انجمن آلمان و ایران

پمستشارالدّوله(میرزا صادق خان)وزیر پست و تلگراف

ممتاز الدّوله(میرزا اسمعیل خان)وزیر مالیّه

نصر الملک(حسنعلی خان)وزیر عدلیّه

ولی هیئت دولت مذکور بی‏آنکه قوامی پیدا کند در اوایل ماه صفر 1336 مجبور باستعفا گردیده متعاقب آن در ششم همان ماه کابینهء شاهزاده عین‏ الدّوله شامل اعضای ذیل روی کار آمد:

شاهزاده عین الدّوله(سلطان عبد المجید میرزا)رئیس الوزرا

قوام السّلطنه(میرزا احمد خان)وزیر داخله

علأ السّلطنه(پرنس میرزا محمد علی خان)وزیر خارجه

مشیر الدّوله(میرزا حسن خان)وزیر جنگ

مشار الملک(میرزا حسن خان)وزیر مالیّه

مخبر السّلطنه(مهدیقلی خان)وزیر عدلیّه

امین الملک(دکتر اسمعیل خان)وزیر پست و تلگراف

مؤتمن الملک(میرزا حسین خان)وزیر تجارت و فواید عامّه

وثوق الدّوله(میرزا حسن خان)وزیر علوم و اوقاف

این هیئت دولت نیز بواسطهء عدم اعتماد و مخالفت اهالی تبریز نسبت بپارهء اعضای آن و اصرار در تغییر و تبدیل آنها چندان اساس محکمی نداشته‏ و با تمایل چند نفر از وزرا بکناره‏گیری حال بحران تا این اواخر امتداد داشته و تکلیف برای دولت معین نیست.

حاجی محتشم السّلطنه(میرزا حسن خان)بسمت پیشکاری آذربایجان‏ معیّن و در 22 صفر 1336 حرکت نموده و بعضی از حکام ایالات نیز عوض شده‏اند.

اختلاف ما بین مجاهدین مازندران معروف بجنگلیها(در تحت ریاست میرزا کوچک خان رشتی)با مأمورین دولت باأخره متجرّ بزدوخورد شده و مجاهدین تا منجیل جلو رفته طارم علیا و سفلی را تصرّف کرده و از قبول‏ نایب الحکومه مرکز امتناع ورزیده‏اند.

خلاصهء وقایع جنگ‏ فرنگستان

در این اواخر که سرمای زمستان موقّتا پایانی بغرّش توپ و تفنگ‏ داده و سربازان کارزارهای خونین سال پیش را یک‏دم راحتی بخشوده‏ دورهء پیکار سیاسی شروع شده و پشت سر هم نطقهای رسمی صحن مجلسهای‏ ملّی را فراگرفته و ستونهای جراید را پر مینماید.پس از لویدجرج رئیس‏ الوزرای انگلیس و ویلسون رئیس جمهوری ینگی دنیا هرتلینگ صدر اعظم آلمان و چرنین رئیس الوزرای اتریش نطقهای مهمّ نمودند و روی‏ هم رفته نتیجهء تمام این نطقها مطابق مقرّرات مجلس مشورتی که متّفقین‏ در دههء سوّم ربیع الثّانی در ورسای نزدیک پاریس نمودند این است که‏ متفّقین که باعث افروختن این آتش خانمان‏سوز شده‏اند هنوز هم از خونریزی‏ سیر نشده و حاضر بصلح نمودن نیستند.بدیهی است همانطور که‏ امسال مغبون هستند سال آینده هم تأسف خواهند خورد که دست آشتی‏ و برادری را که امروز از برست لیتوسک بطرف آنها دراز است عقب‏ راندند.

مذاکرات برست لیتوسک هم هنوز بجائی نرسیده و تنها با نمایندگان‏ مملکت از نو حیات یافتهء اوکرانی که بیشتر از 60 کرور جمعیّت و یک‏ برابر و نیم مملکت فرانسه و سمت دارد مذاکرات بجائی رسیده و خیلی‏ احتمال میرود که بصلح کامل منتهی گردد.

اوضاع روسیّه نهایت پریشانی را حاصل نموده است.هرروز قسمتی‏ از مملکت روسیّه مجزّی شده و استقلال کامل خود را اعلان مینماید. فنلاندرا که چگونگی تاریخ آن در شمارهء 9 کاوه مندرج است میتوان از این پس جزو ممالک مستقلّ دانست چون علاوه بر دولت آلمان و متّحدین‏ وی دول بیطرف سوئد و دانمارک و حتّی دولت فرانسه هم استقلال‏ آنرا تصدیق نموده‏اند.

