رك يكمورل؛

(6)

ميثمى، لطفالش: (حخنيفنزاد در دادكاه اول به زندان ابد محكوم شد و دكتر ميلانى هم









 تداوم آن صحبت كرده بودا).
آنها كه رفتند، صص7.1-1.1
ميثمى، لطفالش: (اسربازان وظيفه در كاهش ضربات، انتقال جمعبندىها از از بند عمومى



 جمعبندى هاى حنيفنزاد كذاشت


آنها كه، رفتد، صص 09-0ه0
ميثمى، لطفاللّ: (از مجموعةٔ صحبتهايیى كه مىشد، بوى توطئه به مشام مىرسيد، اين

rq̌ / سه همثييمان عشق

بود كه توطئهاى در كار است. احساس من در آن موقع اين بود كه مى خواهند معاملهساى و سازشى در سطح جنبش انجام دهند يا حداقل تلقى يكى سازش و م معامله را به و وجود آورند.
... با وجود اين كه حنيفنزاد سعى كرده بود عادىسازى نموده و در مقابل ساواى






 بيسكويت نوشته بود. او اين كاغذى را كه آهار داشت داخل آستين نبى معظمى

 فرار رضا رضايى تكرار مىشوده). آنها كه رفتند، صص 9.1-1.1

ميثمى، لطفالشّ: (افتحالنه آدم بسيار باذوقى بود. او در رشتئ مهندسى معمارى تحصيل مى كرد، با مجتبى آلاديوش، همدوره بود و اين دو به يكديخر خيلى علا ولاقه داشتند. فتحالنه با خمير نان پيزهاى زيادى مثل تسبيح و شطرنج مى ساخت ور و در اين كار مهارت زيادى داشت. او حتى يكى كلت استار به رنگ مشكى ساخته بود كه دقيقاً شبيه اصل بود.
سعيد محسن در رديف سلولهاى ما، در سلول • ا بود.

 طريق پيامها رد و بدل مىشد.

مرگ پیلوانى / 90
پيام مهمى از طرف عبدالرسول مشكينفام و محمد آقا دريافت داشتيم كه وقتى فتحالهه آن را خواند مو بر تنمان راست شد. نوشته بودند: (اتوطئه اى در كار است كه بين خانوادههاى مار كسيست و مذهبى ها اختلاف بيندازند، همتخنين در بين زندانىها. به اين ترتيب كه بخويند كه كادرهاى پايين و رديف دو را اعدام كردهاند و به كادر رهبرى حبس ابد دادهاند). مطلب ديگر در آن پيام اين بود كه (ابه خاطر /همالههايى كه كادر رهبرى كرده است، مستحق است كه در درون اعدام شود (اعدام انقلابى)". به اين رسيده بودند كه حنيفنزاد كه سمبل ايدئولوزيى است خودش را اعدام كند و از نظر بيرونى هم توطئهُ ساواك بدين وسيله خنتى شود. به ياد مىآورم كه من و فتحالله وقتى آن پیيام را خوانديم، چچون قبلاً زمينه هم داشتيم و احساس مىكرديم پحنين توطئهاى در كار است، متأسفانه موافقت كرديم. البته اين تصميم گيرى هم به طور دموكراتيك انجام مىشد و همه نظرشان را طى تحليلى مىنوشتند.
تا جايى كه من در جريان بودم، اصولاً همهٔ كارها حتى در سختترين شرايط از طريق سانتر اليسم دموكراتيك عمل مىشد؛ يعنى صددرصد سانتر اليسم و صددرصد دموكراتيك كه خيلى با الخوى امامت كه در قرآن و روش ائمهٔ شيعه هست مطابق است. اگر اين الگو اشكالى هم داشته باشد به علت فضايى است كه بر سرتاسر سيستم

 است كه همه چجيز را از زاويهُ توطئه نگاه مى كنند. در مورد اين ثيام، محمود عسكرىزاده و سعيد و اصغر هم موافق بودند. به ياد
 نغگرانتر مىشديم. بنا بود عمل بزرگى اتفاق بيغتد. محمود عسكرىزاده پيشنهاد كرد كه يک سيب يا پرتقال داخل توالتهاى اين طرف بيندازد و بعد به نگهبان بغويد سيفون توالتها گرفته است تا ما را به توالتهاى آن قسمت ببرند (قسمتى كه حنيفنزاد بود برد و در آن جا بتواند ارتباط برقرار كند و از واقعيت امر دقيقاً مطلع شود. قسمتى از

Y97 / سه هم يیمان عشق
ارتباطات بين سلولهاى اين قسمت و آن طرف را سربازهاى وفادارى انجام مىدادند كه خدا عاقبت به خيرشان كند.


 داشتيم كه ميهندوست، باكرى، محمد بازركانى و ناصر صادن

 اما هنگامى كه اطلاع يافتيم روز
 ساواك و به منظور مخدوش كر كردن و پايمال كردن او و جنبش اسلامى بوده است. در
 تحليلى آمدكه اين قضيه متوقف شده است. ييشنهاد شده بود كه حنيف نزاد در در دادكاه دوم دفاع ايدئولوزيك بكند و سپس اگر به او حكم ابد دادند، در مورد اجراى حكم اعدام تصميم گرفته شود.



 پپيرفتن آن نشده بود.


 شكنجهشدهاش مجروح و به اصطلاح متكا شده بود، با تكيه بر حنيف مى ايستد، به

rav / مرگ پهلوانی
("تو كه گفتى من او را نمىشناسم). مهدى هم حاضر جواب بوده است و مى گويد: (اعكس او را ديله بودم و از اين طريق شناختم".

بعل از شهادتٍ احمدرضايى، كسانى مشل محمل محمدى، زينال حقانى، مهلى رضايى، محمود عطايى و كامران نخعى، همخى مقاومتهاى جانانهاى كردند و از طريق آنها كسى لو نرفت. حنيفنزاد گفته بود: (امقاومت محمد محمدى نقطه عطفى در من
ايجاد كرد و نسبت به حر كت بيرون اميدوار شدم).

