مشروطه خواهان ایرانی در انگلستان (2 صفحه)

نویسنده : آل یاسین، کامبیز

حافظ » شماره 32 (صفحه 77)

--------------------------------------------------------------------------------

مشروطه‏خواهان ایرانی در انگلستان

اقتباس و تلخیص: دکتر کامبیز آل یاسین‏ \*نقش ایرانیان برون مرزی در رویدادهای مهم ایران در یکصد ساله‏ی اخیر بسیار نمایان است،از جمله در انقلاب‏ مشروطیت،در نجات آذربایجان،در ملی شدن نفت و سرانجام در پیروزی‏ انقلاب 1357.مقاله‏ی حاضر تلخیصی و اقتباسی‏ست از نوشته‏ی ارزشمندی که در ایران شناخت به چاپ رسیده و کوشش‏ها و اقدامات مشروطخواهان ایرانی در انگلستان‏ را بررسی می‏نماید.در انگلستان،بین مشروطه‏خواهان‏ ایرانی از یک سوی و مخالفان اتحاد انگلستان و روسیه و اعطای امتیاز به دولت‏ روسیه در ایران،افغانستان و تبت(معاهده‏ی‏ 1907.م)که سیاست سرادواردگری،(وزیر امور خارجه‏ی وقت انگلستان)بود،از سوی‏ دیگر اتحاد نظر وجود داشت.از این نظر، پشتیبانی از جنبش مشروطه‏خواهی در ایران،و محکوم کردن مداخلات دولت‏ روسیه در امور داخلی ایران در جراید انگلستان،محصول این اتحاد نظر یا اشتراک منافع بود.

پروفسور ادوارد براون یکی از مخالفان‏ مداخله‏های توسعه‏طلبانه‏ی دولت روسیه‏ در ایران،با داعیه‏ی دوستداری فرهنگ‏ ایران،سید حسن تقی‏زاده از رهبران قدر اول‏ مشروطیت،دعوت به عمل آورده تا وی به‏ لندن برود و در آن‏جا برای اعاده‏ی مشروطه‏ در ایران پس از بمباران مجلس به دست‏ قزاقان روس تلاش کند.

در پاسخ به این دعوت،تقی‏زاده به اتفاق‏ محمد علی خان تربیت،بلادرنگ به‏ انگلستان رفتند،معاضد السلطنه نیز کمی‏بعد به آنان ملحق شد.افراد دیگری نیز به لندن رفت و آمد می‏کردند،و در اقدامات و فعالیت‏های بعدی این افراد مشارکت داشتند.فعالیت مشروطه‏خواهان ایرانی در انگلستان را تقی‏زاده در یادداشت‏هایش نوشته است و آن یادداشت‏ها اکثرا به همت ایرج افشار در تهران به‏ بهترین وجهی،سابقه ولاحقه‏ی این‏گونه کوشش‏ها و اقدامات مشروطه‏خواهان ایرانی در کشور انگلستان را ثبت و ضبط کرده است.تقی‏زاده از جمله نوشته است.

«ما در جراید انگلیس مخصوصا روزنامه‏های دیلی نیوز1و دیلی کرونیکل‏2و منچستر گاردین‏3 Manchester Guardian که تاحدی آزادی‏طلب بودند،سعی در جلب افکار عمومی انگلستان می‏کردیم».4«انتشار بیانیه‏یی در روزنامه‏ی تایمز5از طرف مشروطه‏خواهان‏ ایرانی مقیم اروپا از اقداماتی بود که با هدف معرفی جنبش مشروطه‏خواهی در ایران و افشای‏ دخالت‏های دولت روسیه در امور داخلی ایران انجام شد.این بیانیه‏ی نسبتا مطول،به امضای‏ تقی‏زاده و معاضد السلطنه نمایندگان مجلس شورای ملی ایران چاپ شد.در بیانیه‏ی مذکور،ابتدا اهم اختلافات محمد علی شاه با مشروطه‏خواهان و سپس به توپ بستن مجلس،حبس،شکنجه، اعدام مشروطه‏خواهان و سکوت دولتیتن روس و انگلیس در برابر این اقدامات سبعانه‏ی‏ محمد علی شاه را توضیح داده آن‏گاه اقدامات و مصوبات مجلس و تأثیر مثبت این مصوبات بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران را تشریح کردند.نویسندگان بیانیه صراحتا سفارت‏خانه‏های‏ روسیه و انگلستان در ایران را محرکین محمد علی شاه در بمباران مجلس قلمداد کردند.زیرا نمایندگان سیاسی این دو کشور،شاه قاجار را از اقدامات و نطق‏های نمایندگان مجلس و جلسات‏ انجمن‏ها بیم‏ناک کرده بودند.خصوصا دولت روسیه در انهدام مجلس و برچیدن حکومت‏ مشروطه دخالت به‏سزا داشت،و دخالت این کشور را در امور داخلی ایران محکوم کردند.

