# فرقئ عدالت ايران. 

از جنوب قفقاز تا شمال خراسان $19 r+-191 \mathrm{~V}$

محمد حسين خسرو هناه و اليور باست


مجموعءّ تاريخ معاصر ايران - 9

- خسرو بناه، محمد حسين،
: فرقه عدالنت ايران از جنوب قفقاز تا شمال خراسان محمد حسين خسرو بناه، اليور باست.
: تهران: برديس دانش،
ص- F :
: مجموعه تاريخ معاصر ايران؛ qYA-qY-rロ.q-YY-.:
: :كابنامه ؛ نمايه.

> : حزب عدالت ايران. : حزب كمونيست ايران.

- كمونيسم - ايران

Iff ايران - سياست و حكومت - ترن :
: باست، اليور :

Q $\Delta \Delta /$-AYF.PロT:
lovasw:

سرشناسه
عنوان و نام بديدآور

مشتخصات نشر
مشخصات ظاهرى فروست شابك
فهرست نوبسى يادياشت يادداشت موضوع موضوع موضوع موضوع شثناسه افزوده
رده بندى كنكا رهوه
رده بندى ديويى
شماره كتابشناسى ملى

فرتة عدالت ايران

الز جنوب قفقاز تا شمال خراسان 1918-19r.

نويسنده: محمد حسين خسروبناه، اليور باست
حروفجينى و صفحهآرايیى: مؤسسه جهان كاري
طراح جلد: كاوه آرام
جاب و صحافى: شادرنى

$$
\text { تيراز : • . } 11 \text { نسخه }
$$

جاب دوم: Par
حق جاب و نشر محفوظا است.
تهران. صندوق بستى: IFIFD-III


www.shirazchketab.net : سايت

$$
\text { قيمت :... . } 9 \text { تومان }
$$

فرقه عدالت ايران
ازجنوبقفقاز تاشمال خراسان اینان
19/V- 19 r.

محمدحسين خسرويناه و اُليور باست

فهر ست مطالب

هفت
يادداشـت دبير مـجهوعه
1 بخشو اول: فرته عدالت ايران / محعهدحسين خـهرويناه..................
بخش دوم: تاشُكنـد در برابر باكو؛ سلطلانزاده، شـوراى تبليغات بينالهـللى و


بهخش سـوم: اسـناد خـهيهـ
ا. سـلام برادرانه، مراجعت از طرن اجتهاع بـزرگى ولا يـتى الشـتراكــيون
100 $\qquad$ اكثريون مسلمانان توركستان به الهالى ثـرت
Y. وزارت امور خارجه (ادارة انگليس) به هيـُت وزرا، YV بحمادىالاول
$19 V$
irra
$19 \wedge$
r. اداره انگليس وزارت امور خارجه

189 $\qquad$ زهرسـت اعلام

يادداشت دبير مجموعه
















 مثال در حالى كه دادهها و دانستههاى ما در مورد حال و وروز جوامع ايرايراني

 هنوز اطلاعات جامیى در دست نيست. دو بخش اون اول و دوم اين كتاب نيز





 تحولات گامى فراتر نمىتوان نهاد.



 فراموش شده از حيات جوامع مهاجر ايرانـى در آسـياى مـيـيانه از لحــا
 و رقابتى مربوط مى رشود كه كفته مى شود د در اوان تشكيل حز ميان سلطانزاده و حيدرخان عـان عمواغلى جريان داشته است و ديگرى نيز

1. Tashkent VS. Baku: Sultanzadeh, The Council for Intemational Propaganda (Sovet Internatsional'noi Propagandy), and The Establishment of The Iranian Communist Party (ICP) in 1920. بخشّى از اين معاله اخيراً با مشخخصات ذيل منتشر شده است: Oliver Bast, "The Council for Intemational Propaganda and The Establishment of the Iranian Communist Party" in Touraj Atabaki (ed. by), Iran and The First World War, Battleground For the Great Powers, I.B. Tauris - London, New York, 2006, pp. 163-180

باددائتـ دير مجهوع نه
روشن ساختن جارجوب كلى تلاش بلشويكـهاى مستقر در آسياى ميانه
 خداوردى (معروفـ به (اخحدو)) يكى از ياغيانِ كُردِ خر اسان. '
 وزارت امور خارجه در مورد تحولات اين دورهه، به يكى جزوهة تبليغاتى كه
 كه آنها را نيز به صورت حند بيوست در انتهى كتاب ضميمه كرده استـ. كاوه بيات

 اختصاص دارد (نانشر مولنـ، مشهل، IIVT).

## بخش اول

## فر قه عدالت ايران (191\%-19ヶ・) <br> محمدحسبن خسروبنا.



 صورت فصلى يا كرتاه مدت به مناطق مـهاجرينذير و و از جـمـله بـهـ قــنـاز
 اندوختن مبلغى براى گذران بهتر زئد




 نفت باكو، كارگران ايرانـى بـا . .




 ITVA 19Y.


 نفر كارگر بودند.
تهيدستى و مهاجربودن كارگران ايرانى و ناأكاهى از حـقوق فـردى و






 افزايش داده، دستمزدها و امكانات رفاهى و ايمنى محيط كار را كـاهش
 ا.




 صص 19-19 ات





 لزكىهما، نركها، ايرانىما و... السـت كه دين واحدى . دارند.

بـشش اول
دهند؛ همـجِنين، كارفزمايان براى جحلوگيرى از هـمبستگى كارگران و مقابله با مبارزه صنفى آنان از مـعتقدات ديسنى كـارگران ايـرانـى سـوء اسـتفاده
 سـوگند ياد نـمايند كه به عضويت هيِّج اتحاديـالى در نيايند. از آنان تـوتع مىىرفت كه نه تنها در اعتصابات كارگرى شركت نكنند بل عنداللزوم بـه عنوان اعتصابششكن نيز وارد عمل شوند." ' اين وخعيت مو جـب مىشـل تا كارگران ايرانى آماج خششـم و كينه كارگران روس، ارمنحى و گرجسى ــكـه
 بر خوردها نه تنها تعارضات قومى و ملى را در محيطهاى كارگُى تشدلـ مىكرد بلكه به تفرقه در صفوف كارگران دامن میىزد و مبارزات آنان و در نتيجه، سـوسيال دموكرالسىى تفقاز را، به ويزُه در باكو تضعيف مىكرد.

گروه حزْبى آتايفـ سـ اكبرى
از سال روسـيه تبلين و سازماندهى كارگران ايرانى و مسلمان را در دستور كار خود قـرار داد
 عليرغم بارهالى مو فتيتتها، در مجموع حنين فعاليتهايى تا سال هMM / /




 . 1 roa
 19..، باكو، علم، 199V.

I91V مؤثر نبود؛ زيرا، از يكــو به علت شـكــت انقلاب 19.0 روسيه، مخفىشـدن حزب كارگر سوسيال دموكرات روسيه و گروه همت و سبـس
 تداوم نداشت و از سوى ديگر، مهاجرت روزافزون درو دهانانان ايرانى به باكو










 اين حزب

 همين علت دستگير و شش ماه ماه زندانى شدند
 صورت مخفى در بين كارگران ايرانى فعاليت مىكرد. از اقدامامات اين گروه

ا. ا.ق. عليف و دبكران، ناريخ آذربيجان، جلد دوم، نرجهه نصر الله اسحقى ببات، تجبين،



بخت اول
برای سـازماندهى كارگران ايرانى، بـجز اشاره جعغر بيشـهورى به تــليغات آنان در (امعادن نـفتآَلود سـيـاه و در روى نـيمكـتهأى خشــن و كـتيف
 سياسیى ناشىى از آن، گروه حزبى بهرام آقايفت - اكبرى كه هممجنان عضو تشكيلات باكو حزب كارگر سوسيال دموكرات بودنل، مانند ديگر احزاب و گروههاى سياسسى باكو فعاليت خود را آشڭار كردنل و گسترش دادنل. از جمله اقدامات مهـم اين گروه حزبیى براى متشكلكردن كارگران ايرانـى و
 اين شـورا كارگران ايرانى شــاغل در كـارخـانهها و مسعادن بـاكـو را در بـر مىگرفت و به عـوان تـشكل صنفى كارگران ايرانى با شــوراهــاى كـارگرى ديگر مليتهاى ساكن باكو بخصوص بلشويكها هـمكارى مـىكرد. از
 اكبرى از طـريت اقـدامـات شـورایى كـارگران مـهاجر ايـرانـى و هــمـحتنين فعاليتتهاى تبليغى و ترويجىى در كارخانهها و محلنهانى كارگرى موفق به جلب اعتماد كارگران ايرانى شدنلد و رهبرى حركات اعتراضى و مطالبات

 (نماينده) كـنسولگُرى ايـران در مسحله صـابونتحى از مسحلههاى كـارگرى يـيرامون شـهر باكـو بـود. كـارگران ايـرانـى ايـن مسحله كـه از احــجافات و





 عنوان اتحاديه كاركرى كه بيـش از فرته عدالت تـــكـيل شــده بود، نام مىـبرد.

غ غرتد عدالت ايران
اعضاى گروه حزبّى ) را به عنوان نماينده و ستخنگوى خود در رأس هيئتى از كارگران به كنسولگرى ايران در باكو فرستادند. غفارزاده شـكـايـتها و

 نــتيجه بــىتوجهى كــنــول بـه شـكـايتـها و درخــواستهـاى كـارگران "احهاردوز بعل، در مراسمى كه در ملرسـه اتحاد ايرانيان به عنوان جــــن نوروز برگزار شـده بود و تمامى شحهرههاى برجسته جـامعة ايرانى بـاكـو و هــمتجنين اعـفاى كـنسولگرى حـضور داشـتنـلد، غـفارزاده و جــمعیى از كارگران صابونتحى بلدان محلس آمده و نارضايتى خود را آشكـارا بــيان" كردند. 'غفارزاده كه از رسيدگى كـنسول ايـران بـه شكـايـتها و اجـابـت درخواسـت كاركران نااميل شـله بود، خطابِ به حاضران اعلام كرد: ॥اتون قوتسول ايران به شـكايات ما رسيدگى نكرده لهذا خود ما آگنط مزبور را عزل و قونسولگرى را هـم [...] بايقوت كرديـم و كارهاى خوددمان را ديگُ
 گويىى متوجه تغيير و تحوللات اوخاع باكو پس از انقالب فوريه و تأثير آن بر كارگُان ايرانى نشثله بودند، سـخنان و اتمام حتجت غفارزاده را جــلى
 كارگران و حل مشـكالات آنان به عمل نياوردنل. با اين حال، غـفارزاده و يارانش از بِيگيرى شكايتهای كارگران دسـت بـر نــداشـتند. در اواسـط جمادىالثانیى هMM / اوايل آوريل 191V، ميرزا محمدخان ساعدالوزاره (كفيل زُنرال كنسولگُى ايران در تفليسى) و وكيل الدوله (رئيس صندوت


 Y. .

Y بخش اول


 IAIV








 ها هزار منات به هيئت شورائيه مدرسه اتحاد ايرانيانيان بيردازند و وبرونده شـكايت مختومه گردد.



 خطرناك بوده است؛ زيرا، عدهاى متجاوز از هزار نفر جمع و هر كدام بـر به




 (rol $\frac{1 r}{0}$ ) ITro

A
يكـ شُكلى نطت و شـكايات مىكردند. در هر صورت، بدون اينكه موفت به اصلاححى بشّوند مراجعت مىىتند به اميد اينكه اگكر موفتّ به اصالاح امور شهر [ كنسولگرىى] شُدند، صابونتحى هـم ممكن است اصهاح شود.|" اما برخـلاف تجار كه به حـل مساتل كنسولگرى اميلدوار شـله بودند برای غفارزاده و يارانت بلكه براى كارگران ايرانـى مسحله صـابونجّى نـــز قابل قبول نـبود كـه بـرطرف شــلـن آن بـختُ از مشـكـلات و مـعضـلات زندگيشان كه تتيجهه اعمال نماينده كنسولگرى ايران بود، بـه آينده نامعلوم موكول شـود؛ از اينرو، غفارزاده به هـهراه عــلـالى از كـارگران بـه دنـبال ساعلالوزاره و وكيل الدوله به باكو رفتند، در مقابل عـمارت كـنسـولگرى ايران تجـمع كردند و خـواســتار مـحاكـــه كـنــول (مسيرزا جــوادخـان) و مــعاونت (مـيرز امسحمدخان فـهيمىى) و هــتحنين حـبيباللـهنخان آگـنط صـابونحِى شُدند. عليرغم بركنارى حبيبالله خان و بـارْاى تـغييرات در تركيب اعضاى كنسولگرى، نارضايتتى كارگگان ايرانى از ميرزا جـو ادخــان كنسول ايران در باكو مسوجب شــد تـا در روز Nا رجب I91V حلدود صدنفر از كارگران مـحله صـابونجتى بـه كـنــولگرى رفـته، ميرزا جوادخان را توقيف و او را وادار كردند كتباً از مقام خود استعفا دهد و تا هنگام ورود كنسول جديل، سـاعدالوزاره، سـاختمان كـنــولگرى در تصرف آنان بود.

تشكيل فو قه عدالت أيران
 كارگر سـوسيال دموكرات روسيه كه عمدتأ عضو گروه حزبى بهرام آتايف





9 بخش اول





 لطفى و مححمدقلى عليخانوف به عضويت كميته مركزى فرقه عدرالت ايران ايران بركزيده شدند و غغارزاده را به رياست و ميرزا قوام ملاحسينغلى اوغلى



 نبود؛ زيرا، رهبران فرقه عدالت نه تنها موقعيت خود را را در تشكـيلات باكي


 كميته مركزى فرقه عدالت ايران بود و به اتفاق سلطان




ثـد است






 (IG1V

 باكو (اسه دسته كمونيست به وجود




 آنجايى كه فقط ارتباط همه جانبه فرقه عدالت ايران

 عوامل موئر در شـكلگيرى اين فرقه و فعاليتهاى آن را را در نظر بـيكيرد. در
 ادامه توضيح داده مىشود، فعاليتهاى فرقه عدالت ايران دو جنبه اصلى









بخش اول
عنوان يكى حزب ايـرانـى فـرقه عـدالت در بـى مـتشكل كـردن كـارگران، دهقانان و زحمتكشان و بريايى انقلاب اجتماعى در ايران بود. از اينرو، همزمان با فعاليتهاى تبليغى و ســازمانگُانـه در بــين ايـرانـيان مـهاجر اجر،
 عبارت ديگُر، فـرقه عــدالت ايـران خـود را حـزبى مـلى و در عـين حــال انترناسيوناليــت مى دانست و در هر دو زمينه فعاليت مىكرد.

 كميته باكو حزب كارگر سوسيال دموكرات روسيه و در بـيوند

















كارگران به اين حزب بيوستنل.' فرقة استقالال ايران و اتـحاد اســلام نـيز
 تشكيل فرقه عدالت، بجز كارگران، ديگر اتشار و طبقات جامعة ايرانـيان مهاجر حزب نود را داشتتند و اين احزابه، در شرايط برتلاطم تفقاز كم و
 مىكردنل. در جريان اعتراض و شـكايت كارگران محلة صـابونحی مششخص شُد كه دو حزّب ايرانى موجود براى حفاظت از منافع كارگران ايـرانـى و
 كرد. بنابراين" در جامعة تطبى شُدهُ باكوى دستخوش انقلابِ و عوارض

 توجهى از كارگران ايرانى هم به ايْن ضرورت بیبرده و خوامتار تشكيل حنين حزبى بودند. زيرا، پابه محض انتشار خبر تشُكيل حزب عدالت در تمام كارخانجات دور و نزديك، همشهرى خود را بوشـيله و ريـث. سـيدل و ســرشـناس و بـاسـوادهـاى خــود را جـلو انداخته دستهدسته به محلةٌ ضابونجچى (ملرسـن تملـن ايرانيان) كـه مـحل



「.




if بخـش اول
فرقه عدالت كه "ايك حرَب كارگرى به تمام معنا بود"،، فعاليتهايش ' را در كار خانهها، معادن و محله هاى كارگرى بيرامون ثــهر بـاكـو (مـاننـ صـابونجّى، بالاخانى، بسىبى هيبت و...) مـتمركز كـرد و بـه عـضوگيرى و سازمانلهى كارگران ايرانى چرداختت. در هر يك از كارخـانهها و مسعادن، علاوه بر شوراى كارگران مهاجر ايـرانى كه اينك اعضهاى فرقه آن را اداره مسـىكردند، فــرقه عــدالت مــاننـ ديگـر احـزاب سـوسيال دمـوكرات و سوسياليسـت باكو، شـعبه و باشگاه خود را داشـت؛ پار اين بـاشتگاههاى كو جحك كتابخانه، قر ائتخانه، تـالار چحـاىخورى و بـازى و سـالن تـــاتر و هـمهگـونه وسـايل وتتگـذرانـى بـراى آنـها [كـارگران] مـهيا بـود. اغـلب باشُاهها بين المللى هـم بود. كارگران ايرانى با داشُتـن شـعبية خود از وسايل
 نيز فر ته عدالتدداراى كميتههاى مسحلى بـود و ایـن كـميتهها بـه اشكـال مختلف و از جمله با برگزارى ميتينگـها و ستخنرانى ها نظرات و مواضـع
 موجب شُد تا در مقطعى از سال 191^1 فرقه عدالت ايران با حلود تحهار تا شـش هزار عضو ‘، صرفاً به لحاظ كـمـى، بـه يكـى از احــزاب نـيرومند موسيال دموكرات در منطقه تفقاز تبديل شود.
I. يـينهورى، تاريتخهه حزَب عدالت، ص TV. r.

 F. آ. سـلطانز اده، هايران معاصرها















 نداشت و بيشتر مطالب آن را اسـداللـه غـنارزاده مـىنوشت؛ كــوايـنكه،




 (IAIV - IAYY


 مير متصود لطـفى، بـه لعـاظ تـوريكا تـوانـا نـبودند. يـوسفـزاده كـه مس نواتســت بـا نـوشتن
 مـزمان در كميته مركزى مــت (باكو ) و كميته اجرايى حزبـ بلشويكـ باكو ر همكارى با جرايد


بخش اول 10
غــفارزاده بــيش از أنكــه روزنـامـنگار يـا نـويسنـله بـاثـل، شُـاعر بـود و اشُعارش را به تركى و فارسى با تخلص (اجنتىى" در بــرت عـدالت مـنتشر مى مرد. غفارزاده كه مخاطب يـرت عدالت را كارگران ايـرانـى مسىدانست،


مـجله به همين شـيوه عـمل مىكرد. از آنجايى كه فرقه عدالت تا صفر هششا / نوامبر 1919، دوسال و نيم هس از تـتكيل، داراى برنامه و نظامنامهُ ملون نبود، از طريت مسجلة بـرت عدالت مىتوان به تححليل اين حزَب از جامعهُ ايران و همحتنين به هدفهاو و مواضـع سياسىى و اجـتماعى آن در ابـتداى فـعاليتهايش بـى بـرد. بــرت عدالت، ايران را كثورى با اقتصاد زميندارى مىدانست و توضيح مىداد كه جامعة ايران از اين طبقات تشُكيل شٌشده است: خحاندان تاجار، عـلمها، مالكان، تجار، بِيشـهوران، كارگران و دهقانان. در اين تركـبِ، طبقات اول تا


 محسوب مىشـوند)؛ و فرقه عدالت ايران كه بيرو سـوسيال دمـوكراسـى استت الادفاع و ححمايت از حقوت اين طبقات را وظيفهاى مقدس مى داند و آنها را با اوضاع و امور زمان و زنلكى آشنا خحواهد كرد.ه" در بين طبقات انقلابی تيزَ، بيرت عدالت بر اين باور بود كه آن (اعده از اولاد وطن كـه در خارجه به اجبار عملگى مىىتند و براى كسب معاش و نان يوميه تــلاش
「 كارگران، اولاد واقعى وطن هستند.

ا. بنتريد به سرلوحه بنج نــــاره بيرن عدالت.



 اقتصاد ايران را بر مبناي اصول آنيا


























يرت عدالت درباره ديگر هلفـهاى فرقه عدالت توضيح مىداد كه اين فرقه الادر ايحاد وحلدت و اتحاد بين ايل و قبايل ايران و ترقى فـرهنگى و
 ملتهاى غيرمسـلمان در داخل ايران همـت نواهلد گمانـتـ. در تـــاوى
 براى دسـتيابى بـه ايـن هــدفـها، بــر ت عـدالت روش مــــخصى ارائـه نمىداد و تنها بر آگاهشدن و اتحاد طبقات مولد و انقلابى جـامعة ايـران تاكيد مىكرد. در اينباره خطاب به كارگران, إيرانى سـاكن باكو، مخاطبان بالفعل فرته عدالت، مىنوشت: هايى كـــانى كه كار كثـاورزى را ترك كرده و كاركر شـدهايد [، بدانيد كه] ديگر طبقات به واسطة محصـولات زحمات





 دهند و ناطقان را دعوت كنند و از آنها معلومات جديد يار ياد بغيرند. بعداً
 اصلاحات اقدام كرده و اولاد واقعى وطنبودن خود را به جهانيان ثـابت

در عرصه: بينالمللى، فرقه عدالت خواستار خاتمه فورى جنگ جهانى بود و "همبستگى خود را با همن هواداران صلح اعلام" مىكرد. همحخنين متذكر مىشـد كه الاخــاتمة جــنـى جـارى بـين روسـيه و تـركيه بـه نــحوى

ا. . مـهانجا.

مرضى الطرفين، ترقى برادران تفقازى، تركستانى و افغانى و آزادی و ترقى

 خواهد داشت، ارزيابى مىكرد و بـه تأكيد مىنوشت كه ما ما آن انقلاب را را هاز










 و در اين زمينه تحت تأثير سوسياليستتهاى انمَلابى (S.R) و منتّويكها
 [....] را رها كرده است و مىكيشد به صلحى دادكرانه و دموكراتيكى دست
 مى,

 r.




بختُ اول 19
سيـياستى متفاوت از حكومت تزار در قبال ايـران اتـخاذ كـند و در جهـهت

 همگانى در جهان مسكن گردد.




 موضع حمايتى فرنه به انتقاد از آن دولت تغيير كرد و مـحور انتقادها فرته به دولت موقت تداوم حضور قواي نـى نظامى روسيه در مناطقى از ايران و تاكيد بر خروج آنان از ايران بود.

## فعاليتهاى فرقه عدالت در قفقاز



 خطمشتى و تحقق هدفسهاى خَّزب بلشُويكى مرتبط بود و از سوى ديگر
 عدالت خواستار مشــاركت فعال ايرانـيـان مـهاجر بـه نـفع بـلثـويكها در در

 Y.


-
رويدادها و تحولات قفقاز بوده است؛ با اين حال، از مـوارد مسُـخص و جوانب همكارىهاى فـرقه عـدالت بـا تشكـلـهاى بـلـنويكى بـاكـو در ســـالهاى نيسـت.دادههاى مـوجود تـنها حـاكـى از ايسن اسـت كـه فـرقه عــدالت در كارخحانهها و معادن و همـجنين در سـازماندهى تظاهرات و اعـتصابههاى كارگرى (مانند اعتصاب عمومى كاركان باكو در اواسط ذيحتجه ضMM / / اواخر ستحتامبر I91V) به طور همهجانبه با بلشُويكـها هـمكارى مىكرده است. 'در ضمن، با توجه به وقايع جمادىالثانى وسشا / مارس 191A، به نظر مىدسل كه تشكيل \#گارديهُ سرخ" از سـوى فرقه عدالت بـه منظور تقويت قواى مسـلع بلشُويكهاى باكو و در جهت مقاصلد آنها بوده اسـت نه حفاظت و حمـايت از جامعة ايرانيان سـاكن باكو در بـرابـر تـهـلـيدها و تهاجمات احتمالىى ديخران. نكته حاثز اهميتت دربارة بِيوند فرقه عـدالت و بـلـنويكـهاى بـاكـو، موقعيت فرقه در جناحبنلـى تـنكل هاى بلشويكى باكو است. در سالهای 191V - 19r. كارگر سـوسيال دموكرات روسيه (بلشويك) كه عملتاً بلشـويكهاى روس و ارمنى را در بر مىگرفت و ديگرى، بلشويكهاى مسلمان بودنل كه در اين تشكل ها متمركز شـده بودند: سـازمان هــــت (بـاكـو)، فـرقه عـــالت ايران، بيرليك (نهاينّه: تاتارهاى ولگا) و اكينچحى (سـازمان مسلمانان جناح حـب سـوسياليسـتـهاى انقالبى ). رهبرى بلشـويكـهاى مـــلمان با مـازمان همت بود. با اينكه هر دو دسته از يكى ايدنولوزّى بيروى مىكردنل و بـه لحاظ خططمشى سياسىى و اجتماعى كم و بيش هـم نـظر بـودنل و مستحلداً براى تحقت آن تالأ مسىكردند، امـا اخـتـلافاتى نــيز بـاهـم داشــتـند. ايـن انحتلافات ناشُى از عوامل فرهنگى و ملى بود. اخحتالفات هـنگامى بـروز

بخت اول
مى يافت كه هويت ملى بلشويكـهاى مسلمان از سوى حزب بلشويك به





 مسىگرفت و از مـوضع آن حـمايت و بــيروى مـىكرد. (در ادامـه بـه آن مى مردازم )













 اعانهدهندگّان اسامى آنان را منتشُ مىكرد. تنها از طريق اين اسامى است

نرنه عدالت إران
كه مىتوان به مسُّاركت اعضـاى فرقه در اين قبيل اقدامات يى برد. با اينكه در اين قييل امور و هـهچنين در تبلينغ و سازمانلهى كــارگران ايرانى در باكو فرقه با مشكالوت جلى مواجـه نـبود، امـا بـراى بــيـگِيى
 تشكيل ججهة متحط احزاب ايرانى موانع اساسنى بر سسر راه فرقه عــدالت قرار داشت. مانع اساسـى در برابر احقات حقوت كارگران رويه و نظم حاكم بر كنسولگرى ايران بود. حلاتل از اواخر سلده: 19 م تا سـال 191V، اكثر كنــولها و عدهاى از اعضاى كنسولگُرى ايران در باكو به جاى اينكه از حقوت و منافع مهاجران أيرانى، بخصصوص كـارگران، حــمايت و حــفاظت
 اعمال آنان حنان بالا گرفته و علنى شـده بود كه روزنامههاى فارسمى زبان
 ناكار آملى نظام سـياسى حـاكـم بـر ايـران آن را مـطرح مسىكردند. مــالً،
 رحمـت كنل اولياى امور داخحله را كـه يـلـي تـيول مسىكنند ولى مـامورين محترم ما در خارجه انسان تيول مىفرمايند. كويا رعيتى كه از خاك ايران
 اسـت، الححـدالله در خحارجه مرده هم آسوده نيست و مـاحصـل زحــمات
 قولكشّيدن تذكره و جريمه و غيره از آنها دريافت مىىدارنل و چحون بمُرد

 IMro



اكرحهه در يى اعتراضهاي مكرر ايرانيان مهاجر و افشاگرى روزنـامهها، وزارت امور خارجه ايران نظارت و مراقبت بيشترى بر كـنسولگرىهـا در
 تحولى در عملكرد كنــونگرىهاى ايران در قفقاز و از جممله در باكو بديد نيامل. محمدامين رسولزاده در اينباره گواهى مىددهد كه (اقونسولخانه ايران تمام مظالمى كه تا آن وقت در ايران واقع مى شـد در باكو به نــبتت به اتباع ايران دريغ نمىداشت؛ جريمه مىكرد، محاكمه مىنمود، به حـبس




 قونسلخانه ببينند خود را جنهان كنند و به دكاكين خارجه بـناه برند.") جَّس از

 عملكرد اعضاى كنسولگُى ايران در باكو نسبت به اتباع ايرانى به وجود نيامد. تنها در اوايل سال 19Y• / بود كه دولت ايران نگُران از خطر بلشويسـم و فرقه عدالت متوجه عواقب عملكرد كــنـولگرىهـا در قـبال


 r.r. - 19 سانلو، تهران، اسـغار،







 قفقازيه به كلى احساساتشان نسبت
 فراهم و تاسيسـاتى در آنجاها بنمايد كه آنـها بـه طـرفـ مــملكت جــبـبا شُوند.






