبّ



 يكى از اعضاي محفل جناب مجدالذين اينان (Mecdettin İnan) به بيمارى دجار شده و بسترى

بودند جلسن محفل در بيت معمور ايشان منععد شد. در اين جلسه ايادى امرالل جناب طراز مرازالش


 امرالش جناب فيضى رويانى ديده بودند كه شُرح آن را در نامة موزَ




 با ايادى امرالش جناب سمندرى نيز موضوع را در ميان





























 مىنودد. بـ تدريج در مورد تحرير با امانين نحرير تركى و و فارسى نيز آثنانى به دست آرود و ا امور بر نهج عادى به جريان انتاد.













 در بدو ورود به بورسا مسالهايلى كه مبتلا به ما بود كسب الجازة اتامتاز ادارة شهربانى بود زيرا بـ
ת.
和
 ת




















 اجازة اقامت دو ساله دريافت شد.

حوادث سال سr الهيلادى





 شدند و جنابان مجدالدّين ابيان- حيدر درىاوز و امة الل خانم دكتر مظفْر تانرىكوت (Tanrıkut)

















 بخواند تا بشنويم و رأى دميمـ مر دو قرائتكريا






 گذنت و اغـاض را بـ بـ دست آورد.
 عزيز كه جمعأ در هدود مفت مزار نغر مىيشدند در آن كنفرانس تاريخى به مذّت ه روز شركت



 نكارنده مورد عنايت حضرت امة البهاء قراركرفته است.

数












 دختران عزيز تركيّه نيز با بلاس مسلى حاضر شـدر شدند.

> خريد عرصن مــرق الاذكار استانبول















رادر عكا مادر نمود. در سنوات متمادى مسلز عرصن مشرف الاذ كار كا دارارى دو عمارت تديبمى نيز





























دكتر اغلو را ديدم كه با قيافن برافروخته و بسيار ناراحت منتظر ورود ما بودند. به محض ملاقات به























 وضع تا غروب آتتاب ادامه داشت و سدود

 اعغـاه مسغل ملّى تركي در اين متل با رزدو يمده بود.







بيت مباركث رضا بيكك در ادرنه فبل از تعمير آن



رديف جلو از راسـت: جناب مسـود افنان- جواد قو جانى- بجناب مسجدالذَ ين اينان- جناب سامى دكتر اغلو.
 اوزسُجاع- جناب حيلر درىاوز. جناب مجلدالدُ ين اينان در سال IG\&V م. صعود فرمودند.


به اتُفاف فو جيتا خادم باوفاى زإينى - سيغا -- رغوان



 (Hasim Kara)




 خغانم محترمشان بوديم و روز بعد مراجعت نموديمر

حوادث سال 1944 ميلادى














 جواب توقيعى از ساحت منيع عنايت شد. بس از زيارت اين توقيع منع قلباً و روهاً بسيار مطـين و

مستبشر گرديدم و سعى كردم به وسائلى متـبّث شـده مزاحمت مادّى براى تشُكيلات امرى فرامم
























 اوبى و Tا



حين انجام وظيفه در سركنسولگرى ايران در استانبول




مراسم رسمى در سركنسولگُرى ايران در استانبول با سضور Tایى دكتر حسين داودى سركنسول وقت
 توران خانم افنان- جناب محمود افنان (رنيس وتت حسابدارى هوإييمانى ايران (Iran Air) در استانبول).



























 كنت: اعجب! ايشان خراسانى مستند؟، علْت تعجّب ايشان را جويا شديم. كنت سالهما بِل جناب






 دريا خاتمه يافت و تمام دمات و و شهر هانى
















































 أتيجه رسبدندكي با مبول اين كار در شهر دارى در انجام وظيفئ املى امرى خرود بـ عنوان معاون ايادى


 اعلى كه يس از صعود ايشان مخابره شـد خود كُواه شنافى اين معال استـ.

تاريخهجة مدارس تابستانه در تركيّه










 اجاز: رسـى مقامات دولتى مدرسه در اين محلُ منعقدگرديد.

حوادث سال 198V ميلادى













 اين نوبت به مذت يكت سال ادامه دائت.

سال IG\&V صدمين سال نزول سورة الملوك و زيارت ادرنه


 دكتر يوگو جياگرى (Ugo Giachery) در Yه سهتامبر 199V م. به استانبول تشريف آرردند. در

 از متلماى قديمى كه گفته مىشود مولاى عالميان نيز در سفرى به اتْفاق امة البهاء روحيّه خانم به آن متل تشريف آوردهاند عازم شـدند. بس از استراحت









 آن ايادى عزيز امرالثه براى شركت در شُ كنغرانسى كه در آن مـال در اتطار عالم منعقد مىشد رمسبار شدند.


جلسه ملاقات بااحبَّادر استانيول (199V م.)


 امرالل جنابان سـنـلدى، فيضى و فروتن


يكى از جلسات مدرسن تابستانها ياران تركيهِ در نزديكى استانبول
 ترجمه مىنمود.

شركت ايادى امر الذ جناب دكتر رحمتتالشه مهاجر در يكى از مدارس تابستانة تركبّه



اين عكس موقع مراجعت ابادى امرالل دكتر مهاجر از ساسل شهر بالوابه استانبول بردانته شده است.
















