# سالهاى سكوت 

$$
\begin{aligned}
& \text { بهائبان ودسيه - } 19 \text { 197 }
\end{aligned}
$$

## خاطِرات <br> اسدالله عليواد

ISBN 1875598162

## (c) F.Sahbn 1999

از انتشارات

P.O. Bex 1309

Bemdoora, Vle. 3083
Austrulin


II
19
بينكفشار

فصل اوّل
يبشرفت انر
فصل دوّم
7

Yr
YV
va
$A$.
AY
r $\Delta$

توقيف احبا.
فصل سوّم
استقانمت و جانفشانى خانمها مانات ات با مسترمه ثدسين خانم تدسى اخراب , عزيمت خانـها بم ايران

طريثن اخرار خانـهـا , ورد مهاجرين بد ايران

فصل جهارم
A
باز همه مدينه عشق
لصل بنجم
ورود بد زندان
ar
47
av
بيست , دو ماء زندكي در زندان
رضّ خواب ما
زندكى يوميّه در زندان

49
1.1
1.4

I•Y
11.
ily
119
IrI
Ir7

IrA
IrI

- جناب دكتر زين

استنطاق بنده (اسداللَ عليزاد)
آنا ذبيع الله دوميِن جناب حاجى على ارباب
حوادث و رويدادهاى زندان بك ناهار بدر جام _ شبش , عرن

فصل شفتم
شرح حال آفا غثلام احمداف استنطان آنا ميرعلى صـلا فn مرى و زندكى در زندان تغنيش نيـد سبـ
جناب على كاظم زادة ارباب

لفصل نهـ
استنطاق
irr

 آقايان هدايت الله ر عبدالنالقالق , اينهم يك مصند شـرم آور

145
140
اينـنم يك ترازدى
آتاى امين اللّ اخكر


متصاعدين الى الله آقا استاد مـحتّد اكبرى آتا منوجهر اسبقى


100
101
lay
10^
 جناب آقا نصرالله ارباب

- _ آتا طرازاللد كلّايگانى

فصل دوازدهم
17
174 تغيير و تحول در زندان . آنحه نوشته شد

- فرامم كردن متدّمات حركت به ايران بركشت به سلرل
I7v
17^
iv. اينهم دوره يی برد كـ كنشت تأنيس زندانيان


## فصل سيزدهـ

IYI
روزهاى آخر زندان
ivr
ivo
 فسل
re rerای شمارة الين روزها جلسن: كار
حوادثى جند در قراقنـتان شانزدهم ماه زانويم , اينهم حكايتى ديخر فصل شانزدهم
199
199
r.r
$r \cdot A$
$r \cdot 4$
ril
زندكى در فيوما
آقايان مسيع الله ر بديع اللّ
ـ ناشيِّرى زحـت را زياد مى، كند
درسي كه بـ ما داد
_ تعاون , تعاضـد
تلازيانه هاى نيـيه د, د"م دسامبر
بسته دوستان
. .
ـ زندكى نوين

「1人
rYY
rrf
rri
rry
rrer
rrr
rrf
rry
rヶq
rf．

「そと

خانهم هانيـى كه به سيبرى رفتنا فصل ڤيحدهم
توقيف احبا . در سيبوى
انتنال عده الي بم ماربو فـا
آقا سيل, رنـا الرمعاتى

احباى الى اللد در سيبرى بتـــاعدين الى اللّ در سيبرى علـنان
أنا علمى عسكر اسـكويى تورلّن احبا ．در سيبرى توقيف آنار نغيسد فصل بيستر

عزيمت به ايران

يشيشعفتار

داستان سركردانى , تبعيـ مهاجريـن عشتَ آباد مـانتد شعر غمكينى

 سرشار از تصاوير مبهم , اسرارآميزى است كد از صـتـتهاى جسته و كرينته بـر , مـادر , اقوام و دوستان از اين دوران دردناك و مبهـم تاريع امر به خاطر دارند. جه كه هركز سر باز و روشن از آن دوران
 الحبّا. بـود , از طرفي سـازمـان امـيـتت ايران بسيـارى از مهاجرين را

 بدر , مـادر كه هـيتش با حضـور مـا تطع مى شد مى دانستيم شوهر


 جئن روز حال مـادر بهتر مي شـد و با اميدوارى از باز شلن درهاى






 ررسي خراهد مـانـ , ميـدان خــدمـت را خاللى نغـرامد كـرد. بعضى .








بازداشت خرد بود.









ـي كذاثتـند.

 , رضا به ميل خخودش هنوز در ميببرى مانذه بوو؟ بر میى كفت يك روز درها باز خواهد شد و خواهيل ديل جقدر بهانى
 آخر زن , بسر و دو دختر عموجان در ايران بودند عموبأن در موقع
 اطلاعت از المر حضرت ولى امرالله بايد بهانم كها بهتر مس توان
تبلين كرد.




 هاى ععوجان ويزاى روسيه را داده اند تا براى ديلن بلرشان به سيبرى

بروند.
 خداحافظل آمعه بود. آنقىر خوشحال بود كه جراغ قون میبوبش را بـ










نرسيـد










را بدانيـما









 ,



خـاكار , دردكشيیN دعا كنيم , در ميدان خدمت , ثبليغ در بشت
 بسيارى از آنان با خود بـ ملككت برده اند از معيم دل , با تمام

ايِن كتاب كه امررز به امسم سالهاى سكوت به دست شـا مـى رسد در راتع بـ نتّت انتشار نوشته نشد است بلكه در واتى كزارشى است كـ جناب عليزاد به تشـويت جنـاب نتع اعشم عضـر مـتحترم بيت العـل
 تهيه , براى حغط در آرثيو معهداعلى به حيغا ارسال نمودنا. بلون

 وהايع غم انگيز بر دل , رو

جنين اشـاره مى كنـند.

 رهنما كه از خانوادث هاى مشهور بشرويه بود عازم عشّق آباد شد , الز آنبا بـ داشكنـد رفـت , در آن شهر در ضـمن كار با آتا

 المتاد عبدالكريم هعهار , مبلّغ يزدى كه از ساكنيين ارليَيْ عشق آباد









 او بسيار



عزي

 كيــن آجيـل را د, اختَـار
 *




 اطأـا







خرب بذيرايی كردند , در همين مـوتع شهر هم بسيار نامن , شرع





 تاشكند شدند , تحصيلات عاليه خود را ور رشتد فرستنده هاى بينسيم







 طهران ساكن بودند. جناب عليراد در سال 19F7 ميلادى بعداز كنشت



 در ميدان مهاجرت به خدمت قانتهند. بعداز جناب عليزاد ايت كتاب را مـيون زحمات رهيوانية خانم عليزاد
 هدكار , مددكار جناب عليزاد بودء اند. الز جميي عزبزانى كه در تهيه عكس ها و كار كار انتشار كتاب با مـن

Fo مسكار



## متفه

تبل از صعود مبارى حضرت بها االلّه جلّت عظلمة , كبريّانٌ زانريـن

 زادكاه , اوطان خود را ترى نموده , به عشق آباد مـهاجرت نـايند ,

 بيام مبارى حضرت مـن طان حوله الاسهاء را بسمع احبَاى مطلوم ر



 واردى بــزودى مشغـول كار می شد , أجـرت خـوبى مـم دريــافـت مى داشّ.
نفوذ , تأثير بيام حضرت عبدالبها. راجع بم مهاجرت به عشق آبار
 تأسى نصوده , دسته دسته بسوى عشق آباد حركت نمودند. بكى از از


 عاجبي الدرله در بر كر بـ به باكى سرشت


عاصف , سلك خراسان بنر ارزانى باد



 احباى عشن آباد مبيعرعه مر زبان , نزاد رلى بيش از نصف احبا



 عشران , Tبادى شهر بودند آنها را بكار كرنتند.




 نائكند دا كرانه هـا بعر خزر بامتزاز درآمد ر نداى امراللّه بلند

رئتس Aمركز مينـات الهـي در ســت دريـن دورا حيـات مبـارى ر
 بناى الكّين مشرن الاذكار دنيا در عشت آباد فرمردئد آنرئت احبّا.

فهبيدند كه يكى از مكـت هاى بالغة حضرت عبدالبهاء از ترغيب و

 عاجى , كيل الدَوله جهت اجراى دستور مبارك حضرت مس اراداللن بـ




 از دبِحر شُرايط لازم براى بوجود آرودن جنـان بناى عظيهبي كه از





 ابن ترتيب در زمان تشويق حضرت عبدالبا
 نظير تارينى برجود آمده برد بود كه اجراي آنرا بم جناب حاجى وكيل الدُله مـول ثرمهده بودند.




Drawing of 'Ishqábád Mashriqu'l-Adhkár







Construction of the Mashriqu'l-Adhkár

## فصل اول

## ييشرفت امر در روسي

بعداز اين مقدمه بايد متذكر شد كه تاريخ ثيشرفتت امرالله و انتشار , توسعه , مـوڤعيت آنرا در روسيه بايد به دو دورٌ تتسيم كرد. دورا تبـل از انتـلاب IA1V كه احبّا. در نهايت آسايش , آرا آرامش بسر مى بردند , از نظر مادى خداوند بـ آتها خير , بركت عنار وايت خرموده
 مصترم بودند , نظر دولت نسبت به امر بوافق , مسـاعد بود , از
 الاذكار شدند , در جوار آن دو ملرسه يكى يسرانه , دونمى دخترانی


 عالم عزيز جثأب آلا سيد ميري كلبايكانى كثتنث.

دور، دوم بعداز انثلاب است كه دولت اصولا بنا به مشرب , معتّدات






 وريران ثدند و و با اينـي استغاده هاى ديكرى از أنها مى شد.


 در مرتع بروز مصـانب , بلايا , شدت تضييقات , فشار حلتّ الفت ,

 معابل هر كونه حوادث ناكوار ثبوت , استقامت , صبر و و تحتل بودا
 ايستاد, , هس را بـ حيرت واداشته اند.








, , ,نادارى خرد را نمبيت به نعالِم مبارى به نـبرت رساندند. در اين



 كرجك ر بزرى نظر عابرين دا بغغود جلب بي نمود.






 جناب كلايانانى از آنروزها موجود است كه جناب فروتن كه دانشجرى

 ;كام بعلكوت ابهى صعرد نمودند ر كليّه احبَاي كشّور بهنارر روسيَّ را متألم , متالر ساختند. تشييع جنارi بی سابته يـ از از ايثـان بعمل






 امكاناتى كـ موجود بود حضور حضرت ولى امراللّ ارسال دارند. ولى

 مس ثمرد با نا





 علبه امر طبع , منتشر ساخت و به فيمت بسيلا نازل در دسترس







 منتغل نمرد. و معينظرد يرايى آلى دسته الز جوالان بهاني كه مر مبارس








عشت آباد كه نعلا مقيم ايران مستند بخاطر داشتد باشند كه مر كلد





 , روشن بيان مى شد در ثلب هر يك از احبّا، اثر عـيغى از خود بجاى مى كذاشتت. بعداز آن هر بدر و مادرى مى دانست كـ در در آيند.


 جهت آينده خطرناكى آمـاده كنند. فريب ظلاهر را ننخورند و در در دام نيعتند , از كاسغ زير نيم كاسه احتياط كنند. بعداز جناب فروتن عده يیى از دانشجريان لنينگراد، تاشكند، مسكو و ساير شهرها نيز تبعيد شدند. خلاصه جهت جوائان ر نوجوانان بهانیى كه مشغول تحصـيل بودند اشكالات و موانع زيـالى مى تراشيدند و در سر رامشان قرار مى دادند زيرا مى دانستند كه تقدّم و بيشرفت امر

 امر مبارك در قلوب جوانان مستعد , مشتان جلوكيرى كنتد , رشتن عشو , محبت تعاليم الهى را از تلوب باك آنها تطع نـايندا , اين





ابرأتى








 كـ أ




 خ, خد , جكرك, شکانشـان حــلا












 كى بر خلان مـيل , رضـاى ولى مـعبرب آنهاست آيا حت نداشتند كـ مضطرب , نكاران , بريشـان شـرند؟ اين برد كد اكثرا مايل به عزيـت





 رينته , در نزديكترين مر چد بيادו خواهد كرد (و ممينطور ڤم كردند)




 تشخيص داديم كت وجود شـا جهت كشور مغيد است بـ شــا بـا جواز












 مشرت الاذكا, شـركتشان بيشتر شُد. معـولا در آن ايام روتتى دو تغر


 اكنون غمكين، نكّكان , مريتـان الیال بودند.
 دانست كه از حضور انور حضرت ولى امرالله كسب تكليف نـابـا لذا
 جندى جواب تلكراف الز حضرت ولى المر رميل و همانروز احبّا. جهت
 سالن و اليوان حطيرة التلس علهله , غلغله يى بربا بود احبّا. با ذوت
 نشستن در طبته اول , دوّم سالن وجود نـامشت. ترار مـعغل بر اين بود







جندين دنغ نمايندا يِى از طرث جلسه عـومى جهت كسب اطلاع به جلسن میغل رفت , هر دفع آمـد , كغت مى كويند منوز ترجـد
 , طولانى كذشت اعضاى مـحفل روحانى دسته جمعى وارد شدند ر رنيس دـفنل بشت ميز خطابه ترار كرفت.
 اميلوار خـود را بـ رنيس محفل مقدس روحانى دوختـ بـودنا در
 مطلق در آن موتع حكمفرما بود مئل آنكه اصلا كسى در در آنبا وجرد نداثت. ترجـذ مضنـرن تلكران مبارى تتريبأ بـ اين عبارت خواند

شـد
حركت بـ ايران جايز نه، بهر وسيله متشبث شويد حتى ترى تابعيت. بس از ترانت الين مفــون يك سـكون , آرامش خاطر , اطمينان
 افسوس كه در آن زمان در بين احبَا . يكنفر انكاليسى دان نبود و اين


انگليسى تحصيل كرده برد.
بعلما شنيديـم كد حضرت ولى المراللّه فرموده بودند كه احبّاى عشُئ آباد متصود تلكراث مرا نغهميده بودند.

