خطرهای سیاسی

مملکمت امروزی ایران محدود است از طرف شمال بجمهوری‏ روسیه،از جانب مغرب بجمهوری عثمانی و خاک عراق عرب یا بین‏النهرین، از طرف مشرق بافغانستان و بلوچستان انگلیس،از سمت جنوب بخلیج‏ فارس و اقیانوس هند.در هریک از جهات شمال و جنوب و مغرب در حقیقت دو نوع همسایه داریم:یکی ملل بومی و دیگر دولت‏های اجنبی‏ که بر آنها حکومت میکنند.اقوام بومی همسایهای واقعی و دائمی‏ و دولت‏ها مجاورین سیاسی ما هستند.مثلا از سمت شمال همسایهء سیاسی‏ ما دولت جمهوری روسیه است ولی همسایهای واقعی ما ترکمن‏ها و تاجیکهای‏ «ترکستان»،تاتارهایا ران و ارامنهء روس میاشند.از سمت‏ مغرب همسایهء سیاسی ما دولت جمهوری عثماین و همسایهای واقعی ما ارمنستان و کردستان عثمانی است که ترکها از چند سال باین طرف بواسطهء کشتن ارامنه و سخت‏گیری بکردها مشغول ترکی کردن آن نواحی شده‏اند از طرف جنوب و جنوب شرقی هم سیاسة با دولت انگلیس مجاوریم ولی‏ همسایهای دائمی ما بلوچها و اگر بآنطرف دریا نگاه کنیم اعراب و هندیها هستند.تشخیص این دو قسمت همسایگی از آن جهت لازبم است که خطرهای‏ تهدیدکنندهء مملکت ما نیز بهمان نسبت بر دو نوع است که یکی را به‏ «خطر سیاسی»و دیگری را به«خطر نژادی و ملی»تعبیر مینمائیم.