 برطرفكردن موجبات نارضايتى كاركران به عمل مى آّورد و از از جمله، در



 مناسبات آن با ابرانيان مهاجر، برطرف شود

ا. نامة رياستالوزراء به وزارت جليله ماليه، $\uparrow$ حوت 1r9A، در: ميات خوقاللـاده قفقازيه،



بنشـ اول
ديگر هدف فرقه عدالت تتشكيل جبهه متحد احزاب ايرانى بود. كهتر از يك ماه يس از تشكيل فرقه عدالت، اين حزب در شعبان ضهسا /زوتُ I91V فراخوانى با عنوان \#دعوت" خحطاب به احزاب مـــياسى ايـران، در داخل و خحارج از كشور، منتشر كرد. در اين فراخحوان، فرقه عدالت توضيح مى داد كه الدر هر گوشَهاى از ايران و قفقَاز نام فرقه دموكرات را مىىشنويمم
 تاسغف، برنامههايى كه اين فرقهها انتتخاب كردهاند بـا يكــــيگر اخــــلاف دارد و حتى بعضـى از اين برنامهها متعلت بـه فرقه كـادت 'است نـهـ فـرقه دموكرات.ل فرقه عدالت بـا ايسن تـذذر كـه بـراى تـرقَ و بـيشٌ فـت ايـران ضرورى است "اهمـة فرقههاى دموكرات ايران اختالافات برنامههاى خود را برطرف كرده و با يكديگُ متحلد شونده)، همهُ احزاب ايرانى را دعوت مىكرد اجلاس مشتركى براى دستيابى به يكـ برنامه واحلد و متحلدشلدن براساس آن در باكو برگزار كنند. در ضمن، براى احزابِ ايرانى اين حت را قائل مىشـل كه اگر موافت برگزارى اين اجلاهس در باكـو نـيــتـنل، المـحل مناسب را تعيين كنند و ما با امتنان آن را قبول خـواهيمه كرد. فرالخوان فرقه عدالت، كه حزبى شُناخته شــله و داراى اعـتبار نـبود، بازتابى در ايران نداشتـ. در باكو نيز تنها فرقه استّفلال ايران و اتحاد اسهلام
 فرقه عدالت و فرقه استقلال الاسـت به همديگر دادند كه متفقاً به تسويه امورات لازم وطن مقدم كه امنيتت و آسايِش عمومى در آن منظور است،

 (Demokratitcheskaia partia از ملطنت مشروطه دفاع مىكرد و خوالستار اصـلاحات اقتهـادى و اجتماعى بان بود.
「.
§ ¢
اتحاد مبتنى بر برتامهُ واحلد نبود و در عــين حــال، هـر دو حـززب از نـظر مواضـ و نحاستگاه اجتهماعى اختلانات اساسـى با يكديگر داشتنلد. فـرقه استقالل اكرحـه داراى برنامهاى مسـابه احزاب سوسيال دموكرات ايرانـى در عصر مـتُروطه بود، اما به عنوان حزب تتجار ايرانى ساكن باكو كه داراى
 فرقه عدالت حززب كارگران بود و در تحليل ماهيت طبقات جامعة ايران بر اين نظر بود كه الصنف تججار به استثناى قسمت اندكى از آنها، عموماً خائن
 با يكلـيگر مغايرت دانشـت. برخلاف فرقه استفلال، فرقه عدالت نــه تـــهـا عملكرد و نظم حاكم بر كنـوولگرى را قبول نداشت بلكه انقالبيگُرى فرقه
 خيال مىكردنل مسببب تــمام بـلـبختى هاى ايـرانـيان اسـت بـه حــال خــود بگذارند." بَّه لحاظ سـياسى نيز اختلافات اين دو حزب متعدد بود؛ فرقه استقالال به صراحت در برنامهاش از سلطنت مشّروطه دفـاع مسىكرد فرقه عدالت مخالفت سلطنت و طرفلار جمهورى بود. به عبارت ديگـر، نقاط افتراق فرقه استفالال و فرقه عدالت بئ از آن بود كه بتواننل بر بنيان يك برنامه واحلد با يكديگُ متححل شـوند. به هـمين عـلـت هـم ايسن اتـحاد
 سالهـاى بعد اتحاد اين دو حزب به عنوان اقدامى نادرست و عقبنشـينى فرقه عدالت از مواضع خود و انحراف از اصول راهبر آن ارزيـابى شــلـه است؛ زيرا، در معلود خاطرات منتشر شدهُ اعضاى فرقه عدالت و اندى



 بى با،

تُوْهُشهايى كه مورخان اتحاد شوروى درباره اين حزب انجام دادهاند نه تنها به دلايل و نتايج اتحاد كـوتاه مـلـت فـرته عـدالت و السـتقلال ايـران
 انگیيزه و دليل اصلى هر دو فرقه از اتحاد با ديگرى ناشى از هلـف آنها در
 استقالل مىخواست از تحركات و اقدامات فرقه عدالت براى مداخله در امور كنسولگرى ايران و نمايندگىهـاى آن در محلههاى كـارگرى اطـراف شهر باكو جلوگيرى كند و فرقه عدالت اميلوار بود كه از طريت فرقه استفالال بتواند به كنسولگرى راه يابد يا بر عملكرد اعضاى آن تأثير بحذارد. برخلاف فرقه استقالال ايران و اتحاد اسلام، فرقه دموكرات ايران كه به لحاظ برنامه و خحاستگاه اجتماعى به فرقه عداللت نزديك بود، از فراخوان فرقه عدالت استقبال نكرد. زيرا، فرقه دموكرات و فرقه عدالت عـليرغـم وجوه مئترك، اختبالافات اســاسى بـا يكـديگر داشـتند؛ از جــمله، فـرقه دموكرات برخلاف فزّقه عدالت، معتقد بود: اما هرگز در انقلاب داخلى روسيه و كشمكشَ احزاب و دستتجات محلى نبايد مداخحله بكنـــم. كارها و وظيفة ما اين است كه نُخذاريـم حعوت افراد ايرانى بايمـال بشــود و سـعـى

 عدم استقبال فرقه دموكرات ايران از فراخوان اتـحاد و مـعدر بـر بـر آن، مواضع سياسى متفاوت و رقابت در جذب كارگران أيرانى موجب فرقه عدالت كارزار گــترده تبليغاتى عـليه فـرقه دمـوكرات بـربا كـند. در حقيقت، با توجه به تاكيد فـرقه دمـوكرات بـر عــدالت اجــتماعى و رفـع تبعيض، رهبران فرقه عدالت نگران بودند كه مبادا كارگران ايرانـى تـحت



PA
تائير فرقه دموكرات قرار بچيرند و جذب اين سزب شونل. از اين رو، در تبليغات خحود اادموكراتها را سر مايه دار و محتكر و بـوروكرات نـاميلده روى منافع طبعاتى خود آنها را براى جامعه دضر معرفى مىكردنل."' و در ضـمن، مىكوشُيلند به كارگران ايرانى بقبولانند كه تنها فرقه عدالت حامى و דيگير منافع آنها اسـت. اين خطط تبليغاتى را رهبران فرقه عدالت هـم در ميتينگـهاى متعدد در محلههاى كارگُى بيرامون شهر باكو و هـم از طريت محله بير ت عدالت دنبال مـىىكردنل. در مـيتتينگهاى فـرقه عـلدالت كـاهى ستخنرانان دجار شـور و هيـجان شـده و علاوه بر نظر رسـمى فرقه، اتهامات ديگُرى هـم به فرقه دموكرات مىزدند. مثّل، در ميتينگ 9 شـوال
 آقايفس (عضـو كميته مركزى فرقه) و عبدالباقى ــ به كارگران ايرانى هشـلـار دادند: ا|افرادى كه فرقه دموكرات را تشكيل دادهاند مشكوكانــل و مـا از هـهُ كارگران مىڭجواهيم از آن [حزلب] دورى كنند و به فرقه اجتماعيون
 عدالت نِيز تلاش مىكرد از نظر جــامعهشـناختتى و ســياسى مـاهيـت فـرقه دموكرات را از ابتلى تتڭكيل و تحولات بعلى آن را توضيح دهل. مثلا،، لطـيف مسجيدزاده مـىنوشـت فـرقه دمـوكرات بـا يـذيرش اعـضاى فـرقه اعتداليون به حزبس دربار، الثراف و مالكان بزرگ تبلـيل شــلـه الست و از مـنافع ايـن طـبقات حكـومتگر در ايـران دفـاع مـى كند؛ در نـتيجهه، فـرته دموكرات نسبتى با آز اديخواهان، كارگران و دهقانان ندارد. برخلاف فرقه دموكرات، فرقه عدالت مدافـع كـارگران، و دهـقانان ايـران السـت و بـراى احقاق حقوت اين طبقات مبارزه مىكند.



.ITO

بنـت اول
عليرغم تبليغات گــترده فرقه عدالت، دمـوكراتهـا بـا ايـتكه داراى (اناطقين و نـويسندگان مـبرزى") بـودند كـه (پر كـنفرانس هـاو بـيتينگـها تظاهرات شگُتى داشُتندل، در برابر تبليغات و تحريكات فرقه عدالتت (أز هرگونه تظاهرات مخالفتآميز خوددارى مىكردند.|' فرقه دموكرات بـا اتخاذ ؛حنين رويهاى تالاش مـى رتابتتهاى فرقهاى و قومى تـبلديل شــلهه بـود، از تشـــلـيلـ اخــتلافـها در جامعن ايرانيان سـاكن باكو و تضعيف آن در برابر ديگر گـروههاى قـومى جلوكيرى كنل. با اين حال، اوضاع و احوال باكو، بىكفايتى ماى حاكم بر كنــولگرى ايران و انقالابيگرى فرقه عدالت از جمله عوامـلـى بـودنل كـه

جامعة ايرانيان ساكن باكو را دهار تفرقه و تشتتت مىكرد.
 ششر مامورين دزد، مرتشى و غارتگره كنسولگُرى را از سر كارگران ايرانى "(فـع" كند، كنسولڭرى ايران و نـاينلدگىهاى آن را در محلشهاى كارگرى
 قونسولگُىی" بر عملكرد ماموران و كاركنان آن نظارت كنل. با تـوجه بـه اقتدار فرقه عدالت در مححلة صابونجحى، كميته مركزى فرقه تـالُ بـراى تسلط بر كنسولگُى را از ایـن مسـحله آغـاز كـرد. "اكــميته عــدالت، نـايب قونسول [آگنت] را از محلة كارگران ايـرانـى فـرار داده بـه واسـطة مـيرزا
 مـاعدالوزاره كنسول ايران كه از شـرايطل مسحله صـابونجّى بـاخبر بـود الاحاحار شـد اين امر واقع شلهه را بیذيرد و غفارزاده را رسماً نايب قنسول

 r F.F. عمان، ص Tr. r rer rerer.
-
كنسـولگرى ايران در دحلة كارگرى بالانخانى را در اختيار گرفت و اين بار نِيز ساعدالوزاره ناجحار به ثذيرفتن آن شد. ' در چى تسلط فرقه بر ايـن دو نمايندگى، لاتجار از ترس اينكه مهـن الست خطر به جنرال قونسولگُرى نيز سـرايـت بكند قونسول را وادار مىكردنل كـه از حكـومت مسحل عـليه
 فوريه "ادر باكو، هر كى هـر كـى بـودها و \#اكســـى بـه حـرف دولت كـوش
 "ترس" تجار ايرانحى از اقدام فرقه عدالت براى تسلط بـر كـنسولگُى
 مهاجر ايرانى "اتصميم گرفت اداره كنسولگرى را ــ كه تنها به المـور تـجار محتكر پرداختته و به مسرنوشـت كارگران و كشـتهشُدن صـلهـا تـن از آنـان
 در اوايــل جـمادىالاول عسشا / اواخـر فـوريه 191^ا شُـوراى كـارگران مهاجر ايرانى و در حقيقت فرقه عدالت، براى عملىكردن تــهـميم خــود
 حاكمه آن دوره، أِن اقدام به نتِجهه نرسيلد. تلانُ فرقه عدالت براى تسلط بر كنسولگُى، فرقه استقاكل ايـران و اتحاد اسـلام را كه اتحاد نآيايلارش با فرقه عدالت تُمرى در זیى نداشـت به شــــت بـرانگگـيختت و بــه واكـنت وزاداشت. در ســاعت يكـ بـاملاد $\%$ جمادىالاول عششا/ ^1 فوريه 1919، قربان صادق اوغلى (عضو كميته محلى حزب عدالت و از فعالين شـوراى كـاركران مسهاجر ايـرانـى ) در دو
r. مــان، حـ rr.
r.



بخ بخت اول
راهى \#كــله") به قتل رسيد.' رهبران فرقه عدالت كه بـالافاصله از مـاجرا
 باشّد، اعلام كردند كه صادق اوغلى به تحريك ساعدالوزالوه اره كنسول ايران كـُته شـده است. در هـمان جلسـه، اسمدالله غفارزاده (اليدرفرقه بيان داشـت از آنجايى كه اين مقتول نتخستين قربانى فرقه عدالت بوده، به عنوان يادكار


 بالافاصله، اعضـاى فـرقه عــدالت بـراى خــلاصى ايـرانـيان از ظـلـم اقـدام مىكنند و "احند نفر كارگُ مسـلح ايرانى به كنــورلگرى وارد شـده به كنـورل حنين مىگويند: كميتهها براى اجراى تحقيقات درباره قتل اتفات افتاده در
 از اين حركت تجاوزكارانه واهمه كرده معاون خود را با هحند نفر از اجزاى
 از طرف كـيتهها توقيف و اتـومبيل كـنسول هــم خـبط مـى گردد. ســـس

 موجود در جامعة ايرانيان ساكن باكو شد.


 كميته اجرايى حزب بلثـويكى باكر و كميته مركزى فرقه عدالت، فراخوانى در
 إير انيان در انقلاباكاكتر، ص 108.

 وحشيانهال| صادق اوغلى را با تصميمّ شـوراى كارگران مهاجر ايرانى مـبنى بر واگذارى اداره امور كـنسولگُرى بـه هـيـت مـنتخب آن شـورا مـرا مـرتبط دانسـت و اعلام كرد: (اما از همهُ اتباع ايرانى دعوت مى المنيم طبت تصميم كميته انقلابى موقت براى احترام به خاطرة اين رفيق كه در حين ماموريت جان بخود را از دست داده انّت، دست از كار بكشند. ای ستمديدگان، ایى دوستداران آزادى و برابرى [دست از كار بكــيلـ] تا بدين وسيله به همه

 يـــرسفزاده و نــه غــفارزاده رئــيس فــرقه عــــالت و آن هــم در اركــان بلشويكهاى باكو، عمالٌ حاكى از آن بود كه در رويارويى با كنــول ايران و متحلدانش، حزب بلشويكـ از فرقه عدالت ححمايت مـى كند. بـا تـوجه بـه اينكه يس از انقلاب اكتبر I91V روسيه اكتريت اعضاى سوويت باكو با بلـُويكها همراه شـده بودند، جننين حمايتى مىتوانسـت تهلديل جلى به حساب آيد. در بــرابــر ايــن فـــرتنتمايى، سـاعدالوزاره در هـمان روز احـزاب دموكرات و استقلال و عموم ايرانيان باكو و مـمحنين احزاب مسلمان اين

 ابر ان، فرقه دموكرات به صورت حزبى در اين گردهمايى شُركت نكرد و "احزب استقلال ايران و ديگر ايرانيان كه تعلادنــان بالغ بر هزالران نفر بـر بوده





بخش اول ست




 مابين كنسولگرى و فرقه عدالت تعيين شد. كه مىدانست اقدامات فرقه عدالت در اين زمينه مغاير با قوانين و عرف
 احزاب ايرانى و غيرايرانى باكو را دا در محكوميت فرقه عدالت بديست آوري تا اگر اين فرقه بار ديعر براى تسلط بر كنـورلگرى اقدام
 رو، جـسـارت انجام حتنين عملى را نداشته باشــد








 تمام طبقات بايد در اين كار به او كمك بكنـد و نگذارند به جيثيت دولت دولت

فرته هدالت إيران
ايِران صدمه وارد بشُود.) ' رسولزاده بـا اين مقدمه كه ٪ايران البته به آزادى و دموكراسى احتياج دارد و ايرانيان بايد [با يكديگر] همكارى بكنند كه ملت و توده از زير يوغ استبداد خلاص بشّودلا، تاكيد كرد: (ايرانيان البته حق دارند عليه ظللم و استبلداد و غارتگرى قيام كننل، اين حت مسّروع آنها

 حأل، رسـولزاده كـه از مـنفعتطلبى و اجــحافات مـاموران كـنسولگُرى
 اين.باره گواهى داده بود، بّه اين موضوع نيز سربسته اشـاره كرد و كفت: (ااحزاب سياسى هـم در صورت نحلاف تانون حركتكردن كنسول بايست مركز را كه او را تعيين كرده اصهـلاح نـــايندلا نـه ايـنكه الدر جـهـت هـتكـ
 صراحتت و تفصيل بيسـتر، به اقدامات فرقه عدالت و عملكرد كنسولكُى نسـبت بـه اتـباع ايـرانـى هـردانحت و اظـهار دائـت: تـرديدى نــيــت كـه اانمايندگان سياسى و دیِيلماسحى خارجحى بايد از هرگونه تـعرضى مسصون
 ملاخله بكند.ل اما، (اقونسولگُى ڤم بايد جلوى مامورين خود را بگيرد و زشتكارىهاى آنها را خاتمه دهد و آبروى كشور خــود را نـزد خــودى و
 ديگُران مصون بماند."ه نريمانف ضمـن آنكه هر دو طـرف مــنازعه را بـه تـجـديدنظر در اقـدامـات و اعـمالشان فـرا مـى خحوانــد خــطاب بـه مـتـحل






استراتزيك خوده، يعنى رهبران فرقه عدالت كه برخـى از آنـان در جــلسه




 كواينكه اكثر اشخخاص حاضر در سالن اسماعيليه از مخالفان

 اظهار نفرت كردنd.





 انتقام بكثُد؛ و براى اين در بيشنْهاد خود









غץ
ايران و اتححاد اسللم در رابطه با جامعه ايرانيان مهاجر و كنـولگُى ايران
يرداختت.

عليرغم سـخنان صـريح غـفارزاده و بـافشارى و بـر نـظارت بـر امـور كنسولگُى، اين جــلسـه بـا تـوجه بسه تـاكـيل رهـبران حـزب مســاوات و بخصصوص سازمان هـمـت (بـاكـو) درخـصـوص مـصـونيت كـنسولگرى و محكومكردن تعرضى به آن، در نهايـت مىتوانست به راهحــلى بـراى رفـع بحران پـيد آمله و كاهش تشـنـج در جامعةُ ايرانيان مهاجر دسـت يابل؛ اما نه تنها هحنين نـُـل بلكه جلسـه با تيراندازى و آتـوب بر آمله از آن به هــم خورد و اخحتلافات موجود در جامعن ايرانيان تعميت يافت. دربـاره عـلتت تيراندازى و چحگونگى آن، دو روايتت متفاوت در دسـت اسـت: خيشهورىى اعضاى فرقه استتفلال را مقصر مىدانــل و در ايـنـباره مـىنويسلـ: هـنـام ستخنرانى غفارزاده (امجلس طورى سرگرم بود كه تقريباً همه حـرفـهاى تند و خشَن و دلايل خُدردكننلهُ او را با كـمـال مـيل كـوش داده، اغـلب از حاضرين عداوت و دشمنى ديرين خود را فر اموثى كرده بودند.، اعضاى فرقه استقلال ابا مششاهده روحيه جمعيتت و موفقيت غـغارزاده مستوحش شـده" و يكى از اعضهاى فرقه استفلال پاتريبون را هـدف قـرار داده بـناى شليكکردن را گذاشتـ. غغفارزاده نيز هاز دو قبضه هغت تيرى كه در جيبـ「 كــزارش روزنـامه آذرـايبجان جـز: لايـتفك ايـر ان مـتفاوت از روايت
 مىكردند ميرزا اسلدالله به محاكمه داده شـده به مـجازات خواهدل رسـيل،
 منسوب است فرياد مىزند كه " جماعت، اسدالله را بگيريلب" و معجلس را دستخخوش فتنه و فـساد مىكنل. در اين گيرودار گلولهاى شـليكى مىشود
[... و] به ابوالقاسم بسـر جـوان مستعلم مـيرزابـاقر مسجيداوف وابسـته بـه استقلال ايـران اصـابت كـرده طـفل بــبـخت بــتقصير در دم جـان داده است.).

در هر حال، در جريان اين آثوب، علاوه بر مجيداوف سه نفر ايرانى









 يارى داوود حسينوف (منتشى كميته ملى و عضو سازمارد
 اسماعيليه مخفى ماند تا آنكه جناب مشُهدى







 ه عمانجا.

به طرف محله كاركران رهسیار شـدند. مـارش عـزا كـه از دهـن چــندين هزارنقر بيرون مىآمل تمام شُهر را به لرزه در آورده بود. نمايش دهـ دهندگان از وسط شـهر عبور كرده جنازه را به مركز حزبـ [عدالت در صـابونجحى]
 جمادىالاول عسMا/ /9 فوريه 191^، كميته مركزى فرقه عدالت ايران
 و فرته استقلال ايران و اتحاد اسـلام، مراسـم خــاكــــِّارى مـيرزا تــوام در گورستان بالاخانى را به ميتينگ حزبى تبديل كرد. در اين مر اسـم، رهبران و اعضاى فرقه عـلدالت مستعهد شـدنلد انتـقام مـيرزا قـوام را پاز دشــمنان

 در حزب عدالت اسـمنويسى كرده، حندين هزار نفر به گارديه سرغ درْ داخل
 كارگران ايرانى، با توجه به ســوابـت اعــمال اعـضـاى كـنــولگُرى، از قـتل هـادق اوغلى و سبس وقايع ساختمان اسـماعيليه به اين باور رسيلـه بودند كه كنسول ايران و متحدانش مى خخواهند فرقه جـامى كـاركران ايـرانـى را تضعيف كنند يا از بين ببرند تا بتوانند اوضاع را به روال سابت باز باز بنابراين، دريهلد بر آمدند با تقويت فرقه عدالت اجازه ندهند بـار ديگر اعضاى كنسولگرى بر مقدرات آنان مستولى شوند. واقعة سـاختمان اســاعيليه بحران و تنش موجود در جــامعة ايـرانــيان مهاجر ساكن باكو را تشديد كرد و روابط احزاب عدالت و استفالل را كه از اتحاد به اختلافات اساسى رسيله بود به دشـمنى و كينهتوزى مبدل كرد. در اين اوضاع، فرقه دموكرات كه از وضعيت بيش آمله و عواقب دشمـنى


بنش اول
احزاب استقالل و عدالت براى جامعة ايرانيان مـهاجر بـه شيـلـت نگـران
 خوفناك، بــيار دهتُتناك مىنمايل.، دموكراتها كه فرقه استقالل را در قــتل صــادق اوغــلمى مــصحر مـسىدانسـتند و فـرقه عــدالت را بـه دليـل گروگانگگيرى، و هر دو فرقه را بـه مناسببت واقعه ساختمان اسـماعيليـ, بـه
 ما كه "اابجلخوان مكتب انقالاب نيستيم") و "ادوره ابتلايى ايـن مكـتب را
 و] تمجارب زياد كسب كردهايم"ل به لارفـفاى مـحترمى كـه تـازه بـه مـيلدان آملهاندل" و "ابه نام حزب سياسحى ابراز وجود مسىكند")، عـرض مـىكنيم: اغغرض از تتشكيل حزب، لوطىبازى و رجالهگى نيسـت. مباحثة حزَب، مبارزه مسـلك و يا انحتلافـ بر مسر مسـائل جـزيى بـا شــليك وحشـــــانه و منفورانه گلوله و كثتن به ناحت بنْج نفر انسـان بسىگناه، آن هـم در مكـان مقلسى كه اميدگاه و محل اجتماع هزاران نفر است، حل نمى شُود. مبارزهٌ حزبى مسيلهاى است سواى دعواى شـخصى و يا رياستخواهى. حزب مسلع مى شـود، ليكن سـلاح را فـقط بـر ضــد ارتـجاع و يـا ضــل انـعالاب
 كنيل، "اوظيفة اصلحى را رها كرده و به راههاى خطا و تاكتيك غلط متوسل"، شُدهايد؛ در نتيـجه، "ااخود و ملت فلاكتّزده بیى جاره را بـه بسىراهـههاى ضالالت سوت" مىددهيل. حاصل اين اتدامـات شـهـا جحـيزى جــز "اقـتل و غارت و جــنگ داخــلى" و فـر اهـمشــلـن زمــينه بـراى "مـداخــله اجـانب"
 استقالال و عدالت در خواسـت ممىكرد: لاشــها را بـه خــلال، بـه عـداوت و خصومت بايان دهيل."ل به جاى دشـمنى با يكـلـيگر، بـه يكـباره (اعـناد و

F.

سياسى بر ضلد يكلديگر به نحـونريزى و اسـتعمال سـلاح دسـت بـزنْنلد، بديهی امست كه به استبداديرستتان كه دشمن نيرومنل هر دو طرف هستنلـ، فرصت خواهنل داد [...] عرض اندام نمايلا و بـديهى است كـه در ســايةٌ
 از واكنش فرقه عدالت به هشُدار و دعوت فرته دموكرات اطلاعى در دست نيست؛ اما شواهد موجود حـاكى از آن اسـت كه فرقه استقالل بدون آنكه در مواضع خود نسبت به فرته عدالت تغييرى بلهل، روابطش رابا فرقه دموكرات گسترش داد. حتى در צY بـمادى/الول \&شM| / • 1911، احزاب دموكرات و استعالِل در اعتراض به مداخلة انگلستان در امور داخلى ايران ميتينگ مشـترك در مسجد تازايِر برگزار كردنل. در اين ميتينگ، علاوه بَر كنسول ايِران و بـرخـى تشـكـل هاى فـرهنگى ايـرانسيان مهاجر مانند \#شـوراى متعلمان") و...، نمايندكان احزاب مسـلمان باكو، يعنى حزب مسـاوات، مازمان همـت (باكو)، اكينتحى و... نيز حضور داثتـتنلـ و در حمـايت از ايرانـيان و عليه دولت انگلستان سـخنرانى كردند. فرقه عدالت در اين ميتينگ حضور ندامُت كه علت آن مىتوانل اختالوف با فرقه دموكرات و دشـمنى با فرقه استقالل باشـد. در شُـرايطى فرقه عدالت از احزابب ايرانى و در نتيهج، بـخشى از جامعهُ ايرانيان مهاجر فاصله گرفت كه سوويتت باكو به رهبرى بـلشويكها خــود را آماده مىكرد تا به حكومتْ دوگانهاى كه بس از انقالاب فوريه 191V در باكو بلديل آملده بود، خاتمه دهد و ابتدا، تمام قَرت را در باكو و حومهة آن بدست

 معاومت دوماى شُهر باكو، انجهن هاى عمومى مسلمانان و... غلبه مىكرد.


fi بخت اول
از اوايل جمادىالثانى צشחا / اواسط ماه مارس 191^، تشـنج حاكم بر شهر باكو -كه جيش از هر حتيز از موضتع تهاجمى سـوويت باكو ناشى میشل - روز به روز افزايش يافت و در •1 بجمادىالثانى / MY مارس كه

 دادند، شُبانه سنتُر سـاختنل و روز بعل به نشانه اعتراض در مساجل باكو كردآمدند.a' عليرغم تلاش نـريمانوف و ديگـر رهـبران سـازمان هـمـت (باكو) كه "امى ترسيلدند جنگى سياسى به سهولت به كـتـار قومى [ارمنى و مسـلمان] تبديل شـودا" و از اينرو، خـواســتار حــل مـــــالمـتآميز بــحران بودنده در 18 جـمادىالثانى / •F مارس سوويت باكو جنگ را آغاز كرد. روز بعد هـم، قواى داشـناك كه قبلاً اعلام بیطرفى كرده بود - برخــالف انتظار مسلمانان ــ به سوويت باكو پيوسـت. ورود داشناكها بـه جــنـ، تناسب قوا را به نفع بـوويت باكو تغيير داد. مسلمانان در برابر تواى متحد سـوويت - داشـناك، كه علاوه بر جــنگ خـــيابانى از دريـا و خخهكـى نـيز محلههاى مسلمانتشين باكو را بمباران مىكردند، تاب مقاومت نياوردند و در \1 جـمادىالثانى /اول آوريل خواستار آتّشبس شدند. (اكـميته دفاع انقالبى" سوويت باكو برقرارى آتشبس را مشروط به پذيرش اين شرطها
 سوويت باكو اطاعت كامل و از فرامين آن، خلـع سلاح عـمومى كـه تـنها مسلمانان مسـمول آن شدنل و....
 سوويت باكو به رهبرى بلشويكها خاتمه يافت، اما از آن به بعل، مرحلة
I. سويتوخرفسكى، آذرمايبان و ووسيه، ص •IT.
r.


