عهدنامه صلح

بنا بگزارش روزنامهای طهران قحط و غلا و حالت پریشانی ایران‏ که بواسطهء جنگ عمومی و قشون‏کشی دول همجوا در داخلهء ایران‏ مستولی بود کم‏کم رو ببهودی گذاشته در طهران و اغلب ولایات نرخ‏ ارزاق تنزّل فاحش پیدا کرده و اهالی بالنسّبه از این ممر آسوده میباشند دلیل این مدّعا انکه هیئت دولت آزادی حمل برنج گرده را بخاک خارجه‏ بشرط تادیهء پنج قران حقّ الاجازه علاوه‏بر حقوق مقرّرهء گمرکی تصویب‏ و نیز بعضی قیود راجع بحمل آذوقه را که در مدّت جنگ عمومی در گمرکات‏ جنوب گذاشته بود رفع نموده همچنین بادارات مالیّهء بعضی ولایات اجازه‏ داده‏اند که جنس دیوانی را با ملاّکین تسعیر نموده و قیمت آنرا دریافت‏ دارند.ولی در ایالت آذربایجان که بیشتر از همه مورد صدمات شده هنوز قحطی باقی است.این مسئله جلب نظر دقّت اولیای امور را نموده و هیئت دولت قرار داده است که مقدار چهار هزار خروار برنج بآذربایجان‏ بفرستد که مجانا و بلا عوض در میان فقرا و ضعفای آنجا قسمت شود و علاه‏وبر این قرار شده است هیئتی مرکّب از اشخاص بصیر با اطّلاع‏ انتخاب و بآذربایجان اعزام گردد که برای بذرکاری و بهاره‏کاری‏ مساعدت با اهالی آذربایجان نموده مقدار بذری که لازم دارند بطور مجّانی بانها بدهند و انجام این مقاصد را بعهدهء میرزا حسن خان مشار الملک وزیر مالیّهء سابق واگذار نموده‏اند.

قیمت ارزاق در 26 جمادی الأولی 1337 در طهران از این قرار بوده است:

گندم یک خروار.....250 قران

جو یک خروار......150قران

سیب زمینی یک خروار....280 قران

برنج صدری یک خروار.....760 قران

برنج سفید یک خروار.....900 قران

برنج زردچه یک خروار....680 قران

برنج گرده یک خروار.....680 قران

نان سنگک یک من.....400,3 قران

قند روسی یک من....33 قران

قند انگلیسی یک من.....24 قران

چای یک من.........450,70 قران

هیئت دولت مجدّ بوده مسئلهء انتخابات را که از چندی بعهدهء تعویق‏ افتاده است هرچه زودتر انجام داده و مجلس شورای ملّی را باز کند و در این باب اتّصالا تلگراف بایالات و ولایات مخابره کرده و تاکید دارد که سریعا وکلای اطراف انتخاب شده و در مرکز حاضر گردند.

محمّد ولی خان سپهسالار اعظم(سپهدار اعظم سابق)بسمت پیشکاری‏ آذربایجان معین شده است.

وزارت جنگ در هیئت وزرای حالیّه که در بدو تشکیل آن غیر معین بوده و بکفالت قاسم خان سردار همایون اداره میشد از قراریکه از روزنامهای طهران مفهوم میگردد بفتح اللّه خان سپهدار اعظم(سردار منصور سابق)تفویض شده است.و نیز از قرار معلوم شاهزاده نصرة الدّوله پسر فرمانفرما از وزارت عدلیّه کناره گرفته و پرنس میرزا رضا خان ارفع الدّوله بجای او معیّن گردیده است.

میرزا شمس الدّین خان فطن الملک بسمت ریاست خالصجات ولایات‏ انتخاب شده است.

هیئت دولت پارک امین الملک را برای تأسیس یکباب دار الایتام بمبلغ‏ 000،18 تومان خریداری نموده و در نظر دارد که یکی از باغات خالصهء نزدیک طهرانرا برای تأسیس یکباب مدرسهء فلاحتی بخرد.

جمشید حان مجد السّلطنه پسر اردشیر خان شجاع الدّولهء افشار ارومیّه‏ای از طرف کارکنان دولت انگلیس در قفقاز توقیف و باطوم‏ فرستاده شده است.

