


$$
\begin{aligned}
& \text { تيراز } \\
& \text { انتـا رات قلم : تهروان خيا بان سميه تقا طع بهار ساختمان ايرج }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مرا با مناميم|ملامو إبماذآشنا كرد. }
\end{aligned}
$$


 Yann Richard به رشته تصر ير درآمدهو



فــرست مطالـب

(1)

فصل دوم . شالودههاى ايران قرن نوزدهم

Vr 1190 نا

$$
\text { ميلادى ( l lYD تا I } 1 \text { شمسى ) }
$$

 تا تا (rar شمسى

تا ا شمسى )




 ( ) (rry اr iro)
 - مسا كل اجتماعىى_ا انتمادى بعد ار جنگ - بحران نفت و مصدق

(lraf Girrr)

- مشخصهء كلى اين دوره


 ( 1 ras
rYo
فصل ششم • تفكر سياسى جديد ايران

- تفكر معاصر شيعى (نو بسنده آقاى يان ريجارد ) - نتيجهگيرى
ris
فصل نهم . انقلاب
- نيروهأى مخالف چريكى و غبر مذهبى
- "مخالفين مذهبى " و انقلاب
- بررسى مختصرى ا; "انقلاب در مسند قدرت "

| $r$ | فهرست مطالب |
| :---: | :---: |
|  | عنوان |
| Y०D | پاورتى هاى مولف |

جند سطرى به عنوان

## متد مه مترحم

در خلال ترجمه كتاب، كه از سحركاه YA مهرماه I Y Y
 مرتب كنم . حال اجازه مى خواهم همان نكات را به همان ترتيب يادداشت
 واكذار كنـ .
 براى نخستين بار در حدود وهـ
 تحقيق رساله دكتراى دردست تدوينام در رشتهء فلسفه و الـهيات دانشكاه اوپسالاى سوئد بود آشنا شدم '. از همان زمان آشكار بود كه كتابمزبور از قديمىترين ، مستندترين ، و تاحدودى معتبرترين كتبى است كه محققين ايرانشناس

1. رساله مزبور تحت عنوان "جنبههاى نظرى و ابعاد مذهبى انقلاب اسلامى

ايران " تتهيه و در سال كذ شته مسيحى ارائه و مورد دفاع و تصويب قرار كرفت . متن انتليسى ر اكنون نيز در مغياس وسيعترى در دست چاپ است و متن فارسى (ترجمه) آن نيز ثا جند ماه ديكر در دسترس هموطنان عزيز ، خواهد بود . انشاءاللله.

مذ هـب و جا معدء ا يِرانـى
و شرقشناس غربى ، و بخصوص امريكائى ، در مورد انقلاب ايران نوشتها نـد .
 ( مى با شد كه تعدالد مقالات و كتب او در مورد ايران ، اسلام ،انقلاب ، (U.C.L.A.) تشيع ، و . . . ار دهـها كتاب و مفالـه نـيز متجاوز است .از آنجائيكه بسيارى از ابـن كتـب و مقالات در منن كتاب حاضر مورد استنـالد و مراجعه قرار كَرفته است ،

از تكرار فهرستت آنهها در أينـجا خود دالى مى
ـ الينـجانـب در كنكره مفصلى كه در حدود پنـع سال قبل از كلميه شرقشنا سان عــالـم در تــوكيــو تشكيـل كَرديـد . و از ايــران نيــز حضــرات آيتاللـــهـ ابراهيم امينى ، حجهالاسلام لـبناني ، ... . و اسا تيد بزركوارى نظير آقاى دكتر كرجى ، دكتر سروش و ديگران شركت كرده بودند ، براى نـخـستين و تنـها بار نوفيق آ شنائى حضورى با مولـف را پيداكردم . مقاللهاى كه ابيشان در كتكره مزبور

ارائد نمود روى هم رفته منتين و تا حـدود زيادى محنقا نـهو بـى طرفا نـه بود . - شان اينكه بـنده ترجمد اين كتا ب و تقد يم آ ن بـه جامعه محققين و خوا نندكان

فارسى زبان را مفيد دانستـهام أيـن است كه : اعتـتاد راسخ داوم بابد نظر ديگران را نـيز ، اعمَ از غربي و شرقى ، در مورد انغلاب بزرك اسلامى ميههنمان شنيد و خواند و با طرز تفكر و ا'ستدلال و تجزيه و تحلميل ، و الحـانا " خردهكيرى و انتـقاد آنها در ا يـن مورد آشنا شد . - هما نطوريكه خـواهيد ديد و خخوانـد ، و بنده هم در نقـــد و بررسى اين كتاب در مجله سياست خارجىى "دفتر مطالعات سياسى و بينالـمللـى " وزارتخارجـه با تفصيل نسسبتا" بيشترى شرح دادهام ، كتاب خانم كدى هرگز از عيبب و نقص و انتقاد خالـى نيست • و مكر اساسا" كدامكتاب و اثر ــ بهغير ازكلام خـدا و معصومولـو هرقدر بزرگَ و محققا نه با شد چـنين است ؟ بررسى نقاط قوت نظريات اليشان • و بكارگيرى آنـها ، ماو نظام فكرى وانقلابى ما را تقويت مى وكند ، و متقا بلا" شنـيدن نظريات و انتنقادات ما در وهله اول خـود مولـف محترم و سپس جامعه روشنفكري غرب را نسبت بـهانقلاب شكوهمند ما بيشتر آگاهى داده و از اشتباه در مى آورد . در جـهان فكر و انديشه چارهاى جز تـبادل افكار و انـديشهها ، و نقـ و ببررسى همهجانبه تما م يافتهها و استنتاجات، نيست • وكساني كه خلاف اين را مى نويسند و يا تبلـيغ مىكنند ، و بدون استثناء بـه همه دستاوردهاى فكرى غرب ( ويا شرق )


اينجانب ، حداقل در خلال اينكتاب ، درصدد نقدوبررسى كامل افكار خانم
 ممكن است يكى دو نكته كوچك را به مصلحت و يا ضرورت تذكر داده باشم ، كه مقدار بيشترى از آنها را نيز دررساله فوقالذكر در معرض قضاوت قرار داد دام كه

 نظريات ارائه شده در اين كتاب مستلزم مطالعه متن آن توسط انديشمندان و متفكرين بوده كه بايد بهتدريج بهصورت مقالات انتقادى در روزن انـامهها و و نشريات مربوطه در دسترس علاقمندان قرار گيرد . در همينجا يادآورى كنم كه انديشمند فاضل جناب آثاى جههلتنى كه زحمت ويراستارى متن پرايراد اين ترجمه را با صبر و حوصله پذيرفتند در تكميل و احيانا " تصحيح پاورقى ها ، بخصصو در در



 مطالـب و احيانا" استنتاجاتآن انر است . بنده دلايل خود را براى انتخابـ و ترجمه اين كتاب شرح دادم ، و اگر عمرى باتى بود و مشيت و رضاى خداو روندى تعلق گرفت درهمين جـتت چجند اثر معروف ديگر در مورد انقلاب اسلامى ايران
 فكر را به دست احساسات و تعصب مى سیا رند خواهشمندم تا حتى المقدور از زدن
 و يا اين بنده عاصى بيرهيزند . اكرچه اينان براى اين قبيل كارهاى نابخرديانـ و خلاف شرع خود ، و اينگّونه عنوان پراكنى هاى بیى جا ، هرگَّز منتظر كسب نظر از هيج بندهخدائى و از جملـه اين حقير نمى شوند .

- بنابر نظر خود ، بعضى از مقدمات چاپ انگگليسى ( نظير تقديم نامه كتاب كه خانم كدى آن را بهاريك رولـو هتفكر ، نويسنده ، و مفسر سياسى معروف فرانسد
 مى سازد تقديم نُموده است ) ، و يا نتل يك شعر فارسى و قطعداى به نقل از يك جامعدشناس ترن نوزدهم در نخستين صفحه كتاب ، وايضا " چـندين صفحه تصاوير

مذهب و جا معدء ايرانیى
از بعضى از شخصيتهاى تاريخى و انقلابى وپارداى از سنتهاى ايرانى را كه طبيعتا" فتط براى خوانندكان غربى جالـب فهرستبسيار مفصل كتابشناسى درآخر كتاب پاورقى هاى مولفـ آورده شده و لـذا تحت همان عنوان نيز ترجمه و آوردهشـدهاند اند حذف كردهام . دوستان علاقمند مىتوانند براى دسترسى احتمانى به مطانب
 كرفتار " الطناب محل " مى مكرد يـد .




 برد ، اكرجه كه در آنجاها نيز معلوم نيست كه سليس و شيوا شدن بيان بـه حفـ دفـ











 و حد وسط و انصاف ، در كارمان نيست • به عنوان مثال نكاه كنيد به بر بانوردمان

 است و روذ ديكر مترقى و مدافع اسلام ، يك روز مرحوم مصدق بسيار خوب است است


و ثههرمان ملى و روز ديكر بسيار بد و . . . آنجا كه دفاع مى كـنيم كَوئى طرف در
 مى
 درمورد نويسندكان و كتب شرقى ج غربى ، و ايضا " وطنى و بومى هم رويه بـه
 حكومتى را مى شمارد خدا نكند . يكبار ، ولو از روى جـهل و خطاء ، يك كلمه در همان مورد تعريف كند كه فورا" فرياد " وااسلاما "مان بلنـد مى شود و و جماق تكفير


 باشندهم شانس وجود غلط و خطا در آنها بيشتر است و هم مخالفين بيشترى دارند . اما اگر قرارست ، ما أندكى منصف و قدرشناسباشيم ، بسيار درخورقدردانى و قابل اهميت است كه يك خانم نويسنده غربى (امريكائى ) زنى كه اكثر سفرها و مطالعاتش در بارهايران را در زمان شاه و رزيم كَشته انجام داده و و بورس



ولاحولولاقوه الا باللمالعلىىالعظيم
عبدالرحيم كواهى
IT\&Y تهران . ارديبهشت ماه

مقد مه موعلـف

كتاب حاضر شامل تحقيقات و مطالعانى پيرامون تاريخ و سياست ايران مى باشد كه در خلال دودهه انجام پذيرنته است ، كارى كه با رسالـهء دكتراى من آغاز گرديد و تا به امروز ادامه داشته است . افراد بسيارى ، اعمم از ايرانى خارجى ، در خلال اين تحقيقات و مطالعات طولانى به من كمك كردهاند ، بهنحوى
 و مقالات تبلى خود تشكر نمودهام . در اينحا نقط نام آن دسته از افرادى را كه خصوصا " در كتاب حاضر به نحو حشمكيرى كمك نمودند ذكر مىكنـــــ ، الـبتـ آنهائى را كه دكر نامشان ممكن است برايشان دردسر و يا ناراحتى فراهم آورد از قلم خواهم انداخت .

قبل از همه بايد تشكر قلبى خود را از همكاران دانشگاهى بـسيار برجسته و پرتوان ام برادهانسون (1) و جولياكلنسى (Y) ابراز دارم • همچخنين نسخد كامل

 و استانلى ولِّرت ( ( ) . همچپنين ، بخش هائى از پيشنويس كتاب نيز توسط افراد

1. Brad Hanson
2. Julin Clancy
3. Gene Garthwaite
4. John Gurney
5. Fred Halliday
6. John Perry
7. M.H. Pesaran
8. Stanley Wolpert
مذهب و جا معهء ايرانى



علاوهبراين، بايد از نانسى لين (IV) از از بخش انتـشارات دات دانشكاه آكسفورد كه يك نسخه از متن چات نشد هء كار بارى روبين (10 ) به نام ", اهاهى كد با نيات خوب هموار كرديد" را در اختيار من كذاشت تشكر نمايم . در همين زمينه بايد از انراد زير نيزكدكار مشابههى انجام داد و نسخههائي از كتب و مقالات خود را قبل از جاپ و انتتشار در اختيار من گذاردند نا در اثر حاضر مورد استفاده ترار

 ميان يان ريحارد ( ( ) ) بسيار كمك كرد تا بتوانيم فصلى را كد به قلم او نوشته


در طول ساليانى كد من روى اين اثر كار مىكردم از بورس هاى تحقيقاتى
 بهترتيب زمانى اسم ببرم بايد از بورسهاى " انجمن زنان دانشكاهى امريكا " ، "شوراى تحقيقات علوم اجتتماعى "، "شوراى انجمنهاى تحصيلكردكان امريكا " (دو بورس) ، "بنياد جان سيمون گَوكَههايم " (Tr) ، "انجمن فلسفهامريكا" ، وأحدهاى تحقيقاتى دانشكاه كاليفرنيا در لوس انجلس، و بالاخره در رابطه بااين كتاب خاص از بورس بنياد راكفلر نام ببرم كه از همه آنها ، و بخصوص اينآخرى ، بسيار متشكر و سپاسگزارم .




| 9. Shaul Bakhash | 14. Yann Richard | 19. Eric Hooglund |
| :--- | :--- | :--- |
| 10. James Bill | 15. Barry Rubin | 20. Michael Ledeen |
| 11. Juan Cole | 16. Andraw Whitley | 21. John Stampel. |
| 12. Richard Cottam | 17. Nancy Lane | 22. John Simon Guggenheim Foundation |
| 13. Brad Hanson | 18. Mongol Bayat | 23. Charles Grench (3) Yale University |

مركز چاب و انتشازات دانشكا• ييل نيز بسيار مددكار و ذيقيمت بودند كه از
 -وعهده داشت ، ونيز همه كسانى را كه مسئوليت ماشيننويسى متن را برعهده داشتند ، نام بـبرم .
براى نمايش تلفظ كلمات از سيستم سادهاى استفاده شده الست و ازنشاندهاى تشخيص بالاى حروف (مثل ةٌ) ، حتى به هنكام نقل تول متون ديكر ، استفاده به عمل نيامد هاست . در اين سيستم از حروف ه و براي نشان دادن حرو صدادار كوتاه در زبان فارسى استفاده كرددايم ، الـبته بهجز موارد معدورد كه در غالب آن موارد با وازدهاى نسبتا " مشهور مذهبى سروكار داشتـايم
 بااماكن هستند كه نمايش تلفظ آنها در غرب با بـا باصورتى كه با سيستمانتخابى آبى

 عناوين و القابى همراه بوده است كه ما اين عناوين را با حروف مايل نـا نـان - دادهايم (Y )

در كتا بـى كه براى تاليف آن در طول ساليان زياد كتب فراوانى بهزبانـهاى
 و يافهرست كتابشناسى آخر كتاب تقريبا" غيرممكن بهنظر مىرسد . لـذا در





 اشاره شدهاند نيست ، و بلكه بدينمنظور ا, أئه شده نا كسانى را كا كه مى خواهنـد

## 24. Robert Brown



 l; اينكتاب براساس مصاحبهها و مشاهداتى است كهمن در خلال هشت سان سفر
 . دادهام

نيكى .T .
لوس T نجلس ــكاليفرنيا
مارس |9A

فصل اول

مذهب و جامعه ابيرانى تا سال 1A00 ميلادى

انقلاب سالههاى 19YA و 19Y
در خلال ه

 رهبر يك مذهب جاافتاده به عنوان سردمدار پرشور و پرآوازهء يك انقلاب عليه










 و سیّ، پیيوند اسلامى اصلى توددهاى عظيم مردم همراه با با تفاسير جديدى از

مذهب و جامعهد
مذهب كه ايددهاى انقلابى را توجيه مى نمود آميخته گرديده و اين همه در سطح وسيعى در جامعه كسترش يانت
در تاريخ ايران عوامل بلندمدت چندى در شكل گيرى اوضاع سياسىو أجتماعى تا به امروز نقش داشتهاند . در ميان أين عوامل يكى خصوصيات جغرافيائى اين سرزمين است كه، مانند ساير سرزمينهاى ديگر در خاورميانه ، مناسب با توسعه كشاورزى ابتدائى است (بهخلاف اروپا كه كار كثاورزى مستلزم Tاماددسازى زمينهاى جنكّل انبوه و نيز شخم زدنى هاى سنكين بود ) . از طرف ديكر، باز مانند ساير سرزمينهاى خاورميانه ، آبيارى زمينها باع




 كشاورزى غربى زوال بيشتر محيط طبيعى را به دنبال داشت .
 حائز اهميت بوده است . در مرزهاى شمالى أيران اتحاد جماهير شوروى و در

 (بيشتر از


 كوه مى باشد كه دو سلسله جبال مهم اين سرزمين بهنام البرز در شمال و زاكرس
 بسيار متغيرى در نقاط مختلف ايران مشاهده مى انی
 خزر در شمال ايران قرار دارد و بارندگى در آنجا نسبتا " زياد است ، بهعنوان
 جهان مى باشد . بدين سبب در اين نقاط جمعينـينهاى روستائى بـيشتر و فشردهتر

مى باشند و ميزان شورشهاى دهقانى را ، در مقايسه با نقاطى كه جمعيت هاى

از زمانـهاى بسيار دور اقوام مختلفى در ايران زندگى مىكردهاند . وازد
"ايران" از ريشه كلمهء آريائى" مى باشد . اين نام به وسيله كـروهى از افراد
 مههاجرت كردند بهكار برده شد . كروهى در ايران اقامت كزيدند و بقيه آنها نيز به سمت هند پيشروى نمودند • (وازه پارس يا Persia نام ان يا يا مى باشد كه از روى نام ايالت فارس در جنوب غربى ايران كَرفته شده است ،
 خواست كه از نام بومى آناستفاده كنند . ) قبل از طلوع اسلام ، ايران صاحب فرهنگ و تاريخ مهمى بودهاست. در آن ايام دو سلسله بزرگى ، هخامنشيان
 \& ا توسط اعراب مسلمان در سالهاى fry تا حاضر هر كجا" ايران" مىكوئيم منظور سرزمينى است كه در محدوددء مرزهاى جغرافيائىامروز ایران است . پس از پییروزى اعراب، تنـها مغول ها ، و صفويه
 اYqя ميلادى به بعد بر اين كشور حكومت كردند توانستند آن را به صورت يك - پادشاهى واحد يكپارچه نما ینـا

ايران قبل از اسلام از لحاظ تاسيس مذاهب كشور پربارى بود ، بدكونهاى كه بعضى از ايدههاى آن مذاهب به همراه محتواى اجتماعى شان در دوران بان بعد الز

 خير و نيروى شر وجود داشت و در پايان بالاخره نيروى خير پییروز مىگردید ، و نيز متضمن اعتقاداتى درباره ثواب و و عقاب در د آخرت و فرشتكان و شفيعان بود . بسيارى از صاحبنظران تصور مىكنند كه زردشتيكرى بر مذاهب يـهود ،


ا • موءلف توضيح نمىدهد ، مذهب زرتشتى بهعنوان مذهبى دوگانهـرست

مذهب و جامعهء ايرا نى
ماده را به عنوان شر و روح را به عنوان خير مىنكريسب و درنتيجه تحقير حيات دنيوى را بددنبال داشت اين دوكا














 همانكونه كه تأسى جستن به شهدا در در مذاهب بزرك ايرانى قبل ازاسلام انلام وجود داشت
بدخاطر طبيعت اسنادى كه از آن زمان باقى ماندهاند ، و و نيز به سبب


 كه در آن دوران بیعدالتىها و نابرابرىهاى فراوانى وجود داشت ، تا حدىكه

風
جكونه بر مذاهب توحيدى مانند يهوديت ، السلام و مسيحيت تاثير كذاشته است


مردم آن روزكار بسيار شبيه به آنجه امروز فداكارى مىكنند حاضر بودند جان خود را فدا نمايند تا جههان بههترى بسازند . در اوايل دوران ظههور اسلام و در قرنههاى نخستين آن چندين قيام اجتماعى در ايران بهوقوع پيوست كه
 از جهياتى ، "احياى اسلامى" اخير ايران بسيار جديد است زيرا در آن
 بسيار شبيه به سنت ديرينهاى است كه هم در ايرانو هم در دـنياى اسلام


 نا مستضعفين و محروميـ را به عدالـت برسانـند .

## اسلام و جامعد

بهكار بردن اصطلاح "احياى مذهبى " در مورد ايران نيز مانند هرجاى ديكرى بدان معنى نيست كه اكثر مردم بيشتر از كذذته به مذهب بِيوسنداند : زيرا درجـهه علائق مذهبى مردم نسبت بـ كذشته چندان فرقى نكرده است . بلكه






 بهدست نظاميان اداره مىشود ، ازآن جمله كشور راديكال ليبى و كشور محافظهكار پاكستان است، كه هركدام نظركادهاى متفاوتى نسبت به قوانين و ای ایدهآل هانى
 هجدهم ميلادى، فلسفه وجودى اسلامى خاص و دتيقى داشته است. در اين



مذهب و جا معهء ' ير'نى
"علماى" اسلامى بود ( در غرب وازءه "علماء " را با "روحانيون " مسيحى يكى كرفتداند كه اين ترجمه چندان رسا نيست ، زيرا در اسلام نقش علماء اين






 مى كنند ، بـوجود آمده است . ما در ا اينجا عمدا" وازه شدن "" را بهكار مى بريم ، زيراكهمم در "تشيع و هم در تسنن بسيار بيشتر از آ


 تحقيق و مطالعه نشده نا صاحبنظرى بتواند تاريخچٍه كاملى از رابطه بين مذهب و سياست در تشيع و يا تسنن بهد بت دت دهد ، اما آن مقدار تحقيق صورت
 باشد بهدست داد . بعضى از مبانى تفكر سياسى جـديد شيعه به الوني
 نسبى از آن دوران براى شناخت حواد






2. Clergy
3. Development

به صورت مركز حكومت و فرماندهى پيامبر در Tمد ، حضرت محمد بيشتر از پيش


 بلانصل تبعيت كردند. اين سه خليغه هيج قدرتى بر تغيير محتواى نظرى مذهبى كه بهوسيله پيامبر ابلاغ شده بوده نداشتند . اقليت ديكرى از مردم نيز
 مى باشد (از پيامبر پسرى باقى نمانده بود ) ، واين مطلب كه در آغا; يك داعيهء


 راه و يا "سنت" پيامبر مىباشد ) . حزب يا "شيعيان" على (ع ) نيز بر رهبرى بلامنازع فرزندان ذكور على (ع) اصرار ورزيدند كه بعدها بهنام " شيعه" و يا "شيعيان " معروف شدند و در ميان آنها نظريدهاى متفاوتى بهوجود آمد .ـدرابتدا

 سنت مورد احترام است ، اما حكومت او ، در مواجه با جنك ، حكميت ، و سپس توطئه ترور و قتل ، پايان يافت و زمام امور بهدست معاويه بنيانگزار خلافت

 سنت صبط است ، بخلاف نظر موءلف حانشبنى على بك هويت مذهبى داشت و هويت سياسى تابع آن هوبت مدهبى بود . ـبغمبر اكرم جانشينى على را غالبا "
 رمود تا البلاغ كـم . . .
ه. د در طول خلافت امويان ابن دود ستكى كا ملا " مشخص و متبا ين بود و سالهها على عليهالسلام را برمنابر لعـن مى كردند . عباسبان براى حغظ حكومت
 بهخلفاى سهكانه توام با احترام به على بن أبيطالــ كو ششيد ند .

مذهب و جا معهء 'يرانى
سلطنت موروثى را رواج داد ، بهطور بكه نوسط بسيا رى از مسلمانان متقى ، اعم از

در وراى أي مباحث نظرى، و آنحه بددنبال آن بهوجود آمد ، تنغييرات سياسى - اجتماعى نيز وجود داشتكه توسط متفكرين معاصر مورد بحث آن قرار گرفته است • بـهترين نظريداى كه درمورد ظهورا اسلام در قرنهفتم ميلادى عرضه گَرديده متضمن اين معنا است كه در آن زمان مكه و مدينه، به عنوان دو شهر
 نفوذ اميراطورىهاى ساسانى و بيزانس ترار داشتند . اليندوشهر در در موقعيت تشكيل حكومت بوده و آنجه نيازداشتنديك ايدئولوزى بود كه بتوا ند جمعيتهاى
 در داخل مكد و مدينه تقسيمات طبقاتى جاى همبستكى قبيلهاى را مى ركرفت ، و قبيلهها ديكر به حمايت از اعضاى ضعيف خود برنمى خاى


 عوامـل بدفهم علل ظهور اسلام و غلبه سريع آن بر قبايل عرب كمك مى نمايد






 عرب هنوز به ادواتنظامى خود مجهز بوده و بايد به نحوى آن آنچه را كه با با
६. علاوه براين نظر يه دهها نظريه ديكر توسط جامعهشناسان ابراز گرد يده
 فلسفى جامعهشناسايخ باز مىگردد و در توضيح علل همه واتعيات چندان جدى

Y فصل/ول/ مذهب و جامعه /ير'منى تا سال 1 100 ا ميلا دى

تعطيل غارت كاروانهاى تتجارى ازدست مىدادند جبران كنند . اينكه حصرت محمد (م) مذهب و حكومت خود را از طريق جنكَ عليه قبايل نزديك مدينه اهاللى مكه توسعه بخشيد به اسلام جچهره و سابقهاى جنگَطلبانه داده است ، همان چيزى كه از وازه "جههاد " يا جنگ متدس استنباط مى شود . اما بهخلاف آنجهبسيارى تصور مىكنـند ، جهماد به معنى اجـبار افراد بـه قبول أسلام نبوده
 در فكرشان نبود .بلكه جـهاد به دعنى توسعه قلمرو اسلامى بود ، و به كسانى كه "اهلكتاب" بودند (افراد موحدى كه كتاب مذهبى داشتـند) اجازه مىداد تا به مذهب خود باقى مانده و فقط ماليات بهخصوصى (جزيه ) را بيردازند . در پرتو اين تعليمات بود كه لشكريان اعراب مسلمان بـه جمعينهـاى مسيحى فراوانى كه در سرزمينهاى وسيع سوريه و مصر آنروز زندكَى مى مكردند اجازه مى دادند تابر تعليمات و اعتقادات مذهبى خود باقى بمانـند ، درحاليكه اين مسيحيان در چشم حكمرانان بيزانس رافضى قلمداد مى شدند . اين امر باعث گرديد تابسيارى از شهرهاى خاور نزديك به مسالمت تسليم لشكريان اسلام شود. وضعيت فوقالذكر، توام با مشكلات و برخوردهاى داخلى دو امپِاطورى بزرگى Tن روز ، و نير برترى روش هاى نظامى و شور و شوق
 دهه تا مرزهاى اسپانيا در غرب و پاكستان در شرق پيشروى نمودند شهرهائى كه به صورت محل استقرار لشكريان عرب درآمده بـرد بود كمكم اهاللى بومى را به سمت خود جذب نمود . بوميان كه ازايران ، مصر ، عراق
 در اثر اين تماسها و گرايشها به اسلام و قبول آن ، افكارى كه منثاء ايرانى ، مسيحى، يـهودى، مانوى وغيره داشت به آرامى در بين بعضى از كَروهـهاى مسلمانداخل شد . شيعيان ، كه در ابتدا اختلافات نظرىشان با سسى ها معدود بود ، بهعنوان يكگروه مخالف نسبت به اين تاثيرات خارجى سعدء

نظريه موءلف محترم مغاير با بسيارى از Tيات ترآن مجيد است كه مستندترين مدرى از تعاليم اسلامى است . مثلا" : وماارسلناكالاكافهللناس بشيرا" و نذيرا . . .سبا-


پس از رحلت امام على (ع) و كنارهكيرى فرزند بزرگَش (امام ) حسن (ع ) از داعيه حكومت، پسر دوم آن حضرت به نام (المام ) حسين (ع) الد ادعاى رهبرى و حكومت نمود ، اما خود و ياران اندكش توسط لشكريان يزيد خليفه

 و بریائى خاطره شهيادت (امام ) حسين (ع) معروف گرديد، كه نـ روز اول

 (بهنام امامان شيعه) كَرديد . اين امامان بهطور روزافزونى توسط پیيروان خود . معصوم قلمداد مىگرديد يدند
ماهيت فرقداى مذهبى و سياسى شيعه از زمان حكومت امويان آغاز كَرديد.

