#  > ر ا 

$$
\begin{gathered}
8.09 \\
28 \% \\
8 \%
\end{gathered}
$$

1
3
3
3
3
3
3
3
3

## قيام سال -^^1كردستان

## در اسناد محرمانه بريتانيا

جمال ميرزا عزيز ترجمه بهزاد خوشحالى


: قيام سال • ایردستان در اسناد محرمانه بريتانيا
نام كتاب


1rva:
:اول
سال انتشار
نوبت جِابِ
:
تيراز
: نو2 علم
ناشر

$$
\begin{aligned}
& \text { طرح روى جلد: مـجتبى مرادى وحدت } \\
& \text { ليتو گرافى وجاپٍ :نور } \\
& \text { •ه• }
\end{aligned}
$$

## 

كه در وآسيــن لحـظظات نيز

بـذر محــبـت مىافشانــد.
 در تاريـخ كردها دارد. بسيارى ايِن قيـام را نـخستِين نهضت رهايِى بخش ملت كرد در عصر جديد مىداننـ. اسناد مربوط بـه اينن قيام كه در وزارت خارجه انگليس نگهوارى مىششوند، الهميت ايـن رويـداد تــاريـخى را در جـاى جـاى خـود نشــان مىدهند. حساسيت بيش از اندازه روسيـه و انگَليس نسبت بـه اين مـوضوع در خور تو جهى شايسته است. اسناد طبقهبندى شده قيام ســال IA^0 كــردستان، كوياى واقعيت اين ثيـام بوده از زبان سفراى ايِران، روسيـه، انتلستان و عثمانى به ذكر ريشههایى شكلگيرى قيـام، نيروهاى متخاصـم و سـرانـجام، سـركوب آن مىبِدازند اميداست خوانتده گُرامى با نگرشى واقع بينانه بر فضهاى حاكم بـر دهههای بِايانى قرن نوزدهم، بهه دركى عقلاییى از اوضاع حاكم بـركردستان آن دور ه دست يـابـ.

لازم مىدانـم از زحمات سركار خانـم "روشن "و شـركت "روشن رايـانـه " كه در
 وقدردانى نمايم.

## شـماره يك


مفتخرم بعرض برسانم كه كفتكوهای مفصلى با وزير خارجه در مورد هجوم كردهایى ساكن در مرز تركيه - ايران انجام دادم. كامهاى بلندى برایى انعقاد يك معاهدهُ همكارى با تركيه جهت كنترل كردها وممانعت الز بتاهنده شدن آنها به سوى مرز برداشته شده است . ايشـان به من اطمينان دادند نه تنها با انعقاد اين معاهده موافقند، بلكه مايلند يِيمان نامههایى ديكرى نيز با" باب عالى "امضا نمايند وبمحض آنكه سفير تركيه، از سوى " باب عالى " مأمور انععاد يِيمان نامه شود، اقدامات مقتضى انجام خواهد شد.
 وكفتكو ها در مورد اين مسأله رابااطلاع ايران برساند، هنوزاين تلكراف بدست ايشان نرسيده

## امضاء

روناللد. ف. تامسون

## Yهماره

## از ايرل كرانويل به مستر كوشن

وزارت خارجه، ا جولایى - ایN
 اسنباط ميشود كه وزير امور خارجه ايران آمادكى خود را براى انعقاد بِيمان رســى بـا
 درمورد نامهایى كه اظهار نمودهايد سفير تركيه در تهران، هنوز از "باب عالى" دريافت نكرده است، جنابعالى موظف بهه پییییرى وتعقيب آن تا حصول نتيجهنهايـى خواهيدبود .

## شمار

از ايرل كرانويل به مسترتامسون
MAA - وزارت امور خارجه، ا جولای
حكومت عليـه از انعقاد قريب الوقوع معاهدهُ همكارى ايران وباب عالى در مورد سركوب


اين موضوع توسط وزير امور خارجه ايِران، رضايت كامل دارد.
از سفير حكومت علنيه بر يتانيـا در استانْبول خواستهام بـــانى تسـريع در انـعقاد ايــن معاهده، زمان را از دست ندهد.

امضا ايرل كرانويل

> ازمستر كوشن بهَ ايرل كرانويل
> ارهماره

1^^•
سرورم
بازكشت به مكاتبات جنابعالى در • 「 زوئن واول جو لاى در مورد مسأله كردهـا در ايالت وان، مفتخرم باطلاع برسانم، كمتر موضوعى و جود داشته كه بر سر آن، اينههه با " عابدين پِاشا" مذاكره نموده باشم .
كزارشهاى بسيارى در مورد نا آرامتى مرز تركيه - ايمان بدستم رسيده است . من بحثهاى فراوانى راجع بـه انععتاد يك يِيمان همكارى مـيان ايران و "باب عالى" در مورد سركوب شورش كردهالى ساكن در مرزهاى تركيهُ وايران با مقامات مختلف انـجام دادهام. اما بنظر من، مادامى كه اين كفتكوها و تحليلهاى مربوط به آن در اسـتانبول مـطرح نشـوند،
 معتقدم يك فرد بسيار تاطع كهاز پشتيبان نيرو هاى نظامى نيزّ برخو دار باشد، مىتواند بر سر مسأله كردهابا ما معامله نمايد. هفته كذشته بِيشنهاد ات خود را تقديم سلطان عثمانى كردم و ايشان در استقبال از اين بِيشنهادات، مرا بـحضور پذيرفتتد . سلطان عثمانى اظهار فرمودند: " طرحى جديد در حال اجرا است جزئيات آن تا چنـ روز ديكر باطلاع شما خواهد رسيد. اين طرح شامل فعاليت زاندارمرى در ايالتهاى شرتى است. فقط اين مساله مطرّح است كه آلـا مناسبتر است شيوه هلندى براى عمليات زذدارمرى اتخاذ شود يا شيوهٔ رومى؟؟ "الليته طرفداران شيوه رومى معتقدند اين رويه كارايى بيشترى دارد. من باز هم تأكيد كردم كه وجود يك افسر مقتدر بااختـيارات فراوان، در هر حال، لازم است. از شيوه سـخن كعتن سلطان، اينگكونه استنباط نمودم كه حـضرتش، مـايل است ايـن مسأله هر چِه سريعتر مرتفع شوذ. ايِتكونه بنظر مىرسد كه مقامات ترك، اصرار فراوانیى
 (first Dragoman) امضا

جورج. جى گُوشن

سفير حكومت علّيه بريتانيا مفتخر است كّارش حاكم ايالت وان در مورد وضعيت اين
منطقه راكه به باب عالى ارسال شده است، تقديم نمايد؛ در اوايل ماه كذشته ساكنان سهه روستاى "باخ كالى" بدليل مزاحـمت كـردها از مْـحلهاى
 نيز تعداد ديكرى از سـاكنان اين مناطق بـه وان آمده ودر اظظهارات خود به يورش مـجده (رعلى خان". اشاره كردهاند. همجنیِن بِيكى از (آركيش") و (الجيفاس") به وان آمده واز بدرفتارى كردها با ساكنان اين نواحى گفته است تِيكِ نامبرده اظظهار نمودها است ساكتان اين دو منطقه، اكر جه كندم زيادى برداشت كردهاند، اما بعلت نا امنى راهها نتوانستهاند آنها را به آسيـاب ببرند، در نتيجه در وضعيت مناسبیى بسر نمىیرند. يِيك مزبور همحجنِين كفته است كه كردها احشام خود را در مزارع كندم وجو مىجرانتد وبا اين وضعيت، امكـان تــخريب زمـينهاى
 وارمنى به "وان" رسيد كه در آن از حكومت، دـ خوانست يارى شـده بود.
 نموده واز كسترش ايِن وضع به سـايِر مناطق، الظهارنگرانى كرده است
 بدنبال دستكيرى سرانشان توسط (وعابدين بِاشاله، هر آن، درفكر شورش و انتقام هستتد .
 مواجه شدهاند. همپِنین يك منبع موثق اطلاع داده است كه فرماندار (موش) كند م مو جود در سيلوها رامـيان مفتى وقاضى وثروتمندان شهرتقسيـم و هيِج سهمى براى مردم عادى قائل نشده است.

كمان مىكنم "باب عالى" برایى سركوب كردها اختيارات فراوانى بـه حاكمان ايالت "(وان"" اعطا نمايد.

كنسول بريتانيادر(اارزروم) نيزكزارش كرده است كه كردها درطول سه ماه اخير، نزديك به
 درتاريخ مr زوئن بوده است. از نظر او لازم مىنمايد حكومت ايران رابراكى بسـتن مـرزها
 بتوانتد به مقابله باكردها برخيزند، درغير اين صورت نظامـيان تركيهـ قــدرت كـافى بـراىي تعقيب شورشيان كرد نخواهند داشت

"بتليس" با پرداخت رشوه بهه مقامات بالاتر، قدرت را بدست گرفته است، هنوز تكليف .\& نفر از زندانيان كه متهم به ارتكاب جرايم سنكين هستـند، روشن نشده است و مردم ايـالت نيز روزبروز كرسنهتر مىشوند. وضعيت زندكى در مناطق (باش قلعه)،"، (بايزيد") و"حكارى"
 مشكلات منظقه را داشته باشد. كزارشهاين ديكر، در كوتاهترين زمـان ممكن، تقديم خواهد

## امضاء

جى جَى. كوشن
اMA•

## ضميمه

از حسن باشأ به قدرى بِاشا
تلكراف مورخ ${ }^{\text {Y }}$ جولاى ترجمه شد. حسب الامر حضرتعالى از مباثر خواســتهام كـه شخصـأ به مناطق بحران زده رفته از هـيِّ تلاثى براى بازگرداندن امنيت وآرامش بـه آن مناطق فروكذار نكند. همجنين از طريق مخبران و مزدوران بومى، به تمام ســران عشـاير
 سخت بيرهيزند.
خذأى را سپاس كه تاكنون مسأله حادى روى خداده است. معدودى از افراد بد نيت، در
تدارك بزرگنمايى رويدادهاى كو جك هستند.
 فاصله دارد، در شهر بیپپيد. كنسول روس نيز اين كزارش را تأييد كرد. بلافاصله دو هيأت براى تحقيق به منطقه اعزام شدند. در پايان تحقيق مشخص شـو شـد كه تعداد دامهایى مسروقه،

 آن مقام محترم، تقديم نمايم .

## شتمار

از ايرل كرانويل به مستِر كوشن

تامه مورخه r آكوست جنابعالى را دريافت كرد م. تلاشهایى شبانه روزى شمادر متقاعد


بر "عابدين بِاثـا" راجع به رويداد اY زوئن قابل تقدير است .
امضا كرانويل
ششماره
از ايرل كرانويل به مستر كوشن

در باره مسأله تشكيل يك جمعيت كردى ، تلكرافى بدستم رسيده است. بركردان آن را به
ضميمه تلكراف، تقديم مىكنم.
ضهميمه تلكراف شـمـاره
وان، • •
ديكر هيجِ شكى وجود ندارد كه بعلت طفره رغتن حكومت مركزی، يـك تشكل قدرتمند



است.
("بحرى بك)، نزد سران عشايِر رغته وبا دالن و عده و وعيد،و كاهاً ارعاب و تهديد، آنها را وارد صفوف نيروهانى متحد كرد به رهبرى " شـيخ عبيدا..." مـىنمايد اين تشكيل كردى براى تأسيس يك ايالت واحد در تركيه، تلاش مىكتن ارمـنىها زا منطقه آغباغ (حكارى) بيرون براند. جند تن از دوستان قابل اعتماد ما در "آغباغ" راجع به این مسأله جنين مىكويند :
"هنگامى كه بحرى بك بعنوان حامل مدال حكومت عتمانى بـه آغباغ آمد، جِبْن گفت: من
 نيرو هاى امبرِاتورى در اختيـار او خواهيـم بود.ل) (زبـحىى بگ بمحض آنكه نزد شيخ رسيد، نه تنها رهبران عشاير كرد ارمنستان، بلكه سران كرد ايران را نيز به حضنور شيخ فراخوانده،

 " علاوه بر اين، چنـ رئيس عشبرت جون "عبدالرحمن جهانكير" و "كيروت على محمود"،
 نهايت به صف نيروهاى وى بییو ندند...." "ربحرى بك، همجِين عشـاير ميلان، الكان و دودرى در انِيان را نيزنفرا خوانده اسنت تا در
كنار شيخ عبيدا... قرار كيرنده
 وبقيه تركى است"
("حكومت عثمانى برای جلوكيرىي از تشكيل يك نهضت همزمان كرديى در تركيه وايران، تقلاى فراوان مىكند. اين درحالى است كه اعضاء تشككل، قصد دارند يك دفتر مركزى ديكر
 (رفرمانده آغباغ (حكارى) كه از تأسيس و كسترش اين نهضت، بشدت ترسيده أست، درجايىى عنوان نموده كه مى خواهد دست از كار كشيده از منطقه خارج شوده). "اكگزارشها حاكى از آن است كه بحرى بك مى خـواهد بـه وان رفته و مـردم آنـجا را بـراى عضويتِ در نهضت و پيوستن بـه آن تحريك نمايد. لازم به تذكراست كه شا شاخـه هاى مردمى نهضت، در تمام مناطق كردنشـين، نعاليت مىكتند)، (بسـيارى از رؤساى عشاير ترك بر اين باورند كه سبردن قدرت به شيخ عبيدا... بدون جنك و خونريزى، بسـيار بهتراست. اما من كَمان مى كنم كردها هنوز جرأت جَنِين اقدامى راندارنده
 ساكنان ارمنى منطقه، تحت تأثير جْو موجود، خود را باخته فريب بخورند. فرمانده سِباه منطقه وان، مسئووليت لشكركشىى به مناطق آشـوب زده رابـرعهده كـرفته استاز نظر ما هركونه اقدام نظامى بییتيجه خواهدبود. علاوه براينها، باتصويب قطعنامه برلين، كردها كه ازتركها با هوش ترند مىتوانتد با نرمش ذاتى خود، بـها ارمنىهـا نزديك شده و امتـيازاتى دريافت كنتد

## V ثشمار


سرورم
مفتخرم كبى نامه جالبى راكه براى قانُم مقام كنسول حكومت عليـه در "وان"، در مورد عقايد وسياستهاى شيخ عبيدا... و وضعيت نسطوريهاى مسيحى ارسال شده است، تقديم نمأيم

## V ضميمه شـماره

ازقانم مقام كنسول، كلايتون بـه ميجرتروتر
1^^• باش قلعه، 11 جولاى







 هستند با خود همراه كردهاست.










 برخورد تتد كافى است تا سبب رويكردانى عشاير و و سران مان مغرور آنها شود





 يك سو منجر به بد كمانى ساير اقوام ساكن منطقه نسبت به انكّليس واز ديكر سو سبب از بين رفتن جو اعتماد مـيان استانبول و لندن خواهد شد

امضـاء
ايميلياس كلايتون
$\wedge$ از كنسول كل، آبوت بهاريرل گرانويل
آيمار

تبريز، آ
مفتخرم رونوشت سه نامهه را كه براى وزير مختار حكومت عليـه در تهران، در بــاره

 اروبِا را بخود جلب خواهدنمود. من از اين سوى مرز، بدقت، اوضاع كردستان را زير نظر


## ضهميمه ا شـماره

از كنسول كل، آبوت به مسترتامسون

مفتخرم باكاهى برسانم در تأريخ 1 ا جو لاى، همكار تركم، ملاقاتى با والى انجام داد تا در مورد مسائل ناتمام نوار مرزى تركيه -ايِان، نزديك "باث تلعه"، با وى به كفتكو بنشـيـنـ.
 "وانن) فرستاده است .
قرائن موجود نشان مىدهند كردهاى شكاك وحيدرانلو ، هجوم گُستردهاهى بداخل خاك

 وفادار هستذد، اما بدليل آنكه سنى مذهبند، شيخ عبيداللـه را بـجشم رهـبر مـذهبیى خـود نكريسته واحترام فوق العادهاى برايى وى قائلند. بنابر اين شـيخ، سمبل وحدت كردها در دو سـوى مرز است. بنظر من، لازم است ״زنزال كوبى خان" را الز تبريز به مرز فرستاد تا با يك نماينده از باب عاللى ديدار و كفتكو نمايد .


 بیمان نامهُ رسمى مـيان اين دو قدرت منطقهاى منعقد نشود، نمىتوان انتظار امنيت و آرامش در نوار مرزی ايران - تركيهـ را داشت

امضا ويليام جى. آبوت

## ضميمه Y ششماره

از كنسول كل، آبوت به مبستر تامسون
تبريز 10 جولایى •ه^
مفتخرم بعرض برسانم كمان مىرود موضـعى كه "باب عالى" سـال كنشته در مـوردشيخخ


 حتى عشيرت شكاك را كه از وفاداران به شاه ايرانْ بودند، به سوىي خود خواندهاست. كفته

مىشود نيروهایى تحت امر وى به سلاح مارتينى مجهز شدهاند.
اخيرأ، بسر شیِخ در معيت يك فوج سرباز ترك، از "بازركان" ديدن نموده است. در اين منطقه دو عشيرت (پكه وه ر)" و ("برادوست) زندگى مىكنذ. درازمنه كهن، يـهوديان، ساكنان اين منطقه بودهاند. كمان مىرود هدف پسر شيـخ از اين بازديد يـا نمايش عدرت در بـرأــر عشيرت شكاك برهبرى على خان و يـا ترميم خرابيهاى بازركان بوده است .
 رهبران عشاير "شنود" و "لاهيجان" و نمايِدكان شاه، در حال كفتكو براى اعطاى يك حالت
 منطقه، تحليل رفته أست.

به اعتقاد من، كسترش قدرت اين شيخ مرتجع، خطرى بزركَ براى هر دو طرفـ ايرانى و ترك است. تعصب مذهبي شيخ مىتواند خطرى بالقوه براى مسيـعيان سـاكن در مناطق كرد نشين تلقى شود. همجنين، مناطق كردنشين ايران نيز از تبعات بسط نفوذ واتتدار شيخ در امـان نخواهند بود

## ضهميمه r شماره <br> به كنسول كل، آبوت

اروميـه، 1 جولایى •
درسلسله مراتب قدرت اسللامى، شيخ عبيدالله، خودراشخص سوم مى دأند. جداين از جنذ
عشيرت كرد در داخل ايران، تمام كردها شيخ را رهبر خود مىدانند، شيخ عبيدالله شاهانانه
 همه اقشارجامعه رامىى توان ديد، از فقيرترين افراد جامعه تا كاربدستان برجسته ايرانى و

ترك. شيخ وبسرش ششخصاً به شكايت و درخواستهاى مردم رسيدكى كرده و با آنان از نزديك كفتكو مىكنند. درشهر شيخخ عبدالله، جِيزى بنام مشروبات الكلى وجودندارد. شيخ از طلوع آفتاب تا پاسیى از شب به رتق وفتق امورادارارى ملت خود مییِردازد. ملت شییخ، به إو
 عادلى است. خود و كارمندانش، هرگز رشوه نمىيذيرند. تعدى به قــانون، مـجازت مـرى
 شيخ مى خواهد كردهـا را با هـم متحد كرده و دزدى و غارتو راهزنىى رااز ميان بردارد.بههين
 ركه و ه ری) نمودهأست تا كاركران بيشترى درآن بكار بگمارد .

 شكاك برهبرى "على خان" و كردهاى "هركى" برياست "حسنـك"، كه اسماً رعيت حكومت
 ايران خواسته است هر چه سرد -تر درمورد حل این مسأله، چاره انديشى كند و يالجازه دهد نيروهایى شيخ، آنهارابه مجازات برسانتد. اما حكومت ايران با بـياعتنايى از كـاراين مسـأله كنشته است. شـيخ نيز تهـديدكرده اسـت درصورت تكرار ايــن اتـدامـات، مـرزههاى ايــران را شكسته و راهزتان راتارومار خواهدكرد. نامبرده پیشنهاد ديكرى مطرح كرده و آن اجاره


 نشانه احترام نزد شيتخ فرستاد و از او طلب عفو نمود. شيخخ نيز روستايـى در (برادوست)"

خريد ودر مِيان زمينهاى شكاك و هركى، تلعهالى بناكرد.

