

تاريخ مناسبات ايرانه وبريتانيا
تهايى

دنيس رايت

ترجمأ كربم امامى

$$
\begin{aligned}
& \text { نشرنو } \\
& \text { با هدكارى انتشارات زمينه } \\
& \text { تهران، ، }
\end{aligned}
$$

اين الئر ترجـمـاي اسـت از:

The Persians Amongst the English
by Denis Wright
I. B. Tauris \& Co. Ltd.

London, 1985.

$$
\begin{aligned}
& \text { جاب دوم:" } \\
& \text { تعـاد: ."r. } \\
& \text { حق هِإِ محفوظ است. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { برای آيرنا } \\
& \text { و دوستان ايراني متـركـــان } \\
& \text { كه بــيارى ازآثان اكنونان } \\
& \text { دور از وطن خخدد } \\
& \text { آواره هایى ناشادند } \\
& \text {. . . . . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { با ياد بِدرم } \\
& \text { كه نخـتـين وارْههایى انگليــى را } \\
& \text { به هن آموخت } \\
& \text { وبا سـاس ازمادرم } \\
& \text { كه فاريسى وا اول از اوآلموختم. } \\
& \text { ك. }
\end{aligned}
$$

## فهرست

ستخنى از مترجم

فصل اول: اولِين ايلِحى ايران در انگلستانـي
rr


 فصل بنحجم: دو ايرانى سا كن هند فحـل شثـم: سفير فوقالعاده فصل هفتج: اولين دحصلين فحـل هشتم: قصئ سه شاهزإده فصل نهـم: سه مأموريت ديِيلماتيك اصـي فهـل دهم: سـغرهاي ناصرالدين فحـل يازذدهم: مححصلان بعلى

 فصل حِهاءدهم: كابوس نشان زانوبند
 فصل شاتزدهم: آخرين قاجارها

## سٍّاسگزارى مؤلف



 مبذول داثتند تشكريمىكنم.



 مســول نظراتى كـ من يِيان كردهام نـيستند.










 كدام بـ نحوى اطلاعاتي را در اختيارم قرار داده وبه من كـي








 سانز برى.















 هركز إـاناد وزارت هند.




.3.A.
ذت باتِم

أوت 19AE

سخنى ازمترجم







 اميرانتورى آن كشور در هندوستان بر ايران تحميل مى شـد

















 موضم يك مورخ بى طرف نيست.
خط مشى مسيامى دولت بريـتـانـيا در قرون اخير نسـبـت به ايران و و دول همسايه









 دارسى و استخراج آن درخوزستـان توسط شركت نفت انگـليس [ور و ايران] حفظ منافن نفـتى بريتانيا يكى از اركان مهم و فائق سياست انـي انگـليس در منطقه بـود و همين دو






حـمايت از اسـتقلال ايـران هـميشه از; رئـوس سياسـت دولـت بريتـانيا در مـنطقه بوده




وطن خودشان، اقدام كنند.








 جماعت از آب درمى آمدند.






 صفحات كتاب رأ بُر مىكنند.
در مورد روابط فراماسونرى انگگلستان و ايران نيز مؤلف ظاهراً كوتاه آمده إست، هر هـر




مؤلف آليا همهٔ حقيقت را گُته يا إينكه به شيوة مرضيئ ديلِماتها تنها بخشىى از حقيقت را گْته وبقيه را درز گرفته است؟ مترج باره از موضع يكى مورّخ آ گاه اظـهارنظر كند؛ ولى دو نكـته براى او روشن است: اول
 مى خواست، هطالب بيشترى در بارهٔ روابط فراماسونهاى ايران با بريتانيا بـا به آن بيفزايده از جمله رابطه ایى كه در سالهاى بعد بين لزٌ بزرگ اساكاتلند و محافل فراماسونرى ايران



 " خالى ازتأثير نبود. در بررسي مساثل تاريخخى ، تنها به قاضى نبايد رفت و شرط تحقيق صـحيح شثنيدن روايات گوناگون هر دو طرف هـر ها-جراسـتـ. در مورد روابطا إيران و انگاليس نيـز به روايـت شيرين سـر دنيس رايـت اكـتفا نـبايد كـرد. هـر چند ايـرانيان هـــوز اسنـاد و


 كشف حقيقـت است. واين است فهـرست كوتاهى از چــند كتاب كه در حـد خود مىتوانند روشنگر باشثد:
 (انتشارات اقبال، ((حقوق بگی_ران انگگليس درايران)،، نوشتّه أسمعيل رائين (انتشـارات جاويدان،

("فراموشخانـه و فراماسونرى در ايـرانه)، نوشتةٔ اسمعيل رائين (انتشارإت اميركبير،

((دست بٍنهان سـياست انگگليس درايرانه)، نوشتئ خانملكـ ساسانى (انتشارات

بابك،
"(عصر بىى خبرى يا تاريخ أمتيـازات در ايرانه)، نوشتهٔ أبـراهيم تيمورى (انتشارات
اقبأل،

 همان إيام به دست مترجمان قاجارى به فارسى ترجمهـ شلهه و در زمان ما از نو ويراسته


 . (1)


 را با دريافت دانشنـامهٔ ليسانس تاريـخ از كالج سـنـت إِدـنـدهالل دانشگاه آكسفورد به










 سـنت آنتونى دانشخـاه آكستورد كه مـركز هـتبرى براى هطالهات خـاورميانه دارد.



 آوردها است.

$$
000
$$









 شتابآلوده وامیحارد.







 انتظار خوانند گان بِايان دهـ.

و اها حند توضيح فنى :
ه مترجم كوشـيله اسـت متن كتاب را با توجه بـه رنگ و و وبوى نثرهاى قاجارى و و اصطلاحات ديوانـى آن زمان به فـارسى برگرداند. از اين رو سعىي كرده است حوادث




اسـت.
شثماره هايـى كـه در متن بين دو كـمان (برانتز) قـرار گرفته مربوط به ارجاعاع














 ملكمب"). مترجم كوشيده استت تاريخهاى كتاب را كه درمتن اصلى همـه به صوريت سنـئ ميـلادى داده شــده اند در بيشتـر موارد بـه هـر دو صوريت ميـلادى و هــجرى قمـرى













 عبارات نقل شده را بيـابد و در متن جاكى دهد، الما هـميشه موفق نبوده اسـت: يا با به اصـل فارسىى دسترسى حاصـل نشده ويا به علت مشكـلات ديگرى نتوانسته ايم جممله يا شعر





- a o

مترجم عرض ديگرى نــدارد جز عرض معذرت به خاطـر سهوهايى كه احيـاناٌ هنوز در ترجمه وجود دارد و نْـوانندگان تيـزبين ممكن است در در حال يا آينده آنها را بيابند،
 جايّ يارى دادهانـ.
. 1.
تجريش، فروردين \& \&

## يادداشت چاپ دوم



 بوده است كهه با دو روش چاپپ و به ناپپ


 امتا همينـجا بِحو يِيم كه اين موارد اصـلا
 در حدَ دلخخواه مترجـم كه دوستان میىانند وسـواسـهايش حلد و حصمرى ندارد. بسيـارى أز كتابُدوستـان پِ إزنشر دو مـجلد چانچ اول كارهـترجـم را ستودند و


 سِّاسگزار اسـت و اميد دارد كه روزى إمكـان سود جـستن از الظهارنظرمهاى هفيد آنان را بِيدا كند.

## 1

## اولين ايلحىى اير ان در انتَلـتـان

ريسش از قرن نوزدهم ميالادى از إيرانى جماعت كمتر كـي در إنظالستان





 خالى باز كثت.






 ايرانى همراه داشتند. علاوهبـر اين، بــازر كان ايــرانى ياك محمولهُ

الولين ايلحچى ايران هرانكاستان











 خو اند.
 انگللمتان و نيز اينگه چحملوز يك فرد إنگليسى تو انست خود را در لنلن
 هم روايتى از اححوالات ايرانيان در ميان أنگليسيان جحـايظاهی شايسته دارد و بايد دوباره نقل شثود، هرپنـل كه إين "إيــر إنى"ه در واقع يك انگًاليسنى بود.




 عنوان فرعى آن بهـخوبى خبر از محتو إى كتاب هىدهل:




















 ا خرودشان را در ايران ياوتنـل امرى بود بيشتر مرهون تصانف تا زاييلهء قصه و نتشُه قبلى.


 دربارء: امـان اعزام هيئتى از ونيز بهأيران صهرت



اولين ايلجمى أيران درانكلستان




 اين پيشنهاد بهمشام میرسيل و ور جوانان قبيل موإرد زود به هيجان مى آ يند.
در ماه مه







 از آن پس نيز با وى به كرات مال(قات كردند.







 . The Great Sophy ()
 بَزبان انكليسى راه يافتد اــت ونه إز وازء: موفى. - م



 الروپا اعملاى تسهيلات بازر گاني در ايران را به آنان وعده مىداب. هيئت سفارت آنتونى شرلى از طريق مسكو از راه زمين به أروپا


 خود قائل بــود رنجّ مى كشيل و او را هتهم ساخت كه هسـلايايمي را كه پاحشاه ايران به نيت فرعانروايان اروپا به آنان سیرده به فروش رسانله

 دولت اسشپانيا در برابر تر كان عثمانى نشل. آنتونى شرلى ديگ, هيشپگاه قدم به خالك انگلنستان يا ايران نگذاشت وترجيح دأد در اروپا بمانل و

 پايان رسيد.
و اما در اين هيان رابرت شرلى در اليران ماند. از كارهاى او در إين مدت اططلاع زيادى در دست نيست. میدانيهر كه از قزو وين به امفهـيان



 زمان، در دامان عمهاش كه از بانـــؤن دربــار صفوى باهشمار مىرفت

 كشيشان كـرَمــَى مستقر در اصفهان مى كوشيدنل دقامات دربــار














 گرديد־َ. سهماه بعد، ترزا


 با اين وجود، و باينكه رابرت شرلى انى اعتبارنامها


 r (r



 لقب دريافت نكـدند. [توضيع مؤلف]

برای پنيرفتن رابرت شرلى نداشت. پادشاه احتمالا از نقشى كه رابرت

 رابرتشرلى



 از اين شرفيابى نوشته است، رابرت شرد

 اين شرفيابى مالاقاتهاى ديترى بين جيمز إول و ر رابرت شرلى مرنى مورت











 سوار بريكى از كثتتيهاى كميانى هند شرقى شـدنل و از را راه دور و در دراز




هر هنا شاهعباس از إينكه رابْرت شرلى از مأمور أیتش دست خالمى
 شرلى كاسته نثلده بود چوون چهار ماه بعل بهوى اجازه همر اهی همسرش ترلى كنل و بار ديگِ رهسپار إروپا شثود. تا به امروز






 رم سغر كرده بودنن. در شهر الخير *وان ديك جوا ان تصوير تمامقامتشان

 خطلر تر كان عثمانى مناكر در كرد.












 شـده بون. [توضيـ مئؤفـ]

دزبار در يادداثتتهأى خود نوشته اـت كه در اين شرفيابيى رابرت ثرلى



 بهز بان فارسى نوشته شله بود و در آن زمان


اعليحضرت تقدبم كرد.


 خو اندند، از كماك به يرداخت مخار جاو

 اين مخالفت را منعكس نمودهاند: پاينكه او واقعاً سفير است يست يا نيست






 ورود غير منتظرؤ نقدعلى وييعك با يكى از از كشتيها

 نقدعلىيگك، روزى كد باهم روبرو شدند كارشان بهدعوا و ز زدو خورد
كشيد.

كمیانى هند شرقى كه به احتمال زياد ثاهعباس را ترغيب كرده

اولين إيلتى ايـيان درانكلستان
بود نقدعلمىيگُ را بهسفارت به|نگالستان بفرستا بدون فوت وقت ورود
 واريك، رئيسى تنشريغات دربار [يا ايشيك آقاسي باشى آنايام] ومقامات
 لندن [ از نقلـعلى,

 شده بود و إين نكتهاى أمت كد ازن نظر سـرجان فينــت نكتلسنـج دور نماند،


 آبرو برإى شخصص اخير، شخص قايمر را بى آبرو كتنده. (7) از إين

 رابرت شرلمى خطر را بد دسرعت جس كرد. هــردم يقيناً بزودى رو




 ها


 برإي رفتن به ملاقات نقدعلىي












 براى معاينهُ نقدعلى








 آبرويش تا اندازها
 را به همسرى گرفته است. و درثانى اعتبارنامهٔ أو جعلى نيست و امضانى






اولين ايلجيى ايران درانكلستان
شاهعباس را دارد.






 مى خوانيم كم نتنـعلى





 سفارت رابرت شرلى اظظهار شلده بود قوت بگیيرد. پادشاه انگلستان كه







 مطالع سازد. (11)















 مجاس إعيان نيز در آن در گير شدنل وبر
 اوت

 آيين مسيتع بگرود.

 باعرن حال ترزا شرلمى مبنى براينكه او و شوهرش با (آن كافروحشى





 [تونيت مئزلفـ]

اولين ايلجّى ايران درانكلـتان
كه خودش را سنفير مى خوانده (آ1) نه دريك كشتى بنشيننل ونه دريك زمان به ساحل بر بروند موافقت كند. اندك زمانى قبل ازعزيمت نقدعلى







 انگليسى خود تن در دادند.


 شايع است كه نقدعلى













4
اولين إيلمدى ايران درانگكلــنـن
بدعنو ان فر ستادء شاهعباس استغاده ــ وبدعبارتى سوء إستفاده ــ كنل. ترزا شرلى ثـى ازمو كُ شوهرش ايران




 ",

 نما يند

جتَّونه يكا اير انى



 روابطا انگلستان و إيران استا
:












جكونه يك ايرانى نمايندكي....


 میدادند. بعل از عزيمت نقدعلى

 هر كاه در إين ميان مسئلها




 SI9A/IVAを



 "







 (1) مئ لفـ]
















 |

 *اسميت به نمايند





 ;رهركز دستخالى بازنمى كثتند. [تونيتح مئف فـ]

U آ ن
拱 شر كت رنسيلى


 ( الم







 ! !共




 |


































 به آن إحساس انحترام كنـ.
 السميت مhاحب برسر من آورده از حل بيرون آست" (0) . يهـاستخى كد









 رياست خورد إوبرپا



 هنـكى الـميت جلو كير ى بلعمل آيل
 السميت و شيتخ ناصر نيز إرسال ثـل و هردو نفر فهميدند كه بازى تمام










 نيز همين نظر را دارنـن مهلى على خان كه بود و جهطور شدكه اورا به نمايندكى انگلـنـتان به إير ان فُرستادند؟
 بود ولى به علت اختلافیى كه با پسران متُلدر نادرشاه (پادشاهى كه در















به دنبال أو به بمبئى رفت.
 وأرد بمبئى شد كه مقامأت كميانى هند شرقى بر ایى حفظ و حر است از














































 هندوستان در آين پياده ششوت وبا









عبور از خالك إيران را دريافت ندارد. مـاهيت الساساً سيــاسى انتصاب



 Lol




















 [تونيي هؤلفـ]

أجازه خواست كه ههـى على با پادشاه ايران تماس برقرار كند و بــا




موافقت كرد و نوشت:






 امر بـبيار محلوبى خدياهد بود.

 مهلى على خان بدهد. جزئيات امر را بهدنكن محوول كرد. اما در مورد


 ميانجيگ, بنهـ.




























 تهران بغرستلد. تاريخت هر دون نامه \& \&



 دو برإدر زمان ثاه بودنلد ولى بنعات اخختالفى كده باوى ييب| كرده بودند





























جكونه يك ايرانى نمايندكى...

 به پادثاه و مدر اعظظم نوشت و چچاپِ

 صدر اعظمه در پاسـخ پيشنهادها


 (1 ........) (





 كافى نبود و از دنكن دن درخوا











py
جكونه يك ايرانى نمايندكى...
دنكن را نيز نیسنديد و به بمبئى پس فرستاد به اين دليل كه جنس آي آنها
 روز 9 زانويه


















 سمت هندوستان تمام مى الـدر.



 ملايمى از او انتقاد كرده بود، عقبنشينى زمان شاه را نتيجئ نامههاى

جكُونه يك ايزانى نمايندكمـ....






 كر نن زمان شاه و فرانسي.




 برد كه مهـى على





(IV) عمل كر دهإند (أن.






 را در سغر دور و درازشان با تشر إن ثمـر اهمى كنل و إين نشانها دوشنى
 در برقرار كرىن منا منا



























جكرنه يك أيرانى نمايندكى...











 و جيـلها خلى خود أو بود.
















از آنان بود كه به وساطت تماثاييان از كشتنشان مرفـنظر. كرد. جاناتن دنكن را خوش نيامد و از اين شرح پر آب و تاب ماج آبرا الستقبال نكرد.











 دادند.




 حكمران، و از اين جهت متو متع است است باوى طردى رفتار شود كه شا يسثئ





 دربار روى سرخود نهاده بود ودرتمامى راهجلو منرالاه مىرفت.، (Y) (Y)

جككن يك ايرانى نمايندكى....



 مالو


















 كنين. به الدعاى.




 ك1 هنز

















 تغنا







جكونه يك إيرأنى نمايندكى....
نادهمايیى كه خودش ! !















 ــ كه همـ
 دی كردند و البتله اين حقيقت نيز و جود داشت كه او يلك انگليبسى نبود.

を) (


























 إمرى ديگر كد آن را فقط يك انگاليسى تمامعيار مىتــوانست برعهـهـ





 دست از كوشش برنداثت و يشش از ترلك تهران نامها ياع بد دنكن نوشت

جِّكِنه يك ايراني ندايندكى....














 هی كرد وِ در آن حال




 مقامات أيرانى پيبا







 بدون فوت وقت مهلى على را سرج انى


















 قرار گرفت ولنى از بابت مأموريت تهرانش پاداش خامى بانى بانوى پرداخت





اعز ام شـله از جانب دولت انگگلستان به ايران بهشمار مى آمه لازم بودمن


 مهلى على خان قريب به سهسال ديگك به عنوان نما ينلـوء كمیانى در
 ماحبمنصبان پيمانى كمیانی در بمبتى بود و قبالا مقدارى از و وتتش در
 بود. مهنى على خان در خخلال ايام اقامتش در بوشهر مسافرت كو تاهی به
 ساحل درياى سرخ رفت تا براى سربازان انگليسى كه در آن زمان در در آن
 از خاننان زنل داد كه ييش از قاجاريان برايران سلحنت مى كردنل و


 (YQ) a.
در بوشهر مهدى على خان مدتى مماونى دأشت به نام ويليام "بروس كه إز كارمنلان پيمانی كمیانى بول و مثل جاناتن دنكين و فانأرى او را


 به شيو هاهى كمج ومعوج مهلى على خان بىأعتماد بود. كسانى هم بودن كه أز لا فريبكارى زياده از حد أو كه با وفانأرى تمام در خلدمت منافـع




(Y|Q
 طول هجدهسال ودرموارد هختلف استعدادهاى غير عادى انیخودرا باقابليت









 إربابان انگّيسىاش شرح داده باشد.






 دست يك ناو فرانسوى توقيف كرديل و جـي
 پايان يك دوران بود. از آن پس عالائق تجارتى بريتانيا در ايران جاى






 ق


## $\Gamma$

## (ريك فاجعؤ دهشتنالs)،

 رِيشبينى نشلاه و جارهنا يانذير "يكى از نتايج مثبتى كه از مأموريت مهنى على اخان عايد شد اين بود كه

 /IV9A
 ديگرى جز حاجى خاميل
 اينك لقب خانى رانيز دريافت داشث









يك فاك


 ال









 إ إ أ


 باثنـل و جاى خالى










9
"تى

 كه برا


































 محترم در قايق پارويى بهكثشتى رفتنلد تا از جانب حكمران بان بمبئى كه







 قايقى كه (احامل نوازن آنا

 تير توپ مورد استقبال قرار گرفتند. برایى پياده شان حاج




 را به صدا درمىآ آوردند.



 و اسبان يدلـ حركت مى كردنل بهتأنى از ميان كو


 مى كردند.


 أيران را سو (ران خحود او و (ادويست سـرباز پيــاده كله لباس تشريفاتى


 מ پيشًا يپث او هوز فأخر ه در حر كت بودنل. در هسدو موردد سربازان كمپانى محتــرم در امتلاد مسير صفـ كشيله بودنل و (٪ جماعت عظليمى از بوميان" (₹

 ترتيب טانه بيد شر كت كرد و پس انز آن بــه میجلس رقص و نمايش
 شاك نيست كه انگليسىى انا بهخاحر عالاقهمنلى خود بــه مستححكم


 *هيكى






 بوت جوالب هساعديى نربافت نـكرنه بئ

 نوشت و كلب كرد 5
 (








 باز كـت


gV
فإجعهدر روز •ץ زوئيه/91 رييعالاول باشروع دعوا ابيننگهبانان ايرانى حاجى خليل و قــرا ولان هنلدو





 اليرإنى بلسوى پرند




 كردهانـن.











 .

روابط باايران بازى كرده بود و اينك منشى خصوهى



 جان ملكم كه او را در اين زمان مطلعترين كارشناس انـين امور إيران در هند مىدانسته|ند ثكل گرفت انـله باشد. اولين أنديشهٔ دنكن پس انز رييعالثانى و صنور دستور توقيف قراون لان هندى و دو دو افسر انڭلبيسى











 خود به بوشهر فرسـتاد. بار ديگر مهلى على دخان در اجرایى دستورات دنكن راه مستقل و
















 در اين ميان، باو جود شايعهاي كه دها












 بمبئى فورآ دستور تشكيل داد كاه تحقيق را داده أست و... اقسامــانـاتى لا براى تسكين و تشفى خاطر ه خو يشان و همر اهان سـفير فقيــن انجام



 هـجلس پنيرايیى مرداننإى را كه قرار بود بعداز


















 بشجاي زُسيد. [تونيي مؤلفـف






















 آقاحسين كه بهعلت جر احاتش هنوز قادر باليستادن نبودازايشان انستقبال كرد. ونر اين حال دستهُ موزيلك، هنگ







دست اير انييا نلهد.


 بر ای دنكن كه شخصماً مردى خخجول و عصبى بود و از دست بعضى از ههر اهان حاجى خليل در ايام بعل إز تير انلازى به جان آمده بيد بايل مايهُ تسلى خاحلر شده باشل. ملكم كه أنتخابش براى خوا! بانلن غائله از

 انأرءّ وضع را در دست گرفت.
 مقتو لين از راه پرداخت غرامات همكفى و همعچتين دادن ترتيبات لازم بر ای تسويهُ حسابهاى حاجى خليل و تقفيم امو ال او در بمبئى؛ و دوم؛

 انلكى ييشتر از يككماه حلول كثيد توانست با احسماس رضايت از اينكه






 حاجهى خليل درآنبجا دفن شود كمكا كند. اموال حاجهى خليل در بمبتىى

 برنامههاي أيرايى باريس حضور يافت. [توضيح مؤلفـ]







 دـخصوص به خواهرزادئ خود ستو إن يسيلى دستور داد جنازه را تا تا بصره همـراهى كند.
روز ؟ نوامبر /N رجب در حدود هنتاد نفـــر از اعضاى هيئت














 حيثيت ملت بريتانيا نيست كه فيصلةُ موفقيتآميز قضئه حاضر را ما مرهون به نتيجه رسيدن آن اعمال بدانيم.ه (17) ملكم كــه خبر ناشاشت مر گك
































لاوت كه عزيمتش از هنل بد نتحو اجتنابنابنير ى بـ تأخير افتاده





 محترم دريافت داشت.



 ستوان پيسلى به جاى او با تهرإن برون و نامه را تحويل دهل ولى الى به او








 وجود دإشت كه در غيبت هنستى از بصره معامالات شخمىى أْ لطمه بيينل
 منستى از روى ترحم براى همتاى جوانتر خود كه دپار مخمیه شلـه بود و يا به اهحتمال زيادتر از روى جاهطلبى و به أميل به چنـگ آو پِّت نمايند در نامهاى كه منستى قبل أز ترلك بصر ه به فرمانفرماى هنـ نوشت بهميان
 اطال(اع مىداد كه "براى اجر ایى نيات آن جناب" (1Q) عازم ايران أست.
 و در ماه فورئء \& -
 عازم دار الـخل(فه شل.

 پيش كر فت و روزدوم گُوئئَ ع + هنلد روز بعل منستى گز ارش טاد كه استقبالى كه از او بهعمل آهلس از



 سفير تاجر خود را فراموش كرده بود و اكنون بيشتر نگران حفظا ييمان
 كه ماهيت تصادفى فاجِعه را دركت مى كنـل و دولت بــريتانيا را مستئول نمىیإنل.

 بودنل. ايرانيها حتى كفته بودنل كه انگايسىيها مىتو اننل ده سفير را به قتل برساننل مشروق براينكه حاضر باشنل خو نبهاي آنان را بهمميننرخ بيردازنل!

سفيرى كئ مقدمش ترامى نبو










 نهند) پعلشار شده بود.


 هحترم در بنارعباس و بصره را داششت. از اين رابطه دخترى به دنيا آمهن

بود كه أو را بر أى تحصيل به إنگالستان فرستاده بودنل و بعلأ نر آنجها با
 پس از مر كّ دا








 رُ فت





 از موقعيت بهنفع خودش بشر هبردارى كنل.

















 IYIV







 بودنل به احتمال زيال هر








 از آنجا به بغلاد و بصر ه سغر كرد.







 و نقره مزين خور اهم ساخت.














 الثانی • .







 افُراد تحت مرإقبت او و هواى الى تقريباً غير ممكن مىینمود.
 !يران را فرأموش نـكرده بودنل تصميم داشتند كارى كـنـن كه اير انيها



 بخت با معحمدنبى خان يار بودء چوون كمبود آب و خـنارتى كه توفان به


 بهلب رسيند است و باامرار خواستار انامهُ سفر ازراه خشكى شل. بهاين



 لست كمیانى هند شرقى كناشتنـن

 حاكى از امتناع محمدنىبى از ادامهُ سفر باكشتى و نيز آمانهباث بر آى

سفيرى كه مقدمش كراهى نبو


 .



 "
 باقي بـانـانـ.

 ; وقتى كثتتى هی











 وْ جال
 دن "زیخو!


























سفيريكه مقدمش كرامى نبود
اروپايى كد به بمبئى ياياينل كنارده مىشود و نه كمتر.









 سربازان در دوطرف آنها صف كشيله

 مزيـَّن بهتعداد زيادى زيور آلات از عاليت









 با عبارات دوستانه يان كرده بود. فتتحعلى


 دست جان ملكم منهقد شله بود نزده انست.





 بيهرهبردارى را بهعمل آورد.



 كه از موارد نسبتاً رايج ضهف بشرى است.




 بهانه كه پارحهها نامرغي


 به عنران ناز شست قبول سفارت خود به هندوستان
 اين عنوان كه اين مأموريت را مرفاً بهخاطر حغظ منافُع انگليسىیها پپيرفته است! دحمدنبى همـحْنين در كار مبادللّ هنايا سرسختى از خود نشان














 او را آزرده بود. اين شغايات را حكمران و هيئت مشاوران او مورد

 سرانجام نافر جام سفارت ييشبين انز بروز عواقب وخيهتر جلهو كيرى بي


 نبى خان را نینير فتنل و آن إين بودكد پليس دستورى مادر كند كه هيتع
 كنار بروند تا كالدكه او بُخنرد. اها حتى در أينمورد هم جــا

 مدبرانه بهاو تنكر دادند كه أكر اسبهاى كاللسكااث را به جأى اينكهبه
 خر اهد آمن.



















 علي خان إثكالات زيادى ايجاد كرده بود به ههماندارى محمل نبى خان تّمارده شن.





تبختر آميز و دشوارش در بم-بئى و اعمال و قيع همراهانشى به هيـعو جه






 هقامات كلكته در Fزإرش خخود نوشتند كه تصميم دارند به محص آغاز فصل مسافرت دريايیى محمل نبى خان را به ايران پس بنر بستنل و در اين
 هحمدلنبى كه در كلكته با احترامات كامل مورد استقبال قرار كر فـ فت
 كه در كلكته اقامت داشت رفتارش بهنحو قابل ملاحـلها انتظار بود. بااين وجود مهمان كسل كننـلـوه از آب در آمل كه در هر
 و ازز كوتاههى انُليسيان درانا ناخوشايندى وضـ خودش وا در كلكته با پنيرابيى مقامات بمـبثى از او
 با اينهمه سر انجام محمل نبى انخان بود كه در اين مانجر ا ييروز شلـ.

 خود دريافت داشته بود مورد بهمورد اظهار نارضايى كرد انـو در همان نامه
 و نظم از جريان مأموريتش به هندوستان بنويسن و در امتثال اين او امر

 كرد و عزم جزم او براى مقاومت در برابر خو استتهای سفير ايران سسبت

شل. با توجه بهاين موضوع تغيير روش فرمانفرما دربرابر هـحمدنبى در اين زمان قابل درك مىشيود، هیون فرمانفرما و شورانى مشاوران او او
 دفاع از هندوستان در بحبيَحئّ تاختو تاز ناپِئون در اروپا تا اينحل

 نخستين قدم استفاده از جان ملكم بود تا ها اوعاهاى مبالغهاTميزه ها


 هند تسليم داشت. هرچنا و حسابسازیهاى محمدنبى را پنهان كند، اما إدعاههـيایى را كه برسق

 انگللستان ندارد و اذعان مىداشت كه رفتارش غيرعاقلانه بــوده است. معهنا او ييست سـال تمام باصل|قت و وفادارى بـهـ كمیانى هند شرقى خدمت كرده بود و اكنون از انگليسىها استملاد مى وكرد تا وى را از

 ل'يحهُ مفصلى را به بحث كُناشت كه در آن نفمهُ جديد و مو افققى را ساز مى كرد. وى ادعاهایى مختلف محمدنبى را برشمرد و سيس الظهار داشت كه עا كاملا اطمينان يافته است كه سفير ايران هيتع كونه اندعاى

 بدهكار است.ه (IN) فرمانفرما سپس بهنحو غير منتظرمای كفت كه
 از دولت بريتانيا متوقع עدريافت پاטاش سخاوتمندالنهاى، اگر نه باز يرداخت تماممخارجى كه انجامْإده استه، باشثل.فرمانفرما تيضيحداد كه





 هرپپه باشد در آيندها








 به پسر ارشلش پرداخت شود. تو ميهماكى فرمانفرماى هنالـ مورد تصويب هيئت مشاوران او قر ار

 فرستاده شل، كه عبارات آن تقريباً هشابي، لايحئّ إو لئَّ فر هانفر ما بود و و





 كمیانی شـ.
 ميئت هشاوران فرمانفرماى هند رسيلده بود كه در آن بــاز گشت سغير




 بوشّهر و د كتر أندزو جو كس مسافران را همراهمى مى كردنل. فرمانفرما


 عادت نمحيتو انـست مو فت شب هقلدار زيادى مال التتجاره را به نأم هديه و







 همحمنبى بـر نل ختشى كرد.

 بهف





سفيرى كه مقدمش كرامى نبود



 فرمانفرماى هنل سرجورج بارلو،فورآ وبى آنگه بادولتبريتانيا مشورت



 را نقض كرده أست.
 عمل آمله بود بيجواب مانله بود. فتحعلىشاه أينبار منتظر دريــافت


 و تجارتى خود را با آن كشور قمـع كنـل و به سپاهيان فر انسوى اجاز؛ عبور از خالك أيران را بهسوى هنلو ستان بلهم. انگليسمىها شانس آو


 استمدأدهاى خود شنيدند كاملا فرا اموش نـكردند. محمننبي كه پس از باز گثت بهايران أدعا مي كرد هفت للك رو از مأموريت خود به هنلوستان عايدى داشته الست حنلـ سال ديگر دراوع

 خوديرستى او به شكست دومين مأمورِيت جان ملكمم به ايرأن در سال / / • • جونز، يعنى اولين حامى خود، به هنخظام ودودث به اليران بسه عنوان

سفير جديد انگليس به كرمى استقبال كرد ولى در دوستى با با انگلستان
 طرفدارى محملدنبى از فرانسويان بودند او را تهـن يلد بــه قطـع مقردى


 كردند و باكاهث رقم مورد ادعا و پرداخت آن ران باعث خاهلاصى او شدند.

 هارفورد جونز، شاه فرمان قتلش را هادر كرد و جلو جـــم خـــود او كوشتهايش را قطعه قطعه از تنش جل جلا ساختنن.

0

دو الير انى ساكن هنل
 ايرانيان, آوارْه أز وطن يا جويا يا




 منهب هردو در آن بهتعداد قابل ملاحظهم در كنار انبوه هن هندوان






 بر!ى كسانى كد به، خدمت كمییانى در دى آمدند آجبارى شد.














