

در پايـان اين سـفر بـه مرحوم حاجى خـداداد كفتـم: (ااز خدمت مرخص مىشـوم."












 خدمت هسـتـد.")




 روزى جوانى به مسجد آمل و كفت: (آقاى موسوى كيست؟؟ ) آيتالله صادقى پروانى پرسيد: (په كار دارى؟)"


تلاشهــاى آن واسـطه نيـز بینتيجــهـ بـود. سـرانجام بــا اصـرار




 مبارزيـن ملـى و اصلاحطلــب ادامــه داد.




 مـجموعـهاى بــه چاپ رسـيـدند.

## حلقئوصلمبارزان كي كيد غلام حسين موسوى


 بلخـى وقتـى در جهاركنـت آمده بــود، در خانهُ حاجـى خــداداداد مهمان




 ييالاقى معـروف بـه رئيـس) بودهاند.



















 بسـيار مشـكل مى كرد.






 تنظيـمـ آن هــا نبوده اسـتـ.)







 بيشتـرى از شـهيد بلخـى در اختيـارم بحــــارد.








دسـتگير و زندانـى كـرد و تـا كــون از او اثـرى نيسـت.

فيـاض، اسـحاق، يــاد گل سـرخ، (مجموعـه خاطراتـى از رهبـر شـهـد)، تهران: 90 سا.

كفـت: (امـن از طـرف حاجـى رئيس آمـدهام ومى خواهم ايشـان را بـرم.")
آقاى پروانى به طرفم اشاره كرد و گفت: (ايشان است. ")



 پرسوجــو كـردم شــما راو كفتند هنوز كابل هسـتى. كسـى را دنبالت
روان كردم.")

 (دانشـعاه)، او را گير آورده نتوانسـتند، شـبـ ديگر مى آيــ، او را بيبينيد







زيـر نظر داشـتـ.







آثار شـهيد بلخـى مى گردى.) "
 شـهيد بلخـى را بيرون آورده و نشــان داد.








 پاكتهايـى كـه خـط چاپیى داشـت، او شـعرهايش را در فاصله ميان



