

 شا






象した

50030


。

．

至共


بخششاول
ن

اهمثت آذربايـجان
 آثوربت< كه امروز

و جهاتسميه |اسكندر باين نام معروف: بوده وعلت آ







 /زالسلام


 مليت و هنذهب



 فرود آورند بشمار ميرنته وهمجنين در زمان خلاذت ءباسيان هر كز نهضت خرم دينان








 مثدس اغك درديلده هيعار داننل.

 متصصب هستتد، اقآم
 خود روتار ميكتنـ





زبا


 هرهز بان آل از





 انئين اسروشنى)







 |اهميت آذز بايجان












 !
 ب!


 كَ خليمه بر سيمد :

## 

##  خطوط مواصالتى - اقتصاديات

 نروتند وبرجمبيت كشور متسوبا بيشود .



باكوهستانهاى سرسبز وخرم مسـادف نشود .



 ودرياى سياه امتدادمييانته است .







جلمود مـات تحت




ـ ای ساك، جرا ينين كردىء ... بابك باستخ داد :

 ثككنجه و عقوبت آو آرس آملـ .

درآذربايجان سلسله جبال مشثغص ، موازى و مر تنمى وجود





 ا- منطقهُ محورخوى


ار تقاءات مبالان داغ ـاز از خاور !ه باختر امتداد دارد و داراى كردنههانى





 |متداد يداكرده درة: طلارمرا ايجاد نهوده وضلع باخترى تاسقز يش مبر ودد ومر كز آن






ارودخانهها بدرياهِه رتناتِهِ هى بيو نداند

1 - ارس كه داراى سبرعت زياد ، مسيه. نسبتاعهيقو كدارهاى معروفـ آن ؛ثـتا

 Y Y Y

يارودخانَّما كو بارسميريز ند


الندار و تطور بو جود آمده است.
ب - رودنخانه هاى حوز أى درياجه
1 Y - نازلو




 خطاء ط مو اصالتى
 تبريز - كعْه بيل - اهر
'تبر يز - مشغكع عنبر - اهر

جر ج




رنـاْيٌه - رو انموز (مرز ءرأت)






 رؤيم در روسيه طبق قرارداد كبلو هتر است كه







 آذر.ايجان از الجاظ زراء



## -31







 هرمنطته ذكرشوو اهد شد .

## بذخ دو

קه حراوج








 شمالى مارا ابذكر النداخت كه ها تا تانود



 شود ـ درايْنو






ميڭثت ولى ميهن برستان وائعى هون ماذه ا وغ آنرا تفسيركّردند در حقيقت برخوذ










 مدير روز نامهفر ياء،جهعر كاو يان ورسـان وارد رضائـئه شد. باايشان تماس كرفتّد و'ى خون مونق نشدند ;ظريات خانتانهنودرا بآنها
 تبر يز مراجهت كرديند Tنكاه ، يبشه ورى اين تلكر افرابه آنانمخا بره

كـردد :



 داشت اساس رشروطيت ايران را در هم ريخته مملكت را دو ذستى تهويل اربــابان

روزبץشهر يورهينتْمؤسسانراتشكيلداده وجنانكهخود دريادداشتهايشمينويسد:




















 دار ند ستگيدشد كان مرخصه شورند.

 هاى خود ازمراغه جدأَ بلا كيمى مبكنتد.
「-

 شده است
 آذربابيجان نبوده عليه استفلال كثور فيـام نكـدمهاند هطالهب اين سطور غالى از

を

















تتقيبم ميشد .
در اين هنكامجونايجِابميكرد بر ای تَويتباد كان

 ارتش وقت جر يــان را بـاطالاع وابسته نظـانـى شوروى

## جر او حِحَ

 أعزأهى در:ريفآ !! إدمتو قفششد8.








بَّهراد !ازكردد. فرمانهه ستون باز كثت را هو كول به اوامر ستــاد ارتش كردده در تـر ينـ آباد متوقن ششد.





 شتوروى




اطالاعاتى كه ازوزارت كشو ا



 , أ در ك, دستانایِر ان توس . (
 -






 هسلع قرارك,
خت ا




















 ح
 F شوروى بلدانـ.






 =
 ارِسال داشبت.

سنارتكبرایشوروى

وزارت المودخارجه







 تفاضاى آزاد نمودن احدى راكك ازطرف زاندارِمها درقلى كندى باز داشت ششه ، و در باد داشت وزارت امورخارجهه اشـاره شده است نتهوده|نلد و همـتْتن هوتهوع باز داشت































 دهغ

> تلثقى نهود
 استانهاى شُهالى ايران از جهله بحوادنى كه در ميانه و مراغه رخ داده اشهار شده است
 سغارت شوروى دردست دارد مسانل مز بوره را تأتيد مينـايند .








 رعايت نميشود و رفتار بارء از مأمورين دستجات نظامى وزاندارم با وضهيت:برقرارى



 بيشتر از اووَـات در نتيجه رفتـار خود :ــاءث وتوع حوادث نـانمطلو بــى بين سكنهُ




 نهـداندو!

 الـان ان خواهلد







هتن هاDS












 بدون مداخله مقامات نظامى
 جنبن است:باط ميكند كه هر يكا
















 , ا,

 ذ,
 إبر ان!







 هـ (5)




در خاكُ خود خواهان استقر ار نظامباشد و كا كا















 ساكى است

 يكد.










زاندارمرى ستوان يكم فاطمىدستكير، درساءت ع ازنيهه شب ازسراب شار خارج كردهـاند.
 سر هنا








 ستوان پا اجازه زهيدهد جیز





 يكّهبدو










 خو اهدآمد، اما اردبيل و رضائيه :





 از اين تلعك, اف ها بخو بییمطلب آشيكارميشُود :
 ویاست ستاء ار آش بيرو شهاره Y
 ضبن امتناع از خياننKارى بطور مسالJ Tميز خودشانرا Tازاد ساز نل . بساز كفت ر

شنود زياد بآنها تذكر داده شده از اعزامشهـاما يباكوصرف نظر هيشُود ولى بايد جهت

 است از اين تحر ئكات جلو مقتضىايت جريانات رابا


FY, AST, VM.

رياست ستادار تش
معترمأ معروض ميدارد : امروز ساعت 1 ز زنرال لوبف باتفان فرمانده باند

 شوند جواب داده شه جون اعزام Tانها بهشهو بانى بتقاضا




سر هـنا زن PF, AsrرMFa

فرمانيد در اينهوردسريعانتعيين تكليف شود رياست ستادار تش

میعترمأییو • •



سر هنا زوريو
... سر انجام تيب ارديل در انركارشـكنى و مخالغتهاى شديل و نارواىمأمورين
 آن هيز ديكرى باقى نـانده بود متلاشى شد .






 كتابنفيسمز بور بارعايتايجاززميختصرى نتل ميشود:
لاز رضأئه به زبر يز - تيمــار فرماندهى زشعر


 با عدة از عهال دمكرات و فرمانده شوروىمهمان ولى مذاكرات T انها نعلا معلسو؟ raid - rffasla•ت



 pfرqл

## 

 مـترمأ معروض ميدارد . طبت كزارش rهرهر•











 بكى از علل موفقيت اين بادكان اين بودكه از ابتداى شروع نعاليت متجاسرين
















- ادإس. داشت

Y ـ دروازههایى.اين شهر توس

 r

 -جلو كيرى ميشد



اطاعت از دستورهایى مقامات دولتى ادامنه داشت

به تَّتيب زير مستقر شده بودند :

و يكت تو:VO دز باغ فا فلاحت.
$(Y \varepsilon)$

.
نالثا - يك كردان (هنهاى دو دسته مسلسله) باستاد و كليَّ عناصر فرماندهىودوا يـر
تيـت در پاد گانمر كزى داخل شهر.

شرو وع تیر ضات متحاس











 ور هiغKى ايِان و شوروى در ششهر رضائيه نصب شده :ود ؛
 :


 در رون ا Y T T
 رضانیه ن:




ابلاغو ياسبانان مأمور ابدارات و مأموريندز بان كلانترى هارا تقويت كردودودستورداد

 ادامه داشت ودر مالوقاقى باكنسولشوروى،صورت اعتر اض كر د ولى مـوماراليه با


 بنظرميرسيدفر ماندهى ،دستوردودادو احدها












 اعز امى را هتلاشى ميـازنـ

 ساختن تجهمات متجاسر ين دنهود • ساعت

 آنها جلو كيرى و در ساعت ا11 بس از رسيدن يك دسته مسلسل سنــعين تقويتى با


 ناكهانى درساءت





 هن.





## اوضاع عمومق شهر رضأئرونز






 كنين ، رضائيه دردوز سFTآر



 .

















 امابساز


















 نير وى سرخ قبلاز ساءت






 !بر سميت انميشناسهد

## حو الث روز

جون درجريان روز .




 , وزازدارم


 عقب نشيْى تمودند .

در اينـورد نيز متامات بيكانه دخالت نووده استرداد كاميونهاوسلامهاراخواستار















## 4.9

 نـــت بهاتيّ شديدتر نـوردند:











 خارج مي_ " .






 ديِّ, ازی ازر بازان كهجهت اداى وظايف هر بوظه خارج ميشدند بشهادت.رسيدند ودر
 آورد ، د خالت هـانى علنى نِيروى شوروىرا تن كرداد ولى نتيجّه عايدنگرديم.


 بامخناى فرمـاندهلڭ






 آن با شر ایِ حاضرمسمئله مشـغلى است .

قتل عام ز انل|رهها وسر بازات





 -


















-
 بلـ


 ور قَ








 ;رهانده لشـكر تقاضـاميكنمد:




 ى
 باسـخ ميدهد:

据倍




 ضربالاججل ووقت آعيين، قططاً تَاجند ساعت ديِّر حمله بسر بـازخانهشروع ميشود •••• *
 نهوده هوقوف به انتضناى دو ساءت وقت هينما يد .