 فروودماند.








 مهل نتل مكان نموده در تشكيل آن محفل شركتكرديم.

استغال اين عبد در سركنسولگُرى ايران تا سال 19 19 م. يمنى سال انقلاب اخير ايران ادامه داشـتـ.























 طورى غرامم كرد كه ممين مأمور بدون كوجكت عبد فعاليتت نمود تا نهايتأ اجازه اقامت
 اولين بار مىبودكه در استانبول به دريافت اججاز: اقامت دو سـاله نائل ميشئدم.

كوشهالى از تاريخ امر دو شهرهاى اسكندرون و آدانا




 (Nimetillah Felah) دولت ايران در شهر اسكندرون منصوبترديدئ تا اينكه دورة ولايت عظمى فرا رسيد و حضرت



















 مدايت (از اسكندرون) سنوات متمادى عضو محفل ملَّى تركته و ممـجنين سنواتى عضو ميأت


 (Bülent Naci)



 فرزند ارشد ايشان سنواتى عضويت محفنل ملّى را دارا بود.


















 خود را به عرض بيت العدل اعظم الهى برسانند. در اين مشورت و حوادث بعدى شـامد مبا بـرت و

عظمت كلمة الله و نيز ملهم بودن معهد معذّس اعلى شـديم كه بــيار شنـيدنى است.


























 بس از مراججعت ايادى امرالن جناب فروتن و جناب دكتر اغلو از سغر جندروزه به اسكندرون و






























تريـت امرى Tن نفوس مذت نسبتاً طولانى اقامت نمايند كه حدود يكك سال در Tن شهر به انجام اين وظيغن مقذسه قاتم بودند. در اين خـمن مهاجران عزيز و غداكار جناب جععفر دحمانى يگانه و ترينة متحترمه طلعت نانم رسـانى (خوامر والاگگر جناب شادى رحمانى شيرازی) نيز بر حسب توصية جناب فروتن به منظور تقويت روحانى ياران Tان سامان به اسكندرون محجرت نـودند و خانة معمور خود را به روى يار و اغيار باز كرده در كمال فتوّت و بزرگوارى به وظيفة وجلدانى و روحانى خود

 (ناطق) (نخوامر والاگّهر شهيدهُ سعيده بهيّه خانم نادرى) و دو خززند عزيز ويولت و سوسن به شُهر آدانا مجرت نمودند ر تا اين تارين دركمـال روع و ريهان به خدمات امريّة خرد موغنق و مؤيَدند.


 , متانت كه والد خود را ناراحت نكتند باكمال جذّيتت شركت نمودند. دو خوامر، فوزيه و عاليه مذتها است كه اعضاء هيأت عاملن محفل روحانى مستند. اين دختران عزيز به علّت مهارت در لسان انگليسى و تركى و حتتى عربى و غرانسه در ترجمن كتب و آثار امرى ممـكارى بسيار بذلى با محفل ملَى تركيّه دارند. در ترجمة تركى خلاحن كتاب مستطلب اتدس از انگُليسى با اجاز: معهد اعلى اقدام نمودند و مسحنين در ترجمة ساير كتب و برخى از جزوات عنايتى معهد اعلى خحدمات شـايسته

انتجار داده و ميد مهند.
بدريَ خانم فلّاح (باقى) عرصهالى براى ماختن حظيرة القدس اسكندرون تقديم نمودند كه با

 سامان است. تأثيدات ريّانى جنان شامل است كه بايد اكنون از فرزندان نعمت الل فلّا ناتض ميثاق در Tن ملدينه على
 على رؤ الالشهاد واختح و Tشكار گردد. تأسيس يكع مركز مهمْ امرى انطاكيتّ، شهرى كه از نظلر تارين دور؛ مسيتيْت نيز بنام و مشهور اسـت، مركز استاندارى ناحيه و حوزه: حطاى (Hatay) كه اسكنلدون نيز جزء ان مىباشد داراى سابقه بسيار مهمز در تاريخ امر






















 بيشترى در اختيار Tنان ميكذارد و و از ياران اسكندرو




* اين كتاب تونط جناب دكتر نتر اوزشـجاع تألبغ و جاب شيده بود.





















 كردم و شیكر آستانش را بـ جاى آوردم







عبدالككريم عضو ميأت معاونت در قسمت تبليغ و ميانت امرالل امت و ساير برادران و افراد خخانواده



 جاى عبرت است








 به محلّ مجرتى سابق خود كشور هلند مراجعت نموده متوطَّن شـدند.

مسافرت به كشور اسهانيا در سال •19^ميلادى









 بوديم. معمار مشّرق الاذكار مندوستان جناب مهندس فريبرز صهبا نيز حضور دايمتـد و فيلم ر


 ناحين جنوبى و ديدار از Tثار تاريخى دوران حكومت اسلامى در ان ديار با مسرّت وافر بايان يافت.