## شتماره 9

ازمستر تامسون بـه ايِل كرانويل
INA •تهران،
سرورم
 اتخاذ يك موضوع مشترك عليـه كردهـاى سانكن در نوار مرزى هستم . وزير خارجه به من اطممينان داد كه تمام هــم خـود را صــرف مـتقاعد نــوودن كشـور

متبو عش براى ريشهكن نمودن اين تجرك غيرقانونى خواهدكرد، اما از اين موضوع كلهمند

 مسائل تركيه، نتيجه سياستهاى غلط خودشان است. نامبرده در الدامهه با ذكر چند مثال نشان داد كه حكومت ايران در واكنش بـه اينگونه رويدادها همواره آمادهتر از طرف ترك بوده است و حكومت تركيه همواره تلاش كرده است مسائل را صزفأ با زور حل وفصل نمايد. وزير خارجه كفت : "مثلاً همين چند وقت بِيش، به دنبال وقوع دركيرى ميان عشاير دو سوى مرزه يك هيأت ايِرانى به رياست (اقلى خانه" بلافامله راهـى مرز شد تا بهمراه هيأت ترك، تحقيقات مشترك را آغاز كنذ. اما تركها از حضور در محل مــاكـرات خـوددارى كـردند. در مـورد
 تحويل متقابل پٍاهجويان و مبارزان كرد يـاد كرده بوديد بايد به عرض برسانم كه طـرف
 كه مشكلاتى چذد وجود دارد و شاهد مثال، شانه خالى كردن طو لانى مدت سفير عثمانى در تهران جهت انجام كفتكو در اين زمينه است .
امضا رونالد. ف. تامسسون
ان از مستر تامسون به أيرل كرانويل

تهران، ^اكتبر •

مفتخرم به عرض برسانم تعداد كثيرى از كردهـا كه حدود . . . 10 مرد مسلح هستتد به فرماندهى "شيخ عبدالقادر" فرزند "شيخ عبيدالله" رهبر مشهور كردها بهمراه يكى از عشاير بزركا ايران به رياسِت "حمزه آتا" منطقه عمومى شهر مههاباد را محاصر هـر نمودهاند. با نزديك شدن كردها به شهر، كــارمندان غـير بـومـي، ادارات شــهر را تـرك كـرده و كريختهاند. كفته مىشود نيروهاى ترك وارد شـهرك (امـه ر كهه) در حد فاصله مهاباد و تبريز شدهاند و روستاهاى اطراف رااشغال كردهاند. حكومت ايران، نيروهایى پادكان تبريز را جهت رفع غائله به منطقه اعزام داشته وفرماندهى اين نيروها را بـه "حشـمت الدوله مــرِ حـمزه ميرزا" سیرده است كه امروز از پايتخت به مقصد تبريز عزيمت نموده أست. نيرو هاى تحت
 "(فخرى بك)، سفير ترك در ايران، با مقامـات "وان" تماس كرفته از مقامات ترك خواسته

است با نيروهای ايران همكارى كنتذو در صورت فرار شورشيان كرد، مانع از ورود آنها به داخل خاك تركيه شوند.

امضا. رو نالد. ف. تامسون

> |l| ازمسترتامسون بهايرل گرانويل

تهران، 11 اكتبر •
سرودم
صبح امروز، شـاه پِيامى برايمِ فرستاد و اظلهار نمود مايِل است مراببيند. بـلافاصله بـه كاخ
 كردند. ايشان اظهار داشتد:"هركز كمان نميكردم كردهانى ساكن درغرب كشـور كه هميشـه
 واتعأتصور نمىكردم كردهانيز روزى جون تركمنها در شرق شو ند."
 واسطهُ حكومت علَيهـ و از طريق سفير بريتانيا در استانبول، مقدمات انعقاد پِيمان همكارى

ميان تهران و باب عالى و اتخاذ موضـع مشترك جهت سركوب نهضت كردها فراهـم آيد. معظم له پيشنهاد كردندكه "باب عالى بااستفاده ازنيروى نظامى و يا هر شيوه ديكرى كه مـلاح مىداند، شيخ عبيدالله را مرعوب و پسرش شيـخ عبدالتَادر را نيز به ترك خصومت بـايران وادار نمائد. معظم نه همجنين اظهارداشثتند كه "باب عالى" مرزهأى دو كثور راكاملأ كنترل نمايد تامانع ازعبور شورشـيان كردبه سوى مرز درصورت تهاجم نيروهاى ايران شود. ازنظر او ايــن اقدامات ،بايد به سرعت انجام شود و آرامش به منطقه باز كردد، جون ممكن است روسيه را تحريك كند بـه بهانهُ ناتوانى ايران در حفظ امنيت آذربايجان، اقداماتى انجام دهد. بـ اعتقاد شاه ايْران، هركونه دخالت روسيه ضربات جبران نآذيِیى بر هر دو كثـور تركيه وايـران وارد خواهد نمود .

من در پاسـخ شـاه كفتم كه فرمايشـات ايشان را هر جهه سريعتر براى جنابـعالى خواهم فرستاد اما تأكيد نمودم" بـاب عالى" به دلیل پِارهاى مسائل نمىتواند فشار زيادى بر شـيخ وارد آورد بنابر اين نمىتوان به عكس العمل استانبول، اميد جندانى داشت. معظم له همچجنين اظهار نمود كه كردها وارد "مراغه" نشدهاند و تتها روستاهاى اطراف را الشغال كرده و سبٍس به سوى جنوب عقب نثينى كردهاند

در مورد نيروهای مسلح حاضر درآذر بايجان، معظم له كفتَند سـه فـوج در مـنطقه
 تهران و ساير مناطق كشور به . . . . ا نفر مىرسد. يك كردان تويخانه نيز در آذر بايـجان
 به موجب إخبار دريافتى، شمار شورشىهایى كرد ... 10 نفر است اما حكومت ايران،
 نام آمريت شرعى، حكومت تبريز را. بر عهدهكرفتهاست، بدليل وجود ناراضيـان فراوان، در سركوب نهضت كردها با مشكلات فراواتى مواجه خواهد شد .

امضـا رونالد. ف. تامسون

## Mro

از عاصس پاشا به موسوروس بك (در تاريخ 10 اكتبر از سوى موسوروس بگ برایى ايرل گرانويل فرستاده شده است)

به (رباب عالى)" كزارش شده انست بسر شییخ عبيدالله كه جند سـال بیش بـه ايــران بتاهنده شده بود، خود را آماده كرده است خاك عثمانى را هدف قرار دهد. حكومت امبָاتورىى كه نكران امنيت مردم منطهَ است، نيروهایى خود را برایى پاسـدارى از مرزهـاى كشـور بـه مناطق شرقى اعزام نموده استـ.
 مىىكذرد، آكاه شويد.

## شنماره

ازايرل كرانويل به مستر تامسبون
وزارت خارجه، \&ا اكتبر •101
قائم بالاعمال سفارتخانه در اينجا كزارش نموده است كه "باب عاللى" از تداركات شـيخ عبيدالله برای هجوم به خاك تركيه از طريق ايِران آكاهى دارد و تدابير لازم را براى مقابله اتخاذ كرده است
امضا كرانويل

## if شماره

از مستر كوشن بها ايرل كرانويل
1A^• اكتبر

if خميمه 1 شـماره
از كإيتان كلايتون به مستر گوشن
وان، ها اكتبر •
كفته مىشود شيخ عبيدالله بهمراه . . نيز دجِار وحشت شده است. كردها در همه جا حضور دارند if خميمه
بغداد، ^اكتبر -
كفته مىشود شـيخ عبيدالله وهزاران كرد ديگر از مرز كذشته و وارد اروميـه شدهانــــ شايعات، از كشته شدن جپند هزار نسطورى حكايت مى 10ه

از ايرل كرانويل به مستر گوشن
وزارت خارجه، 19 اكتبر - 1 وها
بازگشت به نامه ا جو لای، نامهٔ وزير مختار خكومت عليه در تهران را خدمتانان ارسال مىكنم كه متن كفتكوى وى با وزير خارجه ايران در مورد كردهانى سـاكن در مرزهاني تركيه - أيران است

جنابعالى از نامـه مستر تامسون اين نكته ,! استنباط نمودهايد كه وزير مختار عثمانى در تهران هيِعِ بيشرفتى در جلب رضايت كشور متبوع خود برای انعقاد پيمـان نامه جهت حل
 براى جلب نظر (باب عالى" در اين مورد بكار ببذـيد.
امضا كرانويل

## شماره 18

ازمستر كوشن بهـ ايرل گرانويل
1919 •اكتبر
بازگشت به نامه مورخه r| اكتبر، مفتخرم تصوير تلكرافى را كه سـفيران ايــران در
مورد كردها بمن دادها امضت تقديم نمايم
ضميمـه شـمار ه
ازوزارت خارجه ايِران به سفير ايران در استانبول

دو بسر شیخ عبيدالله كه ساكن "حكارى") هستند بهمراه "حمزه آقاه) منكور كه عناصر


 بمحض آنكه خبر نزديك شدن نيروهاى ايراتى رسيد، شورشـيان پابه فرار كذاشتـتد. IV شمار

ازمسترتامسون بـه ايرل كرانويل

سرورم
مفتخرم بعرض برسانم هفته كنشته مستر آبوت، اروميـه را به مقصد تبريز ترك كرد، اما در ميان راه بعلت مسدود شدن راد توسط كردهاى شورشى، سفر خود را نيمه تمام رها كرد.
نامهأى ازمستر آبوت نزد من است كه در تاريخ Vاكتبر نكاشته شده واشاره منىكند منطقه از سوى دو گروه از كردها تهديد مىشود اولى به رهبرى يكى از بسران شيخ عبيدالله يعنى

 كفته مىشود شیِخ عبدالقادر پس از اشتغال مـياندواب، كليه مخالفان رااز دم تيغ كذارتده است. نامبرده در ادامهه روستاهاى اطراف (هـه ره كهه) را نيز غارت كرده است، اما بِس از آكاهیى از بیشروى نيزوهاى ايران به سوى إروميه عقب نشينى كرده و از مردم شههر خواسته است بدون دركيرى تسليم شوند .

## ششماره

ازمستر تامسون به ايرل كرانويل
تهران، ای^اكتبر •
سرورم

 دركيريهاى چֶند روز كذشته اطراف (مـه ره كه) كثثته شدهاند واعتماد السلطنه توانسته است كردها را بسوى مهاباد عقب بنشانـ. "پیاشـا خان" حاكم خوى با استفاده از نيروهاتى تازه نفس وبه يـارى نيرو هاى اروميه، روز

يكشنبه وارد شهر (اسلمـاس) شدند .
شـماره 19
|زمستر گوشن به أيرل كرانويل

سرورم
كزارشهاى ارسالى از وان حاكى است كه حاكم (سـوره يـا)، كريخته و شـيخ عبيدالله نيز مرز را بسوى ايران شكسته است.

## Y• ششمار

ازمستر تامسون به ايرل گرانويل
تهران، • اكتبر • ایA
سرودم
بازگشت بـه تلكراف جنابعالم در 91 اكـتبر. مـفتخرم بـعرض بـرسانم وزيـر مـختار سفارتخانه عثمانى در لندن كفته است با ايدهها وافكار شـيخ عبيدالله همـخوانى ندارد. آنـهـه شيخ در نامههاى خود براى (اقبال. الدولها) حاكم اروميه وميسيونر آمريكايى در اين شهر نكاشته است، خلاف ادعاهاى اينَ مقام ترك است . شيخ عبيدالله در نامـهـاى خود كفته است هدف نهايى او و يارانش يـافتن راه حلى قطعى براى مشكلكردهاست، چֶون كردها همواره با بـ رفتارى تركيهـ و ايِان مواجهه بودهاند. نامبرده در پِايان گفته است منأسبترين راه حل برایى مسأله كردها، اتحاد و استقلال آنهاست امضا، رونالد. ف. تامسون

$$
\begin{array}{cl}
\text { Y ازمستر تامسون به ايرل كرانويل } \\
\text { ايره }
\end{array}
$$

تهران، 1 نوامبر •
سرورم

بازكشت به نامههاى پيشين شما در مورد پِيشرفت كردهاي شورشیى، مفتخرم بعرض برسانم كه حكومت ايران تلكرافى از تبريز دريافت كرده كه از عقب نشينى كردها از اروميه خبر میدهد. همجْنین ميان سران عشاير كرد و رهبران آنها بر سر جكَونگى انعقاد معاهده با ايِران، دودستكى واختلاف بروز نموده است.

امضا، رونالن. ف. تامسون

ازمستر كوشن بـه ايِرل كرانويل
1AN. اكتبر
سرورم
مفتخرم تصوير نامه (ميـجرتروتر) در مورد ديذكاههايش راجع بـه تشكيل يك اتـــاد كردى، به ضميمـه تقديـم نمايـم

امضـا جورج. جمى. گوشن
YY ه
از ميجرتروتر بهه مستر گوشنن
1AN• Y
از („كايِتان كلایتون") خواستَام هر كو نها اطلاعاتى كه درمورد تشكيل يك جمعيت كردىى دارد، لر اختِيارم بگذارد. بـه اعتقاد من، شايِعه تشكيل يك اتحاديه كردى ســاخته حكـومت تركيه وبرخى مطبوعـات وابسته به دستكاه رسمى است. ســــاست تـركيـه هـمواره ايــجاد اختلاف ميان اقوام مـختلف و برترى بر آنها از ايـن طريق استـ. شـورشـهاى كردستان نـيز كه تا بـه امروز روى داده واغلب غير قابل كنترل بو دهاند، همواره توسط كروْهى ديگر از كردها وبا دسيسـه تركها سركوب شـدهاند كردها از مسأله اعطاى خود كردانى بـه ارمنىها در حالى كه حقوق آنها ناديده كرفته شده است، بسـيار برافرو ختهاند. تابسـتان كذشته در وان، سران كرد در اين زمينه، بسيار با من صحبت كردند. اين احتمال، بصورت قـوى وجـود دارد كـه در صورت قائل شدن حقوقى برای ارمنىها و ناديده كرفتن كردها، آتش دشــمنى كـردها بـا مسیِيـان و حكو مت مركزى شعلهور شـود. يــامدهاى ایـن اقدام نيز جز فتل عام مسيـحـان، جیِز ديكرى نخواهد بود كه اتفاقاً برایى "باب عالى"، از جهت موفقيت سياست „تفرقه بيانداز وحكومت كن «بسيار مطلوب است. بيكّان، شيِن عييدالله، با نفوذترين شخصى است. قدرت وحاكميت ووى حتى از سـلطان عثمـانى
 قلمرو آ ن در مرحله نخست از جنوب وان تا شمال موصل و تمام كردستان، در مرحله بعد

است. برایى رسيدن بـه اين مقصود، تلاش او جلب حمايت مسيـحيـان است . شينغ عبيدالله تتها رهبر احتماللى كردستان است. بـا وجـود ايسن، چـنـد عشــيرت بـزرك و رهبرانشان بـا و خصـومت ستتى دارند. اكر چهه كستره قدرت شیتخ بيشتر مناطق كردنشیین را شامل مىشـود، اماوى در جْند مـاه كذشته مـحبوبيت خود را در غرب كردستان از دست داده

كمان مىرود دليل رفتن شـيخ به ايِران نارضايتى شــديد كـردهاكى ايـران بـعلت فشـار مضاعف حكومت آن كشور و بستره مستعدى است كه براى قيام عليه ايران وجـودـ دارد. شيخ مى خواهد با يكسره نمودن كار كردستان در ايران، هجو م نهايـى خـود بـرايى بــيرون راندن اميرِاتورى عثمانى از كردستان را از ايران تدارك بيبند. شيخ عبيدالله به شخص خليفه وفادار است اماو وجود حاكمان فاسد در كردستان، شيخ را بـه مخالف اصلى حضور نيروهاى امچراتورى در كردستان تبذيل كرده است.
 كشتار دسته جمعى نسطوريها توسط "(بدر خان بگ "را در "بوكتان")‘صادر كرد. اما شيخ عبيدالله بر خلاف پدرش، بهنكام كشتار دستجمعى "بايزيد)؛ بااستفاده از نفوز خود، بسيارى از مسيحيان رالز مرك رهايى بخشيد
اكر „باب عالى" عاقل باشد، اكنون بهترين فرصت برایى كشتن شيخ عبيدالله است. در غير اين صورت، استانبول با يد مشكلات بعدى را بـجان خريدارى نمايد .

امضـا هنرى تروتر

## Hr شتماره

ازمستر تامسون بها ايرل گرانويل
تهران، Y نوامبر •

مفتخرم بعرض برساتم معظم له بـادشاه ايران اصصرار فراوانى برایى كفتكو بـا "باب عالى"، در مورد كتترل مرزهاى تركيهِ - ايِان ورفع غائله كردها دارند. معظم له همجِنين از ("باب

عالى" خواستهاند شيخ عبيدالله را راضنى به خروج از ايِان و مراجعت به تركيـه نمايند .
 كرده است برایى موفقيت نهضت كردها او را يارى نمايد.

امضأ، روناللد. ف. تامسون

## HF شـمار

از ايرل گرانويل به كوشن
وزارت خارجه، Y نوامبر •
نامهٔ مورخ Y اكتبر جنابعالى را دريافت نمودم. حاوى اطلاعات با ارزشیى در مورد قيام



اين كميسون شركت نمايد
امضاء كرانويل

> YO HO
> ازمستر پِلانكيت بها إِرل كرانویل

سن بتزر بورگ، † نوامبر -
كزارش مىرسـد حكومت روسيهـ قرار است نيروهایى كمكى خود را بـراى يــارى ارتش ايران، جهت سركوب قيام كردها به آذربايـجان اعزام نمايد. شـاه ايِران نيز با موضو نموده است. كفته مىشود تعداد نيروهـاى روسىى بسيـار كم و اغلب آنها پـاسداران مـرزیى هستخد شماره
از ايرل كرانویل به مستر پلانكيت وزارت خارجه، ساعت
بازكشت به تلكراف مورخه $\uparrow$ نوامبر جنابعالى، لازم است با سؤال از حكومت روسيهـ در اين مورد، صحت وسقم شايعاث موجود را بدقت بررسى نماييد. سؤالات شماشـامل: ا ـ آيـا شمار نيروهاى اعزامى روس، در همان حدى است كه كِفته شده أست يـا بيشتر؟؟ Y - آ يـا هدف

 است
امضاء كرانويل

## YV شتمار

ازمستر گوشن بهايرل كرانويل

بـه من اطلاع داده شده است كه تركها عملـِات بستن مـرز را بـرايى جـلوكيرى از ورود
 شدهاست.

## MA شـمار

ازمستر پِلانكيت به ايِل گرانويل
سن پترزبورك، ^ نوامبر • •^^

اين افتخار را داشتم كه صبح امروز تلكرانف مورخ $\&$ نوامبر جنابعالى را دريافت كـنم. بخاطر آنكه امروز يكشنبه است، نمىتوانم "بـارون جـومينى" را مــلاقات كـنم. روزنــامـه در كفتارى از تقاضاى شاه ايران برای اعزام نيروهاى روسیى به آذر بـايـجان

 شورش را كنترل كند، كمكهاى مادى در اختيار اين كشور قرار خواهـد داد. تـرجـمـه مــاله روزنامه (Bereg)، (ارا به ضميمـه تقديم مىنمايم.

## YA ضمميمه شمار



(ترجمه)
آشوب در ايران - روزنامه „Bereg، الخبار جالبى از ايران كه با افـغانستان، تـركيهـ
وروسيـه هم مرز است منتشر نموده استـ. در كنار مرزهاى ايران - تركيهـه ووسيـه، كردهـا
 همواره با يكديگر در كشاكش و دركيرى بودهاند . نشانعهاى بارزى از بروز بحرانهانى قومى در امبراتورى عثمانى، بويزه قيـام اعراب بجشــم مى
كردها نيز عليه ايران شوريدهاند. آيا تركها دستى در اين ماجرا ندارند؟ آـيـا "بــاب عــالىى" بدنبال طرح خَدعهاى ديكر برایى شانه خالى كردن از امضاى معاهدذ كنفرانس برلين در مورد



نكرو" را تكرار نمايند كمان مىرود پاسـخ اين اما و اكرها بزودى رو شن شود.
 روسيه وانگلستان نيز بر بیِپيدگى امر افزوده است .

 مناسبى برای همكارى ميان دو كشور در مورد ايران وجوددارد . روابط دوستانه روسيهه و ايران، اين امكان را به دولت ايران دادهاست كه از روسيـه برایى اعزام نيرو به آذر بايجان جهت سركوب قيـام كردها تقاضاى كمك نمايد. شايد مداخله روسيـه لازم

نباشد. كزارشهاى دريافتى از موضبع دولت روسيه نيز مؤيد همين مسأله است. شهماره 9
ازمستر پِلانكيت بهايرل گرانويل
سن پترزبوری، 「 نوامبر -
سرودم
("بارون جومينى" در مورد تهديدات ناشى از قـيام كردها واحتمال خدعة سياسى سلطان
 كفت. نامبرده در ادامه به احتمال كسترش بحران بـ به مناطق سرد حكومت امبراتورى در صورت بروز جِنیِ اتفاتى، اين مسأله را با جديت بـيشترى دنـبال خواهد نمود.
امضا ف.ر.بلانكيت

> r. شماره
> ازمستر تامسون بها ايرل كرانويل

تهران، 1 نوامبر •1^1

سـردم
 منابع رسمى ايران، كردها عقب نشينى نكردداند. نيروه هاى ايران در در در در ابناب "به موفقيتهايىى دستيافتهاند و • • مرد مسلح كرد در دركيريها جان باختهاند .
امضاء رونالد. ف. تأمسون

## H H

ازمستر تامسون بهايرل كرانويل
تهران، 1 نوامبر • 1 •
سرودم

باز كشت به تلكراف بِيشين در مورد شورش كـردهانى آذربـايجان، مـتـتخرم بــرض

 برخى سران عشاير شيخ را رها كرده ومايل به تبعيت مجدد از شاه ايران هستانـد امضاء رونالد. ف. تامسون

ازمستر پلانكيت به ايرل كرانويل
سن پترزبوری، ^نوامبر
سرودم
در تعقيب اوامر جنابعالى، صبح امروز به وزارت امور خارجه روسيهـ مراجعه نمودم تـا ازطريق ( بارون جومينى "از هـيت وسقم تصميميم حكومت روسيه برايى اعزام نيرو به آذر بايجان آكاهى يابم .
بارون، در آن هنكام جلسه داشت اما بمحض اطلاع از حضور من، جلسه را را ترك كر كرد وبه كرمى مرا بذيرفت. بارون بمن كفت كه شام از از طريق وزيـر مــنتار روسـيـه در تـهران، در خواست اعزام نيرو كرده است
 تعقيب كردها هركز وارد خاك تري تركيه نشوند.