 ازه ازهـحو ارتش حلو گَيرى شود ساعت


 راه :س و يـش نداشتّهم


 كواينكه ساعت هر
 كهمهحل تشكيل دول






 posis jis stas




وزير كشور


دكتر اورنكى ":

:وسف عظيا :





بهدادستانى كل آذربايجان انتخابشتدند. :طير كا ,


 ارتش , را اخازه هيكـرد





 :


















 بـ دند ) بفرستد


عدهٔ از سران فرقه : در.ونسطشبسترىرنيس مجلس ملى ( ! ) و نفر سمتحیپاو نظامالدولة


 آنهارا درفرقه، اججارى تعيين نووده ابِلاغ
 كاسْتانتك تسط












 و اعدام بود


 كـرميشد و جون باى تعليت و اخر اج وحتى جان دركار بودكـى اححياناً ناجارُ بود تشكبرنيز بكند .

متجاسر ين با اسلتعههائى كه از لشكُر
 وارد شد تدرت فوقالعادة كسبب كردند و بـا انسلمحههاى




 و بعرىهاى ضد ارابه بودند
كادر آتش ارتش متتجـاسرين از لحاظ در دست داشتّن تعداد زيادى مسلسل سبك



 اولا - انطباط خام ولازمڭك درسداسر يك ارتش؛ وجودآن هتمى بنظرمبرسد







 بـ سـت جی, ا,



 ودودودوازى كه در برا بـ ديلذ ;
 از
 .



كرده :ود وخود :ديْ نك بِابلV * كaه


 Tٓنروز








 شا هبدفتح ويهروزيدا در آغبوش كشيد











 :






 محلصصهd ملو

وزارت جيك


 بزركــرين افتخاراستات







 خواهد شد .
 -به4 قانفلانكو. شر كت داشتند.
! إخش سو


بين نيروهاي ارتش و لهو كراتها
وتا ياع بارزا انى - اقدامات دولت





ج- بمارزات واتعه بين نيرو هاى ارتش و دهو كراتها

زنرال دانـيان:اميمه شيدهدر حقيقت ارتشر

شمه از هتاوهت مننى و مبارزة
 شديد مي\&ن إر سةان آ ذر بإيجان






 ر منصوب و مشغول كار شد
 (داود ز نجير, وكيلى) - مسمود نظام علوى ـ انتخاب السلطانانصارى و سالارمظفرشفقاقیى

 مجلى نار ( اهير النصارى ) مدول ومهاونتش برحومين جیفر وسعيل انصاري , واكنار شد














 ميشّوند بس از حصول آزادى ، آتاى نثار بلادرنكُ بتهر ان عزيهت نهود ولى مرحور






 انرنشار خارجيهابطبران انتقالل يافته، رياست دفتر امورشهر داريها را دروزارت




















 برا بتخارش بايان ميدهند .
 اعم اززن و مرد و كودثو بكلى قتل عام كردند










 دالحراش وجا


 خود را ازدست داده بوءماند ) .







 ,

 نانل T Tهد .





## 





 ارتش افــران نامبرده درزير : سر








 YY




隹

هر كز نهيرد آنكه دلش زنده شدبعشق شـت است است بر جريدهٌ عالمدوام ما

 Y-ץ- گ-




 ها
 Э







 سر كارسر وان بختيار


 !
 شـ يـ هتجاسر ين را وادار بیقب نـُينى كرديد .
-
 رسانده وشايكرد اونل دانشكاه. جنك إيران نيز بـده ا بـ




مروبان:بختبار (سرهنك
 با فداكار يه-اثى خود در منطةג خمسه , ز زنجان متجـاسرين را مستأهل كرده بود

.























 إيرُ

















 3






مبارز ات واقعه بين
نير "ها ها ار تش و و دهكرا

隹 ....
 هتجاسر ين در متو, سنتدع - كرمانتاه - همدان بود



روز
 شُمب :يستتودو :آذرع .س از! !
 يشروىمتجانسرين، طرحلازم تنظيمزمود.
 كَنشتغ









 ,

$$
(0=0)
$$











 .."...
.


 :





عارت نهود:د
"...


 جلو كيرى ميكرد



دراينايام اغبارى ازجبهن متجاسرين رسيد وهاكى بودكانه بس ازتجهيز و تمر كز







 عقب نثـتند.

سرهـنكا مذافرى: قورهان تكاب - يابةول
-متجاسريندشمن شمار بكآذربايجان(!!!. )





 متجاسرين اجازه داده شود ازعالت دفاعى خارج و باحمله بطرف شاهـيندز كار آنها را بكسره سازد :

 شباره • • ه ساعت جهارده حهمله بشاهيندز T Tنهارا متفرقنهايد.

بادتان-باسخر .OY مرموقع ستون ازسقز بطرف سر آب وبو كان برعليه اشرار

براى دناع آماده نـاتِد.

$$
\text { ساءت } \quad \underline{\text { س }} \text { س }
$$

בرروزهایى











آنها را مجبور بترك هـخاصهه نهود .







 هع الوصف كر ارا از طر ف هتا











 , آقع شد !....






iAmp ro, rر, r.

از تكاب بستز


 "ز امالى را مسيتح نـوده اند .













 لز













 *. .





است اينمطالبرا بافسران كوشْدنهايْيد
مقرر است

 نشـانداده يادرمغيله خود فكرعقبنشينى نهايند، بايدتآآخرين نقطة امـكان وآخرين نفس
 مقاومت وا يستادكى زهـا يند


- INA. از وظيفهشناسى ومراقبت تسمتها درمناطت مر بوطها اظلاررضا






متزلزل نميشود.
 بعل از ظهر ماجراجويـان باخهباره و مسلسل سنگكين ارتفاعاتسورساترا اشغال،سواران


 باغْهج ميشه ـ ترك دره را تخليه بكوه بيـان فرار كردند يك رأس اسب بدست عشاتر



 يا اجازه فر ما رند بمحض حملهُ ماجر اجو آنكه آن هار ا هلزم نمايند تا خاتمه مذاكر ات در جاي خو سر هنا

 انسرو نهايند كان Tذربا يمجان جهت تمقيت جريانات مائن بلا









 (!
 ايضنا:





 سر تيب شها
بدينفر يت تكليف اعزام هيتت بردسى و تضارت با ترار كرنتن تيسسار رز در...


 بدست آيد امرية زير عينأ نقل ميشود :
 هرسّر



رميده باشد.

 -وء تعبير و در نتيجه شايعات دروغ و مبالنه آميزمنتشر نشود . نظر بايذغه جناب آٓتاى نخست وزير بر اى سل قضيه آذربايجانو كردستانمثنورل هذاكرات مسـالـتآ آمِز ميباشند.






 كونه نجاوزْرا هر بi
 شّر لشتُر وزم آر نمائيد
ثيئت مركب از تيهسار رزم آراء و نهايثدكان آذر بايِجان در حالِكه سرهنك رِّك











 خود براى اخراج تواى كومله كردستان كه در منطقه ذضى الله بيكى بودندبآن نقطه



 نداده وبا










 .
 مينهايد هشغول زراعت ثو أد. منظور ملامهطفیى إين بود ككبا طفره وتملل موجبات اتلان وتترامرامم نهايد تابارزانيها بطرف ارتناعاتدشتتبل نزديكشهده در مجابررت

3 -

 خواهد شـد

 ود تكذيب هـكـرد


















> كمئه شلد ند .


















سروان تويخانانه ضياء فرسيو

- .

ا; انسر هز بور تدردانى وبا وبا اوزرو :وسى نهودند ، اين تير اندازیى كه در

 خود مأيوس كثته از اين سلانح عليه
 بارزا انـبا خطوط دفاعى خودر ا
ترتيبّ داده در مواضع طبيعى و مستجكم برد- زردمستقر كثشته بودند
ارتفاعات :رد - زرد كه
منطقَ تر كور واقع شده ازعقب بنقطن مرزى دشت بيل مهتد و هر كاه ام از از
 , روز


 سروان فرسيو) درجبهة مقابل ارتفاعات مز بوز، ازوجود سواران عشاترى در این حملـه




تصرف نهود و بارزانيها ، با تارزات زياد ;طعرف دشت بِل عقب نشستند ، از اين ساعت








 هر كى و بكز اده باستون سبلوإنا تشريك مساءى مينـونودند.


> سرهنك نِيـارى

طرح عملياتى را براى افسران ستون تشريح

مينمايد .
 نيرو هاى نظامى ایران؛








سر دادور مأمور شد با يث كرواء بياده ويِّدسته توبنهانه از موانا حركّت كرده از







شوط - قرهته - قزل داغ - - هاسن را انتخابنهوده:


## در عكس بلو

 سرهنك ، نيسارى افسران ستون سيلوانا وعـدء ازرؤساىعشايرديلده ميشُوند .








 تره تُوبون =- بورالان - Tراوات = بازركانان .




 بكلى نابود ودر تطور وارد خاكاريرانشبده بودند

 از T Tنجا بطرف ارتناعات و كردنه ودرة نياز منحرف كثته بس از از درهم شكـكستن خط


 رو"جروى آبادى "سر اج لى « شودوى ازرود خانه انه ارس عبور و به خاك شوروىبناهنده كردند .


واحد" هاى سوار ستون ماكو ، منكـامى با ين نتطه 'رسيدندكه 'بارزانيها هنوزدر
 كواينكه اكراين تيراندازى ادامهميافت،مفنكن بود عتى بكنغر ازا

سر بازان شُوروى با تير اندازیى شدبد خود به سواران ما باسخِ داده مانع از دستكِيْى و
نابودى تطنى بارزانيِها شدنـ













## ©

今 4jT



 آنها بشرح زير موالمقت نهود :

 صادر خواهد شد .

 r




 نقاطكثور آزاد است
7- نسبت باهالى و كار كنان فرتة دـكـرات آذربايجان براى شر كی آنها در










 درساعت $\lambda$ صبح روز










 تبريزرا درظرف دويا سه ماه طى كرده ستوان دو؟ شده بودند برسميت شناخته شود!!!

نانياً : فرماندهـان لشكـ, وتيب ها را انجهن ايالتى آذربايجان انتخاب كند!!!


























 !






حر Sت نيروهــاى نجاتاتخشا آلذربايجان هغختصر ى از هxار بات و اقهه



 در آن هو
 بها> !








 .





