اوضاع ایران

بمنسوخ شدن مزاوجت چونکه مساوات در اشیاء فقط وقتی صورت می‏بندد که اشیاء بالأشتراک باشد یعنی دیگر دارائی شخصی در بین نباشد و بدیهی است که اگر کسی بخواهد دارائی شخصی را از میان بردارد باید ارث و میراث و خانواده را که بنایش بر روی وراثت است از میان بردارد1.

و این که مسئله نسخ خانواده از طرف مزدکیها تا چه درجه بحقیقت پیوسته‏ بود از نوشتجات مورّخین عرب برمآید که میگویند دیگر تقریبا نصف‏ بچّه‏ها نمیدانستند پدرشان کیست‏2.»

این بود اصول عمدهء مذهب مزدک در آنچه راجع بتشکیلات و نظام‏ اجتماعی است میگوید خدا مردم را مساوی آفرید و ارزاق و نعمات را هم‏ افرید که مردم بطور مساوات از آن متمتّع باشند ولی معایب پنجگانهء رشک و خشم و کین و نیاز(احتیاج)و آز(طمع)باعث ظلم و تعدّی‏ و عدم مساوات گردیده و چون این«پنج دیو»هم خود ناشی از دارائی‏ و زن است باید برای برقرار کردن مساوات دارائی و زن را هم بطور اشتراک قرار داد که همه از آن بهره‏مند باشند و مخالفت و طمع از میانه‏ برخیزد.ولی ممکن است که مزدک این صغری و کبری را بدین روشنی‏ و بدین شکل نچیده باشد ولی بهر حیث شکّی نمیتوان داشت که از اصول‏ وی که اساسش بکلّی مذهبی است‏3اینگونه خیالات تراوش مینموده است‏ و اثرات خود را هم بخشیده بوده است.

انجمن آلمان و ایران‏4

از اوایل سال 1336 در آلمان انجمنی بنام«انجمن آلمان و ایران» تشکیل یافته است که منظور از آن سعی در نزدیکی میان دو دولت و ملّت‏ و شناساندن هرکدام از آنها بدیگر است بوسیلهء نشریّات و خطابه‏ها و امثال‏ آنها.این انجمن در ظرف این دو سال زندگی خود با پریشانی اوضاع‏ زمان با کار لایقی کرده و از گاهی‏بگاهی مجمعهای عمومی تشکیل‏ داده و خطابه‏ها از طرف اشخاص اهل خبره و بابصیرت در اوضاع‏ ایران ترتیب داده است.مخصوصا در این اواخر از وقتی که منشی‏ گلّ تازه جناب لیتن‏5کار ار بدست گرفته بر فعالیّت انجمن مزبور بسیار افزوده و در واقع انجمن را رونق و زندگی تازه‏ای داده است. فعال اعضای انجمن مزبور بر 356 نفر بالغ است و هر ماهی یک ورقهء (1)چنانکه الآن بالشویکهای روس همین راه را می‏پیمایند.

(2)«تاریخ ایرانیان....الخ»،صفحهء 458.

(3)تفاوت بسیار مهّم مذهب مزدک و سوسیالیسم هم همین است که مزدک‏ باسم مذهب و خدا حرف میزد و سوسیالیستها باسم سعادت نوع بشر صرف‏نظر از هرگونه نظریّات مذهبی و آسمانی.

(4).رجوع شود در اینخصوص بشمارهء 25 دورهء قدیم«کاوه».

(5) W.Litten

اخبارات موسوم به«اطلاعات انجمن آلمان و ایران»1برای توزیع باعضا نشر میکند که بسیار مفید و کاملا شایان تحسین است.روزنامهء کاوه در قیمت«اوضاع ایران»خود باجازهء منشی محترم مزبور غالبا استفاده از اخبارات مجموعه در آن رساله کرده و خواهد کرد.

اوضاع ایران

از اوضاع آخری ایران خبر مهمّی بما نرسیده.بعضی شماره‏های‏ متفرّقه از جراید فارسی که جسته جستهع بدست میرسد شامل وقایع مهمّه‏ای‏ نیستند و در واقع آنچه که شخص میخواهد بداند از جراید داخله بدست‏ نمیآید و فقط بوسیلهء مکاتیب و اخبار شفاهی توان بدست آورد یعنی از اخبار داخله کمتر چیزی نوشته میشود و فقط اخبار مندرجه در ستون‏ اخبار داخله و پایتخت از این قبیل است:«انبار غلّه و اقع در خیابان‏ جلیل آباد را هیئت وزرا تصویب نمودند که برای اصطبل قسمتی از قوای‏ قراسورانی مخصوص شود»-«برای جیرهء سربازهای ساخلوی مازندران‏ قرار شد در عوض غلّه برنج بدهند»-«برای ملبوس قشون خراسان‏ قرار شد که آنچه لازم است تهیّه شود»-هیئت وزرا تصویب نمود که 650 تومان قیمت نشانهای طلا و نقره که بصاحبمنصبان قزّاقخانه‏ مرحمت شده تأدیه شود»-«در دهات قزوین سر آب میان دهاتیان‏ نزاع شده»و هکذا.ولی از آن طرف مقالات افتتاحیّهء مفصّلی راجع‏ بانتخابات بلدیّهء منچستر و اوضاع داخلی انگلستان و نطق لوید جورج در باب اوضاع سیاسی فرنگستان و تعطیل عمله در نیویرک و کار صربستان‏ و کوه سیاه دیده میشود.