«دولت روس بود که مشروطیت ما را به زد.که مثل حرارت آتش و روشنایی آفتاب این‏ مطلب در ایران بدیهی‏ست».محمد علی شاه در بیانیه‏ی مذکور،مجموعه‏یی«از فساد اخلاق که‏ به هیچ زبان نمی‏شود آن را بیان کرد.»معرفی شده است.6در خاتمه از«همسایگان ایران و مخصوصا از دول حریت دوست عالم»خواسته شد که گوشه‏ی چشمی به این گوشه‏ی آسیا داشته و از مداخله در امور داخلی ایران و معاونت محمد علی شاه بپرهیزند.تا مشروطه‏خواهان‏ به حق مشروع خود دست یابند.7

گذشته از مشروطه‏خواهانی که در لندن به‏سر می‏برند،بعضی از پاریس‏نشینان نیز با انگلیسی‏ها مراوداتی داشتند و اقامت در پاریس،خدشه‏یی در روابط این افراد با رجال و سیاستمداران انگلیسی به وجود نمی‏آورد.چون رجال و سیاسیون انگلیسی که علایقی در ایران‏ داشتند،خود به پاریس رفته و به ملاقات و مذاکره با ایرانیان می‏پرداختند.پروفسور ادوارد براون‏ در نامه‏یی به علامه علی اکبر دهخدا اطلاع داده بود که لینچ‏8در پاریس با سردار اسعد، ممتاز الدوله و علاء الملک ملاقات کرده و خیلی خوشنود برگشته است،و کمال اعتماد بر یگانگی‏ و یک‏دلی ایرانی‏های پاریس خصوصا بختیاری‏ها دارد.و از وزارت امور خارجه این‏جا هم امید دارد که کم‏کم مطلب را می‏فهمند.9

حافظ » شماره 32 (صفحه 78)

--------------------------------------------------------------------------------

اما مشروطه‏خواهانی که در لندن به‏سر می‏برند،روابط نزدیک و عمیق‏تری با رجال و سیاسیون انگلیسی داشتند.خصوصا تشکیل‏ «کمیته‏ی ایران»مناسبات بین مشروطه‏خواهان ایرانی و بعضی از نمایندگان پارلمانی انگلستان را تسهیل و تسریع می‏کرد.در پارلمان‏ انگلستان،عده‏یی از نمایندگان که با سیاست‏های دولت انگلستان در قبال اوضاع سیاسی ایران از سال 1907 م به بعد و اتفاق و اتحاد با روسیه مخالف بودند،10کمیته‏یی به نام«کمیته‏ی ایران»11به وجود آوردند.مخالفت با مداخله‏های دولت روسیه در ایران،و در واقع حفظ منافع تجار و سرمایه‏داران انگلیسی در ایران،هدف اصلی این کمیته‏ بود.در خارج از پارلمان نیز کمیته‏یی با همان اسم با عضویت بعضی‏ از نمایندگان پارلمان و رجال انگلیسی و تقی‏زاده و معاضد السلطنه‏ تأسیس شد.براون که خود از اعضای کمیته‏ی ایران بود،در مورد تأسیس آن،چنین نوشته است:

«تشکیل کمیته‏ای در انگلستان در(30 اکتبر 1908 م)مدیون‏ اشتیاق و دل‏سوزی مستقیم تقی‏زاده و همکاری معاضد السلطنه که در ماه سپتامبر وارد لندن شده بودند،بوده است.»12