\&زيمت خود اهمألاع نداشتند روز اول T T


اشغال كرديد ،و نيروهاى مامور ,يشروى بطرف زنجان در سه ستون از جاده و با



 با بر قر ارى حكومت نظامى تاسدود اهكان نظم وآرامش رابرقرار وطبق اوامرصادره عر ز نْجانمتورَف شـد
 داده شده بود مأمورحفظ ارتباط با ستون وتأهين حوانْع آن وضهنا با



ايذا!یى شديد خودرا آغاز نهودند

روز 10 آذرماه اعليحضرت هها يونى بغتتا باهوابيما در



बilها
عهم ها


 دردنيـاى تديم وجديد شناخته شده است وبا آنكه ملل وكشور هاى بسيار در طول اين






 لند رخ ندادد است ، وروى لفكار بليد و نظريات شومى كه جز از بين رنتن استقلال و
 ونرد فرد ملت خاصه فواى تأمينيه كثوراست كیاين لكه بدنامى راازدامان كشور بزدا بند


 است وباطرح نقشه إيكه مشتى وطن فروش براى اير ان عزبز تهبي و آماده كرده اند ،در



 هر نوع مقاومت وايستاد كى را بكلى درهم شتكنند وهم ميهنان عزيزرا اززيريوغاستبداد

 مدت يكسـال اخير متههاى بد بختى ومذلترا دارا بودوا اند باك نها يند.
 كسانيكه در این اردو كـيى وبراى نجات ميזن عهل




خ اهند بود
و درتّام مدت اعليتحضرت هـايون شاهنــاه مر اقب عهليات بوده با هوا يمها طرز
حر كت ستو نها را بردسى ^يفرمودند







 مورد نظر اعزام شدند :

 ,

















 و بازگّثت نيست
 و آجزيهطابTآصفيهشهه هشت







 مر هوت هر احم


- جبا نى.


وزارت جنكع ستادار تش,
Yا7 شهار• KA,I,YO تاريت

ادارارة -
داير - ركندو•





عصردوز YO فروددين هر كت

 تيهسار سهبهد شاهبغتى رسيدم .

## بخش جهارم

## 




رابثشناسيد











 فوقالـهعاده كه از مخختصات اخالوقـى ايـا انست بيانات مر, اجعيت دا استماع ود.تورات مقضى صادر ماد مينمايدند











 جواب داش



 مـهـه تونيت ميـابـد


 زيرا بـصدات دوصد كفته ( ياسنيده ) جون نيم كردار نيست ، تَجر بيات عديدءّ اينسر باز

 نظبر است







سپهبلشاه



 خو|هدشداشتبـاه .مبكنيدزيرا كو اينكه هندمين دنعهُ ملاماتنكارند.




مواجه شدهام .

 برسد با دتت و توجه كامل مطالهه كرده با رؤساى اركان ستاد نيرو بسيار صصيـى و در

هين حال نسبت بآنها بىاندازه سخت كير است .







سر كار سرهناك ورهرام زئيس ستاد نيرو وءدءٔ از زوسای ار كانستادنيروى آذربايجان



 مخصب دارد





 د.






 ساءت FI شا شب
 هرج وهرج بز



رئيس ستاد نيرو
و افسرانستاد-در كخ!ار
سر كار سرهنكورهرام سر كار سرهناك زفا ر'ئس ركندزمستاد ديـده ميشوند






اقسرى: جلى و .بسيار علاقمند بحفظ انظار انظباط و


سر آيب دو أو فرهانده






 وبا استعدادى است.





设 آذربايجان واز انسران شريف ور نجـبـ ارتش بوده كه دانشعاه جنك را نيزديده سابقار ياست
 داشتاينكباسـتآجهودانى فرماندهمى لنكر ،رياست دانر: تعارن وانتشارات لشكرراعهدهدار هـتنـدن با استعداد مغرط و جنبة




## 部

## شهربانى تبريز

 كانسر مودبو كـادهارونى است ) c: بور كرده باطن
|








 فراموثنكردهسارادت و مونقيت ابشانرا از اري خداو ندكارخوراستاراست

- هu

هورداد نيز املآكذربايجانى و در زمان غائلهمتجاسِرين درلـكـك سه (تبريز) خديت



 ميهن برست وباا:ضباط ميياشند اينك نيزنرماندمیى دزبانـانبادكان



سر كار سر كرددانشفررئيسباشكاه
ررزشى لشكر זدر لباساسكى





















 تيهسار دانششور در فروردين

 مدت كوتاه بشهر بانيهاى آذربايجان سرو صورتى داده و در ححقيت آنهـا
بوجود بياور ند










 فسهتى ازفولكلمور ايرانست وز با طرز جالب و مستعسنى بحابٍ رسيده از آنار بر جهست
ايشان ميباشد .

بانسخ دادند :


 آذر بايجان نباشد اير ان نيست .

 قلـ دوست ميدارند





 خلطمبتث يادTر「 آذر بايجان نيز وجود دارند كه معالالسف مانتد ســاتر تشكيلات ادارى كشثور در اقليت واتع شدهاند
ايناك س برست شهربانيهاى آذربايجانرا بعال


سر كارسر هنـى مينا-دئيسنسر كلانترىتبريز افسريست




جنّ كامها ازدئيس
سر كالانترى تبر ايز


ازجّ براست: سر كارسرهنك.ميناـ يكى ازافسران . دز بالن - ستوان يكم درميشيان.

روز
باتفاقايشان برإىبازديد مؤسساتشهربانى بـريز حر كت، نخـت بآرامكاه سروان شهيد شهر بانى' وكيلى سبس :كبيدارى و يبـارستان موقت
 رفته اينك؛ نظ'ريات خود را دربارةاين امكثن سـه كانهمينكارد:

 $(\varepsilon)_{0 j 0>0} 0<1 ; 01$






 －م久ーン

－${ }^{4}$－
－（ $\quad$ •F
－（
（＂－V

بارزا نی شهـد كرديد .)


Q－هر حو
Ir70






 شُر كت فرمايند

 شّرستان ميباشند با روى باز ازما استف:ال ، بقـتـتهاى

بهدارى و يمارستات مو فت شهر بانىتبريز مختلف رامنمانى و شخصماً توضيحات لازمه را بيان كردند .



 دارو
 , مأكول بود.


 آنسبم بسزانی دارند .
 فرشبافى آلـانى بوده بعداً بزندان



## بازداهـرا

 شُهر بانى זبر مز دارد ‘ ولى با اينكه اين بنا بهت زندان ملاحيت ندارد معهذا بسيار مـرتب و منظم زندان مارا بقستـهاى مغتلفه رامنـانى كردنـ
 كارنا نجات زندان تانى

 بتغارت از


 وتبهكاريها دراتر جهالت ونادانى بوتوع مى ييوندودو النان

 اززنك رغبار جهل و بیخبرى زدودهاند، ديرتر مرتكب نتغن موانـن وتبهكارى ميشوند. ويكتورهو كو نويسنهه معروفنرانسوى درينكى ازانثار خودمينويسلد:ل ملـارس







 تاوت كهروى ثيدكتهاى دبستانها، اطغال منهوم وبى كناه وآنهاكـاكيروند در آينده معدرات كـثور را دردست كـيرند نشسته و اينجا عده از مطرود

 ايثك ميكوشيدند از فـرصت انتانفاده نهوده غون



سر كارسرهناك دوم جهبانـناهى ر:يس كلانترى ه تبريز



 دروس دانشْهويانز ندانى'سعى وافى مينهود .

T Tـْزَ









توسط رياست سر كلانترى أمدا نبوذه زندانراً :ترك كردم.



ادارة آماهم














مِحیداند .

بشرحى كه فبلا مذكور افتاد طبقدعوت اينچانسب روز


$$
\begin{aligned}
& \text { مبر ابَم بِاد بو د } \\
& \text { و }
\end{aligned}
$$


 شـدند - -

## آبات محگم



 دلكشايشانددر فضخاى بقعهة مطاور طنينا انداز ثده بود ، جـابـالت روجانيت توأم با با جذ به و ولاثر خاهصى


 ايراد نهود :










 ترين موانم،لحظة ازهدايت وارشاد امت خود بار باز نايستاد .



ينى : درهرهه نظر ميكنم خدا را عيان ميبينم.
سبس با اظهارسياس وتشـكر ازتشريف نرماني رو
 ثهيد سعيد روزسوم مترم سال \&







 بسغتى از ريزشسيل اشك خوريش خوددارى ميكنيد ، ابن سروان على اكبر وكيلى ونيود









＇：مسار سرلشعر زاهـى
ر ديس ادارةكل ههر بانىكشور



 سـرتيب صغارى برياسـت اداره غتهرباكى كـل كـور منعـوب مُده｜ند ．
تهسـار سرلشكوزاهدى با جدبت و علاته خـاصى به الم大ا
 نعار نده｜ميدواراستشهربانى ايران در مايهمراتبت ايشان به يبمرفتهاى بيسترى مـانر كردد．

مربوط بـ هنحه RY كناب مرك مــت و بازكتت نيست ．．．



 ! بر هتاصل شی






 در بافته بودك بشر براى نتا و نابودى خلق نشده و زنده و جاويد است و همانطور





 !


 اشتبـا كردهوراه خطا ميبيـايند ، زيرا بهمهدات :

وكـِّى وشهدائى امثالاو نـرده ونغوامندمرد، نسلحاضرو آتى دربرابر عظمت
از خود كنشت



 داردوآنىازتوجه باوضاع واحوال آنها غافل نيستيد









 سرخى پر جم وا!






اورا شماد مرمايند.




 قانحه مجلس بايان بذاريرفت.



 براى حضور درمسابقه دوجرخاسوارىعغزيمت نود.

 (Ax)

فرمانده لشنكر - آقاى صادقى نزاد - آقاى عطنٌ
دقيقه قبل از شُروع مسابقه- برابرشهردارى
"بر يز

 Tآماده

شركت كنشدكان خود
را براى اعالم شروع مسابقهحاذر ميكنتد

 دريافت ـداشتند.

هی - تيهسار سرتيب دانشهور متأسفانه بعلت عارضه كسـالت شـديد در اين مراسم حضور بند/شتند.

 مربوطه راتوزيم كردند.
 ,ا ازمؤســات شهرباني بـاطلاع شنوند كان رساند.






$$
\begin{aligned}
& \text { T T ا }
\end{aligned}
$$

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


 منويـات شامانه وهر كونه جانبازى دو راه استقلال.كشور تأيد وتأكيد نهودند .