نر تر ت عدالت إيران
دوم جنگى، يعنى جنگُ قومى آغاز شد. داشناكهاى كاملاً مسلع نه تنها (آن چحه خانه مسلمان در مححله ار امنه... بود، غارت وزن و بحچهُ ايسُـان را عدهاى مقتول و عدهاى اسير" كردند، ' بلكه به مصلة جديد مســلمانان و قسـمتى از بازار شُهر يورش بردنل و دسـت به كشتار و اسـارت مســلمانان زدنل، اموال و دارايى آنها را غارت كردنلد و ساختهانها و دكانهايشان را
 چیِاول تا شـب 19 جمادىالثانى / دوم آوريل ادامه داشـت و كينه و نفرت
 مسلمانى هـم اتفاقأ بلشنويك بود، گذشت نمىكردند. داشـناكها محى گتتن ما بلنويكـ سترِمان نـمىشود، هـمين كه مسلمان هستىى كافى است. هر كه را خواستنل كشتنله، خانهها را غارت كردنل... زير پرچحم بـلشـويـسـم انـواع قساوتها را در مورد مسلمانهـا مرتكب شـدند. نه فقط مردها كـه حـتى زنهاى حامله نيز جان به در نبردند. ايرانيان سـاكن شُهرباكو نيز در هـر دو مـرحــلن جـنـگ، بــخصوص در جريان جنــ تـومى در امـان نـماندنل و مستحمل تـلفات و خـسـارتهاى فراوان شـدند. به طورى كه از حدود دو تا سـه هزار نـفر مسـلمانى كـه در جريان اين جنگ كشته شـدنل، يانصد نفر آنها ايرانى بـودند. يكى مسافر ايرانى كه شـاهد كثتار قومى باكو بوده، ايرانىها هو جحه اتتضرع
 r.

ففقاز، ص PA.
r. به نتل از: سويتوخرفسكى، آذربايبان و دوسبه، ص






FF بخش اول
و استغائه نموده و تذكرههاى خحودشان را نشان دادنل بلكه شـايد آنـها را معافـ بدارند، مــهرثّمر نتـلده و به ستختترين وضعى كه قلم در شرح آَن
 اسـت: الر آن روز عده: بى شـمارى از مردمان بىكناه مـخصـوصاً ايـرانــــان بی طرفى [را] كه در كاروانسراها سو ختهه و زغال شده بودند، با حششم خحود

اگرجه ساعدالوزاره كنسول ايران ملـعى بود الايرانيان بـه هيجِ وجه در
 جنگ شـمارى از ايراتيان حضور داشتنله، با اين تفاوت كه پاز ايرانيان به نام مسلمانى عده كمى در جرگة قواى مسـلح مسلمانان بودندل. اممـا گـارديه مسخ فرقه عدالت كـه بـسش از يكـ هـزار كـارگر ايـرانـى مســلـح را در بـر میىگرفت و شــاثوميان از آن بـه عــنوان (ااردوى سـرخ بـينالمـللى" يــاد مىكرد، در جبهة سـوويت باكو قرار داشتت و نفرات كـارديه سسرخ فـرقه عدالت مـعادل يك شـشـم كل قواى سوويت بـاكـو بــود ?. عـليرغم جــنين جايِاهى، مشخصى نيسبت كه فرقه عدالت در مرحله جنُّ قومى، آيا در جهت جلوكيرى از كثتهشدن أيرانيان اقدامى به عمل آورد و توانست از مصائـب ايرانيان مهاجر بكاهد يا خـر.

ا.

 *.




فرقه عدالت در دورةكمون باكو

 مخالفان سنتى خود را به سرعت از ميان برداردر، دستور تعطيل مطبوعات





 باكو شهرت يافت، با دستزدن به تغييرات سياسى و اقتصادى درصلد برآمد تا هر جه سريع تر ديكتاتورى يرولتاريا و سوسياليستى كردن را را در








 دادند و نريمانوفـ (از ممت باكو) و ميرحـيـن وزيرف (از اكينجى) را به
 YV-99 Y

fi بخت اول
تركيبـ شوراى كميسرها وارد كردنل. از مسوى ديگر اادفتر سـوسياليستى مسـلمانانa را (كه فقط سـازمان هــت (باكو) فرقه عدالـت واكينْتى را در بر محىگرفت) به عنوان تنها نماينده مسـلمانان بـاكـو بـه رســيـت شــناختند؛ شــورای كـــميــرها ااســعیى كــرد حــتى بـه فــيمت رنـجاندن ارامسنه، بـه در خحواستهاى دفتر در مورد رفاه و امنيت مسلهانان ترتيب اتر دهــد." اما اين اقدمات، حتى ورود دو مسلمان به تركيب دولت باكو كه تا آن زمان بى بـابقه بود، نتوانسـت بين مسلمانان باكو و بلشُويكـها آشتى بديل آورد و اين امر، بعداً يكى از دلايل اصللى سقوط كمون باكو شـلـ سـوويت و شوراى كميسرهاى خلت آنگاه كه از جذلب مسلمانان شهر بــاكـو نــامـيلد
 عدالت اقداماتى در جهت جــذب روسـتائيان بـه عـهمل آوردنــد و در ور ور
 كردند كه مونت به اجراى آن نشـدند. در دورة حكومت شوراى كمينسرهاى خلتّ، فرقه عدالت از موتِعيت ويزّهاى در شهر باكو و جامعة ايرانيان مهاجر برخوردار شلـ. اين موقعيت
 به عنوان يكى از سسه تشكـل مسجاز مســلمانان بـاكـو و حـغـور در دفـتر سوسياليستى مسلمانان بود. به عبارت ديگر، فرته عــدالت يكـى از ســـه حلقة ارتباطى شوراى كميسرهـا با مسلمانان شـهر بـاكـو بـود و در دفــتر ســومياليستى وظــيغه داشت بـــه مسـاثل و مشكــلات روزمـره زنــلـى مسلمانان و از جـمله ايرانـيان رسـيدگىى كند. در رابـطه بـا جــامعة أيـرانـــان مـاكن شهر بـاكـو، چحـون شس از جـنـت چحـهارروزه احــزاب دمـوكرات و استقالل متلانتى شُده و عدهاى از رهبران و اعضاى اين دو حزب متوارى
I. Y.




 كتترل حزب در آمده بود. عدهامى از افراد حزبا







 اعضاى آن به حدود چهار تا شـش هزار نفر برسلـ

مرك غفارزاده


 شُد. از جمله عمليات او، يكى اين بود كه محرمانـي امنيه و قزاق و بعضىها فرستاده، تكليف كرده است كه دو دو برابر حقوقى
I. جاريد، گوشهاي از خاطر ات، ص

 F.F. مـان، ص NV سـلطلانز اده، اير انم معاصر، ص 99.

FY بغش اول
كه فعالك مىگيريد به شـما مىدهـم و شُما هـم در معابل اين با ما همراهـى نماييل، دواير دولتى را ضبط كرده و يكـ ححكومت بالثـويزم" در آستاراى ايران تشكيل بلدهيم، 'گويا از اين اقدامـات نستيجهاى حـاصل نشــد و در اواخخر هفته اول زُوئيه، در حالى كه هشُت نفر از همراهـان غفارزاده به باكو بازگـُتنلـ، غفارزاده به هــمراه مـلكـزاده و حسـينزاده كـه هـر دو مسـلع
 رشـت، بدون آنكه به اقدامـات او در آسـتارا اثــارهاى بـشـود، دو نـظريه

 در خحواسـتهاى شـوراى كميسرهاى خــلت بـاكـو بـه مـيرزااكـوجكـخان و يارانش مى داند و در توخيح آن مىنويسل: يس از انقلاب روسييه رهبران نهضت جنڭگل المىخواستنل با وسايلى كه در دسـت داشتتند با انـقلابيون آنجا مرتبط شلده حتىالمقلدور تشُريكى مساعى كـدده بـاشـند. زمـامداران دولتت شـوروى بادكوبه از اين تمايل اطـالع بـيلا كـرده مـى خـواسـتنلد بـه واسطة جـنگلى ها از مراجـعت بـيـچر|خــوف بـه روسـيه جــلوگيرى كـرده باشُند. در واقع، آن روز جنگگ از عهلهة اين كار به خوبى بر مىآمله فقط لازم بود دولت شوروى بادكوبه به آنها اطمينان بلهل كه در گفتههاى خحود ثابـت قدم بوده موقع لزوم مىتواند به آنها كمك و و اسلحه برساند. براى اين منظور دولت شوروى [باكو] نصميم گرفت اسلدالله غفارزاذه راكه هـم

 ص





ايرانى بود و هم زبان فارسى را خوب مى مادانست و هم طرف اعتماد دولت







 كرده بودند. ${ }^{\text {آ }}$





 خودتان مى بينيد باكو در محاصره است. اگر عثـانى ها زياد فشـار بياورند





 عدالت، تشـمار: ه، צY ذيغعده צTMI.




بخش اول
مجبوريـم از شهر دفاع كنيم و محاصره را بشُكنــم. آن وقت احتياج مبرمى







 قابل اتكا نداشت كه شُوراى كميسرهاى

 موجب شد دو راه براى تقويت بنية دفاعى باكو در سوويت مطرح رئ شـورد:






 نغرى تحت امر او را به باكو فرا بخوا بانند.


 r. بنكريد به: سوبتوخونسكى، آذريايبجان و روسي، ص 101.

*     * 

توافت كردند "اهحليإِين" (رئيس كميته انقلابس سرخ در انزلمى) و نمايندگان جنبّ جنگل به ديدار بيبحراخوف در قزوين برونل و ضمن ابالغ دعوت

 مىنويسل: (ادستور كتبى شُائوميان را كه به عهله [ حليابين ] رئيس كـــيته بلشويكى در انزلمى در هـمين زمينه صادر شُلهه بود با خــود آورده تـقلـيم
 توافت نمايندگان جنبس جننگل و شانتوميان درخصيوص نحوه عبور قـواى تححت امر وقعى ننهاد و به سرعت نحود را به رشت و سبس انزلى رسـانل و


و فرمانلهى جناح راست خحط دفاعى باكو را به عهله گرفت. دومين نظريه دربارهُ علت عزيـــت غفارزاده و همراهانش به گِيالن اين است كه هدف آنان "اتشتكيل شععبههاى حزب در شهرهاى بزرگ ايـرانه" بود و به این منظور، "A॥ نـفر از ســازمانلدهان مسبرز حــزبی، غـغارزاده را هـراهى مىىكردند.॥ اما لاغفارزاده تنها توانسـت به اتـفاق دوتـن ديگـر بـه
 وزارست داخحله ايران هـم حاكى از آن اسـت كه |(ميرزا اسـدالللـه بـا دو نـفر مسلع به رشت آملهاند و مىى خواهنْل اقداماتى براى انـتـــار نـطريه فـرقه
 شـخصيت سياسـى و اجتماعى شـناخته شُـله و مـعتبر در ايـران نـبود كـه حضورش موجب تسريع در تشكيل شعبه فرقه در شهرهاى بزرگ شـود.

1. محصدعلى كيلك، تارين انقلاب جنگل، م 9. r.
















 خطرناك بود؛ زيرا، (اغغارزاده بالاخره دشمن خوني







2. بقيكـيان، شوروى و جبـنـ جنگل، حصى ^19-19.



كونــنى دورة رضانشا، ص ه. عـان، ص FF. FF. F. بنكريد به: عـان، م \&\&.

با توجه به دادههاى موجوده مى توان براى حضور غفاري



 نه تنها از حليابين رضايت ندا نـاشت

















 Y. ز. زينالعابدين نادرى بر اين نظر است ك، غفارزاهه با خالونربان تماس كرنه بود. بنكريد به:

در شهر رشُت مورد سوء قصد قرار گرفت، زخمَى شـد و و بعداً او را به قتل











 مدرسه اتحاد ايرانيان در باكو و از كادرهاى فرقه دموكرات ايران بود و در
 .01





 كرده او را در حالل بيهوشّى نوقيف نمود شـو دئــنانش اططلاع داده بودو خود در نظمبه كار مى كرد در يكى از اتاقهاى تاريك زندان به تَل

 r. منشور كركانى، رتابت شوروى و انتگلي در اير اني، م

اواخر سال IGIV ا 1 از سوى رهبرى فرقه دموكرات به اتفات ازُدر علىزاده و حسين موسىزاده براى مذاكـره بـا مـيرزا كـو جِكـخان بـه كـــلان رفت و برخلاف دو نفر ديگر در رشت ماند و به باكو بازنگشت ' و در ادارة نظميـ مشغول به كار شـد.

## روزهاى دشوار فرقه عدالت در باكو

در نيمةُ اول زُونيه 191^، عليرغم پارهاى موفقيتهاى نظامى كمون باكو، واحدهاى نظامى ارتتُ عثمانى به سوى بـاكـو بـيشروى كـردند و حـلقة محاصره: اين شهر به طور روزافزون تنگتر شـد. چنانكه در اواسط زوئيه
 اطرافس باكو محدود شد."٪ بازتاب اين وخعيت در عرصه سياسى باكو به صورت تحولاتى در مواضـع سوويـت و تشـديد اختلافات و جدايى قطعى
 191^ كه اجلاس وسيع سوويت باكو تشكيل شد، جناح اكثريت (شامل داشـــناكهــا، مــنشويكـها و جــناح راسـت بــوسياليـــتهاى انـقلابى) هر اسان از تصرف باكو از سـوى ارتـت عـــمانى، كـمك گـرفتن از قـواى انُگـليــى بــه فــرماندهى زُنـرال دنسـترويل را تـصويب كـرد و شــوراى كميسرهاى خلت كه حاضر به پذيرش اين مصوبه و اجراى آن نبود، دسته جمعى استعفاء داد. روز بعد، اكثريـت سوويت باكو حكومتى بـا عــنوان "اديكتاتورى سنتروكاسبی" تشكـيـل داد و بـلافاصله زنـرال دنسـترويل و قواى تحت امر او را كه در رشت و انزلى مستقر بودند به باكو فرا خواند. انگُليــى ها طى دو مرحله در روزهـاى او 9 ذيـقعده / 9 و IV اوت در باكو يـاده شـدند.


ه0 هبش اول
هــت (باكو ) و فرقه عدالت به مـنظور هـماهنگ كـردن اقـلـامـات خـود كنفرانس مستترك برگزار كردند و روز و علالت بيانيه مشثتركى خطابس به اعضاى هر دو تشكل انتشار دادنــل و اعلام كردند: اابنابه قطعنامه كنفرانس YV زُوئيه [ [Y شوال / $\uparrow$ اوت]، تمام اعضهاى هر دو فرقه بايلد از امروز به بعلد وارد دسـتههاى مسـلح شونـ. هر

 نتخواهد آملـ")' روز F ذيقعده / F| اوت، كنفرانس احزاب بلشويكى باكو به منظور بررسى شُرايط و تصميـمگیرى دربارة اقدامـاتى كـه بـايد انـجام دهنله، تشـكيل شـلـ. كنفرانس به اين نتيجه رسـيد كه يگانهاى ارتش سرخ و اكثر كارهاى حزب بلسُويك، سازمان هــت (باكو) و فرقه عدالت بايل هر حه سريـتر باكو را تخخليه كنند و به حاجى طرخان برونل و علهاى از كادرها و اعضاى هر يكى از اين احزابب در باكو بمانند و مخفيانه به فعاليت ادامه دهنل. شـب 4 ذيقعده / ا اوت، يگانهاى ارتش سرخ و كادرها و نعالين احزاب با FV و به روايتى با TV كثتتى باكـو را بـه مسقصلد حـاجى طـرخـان تـرك كـردنّل، امـا بـا كنتـتىهاى جـنـگى حكـومت ديكـتاتورى سـتروكاسبیى مواجـه شـــدند و بـه نـاحار بـه بـاكـو بـازگشتند؛ حكـومت ديكتاتورى، يغانهاى ارتش را خــلع ســلاح كـرد و ضM نـفر از كـادرها و فعالين حزب بلـثويكـ و مـازمان هـمت (بـاكـو) را كـه اعـضاى شـوراى كميسرهأى خحلت هـم جزو آنها بودنله بازدانــت و زندانى كردند. عليرغم اين واقعه، عدهاى از رهبران و كادرهاى فرته عدالت توانستند از باكو خارج شـوند و 1 نفر آنها مانند محمدقلى علينانوف، ميرمعصود


 artirvr

هر هر هـ عدالت ابران
لطفى و... به حاجى طرخـان رفـتـند و بـه عــنوان مُـبلغ در نحــدمت دايـره ميياسى ارتس سرخ قرار گرفتند. 'اما آن عده از رهبران و اعـضـاى فـرقه عدالت كه در باكو ماندنل و در خحلال كـثتار و آشوبی كه در بـى چحـيرگى عثمانىها دامنگگير شهر شـل با شرايـط دشـوارى مـواجـه شـلده، مستحمل مصانب و تلفات گرديدنل. به اين صورت كه عالوه بر رنج و مرارتى كه از ســـوى بـرخـىى از اهــالى نـصيـب اعـضـاى فـرقه شــلـ، در دوره حـكـومت

 تا T ا صغ / / IMV مبتامبر تا IV نوامبر 191A) يكصل نفر از رهبران و اعضاى فرقه كشته و 90 نفر زندانى شـدند. هنگام تصرف باكو از سوى ارتش عثمانى، (ابيش از نيمى از اعضاى كميته مركزى [ فرقه] عدالت توقيفـ و به قـتل رســيدند." " رنــج و مـرارتـى كــه اعضاى فرقه عدالت از اهالى باكو ديدند عمدتاً مربوط به روزهاى يس از كنارهگيرى شوراى كميسرهاى خحلى بود و در مناطقن از هير امون شُهر باكو انجام گرفت كه در تصرف قواى عثمانى بود. براساس گزارش 19 ذيقعله
 علدهاى از "مسـلمانان دهات اطر اف") باكو با كارگران ايرانى ساكن آن مناطت و (ابدسلوكى دهاتىهاى بادكوبه با ايرانىها، هـمان بـلشوويزم عــدهاى از

 .101

 FF. F . توان ير هزاز كفقاز، ص VF. جعفر بيثهورى كه در آن مغطع در باكو زندكى مىكرد، در اينباره $\leftarrow$



 سـاعدالوزاره براى حفاظت از اعضاي فرقه عدالت در مقام اتـباع ايـران،







 قابل توجهى از زهبران و فعالان فرقه عدالت از باكيا باكو، اين فرقه به مران مراتب






 r.





## حكومت مساوات و بازسازى فرقه عدالت

در IT صفر IV / IMVV نوامبر 191^، براساس مادة 11 عهدنامة متاركة جنگى بين دولت عثمانى و متفقين، واحدهاى ارتش عثمانى باكو را تخليه كردند و قواى انگگليس به فرماندهى زنرال تامسـن در باكو مستقر شـلـ در
 آذربايجان را كه يادگار دوره تسلط عثمانى ها بر بـاكـو بـود، بـه رسـميت
 سرخ وارد باكـو شـل، دولت مسـاوات ادارها ايـن جــههورى را در دست
 مسـاوات اين امكان را براى جناّحهاى سياسى باكو، حتى مخالفان دولت فراهم كرد كه به طور مسالمتآميز و از طريق احزاب و جرايد هدفهاى خود را مطرح و دنبال كنند و بأ حضور در يـارلمان، كــم و بـيش در ادراره جمهورى نقشُ داشته باشند. جنانكه سازمان همت ' عـلاوه بـر فـعاليت علنى و انتشار روزنامههاى خود، نمايندكانى در چارلمان داشت كه از بين آنها ميرفتاح موسـوى و علىحـيلر قارايف سـخنگوى بلشويكىهاى بـاكـو
 ميكويان از آزادى كامل برخوردار نبود و به صـورت نـيمه عـلنـى فـعاليت مىكرد.

1. در ماه مارس 1419، جناحماي بـلشويكـ و ممنشويك ســازمان هــت كـه در دو سـازمان مجزا فعاليت مىكردند، بامـم متحد شـدند و در يكـ سـازمان واحد به نعالــت ادامه دادنــــ در




 Y. بــويتوخوفسكى، آذرمايبان و دوسبه، حـ IVQ.

بنشي اول 09
آزادهاى سياسى دوره حكومت مساوات شـامل حال جامعةُ ايرانـيان مهاجر نيز شد. به گزارش كنسولكُرى ايران احزاب


 معارف و زبان فارسى مشتغول تهيه تشكيلات مى بانشند.ل) فـرته اسـتـفلال مـم از نو جلــاتى بريا كريا


 تشكيلات و بخصوص كميته مركزى آن بود. زيـرا، بـيشتر بــنيانگذاران وران و اعضاى كميته مركزى فرقه عدالت در سال 191V، كئته شـد





 رهبران ايرانى سـازمان همت (داداش بـنيادزاداده و آقابابايوسفـزاده

 191V/



غفارزاده به صـدارت فرقه عدالت انتخاب شـــه، اعـضـاى كـميته مـركزى عبارت بودند از: داداش بـنـيادزاده، آقـابابا يــوسفزاده، كـامران آتــاز اده، جعفر جوادزاده خــلخالى، سـيفـاللـه ابـراهـيمزاده، اســماعيل جـبارى و محرم آقايفـ. ' در بی افزايش شهار اعضا و رشمل تشَكِيلات فرقه عدالت، افزايش تعداد اعضاى كميته مركزى نيز ضرورى شُد و در نيمهُ اول سـال 1919 كنفرانس عمومى فـرقه عــدالت ايـن افـراد را بـه عـضويت كـميته مركزى انتخاب كرد: داداش بنيادزاده، بهرام آتـايف، مــلابابا هــاشـمزاده، محمد آخوندزاده، يعقوب يوسفـزاده، محملد نعمت بـصير حـاجىزلادهـ، سيفـالله ابراههـمز اده، محمد فتحالله اوغلى، رســتم كـريـمزاده، جـهـانگير نقىیف، مشهلى حسين (احتمالاًا مسحمودزاده)، مـحرم آتـايف، كـامران آقاز اده، جعفر جوادزاده خللخالى و قاسـم صسمذاده دربارة تشكيلات فرقه عدالت در باكو لازم به توخيح استـ كه ابن فرقه با اينكه براسـاس اصول سازمانى حزب بلـنويك تشـكـيل و سـازماندهى


 حتى فاقد ليست اعضا بودند.،" با اين حال، فرقه عدالت از سوى كميته باكو حزب بلشويكى و همجنين حزب بلشويك روسيه به عـنوان حـزـب
 مارس 1919) ميرزا داوود حـسينوف (از رهبران ايرانى سازمان همـت) به نمايندگى از فرقه عدالت شركت كرد و اين فرقه به عنوان عضو ناظر در آن


「. سـويتوخرنسكى، آذريابجان و دوسيه، ص اهـان.

بخش ارل




 رنجبران را آرزو مى كند.



 مدت و بلند مدت فرقه و تعيين اصول سازمانى آن بـن بود. بها ايـن مـنظورد،
 همان سال به دو زبان فارسى و تريكى متـتُر كردي



 غاصبان تــكيل شـده است.، اين حزب اتمام تودههاى زحمتكش
 ترجمغ م. دانم، تهران، دُرفك،




 عاميون ايران ـ عدالته در باكو منتـُر شـد.
 برولتارياى جهان، همه كارگران و ز حمتكشان سراسر ايران متحل شويل."
 اعتقاد دارد آزادى و سعادت انسـانها تنها ا(در نظام جامعة بیى طبقه و تحقت مالكيت عمومى بر وسايل توليدى" فراهـم مـى شـود. بـنابرايـن، (اوسـايل توليدى، اراضى كثـاورزى، كارخانهها بايستى از دست افراد گرفته شُده و
 يعنى هدف بلند ملدت فرقه عدالت، بايل اادر درجهُ اول آرمان ســوسيلال دموكراسى ترويج شده، تودههاى آزادى دوست را بـه مسثابأ يكـ نـيروى عظيم گرد آورده و حاكميت دموكراتيكـ خلت را تشكيل داد." فرقه عدالت خود را موظف مىى داند در اين زمينه تلاش كند و كارگران و ز حــمتكشـان
 عدالت شـامل Y ماده بود كه از اين تعداد، معيشت كارگران و الباقى آن به "احل مساثل حاكميت خلت، مليت، آموزش

 در سال 1919، فـعاليتهاى فـرقه عـدالت مـانـند گــنــتـهـ، دو جــنبها داشتت: همكارى با بلشّويكها و فعاليت در رابطه با ايران. در اين مرحله، همكارى فرقه با بلشُويكها و تلاش براى استقرار حكومت شــوراهـا از

 اسيران جنگگى تركيهه| در حاجى طرخـان بـرگزار شــلـ در ايـن كـنـگره كــه
 عثمانى بود كه در روسيه بسر مىبردنل، اf نفر از اعضاى فرقه عدالت نيز

بهـش اول
حضور داشُتند. در دومين جلسه كنگره به پيشنههاد نريمانوف تصويب شـد لابراى تشكيل كاسىهاى تبليغ و بسيتِ و انـتـنـار روزنــامه ارگـان اسـراى ترك، بـا هــمكارى حـوزة ايـرانـيـان اقـدام شــود." هــدف از تشكـــيل ايـن كالسها، تربيت و آمادهكردن مبلغان ترك و ايرانى براى فعاليت در تركيه و ايران بود.' علاوه بر انـن قبيل ـفعاليتها، در جـريان جــنـى داخخـلى در روسيـه، اعضاى فرقه عدالت در مناطت مختلف قفقاز ( حـاجى طـرخـان، لنكران، مغان و...) به هـمراه ارتَّ سرخ مى جنگِيدند و عله قابل توجهى از كادرها و اعضهاى فرقه ماننل مـيرمقصود لطـفى، عـلمىاهـغر عــلى|فـ،


 بهرام آقايف (حـدر فرقه عدالت) يكـ دسته مسلع از اعضاى فرته در باكو تشكيل داد. اين دسته كه نام "ادمير آترياد" بر خود گذاثته بود براى يارى بلشويكعها به لنكران و مغان اعزام شـه بيشتر نفرات أين دسته در دفاع از جمهورى شُورايی مغان كشّه شدند و جس از سقوط آن جـههورى (شوال

 همكارى فرقه عدالت با بلشويكها، شهر باكو و مناطت بيرامون آن و در عرصهن كارگرى و تبليغاتى بود.
 ميزان مهاجرت ايرانيان به باكو افزايش يافت. برخلاف سـنوات گذشته كه


1. بلاسترن، شُركت اير انيان در انقلاب اكتبر، ص 101.
Y. Fمان، ص IOV.