 مذاكراتى بعمل آررد , جند روز متوالى جلا بات بات شور فون العادٌ جهت


 بتلريع بدفتر مrغل رنته , عیوما آنرا امشا. نمايتل , بعداز اتعام

## $r$

, اكـال .


بدهيم ولى جهت مراجعت به ايران حاضر نيستيمه





دولت اتدام بـ الخرات ايرانيان از كار كرد در روسيّن بغير از كار دولتى كار ديكرى وجود نداشت , كارد كار آرار آر بهتْلة دزدى، كلامبردارى، احتكار ، جـاول , كار غـير قانونى مـحسرب
 نتن آر آن را بـدوش بكشد. ضـنـأ كسى جرنت نـى كرد شـخصى كد از كار اخـرابع شـده بود را بكار بخيرد و اين جنين شخخـى مثل يك





أز كار يعني قطع نان يريته . اين درد , كركتارى جديل دودش بـراتب بيشتر در جشـم بهانيـان رفت
 از ادارات كردند ا آخر همان مLاء اكثر احبَاء از كار اخراع شـه بودند
 در شغلل خود باقيهانده بودند. احكامى كه صـادر مى شد اكثر اوقات
 دلسرنى احبّا ع برای انجالم كار , شغل محوّلم اعتهاد كامل داشتند ,

 الڭار نظر , لم , بم را نتأـتـ








 كا, بود بعن تعلًّ مى كرفتـ.


 SYا تثايمr رنيس اداره حسالبعارى كه در آنبا حضـور داشت كفت

















 عی بايسـت آنرا المعـا ، كـن.






 بیش آمدى


 بعגى را بخوبيى طلى كنم
 انداخته يود ر هـه در حالت ترس و انتطلار بسر بی بردند و تعینّب


, ا, هنظ , را بـا عـا











 هركي نيود، وعجد او كيهيا شيه بو2.









 ,








 مـنكلات ايستادكى كرده , از ميدان در نرنته , ترس بسراغش نيامدن
 , باجناتم بيد احهـ جهت خوراب به منزل ما برويم , عبيع كه روز

 تاز• يع بود آنها را در جريان بگذاريمr
 شئيـليم كسى در ميزند بنده درب را كه باز كردم صاحبخان



















 مى رسيل , دوتمى مرد تركـي تازه بـوران رسبله , فرسنغيا از
 وارد ايت منزل شود با دستهاى ير و مدارى فراوان از أين مـزل فارد



 الز ميان آلبوم خانوادكى عكس شوهر سـي
 نيشنارى كه حاكى از رذالت , دنانت بود مـثل شـنص فاتع , بيروزى


 ال, را مى شناسيم! , عكس را جزو اهيا. مفبوطه كذاهت.














 آلتاب ايشثان مراجعت خواهند كرد.











كی مس خواست. بنده آنها , تنها كناشته , الز مـنزلثـان فارع ثدم.

 فعاليت بودلد. رگتنى كه وارد منزل خودمان شدم باجناافم آكاى نوحيد
 كشينده بسر برده بود لذا ومايع را بشطور خالاصه براى او نرّ دالدمr بازرسى منزل خانم سينازاده ساعتها طـها طرل كنيد. ايشان كتب زيادى





 از مـال دنيا جيزى كد نظر بازرسان را جلب كند نداشت لذا ايشان ران را را با معدارى كتبب و الواح خخطى بردند بودند از خود ايشان , شـوهرشان و يـ بـ بسر MY ساله دانشبجوى بزشكى. شوهر ايشان بيرمردى عاجز ناتوان و كوشـ نشيـن بود كـ
 مدرسغ دخترانه بهانيان عشق آباد تدريس نـودء و با روى كشـاده در


 دكتراى خود دا بـئيرد.






حضور ايبـان دربار• مومنوعى صحبت مسى شد ايشان بـناسبت موطـرع
 سال تا زمانيكه مـرسن دخترانه در تعلّك أمر بود بتدريس زبان بريّ , فارسى مشغغول بودند و بعداز تصرن مـدرسه بدست دولت در مـنزل
 بودند كهان نـى كنـم در دوران حيات خود ڤركز كـر كسى را رنجانيلد
 هال آن شب ايشان را نيز لوقيغ نمودند ر دو روز بعد مم بسر ايشان





 كنشت جند صباحى ديكر بـ ثمر برسل و بسرشان دكتر شرد و تلافى مافات بتود نقط بِ بيرمرد عاجز و ناتوان با هزاران افكار درهم و برهم , بريشان , نگران بجاى مانده بود. "معسر مـن خوب بخاطر دارد كه نرداي شـب حادث وتي وتي اين بيرمرد

 مناجات مشغرل كردينه بود. خدا آكاه است كه بر ا, جه كنشته و در در
 بايد به ذيل حق تمسك ثمايد نا دردش تسكين يابد , هبين كار را هم كرده د مرفونق شده بود.
بند , باجناتم آتاى توحيد آن روز كه روز ششيم فوريـ و روز تعطيل


## er




دينـى در مردم تعام جبزهابي كه بطريقى مى توانست احساسات دينى



 قرا, دادند ولى بعـاز جن؟ جهانى بعللى باز التّام مغته را مرمسوم
 منكور ,أ به احبّاى الهى برسانيم.





 زبارتنامه احبّا . اليرأن در مشرت الاذكار مـجتع شلثد , الخبار مبادلد شـا و معلوم شُد كـ عـَ زـا
 روحانى وتَ عيارت بودنغ از:

 حناقت , تـآلط در مـاوا و معالالجات مشهور بودند. بي زبال ووسى


 خواهد شيد.




Views of the interior of the Mashriqu'l-Adhkar


Views of the interior of the Mashriqu'l-Adhkár





 داشتند , صاحب اططلاعات وبيعى شدند , بهیين جهت در سالهاي الخيـر يكى از بهتـرين و بـرجـته تـرين ناطنـين عشن آباد شـردر.
 r در ڤغناز بوده , از خانراده شالى اشرافى آنبا بودند. تحصـيلاتشان بـ زبان روسى بود. قبل از انتلاب در دانشكه تحصيل مى كردند ولى آنرا ناتبام كناءتئـد ولى در نتيبـن مرور , مطالعن دانـم دارايى معلرمات , الاعلاعات علمى , امرى وسيعى بودند منزلشان مانتد




 صعبت مى كردند , در كتب , آثار امرى بـ مطالهـ , تحقيتات



 میى آوردنث. به اميد اينكد روزى بطبع برسد , مـرود الستغاد عـمرم ترار 5يرد.
جناب تسسى يكى از ناطقين مجرّب , بخته بودند صتبتهاى ايثان

اكثرا بـ زبان تركى , كاهى به زبان روسى برد نطنشان جالب، بر مغز

 در يكى از شعبات ادارن برق بـ كار ادارى بسيـار كوجكي مشُشول بودند ولى بودند. ايشان عانلّ مند بودند و با با حنوت بسيار ناجيزى كه در مـابل


 , وتت خود را وتّ امر , خذدمت بـ امراللّ نـوده بودند.
 ايشـان را از زندان بكجا بردند ر هنـوز مـم معلوم نيست كه آيا اين
 مصعود نـودند و و يا زير ظـربات درْخيـان ظالم جان سهردند. جس از

 از اميد بود و بـ فضل و مرهبت حت دلشاد个 ج جناب آثا غلام ذبيعى مشهرر به اسععيل الـ بسر جنـاب مستد اسععيل ملعب به ذبيع، ايشان مردى سخى الطبع' بسيار مهـبان نواز و از احبَّى خدوم و غيور ر فداكار و جانغشان بودند كه سالها تبل از بشرويه بـ عشت آباد مـهاجرت نمردا بودند در دتجارت , دعامانلات صادت د امين د با كذشت بودند. ايشان در اوايل انظلاب سرمايه خوب





















 درحاليكه بروندا مهكي بكساذ بود خثا مي داند كه بر مر اليثان جه Tתردند.



 يك ,كیل

,اكذار می كرد , اينـان بنحرو اخسرن آنرا انبام مى دادند كـتر كسى

 بعداز يكي در بار مـلاقات با ار دوست , صـيجى نتهود.





 A جناب آنا ميرزا جلال رحهانى - ايشان مسن ترين عضّو مسغل



 تلوب احتّاي الثي كسانى بردند كــه مهــ روزه در السهــا, در مشرJ الاذكار حاطـر










كردء شان محو شد ولى اثر اين ظلم بنظر كوجكا از بين نرفت. اين





 آرردند عينک او را از جشمش برداشته , بزا بزمين انداخته و زير با خرد



 را كرفتـ و هدايتشان كنيم. آقاى آفات تعريف مى كرد كه با وجود


 مميشه خدارند را شاكر و جمال مبارك را سياسڭزار بودند و اكثرأ مـا
 بردبارى , بُبات تشويق و ترغيب مى نـودنـند. ايشان از جملد كسانى مستند كه بعداز تبعيد به سيبرى مـجددا ور آنبا توقيف شـدند معلوم نشد كه جه بسرشان آمد.
 ايران مشرت الاذكار اخبار مدهش و وحشتزا را بههديكر الظهار داشتين






 خوابِى ديهـ بود ك مـاتروز صبع بعداز ,د , بعل نعن اخبار جهـت بندا اينظور تعريغ كردنـا

 باز بود از بنجرد ,ارد شـدند , بعداز آنكه هـه با با را تغتيـش ,


 الز آنها بمن كنت هخوب ديكر كانيست بيا برويم.4 اليشان تعبير
 معغل متاس روحانى دليل بر إيراد , اعتراح بر أمراللَ الـت و وارد


 ملتى بشـا فرحست دادند كه بـ فصاحت با آتها حسعبت , مباحثـ

 بود د بناطر بعضى مــاتل با دولت طرف خواميد بـد


 للا بد اوراق التخابابات اخير مراجعت , بد ترثيب از نغر وعم A ثغر را

بم جلسن محعل دعوت نـردند. اعضطاى میفل روحانى جليد عبارت



 دعوت شدند , بعداز سـومين جلسيه بنده , با باجناقم آقاى توحيد توتيغ
 روحانی را ترمیم مى نـودند تا اينكه در شب YA آبريل بسراغش
 توقيف نمودند. (اتغاقا همان شبر شب اسب استنطاق بنده بود)






 بردند , برداخت جنين مـاليات سنـينينى جهت خاني بودند مشـكل بود لذا آقاى بسيم از كليت خانـيها دعات بات بعمل آرده








نكرقتد است.







نـودندئد
 باجناقم آقاى توحيد ترار بود جهت صبحان بعدان بـراز سشرت الاذكار بـنزل

 كسى جه ميداند شايد الان بيايند منزل ما و بخواهند يكي از ما را ببرند و اكر نباشيم جنان نكر خواهند كرد كه مـا فرار كرده ايمr بايد

 منعقدا در حظيرi القدس شركت مى كرد , احتـال ترتين او زياد برد (بند نقل قول هعسرم را در آن موتعيت بحترانى تعسدا در اينجا ذكر
 بالاخص خاندها در اوانلل حادث برد , اين درحيه محكم , توى را
 مشيتّ ربّانى , آمـادا رربرر شـدن بـا بلايا , مصيبات ردز الذزون

 ك در حدرد جهار كيلومتر شايد مم بيشتر بود براه افتاديم دل بين راه وتتى از معابل مـنازل بعضى از مسلمين مى كذشتيم صداى شيون
, ناله , فغان بلند بود , ما دانستيـم كه آنها هم از بلاى شبـانر درامان نبوده اند. ولى احبّاى الهى كه بنصن صريح حضرت بها اللـي







 , مالامال بود , جنان بغضـل , موهبت او اميدوار بودند كه مصيبت

 در دام بِ كرفتار شوند حت جلّ جلاله جنان قدرتى بد آنها عنايت مى

 بخشيد كه با روى كشـاده , لبى خندان آنترا مى بذيرنتّند. الز متابل مـنزل جناب دكتر عباس زين كه مـي كذشتيم شنيليم كي تا

 كردا بودند كه با كارى برده بودند.









## Mashriqu'l-Adhkár and gardens



Main gate to the Mashriqu'l-Adhkár





Entrance to the Mashriau'l-Adhkár




بيرمری شمت ساله بودند , معمرلا بنغاليت هاى امرى از تببل
 بر آشفته , با اعتراض می كويند من سـ شـب است كد منتطر م بيابئد , مرا توقيف كنند، برادر مرا در شب اول كرفتد اند مرا جرا زودتر نتى برند. ايشـان بسر جناب حاجى ابوطالب بودند , برادرشان جناب
 در سيبرى بـ ملكوت ابهى مععود كردند.


