عریضه اعتمادالسلطنه به ناصر الدین شاه درباره سانسور

...

بعضی کتب تازه منطبعهء هندوستان علی- الخصوص بمبئی چندیست به تهران میآورند از قبیل میزان الحق در رد مذهب اسلام و رسالهء موسوم‏ به هاشمیه در هجای یکی از علمای معتبر بلکه یک‏ طایفه از علمای ایران که حاجی شیخ هاشم و حاجی شیخ ابوتراب امام جمعه شیراز باشند و همچنین بعضی روزنامه‏ها از عثمانی و آلمان و فرانسه به تهران میآورند که سراپا بدنویسی از رجال دولت علیه ایران است و بعضی کتابچه‏ها که تألیفات مسافرین یاوه‏گوست از قبیل مادام‏ میرانو و دیالافوا و جمع دیگر.

ممانعت طبع این کتابچه‏ها و روزنامه‏ها اشکال دارد بلکه محالست و انتشار این قبیل‏ صحایف و اوراق جز ضرر برای دولت چه فایده‏ خواهد داشت.

حال چه عیب دارد رسمی که در میان اغلب‏ دول معظمه مرسوم است در ایران هم معمول شود. جز در فرانسه که جمهوری است و انگلیس که آزاد است و بلژیک و سویس که مسکن و مأمن طاغیان‏ تمام ملل فرنگ است.در آلمان و اتریش و روس و عثمانی و استانبول و پرتغال و غیره هم رسم‏ (سانسور)معمول است.

اما سانسور عبارت از اداره‏ایست‏ که وزارت پستخانه تمام اوراق مطبوعه‏ را نه مکتوبه جز آنهائیکه در جوف پاکت‏ و ممهور است باید به مجرد ورود باین‏ اداره فرستد.اشخاصی که در این اداره‏ هستند دانای به السنه مختلفه میباشند این صحایف راملاحظه نموده آنچه‏ روزنامه‏هاست فی الفور هرچه بی‏عیب‏ است بسته اعاده به وزارت پست بدهد که تقسیم شود منتها یک روز زیادتر این‏ امعان نظر طول نخواهد کشید.

آنچه کتب است بعد از چهار روز به اداره پست خواهد فرستاد و تعیین‏ یک یا دو روز تعویق اسباب حرف و بی‏اعتباری وزارت پست نخواهد شد. بلکه هیچ لازم نیست این مسئله پنهان‏ باشد رسمیکه آشکارا در تمام دول معظمه‏ است ما چرا باید پنهان کنیم.اما بعضی کتب است که به واسطه کاروان و تجارت داخل مملکت میشود بخصوص‏ کتب فارسیه که بیشتر از راه هندوستان‏ از بنادر فارس داخل میشود وزارت گمرکخانه‏ به مأمورین گمرک بنادر قدغن خواهد