8F
مساوات مخالف ورود كارگران ايِانى به باكو بود؛ زيرا، اقتصاد جمههورى آذربايجان و مستخصهاً قطب صنعتى آن، باكو، بـه عـلت قـطع پبـيوندهاى اقتصاد منطقه با اتتصاد روسيه و محلدوديـت صادرات كالا و مواد خام به دلِل جنگ داخحلى در روسيه و همتچنين كاهش تقاضا و قيمت جهانى نفت در شُرايط بحرانى قرار داشت. دولت مسـاوات كه بيكارى كارگران محلى - بخصوص در صنايع نفت - را به لحاظ مياسیى خطرناك مى وانست، بـ اشُكال مشتلفس، حتى در يـى مفطع با بِمیازَ نفت انباشته شـله در مخازن به درياىخزر، تالم میىرد از كاهش توليد و تعطيلى صنايع و در نتيجه، افزايشُ شُمار كارگران محلى بيكار در باكو جلوگيرى كند. با اين حال، تا شعبان 1919، در / / مهود ده هزار نفر كارگر مسـحلى بـيكار در باكو و مناطت جير امون آن وجود داشُت. 'ورود مهاجران ايرانى كه عمدتاً در باكو به كارگرى مشـغول مسىشـلن و دسـتمزدى بـه مـراتب كـمتر از كارگران محلى مىگرفتند عاملى جدى در افزايش شــىمار كـارگران بـيكار محلى بود و دولت مساوات را با جالشّهاى جلّى مواجه مىكرد. دولت مساوات كه نمىتوانسـت از ورود مهاجران ايرانى جلوگيرى كند به اشـكال گوناگون از جمله ايجاد محلدويتها و تضييقات براى كارگران ايـرانـى و
 بودند 「، مىكوشُيد از جاذبههاى مهاجرت به باكو براى دهـقانان ايـرانـي بكاهلد و شرايط را به صورتى براى كـارگران ايـرانــي شــاغل در صــنايِ و
$\qquad$

 . $\Gamma$ ا. بنكريد به: سويتوخرفسكى، آذرايِجان و دوسبه، ص 194.



بخش اول 80
معادن دشوار كند كه آنان از باكو بروند. بينـهورى دربارة وضعيت كاركران ايرانى در اين دوره مىنويسل: اادوره حكـومت مســاوات بـراى كـاركران ايرانى سختـترين دورهها بود. با مشاهده: رنـتار نـاهنجار مسـاواتـجيـان، انسان دورة تزارى را رحمت ممى فرستاد كه اقلاً قانون حقوت مدنى در كار بود. در دوره حكومت مسـاوات، ايرانيان علاوه بر تحقير و توهين از طرف دولت و قانون هم حمايت نمى شـدند. قوحى (آدمكشها) كه هزار مرتبه شُقىتر از چحاقوكتههاى خودمانى امروزى بـودنل هـر بـالايى كـه دلنـــان مى خمواست مىتوانستند به سر ايرانيان بيحچاره در بياورند." ' ناكفته نـماند كه عليرغم اين شرايط، "هر روز عده زيادى وارد باكو" مىشـدند؛ در حالى بود كه رئيسالوزارء وقت ايران به (احكام سر حلـشماله" دستور
 عملجات" جلوگيرى كنتد و از سوى وزارت امور خارجـه هــم "بـه كـليه امناى تذكره دستورالعمل مؤكد داده شـده [ بـود] كـه بـه عــملجات بـراى
 دولت مساوات \#دحار اشكالات جلديدى" شوند و از آن مهمتر، از اينكه "اعده زيادى از ايرانىها در قفقاز جزو تشكيلات بلشويكى شـدهـل، نـگران بودند.
انزايش شمار كارگران ايرانى موقعيت فرقه عدالت را در سـازمانهاى صنفى كارگران باكو تـقويت كـرد و ايـن فـرقه مـيتوانست نـقـش و تـاثير

ا. بيشّورى، تارينجهه سزَب عدالت، ص 00.
 هـأت نوتالماده تفعازيه، ص الـ
 1r9A]، در: مـــان، ص 119.
 وزارت امور خحارجه به وزبر امور خارجه،

جلىترى در جنبـُ كارگرى باكو داشتـه باشد. هنانكه در جلسه








 كاركران به منظور بدست آوردن برخی در خواستى آهاى صنفى مانند عقد









 سازماندهندگان و فعالان اعتصاب) را نظاميان انگليسى بازداشت كردند و ور

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. بلاستون، شركتاير انيان در انقالجب اكتبر، ص IOV. } \\
& \text { Y. } \\
& \text { r. }
\end{aligned}
$$

PV بخش اول
تـــنها بِس از وسـاطت و تـعاضـاى فـارايـفـ (نـمايندة بــارلمان جــمهورى آذربايجان و از رهبران سازمان هــمت) از زُنـرال تـامسـن فـرمانلده تـواى انگليسى در باكو، آنان در IV جمهادىالثانى Y / / IMV مارس 1919 از زندان آزاد شلدند.

دوزنامهُ حويت
روزنامهُ حريت، روزنامهاى سيـاسى، اقتصهادى، اجتماعى و ادبى بود كه از
 19Y. به صورت هنتهاى دو شَهاره انتشثار يـافت. ايـسن روزنـامه ــ بـجز
 (19Y. تفاريت مقاله، خبر و اشععارى به زبان فارسحى به حابٍ مىىرسانذ. روزنامن حريت از شـمارهاول تا شـمارة <br>ازير نظر هيثت تحريريه و از شـمارة 19 تا شـمارة: MY بـه سردبيرى آقابابا يوسفـزاده منتشرمى شــد و از شـمارة بعل، سردبير آن جععفر جوادزاده بود. عليرغم آنكه در شـمارهُ اول اين روزنامه به صراحت اعلام شده است \#"حريت آرا و عقايد فـرقه عبدالت ايـران را مـنتشر مـى كند" "، امـا هــينت تــحريريـه آن تـركيبى بـود از رهـبران و اعـضاى مــازمان هـهـت (آقـابابا
 Y.
 شـده دارأى شـمار: VF
 .r. (IAIV


8人
يوسغنز اده، على حـيلر قـارايـوف، روحاللـه آخــونـلـوف و مسحمـل سـعيد اردوبادى) و فرقه علالت (نـعمت بـصير حــاجىز اده، جـعفر جـوادز اده، حسن ضياء، كامران آقازاده و...). براساس تركيب هيئت تحريريه، ممىتوان نتيجه گرفت كه حريت فقط نظرات و هــفـهاى فـرقه عــلالت را انـتــار نمىداد، بلكه مواضـع سـازمان همت را نيز، حداقـل در مـورد جــههورى آذربايجان و روسيه شوروى، مطرح مىكرد. گواينكه در اين زمينه چحندان

تفاوتى يـن نظرات سازمان همـت و فرقه عدالت وجود نلاشـت. مقايسـه روزنامه حريت با مبله يرت عداللت مشـخصس مىكند كه مواضع و هدنسهاى سياسى، اجتهاعى و اقتصادى فرقه عدالت طى دو سال تا جـه اندازه تغيير كرده و ايلدنولورُيكتر و در عين حال ححب روانهتر شـلـه اسـت. بينيان نظرى اين تغيير بيـّ از هر جيز از تحليل و ارزيابى فرقه عدالت از مرحلة انقالاب در ايران و وظايف حزب كمونيسـت ناشتى مىشلد. در مـال
 مىدانسـت و بر ايسن امــاس خــواسـتار تشكـــل جــبهـه مشـترك و انــجام احـلاحات بورزٔوايى در ايران بود. اما در سـال 1919 / IMVV، بلون تو جه به شـرايط اقتصادى، اجتهاعى و فرهنگى جامعة ايران و تنها تــحت تأتـير موفقيت بلشويكـها در بدست گرفتن قدرت در روسيه و برنامه سياسى و اقتصادى كه آن دولت در ييشّ كرفته بود، فرقه عدالتت به اين نتينجه رسيل كه مرحله انقالاب بوردّوا دموكراتيكـ در ايران سبرى شده اسـت و اكنون ايران در مرحلة انقالاب موسياليستحى قرار دارد. بنابراين، برنامه و مواضع فرقه عدالت، يعنى حززب كمونيست ايران، بايل مطابت اين مرحله باشــد و رونل انقلاب جهانى هـم اتخخاذ حتنين موضعى را الزامى مىكنل. در تحليل شرايط جههان و حشـم|نداز تحولات آن، روزنامةُ حريـت بر اين باور بود كه انقالكب اكتبر 191V و تـثكيل حكـومت شــورايـى در روسـيه (واقـعهاى دورانساز" اسـت و (ادر سـر اسر دنيا تأثير گذاشته اسستل. به اينصورت كه

بخش اول
ااين انقلاب در همه جـا انـديشـن حـاكـميت فـقرا را بـيدار كـرده، آرمـان

 اين مبارزة جهانى هِّج فرد يا طبقهاى نمىتوانـي




 بيروزى فقراى كاسبه و انقلاب دنيا منجر خواهـد روزنامة حريت مانند مجله يرن عدان مالكان و خوانـين مـىدانسـت و مــتقد بـود سـلطنت مشــرورطه و قــانون




 غيرتابل تحمل كردهاند. ¢برخلاف يري مشُروطه به جمهورى بود و از احمدشاه مى خواست اولين رئيسجمهور


 Y.




نر نه هدالت ابران
ايران باشـلد، روزنامه حريت مىىنوشت: براى بـايان دادن بـه اوضاع نابسامان سياسى و اجتماعى ايران „اما دهعانان و كارگران را به سرنگونى كردن اين مشــروطة هـوسيله و تشـكـيل جــهورى شـورايـى بـه جـاى آن دعـوت

مى ${ }^{1} 11$.
روزنامة حـريت، شــرايـط عــينى و ذهـنى انـعلاب را در ايـران فـراهــم مىديد؛ طغيان امثال اميرعشاير و اسماعيل آقاشكاك (سمكو) و برخحى شورشُهاى خودجوش هر از گاهى در نقاط مختلف ايران را نشانههايى از تشـديد نارضايى عــومى و مـقدمه درگـيرى انـقالاب دانســته و نـتـيّجه
 اينباره كه ححرا انقلاب ايران انقلاب برولترى و نه انقالاب بورزوايى است، حريت بر اين باور بود كه تحت تأئير انقلاب اكتبر و حكومت شـورايى در
 خود را فهـيدهاند. آنها خـمن شركت در انقالبِ دنيا به فكر اجراى اصول اشتر اكيت (كمونيسمم) در ايران هستند. ما به بيروزى آنها ايمان داريـه."٪ به عبارت ديگر، ز حمتكشثان آگاه به حقوت خود مورد نظر روزنامة حـريت همان كارگران عضو و هوادار فرقه عدالت در باكو بودند. حال اين عـلده جچگونه مىتوانستند در ايران انقلاب بربا كنتل و با دهقانان و ز حـمتكشـانى كه با آنها ارتباطى نداشتنلد و از نظرات و هدفهايشـان آگاه نبودند متحل
 روزنامة حريت در حالى بـــارت انقلاب پرولترى در ايران مـى داد كــه نظام افتصادى ــ اجتتماعى ايران را زمينلارى و مسئله ارضى را از مهـهترين مسـائل و مسعضـلات جـامعة ايـران مـىدانسـت. نـويسـندگان ايـن روزنـامه




VI بخش اول
(بخصوص نعمتت بصير و جوادزاده) در مقالههاى متعلد به شرايط كار و زندگى دهعانان ايرانى مى يرداختنلد، نظام مالياتى كه دهقانان را به افلاس مىكشُانل بردسى مىكردنله از ستـم و تعلىن مـالكان و مـباشران آنـها بـه
 حل نشود، اگر مردمى كه آززوى خـوشـبختى ايـران را دارنـــ بـراى حـل حياتىترين و ضرورىترين مسئله يعنى زمين، از حرف بـ اقدامات عملى روى نياورنل در آن صورت نيـمى از مردم ايران به خارج از كـنور مهاجرت 'مى ' روزنامه حريت برنامه اصلاجات ارضى احزاب أيرانى ـ فروش زمين به قيمـت عادلانه به دهقانان ـرا غير عملى مى دانستـ و از آنها مىیرسـلـ: دهقانى كه به نان شب محتاج اسـت شحگونه میتواند زمين، گاو و وسايل
 احزاب ايرانى، برنامه اصلاحات ارضى فرقه عدالت را بـه عـنوان بـرنامه عملى و همه جانبه مطرح مىكرد و توضيح مىداد كه اين برنامه دو مرحله دارد: در ابتدا، فرته عدالت الخواهان گرفتن زمين از مالكان و دادن آن بـه

 عدالت "واگذارى امور به شوراهاى دهقانى راكه از سوى خود دهقانان ايـسجاد شـــله بــاشـل ضـرورى مـىدانــلـ و دولت بـايل روسستا را از نـظر ماشُّينهاى كشاورزى و وسايل كامل تر كشُاورزى تامين كند تا كار دهقانان سبكتر شـود؛ همحنين، بايد كشاورزان را به دأشُ و علم كشاورزى مجهز كرد.4 بُ روزنامة حريت اجراى اين برنامه را تنها از طريت انقالب پرولترى و

برقرارى حكومت شورايى در ايران امكانٍذير مىدانست.



فرنه عدالت ابران VT
روزنامة حريت كه حكومت ايران را ناكارآمد و موجب بيكارى، فقر، بيسوادى و... مردم ايران مىدانسـت، بس از انعقاد قرارداد 19191 ايران و انگليس، حمالت و افشاگرىهاى خود را عليه دولتت ايران تشـديلد كرد و طى مقالههاى متعلد بـه بررسى مفاد اين قرارداد، علل انعقاد و نـتايِج آن
 انگگيزههاى استعمارى دولت انگليس، علت اصلى تحمميل قرارداد 1919 به ايران، موقعيت جغرافيايى كشور ايران است. با اين قرارداد انگلستان از يكسو مى خواهل ديوار حائل بين روسيه شوروى و هنلوستان ايجاد كنل و از سوى ديگر يا به اسارت درآوردن ايران، اين كشّور را به سكويى براى مداخحله در روسيه شـوروى تـبلديل كــرده و از طـريت ايـران عـليه روسـيـه شوروى عمليات نظامى انجام دهل. روزنامة حريست مردم ايران و نيروهاى مترقى در سراسر جهان را به اعتراض عليه قرارداد 1919 و محكومكردن آن فرا مى خحوانل؛ در ضـمن بـه مـردم ايــران يـادآور مـىشـد كـهـ انگـليس داوطلبانه از ايران خارج تهى شود و بايل بدانيل: اتا زمانى كه ملت ايـران اسلححه به دست نگگيرد و دشمن استقالِل خود يعنى انگُلستان را از كتور بيرون نرانل، نـهى توان ايران را كشّور مستقل ناميل. به همين دليل مـا ملت 'ايران را به انقلاب فرا مى خوانيـم." در اعتراض به قرارداد 1919، فرقه عدالت تنها به انـتشار مـقالههاى تحليلى و افشـاگرانـه در روزنـامه حريتـ بسـنلده نكـرد و در 10 ذيـحجه

 شديداللحنى را قرائت كردند كه به تصويب حاضران رسيل. مضـون اين قطعنامه جِـنين است: مـا ايـرانـيان ســاكـن [ جــهوردى] آذربـايجان خـبر



Vr بخشُ اول
شُنيلـيـم. اين قرارداد خيانت بزرگى است نسبت بـه خــلتهاى سستملـيله ايران. از تمام دولتها مىخواهيـم كه اين قرارداد را بـه رسـميت نتـنـاسـند. دولتهاى انگڭليس و ايران نيز بايل هر جهه زودتر اين قرارداد را لغو نمايند. در غير اين صورت، هسُتاد هزار ايرانى سـاكـن [جـمهورى] آذربـايجان، زيريرهـم سرخ و نجاتات بخش بلـــويزم كه مىدود دنيا را در بر بگـرد، از هستى و شرفـ ملى ايران با اسلحه پاسـلدارى خواهند كرد."
 ايران به رياست سيلـضياءاللدين طباطبايى وارد باكو شــــ، فـرته عـداللت فعاليتتهاى خود را عليه قرارداد 1919 و دولت وثوتاللـوله تشثديد كرد. در ابتلدا، جعفر جوادزاده به نمايندگى از فرقه عدالت به ديلار سيلدضياء رفت تا نظرات فرقه را درباره اوضاع ايران، دولت وثوتالدوله و تـرارداد 1919 به او اطلاع دهل. سيلذيا كه از سوى وثوتاللدوله مامور شلده بود كه در هنگام اوقات در باكو با رهبران فرقه عدالت مالقات كـنـل، از ايـن ديدار استتعبال كرد. وثوتالدوله از او خــواسـته بـود رهـبـران فـرقه را (ابـه مقاصد و نيات حـسنه دولت آگاه [كنيد] در صورتى كه هــاضر شـونـلـ از خيالات سوء خود دست بردارنل، بعلد از حصول اطمينان و انحذ تعهدات لازمه به آنها تأميننامه بلهيد كه مراجعت به ايران كرده بـه مسـاعدت و هــهـراهــى دولت مـطمُن و امـيلدوار بـانـند." جوادزاده در روزنامه حقيقت به اين ملاقات اشاره كرد و دربارة مذاكراتت با سيدضياء نوشـت: (امن وضعيتت فلاكتآميز ايـران را بـراى تـو تـعـوير مىكردم ولى تو مىگفتى كه ايران بهــــت شـده است؟ و به من مى گفتى كه جون تو ملتى اسـت از ايران دور افتادهاى، نـمندانى ايران جحه شله است؟




فرته هدالت ايران VF
[....] ياددارى كه تو مرا دعوت مىكردى كه بيائيم باهم كاركيــم و خـيلى از وثوتوالدوله تعريف مىكردى؟؟ [...] آن روز مـا به تو میگفتــم كه ما با دست ملت و شايل با دسـت نحو انگگليسها قرارداد را بِاره مىكنیم و سـلطنت وثوتاللدوله را بـه هـم مىزنيـم، ولىى تو مىنحنديلى. [...] آن روز ما بـه تـو مى گفتيـم نجات ايران در كو تاه كردن دست خـيانتت كار انگُليسها است و تو ما را ديوانه مى پنداشتتى و مىگفتى قوْاى فوت قوه انگگليس در دنيا حيلدا نمىـشـود!
 وثوقاللدوله ملعى شُلد: ا(براى جلوگيرى از تبليفات و خحنتىكردن فعاليت بلتويكهها آنجْه لازم بود، كردهام به درجهاى كه امروزه قسـمت عملده از بالشّويكىهاى ايرانى بادكوبه مـاكت و يـا طـرفدار نسظريات دولت عــليه هستند، " اما فرقه عدالت در مدت اقامت سيدضياء در باكو بـه اششكـال متختلفـ عليه او، وثوقالدوله و قرارداد 1919 به اقدامات اعتراضى دست زد. روزنامه حريت با تو جه به وعدههايى كه سيلـهياء به كارگران ايـرانـى
 رسيلدگى به نيازهاى آنها، كمك مالىى به ملرسه اتححاد ايرانيان و...."، درياره هيئتـ اعزامحى دولت ايران نوشـت: ا"آيـا آنـان در احـوال انـبوه شحرسنگان بلبـختى كه ما هر روزه ديـلـه و مـتأثر مـى شـويـم تـحقيتَ خــواهــنـلد كـرد و
I.
 ميأت فونالعاده تفنازيه، ص •זع.
 همان، مس IFV
 در: هماند ص

Vه بغش اول
فريادهاى انتالابيون آتشين دل ايرانیى را در اين جـا خــواهـند شـنـي؟؟ا يـا اينكه به ميل تجار عمل مىكننل و در خحدمت آنها خواهند بود؟ "براى هر كس مثل آفتاب روشَن اسـت كه آنها زحـمـت آن را به خود نـمـىدهند كـه فكرى به حال گرسنگًان و انتابيونى كه دشّمن رياستشـان هستند، بكننل. آنها تمام هـم خود را مصروف آن مىدارند كه آرزوهاى تجار فوقالذكر را از قول به فعل در آورند و حتى به خاطر هـمين كار اسـت كه اعزام شـدهاند. سـيدخيا كه الخادم انگليــى بوده، بـه خــاطر اسـتقرار نـفوذ و حــاكـميت
 هيئتـ قرار دارد. ايـشان اتا به حال به فقراى كاسبه جحه دادهانل كه اكـنون فلاكتزدگان ايران ساكن باكو و مهاجران عجــستان از آنها انتظار منفعتى را داشُته باشند؟"' به نوشّته جوادزاده، فرقه عدالبت برضهد سيلدضياه كه از قرارداد 1919 دناع مى كرد بيان نامهاى انتشار داد و اقدامات فرقه موبجب شل تا كارگران ايرانى سيلـضياء را ااخاثن به وطن خوانله از ميان خودشان「..... بيرونلا كنّن

شعبه هاى فوقه عدالت
از بهار D ا91V/M به بعل، شُعبههاى فرته عدالت به تدريج در برخى از مناطت تفقاز و ايِران تشَكيل شُد. بنيانگُذاران و اعضاى اوليه شعبههاى فرقه در قفقاز، اعضاى ايرانى سـازمان هــــت و حتزب بـلـّويكى بـودنل. درباره شعبههاى قفقاز، ابر اهيموف با توجه به اسناد برجاى مانده از فرقه عدالت مىنويسـلـ: از اواخر سـال 191V تا اوايل سـال 191A شـعبههاى فرقه عدالت در داغسـتان، هشـترخان، باطوم، ايـروان، گـنجهه و... تشـكـــل اول




شـد. 'كويا مهمترين شـعبه فرقه در قفقاز شعبب كُنجه بـود كـه . FV.





 حزب كمونيست (بلنُوبك) روسـيهيه (مُــــلم بـورو )

 كمونيستهاى ايران تعداد زيادى بيانيه و جزوه براي پيخش در در ايران و و در


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










 AV - Aя تهران، بينالملل، ،
 9. عمان، ص باغ 194.

WV بخـش اول
گروه كمونيست ايرانى در مسكو طى سال 1911 - 1919 اشاره كردهاند آن را با فرقه عدالت مرتبط ندانستهاند.' در حقيقت، اين كمونيسـتهـاى كم تعداد ايرانى ساكـن مسكـو مـانند آوتـيس سـلطلنزاده در آن مـقطع ارتباطى با فرقه عدالت نداثـتند و عضو حزلب بلنّويكـ روسيه بودند. براسـاس اندك ملارك و شواهد موجود، تشكيل شعبههاى فرقه علالت


 اوايل سـال •19Y و به دو صورت تشكيل شدند: يا برخحى از اعضاى يـيشين فرقه اجتماعيون عاميون ايران و علهاى از مهاجران ايرانى كه از باكو به شهر خود بازگُته اما ارتباط خود را با باكو حفظ كرده بودند ايـن شـعبهها را تشكيل دادند، يا اينكه كميته مركزى فرته عدالت به منظور تشكـيل شـعبه،

عدهاى از كادرها و اعضاى فرقه را به ايران اعزام كرد. شـعبههاى آستاراو تبريز به طريقه نخست تشـكـيل شـدند. شـعبة آستارا كه احتمـالًا اولِن شـعبه فرقه علالت در ايران اسـت، كمتر از دو ماه بس از جلسه موسس فرقه به وسيله مححمل آخوندزاده تشكيل شـل و مجلة يـرت عدالت با حاتچ خبر تشكيل شـعبه آستارا از سوى "احند نفر جوان فعال"، اعلام كرد: "ادارة مركزى اين شعبه را تأكـيل مسىكند." 'از اعـضاى اوليـه شعبه آستارا مىتوان به ميرآقا ميرهادى|ف، رضـاقلى شكر و بعلأ مـيرزا نعمت حسينزاده، ميرحبيب نقىزاده سرابى، ميرزا صفر نوعى، ميزايوبس شـكيبا و جحليل مـتارزاده اشـاره كرد. 「اين شعبه از ابتدا به صورت مخخفى
 Y. يرت عدالت، شـمارة r، V














 خيابانى همدوش دموكراتها در قيام شركت دالشت
 "اكروه انبوهى به بلثّويكى گرويدهال بودند و بنهانى (ابه ئورانـيلدن مـردم بى
. تشُكيل ئسـعبه از طـريق اعـزام كـادرها و اعضـا بـه عـلت مـراقـبت و

الست كه ميرايوب شـكيا در بازجويى خود به نرته عـدالت النـارمانى نـمـكـند و از تشكــلات


 .v)

 مركز، ITVG، ص 1Y9.

Yب~ش اول
حـــاسـيـت دولت ايران به ايحجاد گروهها و دستههاى بلشويكى در ايـران، بسيار دشوار بود. ماموران حكومتت، بخصوص در كيالن كه محل اصلى تردد افراد اعزامى از باكو بود، اككتُ افراد اعزامى را يـيش از آنكه بتوانـند اقدامى به عمل بياورند يا خود را به مقصد برساننل بازداشت مىكردنل و هس از بازجويى به باكو عودت داده يـا زنـدانـى مسىكردنل. 'اگـرجــهـ در
 براى تشكيل شـعبه به ايران اعزام شدند، اما يّس از كنفرانس عمومى فرقه
 فعاليت در ايران شد و به اين منظور كميتهاى مركب از بنيادزاده (صلر)، كامران آتازاده (دبير)، مـيفـاللـه ابـراهـيـمزاده (خخـز انـهدار)، جــوادزاده و نعمت بصير (اعضها) تشكيل داد. 「 وظـيفة ايـن كـميته تـقويـت شــعبه هاى دانحل كيُور و تشكيل شعبههاى جلـيلد از طريت اعزام اعضا به ايران بود. اين كــميته در سـال IMFV و نـيـمـه اول 1919 / IMTA اوايـل ســال ا9Y.
 كادرهاى برجسته را به منظور فعاليتهاى تشكيلاتى در ايران، به كثــور كــيل داشـت. در نتيجهُ خحيانت يعقوب يوسفـزاده [عضو كميته مركزى فرقه عدالت] بسيارى از اين كادرها در آستارا، اردبيل، بارفروش [بابل]، مشهه و جاهاى ديگر توسط ماموران حكومت ايسران دسـتگير شــده بـه زندان يا تبعيل فرستاده شدند. دو گروه به ايران اعـزام شــدنل. عــلى عسـگـرزاده در ايـنباره مسىنويسـل:











 ارتش سرخ به اردبيل (اواخر رمضان ITTA/ اوايل زُونن •19Y) از زندان آزاد شدند.
عليرغم مراقبت ماموران حكومتى، به تـديج شـعبههاى فرقه عـدالت
 آنها مربوط به اواسط سـال








 متحدالمآل رياسـتالوزراء، نــرهـ




نفرى وجود داشتت)؛ اما بِس از اينكه ارتش سرخ به رشت آمله (اثشـعبه رشت ميدان عمل خود را گسترش داد. ما از هوادارى ارتت و تودههاى كارگرى برخورداريـم. اكنون ما مجموعاً ده سـازمان بـا دو هـزار عـضـو و و
 اعلام كرد: ا(يبش از اشغغال اين شهر توسط ارتش سرخ، يك شـعبه كوحكى







 علىيف.








$$
\begin{aligned}
& \text { I. نـخستين كنكر: كمونسـتماى ايرانى حزب عدالت، م } \\
& \text { r. r. مـانجا. }
\end{aligned}
$$

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






 شـدهاند.

