نظری اجمالی به اوضاع ایران

امّا دربارهء معاهدهء 1907(1325)روس و انگلیس لرد کرزن اظهار میدارد که«غرض از آن سکته وارد آوردن باستقلال و مصونیّت ایران‏ نبوده بلکه این بود که برقابتی که میان دو دولت خارجی مدّت مدیدی در ایران جایگیر بود خاتمه داده شود.»

بدون شکّ اساس آن عهدنامه این‏طور بوده است چنانکه سیر سه سیل‏ سپرینگ رایس‏1نیز آنوقت سفیر انگلیس در ایران بود در یادداشت‏ معروف مورّخه 4 سپتامبر 1908(1326)خود بوزارت‏ خارجهء ایران اظهار نموده بود.

بدبختانه فشارهای دائمی حکومت تزار سابق روس بخصوص پس از حصول ائتلاف در میان حکومت روس و آلمان در پوتسدارم در 5 نوامبر 1910(2 ذی القعده 1328)بائتلاف روس و انگلیس یک شکل دیگری‏ داد که بکلّی مغایر با شکل اصلی بالّنسبه بیغرضانه‏تر آن بود و کم‏کم نه تنها بتقسیم اقتصادی بلکه به تقسیم سیاسی ایران منجّر گردید.

در حین آغاز جنگ بین المللی و مخصوصا پس از دخول عثمانی بجنگ‏ در پهلوی دول مرکزی اروپا دولت آلمان بسرعت خواست از نارضائی‏ ایرانیان از سیاست روس و انگلیس استفاده نموده و یک تحریکات‏ ماهرانه و دور اندیشانهء در ایران بعمل بیاورد تا ایرانیان را بطرف خود بکشد و اگرچه ایران بالأخره بیطرفی خود را اعلان کرد ولی چیزی‏ نمانده بود که بدین تحریکات فریفته بشود.

باوجوداین و با آنکه بیطرف مانده آنقدر خسارت و صدمه بایران‏ وارد شد که اگر داخل جنگ شده بود بیش از آن نمیشد و تمام ایالات‏ غربی ایران بخصوص از تبریز تا همدان و کرمانشاه و تا قم و کاشان و اصفهان و شیراز بواسطهء قشونهای رقیب بنسبت مدّ و جزر اردوهای‏ آنها در رفت و برگشت خراب و تباه گردید.

حالا ما میتوانیم امیدوار بشویم و باور بکنیم که وقت آن رسیده است‏ که ایران تلافی این خسارتها را ببیند.

کرزن میگوید که تبدّلات بزرگی که در اوضاع روسیّه در این حوادث‏ اخیر بعمل آمده بهترین وسیله ایست برای حکومت انگلیس که صداقت‏ خود را بدین طریق اثبات بکند که هرگونه علایم تجاوز را باستقلال‏ سیاسی و مصونیّت خاکی ایران بطور قطعی برطرف سازد.

در پایان بیان خود میگوید که ما بحکومت ایران اطّلاع دادیم که‏ ائتلافنامهء 1907 از این ببعد در عهدهء تعویق است.

از آنجا که ائتلاف روس و انگلیس که همیشه مایهء انزجار ایرانیان‏ شده بود از طرف اداره‏کنندگان امروزی روسیّه و همچنین از طرف‏ حکومت اخیر روسیّه که اینان جانشین آنها شدند ابطال شده و از آنجا که‏ دولت انگلیس نیز حالا اعلان میکند که آن ائتلاف در عهدهء تعویق است‏ زمینهء برای یک سیاست تازه‏تر و دوستانه‏تر در ایران صاف شده است‏ و این همان سیاست است که در 15 نوامبر 1911(23 ذی القعده 1329) لرد کرزن در نطق خود با کمال حسن نیّت اظهار کرده است.

(1) Spring Rice

بالأخره مقتضیات یک چنین سیاست بنظر میآید که از این قرار باید بشود:

1-ابطال کلّی منطقه‏های نفوذ که ائتلاف روس و انگلیس بوجود آورده و یاد آن همیشه در خاطرها تولید انزجار خواهد کرد اگرچه‏ خطرات هم نداشته باشد.

2-معاونت مالی کافی با شرایط منصفانهء خالی از قیود سیاسی و اقتصادی توهین‏آمیز و وحشت‏انگیز.

3-الغای نظارت مشترک حکومت انگلیس و حکومت هند در کارهای‏ ایران.این مداخلات نه تنها در این سالهای اخیر بلکه از یک قرن بدین‏ طرف مایهء بسی هرج‏ومرج و تزلزل در سیاست ما گردیده و لازم‏ بود که فقط و کاملا این سیاست از طرف حکومت انگلستان اداره شود.