با شهادت احمل، سازمان خون داد، بحههها مقاومت كردنل و عمليات هم شروع شده بود، لذا حنيفنزاد به اين نتيجه رسيده بود كه بهتر است در خط بقاى رزمنده باشد، نه اين كه اعدام شود).. آنها كه رفتند، صص ||1|-||

احمد، احمد: "چند روز بعد از مواجههُ من با سعيد محمدى فاتح، مأمورين به سراغم آمدند. چشمهها و دستهايم را بسته و سوار اتوبوس كردند. سپس از اوين خارج شديم. در اتوبوس كنار دست من فردى آرام نشسته بود. از او پرسيدم: (شما كىى هستيد؟) گفت: (ایی بچֶه مسلمان!) گفتم: (اسم من احمد احمد است). گفت: (احمد اححم!! عضو حزب ملل، حالت چطور است، اسمت را شنيده بودم)..
گفتم: (اسم شما؟!)" گفت: (امن هم محمد حنيفنزاد هستم). كمى جا خوردم. با هم گرم صحبت شديم، او براى بازخخوانى پروندهاش مىرفت تا براى دادگاه دوم (تجديدنظر) آماده شود. به حنيف گفتم: (پپت سرت حرفهاییی هست، مى گويند پرا به بجهههاى ديخر سازمان (مجاهدين خلق) حكم اعدام دادهاند ولى به تو، نها!) گفت: (اخودم هم اين حرفها را شنيدهام و مىدانم. به خدا قسم من در داد گاه خوب ايستادم، نمىدانم پرا آنها اين طور برخورد كردند! ولى اين بار در دادگاه تجديدنظر كارى مى كنم كه حكم اعدام مرا هم صادر كنند)،. بعدها شنيدم كه حنيف در دادگاه تجلديدنظر كتاب قانون را پرت كرده و به عكس شاه كوبيده است. داد گاه هم برآشفته و حكم اعدام وى را صادر مى كند.
وقتى به چهارراه قصر رسيديم اتوبوس وارد دادسراى ارتش (دادسراى نيروهاى


حنيفنزاد و حدود 10 نفر از بجپههاى ماركسيست از گروه مسعود احمدزاده را ديدم. با هم احوالپرسى كرده و بعد براى بازخخوانى پرونده و موضع تعيين و كيل رفتم".


ميثمى، لطفالله: (اروز اصلى دادگاه ما همزمان شد با دادگاه حنيفنزّاد و مشكينفام. با ديدن او خوشحالى زايدالوصفى به من دست داد و در جريان رفت و بر گشت، مسائل خودمان را فراموش كردم. فتحالله خامنهاى و مرا از اوين به داد گاه مىبردند و محمل اكبرى آهنگر و دكتر طباطبايى را از زندانهاى ديگر. وقتى حنيفنزاد از ماشين پياده شد، ترتيبات امنيتى شديلى اتخاذ كردند و از فاصلهُ ماشين تا درِ دادگاه افراد مسلح زيادى را پییده بودند)..
آنها كه رفتند، ص 1.0
ميثمى، لطفالله: (ابعد از اتمام دادگاههاىمان، ما را جدا جدا با دستبند و با نيروهاى مسلح به ماشين زندان بردند، وقتى به محوطهٔ زندان رسيديم، نمىیدانم ما پهار نفر را از روى اشتباه يا عمل به سلول حنيفنزاد بردند. از فرصت استفاده كرديم و مشغول صحبت شديم).
آنها كه رفتند، ص 1.7
ميثمى، لطفالله: (املت چهار ساعت در اين سلول با هم بوديم و بعد آمدنل و ما را ازهم جدا كردند. فتح الله خامنهاى و مرا به سلولهاى آن طرف بردند (سلوللهاى از يك تا پانزده) و حنيفنزاد و مشكينفام را در همان سلول نگه داشتند. موقع جدا كردن تعجب مىكردند كه پگونه در يک سلول جمع آمدهايم. تلقىشان اين بود كه اشتباه شده است، ولى به هر حال ملاقات پربارى بود. محمل و رسول هر دو از حكم دادگاه نگران بودنل. محمد گفت اواسط دادگاه بود كه حسينى جلاد اوين، پاكتى دربسته را تحويل رئيس دادگاه داد. احتمالاً نظريؤ ساواک در داخل آن پاكت بود و بیىترديد در رأى داد گاه اثر گذاشته است). آنها كه رفتند، ص 1.7

مرگ پهلوانى /
ميثمى، لطفالله: (ادر اين تحليل بود كه به عمق انديشههاى او [حنيف] پیى بردم و اين كه هدفش قهرمان شدن نبود. هدفش اين بود كه حركتى موزون و سنگين و بيروز در جامعه به وجود آيل و همdٔ ملت حركتى انجام دهند. البته نگران هم بود بود. او مى گفت: (احكم حبس ابل، توطئه ساواك است. ساواك ممكن است ديگران را اعدام كند و مرا زنده نیگه دارد). به مسعود رجوى، بهروز باكرى، ميهندوست، ناصر صادق و محمد بازرگانى حكم اعدام داده بودند، در حالى كه اينها جرمشان از محمدآقا به اصطلاح سبكتر بود. بجهها نگگران ايجاد تضاد بين مذهبى ها و غيرمذهبىها هم بو بودند. به عنوان
 شايد توطئهُ ساواك اين بود كه حركت مذهبى را به سازش كارى و محافظه كارى متهم كند.
در زندان اوين پزشكى بود كه با ساواک همكارى مىكرد. او آدم پحاقى بود و
ساعتها با حنيفنزاد در سلول بحث میى كرد. استوار كيقبادى هم معمولاً پنين نقشى را ايفا مى كرد. گروهبانى به نام زينال بود كه يقيناً اطلاعاتى بود، ولى بـى با همهٔ بحچههاى زندان خوشرفتارى مى كرد و خندهرو بود. به طورى كه تصور نمىشد ساواكى است ونـ و البته كسى را هم شكنجه نداده بود. وى نيز دنبال حرفهـاى سطح بالا بود و روحيهسنجى مىكرد. هم پزشى زندان، هم استوار كيقبادى و هم گر گروهبان زينال ساعتها با حنيفنزاد و مشكينفام صحبت مى كردند تا يَى به روحيه آنها ببرند و به عمق حركت مذهبى برسند. در آن ملاقات پهارساعته، حنيفنزاد مى گفت كه برخورد من با اين سه نفر رد گمكنى بوده است و سعى كردم تصور وحشتناكى كه از مجاهل يا پريیى دارند
 آنها كه رفتنل، ص V•1

ميثمى، لطفالله: (امسئله دوم، لو رفتن مكتوبات اصغر بديعزادگان بود كه خيلى تند بود. در آن نوشته شده بود كه به صغير و كبير ساواكىها رحم نكنيد. تكيةٔ اصغر در اين مكتوبات بر دستهاى مرموز و ساواكىها بود و خط اعدام انقلابى كوچیی و و بزرگ آنها را داده بود. بعد از لو رفتن اين دو مطلب، دادرسى ارتش، دوباره عدهاى از بیچهها

