دوره جدید مشروطیت در ایران (3)

و دیوار اویخته شده بود.مجلس با نطق فن هنتیک‏1رئیس«انجمن‏ آلمان و ایران»افتتاح گردید و سپس آقای عزّت اللّه خان هدایت پسر مرحوم صنیع الدّوله بزبان آلمانی شرح مبسوطی در خصوص عید نوروز و تاریخ و اهمیّت آن و رسوم و عاداتی که در آن موقع در بین ایرانیان‏ متداول است و ترجمهء نیز منظوم از اشعار ذیل فردوسی بیان نمودند که‏ راجع است بتخت‏نشینی جمشید و ایجاد نوروز:

بفرکیانی یکی تخت ساخت‏ چو مایه بدو گوهر اندر نشاخت‏ که چون خواستی دیو برداشتی‏ زهامون بگردون برافراشتی‏ چو خورشید تابان میان هوا نشسته براو شاه فرمانروا جهان انجمن شد بر تخت اوی‏ از آن بر شده فرّهء بخت اوی‏ بجمشید بر گوهر افشاندند مر آن روز را نو خواندند ... ... چنین جشن فرّخ از آن روزگار بمانده از آن خسروان یادگار.

آنگاه آوازخوان مشهوری چندین قطعه از دیوان مشهور گته‏2را که موسوم است به«دیوان غربی شرقی»3و بطرز شعرای شرق گفته‏ شده است با پیانو خواند و بالأخره یکی از مشهورترین رقّاصه‏های برلن‏ نیز چند رقص شرقی از روی موسیقی ایرانی نمود و پس از صرف چای‏ و شیرینی و مخصوصا بعضی شیرینهای ایرانی از قبیل پشمک و آب‏نبات‏ که در خود برلن ساخته شده بود مجلس ختم شد.

دورهء جدید مشروطیّت‏ در ایران‏ (3) دورهء دوّم

مشروطیّت ایران از 23 جمادی الأولی 1326 تا 25 جمادی الآخره‏ 1327 در تعطیل ماند و استبداد سابق باز یکدورهء خودنمائی پیدا کرد و اگرچه در عرض این مدّت نیز از 14 ربیع الثّانی 1327 ببعد مشروطیّت از طرف محمّد علی میرزا اسما برقرار شده بود لکن حقیقتی‏ نداشت و دل شاه با این وضع صاف نشده بود.بعد از خلع محمّد علی‏ از سلطنت انتخابات شروع شده و در دوّم ذی القعدهء 1327 مجلس ملّی‏ دوّم افتتاح گردید.

دولت جدید انقلابی که پس از خلع محمّد علی میرزا برقرار شده‏ بود یک دستور اصلاحات خوبی تربیت داد و برای اجرای آن منتظر (1) Von Hentig

(2) Goethe مشهورترین شاعر آلمانی(1163-1238).

(3) .Wcstostlicher Diwan.

افتتاح مجلس بود.پس از افتتاح مجلس ابتدا درصدد استقراضی از دولتهای روس و انگلیس برآمدند و مبلغ پانصد هزار لیرهء انگلیسی‏ (قریب پنج کرور تومان)که بواسطهء آن بنظم مملکت و اصلاح مالیّه شروع‏ کنند تقاضا کردند(29 ذی القعده 1327).و در ضمن مقصود دولت‏ ایران آن بود که بدین وسیله مقاصد آن دو دولت را نسبت بایران بفهمد و در سیاست خارجی خود بصیرتی حاصل نماید.این امتحان نتیجهء خود را داد بدین قرار که دو دولت همسایه پس از مدّتی تأخیر در جواب و قریب دو ماه مذاکره با همدیگر جواب دادند(6 صفر 1328) که حاضرند فقط چهارصد هزار لیره بدهند بشرایطی که مخلّ استقلال‏ سیاسی و اقتصادی ایران بود.مجلس ملّی باجماع آراء شرایط مذکور را ردّ کرده و درصدد آن برآمد که بوسایل مختلفه عایداتی از داخلهء مملکت‏ تدارک نماید و مصمّم گردید که بواسطهء وضع مالیاتهای تازه و تصرّفات‏ در منابع عایداتی معدودی که دست دولت ایران در آنها باز بود عایدات‏ مملکت را زیاد کند و یکی از آن وسایل مالیات نمک بود که در سوّم‏ ربیع الأول 1328 برقرار شد و بهر مثقالی یک دینار مالیات‏ بسته شد.