 صبر , استعامت , حلم , خلوص بودند. ايشـان با رجود تلت سـراد ، ذوت , شُوت سرشار در فراكرفتن تعاليم مبارى داشتنـد , در نتيجن مرور آبات , الواح در زمبر: ناطقِين هغتكى ترار كرفتتن. هسبتهاى
 مى خاست در قلبها باى مى كرقت. در زندان بنده جهار ماه افتخار
 لبانتشان بود. درجن ايمان , ايعانشان بحدّى بود كه هيع حادثن تلغ , ناكوارى نـى توانــت در ايشـان تزلزلى بوجود بياورد. حتَى الهمْور از



 بودند , در اين مدت جهار ماه كه با مـم در يك اطات بوديم از

 اتغات، در ميبرى مم بـا با مم در يك ناحيه بوديم ولى در جاهأى

定



 Ujو N N良,






## فصل دوْ

## توقيف احبَّاء

, حالا بى منالمبت نخواهد بود اكر دربار: وضعيتّ , موتعيتت كل
 نيز از عُسرت , تنُكستى و فشار روحى آن مظلرمان مختصرى بيان

 عزادار ر ماتم زده نشـه باشد جهت روشّن شـدن مـــلد جند مثال بطور خلاصـ ذكر می شـرد
 داماد داشتيند. بسر الرشد ايشان و جهار داماد توقيف شـدي بودند. راجع به طرازاللَ بسر ارشد آثا ميّد مهيى , شكنـجه , عذاب رحشيانه ,







 در طلهران به خانوادث ملحقى و در آنبا ونات نـاتردند.


 شمده دالشتند در خيابان توقيف و به زندان برده شیدند و سعيه خانم كي
 بود انتطارش بعداز سالها بم واقعيت بیومت زيرا آتاى صهبا بس از

 دست رئته بود. سرَّ: آثا ميتِاحمد تُرحيد را با اينِجانب اسدالله عليزاد شهزمـان در
 وختر سه سـاله در حاليكه فرزند دوم را حامله بود بس از دو ماء با

 بريسـناوكا در تزاتستان است و, از جهله كسانى است كه عقيله دارد















 , آ آ,








 , r














 مى كشودند و به بهترين وجه مـكـن بذيرايى بعمل مى آرردند. راجع



 قبلا در سنين كودكى , خردسالى مزا يتيثى را جشيده بود , ثازی در
 تصـيـق تُرار كرنته برد بـوسيله سيـ دلاز شتى التلب دريـر شـد بطوريكــه ايـن طفـل كامـلأ بـى سريرست و بيكس، تنها و آراره , بی بناه شد. Y \% نيز تبلاْ نوشتيم كي منشى محفل روحانى جناب آقا مـحمدعلى شهيدى را در شب اول ترڤّيف , تحويل زندان دادند. بعداز جندى با با كـار تسـاوت , خشـونـت معسـر ايثـان سـركار للتانيه خانـم را نيـن بازداشت , زندانى كردند , سه طفل كوجّى , خردسال را كه روشني
 عزيز , سعادتيند بودند آواره , سركردان شدند وبا يعنى در زممان بسيار









 بِ حـا خـ,
 ستیییلـ هی برد , ثنرتِ می تُوانــت از جز ثأعـتا ميى بايست بعنان آسـلان رسيـلـ باشد جلوكيرى نهـايِ , تلوب




 ,




,





 مثتاتان بود , سبـ حيرت , حسرت , ندا

 دكركون شـد اعيان , متـولِين بوخع رتـت بار , تأشف آروى افتادند
 ايران متتقل كنند , كم كم خودشان هم عشت أباد را ترى كردند.


 زهان میى توان كفت در صيان احبّا . ديكر متتهوله , جود نداشت زیرا










M筷


 ا ا

 ..................

## فصل سوم

## استقا مت و جانفشانى خانمها

كتيم كه آخرين ماليات مشرت الازكار توسط خانسها برداخته شد ر
 ناجارأ بايد تصـيت نـهود كه خانسها در آنروزهاى تاريك، نقدينه اى در بساط نداشتنـد , اجبارأ مـى بايستى متوستل بفروش اثاثيـه , لوازم منزل شـوند. جه بسا جهت انسـان مـواتعى بيش مى آبد كـ يك ثـران

 "د جنين مرتعيتى بودند ولى شكر خدا كي با تـام مرانع د مثـكلانى

 ديكرى بر سر ايشان فرود آمل. جـ مى شـود كرد هر كه مقرّب تر

الست جام بلا بيشترش ميدمند.
, آن بلا عبارت از اخراب بلل يا ثبعيد خانمها بعداز لن ممع رنع ,




 سنڭ خارا سخت تر باشد ا فا آه , حنيين , ناله , فغان خستـ ولانرا نتـنود , كـريم , زارى و سـوز , كـداز طــلان معفوم , بيكس را نشـيده. كيرد.
بترس از آه مغلرمى كه بيدار امتت , خون بارد تو خوش خفته ببالين تو آبد سيل بارانش جندى بعداز توقيف , بازداشت آقايان، صدور هكم خروبت بـ شانم ها










 روزا جند ركالت نامه به زندان آور3ه می شد و هـ هاحب هنزل جاره بی




 كنيا





 هاده بوذ , اكر آنرا بر مى كرداند , درباره فردا اعمل مى كرد امبلى
 بود جس صرل در مرفنطر كردن از الاهيّ بود.
 مسر غردم بيش آمس , شايد صدها نظير آن رخ داده باشد را بيان










ميرود , بس از مدتَى راه بییمايى در شهري كه تولد يافته بزرك شد.






 سليهان هديم نـود.














 مى شرد.

## 

تبلا متذكر شديم كه جناب حسين بك تدسى مشهور به كوجرلينسكى
 اظهار مـدردى , عرض دلدارى بـ شمسر ايـنـان تدسينه خانم ولى در واتع جهـت اينكه اكر لاز




 اينكه در اينطور مـواقم بين احبّاى اللهى دورى و نزديكى رجود ندارد , در مواتع مشقت و سختى ڤهـه دست بـ دست ڤم داده ر خانوادا
 بودند ما نيز نشسته , احوالبرسى نموديمّ. سركار قدسيّه خانم همسر جناب قدسى فرمودند: (رارادا الهى به هر جم تعلق بگيرد همان خواهد شـل , مـن در موتع وداع به شوهرم گڭته ام كـ ما بايد در معتابل مشيتت , ارادi الهى راضى و تسليم باشيم فنط جيزي كه باءث أأف الست تأليفات , نوشتجات شـاست كه نتيجن زحمات جندين سـاله است
 خواهند برده (آقاى قدسى تأليفات زيادى داشتند كـ بـر بـروت جزوا










 مبلغى جهت كـك خرج بـ به ايشان بدهد ,لى ايشان در نهايت عزّت
 شخص بجايي نرسيد كفت حالا كه اينطور است بـي بـي اكر احتياع بكـك داشتيد تا زمانى كه شرهر شها در ترتيف است


 نـ شانل , صنعت بود او حتى يك كارگر روزمزد عادى هم نبود. او



 در , اتع باربر بود صرفنظر نمايم زيرا در آيندا جوانان ما بايد بداتند

 داءه اند. فرزندان جناب آقاى

 خلوص نيت آن بدر باك طينت , جانفشان بود.

اكنون كه رضـع خاندها كا زمانى كه در عشـق آباد بودند از لماط
 جاننشانى آنبا تا حدودى روشن شد، بـ , وضع عزيـت , و اخراع آنها مى بردازيم.

اخراج و عزيعت خانمها به ايران

بس ا; آنك آقامان زندانم, شـدند نا مشتى بـ كسم، حواز اتامت , با ,
 تا براى دريانت كذرنامه بانزده روز بعد مراجعس كند. يس از بانزد. روز كه شینص رجوع می كرد باز جه-ت بانزده روز دبگر آنرا نعديد ,

 , در مثين موتع مم در زندان زندانيـان را رادار مى كردند كه وكالت نامه جهت فروش منزل خود به منسوبين بدهند. ويزاها طورى تنطيم شده بود كه در روز معيّن عدة معينّى بطور دسته جیع مى بايست از عشتّ آباد اخرات شوند و 10 روز روز بـ آنها فرصت داده مى شد كـ در اين مدت از زندان , كالت فروش خانـ را را بخِيرند

 شرايط معلوم است كه تيمت خانه جه خواهد بود. بالاخره خانة شونصى
 سركون شدكان كه اكثرا در ممين كثور تولّد شلد , عمر عزيز خود را بسر برده بردند , در طول حيات خود در نتيبين زحـت , كوشين







 ديكر.

طريتة اخراج خانه

وتنى حكم خررج به تبعيدشدكان كه اككريت تريبب بـ اتفات زنها بردند داده مى شد بـ آنها تذكر ميدادند كه بانزده روز ديكر حركت كنيند ضـنا شرهر , ديكر وابستكان هم در باجكيران بـ انها ملسق خراهند

صبع دوز حركت تراكتورى كه جندين كارى را بـ دنبال خرد مى كشيد









 سالة اينجانب با همسرّ در بـ اكـ اكيب بردند , بالاخر• اتوبوس وارد باجكيران بی شرد.












 كه اغلب بهـان كركان ستـكار هديه مى شد. بعلور خالاهـ بايد كفت

 عشق را درك می كنتند زندكيشان عبارت بود از جندين دست لباس،





كامى ارتات انتاق بى افتـاد كه بازرسى بيكى از خانـها بدكـان سى








 توأم با دردسر , دغذغه باشد.
 در دايـــر: تسمتـ اوهـــــاع جنين بالشد

ورود بهاجرين به إيران







 Iriv بلو

مبـرى ثمسسى مبلغ تابلى بود. عده يمى در ادارات بذبرفنـ شـند ,




 قورخانه دولت را آتش زدند ر دولت مسببين را توقيف , زندانى كرد , دسترر حادر نـود كه كلين مهاجرين را از كار بركنا, كنـا , اينـ كغته ثـاعر را كه:

بعرتع اجرا كذاشتتند. از اين روز به بعل دربدرى , بيـياركى مهاجرينى كه يك عده زن بيكس , بى بناه بودند , درلت آنها ,ا در بينا خود


 كرنته بودند , دولت دست نوازث بسر آنها كثـيه بود اكنرن مررد
 بس از آنكه بهاجرين از كار اخراب شـند دمتور بود كد هر كس بـ بـ

 بودنا , بايستى دوباره عـن اينها را بكذأرند , بروند بی اندازه رـنكل , اك اكوار بود. اين دستور در نهايت شدّت عملي شـ ر , ثـامل حال
 تیت بريرمتى مصحانل روحاتى قرار كرفته , از حـدمن تندباد حوادث
 كوجچك , دور از تصلن برايشان ميستر نبود بكبك اهباى متنفذ در
 اخراع شـدد بrد بكهـ نام


 ثـهر بند. در طهران ماندكار شدند.




 داشتند كه هر روز غذاى روزانذ بغور و نميرى بـ آنها داده خواهد
 مستابع بودند , الميل نردايى مـم وجود نداشت.





 بشدلت به عسرت , تنكّدستى كرنتار هي كرد.

فصل حهارم

باز هم مدينٌ عشق




 , با بسر برده , اعمال , رو رنتارشان در مـقابل قاتون طورى بود كد ابداً با بليس , مقامات شهربانى سر , كار نداشتنـ , در هر شغل ,


 أنان در شب بطور مـنفيانه , مـحرهانه , دور از انظلار غيرع عادى بنظر




مى رسيد. زيرا بهانيان در هـد جا و هــ احوال بهر شغل , كار و

 آن شب در ثمامى كشور بهناور ردسيه از شـال دا تا مغرب در ساعت سه بعداز نيمس شـب بوتت مـر ورل قيام عليه اتباع خارجه شردع شـل أبن بلايِى بود عمومى , آتشى بود كد سالهاى سال

 اشرار افزود , نتيجه بالاخره هرع , مرج است." برجود آمده بود ر
 اين آتش را روشن كرده بودند , حالا زبانه الث بـا مى رسيد و ما را مم فرا مى گرفت.

 خيابان بوخارسكى كى ناحيه كاركرنشين , ساكنان آن مسلمان , اكثرا كاركرها , باربرهاى راه آمن بودند , اين خيابان در جوار خسين آباد مصل سكرينت اكثر الحبّا . بود تقريبا خاند يى نبود كـ كـ كسى از آن
 كرفتند ولى احبَا ، توقيغ شد. كلجينى از بركزيدكان بردند. ترقيف احبًا. بعدها هم تحت همان شرايط , كيفينى بود كه تبلا
 با ختـونت , قساوت رنتـار مـى كـردنــد ر مـراعات ادب و احترام
 از بعضى هنازل كتب , نوثتجات , اشياء و و لوازم زندكى آنجه جـشم كير مامورين بود ضبط مى شد و برد در محكيد بعنوان دليل و مـرىى تابل استناده نبود. شـب توتيف

 از دو نغر مأمورين منزل

 كه خواب بود باز شُود تا لو كـي كهنه ها را جستجهو كند. خالاصه آتايان كارشان را تمام كردند صورتعبلس نوشيته شـد ر طرفين اعضا ، كرديم
 خدا را شكي, كرديم كه دوّمى رئيس نبود , الا كار مـا زار بود. آلنجه

 مقدارى تند و نبات و لباس وسطط آنها بود و اين بئدن سرابا تنصـير
 وسط دو آقاليان قرار كرفته براه افتادم بـاعت در محدود سه بعداز نيـي شهب بود , جون مـامورين ميل نداشثند كد كسى ما را ببيند تمام راء





 آنجا بوديم حلرد مـاعت جهار ها را بزندان بردند.