 است به ايران اعزام شوند، اظهار بياطلطلاعى كرد.
امضاء.ف. د. بِلانكيت

## شr

ازمستر كوشن به ايِل كرانويل

ا نوامبر •1AN

مفتخرم بعرض برسانم نامه ماه كذشته جنابعالى بدستم رسيد. در مورد انعقاد پيمان




 فرمان شاه وقرار داشتّن در يك حالت "شورش دائمى" است .
المضاء جورج جـى. كوشن

## شبماره

ازمستر تامسون بها ايرل كرانويل

تهران، 9 نوامبر •
سرودم
بازگشتبه نامههانى قبلى در مورد قيام كردها، بعرض مىرسانم راقبال الدونه «حاكم اروميه در كزارش خود به حكومت ايران، اعلام كرده كه توانسته است كردهاى تحت امر امر شيخ عبيدالله رااز (سیر)) به روستاى (ااسماعيل كه لاسى" عقب بنشاند. اين روستا در • ا ميلى اروميه ونزديك "روه艹)و ( مـه ركه وه ر") در نوار مرزى تركيه قراردارد.
امضاء رونالد. ف. تامسون
Ho شمار
از ايرل كرانوِيل بـه مستر بِلانكيت
وزارت خارجه، 9 نوامبر - 9 -
امروز سفير روسيه بديدنم آمد واز هجوم كروههاى كرد به داخل خاك ايِان خبر داد. (ششاهزاده لوبانف ״كفت كه شاه ايران از امِراتورى روسيه درخواست كمك نموده است امـا امیراتوز با اعزام نيرو به داخل خاك ايران مخالفت نموده وتنها به تجمع چند ستون سواره نظام در كتار مرز ايران اكتفا نموده است.شرح موضوع فوق را تلكرافى برايتان فرستادهام امضاء كرانويل

## شـماره

ازمستر تامسون به ايرل كرانويل

تهران، MA •توامبر
سرورم
مفتخرم بـه آكاهى جنابعالى برسانت ديروز از طريق ("ميرزا سعيد خان) پیِغامى از شاه
 ايران جهت سركوب قيام كردها اشاره شده بود. معظم له در ادامه بيغام خود، كفته بودنـ اكر


باشند.
معظم له بر لزو متشديد فعاليتهاى شما در وادار نمودن سلطان عثمانى به همكارى با ايران،

 ميان دو كشور مىتواند ريشه قيـام كردهـا رابر كند

# HV شمار <br> ازمستر تامسون به ايرل كرانويل 

تهران،
سـرورم
مفتخرم باطلاع حضرتعالى برساتم خبر مرگ ناكهانى "حشمت الدوله ميرزال، كه اخيراً از سوى تهران بـه فرماندهى نيروهاى شركت كنتده در سركوب كردها منصوب شده بود، ساعاتى بيش به تهران رسيد.

ديروز، تلكرافى از حكومت ايران با امضـاى (اسِّهسالار حسين خان "بدستم رسـيد كـه از

 اششاره شده بود. يكى از شاخههاى كردان شورشى كه قصد عقب نشينى به سوى مـرز و
 وادار به فرار به ارتفاعات اطراف شد. تلفات كردها . . . نفر بوده است . ازمستر كوشن بها ايرل گرانويل

1A^•
آيا اجازه مىهيد از (باب عالى") بخواهم شيخ عبيدالله ويسـرانش را دسـتكير وجـهت عبرت ديكُران مجازات نمايد؟ البته به اعتقاد خود من، زياده روى "بـاب عاللى" در مورد شيخ وبسرانش، آتش قيام عمومى در كردستان را شعله ور خواهد نمود

شـماره
از ايرل كرانويل به مستر كوشن
وزارت خارجه، ri نوامبر •
بازگشت به تلكرافـ امروز جنابعاللى، لزو م طرح مسأله شيخ عبيداللهه در »باب عالى"، را
بخود شما وامى كذارم .

كنسولها جنين كزارش مىكنتن اعزام نيرو برايى سركوب شيت، تهديدى متو جـه اســـانبول تخواهد كرد. لازم است به آكاهى "باب عالى") برسانيد كه حمايت حكومت استانـي مىتواند به تيركى روابط ايران وتركيه منجر شود.

امضاء كرانويل
4.

ازمستر كوشن بها أيرل كرانويل

أستانبول، 9 نوامجر •
سرورم
مفتخرم دو نامه قأنم مقام كنسول »كلايتون" به (ميجرتوتر") در مورد مسأله كردها را به ضنميمه تقديم نمايِم من مسأله كردها را بدقت دنبال مىكنم، اما بدست آوردن اطللاعات دقيق در اين زمينه، كارى بس مشكل است. بهر حال تلاش خواهم كردظرف چند روز آينده مطالبى در اين مورد برايى جنابعالى ارسـال نمايـم

امضاء جورج •جى. كوشن

## P. خـميمـه ا شمار

از كايِيتان كلايتون به ميجرتروتر
وان، هاكتبر •
("صام-ح باشـال) به من اطللاع داده است كه اختتلاف عمدهاى مـيان ملت شــيخ عـبيداللـه و
 اهاللى كركوك، دستكير وبه استانبول فرستاده شد. نامبرده پس از آنكه 10 سال در زنـانهاهي حكومت عثمانى، بسر برد، بدنیل رفتار مناسب، مشنمول عفو شد وآزاد كشت. نامبرده پس از رهايى از بند، با عبور از مرز به ايران آمد و رهبر عشيرت (منتور) شد. حدود دو مـاه ينش،


 بلافاصله خنجر كشيده و بِس از مجروح نمودن جپند سرباز، بروى اسُب خود پِريدها از معركه جان سالم بدر مىبرد. گزارش اين فعل وانفعال به تبريز ارسال مىشولـ. بلافاهعله از تبريز

 بر اسـاس اطلاعات جديد، عبدالقادر فرزند شيخِ عبيدالله وينغ تا شش هزار مرد مسلع برای
 نيرو هانى ايرانى نيز در حال نزديك شدن هستَند وهر آن، احتمال برخورد مسـلحانه مىروزد .
 وفادار خواهد ماند، اما شايعات موجود، خبر از تحريكات پنهان شيخ براى قيام عليِه معامات
تركيه مىددهد .

به اعتقاد من، صرفنظر از تحريكات كنونى عليه مقامات ايرانى، شيخ برنامه هايى در دست

اجرا دارد.از آنجـه در طول سفر به "حكارى"، دستكيرم شد، دريافتم كه شيخ، نشستى رسـمى با سران عشاير بزرك و كوچك خود بركزار نمو دهاست. من نمىتوانم در مورد اهداف اين
 سلطه تركها و يـا چاره انديشى در مورد تأسيس دولت ارمنى در قلب كردستان بوده.است . امضاء ايميلياس كلايتون

## ضم

از كايِتان كلايتون به ميجرتروتر
وان، ه اكتبر •
با شروع باييز، تحرك مسلحانه كردها نيز بتدريج افزايش مىيابد. روزیى نــيست كـه خبرى از در كيرى كردهـا در مناطق كردنشين نرسد. در Y در ("نوردوز") بهمراه مردى ديكر، نزد من آمده وادعا كردند دو روز پيش، • آ كرد مسلع ، بـه روستاى آنها هـجوم برده وتلاش كردهاند دامههاى آنها را سرقت كنتـ اما سـاكتان مقاومت كرده وپس از بروز درگيرى، پِنج تفر كشته وحِندين نفر مجروح شدند. ساكـنان
 حمله كنتد. از اين رو از من خواستند نيروهايـى براى دفاع از آنها به روستا اعزام كنم . بدنبال اين درخواست روز بعد با مقامات مسؤول صحبت كردم و پ صامـح بـاشاه، نيز قول داد تعدادى سوار به روستا اعزام نمايد. با وجود اين، تاكنون هيجِ نيرويى به منطقه فرستاده نشـده است. امروز عصر پيام ديكرى در يـافت كردم كه خبر قريب الوقوع بودن اعزام ايـن نيرو ها را مىدأد. بهرحال تركها تحمل جسارتهاى بيش از الحد ارمنىها را بدارند . بريروز، كاروان دیِكرى بر سرراه ״خوتود «كه در فاصلة پنج ساعتى وان قرار دارد، مورد

 حضور جمع اعلام كردهأست كه براى مجازات كردها نيامده بلكه تنها هدف او رسيدگى به

امور ادارى منطقه است .
همچنين كفته مىشود سلاح فزاوانى ميان كردهاى نزديك "آرجش "توزيع شده آست تـا
 موجود، با هدف از ميان بردن مسيـيـان تقسيم شدهأند اما از نظر من اين شايع منتفى است. كزارشهای "حكارى" نشـانـكر نآراميهاى فوقالعاده ميان كردهانى منطقه است. در بـرابـر نفوذ وقدرت مافوق تصور شيوخ مذهبى، حكومت فاقد اقتدار است. يكى از مسئولين ترك كه

رياست دادكاه مدنى را عهده داراست . بريروز مىىفت: „هر جايیى مى خواهى برو اما حكارى نه ، آنجااوضاع بسيـار وخيم است) .



 ماه است كه هيهِ آذو قه وتسـهِيلاتى از حكو مت در يـافت نكردهاند امروز (پصامع پـاشال، راديدم واز او خواستم در تأمين مالى مردم كردستان، اقداماتى انجام دهد. نامبرده در پـاسخ كفت:
 كار كردن نيستند من نيز توانايِى بِرداخت حقوق نظاميان را ندارم. بوجهُ ما را در استانَبول و در روز روشن قورت مىدهند. نظاميان اين جا نِيز برایى دستيابىبه قوت روزانه، ناكَزير از رشوه خوارى هستند. همين عامل نارضايتى مردم را به سر حد انفجار مىرسـاند. امضاء ايميلياس كلايتون

Fl
از ايِرل گرانویل به مستر پلانكيت
وزارت خارجه، \&ا نوامبر •

برای كمك به اين كشور در زمينه سركوب قيـام كردها، مطالبى طرح شـده است د به (میير لوبانف" كفته ثده مرا از عدم دخالت روسيهـ در ايِان مطمئن سازد. تامبرده اين
 ورود به خاك ايران نيست تا حساسيت دولتهاى ذينفع، بالاخص انكلستان را بر نيانكيزد . ((مير لوبانف) در ادامه كفت: (ااين خواست ما بوده است كه وارد معركه نشويم)". من نيز در باسـخ كفتم: „ايِن بهترين شيوه ممكن برایى بِايـان دادن به مناقشات است، امضاء كرانويل

## شr شـمار

ازمستر تامسون به ايرل كرانويل

تهران، 19 نوامبر •
سرورم
ساعتى بیش تلكرافى از كنسول كل حكومت عليه بريتانيا در تبريز دريافت نمودم. در
 ركه و ه ر") كريختهاند. (اتيمور پاشـاخان" و اقبال الدوله") حاكم اروميهه و فرمانده نيرو هايى ايران نيز در حال تعقيب شورشـيان هستتن
امضاء رونالد. ف. تامسون

> شr
> ازمستر تامسون به ايرل گرانويل

تهران، •
سـرورم
لحظاتى پيش، تلكرافى از كنسول كل حكومت عليهِ در تَبريز بـدين مـضمون دريــافت
 مرز روسيه ترك كردهاند

لازم است نيروهاى ويزَه تجسس، جهت نظارت بر تحركات نظاميان روس، در ״جلفاء، كه نقطهاى مرزى استت مستقر شوند
״ (مستر آبوت)" نيز كزارش داد كه نيروهايى عظيمى از نظامِيان روس، در حال حركت بسوى "جلفا) هستَند.

امضـاء روتالد تامسون

## شf شf

ازمستر پلانكيت بـه ايرل گرانويل
MAN• نون بترز بورك، IV
سرودم
امروز بعدازظهر از "بارون جومينى" در مورد اخبار كردستان سئال نمودم. ايشان در
 كمكهاى فراوانی از تركيه دريافت كردهاند اما با روشنتر شدن موضوع، مشخص شو شـو كها اين موضوع واقعيت ندارد واوضاع كردستان رو بـه آرامـى مىرود. كو ششش بسـيار نـــودم در


امضاء. ف. پِلانكيت
H0 شمـار
ازمستر كوشن بـه ايِل كرانويل

استانبول. 1 إ نوامبر •
از هنكامى كه نامه مورخه צץ اكتبر را درباره مسأله كردها برايتان نكــاشتت، مـرتباً جلساتى با نحست وزير و وزير خارجه داشتهام اما تاكنون نتوانستهام تحليلى جـامـع از كردها، نهضت آنها و هجوم بـ خاك ايران ارانهدهـ . كزارش وزرات خارجه اين مطلب را بيان مىكتد كه يك رهبر كرد كه سالها در اســتانبول، زندانی بوده پس از رهايِى از بند، بـه زادكاه خود مراجعت نموده و مدت كوتاهى بعد، سر از

 آيا تركها از تحرك كردها راضى به نظر ميرسند ؟ شايعه تحويل سلاح به كردها از سوى استانبول، جقلر صـحت دارد؟ اين شايِعات را بايد با تأمل نكريست، چچرا كه حكومت ترك، بدنبال نفوذ در مناطق از دست رفته بر اثر جنك و اعاده́ مجدد قدرت است. اين فرضيـه زمانى بيشتر تقويت مىشتود كـه بدانيم زبان تركها در واكنش بها اين مسأله، دو پهلو، مبهم و كنگ است. تركها هركز تصـا تصور نمىىكردند ايرانىها بتوانتد در برابر كردها مقاومت كنند. علاوه بر اينها وزير خارجه ديشب به من كفت كه نيروهاى ترك، نتوانسته ويا نخواستهاند در تعقيب كردها وارد خاك ايران شوند .
براستى آيا تركيه با . . . . سرباز نمىتوانست با كردها دركير شود؟ آيامىتوان اطمينان يـافت كه در صورت دستكيرى شيخ عبيدالله، حكومت ترك، او را مجازات خواهد كرد؟؟ جاى
 شهروندان خود بـه خاك كشو ر همسايـهباشدا!! با معامات بسـيارى در مورد احتمال مجازات شيخ عبيدالله مشورت كردم اما همراه يك پِاسـخ
 كه مقامات ترك، حتى از بازداشت مجدد يك رئيس عشيرت كو جـك كرد كه سى نفر را كشته
 مجازات شيخْ دست به ريسك سياسى بزركى بزنتد؟

 امضاء كوشن

از كزار شكر مقيم استانبول
قيام كردستان:"منبع- دوزنامه "Djeredei Havadis" موضوع :مسائلى كه منجربه نارضايتى كردها در ايران شريان شده است





 بسته نزد وى بياورنـ.














 متشكلاز

 ،جانانه مقاومت مىكند،اما سرانجام شكست خور ده و "بناب" نيز بـه تصرف كردها درمى آيد.

 خبر اين شكست ،تبريز را در وحشت كامل فرو مىبرد.(اموسـى افرندين ميرزال، وليِعهد شاه ايران و حـاكم تبريز كه در آن هنگام، در تهران بودبهه (پاعتمادالسلطنهه) فرمان مىدهـد تـابا

 كرد شدند،مهاباد ،سقز ،بانه ،لاجان،سرجان،ششنو و بوكان بو دنـ.تمام سـاكنان اين شهرهها كردنشين هستـن.

شهرهايِى كه در اثر جنگا و خونريزى به تصـرف كردهـا در آمدند مياندو آب، مرحمت آبال،
 ساكتان آن قسمتى كرد و بخشثى غير كرد بودند .برادر زاده „هرد عزيز) كهه وزير پـيـشين جنك ايران بهد بـه شورشيههاييوسته و بالستفاده ازنفوز خود، بسـيارى از سران عشايل و افسران كرد را در صف نيرووهاى شورشثى قرارداده اسـت .

## شـهاره

از مسترتامسون به ايِل گرانويل
تهران،

سرورم

 خبر گثته است كه كردها از مههاباد و مناطق اطراف آن بيرون رانده شده و شيتخ عبيدالله نيز




 ايِان ،تلاش مىكنند شيخخ را در داخل خاك ايِران دستكير كنند اما از ديدكاه معظم له ،ايـن امكان وجود دارد كه شـيخن با تشـديد فشـار نيروهـاى ايران ،بار ديكر بـه تركيه برود.از نظر شـاه،


 نموده استتشـاه از هكومت بريتانيا توقَع داشت كـه بـا تــت فشتـار قـرار دادن حكـومت

 وارد خاك تركيه شوند.
 شود به نيروههاى ايِان فرمان عبور از مرز و سركوب شورشيان دهد.از نوع سخنان شاه دريافتم كه دست روسيـه برایى تـحريك ايران ،در پشت ایین ماجرا ترار دارد. اما در خواست حكو مت ايران در مورد دستگیيرى و تبعيد شيتخ عبيدالله توسط (بـاب عالىى"


 زخايِر غذايـى منطقه را كه در اثر تحطى كاهش نيز يـافتها است،بـه حاقو م سربازان ايِران خواهد

رديخت
"باب عالى") اخيراً آمادگى خود را براكى مذاكره با ايران جهت حمول توافقىبر سـركردها اعلام نمودها است. حكونـتايران نيز در حال بررسى صحت الدعاهاى استانبول در مورد شيخ عبيدالله و ساير سران شورش أست. اگر مذاكرات طرفين بـه نتيجه نرسد،بعيد مىدانم ايران، اينبار هم بماننـ دو سال پيش، در يك جنگا احتمالى ميان روسيهه و عثمانى بى طرف بماند. امضاء رونالال. ف. تامسون

## FVo Hشمار

از مستر تامسون بـه ايرل كرانويل
1AN: تهران، بYY نوامبر
سرورم
بازگشت بـه نامه •Y نوامبر كه در آن از تحركات غير عادى نيروهاى دوسىى در مرز ايران خبر داده بودم، بعرض مكىرساتم كه در ملاقات ديروز خـود بـا هــتالى روسـى ،از

("مستر زينوويف) كفت: "احتمال حضور يك فو ج قزاق ديكَر نيزِ در صور تلزو و وجوب دارد". نامبرده تأكيد كرد كه هيِّ نيزوى روستى در مرزهاى ايِلن مستقر نشده است. امضاء رونالد.ف.تامسون

## FA O شــهـار

از ايِل گَرانويل بـه مستر گوشن

تلكرافى از مستر تامسون (نگاه كنيد بـ نامه شماره \& بارديافت كردهام كه از كفتگوى
 درهم شكسته اسـت،((باب عالى)" بايد شيتخ را دستكير و مـجازات نموده و يـا به مقامات ايران تسليم كند و يـا اجازه دهد نيروهاى ايِان از مرز كذشته و با همكارنى سپّاه عثمانى ،سران قيام را دستگیِ نمايند.
 تنش مـيان ايران و عثمانى پرهیِز شود.

## شهـهار 49

از مستر پلانكيت بـه ايرل گرانويل

 ازكردستان ،رضايتبخش نيست. سئوال نمولم آيا ايْن وضعيت ،تفييرى در رفتار نظامى روسها در مرز ايِيان ايـجاد خواهد كرد ياخير؟
 بدنيست ،اما اگر ايرانيها شكست بخورند، هر آن، احتمال عبور نيروهایى روس از مرز برایى يـارى ايرانيها وجود خواهد داشت)،
امضاء پِلانكيت

## 0.

از مستر تامسون به ايمل گرانويل
تهران، Y Y نوامبر -
سرودم
مفتخرم بـرض برسانم لحظاتى پيش تلكرافى از كنسول كل حكومت عـلَّيه از تـبريز دريافت نمودم ،كه در آن...(اين بخش از تلكُراف حذف شده است)

امخـاء رو نالدف .تامسون

## 010 Hiر

از مستر گوشن به ايرل گرانويل

مطالب روشنگگ زيـادى در مورد شیخخ عبيدالله براى (باب عالى") شرح دادهام. از سوى
 سران قيـام تشكيل ميشود .من رو يم محاكمـه و مجازات عناصر نامطلوبى كه تبديل بهـ عامل
 گفته است كه نمايندهأى برایى مذاكره با شيخِ و جلب رضـايت وى جهت بازگثـت به خـاك
 است.