شعبة مشهد: شعبه مشهلد نيز در اوايل سال 19719 / اواخر سال 1919







 است. هرنـ

## r.

ا. 1





Ar بخش اول
انحلال و تداوم





 جلسه، از سوى فرقه عدالت داداش بنيادزاده (صدر فرقه عدالت)، آقابابا




 نـبـت به فرته دموكرات در موضع قوىترى قرار داشــتـ. نمابندكان اين دو






 $191 V$ دستورالعمل حزب كمونيستـ روسيه (بلشُويك) مبنى بر ادغام، احـزاب كمونينـت ملى و منطقهاى به منظور تشكيل حزب كمونيست واحــلـ در

فرنه عدالت ايران AF
جمهورى آذربايجان به اجرا در آملـ و فرقه عدالت موجوديـت خود را به عنوان حزب سياسیى در باكو از دست داد. توضيح آنكه، از 10 تا •Y جــمادى/الثـنـى 10 / / IMMV تـا 1919 كنگره هــتـم حزب كمونيست روسيه (بلشـويك) برگزار شـد. يكى از مسـائلى كه در دستور كار اين كنگره قـرار داشتـ تـصـميمگيرى دربـارة احزاب كمونيست مليتهاى مـختلفس در روسيه بود. در ايـنباره دو نـظر مطرح بود: يكـ نظر از تـاوم فعاليت احزاب كمونيسـت افتـوام مستختلف و تشـكيل فدراسيون احزاب كمونيــت به جاى حزب واحد دنـاع مسىكرد. اما نظر دوم خواهان ادغام احزاب كمونيست ملى و فومى و تشكـيل حزب كمونيسـت واححد روسيه شوروى بود. كنگره هشتـم (ابه طور قاطع با ايحجاد فلد اسيون احزاب مستقل كمونيستى مخالفت كرد و ضرورت موجوديت حزب كمونيسـت واحلـ و متهركز را با كميته مركزى واحل كه بر مسجـوع كار حزّب رهبرى كنل، اعلام نمود.ه كنگره تصويب كرد كه پس از ادغام احزاب كمونـيست ملى و قومى، الكميتههاى مـركزى احــزابس كـمونيسـت جحهورىهاى ملحى شوروى از حقوت كميتههاى ايالتى استفاده مىكنند و تابع كميته مركزى حزبب كمونيسـت (بلشّويكى) روسيه هـستند.") هـُتمين كنفرانس سراسسى حزب كمونيسـت (بلشّويك) روسيه ( $q$ تا
 هشتـم، درباره حزب كمونيسـت واحل قرارى به اين مضمون تصويب كرد كه تمامى احزاب و گروههاى كمونيستتى كـه در مـناطت مـختتلف روسـيـ شوروى فعاليت مىكنتن بـايلد در حـزب كـمونيسـت مـنطقة خــود ادغـام شوند. اگر در منطقهاى حزب كمونيست موجود نباشد بايل از وحدت و ادغام آن احزاب و گروهها حزَب كمونيسـت آن منطقه تشثكيل شـود. ايـن



 اجرا شود.
با اينكه در آن زمان جمهورى آذربايجان جزو روسيه شُوروى نبود، اما



 وجود متهمشدن با انحرافات ناسبونالبستى و جدانيى اطلبى نمى






 چجانهزنى سازمان همت با با آن دو كميته ادامه داشتِ.
 و به عنوان اعتراض، الادر اواخر اكتبر [ 1919] همت و عدالت هـر دو از



$$
\begin{aligned}
& \text { ا. سويتوخونـكى، آذرطايجان و دوسب، م IAF. }
\end{aligned}
$$

Y.


A
(اكنفر انسـى را كه كميته باكو براى بحتث دربارة وحلت با حزّب كهونيست روسيه (بلتويك) [كميته باكو] برگزار كرد، تحريـم كردند. اين نــطة اوج مبارزة كمونيسـتهاى [ جمهورى] آذربايجان براى تاكيلد بر هـويـت مسلى حزَبسشان بود.4.
در ريـــيعالاول AMM / دســـامبر 1919، مسصوبه هشـتمين كـنفرانس سر اسرى حزّب كمونيسـت روسبيه (بلشـويك) دربـارة حـزب كـمونيسـتـ واحلد و مذاكرات ميكويان و روحالله آخونلدوف (نمـايندكان اعزامى كميته باكو و سازمان همـت به مسكو) با رهبران حزب كــمونيسـت روسـيه، بـه ميُّاجره و اختلانات موجود كه به حالت خحرناكى رسيلده بود، خاتمه داد
 كنگره موسس حزب كمونيست آذربايجان برگزار شد. در اين كنگره • 10 نماينلده به نمايندگى از كميته باكو، سـازمان هـمـت و فرته عدالت حـضور داشتتن. تعداو اعضاى هبيُتهاى نمايندگى كميته باكو، سـازمان همـت و
$\qquad$











 نـركت نكردهاند؟ I. سويتوخونسكى، آذرلايجان و دوسـي، ص IAF.

فرقه عدالت از باكو با يكديگر برابر بود (هر يكـ •r نماينده) و از ولايات
 سـازمان همت به كنگره اعزام شدندند.


 آذربـايجان بـرگزيده شــدند، كـامران آقـاز اده، داداش
 بصبر حاجىزاده نيز به عضويت كميسيون تفتيش كميته مركزى انتخخاب















 مrيربئير تاسموف بودند.

آذربايبجان ضنرورى دانـستند. در رأس ايـن حـزب، كـميته مـركزى كـه در
 عدالت و حزب كـمونيسـت روسـيه [كـميته بـاكـو] مـتحلد شــله، حـزبـ كمونيسـت آذربايجان ناميله مىىشود. كميتههاى همـت و عـدالت مـنـحل گرديله، وظايفس آنها به كميته مركزى حزنب كمونيسـت آذربايجان واگّنار مى شود. كميتههاى باكوى همت، عدألت و حزب [كمونيسـت] روسيه تا
 اگرحه اين قطعنامه انحلال فرقه عدالت را رسماً اعلام كرد و بيش از
 عدالت در تشكيلات سازمان همت آغاز شـده بود، اما فرقه عدالتت ايران منحل نشد؛ آنحهه منحل شُد فقّط تشكيلات فـرقه عـدالت در جــمهورى
 حزب سياسى به مناطق خارج از اين جمهورى اختصاص يـا يافت. در باكو نيز ا(دفتر مركزى فرقه عدالت ايرانه جايگُزين كميته مركزى آن فرقه شـد كه اعضاى آن عضـو حزب كمونيسـت آذربايـجان هـم بودند. ايـن دفــتر از
 كـمونيست آذربـايِجان مـى يرداختت و از سـوى ديگـر وظـيغة رهـبرى و هماهنگىى شعبههاى فرقه عدالت را در ايـران و مـناطق خــارج از تـــــلمرو جمهورى آذربايجان برعهده داشت.
 ادغام تشكيلات آن در تشكيلات حزب كمونيــت آذربايـجان اطلاعى در دسـت نيسـت. در مورد موخع رهبران فرقه در قبال نحوه وحدت احزاب



شورايى روسيه، از انحلال فرقه عدالت در جمهورى آذربايجان رضايت
 بودند و در يى انحلال، آنان بايد به تشُكيلات حزي متتقل مىشدند. علاوه براين، عضوكيرى فرقه عمدتاً در باكو و از ايرانيان




 موضوع انححلال و تـثـكيل حزب واحد تطعى شُـده بودو و مقدمات برگزارى

 اعضا در حندين گروه و از مسيرها گزارش 「










 مركزى فرقه عدالت ايران به تركستان اعزانم شُدند. ابراميموف در توضيح




















 آنكه، خانوكايف مورد نظر مُاكرى ممان عليخانوف الـت



بخنـ اول
بنابراين، پيشّ از جحمادىالاول در تركستان نلداشـت كه كميته مركزى فرقه بخواهد كنفرانس آن شعبهها را
 19Y. سلطانزاده در فاصله جـمادى الاول تا رمضهان IMA / فوريه تا مه ' ' 194 . درباره: علت اعزام على خانوف، فتحالله اوغلى و... مىىتوان دو احتمال را مدنظر قرار داد: يكى اينكه، آنان به تركستان اعزام شدند تا با توجه به جمعيت كثير ايرانيان مسهاجر در آن مـنطقه و اجـرا نتشــلن دسـتورالعـهـل انحلال و ادغام احزاب ملى و قومى در تركستان، شـعبههاى فرقه عدالت را در اين منطقه تشكيل دهنل و رهبرى فرقه عدالت را به تركستان منتقل كـنند. الحـتمال دوم ايسن است كـه عـلمى خـانوفـ و يــارانت بـه تـقاضاى (اكميسيون تركستان كميته اجرايیى مركزى سراسر روسيه") (تُرك كميسيا) يا (ادفتر مركزى سازمانهاى مسلمان حزب كـمونيسـت روسسيه" (مُسـلـم بورو) و به منظور يارى به كمونيسـتهاى كم تعداد آن منطقه (كه عمدتاً روس بودنل) و سازمانلهى ايرانيان مهاجر به تركستان اعزام شُدنل. در هر حـال، عليتحانوف و فـتحالله اوغـلى در تــاشكنـد بـا ســلطانزاده (عضو حزب كمونيست روسيه و احتمالاً اعزام شلده از سوى مُسلـم بورو از مسـكو به تركـستان) تماس گرفتنل. به گفته سلعلانزاده "آس از اينكه مـا با رنقا عليخانوف و فتحالهافـ [اوغلى ] ملاقات به عمل آورديـمّ، درصــد بر آملـيم كل كار خود را بر روى مسثله ايران متمركز سـازيـم. از برآورد ما اين چحنين نتيجه مىشود كه در سراسر تركستان عده كثيرى ايرانى گرسنه چر اكنده هستند و در ميان آنان در حلـود صدهزار كارگُ [ استـ] كه بايل به「دور حزلب كمونيست مبجتهع گردند. . به علت اقتصاد زميندارى و شبانى تركستان، اكثر ايرانيان در مزارع كار

مىكردند. در شهرها نيز بجز عدهاى كه به تـجارت و دكـانـاندارى مـــــغول




 191Vا، ابرانيان مهاجر دارای جهار مدرسه (دو مدرسه در عشُق آباد و دو











 اغر اقآميز به نظر مىرسد تا رمضـان ITYA / مه .19r،، آنان كـه زيـرنام







4r بخش اول
Or كميته ايالتى تركستان فرقه عدالت فعاليت مسىكردنل، تـوانسـتنل اادر هحله ارگانهاین كمكى [؟] ايـجاد كنتدل" و پادر شـهرها و روستاهـا، همه جا كميته هاى حزبیى تاسيس" كردنل. ' در تركستان نيز مانند باكو، فعاليتهاى فرته عدالت دو جـنبه دالثـت: در ارتباط با جـامعة ايـرأنـيـان مـهاجر و در جهت تحقت برنامهها و هدفـهاى حزلب كمونيسـت روسيـه (بلشويك) و ارتـش سرخ. در مقايسه با باكو، كميته ايالتى تركستان فرته عدالت نقُش و تأثير بيتُترى بر فعاليتهاى بلشـويكى در تركستان داشـت و در عين حال، نعاليتههاى اين كميته در بين ايرانيان مهاجر، بيش از باكو، تابع ملاحظات و هدفسهاى حزب كمونيست روسبيه بود. نهاد مرتبط كننلده كميته ايـالتى فرته عدالت و بلشويكها در تركستان، (اشوراى ترويج بينالهللى") بـود. اين شـورا در \&ا جمادىالاول در تاشثكند تشكيل شـد و سـه دايره اصـلى داشت: دايـره مـــياسى، دايـرة تشـكيلاتى و دايره تـبليغاتى. "ـــلنوم" عـالى ترين مسرجـع شُـوراى تـرويج بين•المللى بود و در فاصلن جلـــههاى بلنوم، شـورا زير نظر دفتر اجـرايـى
 مصشفى صبحى (رئيس شـورا و رهبر كمونيستهاى تركيه)، سلطانز اده،
 بينالمللىى يكى سـازمان جــند مـليتى آسـيايى و مـخاطبان آن مـهاجران و ملتها و اقوام آسيايى روسيه بودنل، تركيب مليتى 1 انــاينده حاضر در





 r.

هندىها. ' شُوراى ترويج بينالمللى ״هم فـعاليتهانى حـزا


 بينالمللى (به ويزه شـُعبه ايران اين شورا




 در روسيه و از جمله در تركستان كاملاً منطبق بر فـعاليتهانـا و اقـدامـاتى








 به احتمال زياد كلاسهاى مورد نظر سلطانزاده همين جلسسها و... بوده

 tr صو 19 19 . F

استـ؛ زيرا، با توجه به محدوديتها و كمبود مبلغان حزبى در تركستان، تشّكيل جلسهها و مجامع تبليغى و ترويجى جداگانه نه براى فرقه عدالت و نه براى شورای ترويج بينالمللى امكانيذير بود و نه منطقى. آتار منتشر

 جزوههايى براى ايرانيان، مانتد ديعر ملتههاى آسيايى منتشر كرد كـه از

 نستهه)، (اخحطاب به خحلقهاى ستمديلة خاور" (به زبانهاى فارسى، تركى

 بسيج افراد براى "مقاصد نظامى"، دومين هدف فرقه عدالت، از همان ابتلـاى فعاليت، جحه در باكو و چحه در تركستان، مورد توجه رهبران فـرقه
 تقويت بنية نظامى بلشُويكـها و ارتش سرخ بود اما در تركستان علاوه بر
 بريايى انقلاب در ايران به يارى چتنـن ارتشـى بود. سلطانز اده، عليخانوف

 رنجبران ايرانى" را در مسجلد ايرانـيان تـاشكند بـرگزار كـنند. بـه گـزارش محمدزاده (عضو كميته مركزى فرته عدالت) در اين ميتينگ الادويسـت نفر از كــاركران ايـرانـى حـضور دائــتند. مـيتينگ را نـماينده كـميته مـركزى
 مصنفى صبحى از سياست استيلاكرانه متفقين در ايران و در تمام شُرت

98 9 غرته عدالت ايران
بـيانات و تـوضيحات داد. هـمـحنين رنـيقان سـلطانزاده و فـتحاللـهزاده [ فتحالله اوغلمى] دربارة اقتصاد ايران نطثههايى كردنل. در آخر، از طـرف مجلس قرارنامه صهادر و قبول شُل. بنا به بِيشـنهاد يك نفر از رفيفان تَرار كزاثـته شـل براى فرستادن به ايران يك اردوى سرخ از ايرانـيان تشـكـيل يابلـ. در همان مـجلس، دويسـت نفر يعنى همه حاضرين به اردوى سسرخ
' ${ }^{\prime \prime}$ "امنويسى كردند
عليرغم اقدامات بر اكندهاى از اين دسـت و مسلـاخــلة شـسوراى تـرويِج بينالمللى، تشكيل ״اردوى سرخ" ايرانيان تا اواخر ماه آوريل بـه تـعويت
 شوراى ترويج بــنـالــللى از فـرماندهى جــههه تـركستان ارتُش سـرخ بـا امضـاى مصطفى صبححى (رئيس شـورا) و سـلطانزاده (رئيس دفتر اجرايى شـورا و مسـول كميته ايالتى تركستان فرقه علالتـ) نشـانه بـارز تـوافـت و
 "اردوى سـرخ"ه و هـلف غـايحى آن اسـت. در ايـن درخــواست از فـرونزه
 واحدهاى نظامى ايرانى از ميان كارگران ايران در آسياى مـركزى" صـادر شود. اين واححلها (اسـاس ارتش سرخ آيندهُ ايران را تشكيل" خواهند داد صبعحى و سلطانزاده بر اين باور بودند كه اگر اقوايحى بين •Y تا •Y هزار نفر در اخختيار داشته باشـنله، آنگاه مردم زححمتكت ايـران نـه تـنها از شــرَ
 استثماركُان خود آزاد شده و به خحانوادهُ بـرادر جــمهورىهـاى شُـوروى


 r. Arva

 جبهة آسيايى انقلاب جهانى به نتيجه رسيدند و و ايران در در كانيانون













 بود. ${ }^{\text {ا الادى كه }}$



1. برایى اطلاع يـتر، بنكريد بـ: مـان، صص II - II.

> r. مـمان، ح •r.
.IF. .F


























 عملكرد اين واحلد نظامى مىنويسلد: اکاركران ايرانى اغلب توجه باندهاه
「. همان، همبن بردسى ص آ| اY

99 بغش اول
ضدانقلابى را به خود جلب كرده بدين طريق امكان مىدوادند كه نـيروى





## كنفرانس كميته ايالتى تركستان







 ايزو ستيا (تاتشكند كميته ايالتى تركستان فرته عدالت اعلام كرد فرته عدالت بيش إز از



> I. ياددائـتـمايى دربارة شـركت اير انيان...، حـ A「 r







-     +         + 

موجود نيسـت اما مدارك موجود ساكى از آن اسـت كه شمار اعضاى فرقه در تركستان بسيار كمتر از اين قبيل لاف و گزافـهاى تبليغاتى بوده اسـت. مثلا، در گزارش شُعبة اقليتصهاى ملى حزب كمونيست تركستان تصريح

 متمركز كردهساند. ' با توجه به شـمار اعضاى سـازمان حزبىى فرقه عـدالبت
 نفر به نظر صحـيح محى آيل. در مـهرقند كـه تــنها در نـاحيهة بـاغ شـــهال آن نزديكـ به ها هزار نفر ايرانى زنلـگى مىكردند، سازمان حـزبى فـرقه بـه مسـئوليت محملزاده عضو كميته مركزى فرقه عدالت تنها \&Yا نفر عضو داشـت.

كنفرانس كميته ايالتى تركــتان را عليخانوف افــتاح كـرد و از طـرف كميته مركزى فرقه علدالت بـ كنفرانس شـادباش كفت. بِس از او، نـها ينلـگان حزب كمونيست (بلشـويك) روسيه، حزب كهونيسـت تركستان و مصطفى صبـحى از سوى شوراى ترويج بينالمللى طى سخنانى به كنفرانس تبريكـ

 فرقها"، مصطفى صبحى دربارة مســلةٌ سـازماندهى و حيلـرخان عمواوغلى
 كتغرانس يس از بححث و بررسى دربارة هر يك از ابِن گزا ارش ها، تزهايى را


1. به نتل از: يادداششتهايى دربارة شـركت اير انيان...، ح م• Y.



بخش اول 1 1-1


 بايد هئيارى بيشترى به كار رود تا از عضويت افر اديى كه ممكري







 دهعانان تضاد بِيدا نكرده، مدد برساندر.،


 است و قاعدتاً نمىتواند بد اندون موافقيت و همفكرى دفـتر مـركزى فـرفـ عــدالت در بـاكـــو انـجام گـرفته بـاشُـد. كـنفرانس بـر ضــرورت تسـريع



 جبْت كارگّى (حم








 كنفرانس، أ

 محمدزاده، و. محمداف و و حيدرعمواوغلى.














بخش اول
بـيوندندند. بيانيه بها اين صورت فرقه عدالت را به كارگران و دهعانان ايرانى









 كرديد و كنفرانس بخشـى از مقدمات اين تحول را نيز فراهم كرد.

## بسوى ايران







 نعمتبصير حاججىزاده.




فرنه عدالت ايران
 روندى را كه با كنفرانس تركستان آغاز شـلهه بــود، ادامـه داد و بـا انـتشار اطالاعيههايى به امضاى جوادزاده و ابراهيـمزاده در روزنامة ("كمونيستى|
 مه، هيئت اجرائيه اعلام كرد وظيفة اين هيـئت! تشثكيل واحلدهـى حـزبى در بين كارگران ايرانى مقيم باكو، انتقال دفتر مركزى فرقه عدالت به ايران، جذب و سـازماندهى كارگران و دهعانان و بـدستگرفتن رهـبرى مـبارزة آزآيبـخش ملى و مبارزه بـا "طـفيلى هـاى" جـامعة ايـران اسـت. بـرنامه و الساسناملُ فرته عدالت نيز بزودى منتشّر مىشود. ' احـتمالأا اســاسنامه و برنامهاى كه در اين اطلاعيه نويل آن ْداده شـلده هـمان اسـت كه در كنفرانس
 I9r. قرار گرفت. گواه ايـن امـر، گـزارش كـغيل كـارگذارى رشـت است كــه بـه


 در اطلاعيه MF شعبان عــداللت اعــلام كــرد در 1 بر رمـضـان / 10 زووــــن هــــان سـال كـنگرة 1. هـهانجا.
r. r. نكته مهمتر از تعين محل تدوين برنامه و الساسـامه نرته عدالت اين اسـت كه چرا نـقريباً


 نظامنامه كردند؟ r.


بخت اول
كمونيستهاى ايرانى تشْكيل مىشـود و از شعبههاى فرقه خواسـت براى شركت در كنگره آماده شوند.' بـه نوشتهُ روزنامهُ كمونيسـت (باكو) در بهار
 آنان بايل به همراه نمايندگان شـعبه هاى تركستان، داغسـتان، گـر جسـتان، گنجه و باكو بايل به كنگره اعزام مى شدنلـ.
 معطوف به فراهـمركن مقدمات تشكيل كنگره و هماهنگى و همكارى بـا بـلـُويعهاى آذربـايجان و فـرماندهان ارتش سـرخ بـراى ايـجاد جـــهـه آسيايى انقالاب جهانى از طريت ورود به گيلان و اتحاد با جــنبش جـنـگل بود، اما ضرورتت دفاع از تهاميت سـرزمين شـوراها را نبز ملنظر داشتـ. در \& ش شـعبان / 10 مه هيئت اجرائِيه فـرقه عـدالت بـه مـناسبتت تـعرض
 به روسيه شوروى حمله كرده و كيف را متصرفـ شـلـه بـود، اععـلاميهاى صادر كرد. مضمون اعلاميه حنين اسـت: التمام كمونيستهاي ايرانى را كه در دوسيه زندگى مىكنיد، عليه يورشىى كه از جانب اميرياليـــم دنيـا برضد روسيه انقالابى از لهـستان تدارك ديله شـله، به مبارزه دعوت محكنيـم. در
 مىدهد و در حــالى كـه نـوك سـرنيزههاى سـربازان سـرغ بــا تــلـبهاى







 حزبـ كمونيــت روسبه و... در اين مـباست میيردازد.





 'لهستان دعوت مىكند.
تـُكيل هيئت اجرانيه و فعالشـدن آن عده از از رهبران و اعضاى فـرقه






 باشبل، وجود خواهد



 عدالت (سلطانز اده، عليخانوفـ و فتح الله اوغلى) در هر دو زمينـي
 تكميل كرده استت. درخصوص تشكيل كنگره، سلطانزاده در سـال

بخث اول
به صراحت نوشّ: كنگره اول حزب كمونيست ايـران بـه ابستكار كـميته ايالتى تركستان تـشكـيل شـلـ.' البـته ايـن تـوضـيح بـه مـعناى بـىاهــيـت جلوهدادن اقدامات هيثّت اجحرائيه فرقه عدالت در باكـو نـيسـت و كــميته ايالتتى تركستان بلون فـعاليـتهاى هـيــت اجـرانــيه و دفـتر مـركزى فـرقه عدالتت در باكو نـىىتوانسـت اين كنگره را در انزلى برگزار كند؛ زيرا، دفتر مركزى با شـعبههاى فرته در ايران و قفقاز ارتباط داشتـ نه كميته ايـالتى تركــتان. در مورد رابطه بـا نـهضت جــنگل نــز، كــيته مـركزى فـرقه از تابستان 191V با ميرزا كو حكعخان ارتباط داثشت و كميته ايالتّى تركستان از ات مارس اهY با اعزام يكى از اعضاى سازمان فرقه در عتـت آباد به رشُت تلانش كرد اين رابطه را تداوم بـخشُد. 「 در ضـمن، به احتمال زيـاد، در مــاه مـه 19Y. هـنگگامى كـه مسصطفى صبححى (رنْيس شــوراى تـرويج بــنـالمـللى) از تـاشكنل بـه بـاكـو رفتا، سلطانز اده، عليتخانوف، فتح الله اوغلى و... يعتى نمـايندگان كميته ايـالتى تركستان در كنگره فرقه عدالت به همراه او به باكو رفتنن تا علاوه بر كمـك به فراهـمكردن معلممات تشُكيل كنگره و حضور فرقه در گيلان، به همراه نهايِندگان شـعبههاى فرقه عدالت در باكو، داغستان، گر جـستان و گنجه به ايران بروند. اگر جینين باشله، نـايندگان كميته ايالتى تركـستان نيز در تدوين 19Y. اطلاعيهها و ديگُر اقد|مات هيئت اجرائيه فرته عدالت در ماه مـه ترنـ نقش و تأثيُر داشتهانل.
 ايران با كشتى از باكو وارد انزلى شـدنل. به نوشته چحلنگريان (مسئول شـعبه انزلى فرقه عدالت و خبرنگار دفتر اطلاعاتى شـوروى در ايـران) "اكثـتـتى بهخار در سالى كه يك دسته موزيكى نيز بر غرشه آن را هـمراهى مسىكرد،



در ساحل بهلو كرفت و رفيت بهرام آقايوف از همان عرشهكشتى خطر






 ايران يعنى غلبه كمونيسم بر سوسيال دموكراسى نيز بود.


 , آتاى محـد جوامركلام تشكر كنم.
I. با نعل از: مهمان، حص

# بخش دوم 

## تاشكنل دو بوابو باكو

## سلطانزاده، شورای تبليغات بينالمللى <br> و تأسيس حزبكمونيست ايران <br> اولور باست

در خلال يكى سفر پְوهشنى به مسكو براى بررسى اسناد مربوط به روابط





 بزرسى ذيل است.


r. آرثيو كبترنرن در مركز روسي نگهلارى ر مطالعنا السناد تاريخ مسامر. (Rossiiskii Tsentr Khraneniia i Izucheniia Dokumentov Noveishei Istorii RTsKhIDNI). I
















 جامعترين بردسىماى موجود السـت فقط در دو مورد به شـــورايى مـزبور الـــاره دلرد. در










 مُتوبغ كه مههترين بردسى موجود در اين زمينه مىبانـد. _ M. M. Matveev, "Deitel'nost, Soveta internatsi onal'noi Propaganda Na Vostoke'v

Srednei Azii (1919-1920 gg) in Norody Azii i Afriki 5 (1978), pp. 45-53


در كبـيـياي ${ }^{\text {' }}$ كمينترن، ${ }^{\text {「 }}$ خاطرنتشان ساخت
ا. شورای تـبليغات بــينالمـللى شـوروى Sovet International'noi كه اخيراً توسط نرك كمبسبا تشكيل شده يكى از اركانهاى (Propagandy كمينترن محسوب نمىشود.

 شعب تبليغاتى ديگر براى چیين، تركيه و خيوه.

آرئتيوهاى مسكو استغاده نكرده الست خورد اذعان دارد كه مناببى كه در دسترس بودهاند



 محـوب مى مــد. بنـريد بـا
Kh. Tursunov, Natsional'naia politika kommunisticheskoi partii v Turkestane (1917-1924 gg.). Tashkent, Uzbekistan, 1971, p. 179 and Jeremy Smith, The Bolsheviks and the National Question, 1917-1923, Basingstoke and London, Macmillan, 1999. (Studies in Russia and East Europe), p. 229.




Y. تاكِيد از نكارنده

ه. براى اكالهي بيـتر از سازمان عدالت كه كتته مىشود در سال 1919 در باكر بـيان نهاده بُـد Chaqueri, op. cit., pp. 153-159
r. رفقاى ذيل عـضـو شـورا ممىباشند: صـبحى، ' سـلطانز اده، 'عـلمى
 F. ا. عضويت ندارد. در حالى كه تلگُاف الياوا كه در ميان اسناد مـلاحظه شــده مـهمترين

$$
\begin{aligned}
& \text { اككاهى بيستر در مورد جوانبى از زندكى و فعالـتـهاى او بنكريد به: }
\end{aligned}
$$

Alexandre A. Bennigsen and S. Enders Wimbush, Mustim National Communism in the Soviet Union: A Revolutionary Strategy for the Colonial World, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1979. (Publications of the Center for Middle Eastern Studies 11), p. 207.

 اشاره خواهد شد. براى آكامى بيشتر بنكريد بـ:
Chaquerie, op. cit., p 467
و هـجنين
Taline ter Minasian, Colporteur du Komintern: I'union sovietique et les Minorite's an Moyen-Orient. Paris, Presse de Seience po. 1997, pp. 112-114
「. در مورد وى كه بـ على خانزاده نيز معروف بود اططلاعات درخور نوجهى در دسـت نيست.