 كثور اقامت كزيل. روايات و حكايانيانى كه اين دو از انگانيسيان وساير
 در سالهاى •• M و M ا
 كهنتر از اولين هطالبى است كه ايرانيان ساكن ايران درباروء انظليسيان نوشتنل.
عبداللطيف در هحدود سال • IIYY//Yף در شوشتر در جنــوب
 ساله بود كه به حيدر آباد دكن كه در آن آنجا عموزادها


 حاجى خليل تأجر و سفير ايران كه در بمبئى تصادفاً به تَتل رسيل (نعاه

كنيد به فصل سيوم) نيز آشنايى و روابط تجارتي טاشته است. عبد|لنحليف




 رقص در حضور مقام منيـع حكومت كه „پتقريباً تمامى جمال و جا جلا






(r) «.

زمينهُ خانوان


 نادرشاه از امفهان به هنلكريخته بون و در شهر لكناهو كارى .يافتهبيد.

 يافت. چچنل سال بعل به كلكته كو چچیل و در آنجا دوستى اسكاتلنلـى به
 عنو إن مؤ لف ياك فرهنگك إنگّليسى ــ فارسى معروفيت يافته بود، او رإبه





هلن










 فار IMYO/ INI.



 باقى هاند تا اينكه در سال / به طبع رسبيلّ. إين كتاب هنوز بلز بان أنليسىى أنتشار نيافته امنت.

درـلـ






 كتاب جالب در دسترس علاقتمندان قرار دارد. ــم.







 دنياى آشناى اكثر اقوام آسيايى قرار داشیتنل زعحمت بسيار كشيد.
 طرز لباس پوشيلن و آرايش مو و گيسوى انانليسيان و رسم فرستادن








 زند


 غيره و غيره. بهنظر ميرزا عبداللمليف رونق اقتصانى انگلستان زايـيدئ





 ملـعى سلحلنت. وى نوشت: لا و بعل از سلب اختيار از پادشاه، قوانّمسلطنت





 شيوءً انتخاب نمايندكان را با با رأى مردم (كه در مشرق زمين آن آن زمان
 جانشينى پادشاه متوفي، ميرز! عبلا للطجيف چحنين مىنويسل:

وو كلایى مشورتخانه بهجهت بادثاه تعدد نـا را جايز داسنتهاند. اول يكى از










بادثاه را اولاد ذكور نباثند بهدختر اه زسد. (م)

ميرزا1ابو طالبخان نيز به اندازهُ ميرزا عبداللطيف تحت تأثير نقل

ع) انزودد: هؤلف كتاب حاضر. ـ م،






 ايشان را بهنظر اهعان ديلم، چحون خيل طوطى بدنظر آمدنـــ كه نحلق


 سهو لت. دوم صيانت اهل كاران از خحدلا سيوم نظر در امـرِر پاوثاه و وزرا (11) (




 قاصي دتتدر يا مغرض دیت مرعءب كند. فر عين-حال توجه داشت كه قضات أستقالل مالى دارنل در














 خوف آبرو يا مال نيست چه جاى جان، و حكام را بر ايشان هيـع كو نه دـبتريسى نه... و دعايب سال(طين و وزرا را را بد زبان و تصورير و كتاب...

 كه آرام زندگى اعالى را با ادانى هيـع نسبت نيست بلكه بسيار ناز لت













 او رونت اقتصادى انگلستان مرهون قلرت نيزوى دريايى آن بود و در






 (IV) (IV)












 عظيمه خو اهد شلد.


 „
 داشت؛ ماشين آلاتى كه در كنار رود تيمن ساخته بودنل تاTشب رإازطريت
 جهارم خاننهها برسانن تا هردم لا براى آب احتياج به پايين آملن نداشتد
 چاه در حياط خانهها و در ميلانهایى شهر نصب كرده بودنل و بهسهو لت





 كثشور مرتبط میساخت ميرنزا أبوطالب را تحت تأثير قرار داد و نيز


 شمهاى از رمز و رازهایى فرا اماسونرى نوشت.




 زيادى را بهروى او كشود. ميرزا ابوحالب به كماك دوستان متنفنى كه
 و هر كس را كه كسى بود بیينل، از پادشاه و ملكه و. شاهز آدهها كُر فته تا تا دو كها و ارلها و مستر *كريستى عامى بلون لقب كه حر اجمگ, بود و


 كرد و متو جه ثـل كه اين كاخها ييشتر در فصل تابستان مورد استفادهُ
 موسـم خانه كو ع در آنها نقل كرده، تههار پنـج مــاه به سـر برنل. اين

حر كت تقويت عظيم به روح وجسه إيشان دهل، هـ هواى إين خاندها به حدى سالم است كه هچون به لندن رجیت نمايند زن و مرد از سرنو جوان

ميرزا أبوطالبخان پنجاه ساله در حشر و نشر خود به هيتجوجه با فر وتنى دروغين ظاهر نمىشد و محبوبيت خود را به عنوان يك ميك ميهمان،
 مورد توجه خانمها بود. زنها و دوشيز گان زيبايى راكه با ايشان آشنا هى


 قـرار داده بـد. (Y) و چجون مدتى در روستا دور از لنین و دلبران آن ماند بي2لاقت شد، چرا



ها جان بهعهِ لنـن و دلبرش داددايم وز حور و باغ و تصر جنان دلن دل كـكادهايم
 مينوع ها، ز دين كهن خوش ز ز بادمايم
 جه غم از آنست جون بتال(فى ستادهايم (س٪)

اما ميرزا أبوطالبخان هيزى ييشاز يك نظرباز مىيرست بود.






اورا بايستى يك نظار







 قٌ إنين منهب عيسوى بر كنار و بهإعتدالنل. و به هفت جالادت و تهورو


 »

 ;ا به شرح زير برشمرد:












باز مىى آملم.4



 زبان بهثكوه عى كثاين.



 .رْزُمتين.

 مىدأنند.



 ©


 هزاوجت و قلت عحمت زنان و م مردان أيـان در شثهوات. سبب اين معنى كثرت

 ا ا1 الز
 و إسب و خخلستكاران زايد از حاجت كه در خانهُ بزركان براى زن و شوهر جـا










اين سياع مسلمان جنل مورد هم از محاسن انگأليسيى ها نوشته است. فهرست ״ فضايل انگلش"ه ميرز أبوطالببخان به ثرح زير أست:
 عهه هبـ [
Y ( ( ${ }^{\text {® }}$






 هـي كنارين







به احتمال زياد آنچچه ميرزا عبد| للطيف و ميرزا ابوطالب دربارء5
 عين حال با توصيف تفاوتهاى ميان شيوءُ زندگى مردمان آَـيا با شيوهُ


 جريانى كه بعلآ (מيدأرى ايرانيانه نام كرفت سيهيم هستند.


## تصوير أرد





با أجاز: كتابـخانه ملى بريتانيا و كتابخانه و مركز اوــناد وزأرت دــل


$$
\begin{aligned}
& \text { 'تحوير } \\
& \text { شبيه سر رابرتشر لى اثر نقاش ناشناس }
\end{aligned}
$$

شأهعباس درمعرفى أو نسـوشت: „أيلحّسـيكنونى ماست. دالهأى سال با و فادارى
بسباز بكما خذدمت كريده الست. «


 رال


## تصوير

|A1 * *


 قيافهّ جذاب و لباس متفاوت و رفتار كيرانى خود در اندلك زمانى شمع محافل
اشر افى لندن شد.

با اجاذة كتابخانة ملى بريثانـ و كتابخانه مركز الــاد وزارت هـد


تصوير






7 تصوير
شبيه ميرزاجعفر طبيب حكاكىثده با زيرنويس فارسى معكوس توسط س.ج. ترنر از روى پرئ تقاثى ترسيم شله توسطـ ى.ج. هالز



مزاحم، ازآبدر آمد وسعى كرد باز كيثتش بهايران را بـه تأخير ييندازن.


$$
\begin{aligned}
& \text { تص:ير }
\end{aligned}
$$





$$
\begin{aligned}
& \text { لندن از أو پنيرايى مى كردنه. } \\
& \text { با اجازذٌ مستر د. كـ. سىبرايت }
\end{aligned}
$$



## " تحصوير





 دزارتباط باسفرثان داشت.



## 4

## سفير فوقالهاده

به اهفا رسيلن عهلدناملُ فينكن شتاين يين ايران و فر انسه (نظاه كنيل به



 و تجارى خود را با آن كشور قطع كنل، و به سیاهيان فرانسوى الجازه











ند|شتنل، تصميمر گرفتنن نماينلدها

 טأدنט.

جان ملكم كه قبل از همارفورد جونز به اير ان رسـيل، كار خود را

 جونز موفقيت يششترى يافت وترانست مناكرات لازمرا برا


 در لندن حل و فصل گردى. جيمز *ميريه كه هارفورد جونز ر! ا!

 ثيرازی به نما يند













است.





 باجناقش [محملحسينخخان امينالدولهـ




 ماه ييشتر در انگّلستان نمانل، هيجان قابل ملاحظهاى در آن ديار پديل آورد.

 اواخر ماه نوامبر همان سال/شوال ال


 بسيار اندكُ بود و از نه يا ده نمر [منشى و





 حيرتزده شاهلد معاشرت و رقص مردها و زنها باهم بودنلد. رقص والس

تخصمو هاُ باعث اعحجاب إيشان شـده بود و يكى از آنان












 بدقت در كتا بجچهایى يادیاشت می كرى.
 خودروز









 و از راحتى و

 بهخوثى الامه يافت تا بهمحتلى بهنام


































 فرو گنار نكنتل.










 آرام شل.
در آن تاريخن رفتن وزير امور خارجهٔ بريتانيا به خانه يلك سفير؛





هارفوزن جونز خبر إنتصاب ميرز|| إبو إلحسن ر! بهوزارت ارت خارجئبريتانيا






 جديد را بر الى رئيس خود در تهر ان چخنين توضيع دإ:







 كشورهاى ديگر قرار گرفت به عنوان وسيلئه پوزشخخواهي از آن آن استفاده
 الستقبال قرار كرفته بود و وزود او به تهران ايناك به هيعّوجه " خخبر"
 chargé d’affaires




 معادل minister plenipotentiary











 سلى باققى ماند.
















هقامات انگليسى برْمى آهن انجام دادنا تا حلاكثر الستفاده از موقعيت به











 داشت و روى آن را مخْمل سرخ كشيله بودند. ميرزا ا ابوالحسن كه به به






ميرزا ابوالحسن را از دست او او بغيرد.





















إست.
















تأييد زده باشد. اما در اظهارات او نه بهخاطر اعتمادى كه به همورطنان




 نوشته است آرزو مى كنل ها كاش خلاونل نسوان اليران را آ بـه عفت و و







 كار افتاده مىشونن.؛ (IY) پرينس, ويـْلز [وليعهد] وهمسرش كه جدا الز هم زند

 رؤساى كمحيانى هنل شرقى وبسيارى از كسان ديگر، و الز جمله معر وفترين

 ستون انخبار محافل و مهجامع در روزنامهها ذكر مىشـد. قدرت جاذبهاث



 هنرمندان تصوير و مجسمهاش را ساختنـل تصويرتمام قامت اواثر نقاش






























بند اول تتعنيف كه به تقليد از يكى از تر انههايى مهروف ساخته شدهبود به شرع زير است:

سغير ايران آتمه بانانكالـتان نابليون ميكه آى آمان! هـير آدم با السّ و رسـى است كتكه بما در مكاك ايران

 نابليون ميكه آى امان| (؟)؛)؛

 و در شمارئ Yو مه • م










 هؤوسات خيريه از سربازان و ملوا انانٍ Parlez-vous ( $r$
 بانكاكتان راه يافتهاند، هرجندك هردو










اظظهار نظر دوستانهأى كه روزنامه سه روز بعل دربارءٌ نامهٔ ميرزا

 ("سفير كبير ايرانه ها (كه از او عيناً به همين شكل نام





 إست."
كشف علل موفقيت ميرز ا ابوالحسن درلندن دشوار نيستا. اهمميت زيادى كه در آن زمان دولت انگّلستان براى دوستنى با ايران قائل بون

 جهت كه لرد ولزل لم شخصاً آدمى اجتماعى و اهل معل معاشرت و مرد مورد تو جه خانمها بود. اما اين عامل را را به تنيا ايى نمى تو انيم مو جب دتحبو بيت عظيم ميرزا ابو الحسن در انگالستان بدانيه. عــو اململ مؤثر ديگر را بايد



 كنجكاوى مردم را دامن میزد، میخصوهاً كه شايع كرده بردنل ميرزا










 او توانايىى خود را در مناكاكرات سياسى نيز نشان داد. او وظيفه داشت

 درخوإست عملهٔ ايران إين بودكه دولت بريتأنيا با روسيه پيمان ملع نبندد هگ, آنكه قبالا ترتيب عقد عهدنامهٔ هاتح أير ان و روسيه و بــاز گردإننن شهر تفاليس و نواحى ديگً از دست رفته در قفقاز را بن أيران دانه باشد. دومين درخوإست اين بود كه اکر دولت بريتأنيا قادر نبود
 می بايستى سالانه . . .


6) A Journey through Persia, Armenia, etc. p. 226.

 نياده
















 اين خبر بسيار شانمان شلف.


(V





به عزيمت از انظلستان نگرديد. همراه او سرگّرٍ إوزلى و همـرش با





















 ابو الحسن قرار گر فتـ بوده - براى سعار شدن با با كثشتى حاهل إير انيان
 خودش را براى مارفورن جون
 أعليحضرت" (19) و بد او إجازء́ همـافرت به إير ان را بلهنل.

مقامات لننن از عملـكرد ميرز ا ابو الحسن كاملا رأضى بودند. لرد







































 آداب السالامى را رعايت كنل و از نوشينن شراب در انظـــار عمـوفـى خوددارى نمايد.
سر گیر اوزلى بزودى مهوفق شل موافقت فتحعلى مثاه را نسبت به










 سرسختى روسها و از فقدان حمايت بريتا يتانيا كه اوزلى وعدهُ آن را اناده

 إمور خارجه شله بود نوشت:






 دوتـى بادثاه إيران را ديد. (Yi)















 أبوا الحسن را دوباره به لنلن مى فرستانـادنل. او همتحنين قر إر بود اختالافى

راكه برسر إقساط معوق كماك مالى انگلستان به إيران بين طرفين يبش آهـده بود حل كنلـ.
 استقبال از ميرزا اببوالحسن دأثتنا. مايل بودنل با ميززا إبر الحسن نيز
 را خودث بپردازد ولى إولياى دولت




















 مورد ثرس وجوىى نمايندكان در ثارلمان قرإرنكيرد. [توضيح مؤلفـ]









 حياط كان، در جلو ساختمان شانزده اسب اصيل عري
 استانبول از راه دريا با نظارت يك اك أفسر انگليسى بسـهنام سروان جور *وبالاك كه از اعضاى هيئت نظاهم انغلستان ان در إيران بود به بندر مارسى حهل شلده بودند.






 پي



 اطاعت نكردن از تعليمات فتحعلىشاء بوده است.















 ييث نيست ولى از او آنقلز صصحبت كردهانل كه كنيجكاوى آدم تحريك



 موردتش متناسب و هحطبوع الست.ه (YQ)












 و كرفتارى شـن.











 فوقالنكر) ناراضي بود و ميل داشت كه يك (اسفير عاليمقام") باتهر ان














 روسيه پيمان اتحاد بسته بودنلد و بهميجوجيه نمياني




 به آن باز كرداننده نشده، متوقع دريافت . . . سالانه از دولت انـكلستان باشد.

 جمادى الاول هسץ إبراى آخرين بار با لرد كاسلرى ملاقات كرد و و






 ايرانيان دصرانه خواستار حنف آن از هورت تعهدات عهدنامهإى خود


 و وزير مختتار تمام عيارى به تهر ان فر فرستادند.






















 9) Old Fatty


 بسته|ش و استفاده́ مكرر از عبارتهاىى God bless me!





 رفتارش در تمامى جريان عالمى بود و ترتيب كار بامون رد و بـلا بـل شـلـن
 عاليِجاه جوزف *و وزير هيختار بريتانيا درتهران از








 !













 دتى كند.
ميرزا البو الحسن نيز جون ميرز أبوطالب دد سالى زودتـــر تحت
 زنلس













 خانم كلوك رفع كردد. ــم.




 بادداشت كرده است.




 را دارد كه إز ثروتمنـلان بيشتر گر ترفته میشود تا از تان تهيدستان، و مرف








 فوقاكالاده خرإجاند. ثروتمند شانثان، به نظر ميرز! اببوالحسن، نتيجئ جهع كردن پول استت نه تلف كردن آن آن.


 به تهران برد، أكنون درموزء عموم است. تصويرى كه سرويليام *يبجیى از وى كشيد سالهاى سال در

 وزارت خارجه در *وايتهال راه





 نبود در هردو كتاب از حوإدثى كه در طول دو سفر ميرز البرا اببالحسن










دست مىاندازد به عمل نمى آورد.

ميرزا ا ابوالحسن را الها خلا خوش نيامل و برعكس از از اين بابتبسيار






 نوشته و زبان بهشك شوال










تا به امروز بسيارى از ايرانيان كـــه شايد هيحچوقت نــام ميرزا ابِيْ الحسنخان به Fوششان نخورده است در خشم خور نسبت به اين دو


 اير انيهاست.
ميرزا ابوبالكحنخخان واقعى با وجود همهُ تمستخرى كه موريه به


 " در دست ندأربي. نكاه كنيد به: John McNeill papers G.D. 371/16/8, J.B. Fraser to McNeill, Edinburgh 4 April 1829.

سفير فوزتالعاده.
ناف هيرزا فيروز میبنلد در دورنماى تـارينخ بسان يك ايـــر انیى بسيار
 الثـرافى لنلنى گناشت و تا آخرين دوز زند تولت بهيةٔ انُلِيس بود.

اولين محصلين










 آنربايجان بودند و قبلا دريا نديله بودند حتماً تجربهانى كاملا




بود كه به امرار هارفورد جونز كار خـونـود ر! كه نقشـهبردارى براى
 ايرانی را برعههله بغيرد.




 اوالخر سال






 و تجاوز رُ





 را بدهند. عباس ميرزا ترتيباتى داده بود تا جورانان مورد نظر در معيت

 خورثنيل مىثود. [تونيت مؤلفـ]

سفيرى كه قر ار بود فتحملىشاه به دربار انظلستأن اعـــز ام دارد به آن
 كه در إواسط سال |J| /

 در اين مورد از لندن كسب تكليف كنا وقت كافى براى إين كار نداشت



 ;زهمودند.
اين نكته الحتمالا قابل درك است كه هططرِ شل هارفورد جون

 ان كار خود حنين استدلУل كرد كه مدلـرحرح ساختن آن سؤال شا يستهُ
 تو جه به خدمات عظيمى كه نــواب وال ور ايران بهما كردهانـ، نصور




كننـ.ه ه(Y)








اولين محسلين
عباس هيرز! بود

 كه سوإد خئإنلن و نوشتن زبان فارسى ر! هم ندإرند.











بزودى چنا إتأقهر ای اقامت إير انيها وسر گرد سادر لند درخانها


 میشل و هرسسماه يكبار صورتحسابى به وزارت خارجه تـليم هی كرد.










تصورات توهمآميزى در مورد شيوهٔ زند

































 إولين أمر ضرورى آمو






































 را فرا بتيرند.















 (a).

 فرىمينجر سبرد. شخص اخير ترتيباتى داده بود تا حانجى ونابا تشريح و
 و لاتين و هندسه و جبر و شيمى و و نجو


 حاجىىبابا در انگا


 ازتصميم نا گّانى دولت






را با خخود با، انگّلستان ببرد و ترتيب تحصيلثان را در آن كثشغر بدهل. سرهنگ










 !









 عمل سـرو كار آنان با وزارت خارجهَ بريتانيا خواهانلا بون.






 هيش از ترك إيران، تننوا تصــور كلى و مبهمي از تحصيلاتي كه








 ! إجتماع تعلق טاشت. او قرار بـود فنون ساختن تمنگك و شهشير را بياموزن.
يكهز إ و دويست ليرهإى كه عباس ميرزا وعدهُ پرداخت آن را
 برآورد شله بيد: YO ليره براى هريك إز شحهــار ميرزا و






 (Y



 دو هيرزاى ديگ, دورد نياز خو اهل بون و نصف إين مبلغ براى الستاد. اولياى وزارت خار جهُ انگاليسى به جار ونى دادن ترتيبات هوقت بر إى رفع
 شترمرغوار سـرخرد را در شن [يا هثل كباك در برف] فـــرو بردنـ و تقريباً هيع كاری انج انجام نسادند.








 باشل منتقل شونل.

























 مربوط باشد صورت نگگرفته الست.ه (1§)
 ايران مىرسيد. يك مشكل ديكر حضور نداشتن شخصى بود كه اير ايرانيها






 مى اردوند. خودشان را در يك كشور خارجى مىديدندن، برايى اولينبار
8) The Persian Gentlemens

در عمرشان از خانه و كاشانه دور افتاده بودنل و بزر كتثر از آن بودنل



















 روشن است كه هردو طرف مقصر بودمأنل. ايرانيها بـــلـون شك







اولين محططين







 وجوه متعلق به ايرانيها باشل وجود ندارد.



 فنون چاپ مشتول شد؛ و بالاخخره استان محمانعلى در كار كار كاه متعلق به



آموخت.

 باز گشتا طبق تزا ارش هنرى ويانا






 خاطر تكميل تحهيلات نزشكى خود مراجمتش را به تأخير اندازد در
 * *ا استارلينگا


 با او در بندر Fـريوزإنـل سوار كثثتى شل و در آغاز هف هو ايلى از
 آن ديار كرديد.
 نوشت كه بل جاي انوارد كوكك به معاونت وزارت أمور خار جه منصوب شده بود و بلگرمىى از دولت بريتانيا كه براي تحصصيلات من صورت كر فته أسته" تشكر كرد. حاجىبابا טر


 جعفر حسينى نيز نامهأى بل وزارت خارن خارجه نيشت و دولت لبريتانيا و دوستان و همعكاران متعلدش را در إنگالستان مورد ستايش قرإر טان،




 اير انيها هردو هورد تحقيق قرار بـُيرد. آخرين كالام طعنهآميز جعفر

 ".
 ستايش برای كثورى كه نزديك جِهار سال از إيام عمر خود را در آن



 نويسنده را برعليه تهـيلي روسيه نسبت به اير ان وان واميدها



نامه چجنين بود:

بانوى عزريز،










 همدٔ اين موأرد جالوا















لW بـويد!


 . "یى ك























 بانوي عزيز

أولين هحهلين

"هىكنم و ارارادتمند شما هــتم.
جعغر حـبنى
*ووليعّ كامن

ميرزا مالح شيرازی در مدت توقف خود در إنگلستان روزنامهٔ


 مالح برخوردى دوستانه با جــان ملكم טاشت كه در اين اليــام برأى
 توصيه كرد وقت خود را هرف درس خوانن

 خاربج ازشهر بهنام كرويلنون نقل مـكان كر دنل. טارسى هم در عوض بيش از دوماه براى ايشان پول نفرستاد. ميرزا هالح در انگلستان نيز به سير و سفر پرטاخت و از ششرهای آك آكفورט، *سالزبورى، *بريستول،

 نكتهسنج است كه خوى را در معحيطى كاملا جلهيل و متفاوت می.يابل.


 از رازهاى فراماسونرى كه سرهنظُ טأرسى او را با آن آشنا ساخت





(نگاه كنيد به فهل سيزدهم) سخن مى گويد و صفحـانـات بسيارى از


 متهمان در برابر هيئت منصفه و نظامهاى مالياتياتى و آزانى













 * * ${ }^{\text {* }}$ YY آوريل •Y Y Y




 از نقاثان انگليسى آن زمان را به ترسيم تصويـرى از خــــونـود وادارد

اولين بمحصبين













 بود وزارت خارجه پيشنهان كرد اين رقهم بــه بـاد بـالاند كمم شود.
















كو جكى افشانلاه باشل كه در نهضن مشروطيت أيران به ثمر رسـيد.



 تر كيهٔ عثمانى در كميسيون رفع اختا







 كرده است.

 اختتهار در صفـحات بعل شرح داده شله است.












 در تبر.يز اقامت












 از ميرز




- (
 *
















 ارتقاء دهند.






 صندوق چحخمأق تفنگك بود. ميرزا هالح أعام
 (II) اختراع شن و وبنام هخترع آن مسرون كرديد. - م

اولين محصشين












 الهع لا در !ين نوع كار ها مدإخاله نمي كنل.


 تصشى وزأرت خارجه را برعشلشه Sر فته بود قبول كرد كه أقـاط عقب

 دثوارتر و خلريفترى بود، أمى كه ميرزا إبو الحسن در مأهوريت سال

 تهران به دست جيمز موريه به عنوان (" سفير موقت") سپرده شله بود كه





كه صحنه را بانفع روسها (كههنوز در تهر! بـفير تمامعيارى یإثتـنـ) خالىى كنند.


















 بكى از ثاهز اد




 كميانى هند شرقى دريافت مى كند رو كرد و از او خو إست كـ و وجه

حوراله را بيرداززد. ميرز| أبوالحسن طبق كـــزإرشى كه ويالاك از اين










 تبريز را ترك كفت















 و وليعهِ و صلدراعظم از اين امر " كمال رضايته را را دارند و و باعث

 و درباريان بازهم بالالتر برود. ميرزا


آورده است. (YQ)









 اسمّ نبرده بود.







 ماندا ميرزا هالك ثابت كرد كد در كار مذاكره فردى ماهر است و به

هرسد هدف مأمعريتت خود دست يافت. اما هرقلد پنير أيى روسها را الز








 بريتانيايیاش انگگشت كَّاثت. وى نوثت:




همراه ميرزا صالك دراين سفر شخصص مشكو كى بود از ارمنىهانى


 شخصص مورد اعتماد وليعهل بود. قصل اوليه أين بود كه مانير مادقيبيك به


 مهاحب خودش در خرج و از (افيس و افادهاش" نز نزد مقامات وزات ونارت

 هى كردند - استعداد قابل ملاحظها|ی براى جان به در بردن ان از معر كه







 اوست و در آن شـع مغصلى إز روينإهانى ايام تحصيلش در إنگّلستان







 .












 [تونيـي مدؤفت]













 يافت كه بههيعوجه اشكالات دو جاي قبلى را ندارد. مشتخصات جاپ



A
قصأ ساه شاهز اده

قصهٔ غريب سه شاهز ادئ جوان قاجار كه به لندن سفر كردند تا تا از دولت


 مى كند - اينبار از جانب روسها كه توجه خود را بـا بـه سوى آسياى



 بود، مخحصوهاً كه عباس ميرزا كه از از مدتها ييش به وليعهنهى شناخته




 آنان را هذيرفت و هحمد ميرزا را وليعهـ ناميل و او را به جاى پيرش














 كزنه بود. روزی كه سپاهيان محمل ميرزا به تهران رسيدنل - Y Y ا










 . [ [توضيت مؤفـ]
 ماسحب و لشكریان او راه سنوب را در ییش کر فتنـل و پس از إشغال


 و در آن شبه فرمانفرمّا و برانرش را هردو دستگير و روانـــهُ تشران سأخت تا پادشأه تكليفشان را معلوم كکنل • سه تن الز پسر ان فرمانفرما به كمـك عشا ير فارس معخالفت خورد را





















است انگاليسيها ترتيب آزالنى خودش را بلهنلد و به پسران ودختر انش





 إدعاهاى خانو ادهُ او پشتيبانى كننـد









(


 بيجاست.






 هـتند. [تونيح مؤلفـ]






 خياطْ، ترجمان ارشن كنسو لکرّى را كه مسيحى لبنانى بيست و پنج
 أيشان روانه كند. اقدامات و مذاكراتى كه منجر به عزيمت سه شاهز اده از بغاناد به

















انكاييسى رباد يافته إست.















 بودنل.










 ايران نمايند. [ترنيت مؤلفــ]





 مى اركردند كد در آن إيام پديدهاى نوظلهو

 هسافت بيشتر از نيمفرسنگا










 كه اججبارآ ده روز




(Y













































 لرد پالمرستن فورآ پاستخ داد كا كا اعليحضرت








 برإدرانش مى خواستند ظل عنايت و حمايت دون دولت بريتانيا بود نه دولت

قَهُّ دــثـاهز اده
ايرانن. زضاقلى ميرز| و تيمور ميرز| پـس إز دريافت نامئ لرد پإلمريستن


لنـن پيبر ستنـن.






 اروا










(ames Baillie Fraser) (a





 :




آينلـء إنگلستان.
















 يككمردد به بهانؤ اينكه احترامات رات شايسته درحق وى رعايت نثـله أسباب ز زحمت شود.



 ميرز| (چطبعى شادمان داشت، بهنحو تغيير ناپذيرى خوش إخلاق بود، و

با توانايى خود در بنله گويى و ستخن آورى") هميشه كانون توجه اهل هجلس بود. فريزر نوشت كه تيمور ميرزا







 دز زنان سخت تحـين ميكند. (• (1)

نجفقلى ميرزا، سوقهين عضن هيئت و برادر ناتنى رضاقلى ميرزا و
















*»



رسيد.
إما شاهز اده خانم ويكتورياى جوان با ذهن تأثير هنير خود بود


 شاهز إه خانم جوان آشنا شدند. وى در دفتر يادداشتهاى روزانـينـان







 سر هنگُ لينزى بيتن در ثكست و دستگيرى ملعيان سلطنت بازى كرده








 است. مترجم حاذر بهعلت دترسي نداثتنن بهمتون إهلى دراين باب الظهارنظـر بيشترى نمىكند.

بئ

 "مادرشان را در آن شهر گُّاشتهاند از آنجــا پس از عبور از ميــان

 كماك وساطت انگالستان نزد شاء بتو انند به سالامت بهوطن خوِد باز كردند و آنجا در صلح و صفا زند

 بر انر ناتنى, دو شاهزادءّ ديگر بــود. اما توصيفى كه شاهـسز اده خانم
 مىدهل تحت تأثير هيعت شخص ديگرى نوشته نشلـه و همه از ذهن جوانى بيرون ترإويله إست كه از رؤيت هـهمانان مادرش ستخت هيجان زده شده .بود.








 رناقلى ميرز! :ر عوض دندانهايش از تيمور زيباتر است.

سيس نوبت به توصيف עقباى چسبان ابريششمينى") مىرسد كه اين دو برادر پوشيده بودند و (اجلو آن در نقطهاى از سـينه بــاز أست، با كمرى بسيار تنـك و كشيده كه شالى دور آن پيحییه شلده. زير يقهُ باز








 طينت بلنظل میرسدها . شاهز اده خانمه ويكتوريا نـششت كه نجفقلي ريش بلندى دارد ولى آندو باهوشتر و كتابخو اندهتر است. هـ ها
 تأثير قرار كرفته بود كه لاحندين زبان مخختلف و از جمله إنانيسى را خيلى خوب صحبت مى كند. بسيار خْوشقيـيافه است وسيماى بـيار جار جالبى






 بالفاصله در سطر بعل بافرو تنى دختر انه نوشت كه لامن نمى انـيايست اين مطلب را يادداشت مى كردم.ه آخرين جملهٔ يادداشتتهاى آن روزر در ياد ماندنى چنين است: ها
 بار ديگ, ايشان را ملاقات كرد. روز ینجم اوت/ او












 إستملاد به سوى آن دراز كـــرده بودنل إىبسا الحساس رضايت خاط

 ميانه بودند كه اعتماد خود را بــه دولت بريتانياى كيبر بلينـسان نشان






 كسان ديگ, از جمله سياستگ, ان قليمى كارشناس إير أن چون
 ميرزا فرمانفرما] در مقام حاكم فارس مالاقات كرده بودنل وايناك إز
 مهمانى مفحلى به افتتخارشان نانـن.

در مهمانى ما زنان، متخصوحاً، گرد ايشان حلقه ميزدند، همانطور كه بيست و پنج سال زودتر به طرف ميرز أ ابــو الـحسن هـجـو انـوم آورده














 بود. «10)


 نجفقللىميرزا است:

 ميرّازد."



شاهز إدها را به تئاتر و ایر امىیردنل و در آنجا قلب نجفقلى از










 نرّ شـده أست.

سنبل الست اين يا بنفته يا كه زلف الف حورى است















 انكيزشه. (|A) [تونيس مؤلف]













 به فصل سن


 خالى نيست. در نگارش فارسى فرق زيادى بين دهها و مهز إرها وها، بين كوه


 و إرقام او را نبايل عيناً باور كنلن، مثلا وقتى مینزيسل . . 7 پسر جوان




 يا وقتى می كُوين . . . . .
 يرنسه!
 وقت خود را دراتاق هتل بهبحالت مى گّنر اننل، شرحى كه نجفقلىميرزا از جريان اقامتشان در لنـن در دو جلن تصنيف كرده أست او راناظرى دقيق و در عين حال خوشباور نشان مىدهل. شاين تحت آن شرا آيط،

 كه يیش از او به انُگلستان سفر كردنل خود را در جهانى تازه وغريب




 اقامت مى كردنن؛ وتونل زير رود تيمز. درهيتج كماكى ديگر سهثاهز اده

 كالخانه، آب لولهكثى، روزناهdهاى يوميه، خدمات پستى، انستفاده از

 زوظلهورى بهشمار ديآمد) همـه، آنان را مبهــوت میىساختنل. نجفقلى ميرزا با لحنى ستايش آميز و با ذكر جزئيات از نظــام قفايى و نظلم








 خوانلن و نوشتن بلد نباشده باتحسين يأ مى كند. (Y (Y) نجفقلى ميرزا



 دو كها، وزيرهال، لردها وها در برابرشان مي!ايستند و بالالترين مراتب التب افتخار واحترام را به ايشان تقديم مى كننلد."غ






 ييمه در برابر زيان فرام امم آمده بود.