ادوارد براون در نامه‏یی ترکیب اعضای«کمیته‏ی عمومی از برای‏ مدافعه از حقوق ایرانیان»که همان کمیته‏ی ایران است را چنین‏ گزارش کرده است:

«تشکیل کمیته‏ای در انگلستان در(30 اکتبر 1908 م)مدیون‏ اشتیاق و دل‏سوزی مستقیم تقی‏زاده و همکاری معاضد السلطنه که در ماه سپتامبر وارد لندن شده بودند،بوده است.»12

ادوارد براون در نامه‏یی ترکیب اعضای«کمیته‏ی عمومی از برای‏ مدافعه از حقوق ایرانیان»که همان کمیته‏یی ایران است را چنین‏ گزارش کرده است:

«ریاست کمیته به عهده‏ی لردلمینگتون‏13 Lord Lamington است. مسترلینچ یکی از اعضای پارلمان،شحنه(ناظم،مدیر)مجلس و نایب‏ او براون و سرگریتن‏14 Sir Greetton صاحب اداره‏ی منچستر گاردین، سکرتر(منشی)کمیته‏15است».

همکاری تقی‏زاده و معاضد السلطنه با اعضای انگلیسی«کمیته‏ی‏ ایران»موجب اتحاد بین مشروطه‏خواهان ایرانی و سیاسیون و رجال‏ مخالف وزیر امور خارجه‏ی انگلستان شد.البته هر دو گروه، متفق‏القول بودند که دولت روسیه در ایران به مداخله‏های تجاوزکارانه‏ و توسعه‏طلبانه می‏پردازد.اما طرز تلقی هر یک از این گروه‏ها نسبت‏ به این مداخله‏های تجاوزکارانه و انگیزه‏ی مخالفت با آن،متفاوت بود.

کنفرانس‏هایی در لندن و کمبریج درباره‏ی مسائل ایران به اهتمام‏ براون و دوستانش برگزار می‏شد.تقی‏زاده و دوستانش نیز غالبا به این‏ کنفرانس‏ها دعوت می‏شدند.در این مجامع،تقی‏زاده درباره‏ی جنبش‏ مشروطه‏خواهی در ایران سخنرانی می‏کرد.از جمله،در انجمن آسیای‏ مرکزی‏16که عده‏یی از سیاسیون انگلیس،وکلای مجلس ملی،لردها، روزنامه‏نویس‏ها و...بودند.17تقی‏زاده درباره‏ی جنبش‏ مشروطه‏خواهی در ایران و وقایع جاری ایران نطقی ایراد کرد و به‏ سوالات شرکت‏کنندگان پاسخ داد.هرچند معاضد السلطنه احتمالا در این کنفرانس‏ها سخنرانی نمی‏کرد،اما نوشتن مقالاتی در مطبوعات‏ انگلستان برای اثبات حقانیت مبارزات مشروطه‏خواهان،مرهون‏ هم‏فکری و همکاری همه‏ی مشروطه‏خواهان ایرانی ساکن لندن بود.

معاضد السلطنه در لندن،پاریس و سوئیس در رفت و آمد بود، دوست و همکار اصلی او در مبارزات،میرزا علی اکبر خان دهخدا بود. دهخدا با اقامت معاضد السلطنه در انگلستان و همکاری وی با براون‏ و تقی‏زاده موافق نبود،به طوری که از مفاد یکی از نامه‏های دهخدا به‏معاضد السلطنه پیداست،او عدم رضایتش را در این نامه چندین مرتبه‏ به اطلاع معاضد السلطنه رسانده بود،در این نامه نیز ناخشنودیش را از ادامه‏ی همکاری معاضد السلطنه با براون و تقی‏زاده،موکدا ابراز می‏کند:

«باز مجددا عرض می‏کنم،که در انگلیس ماندن و تابع اوامر زید و عمرو شدن معنی‏اش توسعه دادن اداره‏ی خود پسندهاست‏ (منظورش تقی‏زاده است).آتش مسیو براون را هم پیش از این‏ خاموش بکنید،و ایران را هم بیش از این‏ها رسوا نفرمایید.براون‏ هرچه باید بکند،خودش پیش‏تر می‏کرد.و بعد از این هم خواهد کرد.18