عهدنامهء صلح

پس از چهار سال و 10 ماه و 27 روز عمر جنگ عمومی رسما بواسطهء عهدنامهء 6 شعبان امسال(1337)بسر آمد و یا اقلاّ بنظر میآید که بسر آمده باشد.در بعد از ظهر روز مزبورپنج نمایندهء آلمان در مقابل نمایندگان 27 مملکت که با آلمان در جنگ و یا روابط سیاسی را قطع‏ کرده بودند حاضر شده و عهدنامهء مقدّماتی صلح بآنها داده شد.اسامی این‏ 27 مملکت در دیباچهء آن عهدنامهء مذکور میباشد و از قرار ذیل است: ممالک متّحدهء امریکا و انگلیس و فرانسه و ایتالیا و ژاپن و بلژیک بلیوی‏ و برزیل و چین و کوبا و اکواتر و یونان و گواتمالا و هائی‏تی و حجاز و هندوراس و لبیریا و نیکاراگوا و پاناما و پرو و لهستان و پرتغال‏ و رومانی و اورگوای.مضمون موادّ مهمّ عهدنامهء مذکور بطور اجمال‏ از قرار ذیل است:

1-راجع بترتیبات ارضی

آلمان باید مدت پانزده سال از حقوق سلطنتی خود در حوزهء رودخانهء سار(شعبه‏ای از رودخانهء رن)واقع در شمال لرن و مشرق لوکزامبورگ‏ چشم بپوشد و آن حقوق را بدولت فرانسه بازگذارد.بعلاوه ملکیّت معادن این سرزمین که بسیار متموّل و با ثروت است باید بطور همیشگی»» از آلمان مسلوب گردد و پس از انقضای پانزده سال مذکور در فوق‏ اهالی قطعهء مزبور مختار بود که رعیّت دولت فرانسه گردند و برای این مقصد در موقع مزبور رجوع برأی مستقیم خود اهالی‏ خواهد شد.علاوه‏بر اینها قشون دشمن مدّت پانزده سال در تمام‏ اراضی واقعه در ساحل چپ رودخانهء رن خواهد ماند و فقط در صورتیکه دولت آلمان در اجرای شرایط صلح تکامل نورزد قشون‏ مزبور متدرّجا در آخر هر پنج سالی اراضی صزبور را تخلیه خواهد نمود بطوریکه در آخر پانزده سال در آن سرزمین دیگر قشون خارجی‏ نخواهد بود.

دولت آلمان باید هیچوقت در ساحل چپ رودخانهء رن و تا هشت‏ فرسخی(50 کیلومتری)ساحل راست آن استحکامات نسازد و سان‏ و جمع‏آوری قشون در آنجاها بعمل نیاورد.

دولت آلمان بعضی نواحی خاک خود را بدولت بلژیک باید بدهد. در طرف مشرق دولت آلمان باید یالت پزن و یک قسمت سیلزی‏پروس را ژبلهستان واگذارد و از حقوق سلطنتی خود در بندر دانزیک صرف‏ نظر نماید.

در طرف شمال بایالت شلزویگ و وسطی حقّ داده شده که‏ مستقیما در خصوص آنکه جزو چه مملکتی میخواهند بشوند رأی داده‏ و اگر بخواهند جزو مملکت دانمارک گردند.

علاوه‏بر اینها دست آلمان از تمام مستملکاتش کوتاه میشود و هم‏ دولت آلمان باید از تمام حقوق مخصوصه اقتصادی که در آسیای صغیر و مراکش و بعضی جاهای دیگر داشته صرف‏نظر نماید.

2-راجع بمسائل مالی

اوّلا باید تا 22 شعبان 1339(اوّل مه 1921 میلادی)مبلغ‏ 20 میلیارد مارک(اگر تومان را 4 مارک حساب کنیم که تقریبا میزان‏ قبل زا جنگ است 20 میلیارد مارک مذکور مطابق میشود با 5 هزار ملیون تومان)بدول مؤتلفه کارسازی نماید.