را كه مادهٔ قانونى سبكترى برايشان در نظر گرفته شده بود به بازپرسى فراخوانده و
 موسى خيابانى و كاظم شفيعيها كه به فلسطين رفته بودند، دومرتبه به داد گاه اعزام شدنل و ماده قانونى سنگينترى برايشان درنظر گرفته شد. به روشنى واكنش ساواك ديله

مطمئنم كه اين دونامه در ضمن رفتوآملههاى برادران به داد گاه لو رفت. بعدها كه
به زندان قصر رفتيم، به مسعود رجوى گفتم: (اين نامهٔ تو كه اصول امنيتى در آن رعايت نشده بود، خيلى ضربه زد). او از اين حرف خيلى دلگیر شد. پيامهاى ديخر كه اصول |منيتى در آنها رعايت شده بود، هيتج كدام لو نرفت). آنها كه رفتند، ص 1.9

ميثمى، لطفالله: (اوقتى خبر دادگاه دوم حنيفنزاد به بجههها رسيله بود، نبوى نورى خيلى خوشحال بود و مى گفت كه حنيفنزاد در دادگاه كفشش را درآورده و آن را به طرف عكس شاه پرتاب كرده و خيلى پرخاشگرى نموده است).. آنها كه رفتند، ص 119

سحابى، عزتالله: (ابعد از دستگيرى، دوران بازجويى و زندان انفرادىام در اوين، مجموعاً سه ماه طول كشيد. پس از آن به قزل قلعه منتقل شدم. در قزلقلعه هر زمان كه اتفاق ويزهاى رخ مىداد و خبر آن در روزنامه منعكس مى شـل، روزنامه را داخل بند
 چاپٍ میشد و يا آن كه در بيرون اتفاق خاصى رخ داده بود، روزنامه نمىدادنل. در قزلقلعه، آقاى ربّانى شيرازى و هاشمى هم با ما بودند. ربّانى با ساقى روابط داشت و گاهى به دفتر ساقى مىرفت. ساقى هم به ربّانى روزنامه مىداد. يکى روز كه ربّانى به اتاق ساقى رفت، پس از مدتى بر گشت و با هاشمى، محمد توسلى، مهلى ابريشمچچى و
 را تكان مىدهند و مرتب به من نگاه مى كنند. من قدرى نگران شدم و پیى جويى كردم. چخنين مشخص شد كه ثابتى _ مقام امنيتى _ در روز Y^ دى •O با ارباب جرايد گفتگو كرده و سطح مرا بسيار بالا برده و مرا از مؤسسين سازمان معرفى كرده است. من نه

مرگ پهلوانى / 1
مؤسس كه حتى عضو هم نبودم. هيجِ ربط تشكيلاتى هم نداشتم، اما ثابتى مرا خيلى
بزر گ كرده بود.

زمانى كه مصاحبه پخش شده بود، همسرم با آن كه بسيار خويشتندار بود به گريه
افتاده و گفته بود عزت را اعدام مىكنند. خلاصه همه عزا گرفته بودند و همه فكر مىكردند اعدام خواهم شد. تا آن كه زمستان .0 تمام شد و در ارديبهشت 01 دادگاه من تشكيل شد. من با محمد سيدى كاشانى همدادگاه بودم و مرا نيز به عنوان عضو مجاهدين محاكمه مىىردند. دادگاه طولانى نبود، شايد دو جلسه بيشتر طول نكشيد. بنيانگذارى سازمان در رديفهایاى اتهامى من نيامله بود. در رأى بدوى به 1 سال زندان محكوم شدم. اما در داد گاه تجديدنظر، سرلشگر بهزادى كه بازيرس ما در سال r بع بود و اكنون به مقام دادستانى دادرسى ارتش منصوب شده بود، به رأى صادره اعتراض كرده و عنوان داشته بود پون متهم، تكرار جرم انجام داده، بايل به مجازات بالاترى

$$
\text { برسد و به اين ترتيب به } \mid \text { ا سال حبس محكوم شدم). }
$$

$\wedge \varepsilon / \ 1 / \varepsilon$

توسلى، محمد: (ابراى جلو گيرى از اعدام حنيفنزاد و اعضاى ردهُ اول، تلاشهاى خيلى گستردهاى در بيرون از زندان انجام شده بود كه اطلاعاتش از طريق خانوادهها مىرسيد. مراجع، نامههاى زيادى به شاه و به مقامات از جمله هويدا نوشته بودند مبنى بر آن كه اين ها جوانهاى مسلمانى هستنل و ما شهادت مىدهيم كه خيرخواه هستنل و كارى خلاف نكردهاند، آدم هم كه نكشتهاند. اسناد و مدارك مربوط به آن اقدامات، موجود است. آقايان شيخبهاءالدين محلاتى، حائرى شيرازى، دستغيب، منتظرى و ميلانى همه پیى گير بودند و حتى آقاى كماللوند كه با شاه ارتباط نزديى داشت. برخی از نامهها خطاب به شاه و مقامات بود و برخى هم خطاب به آقاى خمينى".


```
متن نامهمهندسسسحابى 
س\mp@code{N}
```











```
            ب\mp@code{*)}
```




```
ب人)
```






```
                                    دارارنــــــ
اعلاميباى از جأثب جوانان بيدار و مجاهد مسلعشا
انتشار باونت
```




```
\
* *سا
```






```
|
```



```
            شبباى متوال\
```




```
                                    ب\mp@code{بغرمايند}
```











مرگی \#هلوانى /
علم، امير اسدالش (وزير دربار وقت): (پچند نفر آخوند از قم آمده بودند و به نفع





 نكنند. شاه جواب خشنى داده بود و گفته بود: آآقاى شريعتمدارى از شار شما متعجب هسا هستم


 يا شوهر انشان اعدام نشوند.
[مردى بود به نام] حاج ابوحسين از تجار معروف تهران، كه اصلاً تبريزى بود و

 حمدالها پدر وهمسر حنيفنزاد - پوران بازر گان - از اين طريق ملاقات مى گرفتند و و حنيفتنزاد از اخبار بيرون مطلع مىشد). آنها كه رفتند، ص ^•1

جعفرى، محمدمهدى: (اپس از اين كه حنيفنزاد را اعدام كردند، خانم پوران بازر گان

 حكم صادر نشده بود، ولى اعدامش قطعى بود. به او كفتم كه روز قيامت دامنت را مى گيرم كه مرا شفاعت كنى و مرا هم به بهشت بهت بـبرى". محمد كفت: (احالا كى رفته به بهشت كه تو تقاضاى شفاعت دارى؟)
r. / / سه همبيمان عشق

