معادن نفت بختیاری

معادن نفتی که در اراضی ایل بختیاری در سر راه مال امیر و شوستر در سه فرسنگ و نیمی جنوب شرقی شوستر و 47 فرسنگی شمال شمال‏ شرق محمّره واقع و بمعادن نفت میدان نفتون یا معدن نفتون مشهور است‏ و دولت ایران امتیاز آنها را بانضمام تمام معادن نفت دیگر ایران باستثنای‏ ایالات شمالی بموجب امتیازنامهء 9 صفر 1319 و بموعد 60 ساله به‏ ویلیام دارسی‏1استرالیائی داده است روزبروز کسب اهمیّت کرده و بیشتر جلب توجّه اقتصادیّون فرنگستان را مینماید2.بعضی روزنامهای‏ آلمان اخیرا در این خصوص مقاله نوشته و صورت مجلس عمومی سالیانهء 1917 فرنگی(7 ربیع الأوّل 1335 تا 6 ربیع الأوّل 1336)شرکاء «شرکت نفت انگلیس و ایران»3را که اکنون صاحب امتیاز معادن‏ مذکور است داده‏اند و ما در اینجا بملاحظهء اهمیّت موضوع مقالهء را که‏ در این خصوص در روزنامهء«بلگرادر ناخریشتن»4در 18 ربیع‏ الثّانی امسال درج شده ترجمه مینمائیم:

«اهمیّت ایران از نظر اقتصادی جنگی»

«چندی قبل در لندن«شرکت نفت انگلیس و ایران»که 8 کرور لیرهء انگلیسی سرمایه دارد و 4 کرور و دویست هزار آن اسهام در دست‏ دولت انگلیس است مجمعی داشت.قرض این شرکت بموجب اسناد 4 کرور لیرهء انگلیسی است.

از آنجائی که نفت بمقدار بی‏اندازهء در آن اراضی موجود است‏ و کارخانجات حالیّهء شرشکت برای تصفیهء ان کفاف نمیدهند شرکت در خیال‏ است که تصفیه‏خانهای تازهء بسازد و برای انجام این خیال بواسطهء فروختن 2 کرور لیرهء انگلیسی اسهام تازه سرمایهء شرکت را به 10 کرور لیرهء انگلیسی برساند بعدها شرکت میخواهد سرمایهء خود را به 16 کرور لیرهء انگلیسی برساند ولی بملاحظه آنکه دولت اکثریّت تامّه را دارا باشد همیشه سعی دارند که نسبت میان اسهام دولتی و اسهام شخصی مانند قدیم‏ باقی بماند.

منافع خالص شرکت نفت در سال 1916-1917(1334-1335) 000‘344 لیرهء انگلیسی بوده در حالتیکه در سال قبل منافع شرکت‏ فقط 000‘86 لیرهء انگلیسی بوده است.اسهام تازه 8 درصد تنزیل دادند و اسهام اصلی‏ شرکت که تا حال تنزیلی نداده بودند و 6 درصد تنزیل خواهند داد.

(1) W.Knox d,Arcy

(2)برای شرح و تفصیل رجوع شود بکتاب«گنج‏شایگان»از سلسله انتشارات‏ ادارهء«کاوه»صفحهء70-73 و 107-109 و بشمارهء 9«کاوه».

(3) Anglo-Persian Oil Company

(4) Belgrader Nachrichten

رئیس شرکت شارل گرینوی‏1اوضاع شرکت را بشکل خوبی شرح‏ داد و مؤسّس این شرکت نوکس دارسی‏2را با سسیل رودس‏3تشبیه‏ کرد و گفت آن وزیری که اوّل دفعه اهمیّت این مسئله را فهمید و دولت‏ انگلیس را در مراقبت بامور این شرکت دخیل کرد بدولت انگلیس هم‏ از نقطهء نظر سیاسی و هم از راه اقتصادی بیشتر کمک کرد تا لرد بیکونسفیلد4که تنگهء سوئز را برای انگلیس خرید.رئیس اظهار کرد که‏ نمیتواند با ارقام بگوید تا چه اندازه این شرکت در زمان جنگ بجهازات‏ انگلیس کمک کرده و بآنها نفت داده است لکن آنقدر میتوان گفت که‏ کمک این شرکت اهمیّت فوق العادهء در اقدامات جنگی متفّقین داشته و مخارج جنگ هم بملاحظهء آنکه جهازات در عوض زغال سنگ نفت‏ استعمال کرده‏اند بمراتب کمتر شده است.همینکه نقشهء که ریخته شده‏ مجری شود شرکت میتواند آنچه دولت انگلیس و جهازات نفت یا موادّی که‏ از نفت بعمل میآید لازم داشته باشد بدهد.فقط چون شاید موافق‏ احتیاط و حزم نباشد که یک دولتی تمام مایحتاج خود را تنها از یک‏ قطعهء زمین بدست آورد رئیس مذکور پیشنهاد کرد که یک شرکتی ایجاد بشود که شامل تمام شرکتهای نفت انگلیسی باشد و سعی کند هرکجا در دنیا که هنوز زمین نفت‏دار بایری هست در آنجا کار کنند.این مسئله‏ خیلی قابل توجّه است زیرا که خود آمریکائیها از آنجائی که در زمان‏ جنگ تقریبا سالی 10 الی 12 کرور تن(30 تا 36 کرور خروار) نفت لازم دارند و این 6 برابر مقداری است که قبل از جنگ در تمام‏ اروپا بمصرف میرسد شاید نتوانند بعد از جنگ باروپا نفت بدهند. بعلاوه این جنگ بما نشان داد که برای جنگ داشتن معادن نفت بدون‏ مراقبت خارجی و ساختن موادّی که از نفت بعمل میآید بهمان اندازه‏ که سرباز و ذخیره و کشتی لازم است اهمیّت دارد.

