



-


$$
\begin{aligned}
& \text { بروانشاد يـكانه فرز ند نيك سرشت ميرين ير ست } \\
& \text { دانت دو ست' ؛بـانى و مؤسس فرهنـك } \\
& \text { نوين ايران ‘ ميرزا تقى، خـخانـان } \\
& \text { |مير كبير عليهالر حمه } \\
& \text { نياز مينمايد }
\end{aligned}
$$




$(\square)$

مقلمه



 تفريح خـو يشتّن راهـرف كار ديكر فـور هنـلى نمو ده مست بـاده آن شوداين حظرو حانى, ابربسيارى ازلذايذ جسهمانى ر جحانخ خواهدواد.

 كه از اين بو ستان هيوء نحّ





حوادت هيدانم .

_r_


و بر اثر زهر نير نـكى ايجاد هيمكردد .
فرهنـُك و نير زغلك بصور ات انسان در خار ج نموده هيشوند و
ههمان هو الى عقال و زفس آدمى هستنال .

هسازمانهاى جهان است




دوره: تححول اسنت .
شور شهاو جنالكهاى جهان بيهـرى هالى اجتماعند .
بيمارى هأى اجتهاع ع دور ههالى لرز وتب وعر قرا اطى ميعنيند
وهر احلى بز رلك از 'تحول افكار وتار يخخبشرند.

تحو لات بزرك تاريخ مهمكن است توام باتنزل وياتكمل باشند


صفحاتتار يخ كو, الينستخنتد.شورشهاىفو انسهوايران،ازادوار
I

بز ركك تحوول اين دو كشور نـد و مـراحل سه كـانـهـه لـ, ز و تـب
 دو كشور و بحث در نتايج آن همهتر از شرح دفصل جر يان شورش
 و استتناج است. شورشهالى زاهبر ده بـاللا از بسيارى جهـات قـابـل

 علر يكسان نتايج يكسان دار اند

تب فر انسه بهر اتب شديـد تــر از تب ايـر'ان است ' كارش جـه
 است 'واكنش تب در دییک, هاى قوى ‘قوى تر از اند|مضعيف است.

 آنان از افــر| تودهو زادءٔ شورش بـودنل واز هـر كوزه وههـر تو ده همان بر وت آر اود كهه در اوست

خود مختاران' 'توده بيمأر رادرمان كر ده خود بمرور بيمار
شدندو بدرد بيدرهان آز دحهار كشتيند.


$-\varepsilon$ -


 بحر انى نوين إيجاد نسو




سراسر فرانسهـو جهـان را فراكرفت .

اميدوارم بخواست خدا و درزير سايه شاه و سر ان دولتو هم T آهن

 فرهنـى آغاز كردد.
روان ابن سيناو رازىو سعدى فرددسىوساير بانيان فرهنـك
ايرأن در عالم بالا زنكران است


-0.
بإينده باد اير ان جانويد باد فر ه:ك



 بتقديم بر كـ كا بـ بكلز ار بى هايان ادب اير ان كامياب شوم.

1ヶヶ1
دكتر فتحالهه بينا



الاوار بزر گى تحول تاريخ اير ات

تار يخايران ماننُل سر كذشت ساير كشور هالى جهان دورْهالى

تحو لات ‘زمانى با تكاهل توأم بوده است و ور هنـكانيانى كه از



را فروغى نبودهاست .

ديرين شون قد ديم |ست .
آشور يانسر خو نخواران عصر باستان، آنتمدن را نابود كرده
فر هنـك شو ث قدبم در دل خالك مدفون نكشت ت ال

 فر اموش شهد .
يسازهز 'ران سال امروز براثر زحمات و خلماثششايانتهـجيل


نمودار ميكردد .
سده ها كذشت' و بمرور در کوشهو كنـار كشور ‘‘جراغهاي


ايران و خاور زهين راروشن كرد و بيشتر خاورياناز نور فرهن:كى

تحولى بزركـ توام با تكَمهل بود.

هجوم يو نانيان و تردانيان بـر ايـران از ادوار تـتحولتــوام
باتنز ل است‘ سـدههـا ايـن وضـع اداهـه داشت تــا اردشير بـابـكا قد بر افراشته فرهناك اير ان باستان را ز نده كرد ومو جد دوره تحوولى

نوين توام باتكامل كشت و نهال فرهنك ساسانى راكاشت.
بر اثر حمله تاز يان بر ايران و ساير كشورهاى خاور ‘ خاوريان

 دير ين ايران و يونان بو جود آمد . اين رستخيز بزركو هر هنـكى خاور

را ميتوان دوره احياى فرهنك باستان ناهيد .
فرهنـايان اير ان نقشى بـزرك و بس بز رك در ايـن رستخيز
بزرك بازى كردند و در تمام رشته هايى دانش و ادب جنبشى جـز رك يديد آروند.

- 1

فر هنك كنونى اروياواكنش آن رستخيز بز ركك توأم با احيالى
فر هنك دير ين يو نان ورم قديم است.
نا كاه تاتار انماندند كر Sانى آدميخوار ازدورترين نعاط جلكه هالى سردسير تاتار ستان سر بز آورده ‘ جون سيلي خازمان بر انداز سر ازير شدهُ بانجدامفر هنكو آثار فر هـكاخاورير داختشدو بزر كترين



فر هناكاير انشودظاهر نـششت.
شثهر ها يـكى پس از ديـك, یى ويران ؛ وديهها و T باديهالى بيشهار
باخالك يـكسان شدنه .
ايران جامهُ هاتم وعزا ايوشيدو جغدانىشو ‘‘ جايكز ين بلبالان غز لخخوان كشتند و جيز ى نـهانله بود كه فر هنك خاور مانند فر هنك

 كرديد .