## خاطرات سال 14 ا ميلادى










 اعظم و مسجنين حضرات ايادى امرالش و برخحى از مشاورين در آن مرقوم شـده در T آخرين بار در



 مول سعدى شيرين سخن شيراز:
از دست و زبان كه براTيد كز عهده شكرش بدرTيد



 ولى در مراجعت از قبرس مقرّر شد دو شبانه روز در استانبول تشريف داشته و ياران از محضرشان مستفيض شـوند.







## تشكيل لجنهُ امور ينامندكان ايرانى در تركبّه







 |






تركث كشور تركيّه گرديد.









 فريده خانم محصودى (مولرى) خوامرزادة نتارنده.


در بيت معمور ايادى امرالل جناب جالال خاضيع - سدود
 ايستاده از راست: خانم فهيمه بورنيككفرجام- خانم نوراه خاضع (دختر والاگّهر جناب خاضّع) - جواد قو جانى-اقدس خانم فو جانى.


 مى




مزاحتيى ايجاد نئد.
خاطرات سال 19A4 ميلادى








سازمان ملل و ساير مقامات ادامش خدمت اين عبد را را تأثيدكرده بود..



 تعبير شد.
در ماه T T


 جان راكُرارا دارد.
مـجنين در سـال 19AF م. بود كه اين بندهك ساليانى قبل در سـت مشاور حقوتى سركــورلگرى





## سال 19^0 ميلادى و وتايع بسيار مهم" امرى















 گويا از مركز كشور (انكارا) دستور محرمانه رسيد كه رفتار محترمانه داشته باشند. به ممين جهت

 تحقيقات لازم معمولگرددد.


 جناب دكتر اوزشجاع به ار گفت لوح عيد تلاوت مىشود؛ بغرمانيد بنشينيد و گوش دميد. ار مـم

اطاعت كرده باكمال احترام بد لوح مباركت گوش داد. ياران در روى صندلى و ميز و بعضاً ماشياً آن





 حادنه تشكيل جلسه داده، در نتيجه هيأنى از جورانـي





 ترار گرفت كه در اينجا به آن اشاره ميكنم. جناب

 مأمور كه در رديف كنتهماى سضرات مـتهريى






































 تلفن بـ جناب نتح اعظم در ارض امدس اعلام نموده بود. جناب فتح اعظم فرم موده بودندكه بـ اعضاء.

محفل اطمينان دميد كه معهد اعلى در بار: ايشان دعا مىفرمايند؛ ابدأ نگگران نباشند؛ به زودى رفى رفع














 از طرفى از معهد اعلى دستورات مرينى




 مأمودين محلّى نيز با اعـال اغراض شـخـي




 دانشگاه استانبول كه به سمت كارئناس و امل خبره انتخاب شده و و در مورد بروندة مطروحه در

آنكارا رأى داده بودند استتاد نمود ر ــتى در بفضى موارد عين آذ نظرينّ ناريخى رانيز نتل كرده بود






 ايشان را صادر نمود.















































 آمـ داشته و با سران لشكر جلسات شورى داشته است. در اين رابطه محفل ملّى مراتب را جهت


|  |
| :---: |




 جامد وكيل (عضو محفل) ج- جناب دكتر ايلحان سزگين (مشاور عزيز اروبا مأمور تركيّه).


تابلوى درب ورودى دفتر مسغل بهائيان تركيّه در استانبول
عبارت تابلو به فارسى جنين است: „جامعن ديانت بهانى- محنل روحانى بهائيان تركيّها.









 دنبالة فغاليتّهاى دامنهدار محفل ملَى در احراز رسميّت كامل، براى تهيّة عرصه جهت گلستان












 مباهات به دست آوردهاند.

خاطرات سال 19^19 ميلادى سـالى كه براى اين عبد سرنوشتساز شد




























 وزارت داخله نرسد اتامت ما فيرمندور استـ. از طرفى سازمان امنّت تركيّه با مـكارى تشكبلات

ايران در سابق و لاحق دوسية اين عبد را طورى تنغلم كرده بودند كه وزير نخواست يا با نتوانست

 متل برهبالاس منعغد





















191F





دعاى آن مرجع مصون از خطا كى در توقيع منع عنايتى در حقَ اين عبد و عانلهام فرموده بودند











 خواميد شد و ممين طور مـم شـدهـ














## خادمين امر الهي در تركيّ


 سراى فانى مستند اشاره مىشود.

الف) نفوس محترمهاى كه به ملكوت ابهى صعود نمودهاند اعمّ از مهاجر و يا ياران محلَى





 r








 خانم فرمودهاند كه در دفتر يادداشت







اين دعوت :إ به جهاتى ردّ مىكند و بعد بشـيان ممىشوند. تا اينكه راه زيارت مغثرع شـده بعد از



 آن دعوت ال الل به نظرم رسيد و حالت عجيبى دمت داد كه تمام بدنم به لرزه درآمد و بيش از ييش




 ¢) جناب عبّاس شوشنگّى از ياران ايرانى (آذربايجانى) كه سنوات









 (V
















 معاونت به خدمـت قانم استـ.







 مرفَتند.