مجلس شورای ملّی دوّم از ابتدا از یکطرف دوچار یک سلسله‏ اشکالات خارجی از بدترین اقسام آن بود و از طرف دیگر مبتلای‏ بحران مالی و تنگدستی فوق العاده بود که آن نیز از سخت‏گیریهای دول‏ خارجه پیش آمد.ایم مجلس در باریکترین موقع تاریخی ایران و خطر ناکترین بحرانات مملکتی و خوفناکترین زمانی واقع شده بود.هیچ مجلسی‏ در ایران و بلکه هیچ مجلسی در دنیا بجز مجلس ملّس لهستان در سنهء 1180 این‏قدر موقع مشکل و تاریک و هولناک نداشته حتّی مجلس ملی سوّم‏ نیز که در زمان جنگ دنیائی افتتاح یافت در گردابی چنین هائل واقع‏ نشده و این‏قدر پر از قضا و قدر نبود.این مجلس که شاید هم از حیث اجزای تربیت شده و عالم پرمایه‏ترین مجالس ملّی ما بود در زیر تند باد حوادث خارجی و تهدیدات متولّد شده و زیر یادداشتهای‏ جان‏ستان و دسایس گوناگون خارجی بسر برد و در زیر صاعقه‏های اتمام‏ حجّتها(التیماتوم)در گذشت.دولت روس خلع محمّد علی را که‏ ضربتی بر نفوذ و عظمت خود تصوّر میکرد نمیتوانست هضم کند و بدین‏ جهت دولت جدید در هر قدم مصادف شد با یک سلسله تحریکات و اغتشاشات عظیمهء که طغیان رحیم خان قراجه‏داغی و عشایر شاهسون و عودت شاه مخلوع و طغیان تراکمه و یاغیگری و افساد داراب میرزا از جملهء آن اسباب‏چینیها بود.

چنانکه گفتیم پیش از افتتاح رسمی مجلس که در دوّم ذی القعدهء 1327 واقع شد پیشروان دولت و ملّت و مخصوصا میرزا ابو القاسم خان‏ ناصر الملک درصدد آن برآمدند که یک دستوری برای اصلاحات مهمّهء فوریه تدارک کنند که بمجرّد افتتاح مجلس باجرای آن شروع شود و بدین منظور هیئتی از وزرا و رجال تربیت شده و پیشروان وکلای حاضر در طهران از«کمیسون عالی‏1»انتخاب کرده و انجمنی باسم«کمیسیون‏ پروگرام»تشکیل داده در چندین جلسه دستور منظور را تربیت دادند که‏ عمدهء فصول آن عبارت بود از استخدام مستشارهای خارجه برای مایه، داخله،قراسورانی،نظمیّه و عدلیّه.بمجرّد افتتاح مجلس این پروگرام‏ شروع باجرا شد ولی در جلب مستشارها نیز بهامنطور که در مسئلهء استقراض خارجی تیر مجلس بواسطهء ضدّیت روس و انگلیس بسنگ‏ خورد یعنی وقتی که دولت برحسب قرار همین کمیسیون برای جلب‏ مستشاران مالیّه بدولت فرانسه و صاحب‏منصبان قراسورانی بدولت ایتالی‏ رجوع کرد این دو دولت بواسطهء تحریک روس و انگلیس یا برای‏ خوش‏آمد آنها از دادن مستشار امتناع کردند(در صورتیکه یکی از شرایط استقراضی که ذکرش گذشت از طرف روس و انگلیس جلب‏ 7 نفر مستشار مالی فرانسوی بود که بعدها از آن نیز مضایقه کردند). دولت ایران در این کار پا عقب نگذاشت و چنانکه معلوم است بامریکا و سوئد رجوع کرد و هیئت مأمورین شوستر آمریکائی و یالمارسون‏ سوئدی را بایران جلب کرد و از فرانسه دومورنی‏2را برای اصلاحات‏ وزارت داخله و پرنی را برای عدلیّه آورد.