 خدمت زنان را در كـال تعظيم و تكريم بلجاى مى آورند و در خلمت نسوان بريكديكر سبقت میجويند.ه -





نجفققلى ميرزا توإنگرى و پيشرفت كششور را مليون نتجارت آن و روحئّ مبتكر مردمش مىدانل و البته مرهون آز انىى و آسـايشى كه
 ستم كشثيلء: آسيا مقايسه مى كند.






 فرد بودهانل ــ به ايشان טإده شود. اما در صورتى كه اليــن أمر تحقت نمىيافت اميلوار بودند كه دست كم ألوا

 استانبول و يا جایى ديگ,

 نزديك امكان دست يافتن به هيعّيك از دوهدف نكر شده و جود ندارد. از إينرو در پايان ماه ثوئن /رييعالاول رضاقلى ميرزا نامهاى بهلرد








 در همين زمان شاهنزاده هـا عريضها




|عليحضرت دعا كنناه.ه( (Y)

















قصهُ ســثامز إده





 ماه اوت/اوايل جمانىالاول، يعنى كمتر از دو ماه پسى ازوروریشان







 باشل كه از روى كمال عقل و خردمندى اظهار مییاريل در مورنتى كه


















 دولت بريتانيا به خاطر ملانحظات مالى و إمنيتى مايل بود آنا















 پنيرايیى انگليسىها از آنان در مدت اقامتشان در إنگلستان آن كثور را ترك كفتند.














 إسشانبول شدند.
فريزر دستور داشت كه پـ از از دادن ترتيبات لازم با مقاماتندولت































 حمايت نكند.



 رضاقلى ميرزا همحچنين كوشيل حمايت سر كور اوزلىيرا دراين امرجلب






 هه سال بعل رضاقلى هيرز! بار ديگُر از لرد پالمرستن تقاضاى افزايش مستمرىشان را كرد و باز طرفی










 در سال






 و طرفذارانشان را از هر كونه اقدأمى برحنر دارد، چهــون دولتها
 حمايت مى كردند، و در اين حال (اهر كوششیى كه أز ج'نب رقبا به عملـ








 بغدان اقامت داشته باشله و چه در تهران.





 (MAV/MNV*
 سن شعت و شش سـانیى در گذشت.





q

سيه ماموريت دييلماتيك

1




 جنظ

 كوشيلند از طريق مناكره، حكومت بريتانيا را بل بــرقرإرى دوبارء5
















 ايران بين طرفين وجود داشت. ازديد آماه امروز اين مسائل جائ جنبى نسبتاً

 مسئلهُ هرات جوش خور خورده بود. ايرانيها حق داشتند كه از رويهٔ انُليسىىما در مورد هرات هرات غرق




 (TMQ/|A|乏




 انگليسيها يكدرزحياتى درخطط استحكامات خاريجى هندوستان محسوب

شل. و اS اين شهر به دست ا.يرانيها مى|فتان، بـهـ كّمان سياستمدإران |نظليسى إين امر به صورت اجتتنابنا پنيرى بــه رخنها نفون روسها در منحقهُ جنوب كوههاى هنلـو كش منجر ميشل. از اينرو يك يك رُ ركن مهم از ار كان سياست خارجي بريتانيا ا!ين شل كه از سقو طـ شهر هــرات و
 براى جبر ان إراضى از دست رفتهٔ خود در آذذربايجان و قفقاز متو هرات و سيستان مىشثدنل، جلو گيرى به عمل آلو آورند.













 ممحچنين با ايرانيان آشنايی نزديك كه به عنو ان معاون پزشاك سفــارت به ايران آملده بود، مهـأموريتش






در آسيا شتخت دعتقف بود. در سال











 نيز عيناُ تفويض كردن انر.


 و نظامى بريتانيا به قلمرو عثماني بود. قبل از انـجام ا!بن كار؛ مكنيل








 خود دمىدانست.




 . هيئز سودى ندارد.

م مأموريت سفارت حسينخان آجودانباشى





















 جيمز بيلى فريزر كه در آن زمان טر اسكاتنلند اقامت טاشت دعــوت
 , ازأى دربافت حقالز مسافرت برعهلهه بتُيرد. و در همين هنگّام براساس سابقهأى كــهـ سغر ميرزا ابوالحسنخان شيرازى به انگلستان چنل سالى زونتر إيجان كرده


 سال








كه همهٔ سفيران سل(طين مغظمتر از شاه ايران میى كننل.ه (1)


 حسينخان را كه عقيده داشت جاسوس روستاست با امرار از أنـــات بيرون فرستاد به حسينخان هثلار داد كه إكر به إنگلستان برود قادر به ملاقات با اولياى دولت بريتانيا نتخواهل بود. سفير اليـــران در انين







 دولت أنگلستان داده شكايت شده است







 إست" (




 در زمانى كه حسينخان هن هنوز درو درين إقامت داشت لرد پالمرستن نامهأى از [ميرزا مسعود] وزير إمور خارجئّأ إيران دريافت داني

 گرفته بود، اما با غبارات پر آب و تاب لرد پالمرستن را از احساسات
 پالدرستن تحت تأثير قر إر نگّرفت و با لحن بسيار سردى به نامله وزير









 كه دكتر مكنبيل از حمايت كامل دولت بريتانيا بر خخوردار است و و و تا



 كن. فرانسو.



 یاشت. او كه از لحن نامدهاى جديد ولگرم شده بود آنها را برأى لرد گر انعيلل فرستاد و از او خواست آنها را به دست لرد پالدر ستن برساند





پيانهشف؛ در لننى در هتل شيك و مل روز (ماىوارته اتاق گرفت و

 او اميلو ار است اسباب ترضيئه خاطر دولت بريتانيا را فراهم إ إينرو خواستار دادن ترتيبات لازم براى ترجمهءّ نامهها شد. وزارت امور خارجه براى إين منظور ميرزا ابراهيم [ششيرانىی] را با عجله از كالج هند شرقى در هيلىبرى به لندن احضار كـرد
 تناهمات فيمابين را به كَردن دكتر هكنيل انـاختخه بود، إمــا در مورد
 مبارك ما متأسف مٌ متأثر گشت ه (0) . هم مسحمل شاه و هم وزير إمور خار جه عال(قه شديد خوصرا به عقديك پيمان انتحان بين ابيران وانگللستان نيز اظلهار داشته بودنل.
 شاهدرحاشيهٔ آن نوشت كه لاحاضر استنامهٔ شامرا درمورد معنرتختواهیى


1) روايت هؤ لف در اينجا با آنجه إيرانيان نقل كردها ند در دو مورد اختالثـ دارد:



















 نی, فت


 دعوت به صرف ششام با لرد پالمّرستن را كه قبالِ پنير فته بود إينك رد

 به حر فهاى إو كوش

 انظانيسى هما عمل كرده بون. مر جنال حسينخان حتماً در اين وقت متو





 و اجازه بلهد كه حسينخخان به حضور ملكهُ ويكتوريا برسل و مر اتب






 انظار همأه مردم جـهان أنجام تاج و تخخت بريتانيا و زيــانآور بـر ایى منافع بسـريتانيا در آسيا و
(ه) إروپا














 ثخخص ثـاه به ملكّه بنويـند.



 سرجان بكنيلا بد يادثاء تــليم شـده الست.



 معذزت تخو افمي كند.



 ايرأن رسـماً اعلام شود.
 تراداغ

 بازر كانى بين بريتأنياى كبير و ايران منعقل شود.




Y (Y
















 خود الختيارى نداشت كه در هيتِ مورد به حريف امتياز بلهمد. در آن آن
 دستورالعملهاى تازه بشود. طرفين سخنان خود را دوباره و سه بــاره


















 بود. وى منعى بودكه دولت ايران بايد مقاديرى از مخارع اورارا يردازاز. [توضيح هؤلن]




















شدت درد به خود ييجّيلده بود!




 شـ.
 و وزيران او توانستند رضايت خاطر دولت بـريتانيا را جــلب كننند.




 اليرانيها تأثير عميقى تذاشت و سألهاى سال به مورت خاط باقي ماند.
(YYFーYO/ AOY_OQ مأموريت فرخخخان امين الملك




 (نگاه كنيد به تصوير ه) . با وجود




 مورداختالف بودكه حلو فصل آنها به آبرو واعتبار دو كثور بستگى آلى
 باز تثت سفيرشان به تهران در برا بر اليرانيها نهاده بور بودند. از آنجا كه دولت ايران هنــوز در لنـن سفير مقيم نـــناشت
 سفر كرد تا در استانبول با لرد استراتغــورد ڤدورـدْ

كبيره انغليس گُنتُو كند. از اين مناكرات نتيجها
 لرد *كاولى سفير كبير بريتانيا در آن كشور انجان



 به افتنخازش ترتيب داد







 يّسر _ارْ

 از سال

 رمان پرفروش به نام



 تميزه هخواننه است (1). ورودش به تهران در آوريل 00ه1/رجب









 به , نسمت و كيل سفارت در شيراز و و اين ميرزا هانشمخان شا شخصىى است






 حمايت آنان بودند. چند سال بود كه هردو طرف بر سر ادعــانى سفارت انگّليس كه









 فرستاده شود.






















 بود. [توضيع مؤلفـ]

سخت و خختآميز بود: اول از همه همسر ميرزا هاششمخان بايد آزان اد و به نزد شوهرش باز گردانده شود واستخدام ميرزا توسط سفارتا ونانگليسى








 بودند اظظهار بنارند.









 ههمحِنان قابل بحث.

ه) جالب است كه ايرانيها بر سر كاربرد محبيع عنوان ملكئ ويكتوريا مرتبآ تغيير





IYYY و به اين ترتيب روز پنتحم دسامبر















 جز مستر استيونز قابل قيول خو اهد بود. مارى حاضر نبود دراين مورد
 صورت يكى ديگك از نكات مورد اختلاف الـ بين طرفين در آمد. كردنههاى برف



 آنها اقدامات خود را با الفاظلى ظاهر آ حق به جانب تو جيه مينمود و و





 به سوى ايران گكيل گردد. استيونز نيزبا الفاظلى ازهمين قبيل مطالبى البى


 اققام بعدى از ناحئه ايرانيها بريتانيا براى از سر تر از













 رضايت انگليسىها و و بر آوردن خوراستهاى آنها آنها اختيارات كافى
























 با توجه به ها اعزام قريبالو
 صدراعظمه كه ديد دولت بريتانيا سخت
















 اراضى أيران و انضهام آنها به مناطق تحت اشن انشال بريتانيا منجر شود.
 دولت ايران مىبايست برنامهٔ مشروحى را كه قبالا با ميرزا ملكمخــانـان
 فرخخان در ذهن مخاطبان خود اين تصور را ! ايجاد كرده بود كه
 هرات (كهآن رْا آيرانيها در ماه اكتبر /مفر فتح كردده بودند) وبرنامهُ

 پيش





Y د







 در فر انسه تو جهه زيادى به او




 و فصل تمام هسائل مورد اخختالف داراى أختيارات كافى الست. روشن
 و پيروزيهابيى كه متعاقباً به دست آورده بودند شاه و مشاوران او را



7 (1)





 شيروخورشيل داد. [توخيت مؤلفـ]

از ناراضى بودن مردم انگليس از جنگك به خوبى آكًاه بودند و در عين



 از اينرو به لرد كاولى اختيارات لانم













 هنوز يك ماه از اولين ديدار سفير ايران با لرد كاولى نتانشتشه






























 آهمان انناز

 إنظليسىما در آن إيام در مراودات خود با "هلل كم اهل و نسبتر"

از خود نشان مىدادند ارزش نقل كردن دإرد.








 سوأدى از اين نامه را حدرا












 رهنمون خواهنلا ثر.
 و اين ديدار را هستر مارى حدا كثر تا ظلهر روز بعل بـــ خو! مد داد.

 Y

و نگگهبان روز و با تشريفات مقرر مورد استقبال قرار

 بودند بدقولى مى كردند.




 باشیى از آن محروم مانله بود به عمل آمل. ملكه ويكتوريا كه پيشرفت


 و لرد پالمرستن و همسرش و لرد و بانو كار ولارندن و جمعى ديگر آثشنا



 ويكتوربا فرخخان را شخصص بسيار هوشمنلى يافت و قابليت كارٍ ايتان


 روسها خيلى شبيه بود به تن داشتند.ه (IY)

ييشنهاد كرده بونٌ كه هدراعطلم شخصاً نامهإى بنويسل و الستيونز عزيز (ا) را دعــوت به باز كثت كند. [توضيح مؤلفـ]




















 هرات پناه برده بودند) و گرو گان نگاه داثتتنشان در آنجا عهدنامه را


 آنان را افغان میشناختتد) بدرفتارى مى كنند.
 فرخخان براى بذل عنايت و تفاهم ييشتر براى موقعيت دشوار إيران

در ميان دو ابرقدرت رقيب آن روز تــوجه كند. انگليسى ما حــاضر












 ساختن دويست هز الر ايرانى كه شايع بود در آنجا السير هستند جلب كنـن جواب مساعدى نشنيد. ازنظر اير انيجا سرنوشت هموطنانثان در آسياى

 مىشلبنل واز اينرو وضعشان ارتباطى به|نُليسىیها نداشت. لر دمامزبرى

 براى حلل و فصل مسائل مرزى بود. از دست رفتن هرات ضربهّ شديـى به غرور الير انيها وارد آورد



 غراهت نكرده بودنل و يا در عوض قسمتى از خالـ اليران را به نواحى

تحت اشغال خود منضم نــاخته بودند نفس. راحتى كثيـندند. بنابــراين

 بود) مفتخر ساخت ويك قبضه ششمشير جو اهرنشان و مقدار قان قابل توجهى
 A ITAA

 براى آيند كان باقى گناشارت. اين كتاب كه (مخخزنالوقايع") نام دارد


 ازنظر نامرالدين ثاه بيش از
 دست مى گشت و در آموزش سياسى إيرانيها بىتأثير نبود.
\& عأموريت سفارت ميرزا جعفرخان مشير البوله 1PYY/|Aタ・-7|

هناسبات ايران با روسيهي و ادامهٔ عاقاقهٔ آن كثشور بــه إفغانستان زمينهُ





 فرستاده شـه بود. وى اكنون يكى از ريش سفيدان قوم بود كه يك

خروار خلعت و نشان، و لقب مشيرالدوله را را يدك مى كثيد.















 زياد اولين شخحصى التـ كه در ايران از از دوريين عكالمى استناده كرده و با آن عكس













 به انجام وظايفش نباشثل ملكئ ويكتوريا سفير أيران را يك هفته يس از ور ورود با به لنـن





 دولت بريتانيا تماميت ارضى ايران انيان را تضمين كند. دوم



 طبق مفاد عهدنامهٔ سال §

 OTا هز ار ليره) بالغ مى كرديد كارسازى شود
 هجهار تقاضاى ايران جواب منفى داد و آنها را غيرواقع بينانه خواند.

دو زن لشت كه آنها را هرسال عوض ميكرد و براى اين منظور به همدان میرفت.


 ترجمهُ فارسى تهران، ،MYا) [توضيع مؤلف]

سه هأموريت دييلماتيك
لرد راسل توضيح داد كه دادن تضمين براى تماميت ارضى كشور دها













 سال





تر كمان چاى داده است به رسميت بشناسدا مشيراللدولهُ بينوا از بيحاهِ ماني







ـه مأموريت دييلماتيك
شود و انگالستان را ترك كويد براى خدأحافظى در كانْ بكينظهم بـه



 شثر إيران؛ شل و سـال بهد در همانجا در كنـشت.

سفر هاى ناصر الديزشاهبه أنتلستان

1 1
ناهر الدين ثاه در تابستان سال

 سالّ









 اينرو ناهرالدين شاه مىتوانست كم و ييش مطمئن باشد كه اگَر بـهـ

لندن برود به گرمى مورد الستقبال مقامات رسمى كثور قرار خو اهد كر فت.


 إتاليا و ا'تريش





 از جمله ميرزا حسبينخان مثير اللدوله' هدراعخلم، كه ششاه را بـهـه اين سفر تشويق مى كردند. آنان ازعقبافتادكى وهعف كثير رشان درمقايسه


 به عنوان قنرت بزر ك صنعتى آن زهان و يكى از منابع املى سرهايه
 خامیی|ثتت. اينانعقيده داشتند كه مشاركت ماللىو إقتصادى انگليسىىها


 باز ثـله بود.

 نظلامألدوله آجوودانباشى اشتباه شود. [توضيع مؤلفـ]
prq رسـرهأى نامر الدين ثاه به انكُلـتان








 روس، در انتخارثان بود.
















 داشتند. علاوه بر زنرال اتريشى، چههار اروپايیى ديگگر هيئت را همراهیى

میى كردند كه دونفرشان فر انسوى بودند: حكيم *طولوزان، پزشلك اول ناصر الدين شاه و مسيو زول ڤريشار، دهلم زبان و دلال اثـياء عتيقه كد
 بردنن و به دـتور شاه در ردهُ ملازمان قرار
 وزير هختار انگُليس در تهران و از منثبيان ديلماتيلك سفارت بود و از
 هيئت أيرانى طول دريایى خزر را طلى كردند و در حانجى طر خان
 تاز کى به مست وزير هختار اليران در لنـبن منصوب شله بود با بر ادرش
 I YYF/\AOV


ترتيبات سفر ناصر الدين شاه به كثتورهاى فرنگك برعههده صأشت.



 دیثدنل. از آنهجا به مسلكو رفتند. در اين شهر هحنل روزى إقامت كردند


 شاه را راضمي كرد كه همسر و نليمهها را از نيمه راه تحت نظر ياك ما لا
 قان و كُته میشود در عوض، وقتى درماه سپتامبر / رجب نـــامر إلدين


داشت.


 امپر اتور اللكسانلر دوم مهمان خود را تا قصر عظيم زمستتانى كه تمامى




 به دنياى كاملا جِيلى بود كــه در آن مردها و زنها آزادإنه بــا هـا هم



 ج. و. *ردهاوس با سرعت قابل ستايشى ترجمهاى از إين يادداشتها را






 رونالل تامسن نوشت و خو امتار دريافت اطلوعات دقيق شد. نوشت آيا








پِله بالا برود؟ و غيره و غيره. (1)













 يهنى دكتر طولـــوزان و مسييو ريشار هستند. هدراءغظم هم انگاليسى را
 انگاليسى ها براى آنكه اططمينان حاهل كنند كه براي جلى جلبرضايت









4
سغرهاى نامرالدين ثاه به انكالـتان
شـاه را فبرستوتوار ذكر كرد.















 هوردد بازديد قرإر داد.











الست و ترجيع میىهد كسى كارى به كارش نداشته باشد تــا بتواند
 گز إرشهايی دريافت دأشته أست كه او را به هيتع و وجه تشويق نمى كنـ كه مجلسى عوام را به تنجليل از شاه در حدى كه بالاتر از تجحليل مرسومم

 كننل و سرجان *




 اهميت وقتشناس بودن را با تأكيب به او تذكر خو إمل داد. خنل روز


 كتند.








 جمعاًّ به أرزث تخمينى AA ليره. [توضيت مؤلفـ]








 شهر دوورّ ${ }^{\text {خير مقدم گُ }}$ ستخنر انيها را تر جمه كرد.





 صف كثشيده بودنل تا از موهمان عاليقدر الـتقبال كنـند.



 غيرهنتظلره در إمتدان هسير كرد آمنه بود. شاه كه از ازد ازحام تماشائيان
. The Recorder of Dover ( $\kappa$







 جمعيت تماشاحیى إنتها نداشت.



 دنبال میى كرد.
وسعت شثر لندن، جمعيت أنبوهآن و خحطوط رامآهن كه از هممهسو
 دنر يادرإثتهاى خود نوشت:

زنهایى بسيار خوشكل دارد. نجابت و بزركى و وقار و تمكين لز روى زن ون و مرد




بسيارى از جیيز مايى كه ناصر اللیين شاه در لندن و نواحى إطر إف آن مىديل و مورد تو جهش قرار مى كرفت هنوز در إيران ناشناختله بوي،



 مىرفت، با آن موى سياه و سيماى مططبوع سبنزه وسردارى جـو إمر نثـان

 إندك زمانى بر لبان همه جارى بود. كسانى كه لدر بنلدر دوور به يششواز

## TPY

 سـرهاهى ناهر الدين ثاه به انكلـــتـن


















 و ميل فرموندند. (1.)

روزنــامهٔ »تايمز" پنـج ستون كــامل را بهدريج خبر ورود ثباه الختصاص טإ و در آن با لحنى تشويق كننلده نوشت: العداز سفرش


 خود با قحلار بهقصر وينزر رفت تا مراتب|حترام خودرا بهملكئويكتوريا


 زا


 كزارش داده بود كه شاه بعداز شنيلن ترجمان

 بهدريافت نشان زانوبند كه مدتها در آرزوى آن بود مغتخر و مباهى




 ادعايش براى دريافت جنين إفتخارى نامهٔ اهانت آميا



 (TMQ/IAYY

 ايران داده بودند نمىتوانند عقب بمانتند. براى اين كار، يمنى اني اعطاى


rpq
سغرهاى نامرالدين ثاه به انكلـتـان








 حمايل نشان زانوبند و نشان ويكتوريا و آلبرت و غيره را بهخودم زدم.ه ناقوس كليساها بهافتخخار روز جلوس ملكه و سغر شاه وناه بهصا








 بالا رفتند.
رمراسم اعطاى نشان زانوبند به سادكى در لاسالن سفيده قبلاز ناهار بر ززار شد. ملكه ثاه را بهطرف يك صندلى كه بر وسط اتاق



 داد. [توضيح مؤلفـ]

ــرهاى نامر الدين ثاه به انُكلـتان
كُناڤثته بودنل راهنمايیى كرد و بعل خودش هم كن كنار شاه روى صندلى ديگ, نشى نشت، و از اينكة در مركز تالار دز ميان جمع مالازمان و

 دختران ملكه و برادران جوانشان پرينس آرتور و پرينس لئوپولد كه





 اعحلاى نشان به سلطان عبدالعزيز، وليعهي حضور نداشت



 بهقول ناصر الدين شاهسم.










rol
ــفرهاى ناهر الدين شاه به انكلـتان

 و بهآن زبان با جمالات كوتاه متططَّع سخخن مى كويد. ه ملكه تو توجه كرد


 ايرانى يارى دإده بود، اكنون در دفقنر ياني









 بر كزار شد. او يقيناً بسيار باهوش است و و من او را را بسيار موقتَّر ديدم.

 به نحو مثبتى با جاهاى ديلرى كه در خارجه و مخصوهاً در روسيه




 نبود ياك كتـتكى معمولى را باون كهاك مترجم دنبال كند, [توضبح مؤلفـ]

سفرهاى ناهر الدين شاه به انكلـتان
ديده مقايسه مىى كند. از روسيه خوشش نيامده... ورود شاه تقريباً باعث

















 روس و انظليس در ايران براى اير انيها حيرتا آور بوده باشد) سوار در در






 و رآآهن ديله بود به هيحِو جه رم نمى كرد و آرام بود.ه (IV)

روزدوم زوئيه/ף جمادى الاول كه قرار بود ناصرإلنين شاه برأى









 ايران است؟) • وقتى وارد تالار غناخلخورى شدنل ناصر النين شاه نفـيش بند آمل و گֹفت: "belle chambre, belle vue!" " منظرهٔ زيبايى!










 تو پچانه وقور خانه






 ونيز درمهجالس رقص پرزنرقوبر













 برنامه خوشش آمله و قبل از تركُ انتُلستان يك بار بار ديگر از كريستال
پإلاس ديدن كرد.

 مخختصرى مى
 الماس طلب مى كرد. بعضى عكس خودشان را فرستاده بودند و برخى












ناصر الدين ثاه بهروى ما مى كَثـايد:
اما تعجب دز اين است كه از يك يك طرف إين اختراءات و اهتمامامات [رال] براى















سفرهاى نامرالدين ثاه به أنكلـتان

 منابي إيران سال قبل به بارون جوليوس *رويتر اعطل ثـهه بود درجه

 مماكنون در الجرإى أمتيازنامه دچار مشكا إعحاى امتياز به دويتر طرفنارى كرده بود اكنون كه میىدين دولت




 با احساس سر خورد

 میواشتند به هيتع وجه مايل نيستند أين تصور را به وجود بياورنل


 كار ها را كردنل. آنان با تو جه به زند




 پارسیها را با شاه טإدنل و إينان از او المتلـعا كردند كم همانيشان
 آرام و تسكين دهنده به آنان أطمينان خاطر داد كه هميشه نـر ان حان

رعاياى خويش است و بههييع وجهد تمايزى از لحاظ طبقات اجتماعى























 بكينگاگم تقسيمه شود.

Y ( د دليل اين امر روشن نيست. اما اعدإمها به دنبال دستكيرى قاتالين و سارقين دو تن از كازمندان شركت تلكراف هند و اروبا در جنوب إيران هورت كرفت. [توضيح مئلف]












 خاك أروپا نصيب ييشترى برده بودنل.



 هديهإى از ميان تازهترين محصولان


 خود را در همين إوان گرفتنه الست.


 امور خارجهٔ [بريتانيا] اعتراض كرد. [توضيح مئفلف]
$r \Delta q$



 كردهاند و جمع دوم بــا چنْين درجها




 آرتر *اسكِحِّـْلى (دارإى نــام مستعار جُرْ



 جانانه دربارءّ شاه و اوضاع ايران مىيكند:

إين إيرونىها ملتى هـتّن كّأكشنه. خدا به دادشون برسه. آدم وقتّى فكرشو ميكنه
 كنه و در همون حال متتُو كذاثته اونجا كشنگّى بكثن...


نداره. (^٪)




اغلب با خو انلن تر انههاى دوستايی آغاز مىشل و در اين ميان تصنيفي



پادثاه جبار سرزمين بردهها تويى ایى ثاه، الىثـاه.
 در كثور تو كثافت و طاعون و قتحطي و ويرانى امميتى ندارد،
 و تو خخودت را در لباس مزين بهإلماسهاى رخشان و بثاد بيوثانى!

بركرد بهاير أن بهزودى زود، الحثشاه، اكيشاه.





 و نامعتملتر بود ولع مردم براى טيلنش شديلتر مىشل. آيا حقيقت
 ليره بخرد؟ يا روى قالى قصر وبنزر هستهُ كِلاس تف كرده بود؟ آيا







 a) برأى متن كامل تصنيف نكاه كنيد به بيوست ه نر انتهاى ككاب. [توضيح مؤلفـ]








 هر بند بر گُردان ضربدارى بود كه تكرار مهـشد:

آيا ثاه را تيدهايد، بجدها، آيا شاه را ديدهايد؟




إز لحاظط سياسى جز رفع إختل|ف مرزى سيستان نتيجهُ نمايــان








 با مغرب زمين برقرار مهشل و إنىيشههاي نو آرام آرامام به كشور نفوذ

- 1 ) براى متن كامل نكاه كنيد به ريوست ه. [توضيح مؤلف]

مى كردند. نتايج فورىتر سفر ساختن اولين هتل سباك جليد ايران در


 بىارزش يا كم الرزش با خود به ايران آو آورد كه ديوار قصرهايش را

 قاجارى, كنار كنا|ثته شده را به ثـَمن بَخَخس خريدارى كند.

1F+7/MAMA سفر دوم F








 كه اكنون لباسشان به الگگو هاى فرنگى نزديكتر شده بود ديعــر .آن
 در اين شانزده سال، رقابت دولتهاى روس و انُليس برايى كسب
 بودنل با لغو امتيازنامهُ رويتر و استخخدام افسران ون و در درجهداران ان روسى بـرایى تعليم و تربيت جمعى الز سپاهيان ايران كـــهـ (ابريعاد قزاق اق ايرانهَ ناميده شدند از انگليسىها جلو ييفتند. انگاليسى ما به نوبه خود

با دريافت حق كشتيرانى در رود كارون در جنوب ايران به موفقيت
 ₹ ₹* شتخصيت نيرومندى داشت و دارایى دوـيتان بانفونى در إنگاليس بود و
 كوناكُون از دولت ايران بودنل براى پيشبرد منافع تجارتى ونى و سياسى انگليس در ايران تلاش بسيار كرد.


















 دربار بكنارد و اين المر موجب شرمسارى لرد سالزبرى و آزردكى خاطر هنكه ثد. [توضيح موُلفـ]

إندازه بيميل و خالى از شوق بودند و و در مورد طور طول مدت اقن اقامت شاه







 ملازمان شاه پسر زشت ده يازده ساللهأى بود كه ايرانيها آر او را را مليجك















 در اهل يكى از باغبانهاى قصر بوده است) و خواهرش يكى از زن زنهاى















 سرعت انتقال، سياست و تميز قابل ملاحظه و بررغم برخیى تمايلات ...





 نمىشود. بايد اعتر اف كنمر كه من اورا شخغسى دوست داشتنى ومهربان

میىدانم." (0)






 پرينس آلبرت ويكتور و پرينس جورج



 رود كارون به روى كشتى هاى خارجى رونى جلب كند اكنون اصر اروداشت كه استفادهالى را كه از رود تيمز برایى كشتيرانى مىشد به شاه نشان بدهد.
 اتفاق ميرز| ملكمخان وزير مختار ايران در لنـن به قصر وينزر رفت
 ملكه در مدخل قصر از شاه استقبال كرد و در دفتر خاطرات خـر خـو













خودش مییرسد كه آيا ناهر الدين شاه واقعاً دماغ خود را بايردهمها










آقايان آزرده خاطر شده الست)؛؟


 كانخ بكينگّهم به افتخارش برپ
 لندن در تالار شهردأرى ميهمانى ناها كاونت گّاردن اجُرا شد، در كريستال











سفرهاى ناصر إلدين ثاه به انكلمستان
پنير!يّى كند.
 ملكةٔ انُلْلستان شل و در اين زمان يبست و دو سال د|شت) در نامهاى



 عمه|




 حضور پذنيرفت وبه تقاضاهايشان برای خوشرفتارى با همكيشانشان در



 ويسـאى معروف أيرلنلى بلون توجه به حقيقت ويا الحساسات مردميلك
 حال تمارف يك جام از بادء جُوين به ميهمان خود تصويـسر شده بود.



 برشميلز در فروشگاهها و پهتلهاى درجه أول و نيــز در معتبرترين مشروب فروشهىا مو جود است.ه هو هو


تا دو روز و دوشب را در مصاحبت وليمهن و همسرش و ديتًر خوا







 !
















 داد. ملكه در يادداشتهاى روزانهانش نوشت كه شاه هااز تمامى برنامهُ

سـرهاي ناصر الديت شاه به انكلستان
سفرش خوشش آمل، مخصصو ماً از كو مستان أسكاتلنن.ه (a) شاه سیس


 البته انتظار آن همم نمىرفت. اما ازلكحاظ تجارتى كه مورد توجه خاص مرههنرى دراهنل وو لفـ بود برخى ثمرات به بار آمل، هرینـل كه در ييشتر موإرد عمرشان كو تاه بود. قبل از همه و به عنوان پيبش در آملى براين سفر؛ اختالف با بارون رويتر برسـر دريافت غرامت بر أى لفــو

 بر اى عمليات بانكى و بترهبردارى از معادن به رويتر اععطا شد كه با مشار كت سـاسون و ثر كاء به تأسبس بانك شاه


 بسيار وستيع به دست آورد كه عمالا انحصار خريل وفروش تمام مهحصول تنباكوى أيرانرا ظطى پنیاه سـال دراختيار وى قرار مىیالد. رو حانيون بانى اعتراضات وسيعى در مراسر كشور عليه تسليم اختيار معاملهُ يك
 خاطر شدت اعتراض همغانى متحبور شل امتياز را لغو كنل، همانطلور
 بود. از حقوق تر جيحى هم كه درامنل وو لف برأى الحلاث خحط آهن

در جنوب أيران از ناصر اللنين شاه كرفته بود نتيحهأى حاهل نشد.
 هياهوى آن، حاجى على



 كرفت. از سالهاى دهـٔ . .
 همسايه و وارد كردن خثڭكبار و كتتبرا از إيران كسب و كار پرسودى




 سروانی در ارتش بريتانيا خدمت كــرد و افسر اطل(اعــات در نيروى اعزا امى به بينالنهرين بود. ميرزا ملكمهخان وزير مختار ايران در بربتانيا خودش در كار
 بود موفق ششد امتيازنامهاى از او برای اجراى لاطلارى در اير الن بگيرد
 منجر شل.








