دیوار چین

ببچّه‏های خود اتّحاد و یگانگی با دشمنان ایالتی دیروزی و دشمنی با ممالک‏ تازه ایجاد شده را یاد بدهند و«جوانها را لباسهای رنگارنگ مخصوص‏ پوشاندند برای اینکه بروند همدیگر را بکشند».احصائیّات ثابت میدارد که جنگ در هر قرنی منظّما 40 ملیون نفوس را بکشتن داده یعنی هر روزی هزار و صد نفر و در عرض این سه هزار سالی که از تاریخ نوع‏ بشر کم یا بیش روشن است تقریبا همان مقداری که امروز کرهء زمین‏ سکنه دارد همان قدر را هم جنگ از میان برده است و مصارف این آدم‏ کشیها فقط در قرن 13 هجرت بالغ بر 700 میلیارد فرانک شده است و همین گونه مصارف باعث شد که اغلب ملّتها مبالغ هنگفت مقروض شدند چنانکه در سال 1311 فقط ممالک اروپا 121 میلیارد فرانک قرض داشتند از قرار ذیل:

فرانسه....32 میلیارد فرانک‏ روسیّه....20 میلیارد فرانک‏ انگلیس......18 میلیارد فرانک‏ ایتالی....11 میلیارد فرانک‏ اتریش.....10 میلیارد فرانک‏ آلمان.....9 میلیارد فرانک‏ و پانزده مملکت دیگر هم معا 21 میلیارد.

و از اینقرار است هر نفر آدمی که متوّلد میشد از همان دقیقه‏ای که چشم‏ میگشود از قرار ذیل مقروض بود:

فرانسوی.....987 فرانگ‏ انگلیسی......505 فرانگ‏ ایتالیائی.....375 فرانگ‏ اتریشی.......275 فرانک‏ روسی......220 فرانک‏ آلمانی.......200 فرانک‏ در صورتیکه یک نفر امریکائی چون امریکا مصارف قشون نداشت‏ فقط 90 فرانک مقروض میشد.فرانسه تنها در ظرف 22 سال از 1286 تا 1309 مبلغ قرضش از 13 میلیارد و نیم فرانک به 31 میلیارد و 660 ملیون رسید و در این سال اخیر یعنی 1309 در اروپا 000،300،3 نفر قشون تحت سلاح بوده است که هر نفری بمیزان‏ متوسّط سالیانه 1442 فرانک مخارجش میشده در صورتی که اگر این‏ اشخاص را میگذاشتند عوض اینکه فنّ آدم‏کشی را تکمیل کنند بروند کار بکنند دست‏کم هر نفر از آنها در سال 1000 فرانک نتیجهء کارش‏ میشد.

ولی چنانکه دیده میشود احصائیّات فوق راجع است بسی چهل سال‏ پیش و از آن تاریخ ببعد مدام بر بودجهء ممالک و قروض آنها افزوده‏ گردیده است و مخصوصا در این سالهای جنگ مخارج قشون کشی‏ و جنگ چنان سنگین شده که تخمین آن هم سخت است و باید منتظر شد تا احصائیّات کامل بدست آید.

وضع قتل عامّ درهیچ عصری و در هیچ‏یک از جنگهای بزرگ‏ دنیا حتّی در استیلای مغول که وحشی‏ترین اقوام دنیا بودند باین حدّ که در این عهد دیده شد نرسیده بود و سبب این جنون اجتماعی و عدم‏ التفات بقبح بدیهی این عمل همانا عادت مصنوعی و تزیت عمدی اطفال‏ است بمقتضای آن ور نه یک دقیقه فکر با عقل سلیم کافی است برای درک‏ قبح این عمل و برای تصوّر اینکه چرا باید قتلهای انفرادی جنایت و اقبح‏ سیّئات شمرده شده قاتل از طرفی محکوم بقصاص و از طرف دیگر مسلوب‏ از شرف و خارج از اجتماعات نجیب شمرده شود و قتلهای اجتماعی باعث‏ افتخار پیش‏آهنگان آن گردیده و نشان شرافت بآنها داده شود چنانکه‏ در قرون ماضی ملل غیرمتمدّن قتلهای شخصی هم جزای‏ درستی نداشت.

برای نشان دادن نمونه‏ای از اینکه خیال استیلای بملل دیگر و جنگ‏ و جدال دائمی باعث چه زحمتها و مساعی طولانی برای روی زمین بجهت‏ مدافعه خود شده مقالهء ذیل مثلی از قرون قدیمه بدست میدهد که علاوه‏ بر نشان دادن مساعی بشری برای مجادلهء بدون علّت با همدیگر دارای‏ فواید علمی نیز هست.

