معادن نفت بختیاری

پارسال در همین ایّام بود که در شمارهء 27«کاوه»مقاله‏ای در تحت‏ عنوان فوق بنظر خوانندگان خود رساندیم و در خصوص اهمیّت معادن‏ مذکور شرحی نگاشتیم اکنون باز بمناسبت جلسهء عمومی مدیران«شرکت‏ نفت انگلیس و ایران‏1»که در 23 جمادی الاخره این سال(337پ)در لندن انعقاد یافته است در این مورد شرحی از روی مندرجات مجلّهء انگلیسی‏ «شرق نزدیک‏2»مورّخهء 24 جمادی الآخره همین سال مینویسیم و برای‏ مزید بصیرت خوانندگان را بمقالهء شمارهء 27«کاوه»و کتاب«گنج‏ شایگان‏3»(صفحات 14 و 70-72 و 107-109)حوالت میکنیم. مجلس مدیران در تاریخ مذکور در فوق تحت ریاست چارلس گرینوی‏4 (1) Anglo-persian

(2) The Near East, No.412 vid.XV,p.289 ff.

(3)گنج شایگان یا اوضاع اقتصادی ایران از سلسلهء انتشارات ادارهء کاوه(نمورهء 2)باهتمام آقای سیّد محمّد علی خان جمال‏زاده‏ طبع برلن 1335.

(4) Charles Greenway

در عمارت بریتانیک هوز1در کوچه گریت وینچستر استریت‏2در لندن انعقاد یافت.این مجلس نهمین مجلسی است که پس از ایجاد«شرکت‏ نفت انگلیس و ایران»منعقد شده است.در ظرف سال مذکور(از 7 جمادی الآخره 1336 تا 17 جمادی الآخره 1337)بر سرمایهء نقدی‏ شرکت مبلغی افزوده شده است که بالغ بر 000،950،6 لیرهء انگلیسی است. 000،750،1 لیره از این مبلغ را دولت انگلیس پرداخته و 000،800،2 لیره بابت نشر اسهام تازه و 000،400،2 لیرهء دیگر از بابت سرمایهء شرکتهای است که با«شرکت نفت انگلیس و ایران»شریک شده‏اند.

کار معادن مزبور خیلی بالا گرفته و دایرهء امورش بسیار وسعت یافته‏ است چنانکه نفع خالص خرج دررفتهء شرکت مزبور که در سال‏ 1333-1334 فقط 000،16 و سال بعد از آن 000،344 لیرهء انگلیسیب‏ بود در سال مذکور در فوق یعنی 1336-1337 بالغ به 994،516،1 لیره شده است در صورتیکه 000،800 تا 000،000،1 لیره هم بعنوان‏ سرمایهء احتیاطی کنار گذاشته‏اند.

(1) Britannie House

(2) Great Winchester Street

یک قسمت این عایدات مداخل کشتیهای متعلّق بشرکت است که در سال مزبور برای امور جنگی استعمال شده است.

«شرکت نفت انگلیس و ایران»در سال مذکور پس از آنکه از منافع‏ خالص خود بعضی حسابهای عقب افتادهء خود را پرداخت 708،779 لیره‏ باقی ماند که بین شرکاء از قرار صدی هشت قسمت گردید.

چشمه‏های نفتی که تابحال بکار افتاده میتواند در سال بمقدار 30 کرور خروار(10 کرور تن)نفت بدهد.

علاوه‏بر چشمه‏های کنونی چشمه‏های تازه‏ای در حوالی پیدا شده‏ که امید کامل است در آینده منبع فواید بسیار گردد مخصوصا که حالا بجای بخار قوّهء برق برای اخراج نفت و سایر اعمال لازمه بکار برده‏ میشود که هم مخارجش کمتر است و هم حاصلش بیشتر.

«شرکت نفت انگلیس و ایران»در سال مذکور در فوق در نزدیکی‏ شهر آیسوانسی‏1واقع در ساحل شرقی جزیره انگلستان در شمال خلیج‏ بریستول شروع بساختن تصفیه‏خانه‏ای نموده که از تصفیه‏خانه عبّادان‏ بزرگتر خواهد بود و محصولاتش بیشتر.این تصفیه‏خانه‏برای بازار خود انگلستان خواهد بود و معلوم است از این راه محصولات مزبور بقیمت‏ نسبته ارزانی بدست خواهد آمد.

شرکت مزبور درصدد است که لوله‏هائی که عجالة موجود است‏ و چشمه‏های نفت میدان نفتون(یا معدن نفتون)را واقع در سر راه مال امیر و شوشتر در سه فرسنگ و نیمی جنوب شرقی شوشتر و 47 فرسنگی شمال شمال شرقی محمّره با تصفیه‏خانه‏ای که در جزیرهء عبدان در مصّب شطّ العرب ورود کارون ساخته شده است مربوط مینماید یک لوله‏ 4 گرهی(10 اینچ)تازه‏ای نیز بیفزاید.