 امرى و شخصوصاً تبلغغ بسبار موفَق بودند. (1) جرد



در خدمـت امر ساعى و جاهد بودند. مماكثون فرزند ارشد ايشان جناب مهندس بولنت ناجى عضو محفل ملّى تركيّه است.
(IY جناب فرماد ناجى (Ferhat Naci)) ايشان سنوات متمادى در عضويتت محفل ملّى خدمات


 انجام داده است. جناب فرهاد ناجى در يكى از كانونشنهاى بالى بين المللى نيز شركت



 حيفا نيز شركت نـود.


 با عاقبت خحير به ملكوت ابهى صـعود نمود. عاثله و فرزندانش كلّ در ظلّ امر مباركك بوده و وبه خحدمت

منتخرند.


 شهر تشريف داشتهاند.
19) جناب عنايتالن نامى از اولّلين مهاجرين در ظلَ نقشة منيعه در مدينه ادرنه بودند و سنوات




قرينه جناب محمود افنان امة الل توران خحانم افنان هستند.
(ب) خادمين محترمى كه مماكنون در قيد حيات بوده اعمَ از مهآجر و يا ياران محلّى !) جناب دكتر نير اوزشجاع از ياران قديمى شهر اسكندرون و آدانا و از نسل دوزم بهاثى در اين

سامان بوده و از طرف بدر و مادر از نغوس مومنه و خدوم محسوب مى مشوند. ايـانـان از بدو تأسيس








 دست آورده و مباكنون در اين وظيفة خطيره ساعى وكو بانشاست.



 سزَ اييها مستند.











 بورسا و ادامن عضويتّ در محفل ملْى و در سـت منغى محفل، ايشنان ممواره در ارسال مكاتيب

معاضد و مساعد اين عبد بودند و اوراق محغل را از صندوق بستى محغل دريافت و جهت اين عبد بـ



 در منوات اخير در عضويـت مبأت معاونت در امر تبلغ در خدمت امرالله موفّق بوده Anteplioğlu)




 كانونشن بين الـللى نيز شركت كردرداند.






 در امر مهمّ تبليغ و صيانت امرالل سعى بليغ مبذول داشتهاند. مماكنون در عضويتـت محفل ملنى بـ خـدمت مونْتُند. a




 دور: اخير هبأت مشاورين به سمت مشاور به جاى جناب آيدين كنى انتخاب'شدند. بر اثر بجاهـدت

و ييثنهاد ايشان و حـطايت امة البهاء روحكّه خانم و ساير حضرات ايادى امرالثه و تصويب معهد اعلى،
 ايشان در تبليغ امر مباركث گوى

 بودهاند برمىT يند ولى بلر و مادر با خشونت و ستختى ايـنان را به تركت عقيله وادار كرده هون

 اين انديشه و بدون مشورت با كسى در هنگام ظهر روز جـسه كی مردم در مساجِد به نهاز جمعه



 حضرت مهدى و نزول عيسى روح الله است كه ممة مسلمانها منتظر آن بودعاند.ه با سرعت ظهرور

 فراركرده و جان به سلامـت به در مىبرند. به هر سال ايشـان و جنابـ دكتر معروفيغواه به اين نهو تبليغ

مىكنـد و شجاعتـ و صراحـت آنان موجب انتباه نفوس زيادى شـده اسـت.


 در اجراه وظائف محوله سعى بلين مبذول مىدارند. ايشان جون به لسان عربى به خوبى واتفند از اصل TT






 بودهاند.

























 نغوس آثنا و بيگانه است.
10) مهاجران عزيز و فداكار جناب جعفر رحمانى بكانه و امة اله طلعت خانم رحمانى. فبلاً در










 (IV) جناب دكتر منوجهر طانف. (نام ايشاذ بس از احراز تبعتّ تركيّه بـ دكتر مسعود طامر







 ديگران مـكارى دارند.
 (Önel)



 مـكاران روهانى به خدمت شـاغلنـ.
 در لسان انگليسى تبشر دارند در ترجمة آثار امرى و بعضاً رسيدكى به ترجمهها به معاضدت محفل ملّى ر سابر لجنات ملْتَ ساعى و بامدند.
 بدو Tغاز نتشن منيمة دهساله و مـهـنين Tغاز بريان افتادن تشكيلات امرى در اين سامان به مجرت بـ اين سامان مبادرت ورزيده منـوات متهادى در محفل آنكارا و مسـس در استانبول به خدمـت قاتم بودند. هنگامى كه بر حسـب ارادة مباركة مولأى عالميان بر تعیير عمارت بيـ مباركة رضها بيكت در
 بودند جناب الساسى و عانلة محترمه به شُهر ادرنه هجرت نـوده و بس از مذت زيادى كوشـش و و


 كه سالها تبل به منظور مهجرت و استقرار در ارض مقلّس سرّ (ادرنه) به اتْفات ترينة محترمه واليه خانم صـدرمهوى به اين شهر آمده در بيتى در نزديكى بيـت مباركٌ مستقرَ شـدند و در وضع بيت
 صورت موافقت اين عاثله محترمه در طبته تحتانى بيت مباركث مستغرَ شوند كه از نظر رغت و آمد و
 جناب صـدرمهدوى كماكان در نظارت بيت مباركت و خلمتى به ياران مجاملت مىفرمودند تا اينكه
 دادگاه امنيتىى كشور به برائت آن نغوس منتهى شُد ولى بعد از جندى بر حسـب رابورتهاى مقامات شهربانى محلّ از وزارت داخله دستور اخراج فورى ايشان هـادر شد كه البته با هدايت معهد اعلى
 خـوع و مراتب انحلاص اين وجود بزرگوار از مر جهت مورد تكريم و الحترام بود.