مقدار نفتی که از اراضی این شرکت در ایران بدست میآید چنانکه‏ تجربه نشان داده تمام نشدنی است.بطول زمان ایران میتواند باندازهء ممالک متحدّهء شمالی امریکا نفت بعمل آورد.در همان اراضی که‏ امروز شرکت کار میکند در صورتیکه تصفیه‏خانهائی برپا شود که بتواند نفت را در همان‏جا تصفیه کند میتوان در سال 4 میلیون تن(24 کرور خروار)نفت بدست آورد.چاه نمره 7 تنها تا حال 7‘1 میلیون تن‏ (بیش از 10 کرور خروار)نفت داده است و هنوز هم پر از نفت‏ است.تنها این اراضی امروز بیش از مقدار نفتی که گالیسی و رومانی‏ قبل از جنگ میدادند بعمل میآورد در صورتیکه گالیسی و رومانی روی‏ هم 2000 چاه نفت و 40 میلیون لیرهء انگلیس هم سرمایه داشتند.

در بعضی نقاط دیگر هم مثلا در ساحل خلیج فارس نزدیک‏یک‏ بندری که برای آمدورفت کشتیها مناسب است چاه کنده شده و معلوم‏ شد که آنجا هم نفت زیادی است.نفت ایران خیلی عالی و بمراتب‏ بهتر از نفت امریکا است و مقدار زیادی بنزین و سروین‏دار است و بعلاوه‏ روغن لامپای خیلی خوبی نیز از آن بعمل میآید.و علاوه بر تمام اینها نفت ایران روغن سوخت خیلی عالی دارد که قوّهء حرارت آن خیلی زیاد است.مخارج شرکت در مقابل مقدار هنگفت نفتی که بعمل میآید بالنّسبه‏ کم است.

واضح است جنگ انجام خیالات شرکت را بتعویق انداخت.ایلات‏ ایرانی در سال 1334 خسارات زیادی بشرکت وارد آوردند و ما بدین‏ ملاحظه 000‘614 لیرهء انگلیسی از دولت ایران ادّعای خسارت کرده‏ایم(!) و تا وقتیکه دولت ایران این پول را ندهد ما حقّ سالیانهء او را نخواهیم‏ داد.ارتباط ما با دولت ایران و اهالی خیلی دوستانه است.ساختمان‏ تصفیه‏خانها بواسطهء اشکالات جنگی و نداشتن پولاد و کشتی و گاهی غرق‏ شدن کشتیهائی که پولاد حمل میکردند بواسطهء تحت البحریها و کمی عمله‏جات‏ بتأخیر افتاد.بدین ملاحظات ما فقط نصف دستور سالیانهء خود را توانستیم انجام دهیم.

ظرفیّت لولهای نفت را میخواهیم تا 3 میلیون تن(18 کرور خروار) برسانیم.امروز شرکت 22 کشتی برای حمل نفت دارد و ظرفیّت آنها روی هم رفته 000‘131 تن(000‘393 خروار)است.بعلاوه 9 کشتی دیگر هم که روی هم رفته 000‘75 تن(000‘225 خروار) ظرفیت دارند در تحت امر اداره هستند.عمل‏کرد شرکت 000‘150 تن‏ (000‘450 خروار)در سال است و بعد از انجام دستور حالیّهء شرکت‏ به 000‘600 الی 000‘700تن(000‘800‘1 تا 000‘100‘2 خروار) خواهد رسید.راه‏آهنهای غربی هندوستان امروزه تمام با نفت کار میکنند و عنقریب راه‏آهنهای دیگری نفتی خواهند شد.»

