مسئله انتخابات

معین

نمایندهء دانشگاه در مجلس‏ خلاصهء از مقاله آقای دکتر محمد معین انشیار دانشکده ادبیات

در کشورهای مترقی برای دانشگاه مزایائی قائل شده‏اند از آنجمله است‏ اعطای حق انتخاب نماینده مخصوص بدانشگاه که ما در ذیل از آن بحث میکنیم:

1-انگلستان که کهن‏ترین دولت مشروطهء دنیا1و مادر دول دموکراسی است‏ این امتیاز را بجهت همهء دانشگاههای آن کشور قائل شده است که نمایندگانی بمجلس‏ شورای انگلیس اعزام دارند2

دانشگاههای کشور نامبرده بنسبت ذیل در مجلس شورای انگلیس نماینده دارند:

 و این شماره نسبت بتعداد مجموع نمایندگان(یارلمنت)و نسبت بجمعیت‏ (1)از حدود سال 1215 میلادی؛ملت انگلیس در امور دولت مداخله مستقیم نمود.

(2)دانشگاههای آکسفرد و کمبریج پیش از آغاز قرن نوزدهم و دانشگاههای دیگر بعد از سال 1896 از این حق بهره‏مند شدند. آن کشورمیباشد.بدیهیست که نمایندگان مزبور از شخصیت‏های بزرک‏ جهان دانش و ادبند.

2-ایران از همهء مواریث باستان و مکتسبات تمدن اروپا پس از سرآمدهای بسیار توانسته است دارای یک دانشگاه گردد که با همه نقائص آن-که بر ارباب نظر پوشیده‏ نیست تنها رابط بین گذشته و آینده ملت و یگانه واسطه حقیقی میان تمدن‏ شرقی ایرانی و فرهنگ غربی است و از اینرو باید از هرجهت مورد تقویت و تقدیر «طبقهء زمامدار»واقع شود و از جملهء مزایائی که باید بآن اعطا گردد حق انتخاب‏ نماینده میباشد.

3-در مادهء 7 قانون تأسیس دانشگاه رسما استقلال آن تصریح شده و از سال 1321 این استقلال صورت‏پذیر گردیده ولی از سوی دیگر دانشگاه در هیأت‏ دولت و مجلس شوری نماینده ندارد و بودجهء سالیانه آن و قوانین مربوط بدان باید توسط«وزیر فرهنگ»بمجلس برده شود و این خود صرفنظر از اشکالات فراوان‏ و بطؤ جریان امر دانشگاه اساسا با مفهوم«استقلال»تباین دارد-اشکال مزبور نیز با اعزام نماینده بمجلس شوری مرتفع خواهد شد بدین طریق که برخی از لوایح‏ فوری و ضروری را وی بعنوان پیشنهاد تقدیم میدارد و در مورد لوایح دیگر مربوط بدانشگاه که از طرف هیأت دولت و وزیر فرهنگ تقدیم مجلس میشود مدافع جدی‏ خواهد بود.

(4)-شمارهء دانشگاهیان نیز بنفسه معتنابه و قابل‏توجه است و چون این‏ شماره را با آمار استادان و دانشجویان دانشکده دامپزشکی همه را که ضمیمه‏ کنیم شمارهء کارمندان و دانشجویان دانشگاه از 500‘4تن کمتر نخواهد بود و باتوجه‏ و اقبالی که نسبت بتحصیلات برخی از دانشکده‏ها مشهود است،ممکنست تا یکی در سال دیگر این شماره از(000‘5)هم تجاوز کند.

بدیهیست که عدد فوق صرفنظر از اهمیت مقام علمی و اجتماعی،از نظر کمیت‏ صرف نیز کمتر از شمارهء مجموع آراء برخی از حوزه‏های انتخابی مانند شاهرود و بندر پهلوی و غیره نیست.

 (5)-در طرح سودمند آقای دکتر مصدق تهران به 10 حوزهء انتخابی که‏ فی الحقیقه هریک به منزله یک شهر جداگانه محسوب شده تعیین گردیده است که‏ هر حوزهء سه و جمعا 30 تن نماینده خواهند داشت.

در صورتیکه این طرح دقیق مورد توجه و تصویب واقع شود چقدر شایسته است‏ که دانشگاه تهران(با تمام شعب آن)بمنزله یک بخش فرعی از حوزه‏های دهگانه‏ محسوب گردد و جمعا یک یا دو نماینده در مجلس شوری داشته باشد.

(6)-ممکنست این سئوال پیش آید که آیا انتخاب نماینه از طرف دانشگاهیان‏ انتخاب طبقاتی و مخالف قانون نخواهد بود؟در پاسخ باید گفت که در(قانون اساسی)از ملاک و مبنای اصلی انتخابات ذکر بعمل نیامده و فقط در اصل دوم آن«مجلس شورای‏ ملی نمایندهء قاطبه اهالی مملکت ایرانست هک در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت‏ دارند»ولی در(قانون انتخابات مجلس شورای ملی)فصل اول مادهء 2 تصریح شده«تقسیم‏ نمایندگان ملت نسبت بجمعیت تخمینی ولایات است»معهذا هیچیک از این دو امر مانع آن نخواهد بود که دانشگاه دارای نماینده جداگانه باشد چه این سازمان عظیم‏ هم از لحاظ شماره انتخاب‏کنندگان قابل‏توجه است و هم نماینده وی بالطبع«در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت»خواهد داشت.

(آینده)از آنجا که بهر نحو بتوان اشخاص دانشمند را بنمایندگی انتخاب‏ نمود و این خود وسیله‏ای برای رسیدن باین منظور است ما پیشنهاد بالا را قابل‏توجه‏ میدانیم و از این جهت بدرج آن مبادرت کردیم ضمنا از نویسنده محترم مقاله فوق و کلیه نویسندگانی که ما بواسطه تنگی جا در مجله مقالات آنانرا گاهی خلاصه میکنیم‏ معذرت میخواهیم.آنچه که رعایت آنرا لازم میدانیم منعکس نمودن افکار نویسندگان‏ و متفکرین است و سعی میکنیم در ضمن حذف قسمتهائی از مقالات منظور نویسندگان‏ از بین نرود و حق مطلب ادا شود.