امخناء كوشن

## AYO HER

از مستر تامسين بـها ايِل گرانويل
تهران، M Y نوامبر -
هـ اكنون تلكُرافى از كنسول كل حكومت علَّهـ در تبريز دريافت نمودم كهه از اعزام يك
 اقدامات لازم را براى جلو گیيرى از تجاوز نيرو هاى ايرانی انجام داده است. گَزارش مىیشود كه ايل "مكرى" و شمار فراوانىى از سران ديكر غعثايِر، خود را تسليم حكومت ايِرإن نمودهاند امضـاء رو نالد.ف تامسون

## Ar هتمار

از مستر پلانكيت بـه آيرل گرانويل

مغتخرم، برگزيده يادداشتتى را كه از "بارون جومينى" دريافت كردهام، به ضميمه اين
نامه تقديم نمايـم
 نيروهـای ايران، شـايع نموده است كه از نقشههائى خود دست برمىدارد. در ادامه تلكُراف آمده كه شيخن عبيدالله با مخاطلب ترار دادن حكو متهاى انگكليس و روسيـه، كفته استت كه اين قدرتها بايِـ حساب كردهاهى يـاغى رااز سـايِر كردها جدا كــرده و حـقوق مشروع كردها را برسميت بشناسند.

## 

از بارون جومیِنى به مستـر پِلانكيت

تلكرافیى از تهران دريافت نمودهايم بدين مضنمون كه شيتخ عبيداللـهـ پس از شكست در
برابِ نيروهایى ايران، شايع نموده است كهه از اهداف خود دست برداشتـه است....شاه ايران نيز از انگلستان و روسيه خواسته است (باب عالمى" را برايى دستگيرى، محاكمه و مجازات شيـخ عبيدالله تـحت فشـار قرار دهنـ.

امضناء جومينى

## شـماره

از مستر گو شن بهه ايرل گرانويل
140. استانبول،وr نوامبر

سزورم
مفتخرم به ضميمها أين ياددأشت تصويرِ سه نامه از „كـايِتان كـلايتونه" را در مـورد هجوم كر دها بهَ ايران و تحركات نظامى، بـه نظّر جنابعاللى برسـانم.اكنون، بسيارى از ابهامات مو جود رفع شده، اما هنوز هم دو سؤال باتى مانده است كه پاستخ بدانهابسيار مشكل است:


در برابِ اين نهضت چیيست؟
من كليه اقدامات انجام شده در اين مورد را بـه اطلاع بـفير رسـاندهام. از آن هنكام تاكنون، من

 بر خلاف الدعاهاى ايران، قيـام شيخِ عبيدالله، نه دزدى و چپیاول عدهأى راهزن و نه غارت و سسقت مشتتى سودجو كه يك شورش بتمام معنى كلمه عليه حــاكـــيت ايــران در مـناطق كردنشـين بودها است.
كابيته عثمانى هنوز قانونى در مورد دستكيرى و مـحاكمـه شيخ عبيدالله بتصويب نرسانده
 عالى"، را از عواقب احتمالىى سهلانگارى در مورد شيتخ و عدم پذيرش مسؤوليت وى بعنوان

يك شهروند عثمانى، آكاه خواهم كرد.


وان، 19 اكتبر -14^
گَمان مىرود ايِلات كرد بـه رهبرى شـيَخ عبيدالله ،عزم خود را برائ نفوذ به داخل خاكـ ايران جزم كردهانـ.

ديروز ،والى تلكرافى بمن نشان داد كه از تهران ارسـال شده بود: (اعشـاير كرد بـه نيروهاهـا


 بىرٌاســخ كَاشته است.



 خواهند شد تا بـنوان نيروى ذخيره در صـورت لزوم "وارد عـمل شــوند. (امـوسىى پـاشا)"
 است. بيكمان، نهضت كردها بسيـار جدى و خطرناك بوده و حتى احتمال تسرى قــــام بـه

منطقه (حكارى)" را هم نبايد از نظر دور داشت.

 بيهوده است ،كشتور در وضـعيتى بسيار بـحرانى بسر مىيرد. فقط يك الميدوارى و وجود دارد و آن احتمال بـارش برف در يك مأه آينده و كاهش تحرك كردها استا
امضاء ايميليـاس كلايتون

$$
\begin{aligned}
& \text { از كايپتان كلايتون بـه مـِجرتروتر }
\end{aligned}
$$

وان، اكتبر •
هطالب مفصل ديكِرى در مورد قيـام كردها بدستـم رسيدها است. نخست، لازم است عشاير

 (0...


 چند تن از بزركًان اين عشيرت نزد سران ايل. (مامش") رنته با آنها كفتكو كرد. آشكاراست كه رفتار غير انسانى حكام ايرانى با كردها .زمينه نارضـايتى از حكو مت ايِران را فراهم نموده و سران (مـامش)" را نيز براى بيوستن به صن مخالفان حكومت ايران تصريك نمايد. (رحمزه
 سردار عشيرت (زازال) همسر شيخ عبيدالله است (رعبداللله خان) يِش از اين با رفتار بسيـار
 احضـار كرده و پس از دس.تگییی، او را كتك زده بـا اخذ باج ثـراوان، او را آزاد كـرده بـود.

 بسوى مهاباد رفتند. در سرراه خولد بـه مهابالد، (قرهيباغ)، را بدون خونريزى تسليم نمودند. سپس ايل مكريان را نيز بسوى خود خواندند، اگر جِهَ اين همكاري ناخواسته بود،نيروهایى
 حـرفتار آمــ،امـا ســردار مكـرى بـا شــرط تـحميل ســلا و مـهارت ،راه را بـراى او بـان



 ((مرحمتراد)،را دعوت بهمكارى نمود ،اما بدليل امتتاع اين عشيرت ،ساكنان آن مورد تهاجم
 كَفته ممشود (ععبدالقادر)" بهمراه چند عراده تو پ و سواران مسلح بين ((مرحمترادا)، و (مهه ره كه\&)" مستقر شده است.ايرانيها براى مقاو مت در برابر تيـام كردها تلاش فراوان نمودهاند .سـه تيپ تشكيل شده است دو تِيب آن در تهران و تبريز مستقيماً بـا (اشـيخِ عبدالقـادر) دوبـرو مـيشو ند و سـومى نيز باحركت بسوى غرب درياپٍه اروميـه ،راه عقب نشينى را بـر آنـها مى مندد. جنك سختى در شرف وقوع است كفته مىشود دو سپٍاه كرد نيز در جنگ حضنور دارند.يكى از آنها بفرماندهى بسر بزرگ



و ادعا نموده انـت كه تركها از نهضت حمايت كرــهه و اســلحهه و مههمات در اخـتيار آــها مى گذارند ."خليفه سعيد") كَفته اكنون زمان آن فرارسيده كه (رعلى خان)" تمام اموال مصـادره شدهإش را مسترد نمايد.

 مورد اين رويداد سرزنش كرده أست، نامبردهاز كار دست كثشيده و بـه (اشيتخ عبدالقادر) پֶناه برده است.مردم اروميـه نيز ،بهه تبع، سـيادت شيخ را پذيرفتهأند .اين اعتقاد وجـود دارد كـهـ
 خواهند كرب.

 عمل مىكتذد.لازم است اين شـايعهـ بدقت بررسىي شود.

نيروهاى بپشتيبانى كردها برايى حركت بسوى مناطق درگيرى آماده مى ششوند:


همچِنِين شمار كمى از سواران متفرقه نيز حركت خود را آغاز كردهاند علاوه بر اينها گَزارش شده است كه دو ستون از (اديـاربكر)و دو ستون از (الرزبخانهه) بـه


تدارك هستتد.
 شد، اما اگر فيـام درهم شكسته شود، بلافامله وضـعيت روبه بهبود خـواهــد رفت، جـون
 مـحلهاى سكونت خود مراجعت خواهند كرد.

اطلاءات دريافتى من از احتمال وقوع بحران با شـدت تمام، حكايت مىكنتد اما شايـعات فراوان در مورد اين مسئله را نيزَ نبايد از نظر دوور داشتـت .با و جود اين، لازم است مسأله را با جديت تمام دنبال نمود
امضناء ايميلياس كلايتون

## 

از كايٍيتان كلايتون به ميِجر تروتر

"ماللى" ديروز كزارش نمود تلكرافى بدين مضمون از ايران دريافت نموده است كه در
نبرد ايرانيان و كردها، نيروهاى كرد شكست خورده و حدود • Y نفر تلفات دادهاند.
 " نيز به نيرو هاى شيخ پيوستهاند . كردهايِى كه به "وان") آمدهاند مىكويند ((شبخخ عبيداللهه) با فراخوان عمومى مردم، آنها را به
 خواهددبود روزبروز بيشتر تقويت مىشود. بكمان من، شيخ، برنامـه كستردهالى براى اتحاد كردها و تشكيل يك كشور مستقل برهبرى خود دارد.شيخ در نظر دارد ابتدا ايِران راوادار به قبول حاكميت خود بر كردستان نمايد و در
 دو ستون مسلع كرد در حال حركت به سوى (״كارى)" هستتد. شايع است روسها لشكرى برای كمك بـ ايران اعزام مىكتن. يكى از رهبران نسطورى كه اخيراً از روسيه بازكشته استاز تجمع لشكرى عظيم در ايروان خبر مىدهد. شـمار 00 از كنسول كل، آبوت به ايرل كرانويل

INA : تبريز، 1 نوامبر

مفتخرم گزارش وضعيت مسيحيان نسطورى الروميهه را در بازديد اخير خود از منطقه، به ضنميمه نامه حاضر تقديم نمايم.اميدوارم نظر جنابعالى را تأميِن نمايد. امضاء ويليام جى، ابوت

## ضهـيمـه شـمار ه

بمنظور بررسى زندكى نسطوريهای مسيحى و درك واقعيات آنها لازم بود از مكـان زنذكى، روابط متقابل آنها با مسلمانان و نـووه اخذ باج و خزاج آكاهى كافى بدست آورد. دشت اروميه كه شهرى به اين نام در خود دارد به طول •ه ميل از شمـال به جنوب كشيده شده است.در شرق، درياجّه اروميه قرار دارد كه بهناثى آن . . كيلومترمربع است.حـدود . . . روستا در دشت ارو ميهه چراكندهاند كه حدود . . ا روستاى آن مسيحيان نسطورى و بقيه مسلمانان شيعه هستند امـا سـاكنان سنى نيز در ميان آنها بجِشم مى رخورد.سـه رودخانه

بزرك كه از كوههاى اطراف سر چشمه مى میيرند وضمن آبيارى دشت ادر نهايت بها اروميه
 سرسبز است كه بحق شايستكى نام (ربهشت ايران،ردا دارد.

 عبارتنداز:



- ه/ قرآن

مسيحیانى كه بيش از 10 سال سن دارند ،بجاى خدمت زير پֶرچم ،سالى ه قران پـرداخت مى مكتن.

تحقيقات مفصلى انجام دادم تا از دليل دو قران ماليات اضافى براى خاتوار مسيخى نسبت به














 در دشت اروميه، چند روستا رالز تزديك ديدم كه برخى ساكنان آن مسيحى و تعدادى نيز

مسلمان بودند. كشاورزان مسیحیى مرفهتر از همتايان مسلمان خود بودند، اما جِون در اقليت بودند، توانايِى كافى برایى مقابٍله با ملاك زوركو نداثشتند.
 از ستم مالك ده شنيدم، بلافاصله شكايت خود را بـ اطللاع حاكم اروم ميه رسناندم. نامبرده نيز در نامهاى رسمى مالك ده را توبيخ و تهديد به بركنارى و مـجازات كرد.
 يكشنبه در كليساى نسطورىهها نماز خواندم .جمعيت عظيمى از نسطورىهـا اعم از مردان نزنان و كودكان در مراسم شركت كرده بودند.بعد از ظهر در كليساى كوجّك طايفه مذهبى "(پريسبيتريان") در نماز جماعت شركت كردم.بعداز دو نمـاز ،به زبان تركى برايى مردم سخن
 هستم .از آنها خواستم كه رعيتهاى خوبى براى شـاه ايران باششند و اظهار امِيدوارى نمودم كه در سايه مناسبات خوب ايران و انگليس ،وضعيت مسيحيهاى منطقه روزبروز بهتر شود. با كمال تأسف مىیويم كه در برخى دوستاهاى كنار رودخانه (پنزلوجایى) كاركران مسلمان
 حتى آنها را كتك ميزنند.در اين مورد ،وضعيت مسلمانان از مسيحيان بدتر است حرا كـه

 بسيار اسفبار دارند.آنها هِيج جشتيبانى ندارنـ و حكومت ایِران نيز، جِون هـميشه آنـها را بعنوان غير خودى نكريسته است، در حق آنها ستم مضـاعف روا مـىدارد .
 كرد،دليلى قاطع بر بدبختى آنهاست. سيستم فنو داللى حاكم بر مـنطقه بكـونهاى است كـه همواره يك مالك بیوجدان ،در راس قرار گرفته و بويى از انسانيت نبرده است. براي مالك، تتها تأمين خراج ساليانه در اولويت ترار دارد و بـها دادن بـه انسانـي
 مسـحيان خوددارى مىكنتد.در مورد كردها اينـ وضعيت بـمراتب وخـيمتر است،خـرا كـهع

كردها در معرض هجوم ايرانيهها بوده و ملك و مالشان هميشـه در خطر نابودى است. بد نيست در مورد قانون "جديدالاسلامه" نيز كمى توضيح دهم،بيمو جب اين قانون ،اگر يك فرد مسيحى مسلمان شود.مالك تمام اموال خانوادد خود خواهد شبد.بسيـار پیش آمده است كه يك پسر مسلمان ،دخترى مسيحـى رابفريبد و بالـعأى مسلمـان شدن ویی ،از خانو ادهاش طلب

مال و ملك نمايد.
تلاش براى از ميان برداشتن اين قانون كه توهينى آشكار به مقدسات ماست،بسـيـار لازم مىنمايد.اين قانون ،عدالت ،انسـانيت و دادورى را زير سئال مىیبرد .تصور مىكنم حكومت ايران نيز در صورت ارائه چيشنهاد ،حاضر به پذيرش ابطال اين قانون غير انساني خواهد

بايد حساب دولت ايران رااز برخى عشايِ سركث جدا كرد.من در موارد معدودى ديدهام كه وقتى كار به محكمه كشيده است،قاضیى را'ى بـه بازكثت دختر بـه خانواده داده و مجرم نيز مجازات شده است.يكى از اين محاكمهها در نهايت به سه هفته زندان و وضـع غرامت سنكين برای متهم منجر شد.حتى در پايان مدت زندان نيز،تعهدى از متهم كرفته شد تا دییر چنين خيالى در سر نیپوراند.
در دادكاههاى ايِان،شـهادت مسيحى عليهِ مسلمان پِيرفته نمىشود،همجپنانكه در تركيه نيز وضـع بهمين ترتيب است امـا از آنجا كه در تركيه بر يكسان بودن تمام تزادها در قانون تأكيد ثـده است مىتوان بهنكام ضـرورت ،بـا السـتـاد. بـه تـانون از تـضـييع حـقوق جـلوكيرى كرد.متأسفانه در ايران غالبأ حقوق مسيحيان و يهوديان ناديده گرفته مىشود و اين وظيفه انكلستان است كه از ايران بخواهد رفتار ملايمترى با اتليتها صورت گيرد.در سـطور بـالا كفتم كه نسطوريها در ازاى نرفتن بهه خدمت سربازى ،جريمه ويزهالى پرداخت مىىكنتد اخيرأ دولت تانونى وضـع كردهاست كه به موجب آن،نسطوريها نيز موظف به خدمت زير پپچمٍ و حضور در تيمهاى سربازى بعنوان كروه موزيك و...هستند از آنجا كه سربازان نسطورى و مسلمان از يك خوابكاه مشترك استفاده مىكنتد ،دائماً اختلاف و دركيرى ميان آنها بروز مىىكند ودراين ميان ،هميشـه مسيحيان مغبون مىشوند. نسطوريها هر سال حداقل يكبار سفرى به روسيه دارند.تعدادى از آنها در تفليس و برخى ديكر در ساير مناطق قفقاز بدنبال كار مىكردند.اما بسبيارى از آنها براى كدايى بـه مسكو و سن پترزبورگ مىروند.شايد دْر جهان، نزادى و جود نداشته باشثد كه به مانتد نسطوريها كدايِى را بجشـم يك شغل تخصنصى بنكرد.حساب شده است ساليانه . . . نسطورى بـه

 نسطورىها در بازگشت از روسيه بسيارى از بول خود رااز دست مىدهنذ.كارمندان گمرك ،كــردهـا ،پـاسبانان حكـومت و راهـزنان از شـركالى دائــم نسـطوريها مــسوب

آمريكايِي و نسطورى لر اين جند سـال ،بحق در بهبود وضـع مسيحيان دشت اروميه تلاش
 ايجاد نمىكنتد .در موارد معدودى جهت تأمين خواســتههاى مســيحـيان بـا وزيـر مـختار حكومت علَيه مكاتبه مىكنم كه خوشبختانه، سريعأ پیىكيرى مىشود. ميسيونرهاى آمريكايِي در تمام روستاهاى مسيحى نشين، كليسا و مدرسه تأسيس كرده و يك معلم نيز منصوب نمودهانذ.خوابكاه و محل سكونت ميسيونرها نيز در اطراف روستا قرار دارد.آموزش نسطوريها بسرعت بِيش مـسرود.تـدريس عـلوم مـذهبى ،دانش روز و آموزش زبانهاى انگلوسـاكسون جزو بِرنامههاى اجبارى مدارس استـ.حكـومت ايـران بـا نرمش هر جپه بيشتر بدنبال تسهیل امور نسطورِبها است.عصر روشنايِى و صـلـح در راه

تبريز، 1 ا نوامبر •
امخاء ويليام .جى.ابوت

> از كنسول كل ،ابوت بهار ايرل كرانويل

تبريز ، ا0نوامبر •
سرورم
مفتخرم گزيده يادداشتهاى روزانه خود راكه بهنگام هجوم كردها در اروميـه نكاشتهام بهمراه تصوير نامهاى كه براى وزير مختار حكومت علّيه فرستادهام،به ضميمه اين نـامـ


بِادكان ايِرانيها در (بناب)/ عرض خواهم كرد.
باشنيدن اخبار دهشتتاك يپشروى لشكر كردها به طرف تـبريز ،وظـــفه دانســتم ارومــيهـ راترك و بـه محل خدمت خود بازكردم. اگر مى خواستم از طريق (اسلماس)" مراجعت كـنم،
 "تيمورخان" و جود داشت .تنها راه برایى من ،پتاه بردن بـه يِك راهنماى كرد بود كه از سوى شـيخ در اختـيار من كذاشته شده بود.
از آنجا كه شیِخ بمن اطلاع داده بود راهنما در پايكاه كردها حضور دارد ،ناجَار بودم نزد او بروم. در مدت اقامتم در اروميه تمام تلاش خود را صـرف منمرف نمودن شيخ از جنك و



خونريزى نمودم چرا كه يِش بينى من دركيرى بسيار كستردهایى بود كه هم سربازان و هم غير نظاميان را به خاك و خوزن مىكشيد.خطرات فراوانى بجان خريدم تاموجبات رضامندى حكومت علَّيه رافراهاهم نمايم. امضاء ويليام جى آبوت

## ضميمـه ا شمـاره هو

كزيدهاى از يـادداشتهالى روزانه كنسول كل،آبوت در اروميه بهنكام هجوم نيروهاى كرد بعد از ظهر •r اكتبر (دكتر كوجران") را ملاقات نمودم.نامهاهى از شيخ عبيدالله دريافت كرده بود.درنامه با اشـاره به اقامت خود در كوه (اسير) اطممينان خاطر داده بودكه هنِّع خـطرى متو جه مسـيـخيـان و اروپبايـىهـاى ساكن منطقه نخواهد بود
 روز به مرددم مهلت داده شده تا تمـميمگيرى كنّد.(دكتر كوچران") و (مستر لابارين") براى ديدارى باشيخ به ("مأرسورعيش)" رفتند.
 .حاكم كفت: „بهمراه هيأت امنا تصميم كرهتهايم مقاومت كنيم اما در نهايت، تابع اراراده مردم هستيم. نظر مردم صائب است)،. به اقبال الدوله كُتم بهتر است بيرون از شهر مقاومت كند تا از خونريزى،غارت و ويِرانى جلوكيرى شود.روحانيون مذهبى نمايندكان خود را نزد شيخ فرستاده و بنام خود و مردم شهر ،اعلام وفادارىى نمودند.اقبال الدوله از من خواست بعنوان خدهتى در حق وى، ترتيب ديدار او و شيخ را بدهـم تا بتواند در فرصت مو جود با تبريز و تهران نيز مكاتبات مقتضى را انجام و در نهايت مانع هجو كردها شود.اقبال الدوله كفت: (מاكر بتوان شـيخ را راضـى كرد كه از تهاجم بـه اروميهـ دست بدارد، احتمال وقوع جنك بسيار كاهش مىیيابد، در غير اينصورت بايد حتىالامكان جنگ رااز شهر دور كرده). در بازگشت خبر رسيد كه شيخ بهمراه ســباه خـودددر حـال حـركت بسـوى شـهر است.
 باركاه شيخ حركت كرديم .خيلى زود به شيخِ و سبِّاهش رسيديم .شيخ بسيار خوش سيما و
 مقدور باشد مضـايقه نخواهد كرد .سپس پِيام اقبال الدوله را بـه آكاهى او رساندم.در پاسـخ

كفت:
"ااكنون ديگر زمان كفتكو بسر رسيده است.حكومت ايِان بايد زمانى بفكر مىبود كـه بـه


مذاكرهاى ميان ايران و كردها لازم مىبينم .حكومت ايِان،بـالاخره بـايد حـقوق كـردها را برسميت بشناسـدهادر پايان، بـا كسب اجازه ،مرخص شـدرم.
 بعد از ظهر اعلام نمود.شيخ كفت ميل دارد مردم غير نظامى در فرصت باقيمانده شهر را ترك كويند بهمين خاطر از من خواست كه همراه (سيمون آتاه، نزد اقجال الاوله رفته و مقدمات خروج مردم را از شهر فراهم آوريم. پيشنهاد شـيخ را پذيرفته و ســاعت 9 صــــع جـهمراه

 برويش آتش كشودند.شليك كلوله بعدأ متوجه ما نيز شد و باران كلوله بر سرمان بـل باريدن

كرفت. به سرعت پا به فرار نهاديم .شايد تنها دليل برایى نجات من، هوشـيارى اسبـم بود. بعداز ظهر همان روز (اسيمون آقال)، تامه ديكرى نزد من آورد كه در آن شيخ از من خواسته بود خلاصهالى از ماوقع را بهمراه بخشى از درخواستش نوشته امضاء نـمايد تـا جـامعه
 خوددارى نمودم،امـا در نوشتهاى كوتاه به وى اطميـان دادم كه تمام رويدادها را با جزئيات كامل به حكومت علنيه گزارش خواهم نمود.
 سياوش" نزديك باركاه وى خبر مىداد درنامهاى از من خواسته شده بود هر چهه سريعتر بهمراه ميسيونرهاى آمريكايىى جهت تشكيل جلسه و شرايـطط تسـليم شــهر در آن مكـان، حضور بهمرسانيم.
 نمودند:(ملاكان شهر يیشنهاد تسليم شهر را مطرح نمودهانــاقبال الدوله نــيز ارتش را در خارج شهر مستقر نموده است.زمان جلسه به ساعت ب بعد از ظههر موكول كشته است "
 شيتخ به باركاه باز كشت.