جون تب جنون آورديوانـكان خون آشام تسـكين يافت بهرور
 هنوز ساكنـلن تيره بختت ايـران و خـاور دهى نيـاسوده بودنل كه تيموريان از سهرقند سر بر آوردن_د وبا آكثر شهرهایى اين سامان







 برايران رو T Tرده T آ اد ى و فو





أهو دار سـاخخم و ي! جذاil

$$
\left(0^{l+\infty} g^{s b}\right)
$$


 هـه
 صغوي را اथشغال زموده :ودند. ششاه سلطان حسـن

تاربخ زرين ايران بياد كار كــذارد .





 .









$11$







ir



خاك يكسان كردم .
خالوساكت وهاهـ


انست وفرزأد رشيدت ,1 مايه نخر نميدانى




 فِرتهه نجات وطن كردي


ا/6 روياي زادر
ودر عـلم رويا فرهآن هاى زيردا هـادر فرمود فرهود
 خر|سان را از لوث وجودث باكـ سازند

ا


- ايرانيان سازون فرمود
 גاز

 فزمود
位 ,آذرباليجان را 1 ; را ضهـهـه أيران سازند

- فري

روز دوم فرياد زدند
ولاينهه باد ناجو، ايران





"



هذيلان زاهر


 اسب و سوارير زهدن غذطيدنـد
نيرنكِمالِ


 رجن



رفتارش نغيـر نهود وبه جنون خون •بشار كثت .

ميخْورد وهمق فزياد ميمزد . خون. خون




بخت
تب شورش 'رالسهـ دوره هأىلرزو آب وعرى



 درباربان خزانهـ كشور درـ


بودجه هرروز از روز بيش بيشتر كـنـت








$$
\begin{aligned}
& \text { 1. }
\end{aligned}
$$


,

 تب إود (IVA9)





^و نتسكيو

ظهور د كتر, بنإپارت

-
 كرفت و در روح!





$$
(\| \wedge \cdot r<i \mid \wedge \cdots \otimes \text { ! }
$$




$$
\cdot \|_{10}-1 \Lambda \cdot r
$$


اه





* IN10 * .


زان
و الن
促
 .
ؤرl|



## 下•




> إؤى شانأزدهمه
> !و







سر كنشُت نإِّهُون


,
زيروى ا!





YY

碞枵落






جاوي




وزير فر هنك را فرهود
زا در افـرّايش فرهنك





 قرار دازند
وزير فرهنك تعظم كرد وكـ، هإيثله بإد امهراطور

## Y

## وزير دادتشّترى را فامود



رفتار كـده. داد و دهن برد زند •



وز
لإيذه ه باد اهمر اطور
وزير آتّهعاد را فّرهوه هـ





 رزير التاداد نعظيم كزدو
راينله باد ا•نراطور
وزير دار أى راهر•ود




ip


a)



وزي . جهك را فرهود



 جاو يِ باه اهير إطور

وزير جنك نهظم كـ
رإ
در روايان كار وزير رليس را فرهود
 اه:يت د'خلى كونش كـنـد

اتهلl نها
 هـخالفان وهمـاندان را يكسر• سار
$-10$
وزير پليّس تعظيم كرد و كفت : پاينده باد امير اطور دو پايان خلسـه نايليون تاجد

 جلكه هاى سردر وسيه نابود ‘واروحیادر Tآش آزث شعله ور كشته

 جنك نموده اند ‘تاج امهراتورى واز كون و تخخت آر آرزويش سر -
نكون كرديد .

در جز يره سنت هلن از خوأب بيدار شد و فريــاد بر آورد : ای تقدير تو از هن قويتر بودى

# بخش سوم <br> تبشورشايران 

دورئكمون يا نهوتعىى
 داشت وناهر الدين شاه هقتّر ترين بإشاشاهان قاجار برسر ير اقتدار

.

لو لو لانز دهم
جها


مطلموب عصر وزمان توامكشتشه بود .
 , ,








- Y
سر كر م بود .





لوئى جپهاردهم
سر آثاز ششده بود روز افزون كمثته بر شمارْ سفير ان و نمايدند كان سياسى بمرور افزوده هيشيد .



ايران و ايرانيان و ساير خاوريان را از اين رستخيز بزر كى
$-79$
خبرى نبود و اثرى از آن در خاور زهين يديدار نـى كشت.




’در بار يان هيغفتند ‘صالا ح مملكت خويش خسرو ان دان دانــد و خسرو ستار كان خاور زهين صلاح چنين ديده بود كه اين راز را
 ;جو يند هبا:ا فر هنكيان از حقيقت آكاه كشته يردهبردارند ونار ناور زمينرITآنكو نه كه هست بنمايند .
ناصر الدين شاه از طرف تار یخ نقش لؤثى حهـاردهم يا لونى
كبير و لوئى دانزدهم را تواّمأ عهده دار كشته بود.

از لحـاظ مدت سالطنت، و اقندار لوئى كبير انران ان است و از
 دنيا هِ مر FF ها حه درلا جه سرابِ •


 بازى هيـكردند .
دستهُ نخست مداحى وسايه|اث را سايه خدا و فرمانش را فر مان يزدان هيدانستند، شاهرا

-r.
ـيـيْـهر دند .






رو ازهـاء مير زاآقا خان كر مانى



## -ri_


ولى كتاب خود را با افكار خويش بكور برد .

 روان شناسی اثرى خاص در افُكر اير انيان كذانت .


رو انشاد اسد آبادى




$$
\cdots \quad-\quad r_{-}
$$

بهدايت آنان قيام كرده نقصن فر مان رإخوزاستار كشتند .
 فرمان خودرا نتفن كرد ( ( )


رو النشاد شيخ احمد رو وحى


 شاه فرمان خدا نيست .