80
آقاى صا:قَى نُ أد در هُ


اثارة غر.هنك







خوامهد ندود.؛ زيرا' :
او!لا - بودجن



 اعم آن مورد نداشته نقط از نقطةٌ نظر هغظ ظاهر روى آن قنـارت ميشود .

根

 تو سط يكيازهمراهـان بادداشتشهـ الكتغا. ميتهابد.









 فرا كير ند .






 بالنتيجه فاسد خواهند كثت .
















 تَجيد بود .



 بجلدTآى مو كول ميدارد .


آقاى طبططبلى
آقاى فرجاله وحيد
 تسلط متجاسرين باندازهاى زياد و غيرقابل تحـهمل بود
در آذزربايـرىان
 ,ا نسبت به آنها مبذرل دارند ، اداره دادركـترى بيش از هر اداره باميدم تهاس داشته


$$
\begin{aligned}
& \text { سر كار سركرد هـانم شْغفَى }
\end{aligned}
$$

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

از انسران ميهن برست و با ذوت بوده ، اطاطلاعات
 انسران وافراد زاندارم دراختيار نكارنده كنار
 ماكو بنظر خوانتدكان ميرسد

$$
\begin{aligned}
& \text { تيدسار سرتيّ عليتلى كل بيرا } \\
& \text { رئبس ادارة نكمبانى كلكير كشر }
\end{aligned}
$$

 فرانسه - ايران و دوره: يـكم دانشـكاه جنـك را را نيز ديدهاند .


سر كار سر هناك سيد عزيزاسآ كمال
معارن زازدارمرى كل كشور


تيمسار سرلشكر كويّال
فرمانده لايق و فعال
ادازء زاندارمرى كّ كشور $<$


$$
>
$$





 ألغوى Tان نيزهاكى است بوجود آمده واكر بااين تفاصيل مسردم ناراضى باش ند بايد


رُاندارمرى آذر بايجان درجر يانحو,إدثسال

ان








 ميتران نامبرد .




 ما جر اجويان حاصل شـد بعمل نيامده است : بدستور يـشَورى متجاسرين مرحومكيا رئيس وتت بانكمزا دستكير وتنحتالكففظ بتهر انتبعيد نهودند، دو نفرفدائى يبخ كو

 دراثر عجله واخطراب بزمينخورده لايشميشكند، نامبردهرا نوراً به يمارستان بان بانك







 , خارج نهودند.








 -
T Tنر با يجانبا/ههيتفوتالهادة كه دارد متأسفانهاز لحاظ
ادارؤ راه



 ادارة راه در انجام وظانف خود كوشش كانى مبنول مكا








 زبرامثلادراوانلس الشال


 روزطارل كثـده ا-1



 حاسل كردد.




## ادارة !8هدارى








 بودجه: بجارىيباعطاياىملوكانه)ولى
 بـيار موجب تأسن وتع-راست. دربرخى ازن القاط آذربايجان كهنكارنده وسيلة|تومبيل










T آربايجان از لحاظ كشاورزى و تشويق زارعين

الز



 سا

متجافسر:ن در زمان تسلمط خود عارنيان زـامى را


放 مانتد سـاير ادارات هنشوش ودهار هر ج و مرج شـده بود

 انجام وظيغه هـستند. آوَاى حسيت هلدحت اخيرأ بـريـاست ادارار: كار آذربايجان منصوب شده كو اينكه داراى تمجارب كان فـى ر


 نِيز بوسائل مختلف حفظ و نكهدارى ميشوند.










 كارخانهفعلى

كار خانه حر هسازى خسروى






 در زها روزى

 , النر مور ‘ سويسى ميباشد .






## كارخانه







$$
\begin{aligned}
& \text { T قاى ميندس قائى ر"يس كارخانهُ بافندكى } \\
& \text { ظفر و نما يندهقسمتامور بانكى، با ناك حنعتىورمعدنى } \\
& \text { درتّر يز . }
\end{aligned}
$$





. . . . . . كارخانهؤفعلى تو كلى تقر يبأ . . . . . . . . ...

 رنوف هـتندكار كران اين كارخانها با

 تقى كبر يتساز تو كَلـى مد بر داخلى









 حاجغهار آ وارحيم زالده خونى تأسيس كشته است. ro.ر............



كار خا
اعضاء هينتمديره Tفا
 صدقيانى وحاج زينالعا بلدين خو نى هستند .

خو/هيد فرمود.

مصصورل روزانئ كارخانه . .7 بتجه نخ (هربتجهبوزن
روزانه آن ז بنینبَه است.








Y





 بارجهماى نششى،."نخ كاموا، نخفرش وبتو ميباشد. رتيس هيتْمدير•آقاى حاجهيرزا

$(1.1)$

على اكبر صدفيانى وهدير عامل جقاى
 صدقيانى اعضاى هيئتمديره هــتند.

 ايجاد رفاه حالكارمندان موثر است•
آقاى حاجابوا إلةاسم جو ان كارخانهُ ثالى بافى
 زن ومرد دراين كارخانها كارميكنتد، ذرش ها هاى بافتاين

 , هث هث مورد توجه است









 امصور ل د
乡 $\ddagger$次 اقطالات
 - تحو اهِ

لايق דذربايدجان و ماليه افتخارد آט سامان هستندك در جريانوتايع متجاسر ين

 كارت عضو!







 ( مالاءازدر) داردند .
 هبدل ترار كردمبتَر ان رنت ،


آقاى جوان، فرزند ايشان و ; زارزنده.
-ت:جاسر ين حتى مانع
ازازاينشدندكندفرز ندان
آٓآى جوان مدرسه بروند، كارخانه تمطيل
 اهورالاورا اعمازمهنةورل
 كرده و مـنازل او را
 خانواده ايشان نيز ناهار إتهر ان رؤته
و اطاطقى در إكى از منازل متحخر خيابابنرى برا ابرمسجدلدرز










 مثرف شدند.



كثر يز دارن 6


 5: سهد



 ؛وداغيان "مبياشد . اين كارخانه در سال كارخا ستاره - •• • • • •
 ماليات ميعكيرد.

 . 9 بطر بوده اس



 lo..




 او مشهود وجريان دارد.







منظرئ ديـِرى ازشهر "ترزيز



داد تا إيْنكه در سال


بدست قرايوسن C بر YV.
بقتلرسيد و آذر بايجان
بجاك تر ك.انان قرهـ وو ينلو افتاد .
Tانرين بازمانده
اين خاندان هظفرالدين
جهانشاه بود كه مس مسجد
كبود ( كونى مسـجد )
را در تبريز بنانهود و

شد، كو' كاينكه ميرزا


 مضمتحل كشتند . درسال • آ آغامعمدخان تاجار بر تخت سلطنت نشست وجندين بار .آذربايجِان
 درحو الىسراب شـكست داد.
 II! IT IT

 نهوده به آذربايجان آمد و جواهرات سلطنتى را از صادق خان مسترد داشته عـبـاس ميرزا را درتبريز مستقر نهود.

بتهران عزيمت. كرد.




دورة: ولـعهدى خود رام





 سيلوى تبر يز در سال ظرفيت دارد


 دلكش است. تبر يز ه . . . . .


 شده است و هر متر آسفالت براى شهردارى 00 ربال تمام شده كه از الجانظ الرزانى

















تآر وهوسيقى در آبريز




هو اخو اهانبيثـمارى دارد.




بنخّ بذنیم


Sgolan - Slo - S,
روز جهعها ارديبهـُت ماه ساءت

 , بر اه اوناد ، اشعه آفتالجا



 دارد بنضر شـهامير سانم:






 اعزام نيِوى مجهزى اورا مغلوب و منـكوب نـود .

 | ال كيلومتر است.

هـختصر ی الزاوضأع عموميرضائيه



اوضاع طبيعنى

 اول متجاوز از و ....







 - در آنحدون ديده ميشود


عهل سوم دورة ا:وسن هيباشد.









 مقادير زيادى املاح كلروردوسديم و بمولفات دوسبود را باخود ههر اه آورده بدر ياحه


 در دِاجֶه حا侵 110





 وُجود دارد .




عبارتنيّ إز :
1

بود
 تصبن: كو كان بدرياجه ديريزد.


( F دزّياهه هى بيو نهد .


بدرياجه مير يزد.
倦

 (7)

قو

人

درياج< يـئود .
( Q


درياحه ثيرِيزد .
(j)




كو ه هایسر حدى" Axلتق-




آب و مو ای رضا:يّه بطور كلى هعتمل استى و لى


Tا




ايران مهـوب ميكردد.
در این شهر انواع مدصولات فلاحتى بعـل Tمده داراى بــاغستان ه'ى ميـوه و
تاكستانهاى متعدد است.
هدميّوسط ميز ان محصصولات عملدة كهدر رخانيه بعمل ميايد بشرح زير ميباشد:

$$
\begin{aligned}
& \text { ا } \\
& \text { • } \\
& \text { r } \\
& \text { ع- } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$













 درياجة شور.

صرنعت نجارى ومنبت كارى دضائيه در هـه جاى جاى


صنإ منتوش ، قوطيهاى منبت مدست صنعتكران ماهر اين.ششهر بـا ظرافت و سليقه خاصـىي
تهـه ميشُود •



$$
{ }_{i}(I M Y)
$$


 را تشكيل ميدهد تأمين مينها يند.

بردارى ميشود :

1 - ا هعدن F
Y Y Y Y Y Y




هنَ

كثرت واهيـت ذيلادرج ميشوذ:

ا- بيروانزهذهب مسيع :

آن بسيار تلبيل است


 اخِّلافی ندار ند.











 - . .




F





فجر رضا يُره



تيمسارسرتيب گرزن



 كرززناز تحصصلات عالى و دقّ
ion











 مراتب لياتت واستمداد اين فرزند برومند ايران را را طىا اين سطورد برشته تعر يردر آورد. فتط بهمينقدرمختصراكتفاكرده اظذهارعقيده مينهايدكه :

 العادءٌ هسنذا . . سركارسرهنك يورسيف نيز معاونت لثـكروا بعهده دارند.

 راكرد خود جمع نهوده اندكيكى از آن انان سركارسرهنك
رئيس ستك دتاد لـيغياقى
د بيرســــاقى است .