 بيعت مىكردند . افكار ويزهاى كه توسط سنى ها و شيعيان ميأندرو به عـنوان افكار "افراطى " شناخته مى شود ، در تشيع بيشتر از تسنن نفوذ نمود . بـه عنوان مثال
 بهنام مهدى (ع) يا "كسى كه مورد هدايت حقيقى قرار كَرفته" و در آخر زمان



 ^. موءلف توضيحى در مورد قلمرو اين تاثيرات نمى دهد . "أجتهاد در



 مورد ا!تفأق شيعه و سنى است . بعصى از علماى اهل تسنن مانند ابونعيم

Y $\Delta$


مى دهد . اين شعارى بود كه طبقات بسيار پائين و كمتر از متوسط را مخاطب قرار مى داد ، اينان در آرزوى آن برابرى بودند كه قران وعده مىداد ، اما هرگز بهوسيله حكومتهاى ناقصى كه توسطاين و يا آن كروه نخبه اجتماعى شد ، برآ وردهنگرديد . سلسلـهاى از قيام هاى شيعى و نيمه شيعى درهم شكسته شد ، اها ايدهآلـهاى شيعى همهنان پاى برجا ما ماند .
 پيوند نزديك داشته و توقعات طبقه متوسط و توددهاى مردم را برآ وردرده نمى ساختند ، موجب كرديد كه در نيمه اول قرن هـشتم ميلادى يك حركت مخفى نـي
 نيز وجود داشت. تبليعات اين حركت بدكونداى بود تا شيعيان باور كنـد كد اكر اين تـهضت موفق شود اولاد (حضرت) على (ع) به زمامدارى بازخواهند كثت ، اما هنكامى كه در سال VF9 ميلادى بنى عباس حكومت بنى اميه را ساقط نمودند ، خلفاى جديد هيجكونه هماهنگى فكرى با نتيع نداشته و بسيارى از قيام هاى بعدى شيعيان را سركوب نمودند . سه خط فكرى تشيع ، كه بهعنوان شاخههاى اصلى آن قلمداد مى مردند ،






اهفهانى ـ أبوعبداله كنجى - ملا على هنقى - جلالالدين سيوطى ، حمادبن عيقوب هر يك كتا بهائى جداكانه در اين مورد نوشتماند . اينكه مهدى از اولاد
 شبعيان اعتقاد دارند كه او فرزند امام حسن عسكرى بوده و اكنون در حال

غيبت است .

المام و جانشين آن حضرت مى شنا سند . و از نظر شيعه جهار امامى محسوب

مذهب و جا معهء ايرانتى
اعتقادى كه در محتواى خود برخورد به خلفاى سنى را بهدنبال دارد . گروههاى بزركتر ،شيعدهاى "هفت امامى " يا اسماعيليه و شيعيان "دوازد
 امام ششم جعفر صادق (ع) مى باشد اختلافنظر دارند .اسماعيليه ، كه امامت يكى از فرزندان امام صادق (ع) بهنام اسماعيل را پذيرفتند ، اعتقاد ندارند كه او (اسماعيل ) آخرين امام مىباشد ، بلكه از آنروز تا به حال به يك سلسله
 سلسله موجود آن خط واقعى است كه به اسماعيل منتهى مى شود اختلافنظر


 داشتند و ايدئولوزى آنها براى مدتى در خدمت اداره يك حكومت درآمد ،

 يكى از شاخدهائى منشعب از فاطميون گروهى است كه در اروپا با لقب تحقيرT ميز







 جههارمين نفر، در طول "غيبت كبرى" (كه تا به امروز ادامه دارد ) تا زمان


ll الـ هوءلف محترم از وازه Interpreter الستفاده كرده كه بهمعنى مترجم يا ترجمه و تعبيركننده است كه ما وازه "بيان كردن" را مناسبتر ديديم .

شيعيان دوازده امامى و بسيارى از صاحبنظران غربى بهطور كلى معتقدند كه قبل از غيبت امام يك جامعه شيعى یکیارچه وجود داشتكه از ائمه پییروى







 خردسال نيز نظرات متفاوتى وجود داشت. نظريه غيبت ، كه بعدها بدصورتى بـى

 نتيجه را در برداشت كه دستوراد عنوات او مقدم بر دستور خليفه است ، نظريه غيبت شايد در ابتدا بدين منظور مطرح شد تا براى اين نتيجه راه گَريزى فراهم آورد و يا در مراحل اوليه خود اين نظريه راه مصالحها قدرت اهل سنت چنانكه شيعيان دوازده امامى ، در اين دوران ، در حـر ایِيقت
 اين عقيده كه هرنوع نظام تامينكنـنده امنيت ،در ور زمان غيبت امام به همان اندازه كه قابل قبول است (مىتواند غيرقابل قبول بـو باشد ) مىتوانست
12. W. M. Watt

$$
\begin{aligned}
& \text { ץ } \\
& \text { بيعت از مرد م براى حكو مت برنيامدند ، وجود يك جا جا معهء شبعى متشكل و و به بـيعت } \\
& \text { كرفتن اهام از آنان دو مسالـه جد اكانه است . } \\
& \text { أ } \\
& \text { روايات غيبت امام دوازدهم در مصادر شيعى در حقيقت به زمان پیغيْمبر اكرم } \\
& \text { بازمىگردد ، در نهججالبلاغه على, عليمالسلام چندين خطبه در این مورد وجود } \\
& \text { دارد . }
\end{aligned}
$$

مذهب و جا معدغ اير'نى

به صوت يك شمشير دولبد عمل نمايد(f).در دوران اخير، اين مطلب، در
 حكومت دنيوى مطرح گرديد و لـذا، در طول زمان ، اين ادعا قوت يافت كه براى بيان نظرات امام در عصر غيبت، علماء ازحكام دنيوى واجد شرايط
 لـكن ، در زمان حكومت بنىعباس، عموما " لـبهء كند اين شمشير احساس
 بهكار كرفته شد ، بلكه ، در طول قسمت اعظم حكومت عباسيان ، شكاف اصلي

 داشتنداز يك طرف، و سنى هاى بنى عباس كه با شيعيان دوازدهاهامامى متحد





 101 أيلادى به نام سلسله صفوى در ايران به قدرت رسيد داشت
 شناسان: كه تشيع يك چديدهء صرفا" ابيرانى است ، تا قبل از سال 1001 (زمان تاسيس حكومت صفوى) هيج مبنائى ندارد . قبل از آن تاريخ ، باو آبود آنكه تعداد زيادى ازأيرانيان معتقد به تشيع بودند ، الما اكثريت معتقدين بـي

 همچنين بخش بسيار بزرگى از سلسلدهاى شيعى نيز در خارج از ايران بـر بودند .

 بيش از هر گَروه ديكرى فشار طاقتفر ساى حكو مت را تحمل كردند .

در اينميان تنها سلسلهء آل بويه كه قبل از سال اله ا 10 بر بخشى از ايران نيز حكومت مىنمود استثناء است، و باز اكثريت عظيم سلسلمهاى ايرانى تآن

 بسيارى از پديدههاى "سنتى " بسيار بيشتر از آنجه تصور مى شود ، جديد است .

 اما اينكوند اغساندها معمولا"هروقت مورد نياز باشند در دسترس قرار دارند در طول قرون غيبت كبرى عقايد و قوانين شيعه دوازده امامى به نحو چششكيرى توسعه و تكا مل پيدا نمود .اين توسعه نا قبل از حكومت شيعى در ايران
 تحقق يافت . شا يد مهمترين پيشرغنتى كه در زمينه را بطهء مذهب وسياست بهوحود
 در همان دوران اوليه اسلام تمام مسائل و اصول اساسى فقه برمبناى قران و قول



 به اندازه كتابـهاى فتهىى و احاديث اوليه مورد توجد نبودند .اما در شيعه دوازده



 امامان ، شيعيان دوازددامامى نيز در موضعى تقريبا" مشابه با دورهء اوليه سنيها بانـا

19 ا اين مساله افسانه نيست و پا يهتاريخى نيز دارد. . مراجعه فرمائيد به كا مل مبرد و ارشاد مفيد . كسانى از متاخرين كه نسبت به الين واقعه الظهار ا ا:كار و تعجب كردهانــد گمان بردداند كه اين ازدواج در هنگــام فتــح ايران توسط عمربن خطاب صورت گِرفته در حاليكه چنـين نيست .

مذهبـو جا معهء ' ير' نیى
قرار كرفتند ، از طرفى منبع صدور احكام ونتاوى مذهبى مبتنى بر عصمت از ميان















 جديدى بهخود مى كرفت كه معمولا" داراى كرايشا









 بعضى از شيعيان و سنى ها قبل از سال 1001 ميلادى ( زمان تاسيس حكومت

صفوى در ايران ) رشد گَروههائى را كها ايدهآلـهاى شيعى وسنى را تركيب مى نمودند


 تحت رهبرى يك سلسله درويشى ( صوفيانه ) مشهورايرانى بـنـام صفـي
 در اردبيل و آذربايجان شرقى سكنا گرفنه و پيوندهائى نيز با حكام مغول در قر قرن چحهاردهم ميلادى دا شتند . اينان پس از مسافرتههائى كه به ميان قبايل صحراكرد

 هويتى مبارزه جويانه و "افراطى " داشت كه مشابه وضع شيعيان نخستين بود . در الين تشيع اعتقاد به تجسم اللمى بسيار مهم بود و لـــذا رهبران صفوى منسوب به خداوند قلمداد مىگَرديدند ، از روحيه مساواتطلبى قوى نيز برخوردار
 "افراطى " مذهبى روى كار مى آيند (نظير بنىعباس و فاطميون ) ، پس از آنكه در تبريز به قدرت رسيدند به سرعت شروع به ملايم نمودن نقطه نظرات خويش نموده و در جستجوى رهبران وكتب اصيل شيعى برآمدند . بنابريك روايت
 سال 1001 به تبريز وارد گرديد ، دستور داد بـر دي دنبال يك كتاب شيعى اصيل
 قاعدتا" مبالغهآميز است ، زيرا كَارشار تات تاريخى ديكرى حكايت ازتعداد زياد شيعيان در تبريز آن زمان دارد ، اما بهرحاحال نشان مىدهد كه كه (شاه)اسماعيل ،




 بيشتر بـ قبايل طرفدار خود ، كه اكنون به دلايلى آنهـا را هرج و مرج طلـب


مذهب و جامعهء ايرانى
يشت نموده و در جلب حمايت مردانى از ديوانسالارى تديم پارسى توفيق


كشورهایعربى زبان نزديك فراخواندند

 اينان از پايههاى اصلى جلب حمايت سياسى مردم بودند . افكار انراط كرايانه




 شاداسماعيل از همه خطباء و ملاها مى مراء به عنوان غاصبين حق على (ع) ، ناسزا بكويند ، و اين طرز فكر فـر " سوكند وفادارى" بهعنوانمشخصه اصلى بسيارى از فرمانروايان صفوى باقى ماند .


 بدهند.شاه اسماعيل هنگامى به قدرت رسيد كه سلطان سليم قلمرو امیراطورى

IY




 داد بر روى مسكوكمات كلمه طببه لاالـمالاالله محمد رسولالله على ولى اللى اللـه رد الـه

 عوامل مهم رواج مذهب تشيع از قرنسها قبل از صفويان است .
rr فصل اول/مذهب و جا معه ايرانى E سال 1100 اميلا دى

عثمانى رادر خاور نزديك توسعه مى بخشيد . قبايل تركى كه به صفوىها كمك نمودند








 اممراطور عثمانى به نركىنامه مىنوشت و سلطان سليم هم به فارسى جواب مى داد . )
 "ستون پنجم " شيعى در آناطولى آغاز و جندين برابر آن نيز آواره كرديدند





 شيعى ايران را تقويت نمايند .با اينكه تغيير مذهب مردم (از تساني تسنن به تشيع )
 الما بهرحالتا پایان دوران حكومت صفويه در سال IYYY ميلادى (كه در اثر
^1 . تتل عام شيعيان بهوسيلهء سلطان سليم از نظر وسعت و كيفيت يكى از


قندهار و هجوم به حسينمها و تتلعام تمامى عزاداداران بود .

مذهب و جا معهء 1 يرا نیى
تـها جـم افعانىهاى سنى به وتوع پييوست ) تقريبا" اكثريـت عظيم مردم ايران
مذهب تتشيع را قويا" پـذيرفته بودند ) .
در مورد اوضاع سياسى - اقتصادى دورهء صفويه تحقيق مختصرى صورت كرفته است ، اما اينطور بهنظر مىرسد كه در قرون چحهاردهمو یانزدهم ميلادی ايران بـهآرامى از خرابىهاى تههاجمات قبلى بـهبودى حاصل مىكردوكمكم روشى بهدست میآورد تا بتواند وسا يل آسايش يك جمعيت كثير چادرنشیین را گرد آورد ، چیيزى كه با توجه به عـدم حضور نظام رعينتى و يكـ سيستم اربابى • در معناى وسيع كلمه میتوان آننرا "فئودالـيسم قبيلـهاى" ناميد . در اين نظام بـخش اعظم قدرت نظامى در دست رهبرانقبا يلِ بود . آنـها همچننين مسئول جوامــع كشاورزى و حتـى در بعضى مواقــع جـوامهـع شـهــرى بودنــــد . بـسيــارى از قبايل به زبانى غير از فارسى تكلم مى نمودند كه يا از نسل مهاجاجمين قبلى بوده و با أينكه (مثل كردها) از ديرباز بـيصورت گُروههاى خـودمختار عمل مىكردند. از زمانى كه سلاطين سلـجوقى در قرن يازدهم ميلادى ايران را فتح


 سلـسله از تركمها است كه در قرن پانزدهم قبل از حكومت صفويه حكومت مىكرد نـد ،
 حكومت قاجار در قرن نوزدهم مى باشد • بهرجـهـت ، همه سلسلـههاى اصلىى از يك طبقه ديوانسالار پارسى زبان ، كه در اداره كشور و جمع' ورى ماليات اتها تجر بهاى طولانى داشتند ، استفاده مى نمودنـد . يكى از اسرار موفقيت صفويه اين بود كه خيلى زود اين طبقه ديوانسار و نيز ملاكين و تجار ايرانى را بـه خدمت گرخته و بـدين ترتيبب از نظام مساوات طلـبى و حاميان اوليه خـود در بين قبا يل فاصلـه

كرفتنـد
حكومت ماى صفوى هم چنـين از تما یل كشورهاى اروپاتُى ، كه براى هرگونه
 بههرهبردارى نمودند . حتـى قبل از دوران صفويه نيز ماموران سياسى و تـجار
 پاد شاه بزرگ صفوى شاهعباس( IFYq IDAY ميلادى ) براى تشويق تجارت بينالملللى دستور داد كه جادههاى جديد و كاروانسراها آيجاد گردد و همچچنین
 مشترى داشت توليد نمايند . ابريشم مادرات عمده بود . قطع طريق كاروانـي انـاى




 مى خورد . جنگگهاى متعدد با عثمانىها نيز ضربه اقتصادى مناسب خرد خرد را وارد كرده بود .
يكى از جنبدهاى مههم تاريخ اجتماعى ايران در سدههاى قبل از دوران جديد كه تصادفا " بسيار اندك مورد مطالعه ترار كرفته است ، موقعيت زنان درجان درامعه

 همسران خود را طلاق دهند ، و يا احكام و دستورات ديگُرى كه در آنهيا تساوى زن و مرد رعايت نشده است . اما از طرف ديكر ترآن به زنهـا اجاز اجه ارث ارث بردن مى دهددـ معادل نصف سهم مردــاما قرآ ن د ستورى براى حجاب زنان ندارد ، 19 سنتى كه در اميراطوريهاى بيزانس و و ساسانى


 صفات طبقات مرفه شهرى بود كه در اكثريت زنهيا رواج نداشت

91 9 • البته خوانندكان محترم توجه دارند كه اين نظر خانـم كدى است كه طبيعتا " اطلاع ايشان از السلام و تسلط شان بر الا


 اسلام " تاليف استاد شهيد مطهرى مراجعه شود .
 ما "هتشا به" , ا منا سبتر ديديم .

مذهب و جامعهء ' يرانى
آنجّنان كه كزارشات اريخى سياحان و هاحبنظران در مورد اوايل دوران
 زمان و مكان متفاوت بوده است • يكى از صاحبنظران اينگّونه نتيجهكيرى نموده
 جا افتاده قبلى وجود داشتند آزاد بودند ، و نيز اينكهدر سلسلـءء بكتاشى و

 از اين دارد . او مى نويسد : "از نظر امكانا
 با اسلحه شاهكار میآفريدند ." كزارش ديكرى از يك سياح ايتاليائى ازههمان



 از ايتاليا ميگّويد زنها " لـبا سهائى از ابريشم يوشيده و و روسرى به سراندانداخته
 از آن حجابى كه در قرن نوزدهم در مناطق شهرى ايران رايج شده و از فرق







 كوشدكيرى را "اسلامى " پندا شتهاند .

## 21. Chardin

YT. مينيانورهاى ايرانى معمولا " صحنههائى از مجالس داخلى و خصوصى
است كه نمىتواند معرف لباس زنان آن دوران در جامعه بوده باشد . كزارش جاردن با منابع تاريخى زيادى تأيـد مىشود .

اين مطلب كه در دوران صفويه خط تباين سياسى و دشمنى بين شيعه





 دواز ددامامى و سنى در كنار هم وجي اصرار آميخته به تهاجم شاهـا
 مى شدند) ، و تبديل مذهب سنيان ايرانى به شيعه تحت فشار و واجبار ، و و كشتار




 مى دادند
تشيع بسيارى از علماى مذهبى شيعه تا قبل از دوران صفويه چندان سياسى شديد نداشت، از نظر آنها جون در زمان غيبت امان امام هيّه حكومتى





 مى كُرفت به جهت سرسيردكى آنها به دوازددها بامام ، ما را بيشتر بهياد بعضى از

هستند نه هفت امامى كه شيعيان آنها را را واقضيه مى

حتى مذهب جعفرى در كنار مذاهب جهاركانه اهل سنت پذ يرفته نگرد يد .

كروهماى "افراطى " كه با شيعيان اسماعيلى مذهب (هفتامامى ) پيوند داشتتد


 قدرت قرار داشت همراه وضع احكام و و قوانين شيعى بدو سيله فقـها و علماي


 "افراطى " كه در بهقدرت رسيدن صفويه كمك نموده بودند پيوند داشت اشت الز ميان اين اصول "افراطى " كه سركوب نكردديد تاكيد روى اين نكته بود كه شخص حاكم



 بودند ، جائى كه مبداء حركت نظامى







 پیرستش مى شدند

 تعليمات اصيل اسلامى ، داعيه الوهيت حكام صفوى نيز كمكم خاموش گرديد ،

ها .
آنها وجود ندارد .

اما اين ادعا كه آنها از نواددء يكى از امامان هستند همواره به آنهها يك وجاهت خاص مذهبى مى بخشيد كه در هيج يك از سلسلـدهاى بعدى ايران وجود نداشت

مطالعد و تحقيق ترار نكُرغته تا بتوان خلاصهاى از آن بددست داد ، اما مطلبى را


 مناصب نظامى ، سياسى ، و مذهبى را به گونهاى تركيب كرده بودند كه يادآور منشاء اوليه آنـها در يك حركت نظامى و فرقهاى بود كه در آن هيج فرد باوظيفه خاصى مذهبى ، و در نتيجه هيج كتاب مذهبى شيعى براى تعليم و تعلم وجود نداشت. اما حكام صفوى ،بلافاصله پس از كسب قدرت ،از طرفى علماء و فقهاى
 طرف ديكر وظايف مذهبى ساير مقامات بلندپایه را تقليل دادند . در اوايل
 سياسى پادشاهان قرار داشتند و از این روى براى آن پادشاهان مشكلات سياسى و يا عقيد تى بهوجود نمى ورددند . در اين دوران ، حفظ چچنين مواضع مسالـمتا ميزى



ايران كمك كرده بودند .

 البته اين اختتصاص بدتشيع نداشت، اكرچه در چچنــد قرن اخير در ایران نسبت به كشورهاى ديگر با قدرت بيشترى اعمال گرديده بود . در سرتاسرجهـان اسلام مسلمانان مىتوانند ميراث مالى خود راوقف نمايند (كه به معنى اعطاء غيرقابل تغيير است) • بطوركلى دونوع وقف وجود دارد يكى بهصورت خيرات
 مدارس، بيمارستانها ، مساجد و معابد، و مى شود كه تماما " بهوسيلـه علماء اداره و كنترل مىشود . و به ثروت و قدرت آنچه كه ما به اصطلاح" كليسا "

مذهب و جا معهء 1 يرانى
مى ناميم اضافه نموده، ، و در ضمن براى افرادى كه تعليمات مذهبى دارند ايجا ايجاد



 وقف، از لحاظ نظرى، غيرقابل انتقال است پس بايد در طى قرون همواره
 مصادره قرار مىكرفتند . در مدت طولا دو
 بدينترتيب ، برحجم اموال وقفى و تعداد علما و طلابى كـي كه از محل آلن آل ارتزاق






 مورد دوره حكومت صفوى خيلى كم هطالعه شده است ، اما اما اين مقدار میديان انيم كه بعدها علماء با اعمال مجموعداى از فـا فشار اخلاقى و كمى فشار جسمى توان انستند





 به همراه افزايش ثروت علماء در زمان صفويه و كسترش روزافزون عالمانى。 Tانان بيشتر به سبباطمينان واقف وشروطى كهوى در وقف نامه مقرر كرده مى باشد .

كه ريشهء محلى و ايرانى داشتند ، محيطى بدوجود آمد كه در آن محيط اوضاع



 مناصب قضائى مختلف . در طرف ديكر علماى"غيررسمى " بودند كه هيج منصب

 خود را نيزاز محل عوايد وقف و يا هداياى مالى مقلدين خود



 پيش آمد كه در نتيجه ابتدا تعداد مجتهـدين و سيس تعداد آيتاللـدها ــ ا اين


 مسائل جديد اجتههاد كند و نظريه و تفسير مذهب در رابـي


 در تفسير نقطه نظرهاى مذهب شيعد مبتنى بر يك اختلاف "صرفا " نظرى نبود ،
 تمركز قدرتدر ايران - به دليل مشكلات عظيم در امر ارتباطات ، تعدد و تفرق

 تفرق جمعيت ، عدم تمركر قدرت ، مشكلات عظيم ارتباطى ، قدرت مستقل قبايل ،

مذهب و ها معهء| يرانى
در اواخر دوران صفويه بعضى از مجتهدين اد ادعا كردند كه آنـها براى حـر حكومت
 مستحيم نبودند ، اين ايدهالى بود كه بعدها تنـيا بانها به وسيله آيتالله خمينى ابراز

 از قرن هجدهم بـه بعد داعيههاى سياسى علماى مذهبى ايران كسترش بيشترى يافت
يكى ديگر از ويزگيهاى تشيع دوران صفوى اين بود كه دامنه مباحث الـهيات



 زبان فارسى درآيد تا براى عامه مردم بيشتر قابي





 فلسفى ارسطو يا افلاطون و نو افلاطونيان قرار داشت . فلاسفه مسلمان غالبا





 معنى كه در شيعـه معمول است در عربستان معمول نيست و غــالب افراد پير و مالكابن انس (مالكى ) هستند
fr فصل اول/مذهب و جامعه ايرانى تا سال 1100 ا ميلا دى

بخشيد . فلسفهء اسلامى در چند قرن اخير كَاهى به نام " حكمت الـهي " خوانده
 فلسفه بعضى از غولـهاى قديمى نظير فارابى ، ا بنـرشد ، و يا ابنـ سينا يافت مى شودئ.
 در فلسفهء فيلسوفان اخير مبالغه نموده و نيز به خودكرائى مبتنى بر قوانين
 نظير ميرداماد و ملاصدرا، در زمان خودشان نيز مورد حمله قرار گرفته بودند ، بسيارى از جزمانديشان فلسفهء يونانى را خطرناك دانسته و سالكان فلسفه را با آنكه عموما " از علماء مذهبى بودند به عنوان كسانى قلمداد مىكردند كـي كه مى خواهند مقام علماى سنتكرا را جبرا" عقب زنند . فلاسفه نماينده كروه اندكى از افراد روشنفكر و نخبه بودند، در حاليكه توددهاى بازارى و عوام مردم عمــوما " از علماى سنتى تقليد مىكردند ، كارى كه هنوزهم مىكنند . اينكه چرا شيعيان نسبت به خردگرائى فلسفى با سعه صدر بيشترى از سنى ها مىانديشند بدان دليل است كه اللهيات شيعى بر مبناي نظام تفكرى استوار بود كه آن نظام به مفاهيم فلسفى و قوانين طبيعى يونانى در مقايسه با الـهيات سنى نزديكتر بود ، و اين نكتهاى است كه كمتر مورد توجه قرار كرفته استـ ا در اوايل دوران بنى عباس الهيات مكتب معتزله ، كه بعضا " بر افكار يونانى مبتنى بود ، در بيناهل تسنن غالـب كرديد . معتزله، به عنوان ايده اصلى خود ،
 (عدل ) يك مفهوم عقلانى و قابل ادراك بود كه خداوند مى بايد مطابق با آن


 تسنن را بهدست آورد . مكتباشعرى قانون عليت را رد نمود ،بعضى از اشاعره حتى تا اين حد پيش رفتند كه كفتند خداوند در هر لحظه جـهان را از نو خلق
 رحمتش نسبت به بندكان مى باشد .اما الـهيات شيعدء دوازدهامامى بهطور عمده

> rץ. منظور وحدت صفات با ذات پروردگار است .

بر مبناى تفكراتمتعزلى ، كه مستلزم اعتقاد به قانون طبيعت و عليت زمينى



 بهخداوند باز نمىكردد . همانطورىكه از اين نكته آن آخر استنباط مى شود ، مكتب
 نسبت به مسيحيت از اهميت كمترى برخوردار است ، زيرا نعار انعيمات اسلامى
 اين مباحث فقهى مبتنى بر آنها است ، با اس اين وجود الـهيات شيعى ، آنطورى

 كه در نظر بسيارى از مسلمانان معتقد مغاهيم مهمى استى است د در مكتب تشيع



 جزميت سخت و دقيق شيعى را اعمال نمود ، فلاسفه و عرنا جزميت مذهبى مقرر كرديد . سقوط داخلى حكي دكام صفوى ران راه تهاجم





رسولالله و خطابههاى اميرالموءمنين على جاى دارد .

 معنى است كه حضرت احديت آن را ترك نخواهد كرد د.