مجلس اساسی روسیّه که در 6 ربیع الثّانی باز شد عمر کوتاه داشت‏ و بعد از دو روز بسته شد.ولی پریشان‏تر از اوضاع روسیّه اوضاع رومانی‏ است که پس از آنکه بیشتر از دو ثلث آن بدست متّحدین افتاد و بمناسبت‏ پیش‏آمدهای روسیّه روابط وی با سایر ممالک اتّفاق تقریبا گسیخته شد اکنون پس از اتمام حجتّی که در 4 ربیع الثّانی روسیّه بوی فرستاد با دوست و پشتیبان قدیمی خود هم باید دست و گریبان شود و لرزان و هراسان باشد که در میان دو سنگ آسیای آلمان و روسیّه خرد و خمیر نشود.

اگر حملهء هوائی را نیز که در شب 18 ربیع الثّانی از طرف هوا نوردان‏ فرانسوی در بعضی از نقاط صفحات جنوبی آلمان بر شهر پاریس بعمل‏ آمده ذکر نمائیم دیگر واقعهء مهمّ ذکر نشده نمیماند.

پس از نوشتن سطرهای فوق خبر صلح نمودن دول اتّحاد با جمهوری‏ اوکرانی در شب 27 ربیع الثّانی(1336)و قطع جنگ با روسیّه در 28 همین ماه ما را مجبور بافزودن این چند کلمه نمود و امید است که بعدها در این دو موضوع شرح و بسط کافی بدهیم.

انجمن آلمان و ایران

جنگ عمومی کنونی که تابحال چندین کرور نفس را بچنگال مرگ‏ داده و هزارها کرور پول را یا در سینهء دریاها خوابانده و یا دود نموده‏ و بآسمان فرستاده دارای بعضی منافع نیز بوده و هست و از آنجمله است‏ معاشرت و آمیزش ملتهای مختلف باهم که مغرب را با مشرق و شمال را با جنوب آشنا نموده است.مخصوصا اوضاع و احوالات ایران تا پیش از جنگ برای اغلب ممالک اروپا ناشناس بود و ولی پیش‏آمدهای جنگ‏ کنونی قسمت مهمّی از ایران را نیز میدان مبارزات جنگاوران اروپائی‏ نمود.طاق بستان و بیستون تماشاگه ساکنان ولگا و الب و ادر گردید.نویسندهء این سطور بشخصه دستهء از اسرای فراری اتریش را دیدم که پس از فرار از روسیّه و چندی اقامت در ایران از راه بغداد و حلب بمملکت خود بر میگشتند و چون از ایالات مختلف اتریش و هنگری بودند بزبان یکدیگر آشنا نبودند و باهم بزبان فارسی سخن‏ میگفتند.خلاصه نتیجهء این آمیزشها و رفت‏وآمدها آن شد که اسم ایران‏ در بعضی از ممالک اروپا و مخصوصا آلمان بدهنها افتاد.روزنامها بنای‏ نوشتن مقالات و نویسندگان شروع بتألیف کتابها و رسالجات در باب‏ ایران نمودند.اقدامات و نوشتجات بعضی از ایرانیان مقیم فرنگستان‏ و پراکندگی وطن‏پزستان ایرانی نیز بمناسبت تهدید قشون روس ممدّ مسئله مذکور گردید و تقریبا دیگر در فرنگستان عموما و آلمان‏ خصوصا روزی نگذشت که اسم ایران بمناسبتی گوشزد عموم نگردد. آشنایان بتمدّن مملکت کهن کوروش نیز که اگرچه از حیث شماره بد بختانه بسیار اندک هستند ولی باز در هر گوشهء اروپا و مخصوصا در آلمان چند تنی از آنان وجود دارد و همچنین دوستداران فرنگی‏نژاد ایران این جرقّهء آشنائی تازه را با حرارت درونی خود مشتعل داشته و روزبروز بر وسعت دایرهء آن افزودند تا عاقبت ازدیار روز افزون‏ روابط معنوی بین دو ملّت آلمان و ایران و مخصوصا آرزوی وسعت دادن‏ دایرهء روابط مذکوره را در آینده لزوم ایجاد یک انجمنی را عجالة در آلمان محسوس داشت که عنصر آلمانی و ایرانی گاه‏گاه در آنجا گرد آمده‏ و در راه افزایش روابط مادّی و معنوی و حسیّات دوستانه و خالص‏ بین دو ملّت سعی و کوشش نمایند.این بود که در شب 17 ربیع الثّانی‏ این سال(1336)عدّهء قریب به 50 نفر از اشخاص محترم و بزرگان‏ آلمانی و ایرانی گرد آمده و پس از آنکه بدوا آقای تقی‏زاده و سپس‏ فن‏هنتیک وزیر خارج از شغل آلمان نطقی مبنی بر لزوم و محسّنات انجمن‏ مزبور بآلمانی داشتند آقایان حاضرین نیز همراهی خویش را با چنین اساس‏ سودمندی اظهار داشته و پس از مباحثاتی چند در خصوص بعضی از موادّ نظامنامهء که نوشته شده بود عدّهء اعضای عامله معیّن و بانتخاب رئیس‏ پرداخته شد و فن‏هنتیک بریاست اوّل و آقای تقی‏زاده بریاست دوّم‏ و همچنین بارن فن‏ریشتهفن عضو ریشستاگ و کفیل سابق سفارت آلمان‏ در ایران بنایب رئیسی اوّل و آقای وحید الملک بنایب رئیسی دوّم‏ منتخب گردیدند«انجمن آلمان و ایران»بمبارکی رسما تشکیل گردید. فردای شب مزبور چندید روزنامهء آلمانی شرح انعقاد انجمن مذکور را نوشته و شمّهء از فواید و منافع آنرا ذکر نموده بودند.ما عجالة در این‏ باب باین مختصر اکتفا نموده بعدها در موقع خود در خصوص«انجمن‏ آلمان و ایران»و نظامنامه و صندوق وی شرح و تفصیل کافی‏ خواهیم داد.