ثانیا دولت آلمان باید فورا 40 میلیارد مارک(هزار ملیون تومان) بتوسّط خزانهء دولتی قرض نماید بتنرنل صدی دو نیم از 29 ربیع‏ الثّانی 1339 تا 15 جمادی الآخره 1444(1921 تا 1926 میلادی) و پس از آن بتنزیل صدی پنج.

دولت آلمان باز 20 میلیارد مارک دیگر باید قرض نماید وقتی که‏ «بهیئت مرمّت مسلّم خواهد شد که آلمان قوّهء تحمّل چنین باری را دارد...».

3-راجع بمسائل اقتصادی

1-تمام کشتیهای تجارتی آلمان از دستش بیرون میرود.

2-آلمان باید تمام ثروت اقتصادی خود را صرف تعمیر و مرمّت‏ نواحی و اراضی نماید و در مدّت جنگ در تحت تصرّف قشون آلمان‏ بوده است.

3-آلمان تا 10 سال بفرانسه و بلژیک و ایتالیا و لوکزامبورگ مقدار معیّنی زغال سنگ باید تسلیم نماید.

4-هیئت مرمّت حقّ دارد یا از موّاد رنگی و یا از محصولات‏ شیمیائی آلمان مقداری معادل با نصف کلیّهء مقدار حاضره از آلمان طلب‏ نموده و بگیرد.

4-راجع بمسائل نظامی

1-دولت آلمان خدمت نظامی عمومی مجبوری را باید نسخ نماید و از این پس قشون خود را از داوطلبانی تشکیل دهد که یکسره باید 12 سال در خدمت باشند.

2-دو ماه پس زا امضای عهدنامه قشون حالیّهء آلمان باید بهم بخورد و دولت آلمان فقط حق دارد قشونی عبارت از 000،100 نفر(سرباز و صاحبمنصب باهم)داشته باشد.عدهء صاحبمنصب نیز نباید از 2000 تجاوز نماید.

3-آن مقدار از اسلحه و مهمّات جنگی که اکنون در آلمان موجود است و از آن اندازه‏ای که دولتهای فاتح معیّن نموده‏اند متجاوز است‏ باید تسلیم آنها شود.از این ببعد دولت آلمان فقط در پنج کارخانه‏ای‏ که دولتهای پنجگانهء فاتح معین نموده‏اند حقّ دارد اسلحه بسازد و آن هم‏ تا مقدار معیّن و محدودی.و هم واردات و صادرات این‏گونه مصنوعات‏ غدغن است.

4-عدّهء کشتیهای جنگی آلمان معین و محدود باید باشد و دولت آلمان‏ حقّ ندارد کشتی زیردریائی داشته باشد.

5-آزادی دخول کشتیهای کلیّهء ممالک در دریای بالتیک.

6-دولت آلمان حقّ ندارد هیچ قوّهء هوائی داشته باشد.

علاوه‏بر اینها موادّ مهمّ دیگری نیز هست راجع بمسئولیت جنگ و محاکمهء امپراطور سابق آلمان و جزئیات مسئلهء مرمّت و تعمیر ضررها و خرابیهای وارده که ذکرش در اینجا موجب اطناب میگردد.

بدولت آلمان تا 21 شعبان 1337 فرصت داده شده بود که مواد عهدنامه را در تحت تدقیق آورده و در تاریخ مزبور ردّ و یا قبول آنرا اظهار دارد. در میان آلمان و دولتهای طرف که کلمانسو رئیس الوزرای فرانسه‏ نمایندهء آنهاست یادداشت متعدّد ردّ و بدل شد ولی تغییراتی تا 18 شعبان در موادّ عهدنامه بعمل نیامده.روزنامهای آلمان‏ و محافل رسمی و سردسته‏های کلیّهء فرقه‏های سیاسی سخت بر ضدّ شرایط صلح برآشفته و متغیرند و حتّی ابرت رئیس جمهوری آلمان در نظق عمومی خود که در 17 شعبان برای مردم برلن که هزارها برسم‏ تعرّض بر ضدّ شرایط صلح جمع شده بودند و نمایش میدادند نموده علنا اظهار داشت که«ما این صلح را نمیتوانیم قبول کنیم و امضا نخواهیم کرد» عجاله دولت آلمان در کار تحریر و تهیّهء شرایطی است که قبول و اجرای‏ آنرا حاضر است و زیادتر از آنرا میگوید نمیتواند نه قبول نماید و نه از عهده برآید ولی باید متظر شد و دید عاقبت کار بکجا خواهد کشید.