وقوع بيوست •

 ايران پيوند داشت. باوجوديكه ايران در طى قرون و اعمار مركز امیراطورىها

 يازدهم ميلادى به ايران هجوم آوردند ، به خلاف ميهاجمين كورجنشين قبلى ، دربين فواصل كوتاه و قطعات موجود ميان مناطق آباد جاى نكرفتند ، بلكه
 كردند همان طرز زندكى را انتنخاب و گسترش دادند . زوال تدريجى مناطق آباد كثاورزى و كسترش چادرنشينى منجر به نوعى "فئوداليسم قبيله " كَرديـ كه در آن رهبرانقبايل سياهيان مورد لزوم مملكتى را فراهم نموذه و در عوض از محل عوايد كشور سهمى دريافت مىكردند . نتيجتا " در بسيارى از مناطق ايلى دهقانى ، و حتى سرزمينهاى آباد شهرى ، حكومت واقعى با رهبران قبا يل بود ، و حكام مركزى تنـها به صورت غيرمستقيم قادر به حكومت بودند. . اينان سعى مىكردند از يك دسته مردم شهرى و يا يك قبيله عليه دسته و قبيله ديگر
 اقتصادى آنـها رو به افزايش بود ، از در دوستى درآيند . بخشى از اقتدار صفويه مرهون تشويق و نظارتى بود كه آنـها بر تجارت خارجى با كشورهاى خارجى و دوردست دا شتند . اما هنكامى كه راههای دريائى توسطا روپائى ها بها باندريج كشف و مورد استفاده قراركرفت ، و در نتيجه راههاى زمينى تجارت در آسيا كمكم اهميت خود را از دست داد ، كشورا يران ، بدجز مناطق ساحلى خليج فارس ، به طور روزافزونى كنار كذاشته مىشد . بنابراين عدم تمركز قدرتو نيز حكومت قبيلداى موجود در قرن هجدهم ميلادى در ايران داراى پارهاى دلایل اقتصادى بوده و اينطور بهنظر مىرسد كه در هر دو زمينهء توليد و تجارت بينالململى
 افغانهاى سنى مذهب و جنگگجو ، رهبران علمأى مذهبى شيعه به بعضى از شهرها عراق كه در كنار مقبرهء امامان اوليه شيعه بناگرديده بود ، نظير شهرهاى كربلا و نجف ،مهاجرت كردند .اين منطقه ، از همان زمان تا اواخر دهه سالـهاى


مذهب و جا معهء ايرانى
همين امر باعث گَرديد تا علماى شيعى نسبت به علماى اهل تسنن در مقابل

 بودند ، كمترين فشار اتتصادى و يا سياسى وارد آورد . (از جهتتى مىتوان اين
 آنها نيز قلمروئى مخصوص بـي



 از معتقدين اختلافات قطعى اين دو مكتب در آن زمان بالاخره براى هميشه
 شيعه مى تواند به سنتهاى ون (اخبار ) پيامبر و امامان كند ،بنابراين ديكر نيازى بد وجود علماء بـياء براى تفسير و تبييين الحكام مذهبى

 مىگرديد) و لـذا شانس چنـدانى براى موفقيت نداشت . كوبنيو

 قرار داشت كه وجود افراد مجتهد براى تفسيرمبانى (اصول) عقيدتىمردم لازم است. نقش مجتهدد بدينصورت تعريف مىگرديد كه هرفردمعتقد ، تا خود

 rه تفسير مطالب عقيدتى نيستند اين نظريه مخالف ادعاى اخبارىها بود 34. Gobineau

هr . شرح و تحليل موءلف از دو مكتب اخبارى و اصولى و مطابق معمول اراءه
تحليلى اقتصادى يا جامعهشناسانه بسيار ابتدائى و دور از واقعيتهاى علمى و
تاريخى ابت. اخبارىها معتقد نيستند كه وجود علما براى تفسير مكتب لازم

بهرحال هركس بايد از يك مجنهـد زنده تقليد نمايد ، زيرا نظر مجتهدى كه در قيد حيات مى باشد بر نظر مجتههدى كه از دنيا رنته است تفوق دارد . مجتهدين، به خلاف ائمه ، معصوم نبودنـد . مجتتهدين بهكمك دانش مذهبي خودـ كوشش مىكردند كه نظر خطاناپذير امام دوازدهم راروى موضوعات به دست آورند ، اما ممكن بود كه در بعضى مسائل خاص اشتباه هم بكنند . ابراز اين نظريه كه مردمبايد از نظرات يك مجتهـد زنده تبعيت كنـند ، و اينكه جـنين فردى تطعا " از يك حاكم و يا نرمانرواى مادى كمتر در معرض خطا و اشتباه بود ،
 بيشتر بود .اكنون ديكر زمينهء نظرى روشنى در مورد مراجعه مردم به علماء ،
 طراز اول به حق مدعى بودند كه آن قسمت از تعليمات سياسى را كه به نحوى با اصول اسلامى تماس پيدا مىكرد آنـها بايد مستقلا" ، وبدون دخالت نظـــر حكام مادى ، اتخاذ نمايند . از اين قدرت وسيع روحانيت از اوايل قرن نوزدهم به بعد به طور روزافزونى استفاده كرديد . يكى ديكر از حوادث ميهمى كه در اواسط قرن هجدهم ميلادى رنى رخ داد داد بـه قدرت رسيدن نادرشاه و فتوحات خارجى او بود . نادرشاه، از اين جـهت كه
 سربازان سنى در ميان لشكريان خود داشت ، كوشش نمود تا تشيع را در ايران از رسميت بياندازد . او همچچنين بسيارىاز موقوفات شيعى را مصادره نموده و بدين ترتيب بنيه اقتصادى رزيم خويش را تقويتكرد . نادر اميدوار بود تا مذهب تشيع را، در كنار چهـار مكتب تسنن ، به عنوان مذهب پنجم دردآورد ، ااط اين ايده از هر دو طرف رد گرديد و تقريبا" با مرگَ نادر در اواسط قرن
 موتوفات شيعى بار ديكر به همان سطح وسيع كَذشته رسيده بود . با وجوديكه كسترش تشيع در ايران از آ آغاز بالعـي
 צr. ما شرح مناظرهء علامه حلى را با قاضى القضات شافعى ذكر كردهايم .
 همجنانكه هيج عقيده و مذهبى را نمىتوان به أين طريق رواج داد .

مذهب و جا معهء ايرانى
زبان بومى ايران و حتى اكثريت افراد اقليتهاى مذهبى ، بهطور عميق و وسيعى چذيرفته شده بود.در زمان حكومت صفوى و در داخل مرزهاى ايران جديد تنهها آن اقليت هاى قومى ،كه با بعضى گَروهمهاى چنـد مليتى سنى هم مرز بودند ،

 اقليتهاى مذهبى پراكندهء ديگرى هم باقى ماندند . بـيهوديان ، مسيحى هاى

 بودند
قرن هجدهم ميلادى همچـنين شاهد ايجاد يك مكتب جديد شيعى با زمينه



 ركود اتتصادى، جنگگهاى داخلى ، و عدم تمركز قدرت بود بـون ، شاهد ايجادو

در بررسى مختصر فوقالـذكر ، تنهيا چند نكته عمده ازتاريخ اسلامى ور ور
 حركتهاى مذهبى و اجتماعى ايران در آن دوران را ، به گونهاى كهزمينه و


 با مذهب دارند ، و صفحات زيادى از كتب تاريخى مطنى مطول مشحوناز اين اين مطالب



.ry هستند بهيجّوجه عقيده به "خدائى على " عليدالسلام ندارند

49 فصلاول/ مذهب و جامعه/يرانمى تا سال 100 ( ميلا دى

درجه دوم شناخته مى شود ، هموا ره عاليترين مقام را دارا بود بوده است. در اولين










 پيدايش و كسترش شيعه در ايران احساسا


 شيعهرائى در نظر بسيارى از مردم بخشى از يكجريان واحد بودند انـا

فصل دوم

شالـودههاى ايران قرن نوزدهم

علاوه بر عواملى






 به توليدداخلى آ نمها لطمه وارد مى دساخت



 كارهاى روزمره صنعتى و دادوستد بازركانى اشتغال داشتند انـد تمام
 اين تغييرات ، با Tان جزئياتى كه در مورد مثلا" مصر و يا هند مطالعه شدهاند ،
 شدت آن در ايران بهخاطر حضور كمتر و تجارت اندكتر غرب ، مانند آن كشورها



 نيروها در ارتباط باعواملى بودند كه از از حدود قرن يازديه







 قابل كشتيرانى بود .





 در زمانهائي كه قدرت در در دست حكوم






 شهرنشين به خرج نمىدادند . برترى نظامى مردم قبايل احتمالا" در قرن

نصل دوم/ شالوود هolأى /يران قرن نوزدهم
هجدهم افزايش يافت : اين برترى ممكن است يكى از دلائل عدم تمركز قدرتى





 امكانات بهوجود آمده به خوبى استفاده كنند .تحقيقات و مطالعات روى اين




 و يا Tنكه براى رسيدن به قدرت بر قدرتهاى نظامى قبيلكى تكيه كردهاند .





 و سياستهاى ايوان هنوز محل بحث است

 دارد . با اينكه يك تعريف قابل قبول عمومى در اين مورد كه چهـ چیيز را





$\square$
مذهب و جا معهء ايرانى
بههمارتباط داشته باشند . اكثر قبايل ايرانى به كوتجنشينى شبانى عادت دارند ، و يا اينكه دركَشته عادت داسْتـهأند . اينامر در ايران عمدتا " به معنى دو مهاجرت مهم قبيلهاى است، يكى كوج از مراتع تابسستانى به زمستانى و ديگّرى بالـعكس، و اين به جههت ضرورت پيداكردنمراتع براى كلمها در تمام فصول سال است. علاوهبراين ، اكثر قبايل وقتى در محلى سكنى كزيدند مشغول كشاورزى مىشوند . زنهاى قبيله ، نظير اكثر زنـهاى روستائى ، چادر بهسر نداشته و غالـيا " حتى بيش از مردان قبيله كار مىكنـد ، كارهائى نظير ريسندگى ، بافندكى ، آشيزى ، كشاورزي و داميرورى. در بين قبايل بدميزان قابل توجهىى عدم تمركز قدرت و خودمختارى داخلى وجود دارد و و رهبران عاللى مقام قبايل فقط به هنـا



 شاهسونها در آذربايجان ، كردها (كه غالبا" سنى مذهب هستند ( بختيارىهائى كد بهزبان لرى تكلم مى كنـند و لرها در ميان اقوام كرد و قشقائى ،
 از قبایل كوچكتر • تنـها تعداد قليلى ازا به عنوان زبان اول خود تكلم مىكنند ، و اين امر به عدم تمركز بالقوهء قدرت

 دارند ، به عدم تمركز مزبور كمك مى نما يـ (†) • در ميان اقوام ايرانى ، اين چهـار قبيله، ، به همراه تركهاى شيعي مذهب خودمختارى نشان مى دهند .
علاوه بر رهبران قبايل ، كه با مردانكاملا " مسلح و وفادار خود عنصر اصلى

 كروه منفرد حاكم معمولا" دربار بود ، كه در راس آن شُخص شاه قرار داشتد و از
 و همسر يا همسران سوكلى شاه بانفوذ فراوان وجود داشتند . آنها غالبا " افرادى

از خانواده قاجار را به عنوانفرمانرواىايالاتتعيين مىكردند ، كه در ميان Tنهها جندتن از زنان دربارى نيز ديده مىشوند . اما اين انتصاب بيشتر به خاطر دريافت عوايد آن ايالات بود .معمولا" خزانهدارى كل و خزانـانددارى مناطق (مستوفى ها ) يك پست موروثى بود . آنان غالبا" رمز وروش خاصى براى نوشتن دفترها بهكار مى بردند كه در خانواده خودشان حفظ مى شـد تا اين انحصار منصب را از دست ندهند . تقريبا " تمام مناصب مهم در ديوانسالارى نسبتا " بدوى دولت مركزى و در مناطق مختلف با يول خريدارى مى شد (درستبن همانصورت كه در اكثر نقاطاروپا تاقبل از دوراناخير وجود داشت ) ـ از آنجائيكه دولت براى تهيه تسليحات و اجناس غربى به يول نيازمند بود ، سيستمى بهوجود آمد آر كه تقريبا"به صورت حراج ساليانه پست فرماندارى ايالات بود .در اين سيستم فرما ندارى به كسى داده مىشد كه بهترين پيشنهاد (خريدآن پست ) را بدهد ،

 نقدى فراهم مىكرد ، اما در مقابل براى رفاه و سعادت ملى زيانبخش بود ، زيرا مسئولان را تشويق مىكرد تا هرجه مىتوانند از عموم مردمماليات بيشترى
 خواهند كرد . بدين ترتيب براى اين قبيل فرمانروايان ايالات فرقى نمىكرد كه در دست كشاورز بيهاره يولى برای مصرف در امور سرمايهكذارى ، بازدهى ، و محصولدهى باقى ما نده باشد .البته استثنائاتى نيز در اين حراج مناصب وجود داشت، فى المثّل فرماندارى كل استان ثروتمند و مهم آذربايجان در كوشه شمال غربى ايران به وليعهد داده مىشد، كه حكومت واقعى غالبا" در دست يكي
 در اين محلها نيز مالياتها وسيلهاى بود براى غصب هرحه بيشتر بول از -جيب اكثريت كشاورز يكى از ويرگيههاى ديوانسالارىحاكم اين دين بود

 -اميركبير و ميرزاحسينخان مشيرالدولـه، و نيز يكي از صدراعظمهاى ميزاعلى اصغرخان امينالسلـطان ، كه مدتى طولانى صدارت كرد ، از اينكونه

مذهب و جامعهء 'ير'نى





 تحقيق نشده تا بتوان بااطمينان كفتكه در ايران آن زمان سهولت تحرك طبقات



 اعطاى چنين منزلت و قدرتى داشت


















محصولاتى كه جنبه صادراتى داشت ، نظير پنبه و يا ترياك استفاده میكردند . كشت إين محصولات در خلال قرن مزبور وسعت يافت • توسعه محصولات كشاورز5 به معنى ازدياد درآمد الدوارى بعضى از كشاورزان ، بهخصوص كشاورزان نسبتا
 كشاورزان فقير قادر به سرمايهذارىهاى لازم بدينكار قادر بودند . همحنين اينكار ايرانيان را هرجه بيشتر به نوسانات تقاضا در بازار جـهانى و نيز به Tبو هوا وابسته مى نمود ، زيرا توسعه كشت محصولات
 در امر صادرات پيش مى يد ممكن نبود اقلام ضرورى را با درآمدهاى خارجى
 بس از آن اتفاق افتاد ، بعضا" به خاطر توسعه سريع كشت خشا اگچحه بعضى از كشاورزان از ناحيهء محصولات صادراتى و نيز واردات ارزان قيمت
سود مى برد نـد .

به حسب شريعت اسلامى ، هريك از ورثه متوفى سهم مشخصى از زمين يا





 معدود كسانى كه در مركز قدرت و ثروت قرار داشتند ، سطع و مقام اجتماعى

 دولتى خود را مستمرا"حفظ مىكردند ، و به مراتب خانوادههاى بيشترى را نيز مى بينيم كه مستمرا " در فقر و بىى تدرتى بهسر مى بردند . خانوادهدهاى تجار مرفه نيز كاهى بهحلقه زمينداران و مقامات حكومتى مى پيوستند .




مذهب و جامعهء / ير' نـي

تـهران بيشتر بهچشم مىخورد . این روال براى شهرى كه پا يتتخت بود و با سرعت زيادى توسعه مىيافت،و بـسيارىاز افراد تجارت پيشه وجاهطلـ وحتى
 فعاليتتها و ديوانسالارى دولتـى در طول حكومت قاجاريه بسيار محدود بود و تنـيها در اواخر حكومت اين سلـسله اندكى رو به فزونينـهاد .هدف اصلى ديوانسالارى حكومت جمعآورى مالـياتها و از جملـهحقوق كمركى بود و فائده اصلى چولىهاى جمعآورى شده نيز (مانـد پولى كه خوانين يا ديكران مى پرداختنـدتا حق جمعآورى مالـيات به آنـها واگذار شود ) تامين بنيه مالى و بودجه افراد جمعآورىكننده و دربارهاى ايالـتى و مركزى بخصوص شخص شاه و اطرافيانش در تـهران بـود . كارهاى عام الـمنفعه ابـتدائى نظير ساختن جاد جادهـا
 بود ) بـندرت انجام مىگرفت. بنـيادهائى نظير مدارس بيمارستانـها و غالـب محاكم قضاتُى كه در غـرب جـديد به عـنوان نـهادهاى دولتـى شناخته مى شوند ، ما نـند بسيارى از كشورهاى اسلامى در زمره مسئوليتـهاى رهبران مذهبى بود كه حقوق شرعى وهداياى مذهبى مردم را جمعآورى مىكردنـ . بـهغير از جمعآ ورى و پرداخت پول به مركز و دربار ، تنتها وظيفه ديكر فرماندارانو سا ير مقامات

دولتتى حفظ نظم بود . با كمال تعجبب با يد گفت كه پادشاهان قاجار بهامر ايجاد يك نيروى نظامى مدرن ، كه قادر بودTنهها را در مقابل حملات خارجى و شورشهاى داخلى حغظ نما يد ، توجه اندكى داشتند . بـسيارى از حكام آسيائى قبل از اين به ضرورت تقويت بنيه نظامى به منظور حفظ استقلال كشورهاى خويـش پى برده بودنـد . مسالـه تشخيص ضرورت ايجاد نيروهاى نظامى يكى از دلائل برنامه هاى مدرنيزه كردن حكامى نظير محمدعلىى در مصر و يا سلطان سلـيم سوم وسلـطان محمود دوم در اميراطورى عثمانى لر اوائل قرن نوزدهم بود . T آنها به اين نتيجهرسيدنـد كه لازمهء داشتن نيروهاى نظامى مدرن تاسيس مركز ترجمه براى متون خارجى ، آموزش به سبك غربى براى بعضى از محصلين ، مدارس جـديد و نيز ايجاد كارخانهاى تسلـيحاتى داخلمى است . با وجوديكه تماس تـجارى و غيره ايران با غرب؟ ، چچه قبل از حكومت قاجار و چچه در خلال دوره قاجاريه ، از تماس كشورهائى نظير مصر و يا امثراطورى عثـمانى كمتر بود ، اما هنوز تعجبآور

فصل دوم/ شالودههاى ايران ترن نوزدهم
است كه چكونه ايران حتى در اواخر قرن نوزدهم نيز از پيشكامى آن كشورها در در





 مى شد، در حقيقت به معنى "ارتش جديريد





 حرفهاى ، ايجاد روابط حسنه باغرب ، و تنُويق مردم بهرفتار خوب با اقليتهاى مذهبى بود
 كند، از دنيا رفت. بعد ازاز

 با افسران روسى بود كه در اواخر قرن به صورت يك نير نيروى منضا


 و فرماندهان حقوق سربازان خود را با بـجيبـي
 دست بز نند شهرت داشت . بدينترتيب ديكر فرصتى براى آم آموزش وتمرينات
 دولتايران ، در بعضى از مواقع بر نيروهاى نظامى قبايل كه بخشى از ارتش

مذهب و جا معهء ايرانى
منظم دولتـىنبودند تكيه كرده و در عوض در تاخت وتاز وغارت اموال مردم به
 ايالات از قبيـل وجود يك ارتش يا پليس قــوى ، و يا جادهها و خطوط آهــن مناسب كه از طريق آنها بتوان به سهولـت به شهرستانها رسيد، محروم بود ، ناجار بهوسائل غير مستقيم براى كنترل و حكومت متشبث مى شد . اين وسايل عبارت بودند از تقسيم نيروهاى مخالف دولت ، تشويق منازعات كروهى ، اعطاى رشوه، كه گاهى به صورت هدايا و يا يا مستمرى ساليانه بود ، و بالاخره كروكان نگگهدا شتن سران قبا ئل و خانوا دهوهاى سرشا آنچه براى قدرت دولت مركزى از قبايل و خانوادهاى پرقدرت نيز خطرناكتر مى نمود ، نفوذ عظيم علماى مذهبى شيعه بود . در حاليكه سلاطين صفوى ، بااين
 مذهبى ، موفق شدند از عواقب بسيار خطرناك رشد قدرت اجتماعى ـاقتى اقتصادى و نيز داعيههاى عقيدتى علماء در امان بمانند ، اين امر در مورد سلاطين قاجار

 تبار ويا شرافت خاص مذهبى بوده باشند . اينها ، بهخلاف حكام صفوى ، تنـها تعداد معدودى از عالمان وابسته به دربار را در كنترل داشتند .قاجاريه ائمه
 نسبت به مجتههدينى كه هيجگونه پيوندى با دربار نداشتند ، در چششم تودهاى مردم در درجه بسيار پائينترى قرار داشتند . هما نگونه كه قبلا" متذكر شديم سلـسلـه


 قاجار و بعد از آن نيز ادامه يافت و اين امر خود باعث تقويت بيشتر استقلال
 عوض شود، و يا اينكه فلان حاكم بد عمل مىكند ، مقلدين آن مجتهد حرف او را اطاعت مىكردند و نه نظر حكومت را .
شهرهاى مذهبى شيعى دز عراق ، از طريق نذورات و موقوفات مذهـى درآمد مالى داشت تا بتواند جامعهء وسيع رهبران ، اساتيد، و ط طلاب مذهبى
Fl نصل دوم / شالودههاى ايران قرن نوزدهم

را كه با استقلال كامل از دولت ايران در عراق زندگى مىكردند تامين نمايد .


 ازآنان فقير و يامتوسط الحال و بعضى ديكر غنى بودند .اين كَروه اخير غالبا "
 به عنوان يك گروه به هم بيوستد ، علماء از بخششهاى مالى خالى خوبى برخوردار بودند ، و همين ثروت باعث ارتقاء قدرت و استقلال ايشان مى شد . همچپنين
 نيز استفاده مىكردند ، اما دريافت اين هدايا همواره به معنى وفاد ادارى آنهيا بد حكومت نبود .

 دست علماء انجام مى شد .اين فعاليتها شامل آموزش درهمه سطوح ، انواع ع انـ


 كه در اواسط قرن نوزدهم توسط ميرزاتقى خان الميركبير براى آموزش افسران


 روى خواندن ، نوشتن ، و از حفظ كردن قران (كه غالبا " معنى عربى آن نيز
 قديمه اسلامى بود . در قلمرو شيعىايران بسيار بيشتر از مدارس سنى كه در سمت
 در اواخر دوران قاجاريه كوششهاى معدودى كه غالبا " نيز خصوصى بود ، در

 از آنها نيز تا Tن جا پيش رفتند كه بتوان كفت كليه معلومات لازم را براى

مذهب و جامعهء 1 يرانى





 (دادكَسترى) بهطور بالفعل بين محاكم شريعت (قانون اسلامى ) كه توسط علماء

 نمايندكان آنها قرار داشت. بطوردكلى محكمه ثرعى به مسائلى از قبيل مسائل





 كوشش دولتتمقاومت مىكردند اند

 دوردست و تجارت بينالململى دست داشتند ، و كّروه وسيع مغازدداراران حرفدار بازار بود كه به اصناف مختلف تقسيم مىكردند . علماء و بازارىىها معا معمولا" به يك خانواده تعلق داشتند . بيشتر درآمد علماء از طريق پرداخت بازارىها تامينمى شد . اصناف مختلف غالبا " به مناسبت اعيا



 خطابكننده واقعا " بداندكه Tيا اين فرد به سفر حج رفته وشايسته اين عنوان هـت يا خير • ) اكُر كسىاز طريق مطالعد مذهبى نفوذى بين طبقه روحانيت

بيدا میىرد اين نفوذ به عنوان يكى از راههاى ترقى اجتماعى او بود و بيشتر
 از تعقيب و يا خشونت ماموران دولتى مىترسيدند ،مساجد و مقبردها از زمره
 علماء ، و بخصوص آنها ئى كه از طرف دولت منصوب شده بودند ، معمولا " جانب

 كارها مىكردند . در پارهاى از موارد نيز طبقات عمومى مردم ، و يا ثروتمندان ،
 قاجار چندين نوبتاتفاق افتاد كه بخش مهممى از علماء به رهبرى حركتهاى مردمى ، عليه دولت پرداختند كه در برابر دست درازى قدرتهاى امیرياليستى

 1911 ميلادى ديده مى شود .
موقعيت زنان در ايران زمان قاجار بدندرت مطالعه گرديده است ، اما بر مبناى اطلاعات و مطالب موجود مى توان چند نتيجهكيرى كلى را بـطور ابتدائى مطرح نمود . يكى اينكه موقعيتهاى زنان ، همانطور كه در ساير كشورهاى اسلامى نيز صادق بوده و هنوز هم صادق است ، برحسب طبقه ومقام اجتماعى آنها بسيار متغير است.به لحاظ نظرى ، ايران نيز، مثل جوامع اسلامى ديگر ، از قوانين قرآن در مورد زنهها و خانواده پيروى مىنمود ، كه با اضافات چچندى منبعث ازحقوق متاخر اسلامى و بعضى از خصوصيات حقوق شيعه دوازددامامى آميخته بود . قران به مردها اجازه مىدهد كه اگر با همسران خود بهتساوى رفتار كننند تاجهار همسر اختيار نمايند (در همان آيه از قرآن مى مردها ، هرچند سعى كنند، قادر نختواهند بود كه بين همسران خود تساوى
 نهـى چچندهمسرى دانستهاند) . به حسب قرآن مردها مىتوانـند به سهولـت همسران خود را طلاق دهند ، و براى زنها نيز بهطور محدود حق طلاق وجود دارد ء مردان بر زنان و دختران سرپرستى داشته ، و شهادت زنهـان معاد نصف شهادت مرد مقرر شده است .ارث زنها نيز نصف مردان است ، اماهمين

مذهب و جامعهء ' يرانى
ميزان سهمالارث ، بداضافه اين حقيقتكه يك خانم پس از ازدواج نيز به تملك آنجهه متعلق بهخود او است ادأمه مىدهد ، از قوانينى كه براى زنـها در اكثر كشورهاى غربى تا اوايل اين قرن وجود داشت خيلى بـهنر است. همانگونه كه
 نيستند، اگرچֶه خيلى از مسلمانان قرآن را طورى تفسير مىكنند كه گوئى حجاب را مقرر داشته است . چچنانجه ميان زن و مرد طلاق واقع شود ، سرپرستى كودكان به پـدر واگگار مىشود (الـبته این پس از گَذشتن از سن خاصى در مورد
 اما در مورد مكتب شيعى سن پائينى است ) •


 نيز داراى حرمسرا بوده و در مورد زنـهاى خود حجاب كامل و كوشهنشينى را رعايت مىكردند . اين بعضا" نشانه آن بود كها يشان توانائى مالى اداره چندين

 خلافكارى بود (^) . سنت اجتماعى نيز مانع از طلاقهاى مكرربود ، همچـنانكه
 اينكار بود . اگرچه مردها ممكن بود راهى پيدا كنند و از زيربار پرداخت مهريه سرباز زنند ، با اينحال وجود مهريه تا حدودى عامل بازدارندهء طلاق بود ر باري عدم موافقت با طلاق دربين بعضى از طبقات اج اجتما

 مى شد ، اين بود كه در متن عقدنامه، كه اجبارا" بايد نوشته مى شد ، تبصرههاى
 همسر ديگرى انتخاب نمايد .
تفاوتهاى مههمى بين كروهـهاى اجتماعى و و طبـا



جدا هستند ؛ از طرف ديكر ، آنها بدانصورت كه قرآن حكم مىكند ميراث خود را تقسيم نمىكنند. اين كه اينكونه عملكردهاى قبيلداى عملا" در سرتاسر خاورميانه رواج دارد ، و همسازى آنها با نوع زندگى قبيلـهاى و كوجنشين ، كه اجازه نمى دهد زنهها مجّزاى از مردها بوده و يا اينكه نيروى جسمانى آنها مهمل كذارده شود ، و نيز اينكه تشويق نمىكند كه سرما يهء مختصر خانواده به دست خانوادهء جديدى كه عروس به داخل آنها مىرود بيفتد ، همكى اين مطلب را بد ذهن مى آورد كها ين شرا يط بايد بسيار تديمى بوده با شد ـ زنهـاى دهقان نيز كارهاى سخت بدنى انجام داده و به حسب گَارشاتى كه از قرن نوزدهم در دستاست اكثرا " بدون حجاب بودهاند . حجاب عمدتا " يك پديده شهرى (ولـذا اقليت ) بوده است. اما اينكه حجاب را نيز بهعنوان نشاندء عدم آزادى كامل و يا فعاليتهاى مغيد بدانيم غلط است . همانطوريكه در غرب هم هـر هست ، اداره خانواده، و ياكمك به اداره يك خانواده، از هرجههت فعاليت مهم و بارآورى بهحسا ب مى آمد كه بدون آن به عملكرد صحيح جا جام فرزندان مختل مىكردند . زنان ، در طبقات اجتماعى گَوناگون ، همچنين به فعاليتهائى كه بهطور عموم " توليدى " شناخته مى شوند ، نظير ريسيدن و بافتن ابريشم مشغول بودند كه از آنجمله اقدام صادراتى مهمى نظير شال (روسرى) كرمانى و قالىهای پارسى بود كه براى آنها بازار خوبى در غرب در در دهدء سالـهاى IAYo ميلادى وجود داشت. در قاليچهها و منسوجاتى كه در قبايل بافته مى شد ، بيشتر خلاقيتها در زمينه طرح و رنگاز طرف زنهـا بِّهود كه در خلال قرون و اعصار به منصه ظهور رسيده بود ـ همچچنين زنانى كه در در حرفههاى كوناكون بودند كه كمك به زنهاى ديكر را برعهده داشتند ، از قبيل خانم هاى

 و ديكران ــاز جمله خانم هاى ملا كه قبلا " شرحشان كذشت .
بعضى از زناندربار "، بخصوص ملكه مادر وهمسران سوكلى شاده ، قدرت زيادى داشتند . ناصرالدين شاه ، هنكامى كه در سال IA الميلادى به سلطنت رسيد هنوز نوجـوان بود ، ومادر او نفوذ زيادى روى او داشت ، بعدها نيز همسر مورد علاقهاش بسيار متنفذ بــود (منزل اوبه مركز توطئه دربار عليه صدراعظم


مذهبب و جا معدء 1يرانى

 داشتند ، و اينسنت همانطور ادامه يافت تا اينكه به شركت قابل توجه زين

 (انقلاب اسلامى أيران ) منتمهى گُرديد .
 و يا فرمولهای كليشهاى منعكس مىگرديد








خانمها بود (9) هـ













sy
نصل دوم / شالوددهاى /يران قرن نوزدهم
ناحشكرى بی پرده و مستقيم از ديرباز در خاورميانه وجود داشته أست و هركز جندهمسرى و يا ازدواج موقت جلوي آنرا


 و قدرت كمترى برخوردار بودند ، و و مردان تمايل اريل به تسان













 آميزش اين اقليتها با مسلمانان شيعه خيلى مشكلتر از آميزش آنيا

 اجتماعى هم مذهبان خود را در داخل ايران ارتقاء دهند و در اين راه

ا. نسبت فحشا در كشورهاى اسلامى بايد با ساير كشورها مقايسه شايود .