فصل ينـجـه

ورود به زندان

بدستور مأمورين جديد كه در ادارة سياستى ما را بـ أنها تحريل دادند سرار ماشين روبازى شديم , جند نغر سرباز مستحنظ كه اسلهـ
 ايستادند. مـا را از متابِل مشرت الاذكار هـان مشانرت الاذكارى كـ الان هـوز يادش تسلَى بخش روح و روان رنجـيدة احبَاى عشـّ آباد , خاطر، الن اميد آفرين دلهاى شكستخ آنهاست عبور دادند. بشـشـهاى



 دادند تمام اشيا. ما كه عبارت از بستغ ريتخنواب , تعدادى بوشاكي


 طي مراحل معيّن مـا ,ا وارد هياط زندان كردند , دستـور دادند سـر





 حرف نزُنيم , به اطراف ابدأ نـاه نكنيـم از حياط اصلى زندان وارد


 بايستى لتتت همى ايستاديم تا استادها كارشان را تها مر كن:

 اطاتهاى زندان كه هر يك جندين برابر ظرفيتت خود آدم داشت تعيين



 "باز آوردنده氏، ما ها اطاتى بود بسيـار بنرگ، Y مـتر در 0 مـتر بدون هـنجر، كه در بالى


 مسللان و سـاكنين خيابان بوخارسكى بودند كه مـان شب اول تو توقين شـده بودند. اين بيجار• هـا اطرال مـا را كرفتنـد و با اشتيـات زيـار
 طربل ترنسلڭرى ايران جهـت الستـخلاص زندانيان شـده , سنارت كبراى دولت شـاهنشاهى به كردا و كى مـا آزاد خواميم شـد. وتّتى مـا الظهار








 السداللَ اسبقى , ذبيع اللّ كاظلم زاده دو"مين فرزند جتاب حاجى عـى نيز آنجا بودند. اين دوستانى كه از جهله احتّاى مشهور و سرشناس


 فذاكارى بزركى كردند كـ بين خودثـان مرا هم بذيرفتـند.



إيا. غيرضنرورى بودن كه بـ علت ازدياد زندائيان , توتيف شـدكان جديد ناجارا از آن الطاق , اطاتهانه ديكر بـ عنـوان زندان استان استفاده
 الز مسـاحت اطلات حداكثر استنادث بشود اطاق را از طرف طول طول بـر






 بوديم اين لباسها هم متدارى جا اشغال مي كرد ر همين طور هم تند




 ررود ما الين تاتسيم بنىى كه در نهايت عسرت , تنكى بود بهم خورد

 جندى كه نازن واردين ديكر آمLند از اينهم كـتر شد. هر شب موتع خراب مشآى جهت تiكى جا دعوا , جنمجال بود. هر كسى هعسايـ
盾
 كار بش زد", خود
 معروم مى كردند , راستى كه ايـن مبازات كد نود نغر جند شـبانع




 حسابثن را بكنيو اكر مر نغرى بطور متوسط نتط سع دتيفه روى لكي.


 بايد زندكى مي كردند. خرب بخاطر دارم درست روز الار ما ما
 دالثتند كه سر لكى بايستند نزاعهان شد على آتا سريرست اطات
 آلكه نوبتها ,ا تعيين كرد با تأثر كفت عجب نورנزى داريم درـتان. عيد همه تان مبارك در اليح وتت جند نفرى كريع كردتد راستى كى

 الرقات الز آب آثاميلنى خود كه مرايشان بسيا, كرانبها بود مرفنشا


有



مشيله بوديم．نلصس دبكر لين اطان آن برد كه قسستى تلاريبا بعرض


 A．．

 برهداد مى كرد．

ومنع خواب 6
وهـ خواب رقت آلور بود شـه يك بهلو در يك رجب و بـئع انكشت






號


安號
 نبوده , تازه رسيدن به لكّن، كنشتّن از هئتوان ران رستم برد جون جايى


 بود , در تخت را بهلوى هم ترار داده بودند , روى اين در تخت



 آن هحروم بوديم.

زندكى يوميّه در زندان

زندان ما عبارت از در سـاختـان , جهار باراك (ساختمان جوبى مينل

 روشوبى الستغاده مى كردند. از آنجانيكه زندانيان اطات هاى مشتانلف


 كـ اكراد آن الطات به توالت , روشويى بروند. نگّهبان هر روّت نوبت , , "Ill仿











 اختيا, ات زندانيان مساز بود
 هاي







 بعaی از آنبا سوران داشتنـن , از آن



## م

## حوادث و رويدادهاى زندان

در طول مـدَت زندان حوادث , وقايم دلخراش , نامـطلوب زِيادى بيش آلـد كه بعضى از آنها ,ا بدون در نظر گُرفتن ترتيب , توع براى اينـك خواتندكان بدانند به دوستان زندانى در زندان جه مى كنـت و زندكى
 بسيار ناجيزى را به عنوان نموند بيان مى كنم. در تــام طــول زندان هـر روز تقـريبأ يـكى دو واقعـه ناگـوار يـش






انـطراب , نكرانى بطرف مدا بركثتتم , متوجه شدم كد يكم از هم


















 بسنه بود را باز كند ر بین نشان بدهد. خدا روز بد ندهد جه زخر دلخراش , دل آزارى كاسن زانويش هـوز متورم , ملتهب بود. زخم آن


 كريه ;خم میى انتاد هـال تهوع , تنغر بيـدا مى كرد. برسيلم





 كور مى شدند در تهام اطلاقهاى زندان نظاير زيالیى واشت و زندانيان شاهد , ناظر آن بودند , اثر بسيار بدى در روحيه آنان برجود آورد


 طلب عiــو , بنشش مى نمود.

يك ناشار بشفوجام

جثانتجه كلغته شد جيرة هر زندانى روزانه نـم كيلو نالن بود كه هر صبع










$$
1.1
$$











 خرانندكان عزيز تعريف كنمه. شـأِـد اواخر هـارس يا اوايـل آرريـل
 بو2 , تتفس ابـ ثـه هوا را كرمتر و خفتان آورتر میى كرد. آنرور








 برطرن نكرديد بلكه شـيدتر شد. در زديم , آب طلبيليـم دربان در جواب با بند فتش زشت و , بكيك نتارشان كرد (اتفاتا الين دربان

$$
1 \cdot r
$$







 را بیامرز







 متـانت خـود را از دست ثــىى دادند. اميـل جأى بدلها قوت و تدرت










$$
1 \cdot \mu
$$

كثى ديكر تسبر كنيد , كار را بدتر نكنيـد ولى كارد بـ الستخوان








 اننرادی خواهند برد. آتاى نيرو به شدّت درب را كوبيـد و اينـدنـ سركثيك زندان كه مرد بسيار نيتيب و آرامى بود آمد قضـايا را بـم او شیرح دادند ر او استور داد كد ماها را سيراب كنـند.







 ,
 عـد



$$
1.4
$$

را روى رختخواب انداخت كه آب آنرا بمكد رلى لهات ثبـل از ار
 كه خرياشش بلند شد و ما كـك كرده نيرو را بلند كرديم. كار بجاهاهى باريـك كشين میى شـد تا ايِنكه جناب صـلا "بسران من كوش دعيده، لذا همش ساكت ثـدند ايشان فرمودند اكر ده
 آب تطع خواهد شد بس هـه در جاهاى آلى خردتان بنثـيـينيد سطل بعدى را كه آوردند على آتا سربر ست اطلات آب را بهـه عادلانه بيك ميزان

 نشستند , على آتا مثل سفاى صحراى كربلا آب را بين زندانيـان ثتسيم كرد , همه از تدبير آتا راخـى بردند ايشان بما سغارش كردند كه در خوردن آب امساكى كنيم تا دجار الـهال نشويـم زيرا مر تدر

 مهمانشب عدَه زيادى به اسهال شديد كرفتار ششدند. لز ايشُان هشت نغر السهال خونى داشتند كه آنها را صبـع به بيـارستان بُردند و حتى وقتى جهت بيهاران آمدند يك نفر از آنها مرده بود. از احبَاء آقا سيّد عنايت اللّ كي هيكل مند , جهارشاند بود جزو مرصض هايى بود
 می بردند ار را در جلوى بيـارستان ديدم حالش را برسيدم كفت بعداز السهال يرغان شديدى كرفته ام ر اميدى ندارم بزردى ... من ديكر حرن او را نشنيلم. بعداز جندى شثيدم كه روت باكشى به ملكوت ابهي صعود نـوده , از ايـن زندان بر رنع , محن , شكنـب هاى
 به بيلارستان رنتند نيز جند نفرشان مردند اين برد كه در اول آن را

$$
1.0
$$

ناهار بدفرجام ناميدم. راستى هم كه بد فرجام برد.

## شهش و عرة



 ;يادتر می شد آنها در بهترين شرابط كه عدم نطافت بود تكنير ,


 مررد نيازثـان زاد و بلد مى كردندا در در آوريل هرا بسيار كرم شـ





 وتت متوجه مى شديم كي شيشّ بكلى الز بين رفته از دوستان خيابان بونارسكى كه در اطاتشان بودئد برسيليـم، كغتند كه عـرت شبش را



 الصـ

فصل هفتمم

دو شوح حال

 , داخل جشم مى شد , وسيلل جلوكيرى از آنهم نبود. كـتر كسى برد





 +
位

$$
1 \cdot v
$$


 بـاله بـودنـد












 الز
 از توتين جنيّن بلدانیى كه در الين موتعيت بودند صرن نطر نكردن. كا كر. تنتيه
 , ئلا j WAL ats jla gl

$$
1 \cdot \lambda
$$









 مى كويد برويد بدر ما را سه ثـب قبل برديد , اينـبا هم ديكر كسى
 آتا غلام جنـانجه ذكر شـد در تابستان اول از نعـت بينائى محرور
 ايشان بعداز آنكه ما را تبعيد كردند مـتّى در زندان بودند ر بعدا آزاد شدند , فروغيته خانم خواهرزن ايشان كه در عشت آباد بود ايشان



 بزر3 كرد بمى باهند, دختر ارشد، هـسر آتاى جاه


 آتاي مهنـس آفات برادر زن ايشانست كه كـتر نظير آن در اشخاص










 ثـمت شالكي هنوز جشمانش سالم استـ.
-

 , كوشه كيرى اختيار نـ,

 , "



仿














 , الصعيت كردنـ , كسانی كه هنوز به الستنطلت نرفته بودنا خوشـال شـ
绿



 ا
 , ك






 كه بكسي اجازء نـى دهم كه صورتـجلس را بخراند , كسى هم جر جرنت
 بعد شاكُردم رو بمن كرد , كُفت اميدوارم دفصـود مرا نهميده باشي!...




 بتو هم سلام رساند , كفت کروندة تو را هم هـانطور كـ بـر بخردت كفتد است بكس ديگرى رد كرده است كغتم مى داتم جون وتتّى او آمد بـ


 مى دمـ مر جي ببرسى بتو راستش را بكريم كفت در اين باره شكى



 حسن نيّت تنظيم شده بود ما يقين داشتيب كد جند روز ديگر در باز

مى شود , آقا را با مـلام و صلوات آزاد مى كنند. تبل از ايِيك بـ





 ار بايد شخصا مطابق برونده، آنها را تحويل بدهد و رسيد بكيرد ,


 شنيديم كه واتعا آن شب كاركران را اعدام نعوده بودند.
 مأمورين بعداز نيهـ شبب وارد اطاق ما شدند و أين بار آتاميرعلى اكبر را با مـان تشريغات بردند و اينّ صبسسين وتار و ايـان با وجود آن كه بد وضـوح مى دانست كه او را به تتلگان میى برند با تبستمى شيريت , در نهايت رضا , تسليم به سوى تتلگاه رنت. وى تبل از
 دويد ايشـان را بوسيد. ايشـان در حاليكه اطـاق را ترك بـى كردردند خطاب به عموم فرمودند (بسران من (نيسم اوغول لاريم) با هم برادر



 فتط تشرينات ظاهرى بود.



احبَان عشتْ آباد

 بعنوان موزء مورد الستفادء ترار داءه بود


The Mashriqu'l-Adhkár in 'Ishqábád during the period the Russian government had confiscated it for use as a museum

## فهر هشتٌ

## مرى و زندكـى در زندان

وضع ，شرايطى كه ما در آن زندان داشتيم بسيار عجيب بود．زندانى


 ا，أندانيان جديد بر مى كردند．البت در محوطن زندان جهار باراك بزرى هم ساخته بودند كه هر كدام بطلور ستوسط هزار نفر －كنجايش داشت．
屋届位

,





 دامينيو








 بيثترى بیکتـد




 ; ")








 دست داده بودند را دوباره بدست آورند.

 حجون هيجوقت به اين ديرى تفتيش نـى كردند. ما در اين كرنا برارد
 , بيرون هى برد. ايْن دنع هـين كار را كرديم. اواخر بايزز بود ,

 ها据



 , enchat

خواندند , رو-ها مـ مى كغتند خدايا تو خودت بـا رحم كن ,





 سنوال را ثكرار نمايد.



 خودشان در ايران بودند زندكى صى كرد) از حوله خود قلابی كرست

 خود وا خغه مي كند (آنروزها خيلى ها در طلب مرى مر بر بودند ولى اين فكر به مغز كسى خطور نكرده بود) بس از مدتّى يكى از زندانيان كه مى خراسته سر لكّن برود بلثد مى شود و متوجّ مرده مى شود
 زده مردء را به او نشان مس دمند. در نتيبه اين رويداء اطات آنها

 نلزي شلوارش خردكشى نمايد.

بـاب جا جـى على كاظم زادهُ ارباب
بكى از ننوس نغيسه ，خادمين برازندا المراللّ كي در زندان بملكيت


 احترار ，علاتن شديد عموم احتّاى عشق آباد بردند ，احبّا احبّا ايشان را را




 ， ٪，新

多䋨


潼
 ，


151
 عريضش ابشان جنين الست:
 رلم امراللذ ارراحنا. مدا

 مدكيهت بـ وطن عزيز مرابعت كرده ايم. ابوى اينجانبان حاجى بلى

 بدامان آن مولالى عزيز كشته استدعا شود جرا كه نه اجازا خرارع است و نه ابرى مـايِل به تخطى از امر
 عنايتى ثـرد. irir ir
طهران جمشيد كاظم زاده


 اموالات خريش , جناب ابوى هاجى على عليه بها ،اللّ كه مغيّم در

 نسرد برديد در میهضر مبارك بعلوم كرديد
 بشيهانى , كريشاني الهسز , اولي


فرمودند ايـن عبـ نيز طلب شنا نـايِ مطـنـن باشيد نطر لطن ,

 فرمايند. حسب الامر مبارك مرفوم كرديد.
نورالدين زيت
شاr شهر العظه
laro ara
بس از زيارت لوح مبارك حال جناب أرباب بهبود میى يابد.