پوران بازر گان گفت: من كفتم نه، تو حتماً شهيد خواهى شد و به بهشت خواهى رفت. اميدوارم مرا هم ببرى).
vo-v7 سازمان مجاهدين خلق از درون، صص

 مى مردند. مريض كه مىشد من مىديدمش، معمولاً دكترش من بودم. محمد كفت: /ين دماغ ما را درست كن مى خو/هيم برويم پيش خدل، درست و حسابى برويم پيشُش". 1rNE/A/YY

ميثمى، لطفالش: (از خارج از زندان توصيههاى زيادى مى شد كه حنيفنزاد و

 براى خون دادنِ بيشتر نيست. او كفت: (ادر بيرون، روحانيون تبريز و مراجع، بخصوص آيتالله شريعتمدارى اعلاميه دادهاند و از مجاهدين حمايت كردهاندا). و اضافه كرد همين كه روحانيت يك قدم كوچکى برداشته است و مردم هم گامى فراتر از آنها برداشتهاند كه ما را اعدام نكنند، خيلى مهم است. اگر آنها در حركتشان بيروز شوند موفقيت بزرگى برايشان محسوب مىشوده).
آنها كه رفتند، صص V.1-7.7
ميثمى، لطفالش: (امحمود [عسكرىزاده] هميشه از بالاى سلول 10 با هر كس كه به توالت و دستشويى مىرفت تماس مى گرفت و آخرين خبرها را مىداد. همه مى گغتند
 خرداد ماه به ايران مى آيد و حتماً ما را قبل از آمدن او قربانى مى كنند).، آنها كه رفتد، ص ص.

مرگ گیهلوانى / r.0
معينفر، علىاكبر: (اآخرين بارى كه حنيف را ديدم، شب اعدامش بود. برادرزادهٔ من
دستگير شده بود و در زندان قزلقلعه بود. دستگيرىها و شدت عمل با مجاهدين را شروع كرده بودنل. به اتفاق برادرم به قزل قلعه رفتيم تا او را ببينيم. حنيف را با ماشين آوردند. بنا بود كه با خانوادهاش ديدارى داشته باشد. در ميان حلقهاى از مأموران بود. با من هم روبوسى كرد. دستبسته نبود، آزادانه با من روبوسى كرده). $1 r \wedge \varepsilon / 7 / 0$

ميلانى، سيدمحمد: (پیر حنيف، يیى روز قبل از اعدام به ملاقاتش رفته بود. پدر به او گفته بود: انشاءالله دوباره مى آيم و مىبينمت. محمد گفته بود: به دوباره نمىىكشد).. Irیe/N/Tr
(اوقتى كه پلر پيرش با نغرانى تمام و امكانات اندى براى اطلاع از حال او از تبريز به تهران آمده بود و براى ملاقاتش به قزلقلعه رفته بود، چنان با روحيهُ قوى و شاد با پدرش برخورد كرده بود كه براى كسانى كه از وضع او و پدرش مطلع بودنل، خيلى جالب توجه بود. اين امر با توجه به سطح مبارزات آن روز خيلى خوب بود. محمل در زندان قصر نيز آرام نداشت. به هر وسيله مىخواست به جنبش خدمت كند. او مطالبى را در زندان تهيه مىكرد و به وسايل مختلف آن را براى دوستانش به بيرون مىفرستاد. او در پچنين شرايطى از انديشئ مبارزه جدا نبود).. آنهاكه شهادت را بر گزيدند، زند گينامه

حنيفنزاد، حمداله(پدر): (يک شب مانده به اعدام محمد، ساواك مرا خواست و به من كفتند: (امىخواهيم ملاقات بدهيم. با پسرت ملاقات كن، نصيحتش كن. چنانچچه بڭويد كه اشتباه كرده است و عذر بخواهد، او را اعدام نمى كنيم". به ما ملاقات دادند. در زندان قزل قلعه ملاقات دادند. من با محمل صحبت كردم. محمد در جوابم گفت: (اپِر جان فرض كن من كوتاه آمدم، معذرت خواستم. مڭر شما چچند سال ديگر زندگى مى كنيد؟ ده سال؟ مگر در ده سال چند بار مرا مىبينيد؟ آرمان ما، هدف ما، از عممر ما بلندتر /ست). اين ديدار، آخرين ديدار من با محمد بود).. |rva/v/\

ميثمى، لطفالله: (آنها را در سحر گاه ع خرداد به شهادت رساندنل و روز 0 خرداد روزنامهها خبر آن را نوشتند. همان پيشگويى محمود عسكرىز/ده درست /ز كار درآمل كه آنها را در پيش پاى نيكسون قربانى خو/هند كرد. نقل قول مى كردند كه حنيغنثزاد خودش گغنته بود حششمان مرا نبنديد و خودش فرمان اعدام را صادر كرده بود). آنها كه رفتند، ص MY

ميلانى، سيدمحمد: (اداستان اعدامش هم عجيب بود. در دادگاه اول، رزيم براى اين كه يک اقدام ضدانگيزهاى كند، محمد را به اعدام محكوم نكرد و براى او هم خيلى سنگين بود كه جلوى چشمش بپچههايى را كه قدم به قدم تربيت كرده بود، اعدام كنند و او بماند، خيلى سنگين بود. البته آن زمان تمام نيروها به كار افتادنل براى اين كه نگذارند بجهههاى مذهبى را اعدام كنند كه الحق هم رزيم نتوانست زياد اعدام كند. از جمله تحصن قم، اقدام برخى آقايان و حتى موسى صدر كه از لبنان آمده و نزد شاه رفت كه بجپهها را اعدام نكنند كه شاه به او گفته بود: (ادست من نيست). من با محمل همدداد گاه بودم. داد گاه اول، حنيف را محكوم به اعدام نكرد و حنيف خيلى نخران بود. محمد در دادگاه از على باكرى خيلى دفاع كرد، در مورد على خيلى ناراحت بود، محمد در دادگاه داستان على را گفته بود؛ على باكرى با دخترعمويش نامزد بود كه از كوچكى ناف آنها را با هم بريده بودند و در جايى كه مبارزات حاد مىشود، به او مى گويند كه تصميم بگير، (ايا زندگى يا مبارزه)،، و او مبارزه را برگزيلده بود. باكرى را قبل از محمد اعدام كرده بودنل و براى محمد بسيار سنگين بود. محمد در دادگاه گفت: خدايا /ين قربانىها را /ز ما قبول كن. ما هم كه د/ريم تزد خـودت مىى آييم. ما را هم بثّذير). Ir^E/A/Tr

ميلانى، سيدمحمد: (شب اعدام بجهها، شب عجبيى بود. محمد قرآن مى رخواند.
 مى كنند، محمد منتظر بوده مى گويد: ״چچرا دير آمديد؟). معمولاً چچنين لحنى داشت:

"حرا دير آمليد؟" بعل بلند مىشود و با صداى بلندتر قرآن مىخواند. اصغر هم شعلار مىد/د مرگ بر /سرائيل. زنلده باد اسام. سعيد هم ثبب اعدام قهتهه مىزد. صد/يش همئ سلولها را پر كرده بود. جالب /ست، بحههایى غيرمذهبى هم تعجب مىكردنل و مىگْتند هر آدمى بالأخره ولو يكـ ذره به دنيا علاقه د/رد، ولى /ين بحهها اصلاً مرگ و دنيا را شكانده بودند. وقتى بحچها به ميدان تير حیتگر مىىرسند، محملد مىگويد خدايا ما آمليم. ما را درياب).
1r^e/n/rt

محمدى گر گانى، محمد: (اشب آخر هم داستانى دارد. گاهاً در زندگى آدمى لحظاتى رخ مىدهد كه هر آن در جلو چشم رڭه مى رود. افسوس كه امروز شرايطى پيش آمله كه هيحکس، هيچچس را دوست ندارد. بهتر بگوييم، قبول ندارد. من حنيف را خيلى دوست داشتم. مىدانستم سلولش در راهروى روبروى ماست. سلولهاى انغرادى سقف خيلى بلندى داشت. از زير در كه آب مىريختيم، آب جمع مى شد و تصوير بیپهها كه از راهرو رد مىشدند مشخص مىشد و مىتوانستيم بجپهها را نگاه كنيم. حنيف هم آن جا بود. شبى بود كه فردايش موعد اعدام بجچهها بود. شبها اكثر بجههها بيدار بودنل و نماز مى خواندنل. وقتى عليرضا زمرديان به نماز مى ايستاد و (اسبح اسم ربك الاعلى") را مى خواند يا خحا بيامرزد كاظم ذوالانوار به اقامه مى ايستاد، بحچهها دوست دانتند دم درِ سلول بايستند و گوش دهند. اين قدر خوب و قشنگ نماز مى خواندند. آن شب هم، همه بيدار بودنل و نماز مى خواندند. بين ساعت ا و r نيمه شب بود. يك مرتبه صداى حنيف را شنيدم: (بپچهها بلند شويد)). و سپس فرياد كشيد: زنده باد اسلام، زنله باد قرآن، زنلده باد ملت /يران، مرگى بر /مپرياليسم، مرگ بر

آمريكا.
بجهههاى ديگر هم فرياد مى كشيدند. صداها قطع مىشد. مشخص بود كه جلوى دهان بجهها را مى گيرند. همه گريه مى كردند. من هم بلند گريه مى كردم. بلند، بلند، خيلى بلند. وقتى بجهها را مىبردند، نگڭبان هم شروع به گريه كرد.


طناب استبداد بر گريبان جوان اولان؛ خبر اعدام بنيان گذاران سازمان مجاهدين خلارْ خلق ايران در سحر گاه


مرگ پهلوانى / با
بجههها را كه بردند، با گذشت نيمساعتى من هنوز گريه مى كردم. دور سلول قدم
میزدم و گريه مى كردم. نگهبان كه بىتابى مرا ديد، به سلول آمل و گفت: (آقا را بردند
بازجويى. براى همين شعار مىداد. بعد كه شدت گريه|م را ديد، گفت: (اخيلى خوب، بردند براى اعدام). شب ع خرداد بود و پزوای صداى حنيف: بيدار شويد بپچهها، اللّاكبر، الله اكبر"). $1 ヶ \wedge \varepsilon / オ / \backslash \wedge$
(اموقع اعد/م، وى با /يمان تزلزلنا پذ يرش و نداى قاطع اللهاكبرش موجب ترديد و تزلزل مأموران دشمن در تيراندازى به او شلده بود و عدهاى حاضر به اين /مر نشـدند.

حنيفنثز/د خود بر صغوف دشمن فرياد زذ:
(امن محملدحنينث/د عضيو سازمان محاهلدين خلق /يران به شما دستور آتش
مىدهمر". او با فرياد اللّاكبر به سا ير شهلا پيوست).
شيوههاى محمدآقا (1)، ص $\wedge$

علم، امير اسداله: (اصبح شرفياب شدم. بريدهُ روزنامه اطلاعات را نشان شاهنشاه دادم و عرض كردم بر حسب تصادف روزنامهٔ اطلاعات اين دفعه اخبار را درست نوشته است، يعنى اگر خبر اعدام را نوشت، خبر عفو ملو كانه را هم نوشته است و در عين حال عكس پاسبان بدبختى را هم كه كشته شده است گذاشته است. پس اگر شاهنشاه كسى را اعدام مىفرمايند، در حقيقت به خونخواهى اين بيخناهان است. فرمودند درست مى گويى و اين پند نفر را كه عفو كردهام _ البته هيج كدام را نمىشناسم _ همانهايى است كه پس از رسيدگى معلوم شده خيلى مقصر نبودهاند). _ خاطرات شنبه 7 خرداد

[^0]
\[

$$
\begin{aligned}
& \text { (امن به شما فرمان آتش مىدهم): محمد حنيفنزاد فرمانده قبضئ توپ، } \\
& \text { در دوران سربازى در مركز توپخانئه اصفهان }
\end{aligned}
$$
\]

ميثمى، لطفالش: ([در زندان جمشيديه] بهمن [بازر گانى] كه آمد، خبر اعدام پنج با خود آورد. سكوت سنگينى بر زندان حكمفرما شد. كروهبانهاى اوين هم متوجه

 كردهاند، موقع صحبت با اين گروهبان نيست). اين نهيب تنبيه خوبى برای من من بود.
 حياتى آن روز يا روزهاى قبل آمهه بود، خلاصه در جمع آن جان ما مهدى محصصل، مهانى

 او را به آن جا منتقل مى كردند و سحر او را به ميدان پیيتگر مىبردند و توسط دزبان،

مرگ پهلوانى / ا1
اعدام انجام مى شد. ولى اين طور كه بجهها مى كِتند، حنيفنزّاد و بچجهها را تقريباً سحر كاه از اوين بردند). آنها كه رفتند، صص |Y|-IYY
 عجله برخاستم كه به ستاد خود بروم. در حدود ساعت • ا/r صداى انفجارى در حدود دزاشيب شنيدم. بعد معلوم شد در قيطريه در اتومبيل مستشاران آمريكايى بمب گذاشتهاند. زنرالى كه جزء مشاورين ارتش است، در اتومبيل صدمه ديده ولى كشته