 عبارت "متعتانمحللتان و انااحر مها از او بصورت "ارسال مسلم " نقل شده است .

موفقيتهائى نيز بهدست آوردند . بـهرصورت ، پیيوند بسيارى از اين جوامع مذهبي (و بعدها خيلى از بـهائىها ) با كروهمهاى غربى ، و دخالت كشورهاى غربي به حمايت از آنيها ، باعث كرديد كه بسيارى از آنان بهديده عوام جاسوسها ى قدرتهاى امپپرياليستى غرب نگاه كرده شوند. این امر در بسيارى از كشورهاى چجهان سوم به همين منوال بود . دولتنهائى كه در قرن بيستم روى كار آمدهاند ، با هربرنامه و هدفى ، همكى دفاع از حقوق اقليتهاى شناخته شده مذهبى را از اهداف خود شمردهاند ، اگرچپه عمل آنها همواره با حرفشان مساوى نبوده است .
در اوايسل قرن نوزدهم ، پیيوندهـاى مستقيم بيـنجوامع غنــىـو فقير
 از جمله سلسلـدهاىصوفيه و دستههاى علماء، ،معمولا " از پیيوندهاى طبقا تـى منطقهاى بينأفرادى كه ارتباطات مشابهى با روش توليد داشتند ، قوىتر احساس مىكرديد . اما بـهرجهت در اوا اخر دوره قاجار ، پيدايش بازارهاى منطقهاى وملى ،
 موجب گرديد كهگروههائى در سراسركشور نظير تجار ، صنعتگران ، روشنفكران جديد ، وحتى علماى عمده ، به مراتب بيشتر از آنجه در قبل وجود داشت ، با يكديكر Tشنا شده و در سطح عمومى ارتباط برقرار نمايند . بنابراين ، در اواخر زمان قاجار به حركتهاى مردمى وسيعى درمقياس مملكتى بر مى خوريم كه هماهنكى
 كههويت خود را بازيافتداند .
عامل اجتماعى جديدى كه در زمان قاجاريه به جشم مى خحورد قدرت روبه رشد يك گروه غيربومى و غيرسنتى است كه به نحو چششمكيرى از فاصلهء دور بر

 مديترانه ، و يا تركيه خارجىى بود وجود نداشت ،اما ايران نيز تقريبا " به اندازه آن
 داشت . از زمان دركيرى سوقالجيشى فرانسه، انـُلستان، و ووسيه در ايرانو
 متاثر بود.علاوه بر منانع وعلاقه ارویا به تجارت با ايران ، و بعدها علاقه به
Gq فصل دوم / شا لودههاى / يرا ن ترن نوزدهم

كرفتن امتيازات براى فعاليتهاى اقتصادى اروپائى ، انگلستان و روسيه منافع
 خليجفارس را دردست خود حفظ كرده تدرتهاى ديگ, را از منطقه خليج فارس بيرون نگگهداشته، و از بخشهاى جنوبى و شرقى ايران بهخاطر كمك به حفظ
 در خلال دوجنتكى كه در اوايل قرن نوزدهم اتفاق انق انتاد از ان حاكميت ايران خارج



 را تا حدىكه امكان استفاده ، و ياحتى دسترسى ، به خليج فارس را دا داشته باشد ييش ببرند .
 بيشترى از خاك ايران را تصرف نموده و يا اينكه ايرا ن را با به صورت يك كشا كور
 جلوكيرى از كنترل ايران توسط كشور رقيب وجود داشت ، مهمترينعامل انـ حفـا
 قدمى بردارد كه موجب ناخشنودى شديد انكلستان و يا روسيه كردد ، مكر اير اينكه
 طرفين بهشدت ناراضى بود ، تنـها حمايت ايت طرف ديكا










مذهب و جا معهء 'يرا'نیى
كد موجب تسهيل هرچه بيشتر تجارت انگليسىها و حفظ جان خارجى ها و افراد
 كه در خلال انقلاب مشروطيت ديديم ، انظَليس در مقابل آنهيا مقاومت مىكرد . دولتهای اروپا ئى منافع اقتصادى اتباع خود را حمايت و تشويق مى نمودند . در اينجا نيز اختلاف بين انگلستان و روسيه ، از آنحه كه غالبـا " كَته مى شود ، كمتر است. درست است كه دولت روسيه براى تشويق صادرات خود به ايران و نقاط ديكر غالبا " كاهش تيمت و يا اعانه و حمايت ماللى را پیشنـهاد مى نمود ،

 خود ، طرح ايجاد شبكه راهآهن را درنظر داشت ، واز اين روى بالمآل هردو دولت ، عمدتا" به خاطر منافع بلـندمدتشان با طرح ايجاد خط آهن در ابيران مخالفت نموده و جلوى آنرا كرفتند . دولت انكلستان همرانـين در تشويق ويا جلوكيرى از سرمايهكذارى در ساير طرحهياى اقتصادى نيز نقش وسيعى داشت ، كه از آنجمله است عدم تشويق و دلسرد نمودن بارونرويتر در امتياز بزركى
 از ادعـاى خسارت رويتر ، بممنظور جلوكيرى از كسب امتيـاز راهآهن توسط

 داشت ، رسما" به پرداخت غرامت دولت ايران به رويتر كمك نمود .در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميلادى دولت انگلستان ، بخصوص درزمينه كمك به اتباع خود در كسب امتيازات اتتصادى ، بسيار فعال بود كه ازآن جمله امتياز انحصار تنباكو در سال 1A90 كه به فاجعد انجاميد و امتياز نفتى بسيار
 بيشترى بحث مى كنيم • )
 مى بستند و از ماليات داخلى معاف شده و حتى در بنادر نيز ماليات ورودى بسيار ناجيزى مى پرداختند ، در حاليكه تجار ايرانى مجبور به پرداخت اين مالياتها بودند كه آنها را •در مقابل تجار خارجى در وضعيت نابرابرى قرار مى ایاد . عليرغم پارهاى كوششهاى ناقص و بینتيجه توسط تجار ايرانى و
YI فصل دوم/ شالودههاى 'يران قرن نوزدهم

وزراى زمان قاجاريه، عوامل متعددى وجود داشتند كه مانع از ايجاد يك






 شهرها و مناطق ، كه همكى به صورت غيرمتمركز بوده وا واز از هريك متعصبانـ

 كند در مى يابد كه تصادنى نيست اينى كـي




 قادر بود تا تمركز قدرت مركزى و صنعتى شدن را را قبل از بسيارى از آنها آغاز كند .
تكيهء ايران بر نيروهاى اقتصادى غرب، ضعف سياسى ونظا ونظامى آن ، كوشش دولت ايران در جلب نظر و موافقت غربى ها ، و حفاظت





فصل سوم

## استمرار و تغيير در عـهد قاجاريه



تحولات و پيشرفتهاى سياسى و اجتماعى - اقتصادى دور دوران قاجاريه














 فدراسيون ديعرى بودنــد مانند آنها بـنام قاجاريارها در شمال .

مذهب و جا معهء ايرانى
قاجار به نام آغامحمدخان ، كه در نوجوانى اخته كَديده بود ، دستگير و در


 سلطه خود درآروده بود .سبعيت او و بخصوصه



 به جنكُهاى داخلى و ساير جنگیها و به شكافهای اقتصادى قرن هجدهم پایان داد

در خلال حكومت فتحعلى شاه اولين تتهاجم عمده اروپا در قرن نوزدهم به




 تسليحات و تكنيسينهاي نظامى انگليس نيزبا








 به سركردكى زنرال كاردان را به ايران اعزام نمود كه از طرفى به آموزش نيروى
vo فصل سوم / استمر/د و تغيير در عهد ڤاجا ريه . . .

نظامى ايران با روسها و فنون جديد نظامى مى پرداخت و ضمنا " وضعيت ايران را براى يك حمله احتمالى به هند مورد مطالـه قرار مىداد . بارديكر ، انتخاب







 علاقه قاجار به اين معاهددها





 بديـترتيب، قرن نوزدهمايران رابا روشهاى مرموز سياسى غربى ها آيا آشنا نمود ،


 به شدت غير منطقى بدانند .







مذهب و جامعهءايرانى
صورت معافيت از ماليات واكذار مىگرديد . اينگونه امتيازات را معمولا " تيــول مى ناميدند . در اولين جنگى كه با روسها اتفاق افتاد فتحعليشاه مجبور كرديد
 غالبا" در ايران و يا جاهاى ديكر اتفاق مىافتاد ، اينكونه امتيازات و عطايا كم كم بهصورت دارائيهاى لرثى افراد درآمد ، كه طبق همان حكم اوليه از پرداخت ماليات نيز معاف بود .اين بدانمعنى بود كه بقيه ايران بايد ماليات
 حغظ كر د د .
اولين فرمانرواى قاجار ، آغا محمدخان ، موفق كرديدكه سطح ماليات زمين را (كه ماليات اصلى أيران بود) در حد معقول ده درصد نكاه دارد (البته


 درTامد محصول افزايش داد ، اين رقم تا اواخر دوره قاجاريه تقريبا" در همين
 درجهت افزايش محصول كشاورزى ، كه به ازدياد درآمد كشاورزان و در نتيجه
 و افزايش بازدهىها توسط افراد بخش خصوصى كه در امر صادرات محصولات اشتغال داشتند بردا شتد مى شد .

 مى گذاشت . يكى اين كدلـم يزرع بودن زمين كه دلائل آن را قبلا " شرح داد ها ايم در


 اكثر ايرانىها بايد در دهات و زمات

 كمتر لز روستائيان خاور دور كه متمركزتر بوده و از نظر داخلى نيز منضبط بودنـــد

احتمال مشاركت در حركتهاى انقلابى و سركشى را دا شتند . تمركز اكثر حركت هاى دي مخالف در ايران در خلال دوقرن گَشتنه در نقاط شهرى بوده است كه در Tنـها
 يرباران شمالى ايران استثنا است ، زيراكه در آن مناطق خويشاوندى و ترتيبات



 سدبندى باشد ، دست بهدست هم داده و و فكر ايجاد يك سيستم انـي زيرزمينى بهنام " قنات "ها را كه بسيار پرهزينه و پركار بود ، تقويت نموده است .كارگرهاى متبحر كانالهای شيبدارى در زيرزمين حفر مىكردند ، كه در
 آب را به صورت زيرزمينى از شيبهاى دامنه دهات و قصبات مى ور ورد و درآنجا
 خاص فنى موجود در اين سيستم ، آنحه باید مورد دقت قرار گیرد ظرافت ساختمان اين قنات هااست (كه اين مطلب نا

 به هلاكت بكثانند ، و اين امر اهالى دهر الـد
 بتوانند مقنى براى حفر قنات استخدام كنند ، در T انصورت هزينه حفر آنرا
 سهم بيشترى از محصول را مطالبه كرده و ممكن بـــود دستا دود دآخر كنترل زمين
 در خلال قرن نوزدهم ، وقتى تقاضاى محصولات تجارتى و صادراتى افزايش





مذهب و جا معدء 1 يرا تى
اقتصادى سقـوط كـرده و يــا در همـان سطح سابق باقـى فانـــدند .

 در مقياس وسيع ، كه غالبا" به صورت "مدرن " و تجارنىتر مى بود ، افزايش يافت







 تاريخ ادارى و هم در تاريخ ادبا





 كمك مىكرد كه فهم نوشتههاى دولتى را در در سطح يك كروه كوچك از از افراد بركزيده محدود نكاددارند . )








Yq فصل سوم// ستمرا دو تغغيِير در عهـد ڤا جا ريه ....
و بخصوص اونيفورمهاى نظامى ارتشهاى جديد را بهچشم دست درازىهاى بى دينى و كفر كه ممكن است به تاخت وتا اسها


 موضع سخترى اتخاذ مىنمود احتمالا" اين موانع نيز متوتف مىگرديد ،

 يك ديوانسالارى قوى مركزى برپاكرديد . (بهعنوان مثال ، ارتش محمدعلى در در مصر، فقط هنگامى كه با يك سلسله اصلاحات قوى و تمركزدهنده همراه بود ،
توانست موجوديت يا بد . )

 نسبت به آنها بركردانيد
 به اندازه كافى مبهـم بود كه بين ايران و روس اختلاف ايجاد كند . مذاكرات فيمابين مساله را حل ننمود ، و بعضى از ايرانيان كمكم دائيه انتقامجوئى







 مدرن و با تمرينات نظامى كافى تشكيل مى داد، ، بد سختى شكست خورد .
 جديدى براى روسيه بهارمغان آورد • سرزمينـهاى بيشترى به روسها واگذار ركرديد ، و T آنها همچֶنين مبلغى را به عنوان هزينه جنگگ دريافت نمودند (اين خط مشى

مذهب و جا معهء ايرانى
عمومى قدرتهاى غربى در قرن نوزدهم بود ، اگر كسى جنگ را مى باخت نمتنهـا

 كرديَده بود اكنون ثابت و مقرر مىكرديد . از اين پسايران مجاز نبود كه روى اجناس وارداتى روسى بيشتر از ه درصدتعرفه وارداتى وضع نـا

 روس را شامل مى شد ، اما اكثر قدرتهاى خارجى از الي اين امتياز براى حمايت از افراد ديگر نيز استفاده مىكردند ) از قوانين ايران معاف بوده و فقط توسط

 معاهده اصلى پيمانى كه در سال |AF| ميلادى با بريتانياى كبير بسته شد .


 از حيات اقتصادى ، و بلكه از مردم ، خود كشور دريغ شدهبود .
 ضرورى بود ، چون سياستمداران و شهروندان Tنـها ابا داشتند تا بهكشورهائى









 كشور گرديد ، و اين درحالى بود كه وضع تعرفه براىحمايت از صنايع داخلى ،

به حسب معاهدات فيمابين با قدرتهای اروپائى ، غيرممكن بود ، همين امريكى از دلايل متعدد عدم رشد صنايع ملى بود . تعداد زيادى از تجار ايرانى نيز از معاهدأت فوقالـذكر لطمه خوردند . بهخلاف اروپائى ها ، آنـها از پرداخت تعرفدهاى داخلى و ماليات معاف نبودند . الزكَشته دور ، تا به أمروز ، يعنى از
 رو به افزايش كالاهاي وارداتي ارويا ، كه تجارتآننها را نابود مى انكرد ، اعتراض كرده و از دولتت مى خواستند تا مقرراتى براى منع ورود آن كالاها و حفاظت
 چچنانجه مى خواست كارى از پیش برد ، نمىتوانست . بعضى از تجار و كسانى كه با تجارت خارجى سروكار داشتند از وضع جديد بهره بردند ، همانطورىكه بعضى از مصرفكنندكانى كه وضع معيشتشان خراب نشده و در عينحال محصولات وارداتى ارزانترى به دستشان مى سيد استفاده مى مردند اكر مدتى طول كشيدتا اثرات اقتصادى معاهده تركمانجاى خود را نـان دهد ، تاثيرات سياسى عههدنامه مزبور خيلى سريعتر بود . دو شكست متوالى



 به دولت ايران فشار بياورد تا غرامتجننگى مربوط به معاهده تركمانچای را را
 ورود گريبايدف داشت ، درستمثل برخوردى كه در غالـب موارد با حوادث مشابه آن ديده شده ، اين بود كدبكويد گَوهىي كه بهوسيله عدهاي ازعلماى



 غرور ايرانيان عمل كردند .

مذهب و جا معدء / يرا نتى
كزارشى بـه هيات گريبايدف رسيد كه يك یا چندزن مسيحىگرجى يا
 روسى ، برخلاف آنچه در آيران بسيار مقدس بود ، به زور بـه آن حرمسراهاى غيرقابل تسخير وارد كرديده و آن زنها رابه همراه خود بردند نـا نا از آنها بِيرسند كه دلشان مى خواهد در كجا زندگى كنند . بعضى از زنهـا اجبارا "شب را نـكّهداشته
 ازدواج كرددبودند، هيات روسى ادعا نمود كه اينزنـها ، كه به اسلام گرويده و صاحب فرزند بودند، علاقمند هستند تا ايران را تركنموده و به سرزمينى كه اكنون جزو خاك روسيه بود بروند . اين شايعه بر سرزبانها افتاد كه آنهيا را عليرغم ميلشان نكهداشت و بهزور وادار كردهاند كه از اسلام بدگّوئى نمايند علماى تههران ابتدا سعى كردند در گريبايدف نفوذ كنند ، اما بعد يكى از آنبها فتوائى (حكم مذهبى ) صادر نمود مبنى براينكه نجات زنـهاى مسلمان ازدست كفار يك عمل قانونى است. جـي جمعيتي كه بعد از صدوراين فتوا به محل هيئت
 تيراندازى كردند ايرانىها هم متقابلا" حمله نموده و تمام اعضاى هيئت و از








 در راههائى كه بهطور كامل مورد موانـي

 علماء غالبا": در شكايت بازا كرديده بود جانب آنها را مىكرغتْند . از طرف ديكر ، تا قبل از اواسط قرن

Ar فصل سوم / 'ستمرار و تغيير د د عهد قا جا ريه . . .

نوزدهم ميلادى ، علماء كمتر در زمينهء مخالفت با خط مشى هاى دولت


 از دركيرى ديكرى كه نزديك بود با قدرت غربى ديكَى يعنى انگلستان در
 عباس ميرزا ، كه اخيرا" شورشياى قبايلى در شرق ايران را سركوب نموده بود ،
 قسم اعظمى از مردم آن شيعه بوده و به زبان پارسى تكلم مىكنـد ، در آن


 كرديد . بعد از او پسر و جانشيناش محمدميرزا ، توسط دولت مركزى فراخوانده شد و جنگ متوقف كرديد . مرگَ عباسهيرزا ضربهاى بود براى براى برنامههاى آينده"اصلاح از بالا" ، و

 در مصر، ايجاد كرده بودــ نه به وسيله فتحعليشاه و نه به وسيله نوهاش محمد


 كمر باريك ، و حرمسراى وسيعاث بود تا در يك دئ دستاورد مثبت حكومتى • زيرا او

 فتحعليشاه خيلى زود بعد از عباسميزا ، در سال اAYY ميلادى ، فوت كرد . پِ از او محمدميرزا ، با كمك سياسى و نظامى انگَليسىها كه مورد توافق روسيه



مذهب و جا معهء 1يرانی

اين همه امتياز داده بر تخت سلطنت نكهداشته و در مقابل جنگ داخلى حافظش باشند . از طرف ديكر، اطلاع از اينكه انگكيسىها و روسها در یشت



 ساللهاى lAF\& و |AF| معاهدههائى را به دست آوردندكه به آنـها مزايائى را
 انگكلستان بسته شده بود عبارتى وجود داشت كه انكلستان " كشورى كه از همه د



 امتيازات جديد به خودى خود به بقيه تعلق مىكرفت .







 در ايران اهميت داشته ولى بعدها به وسيله مهاجمين مغول سركوبكرديدند




4. Assassins

شده ، وبهخاطر بعضى جاهطلبىىهاى شخصى خود ، در جنوب مركزى ايران شورش نمود . او شكست خورده و در نتيجه بههمراه تعداد زيادى از پیيروان خود ، بدهندوستان
 پيروان آقاخاننهاى موروثى ، كه از سال 1AY0 ميلادى تا امروز در هندوستان قرار دارند، معتقدندكه رهبرانشان از اولاد اولين امامان مى باشند ، و سلسلـه نسب آنهيا فاطميون در مصر و سیس نزارىها را شامل مى شود . بنابراين آنها امامان زنده پنداشته مى شوند ، بدين معنى كه امامان شيعههاى هفتامامى هركز
 و نيمه سرى از شيعيان هفتامامى ، كه براى اكثر مردم نيز ناشناخته است ، پس از تبعيد سال هاى IAfo هنوز در ايران زندكى مى ايكند (ه) .
پديده بسيار مهمترى كه از اوايل قرن نوزدهم ميلادى به بعد در ايران اتفاق افتاد حركت ناجىكرايانهاى بود كه بدنام حركت با بيه شناخته مى شد ،
 نمود . بنيانكزار بابيت ، به نام سيدعلى محمد ، كه بعدها به نام باب( "دروازه"

 انتخاب كرده بود ، براى مطالعات مذهبى خود به نزد آكاهترين علماى مذهبى


 عناصرى بود كه از اكثر افكار ارتدوكس شيعى فلسفىتر و عرفانى تر مى نمود ، اما
 داشت كه همواره فردى در ججهان وجود دارد كه قادر به تفسير و بيان نظرات امام غايب مى باشد (و احتمالا" مى تواند با خود امام ارتباط برقراركند ) . سيد

 علمأى وقت طرد گرديده و آنها كمكم با او هثل يك فرد رانضى برخورد كردند ، او نيز كاهىاعلام مىكرد كه اصلا"خود امام كرديده بود براى ايجاد كمال در روى زمين مراجعت نمودهاست .وى ابتدا در

شيراز و سيس در اصفهان عليه



 توسعه وكسترش يافته بود . از طرف ديگر شيخيه معتدل كمكم اع اعلام و اصرار



اشاره داشته باشد .
محتمل به نظر مىرسد كه حركت بابيه ، كه بعدها به يك قيام ناجى كرايانهء
 عمومى و ناجىگرايانهء مذهبى - سياسى كه در جـهان سوم تحت تاثير اوليهء غرب صنعتى به وتوع پيوست قابل درك باشد . اين تاثير بدينگونه است كه كشورهاى جهلان سوم را دجار نوسانات جديد نجارى نموده، بـه صنايع دستى

 قانون، مذهب، و رفتار احتمالا" ايدههاى جديدى را در برخورد با مسائل جديد ارائه" مى دهند . از ميان اينگونه حركتهاى ناجىگرایايانه كه پس از تاثيرات
 در چين ، الحمديه و گروههاي ديگر در هند و پاكستان ، حركت همهديـون در سودان ،و يك سرى حركتهأى مسيحى ونيمه مسيحى در افريقا و امريكاى لاتين د

 بلكه علاوه برآن با شرايط جديدى كه به وسيله حضور غرب پديدآ

دارند (६) .
هنكامى كه باب اميد خود را به عنوان رهبر يك اسلاماصلاح شده از دست داد ، نه تنها همه مقامات مذهبى وغير مذهبى را تحبي
 بيرون فرستاد . وى در كتاب مقدس و نيز مواعظ خود ، ازعدالت بيشتر اجتماعى

سخن مى كفت، محتواى بورزوازى وشايد تا حدودى مدرن كلام او در نكاتى از قبيل ارزش بسيار نـهادن بهكار توليدى ، سرزنش گدائى كردن (دراسلام چندان
 دعوت به رفنار ملایم و انسانى با بچهها وغيره و رفع ممنوعيت رباخوارى ، ديده مىشود . او همچنين مردم را به تضمين مايملك خصوصى افراد ، آزادى تجارت و منافع حاصله از آن ، و تقلبـل مالياتهاى اجبارى و دلخواه مى خواند ، كه البته اين دعوتهيا دقيقا" به زبان و اصطلاحات رايج اقتصادى اين زمان نيست. همچنين او بهطور برجستهاى در مورد ايجاد يك موقعيت اجتماعى بالاتر براى زنان ، كه در آن زنـها به جاى Tآكه مورد ضرب و شتم قرار گيرند فرصت تحصيل كردن به دست آورند ، و نيز ايجاد محدوديتهائئى در مورد چـند همسرى ، سخن
 كه قبلا" در كنج عزلتت بوده وبه بركت تعليمات باب اكنون جزو تحصيلكرددهها
 در آن اوايل جرات نمى جه به عنوان باب امام دوازدهم و چه بهآنصورت كه او بعدها به عنوان امام و سپس پيامبرى كه براى برقرارى عدالت كامل در جههان رجعت نموده خود را معیفى مىكرد ، باب احساسات ناجىگرايانه را در پيروان خود برانكيخت .او اختلاف ميان كتاب خودش و قرآن را با فرضيهاى كه شامل نوعى تفكر تكاملگرايانه، مترقىاى ،كه در افكار آن دوران خيلى نادر بود شرح مىداد . مسلمانان براين اعتقادند كه پيامبران متعددى قبل از حضرت محمد (ص) وجود داشتهاند و پیام وحى آسمانى همه آنها اساسا " مشابه به يكديكر بوده است ،

ه. تكدى و كدائى بدون دليل و آحتياج در اسلام بسيار مذموم و حتى در مواردى حرام است . صدقه الزاما " به مسائل تعلق نمىكيرد بلكه به مستحق داده هـ مى شود .
؟. ماجراى قرهالعين و سخنرانى و ساير اعمال او را كه بهـيهو جه برازنده يك زن آزاده نيست خوانندكان محترم مىتوانند در كتابهاى مربوطه (نظير كتاب فتنه باب اثر اعتضادالسلطنه ) و حتى كتبى كه بوسيلمء بههاعيان تدوين و انتشار .
$\square$
مذهب و جا معهء /يرانى
اها بعضى از پيروان آنهيا از مسير مستقيم آن چیيام ها منحرف شده و لـذا هيامبر

 براى (حضرت) على (ع) و حسين (ع) احترام بيشترى قايل شده و پیام آنها


 بنابراين كتاب بيان نه تنهيا قرآن را تفسير بلكه آنرا الغاء مى نمايد ، و اين در حالى است كه بيان جوهر پيام قرآن را شامل مى باشد . ييامبران كذ شته مورد
 بود ، اما قوانينى كه ملغى شدهاند ديكر ارزشى ندارند . مسلمان انان زاهد بـا به اين نظريه با ديده وحشت نكريسته و آن را انفصال خطرناكي از اسلام مى دانـي انستند در اين زمان حوادث سياسى بر حركت بابى تاثير افكند . محمد شاه در سال




 قانوني وجود ندارد • چون چند هفته طول مى چكشيد تا وليعهد از تبريز به تهران مسافرتكند، اين دوره فترت مىتوانست براى
 بهرهبردارى نموده و شورشهائى را آغازنمايند ، ودر اينكار نيز تا حدودى



V. Y

محمد (ص) يعنى قرآن كه كلام الهمى است قابل مقايسه نيست و اين مطلب مورد اتفاق همه فرق اسلامى است .