دیوار چین

بزرگترین سنگری که دست بشری در روی زمین برای مدافعهء خود ساخته و تا امروز باوجود مزور دهور تقریبا بهمان جسامت اوّلی‏ خود باقی مانده و دستبرد زمانه در انهدام آن چندان تأثیری نداشته است‏ دیوار چین است.

این دیوار را بزبان مغولی«پایان کرما»میگویند یعنی دیوار سفید امّا خود چینیها آنر«وان لی چاپچونگ»1یعنی دیوار ده هزار«لی»2 مینامند در صورتیکه در حقیقت طول این دیوار پنج هزار«لی»میباشد که معادل میشود تقریبا با 410 فرسنگ‏3یعنی تقریبا درست فاصلهء بین‏ کوه ارارات که منتهی نقطهء شمالی(شمال غربی)ایران و چابهار که‏ تقریبا منتهی نقطهء جنوبی(جنوب شرقی)ایران است.

از قرار اسنادی که بدست آمده است معلوم میشود که بنای این دیوار در عهد سلطنت خاقان معروف چین شیوانگتی‏4که از سنهء 209 تا 221 قبل از میلاد مسیح حکمران بوده است شروع شده است.برحسب‏ تحقیقات اخیره چنان ظاهر میشود که این دیوار گویا در عهد سلسلهء پادشاهان مینگ‏5که از سنهء 770 تا 1054 هجری سلطنت رانده‏اند تعمیر و اصلاح شده است.در بعضی جاها این دیوار را دو سه ردیف‏ یعنی دو سه سلسله دیوار پشت سر هم بنا کرده‏اند چنانکه در حوالی‏ شهر پکن همینطور است و دروازهء معروف کیونگکوان‏6هم که‏ ببدنهء آن بزبانهای مختلف زا قبیل سانسکریت و چینی و مغولی و تبتی و چوچی خطوطی نوشته‏اند در همان حوالی واقع است.

بیشتر از دو هزار سال از تاریخ این دیوار گذشته است و باز هم بنا باستحکامی که اکنون دارد میتوان گفت که چندین هزار سال دیگر هم بهمین وضع باقی خواهد ماند.

(1) Wanlitschangtschong

(2) Li واحد مقیاس طول چینی است که مساوی است تقریبا با ثلث فرسنگ.

(3)2450 کیلومتر

(4) Schihwangti

(5) Ming

(6) Kuyungkwan

چینیها این دیوار عظیم را در طرف شمالی مملکت خود برای دفع‏ استیلای قوم وحشی مغول که جنگ و خونریزی را زیاده از حدّ دوست‏ میداشته‏اند بنا کرده‏اند.

سیّاح آلمانی موسوم به وارت‏اگ‏1در باب دیوار چین چنین مینویسد:

«ارتفاع این دیوار یازده الی دوازده ذرع است و عرض آن در طرف قاعده ده ذرع است.این دیوار با سنگهای سماق چهار گوشی‏ بنا شده بدون آنکه امتداد آن قطع شده باشد از وسط صحرا و قلل شامخهء کوهها و دره‏های عمیق میگذرد و قسمتی زا آن در قلّهء کوهها در میان ابر مستور و ناپدید است.این سدّ سدید از طرف مشرق بطرف‏ مغرب بمسافتهای دور و دراز از ساحل دریای زرد شروع شده و تا وسط صحرای گوبی‏2در طول تخمینا 500 فرسنگ ممتد است.اگر این‏ مسافت بعید را در اروپا فرض کنیم از اسکوتلاند جزیرهء بریتانی‏ شروع شده و میرسد تا بداردانل یا از شبه جزیرهء قریم تا دریای‏ منجمد شمالی.و حقیقتا طول و عظمت این دیوار انسان را مات و متحیّر میسازد که نوع بشر بیچاره برای حفظ جان و مال خود مجبور بچه‏ کارهای فوق العاده‏ای بوده و هست.