آغاز تبحموكر اسى اير ات
يا شر وع بز رَّترين دو دان تحول آن
در شرح بيهارى شورس باختصار ميكـو شم و شر هر و و بسط


 درسال
 خود مختارش را نداشت








دهو كر اسى اير ان دانــتـر
از كوشه و كنار كثشور فريداد دادخواهان بالـند شده از بيداد بيدادكران شكايت آغاز كردند .
$-r \varepsilon_{-}$



رو انششاد خيير الـلك

 -ر





roo
كشت (乏ا مرحاد ماه
هنيان
جنثشى در سراسر كشور یـديدلار و آثار تب دموكراسى
نمودار بود.




 قانون ناهـأير اندر إنامقانوناساساسى تتظيم كر ده درماناساساسى كشور ش

- $\uparrow$ 亿

خواندند.




بياد كار كذارد.

از آن روانشاد بياد است ' بياد ظفر عدل و داد بر 'جور و بيداد عصر
استبد|داست .

امور اير ان و درمان تبداران كشتند .
 نيهـ جان "بداران را روانى دهند ‘ نور فرهنڭك بر آ آن تابند ‘و وبا

 در كشور خور شيد طالل ايجاد انمودند .
بل بختانه وضع حنين نبود و طالع ما با طالْع زایون متهاوت

 حضور نيافته از بو ستان فرهنـك ميوها الى كه كشور را بــكار آيد و تبدازان درمان كند ;حییده بود .
 كر ده دزمان اسـإسي تب خواندزد .
 أساسى نيازى نيست من بااسلم ب طبقديم وفتار كرده روشقديميميان رامهحترم ميدارم.
تبداران فر ياد بر آور دذد تو خود بيمار و هجشونى و انتـطار علاج از تو نوعى جيُون است


رو انشادطباطبائى




- HA

 اُورى و هز




رو انشاد !8:هاهانى
 شورش ايران نظر خود را خنين بيان كرده است.

## -rq-

نه شاه فهميد بملت جه داد و نه ملت دانــت از شاه جها هـهر فـر فت بعبار ت ديك, تكامل ايرانرانرا براي نيل به به دمو كرا كرات نا ناقص دانسته

 تكامل است ‘ بنا براين هروقت جنينججبشَى آغاز ميكثت زوديود.


احارأهُ تبوضعن
Ir••- IYAV
روش تتسيمططبقات توده در كشور ها واءهار مختلفل ‘متناوت است ‘ در كشورهایى خاور توده را هيتوان بسه طبته جالدر نشين وده

نشين و شهر نشين تقسيم كرد.

 ورزند ك:تحينه كشور ند و اكر سلا آنت تكال جاهعه خواهند بود.

درزمان ناُصر الدينشاه طبفات سه كانهُبالا بر جالى خودنشسسته بو دند وهر كوشش جنبشثى بااجراى سياست بيم وترس كه مطلموب زمان بود نابود هيشه.
درز مان مشروطه افرادكشور بهو افقان و مخخالفان آن تقسيم
 يا آنان هم راى كشثتنـ .
تحولات داخلى از سطوت و قــرت دولت مر كزى كاست ' دخالت بيـكانكان و بی ليـاقتى زمامدارا ن و سوء استفاده توده از آزادى مز يد بر علت كشت ' جادر نشينان با سلاح 'آتشين بـه جان

 از هز شكان بيشمارى كه دراين مدت بعيادت بيهار ان آَ هده

 ياران خود درمان ميكنم

 فسادرا شكهفت .


 كذاشت واز كار كارن هـيرى كريد.



بيڭانغان وتب شورش أير ان

زوابط ايُران و اروبا



بر قرار كشته بود.

اثر واكنش آن در ارویا قطع روابطايران و آنساهان كرديد


برقر ارى


ها با Tآن ديار ادا عه دارد.

نظامى مؤثر كشت .






و دقيق ترين كار هاى سياستهداران و زماهداران كشت.
 كه تاريخ شورشناي جهان را بياد است دیار شث وروإبطش باايران مو قتاً بر يد .




يـيكار بوده است.
آنانـكه بيعانـكان را هو جد تب شورش ايران هيدانند راه

 بر كردن ايرانياناست .

روانشاداست .
در جر يانشورش بيجانكان بد يدؤمصالحخويش بدان نكر يسته از رو حيهُ ها و مو اوقانان و مخالفان استفاده كردند دستهُ باينان و دسته بآنان یيو ستند . موقع شنانسان و سود جو يـان نيز كه ههيششه در هر كشورى خواه آرام يـا يريشـان و جود دار نـد . آلت اجرانى نظر

اين موضوع اختصاصى بايران زدارم): وضع روابط بينالملل طوريستتاكه كمتر شورش داخلمى از دخالت مستقيم يـا غير مسشثقيم "
$-s \varepsilon$
تار ‘خ آسان است.

هجوم همـسايطان فرانسه إمرز هإى كشور در دورانشورش
تار يخى آن يـى از كواهان اين سخن است .


بديُى است كه ذفو ذ زور مشدان در ناتوانان بيشتر ميباشد .

ry $4 \%$ "i>

يا شر وع !ز رتَثرين ادوار اتحول و تك大امل اير ان

جند صباحى به هِايان سدهُ سيز دهم خور شيدى مانده بود .

(1Y9r_1YqY)




و تب شورش تسكين زيافته بود .

بییک كشور هويدا بود.

ايران براي نخستين بار از حكوهت خود خمدختازى دوهزارو

اقتدارات سر ان كشور بدست وزيران واختياراتاينانبدست

Aيجلسيان وانتخاب و كيلان بلست عوام سهر دد بود.

بدست كرفته ، كور انىعهاكش كورانى دكر كشته بودند .