 زيرا عده زيادى از افرادى كه خيلى قبل از ايشان توثيف شـي شده بودند را منوز به الستنطات نبرده بودند. بنظر بنده علتّ عـجله در استنطلت

 ميل و رضـاى آنها بشرند سـايِين نيز به آنها تقليد و تأسي مى تمايند و بدرن زحیت اعداء به مقصود بليد خود ناثل خوامند شدر وتتى كه جناب ارباب را جهت استنطات بردند هنوز دوره يى بود كـ

 كه ا; حالز , احوال بازداشت شـدكان خـود خبر , اللاعى نداشتند در

 هـامتى او را بـ ساير احبّاء برسانتد. siv



بيادء شوند , مستحغنطين آنها , بالا ببرند، خانم مايى كد آنطرن




 1, بوده اند جهـت كـي جلو بیى دوند ولى مستحنظ با السلحه آنها تهديد مى كند.


 عداوت بحدى ثـديد بود كه ختّى به مأموريـن مستحفظ مـم سرايت

 بود و میى بابست با آنها با ادب , احترام رفتار شـود طبق دستور
 وحشيانغ خود مى نازيدند. مغلمود از شرح و بيان اين منتصر آنست كه بدانيد بر مر اين مظر تثوى , ونا جه آوردند. بهر حال سنگدلان سيه دل جامى سرشار ,





 مى

خلاحس جسم بير , فرتوت جناب ارباب تعـل شكنـجه ماي جانگداز ,




 استنطان مجدد را بر دل كسانى كه دندان تيز كردי بردند تا كوشُت , بیمت او را در مـم درند، كذاشت. جناب حاجى عـلى ارباب در دررi عهد و مينـات از حضـور حضرت عبدالبها. تقاضـاى شهادت میى كند و مركز ميثات الهـى در لوحى كـى به افتخار ايشان نازل فرموده اند وعدا: شهادت بي ايشان مى دهنـ در


 نشد كه با آن ابدان باكى جه كردند و مزارشان در كجاست.

بواسطة جناب زانر آتا نصراللَ عشت آباد جناب حاجى على

جناب الرباب عليم بها عاللد الابهى
هواللَ
 , دركا



قابيد كـي تا بشرط هحبّت الهيه تيام نـابِى جانى كه در راه آن
 حيات نيست مــاسـت اميلوارم كـ به آن ندا مـرنق شويم , عليك とと

## TآU ذيح الله ثزَعين طرزند جناب حاجى على ارباب

ذبيع الله درْمين فرزند شهيد فی سبيل الله نيز در دور: الستنطات



 , مدتهاى طولانى زخم بـدد. وتتى كد او ,ا جهت الستنطات بردند ها


 بردند، با آن حالت رتّت بار بـ اطات ما باز كردانتد. زخههأى زانوى


 جهركهاى زخم در انسان يك جئدش , نفرتى ايـجاد مي نـرد

 غيرثادى و غيرطبيعى 1 بدنبال تنبيه بدنى تنظليم , امضا و شده و از




 تترس و رك بود , هميشه حرف خرد را بى ريا و بی برد• می كفت در جواب شلوارش را بالا میى زند و زخم زانو كه متعلق بـ أ 14 مـاه


 آنوقت به بينيد كه اين صـورتـجلس را امـفـا ، مى كنـا با نـ؟ ولى

 خوشبختان . حالا مـحو شده الستالa.

## فصل نههـم

## الستنطات

تبل از آنكه بشرح مواردى از تضايا , حوادث دورذ استنطات بیردازّم

 زندانيان را به آن محل حـل ميى نمودند و در ابتداء آنها را بـ الطاقى می بردند كه اكر آن را اطلاق انتظلار استنطلاق بناميم بنظرم خط نباشهد جـون در واقـع اينجها محـل تـهيـدات استنطلات بـود ر







مى نشاندند , يا اينك سر با نـى ميداشتند جند ساعتى كد آنها با اين حالت بودند , مرزi ايـن تنبيـ را بمى جشيلنـد بـ آنها بيشنهاد مس شد كه جنـايـات , جـرانـم , خيانت هايى , ال كـ مامور بـ آنها



 وتتى كه خردشان خسته و از مال میى رفتند مـجدوأ او را روى زانر ر
 تـام عيار بشمار میى رفت كه مى بايست از او انتقام كرنتـه , و مـجازات میى شود تا با مامورين مـخالفت نكند.


 زانو نشسته بود را از غنا مـعروم نـي كردند، ولى از آب آشاميدنى

 يكى از مأمورين ليوان آبى دا از بالاى سر او , از نزديك دهان , هسرتش روى زميـن میى ريخت , نشنـ بيجارٌ دهان كـــوده صـورت خود ,ا بطرف آب جلو مى برد كه ثـايد بتواند لبى به آب تر كند ,




屈

مـأمورين بیى بـ اين راز بردند مانع ورد انراء با كفش ，كـلاء بـ


 مثل كسى كه تب ．







 در او بوجود بيـاورد，，هـر وتّت هـم لازم مى دانـي دانـت از شـلات متصوص المتفادٍ مى كرد．
 سنوال ，جوالب هـر دو را ممى نـرشت البتد جـواب را هر جـ لازم





號屋据

جناب دكتر ذلين

يكى از احبّاى زندانى جنانجه كفته يُـد جناب دكتر عباس زين بودند

 قونسول大رى ايران بودند , همواره در مطب خود نيز به مداواى بيـاران مشغول بودند.
دكتر عباس زين از جـله كساني بود كه بلستور حضرت عبعالبهاء بـ
 شهرتى بيبا كرد , از جمله جند طبيبب حاذت , مشهور عشت آباد

 معتقـد بـود كـه شثفاى مـريـض مـاى ار در اثر نفوز ككلام حفـرت عبدالبهاست. بنده خودم بارها شنيدم كه دكتر مي كفت وتتّى من سر

 خردت مـرا واسطه قرار دادى خودت هـم شثنا عنـايـت فرمـا و بعد ركعاينه , شا شروع می كنم.
 مشغول , سالهاى متمادى عضو مـغفل مـدس روحانى , در سالهاى اخير ستـت رياست مصنـل را داهتنـد. ايشان را در شــان شب اول


 ,

را نهضتى عليه درلت تلمداد نماينـد. ثـانيا، ايشـان رنيس مصنر






 را تععل , آتش خشمر , غضب درون آنها را قدرى آرامش , تسكين




 الخضور دكتر در موتع شكنجه منخaر بيكى دو نفر نبود بلكه دكتر





 قوتيبا

 Hise wols atrine .




 بحال ايشان می سوخت.

 ,






 روز بطول انجاميد , بـنده از شرح جزئيات , صلمـات فرد فرد احبّا.

(side
库
 .

كندمى داءـت وليكن تسشت مايِى از بدنش كاملا ـــاء شـده بود , در,





 مـجروح , دندة شكـتـ (دنده آقاى مزيد در استنطلقاق شثكستث بودا با با نرس , راههع میجدداً بم استنطلق میى رفتند. در ادار• سياسى مـا را رارد اطلات دفتر كردند ر از آنبا هر جثد نفر


 بلند بالا، لاغغ و سيه چرده برد و ما در زندان از شقاوت و سنـدلى




 بعداز سدتى فحاثى , متاكى و موزركشى كنت: ثـا با بهانى مستيد ,

 هم در استنطلات اقرار كرده اند , شـا كه حكم قازورات را داريد اڭگر

 دو نغر را جهت عمبرت ما آورده اند تا اينكه سرسنتي نكنيم. وتّى



 كه از ذكر نامس خوددارى می شُود در سيبرى وفات نـود


 كريد ار بهانى نيست. من بهانى عستم. شخضص مذكرر با خونشالى



 ,
 كه از شانه ثا كـرش سياه شد و كفت جرا در جلسات خودتان حاضر نیى شرى؟ (انثا اللّ همين تضيه سبب تنبيـ شـنص منكور شـد باشدا.
 و بطاهر شـه بيك علَت زنداني شدند ولى جنانجه جريانات بعدى نثان




 المر كشيلد بود؟ ولى وتايع بعدى نشان داد كه دولت شوروى روشـت ,

اهـطراب ثـديدى از امراللّ داشت , بهانيـان را بتصد اعتراض ر

 كنرنامن عشتق آباد ديدما.

 الطاق انتظار الستنطاق كه اطات شككنجه است آزاد بودم. میى توانسنم



 الطان شعاره 1•Y بها داد. مـغتصرى از شرع اين واقعه بعدأ ذكر خوامد شد.

فصل دهم

باز هـ استنطاق

جناب استاد نصراللّ باقران سليعانى برادر جناب آنا مصـدعلى

 روحانى عشُق آباد بـ ايران تبعيد شدند از جمله احبَّاى ارلين عشق آباد بردند كه در آبادى , ععران اين شهر سهم بسزائى داشته اند جناب المتاد عبدالكريـم ر المتاد نصراللّه تمام عـر بـ بـا بنايِى مشغورل بودند , در هــنـ كار اكثرأ زا زيردستان , معكاران خود را را تبليغ نـوده
 كشتن.
جناب استاد نصراللّه بعلَت هيكل تنومند خود , جسارت , نترسى و ,


بالاخر• بس از جند روزى كزارش خرد را نوثته , به حنور مستنطز رنتّند بعداز اينكه مست:طلق كزارش ايشان را مى خواند از ايشان مى پرسد





 صدمـ يـ نیى رساند.

## استنطاز Tٓ0ّى فاتحى و مهندس آفات

 ماه مـه در استنطات بودند. بـدران اين دو بـ ترثيـب متصاعدين الى اللَ جنابان ميرزا يـوسف ملَّى و استـاد حاجى از احبّى اولّىت , مزمنين ثابت ثدم عشق آباد بودء اند.


 به اممراللَه مغرض , مبغض بودٌ به شيرو مـلاها , آخرندها مـطالب ركيك , و موهنى نسبت به حضرت ولـي مى آوردء ر بافشارى , احرار میى كند كه جوانان بهانى هم مزخرفات , توهين هأى او را تأثيد كنند رلى جوانان بهانى بر خلان انتا انتظار ا,


خرد نشان مسي دهند , تنفر , انزّ جار خود , ا نسبت بهتاكى , نعاششى


 فانل ثود ولى باز هـ هم مـوفن نـي شود.



 مى كنته اين كتاب اقتس امتا.

 اديان ديخر كتاب آسماتى نياوردند و با آن، آنها را زجر , شكنـجم

ندادند بس بايد كفت حساب احبّاء جدا بود. مهندس آفات در سيبرى بزودى توانست لياتت , كاردانیى خود را ثابت
 نتيجن كاردانى و دلسوزی , سعیى و كوشش بس از جنـى بـ بـ سعت


 وظيفه نتود , در مركز صاحب اعتبار , آبرو بود.

葆
苚


دو نغر شنيد كه يكى از احبّا. به ملكوت ابهى صعود نـعردء نورا با
 جاويد عشت آباد زفته تبر را تا رسيـن احبّا . با جـازه









 ناتوان دن به ملكوت ابهى صعود نـود و در رديف تربانيان زندان ترار
 هدايت اللَّ را با عده يهى ديلر از تبيل آتاى رشتى , و كوجرلينسكىى
 كسى مى توانيت در شرايط سنگين و سخنت , كشنده آن جان سالم بلد برد فرمتادند.





 هـم بكارند

بطرر مزاح كفته بود معلوم نشد كد اجساد ابن د, مؤمن نيك سيرت هب شهد.




## المين الله 1يراهيعس

امين الله برادر هدايت الله بود , جون بـر آنها , بات يانئه بود هدابت اللل نسبت به امين اللّه سـت سربرست , بـرى را را داشت و اين دو نسبت بهم بسيار صصيمى و مهربان بودند. امين اللّه را همان شـب اول ترقين كردند وقتى كه همى خراستند او را ببرند هدايت الله بـ مأمورين مسى كويـد برادر مـن مـحالل است كه اذيتش بكسى رسيد. باشد و يا خلافى از او مسر زده باشد كه مستحتو توثيف باشد حتـا
 الين اشتباه در مـين جا اصلا امرار مس كند كه در عوض امين اللّ او را ببرند ولى مامـورين تبول نـي كنيند.
امين اللّه كه در آن مرقع از جـله جرانان بهاني بشـعـار مى رفت بعلت بدن تُوى و عضـلات ورزيـده و جسـارتى كـ در در اطات انتطار الستنطات از او ديله شـد مراحل سخت و دردناكى را كذراند. ار با
 كلشه دربارi آقاى بسيم , الهامى را كه مأمورين وادار میى كردند كه لو در كزلارش خود بنويسد ر به آن آزار و اعتراف كند را شرح دمر.





 بسبم بـ آسـان بلند بوده، بعداز اين شكنبه ها ار را وادار كردند كـ رو بديوار بايستد.