سر كارسر هنا
 را:يْنديدهاندوربستْبر مستوليتر رياست ستاد لشـكرناجارازفهماليتشبانه روزى


نـى بينيد .

دنيس ستاد تبسم هميشيغى خود را بر لبدارد

رئس ستاد لشكر و انكارنده جلدى ور نوف هيباشـل .


 امورادارى و سر كار سرسّرد خاكسار و سسركار
راوشر ان ارشهر




جديت و بشتكارموجبات رضايت عـومى را نسبت بخود فراهه نهايد ، بخصوم بر اثر
 كرد.|ست.


عدئازاوفـران (ارشدوجزء) لشكرع رديف جلو از پیه براست آقايان : سرهنك كرايلى، سرهناكد بيرسياقى، سرهناك اكيورسيف سرهنك رودى
 وبا
 هاى حـا مل تماهِاق مكشو نهرا ابهر اجع هر بوطه تانو بل داده است .








 بثبوترسيد كهسر كارسرهنك


 بك T Tثشبارازههن ع كوهستانى لشك, اول (عباس آ باد) منصوب شد .


 هـجثت :ه سر باز وسر بازخخانه .


 داردو بهتر است با با فره :~. ه: هـك در |اينخصوصمهاروهره كند



 كزينى مذاكر.
 ابلاغ اومناد رشد ودر - . كه بيش از
 كهدر آنهونع 'مرزون T T .


يك تبعيد كا. نظامى بشمار ميرفت و رويهمرفته جاى"منـاسبى نبود .



隹




 دز بان باد كا نرا نيز بعهد: اومتجول نمودند ه . . .「

 ڤ

. . .



 و از الم










 T مـاده S






















 ستوان ال دنترى درمتدهم وستوان ا











 سو.بازانمر يض اختصاص يافت ر آنهارا بتهر اناع اعزام داشتند .








 جسوررا درداد كا





 دور دور


 دست ميرفت














 لـ<,




رئيس باربرى
فرمازده كر;
رتيس تعمير كاه
فرمازنهه دسته
افسرفنى كروهان
فرمانده دسته

رئيّب!ار بزىتيتخوى
افسر عامل !'Jریىدر تبريز

1 - سر كار سروان عبدالنه وثيتَ
-
مكaود جمشیلـى
ستوان يـكم حسيننامجو
شادبخت

- 1 - 1
-     - V
- • 1
: - 9

 ساعتى بافر ماندار ر

 كذاردند كهموجببكهال امتنان كشت• ضهمنا Tنجا موذت بها كنيل بهداريدضائيه كه ازاطباء حاذق و (2.


$\qquad$ - ــ افس, ان لشثع همى درحاليكه كلئ انسران ارشد وجزء لثـكر حضور داشتند ايـراد نهود، كه ن-وسط



دانش T هـوزان دبيرستان نظاموريٌيسدبيرستان
 رضأنيه نينّ باحسن رفتار وكردوارخود موجـجـبات تأمين

نظم و رضايت خاطر اهالى را فراهمنهوده اند .

(رؤس'ى كار T كاهى وحسابدارى) راهيتوان متسوب نهود •

روز
كفته، بطرفخخوى حر كت كردم ،

تخوى - شا هیور - مL


شهر سنانخوى
علت آن وجود معادن نهك متعددى استك در اطر اف اين شهر وجودداشته ، ابنكنيز استخراج ميشود ودر حقيقت نام بامسهانى ميباشد .



 درآمده است
الin .

病







إ-تّت و بل:دى





 قلة اورين ، كوهباى تطورّ، و.
جهل روز: شاه ندت اله ولى بـ آننام مشهور كرديدها|'ست .

اورين تتزيبأ ...



```
                                    آب و هوا
```




T T

- 1













 رود ال : UT ا 1

隹










F -

 حد متوسط TبTآن • •سنگی است.
 در جنكا
 و اطراف آنك

## جهر الفوایى سياسى

خوى



 برستى وشاهدوستى وازخود كذشتكى بآنان داده اس است :













 بآداب ور سووم فو منهب و آب و. والك خخود =لاقه دار نـ .





 -رست ، شاهدوست : هثـيار وص:ورانـا .




 خوى





 , باد كرد .

 برا!

اوضاع اقتصادى















 وارد آمد .



 با شهر تبزيز نفط






تار اع زو
داراى مشتخصـات زيراست :



 " Y . I -
 .
 10..
 آ آ |أُكور ميباشد.


 ديم زار و . . جو اس
و-!


 जis il pan



عرو سى































 مه سِامّدوبَ مr
 مبيّو:ض ميْغوا اتد :













 شاباش بدهند . (برایى ابوازندكانـن جهع ميشود)

 .














 بمد داخل حـام شده طاته شال :-س عرورّ انداخت: اوردا بيرون آورده بس از لباس













 ازنزدبكان عرو









 بهنازل خود ميروند روز
 شیِ ينى وتَند وخلمت به منزل




 كو جیאى با دو تكه جوب


 متفرت ميشو ند
 قرا بت ازفاميل شروع وبدو ازستان غـتم ميكند .
 بهنز ل صاحب عزا رفته درغم واندو• آن خـن











عزا نيز تا اولين شبب جمعه بعداز عزا ، لباس سياه نورشيمه ازآنبه بعد سياه بوششد





 نغّواهدشد. شب جمهعه دو



 مرف جاى وگَهو • و ذكر مصيبت ال

 از

 عزا هوظف است بهـداز كذشتن اولين شب جمهه شروع بهبازيد بازديد كرده ،كليه آناشخاس راقبل از بيا يان رسـيدنماهملانات نمايد .

## las lant

سر يكهدردندارد دستمالمبند.
يكدست صدا ندارد.
سكيكه كـك دداشت باشد كر كرامغلوبمبكند.
خشم از آنجهاديده ميترسد.
بيرهيز از كسى كهازغهدا نيترسد. آهنرا آهنازكور• يـرون ميآدرد.


r- ارنا

 7- دميرى، دمير كورهدن هـيتهاردار .

كحِّاكردوامبيدانـتسر خودوراهلاجميكرد.

 براى كور شبءروز ي يكى ا-

 هرجه برجارى هــانرا هـيدروى. درآش كرمآبسرد مريز.

بِهث توى تر ازش

 M
 كوشت ارزان شُور :با ندارد.
 كسنكويد كهدوغمن ترثى استـ.
 كرسن ايهان ندارد.
آدمكرسنه ميتنيز براو




 Y Tا









 T-YY
 MQ

 برای امروززفردا نيست
 زبان تودتّن تو است اكرثّتر برّتهـه برفتمـايد.
 TT- Tr



روندةُراهراست خسته نميشود.
تاطفل كر يهنكند كسى باوشير نيدهـد.
ازيك كل بهار نـيشود .
-r7

ra- بر كلى نه، بهاراولـاز.
ra ra ra




Sgsic ista \&
 ستوت ترهبلاغ- ستوت هاكو - ستوت سوعتلى هـك

 سر هنيَا ستا



 ضهن اينّكه جز تحسين و ستايش جيزى نداش

 وَرار Fر فَّن دد رأس ناهنظم ترين واحد ها (




 (i\&V)





فرمانده لشكر -
فرماندوتيب ، فرماندار
خوى ، فر مانـده ستون
قر• بـلاغ - سر كرد
خـاكــار - سركـردرد

لشاكرى و عـده ایى از
انسران لشكر

 نَطبرتر ودشوار ترى راداراست .


$$
\begin{aligned}
& \text { ازراستبِحْ::رماندار } \\
& \text { خوى، فرمانده لشـكر، } \\
& \text { سرمنكنعغظيمى رسرينكـ } \\
& \text { راستى، شردار خوى. }
\end{aligned}
$$

امروزمنطفة سبرده شده بهاريعنىـرز زهينى كه درمو وقع لزوم بايداز خون
 بر ابر باكثورايطاليا واز لجاظ اهراهيميت ازآنبالاناتر است.



 ,


فرهانده 'تيت خوى و افسر ان ستاد او، نغر سمتراست آقاى فريدون
 هؤيد ماكوئى.

من بسهم خودازعهـده بيانارزش مغنوىوو اقیى اين الفسر ارشلدذيڤيمت



 ايـثان آرزومندم .
سرهنك عظيمى Yسال است درمناطق خارج ازمر كز و بدآب وهوا باكمالرضا





 شاه بخختّى است.






יتِ
 سازمان


سر كار سر ه:كץ آدْنِ نيارئيس ستاد تيّبود•
 ورودى دردانشكاء جنك بتهرانرفتند ولى تطنعاً خوا انتد كان


تهجِيدى هيباءد •

تِّمَ بود ازافسران Tزموده ولايت بشهار' ميروند.




;رماندارى شهرستان

 ، سلوك و حغظ تمادل


 نسبت !!! فورهذا اليت شهر ستان

 ( (io.)

بِ












سمت راست : ريّيس شهر بانى، وسط عمر آتا شكالُ

درضّوي يك كلانترى
 كِ تصصدى T U U ستوان يِّم مِّلم است ؛ آثاي ستوان يكم صِادق ريانست داتُر• كار T كا بازداشتـكاه شهر بأنىرا بعهده دارند. بادرنظر كرِنتِمو قعيت بغر افمِابِي توي كه مركز ملاقق
:سيارىازجا=دهاىTذر بامجِانميباشدودردستنداشتنمأمورين كانى، امنيتو نظمى كفنعلادر






 صندوق تعـانییى در شهر بانى خوى ايججاد شده و جريان تاسيس آن ب-دين ترتّبب


سر كار سر كرد سرهنكاورو


ر:يّى وعدءٔ ازدرجهداران شهر بانى








 بديوار الصـات كشته است .
شيرو خورشيد سرخ خوىاز سال ITIr بس اززلزله
تاسيس شده اينك بيمارستانى دارد كه يمانارستان منحصر بفر د

شر غخو !شوهورشى


 فرستاده مـيْوند.


 سال لو له كشیى


-شهردارى است

 شهردارى خوى ازهر كيلو قندوشكر هصرفى آن آن شهرستان يمكر يال اخذ و!راى خريد هوتوروتاتمين روشنائى شهر آهر كز دهـ دهد .
 نيروى الكتر يك مورد نيازشهر، 'بصرفه نزديكتر است.
بنا بدعوت T T

 " هـبدان شهر دارى













 !