 مرانجعه و با تعيين وكيل مدانع در بار: تصحيح قيد دياتت در شناسنامهان از يهودى به بهانى اقدام

ه اين بيت مباركك مذتى قريب بكت سال محلَ استقرار جمال مبين و عائلة مباركه بود• اسـت.




 دور آمده و به اين حعيقت نائل شـدم؛ شُماكه اين تدر نزديكك مستيد جاى تأتّف است كه عقب

> ماندهايد.4



 تشكيلات امرى نيز با ساير ياران مهكارى دارند.



 اسفار تبليغى و تشويقى مبادرت میوروزد







 امرار معاش مینمايد.

 در سنوات متمادى در عضويتّ مسغل مسلز و مسضصوصاً در سـت امين مـندوت سعى بلني مبذول



از راست به جه: بهبّه خانم تبريزى- جواد توجانى مهدوى-جناب نزاد شُبرخ-اقدس خانم قوجانى- جناب محمود هلبى (عضو مسفل روحانى ادرنه).





 (YV



 Tن نقاط مـكارى نموده موجب تقويت و تشويق باران بودند. فرزندان عرين عزيز
 بالاخصَ تبليغ مونْقتَت شايانى دائته الست.

## あ \#


 البته مورد عنايت حقَّ مىباسنـد.


ربَّا ونْتُنا على معرفة امرك العظيم و التَخلْق بخلقكى الكريم و

 بنده آستانش شوقى

 19V,190<br>T 190 آىدوغان، Tا يزنهاور، 10 (

AY IVA ©

$$
A \& \wedge r
$$

ابن اصحدق (ايادى امرالش)، FF

ابوعتبه،

FV ,FF ،FF ،19 احساني، عبدالحــين،
احعدل افضـل، 89
MI احملزاده
احمدى، ضرغامالدَين،
6IA ، IIV A.F
(181 ،10A ،1F9 ،1FA ،1Y9 ،1YA (IFI ،119

> 199، 1FA ،19V
> ارزوروم،



$$
\left|\Delta \Delta,\left|F V_{،}\right| F\right|
$$

$$
\text { ارمان، بـاحر، ه• } 1
$$



Tاتاتورك ر.كت. مصطفى كمال باشا Tاتاتوركت
TT TV، TIM 194، (195

IfV IGF UF $\Lambda \mid$ آربا يججان


Tra، آسيا،
I\&Y،IOA، IF. غربT TH
TV
Tطنه ر.كك. Tدانا

Tاتسرای، TF\&
TV اTفـوى، حسـين، 9
آتسوى، مهدى،






Tلبرت مال، 110
TTF TH: TH



اشراقات، لوح د.كك. لوح اشراماتات

Ma, 「^
Af امـغهان،
جهلستون،


اعراب،
اعلى، حضرت، צr، ira ،1rA , IIr uv df ur ur Al d. iva


انغغانستان،



افنان، حاجیى ميرزا مستّد تنى وكيلالدّوله، هAه VA، 9.

انفان، حبيب، الش،
الفنان، سهاب، 199، 199



A9 av de no
 $19 Y$ ، 191 ، 10 . , 1FO ، $1 F$.

افنان، مريم،
امتدارات، لوع د. كن. لوع اقتدارات


اقـانوس اطللس، VA،
اقيانوس باسينيك؛، VY؛ ممهینين ر.كي. مسيبل اعظم

 اروميّه،
ارون (دكتر اغلو)، سهيلا،

'أساسس، جلال، IFY
|9V ، II - اساسي، ملوكن،
|F|، اسبانيا،
Vf المهيتز







199 ،19人
دانثـكدة حقوق استانبول، 10ه

Vf اس
V9 استوال


199 ، 191 ،1F. ،179
أسكندريته، 109
اسكوداری، سيّد هاسنم،


VA ،YY، اسلم
FV، اشراق، عطاء النه،


 IFD, IfF

IYA،ITV،IYY سغارت در Tنكارا، A،

r- مدارس امرى،

ايزدیىنيا، طاهره، $9 V$



ايمانى، جوامر، 18A
ايمانى، رسحـتالش، 1 الشا

$1 \Delta A$
Ar ايوانوسكى، سيگگيسموند،
بابه، حضرت ر.كث. اعلى، حضرت باباسكى، 1IV
بارسارى، اسحد، . 1





باغ رضوان (عكاً)، 98

اقيانوس منلـ،


- FVV، اللهوردیزاده، سسين،

الواح سلاطين، 9 9
 $1 \Delta 9$, IDD , IAF IFY IFF UD NF UY GV.