## 19 فصل سوم / 1 ستمر/د و تغيير در عههد قاجاريه . . .

و لـذا در بين سالـهاى IA IAD ا ميلادى دولت موفق كرديد آنها را با شدت و خسونت سركوب نمايد ، و بسيارى از تسليم شدكان يا امان يافتكان قتل عام كَرديدند .خود باب حتنى قبل از شروع قيامها دستكير گرديد ، ومخالفين او در صف علماء و مقامات كشورى به اين نيجه رسيدند كه اگر او را اععدام كنند ، موج احساسات ناجىگرايا نه ، كه عامل اصلى شورشها بود ، فروكش خوا هد نمود . بنابراين او را بد تبريز برده و توسط علماء راجع به عقايد مذهبىاش بأزجوئى

 از مرتفع شدن دود بدن باب رانيافتند ، البته بعدا" او را پپيدا كرده و بهقتل رساندند و معلوم شد اولين كَّولمها به طنابهاى او اصابتكرده وآنرا باز نمودهاست .

یس از سركوبى شورشهاى بابى ، كه در خلال آن يكى از انجمنها

 برسانند . به دنبال اين حادثه ، شكنجههاى سخت و قتل بابى ها ، كه از جمله شامل خطيب و شاعره بابى قرةالعين بود ، رايج كرديد . آن دسته از بابىها
 نكاه دارند و يا اينكه مهاجرت كنند .اين مهاجرت ابتدا در بغداد كه تحت حكومت عثمانىها بود متمركز شد . جانشين و رهبر بابىىها ، كه قطعا" توسط خود

 كُرديد اكثريت عظيم جامعه بابيان را جذب نما


 جديد معرفى كرده، و در نوشتههايش بهمعرفى يك مرام جـهانشمول ، هواهخواه صلح، و آزادانديشانه پردهاخت





 ديگرى از اهل كتاب، مجاز است، اما از اسلام برگشتن ارتداد محسوب شده و
 نبوده و از اين بابت فرقى بين ايران و ساير كشورهاىاسلامى نيست ، مسالـه مهمتر اين است كه با بهائى ها و ساير اقليتها عملا


 بيشتر بود، حفظ كردند. از اين رواست كه تعدادى ازازلىها را در ميان پيشقراولان ،و بعدها شركتكنندكان در انقلاب مشروطيت در سالـهاى او او تا 1911 مسالمت بودند ، باوجوديكه بعضى از كارهايشان داراى بار سار سياسى بود ، از شر شركت
 1911 بیى 19 عملا" بهمعنى حمايت از یادشاهان بود ) . بسيارى از بـهائىها تحصيلات جـا جديد



 نمىكردند كه موجب خصومت مسلما نان شود ، اما موقعيتها و يا اعمال چند نفردر يك اقليت مذهبى كافى بود كه بر خصومت مردم نسبت به كل آن اقليت مذهبى بيفزايد . علاوه بر تحصيلات جديد ، بههائى ها غالبا " پيشهور و يا تاجر هستند .

A A بزركترين اقليت غيرا سلامى داخل ايران بهائى ها نيستند اكرچهه در اين
مورد بسيار زياد تبليغ كردهاند .

ميرزا تقى خان اميركبير ،كه ناصرالـدينشاه او را از تبريز بهعنوان صدراعظم















 ايران بود ، زيرا ناصرالـدينشاه از تاثير وازكونكننده تحصيلات جديد هراسان









 بارجّود اينكه بعضى كارخانهها تحت حمايت او آغاز بهكار كردند ، اما عوا عوامل

مذهب و جا معهء 'يرا'نى
متعددى باعث عقيم نگَهداشتن اين اقدامات گرديد كه از آنجمله فقدان علاقه و زميندسازى دولت براى ايجاد كارخا نهها ، جلوكِيرى معاهددهاى خارجى از وضع تعرفههاى ترجيحى براى حمايت از محصولات داخلى ، فقدان يك نيروىكار
 اميركبير نياز به زميندسازىاقتصا دى كمترى داشتهو بـهتر موفقيت بهدست آ آورد ند . برخى از درباريون، ملاكين ، و علماء از اقدامات اصلاحى اميركبير ، كه نتيجتا" به قدرتهاى اقتصادى و حقوقى آنها لطمه مىزد، احساس وحشت نمودند . آنها ممكن بود او را تا زمانى كه با قدرت نظامى پيشرفتهتر شدهاش تهديد بابىها را با موفقيت از ميان بردارد، حمايت كنند ، اما همين كه تهديد بابى ها از ميان رفت بسيارى از آنها سعى كردند تا از شرامير خلاص شوند ، و در اين راه مادر ناصرالدين شاه (ملكه مادر ) ، و نيز لحن آمرانهأى كه اميركبير در صحبت با ناصرالدينشاه بدكار مى برد و شايد حاكى ازآن بود كه اميركبير درك نكرده بود كه شاه نوجوان هنوز به اندازه كافى بزرى نشده است است ، در جـهت كمك به آنهها بود . مبارزهء وسيعى كه براى ضايع كردن اميركبير و بیاعتبار كردن او او نزد شاه آغاز شده بود بالاخره كارخود را كرد و شاه جوان قانع شد كه صدرا تشنهء بهدست آوردن قدرت كامل بوده و لـذا در سال IAQ| ميلادى او را از كار بركنار نموده و در سال بعد هم او را در حمام اينكه اميركبير به هيجوجه فردى مردمكرا و يا آزادمنش نبود ، و و از طرفى فاقد سياست لازم براى اينكه شاد را در كنار خود نكهداشته و يك حزب اصر اصلاحطلب
 داخلى و تمركز مملكتا نجام مىدادمى توانست به تحول بعدى ايران كمك نما يد .


 يس از سقوط اميركبير ، نيروهائى كه او سعى در محدود نمودن آنها به خاطر تقويت دولتمركزى داشت از نوسربرآوردند .اين نيروها عبارت بودند از قبايل كوناكون و رهبـران آنها ، ملاكين از تبارهاى متفاوت ، دربـارىها ، ،و علماء . اقدامات اين گروهها عليه هركونه اصلاحات و يا وزراى اصلاعطلب، توام با تضمين غيررسمى تماميت ارضى و سلسله پادشاهى ايران توسطدولتتهايیانتليس

97 نصل سوم// استمراد و تغيير در عهد فاج اريه ... .

و روسيــه، حكــام




 ميلادى دولت ايران بارديكر سعى نمود تا هرات را را بس بكيرد كه بهو باسيله ارتش























مى يرداختند كه هزينه خريد اقلامى از قبيل چاى، شكر، تنباكو ، بيسكويت
 به مصنوعات غربى وابسته گَرديدهو در امر صادرات كشاورزى نيز تابع نوسانات
 چچند صباحى مفيد باشد ، كه مثال آن قيمت بالاى پنبه در بازار جههانى در خلال


 جنوب بود تبديل مى شد امكان نداشت در هنكام بازار يا كشت ناميا سرعت براى توليد محصول ديگرى Tآماده نمود . همچچنين تبد يل زمينها از از توليد







 داشت، و دولت قدم هاى موثرى درجهت انت نقويت اقتصاد ايران ، در در مقابل




 ايالات و يا یستهاى یائينتر از آن ، در مراسمى همانـي

 خود بهدست آورد ، زيرا اونمىدانست كه آيا در بلـند مدت هم صاحب اين اين زمين خواهد بود كه به بهرهدههى آن علاقمند باشد و یا نه ، چنانجه او به مالكيت

زمين در بلـند مدت اميدوار بود قطعا " مالـياتهاى سبكترى براى كشاورزاند رنظر



 را براى جنك وارد معركهكنند . غالـبا " سلاطين راهى براى
 نيمه داوطلبانه توسط بازارىها به علماء مذهبى پرداخت مى شد و به خزانهء
 بيش ازهر بخش ديكرى از مردم ، ماليات گرفته مى شد ، بيشتر اين ماليات اليات نيز



 آنها بود . در خلال ترنههاى شانزدهم تا هجدهم ميلادى ايران مقدار زيادى انی ابريشم ، نخ ابريشم ، پشم نرم بز كرمان (نوعى
 انكتليسىها براى تههيه كشمير هرچه بـيشتر به سمت هندوستان روى آوردند . در در


 نيز از بين برد . بهعبودى كامل اين مرض هركز ميسر نشد .



 شديدى خورده و سطح توليد آن به شدت تقليل يافت . بااينكه منسوجات دستباف هنوز هم در سطح كمى ادامه دارد الما اين توليد هرروزه بيشتر از پيش رو بـ نقصان و نابودى مىرود ، و ديكر به صورت بـخش قا بل ملاحظهاى از اقتصاد

مذهب و جامعهء ' ير'نى
ايران نيست • بسيارى ديكر از حرفدها ، بخصوص آنها كه لوازم منزل مى ساختند

 و يا به واسطه رقابت غربى نابود مىگردد اظهرار تاسف بسيار نموده و لـطمه اين
 ايران هم مشاهده میگرَرديد
از طرف ديكر ، بعضى از محصولات ، به سبب تقاضا در بازار غرب هـرب ،سودآورتر
شده بود .از ميان آنها مى توان از محصولات كشا كشاورزى نظير پنبه ، خشخاش، ، و
 با طرحماى دستى زيباى "پيزلى 9 " (
 ايران بود كه ، با كمال تعجب ، در حدود سالـها
 غربى در توليد و صادرات اين فرشهيا نقش داشتند . هنكامى




 گرديده و غالبا" خصوصيت و خلاقيت زندهء فرشهائى را كه براى مصارف خاري خانكى و يا داخلى ايران تهيه مىشوندندارند . فرشهاى روستائيان و قبايل نيز همه





9 ه موءلف محترم از وازهPaisley استفاده كردهاند اما بهنظر مىرسد صحيح


qY


اما اين كمك (از نظر سلامتى فرد ) به تيمت كَرانى تمام مى شد . با ورود رنگگهاى كم ثبات جوهرى به صنعت فرشبافى در دهه IAYo كيفيت كارها بازهم پائينتر آمد . (اينكه تصور كنيم رنگَهاىصنعتى كه امروزه مصرف مىشوند ، از عوامل اصلى پائين آمدن كيفيت فرشها مى باشند صحيح نيست .اين رنگها نيز اكر به
 بيشتر به خاطر ساير جنبدهاى تجارتى شدن كارو توليد انبوه آن است • )
 اقتصادى را تقليل داده و زميندهاى ديكرى را باز نموده و يا ترقى بخشيد . بنابر شواهد موجود بهنظر مىرسد كه منافع حاصلـه به هيج عـنوان چالمي ضررهاى واردهرا پر نمىكردـ ـبدين معنى كه مثلا" فروش روبه ازدياد فرش جبران سقوط
 اينكه امكان داشت بسيارى از اقلام مصرفى را ارزانتر از اشياء مشابه ايرانى خريد ، اما الزأما" يك زندكى بـهتر را براى غالب ايرانيان به ارمغان نمىآورد .
 بود بيشتر شده ، و درمقابل قيمت مواد اصلى خوراكى كه مورد نيازهمه مردم بود

يكى ديكر از عوامل تـهىىردن بيشتر خزاندمركزىبه حراج كذاشتن پست

 رسمى دولت بود هريك كالاى بـيشتر ى را از بنادر تحت كنترل خود وارد نمايد



 سترى شد ، و بعضا" به اين سبب كه ناصرالدين شاه اعتقاد داشت انكلستان
 ارشد و فرما ندهان بهطور روزافزون اجازه يافتند كـد



براى امرارمعاش، مجبور بودندبهطورتمام وقت در رشتههاى مختلف تجارى در شهر كار كنند ، و بسيارى از آنها حتى تفنتى و اونيفورم نظامى نيز نداشتند . ازعوامل ديكرى كه مىتوان بر مشكلات روزافزون اقتصادى ايران اضافد كرد موازنه رو به رشد منفى تجارى، خرابتر شدن شرايط تجارت و سقوطوحشتناكى
 بعضى از تجار ،ملاكين ،ويا مقامات دولتى با توسعهء كنترل خود بر مواد خام و يا صنايعى كه اخيرا" سودآورتر شده بودند، قادر گرديدند كه از روابط جديد
 از طرف ديگر، تغييرات حاصله در اقتصاد ايران ، و پيدايش تجار ، مقاطعدكاران و معدودى از مقامات دولتـى كه مى توانستند محاسن مدرن سازى نظام اقنصادى ،
 مىانجاميد فراهم مىكرد ، به همانگُونه كدنارضايتى آن دسته از طبقات مردم كه

 غربى رنجيدهخاطر بودند و هم تجار و صاحبان حرف ديكرى كه عمدتا " از اين رقابت لطمه مى خوردنـد




 با هند برقرار سازند ، و ايران را بهعترينراه تماس زمينى به آنجا مى دانستند .

 دولت مركزى بتواند به سرعت بفـيمد كه در ايالات چه مى سالـهاى 1A9| IA9Y و و و بعد از آن ، همين تلكراف يكى از سلاحهاى مهم قيام
 عراق درتماس دأئم نگّه مى داشت • ) وسيعترين امتيازى كه حكومت ايران در طول تاريخ خود واكذار نمود ، كه در

هيج كشور ديكرى نظير نداشت ، امتيازى است كه در سال IAYT ميلادى به يك





 كهخود يك امیرياليست اقتصادى و سياسى سرسخت بود ، بعدها از اين قرارداد به عنوان كاملترين و غيرمعمولترين صورت تسليم كليه منابع صنعتى







سبرده ثود .

خيلى از اصلاحطلبان جديد ايران نسبت به غرب وحكومتـهـاى غربى دمدمى
مزاج بودهاند، و در بعضى از دورانـها ، حتى يك فرد معين نيز در بروز يك





 در آموزش، ارتش، ، و اقتصاد بود .
10. Baron Julius de Reuter
11. Lord Curzon

مذهب و جا معهء 'ير'منى
ميرزاحسينخان ، كه پدربزرگّش يك كارگر حمام و به خدمت قاجاريه درآمده

 اين مشاغل او مى ديدكه چگكونه حتى كشورهاى توسعه نيافته ممكن است با اعمال

 كه اين سفر به تركيه عثمانى و عراق انجام شد . در آنجا او محاسن اصلاحات




 ديگر با منافع به خطر افتا ددء كروههاى مختلف و از از جمله علماء روبرو شد . او
 كارى كه او آن را مناسبترين راه براى نوسازى اقتصادى ايران مى ديد ، ديكران

 دريافت كه حكومت روسيه با امتيازى كه به رويتر اعطاء شده مخالف الف است ، و و اينكه حتى خود دولت انكّليس نيز از رويتر حمايت نمىكند ، زيرا امتيازى كه بهدست

 اميدوار بود كه در سفر ارویا همسران خود را نيز به همراه ببرد ، و آنها حتى تا

 به وقوع پيوست ، اطرافيانى كه مشاور شاه بودنــد توانستند او رامتقاعد سازند


 كرد و او دخالت خود در اينكار را تكذيب نمود . يس از مراجعت انيسالـدوله

به تهران ، كاخ او محل تجمع مخالفين ميرزا حسينخان گرديد . آنـها گَروه
 صرفا" به واسطه اصلاحات ميرزاحسينخان لطمه خورده بودند . در مراجعت


 قرارداد فراهم آمد، زيرا در آن ماده كفته شده بود كه رويتر يا بايد ساختن راه آهن را تا تاريخ خاصى شروع نموده و يااينكه مبلغ
 فراهم كردن وسائل اجراى كار رويتر و ساختن رادآهن موانعى ايجاد كرد و و در

 افتادند و فقط در اين موقع دولت انكَلسنان به منظور پشتيبانى از رويتر ، كه



 از تحولات پر بركت ترى كه ميرزاحسينخان ايجاد نمود يكى هـر هم تمركز
 بودكه در آن نه وزير شركت داشته و هركدام از آنها وظايف معين خويش را داشتند . تعئين وظايف اعضاى دولت در ايران امر نوظهورى بود . اولين سفر





 طرفداران حفظ وضع موجود بود . اين ترس پـ از از حركت موفقيت آميزى كه عليه

مذهب و جاهعدء 1 يرانى

در حاليكه مصدر يك كار كماهميتتر دولتى بود بهطور مرموزى دركذشت ) • در خلال سلطنت طولانى ناصرالدينشاه، وقتى ايران با كشورهائى نظير مصر ،
 كمترى در زمينه تقويت بنيه داخلى ويا ارتقاء و توسعهء اجتماعىى و اقتصادى به عمل آمدهاست. باوجوديكه اين امر بعضا" معلول قدرت نيروهاى سنتى طرفدار عدم تمركز درايران بود ، بخشى هم به دليل شخصيت خاص سلاطين قاجاريه بود . (اين اختلاف را نمىتوان فقط در اثر فشارهاى اروپائيان دانست ، زيرا كه اين فشارها در كشورهاى فوقالذكر نيز حداقل به اندازه ايران وجود - داشت )

اگَرچه دولت انگكليس توانست به بـهانـه مطرح بودن ادعاهـا
 راكه به دنبال كسب امتيازات مشابه بودند بگيرد (جون امتياز رويتر آنقدر


 اعطاءگرديد ، و او شركتى را تاسيس نمود كه تا پايان جنگً اول جـهانى انحصار
 اعطاء گرديد، اما تب امتيازات تنها از سال IAAA به بعد بود كه بالا كـرفت ، زيرا در آن تاريخ سياست انگلستان در رابطه باعطاى امتيازات در ايران از يك حالت سرد و غيرصميمانه به حالتـى قويا" جانبدارانـــه تغيير كرد . هيات ويز夫اى از طرف دولت محافظهكار انگلستان به ايران اعزام كرديد ، و اين هيات
 در زمينه گسترش اعطاى امتيازات اقتصادى مشغول كَرديد . شاه ، تحت فشار ولف، تنتها رودخاندء قابل كشتيرانى ايران به نام كارون را به روى كشتيرانى


مانع انعقاد هرقراردادى دـر هر زمينهأى شود. .
lor فصل سوم / ' ستمراد و تغيـير در عمهد قا جا ريه . . .

رضايتآ نـها امتياز حملونقل به كسى اعطا نـشود واز اين روى با اين اقدام اخير كه به نفع انگَلـيسى ها بـود مخالـفت نمود نـد ، امادولـت ابـرا ن ادعا نـمود كه بازگَشودن يكرودخا نـها عطاى امتياز محسوب نمى شود . ولـفوفرز ــدرويتر نسـبت بـا د عاهاىواريـز نشده رويتـر با شاه به توافق رسيدنـد ، اين تـوافق دو امتياز اوليه رويتر را به او برمىگردانيد ،يكى احداث بانك ملى (ايران در آن زمان فاقد يك نظام بانكى مدرن بـود ) و ديكَى حـقوق جنبيى استخراج و استفاده از منابع معدنىى • با ايـكـك نفتهم جـزو منابع معدنى محسوب مى شد كه در امتياز نخـستين رويتر هـم ملحوظ گرديده بود ) ، و بااين كه بعضى از مردم فكر مىكردند كه درايران يافت مىشود ، استخراج دعادن به زودى متوقف كَرديده و حقوق معدنى به دولت ايران
 آغاز بهكار نمود كه مركز آن در تههران بـوده و شـبانیى در شهرستانـها داشت .
 بـود . روسمهاهم ، در عـوض، خيلى زود امتياز احداث جادهها در شمال كشور و افتتاح بانك خودشان را به دست آوردند. آنـها از اين بانك عمدتا" براى اعطاى وام به ايرانيان متنفذ استفاده مىكردنـد . در سال IAYq ، شاه كه در سفر خود بـه روسيه تحت تاثير نيروهاى قزاق روسى قرار گُفته بود ، تيبپ قزاق ايران راكه زيرنظر افسران روسى اداره
 داراى آ موزش خوب و,منضبطكه پاد شاهان قاجارمىتوانـستنـد روىآن حسا ب كنـند ، تبد يـل گَ ديد نـد . اما ، در همان حال ، يـكى ديكَرازوسا يـل اعمال نفوذ روسيـه در ايران
 رود .اين سرى امتيازات ، كه تنتها مبلغ نا چيزى را بهخرانه دولت سرازير مى نــمود ، اگرچֶه رشوه بـه شاه و مقامات بالاى دولـتى برای كسب آنـها بسيار چشمگییر بود ، اما هــرچهبيشتر ایران را به كام كنترل و نظارت دولـتهای روس و انكَلـيس فرو مى مرد ، بانك سلطنتى اییان كه حق انـحصارى چاپ اسكناس را در اختيار داشت چـندان مورد خـوشا يند تـجار و صرافهاى ايراننبود ، زيرا آنـها از مدتـها قبل اسكناسهاى مخصوص به خود را كه ارزش و كَدش متفاوتى داشت
14. Imperial Bank of Persia

مذهب و جا معدء| ير'نى
رواج داده بودند . جند نوبت از طرف بانكداران قديمى ايران ، عليه پولـهاى
 پشتيبانى روسها است ) ، و بعضى از اين توطئهدها نزديك بود كه موفق شوند بانك روس، كه بودجهاش از طرف دولت روسيه نامين مىكرديد، نسبت به بانك انكَليس از امتيازات اقتصادى كمترى برخورداربود ، اما از طريق قرض دادن با شرايط نسبتا " سهل به شخصيتهای ايرانى آنـي آنها را زير نفوذ روسها در مىآورد (†ا ) . بدين ترتيب، در اواخر قرن نوزدهم ، هم انگليسىها و
 بعضى از زميندها در حقيقت صورت تسلط و كنترل داشت

فصل جهارم

## اعتراضوقيام، سالـهاى 90 ا 1 نا 19 ا 9 اميلادى

جابهجائىهاى اقتصادى و سياسىاى كه در اثر تماس با غرب در در ايران بدوجود آمد از جمله شامل زوال اكثر صناي




 ارويائى گرديد . باوجود اينكه بعضى از گّروههاي روساي

 از تجار و كاركُران ايرانىاى كه به هندوستان ، ماوران توان قفقاز شوروى ، و تركيه
 كشورها را ملاحظه نموده و با افكار آزادیى كه متضمنراههيائى بود كه بداني تغييرنموده و به روش هائى روى آورند كه به تقويت بنيه داخلى و بهمبود شرايط
مذ هب و جا معدء ایرانیى

آنهامنجر شده و درنتيجه Tنهها را از قيد كنترل بيكا نكان آزاد سازد .
در دهه سالـهاى 1A10 ميلادى و پس از آن تعدادى از مقامات دولتى اصلاحطلب وجود داشتند . در بين وزراء مهمترين چـهرهء اصلاحطلب ، امينالدوله وزيریست بودكه در سمتهاى مختلف وزارتى خدمتكرديه و عموما" به عنوان يك فرد اصلاحطلب صادق كه با فساد و تسلط خاردي
 و ياميرزاحسينخان (كه اتفاقا " با آن دونفر نيز نساختتبود ) از قدرت كمترى برخوردار بود ، در مقابل قدرت نخستوزير وقت يعنى امينالسلطان كه مدت
 يكنفر از ارامنه ايران و تحصيلا



 نكارش مقالات اصلاحطلبانداى كه تيراز بسيار محدودى داشت متمركز نمار نمود .




 بختآزمائى و يا قرعدكشى در ايران بود كه ملكمخان نيز از آن جانيدان انـيارى


 موضوع را به ملكم خان اطلاعداد ، و ملكمرام



از كاربركنار گرديده و كليه عناوين تشريفاتى خود را نيز از دست بدهد ملكم خان كه نا حدودى كارش از رونق افتاده ولى هنوزيكاصلاحـا
 خواهان اصلاحات به نام " قانون " بود كهد رلـندن چاپ
 سبيل بكيرد . روزنامه قانون ، كه در محاسن ايجاد يك نظام قان انونى صحيح و و

 منتشر مىشد و توسط اكثر افراد طبقه ممتاز ايران مطالعه مىگَرديد (1 ( ) . تنـها




 زبانهء " حزب" ${ }^{\prime \prime}$ "تنها يك شماره دوام آورد ، زيرا كه سردبير فرانسوى آن مردم را به انتقاد علنى و بدون ترس دعوت كرده بود . ا
 نسبت به علماء تا حدودى موضع خصمانه داشتند همانطور كه مقامات اصلا اصلاحكراى



 علاوهبراين ، تنزه و تقدسعملى روحانيون و پيوندهای مای محكم آنان با با صنعتگران ،



## 2. La Parhie.

r. د. در مورد اصلاحكرائى با بـيان و بههائيان توضيح مختصرى در صفحات
آ ينـاه خواهيم داد .

مذهب و جا معهء /يرانى
 با خط مشىهاى رزيم تا حدودى رغع اختلاف و اصلاح به عمل آمد .



 و بزرگِ شده است ، شا يد بدين خاطر كه بتواند در بين اهل سنتبيشتر نفوذ





 IADA

 ميلادي، او بهكار نوشتن مطالب ضدامپرياليستى و جديد خود ابتدا در هند و


 جائيكه او ددها سال قبل آنجا را بهمقصد هند ترك نموده بود ، مراجعتكرد . ظاهرا" قصد او اين بود كه در بوشهر كتابهعائى را كه از مصر براى او بدانجا




 مورد ضرورت اتحاد نيروهاى مذهبى و غير مذهبى در مقابل دست اندازيهاى


## 109 <br> فصل جها دم/ اعتراض و قيام

ايران كرديد ، دو سال در روسيه شوروى توقف نمود و سيس، در خر خلال مسافرت












 زاهد ، متقى و ترقى







 . يافته بودند





$\square$
مذهب و جا معهءايرا نیى
مقالاتى به شدت از T ان انتقاد سمود . در ماه زانويه سال ا^1 در جزواتى كه در تهران پخش گرديده، و همانها نيز باعث اخراج افغانى شده بود ،
 سال پيروان افغانى جزودهاى انتقادآميز ديكرى نيز منتشر نمودند . امتياز
 كرفت، زيرا كه موضوع اين امتياز، به خلاف ساير امتيازات ، زمينه بكر و دستنخوردهاى نبود كهمردم از آن اطلاع نداشته و يا با آن سروكار كمترى داشته باشند ، بلكه با محصولى سروكار داشت كه به مقدار زيادى در ايران توليد كَرديده و عامل استفادهء بسيارى از ملاكين ، مغازهدارها ، و صادركنندكان انـ

در بهار سال 1A91، هنكامى مكه مامورين شركت تنباكوى مزبور به ايران
رارد گرديده و زمانهاى معينى را براىفروش تمام تنباكوهاى توليدى به
 شد. اوليـسن اعتراض عمده در شيراز به وقوع پيوست كه در نتيجه رهبر مذهبى آن شهر به عراق تبعيد گرديد . در آنجا او با افغانى ملاقات و رايزنى نمود ، و در نتيجه افغانى نامهء معروفى به رهبر وقت علماى شيرد شيعه ، حاج
 او به فروختن ايران به اروپائىها رامحكوم كند . ميرزاى شيرازى در ابتدا به
 نكاتى را كه افغانى در نامهاش عنوانكرد
در همين زمان يك حركت انقلابى در تبريز آغاز گَرديد ، بهطوريكه دولت
 تعليق درآورد . سپسس حركتهاي وسيع مردمى در اعتراض به امتياز مزبور كه. به رهبرى علماء صورت مىكرفت بد شهرهاي ديكر ايراننظير مشههد ، اصفهان د
 نحو اعجابانكيزى اوج گَفته و به يك تحريم عمومى عليه فروش و استعمال تنباكو انجاميد . اين تحريم حتى توسط همسران شاه و غير مسلمانان نيز مراعات مىگرديد . تحريم بنابرفتوائى بود كه يا شخص ميرزاى شيرازى صادر


كرفت. دولت ابتدا سعى كرد تا با لـو امتياز تنباكو در داخل ولى باقىكذاردن انحصار صدور آن در دست سركشت مزبور اوضاع دا آرامكند ولى اين امر سودى

 بازهم وسيعترى گرديد . بدين ترتيب، در اوايل سال 1A9 ا ، ، دولت مجبور شد كل امتياز را لغو نمايد . اين ماجرا برایايرانىها


 تجار، و مردم عادى شهرها در يك اقدام هماهنگ علير اري


 اما بـهرحال "اتحاد نيروهاى مذهبى و راديكال " قدرت بالقوه خود را در در مورد


 خود را حفظ نمود (r) .
نهضتتنباكو همچنين توسعه نفوذ روسـرا در ازاء كم شدن نفوذ انگلـستان ترغيب نمود . امينالسلطان ، براى حفظ موقعيت خود ، بـهروسها قول داد كـر كه از اين پس جانب آنهـا را خواهد گرفت ، و سياستهاى بعدىاش نيز اين چنين بود . سياست انگليس درخلال ساللـهاى IAAA تا 1A90 ميلادى كه برمبناى تشويق شاه به اعطاى امتيازات اقتصادى به اتباع انگليس ترار داشت ـ و از طرفنـخستوزير

 نتيجهء معكوس داده بود .امتيازات متقابل روسها ، و حمايت آنـها از نـهضا تنباكو ، موجبافزايش نفوذ روسها ، و نه انكَليسىها ، در ايران كَرديد .
 بهوسيله افزايش مقررىشان ساكت شدند ، امـا خملات سيـاسى بر دولت از خارج

از كشور ادامه يافت. در لندن سيدجمالالدين در روزنامه متعلق به ملكمخان "قانون" مقالات تندى عليه شاه مى نوشت و همچننين نامدهائى را كه بهعلماى
 مى رسانيد . در اواخر سال IA9Y ، انغانى به عنوان مهمان سلطان عبدالحميد پادشاه سلطانى به تركيه رفت. او افنانى را از چاپ


 اين هدف بود كه افغانى به تشكيل يك حلقه از ايرانيان شيعه اما طرفدار وحدت جهان إسلام در استانبول اقدام نمود .دو نفر از اعضاى سرشناس اين جمع يكى




 خليفهء عثمانى بيعتكنند . سفارت ايران در استانبول نسبت بـ اين اقدامات اترات ، كه هدف T ان بهطور غيرمستقيم تضعيف اقتدارشاه ايران با مشاركت افراد تندرو و

 شهر طرابوزان در شرق تركيه زندانى بودند أفغانى در ماجرا مداخله نموده و سلطان موافقت نمود كه T Tنها را الخراج نـنمايد ـ

 مى برد ، در استانبول به ديدار افغانى شتافت. در آنجا افغانى فكر كشتن شاه را

 زيارت حضرت عبدالعظيم در جنوب تهران مىرود او هم در آن لحظه در آنجا
 بهسوى شاه تيراندازى نمود . اين حادثه در روز اول ماه مه سال 191 ميلادى

اتفاق افتاد . شاه رابه سرعت از انظار دور كردند و جنازهاث را در كالسكه طورى


 خود بكيرد ، و لـذا جلوى بى دنظمى گرفته شد .



