شهر هشت هزار ساله

اخیرا باستان‏شناسان دانمارکی بقایای دهی را از زیر خاک بیرون آورده‏اند که تاریخ احداث آنرا از روی اعتدال و احتیاط قریب 6000 سال قبل از میلاد مسیح‏ تخمین میزنند.این دهکده که قدیمترین آبادی‏های دانمارک است و یکی از قدیمترین‏ بلاد اروپا بشمار میرود در قسمت شمالی دانمارک در شبه جزیرهء ژوتلند بنا یافته است. نام آن«بارکائر»است و روزیکه بنای آن آغاز گردید در جزیرهء واقع شده بود که در میان دریاچهء کوروپ قرار داشت ولی از آن تاریخ ببعد آب دریاچه کاملا خشک شده‏ و حالا محل مزبور مورد استفاده زراعتی است.

کشف دهکدهء«بارکائر»بدین طریق افتاد که روزی یکی از کشاورزان‏ هنگام زراعت و شخم کردن زمین یکی از سنگهای قدیمی را تصادفا از زیر خاک‏ درآورد و در نتیجهء آن خرابه‏های دهکده تماما از اعماق خاکهای تپه‏ای که در وسط مزرعه بود بیرون آمد.بدین ترتیب در سال 1928 باستان‏شناسان موزه ملی دانمارک‏ با شتاب خود را برای انجام نخستین عملیات اکتشافی بمحل مزبور رساندند و دو سال‏ بعد از آن حفریات جامعتری براه افتاد ولی چون ولی چون وجوه کافی در اختیار دانشمندان نبود نتیجهء مطلوبه فقط یکسال پیش از این حاصل گردید.اکنون در نتیجهء اقدامات باستان‏شناسان سه دهکدهء جداگانه کشف گردیده است که قدیمترین آنها تخمینا 6000 قبل از میلاد و دومی یکهزار سال بعد از آن و سومی بسال 300 بعد از میلاد ساخته شده است.از قرار معلوم هیچیک ازین سه دهکده سروسامانی صحیح‏ پیدا نکرده است و دانشمندان چنین تصور میکنند که ساکنان آن دهات از لحاظ ریگزار بودن محل و بادهای دائمی آن در زحمت بوده و نتوانسته‏اند مدت زیادی‏ در آنجا اقامت بکنند و ناچار پس از مدت بالنسبه کوتاهی بنقطه دیگری مهاجرت‏ کرده‏اند.با وجود این باید دانست که وسعت دایرهء سکونت در این جزیره چندان کوچک‏ نبوده است و حتی بنابر موازین امروزی قابل ملاحظه بوده.دهکده مذکور دارای دو بنای چوبی بوده که روبروی هم قرار داشته و از بین آندو کوچهء سنگ‏فرش شده‏ای‏ بعرض 10 مترونیم قرار داشته است.عرض و طول بنا تقریبا 5,87 متر در 20 متر بوده و از مجموع آنها پنجاه و دو اتاق ساخته شده بوده است و این خود نشان میدهد که‏ جماعت بالنسبه معتنی بهی در آنجا سکنی میکرده است.تصور میرود که مهاجرین‏ عهد حجر در ابتدا آندو بنا را ساخته و سپس آنها را باصطلاح به«آپارتمانهای»متعددی‏ قسمت کرده و برای تأمین حفاظ بین خانواده‏های مختلف آپارتمانها را بوسیلهء دیواره‏ هائی از جگن از هم جدا نموده باشند.دهکدهء مذکور در جزیرهء مربعی بوسعت‏ 204 متر مربع بنا شده و منظور از بنای آن بیشتر جنبهء دفاعی داشته است زیرا که‏ که خود دریاچه بمنزلهء خندقی بوده که آنرا از حملات ناگهانی حفظ میکرده است.

کوچهء ده مترونیمی واقع در میان دو بنای مذکور فوق برای حفظ و نگهداری‏ اغنام و احشام بخصوص در فصل زمستان طولانی و پربرف بکار میرفته است.این کوچه‏ با سنگهای بزرگ مدور سنگفرش شده و چون غالبا سنگها در ریگ فرومیرفته یا بوسیله‏ ریگ پوشانده میشده لذا سنگهای دیگری را بر روی آن میچیده‏اند.

چنین گمان میرود که مهاجرین قدیم درختان کنار دریاچه کوروپ را برای‏ ساختن خانه‏ها و مصارف دیگر بریده‏اند و این کار در سرنوشت بعدی آنان مؤثر گردیده‏ است بدین معنی که نبودن درخت باعث خرابی تدریجی اراضی دیگر شده و آخر ساکنان محل مجبور شده‏اند بجای بهتری مهاجرت کنند.

از کم‏وکیف زندگی و سرنوشت کلی ساکنان بارکائر در طی قرون و اعصار اکتشافات جدید در قطب جنوب

از اواخر ماه نوامبر گذشته هیئتی مرکب از دانشمندان انگلیسی و نروژی‏ و سوئدی بسوی«سرزمین ملکه مود»متعلق بسوئد و واقع در قطب جنوب حرکت کرد تا در نواحی قطبی یعنی بفاصلهء قریب یکصد میل از قطب جنوب ناحیه‏ای بدون برف‏ و یخ کشف نمایند.هیئت مختلط مذکور از پشتیبانی دولتی نیز استفاده میکند و مدت‏ دو سال در صدد کشف نواحی قطبی جنوب خواهد بود و هواپیما و وسائط نقلیه‏ای که‏ بوسیله حیوانات مختلف کشیده میشود و نیز رادار و سایر وسایل علمی در اختیار دارد. سال گذشته مقدمات امر بوسیله کمیته‏های مخصوص در هریک از سه کشور فراهم‏ گردید.مثلا در انگلستان ل.پ.کروان مدیر انجمن جغرافیائی سلطنتی مسئول‏ این کار بود و در نروژ پروفسور هارادسوردروپ مدیر مجمع مطالعات قطبی اوسلو و در سوئد پروفسور هانس آهلمان عضو دانشگاه استکهلم عهده‏دار امور بوده‏اند. هزینهء این اقدام در حدود 6000000 دلار میشود و بسبب آن پروفسور معروف سوئدی‏ آهلمان است که میخواهد فرضیهء مربوط بتغییر تدریجی هوای دنیا را باثبات برساند و این فرضیه‏ایست که کروان بدان معتقد است.

کسی را چندان خبری در دست نیست.همینقدر محققین دانمارکی عقیده دارند که‏ بارکائر باید یکی از قدیمترین جامعه‏های روستائی جهانی بوده باشد.

در منتهی الیه کوچهء مورد بحث بقایای بنائی از عصر آهن و راجع بمهاجرین‏ قدیم پیدا شده و چهار قبر انسانی در آن کشف گردیده است و از آنها ظروف سفالی‏ تزئین شده و سوزنهای برنزی و نقرهء و دانه‏های زیبائی از کهربا بدست آمده است. مدفونین آن قبور ظاهرا سه تن زن و یکی مرد بوده و همه رو بمغرب بخاک سپرده شده اند. آنچه محقق است اینست که این دهکده نیز مانند مهاجرنشین‏های قدیمتر دیری نپائیده‏ و بار دیگر ریگ و شن آن ناحیه را پوشانده و چیزی جز خار و خس باقی نمانده است.