جشن ایرانیان برلن

بمناسبت مادّهء دهم متارکه‏نامهء که در تاریخ غرّهء ربیع الاوّل بین‏ نمایندگان دول اتّحاد از طرفی و نمایندگان روسیّه از طرف دیگر راجع‏ بتخلیهء ایران از قشون خارجی بسته شده ایرانیان مقیم برلن درصدد انعقاد مجلس جشنی برآمدند که در آنجا سپاسگذاری خود را در مورد مادّهء مذکور اظهار داشته و امیدواری خود را نیز از آنکه دولتهائی که‏ در برست‏لیتوسک مشغول مذاکرات صلح بودند در پی این اوّلین‏ اقدام حیات بخش اقدامهای فعلی دیگری نیز که برای تکمیل استقلال‏ ایران لازم است بعمل خواهند آورد کوشزد نمایند.بنابراین دعوت‏ نامهء چاپی از طرف قاطبهء ایرانیان مقیم برلن فرستاده شد و قریب‏ 200 نفر از محترمین شهر از اعیان و اشراف و روزنامهءنگاران و اجزاء سفارتخانها از آلمانی و غیره و مخصوصا از دوستان عثمانی و مصری‏ و هندی و سایر شرقیوّن در شب پنجشنبهء 27 ربیه الاوّل در تالار بزرگ مهمانخانهء«اسپلاناد»که از مهمانخانهای درجهء اوّل برلن است گرد آمدند.در میان حاضرین اشخاص ذیل دیده میشدند:شاهزاده‏ هنکل‏دنّرسمارک‏1جناب ایمهف پاشا2جناب راشدو3سفیر سابق‏ آلمان در پرتغال،بارن فن‏ریشتهفن‏4شارژدافر سابق آلمان در ایران و عضو مجلس رایشتاگ،دکتور زودکوم‏5عضو رایشتاگ،بارن اوپنهایم‏6 وزیر مقیم سابق آلمان در مصر،فن گلازناپ‏7نایب رئیس بانک دولتی‏ آلمان،جناب ادهم بیک مستشار سفارت علیّهء عثمانی،جناب شیخ‏ شریف صالح،جناب امیر شکیب ارسلان عضو مجلس ملّی عثمانی،تروتمان‏ مستشار8در وزارت امور خارجه،جناب دکتور فن‏لوشان‏9مستشار دولتی آلمان و فن‏وزندنک‏10.بعلاوه از معلّمین بزرگ آلمانی نیز چند تنی حضور داشتند از قبیل دکتور فرانتز اوپنهایمز11معلّم در علوم‏ اقتصادی و دکتور شیمان‏12موّرخ مشهور و پرفسور مارکوارت‏13 پهلوی‏شناس بزرگ و پرفسور میتوخ‏14رئیس ادارهء انطباعات شرقیّه‏ و عربی‏دان بزرگ و غیره.

بدوا آقای وحید الملک نطق مفصّلی بآلمانی نمودند و پس از آنکه تاریخ‏ مختصری از اوضاع و بلیّات ایران در سالهای اخیر بیان نمودند و نتایج‏ و خیمهء عهدنامهء روس و انگلیس 1325 را راجع بتقسیم ایران بمنطقه‏های‏ نفوذ مختلفه که کم‏کم داشت بسلب کامل استقلال از آن مملکت منتهی میشد خاطرنشان حاضرین نمودند سپاسگذاری ملّت ایران را از مسئلهء تخلیهء ایران از قشون خارجی تقدیم دول اتّحاد و مخصوصا دولت امپراطوری آلمان‏ و دولت علیّهء عثمانی داشته و با اظهار امیدواری در آینده در آنچه که‏ راجع بتکمیل استقلال حقیقی ایران و فراهم آوردن اسباب آن از طرف‏ دول اتّحاد است نطق خود را پایان دادند.

(1) Furst Henkel Donnersmarck

(2) Imhoff Pascha

(3) Raschdau

(4) Freiherr v.Richthofen

(5) Sudekum

(6) Oppenheim

(7) Glasenapp

(8) Buschberger

(9) v.Luschan

(10) v.Wesendenck

(11) Oppenheimer

(12) Schiemann

(13) Marquart

(14) Mittwoch