 كشور از قدرت زيادى برخوردار و عامل ترس و ارعاب مردم بود . .ظلالسلطان عملا" يك ارتش خصوصى از سربازانى كه به سبك غربى Tموزش يافته و باعث





 عوامل متعددى دست به دست هم دادند تا اين دو برادر نسبت به وليعهد

 مملكت بود .
ناصرالدينشأه را به ندرت مىتوان يك حا حاكم نمونه به حساب آورد ، اما او نسبتا" حاكمى قوى بود ، بهطورىكه در زمان حكي نـوى
 آنها مواجه گرديد بيشتر مستقيما " صورت سياسى داسيا داشتند ، و اوو يا مشاورانـي حداقل اين را مىدانستند كه چه زمانى لازم است نا كوتاه آمده و يا تسليم شوند . به خلاف پسرش او خزانهء مملكت را تلف نـنمود ، و به هنكام مركش تنــا
 حداكثر توصيفى كد بتوان از علاقه او به اصلاحات نمود اين است كه اين علاقه

مذهب و جا معـهـ 1 يرانى
رِراكنده و متفرق بود . او هنگامى كه با مخالفت گروهمهاى ذينفع مواجه گرديد دو صدراعظم جدى و اصلاحطلب را قربانى و يا زمينكير كرد . ناصرالدينشاه در سالـهاى آخر حكومت خويش تمام علائق خــود به اصلاحات را از دست داد بهطوريكه پروزهاى كه پس از مسافرتش به اروپا در سال ا^1^9 قراربود برای
 خود يعنى بهزنـها و به پسران جوان (كه كفته مىشود يكى از آنهها همواره به

 مى دانست بـهرحال پيش خواهد آ مد - يعنى حكومت يك جانشين ضعيف و مريض ، كمك كند (f) .
طبيعت نسبتا" ملايم مظفرالدينشاه در برخورد او با ميرزاى رضاى كرمانى بهجشم مى خورد . او را قبل از اينكه بهدار بياويزند مورد بازجوئى قرار دادند ،

 به اتههام شركت درجرم به ايران مسترد دارد . سلطان عبدالحميد از استرداد

 ترور ناصرالدينشاه نداشتند ،به ايران مسترد كَرديدند .


 بودكه افغانى تنها فرد ديگرى بود كه در تضيه ترور مشاركت داشت ). اين
 مذهبى و راديكال " را به پا يان برد .
ضعف مظفرالـدينشاه با ملايمت او همراه بود ، و از اين روى او تا مدتى براى پذيرش افكار اصلاحطلبانه آمادكى داشت. او به شخصى كه در تبريز يك دبيرستان
 با خصومت عوامل مذهبى روبرو شده بود ، اجازه داد داد كه سربگيرد . چنين مدارسى كمكم براى اولين بار در تهران نيز ايجاد گرديد . شاه

همحچنين امينالسلطان راكد مورد علاقد مردم نبوددر سال 1^9Y - 1^9^ ميلادى از كار بركنار نموده و بهجايش امينالـدولد را كه فردى آزادى الـواه و و اصلاحكرابود بهصدراعظمى منصوب نمود . از طرف ديكر ، شاه با اسراف زياد ، حقوق حرمسراى وسيع چدرش را نيز بدتمام و كمال مى پرداخت و دائما " به دنبال پول بود تا
 تبريز به همراه شاه آمده و دائما " فشار مىآوردند تا جبران آنهمهي سالـهائى را
 شاه به او توصيه مىكردند كه مسألروتهائى به چشمههاى معدنى در اروپا بنمايد ،
 وام جديد از دولت انگلستان توفيقى بهدست نياورد ، و نيز اقدامات او در جهت اصلاح قوانين و نظام آموزشى مخالفت علماء و درباريان را برانكيخت ، از كاربركنار شده و امينالسلطان مجددا" به صدارت اعظمى رسيد .

 محلى افتاده بود و آنها نيز براى جلـ جلب كالا به كمركا پریاخته و هركدام سعى مىكردند قيمتى كمتر از ديكرى ييشنهاد نمايند و از


 انتخاب كرديد . اين امر هم بازده و هم درآمد كمركات را بالا برد ، اما از آنطرف شكايات كستردهاى از تجار ايرانى مىرسيد كه به آنها ، در مقابل

 واقعيت روشن اين بود كه بسيارى از تجار ايرانى اكنون بايد گَمرگ بيشترى
 مىكردند . نفوذ نوز به زودى از حد كَركات فراتر رفت و او تقريبا" به صورت انـ


مذهب و جا معهءايرانى
 19000 و اq0r متعهد مىگرديد كه تمام بدهيهاى







 كَاشت.








 خطر مىكردند و كوششكردند وند تا با برداني








عراق صادر گرديده است ، اما بهرحال اصالت T مورد سئوالبود ع ع دراينجا شاه يكى ازمنسوبين مرتجع خود به نام عينالـدوله را به صدراعظمى منصوب نمود ، اما اعتراضات همكانى عليه مامورين گَركى بلزيكى و عليه قيمت
 به تعليم اعضاى خود از طريق قرائت و انتشار نوشتههاى انتقادى كه در مورد ايران و به زبان فارسى در خارجاز كشور چاپ شده مى پرداختند . اين نوشتدها ،
 به صورت يك زيربناى رشد ايدئولوزيك درآمد . در ميان اين نوشتهها همحنين
 ماوراء قفقاز روسيه زندكى مىكرد به جشم مى خـورد .اثر كمنام او "كمال الدوله و جلال الدوله" ، كه مجموعهاى از مكالمات تخيلى در مورد اوضاع ايرانبود ، لحن بسيار تلخ انتقادى داشت. اين سرىنامدهاى فارسى مورد تقليد ميرزا Tاتاخان كرمانى ، كه همچنين كتابهها و مقالات ديگرى به انتقاد الزشرايط ايران
 آموزنده طالـبزاده، ، از مماجرين ايرانىاى بـي بود كه به ماوراء قفقاز روسيه هجرت
 بود كه شرح سفرهاى تخيلى بدايران را دربر مىكرفت و به نكات منفى موجود در جامعه ايرانى به شدت حمله مىكرد .كارهائى كه كمتر شناخته شده بودند ،

 مترجم به مقدار زيادى بر حجم اوليه مظالب انتقادى كتاب افزوده و نكات انتقادى اضافى و جديدى

 نوشتجات سياسى افراد اصلاحطلبى همچون ملـكم مىكرد،و نيز تاثير روزنامههائى را كه در خارج چاپ شدهو مى شد (اين كار در زمان حكومت مظفرالدينشاه نسبت به دوره دره ناصرالـدين 5.James Morier
6. True Dream
 اضافه شده بود كه عبارت بودند از روزنامههاى "یرورش" و "ثریا" چاپ مصر و "حبلالمتين "چاپ كلكته (Y).
اما هنوز هم تنهها نشرياتىكه توزيع آنهها قانونا " در ايران مجاز بود عبارت از

 190ヶ


 فكر مىكردند زمان مناسب فرا رسيده است تا كارى انجا انجام دهنـا


 قانـون اساسىداشت توانسته بود تنـها قدرت بزرگاروریا را كه هنوز قانون اساسى نداشت شكست بدهد، نه تنها براى Tسيائىهائى كه قبلا" ضعيف انكاشته مى ندندقوت و جسارت غلبه بر غرب برقدرت را به ارمغان آورد ، بلكه توجه
 آغاز انقلاب مشروطيت ايران را معمولا" ماه دسامبر سال 18ه 19 (حدود


 البته آنها اصرار داشتند كه ازدياد قيمت شكر به خاطر انزايش

 متفرق كردند. اكنون كروه كثيرى از علماء ، به پِيشنهاد مجتهد مشهور و

 أيزن درخواست حياتى عبارت از تاسيس يك "عدالتخخانه" (دادكسترى) بود ،

كه در اين مرحلد معنى و تركيب آندرا روشن نكرده بودند ـ ـ شايد بدين خاطير




شاه و عينالدوله هيج نشانهاى حاكى از عمل به قولى كه در در مورد تاسيس
















 در اواخر ماه زوئيه (اوائل مرداد) شاه عينا
 طبقه تاسيس شدكه در آن اصناف بيشترين تعداد نـاد نمايند

 كرديدند بيشتر زير سلطه ملاكين و ثروتمندان قرار داشت. در دور درهماى نـيان

مذهب و جا معهء ايرانى
مجلس، بسيارى از علماء به عنوان نماينده انتخاب شدند . در شهر تههران


انتخاب شده نسبت به جمعيتهر صنف نامتناسب بود الـا
 بلافاصله پس از آنكه وكلاى تهران انتخاب كرديد نوشتن" قانون اساسى" تشكيل كرديد ، اما شاه تا قبل از از ماه دسام آمبر سال



 اساسى جديدى تعويض شدند ، هسته اصلى اولين قانوناساساسى ايران را را تشكيل






 كه افراد اقليتهاى مذهبى نبايد حقوقى برابر با اكثريت مسلمان داشته باشند .
 برنامهريزى براى ايجاد يك بانك ملى ، كه البته بالمال به خاط




 وجود مجلس و نيز آزادىهاى جديد مطبوعات انـي موجب رشد تعداد زيادى Y. مجلس سنا پس از سالهاى r Y

روزنامه كردديد ، كه نه تنـها اخبار و تحليلهانى سياسى را مستقيما" مطرح
 مىكردند . نشريماى كه بخصوص قا بل يادآورى است روزنامه"صوراسرافيل " است







 و پسر مستبد و ظالم او محمد على شاه به تخت سلطنت نشست .









 دموكرات چپ از طرف ديكر ، روى داد . رهبرى در جـناح محافظدكار با دوتن از آ

 نيز بخصوص از نمايندكان حوزه تبريز تشكيل مى شد و رهبرى آنـيا جوان و بسيار برجسته سيدحسنتقىزاده بود .ايالت آذربايجان و شهر تبريز در
ـ . مرحوم دهخدا در نشريه صوراسرافيل مقاله نوشت .
مذهب و جا معهء 1يرنی

مركز آن بدنهء مترقى انقلاب را تشكيل مىدادند ، تبريز بهجهات متعددى در موقعيتى قرار داشت كه مىتوانست نقش يك پيشقراول رابازىكند : از نظر اقتصادى پيشرفتهتر و متجددتر بوده، و با كار تجارت بينالملللى نيز سروكار
 استانبول و يا قزاقستان روسيه (كه همهساله هزاران نفر از مردم بهطور موقت و يا دائم بدانجا مهاجرت نموده ، و نيز از آنجا بهايران اسلحه وارد مىكردند ) درتماس دائم بود . بعضى از اهالى تبريز و يا ساير آذربايجانىها حتى افكار
 سوسيال دموكرات تشكيل دادند .
اتابك نتوانست توقعات شاه را در مورد حذف و يا از ميان برداشتن مجلس برآورده سازد ، و درعوض سعى نمود كه بين شاه و درباريان از يكطرف ، و عناصر
 بدينترتيب او مورد بىاعتمادى هر دوجناح راديكال و مستبد قرار كرفت . او
 كروه راديكال به قتل رسيد ، اما شواهد متقاعدكنندهاى در دست است كه شاه
 رسانيد نفوذ كرده باشد(^) . شاه اميدوار بود كه از قتل اتابك به عنوان وسبلهاى براى سركوبانقلابيون استفاده نمايد ، اما درواقع اين عمل باعث تقويت روحيه Tنـهاكرديده و توان و جسارتشان را اضافه كرد . در همان تاريخ اץ اوت سال 190Y ميلادى، تفاهم نامهاى بين انگُيس و روس بهامضاء رسيد كه دو دولت به اختلافات خود در تبت ، افغانستان ، و ايران پايان مى دادند . علتى كه باعث امضاى اين معاهده شد تهديد روبه رشد
 صورت مداخله روسها در اوضاع داخلى ايران حساب مىكرد طبيعتا " از امضاى اينمعاهده خوشحال نشد . در اين معاهده ايران به سه منطقه تقسيم مىكُرديد ، قسمت شمالى و مركزى آن ، از جمله شامل تهران و اصفهان ، جزو منطقه نفوذ روسها ، و قسمت جنوب جزو منطقه نفوذ انگليسىها تقسيم شد شد ، و منطقهء ى ميان اين دو قلمرو (كه تصادفا " شامل سرزمينههائي بود كه در آنجا در سال 190^ ميلادى براى بار اول نفت كشف كرديد )به عنوان منطقه بى طرفقلمداد مى

## ITY <br> فصل چها دم / اعتراض و قيام

وقتى اين معاهدهبه امضاء رسيد ندتنـها دولتايران وايرانىها طرف مشورت قرار نكرفته بودند ، بلكه حتى از مفاد آن نيز Tكَاهى ندا
پس از اينكه يكبار به جان شاه سوء قصد نافرجامى رخ داد ، ه شاه نيز متقابلا "
 شاه به كمكتيپ قزاق كه تحت رهبرى روسها بود مبادرت به كودتا نمود و اين مرتبه موفق گرديد • مجلس را تعطيل كردند ، بسيارى از رهبران مشهور ملى ، بخصوص كسانى را كه افكار مترقىترى داشتند ، د دستكير و اعدام راديكال جمالالدين اصفهانى (كه در هنكام فرار دستكير شد ) ، ملكالمتكلمين ،

 چچند نفر ديگر توانستند به موقع به محل هيات نمايندكى انكليس رفته و متحصن
 در حاليكه بقيهمملكت در مقابل كنترل شاه و دربار سرتعظيم فرود آورد ،



 يرچچم سفيد برافرازند ، ندتنهها تسليم نشد بلكه با مردان تحت فرامان خود به به اطراف واكناف شهر رفته و پرچم هاى سفيد را پاره كرد و بدينترتيب مقاومت تبريز بهدست او آغاز شد . ستارخان ، با استفاده از كمك باقرخان كه در رهبرى نهضت همكام او بود ، ماهرها جلوى محاصره كامل شهر توسط نيروهاى سلطنتى را كرفتند . وقتى تامين مواد غذائى كمكم مشكل شد روسها به اعزام نيرو به تبريز مبادرت ورزيدند . اين نيروها ظاهرا" براى حفظ جان اروپائى وارد شهر شده

 خود را بر سر ايمانشانبكذارند خوانده مى شدندبه سمت ايالت كيلان كه در كنار

1 مشخص نيست موءلف اين پيوند را به استناد كدام يك از مدارك تاريخى

مذهب و جامعهء /يرانى
تبريز و در مجاورت درياى خزر بود حركت كــرده و در آنجا بهنيروهاى مسلح

 افراد آزادمنش و بعضى علاقمند بدكنترل دولت مركزى بودند ، كمك كردند تا اصفهان از دست نيروهاى سلطنتى آزاد گرديد و به سمت شمال يعنى تهران به راه افتادند . بختيارىها و انقلابيونى كه از منطقه شمال Tمده بودند در ماه
 شاه در محل سفارت روسپناهنده شد و پسر كوچکک او به نام احمد سلطنت نشستو ناصرالملك كه فردى ميانهرو و تحصيلكرده آكسفورد بــود به عنوان نايبالسلطنه معرفى كرديد
انتخابات مجلس دوم با قانون انتخابـاتى جردي در يك طبقه قرار مىداد انجام كرديده و از ويرگّيـهاى بارز آن وجود اختلافات


 تقىزاده را مجبور به ترك ايران كردند كه كار عادلانداى نبود ، زيرا او او با آن قتل هيجكونه ارتباطى نداشت . مسئله اصلى مملكت هنوز مشكل مالى بود ، با مسئله ديكرى كددر ارتباط


 ايران ،كه درجستجوى يك خزانددار كل بود كه با انگليسىها و روسها مربوط






irs
انتكليس و خدمت در كنسولكُى تهران استعفا دهد . روسهابه اين اقدام
 كه اينگونه مقامات دولتى در منطقه شمالى ايران بايد تحت كنترل Tنيها باشد

 و از اين یس نيز بدون جلب موافقت روس و انكليس خارجى ها را در امور ايران دخالت ندهد . مجلس در ابتدا اولتيماتوم روسها را نپذيرفت ، اما هنكاميكه



 اين حوادث نشانهء پايان واقعى انقلاب بود ، كه ممكن است بهصورت ديك
 اين ميراث، علاوهبرخود قانون اساسى، عبارت بود از يك سلسله اصلاحات
 ونيز قدمهائى كه در جـهت حق قضاوت بيشترافراد غيرنظامى در دادكا دلـياهيا


 دير زمانى مى كذشت كهزنها در شور اشوها



 تغيير خط مشى حكومت به نمايش گذاشته بود ، اگرچه این این اتحاد از ناحيه اختللافات داخلى تحت غشار بود .
باوجوديكه قانون اساسى هركَ نسخ نگّرديده بود ، تا سال 1914 ميلادى
 ايرانادامه داده، انجمنها منحل كرديده، سانسور مطبوعات مجددا" برقرار

مذهب و جامعهء 'يرانى
و قدرت اجرائى بهد ست يك هيئت وزيران محافظهكار كه زيركنترل شديد انظلستان
و بخصوص روسيه ترار داشت سیرده شد .
عليرغم وجود قانون اساسى و بيدارى سياسى ملت كه به عنوان دستاوردهاى

 بىتفاوتى و بدبينى كشيده شدند .
11










 تقريبا" حالت خودمختار داشت حمايت مىكردند و همچنين




 براى ككك دست به دامن آلمانها زدند .

## جنگُورضاشاه <br> 

 جنگ جهانى اول مسائل و خرابيهاى جديدى را برا براى ايران به ار ارمغان آورد .


 اجتماعى بهوقوع پیوست هنكامى اجكه جنگ آغاز شد دولت ايران اعلام بیىطرفى نمود ، اما موقعيت
 به عنوان ميدان كارزار خويش استفاده نمايند نيروهاى روسى از آذربايجان بيرون رفتند ، تركا
 قيصربه عنوان فردى كه حامى اسلام است عرضه كرديده، و از از دولت ايران
 عليه قواى متحدين لبيك كويد . هنكامىكه تدرت تركها، آلمانها ، و و روسها

 تقسيم بندى جديد ايران مذاكره و توافق كننذ ، بدينصورت كه منطقه بى اريرف

هذهب و جامعهء 'يرانى
كه در آن نفت كشف گرديده بود تحت كنترل روسها درآيد . وقتىكه جنگى آغاز شد، دولت انگَلستان به روسهاقول داد كه پس از پايان جنگ كنترل شهر استانبول و آبراه مجاورش را در اختيار آنمها قرار دهد و در د عوض انـلـلستان به


 ايران نشده بود ،اما در عوض بر طبق اين معاهده دولت روسيه در منطقه زير نفوذ خود آزاد و هر اقدامى به رسميت شناخته شده بود ، و متقا بلا" فعاليتهاى انگليس را در منطقه زير نفوذ خود محدود نمى نمود . ( 1 ( سال ه191 شاهد توسعهء جنگ به قلمرو ايران بود ، كه مصائب جديدى را




 موقت در قم مبادرت ورزيدند . احمد شاه جوان نيز به سلطنت خود در در تههران
 در قلمرو تقسيم شده مملكت چندان انـ اقتدارى نداشت در اشتند . بعدها پيشروى قواى متحدين در ايران باعث گرديد كه اعضاى دولت ملى
 استانبول و برلين به فعاليتهاى خود ادامه دادند در سال 1918 ميلادى روسها بر منطقه شمال

 اقدام نمود كه تحت فرماندهى سريٌ . 1 | |Y

## 1. South Persia Rifles

2. Sir Percy Sykes
 با ورود نيروهاى روسى بهمناطق مركزى ابيان قدرت مليون ايرانىدر قم و

 191^1』 هنوز درگيرجنگً با نيروهاى تبيله قشقائى بودند ، ليكن با حوادثى كه در روسيه شوروى اتفاق افتـاد كنترل خارجيان بر ايران تضعيف گرديد .انقلاب روسيه در ايران اين اميدرا ايجاد كرد كه نيروهاى روسى ممكن است خاكـ ايران را ترك كنند ، اما اين اتدام تا پائيز همان سال ، هنگا مى كه ثواى روس در أيران





 مزارع جمع آورى نموده و Tنـها را مجبوركردنـــد تا روى پروزههاى نظامى كاركنـند .
 رفت و زمينهاى مزروعى و احشام تقليل يافت • در بعضى از كشورهاى آ آ سيائى ، نظير هند و چین ، جنگ باعث توسعه صنعتى و شهرى گرديده بود ، الا در ايران
 صنايع بومى رونق يافت. همچچنين قدرت دولت مركي ملاكين محلى و روساى قبايل فرصت يافتند كه دوباره ادعاى استقللال نموده و قدرت خود را بازسازى كنند .
ضايعات جنك بسيارى از ايرانيان را در رابطه با ضرورت وجود يك يك حكومت
 در همان دوران جنگگ بهوقوع پيوست • جدىترين حركت ملىگَرايانه و ضــددولتـى




مذهب و جا معهء ايرانى

فعاليتهاى آنها در جنكَلـهاى گيلان بود . در سال 191^1 جنـكلى ها كنترل استان

 وسيعى يافت. اين نهضتههاجدائيطلب نبودند، بلكه اميدوار بودند تا تا تغييرات و اصلاحات مورد نظرشان را به سراسر ايران كسترش دهند .
 از كمبود مواد غذائي ، گرانى قيمتها ، بازگشت قدرت روساى قبايل و ملاكين ، و اقتدار مضمحل شده دولت مركزى را نام برد . انگًيسىها ، كه قواى آنها اكثر


 در اواخر سال IQIV ، بلشويكها در روسيه هرگونه معاهدات ، قروض، و


 كه تفوق انگّليسيها در ايران را به مخاطره میافكندند . در سال 191A ا، در
 كارگرى مبادرت نموده و چند اعتصاب
 Tاذربايجان قوى بودند (r) .
يكى ديكر از عواملى كه نارضايتتى مردم را اضافه نمود قحطى عجيبى بود
 تاحدود يك جـهارم از كل جمعيت شمال كشور جان خود را ازدست دادند (Y) .
 مزروعى و برداشت كم محصول ، و نيازهاى غذائى وانر قوان خا خارجى
 و احتكار كالاها توسط ملاكين ، واسطهها ، و مقامات دولتى تشديد كرديد .
 قدمهائى در جهت تحكيم كنترل خود بر ايران برداشت. ازطرفى ، كمكهاى

بلاعوض انتلستان به دولت ايران موجب تضمين ادامه انقياد دولت از آنها
 نمود تا پيشروى قواى خود را متوقف نموده و موافقتنامهاى را اهضاء كند كه به موجب Tن كنترل جنگلى ها فقط به گيلان محدود شده و كنترل مناطق مجاور را نيروهاى انگليسى به دست مىگرفتند . به زودى در مركز يك دولت جديد روى كار آمد ، كه رياست آن را وثوقالدوله كه از خدمتگزاران و عوامل مورد استفاده انگليسىها بود به عـهده داشت ، و از طريق كمكهاى بلاعوض انگَليسىها سریا
 كورزون 「 「 ، اميدوار بودند تا با امضاى معاهدهاى كه ايران را به صورت يك كشور تحتالحمايه انكّيس در مى ورد ، بدكنترل انگلستان بر روى ايران صورت رسمى و قانونى ببخشند . ايران ، هم به سبب معادن نفت و هم براى مقابله با روسها ، براى انگلستان نقش مفيدىداشت ، و كنترل انگليسىها مىتوانست

ايران را به عنوان بخشى از يك كمربند بهيداشتى به دور بلشويكها درآورد .
 ادعاى دريافت غرامت از نيروهاى خارجـسي براى خسارات وارده در زمان جنگ بود براى افزايش محبوبيت در ميان مردم ، سعى كرد تا در كنفرانس صلح ورساى شركت نمأيد . ايران درخواست غرامت و نيز عودت سرزمينهائى را كه روسها در سال FI كشورهاى داخل در جنتُ نبوده و اد عاها يش مسموع نيست .حكومتبلشويك روسيه ، با ارسال يادداشتى كه در آن يادداشت موارد امتيازات حكومت تزارى كذشته روس را به تفضيل شرح داده و اكنون آن را ملغى و بیىاثر اعلام مى نمود ، باعث


 ايران به روسيه بخشيده شده بود . روسها همچنين پيشنهياد نمودند كه با ايران يك معاهدهء دوستى ببندند ، اما دولت ايران كه طرفدار انگَليسىها بوده و ور در آن زمان سرگرم مذاكره براى عقد معاهدهاى با Tنها بود ، اين پيشنهاد روسها

مذهب و جا معهء 'يرانیى
را بد تاخير انداخت .








 انكّستان برايران كه اطمينان خاطر انكليس براى كنترل اقتصادى و ادارى فران اهر مى ساخت تفسير كرديد
معاهده مزبور به مشاورين انگّليسى در ايران و منافع آنها
 در ايران كزارش زير را براى كشور متبوع خويش فرستاد :
 تحت قيمومت قرار دادن ايران به وسيله انكلستان است ، الما آنها از اينكه بتوانند نقطه نظرات خويش را بار بـطور علنى بيان نمايند محروم هستند . جلوى آنها را از اينكه احساسات ماريار مخالف خود را را را

 انگلستان اكنون عملا" ايران را در اشغال دارد د ـ ا در در حاليكه قانون

 موافتتنامه بلافاصله به مرحله اجراء درا يند .

 وكلاى شهرستانهائى كه هركز در عـي عمرشان در آنجاه انها نبودهاند "انتخاب شدهاند(f) "

Irr
فصل بِنجم/ جنكَّ و رضا شاه
در پاسخبداين سئوال كه Tا مشاورين امريكائى هم اجازه ورود به ايران را دا دارند ،

 ايرانجلوكيرى كنند .