دیگر کاری که دولت انقلابی تازه انجام داد آن بود که ضمن دفع‏ ریشهء فساد از طهران طرفداران استبداد یا حبس و یا جریمهء نقدی محکوم کرد و از این جرائم نقدی مبلغی قریب سه کرور تومان‏ بدولت ایران عاید گردید.علاوه بر این بعد از یأس از تحصیل استقراض‏ خارجی بشرایط موافق بچندین منابع مالیاتی دیگر دست زده شد که از آنجمله بود مالیات روده و زه و مالیات مسکرات و تریاک و غیره و از دو منبع مزبور مبلغ مهمّ معتنی یهی عاید دولت گردید.همچنین یکی از کارهای مالی بسیار مفید یک کاسه کردن قروض جاریهء دولت بود ببانک‏ استقراضی روس و بانک شاهنشاهی مه باوّلی قریب 13 کرور تومان و دوّمی قریب بهفت کرور تومان بعنوان حساب جاری مقروض بود. ابتدا مال بانک شاهنشاهی را در 16 جمادی الأولی 1328 یک کاسه‏ کردند و بعدها مال بانک روس را.این قروض که نتیجهء بی‏احتیاطیهای‏ مجنونانهء عهد مظفّر الدّین بود و از صدی نه تا صدی 24 فرع داشت و عند المطالبه یعنی هر روز لازم الأدا بود بواسطهء یک کاسه کردن بفرع‏ صدی هفت از اقساط اسستقراض مبلغ کلّی کسر و بر عایدات افزود.بعدها بواسطهء استقراضی که دولت توسّط بانک شاهنشاهی در لندن نمود و مجلس ملّی در سوّم جمادی الأولی 1329 آنرا تصویب کرد تمام قروض‏ دولت ایران ببانک شاهنشاهی هم تأدیه شد یعنی از وجه این استقراض‏ (1)«کمیسیون عالی»مجمعی بود که بعد از مجلس عالی اواخر جمادی الآخره و اوایل‏ رجب 1327 و هیئت مدیرهء اواخر رجب و اوایل شعبان همان سال تا افتتاح مجلس ملّی‏ دایر ماند و مرکّب از قسمتی از پیشروان ملّت بود برای مشاوره و کمک بوزرا و آنچه از وکلا هم که انتخاب میشدند و بطهران میرسیدند بتدریج در این هیئت‏ میشدند.

(2) G.Demorgny

که یک میلیون و دویست و پنجاه هزار لیرهء انگلیسی و بفرع صدی پنج‏ بود قروض سابق را که صدی هفت فرع داشت پرداختند.

چنانکه مذکور شد بزرگترین گذارش مجلس ملّی دوّم مبارزه با فشارهای‏ خارجی بود.ابتدا در 29 ذی القعدهء 1327 دولت بتصویب مجلس قرضی‏ بمبلغ پنج کرور تومان از روس و انگلیس خواست و در 5 صفر 1328 آن دو دولت جواب دادند که حاضرند فقط چهارصد هزار لیرهء انگلیسی‏ بدولت ایران قرض بدهند بشرایط ذیل:صورت مخارج بتصویب دو دولت برسد و خرج آن در تحت نظارت هیئتی باشد مرکّب از دو نفر فرنگی و چهار نفر ایرانی،7 نفر فرانسوی برای ادارهء امور مالیّه استخدام‏ شود با اختیارات اجرائیه،یک قوّهء نظامی در زیر ادارهء صاحب‏منصبان‏ خارجه تشکیل شود و استخدام صاحب‏منصبان مزبور بتصویب دو دولت‏ باشد،امتیاز راه‏آهن بهیچ کس از خارجه و اتباع داخله که سرمایهء خارجی‏ در کار آنها دخیل باشد داده نشود مگر آنکه حقّ تقدّم بدولت روس و انگلیس داده شود،امتیاز کشتی‏رانی دریاچهء ارومیه بروسها داده شود، علاوه بر گمرکات ضرّابخانه هم‏گرو تأدیهء اقساط این قرض کوچک باشد.