 , و*





 ,






 , الى






آقاى غالمهعلى دينبلى
رئس.سِت وتlالكرافخوى
 داشتند بكثور بيكا:، بناه برده ايِنان هررودز
 ملى ومذهبى ما رابيادناسزا ميكير ند ، ا اين توم .





 دولة، والباطل جو لة . جاء الـحق وزه











'
تن بجان زندهاست وملت ، زنده بر اخلاقوا يمان

ثروت هرقوم وهر كس ،خوى باكِاستوشر افت
مستمهن است آنكه ، از كغـداد ،ايندر كران را
(107)

تا
分公的

شهرت مابرده ：و2 ، ازياد ؟ هر نام و رثان را؟．．
نـ

راه و رسم ما مثل ，د ، مر دمان بأستان را ؟ ．
كیثور


در ：
！－
ر• اسـة
هيَ
会的盆
．

لِ

；
يـتخ و بن تارا؟ غم كردنه ، باغ و بوستان را
حس ـد
كـ，كده از ايران جدا، إيراني تركى ز بان را
غافو از Tن كز هز اران سا＇دارد بای بر جا


$$
(1 \circ v)
$$

ويثه شد آذر Sیـب بـاك ، آذربادكان را
كمبه ايرانيان است ،ايْن زمين درد برور






 إر وز آجزا





 i أ قا بل


- ©

شیْوند كان ?


 ك

该

(10人)
(F)




 زی
 وفُ هـا







 T T د تأسيس ك.
 Tا T T












 ازیسا'










از سان ع
 ك اه ازجوانان






;

نام
0\& 10
YA 0 -17

90 انوشيروان 1 > - 1A
yy مولوى > -19
79 تآنی $\gg-Y$.
AY برويز >
111 نادرى $\gg-Y$ r

$r 9$ خيان $>$ >
7I نوبنياد ربط \gg
Yo نريدكان $\gg-Y 7$
Yo اکرمى بوجان $\gg-Y Y$
Y. تُمور > -

نام تان
101 ـ 10
1ro هدايت >
Tr د

rrA هدايت $\geqslant-0$

rry
199 فردوسى $>$ -
YEI $\quad \gg-9$
YIT

iry $\quad>-1 r$
le ارديبهثت $\gg-I T$
$V$.

* $-1 \varepsilon$

جهع جَ
 YY بـ؛
1- براى ساختند بستانها وتأمس:س Tنها درشهر وحومه جهاً دست بكار شُهه و بهر
طر يت كه مقدورباشد اتدام نـا بايد.
Y Y r



 باز د إدموسسات 'ر هنتَ - عصر روز
 دبير ستان دختر ا أه اير اندخت دارانى ع كلاس وبّ دان دانش آموز است كه بهمديريت آقاى آموز






اوالياىدبيرستاناير انلخت ،درهحوطةٌ دبيرستان

دبستانها



 زاده آهوز كار كلاس سون •



 دانشسرا آموز كار كالاس شبشم بودند ، رويهثرفته دا نشجوريان اين






$$
\begin{aligned}
& \text { !! ! } \\
& \text { א }
\end{aligned}
$$ ار اتهنه







 ازنرطاهساسات ميلرزيد كفت:


دانش آ.وزان كلای اول دنستان هدايت






 س:والاتآثاءفيرزبيذت باتخ مبدهد.
 تكلم كر ده دروس خود را آمو خته "بو دند ، بمنز آه مـت محتكمى إردهان

 اجنبى تركى اكيداً مهنوع است برا بالهبه شيرين فارسى صـجبت كنيد.


در دبستان هدايت؛ آقاى فرماندار دزوسط



بارعايت برنامن مسافرت عیرروز شنب اب ارديبشٌ را تعيين نهوده ؛ روز مز بور از


رئس فرهنك ودانش آموزان
دبيرستان خــروى چخندلحظهبعداز اتمام سخنرانى نـكارنده .





عשغ بهشهـاره

 -ورد توجه|هالى كاعده T Tنها از هزاران نغر نج






(

 ريّس فرهنك شهرستان خوى- صدقيانى

## Utsg $2 \operatorname{cog}_{0}$

آقايان : مقَبر هـ حاج ميرزا عليقلى آقاى شهبدى - هاج


روحانيونطراز اول
جا جا ناضل
 حسـين متقالحى - عباسقلى يشمى - عباس ظهيرى -مير-

.
 هقام نشده باشد ، اميد است نكار نده را مسنور دارند .
 مرجیى - هالج مؤيد آتا بيات ماكو - تسوبى - بارسا - امبر

مالكين عمله
لك ـ ا اخوان
آمايان : حاج اهغر آثا اغوان - تسوجى - شـكورزاده - . ماب على
آتا خوتى - اعتهاد .
!إزرFان



 اهالى نجيب خوى و نفوذ مذهب و تمصببات

خوى ازشهريور
شديد ناشى از آن در اين شهر ستان هـواره خار راه بيكانگان بوده است .






 نهود" ، بعداً جنازه را بردند .









 مهروع ميكند.



طلب Tآرزڭ نووده و از بازماندكان او دلجوئى كردند .

در سال





 ’





ا- جهانبانى رئيس شهربانى Y - نوعى فرماندار دموكراتها كه اعدام شدنده باكروهى ازبيگانهيرستان. فرمانده شوروى بالباس نظامى مشخص است.


 دم از بهشت موعو كه ار تَجاع مارا إير حهانه در حنیا


اطر اف متجاسرين وشناعت اعهال آنبا دراين شـرستأن كغتكَو كنيهم:








 " (》 كزيل
سروان „ورا نى بس از وصول إين تلككراف ترك مقاومث نهوده تسليم شد، بید




ن.كارندهوسنتدج
هنکامسخنرانى (ضهن
ايـّار تاج كل) برمزار
"رحوم سرلشكراهين

دارد و نغارنده درَّـال چץ كه بآذرْبايجان رنته بوذ دعوتى از افسران و عهوم اهالى

Tورده• يس از سخخنر انى تاج كلى برمزار آنمرحوم ايثار نهود، (جنانكهدر ستندع نيز

 هجله ياد كار در مدلن بالاى آسـى









 روّساى فرقه وعد: زيادى از اهالى رشته ستخنرا به بعث در اطلر اف شريعت مقدساسلام كثيد.ه،كفتند.



 بيهان عدم تسرض بستند وجون برطبت آن عمل نكردند محو ونابود شدند؟! • •






 يكت











،
 خوى :لميه متجانسرين

ساءت



كن يكبار در سال 7 Y هنكاميكه سر


ستو ن قرهباغ



 ونداكارى بود از ياد بيرم رطنينهورا هاى همتد آنانرا كه كوه و دشت را را بلرزه در

هنعاميكه ازسر هنكى كوششى يرسيدم هر كاه جنكى يُيا تجاوزى روى دهد شما
تاجهحد واندازه ايستادكى خنواهيد كردء..
 ارس كه غرش كنان روىهم غلطيده ميرفتِّبدريا بريزد دوغته بود هنين كغت:


دروسط سرمنك كوششى وسرهناك راستى
طرفين أفسران ستون قره بِلاغ


سرهنك كوششى باجنل
نغراز افسرانستون








限
 را ذكر مـكند
(ivi)


بهؤى باز كمتم






 -




داشته اينك هِط كاه كاه حند واكن سيبان از جلغاى روس بجلفاى ايران حمل ميشود هواى آن بسياركرم و ناسازكار و بحداكثر مالار باخيز است ، بهدارى نيزعـيلاوجود ندارد اكردولت توجهى بجلفا بنها يد
 :
 ولىاينكارمتروك شده نقط درا T بادى
 ميكنتد
در اينهوقع آقايان سروان
 وتر Fر, وهر وان هاثى آسليهى بـا ملحت شدند و و بطرف بل جلفا رمتيم
بر روى رودخانن ارس در

سرهنك راستى وسرواننجات درارتغاعات عبور لكميتو ها و واكنها وديكرى بـر ای عبور وسانط نقليه ، نيسى از هردو:لمتعلق بهما ونيه ديـكرمتعلق


.

نيروىسرخ قراردارد،
دروسط هر دوبل خط
سفيدى كثيده شدر كـد
نها ينده خطمريزىاست
رودخانه ارس :ساز عبوراززير بلراهآهن
 دلتانى ميدهد وهنانام
 بهم مى بيوندد ، كنار بلساختمانمخروبأ وجود داشت كـع اTسايشكاه





 كردهانه و روزیى دوبارانــرات شُوروى






























كه بر سنك قبر Tنها نكاشته شده افتادم .

 در باشَغاه الْسر ان فعلى ستون تره بلاغ بدون يك دينار اعتباربا مساعى و بهزينه افـران سـونون جديداً بر



 حارند اسـامى Tنهارانقل مينْايد :


Y
《 \ll

 - 7 وريْيسستادستون
\ll - 10 - V كليسا خر ابه
\ll - 17
-

 ا

 مصالح نظاهى است ازذ كر آن حشم بوشى كرده فقط بثم ميهنان ميتوانم اطمينان بدهم

 ك إجد ونور درآن منطة وجود دارد متوجه مينهايد .


قره كلِـا واقع در مرز ايران و شوروى درمواقع زمستانانكهبر فهاى سيغين جاده هاى آذر بإبجان

 در تابـتان دوز آب مثروب برای

 در دل كو ههاي بیر بآب وعلف
 هـواره إيخند رضاٍِّمندانه
 را ! بهيج نميشمر ند .

 فداكاربهاى Tنها بنام جوانان كثور تقدير وتهيجيدكرد .
 وازجان كذشته ا آرا ترك وبخرى مرابعت نـود .
 خدا حانظى نـوده با اجاز: ابشان اول بـروعتلى و ازآنجابـبا.

بلاغى وبدآ بـاكوعز يـت تهود .