در اين ديدار „خليفه سعيد محمده كفت: اشـيخ ديكر تحمل بىلياقتىهاى حكومت ايـران را
 روزبروز به فشار خود بر كردها افزود .با انتصـاب يك حاكم ستمكر و مفتخور، آســايش كردها را سلب نموده است.شيدخ مىگويد: مـن مـتعهد مـىشوم ريشـه دزدان را از ريشـه بركتم.كارى كه ايِران و تركيه هركز نخواسته انجام دهند.از نظر من مســيحى و مســمان

حقوق يكسان دارند.آموزش و سواد آموزى كمترين حق مردم است.بايد مسجد و كليسا و مدرسه تأسيس نمود.اكر نتوانستم كردستان را آنجنان كه بايد بسازم ،حاضرم در برابر يك
 مىكيرم".
در پاستخ خليفه كفتم: (من در حدى نيستم كه بتوانم از طرف انكلستان و قدرتهاى بزرك،
 انكلستان همواره طرفدار آرامش و صلح در منطقه است از نظر ما هدف نهايى ايجاد مدنيت


 ايِرانى بيّيونديد)،.



## ضم

از آبوت،كنسول كل به مستر تامسون
VA •نوامبر V، تبريز
بازكشت به نامه هِشين كه از اروميه ارسـال نمودم مفتخرم بعرض برسانم كه در تاريتخ عا اكتبر،اقبال الدوله كمب خود را به "باديلبو) انتقال داد تا تصركات نـظامى كـردها را در (برادوست) زير نظر داشته باشـد.
كردها قلعه (ااسماعيل آتا) بين (ابرادوست) و دشت اروميهه را الشغال كردهاند .ايِرانيان در يك پاتك تاموغق ،دو عراده تو پ از دست دادند.

 مستقر بودند، بالغ بر • • ^ سـوار مسلع هستند روز بعد، شيخ دو فرستادهاش را برایى ابلاغ جِيام خود در مورد تسليم شـهر ،به اروميهه فرستاد.اقبال الدوله كه از („باديلبو") بركشته بود،

فرمان مقاومت داد و با نيرو هايش در بشت بارو هاى شـهر سنگر كرفت.
 تلاشبها تا بيست و هشتتم بی نتيجه ماند.كردها تتها يكبار تا دروازه "جچرباش" پیش آمدند،امـا با تلفات بسيار ناجِار از عقب نشينى شدند در همان زمان، اهالى شـهر كه مصمم بـه تسليم

شدن بودند،با فرمـن شديداللحن (اقبال الدولهه) ناكـريز از سكوت شدند. فرصتى بدست آوردم تا مسيحيان رااز تضمينى كه شيخِ در مورد عدم آزار آنها داده بود به اهاللى شـهر اطلاع دهـم.



 هنگامى كه اروميه را ترك كردم شيخ بهمراه . . .\& نفر از نيرو هايش در كوه (اسير) مستقر شده بود.تامهاى در مورد لزو من استقبال شد.
 غنايم فراوان دشت مياندو آب به محلهاى سكونت خود مراجعه كرده بودند. مناطق واتع در سواحل رودخانههاى »تاتاو") و "جغتو" كه من ازكنار آن عبور مىى كلى ويران كشته بود. . . . Y روستا بطور كلى سوختهو و . . . . ا تن نيز آواره شده بودند. با برآوردى كه من انجام دادم . كليمى نيز در مــيان مـقتولين ديـده مـى
 كليمى ،تاكنون غقط ז| نفر زنده ديده شدهاند و شمار زيأدى از آنها در اسارت بسر مىيرند.
 تدارك ديده شثده بود،موافقت مينمودمـ.
 ايرانيان همراهثي كنتد.بدينترتيب (پمهاباد، راترك كردم.
 از رهبران عشارير ديكر از همراهان من بودند.با رسيدن به "جليك" ،سران عشأير از نـنـ مهلت خواسته و فرمان باتش كشيدن چند روستا را حـادر نمودند. در طول مسير • rايرانى دا از روستاهاى محل عبور جمع كرده با خود به "بناب") بردم.روز




("سلماس)" و מاروميه") وى را شكست داده است.اين خبر را سپپهسالار به من داد.

 شيخ، تماماً نسطورى بودند.
 سِّاهيان كرد،موفق بوده است لازم است هر چـه سريعتر بـه (امهاباده) بروم." امضاء ويليام .جى .ابوت

$$
\begin{gathered}
\text { QV از مستر تامسون به ايرل كرانويل }
\end{gathered}
$$

VA^• دسامبرV، تهران
سرورم
مفتخرم بعرض برساتم به حكومت ايران خبر رسيده است كه شيخ عبيداللهه و پسرانش،

امضاء رونالد.ف.تامسون

## شی هيار

از مستر تامسون به ايرل كرانويل

INA• تهران،9 دسامبر
سرودم

 كزارش خود به وليعهد، از استقرار امنيت و آرامش كامل در منطقه يـاد كرده است. امضاء رونالد.ف.تامسون

> شـماره 09
> از مستر تامسون بها ايرل گرانويل

VA^• اكهران ، ایتبر

بازگشت به نامه مور خِ يازدهم اكتبر(نامه شماره 11 - مترجم) مفتخرم بعرض برسانم كه از سفير تركيـه شنيدم تلكرافى از"صـامت پاشلا)، فرمانده نيروهای ترك در"وان" دريافت

نموده كه ميكويد تمام خطوط مواصـلاتى كردها را تطع نموده است. همچچنين اظهار نموده احتمال دارد بسيارى از كردهاى أيران به نهضضتَ بِيونسته باشنـــ اما اين قيام، يك نهضت سراسرى نبوده است.(پفخرى بك)، با ارانه اين كزارش به شــاه ،از
 باشد تا هماهنكى هاى لازم برایى اقدام مشترك عليه كردها انجام شود. سفير تركيه تمام تقصير شكلكيكيرى نهضت را متوجه ايران مىدانــد در حـاليكه حكـومت ايران،علت تحركات كردها و ورود آنها بداخل خاكا ايران را نتيجه سيـاست (پـاكسـازى مناطق مرزیى" توسط تركيه مىداند بيكمان ،بهتر است كه بجاى اتهام متقابل دو كشور عليه يكديكر ،مذاكرات اوليه براى انعقاد معاهدهاى دوجانبه آغاز شود و ايِان و تركيه، اقدام لازم را جهت اتخاذ تدابـير لازم عـليه دشمن مشترك انجام دهند.اما بكمان من،احتمال اين كار ،بسيار ضـعيف است. امضناء رونالد.ف.تامسون

## 4.

از مستر تامسون به ايرل گرانويل.
IN^• تهران ،
سرورم
مفتخرم همراهاين نامه ،ترجمه اطلاعيه وزير خارجه در مورد قيام كردهاى آذربايجان، ترجمه تلكراف "(ميرزاسعيدخان" در مورد راهكارهاى مناسب براى خاموش كـردن غـانلـه كردستان و ترجمه دو تامه منشى كنسول كل بريتانيـا در تبريز را كه در مـورد كـردها و استقرار قواى آنها در نزديك اروميـه نكاشته شـده است برايتان ارسال نمايم. امخاء رو نالد.ف.تامسون

## 4.

إز مسترتامسون بهه ايرل كرانويل


مفتخرم همراها اين نامه ،ترجمه اطلاعيه وزير خارجه در مورد قيـام كردهایى آذربايـجان، ترجمه تكراف "ميرزاسعيدخان" در مورد راهكارهاى مناسب براى خاموش كـردن غـانله كردستان و ترجمه دو نامه منشى كنسول كل بريتانيا در تبريز را كه .در مـورد كـردها و استقرار قواى آنها در نزديك اروميه نكاشته شـده است برايتأن ارسال نمايم.

امضاء رونالد.ف.تامسون

## 9.

نامهاى از ميرزا سعيدخان
تهران، الكتبر •
ترجمه
همچنانكه عزيزان ،نمايندكان قدرتهاكى بزرك در تصر ايِران آكاهى دارند،تعدادى كـرد


 ايران وظيفه خود مىداند به خاطر دفاع از حريم انسـانيت ،صيـانت الز مرزهـاى أيران و حفظ اهتدار خود،اين قيام وحشيـيانه را در سريعترين زمان ممكن سركوب نمايد.علاوه بر اعــزام نيروهاى پِياده نظام، سواره نظام و توپخانه از تبريز ،به فرمانده عاليمقام گارد شاهنشاهى حشمت اللدوله "نيز فرمان داده شد با تمام قوا بـه كردستان تاخته و تخم كردها را از ريشه بركتد.

لازم دانستم بالارسال اين تامه به وابستكان عاليرتبه قدرتهاى بزرگ از مواردى رفع شبهه

 شايسته دفاع و نه لايق ترحمند،بنابراين جهت حغظ آرامش كشثود و صيانت از مرزهـا اقدام نظامى سريـع عليه دشمنان، بسيار ضرورى استـبيكمان ،حكومتهاى علَيـه و صاحب قدرت، بهتر است با حمايتهاى معنوى خود، دولت ايران رادر بازكشت آرامش بـه مـرزها يـارى رسانند:

## خ.

تذكراتى چنذ در مورد نامهه وزارت خارجهَ ايران به نمايِنده ("موفده)
بريتانيا، إكتبر •
تلكراف دريافتى از حكومت آذربايجأن حاوى كزارشهايى از سـركوب قيام كـردها در

 كه به موجب آنْ"(حمزه آقا"، و ساير شو رشـيان، از مياندو آب ععبنشـينى كرده و بـه سـوى


 إرسال نمايد.
r.. بار اسلحه و مهمات و •10 بار تو بخانه و ديگر تجهيزات در طول نه روز گذشته به منطقه فرستاده شده اليت.!

 ظرف دو روز آينده برايى حركت از "بناب") بسوى (مـهاباد) آماده شوندإز تبريز تا ״بـاب)"
 خواهد شد.

## F.

تامهأى از منشى كنسول كل بريتانيا در تبريز
تبريز، ایاكتبر •

## ترجمه



 دوفرسخنى "مراغهه) كه به "دواب") مشـهور أست،رفته است.
"على خان" حاكم مراغه،نيروهاى خود را بهعراه يك تو ب، جهت دفاع ازل ("دواب)" به منطقه اعزام نموده است.((حاج ميرزا عبدالقاسم) حاكم (ددواب))كه از آنجا آمــده است مـمىكويد بـا




مراغه و محمدحسين خان بختيارى پس از مقاو مت طو لانى ،از مهلكه كريختنـ.
 ملاجعفر رااز تن جد! و بر نيزه كردند.يس از غارت شهر و هتل مخالفان ،بِيشروى نيروهایى
 كرغته و (اسرهنگ قاسمخان"پٍسر ״حسین پاشاخان"، تاكنون از شهر دفاع كرده است. در گزارشى كه دیروز ارسال شده است،اسـرهنگ آقاخان افشثار) كه چــند روز پـيش.
 إز اشغال ("بواب") توسط آنها شده است.كردها حدود نيم فـرسخ از »بـواب)" عـقب نشـينى كردهاند.

فرستاده است

 كوجِران، نِيز به آتش كشيده شده است.

## و. خـميمه f شـمار ه

تامهاهى از منشى كنسول كل بريتانـيا در تبريز


 » (زنرال حسن على خان" ،هنوز در مراغه و بواب هستند.كردهایى مهاجم ،به"سوى (ادواب)" كه در شش فرسخیى ("بواب)" قرار دارد،عقب نشينى كردهاند.

## شـمار 81

از مستر تامسون بـه ايرل گرانويل
INA• تهران ، اكتبر
سرورم
بدست آوردن اطلاعات درباره آنجـه كه در آذربايجان مى كذرد بسِيار سـخت است.همين مشكل در تبريز هم و جود دارد.(ام.زينوويف") نيز با تأكيد بر اين موضوع ،ناجار شده أست يكى از كارمندان كنسولكرى را جهت كسب اطلاعات به (مراغهه) بفرستد.((مسترابوت)" روز دوم اكتبر بـه اروميه رسيد و تاكنون دو تامه برايم فرستاده است. در يكى از نامه هـايش
 چهاردهـم ماه نيز با الرسال نامهاى از تكميل اطلاعات خود در مورد نسطوريها خبر داده و پیشنهاد نموده است در هجدهـم ماه تبريز را ترك كند،امـا مـيسيونرهايى آمـريكايى از او خواستهاند يك هفته ديكر در (تبريز)بماند.
(مسترابوت)" تصويرى از دو نامـه شيخِ را كه اخيراً براي ميسيونرهايى آمريكايى مستقر

در (الروميهه" ارسال نموده است برايم فرستاد.در اين دو خــامه بـصورت خــلاصـه از سـتم حكومتايران در مناطق كردنشين و تلاش شيخ و بسرش (اعبدالقادر) برایى رهايى از جنايات حكومت ايران و رسيدن به راه حلى مناسب ،ياد شده است.شيخ همحنين كفته است اكنون او و ديكر سران عشاير در مورد تأسيس يك كردستان متحد به نتتجه رسيدهاند تا بتوانت خود امور كردستان را بدست گرفته و از ستم ايِرانيها و تركها رهايِى يابنذ. كمانى وجود ندارد كه شـيخ در حال حاضر هدفى جز اتـحاد سـران عشـاير، جـدايـى كردستان و تأسيس يك حكومت خودكردان تحت رهبرى خود ندارد.
 "اعباس ميرزا) ديدار و كفتكو كردند.شيخ از (اعباس ميرزا)خخواسته است فرصت را از دست نداده و بـه نيرو هایى وى بييو ندد.
("عباس ميرزاله سالهاهى طو لانى در تركيهَ در تبعيد بسر بردهاست.علاوه بر اينها جِون از يك مادر كرد زاده شده است.در مورت افثانى اين مسئله موقعيت خود را بعنوان شاه آينده ايران از دست مىىداد.بتابراين سريعاً پِيكها رالو داده و مراتب را بـه آكاهـى شاه رساند.

 نيرو هایى تحت امر"خليفه مـحمد سعيد)، داماد (شيخ عبيدالله)" دو هفته پـيش ،در YY مـيلى الروميه،اردو زدهاند .رهبر (برادوست) بهمراه (شـيخ صـادق)" فرزند شيخ عـبيداللـه نــيز در دشت"(مه كه وه ر) اردو زدهاند .كغته ميشود كردها همكى مسلح به تفنگ مارتينى هستتذ.اين تفنكها در يورش دو سال پيش كردها بهِ(بايزيده) بدست آمدهاند.
 هستند كه شمار هر فوج از • •0 سرباز فراتر نمىرود.بهر حال ،با شروع هجوم كردها،اين نيرو ها به مناطق ((مراغهه) و (ارووميه)، اعزام شدهاذذ:
 شده و • ا روز پِش به مراغه رسيدهاند

 ( . . . *

الدولها) عموى شاه ،از تهران به بيجار و از آنجا بسوى منطقه مهاباد حركت كردهاند. \#" تيب ديكرى از همدان و كروس تحت فرماندهى "حسن على خانه" وارد مراغه شده و به

نيروهایى اعتمادالسلطنه بِيوستهاند.ايِن تيب مركب از دو فوج سواره نظام و . V غير نظامى است.

به سِّهسالار يِشنهاد نمودم دو فوج سوارد نظام اعزامي از (ااردبيل، را بجاى (امراغهه)
 به مراغه ،وجود نيروهـاى بيشتر در اطراف اروميـ، الزامىى است.
مفتخرم جهت اطلاع جنابعالى، تصوير نامه (مسترابوت) در V اكتبر را بهمراه ترجمه
 خلاصـهاى از نامـه شيخ به حاكم اروميه و گزالرش " (عباس ميرزال) به وزارت خارجه و تلكراف سِّهسالار را كه حكو مت ايران ،امروز ظهر برايم فرستاده است تقديم مىنمايمم. امضاء رونالد.ف.تامسون

## غ1 <br> از كنسول كل،آبوت به مستر تامسون

اروميـه، Vآكتبر • إي
مفتخرم به آكاهى برسـانم بمحض ورود بـه اروميهـ در تاريخخ دوم أكتبر ،خبرى بـدين

 روبرو مىشود، الما در ادامه سران اين عشاير،مقاومت را بيهوده يـافته و به نيروهـایى شيخ



 ندأتتهاند.تنها دو نسطورى بدليل بدرفتارى اعدام شدهاند.

 سر بريدهاند .شيخ هـم فرمان حمله به مياندوآب را صـادر و امر به كثتار دستجمعى مردم شهر نموده است.از سـوى ديـُر شـيعاتى پراكنده شده است كه (اسليمان خـان افشـاره بـا نيرويى جِاردوله (Tchar dowlehs) به جنگ كردها رفته است.دو طرف متحمل تلفات سنگين شدهاند ،اما در نهايت،،عبدالقادر به سوى مهاباد عقب نشينى نموده استا


نيروهـاى كرد در منطقه یـادكرد.تمام كردهـا دور پرچم شيخ عبيدالله جمع شده آماده اقدام
هستند.
متعاقب اثشال مهاباد، دز „لاجانن) نيز بدون دركيرى تسليم شـد.تـوبِخانه آن بـدست كردها افتاد و . . هجوم بـه ايران با سـه لشكر جداكانه است: اولين لشكر به "خوى)" و (اسلمأس") זدومـى بـه ((مـهركهوهر)" و (الروميـها) و سومى به ("مهاباد) و تبريز ذر حال حاضر ،ارؤميه نخستين هدف لشكر كردها بـه فرماندهى (اشـيخخ صـادق") است كه



 كرثتار شود.
 نيرو به منطقه بو جود بيايد،كردها ظرف چند هفته آينده »تبريز) را هم اشغال خواهند كرد. ديروز اطلاع داده شد كه 》اعتمادالسلطنهه) بـا چهار فـوج نـيرو بسـوى ارومــــه در حـركت است.نيروى ديكرى نيز بسرعت بسوى ميانـو آب مىرود. در مكاتبات بِيشين خود با جنابعالُى و وزابرت امور خارجه ،تهديد شيخَ عبيدالله را در مورد مسيحيان و ايِرانـيان بخوبى روشن كردم.كمان نمىكنم حكام ايِان الهميت موضنوع را بخوبى درك نموده باشنذ.اكنون نيات شيخ كاملأ روشن شده است.تامبرده در تدارك جدايىى كردستان از تركيهه و ايران و انضمام آنها به يكديكر برأى تشكيل يك امارت كردى است. ميسيونرهاى آمريكايِى كه رابطه دو ستانهالى با شيخ دارند،بمن اطمينان دادهاند كه حتى
 من خواستهاند با شيخ وارد مكاتبه شو م اما من مصلحت نـديدم ‘جـون مكـاتبه يك مـقام |نكليسى بـا رهبرى كرد كه تنمرو شاه را مورد حمله قـرار داده است مــىتوانـد بـه بـروز مشكلاتى منجر شود.ناجِار صبر كرده و رويدادها رااز نزديك دنبال مىكنم. مطمئن باشيد كه با رسيدن نيروهایى كمكى به منطقه،راقبال الدورله،) از دردسرهایى موجود رهايِي خواهد يـافت.
امضاء ويليام .جى.آبوت

> از شـيخ عبيدالله بـه دكتر كو چران

MA •
(ترجهه)
بيكمان در جريان هستيد كه سال كذشته،(اشوحاع الدولهه) جِكونه •ه نفراز يـارانم را سـر
بريد و بيش از . .، ، . ا تومان بمن زيان وارد نمود.

