شکل گیری نهضت جنگل بر بنیان ناسیونالیسم (ملت باوری)

شایسته، فریدون

1-پیش درآمد

یازدهم آذرماه،سالگرد میرزا کوچک جنگلی-سردار جنگل- است.نهضت جنگل را می‏توان یک نهضت ملّی بر بنیان‏ ناسیونالیسم‏1قلمداد کرد.این مقاله در مقام اثبات این ادعا،به‏ بررسی این مطالب می‏پردازد:

1.حضور میرزا کوچک در نهضت مشروطه و فتح تهران؛

2.خدمات نهضت جنگل به مردم گیلان؛

3.اهداف،اصول و مرام‏نامه‏های نهضت جنگل و مطابقت آن با رویه‏ی جنگلی‏ها.

2-حضور میرزا کوچک در نهضت مشروطه

پس از تحصن علمای طرفدار مشروطه در حضرت عبد العظیم، میرزا کوچک به همراه تنی چند از افراد هم عقیده‏ی خود،گروهی را برای اعاده‏ی مشروطیت و مقابله با حاکمیت مستبدانه‏ی‏ محمّد علی شاه تشکیل داد و از ابتدای شکل‏گیری نهضت مشروطه در گیلان تا فتح تهران در کنار دیگر مشروطه‏خواهان فعالیت جدیدی‏ داشت.2

هدف از استقرار مشروطیت،برقراری عدالت اجتماعی و حاکمیت‏ قانون بود تا از این راه منافع ملّی تأمین گردد.مشروطه‏طلبان‏ می‏خواستند تا با تشکیل مجلس،تصویب قانون و ایجاد و استقرار حاکمیت ملّی،از دخالت‏های بیگانگان در امور مملکت جلوگیری‏ کنند.مشروطیت یکی از افتخارآمیزترین رستاخیز مردمی‏ست که‏ می‏خواستند با تحدید قدرت حاکمیت،به شکاف عمیق موجود بین‏ حاکمیت و مردم پایان دهند و به جای پذیرش حاکمیت ناخواسته و آمرانه،منتخبین و برگزیدگان خود را به حکومت بنشانند و با ایجاد کانون‏های مهم و مؤثر در توزیع و تنقید قدرت مانند:مجلس و مطبوعات،از تبدیل کارگزاران به نیروهای مستبد و خودکامه‏ جلوگیری کنند.

همه‏ی این انوع اقدامات را می‏توان تلاش برای استقرار حاکمیت ملّی و تأمین منافع ملّی دانست که از اهداف مکتب‏ ملّت باوری(ناسیونالیسم)می‏باشد.حضور مؤثر و مستمر سردار جنگل‏ در نهضت مشروطه از این جهت قابل اعتنا و درخور توجه می‏باشد.

3-خدمات نهضت جنگل به مردم گیلان

نهضت جنگل را نمی‏توان تنها به عنوان یک قیام نظامی‏ محسوب کرد و هدف از تشکیل نهضت جنگل را تنها مقابله با استقرار قوای بیگانه و یا نیروهای دولت دست نشانده‏ی مرکزی‏ قلمداد کرد.همان طور که خاطر نشان کرده‏ایم،مکتب ملّت باوری‏ افراد را برای رفاه،سربلندی و پیشرفت ملّت مسؤول می‏شمارد.در دوران حیات هفت ساله‏ی نهضت جنگل از این اقدامات میر احمد مدنی،مدیر روزنامه‏ی پرورش،این‏گونه یاد کرده است:

«...محاکمات قضایی در تمام نقاط تأسیس گردید و زارعین که‏ تا آن زمان در فشار و قید مالکین جابر بودند و از هستی ساقط شده‏ بودند،کم‏کم به حقوق خود آشنا شده و مراجع قانونی را شناخته، برای رفع اجحاف مالکین،محاکم صالح و ابتدایی که از قضات‏ پاک دامن و ایران دوست تأسیس شده بود مراجعه می‏کردند...راه‏ ساختند،مدرسه تأسیس کردند.»3