 شُها بهانى شستـيد , بهانى ما مـخالفين , دشـنان ما مستند , شـا شـا با عنَ يى الز خانم هاى بهانى (جّون در آن مـرتع تتريبا مردى از احبَاء نـانده بود , هـه زندانى بودند) مى خواس استه ايل روز اول ماه



 نارسى مى كغته اند از تشنكى مردمب. اميني اللّ كد در آنبها بوده ,










كند (شايد آتاى نيرو اميد زنده ماندن نداشته بود). امين اللّ منرز



 كاملاٌ وصن الحال آنروزهاست:








 :


 الغـلب اشخغام جـا , معلوم نشد كه تسمت دوم آن در دست كيست , آيا كسى ديكر آنرا حنط كردن است يا نג؟ و إنهر يكى صعنة شرم آور قبلا كنتد شد كد خانم سينازاده در ممان شـب اول توتيف شدند. سن

ايشـان در آن مـوقع در حدود . Y سال برد. خانـى بودند مررد مصبت





 رحشّى , عارى از صفات انسانيت با بنـجه هاى ڤوى و فولادين خور


 خود اين مـهر أيهان و ونا , صفا و انسانيت را با آب جوش تنقي نتود. ثميدانم آيا مرتكبين اين صسنه شرم آور از كيس سنيد و برن
 عالم انسانيت خجالت نكشيدند؟

النem يك ترا
شخْص مسلمانى كه در زندان با او هم اطاق بوديـم چس از مراجهت از








 مسى كرديم. جوان دینل ايستادن تداشت زير بغل او را كرنته بودند

 او را كرفت و سرى كکان داد او را خراباندند , با رامايش را بهن كردند , آب به سر و رويش باثيدند , او را بـ بيهارستان بردند ر در آنبا بس ملكوت ابهى صعرد نـود.

## Tالهى المين اللّ اخكر

يك صـنــه ديگـر را نيز ذكر مى كنم كه آنـم ساديسم مأمورين را نشان مى داد ر اينكه آنها جقدر از زجر ر شـكنجه دادن مطلرميـن بى بـناء لذت مى بردند. آتاى امين اللّه اخكر دوست بسيار عزيز ر كرام بنده نيز جزو كسانى بردند كه در همان شب اول توتيف شدند ايشان از علما و نضـلا رياضى , استاد دانشكا، در آن زمان بودند. در تـام تركـنستان بيش
 محنجوب , مـوتَر , مـحبرب القلوب اساتيد و دانشجريان بردند. ايشان
 بودند , نزد اساتيد آنرا فرا كرفته بودند. در امول , مبنادى امرى الاعاتى وسيع , عميت داشتنـد , در تشكيـلات , لجنـات امرى مشغول بـ خذمت بودند ايشان هئوز ور تيد حياتند ولم، بعد از ار حبس , تبعيد به سيبرى حت استادى از ايشان سلب شـد , اين اراخر در







 شاثه , كردن و سيـنة مال






 bالمان بود



 آي出 بض






S. با


+     - 









 شـباهت به غـن

 خود را تكرار كرد. اين بود نـونه يـ از بـاديسم يك مـأمرر شـكنـه. تنكرة بايـ كنت شكنـبه , آزار تبل از الستنطلت تقدرى سنـكـين ,
 كردند كه هـهڭى كشته شدند لنا اداره سباسى جهـت جلوكيرى از ابت

 نتيجن زجر و صلـمه , مشقات غيرانسانى جس از جندى بخيـل شـلـا






 :




## فصل يازدهم

## متصاعدين الـى اللّ

امروز كه ro سال الز اين تضـايا مى كذرد ذكر السامى متصاعدين الى
 منتلث جان باك , عزيز خود را در راه حت و حقيقت برايگان قربان نتووند.

## 

شيل اليَ مرد جليل , شريف بينّايِ بود , در عشق آباد فاميل ايشان



با آن شهامت , استقامت باعث افتخار , سرانرازنى اين فاميل امتـ





 ابهى صععود نـرد. بـ اين ترتيب جهار نفر جوان تنومـند با افتخار تصام يك بيرمرد راه حقيتت را كشتند.

## 

منـرجهر اسبتى بسر أقا السدالله احمدان كه قَبلا ذكر ايشان شد ,













خرنين بود تا اينكه دكتر بماموريـن اخطار كرد كد فلب ار ديگر تحتل ندارد جند روز بايد به او الـتراحت دار داده ثود


 بدادش رسيد و بـ ملكوت ابهى صعودش آش داد و ار ار را بهتام رفيع
 خود إدامـ دهند. جناب آتاى صـي

 را ريش مي كرد.



بكى ديكر از متصاعدين الى اللّ آقا حسين جعفراف بشرويه يى بودن
 ايلان محكم بود بطورى كه حوادث , نامـلايمات ابدأ در او تزلزلى برجود نیى آورد. الو مورد احترام ععوم بود و با وجود آنكه سنش الز ت F.

㥩









 باب رغاء , آسايش بروى احبّاى ستميله اش باز شود.

جناب TOT نصرالل ارباب

ايشان بدر آتاى روحى ارباب , برادر كاظم زاده مى باشند. ايشان را
 می شد زندانى نـودند. در جريانات اخير كه تعداد توقيف شثدكان بـان


 التحفيلان يك مارسـ , بی يك دبستان بوده بودند.

 خلأه الا




هكنبه المزردند تا شـابِ سكوت جنـاب الرباب ,ا بـنكنـد ,لى مرمن





 ابلم صعود نعود , طعم ثهادت را جشيل.

سه لوزذن 0 على اصغر مانى

ثبلاً يكى دو واتعس در مورد بیى كسى , بيى سربرستت شدن ارلاد , اطنال بهانى بعلاز توتين , بازداشيت والينشُان را ذكر نـودمب ابنك يك حكابت جكرسوز , جانگداز ديكر جهت مـزيد اطلاع بيان مى ثرد. البته آنجه در اينجا نرشتّ مى شرد مشتتى از خروار است.


 نشالن دادن شرايـط , مـرارد بسى سربرست شـدن عــده يـى از اطنال الست بى بردازمr






را بر آن كودكان بينوا روا ندانته , لفانتب خانم را نيز توقيف كردند











 آنها را كرفته می كشث بغدرى محكم عته , لباسهاي عته رأ جسبيده

 يتمr , روانغ يتيم خانه مى نـايند.


اين الخرين ترازدى الست كم ميا خراهم از صسنه ماي استنطات بيان










 در شـغس تركمنى جنان الثى باقّى مى كذارد كه بعداز جهار ساء أنرا
 قأرانكيز , كريه آرد برده اسث.
او حكايت كرد كه طرازاللّ را خيلى زجر , شكنـبه دادند. ار را جند

 كرد , رْتّى ار آب طلب مس كرد مـامـروين ليوان آب را از بالْ بطلوريكه از نزديك لـوروت ا, بكذرد بـ زميين سو، ريمتند. بيجارا طرازالله حردنش را جلر مى برد كه مـدارى أب از هرا برا بكيرد ولى


 حزهن

 ك ا م ا 5 هبل



فلكن جوبى با تسه يمى بـرتور برق اتصال داشت.




 انكيز بود كه ما بنـج نغر كه آنجا بوديم نتوانستيم آن را نكاه كنيم



 دندان تكه تكـ كنيم. پس از بنـدى برق را تـطع كردند , كردونه از حركت ايستاد , جشبهاى مـا متوجّه دستكاه شيطانى شد. ديـيم طرازالله يكبا ايستاده و ابدأ حركت نـى كند ما حيرت زده بوديم و


 بايسش سياه شده بـرد. او دو روز وهام بيهوش وبود و در در بيمارستان





 رند


جـرن مـامـردين ار را كشـان كثــان بـ استـوديـو (الطاتى كه بسبك



 او را زدند , این شثكنـه بدون حضور دكتر بود. بعـاز جند جسد شرحه شرحه ار را به بيـارستان منتتل نصودند. تمام بدنش زان

 خوذ استغراغ می كرد و حال تصام زندانيـان بيمارستان را ريش ريشن
 عذاب ماموران خلاص كرديد , روح باكش از عالم خاك بعالم افلاي

برواز تمود.
ائن شرح حالى بود كه مم زندانیى طرازاللَه جهت ما تعريغ كرد. وتتى
 الر دراين اورات قبلا ذكر شد با نهايت تاثر بسيار بحالز دوست صعيمى
 هنوز در قيد حياتست ولى جنـد سالى الهـت كه از نعمت بينابي
 ساكن , مدتى هـم قيام به مهاجرت كرد.







نيز در صغ معين مطلالومان و ستـديدكان بيكناه قرار دحد. در آر









 تازْ نغس , ستم بيشن تو جاى آنها را میى كرفتند بطوريكه در مدت
 دسته مأمورينز عوض شمدند و نتط دو نغر از مستنطانين مـُل ريك تش وووخانه كا سنـ I4rA ميلاوى كد الستنطات مسجد ما شروع شـ دو جأى خود باقى و برقرار ماندند.

## فصر دوازدهم

## تغييو و تحوّل در زندأن

## آخرين صورتمججلس

در باييز 14rA بئده را مـجددا به استنطلت بردند , اين دنعه از اطات انتظار الستنطاق , مـأموريـن آن خبرى نبود بلكه مستقيما بـ الطاق

 ;ندان اذيّت نهى كيند , اكر كسى نسيت
 حرi آخر را بكويد نا بغهم كم مـمصوش جيست جرن او كسى بود




1, خلاصه مذاكرات جديدى بنويسيم زيرا شــا خلاهـ مذاكرات تبلى







 خودش مر دو خلاصه مذاكرات را تنظيمب كرد. بود.

 . مناكرات را تنظيم نتودند. هطابق آخريتن خالاصه مـذاكرات كه در آن نـايندأ دولت بـ بيخناهى ما اعتران نعودء , آنرا امضاء نموده بود ، ما منتطلر بوديم كـ امروز



 " ديكا بود.


عزيز الهى قرود آمد. اكر انسان بخواهد الز جزنيات أز حرنتظر كند ,






 بندكان خدا كه هر يك آيتى از آيات عستند روا حواهد داشت.

## فراهم كردن مقَّمات حركت به أيران

وقتى كه صـحبت از تبعيد ايرانيان بـ ايران بيش آمد جهت آر بهولت



 كتند , دولت ايران از ابتداي تضـايا كوشيده بود ثا از عدن كثيّري از

 مذاكرات بين دولتين ترار بر اين شد كه درلت ايران هــ ايرانيان را

 بينه






 او از روـيـ ريثـ كن نتـوند زيبرا در ايران تضايايىى بيشش آمد كى


 بـ ــلولها تقسيم نـودند.

بركشت به سلول

اينز دفع ما زندانيانى را كه در باراك مذكر, بوديم ب~ تسـتى از



 زمانى هL , ا تُريبا آزاد میى كذاشتند , تفلها را باز میى كردند ,
 مستراح بروند ولى ڤيجكس ڤئ رفتن به سلول ديلكر را ندائت




قلب نداشتند بغدرى از آزاد شدن زندانيان خرشهال بنطر مى آمدند كـ حد نداشت. در اوايل روزى دو سه نغر آزاد مى شـ شدند بعان بعدا رسيد بـ بـ

 شـد , تضييتادي مم بيش آمد.

## آزادى استاد محمدرهاى موقنى

از جمله كسانى كه در اينز مرتّع آزاد شدند جناب استاد محمدرضاي
 بشمار مى آمدند. ايشان افتخار ساختن درب هار مان مشرت الاذكار عشت
 لايـق , درخور آنجنـان سـاختــان عظيم , جليـل , جميلى بـود را داشتند. روزى جناب استـاد و جنـد نفر ديكر را بدنتر خاند زندان احضار كردند , ايشان به الطمينان اينـك آزاد خخراهد شد از هـم اطاتى هاى خود خداحانظى كردء به دنتر زندان مى روند. متصلـيى دنتر تا ايشان را مى بيند مي كُريد تو جرا آمدى برك برد برا برو الطات خودت. المتاد در نهايت يأس و بريشانى به الطات خود مراجعت مى نـايد مر مر
 در كرى نيك نامى ما را كذر ندادند.
, بعد بـ میحل خواب خود رنته دستها را بكهال عهجز و ابتهال بلند
 سكرت , وتار با حالى كی دلالت بر رضا و تسليم 2ر مقابل تضـاياى بعدلز دو روز مـجـدا ايشان را از دنتر زندان خواستند , آزادشان





 جئاب الستاد خواهش مى كند كه از شهر يكى از احتّا ، را بفرستنـل تا
 بردند آزاو می شدند معلوم نيسيت كه سركار خاتم سينازاده جه منتى در آن مسل مى مـاندند.
 شهادت سلهلان السشهدا, و مـحيبوب الشهعا. . بودند. بـر ايشان در أن هوتع بهانى بود ولى خودشان هنوز الطلاغى از امر نداشتتيد.



 بردند و


考


روحى اشـغاصى را كه ايمن صسنـه ها مر كدام به نوبن خود اثر عميلِي


 هـانطور كه ذكر شـد وصـع هرع و مـرج , شرذمبيلى بوجـود آورد

 بس شدند. مدتها كذشت نا اينـه روزي در نيهـ دوّم اكتبر بطلرر ناكهانى درب ما را باز تغـل كردند و در رامررهـا بشـدت سر , عداى رنت , آمد

 به میوطن حياط بزرگ زندان بردند (زندان جند حياط داشت) ر ور

 زير آفتاب نشـاندند. رفت , آمـد رؤسا ر ساير, اولياى امـرو زندان و عـه يـى از كـارمنـدان دنترى بطرر جشـگير نمـايـان بـرد, بـالاخره
 كرفتّن , شروع كردند بصدا كردن انراد بـ ترتيب الفبا , جون اسـم , فاميـل مسن با شـورايعالىي دولت جمهورى شوروى كم در آن نوشته بود: ا"مـورايِالمى
 ,




آخر رسيد ساكنين ڤر اطات را بم مـل خود بركرداندند , مـد در
انتظار ماندند.