 غلياى بس ازتحَقق كامل دراولين نرصت جبران نمايند . (1ヶ7)


برفهاى سنكين وطاتت فرساى
قرهباغ در روحينّ مدانينينأغيـورو
آن كوجكتريـ-ن تزلز دلـى إيجاد
نيـنند ، سركرد هزائى و سروان
نجات در'قرمهباغ


هنكام زمستان، ارابه ها كاميو نهاى حامل خواربار را يدك ميكشند


هدافقين قرهبالاغ، ، با صميميت غير قابلوصفى يكديكررادوستميدارند


سروان صالح نجات فرماندهكردان اول، ستونقر هبلاغ


ستوان كر1+ى رئيسبار برى آيّخوى


سرهناك راستى، سروان نجات و


كلميسا خرا به


افسرانستونضهنانجاموظايف
دشوار خود بهورزث وبرورثبـن
 اين عكس سروان نجات بالباس و درحال اسكى ديده ميشود

ستون ستو علىو استحكامـأت دناعى كردنه حمنزيان درزمان سركار
 ستون سوعتلى

 مراراست :


فرمازده وعدهُ ازانسرانستون

"رك,
 'وهـانده ستون

》 > 》 -
, \gg - ا•



 تُر يـ نسب


$$
\begin{aligned}
& \text { (1va) }
\end{aligned}
$$


 شاه بلاغى



سروان ان اح
 وبوشاك وغناى آنها بـيار منظم و تابل تَجّيد بود ‘جون نكارنده ميل داشتقر. توريون آرن عليا را ازنزديثك بكينديسافرت خودردرا بتأخير انداخته با اسب بترتيب ازشاهبلاغى به : خرابلو-آقبَلا غ - زنجيره- مخور -شبخ سبلو- يـيشه - باشكاريز





 بين اهالي قره تويون دارد .







 رمقدارزيادى اسلمه، ومبهات متوارى ميكردند
, S $l_{0}$

عقاب ماكو_ اهارات ـ فرمانلגارى نظامى




وجهاتسهيه و تار يخِيه مـختصر مـاكو






قبان قلعهماكو

بدامنه كوه هـهتد است
 روشن شدن هر اغهاى منازل منظر ه شاءراءانه ودلفر يبى بوجود ميآيده اما ها جيزيكه مسلم است اينست ، قلعه شكمسته و درهم ريغتهَهِبان (قبان قلهس - قبان بمعنى كران است) كه مشرف بشهر




.
ضرب المثل جهانيان بود اين قلهه كه قلعهُ قبان بود
(111)
عباس شهT نـكه فتحو نصرت با او بر كاب و هم عنان بود
فرمودخر ابى ،اين مكان را
تاريغ. »غنب< بر آن عيانبود



 سلطان سردار و ازاو حستخان و حسـنـنان بوجودT Tمده ‘ حسنتخان در هاكو امامت كرده رفت ( مـxهد حسينخان سردارايروانىو بر ادرش فرزند و در جنتكهاى ايران وروس "خممات شـايانى بعـاسميرزانهوده|نه)، ازاولاد حسنغخان تيهور آقا سردار ، تدرتى
 را تيمور †اقا سردار سانته در زمان او ماكو رو آ بادى و عهران رنت .


 از شهال !ـاز





 , ادارا الست و شاهر الـآسيا ـ اروبا بشهار

## هو قَهيت بازر








عا
ا - تلعه درهسى . Y -


$$
\text { - } 1 \text { - كجلوات . }
$$




## كشاورزی|



vi, Y६...
> Yo






|ستغاده شود .


,

. بناط مورد لزوم حهل كند
7 ـ كثت ينّه را توسهه داده زارعين ينبهكار را موردههـايت قراردهد.

فراهم آورد .
1 - با واردكردن تلمبه هاى آب وتراكتورما ودردسترس عهوم تراردادن Tنها
بقـهت ارزان وسانل استفاده ازآب ارس را براى زارعين تسهـل كننل .
9 - مالكیين عهده ماكورا ناكزير نهايد آستهى ازاملاك خود را يبهاى عادلانه و
بمدت ظولانى دراختيار مولدين كذارد .

را براى زارعين منظورنـايد .



 درميـان بود كه اميد است تاكنون تشكِيل شده وشر وع بكارنهوده باشه .



بهـاشت





 as خر اثر مالازيا بیدريج

از بين •يروند

1










 كرد (اتباع ;ركَ؛) در آرارات وهجو
 شده درعقب نشاندن ودرهم شكستن آنها سهيم بودند





 .

 احتياجات ها
 !


 طارز ندتانى







 حلمود و هنطقه





Tابادبهاى مهم T Tنها درتثلات : ينهرلو - ولى آباديهاى مه囚م آ

Tراغان - خرمن يرى - ميلان ، ودرييلات :
 قلهه سـى ‘ ميباشد .

استعداد مأى هر كا تفه :







 خريدازی هينها يند .

ايل حيدرازالو







 عشازُ ى Tام و!








 Tآب5 .

## استعداد هالى


 املاله ومراتع اين طائهن بطور كلى حاصلثغِير است ، وري


امالكت و كشاورنى جورجاودار بدست نهيدهد ، اين طاتفه هداكثر استفاده را از اراضى زراعتى با مراتع

## ادِالات قطور

در منطهه تطور Yايل: مهاكانلوو كورهسنى قرار داشتهتخته قابوشدهاند ،رئيس ايل مهانلو سیید بيك سلطان و رئسايل كوره سنى ، عسكرمعصودى است.

 تخته :ابور كشته ، بزراعت بردرداختند .


ايران ، ازهمطقه وان به فطور كوع نهوده ، تخته تابو كثته، بزرداعتبرداخته|نه.

 مغيدى برایى كشوراز آنها تر بيت نهود .
ايـلات مهعكانلوو كوره آن ييلاق وقشلاق كرده ‘در يـلاق زيرها
طرز ز ; .

 باب دبستان و درمانكاه در آن منطقه ازوانوانبات هى باشد .
 جهارستون ، ازخاور ؛ بدهاتمباورخوى واز باختر ؛ بهرزتر كيه

حلدو و و هنطة̈ه


آباديهاى مهم

 زيادىداشته ، همون دراغلبا

؛!


 اختلافى ندارند . رو يههر نته دهات كوه كوره مهكانلوها هستند .
${ }_{3}$ Su Sluten!

شتر •r
7. . . . r رأس، شتر
املاك اين منطته كه عهومأ خالصهميباشد بوا امسطهمجاوروت



 رودخانه تطور از اين هنطفه بلااستغاده كذشته و اهعالى عتى حرأين مدود درخت كاريهم نكيرده ti ند .

ايل ميد












## ظو يُي ايل ميلان



حلدود ونیشها







عده از رؤسا و سران عشاير وطوايف ماكو:







 بــيار وطن برستاست.




 Kr طايفه برو كى .


زنان قانع و زحمتكش عشاير صميمانهابامردان خود همكارى وتشريك مساعىمينْـايند .

آباديهاى مهه منطةi ميلان درتشلاق ؛ سارى سو - خلج - قزل


## T T!

 انبار- مغور - شيخ سيلو- بله سور- سكـن آباد - بكهاله - نادو -بانوز - اينجه - طوره ميباشـد

استعداد مالى


 حارز

 مردان وزنان ايل نيزمانتد ايل جلالى رنتارميكنتد .
 وعلات آن زد وخورد هائيست كه ازث





寝



 .




فوماندارى نظا)ميه و

 Y



 را فر اهم ;ها يند .
روزنهم خرداد ماه كه اعليحضرت شاهنـياه به باكوتشريفـ فرما شده بودنل ،عمر












روزدوشنبة 19 فروردين ساعتونهبح باتفاق




 . إرى نها يند .


فرمانده ستون، سر هنكُ بِيرزاده














 :اسحخ داده بود :
















فرمازاهو, افــران ستون ماكو كرده در انقأهُمنظور فروددآيل ومتعرضيت و! هتجاو زی
 إِّج , , شـا در هر كجا و
 زاده صجبت كـيد وضن صجبت ، نام شاهـثشاه




درهحوطهدجلوى دبستان بإوى بازر كان، بـساز اتهام سخخ:رانى نگارنارنده

 ومْ:هن فرود آورد.





دوشيز• ثريا هادى ، و-رمازده
ستون ، آقايان : صدقيـانى ، بيات ، قهرهانىدردبستان

دبـتان بازر كان سال ق:ل ساخته شده ، -0 زمر ثـاكرد دارد ، مدير يت آنبعهدة انور

 بردى بود كهدر آن دبـادان انحصيل نمودههوش و استعد|د خارقالهـادة داشت . . ثشاهـده: اين
 مشغول فراكرفتن دروس كورد


 كردند، بـاكهالميل بر ایعهدهقليل دانشا دبستان نامبردهْتْخنرانى هناسبیى إيرادنهود.












$$
\begin{aligned}
& \text { قسمت مخروبه كمرك } \\
& \text { اير ان در:ازر كارانـن } \\
& \text { هـشاهده اين ساختمان } \\
& \text { در هـ شكسته برا!-ـر } \\
& \text { ساخ:مان مرتبوزيباى } \\
& \text { تر كا با بیانهايت موجب } \\
& \text { تاسف است. }
\end{aligned}
$$

هرزبانى، إيران دربازركان،بقرار اطالاعبودجه تعمير آن تصوبب ولى معلوم نيست جرا اشروع بكار نكردهاند


سربـاز باسدارايرانى، ب-را!-ر خط هـرزى ;کזب!انی ميدهد.

ساغتهان مسقر بريا ا-ت هر بوطهرا بعلا زهاشتن كارمند شغهماً ادار ه مينهايد .



 شادباش كفتند مراجهت نهوديم .


در طرفي i خط فاصل هرزیبرجما يرانوتر كـيه نصبششه سر بازانهردو دورا هنظر: عقة ، متعلت بهتر كها|ست

مظفرى نائل باتفات ايشان، زرمانده ستون ، ريات
 نهوديم.



 منطته تصبر نمبرود ، اكر ديكرى بباى ايشان بود ، ميتوانست باين سـورات اتكارايشـان را انجام دهد .
مر ادلو - سركارسر كرد جهانسوز ، فرماندهُبادكان مر ادلو ‘ در این نتطه بهما
ملهن و ببجانب بل دشت حركت كرديم .
(Y..)


دستة !!سداز :إدكان عرادلو ، براى فرمالده خود احتراهات نظاهى

مصهول هيدارند .





