یادداشت از وزارت خارجه ایران به سفارت انگلیس (اسناد تاریخی)

از مراسله آنجناب مورخه دهم شهر شعبان سنه 1295 که بعنوان جناب جلالتمآب معتمد الملک دایر بشکایت ابراهیم و هاشم میمنی که گماشتگان حکومت نزد آنها رفته حمل غله را محدود نموده و از هر صد کیسه یک تومان علاوه بر گمرک معمول مطالبه کرده‏اند استحضار حاصل گردیده با نهایت احترام زحمت‏افزا میشود که چنانچه جناب جلالتمآب معتمد الملک‏ در مراسله خود مورخه 2 شهر رجب زحمت داده است که بصیرت حاکم در مملکت مقتضی‏ آنست که ملاحظه استعداد ولایت را تا آن درجه که حمل غله بخارج مؤدی بقحط و غلا نشود نماید و در حکم جناب جلاتمآب اجل مستوفی الممالک نیز که اجازه حمل غله را داده‏اند مخصوصا شرط شده که حمل غله باطلاع حکومت باشد چندان محل شکایت نمی‏تواند بود و حال‏ آنکه جناب معتمد الملک تلگراف مجدد نموده‏اند که حکومت مضایقه از مساعدت نکند اما در باب مبلغی که علاوه بر گمرک صد پنج مطالبه نموده‏اند این معنی در صورت صدق خلاف‏ رویه و قاعده است حکم اکید تلگرافی شد که دیناری زیاده از گمرک معمول مطالبه ننماید و حکومت هم مطالبه نخواهد کرد و اگر در این فقره اظهاری کرده باشند بکلی متروک خواهد بود.محض اطلاع خاطر عاطر آنجناب زحمت داد.

به سفارت دولت انگلیس 17 شهر شعبان 1295

از مفاد مراسله آنجناب مورخه 20 شهر شعبان 1295 که بعنوان جناب جلالتمآب معتمد الملک دایر به فقره امتناع حکومت فارس در حمل غله از بندر ریک اظهار فرموده بودید استحضار بحصول پیوسته با کمال احترام زحمت میدهد که در اجازه ابتیاع غله از بندر ریک‏ حکومت فارس امتناعی ظاهر نمی‏نماید لکن چون گمرک‏خانه دولت در بندر بوشهر است هر متاعی از غله و غیره که در بنادر خریده میشود باید در گمرک‏خانه بوشهر ادای گمرک معمولی‏ را نموده به دریا حمل شود حکومت فارس میگوید هرگاه بخواهند از بندر ریک به دریا حمل‏ نمایند باعث ضرر گمرک‏خانه دولت خواهد بود که اقلا سالی دوازده هزار تومان مبلغ آن‏ ضرر میشود.اینکه اظهار فرموده‏اند(باز ما حق صریح داریم از روی عهدنامه که در بندر ریک تجارت نمائیم)تجارت در همه جا آزاد و به استثنای اشیائی که ممنوع باشد در هر نقطه مجاز است لیکن هر دولتی در یک بندر معتبر خود گمرکخانه قرار داده که کل امتعه‏ تجارتی از آن نقطه عبور و گمرک خود را ادا نماید دولت ایران هم من الدیم گمرک بنادر خود را در بوشهر قرار داده عمل خرید و رسم تازه نیست که متضمن ضرر تجارت تواند بود. یادداشت به سفارت فخیمه دولت بهیمه انگلیس-21 شعبان 1295 در روز 16 شهر حال‏ رقعهء از جناب نیابت و مجدت همراه شارژ دفر دولت انگلیس بوزارت امورخارجه به این‏ مضمون رسید(موازی دو بسته کتاب از مال یکی از صاحب منصبان تلگرافی انگلیس با پست‏ دولت علیه ایران به پست‏خانه و اصل شده لهذا احتراما خواهش می‏نماید به مباشرین‏ گمرکخانه دار اخلافه حکم و قدغن فرمایند متعرض کتابهای مزبور نشده گذارند وارد منزل‏ ایشان شود)وزارت امورخارجه نیز در حاشیه آن بوزارت گمرکخانه‏ها نوشت که اگر مال‏ التجاره نباشد مرخص نمایند.از قرار که وزارت گمرکخانه‏ها بوزارت امورخارجه شکایت‏ کرده است دو بسته مزبور را مصحوب یک نفر آدم خود نز آن صاحب‏منصب تلگرافی‏ فرستاده که اولا برحسب رسم معمول امانت را که میدهد قبض پستخانه را هم به مهر آن‏ صاحب‏منصب برساند و ثانیا چون یک بسته آن کتاب نبوده در منزل صاحب‏منصب مزبور محترما با حضور آدم وزارت گمرکخانه رؤیت و حقا ملاحظه نمایند به محض آنکه آدم‏ مزبور این اظهار را می‏نماید صاحب‏منصبیت تلگرافچی قبض را مهر نکرده سهل است بسته‏ را باز نکرده و بآدم مزبور فحاشی کرده بسته‏ها را به اطاق برده درب اطاق را بسته است. برخاطر محترم جناب شارژ دفر دولت انگلیس واضح است که حقا و عهدا اجزای تلگرافخانه‏ باید ادای گمرک کل اشیائی که وارد و خارج مینمایند برسم معمول بکنند مگر آلات و اسباب‏ مختص تلگراف‏خانه را را که مستثنی است و اینکه اشیاء مختص خود صاحب‏منصبان تلگرافی‏ اخذ نمی‏شود محض مساعدت وزارت‏خارجه و اجرای اظهار محترم سفارت فخیمه دولت‏ انگلیس است و اولیای دولت ایران این مساعدت را محض دوستی و مودت مینمایند در صورتیکه صاحب‏منصب تلگرافی قبض پستخانه را مهر نکند و به آدم وزارت گمرک فحاشی‏ نماید و بسته امانت را باز نکند که حقا باید مباشرین گمرک‏خانه ملاحظه نمایند و قواعد کلیه را مختل سازد جناب شارژ دفر و حقانیت جبلی ایشان بهتر ملتفت میباشد که مانع از هرگونه مساعدت می‏تواند بود.با کمال احترام خواهشمند است صاحب‏منصب مزبور را بآنطوری که اقتضای این سوء حرکت مشار الیه است قویا ملتفت فرمایند که من بعد از این‏ حرکات را ترک و قبض پستخانه را مهر و مأمور گمرک‏خانه را راضی دارد.یقین حاصل‏ است که از فرط مودت و انصاف از قبول این زحمت مضایقه نمی‏فرمایند که نظم دو عمل‏ بزرگ دولت که پستخانه و گمرک است مختل گردد.