 مشاورينى را برای امور نظامى و ادارى ايران اعيان اعزام نمودند




 تا در انتخابات مجلس دستكارى نما نمايد














 نيروهاى مسلح اقدام نموده، برنامهاى براى كشيدن يك خطامهن از عراق به

مذهب و جامعهء / ير' نى






 ناياب شدهو صادرات به روسيه نيز بازار خود را را ازد اردي

 مالى ايران - هركز واقعيت پيدا نكرد . تورم ادامه داشت ، و اصلاح نظام هركز شروع نشد .











 حكومت "جمهورى سوسياليستى ايران" " را اعلام داشتند


 جنگىها مى خواستند تا سراسرايران را مانندالكوى كيلان تغيير دهند . آنها

دولت محافظه كار مركزى را مورد مخاطره قرار داده بودند .
 اما اين نههضت آرزوى آنمها در مورد تنيير حكومت را قوام مى بخشيد . ملىگرايان محافظهكار علاقمند بودند كه توجه مردم را از مسائل داخلى منحرف نمايند ، و از اين روى اميدوار بودند كه نمايش احساسات ضدانتليسى مردم باعث كاهش درخواستهاى ايشان درمورد تغييرات اجتماعى گردد . بدينترتيب هم نيروهاى راديكال و هم نيروهاى ضد راديكال عليه كابينهء وثوقالدولد كه طرفدار انگليسىها بود متحد شدند تا بالاخره منجر به استعفاى او در ماه
 يعنى مشيرالدوله تشكيل گرديداعلام نمود كه معاهده ايران وانگَليس، تا هنگامى كه نيروهاىهردوكشور انگلستان و روسيه از ايران خارج نشوند تا
 در پائيز همان سال ، انكتليسىها و متحدين ايرانى آنها مشيرالدوله را مجبور به استعفا نمودند . سیِهدار ، نخستوزير جديد، نسبت به انگكليسىها مهربانتر بود . او افسران انكَليسى را به فرهاندهى نيروى تزاق برگزيده و زمينه را براى تقديم لا يحهء معاده ايران و انگليس بهمجلس فراهم نمود . ليكن حكومت او ، به خاطرادامه مخالفتها، هركَّز توفيق نيافت كه معاهده مزبور را به مجلس

حكومت، با استفاده از تيب تزاق، نهضت آذربايجان را سركوب نمود . خيابانى را كشت و انتقام ها كرفته شد ! اما ، در خلال دوسال بعد ، اغتشاشات و خشونتهائى در آذربايجان بهوتوع پيوست. نيروهاى كوچكانان قلمرو كنترل خود را به استان مازندران كه در مجاورت گيلان بود نيز كسترش
 ملى كردن زمينها بود كه كوجكخان با آن مخالفت مىورزيد . يس از كنكره "خلق مشرقزمين" در باكوى روسيه در پائيز IqYo ، كه در آن ا ايران مورد توجه


 بويزوازى و حلب حمايت دهقانان از طريق اصلاحات ارضى مورد تاكيد قرار



 اكنون دولت ايران ، براى جلب حمايت و كمكا ، بها با امريكائيها



در تهران اينگّونه نوشت :
"اينطور فرض مىكنيم كه . . . . . شما بهطورشفاهى و احتياطآميز






 مى گويد با اتباع همه كشورهایخارجى بايد بايد بهطور متساوى برخورد
" (Y) . شود "

حكومت ايران مشاورين امريكائى را براى وزارتخان واندهاى مختلف ، از جمله



را درنظر داشت .
بهجهت خصومت فيمابين ايران و انگليس ، انكليسىها نسبت به مود موافتتنامه



 و امتيازات اتتصادى ادامه يافت
 يك معاهده دوستى بين ايرانو روسيه در جريان بود . معاهده نامهاى لازم


بود نا لغو امتيازات زمان حكومت تزارى از طرفـروسها را صورت رسمى بخثيده، تجارت عادى بين دو كشور را را كه در اثر جنگ دار داخلى در در در قفقاز







 اجارْء زمينها هركدام













 براين ، دخالت نيروهاى غربى موثربودن نهضت هاهي مرياى مردمى را تقليل مى داد .
 نارضايتى مردم از حكومتهائىكه بعد از جنگ در ايران سركار آمده و با
 كوچكى از افراد بتوانند حكومت سپهدار را ساقط كنند . سيد ضياءالـدين ، كه بهعنوان يكسياستمدار طرفدار انكُليس معروف بود ، رهبرى جـنبهء غيرنظامى



 آيرونسايد ، ابتدا به رضاخانكمك كرد كه قدرت را در تيب قزاق به دست

 به عنوان وزير جنگ و سيد ضياء به عنوان نـخست نـريه



 را سركوب نموده و با تهديدات ديگرى كه از نا ناحيه نيروهاى چپپ

طالب خودمختارى به عمل مى مآمد مقابله كند .
 حكومت ، استقلال خود را از غرب در بسيارى از زمينهها نشان داد داد ، و د دخالت غربى ها بهصورت غير مستقيمترى درTمد . رضاخان هيا

 و بالا بــردن كاراءـــى ها بود ، كــه از جما

 توسعهء تجارت و خدمات شهرى ،و كنار گذاشتن كنترل علنى انگليسبريرآورده شد سيد ضياء ، عليرغم سابقه ميانهروى و تمايلات انكليسى ، بياينهاى صادر نمود كه در آن وعدهء اصلاحات ارضى ، استقلال ملى ، طرحى در مورد يك

اقتصاد مدرن صنعتى ، و ساير اصلاحات اجتماعى ، بدمردم داده شده بود . اين برنامه نشان مىدهد كه حركتهاى اصلاحطلبانهءآن مقدار قدرت داشتند تا بتوانند بر وعدههاى سيد ضياء نيز تاثير بكذارند . سيد ضياء همچنين ابطال معاهدهء ايران و انگليس را اعلامكرد . درضمن او با شتاب معاهدهء ايران و
 ميلادىبه امضاء رسيده و راه را براى برقرارى روابط عادى با روسيه هموار كرد .
مواد يك و دو معاهدهء مزبور اعلام مىداشت كه دولت روسيه شوروى كليه روشهاى امپرياليستى و معاهداتحكومت تزارى قبلى زوسيه با ايران را ملغى مى داند . در ماده سوم مرزهاى ايران در سال |AA| به رسميت شناخته
 بهچنگ آورده بودند به ايران بود . ماده چههارم روسيهء شوروى را متعهد مى آكرد در امور داخلى ايران مداخله ننمايد. مواد جهمار و پنج ، كه از آن زمان تا به امروز مورد بحثهاى درا دراوانى قرار كرفتهاند ، تشكيل هر سازمان مسلح در داخل خاك ايران و يا روسيه را كه هدف از آن" دركيرىخصومتآميز"
 هر كشور خارجى قصد داشتند از ايران به عنوان پايكاه عملياتى خود عليه روسيه شوروى استفاده كنند ، روسما نيز متقابلا" عليه آنـها مداخلـوكنند . بعضا" به خاطر همين دوماده، تصويب اين معاهده در مجلس بيشتر از يك سال به تاخير افتاد ، اما همينكهوزير مختار سفارت روس در تتهران بيانيهاى

 تزارى و يا هواداران آنها خود را براى يكحمله وسيع نظامى ازخاك ايرانعليه روسيه آماده كرده باشند (10)
مواد ديكر اين معاهده قرضهاه باى دولت روساه رويه به ايران را بخشوده اعلام
 خطوط تلكراف و تلفن، و تمام امتيازات و مايملك ديگر روسها را در اختيار
 نكهداشت تا بعدا" قرارداد جديدى درآن مورد به مذاكره كذاشته شد . حقوق

مذهب و جامعهء ايرانى
ماوراء الارضى نيز ملنى كَرديد . دولت ايران متقا بلا" قول داد كه هيج يك از امتيازات و يا مايملك قبلى روسها را به يك كشور ثالث واكذار ننما يد ( 11 ) . قرارداد ايرانو روس به ارتقاء استقلال ايران كمك نموده و باب تجارت باروسيه
 با از سرگيرى تجارت عادى و اغزايش آن ، وضعاقتصادى نيز تا حدودى بـهـتر شد . رضاخان شروع به مدرنيزهكردن و تقويت ارتش كرد كه درنتيجه قدرت او را افزايش مىداد . تمايلات شخصىرضاخان ، و نيز اختلاف نظر او با سيدضياء در

 قدرتمندى كه از اكثر افراد همطبقه خود تمايلات آزاديخواندء بيشترى داشت ، بان

 پاكرفتد موجود را تههديد مىكرد . از اينظر مهمترين نقطه كيلان بود . در ماه مه سال Iqr| ميلادى در كيلان دولتجديدى تشكيل كرديد كه در آن نيروهاى
 كوچكخان نخستوزير آن بود . در حكومت مزبور بر مساله دامنهء و كسترش اصلاحات الحتلافنظر وجود داشت. همين امر باعث كرديد تا در اواخر سال
 دولت اخراج نمايد . اين اختلاف داخلى كار را براى دولت مركزى در تهران آسان نمود بهطوريكه در پايان سال مزبور (IqY| ميلادى) نيروهاى تحت

 در همان سال در ميان كردها و ساير اقوام خراسان ، در شمال ايران (جداى از اكثريتكردها كه در غرب ايران هستند ) شورشهائى روى داد ـ ـ احساسات ضد

 ايجاد اصلاحات سريع اجتماعى بيانجامد . دولت مركزى به كمك قواي مسلح برتر



## |f| فصل جنجمم / جنكَ و رضاشاه


اجتماعى ايران بعد از جـنك (جهانى اول) بهكلى سركوب و متوقف گرديد .










 به مقدار زيادى كاهش يافت
 اولين ارتش بزرگً و مدرن تأريخ ايران را بهوجودآورد . جمع آورى مالياتها وا و امور مالى نيز تمركز يافت. دولتههمچنين مذاكره در مورد جذب مشارين

 مخالفت برخيزد .





 مذاكرات پيشرفتداشت. شركت نفت اسناندارد نيوجرسى در مورد دريافت امتياز نفت منطقه شمالى ايران ، كه بيرون از حدود امتياز شركت نفتايران ان و و انگَيس بود ، مذاكره نمود .
$\square$
مذهب و جا معهء /يرانى
امتياز نفت شركت استاندارد اويل در ماه نوامبر سال آ آبان آباه
 بدان اعتراض نمودند . مخالفت شركت نفت ايران و انگليس با اين امتياز از آن

 است، زيرا قبلا" يكى از اتباع دولت تزارى ادعاى المتياز مشابـهى رال در مـو منطقه



 حق واكگذارىحقوق مكتسبه از الين امتياز را به شركتهاى ديگر ندا نداشت ، اما شا شركت


 اعتراض و مخالفت دولت ايران شد وهمين اعتراض عملا" به ابطال ترارداد


 ادامه يافت. وقتى وزارت امورخارجه امريكا ا.سي • ميلسيو ه


 امريكا بهتترين انتخا بـ بعدى است است

 ديگرى را بدون كسب موافقتاو اعطاء ننموده و هيجكونه تصميم مالى نيز بدون
4. Sinclaire Oil Company

## 5. A.C. Millspaugh

نظر او نمىگرفتند .جندین نفر امریكائى در هيئت ميلسپو وجود داشتند . برنامه او در اساس اين بود كه مالياتها را بالابرده و سيستم جمعآورى ماليات را كارآمدتر نموده و كوشش بدجلب سرمايهگذارىهاىخارجى نما يد . او از قدرتارتش به منظور حصول اطمينان در امر جمعآورى ماليات استفاده نمود . بزركترين خدمتى كه او به نظام مالياتى انجام داد ، معرفى اخذ مالياتهان غان غيرمستقيم البته با موافقت رضاخان ، بود كه در جمعآورى آنها هيجگَونه مشكلى وجود
 نموده و كنترل شكر و چاى را در انحصار دولت درآورد ، كه همه آنها بيشتر از
 تنباكو و كبريت نيز مورد مصرف بسيارى از مردم بود (1ه ) .
 دولت ايران علاقمند بدجذب سرمايـاى امريكائى بودند ،اما بريتا نياى كبير ، كه

 رسيد، اما مخالفت دولتهاى روس و انگليس، همراه روابط متشنج ايران با

 بدبنترتيب ايران از دريافت ددميليون دلار وامى كه با اعطاى انـيا امتياز مزبور همراه بود محروم گرديد . ايرانيان ، كه به سرمايهگذارى خارجى علاقمند بودند ، پس
 روزنامهها هم نسبت به آنها لحن خصما نهاى بها ميلسِو كوشش نمود تا از موافقتنامه ايران و روس در زمينه ماهيگيرى در


 مغاير باعهينامه سال IqYI بود. تا وقتيكه ميلسپو حضور داشت هيچگگونه توافتى در هيهِيك از اينزميندها حاصلنگًرديده و تجارت بين ايران و روس لطمه خورد . شكستهاى ميلسيو بهطور روزافزونى باعث عدم محبو كرديد، تا بالاخره در سال IqYY بدخاطر عدم توافقهاى خود با رضاخان از

مذهب و جا معهء 1 يرا تى
خدمت استعفاء نمود (IV) .
انگليسىها ، كه در كوشش خود براىكنترل سرتاسر ايران بـه عقب رانده شده بودند ، اكنون ، بـه كوششهائي براى كنترل جـنوب ايران ادامد مى دادنـ . آنهها چحهار سال معطل كردند تا نيروهاىخود را از منطقه جـنوب خارج كنند ،و برنامهاى اضطرارى براى ايجاد يك كشور خودمخـتار در جـنوب ، و از جملـه شامل خوزستان كه استان نفتخيز اصلى ايران بود درنظر گرفتند . اين برنامــهـا اطراف شيخخزعل ، كه رئيس قدرتمند قبايل عرب در جـنوب بود ، دور مىزد . انگليسىها با شيخ خزعل مذاكره نموده و بـه او قول حمايت در مقابل دولت
 به منظور اعلام فدراسيونى از اهالىى جـنوبى ايران تشكيل داده و بعضى از كروههاى بختيارى و لـر را نيز با خود همراه نمود . دولت لـرها راسركوبكرد ، اما خزعل و متحدين او اعلام استقلال نمودند . دولتـمركزى اكنون در مقابل شورش ها بسيار قدرتمند بود ، و از اين روى خزعل هم با ارتش رضاخان روبرو
 رضاخان باانگليسىها وارد مذاكره شد ، و انگلستان نيز بـــنـفع خود مىديد تا به رڭيم قدرتمند جـديد روى موافق نشان دهد .از آن پس معمولا" انگكليسىها از رضاخان حما يت مىكردنـد
اكنون رضاخان كنترل واقتىايران را بـدست Tورده بود و در سال
 خود در مقابل هرگونـه احياى احتمالى قدرت قاجار مطمئن باشد . او اكنون طرفدار يك حكومت جمهورى شده بود و مردم را تشويق مىكرد تا بـه اشاعه تبلـيغات جممهوريخواهانه بیردازند .البته اين حركت مورد مخالفت خيلي از علماء و زمينداران بزرگَ بود ، زيرا بعضى از Tنهها حكومت جمهورى را با اقدامات نسبتا " راديكال و غيرمذهبى آتاتورك در تركيه همراه مى دانستند . هم رهبر روحانيت مجلس، مدرس‘ و هم يكى از رهبران جـوان سياسى ، محمد مصدق ، به شدت با نقشههاى رضاخان براى انزايش قدرت خود مخالفت كردند . رضاخان كنترل همگا نى مردم را نمى خواست ، و مخالففتى نيز با تغييــر هــدف خـود به
 وقتى رضاخان كلـيه شورشهياى قبايلى و مراكز تتجزيهطلبى و يا حتى مخالفت

نيروهاى چپپ را درشهرهای مختلف سركوب نموده بود ، قدرتش تثبيت شده بود . در سال 19 يك يك برنامه تبليغاتىوسيع و همكا نى عليه قاجار در جريان بود كد هرووز نيز شدت بيشترى مى يافت در ماه اكتبر همان سال مجلس قاجاريه را ال ال
 در آورده و دست به اصلاحات تند نخواهد زد ، بدان معنى بود كه در اينصورت بسيارىاز علماء ، ملاكين بزرگّ، افراد طبقه متوسط و صاحبان حرفدها از حكومت او پشتيبانىخواهند كرد .مدرس، مصدق ، وتقىزاده از جمله چند نفر از از معدود

 اعلام نمود
در زمان حكومت رضاشاه، دخالت قدرتهاى غربى ، نسبت به كذشته ،


 كشورهاى آسيائى عقبماندهنتر است و مدعى
 "فاصله بسياربسيارزيادى بين زنمهاى مثلا"مصر و يا قسطنطنيه با زنهاى تـهران ،





 بودجه بندى شايد تننها اصلاحات مهم اين اين دوره
 (10،000 تن در سال

 انگليسى ها به دفترسازى و اينكه آنها با دفاتر انـر مالى وحسا بـيها طورى بازى مىكنند

مذ هبب و جا معهء ا يرا نیى
كه سهم مالكانه ايران از درآمد حاصله از فروشنفتبسيار تقليل يابد و ويكر اينكه در امر آموزش ايرانيان براي تصدى مشاغ اغل تخصصى اهمال مى اريكنند . منهاى







 . بود
اكر مى گوئيم صنعت و كشاورزى ايران تا ساللهاى بعد ازجنك جهيانى اول




 ايرانىو خارجى به معرفى تعليمات خاني







 ترقيات بعدى در زمينه موقعيت زنها شدا




فشار عظيمى را براى تغيير احساس مىكرد . براى اينكه بتواند به عنوان يك ملت










 جادرنشينى را از بين ببرد تا أينكه خطر آنيا براى حكومت مركزى براي هراي هميشه از ميان برداشته شود .


 آغاز نمود، كه بيشتر مبتنى بر تحميل نهاديادهاى جادي
 اين تغيير ناثير كذاشت. علاوه بر فشارهائى از ناحيه طنا
 يك ايران قوى و شايستهاحترام كه بتواند در دنياى جديد روى پای خود بان باي ايستد مى دانستند

## 

 كنترل ديكتاتورمابانه شاه روى همه امور و سركوبى مخالفيا دالفين بود . شا شاعر معروف
 ;هبز روحانى عخالف و آتشين مزاج، در سال 19 مالم محبوس كرديده و نه سال

مذهب و جا معهء 1 يرانى 141

بعد به قتل رسيد • محمد مصدق ، كه در يك خانواده بالا بددنيا آمده و در غرب
 جوانى آغاز كرده بود، تا مدت كوتاهى درمجلس بـبرنامهدهاى رضاشاه حمله

 محبوبيت رسيد . بقيه مخالفين هم يا ساكت شده ويا ، حداقل براى مدتى ، جزو همكاران رزيم درآمدند، كه از آن جمله يكى از رهبران دموكراتيك انقلاب

 جالـبتر از اين سرنوشت تعدادى از مشاورين و همكاران درجه اول رضاخان انـان


 داشته است، در زندان مرد . سردار اسعد بختيارى ، كه قدرت ملى او به زمان





 مى شد . گَروههاى كمونيستى و سوسياليستى و تبلينات مخالف سياسى نيز


 اسلام ربط داده مى شد تاكيد داشت

 مرحله اجراء درآمده بود. در اين سالـها مداخلات غربى ها با بيشتر به صورت غيرمستقيم بود ، اما اتحاد مستمر رزيم ايران با با بعضى منافع غربـىیبر طبيعت

149
فصل بنجم / جنغ و رضا شاه ه
اصلاحات انجام شده تاثير مى كذاشت . اكر شرح و تاكيدى كه ما در ذيل مى آوريم قدرى لحن انتقادى دارد ، اين را بايد به منزلدء وزنه موازنهء صورت تغييرات شگرفـانگيزى دانست كه معمولا" درهمه كتابهیائى كه از تاريخ اين اين دوره نوشتهاند به جشم مى خورد (YY)
 نوسازى از بالا ريخته شد و درآمدهاى حاصله از مالياتمهاى سنگينى كه روى شكر و چای وضع گردیده بود براى سرمایهگذارى در امر ايجاد يكـ خط آهن
 كه أين برپا يه بررسى مجدد
 وضع گَرديد . اصلاع و تقويت ارتش در راس برنامههاى رضاشاه ترار داشت ، و تا
 بود كه در طول حكومت رضاشاه قواى مسلحه آنقدر مدرن و وسيع بودند كه بتوانند اقتدار حكومت را حفظُ نما يند . اصلاح نظام اد ادارى در سال


 تحصيلكرده جوان بود ، و همواره فشارى در مورد ازدياد مشاغل دولتى وجود
 رشد ارتش و ديوانسالارى به مدنيت و شهرنشينى مردم كمك نموده و بر
 پايتخت متمركز بود ، و اين نتيجه سياست محكم تمركز امور بود ، و لـذا تمام تصميمات مهم نيز در تهران اتخاد مىگرديد . توسعه شهرتـهران براى اكثر افراد شهرى مشاغل جديد بهوجود آورد . ارتش و ادارات دولتى كانالـالى توزيع و نشر افكار جديد بودند ، بااينكه وجود سانسور و تبليغات دولتى افكارى

مى نمود .
 قانونجديد ، كه بهطور عمده مبتنى بر الگوى قوانين فرانسوى و كاهى از قوانين

مذهب و جامعهء /يرانى
شريعت نيز اللهام گرفته بود ، بـه تصويب رسيد . اين قوانين جاى قوانين مذهبى





 مسائل تجارى را كوتاه نموده و شركتهاى هاى سهامى تجارى و ساير اصول تجارتى جديد غرب را به رسميت شناخت


 اقداماتى كه تاسيس يك اقتصاد جديدتر را ممكن ساخت عبارت آمادكى تاسيس خطوط آهن ، مركزيت اموردردست حلومت ، و تمهيد مقدمات




 شد • (باتوجه بهه قوانين حقوتى جد جد




 در مقابل رقابت محصولات خارجى حمايت كند وضع نشده بود . بـا بـا استثناى ماشينآلات كشاورزى و ساير ماشينآلات ، تفاوتى بين واردات كالاهانى اساسى

و ضرورىبااجناس لوكسى مصرفى نيز پيشبينى نشده بود .
اكر بعضى از اصلاحات درجـهت تشويق كا اييتاليسم بود ، اصلاحات ديكر موقعيت زمينداران بزركَ را تحكيم مىكرد . هر دهكدداى كه براى مدت ه
 كه از قرن نوزدهم در جريان بود، قانونى مىنمود . در بسيارى از مناطق هنوز روى مالكيت زمين اختلاف بود ، زيرا كه كشاورزان و افراد كوجنتشينى كه روى آن زمينهاكار كرده بودند براى خود بهطور سنتى حقى قائل بودند .
 مردم مى خواست دارائى هاى خود را به ثبت برسانند ادعاهاى مشكوك درمورد مالكيت زمينها را تقويت كرد . افراد ثروتمند مىتوانستند زمينهائى راكه كشاورزان روى آنها حق داشتند به نام خود به ثبت برسانند ، زيرا طبقات بالابر دادگًاهها و سازما نههاى دولتى نفوذ داشتند(TF) . قوانين ثبت زمينها ، مانند بسيارى از كشورها قدمى درجهتت مدرنيزه كردن كشور بود كه به قيمت فشار روى افراد فقير تمام مى شد .
 بود . بااينكه در اين قانون نفوذ قوانين فرانسوى به چشم مى خـورد ، امابهطور
 باب روز شده بود ـ مطابق اين قانون هركسى كه عملا "زمين را در اختيا رداشت مالك
 آنجائيكه اين قانون فاقد موادى بود كه از كشاورزان حمايت كند ، لـذا كفه آن
 مجبور بودند تا، عليرغم موانع موجود ، سطع محصول و بازدهىزمين را بالا
 برساننــد .'اين قانون فرض مىكرد كه بين مالك زمين و زارع مستاجر قراردادى

 انلمبتن ${ }^{\text { }}$ : "روشن است كه در قانون مدنى ( و يا هر مجموعه قانونى

مذهب و جامعدء ايراتى
ديگرى) توجه بسيار كمى به تنظيم روابط بين مالك و مستاجر زمين شده است بهطوركلى وزنه اصلى قانون جديد در جـهت حمايت از مالك بود ، و حمايت ناجيز و بلكه هيج حمايتى از زارع مستاجر وجود نداشت(Y\&) .
 كردن كشاورزى را ترغيب مىنمود معافيت ماشينهاى كشاورزى از پرداخت تعرفدهاى وارداتى و نيز معافيت محصولات صنعتى از ماليات بود . اين قوانين

 قديمى كشاورزى بسيار سودآورد بود م
در اولين سالهاى حكومت رضاشاه اقدامات موفقيتآميزى نيز در زمينه خلع سلاح و مستقرنمودن قبايل كوجنشين به عمل آمد . هدف اصلى از اين كار از ميان برداشتن مراكز قدرتى بود كه روزى ممكن بود قدرت مركزى را تهـديد
 كه هيجراه امرار معاشى در مقابلشان قرار نداشت ، و لذا اكثر آنهامجبور بودند در يك زمين غيركافى به امور دامپرورى و كشاورزى خود ادامه دهند .اين افراد.

 و خيلى از اسبهيا و چارپایان آنها در زمستانهاى سخت و نبودن خورای دام تلف شدند. اسكان قبايل به قيمت فقيرتر شدن افراد كوجنشين و نيز تقليل
 تا مماجرتهاى خود را از سربگيرند. اكَر قبيلماى با سياست دولت مخالفت مىكردبه نحو وحشيانهاى سركوب مىكرديـ
 نظام آموزشى بود . قبل از آن تاريخ بخشى از تكنولورُى، عقايد ، و زبانهاى غربى در مدارسى كه هياتهاى تبليغى خارجى دايركرده بودند، و و يا مدارس
 انقلاب مشروطيت برنامهء درسى مدارس عمومى تنظيم و اعلان كرديده بود ، ا اما
 شمسى ) بود كه با تصويب مجلس نيمدرصد از عوايد حاصله از ماليات زمينها

بايد صرف آموزش ابتدائى شودكمعاين هنوز رقم خيلى ناچيزى بود . يك برنامه
 مى ورزيد مورد تصويب قرار گرفت. در سال ا9 19A ميلادى از مدارس خارجى و خصوصى خواستهشد كه به زبان فارسى درس دادهو از برنامه تعليماتى مدارس

 از خدمت نظام وظيفه از انگَيزههاى عمده ادامه تحصيلات در سطوح دبيرستانى و عالى بود . بااين وجود هنوز تنتها كودكان طبقات مرفه به مدرسه مىرفتنند ، و در مناطق روستائى آموزشى وجود نداشت. در طول سلطنت رضاشاه تنهیا چحهار درصد از بودجه كل كشور صرف تعليم و تربيت مىگرديد(YY) ، و اين عدم كفايت بودجه آموزشى در زمان حكومت فرزندش همجنان ادر ادامه يافت
 بانوان سردمدار و شجاع رهبرى مىگرديد ، حتى قبل از سال 19Yه ميلادى
 ساللهاى 19 ميلادى بسيار با احتياطدر اين زميندكام برمى داشت ، برنامهوهاى اوليه نوسازى و تجددخواهى رضا شاه نا حدودى قيود اجتماعى بانوان را ملايمتر كرد و زمان را به ثبول پوشش و رفتار به سبك غربى در منازل تشويق مى نمود . در سال 19Y9 ميلادى (TOA شمسى) تمام مردان ايرانى فرمان يافتند تا از
 همان لباس هاى سنتى خود در انظار عمومى استفاده مىكردند . در مورد اكثريت اين خانمها لـباس سنتى به معنى چادر و روبنده بود . قانون مدنى ايران نيز اكثر احكام شريعت را حفظ كرده بود : سهولتت طلاق دادن براي مردان و مشكل بودن آن در مورد خانمهها ، سرپٍرستى بجهها توسط شوهرأن در صورت طلاق ، جلب رضايت پدر در مورد ازدواج دخترخانمهاه ، و بالاخره وجود پندهمسرى
 بدون اينكه هيجگونه كيفرى ببيند ، زن و مرد خيانتكار را به قتل برساند . او همچنين مىتوانست زن را از كارى كه وى يا همسرش را در انظار كوچك و خوار

مذهب و جا معدء 'ير'نى laf

مىكرد مانع شود . تنهها اصلاحاتى كه در اين مورد به عمل آمد يكى افزايش سن
 دولتى بود .