توده از هغهوم دموكراسى آ چاه نبود . آزادى را خودسرى

كشته بود .
 هرتفع مازندران و آذر بايمجان وكر دستان و لرس:انان و ساير نقـاط


كرده ارتباط شهر ها را از سده ها ييش بر يده بردند .

 راهـاى كاروان رو عهد باستان بود .
 فساد در سراسر كشور ايجاد كشته بود
 بنزر كانى را قطع كرده بودند .
سستى و بيحالى در تمـام كار هالى ادارى حـكمفر ما و كــاه
 و T آجر دريافت ميداشتيند

. $\sum \dot{V}$.
دولت هر جند سال يكبار كشكول كدائى نزداين وآن غراز

كر كانى كر سنه مينهاد .





آتش بيداد هيسو خختند
 هديدار زيود.

عزت نفس و اعتمالد بِنفس نيز رخت بر بسته بودند .

درد اير ان بى دو أست
همـكار خو شبينش ثاسنخ داد. درد اير ان با خداست •
خوشبين حق داشت ‘درد ايران با خدا بود ‘ خدا خواست و رضا خان قد بر افر اشت

تهران را تصر فـكرده خواستار درمان شه .

بايتخت ايران خسبيده بو2 زنـكى اءلام و اخبار آغاز حـكوهت بـا
اقتدارى بود

$$
-\{\Lambda .
$$


 كa آن روز كار ر! بحشم زديدهاذل مير سانم .

 عافيت هو شيم و بخخواست خذا و



و ننايج متشابها بو جود ميآورند .
سوم اسفند 1F99
كوتر رضا خان كز يد .



و جر يان خون ضعيف است .

 كوئى ديد كانش را غبارى فراك, ؤته و جهان را تيره و تار از یس إبر هى بییند و در ست قادر بتشخخيص وضع و موقَع خود در

جrان نيست
 طبيعى تندر ستان

$-29$.
بيماران كاه بر زوى موضوع هالى واهي و بیاسانى وزهانى بردوىى

 و با منّزعه و مشاجره هيايان هى يابـه . جاى شكفت است كه تودة بيهار قادر بتشغخ.ص هصالح خود نيست و اغلا بر عليه منافع خود قيام كرده با با فُشارى زياد آنز 1 خو استار است •

در اين حال بيمار زـادانی را هاند كه كنه كنهُ زلنخ براى او





 شثكايت برند واورا ستايش كخته.

 بانديشه اندر شده با خود هى كفتم كه جون|ست كه اعضاء طمه

طبيعى وفنكر و روان بيمار د كر كون است .

.0.-
وظيفهْ زز شك آن است كه هضر نباشد . من هم نـه فنط مايـل نبودم

 رؤع نشود ييهارى درمان پذير نيست
باز بفـكرى عميق فرو رفتم بتجديد رارسى بيهار یرداختمَ



 , مانع صتحت و سلامت و تكامل بيماران است .

نششر شمشثير جراخیى توام كردد.
سيس بايهَ درمان را بر اين سه ابل نهادم . داروى مسكت براى تسـكين تبو هذيان' 'آهثول قوهبراى تقويت و ;:كاهدارى قلب و سأير دستـاهاهـا 'و انشتر شهشير براى
 ***
 بيمار را تسكگين داد ، Tميول قوه به قلمب و ريه و ساير دستكاهها نيرونـى تـاره بخخشيد' و نششتر شمشير درهـان كانـونهـاى فساد اعجاز كرد .

```
&)
```



```
رض
```



```
ئ⿰亻⿱丶⿻工二又
```




```
？
```


## تر


 انكار زمان است و ن نظر خامى باين و آن ندارد د.
 |mت!


شوراءى استاد






استاد ابتدارو بدكتر فر هنـك سهس بديـكر ان كرد نظر هر يك
را جويا شد .

 خلاصشدهاستولى ههوز رو حاً ضعيف و جسماً نحیيف بو2ه نير وى تصورش بس كوتااست .

 عصر ايجادشود ‘ هر جند اثر داروىفر هنـك بهرور زهمان ظاهر میشود

 ايشان است و فرهنكـك مو جد سازمانهاى نوين جهان است، بععلاوه
$-0 \varepsilon$.
داروى فرهنكك جسم را نيرونّى مخصوص بخششد و روح را نشاطى تازه دهد و افق تصور وسيع شده نيروى قضاوت و تصور رشد كیند

 كه در خور نياكاش باشد آغ آز كند.
دكتر نير نكك كفت هن بانظر دكتر فر هنك هخالفم جنانـكه


 كه ديده همـCان راخير هكر ده قدر خداوند كار رادوانسته ههمانطور كه درخوراست يـلانهُ عصر و فريد دهر ش شناسند



امرت هطاع و فرمانت فرمان خدالاست



 سوى كمال هعطلوب خويش روان كشيت:ن در آن زمان زماهداراران خاور

 هنكامى حشم كشو دند كه باختر ين فرسنكـا از از آنان بيش بودند و

- 00 .

و خْودراlز جrانيان برتر داسته سرور جrان خواندند و خخواستند و ميخواهند تا ز نجير ؛:هكى بر كردن ديكران نهند‘ در اين هنـكام
 شدهاست‘ بر ماست كه آن اشتباه بزر كـ را جبران كرده پايه تعميم
 بو جود آورده اند بادر نغار كرفتن وضع وموقَ و مقتضيات كشور



استوار سازيم

 خود نهانى كنيم‘ ‘يسرفتهاى اخير مانيز مرهون آن بزر كوار است وخود بـا آنـكه سالج-است مصدر امور بـودهايم قـادر بـه برداشتن كـو جكترين كـاهى در راه ییشیرفت نشهه ایم ‘اينـاك كه استاد قد قد بر افراشته و نيروى ابتـكار خدادادث اعجاز خود را بججهانيان
 جنانـكه سعدى هم در جاى ديـكر فرمايد هر عيبكه سلطان بیسندد هنر است. و فردوسى از بز ركترين دانشیمندان جــان نيز كه تمام اهل فرنـكى بعلو فـكرش ايهـان دارنـد و جهـانـداران روى زمين تر جهء ككتابش را هر روز براى جهاندارى تمرين هيلكنند فرموده است ‘ چحهومانايزد جهفرمان شاه، ارتششى كه نبو غ حضرتش بو جود

آودده است ‘ خود نخستين ووايّسين درمانبوده مارا از هرداروئى
بى بینياز ميسازد .