 نيز (امعين الدوله عبدالله خان") و (طبراهيم خان،) اشنويه نيز ناعادلانه • . .، Y تومان جريمه
 است.امسال،("عبدالله بكه) حاكم منطقه (مكرى)" را بازداشت نمون و در عين بيگتاهي، . 10 تومان جريمه كرد.بار ديگر چندين زن عشيرت "تونكوى" رااز شوهران خـود جــا و بـه اسـارت برد.

حاكم مهاباد نيز جپنى پیش » قصد زندانى نمودن او را در سر مىیروراند كه الحمدالله در اين اقدام پليد ناموفق ماند.اين اتدامات غير انسانى ،زرنكى نيست.كردستان ناكزير از ا'تحاد است.ما نمىتوانيم تاراج مال
 موارد آكاه نماييد.انشاءالله• صحت كفتههائ من در تحقيقات مستققيم حكومت انكليس ثابت


## 

از شییخ عبيدالله به دكتر كوچران
1010 0
"مـلا اسماععل" را فرستادهانم تا وقايع كردستان را شجاهأ به اطللاع شما برساند.از شما استدعا دارم با صداقت تمام مسئله كردستان نِّ به آكَاهـي معامات مافوق برسانيد تا دلايل رفتن يسرم به مهاباد بخوبى روشن شود.
ملت كرد بـا جـمعيّتى بـيش از . .0 هـرزار خـانوار مبــاحت عـمدهالى از سـرزمينهانى

 بعنوان يك ملت بُّى منطق، درنده خوى و عقب مانده از تأفله تمدن شتاخته شدهاند اجـازه

دهيد منشأ اين موضوع را روشن كنم .امچراتورى عثمانى و حكومت ايران جهت تداوم سلطه خود بر كردهها و ادامه ستحم و بهره كشى از ملت كرد،اين تهمتها را به كردها متتسب كرد.هاند تا
 شكاك را بعنوان يك رهبر عشيرت راهزن و دزد شنيدهاى .كناه اين رهبر تنها آن است كه

عليه سلطه بيكانگان مىجنگا،ستمكاران را مجاز! و متجاوزان را تتبيه مى منمايد. در مورد توسعه نيافتگى كردستان نيزَ بايد گفت حكام عثمانى و ايران جهت تثبيت قدرت خود ذر منطقه و نمايش بیى لياقتى كردها،همواره مانع توسععه اقتمـادى اجتماعى كردستان شدهاند .آنها ملت كرد را هميشه از نظر شخصيتى تخريب و چهره واقعى كرد را مخدوش نمودهاند.



 باشد.أمروز در كردستان نميان مسلح و غير مسلـح تفاوتى وجود ندارد،افكار تمام ملت مسلع به يك واقعيت است: ديكر نميتوان تحت ستم زندكى كرد.عثمانى و ايران ،ريشه ملت كرد را ششانه رفتهاند .

## خ)

## از شيخ عبيدالله به عباس ميرززا

هاكتبر •141

مايلم همه مردم از روابط صميمانهأى كه ميان چدرم و شاه مرحوم وجود داشت آكاه

 از شما مىخواهـ بهمان شيوه سنوات كذشته ،لطف و مرحمت شاهانه را روا بداريد."رحيم بك"، را جهت تسليم شفاهى پيام خود فرستادها م

مطلب ديكرى براى كفتن ندارم.

## غ1 هـميمـه ه شـمار ه

نكات قَابل توجه نامه شـيخ عبيدالله به اقبال اللـو له حاكم اروميه


پس از عرض سلام و تحيت ،مىكويد "حاج ملا اسماعيل" را برایى مذاكـره بـا حـاكـم فرستاده أست. بيگمان حكومت نيز بـر ايـن مـطلب وتـوف دارد كه . .... 0 خـانوار در كردستان زندكى مىكنند.
دليل اصلى شنآبـانيى كردها بعنو! تحقيقات مفصنلى در مورد اين مردم بانجام نرسيده است.
 عدهایى را بهه تمام كردها تسرى میىدهندi.

دليل اجحـاف حقوق كردها، ناتوانى عثمأنى و ايِان در حاكميت بر كر دسنتان اسنت. كردها را از نظر شخخصيتى: نأجوانمردانه لكه دار نمودهانذ. ملت كرد نيز برايى حأكميت آنها
 تأسيس و نظامى منتكى برخود ايجباد كنتد. محال اسبت بتوان اين نهضت را با نظاميكّى فزو نشانـد.اكر كار بـه نبرد مسلخانه بكثـد.
 كيرد.

شيتخ در پايان ،هدف از نوشتن اين نامه ر! صداقت در كفتار و عمل معرفى كرده و از جاكم خواستهاست هر كارى كه مصلحت مىداند انجام دهد. از عبـاس ميرزا بـه وزير امور خارجه
inn -

ديروز جمعهه وY اكتبر،دو كرد كه برادر بوده و قـبلأ خــمتكار مـن بـودند يكـى بــام ("عبدالرحيم") و ديكرى (حسين نولى)" بـه خـانهام آمـدند. نـامبردكان كـفتتـ پـيش از ايـن حقوقشثان راlاز „آيرخان" مىگرفتند، اما اكنون مستمرى دولتى آنها قطع شده ابست.

 "عبدالرحيم)، شفاهى به اطلاع خواهد رساند. (ععبدالرحيم") را به اتأقى ديگُر بردم. نـامبرده كفت:(ااز طرف شيخ آمدهام. نيرويىى بزرگاز كردها بسيج شـده و آمأده عملـيات است. شيخ در انتظار بيوستن شما به اردوى كردهأست. بهمين خاطر مرانزد شما فرستاده است)،. از جهت آنكه معظم له شاه ايران زممن، روحى فداه مرا بزرك كرده است و من قادر به خيانت نيستم اين دو كرد را بازداشت و تسليم معامات صـالحه نمودم.

ضا شميمه V<br>از سِبهسالار بـه وزير تلكراف

تبريز، • آاكتبر •

نامه وزير محترم بريتانيايـى را كه براى وزير امور خارجه فرستاده شده بود، مطالعه


 9 رطلى است،بهمراه . . ه كلوله توپٍ به اروميـه اعز!م خواهد شد. نيروهاى نظامى ديكر،در حال آماده شلن براى حركت بسوى مـنطقه و بــيوستن بـه
 اول وقت، به سوى اردو كاه اعتمادالسلطنه حركت خواهند كرد. اكُر فو ج "كروس" و سواران " (נويران") نِيز بـه اردو ببيوندند، تهاجم عليه (رمهاباد) بسرعت آغاز خواهد شـد.هنكامى كـهـ (حشمت الاوله") به (امهاباده) برسد، اردوى (!إعتماداللسلطنه)) نيزّ بسوى اروميه عزيمت خواهد نمود.

استدعا دارم تدابيز اتخاذ شده را بعرض برسانيد تا در صورت لزوم، نكات ديكرى كه
لازم مىدانتد تذكر دهنـ.

## AY شماره

از مستر گوشن به ايرل گرانويل
استانبول، Y 9 نوامبر •1N^
سرورم
كفتكوى مفصل ديكرى با وزير امور خارجه انجام دادم. همچنين با سفـير ايــران نــيز
 جناب "عاصم چاشاله اطلاعات بخصوصى داشته باشد. او نيز مانند سايِب وزيـران كـابينه أظهار مىكرد اطلاعاتش, تنها شامل اخبار ضد و نقيضى است كهاز كوشه و كنار مىرسد. او حتى نمىدانست شـيخ اكنون در عثمانى است بـا در ايران. از سوى ديكر سفير ايران بااستتاده به نامه شيخ عبيدالله كه براى شاه فرستاده بود،بمن كفت كه شيخ به تركيه بازكشته است. من بسـيـار متعجب بودم كه مىديدم وزير خارجه تااين اندازه نسبت به مسائل جارى كردستان بیاهميت است. بىاطلاععى او از وضعيت منطقه نيز

شكهتى من رادو جندان كرده بود.
هنكامى كه من لزوم مجاذات شيخ را طرح و برايش روشن نمود دم كه حكـومت ايـران.








مشكلات موجود، ككك كند.
ر(اجع به اين موضوع كه دليل اصلى كهك "(باب عالىى" به كردها، معامله بر سر دارمنيها"،



 امضاء جورج.جي.گوشن

## شماره

أز ايمل كرانويل به مسترتامسون
وزارت خـارجه، 9 دسـامبر •
سرورم
وزير ايلالت متحده آمريكا از وضـعيت ميسيونرهاى آمريكايى و خـانواددهـايشان در اروميـهـ اظهار نُرانى مىكرد.
جِون بر اين كمان بود كه ممكن است ايرانى ها آنها را متهم بـه همكارى با شـيتخ عبيدالله نمايند.

أمروز طى تلكرأفى از ايشان خواستم بااعزام افسران خود به منطقه زمينه حمايت از آنها را فراهـم آورند.

امضاء كرانويل

## شثماره

از مسترتامسون بهايرل خرانويل

بازكشت به تلكراف ديروز جــابِعالى، بـعرض مسىرسانم در جَـند روز كــششته جـو نامناسبى عليه ميسيونرهاى آمريكايى مقيم اروميـها ايججاد شده بود، امـا اين التهاب در دو روز كنشته فرونشسته است.
 ميسيونرها را برعهده كيرد.
 شهر برسد.

امضا رو تالد. ف. تامسون

## شـمار 90

از مسترتامسون به ايِرل كرانويل
تهران، 11 دسـامبر 1010

هـم اكنون تلكرافى به تاريخ ديروز از كنسول كل حكومت عليه در تبريز بدين مضمون دريافت نمودم كه براساس مكاتبات ميسيونرهاىي آمريكايى، دوابط آنها با مقامات ايرانى بسيار كرم و صميمانه بوده و خبر مشاركت آنها در هِيام شيخ عييدالله و بدرفتارى مقامات ايرانی شايعهأى بيش نيست.
"مسترآبوت" با تأييد دريافت تلكراف من در تاريت ها دسامبر، ضمن اشـاره به وضعيت مناسب ميسيونرهاى آمريكايىى كفت در ملاقات خود با فرستاده وزير خـارجـه ايـران در
 برساند تا با صدور فرمان، سِههسالار را كهاكنون بها اروميه رسيده است در جريان مسانل مربوط به ميسيونرها بكنارند.
امضا رونالن. ف. تامسون

## شـمار 94

از كنسول كل، آبوت به ايرل كرانويل

مفتخرم، به ضميمه، تصوير سهه نامه را كه براى وزير مختار حكومت عليه در تهران، راجع به وضعيت كردها.اجتماع نيرو هأى روسىى در مرز "ارس"" و ملاقات تازه با شاه أيرانو وليعهد فرستادهام، خدمت جنابعانى أرسال نمايم..بازكثت به ضتميمه شماره ب: از زمانى كه

فهميدهام زنان و دختران ميسيونرهاى آمريكايى توسط سرباذان ايرانى ربويه شده و بعداً توسط خانواده هايشان بِيدا شدهاند، تحقيقات مفصـلى بهانجان ميسيونرها نامهاى نوشته و از واقعيت موضوع، برده برداشتَّد. امضا ويليام• جي. آبوت

ضميمه يك شنماره 98 از كنسول كل، آبوت به مسترتامسون
تبريز: 19 نوامبر 1 هN
امروز اين افتخار نصيبم شد كه تلكراف ذيل را تقديم نمايم:
 نوامبز، نيروهای نظامى مناطق سنتىنشين را تخريب و بـه جان و مال مسـلمانان سـنى و نسطوريها تجاوز نمودهاند.

اين مطلب را بـه تقضيل در نامهابى خواهـم نوشت.
در تاريخ

 كردهاست.

لشكر ايِان مال و ملك و زمين روستأييان كرد، بويزه مسيحيان را غارت كرده أست.
 به (تيمور پاشاخان)؛ گفته است رفتار كردها بسيار بهتر از نيرو هاى ايران بود، چوز آنها

از هنكامى كه شيخ زفتهاست ايرانيان، روستاهانى سنى نشين را غارت كردهاند. ايرانيـان


 حفاظت از روستاهـا بگمارد. امضا ويليام. جى. ابوت

## ضوميمه Y ششماره

از كنسول كل، ابوت به مسترتامبسون
تبريز ،12 نوامبر- •14

مفتخرم تلكراف ذيل را تقـيم جنابعالى نمايم :
شمار زيادى از قزاقها بها نخجوان رسيدهاند. كفته مىشود يك فوج كامل هستتد. مسير بعدىى




 كردهاند. حكومت ايِران با دقت تمام، وقايع جديد را زير نظر دارد.

يافته انست.در مورد اين مسئله، گزاشهاى ديگّى به تفصيل خواهـم نوشت . امضLاء ويليام.جى.ابوت

## ضوميمه 99 شمار

! ! كنسول كل ،آبوت به مستر تامسـون
تبريز ،
مفتخرم به عرض برسانم امروز با وليعوهد ديـدار و مـعظمله را در جـريان سـفر بــ "اروميـه") قرار دادم. براى وليعهد دوشن نمودم كه در طول اين مدت از تمام نفوذ خود براजى
 براى حفاظت از جان و مال مسيحيان و مسلمانان كرفتهام همحنیين وظيفه خود دانستم از
 Ұ موفقيت سركوب قيام كردستان را نيز به وليعهد تبريك كفتم.
 امضاء ويليام •جى.!بوت

## AV شماره

از ايرل كرانويل به مستر St جون

نامه مورخه ¢ا نوامبر "مستر كوشن " را دريافت نمودم كه از مذاكرات خود باٍعاصم

 امضاء كرانويل

## شی

از قائم مقام كنسول. كلايتون به ميجر تروتر
وان، نوامجر •
("بركزيده")
اطلاعات چچندانى در مورْد تحرك كردها در ايران، در دسترنس نـيستـ. كـفته مــششود "عبدالقادر) مراغه را الشغال كریه و كروههانى كو چكى از سوارانش نزديك ديوارهالى تبريز موضـع كرفتهاند. اما تعداد زياد نيروهأى كرد به دليل ماهيت عشــيرتى ،فـقدان سـلاحههایى
 نيروهاكى نظامي مىتوانتند آنها راتار و مـار كنتد.

 كردهاند.

شيخخ تلاش بسيارى نموده است تأ مسيحيان ر! به همكارى با خود وادارد. نسطوريهایى

 نيروهاي شيخ پيوستهاند، أُما هنكامى كه از اصصل موضوع خبردار شدهاند با الظهار اين جمله

 دعوتتامـه رسمى برایى ملاقات و مذاكره برايثى فرسيتاده اما نامبرده هر بار بـه بـهانانى از رفتن شانه خألى كردد انست.

## شمـاره 99

از مستر تامسون به أِيرل گرانويل
تهران ، •Y دسامبر •
(بزكزيده)
حكومت ايِان،خبر رسيدن سپهسالار را به اروميه، تلكرافى دريافت نمود. تامبرده در
 در جنگ عليه ياغيان بر عهده كيرد. در يـك ماه اخير، از كليه مناطق "مراغـهه"، (مـهاباده" و
 پیراكنده شده و امنيت و آرامش به منطقه باز اوشثته است.

سِّهسالار در برخورد با سران عشاير كرد،بسيـار با فـروتنى بـرخـورد نــودهه أست.


 اما حكومت ايران جداى از اين موفقيت نسبي، فاتع مطلق نــوده الست جــرا' كـه شـــيخ عبيدالله و پسرانش و جندين رنيس عشيرت كرد كه رهبرى قياخ را بر عهده داشتهاند، به آن
 ديكرى شعلهور شود.

 خود اقدام به بازداشت، محاكمه و مجازات شيت نمايد. اما الستانبول با پشت كوش انـاختن خواستههانى ايران، باب كفتكو هاى رسمى در اين مورد را بسته است.

 ورود كردهای شورشى به خاك نركيه نشد. سفير ترك سوگّند ياد كرده بود كه به مجرد حضور شيخخ و يارانش در تركيه ،آنها را تعقيب نمايد و پس از دستكيرى يا آنها را العدام كند و يا تحوبِل مقامات ايِران دهده).
معظم له در ادامه كفت: اتععهد باب عاللى بـه سفير ايران جـهـت اقـدام عـليه شـورشـوـيان


 سلاح شيخ دردى را دوا نمىىكد. ماندن او در مرز بمعناى تهديد دائمى مناطق كردنشـين و

 را متحمل هزينه فراوان خواهد نموده.
 شيخ عبيدالله را از مرز دور و ״حمزه آقاه، „امين آقال، و (افتح الله آتاه، از سران كرد و ايرانیى شورش را تسليم نمايند. اين درخواست، يك تقاضاى نامعقول نيست. اكر "باب عالى"، اين بِيشنهاد را رد كند، زمينههاى نامناسبى برایى بروز اختلاف ميان پاسـتانتبول" و "تـهران"

بـوجود خواهد آمده.
شاه با بررسى ادعاهاى طرفين در يك كميسيون مشـترك نيز كاملأ موافق بود. كذشته از اينها ادامه اختلاف ميان عثمانى و ايِران بروابط روسيه و ايران را تعميق خواهد نمود كه اين بمعناى هم بِيمأنى ايِران و روسيه و تلاش (اسن بترزبو ركّ)، براى كرفتن: انتقام از (اساستانبول) إست.
امضاء رو نالد.ف.تامسون

$$
\begin{aligned}
& \text { V. شماره } \\
& \text { ازكنسول كل، ابوت به ايرل كرانويل }
\end{aligned}
$$

تبريز ، •

مفتخرم تصوير سه نامه را كه تقديم وزير مختار حكـومت عـليـه بـريتانيا در تـهران نمودهام ،به ضميمه تقلـيم نمايمي. اين نامهها در موري اعزام لشكر دوس بـه مـرز (الرس" و اقدامات ((سجّهــالار) دنر فرو نشاندن غائله كردهاست. امضاء ويليـام .جى. آبوت

## V. خنميمه يك شـمار

از كنبـول كل. آبيت به مسترتامسون

MAA , تبريز ، YO نوامبر
(بركزيده)

كزارش شده است نيروى روسى كه قرار بود ظرف شش روز بـه جنفا اعزام شود، حركت خود را بسوى "نخـجوان، آغاز نموده است. . .


## V. خـميمه Y Y بشمار

از كنسول كل، آبوت به مسترتامسون
TMA •تبريز ، Yه نوامبر
(بركزيده)


 كه در (مهع رگه وهر) سنكر كرفته بود.

 دستگيرى آنها در منطقه يراكتنه شود.
 سفير ترك در تهران شده إست.













 روستا نافرجام مانده است




 رفتار ملحَآميز مىتوان آنها رار رام نمود دهر گونه رفتار غير طبيعى، آنها را بـه دشمنان قسم












 نمىتوان نگُرانى روسيه را الز تعقيب مسانئل آذربايجان بى دليل دانست،جرا كه رويدادهایى آنربايجان،مستقيمأ به امنيت داخلم روسيه بستكى دارد.

## V. ضميمه r شثماره


 ر" اعزام نموده است.

 (احمدبك)، رئيس عثيرت (بايزيد)، به خانههايى خود بازكتشتهاند.






 اردو كاهاهيران بيايد.



كمان میرود افسنرانى كه نيرو هاى تحت امر برخي روستاها را نابود كـردهانـد، بـه اتـهام „(اهمال) مواخذه شوند.
 است.بعيد نيست بدانسو رفته باشد كفته مىتشود يك ستون نظامى ترك، تلاش شيخ عبيدالله را براى عبور از مـز عقيم كذارده است.