 Richard Pipes, The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism 1917-1923, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1964, p. 89.
 كه نحت سريرستى السـالين بود. براى اكامى بيثتر در مورد او بنگريد به:
Ter Minasian, op. cit. p. 72

بخت دوم
سندى است كه در آن جزئياتى از نحوه تأسيس شوراى تبليغات منعكس

 در چحه زمانى و حرا تأسيس شـد






 است ارگان على حدهاى نيز تأسيس گردد؟

زمينهكار: تحكيه قدرت بلشويكتها در تركستان، بلشويكها و بـر ا همـدن نهضتهاى كمونيستى در شرق
تأسيس شوراى تبليغات را از دو منظر متفاوت مى توان نگريست؛ اين امر



 بلتُويكى، تبيين كرد.








ا. اين بررسى در درجه اول بر نشُريات رسـى شوروى، با منـخصـات ذيل استوار امت: Instituty istorii partii pri TsK KP Kazakhstana, Kirgizii, Tadzhikistana, Turkmenistana, Uzbekistana - Filialy Instituta Marksizma -Uzbekistan, 1967 (henceforth Istoriia) and Tursunov, op. cit.
البت اين رانيز بايد در نظر كرنت كه در اين بردسىها كل ماجرا بـ كونغاى دبكر نعبير و روايت



 (از مـوى ديكر، حامـل بــد.
Tursanov, op.cit., p. 179
r. حكومت روسبه شوروى مسائل نركستان را حداتل در دو جلسه بردسى كرد؛ يكـى در 19

 رسيدكى بب امور تركـتان تــكيل دهد.
Istoriia, p. 372



Ibid, p. 372.
هـ جنـى تدرت ميان نهادماى مختلف حـزبى و شــوروى كـه در تـركــتان نـعاليت مـكردند

تـــناسايى بـراى تــركــتان در ســـامارا فـعال شــه بـود و مــلاحظات و


 دولت مركزى روسيه شوروى و حزي







 صدور فرمانى تشكيل يكـ كميسيون ويزّه براى امـور تـركستان را اعــلان
 ارتجاعى در آن رسوخ كردماند از مـانل عـدة اين دوره بود.
Ibid., p. 371

1. Ibid., p. 371







 Ibid., pp. 274-375. 3. Ibid., p. 374.

داشت. اين كميسيون ويزّه كه به تُرك كُميسبا معروف شـد در مقام نمايندگى از كميته مركزى اجرائئُ كل روسيه (VTsIK) عمل مىـكرد. ' اصطلاحات
 كنايت نمىكرد: كميسيون مزبور مىبايست در يكـ تركستان به ظاهر خود مختار در مقام نماينده تامالاختيار دولت شـوردى عمل كند سیس دو روز بعل، در •1 اكتبر 1^1919 مـهر 1Y9^ تركك كـيسيا ارگان كميته مركزى حزب كمونيست روسيه معيين شُـلـه و بـراى اعـمال كتترل حزبى بر كمونيسـتهاى تركستانى از اخـتـيارات كـافى بـرخـــوردار گُتت. اين كه آيا در اين مرحله تركى كميسيا هنوز ارگان سُوناركُم محسوب
 شـل، روشّن نيست.


 بيشُف (IMNV-19「N() و يان ارِنستُويج رود زوتاك (IMN-19「0).
 مستقر در مـامارا بودند. فرونزه و كوى بيشِفـ نيز در آنجا فرماندهى جـى جـهُ تــركستان را بــرعهله داشــتند. رودزوتـاك كـه بـعدها عـهـلدهار مـنصب كميسارياى خلق در تجارت خارجى گشّت يـى اقتصاددان متخصص در صنايع نساجى بود.

1. Ibid., p. 373.

VTsKK = Vse-rossiiski tsentral'ny Komitet كيته مركزى اجرائبن سراسـرى 2. Ibid, p. 343.
 F. F. تورسونوف كه مجموعن اعضاء را فتط بنج نغر ذكر مىكند به بوكى انـارهاى ندارد. Tursunov, op.cit., pp. 180-181 5. Istoriia, pp. 373-374.
llV بخت دوم

 و فرونزه و بكى ديگر از اعضاء كميسبيون در سامار ارارا ماندند.






 در صدر ألويتهاى كميسيون ترك قرار گرفت. اقدامانـات كميسيون در در اين
 ادارة امور خـارجـى [كـمبسيون] مـحسوب مـى فرارسيدن دسامبر 1919 آذر 199^19 اختلافات موجود مـيان كـميـيون

1. Ibid, pp. 375-376, 378.




 آنجان كه در نظر اول به جثـم ميآبد، تركيي متاتض
و بـعارض نــــت.
 ميانه و المامى يختلفى كه خود را بالمانها شناسابيى مىكردند بنكريد به:

Adeeb Khalid, The politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia, Berkely, the University of Califomia Press, 1998, pp. 184-215
2. Matveev, op.cit., p. 47
 در دسامبر همان سال، هنگامى كه رهبرى كمونيستى مسلمانـيانمانى محلـ،



 وابسته بود 「 خود را راعالى ترين اركا




 شـد كه جمهورى شوروى خودمختار تركــتان به يكى (اجـمهورى تـركى") تغيير يابد. (tiurkskaya respublika)

 خواستار تأنبيس يكى ارتش مسلمانى -Musul'manskaia arimiia- شـده وري


1storiia, pp. 378-383
I. در ادامن ابن بررسى، نركيب "ادنتر مسلمين" - Musburo - مورد بحث قرار كرفت امست.
 حزب كمونـــت روبـيه (بلــويك) محسوب مى تـــد.
3. Istoriia, pp. 378-383

Istoriia, p. 383
ه. براى أكاهى بيـنتر دز مورد وى بنكريد به:

Bennigsen and Win bush, op.cit ., pp. 205-206

بخت دوم 119
تركستان را ترى گويند، ' كه خود نوعى اعالان اسـتقلال كـامل هـحسوب

 kompartiia
كميته مركزى حزب كمونيست روسيه موكول دارد. 「



 كميسيون مزبور نيز از مصوبه مورد بحث حمايت كرده بود. البته نرونزه حضور نداشت. " با توجه به دستوالعملمهاى مسكو برد براى كميسيون ترك،











1. Istoriiia, p. 386

براى جزئيات بيـنتر در مورد ملاحظات دنتر مسلمين جهت يكى "جمهورى تركه، بنكريد با: Tussonov, of-cit., pp. 186-192
2. Istoriia, p. 386; Tursunov, op. cit., p. 188
3. Istoriia, p. 387; Tursanov, op.cit., p. 189





 نوبِى تبليغاتى به يك ساز مان بين المللى ـ هر جن به هيّوجه مصلحت نيست
علاوه بر اين با توجه به تقاضاى كمونيستهاى محلى براى تأسـيس


 يكى از آنها (تركى") بود.






RTsKh IDV I. fond 544. opis' 1, del 7, F2.


 تُـرواى تبليغات تصميم گزفت ولى ماخلذ مورد الـُارْ او (Istoriia, p. 389) به تـطعنامن


بخت دوم
تبليغاتى فوقالذكر يعنى شـعبهُ تبليغاتِ وابسته به كميسيون ترك كه در اواخر 1919 أتسيس شدله بود شوراى تبليغات بين المللى را بنيان نهاد.

## بلشويكها و بو آملن نهضت هاى كمونيستى شرقى

هنوز چند صباحى از انقلاب اكتبر I91V نگُشتهه بود كه سه نهاد مختلف
 بخشّهاى جنوبى مرزهاى روسيه معرفى كردنل.

 كميسارياى مزبور به تدريج رسيدگى به امور دولتـها را را مرجح داري يكى ديگُر از نهادهاى ذىربط شـوراى كميسارياى خـلـق بـراى امـور مليتها بود ـ Narkomnats ــ كه تحت سربرستى استالين قـرار داشـت. كميــارياى امور مليتها علاوه بر شـعبى كه براى ديگر مليتها داشت، يكى دايره خاص مسلمين داشّت موسوم به هُسكوم - Muskom ـــه در

در حالى كه از لحاظ رسمى "دايرة مسلمين" كميسارياى امور مليتها فقط به امـور آن بـخشُ در نـواحـى مســلميننـُـين رســيدگى مـىكرد كـــ هــماكـنون در قـلمرو روسـيـه شـوروى قـرار داثـتـند. شـعب مـحلى آن

1. Istorria, p. 389
2. Narkomindel
برانى آكامى از سـاختارهاى ذىدربط دز كميسيارياى خلق براى امور خارجه بنكريد به: Ter- Minnassian, op. cit., pp. 85-88
 رويكردماى دبگر نهادهاى نوردوى بنگريد به:
Volodarsky, op. cit., pp ix. xii and 40-71
3. Smith, op. cit., pp. 41-43.

مسلمانهاى خارجىایى كه در اين نواحى بودند را نيز مانتد اسراى سابق


 كه هدايت و سـازماندهى تــكيلات كمونيستى فعال در ميان مسلمانهانـي روسيه را برعهده داسُت به كميته مركزى حزب كـي كمونيست روسيه وابسته







 مسـلمانتشين حزبى ــاز جمله در كميته مركزى حزب كموني ـ شـعب محلى خود را داشتند.

 رهابي شرق" - Sovet Ozvobozhdeniia Vostoka _ يكى ديگر از ايـن
V. N. Plastun, "Uchastie iranskikh trudiashchikhsia $v$ grazhdanskoi voine $v$ Rossii," in Narody Azii i Afriki, 2 (1972), pp. 44-63, here p. 58, براى شــعبه آن در هـتـرخان
2. Bennigsen \& Wimbush, op. cit., p. 61.
3. Stephen Blank, "Soviet Politics and the Iranian Revolution of 1919-1921," in Cahiers du Monde russe et soviétique, 21, 2 (1980), pp. 173-194, here pp. 174-175.







 تبليغات نوبنيادش به كمينترن را توضيح مىدهدر. '

 تركستان نيز در اين زمينه فعال بودنـنـ
با تشكيل دفتر تفقاز حزب كمورين فوريه •19Y و به دنبال آن شُوروى گردانى جمهورى آذربايجان در آوريل ا9Y.

 كجاي اين عرصه درهم و مغشُوش قرار داشت؟؟

1. Matveev, op. cit., 45-46
 شرتى (Vostochnyi otdel) دالــت كه به امور مــلمانهاى خارجـى نـركــتان رمـــدكى میكرد.
Matveev, op. cit., p. 52


 Chaqueri, op. cit., p 602, note كمونيستهاى ايرانى تنـكيل شـده بود. 27

در ماههاى آوريل و مه 1919/ تروردين - ارديبهشت 19^19 نشـريه زّيزن ناسيونالنوستى [ حيات ملل ] كميسارياى امور مليّتها درگير يكـ بحث و فحص جنجالى در زمينه اتخاذ يكـ رشته تدابير استراتزّيك و تاكتيكى مــناسب جــهت انـقلاب شــرق شــلـ. ' مــهـمترين مســلهأى كـه ذهـن نظريهيردازانِ مسكوم را به خود مشغول داشت آن بود كه آيا انقلاب شرق را بايد در امتداد محور درياى سياه و آناتولى بـه حـركت درآورد و يـا از طريق آسياى ميانه و به سوى ايران؟ هوادارانِ رويكرد آسياى ميانه ـايران طرحى تلدوين كردند كه در آن تشكيل يك قـشون سرخ از از مسلمانان آسياى


 آسياى ميانه بسيج كند.
حـنين به نظر مىرسل كه در دفتر مسلمين (مركزى) نيز كسانى قــون
 آسياى ميانه بودند، هرجِند كه در نهايت وى در زمرهُ رهبران شُور ایى تبليغات قرار نگرفت.
 كمونيست تركستان نخستين كنفرانس منطقهاى كـمونيستهاى مسـلمان تركستان را برگذار كرد. اين كنفرانس بود كه بـيانيهاى آتشــين خـطاب بـه
 همـحنين شُرق دور و نزديك صـادر كرد. عـلاوه بـر ايـن، دفـتر منــلمبن تركستان در اقدامى به منظور تأكيذ بر وحدت تمامىى كمونيستهاى شرق

1. Blank, op. cit., p. 175

Chaqueri, op. cit., pp. 462-463
2. Plastun, op. cit., pp. 61-63

روساى احزاب كمونيست [جمهورى] آذريابـجان و ايران را نيز به صفوف


 بود بر ادعاى رهبرى [دفتر مسلمين] بر كمونيستهاى مالي ممالكـ همسايه،

 كه به يك هحنين مدعيات و مصوباتى ميدان مىدواد از جمله مباحتى استى

 با توجه به اين تحولات اينك كاملأ آشكار مى تشـود كه جرا

 همسايه و مهاجران مسلمانى كه در تركستان زندگى مى كردند اقدام كندا

## ساختار سازمانى شوراى تبليغات







 19Y. شُوراى تبليغات اشاره مىكند كه ظاهراً در آوريل Polozhenie _
/ فروردين l799 تدوين شد و بـرأسـاس آن شـورای مـزبور نـه فـقط تـا
 تركستان قرار مىگرفت. ' حال آن كه با با توجه به نقش







 تركستان، بتوانند اختيارات بيئترى را به حزب









 نمايندهاى اسـت از كميسيون تركا


IYV بغت دوم
شـوراى تـبليغات را بـــون ذكـر نـام و وابسـتگى ســازمانى \^ نـفر ذكـر


 حنين به نظر مىآيد كه حزب عدالت به جاى دو نماينده، سـه نمايتلده در
 بخارائيان جوان (جلديدها)، و نهضتهاى

 نظر گرفت كه حمدالله [ مصطفى] صبحى [ كمونيست ترك] كه صدر پلنوم بود، به صورتى غير رســى در بلنوم حضـور دانـتـ و يكى ديگر از رهبران
 بود.
اطلاعات موجود درباره كميته اجرانى شوراى تبليغاتى نيز بـه هــيمن اندازه گنگى و مبهم است. جنين به نظر مى آيد همانگونه كـه در تـلـُراف الياوا نيز خاطرنشان شـده بود در آغاز يكـ هيُت شـش نـر نـرى سريرستى آن ispoteiniteíno - را برعهله داشت ولى چحندى بـعد يكـ دفـتر اجـرانـى


1. RTsKhtDNI, fond 544, opis' I del 7, P 43

اين سـند ناقد تاريخ اسـت ولى محتواي آن بر صـدورش در بهار 19r. 19 دلالت دارد.
 RTsKhIDNI, fond 544, opis'l, del 7, F 74 and F 15.
اين سـند نيز فاقد تاريخ اسـت ولى از لحاظ محتوايى بر نحولات بايانى مارس / اوايلل آوريل 19Y. الثعار دارد.
 صبحى ياد مىكند.

اواسط فروردين 1r99 در گزارشتى از مصطفى صـبحى، از انسـمى ذيـل







 جس از معاودت مصطفى صبحى به باكو و رهبران ايرانى به انـ انزلى، هنگامى


 مختلفى كه در ادار: امور شوراى تبليغات سهيم بـودند، روابـط بـرتنسىى بوده است.



 مىگرفت. ${ }^{\text {² }}$ مورد


1. Istorriia, p. 389; Matveev, op. cit., p. 48
2. Ibid, p. 48
r. بر اساس اطلاعات مندرج در نهودار تنـكـيلاتى

RTsKhIdNI, fond 544, opis'1, del 7, f 43
4. Matveev, op. cit., pp. 48-53.

بنـّ دوم
شوراى تبليغات در ارتباط با ايران كه در ادامهٔ ايـن بـررسـى بـدان اشـاره
 آكاهى درخور توجهى در دسـت نيسـتـ
دايره تبليغات كه قسمتى از بخـّ ارتباطى شوراى تبليغات محسوب
 Revolutsionny مستعجل را به زبانهاى مختلف بـرعهلـه داشت؛ نشّـريه [انقالاب شُرق] به زبان روسى و ينى ديّا [ دنياى نو ] به زبان تركى از جملهُ اين نشريات بودند. بخارا و بخارانيان جوان نيز انــاره شـده ولى روشّن نـيست كـه آيـا ايـن





 مقر شُوراى تبليغات در تاشكند بود و يكـ رشته شعب رسمى كُنِّ در
 حصاركنت داشـت.

 بانــد؛ حزبى كه در اواثل زُونيه / اوالمـط تير هـان سـال تاسيسش اعلان كـرديد. lbid, p)
2. Ibid, p. 51

「. بر اساس اطالاعات مـندرج در نـودار تـتـكيلاتى در:
RTsKhIDNl, Fond 544, op. cit' 1. del 7, F 43
4. Matveev, op. cit., p. 52

ه. بر الساس اطل>عات مندرج در نمودار تشكـلاتى در:

## فصل دوم

## شعبهُ أيرانى شوراى تبليغات

## سلطانزاده و تلاش او براى تشكيل يكت حزبكمونيست ايرانى








 مهاجر ايرانى به تركستان اعزام دار دارد.
 از آغاز تا نخستين كنعرة مؤسس حزب
 تحقيقاتى مسلطى است.

1. Plastun, op.cit., p. 58.

نكتهسنجى حون خـرو


 كه دشُوارىهاى كار آغاز مىشودر. '



 نقاط، كه مستقل از آنها صورا
نخستين نكتهاى كه در اين بحث جاى دقـ دقت و توجه دارد آن آن است كه با با كمال تعجب ملاحظه مى كنيم كه شُوراى تبليغات شُـمبة قفقازى ندا

 تركستان دقيقاً بر تأسيس دو كرسى جـديد دريد در دفتر مـزبور بـرأى رهـبران
 نظر مى آيد كه در آن برهه دو كرسى مزبور اشـيال


$\rightarrow$
Pezhman Dailami, "The Bolshevik Revolution and the Genesis of Communism in Iran, 1917-1920", in Central Asia Survey, 11.3 (1992), pp. 51-82, 78-79, and ter Minassias op. cit, p. 113

1. Choqueri, op.cit., pp. 153-161

با اين حال شـاكرى اظهار مىدارد كه سـطانزاده و رنـايش را زمبرى يُـوروى از مـــــو بـ تاشكند اعزام دايثتّن. (Ibid.,. p. 476)

بخش دوم
قفقازىها را نيز بخشّى از حوزه طبيعى فعاليتهايشان تلقى مىكردند.
 نيز از وجود نوعى شـكاف ميان تاشكند و باكو حكايت داشت؛ در حالى
 كنار راه انداختن شوراى تبليغات، در تدارك نخـستين كـنغره [كـنفرانـس مـنطقهاى حـزب نــيز بـودنل، هـمزمان در بـاكـو نـخـستين كـنگره حـزبا
 1「9^) با ادغام حزب عدالت در حزب كمونيست آذربايجان به استقلال سازمانى آن خاتمه داد.
با اين حال جــنين بـه نـظر مـىرسلـ كـه ايـن اقــام نـتوانست رهـبران كمونيست ايراني شوراى تبليغات تاشكند را از راه و روالى كـه در بـيش
 شــوراى تـبليغات طـى صــور يـادداثـتى خـواسـتار آن شــل كـه بـراى سازماندهى فعاليتتهاى كمونيستى در ايران و تركيه يكـ شــعبه در بـاكـو
 نداشت. قرار بر آن شـد كه براى تأسيس شـعبه مزبور سـه ايرانى و يكى ترك اير
 مورد ارتباطات منطقهاى شعبهُ مـزبور نـيز بـه كــونيـيــتهاى قـفقازى و
 جاى آن بِيشنهاد شـده بود كه سه نفر از اعضاء كميتهُ منطقهاى قفقاز حزب كمونيست روسيه (بلشويك) به اين شـعبه ملحق شوند. به رغم اين ائـاره [به حضور سه نفر از اعـضاء] كـميتهٔ مـنطقن تـفقاز

1. Plastun, op. cit., p. 58
2. RTsKhIDNI, pond 544, opis' 1, del 7, F 19




 به هيجِجه فرستادكان باكو به تاشيكند نبودند.








 كاملاً جديد شُكل كرفته بائـد.








 تا جه حد ناروشن و مبهم مى بابـــــ


 اخيراً خسرو شاكرى شـناسايى كرده نيز قرانتى دال بر تأيمد ايــين ذهـنـيت




 بودو مديوانى،










 نريـان نريمانوف براى جـركى بر كمونــــتـهاى ايرانى (16id, pp. 416-418).
 كمونيستهاى مسلمان آن حدود را برعهده دانـتْ. براي آكاهى بيسُتر بنغريد بـا با Bennigsen and Wimbush, op. cit., pp. 203-204


انتقادهاى شُديد از او و بركنارى بعدياش از رهبرى حـزب كــونيست
ايران منجر شد؟
يكى ديگر از عواملى كه بايد در ابن زمينه مورد توجه قرار گيرد نقش


 IT99/19Y.
 نامى از وى برده شده است نخستين كنغرانس منطقهاى حزب كمونيست ايران (عدالت) در تـاشـيكند حضور داشُته است





 تبليغات حضور داشته و با كتترل انحصـارى موقعيتهاى مهم آن، مانع از

ا. در بختشهاى بعدى اين برزسنى، با تغصيل بيشترى به اين موضوع برداخته شـده است. 2. Chaquerie, op. cit., p. 462
3. Plastun, op. cit., p. 60
F. بنكريد به:

Cosroe Chaqueri (ed.), Le mouvement communiste en Iran: documents en englais, français, et allemand, Florence, Mazdak, 1979. (Histoire du mouvement ouvrier et révolutionnaire en Iran; 2), p. 41-42.

البته شـاكرى دز اين زمينه به يكى از مـابع نـانوى آذربـايجان ثــوروى ارجـاع مـىدهد: عـلى

5. Ibid. (تاكيد از نُارنده اسـت)

ITV بغت دوم





 دارد، جاى طرح دارند.





 كذنشته، وارد قلمرو خراسان شدر رانه بود. رياست اين هيئت را سريرست شـعبن عشُقآباد شــوراى تـبليغات بـر

1. احتمالأ سـلطانزاده و على نحانوف بـ اتـفاق كـل كـميـيون تـركستان در نـوامبر 1914 بــ






 (ان ابنرو احنـالأ وى در (Plastun, op. cit., pp. 62-63) به 'ناشكند آمد.
 با خداوردى بحـث شـده اسـتـ.




 را يدك مى مثشيد.











2. Vladimir Leonidovich Genis, "Popytka 'sovetizatsii' Khorasana v 1920 godu," in Voprosy istorii, 5-6 (1996) pp. 141-153, here p. 145.
3. Ibid.



 مىآيد كه در همان ايام در كنگرة باكو حضهور دارد.
Chaquerie, op. cit., p: 462
4. RTsKhIDNI, Fond 544, opis'l, del 14, F 7
5. Plastun, op. cit., p. 61

بغشد درم 1 19
بود يا ابن اففشاگرى تند و تيز كمونيستهاى ايرانى در تاشُكند نيز جلوه


 مجمع شهروندان ايراني مسكو بيوندهايى داشت انـي


 تاشككند لازم است كه عجالتاً در دسترس نمى باشد. 「

1. Ibid







"He eydar Ȟān, das B'erliner Persische Komitee und die Deutschen. Interkulturelle Begegnungen im Ersten Weltkrieg," in Gerhard Höpp \& Brigitte Reinwald (eds.), Fremdeinsälze: Afrikaner und Asiaten in europäischen Kriegen, 19/4-1945, Berlin, Akademieverlag, 2000, pp. 57-78.
اين كه وى كى و شحكونه به روسبه و احتمالأ سـن بـترزبورى كــ افـوامـى در آنـجا دائـت

 سربــتهای كه لنين و رنقايش را بعد از انتالاب نوريه به روسبه بـرد...ه بـه راه افـتاد، نـبز محرز مىبانــلـ
به نظر مـى آيد كـه وى بس از انـقلاب بـلشويكى بـا دنـتر مسـلــين (مـركزى) در مــكــو

 $\leftarrow$

بخش أيرانى شـوراى تبليغات علاوه بر شعبهُ تاشكنلد، ملعى بـود كـه در سـاير نقاط تركستان و ماوراءخزر نيز هشـت شـعبهُ دحلى ديگر دارد: عشتقآباد، سمرقند، مرو، چحارجو، نُوايا بخارارا، قيزيل آروات، اند يججان و قهتهه. '

بسيج تِيبينالملل ايرانى
شوراى تبليغات با استفاده از اين شبكه درگير بك امر مهم ديگر نيز بير بود: تشكيل يكى واحد نظامى ايرانى؛ قشُون موسوم به تيب؟ بـينـالمـللى ايـران (Persidskii international'nyi otriad)







 (463. با اينحال، احتمال آن كه هـدريخان هم زمان در هر دوى اين نهادها كار كرده بانـد
نيز میرود.

براى اكاهى از نعاليتهاى ميرسـيد سلطان غاليف كه از مقامات عالي اين دو نـهاد بـود،

ا. بر اباس الطلاعات مندرج در نــودار تشـكــلاتى، در . RTsKhIDNI, Pond 544, opis' 1 del 7, F 43.

با اين حال نـتىنوان معين كرد كه آيا تمامى اين شـعب فعال شــده بودند يا خحير.

3. Moisei Aronovich Persits, Zastenchivaia interventsia: $O$ sovetskom vtorchenii iv Iran i Bukharu v 1920-192I gg., Moskva, Muravei-Gaid, 1999, p. 48.

براساس تجهيز نيروهاى داوطلب از مـيان ايـرانـيان مسهاجر در تـركستان تشكيل شود و ظاهراً در برنامهُ اوليه اين طرح، تـــكيل نيرويى معادل سه


 در آن دوره كه از يك نيروى •r هزار ثفرى سـخن به ميان آورده بودند همجِنين گزارش هاى اغراقآميز ديِلماتهاى غربى، از اين واحد نـظامى بـه عنوان نيرويى مهم ستخن به ميان آوردهاند، حال آن كه برابـاس براس برسى متأخر چرسيتس كاملاُ روشن مىشود كه اين سعى و تلانش براى تشكــيل يكـ ارتش سرخ ايرانى در تركسنتان جز افتضاح كامل نتيجهُ ديگرى نداشت براساس گزارش هاى موجود جنين به نظر مى آيد كه از نقطه نظر جلب
 تو'فيق حاصل شـده بود و لهذا واحد مزبور به ماواه و مامن مجموعهاى از معتادها، دزدان، قاجحاقجیىها و فرارىها تبديل شده بـود. در تـعدادين از


 داوطلبان كه حداكثر جز نوعى گرايشهـاى بىرمق مـلى، تـمايل ديگـرى نـُان نمىدادند، از ويزگى هاى اين نيرو بود.

 شهريور همان سال در حالى كه كميسر سياسي تيبِ به اين نتيجهُ يأس آور

1. Ibid., 52.
2. Ibid., p. 53.

Plastun, op. cit., pp 62-63 برانى نمونه بنغريد.بـ
4. Chaqueri, op. cit., p. 152
5. Persits, op. cit ., p. 52-53
6. Ibid, pp. 52 and 56.

رسيلده بود كـه در كـوتاه مــدت واحــل مـزبور تـوانـايىى اجـراى هـيجِگونه عمليات انظامى و سياسى" را ندارد 'طـرح و بـرنامهُ مـورد بـحثـ بــراى تأسيس يك قشون ايرانى نيز متوقف شـد. قواى موجود در تـالب يكـ لثـكـر پياده كه از يكـ توپـخانه سبك برخوردار بود تجلديد سـازمان گرديلـ
 شد؛ ظاهراً در اين مقطع حفظ روحيه و انتظام اين نيرو بسيار دشوار شـده
 واحدهايحى ديگر از قفقاز و تركستان به جبهة گيلان اعزام شدند؛ براساس گزارشهاى موجود چحنين به نظر مىآيد كه آنها در گـيلان نيز نتوانسـتنـد منشاء اثر قابل توجهى شوند

## شعبة عشق آباد شوراى تبلينات، خراسان را هدف قرار مىدهد






 مسـاعى خود را بر خراسـان متمركز كرده بود.