انتيكستى، V9،


انگّلستان، 110 ،1 11 (
اورشليمه،
اوزال، توريُوت، اور
اوزجليكي، ه• 1 اوز
اوزشـجاع، نحانوادة، سها



اوزكك، جتتن، 10 •144
اوزيونوم، توفيق، اوز اون
اوزيونوم، سخانوادة، سها
اونل، نصرتالشّ ر.كن. صاحبان، نصرتانالذ

AF اتام مسترمه، اتا
Af ايَّام محرّمه،
ايتاليا،



eff با بعهة الحمر
بلو جستان،
بلوری، شكراله،
VF , Vr ،VY بناني، امين
بندر عبّاس، 90، 949

> 189 ،190 ،199 ،194 ،18Y ،1F9
> VF بهانى، محتمد،
"بهائي نيوز"، IPF
IY. بهار، استسق،
بهار، عزّت، 114
dYロ ،1.A d.я df dr dY Al de (va
مبارك
بيت بابيّه، هr

> 194.sigV ،IDA ،IFA
> بيت عبْود، 90، 9V، 94
> us or بيت مباركك حضرت عبدالبهاء در حيغا،
بافی، رنعت، IFF IMF
باقى، زينبّ، IVV
ITV باقى، عاليه،
INT باقى، فوزيها
باكركوى، 1FA
بالا اروميتهای، Tاقا، الا
بالازاده،
بالبوزى، حسن موقُر (ابادى امر الث)،، 119
باهر،
بايك،،
بجنورد،
بجنوردى، سيّد رخـا، FF
بعر شـــال، هR،
بحر متوستّط، هA،
بهرين، بت
AF بدشُت
بديع، $4 \wedge$
بدي اللف،
برافروخته (سرتيل)، 19
براون، ادوارد، YY
برزيل، FF
برما، ها
IY• ،IY ، 111 ، II • AF ،
بزركت نورى، ميرزا عبّاس د.ك. عبّاس وزير نورى،
ميرزا بزرك
بشيكتاش، است

تربت حيدريته،
تركستان، 1 ( 1


 GYF IFY (IFI IIA, II9, IID (IIF GIY
 (IFV IfF IFD (IFF IFY ,IFI IFF ,IFA

 199 ،19人 ،19V


IFA،IFV توران، غنی، تر تو
توكات، 181
تولّانى، مسعورد ر. كن. حلبى (تولَانى)، شِيْ
مسیود
جا كارتا، 14، 1-1
18. ،1TF جان، صبـجي،

 جرّاع، عبدالزَ-
 بهلال الدّ بن رومى، 49، 90 هو جهليل،


 ك. بهاء2الش

109،1FI، IITNA M
بيت مباركك در ادرنه ر.كك. بيت رضا بيكك بيت مباركت در استانبول، مـحل، 10^
|r| بيت مباركت در طهران
|r| AV،IY، بيت مباركت شيراز
FV، بيرجند

بيكر، افی،

باركت متل د.كت. هتل باركه چاريس،
باكت Tآزما، طلمره،
با كك Tآزما، فضل الش، \&
با با كستان، ro ror بالرمو، 70 با
بطرس، 19
VI
|FY بورنيكتفرجام، فهيمه، بهلوى، رضا شاه ر.كت. رضا شاه بهلوى
 بهلوى
بيام بدبِ،



IFV، تانيول، سونا
تبريز، 14
تبريزع، بهيّه، 184
تبيانى، ميياقته د. كی. عطاّار (تبيانى)، ميثاقتّه

حكيم، منو جهر، 1.V

 dla dif dir na dr iva ،VA ,VF ivT

V. كُلُنى Th

VA، 4 . كلستان جاويل،
 IFY, IfY

خادم الد، 48
خاضع، بلال (ايادى امرالش)، ID، IFY، IFY ifr ، خاضع، نوراه
ختجسته، ماشّسه، خراسان،


A- ، $\Delta \Delta$ ar ifV ifo ،FF ifr
FT خراسانى،
 على
19V، نحلدالـ
FF FF خلو صى، برادران،
iv نورزستان،

 (VF

$$
\begin{aligned}
& \text { TT Tار فرع، } \\
& \text { دارارالتُلبِغ بين الملليَ } \\
& \text { دارالتُشريع، } \mid \text { |رار }
\end{aligned}
$$

|FD،IYY جمهوري اسلالمى ايران، دولت،
جههور.تتا 1.0 جوهانسبورگ، ها ها
 جينل، رنعت، IYF جينل، عثمان، 170 جاكوس،
جلبى، جهلال، 194
19. جهلبى، شيخ ابراميم، 109، 109


جلبى، نخريّه، 180

 Tr Tأجيه ربابه
19V،119، حبيب،اسحتوب،

حزب توده،



ITV، حطاي


 حظريرةالقدس يزد، هD FF، حغيتى، داريوني،


lirdamuf


| IY4،1YA،8A | سانغر انــيــكو، |
| :---: | :---: |
| 109،1r^ | FA سبزوار، |
| سوگى، |  |
| هr | سA |
| سياهحال طهران، | س19 |
| IIV،سيلورى | MF، MY |
| Ne |  |
|  | \|f| |
|  | IV |
|  | سلطانى، اقدس د.كّ. |
|  | IF. |
| M |  |
| شركت نونهالان، | N 1 ، $\times 1$ ، |
| شهس |  |
| Y. | AF Al $\Lambda$ - 'VA ،VA iw ivo |
| W 11 r |  |
|  |  |
| $\therefore$ شهود بهوه، |  |
| شهيلى، جهانتاب د. ك. نغيسى (شهيدى) |  |
|  | Vr \%ry |
|  | سنغإيور، 1 1.1 |
| IV شهيدى، لبيب، | سنگلج، |
|  | سنتدج، 104 171 |
| IFl، AF $\mathcal{A}$ | سQ، |
| شُيشلى، | سنغ تسع، Ar |
|  |  |
| IFralfr iYA ، | س |
| 189 | D0 هودان |
|  | NF مورة يوسف، |

eq، 19 ،1V


عزَاوى، مسحتّد، ست
عزيزی، نحاندان،
VO IVF FF lir da df $\Lambda$.