اين مكان د. طرف راست رشته كوهى قرار دأرد كه (اسلماس) را از (اروميعه) جدا مىكند. امضاءويليام.جى البوت

## MI شماره

از مستر پلانكيت بـه إيرل كرإنویل


سـروم
در طول كفتكوهاى ديروز با M.de Giers از او راجع به اخبار كردستان، سـؤال




رويدادهاى كردستان هَائل بود، نيروهایى نظامى خود را بـه (اتخجوان، اعزأم كرد.
|مضاء ف.رتـلانكيت

> Vr شاز كاپيتان كلايتون به ميجر تروْتر

ای1
 اشغال كرده است.روز V نوامبر،در تلكرافـ ديگرى براى سفير از بازپسكيريى مجدد ارومـيه

 ايران، وادار به عقب نشـينى شده است.
تركهاهم اكنون در معرض اين اتهام هستذ كه شيخ را تحريك به اقدام نمودهاند. كمان


دوستانه انجام دهد.
كفته میشود (اعبدالقادر) نيز عقب نشينى كرده استـ.ديروز شايع بـود در دركـيرىیها
 كردها به پايان رسيده باشد.

در مورد اوضاع كنونى، بايد از تـداوم غارت روستاهـاى كردنشين توسسط ايرانىها بكويم
 كه هر چهه در تواْن داشته باشد، انجام خواهد داد تا مانع تكرار اقدامات ايران شود. امضاء .ايميلياس كلايتون

## Vr شماره

از سرايلـيات به ايرل كرانويل

وین، MA - وسامبر
سرودم
متعاقب درخواست وزير ايرانى، "بارون هايمرنى") قول داده است از »باب عالىى" بخو اهد در مورد تعقيب و بازداشتت شورشيان كرد، اعدامـات لازم را النجام دهد.
امضاء.هيزى ايليات

## VY شمار V


سرورم

 رهبرى مى شد، در نهايت توسط نظاميان ايِان سركوب كشتت. سفير به من اطللاع داد كه اكر

 دوش حكومت خواهد بود.از اين رو جناب سفيـر اميدوار است "باب عالىى" را به تبعيد شـيخ متقاعد نمايد.
امضاء ف.ر.St جون

## vf ضنميمه يك شماره

بادداشت (ترجمه)
رويدادهاى اخير مناطق كردنشن اير!ن كه منجربه شعلهور شدن جنگى تمام عيـار شد و



نوودهاست.
سفير ايران مفتخر است در سريعترين زمان ممكن، مكاتبات انجام شده با (پباب عالى)، را به آكاهى وزير مختار حكومت علنيه برسانـانـ.


 تركيه مستقز نمودهاست


 از . . مه كرد مسلح كه آماده حمله خاك ايران بودند هشدار دادهوبود. (رباب عالى"، نيز باد دادن








 برابر اين خونريزى عظيم مسنول بوده و كريزى از اتـهامامات مـوجود نــدارد. شــاه ايــران

بدين ترتيب كه شيخ عبيدالله و سِرانش محاكـهـه، كزدها خلع سـلا


 كستردماى عليه ايران به راه أنداختهاند.

## 


(ترجمهه)
در آ خرين نامعام برایى جنابعالى، اين نكته را توضيـِ دادم كه عشـاير ايِران متحد شده و
با تصريك كارمندان ايِرانى منطقه، تشويت بـه اقدام شثدهاند.
همااكنون نامه مورخ 19 اكتبر جنابعالى را دريـافت كردم. لد پاسـخ شـما آمده بـود كـه كارمندان ايِرانى هيجِكونه عمل غير قانونى در تحريك كردها و يـا تـحويل سـللاح جـهـه آنـها مرتكب نشـدهاند.جنابِعالى تأكيد فرمودهايد كه "حمزه آقا"، از رهبران كرد ايـرانیى بسه شـيخ

 مدت زيالى نِيسـت كه (احمزه آقاً) از سـوى بِليس استانبول بـازدأشـت و متعاقباً بـا تعهه
 استقبال مقامات ايرانى دوبرو و از سوى آنها بـه رهبرى عشـاير فوق الذكر منصو ب مـىگـد.
 و در ايران سكنى كزيـده است.
او نيَز از آن هنگام بـه شورشبـان بِيوسته أست. جِابِعالى با تأكيد فراوان ادعا نمودهايـد كه حكو مت عثمانى از كردهاى شـورشبى حمایت مىكند، در حاليكه امپیراتورى معظم، نسلطان
 شود.
براين اسـاس، بلافاصله بس از اطلاع از شورش كردها فرمان اعزام نيروههاى پشتيبانى

 خود وا به دولت ايران اعلام كردیم .به همين خاطر است كه مانتع هركُونـه اقـدامــى تـوسط كردهاى عثمانى شبذهايم. هيعِ سندى هـم در مورد هماهنكى شيتخ عبيدألله و حمزه آتا براى هـجـوم ايران وجود نذارد.
اميد اسـت حكومت علِّه ايران از ايراد اتهامات بـه دور از واقعيت در حق كثشـورى كـه بزركتريت حماسعهها را در دوابط متقابل بـا ايـران آفريده است دست بدارد. VF O فـميـمه H ششمار





 است.
("باب عالى" در پاسـخ خود روشن نموده است كه از طريق ارسـال پيغام براى كارمندان



 اظظهار دوستى ״باب عالى)" قدردانى عىىكند.
 مهمات در اختيار كردهـاى شورشیى ايران قرار دادهانـ
 در حالى است كه "باب عالى" در عين آكاهى از ایِن مسائل، هيجِكو نه عكس العملى نشان نـانـ اده
 در دراز مدت تحت تأثير ترار مىدهد.

 كردستان دلالت مىكنتـ.

سرانجام آنكه سفارت ايران اطمينان دارد در صسوت تشديد فشـار ايران عليه شورشـيان
 سكوت حكومت عثمانى در برابر چنیِن وضـعيتى، جز تيره شدن روابط دو كشبور و ادامْنه خونريزىیا نتيجه ديكرى نخواهد داشت.

## Vץ هنميمـه

نامـهاى از باب عالى به سفارت ايران

MA• نوامبر Y^

 حكومت تركيه. هر آنجهُ در توان داشت برایى فرو نشاندن غائله كردستان بكار بست. حكومت تركيه، هـم تعداد باسداران مرزى رااضـافه كرد و هم عشاير ترك كوع كننده به بلذديهاى ايران را بازگرداند. بدليل اتخاذ همين تـابير بود كه شورشيـان نتوانستند بر شمار خود بيفزايند:دو دستكى ميان آنها بوجود آمد و تحرك نيروهاي ايران، با سهولت بيشترى انجام شـد متأسفانه سفارت ايران در نامه خود، ،باب عالىى" رابه دست داشتن در غائله كرد.يتان و
 مايـه شكفتى است. حكومت تركيـه نه فقط مسئول جنين اقداماتى نيست، بلكه همواره در اين موارد بـه ايران يـارى رساندهاست.

نمىتوان (شـيخ عبيداللله)، را مسئول شورش كردستان دانست، چچراكه تــرائـنـ مـو جود نثان مىدهند نوع برخورد كارمندان ايِانى منطقه با (حممزه آقاه) و ستتم روا داشتن بر كردها
 تركيب جمعيتى مشاركت كنتدكان در اين شورش بنكريد،متوجـه اين واتعيت خواهيدشد كه هـيِج عشيرت تركى در اين ماجرا دخالتت نتموده انست. حكومت تركيه در مورد هجوم عشاير ايرانى بـه عناطق ((بغداد)، (پموصل)" و »وانه" بارها به


بدلايل فوق، "باب عالى" هر كونه دخالت در مسئله كردها رابشدت تكذيب مىكند.



با تأسف فراوان، آخرين نامه شما را در تاريخ Y^نوامبر •\A^ دريافت نموديم. در نامـه خود كفته بوديم كه شيخ عبيدالله از سه سال بيش، كردها را تحريك به نآ بآرامى و شورش
 نامه و تراردادى، مرتباً از مرزهأى غربى وارد ايِران شده اسسلحه، مهمات و آذوقه برایى كردها
 وظايفـ امنيتى خود را بدرستى انجام نمىدهند.

در بِاسـن بايد بعرض برسانيم كه اگر چهه ما همواره از إقدامات ثما در مرزهایى خود اظهار نارضايتى نكردهايم، اما مسائلى و جود دارند كه ما را سردرگم مىتمايند.

 سـاكنان ترك مرز تقويت نموده است و در شورشههای كردستان، هيَّج عشيرْت تركى مداخله تنمودهاست.

مـا همواره از شما بخاطر اقدامات امنيتى در حفاظت از مرزها سِّاسـكزار بودهايم. امـا متأسفانه، اين اقـامات، هركز نتيجه بـشش نبودد و عبور از مرزهاى ايران و تركيـ، بسادكى انـي رفتن از شهرى به شـهر ديكر است.
 مرز نمودهايدم، اما حكومت عثمانى همواره تلاش كرده است با رفع اتهام از نامبرده، تظاهر بها خوشنام بودن وى نمايد اين در حاللى است كه اسناد مـحكمى دال بر حضور شيخ عبيدالله در مرز و مشاركت در آشوبهانى كردستان وجود دارند.
واتعيت ديگرى كه بايد كفت آن أست كه عقب نشينى شور وشـيان كرد نه بدليل نمـايع
 موردِ سوم مربوط بها ادعاى شما در عدم عبور نيروهایى عثمانى از مرز و تجاوز بها ايران است. هزاران كرد متجاوز كه با تجهيزات كامل به اين سوى مرز يورش بردهاند،اكر عثمانى

نيستّن پِ كيستّد؟
در نهايت، حكومت عليه ايران، شيخ عبيداللـه را مسئول مرك . . . هانسـان بيگناه مىداند و اكر از سوىى حاكمان عثمانـى محاكمه و مجازات نشود، مسنو ليت اين جنايات تا البد بر بثـانه "باب عالى") سنگينى خواهد نمود.

## VY ضميمه 9 ششمار ه


(ترجمه)


 ارتش ايران به كردستان و اقدام به كشتار جمعى و بیحرمتى به نواميس مرد م، . . . . .


ميـان . . . . نفر نيز راهى "حكارى)" شداند.
رفتار غير عقلايیى حكومت ايران تتها موجب سرازير شدن كردها بـه داخـل تـركيه، تـرك سرزمين آبا و اجدادى و منتظر-ماندن برایى فرصتى جهت انتقام ازز دشمنان است. حكومت تركيه نيز ناجّار از استقرار نــيرويـى دانــمى بـراى جـلو كيري از تــهاجم كـردها بـه ايـران
 آذربايجان و كردستان تجديد نظر نمايد. از حكومت ايِان مى خوإهيم با قبول درخـواست "(باب عاللى)، كميسيون ويزّهاى برای مذاكره برسر اختلافات موجود به تركيه إعزام نمايد تا


## Vץ شـماره V V


(ترجمه)
 ميتوانيم بكوييم اظهار تأسف است. كسانى كه در ايران به ياغيان پيوستهاند دو كُروهند:
 وادار بـه اطلاعت نمو دهاست.اينها پس از نابودی شـهرها و روستاهايشأن و از دست داد وادن پدر و مادر و همسر ،باكزير از نرار به آن سوي مرزهـا شدهاند.
 سـنگين از نيرو هابى ايمران به آن سبوى مرز كريختند. (اشيخ عبيداللكه") هم اكنون در تـدارك
 دور نشو د،مسئوليت تبعات بعدى حضور وى در كنار مرزهاى ايِران، تمامأ بر عهده تركيه
 بودهاند كه در اثر القائات شيخ نريب خوردند و در در كتار وى بيش از يكصـد روستا را نابود

كردند.
 زير پا کذاردن تعهذات مرزى متقابل ميان ذو دولت خواهدبود. بار ديكر از حكومت تركيه
 غراهـ نمايد. لازم به تذكر است بيشنهاد شما در مورد أعزام يك هيأت از ايِّان ،با كمال ميل بِيِرفته شذه استِ.
(ترجمهه)
آشكار است كه بموجب قوانين مطبو عات، اكر روزنامهاى خلاف وابِعيت بنويسدو تبليغ
 (بمعنای ״"ترجمان حقيقت") و "جريده حوادثه را در مورد شورشيان ايـران ســرايـا كـنب
 تحريك به اقدام كرده روابط متقابل دو كشور را تيره سازند. جندين بأر بصورت شفاهى درخواست رسيدكى نمودهأيم امـا جِشـم فروبستن مقامات حكومت تركيه، بى آبرويى ايـن مطبو عات را دو جندان ذموده است. تحقير آيينهانى ملى ايران، استفاده از اصططلاحات موهن و وارونه جلوه دادن حقايق، كوشهانى از اقدامات أين مطبوعات خيره سر است. روزنامههاى رسمى بيانگر عقايد رسمى حكومت هستند. تحقير مقامات عالى يك كشـون 'ـوست با فحاشثى و توهین و تحريك كردها :تتها زير پا كذاردن عراردادهایى تفاهـم مـيان دو

كشور برادر است.
سفارت ايران، رسماً از "باب عالى") درخواست ميكتذ با جلو كيرى از تكرأر اعمـال مشابه، زمينههایى مساعد براى حل بحران بوجود آيد.

## Vo شـمار

از مستر تامسون بها ايرل كرانويل
تهران، 9 نوامبر •
سـرورم
(امسترابوت" بمن أطلاع داد تمـوير گزارش خود در مورد نسطوريهاى ازروميه را براىى

 سريع بود كه در مدت دو روز تمام روستاهاى اطراف راأشغال و شهر را نيز به محاصره در آوردند. وضعيت "مستر آبوت" در اين شرايط بسيـار دشوار بود. با اين وجود، تــحقيقات نأمبرده راضى كنتده بنظر مىرسد. اقدامات أى دل برخورد با شورشيـان و مذأكرات انجام شده نيز قابل تقدير است.
تحقيقات (مسترآبوت) نشان مىدهند كه ساكنان مسلمان و مسيحى ارو.ميه و بويثهه مسلمانان، متحمل ضررهای فراوانى شدند. در مورد نسطوريها نيزّ بايد كفت مقامات ايرانى


نسطوريهایى مسيحى ايرانْ در روستاهانى نزديكا اروميه به كشـاورزى مشغولند،بيشتر آنها در زمينهاى مسلمانان كار مىكتند و تعداد كمى از آنها،خود مـالك زمــين هسـتـنـ.ــيشتر اراضبى كشاورزی متعلق به جايل افشـار) است كه بدون توجه به مسلمان يا مسيحى بودن كشاورزان، باج يكسان مىكيرنـ.
مسيحيان، در مواردى به تبعيض موجود ميـان مسنلمانان و خود اعتراض كردهاند:
ا - درصد برخى باجهاى مأخوذه از مسيحيان، بيش از مسلمانان است
r - شدت كار بر رویى زمين در برخى مناطق هـم برايى مسلهـانان و هـم ميسحـيان فراتر از
توان انسـانى است
Y - بازخواست كارمندان دولتى از نسطوريهايى كه از روسيه باز مىكردند و درخوأست مبالغ كلان پول، غالب اوقات ناعادلانه است † - ربوده شدن دخترانْ مسنيحى توسط بيسران مسلمان كه البته نسبت به كذشته كمتر شده

ه - مصادره تمـام اموال خانوار مسيحى در صورت اسـلام آوردن يكىى از آنـها بـه نـفع
نومسلمانان
9 - عدم بِذيرش شههادت منـيحي عليهه مسلمان در دادگاه اين موارد، مجموعه تبعيضـاتى هستّن كه مـا در مورد اصـلاح آنها،سالهاسنت از حكومت ايران طلب يارى كردهايم. لازم به تذكر است، وضعيت امروز مسيحيان آذربايـجان بههاعتراف ميسيونرهاى مسيحى ،نسطوريـها و مأموران انگليسى بسيـار بهتر از كـنشته است. بموجب

 وزير، قول داده است در طول هفته آينده بررسيهـایى مقدماتى اجرایى اين پروزه راانجام دهد.

 به شـاه كزإرش خواهم بمود.
» مى داند.و جود آنها در بسيارنى موارد مانع تضييع حتوق مسيحيان شده است. البته كارمندان ايرانى شاغل در منطته بهِجِوجه مانع از اجرایى مناسك مذهبى مسيحيان نشده همواره بـه آنها يارى رساندهاند.


امضـاء رونالد. ف. تامسون

> V8 شـمار
> از كنسول كل، آبيت بهـ ايرل كرانويل

تبريز، * دسامبر •

بازكشت به مكاتبات مورخ مختار حكومت عليه در تهران نمودهام، براى جنابعالى ارسالى كنم. اين نــامهها در مـورد يـاغيان كرد، استقر!! نيروهاى اعزامى از (پتخجوان") در مرز (ارس)" و فرار (اشـيخ عبيداللله)" به تركيه است المضاء ويليام .جى. ابوت

## Vf ضميـيـه يك شـماره

از كنسول كل، ابوت به عستر تامبـون
تجريز، 1 دسامبر •
اخيرا در تبريز شايع شده است كه (»عبيداللهه) بهمراه نيروهاى تحت امر پأسماعيل آتا
كليسى" به منطقه (برادو نست)" باز گشتهاند، اما نامههاى ارسـالى به اينجانب تا مورخه نوامبر، به مطلبى در اين مورد أشاره نمىكنتد. تنها موضوع مورد بــث در اين نامهها فرلد


 كمان میرود پاسـاران مرزى تركيه، وظيفه خود را در ممانعت از عـقب نشـينى كـردههاى شورشیى بسوى مرزهایى تركيه، بخوبى بجاتى آو ردهباشنـ. امضاء ويليام جهى. آبوت

## VF خمميمه Y ششمار

از كنسول كل، البوت به مسترتامسون
تبريز،

كه تا بحال وارد „نخجوان" شدهاند، بـىاطلاعم

## از كنسول كل، آبوت بـه مستر تأمسون


ديروز، پيكهاى اردوى سِهسـالار در (اسولدوز") بـه مقام شـاهأنه اطلاع دادهاند كه شـيخ ونه تن از همراهانش به "(نوچى)" كريختهاند. خبر ديكّرى از اروميهَ در يـافت نمودم كه حكايت از فرار شيخ ودوپسرش به (پنهرى)" دارند.اينْ منطقه كه در تداول عامه ("نيرى)" تلفظ مىشيود،
 از آن است كه شيخخ و پانزده تن از يـارانش بس از فرار، به خانههاى خو د مراجعت نمودهاند المضاءو ويليام. جى. ابوت

## V\& Vميمـه

از كنسول كل، ابوت به مستر تامسون
تبريز،
نيروهاى روسى مستقر در نخجواناز . . . اسرباز و يك عراده توپ تشكيل. شدهاند.
 حكومت روسيه هدف از اعزام اين نيروها را حفظ امنيت مرزهاى روسيـه و ممانعت از فرار يـاغيان كرد به أين سوى مرز اعلام نموده است .