فعال‏ترین فرد از مشروطه‏خواهان ساکن لندن،سید حسن تقی‏زاده‏ بود.حتا می‏توان ادعا کرد،وی فعال‏ترین فرد در بین همه‏ی‏ مشروطه‏خواهانی بود که در خارج از کشور فعالیت داشتند.توجه به‏ تعداد و محتوای نامه‏هایی که از نقاط مختلف توسط اشخاص متعدد به‏ او نوشته شده است،نیز همین مطلب را تأیید می‏کند.

خلاصه‏ی کلام این است که همان‏طور که در انقلاب بهمن‏ 1357 انقلابیون برون مرزی(بویژه آیت‏الله خمینی و روحانیون همراه‏ ایشان و نیز اشخاص غیر مصمم ایرانی مقیم اروپا از جمله کسانی‏ مانند:دکتر ابراهیم یزدی،دکتر مصطفی چمران،صادق قطب‏زاده، ابو الحسن بنی صدر،صادق طباطبایی و غیرهم)بسیار مؤثر بودند،در بازگرداندن مشروطیت به ایران هم،ایرانیان مقیم خارج مؤثر بودند،در بازگرداندن مشروطیت به ایران هم،ایرانیان مقیم خارج مؤثر واقع‏ شدند.مثلا سردار اسعد از پاریس به قصد راندن محمد علی شاه به‏ ایران آمد و یا آن که آخوند ملا محمد کاظم خراسانی پس از صادر کردن‏ فتوای جهاد علیه محمد علی شاه از نجف به سوی ایران حرکت کرد و گویا مخالفانش از ترس،او را در بین راه مسموم کردند که به ایران‏ نیاید.امروز هم نیروهای ایرانی خارج از کشور-مخصوصا از نظر ثروت و تأثیرگذاری در سیاست‏های کشورهای محل اقامت خود که در آن‏جا حق رأی دارند-می‏توانند در سیاست داخلی تأثیرگذار باشند.اما چون این مقاله در پاسخ فراخوان ماهنامه‏ی حافظ درباره‏ی مشروطیت‏ تقدیم می‏شود،از بررسی این مسأله‏ی حیاتی در این‏جا صرف‏نظر شد.

پی‏نوشت‏ها

(1)- Daily News .

(2)- Daily cronicle .

(3)- Manchester Guardian .

(4)-تقی‏زاده،سید حسن.

(5)-تقی‏زاده،سید حسن.

(6)-اوراق تازه‏یاب مشروطیت‏ ...،ص 117.

(7)-اوراق تازه یاب مشروطیت و...،ص 120-119.

(8)- H.F.B.Lynch از نمایندگان پارلمانی انگلستان و از مدیران شرکت برادران لینچ، شرکت لینچ امتیاز کشتیرانی در کاروان را داشت و به بازرگانی در بوشهر،خرمشهر، آبادن و سراسر جنوب ایران مشغول بود.در اواخر دوره‏ی قاجاریه نیز امتیاز تأسیس‏ جاده‏ی اهواز به اصفهان که از بختیاری می‏گذشت را کسب کرد.از این‏رو،مناسبات‏ خوبی با بختیاری‏ها داشتند.

(9)-اسنادی از فعالیت‏های آزادی‏خواهان ایران در... سند شماره‏ی 100،ص 202.

(10)-این سیاست‏های دولت انگلستان،از نتایج معاهده‏ی‏ 1907 بین دولت‏های انگلستان و روسیه بود.(11)- Oersia Committee .

(12)-براون،انقلاب ایران،ص 287.

(13)- Lord Lamington .

(14)- Sir Greetton .(15)-اسنادی از فعالیت‏های آزادی‏خواهان ایران در...سند شماره 97،196.

(16)- Central Asian Sociaty (17)-تقی‏زاده،زندگانی‏ طوفانی...،ص 103.

(18)-اسنادی از فعالیت‏های آزادی‏خواهان ایران در...سند شماره‏ی 26،ص 58.