4-اهداف نهضت جنگل

به قول ابراهیم فخرایی اهداف جنگلی‏ها را می‏توان در سه مورد خلاصه کرد:

1-اخراج نیروهای بیگانه؛2-برقراری امنیّت و رفع بی‏عدالتی؛ 3-مبارزه با خودکامگی و استبداد.4

میر احمد مدنی از اهداف نهضت جنگل چنین یاد می‏کند:

«میرزا کوچک خان و همراهانش اهتمام داشتند که بیگانگان در امور داخلی ایران مداخله نکنند و ایران بایستی با دست ایرانی اداره‏ شود و در قبال هر قشون بیگانه ایستادگی می‏نمود و سعی داشت که‏ مقدرات کشور به مردان صالح سپرده شود تا آمال و آرزوی‏ آزادی‏خواهان اجرا گردد و به همین منظور با هر نیّت ارتجاعی و استعماری مخالفت می‏نمود.»5

برای تأیید دیدگاه‏های فخرائی و مدنی می‏توان به سخنرانی‏ میرزا کوچک در گسکره اشاره کرد.از این سخنرانی برمی‏آید که:در مکتب ملّت‏باوری(ناسیونالیسم)،وفاداری به آرمان‏های ملّی،تنها رسالت یک ناسیونالیست محسوب نمی‏شود،بلکه وفاداری،فداکاری‏ را نیز می‏طلبد.مواردی که سردار جنگل بر آن‏ها پای فشرده،علاوه‏ بر ذکر وفاداری،تهییج دیگران به پیوند بین وفاداری و فداکاری‏ست.

بخش‏هایی از سخنرانی که در مراحل آغازین نهضت ایراد شده‏ است،می‏تواند مؤید این ادعا باشد:

«ایران که یک روز مهد تمدن و آرامگاه دلیران بود،در اثر سیاست دژخیمان حریص،مرکز مشتی اشخاص بدون اراده و پای بند به موهومات و خرافات گردید.رجال کشور،امرای لشکر و پیشوایان‏ ملّت تابع اراده‏ی اجانب هستند.وزرا و نمایندگان ملّت از اشخاصی‏ که به مزدوری بیگانگان افتخار داشته و بارها امتحان داده‏اند، انتخاب می‏شوند.کاپیتولاسیون تبعه‏ی هر دولت ضعیف خارجی‏ مانند:یونان،بلغار،عثمانی و...را بر ما حکومت داده.مالکین و اعیان‏ و ثروتمندان این مملکت در برابر کوچک‏ترین مأمور خارجه و واکنش‏های بیگانه به خاک می‏افتند.فساد اخلاق،پستی و سفاهت و سفالت به قدری زیاد شده که هر کس چند جریب ملک دارد،برای‏ مکیدن خون زارع،برزگر،مردم‏ ضعیف و بیچاره‏ی دیگر بستگی‏ به یکی از اتباع خارجه پیدا نموده، چوب و فلک راه انداخته و اصطبل‏ خود را پناهگاه جنایتکاران قرار داده است.آیا این نحو زندگانی‏ غیر قابل تحمل،درخور مردمی‏ست که نام خود را آدم‏ گذاشته‏اند،ما از سر سلسله‏ی‏ مجاهدین اسلام یعنی حضرت‏ سیّد الشهدا(ع)سرمشق‏ می‏گیریم؟چه اقتدار یزید و دولت‏ اموی کم‏تر از دولت تزاری و جمعیت آن سرور نیز بیش‏تر از این جمعیت نبود گرچه در ظاهر حضرت امام حسین مغلوب شد، ولی نام نامی و اسم گرامی آن‏ بزرگوار،قلوب آزادی‏خواهان را همیشه به نور خود منور داشته‏ است.ما خواهیم مرد و اگر شربت‏ شهادت بنوشیم چه بهتر که زندگانی ابدی و سعادت سرمدی را حائز شده‏ایم و اگر موفق شویم دشمن را شکست بدهیم،زهی افتخار! زیرا در عین فاتحیت به همه نشان می‏دهیم در مقابل یک جمعیت‏ که به حق برای آزادی و استقلال مملکت خویشتن قیام کرده باشند، هیچ زورمندی قادر نیست.»6