## هأنيس زندانيان

در' مدت اين بيست د يكها، كه ما در زندان بوديم كسانى كه با هم










 در ميان هو طبتَ يه از اشخاص كد ترار گرنتد بودند هـه مورد ككريم , احترام ترار داشتند بطوريكه كمتر شنيده شد كه كسى اسم
 باعث شادى , الميدوارى بود.

## فصل سيزدهمـ

## روزهى آخر زندان

در رِزهاى آخر به بستكان زندانيان اجازه داده شد كى با كسان خرد


 نساڤتند كه در اين موتع خساس و ريالي



供 , أتياة , ميل , رغبت دست بر مهر , مستبت לخر

را خواهروار بسوى دوستان بيكس , تبعيدى دراز كردا بـلاقات أهها




 زندكى وداع بمى نـودند.

اجتهاع در خياط زندان در النتطار تّبیيد

روز • اكتبر صبع زود بدون اينـك به مـا نانى و يا آبى بدهند ما

 جهت كارمندان زندان و ماموريين سايم بان هاييى درست كرده بودند كـ
 آفتاب مسوزان (عشت آباد هينوز در آن موتع بشدت كرم بردا) مربا
 هر يك از آنان ناحية مريرط بتخود را با دتَّت , احتياطل مى بانيل. سريازما بسيار خشـخيئ , عaببانى , خشـي برد بوند. عـلاوه بر آنبا جنـد ثنـر سربـاز تغنـل بـست در وسط مـا آماد• ايستاده بودند ر






شلات برطرف , احتيابِ به تيراندازى نشد. ثـايِ در حلود سـاعت زه

 متختلف بجاى بلندكو اسم را كیرار مس كردند , ماحب اسم با تـام


 جلو می رنت , مـامـورين بازجويى با دتت كامـل و داتّل دتيت تهام اشيا. و لباس , آنجه داشت حتّى لباس تنش را بازجويى مى كردند. كار با تانى و كندى بيش مى رنت. در تغتيش بدنى توجه متنصرص
 مـحل تبعيد مـا سـه ايـالت از جمهـورى تزاتستـان بود. اولك، ايـالت تزاقستان شـهالي، دوّم، ايالت بارلادارسك و سوّم التا ايالت كرجيتاوسك در ڤر يك از ايـن ايالات جند مركز الار جلهت تبعيد ايوانيان در نظر


 آماده مى شـند جئد نغر مستحغنظ كه مامور ايت كار بوצند با تغنى , مسلسلها و ححاقل ده سـ، تبعيدشدكان را از درب زندان خارج مى نمودند و مثل كوسفند بـ واكن هاى بارى مى بردند اين واكي ما ما بی شباهت بـ كاميون هاى حـلى كـرسفند نبود لنها تفاوتش در اين بود كد كوسنندها در كاميون رو باز يـى يا دو دو روز بيشتر نيشتند





در حدود ظهر زندانيان كلافه شده بودند كرسنكي. تشنكي، خستكى ر



 تا ظهر , يا تلدى ديرتر ، يكسره سربا نشـسته اين هواى كرم , و آتتاب



 لتـن نانى بكسى داده نشده بود و حتّى تا نردا صبـع مبم جيزى بـ


 كثيف كردند كُشتّه از اينها خرن در زانوان جهع و از جريان افتادا

 جراب لوله تغنگ بطرن آنها نشانه مى رفت , اين وضع كلى ما 2 آن روز برد. حادث يى كه اتفات انتاد از ايِن ترار بود: روز اولى كه جناب امين







كـال آرامى , ادب بلند شدند كد از مستحغط تزديك اجاز• بكيرند ,





 ظتط با خرب , فتحش , توهين خاتس بذيرفت. در حدود ساعت $\uparrow$ بعداز ظهر اسـم جناب امين اللّ و بند. خرانده شـد , با جلو مير مامورين رفتيم. اميين الله تعاضماى بالتو خود را كرد



 خود را نشان مـأمور داده و خواستند اجازه بگيرند كه بروند تخاضـاى
 اكر مى خوامى يكى از بـوستين ها را بردار , ايشان مـجبور شدند
 بردارند.

خرя با از زندان











 رارد كوجه يى كردند كه كسى حق ورود بـ آنبجا را نداشت بالاخره بـ

 كوثاه سـ دفعه ايستادم．داخل واكن مأمرر ايستاده بود و بـ بـ راردين
 ＂مبت بزركى بود كه در حت مـا نمود．عزيزاللَ ارباب برادر آتاى روحى ارياب مـم با ما بود و ما جسعا سه نفر بهاني در يكـ واكن
 اخلال بهانى بود．تبعيليان را حاخر غايـب كردند ，معلرم شد كـ
碞


 ＂）位號


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







品相


ب
 مرافبـت ابيستاده بود

 دا, طلفـا



## فصل حهاردهم

## در تبعيد

وبدد به بتوخاو(I'ctukluov)

بالاخره بس از يازده روز مسافرت روز نهم نوامبر به ايستُكاه بترخار
 ,اكنها بمتهد بعدى خود حركت كرد.


共有

 .

大زافـتان شهالى








 سه دهستان بود , وسعت آن

 زاتند , نوريد سرما بم









واحس ساوخوز

سارخوز عبارت از واحد مستقلِ كشاورزى و دام دارى , متعلق به

 بنــابـراين هر كاركرى كه كار بيشتترى انتبام مي داد اجرت بيشترى میى كرفت و در آخر هر ماه حتوت مطابتّ ليست بس از كسر ماليات




 تهيه مى كردند و هيـي امتيازیى جز حتوت ماهيانه در مقابل كار شات
 تومطط رنتي فيرها اداره مي شد.

حركت الز پتوخاو به ساوخوز

در ايستخكاه بتوخا, معاون مـنيركلز ساوخوز اكتيـابرسكى كم شـخص
 ماشيين بارى كرد , فرستاد و ما سرشب وارد ده دميتترى يـونكا كـ مركز شاوخوز برد شديـما



دوانر مربرط بـ آن و كاركاه مركزي تعميرات ماشبنهاى بارى، سواءى.




 فيرما مساوخوز و ادارن مركزى تقسيم شوند , بيكى از دوستان بيشنهاد


 فيرماى شُماره دو رسيديـم. آخرين كسى كه از ماشيـن بيـاده شـ بند

 نثاده بردند , ثواى سرد سيبرى كد جند درجه زير مفر برد برد با لباس , كغش نامنامب و بدنهاي خـعين و مـاشينهاى روباز بارى كم سرعن







 $-200 \mathrm{HK} \mathrm{H}_{2}$



امشـب بيسن منــازل كـاركـران سـا, خــوز تقسيـم مى كنيم هــانتهـا هـى خوابيد , شام مى خوريل و از فردا در آمـايشكاه خردتان زندكى
 مدنّها •شامث سـوب بسيار لذيذ با كوشت نراوانى خورديم , از مسحبت باكى , بيدريغ امِن خانواده بر خوردار شـليم


ايسـن سـاوخوز كـارش كــاورزی و مـالدارى بـود از ايـن جهـت مـا كـا


 انجام نقشـه هـاى زراعتتى، عالـوفـه جهـت أذرته زمستان مـالها تهيّه
 بعلي نقشه هاكى بسيا, سنـكين زراعتى، تراكتورهاى كهنم , فرسورهـ،
 متخْين , كمرشكن شد الز طلرع تا غروب آفتاب كار بود , ظهر يكى ساعت تعطيل جهت غذاخوردن.


 ,

 كه 4 كا,

مشغول مـى شـدند.







 كيلرمتر فاحله داشت براى زمستان قلولانیى كه اقا










 بود ا病

隹






 تهام اين كارها شُركا كت داشتـبـم عـلاوء بر ايـنها ، سـاوخر; كـاركاه تعميرات مـاشين ألات , وسات اتلـ
 اساسي بنده بعدها در اين كاركاه برد.

## فصل یانزدهم

## خيرماى شماره






 ترانس,


屋

دور بود. شهر بطروبارلورسك كه مركز ايالت بود يكانه ثـهر ايالت ,





 مى آمد مانع , اشـكاللى در سر داه رجود نداشتى.

الالّين

فرداى شب ورود هر كسى با ميههاندارش آمـ به دوتر سارخوز د از همان روز اول 10 نغر از 10 ار ا با تواكتور فرستادند به بيابان جهت


 كنشد ولى از اينكي زندان را بشت سر كذاشته , در هـواى آزاد

- ;ندكي می كکد



尼



برمى ما نندى بود , شیطع زيادى داشت , توى برف تر, نـمى رفت,




 ما آمدند تا ببينـند كه جه كرده الـم|




جاس




















 ع

 برادر






 ثايدار 1 برد, بار ديدم


 نـى كردند. البته به الثتفاى آب , هرا و طبيعت نامساعد ، خشونت







 خودشان می انسا
مال الو اشهكالات زيادى از نظلر سرماخوردكى , سـر مـازدكى جهـت ما
 عادت نداشتن بلن ما بـ آب , هوا بود. علاوه بر اين بوشاك نأجور



 i (1)颉
 ك多





ان








شانزوه



 نـاهـ

 ,

隹
位























 ك促，


در فوريه كه بنده نويسندة اينن سطور در دفتر nـنغول كار شدم جون با ابن آتايان در يك الطات زندكى مس كرديم , از ال جزنيات كار آن


 .

و الِنهm حكايتى دیِّ

روزی يكى از دوستان الهی با لباس بسيـار لـاره , محقرى كه دل







 ها , ال با; كند






 جون ابنطرر اینخاس در آنبا بسيار كم , انكشتا شـبار بودند بلكد













 به اين ترتيب آيا زندى أنها زندكى يك انـان برد؟

## فصل شانزدهم

## زندكى در فيرما

## آثايِان مسيح الث4 و بديع الل؛

مسيع اللَه , بيع اللّه در برادر از احبّاى مرو بودند كه بـ عثت آباد

 فرستادند كه برويم , با يك نجاّا در طويلة كا,ها كار بككيمـ ابن







 شـود.


 برادران شروع به كندن نـمودند. ديلم كه بزمين يـغ زده قي خورد مشـل

 است نـي نويسـد , با عصبانيت ديلم را كرفت , با با بر ديكر بزمين كوييل و كنات بايد اينطورى كنـد وقتى او ديلم را بزميـن كوبيد انلا

 , نوك طرف نازك تبرها 10 ا سانتيـتـتر تيز كن.
 كه شروع بكار بكنم كفت تبر زدنت ناشيانه است اها اكر با ميز كار



 جا والت范屋







倣
, كار خيلى زود اننجام شـد. ايمن شخص بـ برخررد آن روز ظهر به


 كه بـند بُعدها فهـيلم حداكثر همرامى را با با مـا كرده بود.

ناشيكري زخحت را زياد مى كند




 در اوايل فوريـ يكى از جوانان بهانى را كی در فيرمـاى شـيارن







 *
 ,

$$
\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}
$$




 ェー






كارها بمى وسيل. بـا زحـت , تـرس زيـاد از جـا سطل سطل آب بى كثيد , آبغور حيوانات را كه در فاصلل دويست مترى طويلد بود



 كاريكه در مـت بيست دقيته مى بايسنى انجام كيرد دو ساعت با


 بعلاز غروب معطل میى شد , نهار ظهرش را با با مـام بكبا مى خور , بتغرى خسته , كوفته بود كـ دل دوستان بحالش مى سوختـ.
 كاوهاى بروارى سر بزنم كاوى از طويله بيرون آمـا و آن ايرانى مسنول





㛈

 And vines.



بـاعت جلو همג كاوها بفدرى علف مسى ريختت كه سبر مى خوردذد ，




 ناشيكرى خودمان بوجود مى آمد．

## درسى كه 4 6 6

 هصلى با تراكتور براي آرردن علف بـ صحرا مى رفتّيم هر جند لباس






廆隹 ，尭



.





 رثيت














$$
r \cdot q
$$




 كم Sرد







 الحiLان
 رسيلذند.


 مرا, "م كادن
 ن范 ا, 路 بر

تهذيب اخلات , تربيت بهانتي كه بطور جشـتكير زبنت بخش اخلات







 مسلمين هـم از اين مـوضـوع نهى رنبيدند ر كاهى اوتات خردشان هـم اين موتحو ع را به زبان مـى آوردند.
 كـكهاى مـهكن مي نمودند , المتينـاس كامـل بـن احبّاء , مسلمين برقَرار بود , تربيت بهانى سبب امتياز احبّاء بود.

تازيانه هاي نيمه دزم دسامبر
 كرشتى كه مشاوخوز روزانه به ما مي داد تطع شد. نقـل بانصـد كرم
 هردهLان نقيرى بودند كه كسى مـازادى نداشت كه بنروشد , خر خرد آنها




$\ldots$... A. .,., ,
 , ش , أی
,
 ساع

كرم تُوازش دهـ
 1, ا


 -
 شان ,

 لطناب

有 , رفت ,

راخـى استت ,لى دسترسى بـ آن ندارد , بابد بباى ناهار ر شاب با












بسته هأى دوستان

تقريبا در, اواخر زُانويه بستع هاي پستى د, سـه كيلويى و كامي بنع





屋







 را كيسه می نمود．


 آباء ，شكنجه هاى وحشتزاى اداره سياسى را ديده اند با ديـن يك
 صحند هاى ，حثيانة جهنمى را با تـام خونخوارى ，خرون آثشاميش در




 خودمان را نشان بدهيم ثا ورتّن مريتت ما مهر شود．در مـاو خروز كـ

艮 （




居 آثنبا تبعيגى بوديم•
os سر انكششت

















 عالف دسترسى بيدا كردند , بارها رها را زده به راه اقتادند. در تهام طرّلٍ
 a












 در ماه مارس بعيلتش رنتم حالش را يرسيلم دستش را بـ را زير بالثت

 اينست روز , روزكا, من. در مـتى كد او در بيـارستان بسترى بود با با
 ثـامى به أ, بابت حقوت يرداخت ننتود.
 انكثت بايثن ين زد ولى كارش بم بيهارستان زكشيل اها ابن ينزدكى , د, ا, انر دانـي بهاي كذاشتي.
is is
, L L





 خودشـان را دادند , كا, خريدند , از شير , خربى خرد را بی نی نياز
 هروار كردند. حتّى جوانها برن میى خريدند , آن را بزرك میى كردند ,
 ساوخوز را ترى كرده , بـ ماريونكا كه مركز ناحيه بود سنتـل شـندن.