 در عينحال نه چننأن دور از و اققع.

11

Sulo ن Uhero








 سال / / / / /




 اדץ| براى تحصيل طب به أنگلستان سفر كرد. اولياى دولت بريتانيا





 نتيجد لرد ابردين به كار ميرزا
 وزارت اهمور خارجه در تأمين . اY ليــرئ ككسرى در بـال بــا اشكال زيادى مواجاجه نشار.


 برد.. بعل در سلك اطباى وابسته به دربار درآمل و كفته مـى


شاه خرو|هد ثد.

 سابقش دكتر هارلز لـ بل كه برايى او ارزش زيا









 كرده بود كه میتوانست در عوض


 متأسفانه از سرنوشت ميرزا مادق بعل از بر باز گُشتش بل إيــران خبرى

نـإريم.






 ندأثتتد وكيل سفارت بود.










 كرفت در گنشته بود. پسرش درآن زمان نوزادى پپنل ماهه بود. وقتى


 كرديد.
از ايرانيان ديگرى كه درقرن نوزدهم / قرن سيزدهمم دربريتانيا







 خانو إدهُ نواب هنلى شير از كه سالمّا با آن إرتباط داشتهاند (به عنوان و كيل بومى سفارت در شير از و به عنوان كارهنـالن دفترى سفارت در تهران) يقيناً عامل مؤثرى بوده است كه اعضاى أين خانو إده به كمـك انك آن بتو انند حل|قل حهارتن ازیسران خودرا بر ایى تحصيل به انيغلستان بفرستنل.


 *كالج بين!المللى لندن ناميله ميشد به تحصيل بيردازد. قرإردادى كه برایى إين امر تهيه شـه بود روز دوم گُوئيه آQQ.

 تصحيع كرد.

طرفين و شهود رسيده است و اكنون در آرشيو سلطنتى در قصر وينزر









تاريخِ سرانجام أين پسر را ثبت نكرده إست. يك شخ راه





همين نام شهرت يافت.



 مشاوران او به شمار هیرفت. او از ناصر الدين شاه إجازه خوراست

 هنگام دومين سفر نامرالدين شاه به فرنگك (كه اينف بار الز انگاليس r

 ايران وزير مختار جديدى به لندن فرستاد. [توضيح مؤلفـ]

دينن نكرد) ابوالقاسم بيست و دوساله با چنربزر كُث در جمـعهمراهان شاه تا فرانسه سفر كرد و از آنجها به لندن رفت. در آنجا بها به كمك يك

 فشردهأى را براى قبول شلن در امتحانات مقدماتى اجرا كرد و بعد
 پذيرفته شل كه در اين ايام، تحت سرپرستنى بنجامين *جاويت، رئيس درخشان خود در اوج رونق بود.
ابوالقاسمخان سـه سـال شاد و خــوش را در در دانشعاه آكسفورد







 بعداً وزير مخختار انگليس در تهران ان وسفير كبير آن كشور درو دراشينگت شد حضور داشتند. هرسهه دوستى خود را با ابوالقاسم مادامالعمر حفـا
 دوستانش او را به صورت خودمانى Curs'im [به تقليد از لاقاسمه، و و به معنى لانفرين براوه] خططاب مى كردنل. وى دربحر طويل هزلـلآميز






> بنده... ابوا القاسم خان
> بثشيؤ: جدى و شثيرين خود

ير میى كند دنترى را، ایى جان!

بند ديگرى از اين "بحر طويل" معروفتر الست:

$$
\begin{aligned}
& \text { بنده جوربت ناتانيال كرزبن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مويمّ نرم، صورتم مافـ } \\
& \text { دز *بلنيم ميل مى كنم ثام } \\
& \text { هثتنهأى يك بار. }
\end{aligned}
$$

 بن پدر بزر ك خود كه اينك تصلى وزارت امور خارجه را برعهـه

 و مطبوعات ديگر را در زمانى كه ناصر الدين شاه ناهار مى خخورد براى او تر جمه مى كرد. وى در سوهين سغر ناصر اللدين شاه به فرنأك در سال


 كشور سرو سامانى بدهه ولى در الين رانه موفقيتى بــهـ دست نياورد.




 تازه هسحملعلى شاه درافتان زير | حاضر به يیروى از دستور الو براى به

توپ بستن ساختمان متجلس دار الثورى نشل و ازاينكه در انهـام|جنبش
 خو اهان طرفسارى نكرده بود سرباز زد. به دستور شاه روز 10 دسامبر /
 فورى مستر جورج **چرچچیل، دبير امور شرقى سفارت بريتانيا إو رالز





 ثاه و رسيلن او به سن قانونى و تاجگناریاش بود. تاجگناری در




 به سر آورد و از زندكى سياسى بكلى كنى اسهرينگك رايس كه هعروف بود يكى از مصنفان ״ بحر طــويل بيلىيل" است ناهر الملك را עايكى از محصالان مشرق زمينى دست آموز جاويت [رئيس كالج]]" خوانله است. وى هینــويسد: لاتاريغ را خوب میینأنست. در تحصيل بسيار كوشا بود. و در مجالس مناظرَّ












 و نيروى ارادهُ قوى بود كه وجود آنها در شرا ايطط بحراني لازم است

(v) را داشت.




 (1911


 آسايش و آرامش خاط








ناصر الملك آلت فعل سياست بريتانيا در ايران بود، سياستى كه بعد إز











 بوده است.
جهار سال بعد از فارغالتحصيل شدن ابو القاسمخان از دانشغار
 دنبال او وارد كالج بىلىيل شد كه در آن زمان تنها بخشى ازدانش انشاه


طرف مـا اشارهاى بشود، ناصرالملك حــاضْر بهتبول منسب وزارت بـاثده. (•(1)
[توضيع مؤلفـ]




 Y (Y
 (ههيونيـت) به باريـى ـفر كرد تا اهدافـ ارامنه و يهوديان را با دولت فرانــه در ميان






 جيمز ملكم جوان در إنگليس درس خوان انـه بود و بـ به كماك سر






 در اين زمان خودش فعاليت وسيعى در حمايت از آرمان المار ارمامنه داشت

 مسئول ثبت نام جوانان داوطللب ارمنىى در ارتش بر بريتانيا بود. ورى از

 ميدانست روابط نزديكى برقرالر كرده بوده جرد جيمز ملكم اميدوار ار بود
 تحقق آرزوى خود نايل آيند.


 ناميد. [توضيتح مؤز لفـ]
 خواست كه او را با رهبران صويونيسم در بريتانيا آشنا كند. در سان سال







 يك إيرانى ديگر كه سوا / $19 Y 1$








 نايل آمه كامل نخخو اهد بود.
 زمان جزئى از امهر اتورى عثمانى محسوب میشا


 كه ريشـهماى آن در جنبش ايرانى بابيه، در إواسطط قرن نوزدهمى/ نيمهُ

دوم قرن سيزدهم قرار دارد. ييروران باب (بــه مهنى لادروازهه") در ايران مورد اذيت و آزار قرار
 ايران ييرون راننه شد و سرانجام


 تيشا كرد.
در زمانى كه عبدالبها در سال
 كرويده بودند





 منخاطب قرار دهد. عبدالبهاى شصت و هفت ساله




 (ار گان جنبشمترقى درمنهب وأخلاق اجتماعى، "مى توجه زيادى به سفر عبلالبها مى كرن و سرديير نشريه شخشماً درجلسات


ستخنر انى عبدالبهيا حاضر مىشله و كزا ارش خبرى آن را تهيه مىنمون.
 تر جمه میشن.











عبلالبها از زمان انشال فلـطلين هستمرآ بهنحو مادتانهاى به آرمان بريتانيا خدمت


 بوده است.

اجر حه عبدالبها هيحهوقت خودش از لقب پسره الستفاده نكـــرد











دو ايــرانى كــهـ، قسمتى از پيشرفت و تــرقى

 إنجام دهند ميرز ا حسينخان معينالوز الوزاره (كه امروز با نام حسين علا معروفتر است) و دكتر عيسى صديق هستنـن.
 پسرش هيززا محمدعلى



 و ميرز! حسينخان






 و بعد از باز گشت به ايران مهـت كوتاه
 مهجلس شوراى ملى بود. ${ }^{9}$
Q) حسين عل( (متولد
















به نخـتونونرى رسيد. الما مهمتر از آن در دورانهاي مختلف و طى بالهاى بـيار تصدى


 [توضيح مئلفـ




















 و قاليحه و زيبر آلات إيرانى و كتابهاى فارسى است



 هفتهاى شش شـاعت درس میداشت





 دانثشاه كمبرينج يك سال طول كشيد.



 آزادى بيان و "مطبوعات كه تفاوتش با سانسور زمان جنكُ در فرانسه

از زمين تا آسمان بود. عيسى هـيق در خاطرات خود خود موردى را به
 سخخنر انيهاى آز إل



 آنها أشنال مناطق شمالى اليران توسط نيرو هاى روسيه را هعحكوم كرده


 نامdهاى خصصوصىاش در مهرض باز شلـن توسط مأموران سانسور قرار

 درباره́ سياست خارجى انتطلستان و روسيه بنويسل.







 دين خود را به كمبريـج برمىشمارن.

 و لنت فراوانى كه از اين راه نصيب من كـي


بود كد در موقع تحصيل در دانشــراى ورــاى در من وجود دأتـ. بيش از رفتن





است. (IT)

عيسى صديق در اوانخر سال / / / آنگاه به أمريكا سفر كرد و يك سال در آن كشور به سر برد. وى پس وس


 شل. و در بقئُ سالهاى عمر؛ مادامى كه أز فعاليت باز نايستاده بود، يكى از شخصصيتهای برجسته در صحنهُ تعليم وتربيت أيران به شمار مى آمل. ادوارد براون كه هميشه آمادءّ كملك به ايرانيهاى محصوب






 كثتيرانى خارجىى برمى كردد. اين روابيط بـــا ساختن راه كاروانرو





 ترتيب داد. [توضيع مؤلف]

 انگ"























 وجودثان در بريتانيا بى خبر بود.

## ir

## كالههبر دارى لاطارى















 [ميرزا يعقوب] او را برایى تحصيل به فرانسه فرستاد. در آنجا ابتدا

كلاهبر دارى لاطارى







(1) (1) هتحيد غربى در الير ان نمود



 دستور نامراللـين ثاه به استانبول اعنزام كردين تا با سفير كبير انگليس


 به پاريس رفت و در اد|مه كُفتشو هاى بين دو كشتور دستيارى فرخخان

 بار سفرى به انگالنستان كرد.
 پيوسته بودنل و مراسم عضويت آنان درمقر لث *עر إن اوريانه بهاجرا




 تحريك اذهان در جهت اضصلاتهات بوده انست. (Y) (نگاه كنيل بــهـ

فصل سا ) جمعى از ايرانيان بلنديايه و از جمله چندتن از شاهز اد كان به عضويت فراموشخانـه در آمدند.









 قوانين و تجديد هازمان همهُ وزارتخانانهما و ادارارات دولتيا



 رفت.





 اعضاى سفارت ايران در استانبول پيوست. ملكم و ميرزا حسينخان در در

1) كه بـ از عر كَ ميرزا جعفر خان، لقب مشيرالدوله بهاو رسيل (نكاهكنيد بهفصل

دمم) • [توضيع مؤلفـ]
 دوستى و مراوده داشتند. ميرزا حسينخان در در تزارارشهايى كه بهتهران

 ملكمخان مشوق و مدد كار او بود.





















 سفر ثاه به فرنكُ ثايستهترين فرد دمكن را در لندن داشته باشد.

ميرزا ملكمهخان ناظم الملك ــ كه اسم و رسم كاملث در اينزمان



 روى او كثـوده بود و او اكنون يكى از بان بانفوذترين مشاوران شاه باه به شمار میرفت.
در محافل اشرافى لندن وقتى معلوم شده بود كه برخالوف شايعات






 يسرش فريدون را برایى تحصيل به مدرسهُ اشرافى ها هايتن فرستادي
 روايت پٍ آب و تابى كه از احوالات خود برای ويلفريد *بلانت، رجل انگليسى هووادار استقالالز در تابستان •
 كرفت و او را اهجالبترين شخصىى كـــه در تمام عمر خــود مالاقات

ץ) إِجاد اين لقب غزيب نتانهاي از تأثير تملن اروبا بر شاه و الطرافيان او دارد.





 جليشى در اليران است كه تاكتون هW هزار نمر بسـه آن كرويمهانل.


 ايم, ان بودم. بعد متوجه آثار سوء حكومت و تنتزل رو نق مادى مملـكت







 مو فقيت خود دست يافت.




 توجه خود را بيشتر روى اهميت درجه اول توسعئ إقتصادى و نياز بـا به

 خمطوط آهن و جادهها و بنادر فرإمه بياورند متمر كز بـاخت. پی از

 كماك روحانيون میى كوشيلا ولىى در اين مرحله بـــا دإن امتياز بــه خار جيها محا لف شده بود.

 (مقامات وزإرت خارجه با نحو هشيخصى !


 و همتحنين به وزراى ديگ, نامه نوشت و لزوم برقرارى دوابیط نزديكت


 از اين كوشش خود طرفى نبست.

 وطنش كافى خو اهن بود.

 جـيد امور خارجه نوشت و در آن خطر ات توسعهطلبى روسبيه را در آسياى ميانه كه تنها متوجه اليران نبود كوشزد كرد. ملكم تو تو جه لرد



 قوى كوشيد دولت بريتانيا را به سرنوشت ايران و كماك وه به اين كشور

 טاده شود.



مالقات لرد *گر انوبل، وزير امور خارجه رفت و به او گُفت كه غرض

 به مشاوران انغڭليسى برای اين كار دسترسى نبود بايستى ازفرانسويان
 بريتانيا خو استار كمككى معادل نيم ميليون ليره شل تــا دولت ايران بتو انل در مناطق آشوبزددء مرزى در ثمال شرقى كشور كنترل مؤثر


 بريتانيا، بر خلانف روسيه نسبت به امورايران دأشت زبان به شكوه كشود.
 كه امكان داشته باشل به حضور شاه برسل وضرورت اهرالاحات را بــهـ اعليحضرت كوشزد كنـل.
كُشششهاى ملكم خان براى متقاعل ساختن اولياى دولت بريتانيا بیو تفه انامه داشت. سـه سال بمد وى بار ديگگر از فشار روسها بر ايران

 بود. ماكمم مىتخوانست ايران استقل\ل بسياسىى خود را حفظا كنـل و در همان حال دستتاه حكومتى آن עتحت توجهات و با حمايت معنوى
 ملكمخخان ناصر اللين شاه از اين تقاضا حمايت مى كرد. اما چحنل روز بعل كه ملكم احتمال الحساس كرده بود انگُليسى ها مايل نيستند درايران مستقيماً رودر روى دوسهها قرار بطيرند نقطهَ تأكيـ خودرا تعديلنمودو به لرد 5رانوبل گفت كه با انتتخدام مشاور ازانگلستان و روسييه هردو
 اساسى دستگاه حكومت ايران در تمامى شاخهماى آنه بايل تو جه خود






 كثورش سخنن كفت. او بار ديعر از اولياى دولت بريتانيا خو إست كه


 بخشثها سال درباب اصالوحـات براى مدراعخظم و وزراى ديKر بــه تهران

 اميلوار است وزير مختار انگليسى در تهران در مناكرات و مشاوران إو به نحو مثابشى ستخن بلمو يل.
 دــترسى داثثت. نهتنها با إيشان در دفاتر كارشان ملاقات مى كرد بالكه












لتلنن سفر كرد يكىى از مهمانىیهاى ملكم راكه خود در آن حاضر بوده
 ضيافت با بسيارى از رجال برجسته انگليس از






 يافته بود و بزر كترين موفقيتش اعحطاى امتياز به بارون دويتر در سال ا I MQ/ IAVY دو در مناكرات مربوط به الين امتيازنامهها در تهر ان شر كت داشتنـل
 ايشان پرداخته است. در آن اوضاع واحو ال آنان دريافت چنين ارقامْى

 همينرو دربافت پاناشی در , ازا

 - .

 رويتر قبول كرد كه سهم ملكم را بتخرد. جه روايت خود ملكم دويتر

توسو. حاجّى ييرزاده با ادوارد برإون
山ر سـال ع ا9 در تهرأن در كنـشت. [توضيت مؤلفـ]







 كر فت كّمر شد.







 ماحب آن (Q) مىیاد. در عوض قرار شلهه بود كه ييست درما سود خالص سالوزه أين عماليات به خز إنهُ دولت الير الن وارينز شود. شكىى نيست كه دو كاردوئل در هقام دريافت كننلاء́ إمتياز شخصي

 و



 نينفـع بردن خودش را افذشا نكنـل .

قنم اول اين بودكه دو كاردوئل امتيازنامهـه را بــه * "(سنديكاى انگگلستان و آسياه بفروشل، كه ثشركتى بسـود جليدالتأسيس واقتع در "(اسيتى")، مر كز مالى لندن، و بعضى از ملـيران آن اششخام مشكو كیى





 -ع هنزار ليره در ماه نوامْبر /ربيعإلاول و بقئه آن ححــا
 קرداخت به مبلغ هץ هز إر ليره به دو كاردوئل به عمل آَمل (كهقسمتى از اين مبلغ را * شا جليدإلتأسيس ديگرى بود وام داده بود) و او بیىرنگك مبلغ دربافتى



بعلى بهتر است مستقيماً به برادر ملكمهخان انجام

 دعوت شننل. اطال(عيةُ اوليه هورِ ע. Y شر كت עتحصيل و بهرهبردارى از المتياز نامههاى اعحطا شله از طرف اعليحصنرت پاسشاه إيراناست وانجأم امورتجأرتى وترويپحى واكتشافیى





 اين مورت معرفىى شله بود: لاحضرت والا زنرال ميكائيلخان، مقيم








 ذينفع بودن دو برادر ارمنى در امتيازنامه براى همه مشهود و نمايان برد. مثغلات ملكممخان از زمانى آغاز شثل كه خبر فروش امتيازنامه


 كمشانى رگّى إعتراض كرده و آنها را موجب إفز ايش نفون انگللستان






 بگّنارند بهتر بود كه اخختيارش در دست دولت باشل، (٪ همانحلور كه در
 ملكم خان و دوـتانش در محافل مالى لنلنى بی اعتماد بــود و إىبسا

 حقو قنانان دولت انگليس تحقيق كننل كه آيا از نظر قو انين برييتانيا
 قانهنى نيست؟ او در عين هـال صدراعظطم جليل زا كه نفرتش از ميرزا علكمخان معروف بود با خحوث همداستان يافت. و اين دو را رو.يهمر فته بايل مسنول لفو امتيازنامه و عزل مالعممخان بنأنيم.



 تلگرام تو مين آميزى است كه درأرتباحل با صدر اعغظم زده بوده ولى إين




 علث مغايرت آن با شريعت اسالم لفو شلـه الست. سه روز بعل وزيــر إمور خار جه در نامه خود به درامنل وو لفـ اين عططالب را كتباً تأييد كرد.
در أين هيان درلنلن، ملكمخان كه روز عدنسامبر /1V رييعالثانى




 براى بيرون آوردن آنها از اشتباه به عمل نياورد.



 زوشن نشله است وزارت أمور خهـارجهء انانليس تا مــلـتها نخبر لغو




 عنو ان ساخته بود.

 چأپ شل. معالب را خخبر نگار روز نامه در استانبول فرستاده و نوشته بود

 امتياز نامهٔ لاكلارى ستخنى به ميان نيامله بود.
 را به ساد






 §) "ميرزا محمل على مؤ لفـ]

كلزمبرشأرى لاطنرى






 خود الختحام دهر.



 .ياك ك. شتخص هlo















پِت مى كردند تا بلكه روزنامه از اين راه از نظر مأموران مان سانسور


 دست به دست مى كيت:










 را براى املاحات مشروطهطلبان باز ان كردن.












كلا(هبر نأرى لاطارى
ولى با شرايطلى چنان نامعقول كه حتى پادشاه كمجرئت ساضر بهقبول آنها نبود. ملكم اولا خوا استار الحضار وزير معختار جلين اليسران در لنلن و انتصاب برادر خودش ميكاييللخان با عنوان هكارداره بود تا ترتيب انتصاب دوبارء́ خودش به همان دقام قبلـــى داده شود. ثــانياً ميخو است در عين حالل به سفارت ايران در فرانسه نيز منصوب شون و و علاوه بر آن نشان والايى بهاو دإده شود، بهاضافهُ امتيازنامههایى لاطلارى


 ادامهُ اقامت ملكمهخان در لنـن و أنتشار دوزنامهُ » قانــونهِ در


 از أير ان اقامت داشت، شاه نمىدانست با سفير پيشين خود شحگّ نهطرفُ
 وولف كله مىى كرد كفت ملكم خودش را در قلمرو دولت عثمانى تشر لك مى خوانل و در ووسيه رعيت دولت روس، و وحالا تبعهُ دولت انگّليس.

 يا الجاكى دارد از ايران خارج ساخته و در اين كشور جز يلك بر ادر

 درخو است او براى توقيفـ روزنامهُ پقانونه و الخرأج ملير- سرديير


 0) نزديك به يك قرن بمد محمـي رضا ثاه به نحو مشابهى دست نولَت انكليس را درـ

وزارت امسـور خارجه به تقاضاى ثاه نــام ملـكمخــان را از مورت
 عحافل تهران گرديل.


 معروف بود، ولىى در واقع در اسدآبادر هملان در در غرب اليران به دنيا



















 קر چجيل نظرات سيد جمال را بشتوند. [توضيع مؤلفـ]





 ترويجج انديشههاى اهلانحطلبانه در هورد السالام و مخهصـوهاًا اوضاع

 را براى آنان مىفرستاد تا در ايران تونير توزيع شود.











 هوجبى برایى آغاز اقدامات قضائى توسط دولت اعليحضرت وجـيانـود



 را هاپ مى كنند شكايت به داد كاه نبرد، עاحتى در موردنى كه موجبات




 تصميم به ترك لندن كر فت و عازم خاكـ عثمانى شش، يقيناً مقامهـات
 |قامت خمد در انتألستان إ|مسـه دإد و حضورش بر روابطط دو كشور هايه مى إفكنلن.











 سهامهاران كه كتباً توسط كمیانى از لفو امتيازنامه معلأع شده بودنل
 مديره به ايشان كفت كه قبال ملكممخان به شر كت اطمينان دانه بود كه
 رسمى خود را! از دست טانه شركت از حمايت قوى او هحــرو است. رئيس هيئت مليره وزإرت أمور خارجهّ بريتانيا را بــه خاطـر مسـكوت كناششتن خبر لفو امتيازناهه به باد إنتقاد كرفت. از انهاران
 دو چنين برمى آمل كه تقصير بيشتر متت جه شاه آزمند آست و نهميرزا

ملعممخان.

 لندن دستور دادنل كد حقيقت واقتع را به أطلاع مردم برسانل. از اينرو
 محرم



 ميرزا ملـمم أسم برده نشلده بود.









 قر ار





مختار هحترم و معزز سابق را حجنين توصيف كرد: پیك ارمنى بیى اهلى و نسب كه در زهانى به نمايند





 ايران در لنين از القاب و افتخارات و مقام خود خلع شده ايت.



 حقيقت إعمال نادرست و تقلبآميز ملكمهخان در مورد امتياز نامكُ








 تلخيص پرونده انغشت مححكوم كنندهُ خود را به سوى متهه نشانه رفت.





 در دست ندارند. يس متهم المتغاده: نخوبى در اين ميان برده استا. (Y)

ملكم با آنكه آبرويش رفته بود و با و جودد لطمهاى كه به اعتبار كشورش در معافل مالى لندن وارد آورده بود به اقامت خود در لندن
 (قانْن") ديگر به صورت منظلم ماهانه منتشر نمىشل.

 المينالنو له) ، ملكم دست به اقد|ماتى زد كه مر احم از دست رفته را باز
 پادشاه جلديل [مغظفر إلبين شاه] نوشت و در خواست منصبى در خارع از از كثور كرد. در عين حال از تحريـكات اهلالحطلبانها خخـود نيز دست






 كثور شـ.



 مفحات »قانون" همرح ساخته و از آنها.دفاع كرده بود به فرأموشى






 دخيلّ بودهانده (YV) غلو كرده بوي؟


 كهبر إى بهدست آوردن آن ازهيع كارى ابا نداشت. ملكم حقوقبعير










 دكتر ثائرل بخاش، محقق معرون ايرانى، سـهـم ملكمخان را در بيدارى ايرأنيان از طريق نشر روزنامهٔ لا قانونه هحنين برمهشمهارد:
 تمر كز نازضايي.عمومى به دست داد. به مردم آموخت كه انسانها بانها بايد در سياست



 يك مجلس مقتنه منتخب ملى بود. ملكم اولين شخْصى بود كه اين أنديشه را وسيبأ
 بر تدوين كنندكان قانون الساسى ايران باشته است. (YA)




 بود. همهُ أين اتفاقات وقتى افتاد كه ملكم در لنبن اقامت داشت.
$1 \%$
فر اماسو نرى ــ سلاخ سرى انتليسى ها ؟ ?





 ايرانى، از جمله محموود مهمود و اسماعيل رائين زنده نغا





 عمل آمها است.



فراماسونرى - ــلاَ سرى إنكليسىها ؟
 (
 جنين مى كو يل:

كمتر رسمى از رسوم ما فرنكىمها وجوبِ دارد كه كنجكَاوى مردممشرقزمينرين را







كه داراراى هنات ذكر شله باشد و ميل بـ فراماسون شن نداثته باشثد. (1)










 شايق هستند كه خورشان فرأماسون بشُوند! محتمل است كه ايرانيها إولين اطلاعلاع را از وجود فراماماماسونرى

 قبلى كتاب حاضر به ايشان اختصاص يافته است. اطالاعات شخصص اول

مرفاّ در هندوستان كسـب شده بود، أز طريق دوستان إنگاليسى وديگرى








 franc-maçon
 MYY




 و هـرز









فرإهاسونرى - سالع ـرى انكليسيها ?
اغلب در خخطر، و قدرتهاى خارجى نفون قابل ملاحظــها نای در كثور
 ميدن.
ميرزا أبو الححن نتخستين فردى از اير الن بود كه در انتلّيس به




 اوزل





 داششته أست.


 فرستاده شل. ميرزا مالنح در نوإمبر





 هنهوْب شد و از
 هملرسان ميرزا هالُح به نــام ميرزا جتفــر حسينى (ميرزا جتفـــر

 مانله تا امروز به مبطلبى كه حاكى از فعاليت فر إماسونى ابين دوتن در
 فرضرا براين بگذاريبه كه مشل ميرزا ابو الحسن به أفراد انگليسى روى


در انگُلستان باشل،، كه نتيجهُ پيويوندشان با فر إماسو نها. سه شاهز ادبٌ جوان قاجار نيز كه مسافرَتشان به انتُلستان موضوع هشتمين فهل كتاب حاضر امست فر اماسون شدنل. به روايت جيمز فريزر اين كار به خوا است خودشان انجام




















عمر إو به هشتاد رسيلده و بزر كترين فرميسنان عالم است.
 لادخوله Tآنان به جر كُّ فر اماسونها نقل مى كند:








 تا ايام تبعيل خود را در بخلاد درقلمرو امهر اتورى عثمانى بــه انـ كماك






 به پادشاه تقديهم كرد فراماسونرى را لايك جششمه شيادى بز






俍























 كارمندإن او در مرأسم پدخوله مشابهى در همان لث پاريس شر كت كردند.

فرأماسونرى - سلاع سرى انككليسىها ؟




 از علما به فراموشخحانه جلب كند، شخصيتهايـي كه ملكم اميدوار بو بود از



















 ارو پايی قرار بگيرند و يا به نفون خود ييفز إيند.

## 19

## كابوس نشان زانوبند















 بودند كه عقيده داشتتن استفاده از آبهاى شفابخش * كُنتر كّْس ويل








اجباراً لغو گرديد.

 ايران بود. درسال .. .









 مظفر الدينشاه در مارىينباد بود كه خبر نا گهانى بهتعويق افتانـن
 هضو كالهّ

 وزير مختار انكليس در بلزيك و برتنال شد و آنكاه سفير كبير كثورث در اميانيا. [تونيتح مؤلنـ]

برنامهُ سفرش به انگلستان را شنيل و از ابين بابت ستخت دلخور شل ـ



 دريافت وام به روسهعا روى آورده بود ولى اين امر به اين علت بود بـه



 ثاه در جريان سقر باعث مسرت خاطر اعليحضرت خواهن شلـ از تهران؛ ماردينكُ كوشا المر ار مىى كرد كه ترتيب سفر معوق
 فرمت خواهند داشت مقنارع از نفوذ از دست رفتهُ خود را خا دوباره به دست آورند. هاردينگك عقيله داشت ككـه اين سفر ممكـن است به شاه آنقدر قوت قلب بدهل كه مقاومتش را در برابر درخواس است ها نامعقوله






 هاردينگك با إيتجاد إين توقع در ذهن پادثناه ايران مرتتكب اشتباه




بزر كی شل. او يقيناً مىدانست كه در لندن نسبت بسـه اعطاى تمـــلاد ييشترى از اين نشان - كه به طور مشخصى يك نشان مسبيتى ممحسوب

 خارجه، درباره́ مسافرت شاه نوشت كه اكر مظفر النين شاه در اولين

 اعططاى آن به امير ان غير مسيتحى بوده است ولى اعليحضرت مـمكنانست


 بدهيم. شايل يك راه حل إين باشل كه نشان زانوبند فقطط به آن پاسشاهان


 دريافت داشته، اجتناب از اعحلاى نشان به او أر أر به انگّلستان مسافرت كند أمرى دشوار خواهل بوده. (0) پادشاه از اينرو اظظهار اميلوا ارى كرد كه با توجه به سو كو ارىـ, عميق دربار بريتانيا (إين بار به خاطر


 زانو بنل براى شاه بسيار مشكل و بلكه مهال خو اهل بود. سلطان عثمانى
 نكردی! عثمانى، خود لرد لنزداون به پادشاه انگليس يادآورى كرده بود كه مادرش اين قاعلده زا وضـع كرمده كه نشان زانـــوبند يك نشان مسيحى است كه صرفآ بايد به سالاطين مسبيهحى دأده شود.







 قرار بود روز





















يا مراسم ديترى شركت كند كه در آنها ناحار بانثل بــنـ ستنرانيهاى





 سالزبرىى] بازدیی كند.


 درميان صورت بكيرد.









 با نفون روسها در دربار ايران قرابر كر

 مـىشو



لنزداون مورنى تهيه كرد از موضوعهايهى كه قرار بود با صدراعظم




 براى آوردن شاه از آلمان، بهتر است سرعت خارين


 اححيانا" تندتر برود بلون اينكه ثاه متوجه بشود!











 ازنظر سياسى برایى دادن نشان زانوبند به شاه ورين جلب حُسن نيت شاه در مبارزهانى مىشد كه عليه نفوذ روسهـا در در دربار ايران جريان داشت.
 بدون نشان زانوبند انگُلستان را ترك كند ممكن است عواقب اين امر

مصيبتبار باشل. پس په پشتيبانى از او برخاست و در نامهأى به پادششاه متنك شل كه يس از سنجشش دقيق جو انب امر (ابه ايسن نتيجه رسيله است كه حهـط قاعدلاى كه علياحضرت فقيل در مورد علم اعكطاى اين نشان به سالاطين غير مسيتحى وضـع فرمودهانل بر ایى إعليتحرت درت دمكن

 |عليحضرت لاموضمى را كه به أحتمال زياد حفظ كردنى نيست رهمـا بفرماينل و آغاز سلطنت خود را با انتخأب مسير جليلى در اينغباره

 سالاطين غير مسيتحى در جمـع شواليدهاى نشان و بجود دأشته باشلى. إين







 هفتم پسر خودنش پرينس, وبیلز (جورج پنجمم آينده) و پیر عموى إوّ
(

















 ناد:

من كنار اـككله از ثاه استغبال. كردم و هدراه إو تأ هتل بيادد رفته. ثاد در كار



















ستخنرانى خوشامد شهردار والنجمن شهر دوور به احترام حسام








 استراحت مسيحيان است، لزيرا كه كثوده بودن كتاب مقدس ومقدس نگاه داشتن روز خداوند بـه هيمنت الهى سرجشمهئ عظمت انگالستان
است.ه (Y)








 مى كثيدند.
 معروف لندن] بنا شده، اقامتغاه شهرى ادوارد هعتم قبل از جلوسشبر



 ميهمان افنانى بوده تلويهاً اعتراض كران كرده و آن را نامناسب خـــو اننده بودند.


 وجهآدم بلى بهنظلرم نيامد، حتى تاحدى از از اوخوشم آمد. إمأ همر اهمان















 انظّليس در كثتى سلطنتى *(لويكتوريا و آلبرته به بندير پورتسموت سفر كرد.