دكتر تيرنك كفت كتروح كشور استاد است ونغس فرهنكاساستاد و هر جه هست از استّاد است، راجع به شُ يانها و كار خانه و روش عهران و آبادى نيز هر امرى فرمايندروالاس ت وهر اقدامى فرمايند

 اين مرز و بوم در حال ر كود مانده و اكنون فرنـليان فر سنكك ها
از ها ديشثنـن

- OV.


شده كرانه هاى شمالش تفر ج جاهاه تاجداران جها






 اككوناز حكو مت حضرت استاداستقاده كرده كار رابِلستاخى
 و برد كانى بيش ;يسشيه و اT





 سر انجام دكتر خوشر نـكّ را كه تاكنون ساكت و صا صامت نشسشته و ناظر قضايا بود بداورى خواست ونخر اورا خواستأر كشي
-OA.

نير نغك تر سان بود و كغت . بزر كوارا‘' وظيفهْخدمتخنذار كردآورى حق العلا ج بيماران






 بفر هi
 عمران و آبادى فور آ



 در خور است خداوند جهان پـدار ند . سیس ;ֹاهى تحقير آميز بياران انداخت و با تفر عنى خاص





 بالأخره Tآنان كه حضر تشرا هعبو2 زد
 ميـخو اهد هعبود شود ' ميتر سم هغضو بك كردد .


كارهاى استاد





 ديِكر ان هـ，







类类类


بيداد（ز رديف، قرار دادند．

فرهنـكيان شر يان سر تاسرى كشور را كه شاهو اهكار استاد است


 هايان كار رئيس نير نغيان

كار مفيدى نماند كه استاد بدان دست نز ند و و از دست برد

 غر وز شد و بيءاران را اكاه فراموش كرد ـ قضاوت مر يضانن نيز تغيير

 هر تـكب ميشد ميـكفتند كه وى كرد نه مى


 فرو رفت ورنـكى ءدم بخْود كرفت

إس از ر دْيس نير نزيان














 "ب دوم بيهار



 بود بهرور دهل هائى توليد كرد و و كانون هاي نو نوينى بو جود آورد

 مشاهده ميـكرد.

## رؤياى بيهار

بيهار دردشتى هينو سرشت است ' جايـكاهش هر روز ازروز
$-7 \overbrace{-}$
مییش بهتر و خازه اث هر آن آباد تر و لوازم اطاقش هر دم كاملتر




 خيابان هاى نو ين وبناهاى زيبا احداث ميـكر دد . عمران وا آبادى در
 سوى كمال هطالوب ووان است آبادى با زيبائى وزيبائى با شو كت و شَ


 ناكاه اهر يمن عذاب ظاهر هيشود وبيهار كابوس سیى سياهميبيند



 روحيهٔ استاد
استاد نيز بهرور زهان به تبى هـخصوص مبـتانلا شد و از آن
 ن

-     - 



!زر
بِايان كار استاد
بيماران بتدر يج از استاد برودتى واز اطر افيان كدور تى يديا كر دزد زير نغيان ايمجاد ترسرا در مان آن دانستشند وهر يضان از ازاستاد و ساير هز شكان و حتى از هر ستاران ترسان شدند . نير نـغيان روز




دوره هاى "ت~
لرز و تب جمعاُ سى وشش سال طول كشيد و به طريق زير
'



تب اول را آزاديخواهان بو جرد آوردن_د و دكتر رضا خان
معالجحه كرد.
 كشت و با استبفاى رضا شاه پز شلك و بيمار هر دو عرق كرد دنه .
46.









تهران


# يئلههاى استاحبيزشك جوالنبخت هاه 

اىفرز ند دلبند و اى نور ديله ارجمند :
خدا را يرستش هيكنم ‘ ميهن و هم هيثهانان را دوست ميدارم
 در فرستادن وليعهدان به تبر يز استشادهكر دم ‘در آموزش ويرورش









 باره أى از اقدامهاى خويش را بايجاز و اختصار كويم اريم 1 ـ كشور بس ضعيف بودارتشى تاسيس كردم وشهر ستانهارا

- TY -


 وظيغهرا كذر اندم وارتش نوين جايـز

افسران جوان آزهو دهرا بتو هيسـارم . Y ـ استقلال اير ان ;يز زـاقص بود ، كايى تو لاسيون از از آثار






انتحار هاى داخلى اشتباهى بزر كد كردم .


آهن سرتاسر ى كشور از شاهـكار هالى من است .
 هيدهم در ه•ז| اقدام بتاسيس راد آهن كردم و هز ينهُ آنرا|ز محل در آهد قند وشك, و جا

 ايجاندادارءٔ ساختمان راه Tهن وسازمانهاى هر بوط نتيجئ آزمايشهاى كذشته و كارمندان آزموده هـيوههاى آنند؛ آنان را نيز بتوهيسهارم
 رشته آن شاهكار است




















من كار خانههای بسيار تاسيس كر دم تو بيك كاوشعاه بس كن و آنر 1



فر ه:ان دا در كشثور تمهيم ده .




و با فرهـکك آن, الستوار و جاويد ساز .

 ركت
حـاصل عمر م سه سخن ! بيش ذيست
خام بدم ، پاخته شدم ، سو ختم •

## سر كَّشَشت رضاشاه


بزر كَ بديدار كثت .