 آنجا بود. خبر ديگرى رسيد كه روى ديوار آرامگاه بمبى گذاثشته بودند، بمب منفجر شده و قدرى از ديوار را خراب كرده است. جاى تعجب شد كه چچه طور طور اين جا را را
 ولى غفلت كرده بودند. من نمىدانم آيا بازخواستى خوراهـد


بارى ساعت •N/T طبق برنامه قرار بود رئيس جمهور







 چچه مى كنى؟ عرض كردم اتفاقى نمىافتد! فرمودند بسيار خوبـ.... با عجله خودم را به
 كه در اتومبيل نشسته و مقامات امنيتى خودش او را را از حركت منع كردهاند . در اتومبيل را باز كردم و سلامى كفتم. پرسيدم پرا نمى روريد؟ كفت مقامات
امنيتى يیى نظر اتى دارند _ البته با من آشنايى سابقى دارد و روى من بـ به او باز باز است. كفتم خيلى بىربط مى گويند، هيج خطرى شما را تهايد نمى كند، من خنى خودم






 گَفت از تو بسيار ممنون هستم.






طور بود به خوشى گذشت.



 افتادهاند و مصالح كشور را رعايت نمى كنند. نيكسون مى كفت اين بدخواهان را بايد

مرگ پهلوانى / سוr
قبلاً اعدام و بعل محاكمه كرد. در تل آويو پند نغر زاینى كه طرفدار فلسطينى ها بودند به قسمت پذيرايی فرود گاه وارد شده و مردم بی گناه را به مسلسل بسته بودند _ بيست و سه نقر كشته شده و هشتاد نفر زخمى شدهاند. صحبت بر سر اين مسئله بود. من كنار خانم نيكسون نشسته بودم. به من كفت، در كشورهاى كمونيستى هيج از اين حرفها و از اين بمبها خبرى نيست. من گفتم، لازمهٔ زندگى كشورهاى آزاد همين است كه ما داريم و كشورهاى كمونيستى چحنان كه شوهرتان مى گويند، خرابكاران را قبلاً اعدام، بعد محاكمه مى كنند. به خانم نيكسون كفتم، از مقاومت شوهر شما در ويتنام ماها خيلى راضى هستيم والاّ فاتحهٔ كشورهاى آزاد خوانده مىشد. اين حرف من البته از روى عقيده است، براى تملق گويى نبود. ولى او خيلى خوشحال شد.
نيكسون نطقى كرد و خيلى خصوصى و دوستانه بود. تعجب است كه رئيس كشورى به خود جرأت بدهد و سر ناهار تقريباً رسمى، گو اين كه عده محدود بود، بگويد با آن كه كرملين يك قصر است، ولى هشت روز توقف در آن جا خفقانآور است و من اين جا دارم نفس مى كشم؛ آن هم در خانهُ شخصى شاه هستم، پس ما خانهيكى هستيم و خود را در خانهُ خود احساس مى كنيم. شاهنشاه هم جواب گرمى بـ به او دادند. به علاوه هم اقدامات او را [پشتيبانى ] كردند. اين هم براى من تعجبآور بود. با آن كه به قول معروف در اتاق دربسته بود، ولى از حزم و احتياط شاه اندكى دور مىنمود.

بعدازظهر ساعت •ک/ا براى رفتن به فرود گاه از طريق شاهراه ونکـ راه افتاديم. راه از كنار خوابگاه دانشجويان دانشگاه تهران مى گذرد كه اتفاقاً نسبت به جاري است. از آن جا دانشجويان به [اسكورت موتورسوار] سنگ پرتاب كردند. خوشبختانه اتومبيل اعليحضرت همايونى و نيكسون و علياحضرت و خانم نيكسون گذشته بودند كه سنگپرانى شروع شد. يک سنگ به اتومبيل من خورد. باز هم پليس غفلت كرده و اين كار را پيشبينى نكرده بود. بارى به خير و خوشى گذشت. به فرودگاه رسيديم و آنها در ساعت دو بعداز ظهر پرواز كردنل و من نفس راحتى كشيدم. در ركاب اعليحضرتين با هليكوپتر بالا آمديمم... علياحضرت هم با خانم عَلَم براى بازديد بازارى
£اM / سه هم بييمان عشق

كه در كاخ پايرايى درست كرده بوديم كه اگر خانم نيكسون خواست خريدى بكند، آن جا برود، تشريف بردند...).

يادداشتماى علم، جr، صص
ميثمى، لطفالشّ: ا(در جريان همين دادگاهها بود كه يكى روز حضور ما مصادف با دادگاه بهروز باكرى شد. يك ساواكى كه موى سر و سبيل بورى داشت و مسائل دادكاهما را را را



 مأمور ساواك، اين منطق را مسخره مىكرد و مى گفت: (اين هلاكت است و عاقلانلانه نيست). به هر حال بيام بهروز از طريق يكى ساواكى به ما رسيده). آنها كه رفتند، ص r. 1

ميثمى، لطفالش: (احنيفنزاد معتقد بود كه ما بايد تلاش كنيم تا روحئ بـى باعتمادى ريى







 گرفت و به جايى رسيد كه ساواك وقتى كسى را دستگير مىكرد، جز از راه شكنجه نمىتوانست به ديگرى برسد، زيرا راه خيانت بسته شده بود. حالا مـلا ممكن بود كسى زير زير
 يك پروسه، استغفار و توبه مى كرد و توانسازى مینمود و دور بعد كه زير بازجويى

مرگ پهلوانى / Mo
قرار مى گرفت، ديگر بلوف نمىخورد. اين سير، سير بسيار شگفتى بود و مىتوانم بگويم اولين شكوفههاى درخت سايه گسترى كه از خون شهدا بارور شد، يک دستاورد راهبردى بزرگى بود و آن اين كه قدرت جهنمى ساواك در ذهنها شكست و اعتماد به تشكل ها به وجود آمد و پروسهٔ جلب اعتماد به احزاب و سازمانها از نو پيدا شده). آنها كه رفتند، ص س

مهر آيين، محمد: (امركزيتِ دستگير و متلاشى شدهُ سازمان در استراتزى جديد خود از آن جا كه مىدانست حنيفنزاد، بديعزادكان و مشكينفام به طور قطع حكم اعدام خواهند گرفت، تصميم مى گيرند كه خود، مسئوليت عمليات گرو گانگيرى و تعدادى ديگر از عملياتها را قبول نموده و با اعتراف به برخى كردهها و ناكردهها، ديخران را از مهلكئ مر گ رهايى دهنده).
گزارش خاطره، فصلنامئه مطالعات تاريخى، ص ra|