را به فال نيك گر فتيه." (10)

 بهسر آورده بود برشثرن:

امروز اولين روز اين هعته الـت كه تمام صبع را آزاد هـتم... تقريباً هيـي وقت

 و هيع تصورى هم از زمان ندارد. جمورج (يرينس ويلز) بها به جان آمد و مبيع





 عباراتى نظير très magnifique [خيلم عالم] يا très bien [خيلى خريب] را بدون هيعج دليل خاصى میيرإند.


 شونخطبىى خاصسى دارد. پيیانست كــه شاه زير نفوذ اوست و او يقيناً

مهمترين شخصصيت إيران الست." و باز پرينس آرتور نــوشت كه همأهُ






 روز چههارشنبهُ + باوت/ او اجما













 نماين.





موضوع نشان زانوبنل را با پادشاه در ميان






 آن خوراهد بود.
در اين ميان چچون نر كثتتى »ويكتوريا و آلبرت") جاى كافى

 بود ناهار بتخورند. آنان اين أمر را اهانت تلقتى كردند و در ابتد| حاضر نشدنل كثتتى پويكتوربا و آلبرته را ترل\$ كنتل تــا اينكه






 ميهمان خْود را تا سكوى قحلار مشايعت كرد. خبرنـظاران آندو را در

 كه در كتتتى شاه روبان نشان را به سينهاث زده بود.




انظللستان) انداخت، لنزداون توضيح داده بودكه تصميم محدود ساختن نشان زانوبند به مسيتحيان را مسلكئ ويكتوريا اهبعـد از از مشورت
 اتابك را مطمئن ساخته بود كه برانى رفع اين مثكل اعلي اعليحضرت در نظر

 بود. ه(T.)
مظفرالدين شاه حق دأشت عصبانى شود. چحطور میىتوانست اين

 داشت كه نكات ظريف حقوقى و مذههبى مستتر در إين امر را كا كه حا




 شاه إيجاد شده بود از ميان رفت.








 آنكه اعليحضرت طرح نشان غير مسيحى را ملاحظه كرده و نصو يب فرمودنل براى شاه فرستاد.
 و وزير اهور خارجهه بروز كرد و چهيزى نمانله بود كه به يك بك بحر ان كثورى منتجر شود. لرد لنزدأون معتقل بود كــه پادشاه تغيير عقيله
 ديKת اظظه
 تغيير ات به خأطل حل و فصل مثكل كنون رنى با تعجحيل انجام كيرد و يا




 آن




 فرستاد به وى إطالاع داد كه شاه ايران "اهنیز







 میان، محبت ا;









 وقتى جواهرسازان دربار، شركت ر.و س. **




 خارجه به هنشیى خود ديكته كرد و در آن كفت: اهر




 است با امر ار خو استار سغر به انگّليس شده. پادشاه البته با لرد لنز هاون

 بون و نمايند


لرد لنزداون كه پپ از مشايعتُ شاه و همر اهانثش در بندر دوور، روز


 امور قائل مىشوند) (Ү (Ү) نيست اظلهار تأسف كرده و به اشناره گَتنه بود كه اگگ شاه از موضع خود عدول نكنلد، او ناهار خور اهن بود از

 خْوش ندارند زير فشنار قرار بغيرند.ه (YY) لرد بالفور كه با احتمال




 سرإنجام روز س نوامبر / مغموم قرار بود به تهران برسد، لرد بالفور نامهایى به پادششاه نوش




 امتناغ پادشاه از اععطاى نشان زانوبند به عظظر الهين شاه او را بـخت


 شاه مىتوان طورى ترتيب داد كه سـابقه و سنتى ايـجاد نكنلد، بلكه به عنوان يك (امورد الستثنايیى و نهايىى" (YV) تلقى شود.













 بالاخره چون پادثاه از دست هاردينك
 تهران میفرستد تا نشان را به نما مايندكى او او برييكر شاه نصب كنند و
 هاردينك







ه) با اين وجود بادثاه هـه سال بعد نثان زانوبند را به امهر|تور زابن اعطا كرد. [تونيت هؤفن]


 إو دادoأنل دركا كند.


 نتشست تا سرانجام مستنيماً دست به دإمن شتخص پادثاه شد و تو انـنست او را قانع كند كه همراه فرستادء هخصوه



 شود. وى نوشت كه اگر خز; آنهدارى هخالف است، وى آماده است اعتبار






 رضايت كردنش. از إينرو ترتيبات لازم دإده شد تا لرد داون بن همراهمى







توپ مورد الستقبال قرار گرفتنل. هلتى در رشت دهملا السبهایتازه نفـ




















 ايام مسعود ديسار آن اعليحضرت از انگگلستان تقنيم حضور كنتنده












 مراتب بيشتر از استقبالى بود كه إز يك مقام بلند مرتبئ روسى كه در


 باته كه به هدراعظم دإده شده بود معجززهها كرده بود، و روابط ابط باو طورى بهبود يافته بود كه قبال( هيحْوقت به آن خوبي نبود. هاردينغي توضنيح داد كه شڭكار لقب و نشان ״ويارىه است كه اير انيها را هى گيرد


 فرستاده بود دربافت كنند انان آنها را نيز خرششحال ساخت، به جز يكى



 كوتاهى از مرانمه اعطاى نشان را درست زير خبر ديگرى درج كرد كـا حاكى از عقل يك عهـنامهُ تجارتى بين إيران و روسيه بود و طبعاً به

 مظفر النين شاه در حاليكه حمايل آبى نشان زانوبند نيمى از سينهاش

را هوشانده است نشان داده شده (تصوير 7 (1) . و قضايا تقريباً به همين جا ختم شد.
و حالا بايد بِيرسيم كه ايرانيها در شور و شوقشان بان براى به دست














بستى ها و تحتالحما يه هـا






 جنابيت مىساخت، زيرا زنان ايران در اين زمان دان نقشى در اجتماعات






 در تهران، 1919 و •197. [توضيح مؤلفـ]





و از مساعى جميلدُ ايشان سـود بجويد.، (1) (1)














 بيشتر به اين دو قدرت رو مى آوردند.
ايرانيها طالب دوثكل مشخَّصّ كماك بودند














 داشتند. كوشثهايیى كه مقامات ايرانى در دهئ • .










 خواهل رسيد.




 مىشناختند حق داشت فكر كند كه در مقايسه با هموطنان ديكر خودك

از پشتيبانى خارجى برخوردار نبودند، جان و مالش أمنتر و نفوذش بيـّتر خو/هل بود.









 بود كه امكان مقدارى اعمال نفوذ مفيل سيالسى را فـــراهم مى آمى آورد.



 سی





 كه أتباع روسيه طبق همان قرارداد از آنها برخوردار برد بودنل بهردمند میشدند.



كم و ييش مشابهى ثـند. ناصرالدين ثاه زير فشار شديد انتاليسىهـا در در


 هانوكران و توابع سفارت انظليس را اءم از اينكه ايرانى يا يا از اتباع



وزير هختار انغلستان سياست نخو إهند ثد.ه ه(
 ("توابع سفارته قرار مى گيرند به روشنى تعريف شون اند و ريبـئه بسيارى



 بعضى دلايل مايل به كمكاك به آنها بودند در حيطئ شمول اين فرمانقرار میدادند.



 دولت بريتانيا بودنـــد رالينسن پنجاه خانـيا





 تحت حمايت دولت بريتانيا قرار كرفتته، بودند. (گ)


























 به مقامات انگليسى گفت: آيا شاه حق ندارد (ابه شخصى كه او او را باءث

فتنه و فساد ميداند اجازءّ ورود به قلمرواث ياخانهاث


باقى مانده إست؟
ميرعلى نقى









 لرد * كالارندن، وزير امور خارجه، به خاري










 ناراحتى شديد دولت ايران از اين مورد و موارد مشار مابه آن


خانوالدهمایى ايرإنى تبار متولد هنلووستان كه إيناك نر ايــران إقامت



 را عما XY. را به حال تعليق در آورد تا سـرانجام بعل أز دو هفته مقامات ايــا تسليم شدند و با حاجى بر سر دعاوى مالى سنتينى كه داشت به توافق






از اعضاى هميبن خانوا اده استا چارلز مارى وزير مختار انُلْيس سر تهران كه ييش ازابين كفتيم
 نظر او ناديسه كرفتن تحتالدهمايعى ششخصى به نام ميرزا هاشمهخان و و


 مرا با سربار أيران از همان دوز !ول ورودم خراب كردند! هِ به روى




نباشم جنیين كنم.ه (a)
 دز إين مورد مقصر هيدانست. [توضيت مؤلفـ]













 خرد به زيش همئُ آن إفران خندينديد



 كه لرد كاولى و فرخخخان امينالملك درپاريس امضا كردند حنين مقر

داثت:




داده نثود و هيجيك از اينها مم جنين حقى را بمهول ندارند. (1-1)
 تحتالحمايئ آنان بودند و از جمله جند نفرى كه تحت الحمايتى ايشان

پادشاه ايران دريافت كرده بود وله در عمل بسان حكمــر ان مستقلى


 از جانب ايرانيها و عثمانيها هردو احسا احساس خحر كر انرد. ازاينرو محرمانه
 مقامات انگليسى سيادت شامايران رابرشيخ خز















 كنند و لامادامى كه ششما به پادشاه ایران وفادار بمانيد و طبق نظر ما



او به ثاء ايران خوامهد بود. [توضيح مؤلنـ]

عمل كنيده (IY) همحچنان از شيخ حمايت كنند.
 روسيه كه ترديدهايي در ذهن شيخ خزي

 بريتانيا در خليج فارس اجازه داده شد به اطلاع شييخ برساند كاند كه دولت بريتانيا (متعهد شده است استقالال ايران ان را را هحترم بشمارد و تو توضيع






 دولت ايران به قلمرو و حقوق شنا ونا



 به حكومت تهران رعايت كنتند و رهنموده

 به دولت ايران داده نشد.



 هندوستانه را به شيخ خز عل تقديم كرد. اندك زمانى بعد وزير امور




 حتوق او تجاوز شود از او پشتيبانى خو اهند. كرد.

 حاضر به تتحمل كمترين خلششهإى برحاكميت كثور نبود و با وجــود وعدههايى كه قبلا" داده بود، اينك إسرار داشت كه شيخ ستماً بايل به

 نتو انستنل به شيخ خز عل كملط كنتن و اين امر السباب تأسف و شرمسارى دو ايشان شل.
خو انين نيرومنل بختيارى نيز كه هنطقةُ عشايرى ايشان در جنوب





 اغلب با مقامات تهران اختالف داشتتِند اين موضوع را فرمت مناسبى

 خخمايْت آنان شلدنلا، ولى نتو انستند چهيزى بيشتر از اظهاز الرادتُ دو پهلو و مبههم به چنگك يیاورنل. ذر سال £ \& جمعى از نَختياربيها طرفنار متفقين و جمعیى ديگر طر فـــلـار آلمان و


فرخخان امينالمالك (اميناللولهُ بعدى)، حكاكىشله از روى يك تصوير قلمى.

 مىداند كه دوستى بهتر از انكليس ندارد.هـ




ورود ناصرالدين شاه به بندر دوور

 كثورثان را آثكار هیىاخت.


## تصوير 11

## „أير أن برنه شش!!"

يكك كاريكاتور تمام هفخه حاني شدهدر

رو بهگتـترث انظاليسيها در هنديوستان
نامرالدينثاه مىتوإنست اين سـب را بيش
از پيش مستحكمبم كند.



تصوير IY

قلمانداز! ناصر الدين شاه آنسيه رامىيبند - قلمي مى

نامرالدينثاه در دومين سغر خود به







دومين سغر ناصرالدين ثاه به انكلـتان نتايج بياسى زيادى به بار نياورد ولى
 خريد و فروث تنباكو و الحداث راه آهن در ايران به دـت بياورند. اما عمر بیضى از اين امتيازناهمها كو تاه بود.
(از هی به راست رديف جلو: برينس ويلز [وليعهـ انكلستان] ليدى سالزبرى، لرد سالزبرى [نخـت وزير]، ناهرالدينثاه، ميرزا ملكمخان، ملازم ايرانيانى.
 كروه سفراى روسيه، فرانسـ، آلمان، عئمانى و اليانيا نيز حضور دأرند.)
با اجازة: ثـشــــن ماركى مـالزبرى




در كّيرشن در معاملات مشكوك و به جيب زنن عوايد آن مبرا نبود.
از كتاب شانتلاب ايران؛ 19.0 ىا 19.9 19 نأليف ادوأرد براون (كمبريج، . 191)


تصوير 10








 آرتور آو كانات، دكتر سي. ليندلى)

$$
\begin{aligned}
& \text { تصوير } 17
\end{aligned}
$$



مظلفراللدين شاه با حمايل نشان زالنوبنـش تصوير نقاشى شله به دست "أسياى" (سر لزلى والرد) با عنوان "أير ان"





بست بزرگّ هر سنمارت انتليس طى ماههاى زونيه و اوت 19.7








با اجازة ريالسـت سـازمان السـناد و انتشارات سـلطنتى

تصوير \^

## سفر رسمى احمل شاه به انتلستان، 1919

در رأس هيئت استقبال رسمي دولت :ـريتانيا در بنـــر دوور؛ دور دومين فــرزنـن



 وثوقالدوله دإثت. با اجازة انجمن مطبوعات بريتانيا


ديويد درامند، افسركادر احتياط نيروى دريايى بريتانيا، أيضآ موسوم به شاهراهراده حميل ميرزا قاجار


 ديويد درامنذ به نير وى دريايـي إنكايس پيوــت
و درجهُ اففسرى كرَفت.
با اجاز: شـاهزاده حـيـد تاجار




 حفظ امنيت و حراست از منافع شركت نفت انگليس و إيـران را را در




 سرحد امكان به آنان كماك كنلـ ... كه إين مساعدت از از جمله شامل در در







 اين ميان تعهـات خود را انجام به اين ترتيب بختياريها نيز به عنوان أفراد نورحششمى و مسـورد

 به حفظ آنها در برابر عزم جزم رضا شاه براى مسلطط شلن برسرتــاسر كتُور نيستند. آخرين بارى كه خبر دار ديم دولت بربتانيا تضمين مثخخمى به يك


كه لردكرزن سـكه در الين هنگام تصشى وزارت أمورخار جهه را داشثتــ





 نصرتالندو له نوءّ مظفر اللدين شاهبود وصارم|لدوله پسر إرشد ظلل الدلدلحلان








 5اكس دريافت كردند.







اين قرارداد باعث بروز مخالفت شديد در ايران و كثشورههـاى






 ريختنند) ، وقتى به قدرت رسيدند مالاحظهُ منافع انگگليسيمها را نكردنل.







 دولت انگاليس به درخواست آنان براى تضمين درآمنشان در مورت تبعيد از وطن، پانسخ مشبت نداده بود.
 شعبههای ادارءّ تلكر افـ هند و اروه










اعضاى خانو انهئ شيخـ, حاكم در اثنانى بلو ا!يى كه در بندر بر پا شل در مقر


 به كار خواهند برد تا از موإردى كه باعث بروز محخظور سيانسى شو احتر ان كنـنل.


 به پناهگاه و هأمنى برای أفران ناراضى و آشوبطللب و خملر نالك ساخته




 كنسبر لگرى به روى هر عـمـرو و زبنى دأثت و مقامات مهحلى از اين
 روش من كه ميل دارم شها زا رامنمايی كند إز اين قرإر است: وقتى ثخصي كه








 [توضيـــ مئلف]



 بماند و در اين ميان مىكوثم طورى ترتيب كارش را بدهمه يا مداركى برايش










 اقدامات مشابثهى باز مىشود و مــلم نيست كه اين دخالت هميثه در جهـت اجراى

عدالت باشد. (19)







 بر إى حمايت دولت بريتانيا از خلدتتكارإنشان نينيرفت. موضـع الحتياطآميز سر هنگك شيل در قبال تحصمن و هحمايت مورد

















 نـال [بستنشينى در آنـ] وجو د داشته و ترازوى عدالت در دست هوس

 بيشترين قدرت تشخيص و حداكثر محدوديتى كه حقون ون انسانى اججازه دهد، (H) (ب) استفاده شود.




 , إلا











 باغ زيباى فين به قتل ردسيل. نزديك پینج












تا تا

 ايران، ملزسهُ دأزالغنون در تهران، سهم زيادى داثت. [توضيح مؤلفـ]
















 شود.



 نمىتوان به روى كــى دست بلند كرد... جنايتكاران اغغلب در سفارت





مى كردند. از اينرو شبهن:امام به افران تبهكار دستور دإده مىیشود كه













 هم بشود.













حرهسرا از تصميم شاه براى إزدوأج با خواهر يكى از از آنان كه دنی










 گرفتارى ييشتر به عقد خود در آورد.








 همدلى دارد به يزد تبعيد شده و در كنـو لكرى انگاليس در آن شهر





## MYS

تحصن كزيده است. دو نفر در محوطئ سفارت در تهران بست نشستها

















 در شهر متحصن شدهاند تعجب نخرواهم

 بزر كُترين و پراهميتترين مورد تحصن در طول تأريخ ايران باثد.

 كه بروفسور ادوارد براون نوشته است ائن وعده باءث ثن كه مردم خواستار تشكيل مجلس شوراى ملى بشوند. [توضييع مؤلف]

اينبار تحصنجويان را انتيزيزهاى سياسى به داخلخل سفارت رانده















 واعظ] را توقيف كردند و او را به قراولخانهانهأى بردند. گروهمى هتشثكل
 آتش كتشود و يكـيى از طلالاب [سيد جوانى به نام سيد عبنا الحمميد]
 دامن زّن و آن را مثتعل ساخت







جمعى. از پیروان خود كه همد كفن پوشيده بودند تا نشان بدهند كـــهـ






 زوئيه/ + Y جمادى الاولى د كانها هنو

 در نتيجهء تير اندازی سرباز روز ミا زُوئيه/


 از مريدان خود راه شهر مقدس قم را كه در و




 زند






پناه دادن به آنان خوددارى كند. چچنين كارى باعث میشد كه به آبرو



 به درون سفارت راه دادند. كُ انت






 بود به حقيقت نييوست.













 آن تا آخر عمر آدامه يافت. [توضيح هؤلفـ]



 "



 تصمر ها يپن ساعت 0 و 1 بعدازذ








 بعل از آنكه بست به پا يان رـهيل و الثتر السمارت نامهُ مفصلى به استاد
 טأخل سفارت را توصيفـ كرد:




 بر عهله دامثتند و با توجه به كثرت نغر ات ما مشكل زياديى با بايشان ندإشتيم ...









ماججرا تمام ثـل، به راستى أحساس تأسف كردم. (ا (س)

تحصن گز يل گان به هيستوجه حاضر به مناكره با فرستانگان شاه نبودنd. در آن اوضاع و احو ال كثشيله شلن پاى گرإنتدأف به معر كـ



 روز 17 زوئيه/ جمانى|لاولنى تلگّأمى به لنـن فرستاد و توصيه كرد








 كاردار سفارت ايران را به دفتر خود الحضار كرد و با او در خهطى كد


ادوارد كرى از نارضايى مردم اييران از وزيرإن شاه صحبت كرد






 ايران همين خطط را دنبال كند پاتا با جلب رضايت مردم به إين وضم




 تناقض آشكارى وجود داشت. كاردار سفارت انگاليس در شر ايطى






 فلج كرد و شاه را سرانـجا


 بود به قم فرستاد. اين يبشنهادها تأمين خو استهای تحصن گز يد



















 خارج شده بوטنل.





 بست بزر f 7 .











 جند دزباره: حقوق و وظطايف بـت نثينى وضع كنند. (ry)












 بودنل و دستور دأشتند از دخول بستى هما جلو كيرى كننلن، ييش از شصت

نفر موفق شدنلد وارد سفارت شوند و در حدود سه هفته در آ آنجا تحصن






 الما تنها مشرو طهطلبان و مليون نبودند كه در اين اين ايامر پر آش آشوبر











 انگليسىما دست كم نفس راحتى كثيلدند.







17

آخرين قاجار ها
 جمادیالثانى


 سن قانونى رسيد. احمد شاه روز






 آنسو رانده مىید و در اين ميان نظرات پاحشاه هيزى يا پشيزى يشش ارزش نداشت.













 در تهران براى عقد قرالرטاد جنيدى بين انگليس و أيران در جريان





 ; ;انويدّ


 أيران بود، ناراحت ثدند.






 متقابل تشويق كندا























آخرين قاجارهسا
PM

عمو مى از قر ارداد به هيعّو جه مسلـَّم نيست و او به عنوان پادشاه يك
 كاكس به إين نتبحهه رسيد كه مومافقت با ميل شاه به سـر دمـكن است
 اوايل ماه فوريه/جمادىالاولى به وزارت امور خار خارسه تلار امى فرستاد
 داد كه مسافرت شاه به پاريسى از مسير بغناد و حلب باعث میشثود كه هر تمام راه و تا وقتى كه به پاريس برسل توى مسشت خودمان باشلـ و




 ماهانهاث را الز دولت بريتانيا همچچنان دريافت دارد. (امن تصور می كنم


خاطر جمـع بشويم.ه
لرد كرزن تا اين حد مجمئن نبود. او در حاشيهُ تلارام كا كس
 لرد كرزن هنوز میىترسيل كه الحمل شاه به محص رسيدن به فـ فرانسه
 شاه را در ایيران بهانه كننل و در مناكر اتیى كه برإى لرد كرزن آنقنر اهميت داشت كار را به دفعاللوقت بگنـرانند. از طرف ديگر مشكالات







عملىى »اتقريباً رفع نشدنى" سر راه سفر وجــود داشت. از اين رو
 نشده إحهـ شاه را از شروع سفرش به فرنگّك منصرف نمايد. در تهران شاه از رويهُ منفى و نامسـاع زبان به شثكوه گثشود. كا كـى بار ديگر سعى كرد از جان جانب او پادرميانى
 ها


 لرد كرزن در حالى كه هنوز قدرى دودل بوه، يِيشنهاد كا كــى را



 مناكرات قرارداد را با كاكـى به پايان برساند. لرد كرزن در عين حال

 انست شاه تا آن زمان در كثشورهای الروپا وقت بگّنراند.
 اواخر تابستان به تعويق بيندازد. وى اندعا كرد كه اين تصميم را به خا خاطر
 إوايل ماه اوت/ ذيقعده در زمانى كه تابستان به هيعّوجه هنوز به به سر


 در تهران بماند. پرسیى كا كـى در دادن ترتيبات سفر احمل شاه با مشكلاتى روبرو

آخرين قاجارها




 حال به كاكسى اططلاع داده شل كب پادشاه انگليس قبل از إو أخـــر ماه























آخرين قاجارهها
(امادأمى كه شاه وثوق را در مسنـل صدارت نگاه داردد و صميمانه از او











[در جنوبب شرقى إيتاليا] رفت.



 فراهم نياورد.
در اين ميان برنامهريسـزى براى سفر هفت روزءٔ احمد شاه بسه










 مى آمال بر آى او همم اجرا شود.
 همانظرِ كه در معرد سفر مظفر اللين شاه قريب هـجله سـال ز زودتريشث


 سـططنتى اقامت كرده بودنل و اقامت در هر سـاختمان پإيينترى دون دوأن
 شاه و عمّوى جو انش نصرتالسلحلنه و پرنس فيروز در كانخ بكينگهم


 كرد كه اححم شاه علاوه براينگه مسيحیى نيست، بر إى دريــافت چچنين
 خودرا بر تخت ت سلطنت استوار نساخته الست. لردكرزن به ماحبمنصبان وزارت المور خارجه كه ايرانيها به أيشان نيز متوسل مىشدنل دنستور
















او را به حضور بینذيرد.






 رسـماٌ خوشامل گَفتند. پادشاه و اعضاه




 مههانان بسيارى از شخصيتتهاى درجه اول كشور حضور داشتنند ازجمله



 مشابه پر از عبارات تعارفآهيز توخالى جود. پادشاه انگُليس به قرارداد



جليد|لامضا تنها به هورت غيرمستقيه اشاره كرد و احمل شاه كه به


 شهردار و لرد كرزن هر نو در سخنر انيهايشان بـهـ آن آشاره كردند.
 تصادفى نبود و از ترديدهاى الحمل شاه نسبت به قر اردان، كه لرد كرزن



















 دو لت بريتانيا إرزث خاصى قائل بودنل به آن ذاه نيافته بودند، قرإرداد

را رسماً عردود اعالام كرد.























 اواخر بهار • •
 شاه بتوانل بد زيارت شهرهاى مقدس كربلا و نجف برود. از نظر تعييين
آخرين تاجازرها



 و ده بليت دعمولى
















度






پادشاهان قاجار بود إفسر شاهى را برسر خود نهاه.


 كمك خوالستند.












 نوغى حيو!ن باشد. (18)











آخرين تاجارهها
PqA

ازدواج إو با دخترى از طبقه پايينتر بود زودتر در كنشته بود. برادر
 دستور رضا شاه از ايران أخراج ششه بود در اين هنچام خود را وا وارث تخختحلاووس خحو اند هرچنا به قاجاربان بسيار ضعيف الست. پادشاهان قاجار حكمرانانى ناتوان و


 انگليسـى ما نسبت به رهانشاه ممـكن انست قاجــاريان دوباره بـسر اريكة قدرت تكيه زنند. دالستان انـيشيهماى دولت بريتانيا در مورد باز زكرداننن قاجاريان


 مىتوانيه باز






 حسن ميرزا بود، مقدارىى مطالب روشنـگر و منتشر نشله و جوود دارد.






دييلماتهاى آلمانى و ايتاليايیى و اتباع آن دو كشور گرديدند. رضاثشاه


 ساعتد ك، در آن خؤاستار بازداشت آلمانها و آغاز املاناحات حكومتى مىثدند شاه را وا وادار به تسـليم كنند.





 مورد بحث قرار كرفت و

آتتونى (ايدن) با توجه بدرويه ثاه كه بمهيعوجه رضايتبخش نيود عتيده داثت















روز در مينان حس




 *

 به إين ثرتبب دو لت بريتانيا الهكان باز




 ر

 خو ثمز







[و "et j’ai tellement peur mon ami."




میيرـــم: لا فارسى بلد است؟"

حتى يك كلمه هم بلد نيـــت.]


میتو أند آن را ياد بكيـد.].


 براى باز Fردانندن قاجار ها به سلحلنت برحنر داشت. بولارد معتقد بود















[تزضيح مؤلفـ]



 د!

















پيوست 1

سفر ای اير أن در دربار سنت جيمز
تا سال 1950

شفيع－خان．

．7．5 1N09
فرستادهُ فوقالعاده و وزير هنختار ． ميرز！جعفر خان هشيراللوو له． 71 เヘา。


 บモ فرستادة فوقالعاده و ونير مختار ．



 ميرزا هلكمخان ناظمالهاريلك． A9 ت ا


 فرستاده：فوتا لعاده و وزير مختان



19•Y تا Y

 فهرشت سالهاى 1919 و
 تا تا ت

## مأموريتهاى و وبرْه

ITII تا 世

YY Y $\quad$ ITYミ نقدعلى
（1A•Q
 ميرزا مالـ ششيرازى
 فرخ خان إمينالملاك（امينالدوله بعدى）هو（Noy ميرزا جمغرخان مثشيرالدوله


 شحل سفارت ايران در لنّن طبق فهرستهاى وزارت امور خارجه كرارآ تغيير كرده است：

6 The Terrace，Kensington Gardens Square
1ล77
80 Holland Park
Aの G \AYw
98 Portland Place
｜A9Y
30 Ennismore Gardens $19 \ldots$ ．．
4 Buckingham Gate
47 Cornwall Gardens
19．Y F ت $19 . \mathrm{Y}$
36 Queen＇s Gate Terrace I世 $19 \cdot$ 人
22 Queen＇s Gate Terrace 1915
47 Bramham Gardens

Vيوه

سفر اي بريتانيا در دربار اير ان تا سال 1950
 فرستاده.

سفير كبير فوقالعاده و هختار.

وزير مختار موقت.
. كاردار
 فرستآة منصوب شده از جانب كانب كمياني هند ثرقيى.
 .
.
 فرستادءٌ فوقالماده و وزير هير هختار.

 و. *تيلر تامسن (بعدآ سـر تيلر). 00 in int كاردار. - knot T


 كه جز اين ذكر شود.)
rيوست
$p \circ 9$
1N0Q جارلز
 . ay tivaq
عاليجناب سر عنرى درامند وولفـ. سرفرانك س. لاسلز. 19... ت \ィ9я


M I $19 \cdot 1$ 10 ا 19 LY


كاردار و كميـر بشصوص. هرمن سی. نورمن. Y $19 Y 1$

## مأموريتهاى ويزه

سر دادمور كاتن.
مهنىعلى خان.

فرستادة كمبانى هنل شرقىى.

فرستادة كميانى هند ثرقىـ.
M•!
سرتيه جان ملكم.
فرستاده: كميانى هند شرقىى. فتحعلىشاه او را بانحضور نينذيرفت. سرلتكر جان ملكم. فرستادة كهيانى هند شرقئى
هنرى اليس (بعدآ سر هنرى) .

ايران، امضا شده در سال זاشا.
مسها تا هـ هنرى اليس:


وايكاونت حاون.

پییوست

سالشمار مناسبات انُتَلستان و اير ان تا سال 19,


علامالدين محمد فرمانرواى أسعيلى [الموت] نمايندهاى بهدربار هنرى سوم میفرستـد. أدوارد اورل بادشاه انكلـتـتان جفرى *دولانكلى را بهدربار ارغونخان ابادشاه مغول مینرستد




 ريجارد *استيل و جان *كراوتر، نمايندكان كمبان الصفهان بهحضور شاه عبان میريسند.


Irra 1ra. lory 1071 1091 1710 1717 1718



 كمباثي هند شرقى مر اخرأت برتفاليان از جزير: هرمز به شاهعباس كهك مى كند.


شيخ بوثهر مقدارى زمين براى تأسيس كار كزارى و ايججاد كوردستان
1ソจะ
كر اختيار كمیانى هند شرقى ميكى كنارد．


 ．يس از منا كرات سروان جان ملكم．
 بس از مناكرات سرهارنورد ورود دو هحصل ايرانى－نخـتـين محصلان اعزام شـده از ايرانـــ $1 \mathrm{~A} \cdot 1$ $10 \cdot 9$
｜A1｜
بهإنكلـتان．
 سر كور＂اوزلمى
 \A\を
 تهرانه معروف شـد． بنج هحصل ايرانى ديكر وأرد انكانيس مىثونوند．



 نتُلاهي انكليس ايران را را تركِ هى كنند．
 دو ككثوبر دوباره برقرار مهيشود．


 داشته باشتُنـ．

 دريا تدغن بـّازذ． امخأى ميثاقتامهاى يين انكلستان و ايران كه بهموجب آن به ناوهانى

 قزار درهند．



هارلز مارى، وزير هیختار انككليس و دولت ايران．

حكوهت هندوستان عليه أيران اعلان بینك میتدهد（نوامبر）．


مى كننلد و در شخاك اصلى أيران پياده مىشوند（هـامبر）．


Inoy
（مارسن）
برترارى دوباره：روابجل ديلماتيك بين بين دو كشور（زويّيه）．

دولت ايران متمهل مىشود الجازة أحدالث ياك خـل و بوثهر را از مسير تهران بدهد．كام اول در ايجاد ارتباطل تلكرانى بين لننن و هندوستان．
بارون جوليوس رويتر مونق میشود يك إهتيازناهه با شمول بسيار وسيعع براى الجراى حلرسحهاى أقتمادى نر ايران بهنست بياورد．


 در رود كارون رفت و آمد كنند．


 دست دارد از مقام خود معزورل مىشود．

 بانك شاهنشاهى إيران بهوجود مىیآيل．

 بهدنبال بروز اعتراضات سرالسرى در أيران اهتيازنامه تتباكوى تالبوت

 إمضاى موافقتنامه بين شر كت برادران ان لينـع و خخوانين بحختيارى براى الحدأث جاده امواز－اهصفهان．
 بهبز بئج ايالت شماللى بهعــت بياورد．
 تحصن بزركى مثروطه خخواهمان در محوحةُ سنارت انكليمى در تهران و

1ヘ0人
INYY

INYY
\AYw
\ANA

1～19

1人9．
lی9r

In9y
$19 \cdot 1$
$19 \cdot r$
$19 \cdot 7$

متثعاقبا هدور فرمان مشروطيت از جانب مظفرالدينثناه و تلوين
اولين قانون اساسى ايران.
المضاى قرارداد بين انكلستان و روسيه كه از جمهله أيران را به دو



 و ييدايش صنعت نفت ايران انى ايثودي
 191₹
 شثه از هندوستان را در ايران اي اياده هى كنتد. مليون أيرانی سر كنسول, انكليس در شيراز و و مدير بانثلك شاهنثاهمى


 هـى كنند (فوريه) .