ولى خود نيز بمرور بيمار كشته زير نفود نير نـكـ رفت .


نير نـك همان هوا
-مينمو دند
فر هن.كى اصلاحاترا ايجادكرده نير نكك رنـك خويشبدان
ميزد ولى بيوسته فرهنكك بر نير نك غلبه داشت .

مقلمات رؤيا
آنروز رضاشاه از رُه جالاليه باز كشته دركاخ خويش در
انديشش فرو رفته بود .
نظرى به غرب| انداخته نهضت غر بيان را باز دور تماشا هيـرد


تاريخ سُؤوال هينمود.
بر كاى. تار يخ را ورق زده در صنحات آن خْين ميخواند.
در سده نوزدهم میيلادى بر بايها تب




 بوستان فرهنك هيوه هاى فو هنك را بر ايكان نياز آدمهان هيكر دند .

 و سل(طين عثمانى 'و خديوان هصر وانمير انافغغانو سايرزمامداراران
 هيدند و نه ميوء́ از باغبانان دانش خوراستار كشتشند و نه جشم و دل
-Yr-
كشو دند تابنور ورهنـك روشن كرد

 جنكيان ساز نه و ايْان را بر آنان فر مانرو وا نمايند •





 زمالـاران ارويا !ر سر ديادت دنيا بود •

 جون نادر ديده از ديـلار جهان بر بست، شاهنثـاهى عظيمش









ولى در كفتار اينان و آنان حقايةى نهفتّه است • دحتققأن و هـدققان

 بهاحب وبغض اين و آن زهار ذل . رضاشاه كوشث صيـكرد تاءلت تجز يهشاهنشاهیى نادررادر يابد.

 - زد ،
 نير وى ابتكارى در جهاندارى دارانبوده شايدفر هتاين كار اندانداشت



 رؤ ياى رضاشاه



بود و دستور هـاى خويش وا ابلـان ميافزود •
وزير جناكى را فرمود :




. Yo.

تاج و تخت را از هيان بر دارند •

وزير خار جه را فرمود:


بين خاوريان ايجاد نمايند. .

بدون ملاحظه هصالح كشور ار تباط سياسى دا قطع كنّن .
وزير خار جه تعظيم كرد و كفت إـاينده باد شاهنشاه
وزير داد كسترى ر| فرمود :

 داده محاضر را صورت رسثى و قانو نى دهنل واه ل ( الناس مسلطون



وزير دا, ائىرا فرمود:

 كوشش نمايشد تاكشور را از كالاى بيغانانه بیى نياز سازند ، كار خانه





وزير كثو ر اه فر مو ه :


 , با آغاز اهلاحاحات شهردارى نهضت بزر كـ سا ساختمانى در سراسر كثور ايجاد نهايند .

 بيش كيرى و در هان بيهاريهادر سر اسر اسر آن نجاط بيهمار ستان تان تاسيس كتند . وزير كشور تيظيم كرد و و كغت باينده بادشاهن:ثاه . وزاير راهر ! فر فو دو ـ




 آهن رادر آن نقاط قرار دهـند .
ورير داه تمظيم كرده و كفتريـاينده باد شاهنثاه .

وز:ر كشاورزی را فرهو 2.




را ك:جينه كشور ساز

كشاورزان آزهوههرا بان نقاط كسيل, دار ند .

در راییان كار وزير فرهنـطك را فرمود .
 , كارمشدان كشورى و لشش




 بمرور فر هiغ

 آنقرار دهند.


-YA .





سّس افز ود
قلم بآهد نى رفت اتَر رضا بقضا
دهیوتَر زهـهى !و دنى بخخو اهد بود
نظر تاريخ نويسات
زمامداران وسياستمدان ازباز يـكران صحتهُ تار يخ' 'و جهانيان
از ازاظران آند
 و نظر زاظران را عهده دار ند.
نيروى تشخيص و قضاوت و استنباط نـاظرانو نو يسنـ كان
متفاوت است .

سه كو نه |زد، خورد بين و ر نـكين و آميتخته .




- Ya

ك كه زماهداران در دورإن اقتدار خود جزور يا بر اثر تبليغات بـآنـان تحجميل مينها يند تا ص. بتار يخ يو شنـل .
شيشه ها وعيناك هالى ر نـكين زمينه صحنهها ارا ر نـكين زموردار

 حقيقى T T ش

 بنظر خواننه كان رساندم ولى دوران رضاشاهر ا شخضصاديدها



 بيش از ده سال در سغر بودم و هتنو حاشيهها ها
 سواحل خليم فوارس را ایيهوده از خاور تا باختر كشور را در نـور ديدم و بغير از كر دستان و كر كان كو شهنهمازدهاست كه بديدهخوريش نديد• باشثم در كاخهاى دولت داران و كلبه هاى بينوايان و در چادر هـاى


 بارهارر آن سامان كذذ كردم .



 كشيده ارتباط جنوب و ش شمال كشور را با بريده بودند .



 و براى عز يمت نظر بفور ريت مأمور يت ، هوا بيهــائى در اخر اختيارم بود در جند ساعت فضا را بيمو ده به خر خر م آباد لر ستان ر ر س سيدم





 راطى كردم.

- A1-

روز هـابشب •ير سيد و بغير از راههالى باريك و خطر نالك ،و




 جلكهيناور خوززستان است، ‘اثرى خدا بنظر خو|نندكان هير ساند .



 و هم آهنـكى در آن سامان است.


 درز •سスاتی• , اكشودوسيسفرمانساختمأنر اههاىديبكررا در لر ستانصادر نهود .
 لر ستان كنشت و كرانه درياى خز, را با بدر ياى آزاد وسر اسردر يا
هايى آزاد كيتى پيوست.