این شرایط چنانکه واضح است از طرف مجلس قبول نشده و در این اثنا دولت با یک اتّحادیّه«سندیکای»بین المللی برای استقراض پانصد هزار لیرهء انگلیسی بضمانت و اعتبار عایدات ضرّابخانه و عایدات معدن نفت و غیره مذاکرات کرد و این فقره باعث آن شد که بتاریخ سوّم ربیع الاّول 1328 روس و انگلیس یادداشتی بدولت ایران دادند و دولت را تهدید کرده و گفتند که وی حقّ ندارد هیچ منبع مالیاتی خودش را در مقابل هیچ قرضی‏ بضمانت گذاشته و محلّ تأدیهء آن قرار دهد.دولت ایران در 8 ربیع الأول‏ 1328 این تکلیف دو دولت را ردّ کرده و گفت که دولت خود را در منابع مالیاتی که گرو قروض سابق نیست آزاد میداند.این فقره باعث‏ برآشفتن آن دو دولت گردیده و موجب فرستادن یادداشتهای مشهور 26 ربیع الاّول و 10 جمادی الأولی 1328 گردید که بزرگترین ضربتها باستقلال ایران بود.یادداشت مزبور در حین آنکه بشرایط چندی‏ بایران آزادی استقراض از خارجه می‏بخشید دادن هر نوع امتیاز را بخارجه‏ که با منابع سیاسی یا نظامی آن دو دولت منافی باشد بدولت ایران غدغن‏ میکرد.این دست‏پاچگی انگلیس و روس یک جهت خارجی دیگر هم‏ داشت و آن این بود که در ماه ربیع الأوّل همان سال(1328)مدّت‏ تعهدّنامه ایران بروس در باب ندادن امتیاز راه‏آهن بخارجه منقضی میشد و از آنطرف مسافرت سیدروت نمایندهء بانک شرقی آلمان بطهران اسباب‏ تزلزل خاطر آن دو دولت گردیده بود و این مسافرت را مربوط ببعضی‏ خیالات از قبیل تحصیل امتیاز راه‏آهن خانقین و طهران میدانستند.

در این اثنا اشکالات و تحریکات دائمی خارجی منقطع نبود:پناه دادن‏ روسها رحیم خان غارتگر مشهور را بعد از آن همه زحمات و قشون‏کشی دولت‏ ایران در خاک خود،یاغیگری داراب میرزا صاحب‏منصب روس در اردوی‏ روس در قزوین و علم بلند کردن او بهواخواهی شاه مخلوع و آشوب وی‏ در زنجان،اتمام حجّت تهدیدآمیز انگلیس در 10 شوال 1328،عودت دادن روسها محمّد میرزا را بایران و اغتشاش عظیم در تمام ایران‏ و چندین اشکالات عظیمهء دیگر که پی‏درپی حادث میشد دائما اوقات‏ مجلس و ملّت را مشغول میداشت و فرصت کار نمیداد.بالأخره کاسهء زجر و آزار بحادثهء شوستر آمریکائی لبریز شد و عظیم‏ترین ضربت باستقلال‏ و آزادی و ترقّی و امید ایران در آن فقره وارد آمد.دولت و مجلس‏ که در تمام این دو سال بعد از خلع محمّد علی با اشکالاتی که بتحریک‏ خارجیان تولید میشد دست بگریبان و بخاموش کردن فتنه‏های عظیم در اکناف مملکت مشغول بود و با نداشتن وسایل از پول و قشون و قوت‏ بازوی بیگانگان در دسایس و تحریکات بهزار جان‏کشی فتنهء رحیم‏خان و شاهسونها و داراب میرزا و سالار الدّوله و محمّد علی میرزا و ترکمنها و رشید السّلطان و امیر مکرّم و ملاّ قربانعلی و غیره را بر طرف ساخته و پا در جلو اشکالات عقب نگذاشت از یکطرف نیز باکمال سرگرمی‏ باصلاحات اساسی پرداخته در جلب مستخدمین خارجی اقدام نمود. ابتدا بدولت فرانسه و ایتالی برای مستشاران مالیّه و داخله و قراسوران‏ رجوع کرد و این دو دولت بتحریک روس و انگلیس امتناع از اجابت تقاضای ایران کردند.دولت ایران بدولت ینگی دنیای شمالی‏ و سوئد متوسّل شده و از اوّلی برای مالیّه و از دوّمی برای قراسورانی‏ مستخدمین و صاحب‏منصبان آورد.لکن همینکه شوستر رئیس هیئت‏ مامورین آمریکائی دست باصلاحات جدّی مالیّه را عقیم گذاشته‏ و آن نقشه را بهم بزند.ولی چون استقامت مجلس و ملّت بتمام این‏ دسایس آشکار و پنهان غلبه کرد و داشت اصلاحات مالی و نظامی بنا میگرفت دولت روس برضا و اشارهء انگلیس علنا جلو آمده و با اتمام‏ حجّت سخت و کمرشکن و لشکرکشی بطرف طهران تمام آن بناهای‏ عالی امید یک ملّت معصوم را با آشیانهء امید او یعنی مجلس در چند روز برانداخت.