امغاء ويليام. جـى آبوت
VV ششمار VV
از كنسول كل، ابوت به ايِرل كرانويل

سرویدم
مفتخرم تصوير پنج نامه را كه در هورد شورش كردستان تقديم وزير مختار حكومت
 آماده شدند برا!ى سفر بـه اروميـه نكاثته شده إست
امضـاء ويليام. جى. آبوت

## VV همميمه يك شمار ه

از آبوت ،كنسول كل، به مسترتامسون
تبريز، II سپ • سپتامبر
 كريخته بود، به إيران بازكشته و آمادگى خود را بر'ى دادن باج و خرأج به حاكم "همهاباد")

حاكم (امهاباده) بمحض اطلاع از اين مسأله تلاش نمود او رادستكير نمايد اما "حمزه آقا،" به موقع كريخت وخود را از مهلكه رهانيد. كمان ميرود "احمزه آتاه، بـه همراد نيروهايش در
 از . . . . سرباز را برإى سركوب وى روانه منطقه نموده است.دولت ايـران، بـهتر است بـا ("حمزه آقاه، إز در دوستى وارد شود، در غِير اينصورت بعيد نيست بـه (اشـــخ عـبيداللـه") بیيوسته و نسبت به وى اظظهار وفادارى نمايد
امضناء ويليام .جى. ابوت

## ختميمه Y شـمار ه

تبريز، \& إدسامبر •1^
(بركزيده)

ديروز بعدازظهر، فرستاده وزارت خارجه نزد من آمد. نامبرده كفت: (ااز منابع متعدد بع وليعهد خبر رسيده است (حمزهه آقال) رهبر كرد، سزانجام به نيرو هانى شيخن عبيدالله بِيوسته است. مشاراليه تهديدى جدى برای ايران محسوب مىشـود. وليعهد ايــن شـايِعات را بـاور
 نمايندكانى جهت بررسى مسأله و آكاهى دقيق از موضوع، نزد (اقبـال الدولها) فرستادهاند

## VV فنميمه

از كنسول كل، ابوت بـه مسترتامسون
تبريز، MA • دسامبر
(برگَيده)
 لشكرى عظيم در حال يِيشروى بسوى (ااششنويهه) هسستن. (ااحمد آتاليع مامش كه طرفدار شاه است نيز به شيخ بِيوسته و از ايران خواستَه انست مناطق كردنشين راتا رودخانه "جغتو") در

جنوب تخليه نمايد.
 مارتينى هستند، اما كليه روستاهالى مسير عبور شيـن، از سـلامت كامل بـرخـوردار بـوده آسيبى نديدهاند. شيخ عبيدالله آذوته لازم را الز پيش تهيه ديده است . فرستاده وزير اين اخبار را شايعهأى بيش نمىداند. وى براين باور است كه "حمزه آقال، در

 حال آماده شدن براى مقابكه احتمالى با كردهاست و بـههين مـنظور "ازنـرال آتـاخان " را بفرماندهى لشكر منصوب كرده است، اما تاكنون تنها شمار كمى از نيرو هاى نظامى از "اقه

 نيز در حال آماده شدن هستند. (اتجال الدولهه) به وليعهذ:اطلاع داده است نمىتوتواتد نيروهاى
 كذاردن آن كارى بس خطرناك است







## ختميمه † شُـمار ه

از كنسول كل، ابوت به مستر تامسون
MN• تبريز: YV دسامبر
 شمار آنها مجموعأ به • 10 نفر مىرسد، نيز در آنجا حضور دارند.
 ايجادشده در حال ترك شههر هستتن. هنوز بـاور اين موضوع كه شيتخ واقعاً در تدارك هجو م به ايران اسست، سخت بنظر میرسد .
(بأب عالى" نيز بد نمىداند (اشيخن عبيداللهه)، را بعنوان رهبر ملت كرد برسميت بشناسد ودر قبال حفظ امنيت كردستان، از او ماليات در يافت نمايد.از سوى ديكر احتمال جدايـى كامل

شيخ عبيدالله از ايران و تركيه و تشكيل يك امارت خود كردان نيز وجود دارد . فشارهالى سياسىى فراوانى كه اين دوزها از سوى اروپپا متوجه عثمانی است، احتمال هركونه تحولى رالدر نظام سياسى اين كشور میدهد
VV خـميمه 0 شـمار
از كنسول كل. ابوت به مستر تامسون

اروميه، V اكتبر • الـ،
(برگزيده )

به محض رسيدن به اروميـ، نـخستين خبرى كه دريافت نمودم آن بود كه لشكر كردهـا


 ((سـولدوز "آذوقه فراوانى در اختيار شيخ گذارده و شيخ نيز بسوى پمهاباده) حركت نموده است.



 بوده اسست. ديروز خبرى بدين مضمون شـايِ شد كه شيخِ با فرستادن جِند پییَ نزد مردم
 عبيدالله «با شنيلن اين خبر فزمان هجوم بـه شهر و كشتار عـمومى مــادر نـموده است. همچِين ((سليمان خان)" افشار با نيرويى عظيم بـه جنگ با ״عبدالقادر) برخاسته است. دو طرف متحمل تلفات سنكين شـدداند، اما در نهايت (اشيخ عبدالقَانر") وادار بــ عـقب نشـينى
مكشود.

يك نسطورى يروتستان كه از "(\$كه وهر ") به إين جا آمده است مىگويد اكثر عشاير كرد
 اسـارت رفته اند .
كفته مىشود نقشه شيخ عبيدالله، هجوم به ايران با سـه كشكر است: اولى بـه سـوى
 "("مهاباد) و»تبريز) .
 نمىتواند از ورود وى به (أروميعه): ممانعت كند نيرو هايى تحت امر (اقبال الدولهه) ظاهراً دو
 سرنوشت ((مهابآد) دجار خواهد كشت ,(اققبال الدوله «بيرون شهر اردو زده است از او خوابستم با ارسـال تلكُرافى به "تبريز" در

خواست نيروى كمكى كند. اكر نيروهاني ايران سر وقت نرسند، (تبريز) هم از دست خواهد
رفت .

تأسيس يك امارات كردى وجدايىى تمام كردستان از تركيـه وايرانْ است .
VA شمار ه
ازايرل كرانويل به مستر جون
وزارت خارجه، V زانويه
نامهُ دسامبر كذشته جنابعالى را بهمراه يادداشتى كه (مـحسن خان") سـفـير ايــران در انستانبول برایى »باب عالى)" فرستاده بود، دريـاغت كرد م
جاى بسى خوشوتتى خواهد بود اگر سفير روســيـه نــيز در گـفتكو بـا "بـاب عـالنى" استانبول را بـه بِيرش خواستهای ايران تشويق نمايد .
امضاء كرانويل
V9 تشمار
از مستر S t جون بها ايرل كرانويل
|NA| الستانبول، ساعت YO/ مورخ زانويـ
بازكثتت به تلكراف ديروز جنابعالى، سفير روسيه به من اطلاع داد در چندين نوبت از
 اين زمينه ادامه خواهد داد.
امضـاء.ف.ر.St. جون
A•شماره
از مستر St جون بـهايرل گرانويل
استانبول،
سرورم
مفتخرم تصوير نامهن جانشـين كنسول كل حكومت عليه در "وان"، راجع بـه يورش كردها وشايعه تشكيل يك پاتحاد كردى)" رابه ضنميمـه تقديم نمايم .
امضاء. ف.ر. St. جون
ض• ضميمه يك شـمار
از كايِتان كلايتون به میجرتروتر
وان،

اخبار جديد حاكى از سركوب كامل شورش كردهای ايِران است. تتها جند صد نفر در كنار شيخ عبيدالله و بسرش (شينخ عبدالقادر) باقى ماندهاند. (شيخ عبيدالله،) نيز بـه خـانه



 تازه نفس ايْران، وضنعيت منطقه بهبود يـافته است. كمان مىرود اين هيام بهه يك جنك مذهبى تمام عيار ميان شيعه وسنى تبديل شده باشد. هر دو طرف از كشتار جمعى هراسى بدل راه نمىدهند. مسيحيان نيز از مركّ و خونريزى بینصيبي نماندهاند. از "باش تلعهه) خبر مىرسد نيرو هاى ترك در امتداد مرزهاى "(گه و ه ر)" مستقر شدهاند

 مسيحى نيز بتاراج رفتهاند .
بهرحال كمان نمىكنم (اشـيخ عبيداللهه) بـه اين زوذيها بتواند تجديد قوا نموده و تهاجمى ديكر عليه ايران تدارك ببيند
امضاءايميلِياس كلايتون

## A• ضمـيمـه ششماره

از كإِيتان كلايتون به ميجرتروتر

وان، 1 MA •
(بركزيده )

بازكثت به سـنان اخير شما در مورد شايعهع تشكيل يك اتحاديه كردى، نظر شخصى من آن أست كه چنین اتحاديهأى با حضور تمأم سران كرد، در حال حاضر غير ممكن بنظر
 العاده بر تلبهاى مردم پيدا كرده است. بهمين خاطر سران بشاير بدور او كرد آمدهاند تا هـم



 كردان كردى است وضعيت فعلى است كه ايجاب مى كند ابتدا كردستان تحت حاكميت ايران

آزاد شده و پس از تثبيت مو قعيتوكردستان تحت سـلطه عثمانى نيز به همين سرنوشت دچار شود. شينخ عبيدالله اميدوار بود، همان حالت نيمه خود مـختارى را كــه اكــنون در جـنـوب
 مىىتوانست در نهايت به تشكيل يك سرزمين مستقل تصت رهبرى شيخ عبيدالله منجر شود كه حتى نسطوريها وارمنىهاى ساكن منطقه را نيز در بر ميكِرفت. (صميح پاشـال، ديـروز اطلاع داد كه نامهالى از شـيخ بدين مضمون دريافت نمودهاست كه اكثر عشاير كـرد بـه او بيوسته و اسلحـه و مهمات كافى نيز براكى جنكى تمام عيار در اختيار دارد. اما نفوذ شيخ برایى تداوم فتو حات وى كافى نبود وعشايِ بهه محض آنكهاز غنايم، بهره كافى بردند شيخ را را تنها كذاشتتد. بنابر اين من كمان مىكتم حداقل تا مدتى ديكر خطر قيام مجدد كردها رفع شده است. مقامات ترك به من اطلاع دادند كه شيخِ به (اشمدينان") بازكثتته است نيروههايش به تمامـى پراكتـه شده و بسياري از سربازانش بـه جهت فرار از مـجـازات حكـو مت ايــران، نر تركيه سكنى كزيدهاند. با اين تفاصيل مىتوان از منتفىشدن هر كونه تهاجم جديد كردها اطمينان يافت .

## A) A هـماره

از ايرل گرإنويل بـه ايرل دفرين
وزارت خارجه، Y Y زانويه |MA
سـرورم
 اورا در مورد هـجوم كردهها به ايران دريافتم. كفت لاز است حـو حكومت رالز عدم دخالت روسيه در اين موضوع مطمئن سازد وانگالستان را بهه اتخان موضـعى مشترك با روسيـه در مورد
 بز تهران كذاشته است. در دوران كذشته، اشتراك موضتع انڭلستان وروسيه، منجر به حل بسياري از عناقشات ايِران و عثمانى شده انـت . اكنون نيز اميد آن مىرود دو كشور بتوانتد با آرامش تمام واستفاده از نفوذ خود، اين مسأله را حل وفصل, نماينـ "باميرلوبانف"، با تأكيد مجدد بـر لنجو م آرامش مـنطقه، جـهت مشورت بيشتر با مقامأت عاليرتبه، مهلت خواست

امضـاء كرانويل

## Ar شـمار

از مستر تامسون بـه ايرل گرانويل

تهران، آN

ديروز، وزير امور خارجه دو تلكراف حكومت ايران را برايم خواند كه از تدارك جـدى شيخ عبيدالله برای جنكى ديكر خبر میداد. اين دز حالى بود كه تركيه باز هم !اطهار بـى خبرى مىنمود
»"ميرزا سعيد خان" مىكفت شاه خواسته است اين موضوع را به اطلاع من رسانده بكُويد اكُ "باب عالى") اقدامات لازم را براني كنترل شيخِ ويسرانش انجام ندهد، بايد انتظار حملهأى ديكُر از سوى كردها در بهار آينده را دأشت.
 مرز يـا تحويل وى به مقامات حكومتى ايران جلب نمايد. بنابر اين تكرار اين تقاضـا تلف كردن وقت است.
(شيخن عبيداللبه) در حال آمـاده كردن خود براين قيامى ديكر است . شاه إز سفارت ايران خواسته است تمام تلاش خود را براتى متقاعد ساختن (>استانبول") جهت نظارت بر وضعيت شـيخ وتبعيد وىى به ديكر مناطق عــثمانى انـجام دهـد. مـعظم له همجنين از (حاج محسن خان)، درخواست نمودد است "باب عالى") را برای امضاء معاهداهاىی مشترك تحت فشار قرار دهد.
|مضاء رونالد. ف. تامسون

## Ar شماره

از مستر تامسون به ايرل كرانويل
تهران، Y فوريه
(برگزيده )

مفتخرم كزارش ديدار طو لانى خود با شاه ايران را كه ديروز انجام شد بعرض برسانم .
 برمى آيد كه شيخ عبيدالله لشكر ديكّرى جمعآورى كرده و افقسان خود را الز درجه داران بازنشسته تركيه انتخاب نموده است. اسلحه و مهمات لازم را الز مَاچاقجییان ترك خريدارى كرده در تدارك يورش جديدى به خاك ايران ميباشد: حكومت تركيه نيز با وجو د آكاهى از
 تلاشهاهى ايِران براى كرفتن ضمانت از حكومت عثمانى بيهوده است. شـاه در ادامــه كـفت: ("بارها (ازن) ״باب عالى") برایى جلوكيرى از تحركات كردها در خواست همكارى نموديم، از

آنها خواستيم مانع از ورود نيروهاى مسلح ترك بداخل خاك ايران شو ند. اگر إــــتانبول، تقاضاى ما را نپذيرد، اينبار حكو مت تركيه را مسؤو ل تجاوز شيخ عبيدالله به ايران دانسته ديكر اين كشور را بجشم دوست. نخواهيم نكريست .
شاه اميدوار بود كه حكومت عليه بريتانيـا را به تشويق »باب عألى") وادارد تا بالذيرش〒ییشنهادات ايِران، كامى اساسـى در رفع غائله كردها برداشته شود. به معظم له كفتم "بِيش از اين حكومت عليته را در جريان قرار دادهام اما بر اين بـا بـاورم كـه حكومت ايران، بايد آمادكى لازم را برای دفع هركونه تهاجم عناصر نا مطلوب دأثته باشد:" شثمار
از مستر تامسون به ايرل كـرانويل
تهران، YY MA• •
سرودم

 اين اسناد را براى كليه سفارتهایى بيكانه فرستادهايم تأ خود قضاوت كنند" اين اسناد كه مفتخرم ترجمه آنها را بـه ضميمه نامه تقديم نـامِم، مكتوباتى هسنتد كه از
 غبيدالله فرستاده شدهاند

دراين نامهها شبيخ عبيدالله بمثابه شاه يك كشـور مخاطب قرار داده شده است الز اين رو
 بوده است، جرا كه در كليه تامهها از نامبرده بعنوان فرمانروای يك سرزمين نأم برده شـده است

امضـاء رو نالد. ف. تامسون

## AF خمميمـه يك شـمأره

از" حمز ه آتال) منگُور به (اشيخخ عبيداللله)"
(ترجمهه)

كردهایم تاكسى نتواند از قلعه بكريزد. اميدوار户 خـواوند بزرك هر چه سريِتر، دشـــمن را جپون تخـ خشخاش از هم بِرِاكند.
از جنابعالى مى خواهم هر چـه سريعتر . . . امرد جنكى و تا جايِى كـه مـقدور اسـت،

اسلحه ومهمات به منطهه ارسـال فرمايِد. (توجه - خطابهایى مـورد اســتفاده در ايـنتامه،. اصنطلاحاتي هستند كه برای شـاه يك كشور مورد استفاده قرار مىكيرند) از شيخ عبدالقادر به شـيخ عبيدالله
افتخار دريافت نامـُٔ حضرتعالى كه توسط (ملا حسن)، فرستاده شده بود، نصيبم شد. از شنيدن خبر محاصره (اادوميعه") يسيار مسرورم. دو عراده توپ به غنيمت كرفته شده، لشكر مسلمين بِيروز وسناكنان اروميه يِّز از ستم دشمنان رهايِى يـافتهاند. فتح بزرگ را الز خداوند منان مسئلت دارم.

Y Y Wوار نزد جنابعالى مىفرستم تا روز و شب در خدمت شما باششند. لشكر كو جكى در اختيار دارم كه شامل هوادارن »خان بهاخان"، (حمزه آتا)، وحَند عشــيرت ديكـر است. دشمن در برابرمان الست. (اكل على آتال)، بر آنها تاخخته است. از جنابعاللى در خواست مىكتم چس از تصرف أروميه، . . . ا سوار واسلحه ومهمات كافى برايم ارسال نماييد. خودتان هـم بر اسـرع وقت تشريف بياوريد
نامهاى (امضاءنشده) براي شيخ عبيدالله
اوامر مطاع حضرتعالى، مويمو اجرا شد. به همت شيخ فاتع صـاحب جـلال، دثـمن از مقابلمان مىكريزد.
مقام عالىى دادكستر شما محال استـ مرتكب هر كونه قموردى شود.
مزارع بدون نكهبان ماندهاند. مغازههاى شهر به غارت رفتهاند. اميدوارم لشكريان مسلمـان متهح به سوع استفاده نشوند. تداوم فتوحات آن مقام شثامتخ رالز خداوند متعال مسئلت دارم.
 از عبدالقادر بـش شيخ عبيدالله
دليل شكست من در »بناب) همراهى جِن عشيرت بأ حكومت بود. جنگ، دو روز و دو شب ادامه داشت. ترار است جهت كوشمالى ايل, "خٍهار دولى"، به مياندواب باز گرديم. انشاءالله

 را صـادر فرماييد تا درس عبرتى برایى ديكران شوند.

از الكسـاندر رينارت بـدهُ فرانسو كي بـه شـــخ

جِند سال پيش، حضرتعالى لطف فرموده مرا بعنوان يكى از همراهان خود بذيرفتيد. من اكنون، مالك يك روستا هستم كه بخشى از آن را مسلمانان و بخشى ديكـر را مسـيحيان

تشكيل مىدهند. حتى يك شـيعه در ميان مانيست. درخواست مىكتم نــامهايى بـرایى مـردم منطقه ارسـال فرمايِيد تا به موجب آن، از ضرر رسـاندن به لشكر اسلام اجتتاب كنتد. همه ما رعاياياى دلسوز شما هستيم. شـمار ه از كنسول كل، ابوت به ايرل كرانول

تبییز، •Y دسامبر •

مفتخرم، تصوير دو نامه ارسالى برائ وزير مختار دولت عليه در تهران، راجع به غير واقع بودن آزار ميسيونرها آمريكايى، تكذيب پيوستن آنها به شيخن عبيداللهه و راهكارهاىی لازم براى رفع اتهام آنان را به ضمميمه تقلـِيم نمايد اطمينان خاطر دارم جنابعالى نسبت به اقدامات انجام شده توسط ابنجانب، اظهار رضايت خواهيد فرمود. امضاء ويليام. جى. ابوت

## 

از كنسول كل، البوت به مستر تامسون
\^^• تجريز، ॰ا دسامبر
(بركزِيده )

در طول محاصره اروميه، ميسيونرها آمريكايى گرفتار مشكلات فراوان بودند. از يكي سو شيخ عبيداللله درست در كنار خانههاى آنها در بيرون شهر أردو زده بود و آنها ناكزير از برخورد دوستانه بودند واز ديكُر سو بايد به كو نهأى رفتار مىكردند كه حكومت ايران رنجش خاطر پيدا نكند.
"(مو نسينور كلوزل") رهبر مسییییان فرانسوى، بـه من پناه آورد تا پیامَى برایى شییخ فرستاده ومحافظت از اقليتها و ميسيونرها را به او واكذارم. شيخ نيزَ پذيرفت.
 وجملهالى بدين مضمون بر ديوار خـانهها قـاب كشت:(رمـحل سكـونت كـنسول انكلسـان وميسيونرهاى آمريكايىى".
 در داخل شهر از هر سو با تهديد مواجه است
 متحده آمريكا بايد به ميسيونرهایى خود كه در جنك وكرسنگى وبيمارى وطاعون، همواره

وظايف خود راانجام دادند، افتخار نمـايد و به اتباع وظيف شناس خود ببالد. در مورد آزار ميسيونرها تو نسط معامأت حكو مت ايِان نيز به آنها اطمينان دانم حكو مت عليه حافظا جان و مال و ذاموس آنهانست. امضاء آبوت

## 

از كنسول كل، ابوت به مسترَر تامسبون

تبريز، MA
 استقبال ال ميسيونرها، آنها را بكزمى پذيرفته است. خكومت اليران نيز هركز اين اتهامات را باور نكرده است.

امضاء ويليام: جى. ابوت

$$
\begin{aligned}
& \text { از كاهن، لابارى به كنسولكل، ابوت }
\end{aligned}
$$

الروميه، זY زانويـه |AN|
يك روز پس از رسيدن ستِهسالار؛ به ملاقات وى رفتيم. بكرمى از مـا استقبال شد. امروزز
نيز نزد وى رفتيم. نامبرده مراتب تشكر و قدردانى خود را الز فعاليتهاى خير خواهانه ما اعلا واظظهار نمود حكومت ايران هرگز باور نكرده است ميسيونرها بادشمن همراهى وهمكارى
 حكومت آمريكا برابى حمايت از اتباع ايْن كثور، اينـ اتدام حكو مت انكليس را نشانه حسن نيت آن كشبور دانست.

## شیهـر

از كنسول كل، البوت بهايرل كرانويل
تبريز، الTازانويه
سرودم
مفتخرم تصوير شش تامـا الرسالى براى وزير مختار در مورد مسانل سـياسىى را بـه
امضـاء ويلـام .جى. ابوت
ضميمه، تقديم نمايم
ضء
از كنسول كل، ابوت به مستر تامسون

.






 A

 ميكوينِ




## As oj


|AA|





## 

از كنسنول ككل:أيوُ ت بُه مستر تامبسون
تبريز ، \&| زانوديه |AA|





## 



(بزكرّيده )

 نـوزذهاست.








(

 AV of





M
إقداهنات مهَتخبي تحَت فشثاريقَرار دهِم.

وزارت امور خارجه، ه فوريه اMN|

 "باب عالى"، حمايت مىكنيم .

امضصاء كرانويل

> از مستر. St جون بها ائزل كرانويل

استانبول، Vفوريـه | VN|
سزورم




 نمودن كردها از سوى تركيه كذب محض است. كردهها ملتى ناآرام هستتد و مسلح نمودن


 امضناء ف.ر. St جون

## 1880's Kurdistan Insurgehcy

In Britaind Documents