در Tان سـال شاهنثاه ‘ شاه كارى از اراده و يشت كار خـود

تحسين و تتدير ايرانيان و جهانيان خواهد بود

در فروردين ماه . .



 خدا كتتى وانكاثتنى بيشهار است.

يـكى از اشك هاى شادى كه در بالا بداناشارهشد، الشـكى بود
 نقاطى ديكر از تماشاى مناظرى ديك, جارى كشت . آزمنلالـن و روئياهاى صالت
نإِايون جهانكير و جهاندار و آزمند بود.

رضا شاه جهاندار و آزمند بـود و موقع زمان و وهكار وهن بـهـ او
اجازْ جهانـكيرى نهيداد .


 كشته بودند.


كيلو هتر (كره زمين ) برهاشته بلع و هضم آن نهايت آرزويش بود رخاشاه بتدر يج بآز الختصاصى دحار كشته عمرانو آبادى كرانه انهاى
 بسبارى از نتاط ديكر را نيز داشت كه روز كار امانش نداد ـ أز ولى آزمنـدان نـامبرده بـالا از لحاظ روان شناسى از مظاهر مديريتدعحيطخو يشند، آز آنانبامدير يتواصلا حاتى توأمبو دقاست المروز بيش از يـكصد و بيست سال از خواب و و خيال نـالٍ اليون

ميگنذرد و آن مرد بز كك بخواب ابد رفته است -


 كرده است قابل نـكو هش ميدانند .
 ;
 بنظر خوانند كان رساندم. كوشش كردم تا از اثر پی بهو ثر برمو ازروش كر كردارو رفنار
 اصلا را تفكيك كرده درصحنه نمودار ساختم ‘ سيسيردهبرداشتمو حقيقت را آنـكو از مقايسهُ صحنههايى رؤياى نادرشاه معادله تاريخى زيرين را

- $1 \varepsilon$
|ستنباط ميكنم.

=




رضاخان با رضاشاه نيز نسبت تاريخى زير را شايان تو جه هيدانم
نسبت نادر شاد

زهين بمرور بـه بيمارى ديـكرى نيز بنام جنون نـر وت دحا


جلوس جو الت بخت

چون هـز شك جوان بخت جـر كرسى نشـست د كتر فيلسووف و
يـاران ر|الحضار فــرمود و بهشاور وهو دادن دستور هرداخت .
جوان بخت فرمود جوانم و آمل بسياردارم بيشر فتميبر عزيز "و و حدت ملى و هعنوى ميهن و رستخيز فرهنانكى ايـران كمال

مطلوبوغايت آمالم است.
اجراى نياتم رادر سايهُ خدا باهمر اهىشماومشاورؤبادز شكان
شورا و هم Tآنكى هم ميهنان خواستارم .
يدر بزر كوارم در هـايـان كار از نير نـكيان :س بيزار بـودو

در نخستين تشخيصم بخطا نرفته وشما ازفر هنكيان باشيل ‘ بمشاوره
مرداز يد و بادر نظر كرفتن موقع زمان و مهكان برنامهُ نوين اصللح
كشور را تنظيم كنيد و بنظر شورالى هز شکان وقت رسانيل.
آنیحه صلا ح میهن باشد و بادوت كافى وشور وافى تصويب كنيد
عن نيز موافقم آرزوممند اصلاح كشورم و مقيدنيستم بكو يندبغرمان
_A7_
 بينند و بـكو يند در زمان من بود .
دكتر فيلمسوف كفت . بختت بلمند و ميهنو هم ميهنانت ار جمند باد كار خطيررا زهانى.بخديتتكذار و يارانم هتحولفر مودند كه كشور

بوضعى خاص دحار است .
جوانبخت فرهود - بـاستناد تـار يخ ميكويم ‘ عللمتشابهوقايع متشا بهوو جود هآو ونل و علال و وقايح كنونى نيز تـكرارى از وقايع پيش بيش نيست "هر كاه شماوياران نياك بينديشيد خوب و و بد كار را


 بغض و كين از خود دور ساخته اند .
جوان بخت فرهود ـ آزار از آثار نير نـكيانو كين ازهفات كوته
 توزان را هدايت فرهايد ، آنانغكه روحا در آزار بودند ، آزادسازيد
 خسارت ككيد و دالجو







- N1-

 هعيشت بر كنار ماندذد ولى زندكى كار هندانرق بدر بزر كوارت جنانجه كز ارشى درستيا نا نادرست بعرضش هير سيا
 را بديو انيان تــايمكر كر ده باهم ميسو خت


 وبتمام كارمندان كشورى ولشکرى داروى فرهنـك دهيهد بويزْ هبراى




 ريش آهنت تكامل
دكتر فيلسوف و ياران زفسى بآزاد كشيدند تعظيم كرده كفتند زندهباد جوانبخت

جاويدبادفر هنگ
جوانبختده باد اير انـان و فرمود .
 بباخواستند و يـكدل و يكز بان فرياد كشيد ند .
نابودباد نير تَ

بيهانيا هرمانت بتحرات



كار آنان بههنيان كثيده ، بلند بلمند در بلند







 تيره و تار ظاهر خواهد كشي











آقاى فر وغى




كشتند ونسخه يّمانر ابمنشور اطلمسييو ستهدر مان بحر انش خواندند (
امروز قضاوت با ناظر ان و فر دا با تاريخ است .
(آداف تی ير ) زماهدار و سياستهدار فرانسوى از مورخار مان
 با فر ا كرفتن علم حقوق آغاز كردهاست .
 از آنار جاويد|وست.
نـارش كتاب اول را سـى و ينـج سال يس از شر و ع شورش
 نا پاليون بِيايان رساندها است .

 زير نفو ذ احساسات و تبليغاتند .