 نيروهاه بريتأنيايى از بغداد وأرد ايران هى 1911




 خواندهانن..ــم.]
ديدار رسمي أحمد شاه از انكلستان (وس اكتبر تا
كودتاى رضا خان (فورده) . 1841


 شين خزعلـ، حاكم دتحمره.
 19Yミ $19{ }^{1} 0$
 ايران خوإنده هىثود (سـامبر) .

## "Uيوست P"

## سنر ميرز ا' ابو الكحن به انتَلستان <br> سفير ايران

إشهار منتثر شنده نر نشريها هاستيتىمن،
|A| •به تاريغ زانويه
اثر جارحی
به آهنڭ *»قورباغه در كلاه ایپاه" خو انلده شود
سفير ايران آمله به انكلـتـان، نايليون ميكه آى آمانا
سفير آدم با أـمـ ورسمى|است، كنته به ما ما در ملك اير انـان

 ناينيون ميكه آى امان!

براى ديدن سفير مهه دويدند؛
ناباليون ميكه آى امان!

جه مردى! درحالمى كه من حتى يك بك بجه هم ندارمبا
 نايليون ميكه آى امانان

تا شرفياب نشده بود از خونه بيرون نرفت؛
نايليون ميكه آى امان!
بس رفت به دربار از م ميان ازدهامام،
نايليون ميكه آى امان!
سفير ايران رفته به ايرا؛
نايليون ميكه آى امانا
سفير ميكه از بس خـى آيثش اومده، هر شب ميخواد بره،
هرجندكه هيع نميغهمه جیى به خيه،

> نايليون ميكه آى المان!
> بعلاً سفير ايران رنته بهتيارت؛ نايليون ميكه آى امانب!

> با بارلهوو، وولهوو، و جوديى *كريمالـىي؛ نايليون ميكه آى امان!
> بعل در كمهاني هنل شرقي كردده مرف ثام؛ نايليون ميكه آى امانا
> براي إطاى احترام، عاليجنابان
با بارلوو، وولهوو، با لقمهئ هرب و لاكيشت؛
نابليون ميكه آى امان!
در بانك سـفير ديد سكه كميابه.
نايليون ميكه جههجها
با بارلهوو، وولهو و و سفتههایى دولتئ
نايليون ميكه آى امان!

بعد از اين عاليجناب بهكدوم سمت تشريغ ميبر ند؟
نابليين ميكه آى امان!
ثايد اكه بخواد اقبالث رو 1متحان بكنه،

 نابليون ميكه آى امانا

اكه جناب سفير برنده بشه، نايليون ميكه آى امان
شك نيـت كه بـتر بيش آنقدر بيادب نيست كه به يك جنين آقايى بليتيور بفروثهـ، با بارلهوو، وولهوو و جوايز بزركیى؛ نايليون ميكه آى المان!

اكه جايزء: اول رو بيره، در مر قسمتى كه باشه،
نايليون ميكه آى امانبا
اهميتى ننارهن، جون خوشحهالث ميكنه.

 نابليون ميكه آى المانا

|AI. do pa رج شله حر شمارة
آقا، سرور من،














نيست اهميت نلأرد، شايل هخيلى ثول دإرد، شايل التب دأرد. هن كغت من اين را دوست






























 أين را من نغهميلد.
آقا، ـــوونم، شثب بكخير

شـمار: 9، خيابان منسفيلل، 19 بيه [كنا]

باسخ روزنامه ॥مورنينكُ بست"
 ميرزا اببألحـن را مورد بحث قرإر داد و بشثكل زير دربارة آن انلهار نظر كرد:

بهعا اططمينان داده شده نامهالى كه اخيرآ در اين روزنامه بهطبع رسيد حقيقتاً بهز بان















هیيوست 0

سغر ناصر الدين شاه به انگَلستان

تصنيفهاى انتليسى عامهاليسند
كا بلمناسبت اولين سفر ناصر الدينثاه درسال"AYYاسروده شثه
تن انهٔ اتتحاديهٔ كار گران زنراعتى با عنوان
(شاه)

1
برادر كيـت كه در خيابان از راه میرسد؟ ثاه است، شاه است. كيـتك كه از سر تا با بوشيده از الماس است؟ ثان ثاه إست، ثاه است. برويم به المتقبالث، يريرسيم احموإثي، بنوازيمس، از كّرد راه بزدائيش جه شخص شريغى، شاه الـت، ثاه است.
r
باثثاه جبار سرزمين بردهما تويى، ایى ثاه، ایثاه.


 و تو خودت رأ در لباس مزين بهإلماسهاى رخشئان و ثاد بيوثانى، ایى شاه، اكيناه.

$$
\text { بيوسـت } 0
$$

$$
p
$$

دـاه آمده ابـت چيزِ ياد بكيرد،

 نتانهاهاي بارز عخلمت يك ريك ملت ابـت و جباريت نتيجهأى جز ركون و سكون ندارد.

## £

ثاه نيازى ندارد زرق و برق مل را بييند؛
 اركر شاه حتما باين توله و تفنغك ما را را ببيند،

لازم نيـت بهثاه بإلف و كزاف كزانـ باش بدهيم
با اثالث جنم بهاو ستخن خواهيم كغتث.

0
الى شاه تلكراف ها را با بيني و راه آهن ها را را



أىثاه، الىثاه.
7
ای ثاه؛ ببين جكون تانون ترارت ما

ای شام، بيـن در آهمه جا ها ما
خوإستار معاملات آن آناديم.
خريد و فروش غله آزاد آنـ،
و زمين بزودى در خلدمت عردم خو أهى بود، أى ثاه.

## $V$

 ایثاه، الـثـاه.

$$
\begin{aligned}
& \text { ای شاه، امروز آزادى را براى همه مى انخواهيم، }
\end{aligned}
$$

## $\lambda$

اتحاديئ ملى كار كـران زرأهتى، ایىثاه،

زنجير هاى الـارتشان را خع/هند كــــت،
 و هر كّز آنان را در جاى قبلىثان رها نخحواهد كريد، أيثاه.

$$
\begin{aligned}
& \text { Q } \\
& \text { بر كرد بهايران بهزونى زود، ایىثاه ایثاه، }
\end{aligned}
$$

تصنيف مردمريسند كه توسط بريسى *وين خوانده مىشد
آيا شاه را ديدهايد؟

> بيينيد بجهها مردى را كه از تهران آمده است،



 بر
آيا ثـاه را ديدهإيد بحههما، آيا ثأه را ديدهأيد؟


نتىدانيد بحهها، ثاه بوعن جه كيغى دأرد!

## 5

مثّل موع از كانا دكمههاى لباسم برق مینزد،

ولى همه كفتيند به با با
الز كثتى كه آمدم بايين،

من سرم را قدرى تكان دادم جون در دريا من فتّلـ ثامها
بر گردان
آيا ثاه را ديلدايد بجهها، آيا شاه را ديدهايد الخ
$p$
درضيافت رسمى در حضور وليتهد
وتتى نثـتـتيم سر ميز؛
ون دستم را دراز كردم توى بـي بـقاب او
و اشتباهآ ليو!إنش را برداشتمت.

> و كنت: بدر استى، حضرت اعلى
> من فقط لبخند زدم و كُنتم: ״والاحضرت، شما با ثـاه ثام ميخوريد. هـ
> بر گردان
$\varepsilon$
من عاشق آبنبات جوبى و نقلهاي شما هـتم،

اما راستى رانـتى عاءق رقامهمايى باله هستم

همدشون ميكن ماضرنـند با من يـيان به ايران،

ولى بلى بون ثاك اين شرط
برای ثاه لطغى نداره؛
بر كردان

> 0
> ملكه را ديدم، وليعهن، شهردار لندن،
اونجا بسر بهجهإى كّت
آبابا، بابا، اون يكى جحقدر قثنڭكا
بر كردان
آخرين بند
و زندكى زنها، ولى صبر كنيد يأك نتشها
سال ديكه، زنهامرو با خـودنم هيارم اينجا،
و شـروع مىكنم بهخرش كنْرونى، درست مثل يك ثاء1
بر ترّان

## منابع و مر اجع

نشان، هاى اختصارى
BL British Library
BO Bodleian Library, Oxford
CU Cambridge University Library
HH Hatfield House
IO India Office Library and Records
LU University of London
MT St. Michael's College, Tenbury
NLW National Library of Wales
PRO Public Record Office, Kew
RA Royal Archives, Windsor Castle
SA St. Antony's College, Oxford

## كتابهاى مرجع

AITCHISON, C.W. (ed.), A Collection of Treaties, Engagements and Sanads Relating to India and Neighbouring Countries, Vol. XIII, Calcutta 1933.
*BAMDAD, Mehdi, Tarikh-i Rejal-i Iran. (Dictionary of National Biography of Iran 1700-1960), 6 vols, Tehran 1966-72.
BUCKLAND, C.E., Dictionary of Indian Biography, London 1906.
Dictionary of National Biography.
Encyclopoedia of Islam.
Foreign Office Lists.
\#STOREY, C.A., Persian Literature: A Bio-Bibliographical Survey, 2 vols, London 1927-53.

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



پحند كتاب درباره تاريخ قاجاريّ،

BAKHASH, Shaul, Iran: Monarchy, Bureaurracy and Reform under the Qajars, London 1978.
\#CURZON, G.N., Persia and the Persian Question, 2 vols, London 1892.
*FASA'I, Hasan, History of Persia under Qajar Rule, trans. M. Busse, New York 1972. \#KAZEMZADEH, Firuz, Russia and Britain in Persia 1864-1914, Yale 1968.
KELlY, J.B., Britain and the Persian Cull, Oxford 1968.
LORIMER, J.G., Gazetteer of the Persian Gull, Oman and Central Asia, Vol. I, Calcutta 1915.
\% MAHMUD, Mahmud, Tarikh-i Rauabet-i Siyasi-yi Iran va Inglis dar Garn-i Nuzdahom$i$ Miladi (History of Anglo-Persian Political Relations during the Nineteenth Century), Tehran 1958.
RAWLINSON, Henry, England and Persia in the Enst, London 1875. \#SYKES, P.M., A History of Persia, 2 vols, 2nd edn, London 1921.
\%WATSON. R.C., A Histary of Persia, London 1866.
YAPP, M.E., Strategics of British India, Oxford 1980.

 . Irsa
 . 1 M!



 . جند هِابٍ.




## IO, East India Company Court Minutes.


Calendar of State Papers. Colonial Series. East Indies (1513-1634), 5 vols, London 1862-92.
Cartwright, John, The Preacher's Travels, London 1611.
Chew, S.C., The Crescent and the Rose, New York 1965.
A Chronicle of the Carmelites in Persia, 2 vols, London 1939.
Davies, D.W., Elizabethans Errant. Ithaca, New York, 1967.
Ferricr, R.W., "The European Diplomacy of Shah Abbas I and the first Persian Embassy to England," Iran: Journal of the British Institute of Persian Studies, Vol. XI, London 1973.
Finett, John, Finetti Philoxensis; Some Choice Observations Touching the Reception and Precedence, the Treatment and Audience, the Punctillios and Contests of Forren Ambassadors in England, London 1656.
Foster, William, John Company, London 1926.
Herbert, Thomas, Relation of Some Yeares Travail, ed. W. Foster, London 1928.
Nixon, Anthony, The Three English Brothers, London 1607.
Ouselcy, Gore, Persian Recreations ar Oriental Studies by Philoxemus Secundus, London 1812.

Pentose, Boris, The Sherlcian Odyssey, Taunton 1938.
Ross, E.D., Sir Anthony Sherley and his Persian Adventures, London 1933.
ir Sherley, Anthony, His Relation of his Travels into Persia, London 1613.
Shirley, E.P., The Sherley Brothers, Chiswick 1848.
Stevens, Roger, "Robert Sherley; the Unanswered Questions," Iran: Journal of the British Institute of Persian Studies, Vol. XVII, London 1979.
Stodart, Robert, The Journal of Robert Stodart, ed. E.D. Ross, London 1935.

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

1. Quoted by Ross, p. 95.
2. A Chronicle of the Carmelites in Persia, Vol. I, p. 143.
3. Quoted by E.P. Shirley, p. 61.
4. Finett, p, 136.
5. East India Company Court Minutes, B/10, p. 58.
6. Finett, p. 173.
7. ibid., p. 174.
8. ibid., p. 176.
9. ibid.
10. ibid., p. 177.
11. Quoted by Ferries, p. 86.
12. East India Company Court Minutes, B/11, p. 451.
13. Quoted by Pentose, p. 225.
14. Quoted by Stevens, p. 116.


IO: Boards Collections; Bombay Proceedings; Factory Records (Persia and Persian Gulf); Home Series (Misc.); Political and Secret Department.
LU, Shadman, S.F., "The Relations of Britain and Persia 1800-15," Doctoral thesis. 1939.
NLW, Kentchurch Court papers.
منتـر شــمه

Ingram, Edward, Commitment to Empire: Prophecies of the Great Game in Asia 1797-1800, Oxford 1981.
Kaye, J.W., The Life and Correspondence of Major-General Sir John Malcolm, GCB, 2 vols, London 1856.
Shadman, S.F., "A Review of Anglo-Persian relations 1798-1815," Proceedings of the Iran Society, Vol.II, Pt 6, 1943.
\#Stewart, Charles (trans.), Travels of Mirza Abr Tale Khan in Asia, Africa and Europe, 2 vols, London 1810.
Wellesley, Marquess, A Selection from the Despatches, Treaties and other Papers of the Marquess Wellesley $K G$ during his Government of India, ed. S.J. Owen, Oxford 1877.

## pro

منابع و مر اجِع

Wellesley, Marquess, The Despatches, Minutes and Correspondence of the Marquess Wellesley KG during his Administration in India, 5 vols, ed. M. Martin, London 1836.

$$
\begin{aligned}
& \text { *** آثار فارسى }
\end{aligned}
$$

1. IO, P380/73, Mehdi Ali Khan to Duncan, Bushire 2 November 1798.
2. ibid., Hankey Smith to Duncan, Bushire 1 November 1798.
3. ibid, Sheikh Naser to Duncan, Bushire 5 November 1798.
4. ibid., Hankey Smith to Duncan, Bushire 5 November 1798.
5. ibid., Mehdi Ali Khan to Duncan, Bushire 2 November 1798.
6. ibid, Bombay Board Resolution, 23 November 1798.
7. IO, P380/75, Sheikh Naser to Duncan, Bushire 10 January 1799.
8. IO, P380/71, Duncan to Mehdi Ali Khan, Bombay 3 September 1798.
9. 10), G29/38, Duncan to Secret Committec, 3 November 1798.
10. 1O, P380/71, Duncan to Shah, Bombay Scptember 1798.
11. Wellesley, The Despatches, Minutes and Correspondence ctt., Vol. I, p. 286.
12. 1), P380/72, Duncan to Governor-General, Bombay 29 October 1798.
13. IC), P. 380/73, Duncan to Shah, Bombay 1 November 1798.
14. I(), P380)/75, Mehdi Ali Khan to Ibrahim Khan and Shah, Bushire 4 Decermber 1798.
15. ibid, Mehdi Ali Khan to Duncan, Bushire 10 January 1799.
16. Wellesley, op. cit., Vol. I, p. 428.
17. IO, G29/25, Duncan to Mehdi Ali Khan, Bombay 18 July 1799.
18. IO, P381/3, Shah to Mehdi Ali Khan, Tehran February (?) 1799.
19. IO, P381/7, Mehdi Ali Khan to Duncan, Shiraz 21 September 1799.
20. ibid, Duncan to Mehdi Ali Khan, Bombay 20 November 1799.
21. IO, P381/15, Melndi Ali Khan to Malcolm, Bushire May 1800.
22. IO, G29/26, Mehdi Ali Khan to Malcolm, Bushire May 1800.
23. ibid., Malcoln to Governor-General, Bushire 6 May 1800.
24. IO, P382/10, Duncan Memorandum, Bombay 9 December 1805.
25. Welleslcy, op. cit., Vol. II, pp. 110-11.
26. Wellesley, A Selection from the Despatches, Treaties and other Papers, p. 609.
27. IO, P381/15, Mehdi Ali Khan's Claim of Disbursements, Bushire May 1800.
28. IO, G29/26, Mehdi Ali Khan to Malcolm, Bushire May 1800.
29. IO, P381/17, Mchdi Ali Khan to Duncan, Bushire 23 August 1800.
30. Lorimer (sec page 235), Vol. I, p. 187.
31. ibid.
32. Rawlinson (see page 236), p. 7n.


فصل سوم


منتشر نشده
IO: Boards Collections; Bombay Proceedings, Factory Records (Persia and Persian Gulf); Fort St. George Records; Home Series (Misc.), Political and Secret Department.
LU, Shadman, S.F., "The Relations of Britain and Persia 1800-15."
NLW, Kentchurch Court papers.

> منتشر شــه

The Asiatic Anmal Register, London 1802-4.
Brydges, Harford Jones, An Accoum of the Transactions of His Majest's Missiun to the Courr of Persia in the Years 1807-11, Londons 1834.
Castlereagh, Viscount, Correspondence, Despuithes and ather Paters of Viscomm Castlereagh, Second Series, Vol. V, ed. Marquess of Londonderry, London 1851.

Hickey, Willian, Meneirs of Willim Hicker, 4 vols, ed. Alfred Spencer, London 1925.

Kayc, J, W., The Life and Correspandence of Major-Gencral Sir John Malcolm GCB, 2 vols, London 1856.
*Stewart, Charles (trans.), Travels of Mirza Abu Taleb Khan in Asia, Africa and Europe, 2 vols, London 1810.
Wellesley, Marquess, The Despatches, Minutes and Correspondence of the Marquess Wellesley during his Administration in India, 5 vols, ed. M. Martin, London 1836.

$$
\begin{aligned}
& \text { (آثّار }
\end{aligned}
$$

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

1. $10, \mathrm{P} 382 / 10$, Minute by Duncan, Bombay 9 December 1805.
2. Asiatic Annual Register, 1802, Chronicle, p. 149.
3. ibid.
4. ibid., p. 150.
5. 1O, P382/10, Hajji Khalil to Duncan, Bombay 8 July 1802.
6. Quoted by Kaye, Vol. I, p. 179.
7. IO, P382/10, Mebdi Ali Khan to Duncan, Bushire 12 October 1802.
8. ibid., Bruce to Duncan, Bushire 12 October 1802.
9. ibid., Minute by Duncan, Bombay 9 December 1805.
10. ibid.
11. Asiatic Ammal Register, 1802, Chronicle, p. 151.
12. ibid., pp. 165-7.
13. IO, F4/158, Coll. 2762, Wellesley to Clive, Calcutta 31 August 1802.
14. Welleslcy, Vol. II, P. 668.
15. IO, F4/160, Coll. 2791, Malcolm to Secret Committee, Bombay 16 November 1802.
16. $1 \mathrm{O}, \mathrm{G} 29 / 29$, Malcolm to Lovett, Bombay 16 November 1802.
17. Wellesley, Vol. V, Supplement-Pcrsia, p. 92.
18. 1O. Home Series (Misc.) 81, India Board Memorandum, 2 February 1822.
19. IO, G29/28, Manesty to Wellesley, Basra 29 December 1803.
20. IO, G29/28, Manesty to Wcllesley, Bushire 2 February 1804.


شنتـتر نشاء
BL, Add. MSS. 33843 (James Morier Journal).
BL, Add. MSS. 41768 (Jones Brydges papers).
1O, Boards Collections; Bombay Proccedings, Factory Records (Persia and Persian Gulf); Political and Secret Department.
LU, Shadman, S.F., "The Relations of Britain and Persia 1800-15."
MT, Gore Ouseley diaries.
NLW, Kentchurch Court papers.
PRO, F060/118.

$$
0.4 \dot{\square}
$$

The Asiatic Annual Register, 1806 and 1807.
Brydges, Harford Jones, An Account of the Transactions of His Majesty's Mission to the
Court of Persia in the years 1807-11, London 1834.
Castlereagh, Viscount, Correspondence, Despatches and other Papers of Viscoumt

Castlereagh, Second Series, Vol. V, ed. Marquess of Londonderry, London 1851.

Morier, James, A Journey through Persia, Armenia and Asia Minor to Constantinople in the Years 1808 and 1809, London 1812.

1. Brydges, p. 33.
2. ibid.
3. IO, F4/205, Coll. 4604, Governor-General's Minute, Calleutta 9 Octoher 1806.
4. Memoirs of William Hickey, ed. A. Spencer, London 1925, Vol. II, p. 362.
5. NLW, Kentchurch Court papers 7996, Pasley to Jones, Bushire

24 December 1802.
6. IO, P382/8, Bruce to Duncan, Bushire 1 September 1802.
7. ibid., Bruce to Awanoos, Bushire 19 July 1805.
8. ibid,, Duncan to Cornwallis, Bombay 11 October 1805.
9. ibid, Memorandum concerning the Persian Ambassador, Bombay 3 Octoher 1805.
10. ibid.
11. The Asiatic Annual Register, 1806, Bombay occurrences for November 1805, p. 94.
12. IO, P382/11.
13. IO, L/PS/5/323, Duncan to East India Company, Bombay 27 December 1805.
14. IO, F4/205, Coll. 4604, Secret Committee to East India Company, Calcutta 1 September 1806.
15. ibid.
16. ihid, Governor-General to East India Company, Calcutta 6 May 1806.
17. ibid., Muhammad Nabi Khan to Governor-General, Calcutta 1 September 1806.
18. ibid, Governor-General's Minute, Calcutta 9 October 1806.
19. ibid, Secret Committee to East India Company, Calcutta 12 November 1806.
20. ibid, Governor-General to Shah, Calcutta 10 January 1807.
21. LU, Shadman, p. 173.



Digby, Simon, Paper contributed to University of Pennsylvania's Colloquium on the Muslim World in the 18th century, July 1971.
IO, Bombay Proceedings, P381/7.
هنتشر شده

The Asiatic Anmual Register, 1803 and 1804.
*Abdul Latif Khan, Tuhfat al-Alam (Covenant of the World), Bombay 1847.
Farman Farmaian, H., "The Forces of Modernisation in Nineteenth Century Iran," Beginnings of Modernisation in the Middle East, ed. W. Polk and R.L. Chambers, Chicago 1968.
reStewart, Charles (trans.), Travels of Mirza Abu Taleb Khan in Asia, Africa and Europe, 3 vols, London 1814 (2nd edn).
*)

 - ا"مـير لاليى" به شير نرق. ارجاعات

1. The Asiatic Annual Register, 1803, Bombay occurrences for September 1802, p. 37.
2. ibid., 1804, Bombay occurrences for October 1803, p. 73.
3. Stewart, Vol. I, p. xi.
\%4. Abdul Latif, p. 293.
*5. ibid, p. 292.
\#6. ibid., p. 316.
4. 7. ibid., pp. 315-16.
\%8. ibid., pp. 317-18.
*9. Stewart, Vol. II, p. 51.
$\Rightarrow 10$. ibid., p. 55.
$\because 11$. ibid.
*12. ibid., pp. 101-2.
*13. ibid., pp. 103-4.
*14. ibid., p. 31.
*15. ibid., p. 35.

* 16. ibid, Vol. I, p.3.
*17. ibid., Vol. II, p. 122.
*18. ibid., p. 118.
*19. ibid., p. 7.
*20. ibid., Vol. I, p. 255.
*21. ihid, p. 274.
\# 22. ibid., p. 198.
* 23. ibid., p. 218.
*24. ibid., p. 52.
*25. ibid., p. 165.
*26. ibid., Vol. II, pp. 128-53.

227. ibid., pp. 160-5.

$$
\begin{aligned}
& \text { 数 إرجاعات مترجم بيه متون فارسیى }
\end{aligned}
$$

(V مـان، م (Y)
( ) همان، م (Y)
(3) (1. (1)
(1) مهان، م
(1) همان.
(Ir (Ir همان، م (Iryy.

$$
\begin{aligned}
& \text { (17) ممان: صو \& }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (IA }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1 \mathrm{l} \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هنايع و مراجع }
\end{aligned}
$$

## سفير فوق العاده



BL, Add. MSS. 41768 (Jones Brydges papers).

* BL, Add. MSS. 23546 (Mirza Abul Hasan's Hayrat Named: a summary only); use has also been made of a MS. in private hands).
BL, Add. MSS. 33839-44 (James Morier Journals): also Morier papers in the possession of Dr. Alice Cumnack).
BL, Add. MSS. 37285 (1st Marquess of Wellesley papers).
1O, Political and Secret Department.
LU, Shadman, S.F., "The Relations of Britain and Persin 1800-15."
MT, Gore Ouseley diaries.
NLW, Kentchurch Court papers.
PRO, F060, FO248, FO95/8/6.


Brydges, Harford Jones, An Account of the Transactions of His Majesty's Mission w the Court of Persia, London 1834.
Castlerengh, Viscount, Correspandence, Despatches and wher Papers of Vistamm Castlercagh, Third Series, Vol. IV, ed. Marquess of Londonderry, London 1853.

Fowler, George, Threc Years in Persia, 2 vols, London 1841.
Gail, Marzieh, Persia and the Victorians. London 1951.
Kay, John, A Series of Original Portraits and Caricature Etchings, 2 vols, Edinburgh 1838.

The London Literary Gazette and Jountal of Belles Lettres, etc., No.'120, 8 May 1819.

Millard, C.W., "A Diplomatic Portrait," Apollo, London, February 1967. Morier, James, A Journey through Persia, Armenia and Asia Minor to Constantinople in the Years 1808 and 1809, London 1812.
Morier, James, A Second Journey through Persia, eṭc., London 1818.
*Morier, James, The Adventures of Hajii Baba of Ispahan, London 1824.
*Morier, James, The Adventures of Hajij Bala of Ispahan in England, 2 vols, London 1828.

Ouscley, Gore, Persian Recreations or Oriental Storics by Philoxemus Sccundus, London 1812.

Ouseley, William, Travels in Various Countries of the East, More Particularly Persia, 3 vols, London 1819.
Porter, R. Ker, Travels in Georgia, Persia, etc., 2 vols, London 1821.
Ridstock, Lord, "A Slight Sketch of the Character, Person etc., of Abul Hassen, Envoy Extraordinary from the King of Persia to the Court of Great Britain in the years 1809 and 1810," The Gentemen's Magazine and Histarical Chronicle, Vol. XC, February 1820.
\#Ra'in, Isma'il, Mirza Abul Hasan Khan Elchi, Tehran 1979.
Stuart, Charles, Journal of a Residence in Northern Persia and the Adjacem Provinces of Turkey, London 1854.
ارجاعات

1. The Gentemen's Magazine, Vol. XC, February 1820. Lord Radstock's article was originally written and printed for private circulation in 1810.
2. Morier, A Journey through Persia, etc., p. 365.
3. NLW, Kentchurch Court papers 9571, Morier to Harford Jones, London 17 December 1809.
4. ibid., 9573, Morier to Harford Jones, London 12 January 1810.

5 Aspinal, A. (ed.), The Later Correspondence of George III, Cambridge 1970, Vol. V, pp. 468-9.
6. Lamb, Charles, The Selected Letters, ed. T.S. Matthews, London 1956, p. 109.
7. NLW, Kentchurch Court papers, 9574, Morier to Harford Jones, London 27 January 1810.
8. ibid., 9576, London 10 March 1810.

## pry

منابع و مراجيع
9. Minto, Countess of (ed.), Lord Minto in India, London 1880, p. 137.
10. Fraser, J.B., Narrative of a Joumey into Khorasan in the Years. 1821 and 1822, London 1825, p. 151.
:11. Abul Hasan MSS., 7 February 1810.
*12. ibid., 11 March 1810.
13. Minto, op, cit.
14. The Statesman, 25 January 1810.
15. The Morning Post, 1 June 1810.
16. The Times, 15 December 1809; The Moning Chronicle, 14 December 1809.
17. PRO, F060/4.
18. BL, Add. MSS. 33839.
19. NLW, Kentchurch Court papers 5582, Rankin to Harford Jones, London, undated.
20. ibid., 8584C, Wellesley to Mirza Shati, London March (?) 1810.
21. $10, \mathrm{~L} / \mathrm{PS} / 3 / 3$, Ouseley to Grant, London 28 May 1810.
22. PRO, F060/118, Grant to Abul Hasan, London 7 July 1810.
23. IO, L/PS/3/3, Dundas to Mirza Shafi, London 29 June 1810.
24. PRO, Fo60/11, Abul Hasan to Castlereagh, St. Petersburg 6 June 1816.
25. Castlereagh, Vol. IV, p. 113, Planta to Castlereagh, London 19 March 1819.
26. PRO, F060/15, Morier to Planta, London 11 May 1819.
27. Greville, C.C.F., The Greville Memairs, ed. H. Reeve, London 1888, Vol. I, p. 22.
28. Blake, Alice E. An Irish Beauty of the Regency, London 1911, p. 330.
29. Kay, Vol. II, p. 304.
30. PRO; FO248/47, Record of Castlereagh's first meeting with Abul Hasan, London 20 Junc 1819.
31. ibid.
32. ihid, Record of Castlereagh's second meeting with Abul Hasan, 26 July 1819.
33. PRO, FO60/24, Willock to Amherst, Tehran 5 November 1824.
34. Fraser, op. cit., p. 152.
35. F.M. (McNeill), Memair of the Rt. Hon. Sir John McNeill and His Second Wife, London 1910, p. 257.
36. Holmes, W.R., Sketches on the Shores of the Caspian, London 1845, p. 366.

2i 37. Abul Hasan MSS., 12 December 1809.
:38. ibid, 1 December 1809.
*39. ihid, 10 February 1810.
*40. Fraser, J.B., A Winter's Joumey from Constaminople to Tehran, London 1838, Vol. II, p. 3.
41. Morier, The Adventures of Hajii Baba of Ispahan in England, pp. xvii-xix.
\# ارجاعات فارسي
r| ) بإزگردانثـه شُده به نارمـى.
(rA) بازگرداننه ثـده به نارمى.


هنتـشر نشلـه
IO, Political and Secret Department.
NLW, Kentehurch Court papers.
PRO, FO60, FO248.
SA, M.D. Ancketill MSS, "Strange Destiny. The Rediscovery of Sir Robert Ket Porter."
هنتشر شـه

Brydges, Harford Jones, An Accoum of the Tramsactions of His Majesty's Mission, etc London 1834.
Farman Farmaian, H., "The Forces of Modernisation in Nineteenth Century Iran," Begimings of Modernisution in the Middle Eust, ed. W.R. Polk and R.L Chambers, Chicago 1968.
. Hairi, A.H., "European and Asian Influences on the Persian Revolution of 1906," Asian Affairs, Vol. 62, London 1975.
Holmes, W.R., Sketches on the Shores of the Caspian, London 1845.
Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. X, London 1839.
Lumsden, T, A Joumey from Merut in India to London During the Years 1819 to 1820 London 1822.
Mignam, R., A Winter Journcy through Russia, the Caucasian Alps and Georgia int Koordistaun, 2 vols, London 1839.
$\approx$ Minovi, M., "'Avvalin Karavan-i Ma'refat" (The First Caravan of Knowledge) Yagma, Vol. V1, Tehran 1953.

Porter, R. Ker., Travels in Georgia, Persia, Ammenia, Ancient Babylonia 1817-1820, 2 vols, London 1821.
*Salch, Mirza, Safar Namch-yi Mirza Saleh-i Shirazi (Travel Diary of Mirza Saleh Shirazi), ed. M. Shahristani, Tehran 1968.
Schwartz, Benjarnin (ed.), Charles and Edward Burgess. Letters from Persia 1828-55, New York 1942.

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ميرزا حالح. نشُرتاريخ ايران، } \\
& \text { ارجاعات }
\end{aligned}
$$

1. PRO, FO60/5, Jones to Castlereagh, Boultibroke 20 April 1812.
2. ibid.
3. Brydges, p. 467.
4. PRO, FO60/5, Jones to Castlereagh, Boultibroke 20 April 1812.
5. PRO, FO60/5, Jones to Knowles, 11 November 1811.
6. NLW, Kentchurch Court papers 9009, Sutherland to Jones, London 21 February 1812.
7. PRO, FO60/5, Sutherland to Cooke, London 16 July 1812.
8. PRO, FO60/8, Castlerengh to Ouseley, London 5 April 1813.
9. PRO, FO60/9, Hajij Baba to Cooke, London 12 May 1814.
10. PRO, FO60/8, Sutherland to Cooke, London 6 April 1813.
11. PRO, FO60/11, D'Arcy to Cooke, London 31 January 1816.
12. ibid., D'Arcy to Cooke, London 11 March 1816.
13. ibid., D'Arcy to Cooke, London 23 March 1816.
14. ibid., Petition to Castlereagh, Croydon November 1816.
15. PRO, FO60/127, Bell to Addington, Manchester 3 June 1846.
16. PRO, FO60/19, D'Arcy to Planta, London 24 April 1820.
17. ibid.
18. PRO, FO60/15, Haji Baba to Planta, Gravesend 23 July 1819.
19. ibid,, Ja'far Husayni to Planta, 14 July 1819.
20. PRO, FO248/47, Castlereagh to Willock, London 28 April 1820.
21. Stuart, Charles, Journal of a Residence in Northern Persia and the Adjacent Prouinces of Turkey, London 1854, p. 169.
22. PRO, FO60/127, Bell to Addington, Manchester 3 June 1846.
23. PRO, FO60/21, Mirza Saleh to Malcolm, London Novernber 1822.
24. ibid., Canning to Wynn, London 19 December 1822.
25. PRO, FO60/20, Willock to Planta, Tabriz 10 July 1821.
26. IO, L/PS/9/81, Willock to Castlereagh, Tehran 1 April 1822.
27. ibid.
28. PRO, FO60/21, Canning to Wynn, London 19 December 1822.
29. PRO, FO60/23, Mirza Saleh to Canning, Paris 30 January 1823.