ميلانى، سيدمحمد: (احنيف يکى روز به من كفت: (ادوستانى كه انتخاب كرديم، انتخاب خيلى درستى بود. در اكثر امتحانها پيروز از ميدان بيرون آمدند). آن زمان تازه مسئله هوايیما و فشارها و شكنجهُ بجپهها در عراق پشت سر گذاشته شده بود و حتى بتچهها را پاى سيبل برده بودند و تيراندازى كرده بودنل و نمايش اعدام ترتيب داده بودند، اما بجهها خم به ابرو نياوردند. محمد گفت كه انتخاب ما درست بود. دوستانمان را درست انتخاب كرديم". 1rNE/A/KY
(امحمد مهر آيين در اوين اكبر نبوى نورى را مىبيند در حالى كه پاهايش در درون تشت آب نمكى است. اكبر از او مى خواهد كه مقاومت نكند و آدرس عليرضا زمرديان را بدهد. تأكيد مى كند كه اين پيغام محمد حنيفنزاد است. اكبر گفت: (اتو هر مطلبى دارى بگو، تو كه در تشكيلات كارهاى نبودى، حرفهايت را بڭو، بیخودى براى خودت زحمت ايجاد نكن".
اما محملجودو [مهر آيين] در برابر شكنجه و شلاق شكنجهکران تاب مىآورد و چچيزى بروز نمىدهل. تا آن كه حنيفنزاد را با او روبهرو مى كنند. حنيف در برابر بازجو

به او گفت: محمد! جاى عليرضا زمرديان را بڭو و هنگامى كه بازجو چند قدمى از آنها فاصله گرفت حنيف خيلى ريز و آهسته آن طور كه بازجو نشنود گفت: (امحمل همه حچيز را بگو الاّ آن مطلب اصللى را). منظور وى گرو گان گیرى بود. از اين لحظه به بعد مهر آيين درمىيابد كه استراتزى تغيير كرده است). گزارش خاطره، فصلنامئ مطالعات تاريخى، صص ا99-r9 rar

مهر آيين، محمد: (آقاى حنيفنزاد در صحنه حضور داشت و عمليات را ديله بود خودش را به عنوان عمل كننده اصلى، يعنى من جا زد. يكى روز هم او را به يكى از خانههاى امن ساواك بردند. در آن جا شهرام (پّر اشرف) مى آيد و مىبيند كه بله اين آدم درشت اندام حتى قدبلندتر از من، رنگ چههره و مويش هم شبيه من، همان كسى است كه با او در گير شده بود (!) لذا ادعاى حنيف را تأييد مى كند. از بين تمام كسانى كه در آن روز گرو گانگيرى وارد عمل شديم حسين قاضى و سيدى كاشانى نيز به عنوان يارىدهند گان اجراى طرح معرفى شدند و من، على/كبر نبوى نورى و حسين آلادپوش /ز /ين قضيه دور نگا د/شته شلديم". كزارش خاطره، فصلنامئه مطالعات تاريخى، ص 191

ميلانى، سيدمحمد: (امحمل به بچحههاى سازمان عششق مىورزيل. پدرانه بحچها را دوست د/شت. به بحچها عاطفه ويثه د/شت. در بازجويحى هم عاطفه/ى ويثهه بروز د/د و /حساس مسئوليتى بزرگو/ر/نه. هم محملد و هم سعيد تمام جرمها را به عهله گرقتند. بازجو را قانع كردنلد كه بابا ما محرميم. 'ين بحچهایى معصوم مردم هيج كارى نكرده/ند. واقعاً عحيب بود و تهرانى [لازجوى ساواک كه پس /ز انقلاب دستگير شل و به برخحى جنايات اعتر/ف كرد ] هم در /قر/رها يش، /ين مسئله را مطرح كرده بود). IrNE/A/TY

مهر آيين، محمد: (امرا كه آزاد مى كردند، منوچهرى و تهرانى صدايم كردند و كفتند:
 چجه قضيهاى را؟؟) گלتند: (ما مى دانيم كه تو در جريان گرو گان گییى والاگهر شهرام نتش

MIV / مرگ پهلوانی
اساسى داشتى). كفتم: (اگر مىدانستيد، قاعدتاً من بايد اعدام مىشدم). كفتند: (زمانى ما اين مطلب را فهميديم كه كار از كار گذشته بود. خيلى دير شده بود و كسانى مثل مشكينفام، بديعزادگان و حنيفنزاد به خاطر آن اعدام شده بودنل، و اگر ما اين قضيه را رو مىكرديم، آن وقت خودمان زير سؤال مىرفتيم و ساواك در چشم شاه ضعيف جلوه مى كرد و ما خود به خاطر سهل|انگارى مجازات مى شديمّ. برو كه شانس آوردى و ما تمام رد پاها را در پرونله پاك كرديم). پرسيدم: (اشما چطور اين قضيه را فهميديد؟؟) گفتند كه وقتى وحيد افراخته در سال ع O دستگير شد نه اين موضوع بلكه قضاياى زيادى مثل قتل مجيد شريف واقفى براى ما روشن كرد و خيلى ها را هم لو داد).. گزارش خاطره، فصلنامئه مطالعات تاريخى، صو^r

ميثمى، لطفالل: (اوقتى سعيد محسن را دستگير كردند و فهميده بود كه همزمان سى، چهل نفر دستگير شدهاند، احساس كرده بود كه سازمان لو رفته است. سبس عكسها را جلويش گذاشته بودند تا طبقه بندى كند و رديف يکى و دو وسه مسئوليت را مشخص نمايد. سعيد محسن بعدها به من مى گفت: (اوقتى عكس تو را با آن كراوات و كت دامادى ديدم ناراحت شدم، حالت مظلومانهاى داشتى". او مرا جزو طبقه سوم دستهبندى كرده بود. سعيد تصميم گرفته بود كارى كند كه عدهاى نجات پيدا كنند. آنها كه در مركزيت بودند، پذيرفته بودند كه رديف يک هستند و اين تقسيمبندى در وضعيت افراد خيلى تأثير داشت). آنها كه رفتند، ص19

ميثمى، لطفالله: (ابعد از اجراى حكم اعدام اين 0 نفر، به بقئ كسانى كه حكم اعدام گرفته بودنل يک درجه تخغيف داده شل، از جمله فتحالله خامنهاى، موسى خیابانى، كاظم شفيعيها، محمد سيدى كاشانى، عليرضا تشيد، ابراهيم آوخ و عبدالنبى معظمى كه حكم اعدامشان به حبس ابد تبديل شد). آنها كه رفتند، ص ITY