1. Ibid, pp. 56.
2. Ibid, p. 52.
3. Ibid, p. 56.
4. Ibid. p. 57.

ه. Gabai Kalakov يا كابيد [ عبيد؟]الل ايشـمراد ارغلى كالاكوف
در ناحيه اورال تفل ــاز بود (Gabaidulla Ishmuraogly Kalakov)
Genis, 1996, op. cit., p. 141 and 144

> و. نمودأر تـثـيـلات شـعبة عشـقآباد.

RTsKhIDNI, Fond . 544, opis' 1. del 7, f 35

IFY بخش دوم



 سبزوار، تربت حيدريه، قانن، خوافي
 ســربرستى چجـند حـوزهُ نـاظر در آنـــوى مـرز، در قـلمرو روسـيه قـرار داشتتند.

در واقع نقشهاى از خراسان كه توسط كارمندان ثـــورای تـبليغات در


 ثـمال خر اسان، صورت دهدري


 مذاكره با معامات شوراو وري صاحبمنصبان نظامى ماوراء خزر پِيرامون طرح



 مسلمان و همحِنين توب، مسلسل و تغنگ از او او حمايت كنند. بـخشّى از
 RTsKhIDNI, Fond 544, opis' 1 , del 7, F 36.

「. براى آكامى بيـتر از خداوردى بنكريد به:
Genis, 1996, pp. cit., p. 142

خواستههاى او برآورده شد و وى بالاخره همراه با سـه قـبضه مسـلـلـل،



 فراوانى به خداوردى بسته بود، گزارسُها







 برنامههايى را طرح كردند با اين حالل شورش خدراور طردى راه به جايى نبرد؛ در بردسى دلايل ابن

1. Genis, 1996, op. cil., pp. 142-143.

براى اكامى از آراه بكى از نظران انكلــي اين تحولات بنكريد ب:
L. V. S. Blacker, On Secret Patrol in High Asia, London; Murray, 1922, pp. 265 ff. cited in Lenczowski, op. cit., p. $65 . \quad$ 2. Ibid, p. 143.

 بنـُريد به:
Vladimir L[eonidovich]. Genis, "Les bolcheviks au Guilan: La chute du gouvernement de Koutchek Khan," in Cahiers du Monde russe, 40, 3 (1999), pp. 459-496.
4. Genis, 1996, op. cit., p. 144.






 خراسان وفادار ماندند ولى مقامات نظامى عشّق آباد در رها رهاساختـن متحد



 در مسكو نيز مقامات كميسارياى خلق براي امور خارجيه كه در حـا تدارك عفد يك توافقنامه با دولت ايران بـودند،


 خحداوردى را به تاشكند عودت دادي



 عشققآباد نيز با هرگونه حمايتاز از وى مخالفت كردند. خداوريدُى در اواخر

1. Genis, 1996, op. cit., pp. 144-147.
2. Genis, 1996, op. cil., p. 149.
3. Volodarsky, op. cit., p. 45.
4. Genis, 1996, op. cil., pp. 150-151.


「r."







 بود؟ آيا در گزارشهاى






 هنگامى كه در معام ارانغ يك ارزيابى از نخـيتين تحركا


5. Ibid, p. 152.
6. Ibid, p. 151.
7. Ibid, p. 150.

IfV بتُش دوم
گزارشهاى برشـاخ و برگ فعالان كمونيست ايرانـى و ارگـانهاى رقـيب
 اغر اقآميز ديِلماتهاى خارجا




خاتمهُكارِ شوراى تبليغات، حذف سلطانزاده از صحنه

 ارديبهشت همان سال، نقطة تُقل تبليغات بلشويكى در شرق به سمت بـر باكو متمايل شد و شـوراى تبليغات در تاشُكند موقعيتى كم و بيش حـاشيهاى

 مزبور، يعنى سلطانزاده و على خانوف نيز همراه با ناوگان شــوردوى وارد



 مى توان از طريق بلشويزهكردن نهضت جنگل، كه مدتى بود، تب و تـاب الوليه خود را از دست داده بـود، شــعلههاى انـفلاب را در كـل ايـران بـر

ا. براى نمونه بنگريد به: Pezhman Dailami, "The Bolsheviks and the Jangali Revolutionary Movement, 1915-1920," in Cahiers du Monde russe et soviétique, 31, 1 (1990), pp. 43-59, especially pp. 53-55 and idem, 1992, op. cit., pp. 66-77.
2. Matveev, op. cit., p. 49.

افروخت. چخنين به نظر مى آيد كه سران بلشويكـ دفتر قفعاز و هــمراهــان
 كميتٔ مركزى حزب كموني









 اجرائى كمينترن به مسكو منتقل شدر ال



 كمكردن شُرّ يك رقيب دردسرساز.

1. براى اكامى از تحولات كـلان بعد از بيرونكردن سـلطانزاده در باييز ، 19r بنگريد به: Chaquerie, op. cit., p. 227-268 and pp. 419-421.



 آن خود كميته مركزى حزب كهونـسـت آذربابجان و اعضاء دنتر تفقاز بودهاند. lbid. pp. 413-416 and pp. 432-433

بختش دوم 149
تشُكيل نخستين كنگرة خلقهاى شرق مبيّن اهمميت فزاينده باكو نسبت

 ' Propagandi i Deistviia Narodov Vostoka احتمالاً تأسيس بك حنين شورايـى از رقـابت فـوقالذالذكـر بـى تاثير نـبوده





1. Blank , op. cit., p. البته ابن تشكيلات را نبايد با Sovinerprop 187 ائتباه كرده 1 كذُتْه از تشابه نام و امداف اين دو يُورأ، نكهدارى اسناد اين دو نهاد متغاوت در يك هروند

- RT sKhIDNI: Sovet Propagandyi i Deistviia Narodov Vostoka, fond 544, opis'

$$
\text { نيز زمينه را براى ائتباه كرفتن آنها نسهيل كرده اسـت. - } 1 \text { ا }
$$



- RT sKhIDNI fond 544, opis'3, del 7, F 5





 نبز در ذمرْ اهدافـ قرار كرفته بودر

 در حال حاضر در مورد آن كه طرح تاسـس اين شــعبه SPDNV صورت اجـي

 $\leftarrow$

يافتن يكى بإسخ فطعى بر اين احتمال، اسـناد و مــدارك لازم در دسـترس
E














 حصول توافق با دولت بريتانيا نبز مبيّن اين امر بودر آن
 براى رد اتهامات بريتانيا مبنى بر مداخلةّ هستقيم شوروى در نهضت كـيـلان

 مالى لازم بودهاند، نا دلوأيس إمكانات عملى أذ.

1. Blank, op. cit., pp. 187-189 and Volodarsky, op. cit., pp. 40-41
2. Richard Ullman, Anglo-Soviet Relations 1917-192I. vol. 3. the Anglo-Soviet Accord, Princton [Iniversity Press, 1972, pp. 395-417

بخش دوم 101
و تحركات خر اسان در يـش گيرد انتساب اينگونه اقدامات به فعاليتهاى جــمهورى شــوروى آذربــايجان و كــمينترن بـود كـه از لحـاظ صـورى مو جوديتهايى مستقل بودند. 'احتمالاً بر هـمين السـاس بـود كــه دفـتر تركستان كميته مـركزى حـزب كــونيست روسـيبه نـمادى كـه جـايگّزين YY /IAY• كميـيون تركستان شده بود، شوراى تبليغات رادر اكتبر مهر 1r99 تحت سربرستى كمينترن قرار داد.
اين تغيير و تحول به روشنى بيانگر روال جديلى بود كه بر تحولات اين دوره حاكم شد؛ هنگامى كی شوراى تبليغات تأسيس شـلد كـميسيون تركـستان با صراحت كامل هيِّج بيوندى ميان اين نهاد و كمينترن قاثل نشـد ولى شـغفت آن كه فقط هشت مـاه بـعل و بـه دليـل مـالاحظات نـاشى از مقتضيات مذاكرات مسكو با ايران و بريتانيا، يك چخنـن پيوندى ضرورى تلقى شد.

1. See Lenczowski, op. cit., p. 53; Volodarsky, op. cit., pp. X. Xi and 47-48, 53
2. Matveev, op. cit., p. 53

ثيوستها

# بخش سوم <br> بيوستها 

## سند شماره 1

## سلام برادرانه "

مراجعت از طرف اجتماع بزركك ولايتى اشتراكيون اكــُريون مسـلمانان توركستان به اهالى شرق











 جهانگيرى و مملكت غصبكنى را در مـيدان روانج كـذانـــتند. در عـصر

* متن بازنويسى شده بك جزو: رتعى كه بـ صورت زلاتني نكثير شده اسست. اسناد وزارت امور خارجه،

108
نــوزدهـم مــالادى هـمين مسـلكـ جـهانگيرى و ضـعيفكتثى در مـيلـان ثُوتداران اروبا به كلى جاگرفته يكى از صفت عمومى و جحسـبنله آنها گرديل در ظرف چحهل سـال انخير تا به درجه ترقى رسـيلد كه اروباييان هY در Y Y ميليون كيلومتر و زمين ملتتهاى ديگر را به زور و ظلم غصبب نموده به ملك خويشُ الحاتِ نمودند كه اين زمينها از زمين اصلى ممالكى خودشان دو برابر زيادتر بود. عجبتر اين كه جهانگيران بیانصاف الروبِا خودشـان راكه حقيقتاً حيوانان خونين جنظال درنلهواند، ناشـران ملرنيت و و حاملان معرفت به قلم مىدهند. محىويند كه مـا مـملكتهـاى شـرت را مسنحصراً براى ترقى دادن مىگیريـم و حال آن كه قصد اهصلى آنها اين اسست كه شـرت و شرڤيان را غلام حلقه به گوش غربيان نمـاينن. جههانگيران براى رسيلـن بـه اين مقصد از هرگونه رياكارى و جيلهكرى كه بـه لازم آيــد كـردن جـنـُ زآيونيا به ادعاى اين كه خحطايـها را از پنجه خونين جهانگگيران روس برهاند با روسها جنگيلد بعد از آن كه روسها را از آنجا بيرون كرد و خحودش بـ جاى آنها نشّستت حتى قطعه مانجوريا [ مـنجچوريا] را بـه زمـين خــودش الحاق كردنى هـم شـ. بجماهير متفقه امريكا نيز در ابتـدا وعله دادنــل كـه منافع و استفالال دولت خطاى را با كمال بیطرفى ححايه نــهايند بـعد از اندكى خودشان بـه كـارهاى داخـلى خـطا دست درازىهـاى بـىشـرمانه نمودند. تقسيم بیشرمانه ظالمانه توركيه نيز نتيجه اتفاقى إسـت كه انگليزه فرانسوز و روسيه در ماه فيورال كرده بودنل. بیىـرمى را بايل ديل كه اين مـه دولت جـهانگیر ظـالم در مـعاهلده كـه بـراى تـقسيم تـوركيه درسـت مى مردنل نوشتتند كه هيتجكس به دين توركياى يغما شـله حت دسـتدرازى را نتخواهد داشتـ. طريت اداره ظالهانه انگليزها كه در ،هنلومستان اسـت بـه خـوبـى نشــان مىدهد كه جهانگگيران شرت براى ترقىكردن و عالـم گرديلن و مدنىشلدن ما حركتى ندارند. در اين باب لافى كه مىزنند و هرجـيزى كـه مـىگو يند







 عمومى هند يكى مجلس مشُورت ملى براى اهالى هند



 ترتيب داده در آن جا نوشته بود كه تدريجاً و آهسـتهآهسته اداره هــند را اصلاح نمايند.
 رعايه تدريج را مىكند فكر اختلال و عصيان ملتّبروران هند هـد هم زيادتر اتر





 روسيه جه در داخل جه در خارج همين بود كه قوةهاى روحدار رار خلق را راز


1 10 ، نرن عدالت ايران
جهانگيران روسى خصوصاً در حق توركبه بيشتر ديلـه شــده و بدتُتر تـاثير
 بود كه راه ترقيات سياسيه و اقتصاديه را بر دولت اســـانلاميه عـثمانى بــند



 در آنجا راهآهن درست كنند.




 حركتهاى خندهآورى را ارتكاب مىنمودند. كـناز (شـاهـانزاده) نـيقولاى

 خوبى نشـان مى دهد كه سباست يغاري بى حيايى و رياكارى را در خمن خود دارد. دولت فرانسـه كــه خـودش را را








هيوستما 109
مســتملكات ارويحـا تـا بـه درجــه يسـت سـت كـه امكـان تصصوير را نــلـارد. كــارگزارانــى كـه دولتههـاى ظـالم الروبـا در هــندوستان و فـاس و خـطا مى گذارند هر يكى به درجـه فرعون ظالم و متكبرنل، اهاللى محليه را يع

 حت صالاحيت دارد كه هر نوع اسلحه جنگ را با خود داشُته باشند اهالىى


 حالتى كه انگگليزها در هندوستان با كهال آسايش و راحت زندكى دارنــــ

مردم هنل در نهايت ستختى و بريشـانى مىگذر اننل. باج و خحراج و محكمه هنلدوستان براى اهالى محليه ديگرسـت و براى مــهمانان انگـليزى (!) ديگـر بـاج و خــراج مــكمـههايى كـه مـخصوص انگليزانسـت هر قدر كه مدنى و انْسانيتكارانه باشد آنها كه مــخصوص


 زيــادهنمودن عــلـاوت ععـرقيـه نـابودكردن حـقوت حـريـت و هــم وطـنى
 سِياسیى و اقتصادى شرت اين اسـت خــلاصه خـلدمتهايى كـه تـا امـروز جهانگِيران اروبِا در حت شرف عمومأ و در خصوصى مسلمانان خصوصاً اجرا نمودنل. اگـر بـعلد از ايسن هـم زمـام اخخـتيار شــرت را بـه دست ايـن بى انصافان كذاريم زياده ازين كارى نخخواهند كرد. سياسـت مستملكه گيرى و زمين غصبـكنى وتتى كه تا بـه ايسن درجـه تـرفى نـمايل البـته در مـيان دولت ها فكر سالاحگرفتن دا قوة مى دهل دولتها كه تا بـه اين درجه سالح

بدست شـدند هيَّج شُبه نيست در ميانهاشُـان خـونريزىهاى دهشُتناكـى خواهد به عمل آمل.

دولتهاى جهانگیر اروپا به فكرگرفتن مهالكت شرق هر قدر حيله كه در دماغ فاسلدثـان گنجايس داشـت ارتكــاب نـمودنل در مـــان خــودشان اتغاقها و اتحادها به وجود آورند. تا قوه داشتند جانكنى كرده اسـلحه و آلات ناريه درست كردنل... يكـ هزار نهصد خهارده مـيلادى جــمغكردن
 عالمسوزى را [به] راى العين مشاهله مىنموده در اينكـ در همين هنگام بود كه در هيأت اتحاديه دولى كه يكى آلمان و شريكانش، ديگرى انگـلـليز و

 بود به ميدان نهادنل. عهجاً اين همه فاجعههاى ون خونين براى اينها حه لازم

انگليزها مى خـواستند هندوستان بطوراً تا تـيامت اسـير خــود دانــته مهالكى باقى مانلده شرت را هـم ضبط كرده در ميان شريكان خود تـقسينم نمايند. آلمان و رفيقانتش كه تمام شـرق را ملكـ خودكردنى بودند اين خيال انگليزان را محخالف دقصد خودها يافتند، خخواستند كه مخالفان خخود را از ِيا بيندازند از روسيه از... البته او بولش را گرفته او در انبار راكه انبار آذوقه
 هندوستان راهى كشانيد. مستملكههاى أفريقا را تابه خود نمايند با دولت رأيون هددست شده خطا را غلام منافع خود سـازند. و به واسـطه دولت عثمانى حكومت باقانى را پيرو نيتهاى خودثـان مـازند. ايـنكـ حـزب عمومى بنا به همين ملاحظات جهانگيرانه ميدان آمد. اين جنگ مدت ينج سال دوام كرد نتيجه كه داد همين است كه از خون درياها روان

|8| يوستها







 رفتار خواهند نمود. اهالى آسياو افريقا كه در زير فرمان جهانتگانيران فرنگ



 گرسنگى هولناك بيدا شد طرز حيات حكومتهاى مركز تماماً بـريشان گرديد.
هجقدر ما معادن آهن و زغال سنگُ كه حـــاب آنهــا از دابيره خـيال بيرون است در راه هوا و هوس سبب شـدهگان اين جنگّ به باد فنا رفت
 نداشتند ريخته شـد. در هندوستان و توركستان ميليونها آدمان بىگناه به كرسنگى جان دادند. آيا از خصوص اين همه تلفات بزرگ عالم انم انسانيت كه جواب خاب خواهد


 دينى كه خلق را در اطــاعت بــه آن عـالمان از راه ديـن تـرغيب و تــــويق

فرته عدالت إيران
مىكردنل. والله چـنـين و بالله هـنين اسـت. همه ايـن نـامبردهگـان از هـمين جنگ جهانسـوز مسئول خواهنل بود. اگرچحه جهانگيران اروپا اين جنگ [به نيت] گرفتن ملك يكديگُ آغاز نمودند انجام اين جنـت تسهاماً بـرخـلافف مقصد آنها تجلى كرد. مملكت غالب و مغلوب خراب گـرديل. آسـايش غالب و هغلوب بر باد رفتـ. مرده غالب بر بالاى جسلد بسىدوح مـغلوب افتاد. شخيالههاى شـسيرين مسهلكتگيرى جـهانگیران اروبـا تــمامأ زيـروزبر

گرديل!
امروز قوههايى [كه] در اطراف جههانگِيران به هـم آمله بـود، روى بـه بريشانى نهاده است. تمام توانگران جنگگجوى در شـكــت افتادانل. ايـن حالت را خود اين جهانگيران بىانصـاف ما به خوبیى مىیبينند و مىداند كه به دام بك بلاى بسيار عظيم گرفتار آملهاند. اين است كـه از هـر طـرف باكمال اضطراب فرياد مىكشند كه جنگگ را از هـمين دقيقه بايل بخواباتيم هر جهه زودتو صلح عمومى را محكـم نمايــم هر كه به اين جـتگ باعث شـلهه باشل جزا دهيه.خوش داريـم كه خود ما فريب خـورده، از آن جـنـگ كـه بــراى فـايدهبردن كـرده بـوديـم شـر را نكشـــيـم! آيـا در مسابل ايـن هــمه بیىانصافىها كه جهانظيران كردنل رنجبران و دهقانان اروچا جچه اقـدامـاتى

نمودهانـ!
بعد از انقالاب فيورال حكومت كيرينسكى به سركار نشسـت و طلريت سـياست سابقه جهانغيرى را بيسُ گرفته بـه خـيال دوام كشــانيلدن جـنـغ عمومى افتاد. رنجبر و دهقانان روسيه، لنين را كه راهبر تمام رنجبران عالـم استت به سردارى خحودها برگزيده به حركت درآمـلدند تـا در مـاه اوكـتابر انقالاب بزرگكى به عمل آورده حكومت كيرينسكى كـه اسـاسىى سـياست جهانگِرى بود از با ور افكندند. حكومت روسيه را به دسـت گرفته به فكر ازیافكندن تمام جهانگگيران فرنگُ افتادنل و به خيال آزادكردن تمام ملتهـاى مظلوم مشـغول شـــلدن.

يوسـتها

 دنيال" را شعار خود نمودند. اين شعارهاى انسانيتبرورانه در اندك زمان

 گرفت. در هر طرف شوراهاى عسگرى و رنجبرى و دهقانى بربا گرديله حاكميت روسيه بدست شوراهـا گذشته قرار گرفت. حاكـميت شــورايـى روسيه به عالم اعلان نمود كه ما نمى خواهيم بوغازها، استانبول، غاليتسيا و ارمــنستان را ضــبط نــمايم مــا از هـمين روز اعـتباراً اعـالان مـى كنيـم معاهدههاى بنهانى كه حكومت سـابقه روس با دولتهــاى ارويـا دربـاره ضبط ممالكى ديگران نموده بودند باطل گرديد. حاكميت شورايى به عالم اعلان نمود كه مقصـود انقلابيون روسيه ملكگيرى و جهانسـوزى نـيسـت بلكه خدمت بشريت و استراحت عالم انسانيت شد.
 هاست از اين مسلك انقلابجیىها راضى نيستنل بنابرآن در هر جـا از هـر
 حكومت شـورايى هـم مجبور شــد در مـقابل آنـها خــود را مســلح نـمايد. جماعه منشويكهـا و انقلابيون راست با افسرهاى حكومت سابقه روس همدستى كرده در حمايه جهانگيران انگليز فرانسوز خزيله به حكـومت
 خود را تشَكيل داده در هر جانب به دشمنان خود غلبه مىنمايل. اين آتس انقلابى كه در روسيه در داده شُده استـ كمكم دارد به ممالكـ ارويــا هـــم سرايـت مىكند. رنجبران و دهعانان ارویا كارهاى انـفلابيون روسـيه را بـه دقت ملاحظه و تعقيب مىكنتد و از طرفى ديگر در ميان خـودها نـيز بـه تشكيل شوراها و محلسها مسُغولند. در مـملكتهاى ايـرلانديا، ليـتوا،

يولشاو بـلاروسيا و اوقراينا جمهوريتهاى شـورايى بوجود مـى آيد. الان


 اظهار نارضايى نمودند تمام عملهجات كارخار وانهـا دست از از كـار كــــيـيدند



 روسيه به حاكميت مطلقه رنجبران مبدل مىگرددر. در ساير ممالكـ اروبا نـيز طـرفداران مسـلكـ اثــتراكـيون در تـزايــدند. در آلمـانيا، آوسـتويا ور
 انترناتسيونال دويمى پريشان شـد



 رنجبران عالم را مى چردازد. مسلك اشـي بينالمللى مىدرايد و عنقريبست اساس و بنياد سياست جهانگيرى را از بِا







180 بيوستما
دارند كه ضربه سـختى (به سر انترناتسيونال) سـوم مسكـو سـرنيز فـرود آرند.
از اينجامست در خلدمت جـناب ويـلــون يكى مـجلس انـترناتسيونال




















 نابود نمايند. در بالاى حكومت جمهوريه روسيه هم از هر جانـي












 دست از كار كتيدن رنجبران امريكه بِيُرفت انقلاب درُ شرق به ما نشـان



 متحد كرده در تمام دنيا يكى صلحى راكه تماماً موافق حق و حقانيت باشد
تقديم خواهد كرد.



 سعادت و حربت و آزادى براى شرق آنگاه ميسر است كه حاكميت دنيا

IFV يوستـها
بدست صنف رنتجبران بگذرد. زيرا گـروه رنـجبرانـنـن كـه مـانع حـريت و سعادت و ترقى شُرق نبستند. ای تمام اهالى شرق كه تا تا امروز غلام بـى خريله جهانگيران غرب هسـتيد. سـاعت انـقالاب، دقـيعه آزادى رسـيـد. صبح سـعادت آغاز دميدن كرد وقت خوابِ نيست برخيزيد نگّذاريد كـهـ يغماگران بهمان كه جهانگيران غربند شـما را اين همه حجارت دهـند، راه



 بسنست مظلومى! امروز در تمام دنــيا كسـى نـيسـت كـه حــت شــــما را بــه
 اهالى شرق برخيزيد ييش از آن كه جهانگيران غرب
 جهانگيران ظالم كارنمايانى بسازيل.



سيوم، زندهباد حاكميت شوراها در تمام دنيا!
اجتماع عمومى ولاينى اشتر اكيون مسمانان جمهوريت توركستان.
يكى جزء از جمهوريتهاى شوراييه روسيهست.
*ror شن شار
PY وزاوت امود خارجه (اذاره انگليس) به هينت وزواء
جمادى| الVول
وزارت امور خاربج، اداره انگليس، به تـارين

* المـاد وزارت امور خارجه، ITrq قـب


از سنفارت انگليس رقعه خصوصى به تاريخ سىو يكم زُانـويه | $19 Y \mid$ بـه ضميمه بكى صورت از السامى و احوالات اشـخاصى كه اظهار مى دارند در خر اسان تبليغات مىنماينل، به وزارت امور خارجه رسيـلده اينكـ تـرجـمـه رقعه مزبود و سواد صورت منضمهـ آن را لفاً براى استحضـار آن مقام منيع
 تقديـم شـده اسـت.
[ امضاءء]

## " سند شمارئ

## [ اذار هٔ انتكليس وزاوت امور خارجهه (؟)]

فلايت شوم؛ رقيمه محترمه راجع به مراسـله جناب كلنل هيگ عزوصول الرزانى داشـتـ، از تاخير در عرضل جواب خحلى معلرت مى خواهـم تفصيل
 وظايفـ وزارت امور خارجه باشد اين بود كه دو مراسله سابق جناب كلنل
 صلاح بدانند از طرف معام رياست وزراء به ايالت خحر اسان تلغُراف صادر نمايند ايشان هنمگويا اقدام كردهاند ميل 'اين طور به بنده اظهار كردند اند بنده هم همينطور به كلنل جواب دادم كه از طرف مقام رياست وزراء اقـدام شُـده است حالا هم تصور مىكنم كه رويه هـمين باثـل رسـمى كـردن ايـن قبيل كارها در وزارت امورخارججه مـناسبتى نــدارد، البـته صـلا [امضاء] حضرتعالى بهتر مىدانيد و زياده عرخى ندارد. مصطغى

199 يبوستـا

* F ó سند شُماو

خوالسان]

10. غلامرضا حسينافن، يزدى، تاريخ گذشته؛ ســابقاً دمـوكرات بـوده و
 معادل سیىهزارتومان بوده به. ايران وارد شُــده مـالالتـجاره او را خـبط و خود او را توقيف كردند. در اوايل دسامبر خود او را مرخصى و ماليه او را رد نمودنل. با رئيس تامينات مشهلد دوستى دارد. مىگويند كه ترتيباتى در مشثهل براى طرفدارى بلشويكـها و انقلالب دأده است و اشتخاص ذيل از

 جعفرزاده باكويى نسكى سرايدار ه. شـيـخ محمدتقى كتابفروش آستارائى 9. ابو لقاسـم و برادرشّ سيدامير سراى گحراغ برت. در بالا خخيابان اين شخحص مهمانخانه باز كرده و جــهعى از اشــخاص غير معقول اطراف او هستند بلون اين كه اسباب سؤظن شوند. آنحه درباره این شخص معمول شُده: در YV دسامبر 19Y مسجدواً اداره بِليس او را توقينف و در هY او را مرخص نمودند زيرا كه كسىى برضـ او شهادت نداد.
 حسينافـ] با رفيت خودشُ در عشتىآباد بوده و در حوادثى كه براى او دخ داده شـركت داثتته اسـت و با او هــم عـقيله مـىباشـلـ در مـهـمانخانة كــ غلامرضاى يزدى باز نـووده شركت دارد و كار مىكنل. آنحـه دربـاره ايسن


Fr SY بخشُ اول سند دز ابن مجهوعه ملاحظهة

فرته عدالـت ايران V.
هـمان ماه جون شهادتى برضـدش داده نشـده مستخلصى گرديله اسـت. .IV عشتى آبادى اسـت، سـابقاً در شـيروان صاحب منصب جز چليس بوده، يول
 سال مجلدداً به مشـهلد مراجعت نـوده باز داخل نظميه مىشود حال رئيس تامينات است. قوياً مظنون است كه هوانحـواه بـلشويكهـا اسـت. قـدرى ملكى در عشتقآباد دارد. دو برادر زن او مـحمدكريـم|وف و حسـن تـقريباً ثابت شـده كه عمال بلشويك مىباشند. آنَه درباره اين شـخص معمول

شُـده: هِيج.
 دنعه براى مصالح بلشويكـها به ايران آمله اسـت. اول از راه درگز دوم از راه فيروزه (از عشتّآباد بـه آنجا با گـارى آمـلـه بـود) سـوم از راه گـودان. مى كه روسـى دا به خوبى حرف میىزند انكار از دأنستن آن مـى نمايلد. آنـحـهـ درباره اين شـخصى معمول شُده: او را تحتالحفظ به مشههد فـرستاده بـودند ولى مرخص شلده و از قرارى كه مىگويند درأين اواخر در قوجان بوده اسـت. 19. يحيى آرى، هـيَح جيز معينى از او در دست نيسـت به غير از اين كه دانسته میشود كه با او دو نفر ديگر همراه بوده است كه مظنون مىىباشند آن دو نفر كوكارف نمره سM و اروج دوسـت ياسـين نمره مى. FI
 مىگويند دز خحدمت اداره مخصوص مىباشـد و براى جاسوسـى به قوچان آملده اسـت يّش از اين كه اقلام براى تحقيقات از او به عهل آيل مـفقود شـده جهت اين بوده كه نظميه فوراً در اين كار هــرالمى ننموده است.