تشـكمل ودوازده نغردانشجو T نجا مشغول تتحصيل هستند.

 ;~اردد، درموقَع فراغت بتدريس ميبردازند .



-رل دثت










بل روان شديم .

 سر بازان شوروى ترار دارد ، در
 طرنيتن بل نيز مِاسدار ايرانى برابـ نكبــان شوروى ايـتـاده است . فرماند: ستونبدسه، مأمورحغاظت بل درود كفته ، نكارنده سغنرانى موثر ومختصرى ايراد سيسنرمـاندن ستون بشرح زير براى T نها متجبت
كرد :

سر !
 زمامداران ارتش بغداكارى وازخود كذشتكى شها دوخته شدها راست، من





باسـُاه كوجك مراقت هلدشت برفراز :ل

مأموريت دادند كددر مرزمراقب عراست غاكوطن باشيد، بشهااطهينان ميدهم كههـوار• (Y.Y)




ازجپ براست: ستوان

ستون، سروان هيٌت
آقاى صدقویانى، سر باز
; كهبان إرانى برفراز بل






بـى از بر جهاى مراقبت بلدشت
-صلسهل ضدهوائى برفراز برج آماذه
برای 'يراندازی
 $(Y+r)$



 بد بــتان شاءعباس بلدثشت رنتـم

 |دبإتانشاهعباسيند







 كندى ـذ ذكرلوأ- كر. ككنى ، ترار دارد د



ازماكو. تك قرهقويون

















$$
\begin{aligned}
& \text { از } \\
& \text { ورود مارا بقره قويرْن } \\
& \text { Nion }
\end{aligned}
$$


 آن از از إنّن"
 , كز يدن خود ترار ميدهند .



(r.p)



 برا 1
 هز ار اداكند


ازراست بحبي: سروان انصارى، سرهن:كمطظفرى فرمانده ستون، ستوان
سررشته، سروانهيْتات، صدقيانى،نكار نده.



هاسن سابقًا موسوم به آرسون وازدهات ارمنى نشين آباد بود.









 بادكان هاسن دراين دهكده دبستانى بناكرده وادارة زر منك تتبل نووده ازاول




سركرد سهراببوروسهنزفرازافسران
بادكان هاسن

انیطاف وحسن ادارة خود در آموزش وبرورش وبان كردن سر بازان دقت كامل مبنورل


 زيرا در هدخل r متور نغونى ،
 مولى - هصصار - آداةـان ‘ ترار كر فته اسـه .
 ذر محوطء دهكده سخنرانى ايراد نموده بهاكو مراجعت نموديم •

ادأرات
 ولايقى است الی بدروعهوى او حنا

فر ما اندارى












$$
(Y \cdot Y)
$$





آقاىوكيلى فرماندار ماكو وعدء از آقايان رؤساى اذارات در كير بوده است ، در Tآذر ماه Y هنكاميكه در مرزايران و افنان مأمور
 آنها درفصول قبلى



سروان فتحالهّ انصارى


 انسرى بنا بـك ديده و كار آزموده و در عيندال

 نيز ذكر شد ، انسران و و نغرات زا زاندارومرى


 از آن براى ضبط در تاريخ نقل ميشود .




 وعظامتايرانجامراخود.بسالامتىاعليتضر تهمايون شامنشاهمينوشد. متجاسر بن و بيـانها






 در بازر كان بسر هيبرند











آواجيت جبراً ربوده با خود برد .










ــكونت دارند .
 هرسه ازاهالى (ديبك) هاكو، درسال ع T T

بشالبادت مير سند


 تريه تكه، (ماكو) سكونت دارند .






 ستوان يكم اسدى ، درTذ عله ماجراجوبان مبارز•كرده ، روزمز بور مورد



 خود را تعويل نداد شهر بانى جلفا بود .
 رارد شدند آنها را دستكير كرده، ، اسدى را نزد دكترجاوبد بردند ، دكتر بجاويد بار

 T T

 بونادارىمناطهينانداشته باشيد \&...


 منصوبكثت .



فر هنّك




عده از دانش آموزان دبستان جد ريدالتأسيس ماكو درساءت ورزث

اطراف آن وجود دارد كه نكارنده فقط موفت به بازديد يكى از آنها كه تازه ساخته

 شود ، كرديد .

> دبير ستانر انى ذلوى در

Tقاى ايرج اختر

 خودتان دربرورش افكار، مدعوين را محفوظ وكار كنان فرهنكوورز را قر ينامتنان فرما يند .

## رئيس فر هيان ماكّو- بيات

طبق دعوت بالا، سامت 17ر 170



 كرنته ،با اظهارتشكرازاولياء فرمنك ماكو و و

 اير اد وجون روز مز بور مهادن بان با عيد هيلاد
مولاى متقيان على بن ابيطالب عليه السلام بود


 معطوف داشت . دريايان سخنرانى كه هوا رو رو بتاريكى مير نت ر تأثرات خضاربه منتهى درجه
 بيشتهاد نوودم كه هضار موانقت نهايند جههاً به
نكارنده هنكام سخنرانى در ’’ دبيرستان بهلوى





 |انـرشهبد وسايرشهدا برياميكرد دند .






 را دردنست دارند ، سانتهان آن يابان رسيده باشد



## باغجهd جو (ق)

جوق رنتيم، نكارنده بارها ذكر شيراين بانوى با شيخصيت









جيزىى در ايِيجاندارم >.




$$
\begin{aligned}
& \text { نماى خارجى كا } \\
& \text { باتيكو.باغجهجو }
\end{aligned}
$$





 هيّى است

 كارهاى آنرامجـبمنمايد.


فرزندان ذكور سردارمرحو؟، Tمايان؛ سركار سرهنكتهوروى، عباس باشا خان،

 بنظر مير سـد.

بشـار ميرود.

براى اهالى وعثانتر ماكو و انسران و افراد ستون فر انرستادم
يام

تاريت

- Tرar •ر.

سر كارِسرشنك هغفرى فرماندار نظامي و سريرست عشانر ماكو



 باطلاع Tانان برسانم.




 اينصغهات ابلاغ نـايند.
ايرج
تاربغع ایر ا
ar.ر.



 مينها يد.

 همجْتِن ا;

 خواهد شلـ .






 جزرك ارتشتاران فرمانده ارتشالل دارند.
 اين آب و خالٌ


ايرج اختعر
"
 الصاّ نهودهاند.

هi
خوانتد كان درمبعث مر بوط به مبارز: ميזن:رستان


هر هثك بذختيار را بشناسيم
باسم سروان بختيار برخورد كزده وايشانرا شناختهاند .


سرهنك بختيار و سروان
آشورى ( ازافسران رشيد و شجاع
هنخك سوار شاهـهـور ) در ميـدان
هنگك





ورماiاهده و عدة از
انسر'ن هن:كك سوار شاهیور






، فریـانده هنکك رئـیش

افسران وiانكار:-~•

روح تازة درانسران وافراد هنك دميدهاست وهمكى با جان و دل زير فرهان او انجام وظيفه مينها يند .


سروان هحمدى نراد ، افسر رشيدى كه بياس فدا كاريهاى شتجاعـنه خود بدرياذتنشان مالىمتهددنائل واز ذخاتر كرانبباىافسرى كشور بشهار ميرود

نـكارنده بارتتهاى خوشوقتى در شامیور مونت بـ


ه|


- خودشاكر وخورسندم

تيمسار مرتيب اسعل فرزندمرحو؟ سرداراسعد ؛ هستندكه مشروطيت ؛.ران را بـا




سرتمثى نامل شدهاند .
ايشان كنـشته از
رملومات عـ:ت نظـامى
وشعجاءت ذاتّ هنرمند
و صنعتكر تابلى بشمهار
رنتهدر نتاسىى'سياء تلم
وسجارى رمنبت كارى
تغنصس كاملى داشتـ
تا بلو ماى نفيــىى ازخَود
بـاد كار كذارده|زد .
 (سردار بهادر)
 دربر|بر افسران ‘ رؤسا وكارنـندان ادارات، دانش آموزان










نكارنده هنكام
سخخرانى در ميدان
هركزى شهرشاهثور


فرمانده هنك،رؤساى
ادارات ، انسران ،
انـكام|ستماع سخنرانى انس
; ;كارند.
(YY.)


درهيدان هز كزى شrر


L


رآرین افتخار كردند .


صنونمنظم براىاستماع
بُنْخترانى نـكارنده بهـيدان
:هرز كـزی شرهر وارد
?


اين برج-م|انتخار دانت آموزانديرستان

كلوله باران شی، اساست

منظرئ ديـكـرى از سخنرانى


كنشته از مردم
غير نظالمى نامْوروعدهُ
از ءشاير شكاكَ نيز در
ميدانمركزى كشر حاضر
شـده ازصـيم قلبابراز
احساسات ميكردند


والاحضرت شاهرور عايرضا در ماكو، تيمسارسرتيبكرزن وتيمسار سرتيت دانشهوريشت سرايشانديده ميشوند

توضيع - اوضاع جغرافيائى و تارينى و سازمانهاى ادازث: و انتظامى شامهور و ساير






رئيس فرهناك ماكو ، مقدم والاحضرت شاهْور عليرضا راً تهنيت
 شهربانى درالتزام ركاب إيشان هستند

هنكاميكه اينجانبدر آذربايجان ، سر كرمزتكهـلمطـالعات وجمعآورى |







معروف حكيم عمر خيام : > ا...آنكس :كه تو رابجملكى تكهِ بر او است


 اهوال ايْجانب را راعفو مرمابند .
ضهناز



- $\operatorname{Ol}$

صivin
عنوان :
1
اهداء كتاب
r
متدهـ
r الى
تارين عهوهى آذربايجان
$Y-r$
اوضاع ج
\& الى
جكَ نكى تشـكيل فرقة دموكرات Tآزبايجان
YY الى
زیاليت ميهن :رستان - iيرو كشثى - وقايِع بارزانى
ألى
از تمريز تا رضاتيه

FIT الويتخ عهومى ماكو ، عشاير و ايالت ، ادارات
MYF منك ع عسوار شاهِور
YYE مبإسكزارى و اعتذار

بكاء در تمام زaاط كشور . . ا ريال
F