توسلى، محمد: (بالأخره داد گاه اول ما بر گزار شد. يک وكيل تسخيرى هم براى من تعيين كرده بودند. من با آقاى حبيب يكتا هم دادگاه بودم. دادگاه در محل دادرسى
^॥ / / سه همپيمان عشق

ارتش در چهار راه قصر بر گزار مىشد．رئيس دادگاه در وسط و منشى و معاون هم در طرفين او نشسته بودند．وكيل هم در جلو و ما، در رديف بعد با نگهبانها． دفاع من خيلى ساده بود．من فقط به سازمان كمك كرده و زمينهُ انتقال نامه را فراهم كرده بودم．مسئلهُ بقئُ بچهها هم پيچچيله نبود و دفاعى هم نكردند．طبق تصميمى كه مركزيت سازمان در زندان اتخاذ كرده بود، بنا بود كه كادرهاى بالا دفاع محتوايى كنند و بچچههاى ديگر، دفاع حقوقى و ساده．و چهه سياست درستى هم بود كه آن زمان اتخاذ كردند．

در دادگاه اول به همهٔ ما، r سال حكم دادنل و در دادگاه دوم كه حدود ٪، ع روز
بعل از $\varepsilon$ خرداد 01 ＿روز اعدام بجههها＿بر گزار شد، احكام را شكستند و ما را به يك سال حبس محكوم كردند．در آن زمان رسم بر اين بود كه پس از اعدامها، تخفيف رأى، اعمال مىكردند و در دادگامهاى پس از اعدام، رأىها را مىشكستند）＂． 1rヘร／9／r

توسلى، محمد：（ازمان اعدام بجهdها، ما در قزل قلعه بوديم．وقتى از اعدام بنيان گذاران مطلع شديم، شب سختى بود．اعدامها دو اثر داشت؛ يكى تأسفِ از دست دادن سرمايهها و ديگرى،＿كه مهمتر است＿تقويت ايمان، اراده و عزم．هر كسى اعدام مىشد بقيه براى ادامهٔ راه مصممتر مىشدند．تأثير اين امر در روحيهها كاملاً مشهود 1 「ヘร／9／r
 ولى پا ند／دند．آنها سرنوشت مبارزه را در گرو／يستادگى مىدانستند＂）． 1rیと／ヘ／o

و كيلى، ابوتراب：（اخرداد 01 بود．من و تعدادى از دوستان، مهمانِ دوستى در مازندران بوديم．از سارى به سمت بابل مىرفتيم．من از ماشين پياده شدم و از دكا وك روزنامهفروشى، روزنامه خريدم．روز تعطيل بود．روزنامه با تيتر درشتى خبر اعدام بجههها از جمله حنيف را اعالم كرده بود．اشك بيرون زيرن زد و نتوانستم خود را كنترل كنم．

مرگ پهلوانى／19
در حالى كه گريه مىكردم، در حالتى ملتهب گفتم：（ابالأخره روزى ما انتقاممان را از شما خواهيم گرفت）．
يكى از دوستانى كه آن روز با هم بوديم و ناهار را با هم خورديم لطف كرده بود و
همان جمله را منتقل كرده بود．جملهُ من در پروندهام در وزارت كشاورزى منعكس شده بود و چوب آن را هم خوردم．يكى دوبار مرا بردند و آوردنل و پرسيدند كه پهرا گريه كردى و پحرا گفتهاى از آنها انتقام مى گيرى؟؟）． $1 ヶ \wedge \varepsilon / \ 1 / \varepsilon$

فرهنگى، ميرصادق：（اخرداد ماه 01 در ايالم بودم．كارمند اداره كشاورزى ايامم． همكارى داشتم به نام آقاى قدسى．همزبان بود و از اهالى اردبيل．بـچهأ بسيار متدينى بود．كششى نيز به آقاى خمينى داشت．روز تعطيل بود، آقاى قدسى را ديدم، گريان بود．پرسيدم：（پحيه احمد آقا؟）گفت：（ابحهها را اعدام كردهاند））．من هم نشستم با او گريه كردم．همسرم هم بود．پرسيد：（پچه شده؟）موضوع را به همسرم گفتم، او هم گريه كرد．حنيف را مىشناخت．ما از حنيف با او زياد سخن گفته بوديم．در جريان مسائل حنيف و زندان هم بود．
همسرم مشكى پوشيد．ما هم مشكى پوشيديم．مأموران شهربانى با توجه به سوابقى كه از من داشتند و از زندان سال كr گط مطلع بودند، به خاطر پوشيدن پيراهن مشكى مرا گرفتند و كتكى مفصلى زدندلد）． 1ヶへと／ハ1／を

يكتا، حبيب：（ادر قزلقلعه مدتى پس از انتقالم از اوين خبر اعدام را شنيديم．تا دو روز گيج بودم．آقاى ربّانى شيرازى، آقاى رفسنجانى، دكتر طباطبايى، مهندس سحابیى و．．．．آن جا بودنل．مراسمى براى بجپهها بر گزار كرديم．شب و روزها، سنگين بود، بس سنگين＂）． 1ヶへを／Q／1と

يكتا، يونس：（ادر تبريز به خانهُ يكديگر رفت و آمد داشتيم．پدر حنيف، مرا مىشناخت و پدر من، حنيف را．پدر من تفسير مى گفت و حنيف گاهاً با او بحث راشت راشت．پدرم
．Mr．
خيلى به حنيف علاقمند بود．پدرم، خبر اعدام حنيف را كه شنيد، سكته كرد و پس از تجند ماه فوت كرده）． 1 1r＾E／ $11 / 9$

معينفر، علىاكبر：（اخبر اعدام حنيف را كه شنيدم، ملتهب شدم．مراسم عيدى بود كه
 شروع كردم سورة صف را خواندن）．
1ヶへと／7／0
مميزى، هرمز：（اپس از اعدام حنيف، ما فقط توانستيم يک شب در اتاق يكى از دوستان بنشينيم و اشك بريزيم）． 1ヶへを／ハ1／ヶ

سحابى، عزتاله：ا（در زمستان ．O قبل از آغاز اعدامها، در قزلقلعه هر شب مجلس


 راديوهاى خارج را مى گرفت و سرودهاى فلسطينى را بلند مى كرد و گوش مى كـر كرديم．
 گرفتيم، مجلس مغصلى بود، ربّانى و هاشمى هم بود مردند．من يک مقاله نوشته بودم و خواندم．از محمد و فضائلش در مقاله خيلى تعريف كردم．شب، شب اشكى بود، شب حسرت）． 1ヶへを／フ1／と


[^0]:    يادداشتهاى علم، جr، ص rVA