اهرام کئوپس‏3که بزرگترین اهرام مصر است و بنا بروایت مورّخ‏ معروف یونانی هردوت صد هزار عمله در مدّت سی سال آنرا بنا کرده‏اند و بزرگی حجم آن دو ملیون و نیم متر مکّعب است که تمام از سنگ خارا بنا شده است در موقع مقایسه با دیوار چین بنای محقّری میشود چه‏ حجم دیوار چیبن 300 ملیون متر مکّعب است یعنی 120 بار بزرگتر از اهرام مذکور است و از اینرو میشود استنباط نمود که برای ساختن آن‏ چند ملیون نفس در چند سال مشغول بوده‏اند و افسوس که در این باب تا امروز چیزی از تواریخ و آثار در دست نیست.بعلاوه برای بنای دیوار چین مشکلاتی در پیش بوده که برای اهرام مذکور نبوده است چونکه اهرام‏ بزرگ مصر در یک حوزهء آباد و در جوار رودخانهء بزرگی مثل نیل واقع‏ است در صورتیکه قسمت عمدهء دیوار چین از میان صحراهای بی‏آب و علف غیر مسکون میگذرد و خدا میداند آن مقدارهای هنگفت موادّ خام را با چه زحمت‏ و مرارت و جانفشانی بقلل کوههای دو هزار زرعی بالا میبرده‏اند!»

از اواسط قرن یازدهم هجری که منچوها در چین تسلط و اقتدار پیدا کرده و سلسلهء قدیم مینگ را از حکومت انداخته و بسلطنت دست‏ یافته‏اند وجود این دیوار دیگر بیفایده شده است و بدردی نمیخورد. در قدیم الأیام مقرّر بوده است که صد هزار نفر مستحفظ در بالای این‏ دیوار کشیک میکشیده‏اند ولی از وقتیکه خود منچوها سر کار آمده‏اند دیگر لزومی بمستحفظ نمانده است.

شرکت نفت انگلیس و ایران

روزنامهء«تیمس»مورّخهء 8 ربیع الاوّل 1338(غرّهء دسامبر 1919 میلادی)مقالهء مفصّلی در خصوص عملیات شرکت نفت انگلیس و ایرن‏ در سال قوی ئیل 1337 و 1338 مینویسد که متضمّن مطالب مفیده‏ است و از آنجائی که در شمارهای دورهء قدیم کاوه‏1تابحال چندین بار در خصوص شرکت مزبور مقالاتی نوشته شده بود اکنون نیز محض مزید بصیرت‏ خوانندگان راجع بعایدات معادن نفت معدن نفتون(یا معادن نفت‏ بختیاری)که امروزه یکی از منابع مهمّ ثروت ملکی ایران بشمار میآید از مضمون مندرجات مقالهء مزبورهء«تیمس»مختصری مینویسیم.

منافع خالص شرکت در سال مزبور عبارت بوده است از 805،010،2 لیرهء انگلیسی در صورتیکه سه سال قبل از آن یعنی‏ لوی ئیل 1333-1334 فقط 000،16 لیره بوده است یعنی در عرض‏ سه سال 125 برابر شده است(عایدات مزبور که بنرخ قبل از جنگ در تبدیل بقران بالغ به 000،000،12 تومان میشود یک ربع هم از تمام‏ عایددات دولتی ایران بیشتر است)و این در صورتی است که هنوز خیلی اسباب کار شرکت مزبور ناقص است و بهمین جهت شرکت میخواهد 000،000،20 لیرهء انگلیسی برساند و مبلغ 000،000،6 لیره اسهام از آن بنا بوده در همان دوّمین دههء ربیع الاوّل 1338 بمقام فروش گذاشته‏ شود و البتّه تابحال تمام شده است.در خصوص مبلغ خسارتی که شرکت‏ مزبور از دولت ایران راجع بخرابی لوله‏های نفت از جانب عثمانیها مطالبه میکند معلوم میشود هنوز مذاکرات نتیجه‏ای نبخشوده است.شرکت‏ مزبور که تا سال قوی ئیل از قرار 6 و 8 درصد منفعت بصاحبان‏ اسهام خود داده بود در سال مزبور 10 درصد داده است.صاحب‏ مقاله در روزنامهء«تیمس»مینویسد که شرکت نفت مذکور همواره کوشش‏ میکند که دستور خود را بانجام رساند و فقرهء عمدهء نقشهء خیالی وی این است‏ که شرکت مزبور از شرکتهای نفت اوّل درجهء دنیا گردد.

عدّهء مردمی که در روی زمین بزبان آلمانی تکلّم مینمایند.بسیصد کرور میرسد.غیر از ممالک اتریش سابق و روسیّه که کم یا بیش در آنجا مدارس مخصوص آلمانی موجود است در مجموع سایر ممالک اروپا 80 باب‏ مدرسهء آلمانی موجود است.مدارس آلمانی در سایر قطعات روی زمین‏ از این قرار است:

در ممالک آسیا....20 باب‏ در ممالک آفریقا....24 باب‏ در ممالک آمریکا بالغ بر 1000 باب‏ در ممالک استرالیا.....50 باب‏ (1)شمارهء 9،27 و 35.