کشتیهای کنونی شرکت بنا باظهاراتی که از طرف مدیر سابق الذّکر در مجمع عمومی 23 جمادی الآخره 1337 شد 000،486 خروار گنجایش‏ دارند و شرکت کشتیهای دیگری سفارش داده که 000،450 خروار گنجایش خواهد داشت.

شرکت مزبور درصدد ایجاد قانونی است راجع باعانه و مواجبی که‏ باجزاء و کارکنمان شرکت داده خواهد شد در موقعی که این اشخاص بمناسبت‏ پیری پس از مدّت معیّن از کار کناره باید بگیرند یا آنکه مورد صدمه‏ای‏ واقع شوند که دیگر نتوانند کار کنند.این قانون در حق کلیّهء اجزای‏ انگلیسی از مرد و زن و بعضی اجزای غیرانگلیسی مجری خواهد شد و وقتیکه اجزا و کارکنان مزبور بمیرند هم بنا باین قانون وظیفه‏ای در حقّ‏ خانوادهء آنها مقرّر خواهد گردید.هیئت مدیره اصول این قانون را قبول‏ نموده و تا موقع مجمع عمومی مذکور د فوق بیشتر از 15000 نفر از کارکنان شرکت اظهار نموده بودند که حاضرند شرایط قانون تازه را قبول نمایند.

رئیس مجمع شرح مفصّلی بیان میکند در خصوص اینکه«شرکت نفت‏ انگلیس و ایران»خدمات عمده بدولتهای ائتلاف در مدّت این جنگ‏ (1) Iswansea

نموده و در فتح و ظفریکه در پایان نصیب آنها گردید تا حدّی شرکت دارد و مخصوصا در کار بین النهرین کمک بسیار نموده و در این مورد میگوید که‏ «من نمیخواهم اظهار عقیده نمایم که مسئلهء بین النهرین تا چه حدّ بفتح‏ قطعی کمک کرد همین قدر میگویم که بدون پیشرفت در آنجا ترتیبات ما در مشرق بکلّی رنگ دیگری میگرفت».

در آخر مجلس رئیس مشار الیه شرحی تعریف و تمجید از هیئت مدیره‏ و کارکنان شرکت مینماید و در ضمن از آقای عبد العلی خان صدیق السّلطنه‏ (پسر مرحوم حاجی محمّد خان صدر الدّولهء اصفهانی)مأمور دولت‏ ایران در معادن نفت مذکور اظهار تشکّر مینماید و خیلی اظهار تأسّف‏ مینماید که ایشان چون از طرف دولت ایران بسفارت واشنگتون منتخب‏ شده‏اند مجبورا از مأموریّتی که تابحال داشته‏اند کناره میگیرند ولی برادر ایشان آقای فرید السّلطنه بجای ایشان منصوب گردیده‏اند و قول داده‏اند که‏ بهمان رویّهء برادر خود عمل نموده و سعی وافی در راه منافع شرکت‏ و دولت متبوعهء خودشان مبذول دارند.

قدیمیترین شعر فارسی‏ بعد از اسلام

بر اهل فضل پوشیده نیست که در کتب ادبیّهء فارسی و تذکرهای‏ شعرا قدیمیترین شعر فارسی را بعباس(یا ابو العباس)مروزی نسبت‏ میدهند که بزعم ایشان در سنهء 193 هجری‏1در شهر مرو قصیده‏ای‏ در مدح مأموران گفته بوده که مطلعش اینست:

ای رسانیده بدولت فرق خود تا فرقدین‏ گسترانیده بجود و فضل در عالم یدین

الی آخر الأبیات که در تذکرها مسطور است،و تا آنجا که راقم‏ سطور اطّلاع دارد اوّلین کسی که این فقره را ذکر نموده نور الدّین محمّد عوفی است در تذکرهء لبا الألباب‏2.

علاوه بر آنکه آثار وضع و تجدّد بر وجنات این اشعار لایح‏تر از آنست که هیچکس را که بهرهء سلیم از ذوق ادبی باشد در آن شکی عارض‏ تواند شد قرینهء خارجی بر اینکه آن متجدّد است آنست که ایرانیان در قدیم‏ اگر هم خود شعری داشته‏اند بلا شک تابع عروض عرب نبوده است‏ و فقط بعد از وضع عروض عرب بتوسط خلیل بن احمد فراهیدی و انتشار این علم در ایران کم‏کم ایرانیان از روی عروض عرب بنای گفتن شعر فارسی گذارند و چنانکه در کتب عروض مفصّلا مسطور اسبت پس‏ (1)صاحب مجمع الفصحاج 1 ص 64 در سنهء 170 می‏نویسد و آن سهو واضح‏ است چه فقط در سنهء 183 هرون الرشید خراسان و قسمت شرقی مملکت خود را بمأمون واگذاشت و مأمون خود فقط در سنهء 193 یعنی همان سال وفات هرون بمرو رفت نه قبل از آن