4-در انتخاب مستشارهای مالی و غیره در آنچه که دولت ایران‏ لازم داشته باشد آزادی کامل بدولت ایران داده شود.یکی از مستشاران‏ مالی خارجه که بخوبی در جلب اعتماد ایرانیان کامیاب شده بود مورگان شوستر بود و اگر ممکن میشد که مومی الیه و یا یکی از امثال او واداشته میشد که‏ دوباره اصلاح امور مالی ایران را از همانجائی که شش سال پیش ترک‏ شده بدست گیرد برای احساسات ایرانیان یک نوازش خوش‏آیندی‏ و یک اعلان فصیح و عملی از سیاست دوستانهء ما نسبت بدان مملکت میشد و هم یک اسباب تعارف و مهربانی در حقّ متّحد خودمان دولت امریکا میگشت.

5-بالأخره آنچه از همه مهمتر است آنست که همه‏گونه جدّ و جهد باید بشود تا دولت انگلیس در ایران رجال سیاسی و قونسولها و صاحبمنصبان‏ خود را از اشخاص معیّن نماید که در نظر ملّت ایران معروف بدوستی‏ ایران و داشتن حسیّات خوب نسبت بآن ملّت که خصوصا آن همه مجذوب‏ محبّت و قدردانی است باشند.

اسامی چند تن از این قبیل اشخاص که از ایران برداشته شده و بممالک‏ دیگر فرستاده شده‏اند معلوم است و البتّه اگر آنها بایران مراجعت میکردند اثرات خوب می‏بخشید و بیش از همه ایرانیان را قانع میکرد که سیاست‏ جدید لرد کرزن حقیقت و جدیّت دارد و محلّ تصدیق اکثریّت بزرگ‏ ملّت انگلیس است.»

ادوارد براون.

نظر اجمالی باوضاع ایران

مسئلهء قوّهء نظامی انگلیس معروف به«پلیس جنوب»با وجود عدم‏ رضایت ایرانیان و شکایات متوالی از اقدامات بیرویّهء آنها و داد و فریاد روزنامجات باز از طرف انگلیسها بشدّت تعقیب شده و اتّصالا درصدد توسیع دایرهء آن هستند.خصوصا در این اواخر خیلی بکوشش خود افزوده و عدّهء از افراد قراسورانهای سابق ادارهء سوئدی را بوسیلهء زیاد کردن مواجب از ماهی شش تومان قدیمی بپانزده تومان داخل در جزو«پلیس جنوب»مینمایند و معلوم میشود این افراد بدوا باید در اصفهان مشق نظامی بکنند.ده نفر صاحب‏منصب انگلیسی با همراهی‏ بعضی ایرانیهای وجدانفروش که برای تشویق و ترغیب اهالی بمسئلهء «پلیس جنوب»بطهران میروند با یک عدّهء از افراد پلیس جنوب در قم‏ اقامت دارند.نقدا دیگر شعبهء قراسورانی ایران در جنوب قم نیست. همچنین ده نفر صاحب‏منصب انگلیسی دیگر با پنجاه نفر از افراد«پلیس‏ جنوب»در کرمانشاهان متوقفند.

انگلیسها بدسایس و حیل میخواستند در منطقهء غربی ایران نیز ادارهء دیگری باسم«پلیس غرب»برقرار نمایند و در این راه از هیچگونه‏ اقدامی فروگذار نکرده حتّی با تطمیع بعضی از رؤسای ایلات آن حوالی‏ و تأدیه مقداری پول پیشکی برسم انعام برؤسای جزو وقتی نزدیک بود این کار را صورت خارجی بدهند ولی بعدها بواسطهء مخالفت و ایستادگی‏ سخت خود اهالی آن صفحات بر ضدّ این کار و عدم موافقت هیئت دولت‏ گویا دیگر نتوانسته‏اند از قوّه بفعل آوردند و نقدا موقوف است.حتّی‏ مسئلهء قتل ناگهانی معاضد الملک کارگذار کرمانشاه که اخیرا اتّفاق افتاده‏ بقراری که از لحن روزنامهای طهران استشمام میگردد دور نیست که مربوط باین قبیل مسائل بوده باشد.

حرکات نظامیان روس تا اواسط ماه ربیع الأوّل 1336(آخرین‏ تاریخ روزنامهای فارسی که باینجا رسیده)بهمان حال سابق وحشیگری‏ باقی است بعلاوه اخیرا در راه قزوین پست دولتی را زده‏اند و در خود قزوین شبها با کمند سر زده بخانهای مردم رفته و روز را در معابر داخل‏ و خارج شهر عابرین را لخت میکنند.دولت ایران ناچار دویست نفر قزّاق‏ ایرانی با یک عدّهء سوار بعدّهء ساخلوی شهر افزوده و خود قزوینیها هم‏ قرار داده‏اند سیصد نفر نظمیّه از خودشان بجهت حفاظت شهر علاوه نمایند.