مجلس ملّی دوّم در میان مبارزات داخلی و خارجی بسر برده و با آتش و خون برانداخته شد.این مجلس در تاریخ ایران یکی از پر زحمت‏ترین و هم با پرف‏ترین مجالس ملّی یاد خواهد شد.با همهء این‏ زحمات که آن مجلس مبتلای آن بود باز در دورهء تقنینیّهء خود بناهای‏ چندی نهاد که هنوز هم پایدار است و از آنجمله علاوه بر تأسیس‏ قراسورانی و نظمیّهء منظّم و اصلاحات دیوانخانها و فرستادن عدّهء شاگردان‏ بفرنگستان یک انبوهی از قوانین مدنی نیز وضع کرد که خللّ مملکتداری را در آن رشته‏ها سدّ نمود و ما ذیلا فهرست مختصری از آن قوانین درج‏ میکنیم ولی پیش از آن باین فقره نیز اشاره را لازم میدانیم که مجلس دوّم‏ ترقّی بالّنسبه خیلی بزرگی در اصول و رسوم مجلس آرائی و تربیت مجلسی‏ نمود که تا اندازهء ترقّی انقلابی توانش گفت.مثلا وکلا از روی زمین‏ برخاسته روی صندلیها نشستند و وضع ظاهری مجلس را کاملا بترتیب‏ فرنگی درآوردند،نظامنامهء داخلی خود را از روی نظامنامهء داخلی مجلس‏ ملّی فرانسه تربیت دادند و آنرا کاملا رعایت نمودند.تربیت مشروطیّت را نیز بقاعدهء حکومت مجلسی و ملّی(پارلمانتاریزم)درآوردند.فرقه‏های‏ سیاسی پیدا شد و اکثریّت و اقلیّت در ادارهء حکومت و نکته‏گیری باعمال‏ دولت جدّ داشتند و در حقیقت این مجلس اوّلین مجلسی بود که بشکل‏ مجالس ملّی فرنگستان افتاد.قوانین عمدهء که در مدّت اجلاس این مجلس‏ وضع شد برحسب کتابچهء که از طرف ادارهء خود مجلس بعدها نشر شد بقرار ذیل است:

1-قانون انحصار نمک بتاریخ سوّم ربیع الاّول 1328 که در سوّم‏ جمادی الآخره 1329 بواسطهء یک قانون دیگری نسخ شد مشتمل‏ بر ده مادّه.

2-قانون مالیات بلدی نواقل بتاریخ پنجم ربیع الأوّل 1328 مشتمل بر نه مادّه.

3-قانون حمل اسلحه بتاریخ 21 ربیع الاوّل 1328 مشتمل‏ بر شش مادّه.

4-قانون تخفیف مخابرات و اجرت پستی جراید بتاریخ 12 ربیع‏ الثّانی 1328 مشتمل بر سه مادّه.

5-قانون انحصار روده در 17 ربیع الثّانی 1328 در پنج مادّه.

6-تعمیم قانون وظایف 26 ربیع الثّانی 1328 در نه مادّه.

7-قانون قبول و نکول بروات تجارتی و 9 جمادی الأولی 1328 در دوازده مادّه.

8-قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه 27 شعبان 1328 در یازده مادّه.