مشی سیاسی و اهداف اصلی جنگلی‏ها را باید از روی‏ مرام‏نامه‏هایی که از آن‏ها باقی مانده شناخت.مرام‏نامه‏های نهضت جنگل‏ که در 9 ماده و در 34 اصل تدوین شده است،برای تأمین منافع ملّی‏ و رفاه عمومی،استقرار قانون،تساوی افراد انسانی را بدون تفاوت در نژاد و مذهب مورد توجه قرار داده بود.7

عدم سازش میرزا کوچک با قوای دولت مرکزی،مخالفت وی‏ با پیشنهادات انگلستان و روسیه مبنی بر وابستگی میرزا کوچک به‏ دول بیگانه و جلب حمایت آن‏ها و در نهایت شهادت مظلومانه‏ی وی‏ در ناحیه‏ی آلاله پشته-معبر کوهستانی در راه ماسال به خلخال- مطابقت بین اهداف نهضت و رویه و رفتار جنگلیان را تأیید می‏کند. میر احمد مدنی از مذاکره و پیشنهادات دولت انگلستان و شوروی‏ سابق با میرزا کوچک سخن گفته است:«یکی از ویژگی‏های بارز مکتب ملّت باوری(ناسیونالیسم)بیگانه ستیزی‏ست.میرزا با حفظ این‏ ویژگی نکوشید تا برای تحقق اهداف خود به حمایت بیگانگان تکیه‏ کند،زیرا این رفتار با احساس مسؤولیت در برابر سرنوشت ملّی و وفاداری به ملّت تضاد و تباین داشت.»

کلنل استوکس در باغ آتشگاه(سه کیلومتری غربی رشت)با میرزا کوچک خان و سران جنگل ملاقات نمود.پس از تشریح‏ سیاست بین المللی و شکست قطعی‏ عثمانی‏ها در بین النهرین و شرح‏ وضعیت و متّحدین اروپای مرکزی‏ و نظرشان در سیاست شرق و سطحی اظهار داشت:هرگاه میرزا کوچک خان مایل است حکومتی‏ در ایران تأسیس گردد که با این‏ سیاست توافق نظر داشته باشد، دولت متبوع او حاضر است که با شرایطی تأسیس چنین حکومتی را به میرزا کوچک خان تفویض و از اعمال مساعدت‏های لازمهم دریغ‏ ننماید.آن‏گاه که موقع آزمایش‏ برای تشخیص آمال میرزا کوچک‏ خان فرا رسید،جلوه‏ی سیاسی و شعشعه‏ی حکومت دیدگانش را خیره نساخت،حفظ شرافت و مقام‏ وطن‏پرستی و انقلاب مقدس را بدون آلایش خارجی اختیار نمود و پیشنهادات کلنل استوکس را رد کرد.8

نتیجه

سران نهضت جنگل در پی استقرار دولت ملّی بودند،ولی‏ دولت‏های پس از مشروطیت از معیارهای یک دولت ملّی عاری‏ بودند.نهضت جنگل در پی اخراج قوای اشغالگری بود که با استقرار خود در گیلان و در پهنه‏های مختلف ایران،علاوه بر احاطه بر دولت‏ مرکزی و غارت منابع ملّی،به آزار و اذیت ایرانیان می‏پرداختند و از قتل و غارت جان و اموال مردم کوتاهی نمی‏ورزیدند.اگر ناسیونالیسم می‏کوشید تا احساس مسؤولیت در برابر سرنوشت ملّی را با اصل وفاداری پیوند دهد،میرزا کوچک و سران نهضت جنگل‏ تعاملی بین اهداف نهضت و فداکاری ایجاد کردند،عدم سازش و تسلیم آنان و شهادت دکتر حشمت،میرزا کوچک و یاران‏شان،گواه‏ این ادعاست.