نماینده‏های اتریش هم وارد پاریس شده‏اند و بهمین زودیها شرایط صلح بآنخا نیز اظهار خواهد شد و آن‏وقت نوبت بلغارستان و عثمانی‏ خواهد رسید.

رویهمرفته از ملاحظهء این شرایط نمیتوان امید داشت که چنانگه در مدّت جنگک و زدوخورد و خونریزیهای شبانه‏روزی بنظر میامد دیگر هوای جنگ از این پس بی‏نوع انسان نخواهد افتاد و روزگار صلح و آشتی جاودانی فرا رسیده باشد.

مقالهء فوق در موقعی نوشته شده که هنوز عهدنامهء صلح بامضا نرسیده‏ بود ولی بعدها در شنبهء 28 ژوئن فرنگی 1919 میلادی مطابق با 28 رمضان 1337 امضا شد.

تلفات آلمان در مدت‏ جنگ

بنا بخبر رسمی مورّخه 16 شعبان 1337 تلفات آلمان در مدّت جنگ‏ تا آن اندازه‏ای که تا اواخر رجب همین سال توانسته‏اند معیّن نمایند عبارت بوده است از:

699،676،1 کشته

775،373 مجروح سخت که نه عشر آنرا باید کشته حساب نمود.از این قرار بیشتر از 2 ملیون تنها عدّه کشتگان آلمان است‏ و علاوه‏بر آن

082،207،4 هم عدّهء اسیرهای نظامی آلمانی است که هنوز اعم قسمت‏ مهمّ ان در دست دشمن و بآلمان مراجعت ننموده است.

بهترین تألیفات فرنگیها دربارهء ایران‏ -7- سلطنت ساسانیان‏1

ملّت،مملکت،دربار

تألیف آرتور کریستنس دانمارکی

این کتاب که بفرانسه نوشته شده از دو جهت دارای فواید بسیار است یکی آنکه تازه‏ترین یعنی اخیرترین کتابی است که درین موضوع نوشته‏ شده و از تألیفات سابق علما و شرقشناسان فرنگ و از تحقیقات و معلومات‏ (1) Lempire des Sassanides,par Arthur Christensen,Kopenhague 1907.

سالهای اخیر بهرهء کافی دربر دارد و دیگر آنکه درین موضوع تاکنون کمتر چیزی نوشته شده است چنانکه خود مؤلف در مقدّمه میگوید که هرچند در کتابهای مختلف راجع بوقایع عهد ساسانیان بتفصیلات زیاد دسترس‏ میشود امّا درین رشته از تاریخ آن عهد چیز وافی بقلم نیامده است. و در حقیقت این کتاب قسمت مهمّی از تاریخ تمدّن دورهء ساسانی را روشن میسازد و زمینهء خوبی برای تتبع و تدقیق آن بدست میدهد.

این کتاب دارای 120 صفحه است و مشتمل بر 6 فصل میباشد. مؤلّف هریک از تدقیقات و اظهارات خود را بذکر شواهد زیاد و نشان‏ دادن مأخذهای بسیار و مهمّ تأیید مینماید و درین ضمن خیلی از مسائل‏ تاریخی که تاریک مانده روشن میشود و معانی بسیاری از لغات و اسمهای‏ قدیم ایرانی ظاهر و واضح میگردد.

مندرجات فصلهای کتاب از اینقرار است:

مقدّمه:1-عهد اشکانیان 2-مذهب زردشت پیش از سلطنت‏ ساسانیان.

فصل اوّل-ملّت و اهالی ایران.

فصل دوّم-خانواده و هیئت اجتماعی.

فصل سوّم-تشکیلات اداری.

فصل چهارم-خلاصه تکامل سیاسی در عهد ساسانیان.

فصل پنجم-پادشاه و دربار.

فصل ششم-خصایص فکری و اخلاقی ایرانیان قدیم با فهرست الفبائی.