از جمله شش نفرى بودند كه از عشقفقآباد وارد شدهاند. مىگويند عباس ازِ

 موى سر و سبيل زرده چششمهاى ميـنى، پالتوى سياه در بر بر و كالاه قزاق بر

 همان نمره VT باشد.
سT. بابيكى كوكاسفـ، ارمنى، از عشُقَآباد در هفته اول اكتبر وارد مشهد شُده مىكفته است كه طلبه است و مدتى در مريضخانه عشتق آباد بوده و مى










 دو نفر؛ در اينجا چندى در حنظ پليس بودهاند و حال مرخـص و و حكـم




نموده در آنجا به مـا خــدمت كـرده بـود او را مــحمدى. ' خـــان در در دركـز





 بوده است او را به روسبه تبعيد نمودند انـي


 كويا در جزء ساير محبوسين او را به مشهـد فرستادي

 متعرض ايشان نشُد.
YO اr. جلال قراباغى؛ سابقاً در گودان روسبه بوده و از آنجا رياست
 از مردم مىگرفته و در: باجگيران توقيف شد זr. محمدآقا، ايرانى، بلندقد ريشد



 بلشويكها بوده است. مىگويد از ترس اين كه مبادا بلشويكها اور او را در

IVT يوستما
قـُون اول سرباز بكند و به بادكوبه و انزلى بفرستند فرار نموده او را بـه


معمول شده: در نظميه مشهد توقيف استِ
 مى باشده، به سمت مبلغى عدالت به طهران رفته اسـت


 كند و آنها را تشُويق به انقلاب نمايد. צ٪. عباس تبريزى، ترك ايرانى؛ بلند قامت و لاغر مى

 ديله نشـده است حال در عشّقآباد اسـت و از آمدن به ايران مىترسد جرا كه همه او را مىشتناسند. .TV

 مىنمايد او را مستخدم كرده است. r^r. يوسف حاجى داداش اوغلى، باكنيسكى؛ از عشّقَآباد به لطفآباد براى تقسيم ادبيات انقلابى فرستاده شـده بود. در مشُهلد محبوس اسـت و از طرف .صاحبمنصب س. ت براى دادن آذوقه نونُته دارد. ra دارد، مخفيانه از فراريان بذيرايى مىنمايد و برای رفتن أنهـا بـه مـقصد خودشـان كمك مىنمايد. . . . جعفر شكيل، در نزديكى باجگيران سرحد منزل دارد. و در آنجا

زنـ عدالت ايران IVF
خريد روغن و پنير و روزنامههاى ايران براى فروختن آنها به بلسويكهـا










 رعاياى ايران در روسيه نموده است شـكايت زيادى از او شـده است رع
 انگلبس نزديك بود دستگير شود ولى فرار نموده و الحال • • دسامبر در قوجان مىباشد.


 افسارافـ نمره

 مستخدم بوده و دوسـت ياسين نمره
 درعشُقَآباد مىباشد.

IVA يوستها
\& f. ابر اهيـم حسين اوغلى، دو مسُهـل توفيف بوده او را مرخصى و كفته بودند به طهران برود هر طور بود از راه شاشرود به عشـتى آباد مـراجـعت

نموده اسـت.
وهاب اسسعيل اوغلىى، اردبيل؛ آخرين خبرى كه از او رسيله در .IVV عسّت آباد بوده است. مىگويند پِنج دفعه براى كارهاى سرى به ايران آمله

اسنت.
 بوده. دو مرتبه به محمدآباد براى امور مخفىى آمده است. 49. محمدقريم اوغلى؛ آخرين خبرى كه از او بلـست آمله اين است كه براى تبليغات در مشُهل دحبوس بوده اسـت. دو مسرتبه بـه رشـت يك دنعه به بتخارا و از آنجا بـه ايـران بـه ســمت مـبلغى عـدالت بـا بـلشـويك فرستاده شلده بود. برادرزن ميرزاحسن على|ف نمره IV مى باثشد در اين

اواخحر به عشتَ آباد رفته اسـتـ.
-ه. علىرضا عابدين اوفـ، يزدى؛ شـخص بداخلاقى و بابى مىیبائـد. زن يهودى گرفته و آن زن در انگگلستان بوده است. عـابلديناف خــيلى در روسيـه مسافرت كرده از قرارممعلوم مـبلغ بـليتكى بـلشويكـ بـوده اسـت.
 اسـت و از قرارى كه خودش مىگويلد به ايران مسافرت كرده كه دسـتگير نشود. حال در مشههد است.
Q هـ قربان؛ گويا اين اسـم ساختگى باشل جوانى است YQ ساله متوسـط القامه، موى روغنى مصجعل كه روى بيشـانيـش ريخته اسـت دارد. در پـشـت هر دو دستث خال كوبيله است. رفـتارش بـى ادبـانه است مسىگويند در بِليس منخى عشتّآباد بوده اسـت در اكتوبر در تـحت تـوقيف بـه مسّسهـل فرستاده شـل و جحون از راه قوچان از راه خراسـان بـراى عشـتـآباد عـبور مىتمود در اوايل دسامبر متخلص شلد.

شr
 بوده إست.
ror خالت داداشاف، باكنيسكى؛ بلند و تطور تقريباً جهل سال دارد.

 1ا 1 آمده برد.
(of








 فرمانده جزو بوده است در ماه نوامبر به مشـهلد تبعيد شـده بود برد هنوز در مشهـد است.
 مى باشد به مشهد تبعيد شده مدتى در توقيفـ بليس بوده ولى بعد مرد اري شده است.
\$1



IVV بيوستها
r



 54.

 در نظمبه مشهـه نوقيف است
 از راه روسيه آمدهاند و از قرار اظهار خودئشان تصدششان اينست كه بران براى


 آنها را سرقت كرده بودند و وبه مشُهد تبعيد شـدهاند
 دV بودند كه بلـُويك اسـت و گفته بودند كه به قوجان
 كه به سرحـد رفته است بعد كـد وقت تا به حال اثرى از او در دست نيستا



 بلشويكها نبوده بانشد.

 آخر اكتبر به مشهد رفتهاند. نمره
 V.V

عو
 رفتهاند.
على بسر محمد
 V9










 گريزانيده بودند اين شـخص را با به مشهد آوردداند. در نظميه مشهـد تحت

## فهرست اعلام

|  | $T$ |
| :---: | :---: |
| آتــيف، بهرام |  |
| 1-1 ، A.r | آخوندوف، روح الله |
| آقايف، محرم 9، ז1، |  |
|  | IrT 1.0 d |
| 191 | آذربايجان فقاز |
| آكاه | آذرى V^ |
|  | IV0 آرانيزلون |
| آنتره $19 \%$ | آرتيك آلا |
| آناتولى ITY |  |
| آوسترياين [ اتريش] |  |
| آوستويا | آستارای ايران FV |
| الف | آستارای روسيـ |
| إبراهيم اوغلى، عباس | آستراخان |
|  | آسبا 109 |
| إبراهيم | 9. آسياى مركزى |
| ابـراهـبمزاده، | ITI آسياى |
| 1.4 3.1.ra | آقاجان بسر امانوردى |

ابر اهيموف، مشهدى رضـا ror، •9، الستانبول 191 اسـذاده، هدايـت (امينبيگى) اسمعيل اوغلى، وهاب IVT انتر اكيون 90

اصفهان IVF
اصفهانى، محمد جعفر $10 \wedge$ اهريقا 109
IVY ،IVI افــاراف، محمدرسول
 افغانی 1^ افنديف، سـلطان مجيد 9 اكبرى، محمدلعلى

اللهوردىخان(خخلاوردى) \&ץ1 اللاوا، شُــالوازورا بـويج ITV ،1Y. 119 , 119 أميرياليسـت 99، 1+1


 انترناسيونال سوم انترناسيوناليست 11
انترناسيوناليسـم چرولترى
انجمن خيريه ايرانيان
انديجان 1r9، 1r9

IVV ،VE ، 91
ابوالقاسـم متعلم ميرزا باقر مجيداوف rv

IVV اترك
V. احمدشاه

اديبالـسلطنه 198



 IFs IF. ITV ITF أردوبادى، محمدسعيد 9^

اردوى سرخ 98 اردوى سرخ بينالمللى IVr d9 ar N1 d• va اردبيل ارزُونـــيكيدزه، ســرگو

149
ارمنستان 191 ،IFY ، 191 ، 19. . 109 ، 101 IGF dgY
|A| فهرست اعلام
 GA GV GY GY GY GY GY

^人 ^1 $\Lambda \cdot$, V9 ،VA , VV ،VE
،9V ،9F ،90 ، 9F ،91 ،9• N9
, 1. r , 1.1 ،1.. ،99 ،91

IYQ IYE IYF ITY IIV
, IFF , IFI , ITQ ،IFT ،IFI
, 10. , IFA , IFV IFE , IFO
،IV1 ،IV. ،1F9 ،15A ،19V
IVE IVO ،IVF , IVF ،IVY
ايـرانـيان مـهاجر 11، 19، 19 TY

14. 109 ، 94

ايرانيان ساكن باكو •r، (Y9، YY،

$$
1.9
$$

ايـرانيان مسهاجر در تـركستان Y•
1F.
ايرلانديا 181
V\& ايروان
ايسكولوف 19
ايوب IVF
ب
|V| IV• باجگيران

|YI , IY. , |YA , I•V AI


$1 \cdot r$
QV Vr ،V. انقلاب برولترى انقلاب

انقالاب فـوريه I91V روسـيه ه، 9


انقلاب مشّروطه
انگليس، انگگليز، انگـلستان •هA ،
 , ION , IOV ،IOS , IOD , IOF

IVT ،IVY ،IV. ،19F ،190
انتُليسى
IFY ،98 ، VO
Vf اودسا
I\&Y اوقراينا [اوكرابن]
اويغور
ايتاليا






 NF GN gis go gr gi g. d.9 doy ،90 ،VA rva ry , IFO IFF , IFI , IFI , IIF
 IVE IVD IVF ،IVF IVY

بلشويكـهاى ارمنى Or ir

Y• بلشويكهاى روس
TI rr. بلسُويكهای مسلمـان
 ^V

بوغوس 48 48 بوكى، گ.ای 119

بيات، كاوه 1•
بكبى هيبت 1
 IVI ،IV. J•F N9 , VF باسـت، اوليور 1.9، 9 ، باتشقير. ve ve

باغ شهال • .
باقانى 10^

IVY باقراف، عسگر








AF Ar dr ،Va ،VA ،VV ،VO


 IFE IFF IMF IMY IMI IfA dFV

IVF بجنورد
،IYF JIV ، 111 ، aF ، 9 ،
 0. F9، AFV بيجراخوف
dYO IFF IFF IFY ITA ive avf ita ، lye FV، ه^ اتامسن (زُنرال) تبت 108
 |V| تبريزى، عباس تبريزى، محمدحــين 199 تجار ايرانى ساكن باكو 9 تربت جام تربت حبدريه

dif dir dov 609 (loo
،IYY ، 199 ، $11 \wedge$ ، $11 V$ (lo
IYA IYV IYG IYO IYY

،109 ،10r ،10. ،1F9 ،14
190
تركستانی 1^
ترك كميسيا 119 ، 111 ، 91 تركمن IfN، IfF

All ، AF las dOF ITY

تريانوسكى FA، 1YA

SV بارلهان جمهورى آذربايجان ITV بالاتخانوف 1f: ، 9V برسيتس برلتوراسك 179 4رورلثارياى ايران
 ITV IT\& AT AT بنجمين كنغرانـس حـزبـ كــونيـــت در تركستان 11A، 119

يولثـا بيشـورى D، II،
 ( همحنين ت

TYT T •تاتار
A• تارى ورديف


،IPY ،IFY ،IT. ،IYQ ،IA

فرته عدالت ايران IAF

N. or dor

جنبش جـت ايران 1•


, VA ,VO , NT , VI GA , IV
$\leftarrow$ محنِين
© ) 1.4 1.4
یِيشّهورى)
IV ،f IV جنگ جهانی اول


جنتى (تخلص غفارزاده) 10
جارجو 1r9، 1r9
I•V A1 حلنگريان

جr جعفرزاده باكويى، جواد (باكونيسكى
, IY\& dYF ، 111 ، 9F ar
ITV
$\tau$

 IVF حا:جى بسر جهانگير IFV IF\& ITF IYF ITY

V\& ${ }^{6}$
حاجى IVF حسـا، آقاكريـم

تزار 19، 19
r. تشكل هاى بلشويكى باكو

A• تقىزاده، نقى
تونس 100

て
جامعه ايرانيان مهاجر 19، 19، \& 97.09 .40
r^r rirq
جاويلد سلامالله
s. جبارى، اسـماعيل

YO TY جبهه متحد احزاب ايرانى 1\&^ جعفر بسرتقى IFV (
IV. جالد

جـمعيت نتر معارف $10 \cdot 149614 \wedge$

IFF جمهورى شورايى ايران
جr جمهورى شـورايى مغان

1A0 فهرست اعلام

ITI ITV ITE , IYO حـرب كــونيسـت روسـيه

10. ،IFV ،IFY ،119

Fl حزب كمونيست مسلمانان
IVY حسن اوف، على
حسنخان پِسر هزبر الـلك IVO IVD حـسن كريم اوف، رخا حسين IVF

حسـين اف، غلامرضا IAV حسين اوغلى IVF

A• AT AT ،VV حسينزاده، داداش
حسينزاده، ميرزا نعمت VV
rV ، حسينغلى اوغلى، ميرزاقوام
G. TVV حــينوف، ميرزا داوود

179 حصـاركنت حضرت تلى IV9

حكومت تزار 19
حكومت ديكـتاتورى مــتروكاسبي
OV
حكومت روسيه شوروى (سوناركم) lly

حكومت سويت IVO
7^ حكومت شورايى روسيه حكومت مسـاوات 09، 90

Vاجى محمد IVI حاكمنتـين باكو
حبيبالن خـان ه، \&،
حبيب بسر ابراهيم IVO
حـ حدادزاده، سبدقلى
حزبس استقفلال ايران و اتـحاد اســلام

,
Ar هq
حـزب بـلشويك AN، 19، 19، 19 AN , VV , VO , YA

حز حزب بلـُويك باكو
حزبس سوسيال دموكرات باكو 17 حزب سوسياليست باكو Ir
حـزلب كــارگر مــوسيال دمـوكرات
 $r$.
 ITF ITY JIT NQ AN AV



IFV
حزب كمونيـست بخارا 4F، 111 حــزب كـمونيــت تـركستان هـ

IVD [Destroyer] دستراير
دفتر مركزى ســازمانهاى كــونيستتى
TTY خلقهـاى شرت
VA دموكراتها دميرآترياد 99 84
of rfa دنسترويل (زنرال)
دولت ايران
دولت جمهورى آذربايحجان $0 \wedge$
دولت مساوات 1 A
دولت موقت روسيه 1A، 19 AF X
FF ،H• دوماى شـهرباكو
دهقانان ايرانى f F


3
رجبعلى اف، عبدالله 189
JVF Jحيممآتا
IVF رحيـمخان
JVF رستم اوغلى، ابراهيمـ
IVF رستماوغلى، بـُير
IVT رستم/اوغلى، كاظم
v\& رستوف
IVE رسـول|ف، عباس

 d.V J.F 19 N1 N. dF

خاندان تاجار 10 خانيه بـخازا 1 خ

IVF
Ar خحدايار اوغلى، صلدقعلى © , IFV ،IFA $10 \cdot$, IFO ،IFF
ivr
خـسرويناه، محمدحسـن
ION ،IOV , IOF ،IOT خط
IFY خواف
، 1 © 159.149

خوى Ar
VA خـيابانى، شُـيخ محمد ง

IVI داداش اوغلى، يوسف حاجى
IVF داداش اف، خحالتق

داغــتان V8، 0.
IVY IV. ،19A درگّ P درويشى
درياىخزر
IYF درياى سياه

نهرسـت اعلام

،IEY ،IFY dFI dYO ،ION
ive dive ،IVY ، IV. ،IAY
ا^روسوفيل
ريسكولوف، تورار 11^، 119
j


IVN. IFT
رضـازاده، على VA
IVO رضاى خراط
رخـايوف، جواد IV9
رودزوتاك، يان ارنستويج 119 119، 19
روزنامه آذربايجان جزء لاينفك ايران
$j$


زآياريدزه، يروكوفى 9
رُإِن IAF IOA،
زيزن ناسيونالل نوستى ITF
س




، ساعدالوزاره، ميرزامـحمدخان

OV OS HT
مالن اسماعيليه (ساختمان اسماعيليه)

IIV سامارا 118 ، 110


VA ستارزاده، جليل IFY ،IFV IFY ،IFY IY
YI 1 (10\% ، 100


نهرست الام
or صومعهسرا
F\& صنلدوت جمعيت خيريه ايرانيان
صنعت نفت باكو 1
$\dot{~}$
ضياء، حسن 09، 8^
$b$
طالبزاده، حسـينخان $\leftarrow$ طالبوف
طالبوف، حسينخان 4، •
طباطبانى، سيدخياءالدين WY VY
Vo
$\varepsilon$
IVF IVF عابلديناوف، ععلىرضا عباس بسر رسول 18^، 189 عبدالباقى P^
|V| عبدالرسول
IV. عبدالله

عثـمانزاده، أبراهيـم

IFT , ION ، IOF GF ، OQ
عربستان 100، 180

rV عزيزبگوف، مشهـدىبك
A• عسگ,
A1 N• عسگرزاده، على

M. شورای مـالدالتهاى باكو شوراى كارگران مهاجر ايرانی ه، •r، Y M

شورای كارگران و سـربازان rv
تــوراى كــيسرهای خــلت 40، 4 ،
OF, 00 af ،fa
شــوراى كـــميسرهاى خـــلت بـاكـو
OY،FF (سوناركم)
شورش جنـگل

، 110 ، 111 ، Iov ، 9 V do df
atr dre dro drt dla
 شورش جنگل شُـهـدمان
IV. تشيروان شُـِخ محمدتقى 18^

صادت اوغــلى، قـربان •r اr rr rr rar

صبححى، حمدالله $\leftarrow ~ ص ب ح ى ~ م ص ط ف ى ~$ صبحى، مصطفى
IF\& ،HA, ITV JIF I•V
P. صـملزاده، قاسـم

صملزاده، محملdحـسين 9




90 or ar © © © ©
غلامرخاى يزدى IsV ف

فاس 100، 109، 10Y
 l.V ،1.9 ،1.r ،99 91 ، 9.

$$
\begin{aligned}
& \text { فتحاللفزاده } \leftarrow \text { فتحالنه اوغلى. } \\
& \text { Tr. فتحعلىيف }
\end{aligned}
$$

فرانسه، فرانسـوز 10F، 109، 109،


فرعون فري

فرقه استقلال ايران و اتحاد اسـانـيانلام حزباستقلال ايران و اتحاد اسلام

فرته اعتداليون






 ،IVY ،IVI ive ،19q ،19^
ivo ivf ive
عطا بسر برات قوجاني 18^، 1V9، EVT، 19A علىاف، ميرزاحسن على 19V على اكبر [يزدى] على على اكبروف، آ على بسر رسول . 199190 عليخانزاده $\leftarrow$ ↔ على خانوف



ifs iro ir.

vs علىزاده، ميرزا
 على 1 على

عمله ايرانى در تفغازيه
 ،IrA ،ITV ،ITG ITD ،ITY ifv ،1ra

غالتيسيا [ צاليسيا] 191

| قرآن |  |
| :---: | :---: |
| IVr قر اباغسكى، معصو |  |
| IV. قراباغى، جلال |  |
| IV. تر اباغى، عبدالعلى |  |
| VO VF VT VT 1919 فرارداد |  |
| قراواماخ |  |
| IVr | dV $\operatorname{ds}$ do dF dr dr dl |
| IV. قره |  |
| IVF قريـم اوغلى، |  |
|  |  |
| قتّون سرخ |  |
| ثفقاز(يه) \، Y، | , 199 ، IFV IMT , IMY ، |
|  | IVE ،IVD ،IVF IVF ،IVI |
| AT VE VO ,VF GO GF GT | فرقه كادت |
|  |  |
| IFV IFI ITY ITF | 179 619961989 |
| قی V^ قنادزاده، حسين | A فها |
| IVY تنسولكُ ايران در عـّتآباد |  |
|  | فيروزه |
| IVV ،IVE ،IVO ،IVY IVI | ق |
| 90 | قائن |
|  | قادريـر عبدل 199 |
| قيزيل آروات 1 \% | قارايوف، على |
| ك | قاسم معروف بـ |
| كايِيتاليسم 99 | قاسموف، جليل |

V. كمونيسـت V9
 كميته ايالتى آذربايجان 11 كميته انقلاب سرخ انـزلى 4^، •0، Or
 كميته باكو حزب بلسُويك
 كميته عدالت 4 r
كميته مركزى اجـرانـيـه كـل روسـيـ 119 (VTSIK)

كــميته مــركزى حـزبـ كــونيـــت (بلشويك) 119 (ب)
كميته مركزى حزب كمونيست ايران IFV، Iro
 IYV IY\& IYO تركــتان كميتهمركزیفرقه عدالت rV كميته ملى
1• كميته منطقهاى تفقاز
SYF كميسارياى امور مليتها كميسارياى خلق IIFY ،IYI ، 149
 IYV IM ITA IYV IYG

كارگران ارمنى
كارگران ايرانی

位 SF GO GF GO SAE INT, TA ، 91 , $9 V$. 99 ، 90 ، 97 ، 9. 1.4 $1 \cdot \mathrm{r}$

$$
\text { كارگران باكو •r، } 94
$$

كاركران روس r
كارگران گر جیى r

IVV AI كاظماوف
|f| كالاكوف، كاباى
كاوبورو (دفتر قفقاز حزّب كمونيسـت روسيه (

كدابيك

كريـم اوف، محمد 18^
كريم بـسر رضاقلى IVG كريـمزاده (كريـم اوغـلـى)، رســـم 9، AV, $G$.

VA كسروى، احمد كلنل هيگ 194 OV of ،ff كمون باكو كمونيسـت • 149 , 140

نهرست اعلام

Fرجى


$11 \wedge$ 人 1 r
Fروه همت



كولوشدحكين، فيلبي ايسباراويج 119
كوى جالى 49

$\therefore .8 \quad 1.9 \quad 1 \cdot 0 . \wedge 9^{\circ} \lambda$.
|FM (IFI
$J$
لشـكرسرخ 191
|V| لطفسآباد
ST لطفى، ميرمعصود 9، هو
لندن 100
لنكران

18. ،IFF dis

لهستان ه•1.9،
 ليتوا
rr ، كنـولگرى ايران در قفقاز
كنگره اول حزب كمونيست

lov، d. ar N1 ،VA

كنگره هشتم حزب كمونيست روسيه
Af (بلـُويك)
كوكارف 1FA
كوكاسف، بابيك 199
كوى بيشف،، والريان ولاديـميرويج
119
19. كيرنيسكى

كيف 1.0، 1.0
ك

90
F
rI مدرسه وطن
IFF مديوانى، بودو ماوراءخزر مY مرند

مازندران
مانجوريا $10 Y$ IV.


 مسعودىنيا، بنغّشُه 1•1

 IFF ،IFY ,IYA ،IYY IFY IFY ،10. ،1FQ |YY، IY| مسكوم مشّروطه ايرانى
 ،IVO ،IVF ،IVF ،IVI ،IV. IVV ،IV9
مسُهدى آَتَاوردى 9 9. مشُهلـى حسين مشهدى حسين خياط مظفرالدين شاه
مغان
or ،YV ملكـزاد مـمزإده، محمود 9

متفقين ه人، 90
متويف 1YQ اY
مسجمع شـهروندان ايـرانى تـاشكند Irv

Or © (OV، rV مجيداوف، ميرزاباقر MA مجيدزاده، لطيف

 01 rNara rir IVF ،IVI ،IV. IS9 مسحمدآباد ivf
IV. محمدآقا
محمدافس، و
محمدتبريزى، عبدالحسين 199
 IV. محمدى
09 محمودزاده، حسين
(I) $\sqrt{\text { a }}$ VF GY ©OF (TI

 ITO ITY GY GFY نشتريه انقلاب شُرق 1T9
نعمتبصير حاجیزاده، مسحمد هوه


Ar N1 نعمت حسـين
 s، نقىيف، جهانگير

نوايا بخارا iVD نوخدان
نوعى، ميرزاصفر VV
|FV، 149، 1.9
Ifr نهتصت خراسان نهضت گيلان 1 نهو
نهمين كنگره حزب كمونيست روسبي l.r (بلشّويك)

نيقولا يويج، كناز نيقولاى 109 نيكالى دوم 19 واعظزاده VF VT VF TH وثوتالدوله

وزارت امور خارجـه ايـران זشا، (Dه، 199 190.90 وزارت داخله 01 وزارت ماليه وزيرف، ميرحسـين

موسوى، سيدابوالقاسـم VA موسوى، ميرفتاح موسوىزاده، حسـين OF موسیزاده، حـــين، N (1) مولازاده ND VV AY AY مهاجران ايرانى NXF Nمانانى، احمدآقا ميرزااوغلى، على تلى IVY IVT VF ميرزا جوادخان ميرزاحـسينخان فارس A1 ميرزاحسين دواسـاز 19V

ميرزا قوام
 1.V

ميرهادى اف، ميرآقا VV
FF ميليس (اداره انضباطى كارگرى) ميكوبان، آناستاس ه^ه، ن
|r| ناركوميندل
ناسيوناليسـم 1 H0 ناسيوناليستى 10
نخــتـن كـنفرانس مسنطقهاى حـزب
كمونيست ايران
نستخستين كـنگره حـزب كـمونيسـت آذربايجان شُوروى Irr


يونان
نـ
ته يب رت [ايبِرت]

| 19819 |
| :---: |
| وكيل الدوله |
| Vو ولادى قفعاز |
| r. ولگا |
| وينشكبلى IVA |
| ويلسون |
| ويلهلم 1 و |
| IVQ ويلهيلم اكرفتم |
| - |

8. هاشـمزاده، ملابابا 9، 9 هزبر الملكـ IVO هسَترخان $\leftarrow$ ح حاجى طرخان هـتـمين كنفرانس سـرالمسرى حـزب
كمونيــت روسيه (بلشويك) A\&

ITA هIT هلر
 ,IOV ،IOD ,IOF ،IOT IYF

IVO ،IST ،109 ،10N
هندى IAY، IYY اVه هيمر، بيترگان هينت موقت حكومت روسيهـآزاد
$s$


> 19V يزد
> يتُوروف AV
> ينى دنيا 1 1

توسعة صنعتى و اقتصادي قنقاز و آسياى ميانه در اثر انضهام اين دو حوزه به اميراطورى روسبـه از اواسط قَرن نوزدهمه به بعد باعث آن شد كه تعداه كثيرى از ايرانيان در جستوجوى كسبوكار رهسبار آن حدود شوند.

بسيارى از اين ايوانيان يه ويرُه آنمايـى كه در صنايع نفت باكو اشتغال يافتنّن. در خلال تحولات الملاب روسيه دركير فعاليتهاى سياسى و تشكيلاتى شدند كه بر آمدن فرقة عدالت- موضوع اصلى اين كتاب- ككى از مهمترين آثار آن بود. اني تحر كات- البته در مقياس محدودتر - ايرانيان ساكي آسياى ميانه را نيز شامل شد كه بورسى جوانبى از آن تجربه نيز از ديكر مضامين مورد بحث اين كتاب است.