 عقاًار (تبيانى)، ميثاقته، 18^



علانى، عبدالعلى، 40
علاتى، منو جهر، 14
علانى (خانم)، r
 على اصغر، 19

عنتابلياغلو، اميلـ، 18T
غنتابلىاغلو، زز ين،
عندليب، IT AF GF عودى خـتار،





غني، روحى، ا"


199، اءV حـدرمهدوى، عزيزالله
صدرمهدوى، واليه، IFQ

صلح اكبر، 99 IV صنصا Vr صومالِِا،

DF. صهبا، نريبرز، طانف، منو جهر، 148

طانف (يارى)، منصوره، 194
طاهر، مسعود ر.كك. طانف، منو جهر IFA، اFFF طامرزاده، اديبـ، AF ،VY، طاهره (قرّ هالعين)، طبرسس، تلعن، طبريا، درياجه،

1F9، IrD، WFF طرابوزان،



19A ،1Y\& (9F ،11 UF
دانـُـكـدة افسسرى،
r. $\Lambda$ ، $V$ ،

AY ،VY عبّاس وزير نورى، ميرزا بزرتّ، عبّاسيان، رضـى، FF عبدالبهاه، أ

19. ،109 ،11. $19 \mu \mathrm{Na}$

عبدالعزيز، 94، 119، 119
عبدالغنِّ بيضهون، 91 عثـطنى،


قباد، اسغنديار،

 FF FF Fدسى، عزيزيالله،

VI،



تديعى، كو جـك، ترك تشلث عسكريته، FF، FF ،FY تطبب، وV

فنعازيا،







 108

تو




فاضل طهرانیى، \&ץ
YF انا
|Y| فتّ اعظم، نورالدَّ
 Ar فرات،
18. فرج الل زكئ الكردى، شبين، 99، 19

فروتن، عمطائّه، 1-1




فرودتاه ليدا،
فرودگاه مهر Tباد، 1 (
KY '

V، فضّه خانم،
iro، IYF نكرى بيكت،

فنّاح، توفيق، ITF

فلّه، ناجيه،

MF، فلـطـين،
 فلكك، برهان، 1.1.F F فلوريدا، ه

FI فنلاندر
فوجيتا، •
V\& فيزان، V\&

IN
كتى، اوبي، IYY SY IYO ،IYY كنى، سوزان،



Iff،IYv كولر (دكتر اغلو)، ثريَّا
' 11 • كوليوا،كاظم،
لالمع، امينالنه، 14 لبنان، أه، لقانی، FV

 لوح اشُراقات، AF لو اقتدارات، FF لو عيد رضهوان، سا، اFه لو لوع ويكتوريا، 9 لور
IIV، لوله بورگاز، لهــــان، |F| مادريد، AF،TF،YY مازندران، Al، 10 هاكو، مبسُرين مسيسح، 94

 مشتوى، 40، 40

ITF (IIY (I.Y (I.I
FV،FD، ${ }^{\text {GF }}$
 IF كاتبيور شهيدى، نعــتالله،

كاراه، ماشنم، كارا:كلّد، اسسان، $10 F$ SV كاشانى، جمالد كاظمزاده، كاظم، 19 كاليفرنيا،


 ITval. 9

كتاب مستطاب ايقان، 10A
كتاب مستملب بيان، \& Ar
iv، كربا
أكرمان، 94

V. طبعات،

كتشان،
كلسات مكنونها
SGQ، كُنتر، نورالله

كوه سينا ر.كـ. سـينا،كو•
كو.كرمل د.كن.كرمل،كوه "

كلT




```
    |IFF ITY \IMI \IYV IY& IYF IYY IYI
```





```
                            194،19人 \IFY
```



```
        IF. مص*)
```




مستد ابراميـم مبلغ
مصحّلد باقر تاثنـ، ميرزا،
مصتْد رخا، استاد، 19
ITY مهحنّد رضا شاه يهلوى،
AF محتْد شُاه


1F. متحودیى، سعيد،
IFT، 1A مسمودى (مولوى)، فريده،
مسيمل اعظم،
محيى الدّينكردى، 109
مخلص، سوسن، IF9، ITV
منلص، غلامسحسين، IF9، IFV
199، ITV مسنلص، ويولت
مخلص (ناطق)، بهجت، 199 ITV
- ملمرّسى،
مراقد شريغن منوّره، VA (VA ،V) مر