به سفارت فخیمه دولت بهیه انگلیس-26 شعبان 1295

پس از حصول اطلاع از مضمون مراسله آنجناب مورخه بیستم شهر شعبان 1295 دایر به اظهار عالیجاه مجدت و فخامت همراه بالیوز دولت متبوعه معطمه آنجناب در باب زوجه‏ سوار نظام هندی بشرحی که اشعار داشته بودند فورا به فرمانفرمائی فارس تلگراف اکید مشعر بر تحقیق امر و تأکید در اجرای تکالیف حقانیت علی الاستعجال نمودم از فرمانفرمائی‏ مشار الیه جواب رسیده است که شرح و تفصیل آن امر را مصحوب چاپار برای اطلاع وزارت‏ امورخارجه فرستاده‏ام دوستا در منتظر است که چاپار برسد به مجرد اطلاع‏ از تفصیل این فقره خاطر محترم آنجناب را مستحضر و حتی المقدور حقانیت را مجری‏ میدارد.

به سفارت فخیمه دولت بهیه انگلیس-26 شعبان 1295

در طبق اظهارات محترمه آنجناب در ضمن مراسله مورخه 22 شهر شعبان 1295 دایر به فقره نگاهداری مال التجاره رعایای دولتی انگلیس در گمرکخانه اصفهان مجددا و مؤکدا دوستدار خدمت حضرت اشرف ارفع والا شاهنشاه‏زاده افخم ظل السلطان حکمران اصفهان‏ دام اقباله تلگراف نمودم صریحا از ایشان جواب رسیده است که هیچیک از بارهای‏ تجارتخانه که داخل گمرکخانه میشود با داشتن جواز صحیح به هیچوجه من الوجوه نگاهداری‏ نشده است وکلای تجار در اصفهان بخیال صرفه و اظهار مراقبت خود بدون آنک تمام بار گمرک وارد شود و جواز صحیح را بدهند و اگر گمرکچی خلاف قاعده رفتار نماید بحکومت‏ و کارگذار خارجه اصفهان اظهار نمایند فورا بزحمت خاطر آنجناب می‏پردازند در این‏ صورت وازت‏خارجه حقا مباشرین حالیه گمرکخانه اصفهان را نمتواند به قبول تکلیف‏ دیگر مجبور نمود.محض تکمیل استحضار خاطر آنجناب سواد تلگراف حضرت نواب مستطاب‏ معزی الیه را لفا ارسال داشت که ملاحظه فرمایند و از این مسئله نمی‏توان صرف‏نظر نمود که مباشر گمرکخانه در مال التجاره حق صریح در ملاحظه جواز معتبر دارد و در مال سفارت‏ خانه حق رؤیت دلیل آن را خواهد داشت زیرا که نمیتواند به مجرد آنکه فلان تاجر بگوید یا مال سفارت‏خانه است یا مال البسه مخصوصه عالیجاه مجدت همراه اسمت صاحب است‏ همه باری را مرخص نماید.خاطر محترم آنجناب مطمئن باشد که دوستدار خاطر آنجناب‏ را در این باب آسوده میدارد.