در آستارا اهالی خبر یافته‏اند که نظامیان روس قصد چاپیدن شهر را دارند لهذا همگی مسلّح شده و مصمّم شده‏اند که در صورت وقوع‏ حادثهء از جان و مال خود مدافعه نمایند.

در خوی انبارهای غلّه از طرف روسها مهر و موم شده و حمل‏ و نقل جنس بنقاط دیگر سخت غدغن است.

در مقابل تمام اینها جوابی که سفیر روس باعتراض دولت ایران داده‏ اسن است که:«سالداتها خودسرانه حرکت میکنند.»

دارالمساکین بهمّت جمعی از وجوه و تجّار بعلاوهء یک باب مریضخانه‏ بجهت فقرا در شهر نو طهران تأسیس و نقدا قریب هزار نفر را با خوراک و پوشاک و حمّام و سایر لوازم زندگی پرستاری مینمایند و درصدد هستند که دایرهء این کار را وسیع‏تر نموده و فکری برای کلیّهء فقرای مرکز بکنند و نیز قرار داده‏اند برای آنکه اشخاص تندرست‏ در دارالمساکین بیکار نمانند کارخانهء قالی‏بافی و غیره در همان بنا بکار اندازند.

گرانی نرخها و کمی آزوقه بهمان حال باقی و اسباب وحشت و اضطراب‏ است.در بروجرد موقعی که بجهت کمیابی نان اهالی در هیجان بوده و پیشقدمان میخواسته‏اند صورتی بکار نانواخانها بدهند سالار منظّم رئیس‏ نظمیّه را چند نفر از اشرار شهری میان بازار کشته‏اند.

دولت آنچه در قوّهء دارد در جلوگیری از قحط و غلا سعی میکند و از جمله مصمّم شده که در ایالات و ولایات جنس دولتی را بمیزان دو عشر نازلتر از قیمت معمولی بمصرف نانواخانهای خود آن نقطه برسانند. در همدان ملاّکین جمع شده و چهل باب دکاّن نانوائی باز کرده‏ بنرخ نازل برای اهالی و فقرا نان میدهند.در اوایل زمستان که تا آن‏وقت بارش نیامده و بجهت خشکسالی وحشت زیادی بین اهالی بود تقریبا در تمام نقاط ایران برف و باران بحدّ کفاف باریده و اسباب‏ امیدواری گردیده است.

از دو دستگاه هوانورد روسی در موقعی که در ارومیّه میپریده‏اند یکی‏ بزمین افتاده و دو نفر که سوار آن بوده‏اند پای یکی از آنها مقطوع و دیگری که زنی بوده سخت زخمدار شده است.

قیمت منات روسی که صدی سه تومان بوده در این اواخر بواسطهء خریداری خود روسها صدی شش تومان شده و رو بترقّی است.

سردار کلّ که یکی از رؤسای عمدهء نظام بود وفات یافته است.میرزا احمد خان معروف بصفا مستنطق ادارهء تأمینات نظمیّهء طهران روز آخر ماه صفر دم منزل خودش در طهران از طرف اشخاص مجهول کشته شده‏ و در تبریز نیز فخر المعالی و محمدخان نامی بهمین طریق بقتل رسیده‏اند.

وقایع جنگ فرنگستان

نوروز امسال اوّلین روز یورش آلمان در میدان غرب گردید و بآتشبازی در صف جنگ مراسم سال نو بعمل آمد.سلام تحویل را توپهای هیندنبورگ در سینهء قشون انگلیس داد.

آلمان پس از آنکه از طرف روسیّه فراغت حاصل نمود و راه هر خطری را از آن سو بست بسر وقت دشمنان اصلی خود فرانسه و انگلیس‏ آمد.ولی پیش از آنکه از تاریخ 15 جمادی الأولی بمیان آمده بطور اختصار بنظر خوانندگان میرسانیم:پس از سرگرفتن صلح با روسیّه‏ در ساعت 5 بعد از ظهر 20 جمادی الاولی(1336)در 24 همان ماه‏ عهدنامهء آلمان و فنلاند هم بامضا رسید.و هم در 12 همان ماه متارکه‏ نامهء نیز با رومانی بسته شده بود.عهدنامهء با روسیّه از طرف مجمع نمایندگان‏ هیئتهای عمله و سرباز و دهقانان در مسکو نیز در 3 جمادی الآخره بصحّه‏ رسید و اکنون میتوان آن عهدنامه را قطعی دانست.عهدنامهء مزبور که در برست لیتوسک بامضا رسید دارای 14 مادّه است و مادّهء 7 آن‏ در باب ایران و افغانستان است .