مبجتهد قوهانى، ساع ميَّ رضا ر. كـ. قوهانى،
 4. مبجدالذ́ين،

A، مبلس شورای ملّى، مبعوعد الوأ مباركه، 10A

مبيلدى، مسمديّه، 199 مبيلدى، على مسحند، 199

مجيلدى، مصeسن، 199
مبيلمى، مهـيـد، 194
FV FOD متهـنزاده،
مسنطنة T Tار ر.كت. دارالآثار



مدغل روسانى استانبول د. كن. مهغل مركز ى استانبول
Ar مصغل روسانى اصغهان
مستل روحانى بندر عبّاس، 94


مسهل روسانى تبريز، 19
IV متهغل روسانى خزّ مشهره





AF مسغل رو بحانى ملّى امريكا،


 ISV



FV، شهر بانی،
كوجه عدلبّه، TMF
FI، كودكــتان ثويتا
لجنة تبليغ مسـهد، FY
PV مستجدگومرشـاد،
FT، (IF () • مصباح، فيض الله


مصـدَّق، محمَّ.،

 19. ،109



IfY ،If. ،IY.
مینوى (سروان)، YF 10A مفاوضاتت مغيدى، رضها،
مغيدى، منو جهر، P4
متاديسُو،


iraル



FV مغبل، منصورو







FV، مستقيمى، جمال الدُين،
مسججد بززار، 90
مس
 Vr.sV

Ar مستْتيرست،
مسيح، سضرت،
18F،IrA
ITV مسيبهتّت
مسُرق الاذ كار ايران، AY مشـرقالاز كار شيكا كو، مشرت الاذ كار عشق آباد، VQ IVA IVF مشـرت الاذ كاركو.كرمل، Ifo مشُرق الاذ كار هند.وستان، Ar مـنكوة رضوى، مسمور،



 TY Tr استان قدس رضوى، كتابـخانه و موزة، بالآيابان، بانكت سهه PV FV
بانكك صنعتى،
PV بانكك ملى
 نامى، عنايتالله، 191 IIT UF نبيل، تاريغ، نبيل اكبر، بهاهالدَين، 11 ( 1 FV، نيلى، جهلال،
iv، نجف، نجمTبادى، ست، MF 19. نظر ابحملى در ديانت بهانى،

نعيم، نور
نفهات تدس، 91 FI، نفيـس (شهيدى)، جهانتاب، هو،

نوانى، يوسف،
نونُ آبادى، ثابته، نوش


نونو، سليم، FA نيـئابور،
v\& نيكوبار،
نيوزيلند، 9
اFFY وارول، حادق،
وثوق، عزيزالن،


ورقا، روح الله، ورح
ورقا، على محتُّد (ايادى امر اللد)،
ورتا، على مسحمّد (شهيد)، VY
 ورقة الغردوس، وري
وزيرى، شدايت،


مكُه، A8
19A، ،IYY ، II
ملكوتى، FF VY (V) ملكة رومانى، ملك، مندرس، عدنان، I•V VF ،V) منير ه خانمهو موسى، حضرت، موصل، بها مولوى، جلالالدَين محتد ر.كك. جلالالدَ ين رومى IV مولوى، حديقه مولوى، فريده ر.ك. محمودى (مولوى)، فريده مولوى، قدسيته، 19، 19 مولوع، محتّد مهدى، 44,
 مهاجر (فروتن)، ايران، 99، 1-1 19 Iff IrA مهدى، حضرت مهر Tنين، ثريّا، هr،


 19. ،IPF ناجی، حسن، 19

ناجى، فرماد، 181 |F| ، ا $1 \Delta \Delta$ ، IPF |FI، IFV نادرى، بهيّه، ناصر الذْ ين شاه، 9 • 1 ، A\& ناصرهر ناتض اكبر، ميرزا محتّد على د. كـ. محتّد على ناقض اكبر، ميرزا

يكانه، جعغر رحمانى د.كث. رحمانى يگانه، جعغر وكيل، عبّاس، 191
 يوسف بيكت، 99 يوسن على؛ يونان، V. © هو




 19. ،Iff ،iff ،Irt rA، ويلدـت
 متل يرهبالاس، 10 . 100 101، 100

 |YA،11A Aتل

 هرمزهك، . 1. . $^{\text {. }}$

ملند، 1F



ميأت تنتيـيـّه،
يارى، منصور• د.كث. طانف (يارى)، منصور•
يالوا،
يعيح ازل، ون
AV DF،
يزدانى، اسمده،



Khátirát-i-Farámúsh-Nashudaní
Unforgettable Memories
by Javád Qúchání
First edition, in 1000 copies
Published by Association for Bahá'i Studies in Persian
Printed in Ontario, Canada
156 B.E. - 1999A.D.
ISBN 1-896193-31-5

# Kháṭirát-i-Farámúsh-Nashudaní 

Unforgettable Memories<br>(Javád Qúchánís Memoirs)

by Javád Qúchání

Copyright © 1999, 156 B.E.
ISBN 1-896193-31-5
Association for Bahá'i Studies in Persian
P.O. Box 65600, Dundas, Ontario, L9H 6Y6, Canada

Telephone: (905) 6283040 Fax: (905) 6283276 Email: pibs@sprint.ca