از شرح فوق معلوم میگردد که این اراضی نفت ایران چه اهمیّت فوق‏ العاده در بازار نفت دنیا دارد و مخصوصا تا چه اندازه باقدامات جنگی‏ انگلیس کمک کرده است.و باوجوداین تمام این سرچشمهای پربها در مقابل مبلغ بسیار ناقابلی بدست انگلیسها افتاده است بدین معنی که موافق‏ امتیازنامهء 9 صفر 1319 اوّلین شرکتی که باسم«شرکت استخراجات‏ اوّلیّه»1در سال 1321 با یک سرمایهء 000‘600 لیرهء انگلیسی تأسیس‏ شد 000‘20 لیرهء انگلیسی نقد و 000‘20 لیرهء انگلیسی هم اسهام بدولت‏ ایران داد و علاوه از منافع خالص هم صدی 16 عاید دولت ایران‏ میگردد.ولی چنانکه در ضمن مقالهء فوق دیده شد انگلیسها در پرداختن‏ آن بهانهای گوناگون میجویند.خودشان با وجود بیطرفی ایران قشون‏ بایران میکشند،در 26 رمضان 1333 بوشهر را تصرّف مینمایند و بملاحظهء همین بی‏قانونیها اسباب اغتشاش مملکت را فراهم آورده و عثمانیها را نیز مجبور بقشون‏کشی بایران مینمایند و بدست خود اسباب خرابی معادن نفت را فراهم آورده و بعد جزئی را کلّی نموده و 000‘614 لیرهء بحساب دولت‏ (1) First Explotation Company Limited

ایران میآورند در صورتیکه مطابق تمام قوانین حقّ دولت ایران است‏ که جبران خسارتهای هنگفتی را که انگلیسها بوی رسانده‏اند مطالبه نماید.

بهر حیث معادن نفت بختیاری در آتیه سرچشمهء تموّل بزرگی‏ برای ایران بشود و البّته انگلیسها نیز برای آنکه معادن مذکور از چنگشان‏ بیرون نرود از هرچه در آن راه بتوانند کوتاهی نخواهند نمود ولی بر ایرانیان نیز فرض است چشمشانرا باز کنند و منافع و مضرّات ایران را همواره در نظر داشته و از روی آن عمل نمایند.

بهترین تألیفات فرنگیها دربارهء ایران‏ -3- تألیفات راجع بتاریخ و جغرافی و نژاد ایران

در باب تاریخ ایران تألیفاتی که بیشتر اهمیّت دارد و برای ما ایرانیان‏ فواید آنها زیادتر است لابدّ کتبی است که از ایران قدیم یعنی ایران‏ قبل از اسلام بحث میکند و پرده از روی اوضاع آن دورها که هنوز در تاریکی تاریخ مانده است برمیدارد چونکه راجع بایران بعد از اسلام‏ کتابها و اثرهای مفید و معتبر و کافی از مورّخین عرب و فرس باقی‏ مانده و اگر همین باقی ماندها با یک ترتیب صحیح جمع‏آوری و تدوین‏ بشود یک کلیّات بسیار بزرگ و معتنی بهب تشکیل خواهد داد.

در این رشته از تاریخ ایران علاوه بر کلیّات و تواریخ عمومی و مفصّل‏ تاریخهای خصوصی و شخصی و محلّی نیز زیاد است که اهمیّت و ارزش‏ آنها را هیچ کس انکار نمیتواند بکند و اگرچه بعضی از آنها یا در ممالک‏ مشرق زمین و یا در ممالک اروپا بچاپ رسیده است و ذکر آنها خارج‏ از دایرهء این مقاله‏های ما است باوجوداین بسیار کتابهای نفیس از این‏ قبیل هنوز دور از دایرهء انتفاع مانده است.

امّا در خصوص ایران قبل از اسلام تا قرون اخیره کتاب‏ معتنی به و معتبری که جامع و وافی باشد در دست نداشتیم.چنانکه پوشیده‏ نیست آثار و تألیفات ایران قدیم چندین مرتبه عرضه غارت و طعمهء آتش استیلاکنندگان این کشور دیرین گردیده است.استیلای اسکندر کبیر و اعراب آن همه آثار علمی و ادبی ایران را که قهرا لازمهء آن‏چنان‏ مدنیّت و ترقی و صنایع دورهای کیانی و ساسانی بوده از میان برده‏ و محو کرده است.تفصیل این اجمال را البتّه ارباب اطّلاع و تتبّع بخوبی‏ میدانند و در اینجا شرح آنرا لازم نمیدانیم.

بدین جهت از یک طرف اطّلاعاتی که در تألیفات عرب و فرس راجع‏ بدورهای قبل از اسلام ایران دسترس میشود بسیار کم و ناقص است‏ .