غرض ما تنقید مندرجات جراید ایران نیست چه آنها در میان متقاضیانی‏ زندگی میکنند که شاید غیر از آنچه مینویسند ممکن نیست در روزنامه‏ درج نمایند و باز سعی دارند چراغ نشریات ملّی را در مقابل بادهای‏ مخالف و مختلف روشن نگاهداشته و بمردم کم و بیش از اوضاع دنیا خبری بدهند.مقصود آنست که ایرانیان دور از مملکت بوسیلهء جراید داخله تشنگکی خود را باخبار مملکت نمیتوانند چنانکه دلخواه است‏ تسکین نمایند.

اخبارات مختصری که رسیده ذیلا درج میشود:

SSاخراج طلا و مسکوکات از ایران غدغن شده.

SSبموجب اطّلاعی که وکلای مختار انگلیسی در قفقاز فرستاده‏اند معلوم‏ میشود در جراید آنجا نوشته‏اند که هیئت ادارهء مالیّه و تجارت حکومت باکو مقرّر داشته است که از مال التّجارهائی که از ممالک دیگر از خاک آن‏ حکومت عبور کرده و بایران میرود گمرک گرفته نشود ولی از مال‏ الّتجاره‏ای که از ایرانیان از طرف خاک قفقاز بممالک دیگر میرود(باستثنای‏ گرجستان)گمرک گرفته خواهد شد و این حقّ گمرک یکصد بار از حقوق گمرکی سابق بیشتر خواهد بود.-رئیس گمرکخانهء گرجستان‏ بوکلای مختار مزبور اطّلاع داده است که مال التجاره‏ای که از باطوم‏ یا نتابنی(؟)مستقیما بطهران فرستاده میشود نه در گرجستان و نه در خاک حکومت‏ باکو باز خواهد شد و تفتیش گمرکی و اخذ حقوق گمرکی هم در حق‏ آنها بعمل نخواهد آمد.حقوق گمرکی مال التّجاره‏ای که بخود گرجستان‏ وارد میشود از قرار حقوق گمرکی سابق روسیّه خواهد بود.

SSاعلیحضرت احمد شاه در 24 ربع الثّانی از پاریس ببروکسل‏ عازم شدند و در آنجا از طرف پادشاه بلژیک پذیرائی شدند و در 26 همان‏ ماه دوباره از آنجا بفرانسه برگشتند.پادشاه بلژیک بایستگاه راه‏آهن‏ بروگسل برای وداع حاضر شده بود.

SSاوّلین وزیر مختار ارمنستان بطهران رسید.

SSیک روزنامه‏ای که در«سان فرانسیسکو»در ایالات متّحدهء امریکای شمالی نشر میشود2شرحی دربارهء ثروت معادن ایرن مینویسد و میگوید علاوه‏بر نفت که زمین ایران از ان فوق العاده پر و غتی است‏ خیلی انواع معادن دیگر در ایران فراوان است.یک معدن طلا در 17 فرسخی اصفهان از طرف شمال موجود است که سابقا هم خود ایرانیان بترتیب قدیمی خودشان در میاورند ولی عایدات آن بزحمت‏ مخارج آنرا مقابله میکرد.ولی با قواعد جدیدهء استخراج معادن لا بدّ منافع بسیاری از آن توان برد.طلای حاصل از طلاشوری در بازار کرمانشاه خیلی فروخته میشود.سرب و نقره خیلی زیاد است.مس‏ ثروت عمدهء زیرزمینی این مملکت است.ولی در استخراج این معادن‏ همه جا مسئلهء عسرت حمل و نقل و مسئلهء دسترس بودن یا نبودن زغال‏ باید در نظر گرفته شود.خوشبختانه معادن زغال همه جا در نزدیکی‏ سایر معادن موجود است.

SSآقی حسینقلی خان نوّاب وزیر مختار ایران در آلمان در 11 ربیع‏ الّثانی بحضور آقای ابرت‏3رئیس جمهوری آلمان رسیده و از طرف‏ اعلیحضرت احمد شاه تهنیت سال نو برئیس جمهوری تبلیغ داشتند.

SSسرهنگ یالمارسون‏4صاحبمنصب سوئدی و رئیس هیئت صاحبمنصبان‏ قراسورانی سابق ایران اخیرا در سوئد وفات یافته.مشار الیه در سنهء 1329 از طرف دولت سوئد بخدمت ایران داده شد که قراسوران نظامی‏ ترتیب جدید در ایران بنا کند و در 19 ماه شعبان از آن سال وارد طهران شده و شروع بکار کرد.بعد از در گرفتن جنگ رد اروپا وی‏ استعفا داده و در سنهء 1333 از ایران بسوئد برگشت.

(1)مقصود از دولت قفقاز حکومت باکو است که فعلا در آن ولایات که در یارن آنجا را قفقاز مینامند تشکیل شده و اسم یک ولایت ایران را غصب کرده و خود را بنام آذربایجان مینامد.

(2)اسم روزنامه چنین است: Mining and scient fic press

(2) Ebert

(3) Hjalmarson

در این شماره بواسطهء کثرت مندرجات دیگر درج مقالهء متسلسلهء «مشاهیر شعرای ایران»میسّر نشد.