30, ibid., Canning to Sadr-i A'zam, London 20 August 1823.
31. ibid, Mirza Saleh to Planta, London 31 May 1823.
32. Holmes, p. 14.

> قصأُ سا، شاهزاده


10, Political and Sccret Department.
PRO, FO60, FO248.
Royal Archives, Windsor.
منتشر شُده

Fraser, J. B., Nartative of the Residente of the Persian Priuces in Loudon in 1835 and 1836, 2 vols, London 1838.
Kayat, A.Y., A Voice from the Lebamon, Lonndon 1847.
\#Najaf Koolec Meerza, Journal of a Residence in England, trans. A. Kayat, 2 vols, London, 1839.
Waterfield, Gordon, Layard of Nincyeh, London 1963.

$$
\begin{aligned}
& \text { ش آثار فارسي }
\end{aligned}
$$

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

1. PRO, FO60/54, Farman Farma to Prince Reza.
2. IO, L/PS/9/99, Ellis to Riach, Tabriz 14 June 1836.
*3. Najaf Koolee, Vol. I, pp. 170-72.
3. PRO, FO60/54, Prince Reza to Palmerston, Bath 4 June 1836.
4. ibid, Palmerston to Prince Najaf, London 9 June 1836.
5. ibid., Fraser to Palmerston, London 8 June 1836.
6. ibid., Foreign Office to Fraser, London 10 June 1836.
7. Kayat, p. 111.
8. Fraser, Vol. I, pp. 128-9.
9. ibid., pp. 23, 94.
10. ibid., p. 236.
11. RA, Princess Victoria's Journal, Kensington Palace 13 July 1836.
12. ibid., 5 August 1836.
13. Fraser, Vol. I, p. 62.
14. ibid., pp. 140-1.
15. ibid., p. 233.
\#17. Najaf Koolee, Vol. I, p. 272.
16. PRO, FO60/139, Memorandum by Sheil, 1848.

H19. Najaf Koolec, Vol. I, p. 132.
*20. ibid., Vol. I, p. 6.
\%21. ibid., Vol. II, p. 46.
22. ibid., p. 33.
*23. ibid., .p. 71.
*24. ibid., p. 19.
*25. ibid., pp. 34-5.
26. PRO, FO60/54, Fraser to Palmerston, London 15 June 1836.
27. ibid., Prince Reza to Palmerston, London 24 June 1836.
28. ibid., Prince Reza to Shah, London 23 June 1836.
29. ibid., Memorandum by Fraser, London 27 June 1836.
30. ibid., Fraser to Palmerston, London 11 July 1836.
31. ibid., Palmerston to Prince Reza, London 22 August 1836.
32. ibid., Prince Reza to Palmerston, London August 1836.
33. Fraser, Vol. II, pp. 318-19.
34. Kayat, p. 165.
35. PRO, FO60/52, Prince Reza to Palmerston, Baghdad September 1837.
36. PRO, FO60/70, Ouseley to Palmerston, Beaconsfield 19 February 1839.
37. PRO, FO60/135, Palmerston to Farrant, London 22 Navember 1848.
38. PRO, FO60/239, Doria to Wood, Sultaniyeh 26 July 1859.
39. Blanford, W.T., Eastern Persia 1870-2, London 1876, Vol. II, p. 103.
\# إرجاعات فارسى



PRO, FO7, FO60.
منتشر شـده

British and Foreign State Papers, Vols 27-8.
Hunt, G.H., Outram and Havelock's Persian Campaign, London 1858.
ارجاعات

1. PRO, FO60/68, Palmerston Minute, Foreign Office 19 January 1839.
2. PRO, FO7/280, Milbanke to Palmerston, Vienna 17 February 1839.
3. British and Foreign State Papers, Vol. 28, Palmerston to Austrian Ambassador, London 4 April 1839.
4. PRO, FO60/69, Palmerston to Mirza Massoud, London 22 April 1839.

徐5. PRO, FO60/68, Shah to Queen Victoria, Tehran 6 April 1839.
6. ibid., Palmerston Minute, Foreign Office 13 June 1839.
7. ibid, Husayn Khan to Palnerston, Mivart's Hotel 21 June 1839.
8. ibid., Ouseley to Palmerston, London 23 June 1839.
9. ibid., Palmerston to Ouseley, London 26 June 1839.
10. ibid., Memorandum transmitted to Husayn Khan, Foreign Office 11 July 1839.
11. ibid, Fraser to Palmerston, London 15 July 1839.
12. ibid., Record of Palmerston/Husayn Khan meeting, London 13 July 1839.


BO, 4th Earl of Clarendon papers.
PRO, FO60, FO78, FO248, FO539.
Royal Archives, Windsor.
prq

British and Foreign State Papers, Vols, 45, 47.
English, Barbara, John Company's Last War, London 1971.
Gail, Marzich, Persia and the Victorians, London 1951.
Gobineau, A. de, Les Dépêches diplomatiques du Comte de Gobineau en Perse, ed. A.D. Hytier, Paris 1959.

Hunt, G.H., op.cit.
Maxwell, Herbert, The Hon. Sir Charles Murray, KCB. A Memoir, London 1898. \#Sarrabi, Hosscin bin Aldullah, Makhzan al-Vaqay'e (A Compendium of Events), Telrann 1966.

$$
\begin{aligned}
& \text { \# آثار ففارسیى }
\end{aligned}
$$

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

1. BO, Clarendon Papers, C.136, Clarendon to Stratford de Redeliffe, London 16 May 1856.
2. PRO), FO539/6, Murray to Sadr-i A'zam, Tehran 17 November 1855.
3. ihtid., Shah's rescript to Minister for Foreign Affairs, Tehran 26 November 1855.
4. ibid., Murray to Clarendon, Kan 6 December 1855.
5. ibid., Shah's rescript to Sadr-i A'zam, Tehran November 1855.
6. ibid., Shah's rescript to Minister for Foreign Affairs, Tehran 22 November 1855.
7. ibid., Murray to Clarendon, Qazvin, 15 December 1855.
8. Quoted by J.B. Kelly (see page 235), p. 465.
9. PRO, FO539/8, Clarendon to Stevens, London 22 September 1856.
10. RA, Q17/34, Cowley to Clarendon, Paris 20 February 1857.
11. Aitchison (see page 235), pp. 85-6.
12. RA, Queen Victoria's Journal, Buckingham Palace 23 March 1857.
13. PRO, FO60/221, Clarendon to Farrokh Khan, London 26 June 1857.
14. PRO, FO248/169, Clarendon to Vernon Smith, London 23 June 1857.
15. PRO, FO60/236, Farrokh Khan to Malmesbury, Paris 6 April 1858.


PRO, FO60.
هنتشر شـده

Hairi, A.H., "European and Asian Influences on the Persian Revolution of 1906," Asian Affairs, Vol. 62, London 1975.

ارجاعات

1. PRO, FO60/249, Rawlinson to Russell, Tehran 14 May 1860.
2. PRO, FO60/252, Russell to Moshir ud-Dowleh, London 10 December 1860.
3. PRO, FO60/260, Moshir ud-Dowleh to Russell, London 3 January 1861.

$\mathrm{BO}, 4$ th Earl of Clarendon papers.
PRO, FO60, FO248, FO251.
Royal Archives, Windsor.
Royal Asiatic Society: Sir Henry Rawlinṣon paperṣ.
منتشر شُـده

Algar, Hannid, Mirza Malkum Khan, Berkeley 1973.
Buckle, C.E. (ed.), The Letters of Queen Vitaria, Second Series, 2 vols, London 1926. Farman Farmaian, H., "The Forces of Modernisation in Nineteenth Century Iran," Beginnings of Modernisation in the Middle East, ed. W. Polk and R.L. Chambers, Chicago 1968.
Gail, Marzieh, Persin and the Victorians, London 1951.
Hairi, A.M., "European and Asian Influences on the Persian Revolution of 1906," Asian Affairs, Vol. 62, London, June 1975.
Hare, A.J.C., The Story of My Life, 6 vols, London 1896.
Houseman, Laurence, Palace Scenes, London 1937.
Lee, Sidney, King Eduard the VII, 2 vols, London 1925.
Loftus, A., Diplomatic Reminiscences, 1862-79, Second Series, 2 vols, London 1894.
?Nasir ud-Din Shab, The Diary of H.M. The Shah of Persia, trans. J.W. Redhouse, London 1874 (cited as The Shah's Diary).
Ponsonby, Frederick, Sidelights on Queen Victoria, London 1930.
** آثّار فارسى


ارجاعات

1. PRO, FO60/358, Hammond to Thomson, Foreign Office 19 May 1873.
2. ibid., Thomson to Hammond, St. Petersburg 25 May 1873.
3. RA, HH1/90, Kanne to Biddulph, Berlin 4 June 1873.
4. RA, Q17/133, Sydney to Ponsonby, St. James's Palace 9 June 1873.
5. RA, Q17/149, Ponsonby to the Queen, Windsor Castle 15 June 1873.
\%6. Thi Shah's Diary, p. 142.
6. Ponsonby, p. 118.
7. RA, Q17/179, Prince Alfred to the Queen, Clarence House 19 June 1873.
8. RA, Q17/163-4, Ponsonby to the Queen, Windsor Castle 18 June 1873.
9. RA, Q17/169, Granville to the Queen, Cartion House Terrace 18 June 1873.
10. BO, Clarendon papers, C.69, Palmerston to Clarendon, Broadlands 8 December 1857.
11. RA, Q17/182, Unsigned memorandum, 20 June 1873.
12. Buckle, Vol. II, pp. 258-61.
13. RA, Add. U32, the Queen to the Crown Princess of Prussia, Windsor Castle 21 June 1873.
14. RA, Z27, Crown Princess of Prussia to the Queen, Potsdam 28 June 1873.
15. RA, Queen Victoria's Journal, Windsor Castle 23 June 1873.
if17. The Shah's Diary, p. 168.
16. RA, Queen Victoria's Journal, Windsor Castle 2 July 1873.
17. RA, Q18/41, Princess Louise to the Queen, 26 August 1873.
18. The Shah's Diary; p. 175.
\%21. ibid., p. 191.
19. RA, Q17/96, Sydney to Ponsonby, London 28 May 1873.
20. PRO, FO248/286, Granville to Sadr-i A'zam, Foreign Office 2 July 1873.
21. Private papers, Malkum Khan in reply to delegation of British Jews, Buckingham Palace 5 July 1873.
22. RA, Q18/136, Ponsonby to the Quecn, Osborne 12 July 1873.
23. RA, Q18/131, Cowell to the Queen, Windsor 8 July 1873.
24. Gower, Ronald, My Reminiscences, 2 vols, London 1883, Vol. II, pp. 72-3.
25. Sketchley, Arthur, Mrs. Brown on the Shah's Visit, London 1873(?), pp. 73, 78.
26. Clayden, Arthur, The Revolt in the Field, London 1874, pp. 101-3.
27. The Times, 30 June 1873.

$$
\begin{aligned}
& \text { * | ارجاعات فارسى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.1.1 (IV }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } r \text { ( } 115 \text { هماند، }
\end{aligned}
$$

HH, 3rd Marquess of Salisbury papers.
IO, Lansdowne papers.
PRO, FO60, FO248.
Royal Archives, Windsor.

Algar, Hamid, op. cit.
*Arfa, Reza, Iran-i Diruz (Yesterday's Iran), Tehran 1967.
Buckle, C.E. (ed.), The Letters of Queen Victoria, Third Series, 3 vols, London 1930.
Hare, A.J.C., op. cit.
Jackson, Stanley, The Sassoons, London 1968.
Lee, Sidney, op. cit.
Montrose, The Duke of, My Ditty Box, London 1952.
Nevill, Ralph, Unconventional Memories, London 1923.
Rosen, Frederick, Oriental Memories of a German Diplomatist, London 1930.
Rothschild, Mrs. James de, The Rothschilds at Waddesdon Manor, London 1979.
Waddington, M.K., Letters of a Diplomatist's Wife, 1883-1900, London 1910.
Wolff, H. Drummond, Rambling Recollections, 2 vols, London 1908.

$$
\begin{aligned}
& \text { "ش آثار فارنى }
\end{aligned}
$$

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

1. HH, Salisbury papers, Vol. A/45, the Queeen to Salisbury, Osborne 28 December 1888.
2. ibid, Persia I.A/70, Wolff to Salisbury, Tehran 30 December 1888.
3. ibid., Vol. A/45, The Queen to Salisbury, Osborne 31 December 1888.
4. ibid., Persia I.A/70, Wolff to Salisbury, Gulhek 15 June 1888.
5. ibid., Wolff to Salisbury, Tehran 26 December 1888.
6. Buckle, Third Series, Vol. I, p. 507.
*7. Arfa, p. 255.
7. RA, GV CC 21/64, Princess Mary of Teck to Princess Augusta, White Lodge, Richmond 9 July 1889.
8. Buckle, Vol. I, p. 519.
9. The Times, 2 May 1896.

$$
\begin{aligned}
& \text { *) :إرجاعات فارسى }
\end{aligned}
$$

محصصون بعدى



نمنشر نشـده
CU, E.G. Browne papers. PRO, FO60, FO248, FO416.
Royal Archives, Windsor.
دنتـش شـد

Adelson, Roger, Mark Sykes, Pontrait of an Amateur, London 1975.
Balliol College Register.
Balyuzi, H.M., Abdul Baha, London 1971.
\#Browne, E.G., The Persian Revolution of 1905-1909, Cambridge 1910.
Marcus, Nestorius K., A Persian in Scotland, Edinburgh 1898.
Momen, Moojan (ed.), The Babi and Baha'i Religions, 1844-1944, Kidlington 1981.
*Sadiq, Isa, Yadgar-i 'Omr (Life's Memories), 2 vols, Tehran 1962/1967.
Stein, Leonard, The BalJour Declaration, London 1961.
Sykes, Christopher, Two Studies in Virtue, London 1953.
Weizmann, Chaim, The Letters and Papers of Chaim Weizmann, Series $\triangle$ Letters, Vol. 7, ed. L. Stein, London 1975.

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

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1 \text { ROTGITA، ، }
\end{aligned}
$$

1. PRO, FO60/118, Bell to Aberdeen, London 11 April 1845.
2. PRO, FO60/127, Bell to Addington, Manchester 1 June 1846.
3. ibid, Bell to Addington, Manchester 3 June 1846.
4. $\mathrm{R} \Lambda, \mathrm{HH} 1 / 90$.
5. Cecil Spring-Rice, The Letters and Friendships of Sir Cecil Spring-Rice, ed. S. Glynn, 2 vols, London 1929, Vol. I, p. 288.
6. ibid.
7. P.M. Sykes (see page 236), Vol. II, p. 409.
8. Kazemzadeh (see page 235), p. 673.
*9. W. Morgan Shuster, The Strangling of Persia, London 1912.
9. PRO, FO416/39, Barclay to Grey, Tehran 21 March 1909. \%11. Sadiq, Vol. I, p. 120.
\#12. ibid., p. 135.
\% ارجاعات فارسى
9) 



(IT (IY




HH, 3rd Marquess of Salisbury papers.
PRO, FO60, FO65, FO371, FO539.
Royal Archives, Windsor.
هنتشر شـهـه
Algar, Hamid, Mirza Malkum Khan, Berkeley 1973.
Algar, Hamid, Religion and State in Iran 1785-1906, Berkeley 1969.
Blunt, W.S., Secret History of the English Ocrupation of Esypt, London 1907.
*Browne, E.G., The Persian Revolution of 1905-1909, Cambridge 1910.
*Browne, E.G., The Press and Poetry of Modent Persia, Cambridge 1914.
*Farid ul-Mulk, Khaterati Farid, Mirza Mahmud Ali Khan Farid ul-Mulk Hamadani
(Memoirs of Farid ul-Mulk), ed. M.F. Gharagozlou, Tehran 1976. Farman Farmaian, H., "The Forces of Modernisation in Nineteenth Century Iran," in Beginnings of Madenisation in the Middle East, ed. W. Polk and R.L. Charnbers, Chicago 1968.
Greaves, R.L., Persia and the Defence of India, 1884-92, Oxford 1959.
Keddie, N.R., Sayped Jamal ad-Din "al-Afghani", Berkeley 1972.

- Pirzadeh, Hajii M.A.;.,Safar Nameh-yi Hajii Muhammad Ali Pirzadeh (Travel Diary of Hajii Muhammad Ali Pirzadeh), Vol. 1, ed. H. Farman Farmaian, Tehran 1964.

هـ آثار رفارسى يا ترجده شده به، فارسى



「




ارجاعات

1. Algar, Mirza Malkum Khan, p. 18.
2. ibid., p. 25.
3. Quoted in ibid., p. 28.
4. Blunt, pp. 82-5.
5. PRO, FO539/21, record of conversation with Malkum Khan, 4 February 1882.
6. PRO, FO60/468, Granville to Thomson, London 11 March 1885.
7. ibid, 18 March 1885.
8. The Times, 6 May 1892.
9. PRO, FO60/551.
10. ibid.
11. HH, Salisbury papers, Persia I A/70, Wolff to Salisbury, Tehran 29 November 1889.
12. PRO, FO60/504, Wolff to Salisbury, Teliran 25 November 1889.
13. ibid., Wolff to Salisbury, Tebran 25 November 1889.
14. ibid, Wolff to Salisbury, Tehran 3 December 1889.
15. The Times, 30 August 1890.
16. Bakhash (see page 235), p. 318.
17. PRO, FO60/511, Wolff to Salisbury, Tehran 25 April 1890.
18. ibid, Wolff to Salisbury, Tehran 1 April 1890.
19. HH, Salisbury papers, A/71, Lascelles to Salisbury, Tehran 15 May 1892.
20. PRO, FO60/594, Law Officers to Foreign Secretary.
21. ibid, Lascelles to Sadr-i A'zam, Gulhek 6 June 1892.
22. PRO, FO60/522, Kennedy to Salisbury, Tehran 10 March 1892.
23. The Times, 20 March 1891.
24. ibid., 15 March 1893.
25. Kazemzadeh (see page 235), p. 247.
26. Farman Farmaian, p. 137.
27. Browne, The Press and Poetry of Modern Persia, p. 311.
28. Bakhash, p. 25.
29. Algar, op. cit., p. 184.

tsAbdul Latif Khan, Tufat al-Alam (Covenant of the World), Bombay 1847.
Algar, Hamid, "An Introduction to the History of Freemasonry in Iran," Middle Eastern Studies, vol. VI, London 1970.
Farman Farmaian, H., "The Forces of Modernisation in 19th Century Iran," Beginnings of Modernisation in the Middle East, ed. W. Polk and R.L. Chambers, Chicago 1968.
Fraser, J.B., Narrative of the Residence of the Persian Princes in Lomdon in 1835 and 1836, 2 vols, London 1838.
Holmes, W.R., Sketches on the Shores of the Caspian, London 1845.
if Najaf Koolee Meerza, Journal of a Residence in England, trans. A. Kayat, 2 vols, London 1839.
\%Ra'in, Ismail, Faramushkhaneh va Faramasunari dar Iran (The Lodge and Freemasonry in Iran), Tehran 1970.
irstewart, Charles (trans.), Travels of Mirza Abu Taleb Khan in Asia, Africa and Europe, 3 vols, London 1814 (2nd edn.).




#  - "مسير طالى" به شيرح فوق. ارجاعات 

1. Fraser, Vol. I, pp. 231-2.
2. Holmes, p. 115.

3*3. Abdul Latif, pp. 291-2.
4. Stewart, Vol. 1, pp. 258-63.
5. Quoted by Algar, p. 278.
¥6. Najaf Koolee, pp. 123-4.
7. Fraser, pp. 232-3.
8. Algar, p. 294n.
9. Arthur Hardinge, $A$ Diplomatist in the East, London 1928, pp. 77-8.

$$
\begin{aligned}
& \text { ج; الرجاعات فارسى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) با بازگردانده شـه به فارسى. }
\end{aligned}
$$

كابوس نشان زانوبند



منتـت

BL, Arthur Balfour papers, Add. MSS. 49727.
HH, 3rd Marquess of Salisbury papers.
PRO, FO60, FO416, FO800.
Royal Archives, Windsor.
منتشر شده
*Hardinge, A.H., A Diplomatist in the East, Iondon 1928. Hibbert, Christopher, Edward VII, A Portrait, London 1976. Lee, Sidney, King Eduard the VII, 2 vols, London 1925. Magnus, Philip, King Eduard the Seventh, London 1964. Newton, Lord, Lord Lansdoume. A Biography, London 1929. Ponsonby, Frederick, Recollections of Three Reigns, London 1951.
-


ارجاعات

1. Lorimer (see page 235), I, p. 2110.
2. Quoted by E.G. Browne in The Persian Revalution of 1905-1909, Cambridge 1910, p. 416.
3. PRO, FO416/8, Hardinge to Lansdowne, Tehran 29 January 1902.
4. PRO, FO800/137, Hardinge to Lansdowne, 5 March 1901.
5. ibid., King's Minute. Windsor Castle undated.
6. ibid., Lansdowne to Hardinge, Bowood, Wilts 5 April 1901.
7. PRO, FO416/8, Hardinge to Lansdowne, Tehran 15 February 1902.
8. PRO, FO800/137, Hardinge to Lansdowne, Tehran 4 March 1902.
9. RA, WL42/84, Hardinge to Lansdowne, 29 Portland Place, London 3 June 1902.
10. ibid, Lansdowne to the King, Foreign Office 18 June 1902.
11. RA, Add. MSS. A15/7879, Prince Arthur to Duchess of Connaught, Clarence House, London 18 August 1902.
12. PRO, FO60/657, Hon. Secretary to Lansdowne, Dover 25 August 1902.
13. RA, Geo. VCC3/33, Prince of Wales to Princess of Wales, York House, London 18 August 1902.
14. Reginald Esher, Journals and Letters of Reginald Viscoum Esher, ed. M.V. Brett, London 1934, Vol. I, p. 350.
15. BL, Add. MSS. 49727, Lansdowne to Balfour, Foreign Office 22 August 1902.
16. RA, Add. MSS. A15/7880, Prince Arthur to Duchess of Connaught. Clarence House, London 23 August 1902.
17. BL, Add. MSS. 49727, Lansdowne to Balfour, Foreign Office 22 August 1902.
18. ibid
19. RA, Add. MSS. A15/7880, Prince Arthur to Duchess of Connaught, Clarence House, London 23 August 1902.
20. RA, W42/96, Lansdowne to the Atabeg, Foreign Office 20 August 1902.
21. RA, W/42/102, Lansdowne to the King. Foreign Office 22 August 1902.
22. RA, W42/103, the King to Lansdowne, Penbroke Dock 23 August 1902.
23. RA, $W 42 / 101$, Lansdowne to the King, Foreign Office 23 August 1902.
24. RA, W42/104, the King to Lanslowne, Ramsay, Isle of Man 24 August 1902.
25. RA, W42/106a, Lansdowne to Balfour, Kenmare, Co. Kerry 25 August 1902.
26. PRO, FO800/137, Lansdowne to Hardinge, Kenmare, Co. Kerry 4 September 1902.
27. RA, R23/8, Balfour to the King, House of Commons 3 November 1902.
28. RA, R23/10, Knollys to Balfour, Buckingham Palace 4 November 1902.
29. RA, X29/62, Knollys to Balfour, Buckingham Palace 3 November 1902.
30. PRO, FO800/137, Hardinge to Lansdowne, Tebran 11 November 1902.
31. ihid., Lansdowne to Hardinge, Windsor Castle 18 November 1902.
32. ibid, Lansdowne to Hardinge, Foreign Office 17 November 1902.
33. PRO, FO60/679, Report on Lord Downe's Mission to Tehran.
34. ibid.
35. PRO, FO800/138, Hardinge to Lansdowne, Tehran 3 February 1903.
36. ibid, Hardinge to Lansdowne, Tehran 5 April 1903.
37. Quoted by Kenneth Rose, King George V, London 1983, p. 256.



BO, 4th Earl of Clarendon papers.
CU, E.G. Browne papers.
IO, Political and Secret Department papers.
PRO, FO60, FO248, FO371, FO416, FO449, FO450, FO800.
هنتشر شـده

British and Foreign State Papers, Vols 27, 28, 47.
\#Browne, E.G., The Persian Revolution of 1905-1909, Cambridge 1910.
Doaments of British Foreign Policy 1919-1939, 1st Series, Vol. IV, London 1952.
Durand, E.R., An Autumn Tour in Westen Persia, London 1902.
Ferrier, R.W., The History of the British Petroleum Company, Cambridge 1982.
Garthwaite, G.R., "The Bakhtiari Kbans, the Government of Iran and the British 1846-1915," International Jounnal of Middle Eastern Studies, Vol. 3, 1972.
Garthwaite, G.R., Khans and Shahs: The Bakhtiari in Iran, Cambridge 1983.
Gobineau, A. de, Les Dépéches diplomatiques du Comte de Gobineau en Perse, ed. A.D. Hytier, Paris 1959.

Gordon, T.E., Persia Revisited, London 1896.
Gordon, T.E., A Varied Lifc, London 1906.

Graves, Philip, The Life of Sir Percy Cax, London 1941.
Keddie, N.R., Roats of Revolution, New Haven, Conn., 1981.
Keddie, N.R., Itan. Religion, Politics and Society, London 1980.
Lambton, A.K.S., "The Case of Hajii 'Abd al Karim," Iran and Islam, Edinbutgh 1971.

Lambton, A.K.S., "The Persian ulama and constitional reform," Le Shi'sme Imamite, Paris 1970.
Momen, Moojan (ed.), The' Balvi and Baha'i Religions; I844-1944, Kidlington 1981. Moore, Arthur, The Orient Express, London 1914.
\#Sheil, Lady, Glimpses of Life and Manners in Persia, London 1856.
Waterfield, Gordon, Professional Diplomat. Sir Percy Loraine, London 1973.


1. SA. Wolsey Haig MSS, "Reminiscences," Ch. IV, p. 3.
2. Aitchison (see page 235), Vol. XIII, Appendices, p.xxxviii.
3. ibid., p. 67.
4. PRO, FOGQ/248, Rawlinson to Russell. Tehran 11 April 1860.
5. PRO, FO60/219, Sadr-i A'zam to Murray, Tehran 8 September 1857.
6. PRO, FO248/169, Clarendon to Murray, Foreign Office 5 February 1857.
7. ibid.
8. Eastwick, E.B., Journal of a Diplomate's Three Years Residence in Persia, London 1864, Vol. II, p. 312.
9. Scottish Record Office, Charles Murray papers GD261/11, Murray to Rawlinson, Baghdad 25 May 1857.
10. Aitchison, Vol. XIII, p. 84.
11. PRO, FO416/10, des Graz to Lansdowne, Gulhek 21 June 1902.
12. $1 \mathrm{O}, \mathrm{L} / \mathrm{PS} / 20 / \mathrm{C} .158 \mathrm{~A}$, Hardinge to Sheikh Khaz'al, Tehran 7 December 1902.
13. Whid, Cox to Sheikh Khaz'al. Bushire 1 December 1908 .
14.: itiid, Cox to Sheikh Khaz'al, Muhammerah 15 October 1910.
14. IO, L/PS/10/652, Marling to Grey, Telran 17 February 1916.
16., PRO, FO371/2076, Townley to Grey, Gulhek 3 August 1914.
15. Decuments of British Foreign Policy, p. 1141, Cox to Vusuq ud-Dowleh, Teliran, 9 August 1919.
16. British and Foreign State Papers, Vol. XLVII, p. 157.
17. PRO, FO60/15, Sheil to Stevens, Tehran 26 April 1850.
18. PRO, FO449/2, Sheil to Stevens, Tehran 7 September 1852.
19. PRO, FO60/177, Russell to Sheil, Foreign Office 7 February 1853.
20. BO, Clarendon papers, C.202, Clarendon to Thomson, Foreign Office 20 May 1853.
21. PRO, FO60/209, Murray to Clarendon, Baghdad 14 "July 1856.
*24. Sheil, p. 250.
22. A.C. Wratislaw, A Cansul in the East, London 1924, p. 205.
*26. Sheil, pp. 166-8.
23. P.M. Sykés, The Rt. Hon. Sir Martimer Durand, London 1926, p. 233.
24. PRO, FO371/112, Grant Duff to Grey, Gulhek 21 June 1906.
25. ibid.
26. ibid., Grant Duff to Grey, Gulhek 20 July 1906.
27. CU, Browne papers, Smart to Browne, Tehran September 1906. Much of this letter is quoted by Browne in The Persian Revolution, pp. 119-23.
28. PRO, FO371/112, Grant Duff to Grey, Gulhek 23 July 1906.
29. ibid., Hardinge's minute, Foreign Office 23 July 1906.
30. ihid, Grey to Grant Duff, Foreign Office 24 July 1906.
31. ibid., 25 July and 2 August 1906.
32. ibid., Grant Duff to Grey, Gulhek 13 August 1906.
33. PRO, FO800/70, Spring Rice to Grey, Tehran 22 June 1907.

$$
\begin{aligned}
& \text { ** إرجاعات فارسى }
\end{aligned}
$$


L.S. Amery diaries (in possession of the Rt. Hon. Julian Amery).

BO, Harold Nicolson diaries.
PRO, FO371, FO416.

Bullard, Reader, The Camels Must Go, London 1964:
Eshragi, F., "The Immediate Aftermath of Anglo-Soviet Occupation of Iran in August 1941," Middle Eastern Studies, London, July 1984.
Fatemi, N.S., Diplomatic History of Persia 1917-23, New York 1952.

Harvey, Oliver, The War Diaries of Oliver Harvey, ed. John Harvey, London 1978.
ir Massoud-Ansari, A.H., Zendegani- $\boldsymbol{i}$ i Man (My Life), Tehran 1973.
ارجاعات

1. PRO, FO371/3858, Cox to Curzon, Tehran 6 February 1919.
2. PRO, FO416/65, Cox to Curzon, Tehran 27 July 1919.
3. PRO, FO371/3858, Cox to Curzon, Tehran 6 February 1919.

4, ibid., Curzon's Minute, 11 February 1919.
5. ibid, Curzon to Cox, Foreign Office 13 Felruary 1919.
6. PRO, FO416/65, Cox to Curzon, Tehran 20 March 1919.
7. ibid, Curzon to Cox, Foreign Office 28 March 1919.
8. ibid., Cox to Curzon, Tehran 1 August 1919.
9. ibid, Cox to Curzon, Tehran 7 August 1919.
10. PRO, FO371/3865, Curzon's Minute, 21 October 1919.
11. IO, Curzon papers, EUR.MSS. F112/209, Crewe to Curzon, Berkeley Square 29 October 1919.
12. The Times, 1 November 1919.
13. ibid., 3 November 1919.
14. V. Sackville-West, Passenger to Tehran, London 1926, pp. 140-1.
15. Harvey, p. 39.
16. Amery diary.
17. Harvey, pp. 40-1.
18. Amery diary.
19. BO, Nicolson diary.
20. Harvey, p. 42.
21. ibid, p. 43.
22. BO, Nicolson diary.

## فهرستت تامهبا

「7А：（Alix）ألِكس ry：（Queen Anne）（



آلحودوانباشثي هـ
 （Arthur آرتـور آ 10 0 （0）of Connalught） ：（Oshome）（ آزبرن، كثتى سلشنتى بريتانيا（ أبراهيم خان، دكتر：تصوير 10

 ryr
ابـردين، لرد جـرج گَردُن（نتحستين ارل آو ）
YV\＆：（G．G．Aberdeen）

 ، أولين وزيـر امـور خـارجه：\＆


 ｜ ！ 17 ル ، 10 （

「E．6．670

آقانخان، هيرزا(اعتمـاد الدوله): rrv_r|7

آقإنور؛ ميناس استفانوس：YVA YVA ،Y7E، 109، Tا T

آ
 rar
آلبـرت، پـرينْس（ دوميـن يهـر جـورج شتشم）：
1＾ريرو آلبرت ويكتورّ بَرِينس：



فهرست نامها

## rv



（Cecil Spring اسـبـريـنـغ rVq＿rVA：－Rice）


 （Charles ；

Y．e（1ra：Stoddarl）



MI

（Lord Stratford de
rurary（r）（10：Redelifie）
المترتمرد هاونى（Stratford House）：

$70:$ Strachey）


إـتو، جان（John Stow）：（Joh ）

Ir．



پ.1 (9A: Stewant)
 ！ry－HY．17．،IrV－Ir7
تصمو يره



$$
1 \varepsilon a:-
$$


 YAA：of Pervial

\&•v: Arthur Edwards) ادوإردز، آرتور

$$
\text { ادوإرد هفتــم، دِر مـقاميـريـنـس ويـلز: } 0 \text { צ }
$$

K78-r77.6Y7.،rロz_rロ・،Y\&N
تصويـرr|؛ در دقام بـادشاه: :rAV؛تحــورير
نشان زانوبـدند:
居 بـلكم؟ بـلـك
انزفعالدوله ـــ رضا خان، ميرز! .