 خود او نيز تاريخى داشت و چون ديده از ديذار جهان بر بستساير

 كذار يم نظر خودرا نيز بنـاريم ولى قضاوتححقيقى أبنسل بعدسياريم
-9Y_
بكاشتند و إخخورديم و كاشتيم خور ند

دكتر فيلسوف از هِارِاى جهات بیشباهت

حنانچها تاريخ شورش اير ان و تـارين شاهنشاهى رضاشاه را ا
 !يشتز كريد

"
وظيفه روا نشيناس ، مقايسه و تشبيه ، تو جيه و تعليل ، استنباط و استتاج است
的


قابل تشبيه ر قياسند . عوامل خار جیى نيز كه باعث سقو ط امير اتورى
 جهات بي شباهت نيستند. .
-9r_


و اشرار داخلى در آزار بو دند .
 آنرا تصرف كرده ميغفتتند ما با وطن و همورطنان آنان كار ى ندار يم

و سر و كار مان فقط با شخص آنان است است
جزيره سنتهلمن و جز ير ه موريس


خود سبرد و ثيى تیلدير خو يش روان كشثت.
در YO شهر يور ماه •YY




راTآغاز نمود ‘و دست رنقدير دز جز يره موريسوسنتههلنتعزمنتشاء
و تذل من تشاء نوشت .
T آشفتیى - نظم - إر آ


 فرياد محو باد امهر اطور نابود بـادا|مهراطور ديده فدائيانش را كور و
-9ミ-
كوش فللك , اكر دميكردند.
رضا خان سر دار سپه كشوراير ان را نظم و نسقى :-ـى نظير داد

تكامل هدايت كرد .

بر آشفته ناسز اهالى بيششمار بهر قه راهش كر كردند .











عزيز آريم.

شود وشعفهمججلمسيان به كمال رسيدو فر ياد ز ندهبادامثر اتو
جّا ويل باد اهثر اتور نثار روانش كردند .
 بر دوش كرنته ،اشفك شعف و حسرت از عظهت و جاللى كه هس از
-ì.

 آراهعاهابدى جنازه آن رأد مردبزر كـ قرار اردادند .


وجاويد است
دور• بححر ان بیِايانمير سد و بر بايهساز مانهالى ضاشثاهاصلاحات
 ميگ, دد، وروز
 و استاد بزر گی اوتند وحق آن بزر كوار راجنانـكهدر خور بزر كواران


Iraq g ivaq
( شار دن ) و ( تاور نيه) و ساير سياحانى كـه در زمان صفو يـه



 دستتقدير نيز وقايع تار يخی اين دو كشور دانشد

تشبيه و وياس نـكاشتهاست .


_47
اغصأر رستخيز فرهنـكى اين كشور است:

شاه يهلو


فرهنكى ايران است .



بخواست حضرت مسجود در نظر كير يم رستخير فر هنڭى آغاز كنيم
كه روان ابنسيينا ورازى وسعلى و فردوسى و ساير بانيان رستخيز



زنده باد اير ان



توام با خونريزى و كثتار بود.

فرانسهنوين وارتش نوينوفر هنكك نوين بود .

 رادر نورديده ‘ بافريادز ندهباباد امثر اطور ‘ جاويد باد امهر اتوردر خاك


 رسانـد دست تتدير تخت و بختش را واز كــون و هــر جم اهمراطورى را سر نگون نمود


 وحدت ملى ايتالبا, آلمان و اسیانيا و سايز كشور هالى ارويا
-91-
واكتش مستقيم شهمشير آبدار و افككار Tآن مرد بزر كی است.


 فر مانقر مانى \$ر هنيتا
فـرهنغك در كاخن نـور بـر تخذت ذـور جلو س و بفر مانفرمائى
جهان هرداخت. فر هنعی فر مود

ايجحاد كرده ارتباط بين افر اد بشر را آشان كثـد .
فر مود

تا تالكراف و تلفون و راديو اختر اع كنته و ارتباط فـفكرى و
 فر مود
تا روث هرواز از هرند كان خدا آهوز ند و در.هوايرواز.كنثـ. فر مود

هاى.تندرو بخارى تبديل كَنتد . فو هود

كو يهاو خيلبانهاى دلر با تبديل ككند .
فر مود
 سارى پردإزند .
-99-
بار يافتن تاجلدارانو نماهداران جهان در بار Fاهوفرهنـع تاجدارانو زمامداران. جبان بـار حضور خواستند ،فرهنكك ههه را بار داد؛ فوهود تا خواصو عام

 فر مود تامساوات ومواساترا برقرار سازند با آزادیىوبر ابرى


 و نوانخازهها بنا كنند'ر حمو مروتو شففتتوفضيلت را هـلكه خوريش سازند ضعيفان را دلدارى دهند و بينوايان رادالجوئى نهايندو باتير • بختان بديده كبروغرور ننتكر ند .

 بساز نددل

ورهنك روشن كردد.
فــر هـود تادر كشف قوانين خلقتواسر ار آفر ينش آفر يد كار باريك شو ند به كشف رموز : :كوين حيوانو نباتو جماد هـر دردازندو به عظهتو اقتدار حضرت يرورد كار يُىبر ند.


هعنوى فرهنـكاست . تاجدارانو زمامدارانو وولت دارانوخواصو عوامو بينوايان

سجده شكر به آستان حضرت هسججود بجاً آوردند و بضا خواستندو
 بايلدهبادفر هيك ;ير نكك كهتاب ديدار نور فر هنكك را نداشت و در سفر و حغر
جيو سته خار ر!ه بشر بوده هر كز بيكار نبود بشوخى زيرلب هيعفـت
 ستّس افز ود ذير نك داندو فر هنك
تهران Y خرداد
نـارش جاپ دوم كتاب تب سىو شش ساله ايران پايان يـافت دكتر فتحالزه بينا