9-قانون راجع بحفظ الصّحه و آبله‏کوبی پنجم ذی القعدهء 1328 در دو مادّه.

10-قانون محاسبات عمومی 21 صفر 1329 در پنجاه و هفت مادّه.

11-قانون دیوان محاسبات بهمان تاریخ در صد و چهل و یک مادّه.

12-قانون تحدید تریاک 12 ربیع الأوّل 1329 در شش مادّه.

13-قانون استقراض یک میلیون و ربع لیرهء انگلیسی سوّم جمادی‏ الآخره 1329 در چهار مادّه.

14-قانون ثبت اسناد 12 جمادی الأولی 1329 در صد و سی و نه مادّه.

15-قانون طبابت 3 جمادی الآخره 1329 در سیزده مادّه.

16-قانون تشکیل تربیت مالیاتی مملکت ایران 15 جمادی الآخره‏ 1329 در دوازده مادّه.

17-قانون تعرفهء مخابرات تلگرافی 24 جمادی الآخره 1329 در پانزده مادّه.

18-قانون حکومت نظامی 22 رجب 1329 در یازده مادّه.

19-قانون افتتاح نه باب مدرسهء افتتاحیّه 26 رمضان 1329 در پنج مادّه.

20-قانون انتخابات مجلس شورای ملّی 28 شوال 1329 در پنجاه‏ و سه مادّه.

21-قانون اساسی معارف 10 ذی القعدهء 1329 در بیست و هشت‏ مادّه.

غیر از اینها نیز بعضی قوانین جزئی دیگری تصویب شده که جمعا با آنچه مذکور شد سی قانون میشود علاوه بر 19 فقره قرارداد و استخدام مستخدمین خارجه و 12 فقره اجازه و امتیاز برای اقدامات‏ صنعتی و مالی و 21 فقره مطالب متفرّقه از دستور هیئت وزرا و جمع‏ و خرجهای موقّتی و غیره که تصویب شده و 109 فقره تصویب‏ راپرتهای کمیسیون بودجه راجع بمطالب مختلفه از مستمرّیها و غیره.

ضمنا این را در خاتمه باید گفت که معروف‏ترین اشخاصی که در این‏ قسمت تاریخ پرکار و بر اشکال حیات ملّی ایران تأثیر بزرگ داشته‏اند گذشته از شوستر آمریکائی میرزا ابو القاسم خان ناصر الملک،حاج علیقلی‏ خان سردار اسعد،یفرم‏خان،ارباب کیخسرو شاهرخ و میرزا حسین‏ خان مؤتمن الملک بودند.

امید برای ایران‏ سیاست تازهء انگلیس

در زیر عنوان فوق فاضل محترم استاد ادوارد براون انگلیسی‏ که صمیمیت ایران دوستی او را هر ایرانی شنیده است بمناسبت اظهارات‏ لرد کرزن در مجلس ملّی انگلستان راجع بایران مقالهء در روزنامهء انگلیسی منچستر گاردیان مورّخهء 26 ژانویه 1918 فرنکی(13 ربیع‏ الثّانی 1336)نوشته و دولت انگلیس را در مسلک دوستی بایران تشویق‏ میکنند.بیانات مشارالیه کاملا موافق آمان و مقاصد ایرانیان وطن‏پرست‏ است مخصوصا آنجا که انگلیس را بتبدیل مأمورین خود در ایران ترغیب‏ میکند.لکن باید بگوئیم که علاّمهء محترم بواسطهء دسترس نداشتن‏ بمأخذهای صحیح اخبار ایران در زمان جنگ دربارهء جوشش‏ حسیّات ایرانیان در بین جنگ و حسّ انتقام آنها از دشمنان دیرینه‏ سهو بزرگی مینمایند که آنرا بتحریکات آلمانی نسبت میدهند زیرا خود فاضل محترم خوب میداند که ایرانیان در نتیجهء مظالم بی‏پایان روس‏ و انگلیس چه دل پرخونی داشتند که محتاج بهیچ محرّک خارجی نبودند. اینک عین ترجمهء مقالهء مزبور:

«در مجلس سنای انگلیس لرد لامینگتن در روز دوشنبهء گذشته‏ سؤلاتی از لرد کرزن کرده و جوابی که مومی الیه راجع بسیاست آیندهء دولت انگلیس در ایران داده امید بخش‏ترین اعلام رسمی است که در این خصوص پس از مدّت مدیدی در این مملکت شنیده است.