 زمسنان شير منجهد مى فروختند و در مقابل لباس مستعـلـ، بتـو





 سواد , صنعیت داشتند در دوانر دولتى مشغنول شدند. خلاصد با ونق

 شم بهتر بود , روى اين ایـل مب عده يه آنبا ماندند , هنوز هم در


فصل هفاهمه

خانم هائى كه به سيبرى رفتند

در طول مـتت بيست , يك مـاهى كـ احتّاى الهي در زندان مْدهش



 عالى حكومت شوروى راه حل نهايى اين كلاف سردركم را كـ با باست خود بيجيله برد در اين دانست كـ ايرانيانيان عمورأ تبعيد شورنـ





به اتتهى رسمانند. باشد كث رجرد آتها , ايثار محنتّ بيدريغشان. دورا شديد محكرميت سبكتر , آسانتر بكذدر , الحن , الانصاف كه اين
 ذاكاري , جانغشانى , طهارت , باكا.منمى , رأنت , מحبت بردند , بنده بـ عنوان نمرنه از بجد نغرى ياد ميكنم.



 رلى تربيت بهانى , ايمان توى ايشان را بحد اعلان نيان
 باجناغ با هم مـل دو برادر مهريان , دلسوز بودند , هر در بـالها
 السنتطات دوره هاى شديد و ناكراري را كنرانراندند.
 بودند وتتى كاروان تبعيد شـدكان آمـادة عزيمت شـد آنها خانـ ر كاشاند , اسباب , اثاثيه را كذاشتند , با با توشن مـتنصرى به خيل تبعيدندكان بيرستند. ديري نكنشت كـ آقاى جليلى در انر صـي









انبـارها كيسـه هاي A A





 r.






 بالآخر






位
 و

خوالشر و برادر ,قتّى كه تصـيم كرفتند كه بـر خـود را در تبعيا



 الله با
 ,

 فـاكارى , از خرد كنشتكى فون العادء نشـان داد. امين الله بارها در





 ابيران خرإمس كرديد.

## فصل هيتجاه هم

## توليِف الحبّاء در سيبري


 كلى


 خور"號

 ,
, ثمع احباى الهه بود جنانجه د, هـمان ابام بط,
 الهى را توقيف كردند.

السامى توقيف شدكان از قزالقستان شمالى:
 نصرالله باقران سليمانى برادر آتاى محتاعلى زين برادر دكتر عباس زيـن


اسامى توقيف شدكان از پاولودارسك: V



اسامى ,ا بخاطر دارم. آنطور كه در ناجيه ما شايع شد نسبيت به ابن نفوس زكيّه با خشونت ,
 در جـود بنتج روز تبـل از توتيف مـجند بـ ماريـونكا آمـنـا و در
 هـتبت هی كردند كه در اين وثت رنيس اداره سياسى وارد میى شُرد ,
全供







 مركز بود ,لى
 رنع بعدى تجات بِانت.


 خدمت بودند. سـواد فارسى ايشـان خوب بـود , ريـاحب ذوق ر تريـن



 با بايرين توتيف كرده بودند ولى حساب آنها غير الز خساب سشايرين بود

انتقال عدّه أى به ماريولكا



 - i+ ك ا



$$
\begin{aligned}
& \text { A } A \rightarrow \text { A }
\end{aligned}
$$







هسل جديل بسيار خوب بود. آقاى مُدبَر نينر جزو اليى اشــناص بود و و در مـدّت كوتاهى لياقت خود


 ساختّهان مـذكور در خلدمت شهردارى باقي مـاند. اين شخفص مـحتر مر




 وانعا صـد در صهد به زندكى , حيـات انسـان بستگى داتـتا جهـت



 كه مـاليان دراز را در آن بسر برند نشان مي واد و از تفـاى اتفات

有


an; XiL
 ا الـارات
 (n) , أقإِان (


 , ;











خود



و ايِن مم يك خبر خوش




 مرد بسيار خوبى است , درست , اميـن , دلسـرز استـ. ا, براي ديدن




 الستقامت معيشُ نتايج درخشانى، دارد. آتاى نُدبر تعريف كردند كـن


 كنيد اينطور نيست مى خراهيد نتيجد اش را به بينيد؟ , با با قدلداى








 د, خاطرْ ای برد كه آثاى مُدبر تعريف كردند.

TTT




 ايثان يك مسْوت عجيب , كم تظيرى بودند كـ ختى با با كسانى كـ
 , تحرى , كنجكا, فطرتا در انسان بـ وديعه كذاشتد شده را زنده مسى كردند. بعدها از ايشان شنيله شد كد كفته بودند: اكير خود ما با بعلّل موجود موفت بي اعهلا. كلدة الآل نشويبر وتتى موعد آن رسيد , ارارادة اللّ بر آن تعلن كرفت آن وفت استخوانهاي بوسيدا: مـا سببـ انتتباه , تبليي امرالنـ
 ;ندى می كنی.

فنهل نـوزدهم

احبَّي الهي در سيبرى

متصاعدين الى الله در سيبرى

عدة زيالى از احبّاي الهي در سيبرى به ملكوت الهـى نسعود نـهودند. در سال اول اكثثر كسانى كه از ايـن دارفانى به بـالم باتى ستتاقتند

 جنك , دوران قحطى بعلت كـبود غذا . تواى عده يیى بم تحليل رنت

 حيبب الله باغبان مشرت الاذكار عشّق آباد بود. ونات ايشان بـان بدين صرورت اتفات افتاد كد روزى كى مـا را در ايستكاء الـتو خا, از ترن




يـر



 (fin





 , يس,

 طرل

 ك , د













 را امشب بخور , مـن فردا برای بردن كفش خوامـم آمد ولى علينان




 كوزة شير , تختم مرغهايش روانه مى كند. عليخان شب را شا شام میى













 حـل بر معبزه میى نـودند.


 بجهال مبارك بود , دثيقه , آنى اميدثان فطل نتى شد.

## آف على عسكر اسكوبي

يكى ديگر از متصاعدين الى اللّ در سيبرى آتا على عسكر اسكوبى
 در عشـّ آباد بلورنروشى بـرده شُخصى بودند مـزمـن , هتَّى ,
 جندى تبل از د, كنشت ايشان كنرم بـ ماريونكا افتاد مسبح زود كـ

 داشتند اهر كردند كه با ايشان صبعانه بخورم. آب حبشى تهـي
rry

نـودند. مقدارى نان روى سفرי جيدند , يكاند تخم مرغהى كه غذاى آن روز ايشان بود را با ثلبى شاد , رويم خندان در نهايت خلوص , صعيميت جلو بنده كذاشتنا , دعوت بـ خاتوردن نـودند. ور آن ساعت حالى بـ مـن دست دادا بود كه از وصغش عا باجز

 ,لى آن وجد , سرور , هـا و , روحانتيت , احسانس تزديكى مهـان ,
 ايشان دست نداد , ايشان بس از جندى به عالم بال هـعود نعودند.

صورت متماعدِِن الي اللّ در سيبرى در ناحيه ساوخوز الكتيابر
عبارتند :
 هشهدى اكبر



 بخاطر دارم , شايد بنج , يا شش نغرى بيش از اين باشنـ.

## هورت السامى الحبَّايِ كه بساوخوز اكتيابر وارد شدند:

 Y




1A , , 年-

 YV بهانـي


 كفاش
 tr 1 intín

 or or

 AY هدايت









## توطّن احباء هر سيهرى




 تعداد مـاكنين آنجا معلرم نيست ,لى از بيان أنها كـيانى كد هرتب

 عبارتند از;
ا از تزاقستان شماللى : عزيرّاللّه سهيلى , آتا وعيد تيصرى , مرتنـى از احباى بلى اللهى اين سـن نغر در تــبن ماريونكا كه مركّز ناحيه اكتيابرسكي است زندكى مـى كردند.
 زندكى مى كنند , نعاليت هالى امرى هم داشتند.
 كه مركز ناحيـ است , آتايان عـلا .الله زينلى , نـيا . بسر غلامعلى , متصـود حسن ال بسر عـلى اكبر تصـاب در ششهر يطلروباولورسكى

 سيد لحمد نظمى، مـنير المبقّي یسر آتا اسـدالله الحمدان , كالظم هاشمـى بسر آتا سيدمهدى مروى , در تاشكند. سـرتند. بخا, ا , تاجيكستأن نيز باكنيني بودند.

توليف آثر نغيس4





 حاجي
 عبدالبها. خطاب بد محغل روحانى, عشق أباد راجع بـ استحكار مار مشـر ت



 ادارi سياسى ضبط , اخـ اخل كرديد. آتالى بسيم فرمودند كه جناب آتاميرعلى آلى اكبر وخشورى در تابستان
 ايشان را تشييع نـردند زيرا ديكر از رجال كسى آرآ آر نبود , عدن







$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } \\
& \text { Hicaldusins } \\
& \text { 而 } \\
& \text { Aljun }
\end{aligned}
$$


 ，促边
 مهحن , حوادث غـم انكيز , تأثرأر آن به رشتن تتري, درأررند , در






 بردند از سلامتتى , نشاط بی را بهره بودند.
 دارد ولى شرح حوادثى، كه با اسم ذكر شده , شكنـِم , عذابیى كه در

 .

 و je

 , 號

 .

## فصل بيستته

## عزيمت به أيران

بعداز رسيدن كذرنامه ام از سـنارت شامنشـاهـى دولت عليْ ايران :ر مسكو بتهـد عزيیت بـ ابران در روز اول نوروز 1977 بـ دهستان مـاريونكا كد مركز ناحيه اكتيابر است وارد شدم و در جشّن عيد

 مى كردم دوستان ضمن راهنمايي كفتند كه در حال حاضر مسافر را آهن , تطار خيلى زــاد اسـت و كـرفتـن بليط ترن بسيار مشكل , جهت سهولت كار تو میى توانتى در ايستعاه راه آهن بـ باسبانتى
 تو بليط بخرد , الا بايل يك منته در ايستكاه راه أهن بخنوابیى , هر جه دالرى بـ دزد بدهى.




 خودش را نـى شناخت.


 مـا بليط بدهد.
 قرار كذاشته كه د, بليط جهت مـا بخرد , دويست روبل حت الزحس بگُيرد من دستور رنيس را بـ باسبان دادم كه زودتر كار انحام شُود زينل اف وقتى ایِّ دستور را ديد كفت كه مـن از شــا اجرت نخْواهم
 زيادى ببرr.
 علّت كثرت جمعيتّ موفتَ نشد كه حتَّه وارد سالن بليط نروشى بسُود
 مونتّيتّ هم ار , هـم ما متأثر , ناراحت بوديمر باسبان فكرى كرد , كغتت اشكالى ندارد مسن شــا ,ا سـوار ترن مى كنم , شها در نفرى
 شما بليط خواهد داد. با كـكا او اثاثتي خود , ا جلو ترن برديم ,
 ريا

, بی, می ری ,
 \& كند

 X غالرت است أن را
 ~ , بكش ,


 كنیـ از

 زبرا


 الـن سنعر كـ




s，

 عطهت ， عهصر T


 بسيا，

 ＂踳






 غانم隹隹药


的 jo程

自
初
躬 a
完
 ك
 － jؤ口 ，完
 jy a，خلV！ ； ג納 （1） ك～







 مطالب آن كه جهت شـها بابد خـيلى مهم باشـل بم، الـلا ع باشـيد. هر وقت او راجع بـ لو مباركا هعبت مي كرد خونسردى , تعادل خود



 الحضار نكرده اند آنست كه نكر كرده اند مـن از ادارi سياسى خاطلرا

 ,ا جلب كرده , لوحى كه اين جينين آنها را به وحشت انداخته , رعب ,




號



 امنططراب انـاخاخته بود.
بـ,







 مهاجرت او را بهى تاب كرده بود به مهاجرت فر ستادم , بع در در انر


 خاكبرسى آستان مـقدسش را كم آرزوى اوليا، , مقدتسـين الـت بيلريغ . به ما عنايت فرمود

غليزاد اكتبر RYY

$$
\begin{gathered}
979 \\
y y y
\end{gathered}
$$

## $10 / 12 / 1937$

## AS(iAR/AI)III IGNI)()N

KINII.Y WIRI: ASIIOABAI ASSI:MBI.Y IHJARTITR1:IRIINOS IRANI:X('IID)IN(iI.Y  IRAYINGIIIRVENTI.Y IRGTIECTIGN

Copy of a cable from Shoghi Effendi sent via Zia'ullah Asgarzadeh to the Baha' is of Ashyabad

# ISISN <br> 1875598162 

(5) F. Sahba

1999

## Typesetting by

Shiva Dehghan

## Gover design by Mariya Daliri Beale

## Conluy Press

P.O. 130x 1309

Bundoora, Vic. 3083 Australia

# SALIAY - I - SOKU' (Years of Silence) 

The Baha'is in the IISSR<br>1938-1946

The Memoirs of Asad'ullah Alizad