، 7 （Earl of Cleveland）（

$$
\begin{aligned}
& \text { 10 10ر }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تصـوير \& } \\
& \text { أبوشهر ــه بوثـهر }
\end{aligned}
$$

الكــاندر دوم، تزار روس (Alexanlider (1) :
ras：（Hianid－Algar）الگار، حامد



7r：（Thomas Bruce Elgin）

اvר：（Hemry Ellis）اليس، هنري
أليسنه هارلز（Cli．Alison）：


 －r•0．rv• M．r．r．

 —rir،r•\＆＿r．r،ヶル ：y
$r 17$
أميربهادر：تصويرير 10
اميركبير ــه تقي خان، ميرزا


امين الملكـ ـــــ فرجخـان

：（British and Foreign Bible Socjety）
r90
 TAT：Socicty）

$$
\begin{aligned}
& \text { 10A: اكستر، شهر (Exeler) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الدرشات (Aldershot): الدئى }
\end{aligned}
$$

اع

 بـــاروألاى اهـــراتورى هنــوسـتان：זרז؛
 ــ زانوبند، نشان؛ شير ونحورشيـيد، نشان

حاجـى بابا افشار ( حكيـمباشى)
|ختلاتفات انگليس وايرانْ برسر_:
افغان؛ هرات
اكبر مبــرزا، شاهزاده (صارم الــوله ): ררזــ
^רب،

$$
\begin{aligned}
& \text { A): (Robert Scott) ( } \\
& \text { اسكات، س. پ. (C.P. Scott) (RAr (R. } \\
& \text { امسـكـحلى، آرتـور (بـا نـام مستـعـار جـورج رُز) : } \\
& \text { ro9: (Arthur Sketchley) } \\
& \text { rq1: (Essex) أسكس }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { اسميت، انيكولا } \\
& \text { نيكولّس }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { rrv: (Reginald Brett Esher) } \\
& \text { YV• اشريج، قصسر (Ashridge) : } \\
& \text { احشثرخان افشار: }
\end{aligned}
$$

 ،1Vq－IVA｜VE－｜V｜｜｜7｜ 6．964．7－r．1 ．19r－191
gry，rra＿rry cringrry
 GY7 GYY－YIA GYII GV7 ،rov،ro£＿ror：－л． ， 910



— rve rras－ror ،rrr cr．$\Delta$
 ،rVr－ran ،rry： rrar
 ＿كرalo： ـيـزد： ，ريّها
هن －





srr．－r．r
 s的
＂19．9－19•0： 0 ： 1 ＂
（The Persian Revolution of l905－
$\because Y A A: 1909)$
㐾


（rר）－rov،rri＿rrestiA－
｜
－ror ،rta－rro ،ry．،rir
范



 ،ry－rra sro ،rat stor
 －r9A，rr7،1rA：－staodshen



يردا⿱㇒⿻二丨䒑هائى－：
－IYT－IYA، $9 \cdot$ ،VY：UL

4


－ITr dre＿Irr aro－Irr
srre＿rrraliv
： 0
〔Tコ9—rav，TYE＿rrr

ايدن، آنـتــوتى（Anthony Eden）：
ايـران
روأبطا - وفرانسه: اء، ، ra؛ روابطا - و
هلــد: (؟ ؛ شـركت سرمايـه گذارى -:
فـرانــــوـيــان درــ: ب\&؛ نــهضـت
مثـروطـــــتـ:
TAU GAE_rAY:TVO_TVE

أِيــتـويـكـ، ادوارد（E．B．Eastwick）：

$$
r \Delta v
$$

rvi : (Mr, Agar)
－r9A：（L．S．Amery）ايـــري، ل．س．
پ \&
｜r：：（India Office）（ئديا آَيُس IT ：：（Indial Housc）اينديا（

ايْزركالله، قلعئ：（Invercauld ）：
 ！ 4
；




 —HITrTV 6YQ9 6YVY－YVE
 rar
位 گرانويـل؛ گرى؛ لنزدإون؛ ماهـزبرى؛
 ريحارد؛؛


$$
\begin{aligned}
& \text { •19\& •VE- IVY いET- IEY }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ويِّ ك، هنرى وجهرج } \\
& \text { اوترى (Autrey) : צזץץ }
\end{aligned}
$$




$$
\begin{aligned}
& \text { 1ز, }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ميدان_-: . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { GV7- IVO GIET GTY GYQ }
\end{aligned}
$$

这

بركلى كاسل، (Berkcley Castle) كشتي:
پף




: Journalof Our Life in the Hightands)
: (Mr. Butterworth)
 r£^ 100
برلينگتن گاردنز (Burlington Gardens) : r•q
برنوتوت، شهر (Burnfoot) : \& عه


باركلى، سرجورج (G. Barclay) :
9rlinv: (G. Barlow) بارلو، سرجيرج (National Liberal باش rir: Club)
ـ بريتش ترتروليوم (British Petrolium) شركت نفت انگليـس وايران
بريجز، سر هارفورد جونز


بالنور، آرتور جيمز (A,J. Balfour)
 Y६v: (Balmoral) بالمورال، تصر rrA،rv• :بانكـ شاهنشاهي ايران
 (rı\&

 617: (Buckingham)

 100: (Bedford Square) بدنورد، ميدان بدلم، مبـون خانهُ (Bedlam Madhouse) : 1 $1 \wedge$
برادران لينجّ، شـركت (Lynch Brothers) :

rvo_rvq
r9qv: (Wilrrid Blunt) بلانت، ويلفريد
rll
بلخرى ويا، محله (Belgravia) : :

— YAD: (E.G. Browne) بـراون، ادوارد پrva،riv،r.r،r^A Yov: (John Brown) براون، جان
برجس، آنتونى سـ برجـى، چارلز

بـرجـى،


تصوير




$$
\text { ra7، } 4 \text { \&: Orient }
$$

(The Pall Mall "(يـــ")"
M-r.a: نشرية (iazelle)
(H.J.T.



 تا:19^-191،

YYA, rID_ YIE

E
 تصاوير ا1 1
: (H. Ponsonby) ( r $\Delta A_{6} r £ V_{6} Y \& T$ r $\Delta 1$ : (Potsdam)
، (Petworth House) ،
بنای: £ ؟ ب


$$
\text { 11A: } 11 \text { همسرـر }
$$


Yı7: Bird)

بريس، بجان (J. Precec) :

 19^: (Bursa) بوريسه




 -

 $\varepsilon \cdot r$
 بی
بهابيان:
 rav:(بهـن ميرزا، شاهزاده بى بی سی، لـاديو: !


! ! V
بيش، مغازة (BISH's) :
 \&r. : (Baker) بيكر، خیيابان ITV،119: (J. Bacon) بيكن، جان ،YVA: (Balliol College) بى لى يُلُ، كالج rat ray
بيوكنن، تلهُ (Buchanan Castle) : :
rq1: تارانتو، بن..ر (Taranto)




$$
\text { پ } \ddagger: P e r s i a)
$$

: تالبوت، مـرگرد جـرالد (Gerald Talbot) : \&.q،rv.
 r\&r
تامسن، ويليام تيلر ــــ تِيلرتامسن، ويلِا
VI: Tanjore) تانجور
تانلى، سروالتر (Walter Townley) : تايگر، كشتى 109 : (Tiger) :
 -rir ،rrll ،r.v ،rq. ،rAт

 ivi

$$
\begin{aligned}
& \text { ترزا ـــ شرلى، ترزا }
\end{aligned}
$$

: Trentham Park) ترنتام بـاركى، تصهر ras
ترنر، سى.ج. : تصـوير7



rvi

rr: (Prince of Wales) برينس آوويلز 197: جست، شهر (Pesth)
 (The Shal's ; ras: little boy)

 rı9: (Pembroke) بهبروك، كالج


 rv• : (Portland) بورتلند، خيابان roA: Poole) (Pole، پیلوى، سلــلـة: rav، rav،


erav
يِت، مستر: ال1 پ
بيت، ويليام (W. Piti) : \&
بیيــلى، تمارلز (Ch. Pasley) : V7-Vr،
va

ras: Theatre)

r9a: Broadlurst)

تـــاد، بــرگـــرد دارســى
rir:Todd)

Al：（Andrew Jukes）جركس؛ د ككر إندر：
I1:Nv:Ar
-ar: (Harford Jones) جـونـر، دـارنورد

$$
: 111 \text { ،9r-gr sA - } \quad \mathrm{F} \text { 67r } 600
$$

$$
1706170-1556117-110
$$

جسمز، كشتى
جسمراولن، شأه: rr _ Y
 rar．Chroncle）

| rA－ra |
| :---: |
| 1r9： |
| 「吅：（Chincery） |
| 10－ |
| YA ：（G．Churchiln） |
| ：Sidney Churchili） |
| Y77 |

：Winston Churchill（
ranarar
r 11：（Charing Cross）Aـرئ
rys：（Tumeries）Ct
 170－17Y
 17． 01 －$-6 \cdot 6 \Lambda$
تيلب，
 1va＿IVを （W．Taylor C （ $\underbrace{t^{-}}{ }^{-\{\cdot \Delta \text { r－ras：Thomson）}}$
－（Iohn Company）（
 （Iohn ． irs：Murray）
＂ （Ifthnny Comes Manchong Home）

Elr：（Johnoy Bull）جـبـ： （Anthony

\＆．Y：Jeukinson）



（Dorchester

 rrlirio de Redelifies على خان ؛ هنكـى اســيـيت

A）：خواجهِ اوإنسس
（Sincère دوستـتى صـمـــمه، لـرْفُراهـاسـونرى
rro：Amitié）
：（Buzie de Cardoel）
دو كاردوئل، برزى انگلـستان：
Geoffrey de

\＆． V ：Langley）
دادلى، ميس مرى（Mary Dudley）：100）دولو، جإجبج ألموله：تصورير10 10
دونشير（Devonshire）：：
〒६\＆،
IYY：：J．Dickson）ديكــن، جوزف
 ヶ79：Telegraph）


$$
\Gamma \&: \text { Graphic) }
$$

：Mortimer Durand）ديورند، سرمورتيـمر ：
rararva＿rvr cril ،erq

\&
 （Edward Stanley داربى، ادوارد امـتـانـلـى（עا rq9：Derby）
 671－10ヘ（101－1\＆ヘ：D＇Arcy）
rvicirl



داون، لرد（Downe）：¿\＆ 1\＆7：：درامند（Drummond）
درامند، ديويد سـه حميدميرزا، شـاهزاده
دمـنـريسشـيـر، مـحل（Dumfriesshire）：

$$
\because \Delta \varepsilon
$$

دنكن، جاناتن（Jonathan Duncan）：

（Roberts of رابـرتس، لـرد، نـخـسـتـيـن ارل（
：רr：Kandahar）




!


srry


r7v: (Rothschilds) روجيلدها

rvl: St. George)


irivarol: Reuter) امتـيازناهه ها
 9^—१४: Richardson)

 ريشـارنانــــــــريشار، fُول
;انـوبــنـ، نشـان (Order of the Giarter) :
「\&q_rYV.ra'—r£へ زبـان شـاه أفعان: نيز ــــ انغانـــان؛ هرات
 - أ

$$
1 \& \wedge
$$

r7•-ros: (Sutherland) سـادرلند، دوك


ryr: (Wratislaty)
 را-هــل لــر
rrs Lirr: (J. Russell)
rry: (H. Rawlinson) , البنسن، تسر هنرئ 1r,
 : Wright
: (J. W. Rechoure) . . . ت،
Y\&


-rar: Roschery)


نُول

رحـاثـاه ــــ بهلوتى، سلــلن


- |Av

رس، كـريــتــونـر (Christopher Wren) :
1!
irs: (Sarah Rankin) (ر)


Ar: a Revidnee in England)

a,
: YAE،rmirro


01: (Seringapatam)
rVE: سـعد الدوله

rav: (Vita Sackville-West)




 rot
 ستدهر:



$$
40.120: 4
$$

$$
\cdots \cdot(S u r: 1) \cdots,
$$


*的: (Stho) th. tri.. - ber an



19: 19 (Surrey) (S أارى، ألت مـاسكس، الِالت (Success) :
 ،rV. - Y YV: Abdullah Sassoon)
rat


 شـاه):
(Robert Cecil مـالزبرى، لـرد، سرمين ماركي (9)

-
10A: (Salisbury) مـالزبورى



r1: Maria della Scala)
ماوتوارك، حوزة (Southwark): :
 rAl-
: (Mark Syk:
YAE:ニrAY

TAS: (B.C.S.I.)

erre: the lem ant Smin)
سرعباس عبدل البها:



$$
r-
$$

شــرنـي، ســرتـامسي (Thomas Sluerley) :

$$
\because
$$


!

r
 ،YAl: (Morgan Shuster) شوستر؛ مررگان
r^^

شيخ خزعل ـــ نخزعل، شُيخ
ثـيخ ناصرخان ـــــ بوشهر

،YV•،rrA،rl9،VY: شت
تrar_rvorr• 1



شٌ
شيون عربب سـ بوثهرودهحمره

$$
\begin{aligned}
& \text { پYY\&، IVY }
\end{aligned}
$$

 YOA

Y شر بنل، هنرى (H. Shrapmel): זr

r.i: Banking Corporation)
 $-r \cdot \varepsilon:$ Investment Corporation)

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

ـــيــنـ، جـان Y\&r:(J.R.T. Syctney)

$$
ץ \varepsilon \Delta
$$

(Survey of the Citic: of

> پ זq: London and Weshminster)
rq1: (Ceres) تيريز، رزمناو
rul، rov,r.r:
عيف: الدوله ـــهـ حانجى هيرزا بيف المـلحان: تصوير 10
مـــــــور، سـرهارس

$$
\varepsilon \cdots
$$


عباس، ثـاه ـــــــــــاه عباس اول
YAV - YA£ :
 ron ive＿lirilart－IAry

 $:-\xi, \quad$ © ©rve،rrl،lar＿ler

 rrı．17．1．A
 عA1－
 ：rAd，rAT،rAE，rrq．rrA．197

ת
إختلانات بين－وايران：الان 171


1 1： 1 ：



ケュをเケをา




$$
\begin{aligned}
& \text { YА^_- YAV } \\
& \text { علماء ــ شـيعه، روحانيون } \\
& \text { " }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { صV7-YVr: صادق، ميرز: }
\end{aligned}
$$

د9 ｜VE： 1 W．Farme



|  |  |
| :---: | :---: |
|  | － |
|  |  |
| 入入• |  |
| 99A－tir＊＊－\nalar－ |  |
|  | －ist ifio |
| $\therefore$ ¢－¢ | $\therefore$ 二小， |



80．
 $+\cdots+\ldots+40$

＿rA

：

ar

$$
1
$$

$$
\begin{aligned}
& r \cdot 7 \\
& \text { —rı7،rir_r.a: } \\
& r i A \\
& \text { TAE rvo: UL }
\end{aligned}
$$


\＆ 11 ：in an Opera Hat）
 ：Suzac de Cardoel）（

$$
r \cdot \varepsilon \ldots r \cdot r
$$

كارلت هأوس（Camon House）：
ryA：（Carisbad）（ك） （Roben －Iry ،IYA：Stewarl Castereagh）
 （London YV7：Internationd Collese） كاك「タ1－トA7．

1AA：（Coldescum）＋＋



$$
\varepsilon \cdot \vee
$$


 $r$




تحـو يرA؛

 قأها


ज17．170
（1NT－M：－
$\therefore$－Vas



410＿－r




بو
 ＂．r．．








$$
r \cdot \varepsilon: \text { Cloete }
$$

كلوك، مبارگرت (Margaret Cloake) :
17

119: (Cumberland) كمبرلند، دوك


$$
r \wedge \varepsilon
$$

كتبريج، دوك: r7.r£D،rYA
 كــــــانـي انطـبـاعــات شـرق (Oriental)
r•^: Prinitung Co.)

1£V: (Camden Town) كمدنتاون

rar: Armenian Commoter

 Dorer Aroctation for Promonng the : dur Observance of the Lord's $D_{\text {inl }}$


- ヶAr: Armenian committed

lar: (Duchess of Kent)

ryA
 ،پry : Kensington Museum)

M1: (Contemporary Reviev)
 rri: (Cowes) كاوز
rę: (.J. Cowell) كاول، سرج

raq،r\&.،rra
كتابِحى خان: تصوير 1ها 10

r•1: (Richard Assheton Cross)
\& v: (J. Crowther) كراوتر، جان


- rVA : N. Curzon of Kedieston)
דרז،
ras_ran:
v: كرنتكى (Carnatic)
rar: (Crewe) كرو، كـرد، نتخـتـــين ماركي (Crewe) :

بrar


كرويدون (Croydon) :



YAS: Christian Commenweralth)
كريخ، آيونا (Ioma Craig ) : يازيده

(Edward Hyde كلارندن، لُرد ادوارد هـايد (rY) - YY. ،rI7 : Clarendon)
rol revaryq
rیr_rvq: Duff rir


Y\& : Leveson-Gower Granville)

$$
r \cdots ، r \Delta \wedge-r \Delta V \subset r \varepsilon q-
$$

(Leveson Gower ترانـويـل، لـونـن گاور Y•^: Granville)

گرويل، هارلز (Ch. Greville): :

rیr_rı.
\&

vورير

IVA : (Green Bank) كرين بنـك، هـتل
 گريوزند، بندر (Gravesend) : (GY،
 ايزانه")، كتاب
(Les Deipêches diplomatiques du : Comue de Gobineaur en Perse) كلـدسـتـون (نـتـــتوزير) (Gladstone) :
r.rır tod،rar،r££

 (Comte A. de
ros، بצrv: Gobineau)

گودوين (Goodwin) : كr
 ra.

-
177
 ب (Ma: Review) كوبلنتس (Koblenz) : 197

 IVV: كورنو، جزيره́ (Corfu) كرئ،

$$
-101612
$$

$$
1 \Delta \Delta
$$

 كينگزتن، شهر (Kingston) : يازده، 7 (K



Š: (Gardanne) 7^: (Gazetle) (\%) كالУ تس، بندر (Galatz) : 197 (2) (Gower, Ronald كاور، لرد رونالد سادرانـند (G) (G) $Y \Delta A$ : Sutherland)
 (R. and S.

「£ヶ: Garrard) ، rro

لورين، سر يُرسى（Percy Loraine）：（


Yav：Goldsmid）
127：（Gibson）

YYA،YYD_ YY\&: Lynch)

بrAA
ليندلى، د كـتر نوكس（Lennox Lindley）： 10 10 يrtv
（H，Lindesay－لينزى بستن،سر，هنگـ هنرى Yir ،IVY：Be（hume） ITr：（H．Layard）لن ياز2، هنرى لى برُ（Liege）：لى
：Frank Lascelles）（＇） rir

لانستن، حوزه（Lalunceston）：： Vロ،VE：（T．H．Lovett）．A．لوت، لو $\Delta 人$ ：（J．H．Lovett）．A．لالوت، لدن هـال، نـــــابان（Leadenhall Street）： ir． لrq：（Lord Warden Hotel）لرد ولردن، هيتل 10．：（Leicester Square）لستر، ميدان r•A،r\＆r：（Lombard）لـوبارد NV：（Ch．Lamb）لمبـ، جـارلز

 ： 7 رи，
 لوأن، كمبــانى（Levant Company）：：
ro
Yロ\＆، YO ：（Lomise）




ويلز: qre_ • \&r
 rir-rvi،
 شاه

 \& $\cdot \mathrm{v}$ : Company)

 : AMr. Bran'n on the Shah', I'ivil)
مشــرالدوله ـــ جعفر هــيني ؛ هـين خان؛
نصرابله خان
ثحدق الملكى: تصوير ها
مظفرالدين شـاه ــــ قاجار، ســــلـُ
ـ
انگگــــان :ايران

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

$$
\begin{aligned}
& \text { بتّاورالمـالك: الكا }
\end{aligned}
$$

riv
rrı: (Mall) (l) (Marthorrugh rra،rrv_rra: Holse)

 -YYq: H. Harris Malmesbury) rrl
 r.9،19a،1A.
r.v: (Metternich) مترنِيْ، بِرنس

مجتهدين ـــي شيعه، روتا:أنيون

 پrer: League)




 100-



10
17•، 129-1\&

ها
شــرقـى
هن
Aحمود، تحمود: 19

N\&، $11 \%$ : (Mansfield) موتّ الندوله: تصـو ير 10 موثت المـلكـ: تصو ير 10

109: :(Th. Moore) مور، تامسس (Morning (3 (1) |r1: Post)
 ريِّإِّا كالى
 117: Chronicle)
 IYA: (Meurice) موريس، جزيره
 d11: (James Morier)〔17V-17E dis 61Y9 611V


 (Moiral Hastings, Francis مويرا، لرد
rrr: Rawdon)

rqur




 غضب قرار گرنتـن --:


معين الوزأره هـ علا ، حسين
 $17 v$

> مكلين (Maclean): :rrur

 هلاهـا ــه شيـيع، روحانيون

 ملكم خـان، ميرز! (نـاظم الملكـ):

 توـس
 ،r•V،r.7:-信
 و
 I lv
 ، 9 !

V7_Vr 679-77


 منستى، دـميوئل (Samuel Manesty) : (7r

(The Rrign of (نامه هائى ازتبريز")، كتابت
YAA: Terror at Tabri*)



(the Most Eminent
Order of the Indian Empire: K.C.
rır: I.E.)

rat


نظام الموله:

شركت نفت إنگليس و ايران

نوابب، حسينتّلى نان: تصوير 10
نوابب، خـاثوادة: ـــ نوأب هنــى

نوذرميرزا ــ ـ رضانقلى ميرزا نورتكوت، ج. : تصويره

نولز، ويليام (W. Knowles) :




(" (New Times)
ت

(Frederick ميتـلنـند، دريـادارسر فردريكان YIY: Mailland

ميدلندز (Midlands) : اس ميدن هد، بيل (Maidenhead) : :
 VI: (Mysore) A A


 مـيـنـتـو، گ•V 11人،11•: (Gilbert Elliol Minto) ميتنون (Minton) :



نادرشياه افشار: 4




Aحبود نان
\{1r: (Naldi)

red: (Francis Knollys)

MA: (Wrelectey-Poole) dy

و و


|AA
(H, Drummond . H .
-r.9 rr.0 rr.r irs : Wolff
.

كاروr: كارون: سپr
 cr9،1A9.10\&-12•: (Woolwich)
rqq_rrv:ran:ros.rar
: Woolwich Common) is 10 A
 A•: (lichar)
 : AA9, - IAr:


riv.rir-rst
: (Vtctamand Nben) -


IrA: (Waterloo) واتر
 ri: Dyck)

IrA، Ir•: (Whitchall) وأيت ها : (Chaim Weizmann) ؤيزه rA\&




: West end Squares) وسـت انـله ميدانهاتي そr.
 IT: : Abbey)

 glr: (Vestris) وستريس

وكيل الدوله: تشيو ير 10 rAD: Woking) وكينگّگ، شهـ
 1^7
(Richard Colley ولزُلى، ريـجـارد كـالى
 - هن هن
 ، $117-11 r$ - وزير اعور


Irv: University)
raA: (Oliver Harvey) هاروتى، آيور
 هی

هالتز، قصر (Halton) : هالز، آٓى. ج. : تصورير 7
Y9V: (Henriette) هانريت، بِرنسـي هاونزلو (Hounslow) ها ها
 rrysra


ايرانيها: \&
ثدايت؛ مهـى قلّي : •rA





(Herne House' هــرن هــاوس، هــدرســـة پYAr: School)
YAY: (Harrow School) هرو، ملرسـ


 هلنديان، نفوذ در أيران:
 rr


ويـرك، مـروان جحورج (C.G. Willock) : 177.1r\&-1r.
: (H. Willock) ويـلج ك، سـروان هـــرى
 1А7
ويلز، دكتر (C.J. Wills) :

1

 \&1人
وينزر، وْصر (Wincllis: (Windsor) 19: وينستن هاوس (Winston House) ويز (W) هارت، كثتي (Hart) : هارتفوردبريت (Hanfordbridge) (Hare)
 (
ris
: Arthur Hardinge) ( - -



$$
r \varepsilon q-r \varepsilon \varepsilon
$$


rar_ra•: Hardinge)

r91: (Harlow College) لو كالج.

$$
\begin{aligned}
& \text { فهرست نامها }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ! \& } V
\end{aligned}
$$

> q) (AV،\& - ro: Hanky Smith)
> rr.: (W. Holmes) هولمز، ويليا

> rrv
> \& هيز، هنرى (Henry Hase) (
> 77: (W. Hickey) (H) هيكى، ويليا (W)
> ril: (Sir Wolseley Haig)

$$
\begin{aligned}
& \text { : (A Year Amongst the Persians) } \\
& \text { ت YAA }
\end{aligned}
$$

> rav: College School)
> اولــن رابطـة إيران با_
> 抑
دفـع
11

$$
\begin{aligned}
& \text { !rへ\& ،rvi-rvr }
\end{aligned}
$$

sry

> 677-170 69T-NV 6NE
> 范rrry
！ 109 （ 10 \＆（A） VY （70－

## نشر نو منتشر كرده است:

|  | آرزوهاى بزیى |
| :---: | :---: |
| (طنيان ملتها در شوروي) | جِّارلز ديكنز |
| هلن كارد |  |
| ترجمهٔ غالها مسلى سيار |  |

آزادى درنيمه شب (داستان استقلال هند)

انسان
أنتونى بارنت
ترجمهئ يحمدرضا باطنى - ماه bلعت نفرآبادى


بدورازمردم شوريده
تامس هاردى
ترجمهُ سيروان آزار

$$
\begin{aligned}
& \text { لارى كالينز- دومينيكى لابير } \\
& \text { ترجـجة پِروانه ستارى }
\end{aligned}
$$



ازآروزانتين تا يونان
(دانستنيهای مردمى r)
بردسى وضع ملتهاك جهان لنى زيعل، ديويد والهِينسكي ترجمه و اقتباس اميد بهروزى

اسرارمكعب روبيك سياوث شهشـهانى
تاريخ جنگ سرد (ץ جلد)
آندره نونتن
ترجمبةُ عبدالرضا هوشنچ مهدوى

## جود گينام

تامس هاردى ترجبئَ سيروان آزاد

چچينيها (دو سال زندگى در جِين)
جان فريزر
تاريخ زيان فارسى (ץ جلد)
ترجمهة تحرويز ايرانخشواه
تأليفـ دكتر برويز ناتل خانلرى

$$
\begin{aligned}
& \text { عبدالرضا هوشغ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ثريا دراغما } \\
& \text { امــاعيل نصيح }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تاريخ سوسياليسمهها }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ترجمة عبدالرضا هوثنيگ مهدوى } \\
& \text { تاريخ فشردهٔ رياضيات } \\
& \text { درك ج. استرويك } \\
& \text { ترجمة غلامرضا برادران خسرو شانـي } \\
& \text { شـــتاللّه كامرانى } \\
& \text { تاريخنامئ طبرى (ץ جلد) } \\
& \text { گردانيدة هنـوبوب به بلعىى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { به كوشش محهـ روثن }
\end{aligned}
$$

راهنمای اسكى
بروفسور فُرانس هو بِيثـر
ترجمه و تأليف هحـرن هحسنين


زمين سوخته
احمد بحمود

سييده دم درايران
شورلتـه هولتوس
(جاسوس آلمانْ در ايران در جنگـ دوم جهانى
ترجمة مهرداد اهرى

سفرنامهٔ فيخُوئروا دن گارسيا د سيلوا فيگوئروا
(سفير اسپانيا در دربارشاه عباس اولـ ترجمة غلامرضا سميعى

سُعهای جنـع
فردريكـ نورسايت

ترجمئ محميود بهغروزى

خاطرات ليدى شيل
ليـى شيل
ترجمئ حـسين ابوترابيان

خانوادةٔ من وبقئ حيوانات جرالد دارل ترجهـة كَلى المامى
دائود جينگـ لالثودزر
ترجمة بهزاد بركت - هرمز رياحى

داستان جاويد اسماعيل نصيح

داستان يكـ شهر احهمد محمود

دل كور (روايتى ديگ) اسماعيل نصيح

راسيوتين
آر. جى . يـينى
ترجمهٔ اردثير روشنگر

سيماى دوزن
شرحى برنسرو و شيرين و ليلى و مجنون
سعيدى سيرجانى
راه دل (• ب دستور نذاى تازه)
بشـت يوسفى

كالبد شكافى جهار انقلاب
ترجـرئ بحسنـنـون ثلاني

كتاب آبى (1 جلدن)
(گَالرشهای محرمانئ وزارت (1) خارجهئ انگليس)
به كوثش الحـد بشيرى

كتاب الاصنام
(تاريخ يرستش عرب قبل از اسلامم)

شرج غزلهاى حافظ (६ جلد) دكتر حـــنعلى هروى
فلجنرى اوكانر
ترجمهئ آذر عالى بِر
هثام كبى
طبقات (9 جلد)
ترجمئ شحمد رضا جلالى نائئى
مشحمد بن سعلد كاتب وإتدى
(در گنثشتُ • بr هـ ق.)

كتابنماى إيران
ترجهئ د كتر محمود مهـوىى دامغنانى مجموعة مقالات

عمليات چكمه
(اسراري دخالت انگگلــان در

گاو خونى جمغر مدرس صادقى
ترجاطرأت سر ريدر بولان زد و سر كلارمونت اسكراين ابورابن
شهود
كودتاى Y Y الـرداد
سـى. أم. وودهاوس
ترجمهٔ فرحناز شكورى ماندن دروضعيت آخر
به كوثش وبا عقدمهٔ احمد بشيرى امى هريس و توعماس آ. هريس ترجهئ أسماعيل فصيح

غولهاى غلات
دن مورگان
ترجهئ المير حــين جهانبحكلو
محمل (ص) درتوراة و اننجيل
بروفــور عبدالا حد داود
(اسقفف سابتى، بنيامين كلدأنى)
ترجمهُ فضل الله نيكـ آئِن

قطره اشكى در اقيانوس (ץ جلد) مانس اشثْربر ترجمهٔ روشنك داريوش

$$
\begin{aligned}
& \text { نخمسين انسان و نتختين شهريار } \\
& \text { درتارين اففسانهاي إيران (ץ جلد) } \\
& \text { آرتور كريستن سنن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { نود ونُهُ رمان برجستئُ مهاصر } \\
& \text { آنتونى برجس } \\
& \text { تر.جبئ صغدر تقيى زاده } \\
& \text { نهادهاي روابط بين ألملل } \\
& \text { كلود آبر كلييار } \\
& \text { تر:جمـئ هدايـت الله فلسـنى } \\
& \text { وضميت آخر (بحجّي در تحليل رفتار متقابل) } \\
& \text { تاسسى آ. هريس } \\
& \text { ترجمئ اسـماعيل نميح } \\
& \text { همه مي ميرند } \\
& \text { سيـيون دوبوار } \\
& \text { ياد گار نامdٔ فخرايى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { يكى بستر ودورؤيا } \\
& \text { ( } 197 \mathrm{~F}-19 A 1 \text { (اريخ تنش زدايـى } \\
& \text { آندره نونتن سردبير سياسىى ("لوموند)" }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{array}{r}
\text { كردرم و ديدنيهاي ايران } \begin{array}{r}
\text { سرنا }
\end{array} \text { مانيا }
\end{array}
$$

ترجمني غلامرضا سـميعى

مرزبان نامه تحرير سعدالدين وراوينى به تصحِيح و تحشيّيه محتد روشتن

مرگ در جنـگل
أثر شروود آندرسن
(و ب Y دامتان أزنويسندگان ديگ)
انتتخابب و ترجمئ صفدر تتى زاده -
مraد على صغريان
نامها و نكته ها (دانستيههأى هردمى)
(مجبوعء فهرستهاي عججيب و غريب و
ظلريفـ و لطـفـ، علمى و فنى و...)
ترجمه و تأليف: دينا بايندر-ـ سيف غفارى

$$
\begin{aligned}
& \text { هوج سوم } \\
& \text { إوين تانلر }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مرشد و مارگريتا } \\
& \text { •ميخائيل بولگا كف } \\
& \text { ترجمعه عباس ميلانى }
\end{aligned}
$$