این اعلام رسمی نه فقط یک مملکتی را که مدّتی است در نومیدی قدم‏ میزند و بت مرگ دست بگریبان است امیدوار میسازد بلکه یک تسلّی‏ بزرگی است برای کسانی که حسّ کرده بودند که رفتار ما در حق ایران‏ از روز بستن معاهدهء 1907(1325)و بخصوص از زمان قسمت‏ اخیر سال 1911 نه مناسب با شئونات ملّی ما بوده و نه موافق با مقاصد جنگی که اعلان کرده‏ایم و حمایت حقوق دول کوچک و ضعیف از آن جمله بود میباشد.

کسانی که کتاب بزرگ لرد کرزن را راجع بایران مطالعه کرده‏اند (یک ربع قرن پیش از این چاپ شده است و خود بهترین اثری است. راجع باین موضوع و بنای عالی است از تحقیقات صحیحه و اطلاعات‏ وافیه)و بهتر از همه کسانی که نطق فصیح و محبّت‏آمیز او را در 15 ماه نومبر 1911(23 ذی القعده 1329)در تاریکترین دقیقهء از ساعات‏ طالع ایران در«انجمن ایرانی لندن»کرد در خاطر دارند بخوبی خواهند فهمید که این فال نیک و مبارکی است که اظهار این ایضاحات بموقع‏ و امیدبخش نصیب مومی الیه میبایستی بشود.

راجع بتشکیلات تفنگچیها که سر پرسی سایکس در جنوب ایران‏ ترتیب داده لرد کرزن چنین میگوید:

(این قوّه باز هم همان قوّه ایست که در ابتدا در نظر بود و امیدوارم‏ که همیشه در همان شکل اصلی یعنی یک قوّهء ایرانی باقی بماند.از حیث اوصاف و ترکیب و تابعیّت یک قوّهء ایرانی است و اگر از میان‏ برداشته شود بیپ از همه خود ایران بزحمت خواهد افتاد.)

لرد کرزن علاوه بر این گفت:(بعد از جنگ حکومت انگلیس بی‏ میل نخواهد بود که دربارهء آتیهء این قوّه با یک کابینهء موافق ایران‏ مذاکره بکند).

ایرانیان هیچ‏وقت از استخدام فرنگیان در خدمات دولتی امتناع‏ نداشته‏اند و مخصوصا از استخدام انگلیسان.از آن جمله چند صاحب‏منصب‏ مشهور که در تاریخ ایران معروف شده‏اند از زمانی که سیر انتونی و سیر رابرت شرلی شاه عباس بزرگ را معاونت کردند تا بر ضدّ عثمانیان‏ تشکیل اردو داد و سه قرن بیش جزایر هرمز را از دست پرتگالیها گرفت.

روابط میان ایران و انگلیس که تا ده سال اخیر اغلب دوستانه بوده‏ است یک فصل مهمّ‏تری را در تاریخ ایران میگیرد.

حتّی در موقعی که حکومت انگلیس برای حفظ معاهدهء 1907(1325) مجبور بود خود را ببعضی کارها شریک بسازد و مخصوصا فرقهء دمکرات‏ ایران دربارهء سیاست انگلیس حدّ اعلای سؤ ظنّ داشت یکی از صاحب‏ منصبان انگلیسی بود که اعتماد و مودّت آنان را جلب کرد تا در ماه جولای‏ 1911(رجب 1329)تقریبا باتّفاق آراء ریاست قراسورانی خزانه‏داری را باو ارزانی داشتند.

در نتیجهء اعتراضاتی که حکومت تزار(روس)در قبول کردن این‏ ماموریّت کرد چون ایرانیان دیدند که در انتخاب مرد انگلیسی مخالفت‏ واقع مسشود از راه ناچاری بصاحب‏منصبان سوئدی مراجعت کردند که بنتایج لرد کرزن اشاره کرد و آنقدر واضح است که احتیاج‏ بذکر ندارد.