 رشديابنده و يك ارتشـ قوى حاصل شد . در دوره رضاشاه مهمترين رقم هزينـينهای عمومى را مخارج نظامى تشكيل مى داد كه بيشتر از نصف كل بودجه مملكت را مىبلعيد . مهمم ترين زمينه استفاده از ارتش نيز تثبيت اقتدار دولت دولت مركزىدر

 مى كرديد • موقعيت چادرنشينها

 كاركرى و روستائى كمك مىكرد . رضاشاه حتى مخالفين بالقوه خود را زندانى
 بهطور سازمانيافته وجود نداش





 كران قيمتى وارد مى شد و از اين روى موازنه تجارتخارجى اير ايران هنوز هم
منفى بود .



 روى مدل اقدامات آتاتورك در تركيه بود .، معمولا" يكتا دوسال بعد از آنكه

اصلاحات خاصى در يك زمينه در تركيه بهعمل مىآمد رضاشاه نيز عين آنرا در ايران به اجراء مىكذاشت ، ليكن، دلايل اصلى اصلاحات را مىتوان در ايران جستجو نمود . ركود اقتصادجههانى مسائل اتتصادى و اجتماعىايران را

 تقاضاى محصولات ايران را كاهش مىداد ، تجارت و توليد ايران را تههديد مىكرد . تاحدودى بهخاطر مقابلـه با اين تهـديد! ، دولـت برنامهاى قوى در مورد توسعه اقتصادى متمركز در داخل كشور را آغاز نمود . با توجه به ساختار اجتماعىموجود و قدرت خريد پائين اكثر ايرانيان ، منطقى بود كه اين توسعه اتتصادى را دولت شروع كند . سرمايههاى خصوصى هنوز چندان پیشرفت نكرده و بيشتــر جذب كارهاى "بى

 اندك بوده و رقابت با محصولات غربى را نيز در مقابل داشت . از طرفى قدرت
 از موانع ايجاد يكبازار داخلى وسيع و مطمئن بودند . حتـي
 مى خواستند كه دولت ، هزينههاى لازم براى ايجاد زيربناى اقتصادى لازم را

 جهت مخالف بود ، و لـذا دولتههاى انگلستان و روسيه ساختن راهآهن راتشويق
 قلمرو خاصى محل منافع غربىها نبود ، علاقه ومنافع ايران و غربى ها بر احداث خط آهن برهم منطبقگرديد . اين به نفع غربيان بود كه در ايران يك شبكهء حملونقل مدرن احداثكردد زيرا كه اين امر به فروش محصولات غربى كمك

 قدرتهاىغربى از كوشش هائى كه درزمينه بهـبود شبكهء حمل ونقل ايران به عمل مىآمد جانبدارى مىکردند . ملاحظات سوقالنجيشى نظامى نيزهمايران و هم

غرب را به انجام اينكار تشويق مىكرد .
 عقبمانده بود . درآن زمان در حـود دوهزارما يل (كمى بيشتر از سدهزاركيلومتر ) جاده قابل استفاده وجود داشت ، كه بيشتر به خاطر تسهيل نفوذ غربى ها ايجاد شده بود تا ارتباطو اتصال مناطق داخلى ايران به يكد يكر • در خلال سالـهـاى
 تا Irro شمسى ( ساختن جاده كه با كمك شركتهاى خارجى انـجام مى شد سطع
 ( 1 ( 1 (

 همان نقلوانتقال بيشتر از يك تادوهفته طول نمى كشيد و بيش از ه ه دلار در هرتن هزينه نداشت. تعداد وسايل نقليه موتورى در ايران در خلال سالـهاى

. (ro) (
رضاشاه مصمم بود تا خط آهنى بـسازد كه شمال و جنوب ايران را به هم متصل سازد و هزينـهاى لازم براى اين منظور از سال IGYD ميلادى به بعد پسانداز مىشد . در سال ابا يك سنديكا از سازندكان آلـمانىو امريـكائى قراردادى به امضاء رسيد تا به موجب آن عملـيان بررسى زمين و ساختن يك قسمت از راهآهن بهطور آزمايشى آغاز شود . در سال ا I I ا اين قرارداد ملغى
 (كشورهاى حوزه اسكانديناوى شامل سوئد ، فنلاند ، دانمارك ، نروز ، و ايسلـند ) به امضاء رسيدكه Tنـهاتا سال I I 1 ميلادى يعنى زمان افتتاح خط آهن مزبور مشغول بـهكار بود ند . سفارشكارها و مواد لازم بين چهندين كشور تقسيم شد ، شا يد بدينعلـت كد هيجيك از قدرتهاى غربى بهتنـهائىكنترل كامل كار را در اختبار نداشتد باشد . ساختن راهآهن اولين نيروى كار چچنددهرهزارنفرى ايران را، در خارج از قلمرو شركت نفت ايران و انكَلـيس، بـهوجود آورد (Yا) • مانـند بسيارى از كشوزها ، راهآهن بيشتر وسيلهاى براى حصول اطمينان در زهينه اعمال كنترل سياسى ، اقنصادى، و نظامى دولت بود . اگرچپه بدينترتيب

| IDV | فصل بِنجم / جنكّك و رضا شاهله |
| :---: | :---: |

شمال و جنوب ايران نيز ازنظر اقتصادى به هم متصل مى شدند ، اما هزينه بسيار
 مى شد، از منابع عظيم مصرف ثروت ملى بود (r ) . اكثثر اين هزيندنيز ، به صورت مالياتهاى بازدارنده از طرفكسانى كه كمتر از همه قادر به تامين آن بودند پرداخت مىشد .اكر يك سيستم جادهسازى درسطح مملكت پياده مى شد هم إرزانتر وهم مفيدتر بود
ازانجائيكه ايران خود هيج كشتى نداشت ، لـذا كشتيرانى در دست خار دارجى هـا
 راديوئى ، باوجوديكه هنوز هم كمبود ، باكوشش دولت توسعه يافت . حملونقل و ارتباطات از دستاوردهاى عمده رزيم رضاشاءبود ، كه مخارج آنهيا بهطور عمده از
 نيز از طريق وضع ماليات روى كالاهاى مصرفى همكانى تاني در بخت صنعت نيز ، همچون بخش حملونقل ، سرمايدگّارى و تشويق دولت پيشرفتهاى سريیى را بهوجود آورد . اينامر به اشكال مختلفى صورت كرفت كه از آن جمله مالكيت دولتى ، ماليكت كامل يا نسبى توسط شاه و يا يكى
 همراه بود . پس از جنگ جـهانى اول صنعت ايران منحصر به چند كارخانه


 تقريبا" "
 خصوصى بود ( خr) افنتاح گرد يد .
 نيروى روشنائى بود . همچچنين تصفيه خانههاى بزرگ شكــر و كارخانجات





هذهب و جا معدء /يرانى
صنعت بيشتر در رشتههاى یارپهبافى و صنايع كشاورزى متمركز بود ، زيرا در اين
 بازارهاى مصرف، و يا نزديك منابع تامين مواد اوليه مورد لزوم ، صرفدجوئيهاى
 بود . تنها كارخان سانه سيمان ايران كه در تهران احدا



 داخلى ، دولت از كارمندان

 بود بهاقتصادايران كمككنند . ليكن آنها بيشتر به كار افزايش سود كارخا نداراران مى خوردند ، زيرا بهصاحبان كا بارخان
 انحصار دولت و يا نيمه خصوصى بود نيز بدقيمتهاى كران


 بازارهاى موجود و يا بازارهاى تحليلرفته قبلى
 و بر ميزان توليد و كارأئى Tان افزوده شود .
 كشاورزان بود . اعتصابات درهم شكسته شده وايجاد اتحاديههانى كاركيى نيز


 شد زيرا ازاستانداردساخت ؛ بهداشت محيط كار، و غرامت كاركران صحبت به


فراموشى سيرده شد . تنها موادى كه بهخوبى اجرا شدند همان منع اعتصابات و اتحاديههاى كاركرى بود . ساعتهای كار طولانى به همراه دستمزدهاى كم باعث استثمار اكثر كاركران ، بخصوص زنها و بههها ، بود
تاسيسات اقتصادى كه توسط رضاشاه بنيانكزارى شد ، از تمركز بيش از حد امور و نيز عدم كارائى ديوانسالارى ادارى خسارت مىديد . شاه و بسيارى از زيردستانش از تاسيسات و بنگاهـهاى اقتصادى كه توسط دولت سريرستى

 آنهامعمولا" باعث سقوط بازده كارخانهها مى شد . تقريبا "تمام اين نهادهاى


 مورد پارهاى شركتهاى انحصارى تجارتى نيمددولتى باعث تشويق سرمايهكذارى


 و مجموع سرمايه آنها نيز دوبرا نير سرا سرمايه شركت هاى كنترل كليه بنگاهـهاى تجارى و اقتصادى در تتهران متمركز بود و از خلاقيت
 اقتصادى در تهران تمركز يافته بود بهطوىكیه ، در سال 19fo ميلادى ، حدود


 استثمار منتهى مىگرديد




$\qquad$
مذهب و جامعدء /يرانى
 قابل توجه درآمدها و هزينههاى دولت ، و نيز كنترل مالى بود . باتصويب لايحهاى در سال IGYY ميلادى (IVO\& شمسى ) و تاسيس"بانكملى "،امور بانكىو بانكدارى نيز تحت كنترل دولت درآ مد .هنكامى مكه در سال هro آميلادى
 بانك سلطنتى انكَليس (بانك شاهى ) گرفته و در اختيار بانك ملى ايران قرار داده شد ، نقش بانك ملى به عنوان بزركترين نهاد مالى ايران تثبيت گرديد كليه فعاليتهاى بانكى ايران در كنترل دولت درآمد ، بانك كشاورزى و بانك


 آنها عمدتا" از طريق مالياتى بود كه طبقات نقير مى پرداختند ، درحاليكه منافع كارخانجات و موسساتى كه با سرمايه و مشاركت اين بانكها ايجاد میگرديد بـ جيب افراد خصوصى ، مقامات دولتى ، و يا خود دولت مىرفت. اعتبارات مالى با شرايط معقول در اختيار طبقات بالا قرار مىگرفت ، اما كشاورزان ، بازارىهاى خردهیا ،وكارگران با نرخهاى بمهرهء سرسامآور روبرو بودند . هيجگّونه شركت

 كه ريسك اندكى داشت . آنها ممكن بود همان پول را با نرخ بالاترى در اختيار زارعين قراردهند .
رثيم رضاشاه، از طريق افزايش عظيم مالياتهاىغيرمستقيم ، جلوى قرضه خارجى را گرفت • ميزان پرداختهای دولت ، برمبناى پوند انگَلستان ونه ريال تورم يافته، دربين سالهاى Iror تا تا شمسى دهبرابر گرديد(YY). حقالامتيازى كه از فروش نفت بهدست مىآمد تنـها دهدرصد اين بودجه را تشكيل مى داد و بقيه آن بيشتر از محل مالياتهاى غيرمستقيم تامين مىگرديد . درآمد ريالى طبقات محروم مردم در فاصله سالـهاى Irov تا شمسى تقريبا ثابت بود . ليكن ، بودجهدولت به حسب ريال بيشتر از يازدهبرابر كرديد ( (rA) .
 صنتت ، حملونقل ، و تجارت مى شد ، و اين درحاللى بود كه وزارتجنگى ، بعد

181
نصل بنجم / جنك و رضا شاه ه
از وزارتخاندهاى حملونقل و صنعت ، سومين مصرفكننده عمده بودجه مملكت بود (†q) . بخش عظيمى از هزينههاى دولت را حفظ بوروكراسى متورم شده
 ناجيزى بود . استراتزى رويم بدينمعنا بود كه منافع حاصل از مدرنيزهكردن مملكت بهطور عمده به جيب طبقات متوسط و بالاى جامعه مىرفت ، ا اين كروه اكرجيه نسبت به كذشته بيشتر بودند، اما هنوز درصد كمى از كل جمعيت را تشكيل
مى دادند .

يكى از كليدهاى اصلى مسائل ايران در ساختار كشاورزى مملكت بود كه

 ايران به عمل آمده نمايانگر رشد اين عوامل منفى سنتىاست كه با تقويت سيستم
 هـ درصد از زمينهاى قابل كشت را در اختيار داشتند ، حكومت ها ا درصد آنرا داشت ، و ها درصد بقيه نيز وقف بود . زمينداران بزرگ هركدام چ چندين دهكده را مالك بوده و حدود نيمى از كلزمينها را دراختيارداشتند ، درحاليكه هو. تا
 بسيار نادر بود ، و اينگونه زمين ها معمولا" زمينهاى كنارى و يا حاشيهاى بود ،


 به گونهاى طرحريزى مىگرديد تا زارعين اجارهدار نتوانند چچيز زيادى ذخيره كنند
در استانهاى شمالى ايران يعنى كيلان و مازندران كهنسبتا" ثروت بيشترى وجود داشت ، بعضى از كشاورزان اجاره بهاء ثابتى مى یرداختند . اين عمل به آنهها اجازه مى دادنا از مازاد توليد اندوختهاى كسب نما يند . چنين چییزى مورد
9. در طول اين سالها بزركترين زميندار ايران شخص رضاشاه بود كه آبادترين و پرمحصولترين زمينهاى كشاورزى را دراختيار داشت و يولى نيز براى تملك آنها پرداخته بود .

مذهب و جا معدء ايرانى
علاقه مالكين نبود . روشى كه بيشتر در سرتاسر مملكت رواج داشت اجارهزمينها از طريق واسطهها بود . بدينصورت كه ملاكين بزرگ زمين خود را از طريق يك قرارداد كوتاهمدت دراختيار يك نفر اجارهدار قرار مىدادند و واد او نيز به نوبه خود با كشاورزانقرارداد دستدوم مى بست . اين روش بعضا " محصول مالكيتهاى بزركِ و روزافزون بود ، بهطورىكه ديكر مالك نمىتوانست به همه زمينهاى خود راسا " رسيدگى كند . اكثر زمينهاى دولتى و وقفى نيز به همينصورت به اجاره
 بالا در كوتاهمدت را تشويق نموده و برعكس، سرمايهكذارى را تشويق نميكرد .
 زمينها ، زيرا مالكين اصلى حداقل به كشت خود علاقهاى بلند مدت داشتند زمينها نيز به تناوب تقسيم مىگرديد تا براى كثاورزان روى يك قطعه خاص از زمين حقى ايجاد نشود . كشاورزان زيرنظر مباشرانى كه از طرف مالكين منصوب
 نماينده منافع اهالى دهكده بود ، اكنون توسط مالك بزرى منصوب مى شد ، همچپنانكه مسئول توزيع Tب كشاورزى نيز به همينصورت بود(FY) . بهطور سنتى محصول زمين به پنج عامل تقسيم مىكرديد - زمين ، كاركر ،
 را تامينكرده بود يك هنجم محصول را مى برد . اما در عمل ، وزنهاى كه به هر

 محصول بود (FY)• بسيارى از كشاورزان همچنين بايد عوارض و مالياتهائى

 در ساير نقاط بد بود . وضع بـهداشتى كشاورزان نيز ابتدائى و غالب آنـها كرسنـ ، بيمار، و دهار سوء تغذيه بودند . باوجوديكه وضع قبايلي كه مهاجرت مى مكردند از نظر بهداشت، خوراك ، و استقلال بهتر بود ، اسكان آنها در محلهاى



ifr نصل تِنجم / جنتَ و رضاشاه

شمسى ) هيجكونه اصلاح كثاورزى بدوقوع نبيوست ، بااينكه كوشش هائى بهعمل آمد نا يارهاى اصلاحات فنى عرضه شود .استمرار سياست روثيم










 بيشبينى نشده بود . در قانون ديكرى كه در ماه نواه

 بددليل مخالفت مالكين بزرك، هيج مقرراتى براى اجراى قانون مزبور وضع
 ميلادى ( شود . اما در فروش همين زمينهاى كم حاصل نيرد
 رسيدگى به اين شكايات تعيين نمايد ، أما اطمينانى وجا رجود


 اجبارا" خلع يد كرديد(4) (4) .



مذهب و جا معدء / يرا نى
به حسب اين قانون توسعه يا بهببود بازدهى زمينهائى كه بد كشت كرديدر بود ، يا به اصطلاح زمينهاى هرزه از طريق اعطاى وام



 جنك جهانى اول قطع شد ،اما آيا اينكه درصورت اجراء آراء به موفقيت مىانجاميد
يا نه ، به صورت سوال باقى است.

فقدان اقدامانى در جهيت بهيبود وضع زندگّى طبقات فقير ،مانع از تغيّ انييرات
 بسيار سودآور بود ، و بههمين دليل تنـيا









كمك مىكرد .

حمايت از ملاكين بزرى، ، و سقوط سطح زندكى روستائى ، ضعيفترين نقاط








سياست رضاشاه نسبت به قبايل، ادامه كنترل نظامى آنهها بدون ارائه هيجگونه راهحلهاى اقتصادى بود . خط مشى او در مورد كردها و ساير قبايل عمده اين بود كه آنها را با زور خلع سلاح نموده، رهبران آنها را دستكير و زندانى كرده ، و ازطريق نيروهاىنظامى بهكنتول آن قبايل بیردازد . همچنين دولت ايران كوشش داشت تا احساسات تجزيهطلبانه رابين كردها و ساير افراد قبايل و اقليتهاى ملى سركوب نمايد . بعضى از قبايل ، نظير لرها ، با اين

تجارت خارجى در زمان رضاشاه نمايشكر مسائل و درعينحال, دستاورهاى
 تجارت خارجى ايران از سطع قبل از جنگ خود فراتر رفت . تجارت با بريتانياى كبير رونق يافت ، بطوريكه افزايش آن حتى بيشتر از كاهشى بود كه در تجارت با
 بود ، پيش آهد هبود ( Fq ) .صرفنظر از واردات و صادراتى كه شركت نفت ايران و

 مىداد. تجارت با انكلستان از طريق حقالامتيازى كه شركت نفت ايران و و اري
 براى پرداخت قيمت خريدهاى نظامى در انتُلستان نگَهدارى مىشد ، تشويق مىگرديد .همچֶنين پيوندهاى تجارى انگلستان با ايران ، به منا سبت تاكيدى كه رضاشاه روى ساختن جاددهاى جنوبى كشور داشت ، محكمتر گرديد . موازنه
 تقريبا" متعادل شده بود .

 قادر نبود كالاهاى صادراتى خود را بهفروش رساند و يا اينكه بايد آنها را به قيمتهاى ناچچيز و زيانآورى مى فروخت(
 و عدم امكان فروش محصولات صادرانى كشور به قيمتهاى قبلى ، موجب كرديد كه ارزش ريال ايران در مقابل پوند استرلينگ به نحو فاحشى سقوط نمايد . با

مذهب و جامعهء ايرانى

 سقوط كرد . عليرغم كوششهاى كه در زمينه ترغيب تجارت خارجى









 كنترل آنها رادر دست كرفت
















حصول به يك موازنهء تجارتخارجى متعادلتر، ايران از حجم واردات خود ، بخصوص درزمينه اقلام مصرفى انبوه ، كاست . كرانى و كميابى محصولات داخلى
 ميزان مصرف كالاها نيز كاسته شد . تجاربزرگى ، كرانى بار بحران اقتصادى را به تجار كوچكتر و به مصرفكنندكان نهائى تحميل كردند . دولت باهمراهى تجار بزرگ چندين انحصار تجارى نيمه دولتى و مشترك را بهوجود آورد ، كه كنترل انحصارى تجارت خارجىاقللامى نظير ابريشم و يا پنبه را در اختيار داشت. اين بنكادهاى انحصارى غالبا " از طرفـ
 را از كردونهخارج ساخت • منافع اين اقلام انحصارى غالبا " تحت حمايت دولت ارقامى بسيار بالا بود(AF) • تضمين سود كالاهاى انحصارى بهوسيله دولت بدان معنى بود كه صاحبـان انحصارات ميتوانستند در مقابل نوسانات نرخ تبديل ارز و ساير موارد احتمالىاى كه تجار كوحك را از یاى درمى آورد مقاومت كنند ، و لـذا تجارت بطور روزافزونى در دست تجار بزرك تـهران متمركز كرديد ـ ا انحصار كالاها رقابت بين قيمتها را از بين برده، و قيمتهاى وارداتى در سطحى كه سود انحصاركران را ضمانت كنند نكّهداشته مىشدند . حمايت از تجار بزركى ، مثل حمايت از زمينداران بزرك، متمايل شدن سرمايهها به رشتههاى ساخت و

توليد را محصور مينمود .
يكى از راههاى ازدياد بههاى كالاهاى ضرورى وضع عوارض كمركى بود كه در
 بالا رفت ( 1 ) • قيمتها بهخاطر تضمين سود كالاها و شركتهاى انحصارى افزايش مىيافت،زيرا درحقيقت اين تضمين سود نيز نوعى ماليات بود، و تنها راه حصول آن ازدياد حقوق و عوارض دولتى بركالاها و بزركترين سهامدامدار ان نيز دولت بود . .در اواخردهه سالـهاى هبا 19 ميلادى هنوز وضع واردات و مصرف اقلاماساسى بهطور كامل بههبود نيافته بود . همحنين در اين دوران ، با عنايت به ايجاد صنايع جديد ، واردات اتلام صنعتى افزايش يافت ، و همينطور واريات تسليحات. واردات اقلام ميان قيمت و لوكس نيز اضافه كرديد ، اما واردات اقلام مورد مصرف همكا نى در همان سطح نازل تبلى باقى ماند . در انتتهاى دهه فوق ، روسيه شوروى در تجارت با ايران از بريتانياى كبير پيش افتاده ، امريكا موقعيت

مذهب و جا معهء 1 يرانى
تجارى مهمى درايران بددست آورده، و آلمان شريك پيشتاز تجارت خارجى ايران شده بود (ه\&) .

بزرگ تجارى ، از مجموع سرما يدكذارىدر رشتههاى صنعت ، حملونقل ، و موسسات بانكى بيشتر بود (DY) • سرمايه تجارى ، كه پيوندهأى محكمى نيز با غرب داشت ، هنوز سرما يـءء مسلط بود


 مركز، قانون حاكم بودد. هيجكونه اختيارات مردم سالارانه، كه با انتخاب


 ادارى محلى در يك سازمانبندى سراسرى در سطحكشور تجديد سازمان يافت ، بهكونهاى كه واحدها يا ادارات كل اين سازمانبندى سطوح فرهنكّى و قومى
 و ميان رئيس و يا مدير مربوطه و افراد تحت كنترل او آن چنـان فاصلهاى بود كه كاه امكان داشت آنما به دو زبان كوناگون تكلم نموده و داراى تحصيلات و ارزشهایىمتفاوتى باشند .
در امر تعليم و تعلم پیشرفتههاى مهمىحاصل گَرديد . اما اين پيشرفتها بيشتر روى طبقات بالا و متوسط جامعد موثر بود . براى اولين بار دولت سهم منظم و روزافزونى از مالياتها را بهامر آموزش و پرورش اختصاص داد ه بهطورى


 مردم تحصيلات ابتدائى دريافت داشتند ، و اين رقم در مورد تحصيلات

 نيز مىتوانستند بدان وارد شوند . دولت هم حنين تعداد روزافزينى انـي از محصلين

را براى تحصيلات بهخارج مىفرستاد . ليكن ، سنتى كه در مورد راضى بودن مردم

 در تههران صورت مىگرفت ، و مواد تحصيلى نيزَ بسيار رسمى و آكادميك و و هدف از آن ايجاد يك طبقه تحصيلكرده و يا نخبكان روشنفكر بود ، كه بعضا " با با

 ايران در قبل از اسلام مورد تاكيد خاص و اسلام مورد بىتوجهى قرار مىگرفت . فرزندان علماء مذهبى هر روز بيشتر به تحصيلات و مشاغل غيرمذهبى روى روى
 تحصيلات مذهبى داشتند قرار مىگرفت . در اين مدت همحنين وضع رفاه اجتماعى
 مى شدند براى اولين بار بـهبود يافت
 حكومت رضاشاه بهوقوع پيوست. يك نهضت روبهرشد زنان كه از اوايل قرن

 آموزش، تاحدودى به سست نمودن محدوديتها ورد وقيود سنتى بانوان كمك

 ممنوع اعلام شد و بهزنها دستا دستور داده شد كه لباس هاي


 يكى از دلايل عقبنشينى شديد بعدى مردم بود ، امروزه خيلىها شك دارند


 بين طبقات بالاى اجتماع روبه كم شدن كذاشته ، و ميان طبقات ان جديد نـا
مذهب و جا معدء /يرانى

زن و مرد در امر ازدواج و طلاق كاهش يافته بود . دستمزد زنها در كاركاهـها نيز انزايش يافت. البته اين جريانات بـطور عمده زنهاى طبقات متوسطو بالاى جامعه را تحت تاثير قرار مى داد ، و تازه آنها نيز هنوز حقوق كامل سياسى و
 شده در اين يك دهه قابل ملاحظه بود. . سازمانهاى زنان ، كه فقط از بانوان طبقات بالا و متوسط اجتماع تشكيلمى شد ، به شرط آنكه اهدافشان دان با اهـان اهداف رريم هماهنگ بود ، بهكار خود ادامه مى دادند . ليكــن زنانـى كه در رشتههاى

فرشبافى و يا هارچهبافى مشغول بدكار بودند احتمالا" وضعشات بدتر شده بود .
 نداشت ، بهرحال تحت تاثير قدرتهاى غربى بود ، بهطوريكه اين تاثير را بخصوص در امور برنامهاقتصادى وروابط خارجى رضاشاهمىتوان ديد ـ سرما يدكذارى
 مخابرات با سرعت زيادى رشد كرد و در زمينه سياست خارجى ،رضاشاه ابتدا با انكلستان و سهس با آلمانها دوست بود . عليرغيم همه شعارهاى ناسيوناليستى به
 ايران را تقليل نداد ، اكرحه با استقلال قا بل ملاحظهاى عمل مى انىرد . در اين دوران هنوز قدرت غربى مسلط در ايران بريتانياى كبير بود ، كه
 سرمايدكذاريهاى ايران در امور تجارت و صنعت را تحتالشعاع خود داشت. تعداد كاركرانى كه در صنايع نفت اشتغال داشتند از مجموع همه كاركرانى كه در كليه رشتههاى ديكر اشتغال داشتند بيشتر بود (fo) . با باينكه انگَيسى ها مجبور شدند امتيازات بانكدارى خود را از دست بدهند ، اما مركز اصلى قدرت اقتصادى و منافع آنها دستنخورده باقى مانده بود . مجادلدء عمدهاى روى مواد ترارداد مربوط به امتياز نفت دركرفت ، اما اين مجادله به هيه ضرر مالى قابل ملاحظهاى به شركت نفت ايران و انكليس منجر نشد . مجموعه يك سلسله از شكايات بىحاصلى كه در طول سالهاى بعد از جنگ عليه شركت مزبور صورت كرفت

 قيامهاى داخلى ، از جمله عواملى بود كه موجب شد رضاشاه قرارداد تجديدنظر

شدهأى را در سال جديد حق نظارت و يا سـهمالامتياز ايران از عوايد نفت تغيير چندانىنكرده بود . منطقه عملياتى قرارداد كوچكتر شد ، 1الا تاريخ انقضاى آن از سال
 آنتاريخ منابع نفتى تمام مىكرديد افزايشداده شده بود . بريتانياى كبير به برداشت سود هنكفت و يرداخت حقالامتياز كمى به دولت ايران ادامه مىداد ، و هنوز نيز در استان خوزستان ارباب اقتصادى آن منطقه محسوبمى شد . انگليس نه ننـهاصنعت نفت بلكه حتىتجارت جزئى را نيز كنترل مىكرد ، و اين درحالى بود كه امور سياسى منطقه جنوبى ايران نيز هنوز تاحدود بسيار زيادى زير كنترل انكليسى ها قرار دا داشت رضاشاه بهرحال زير فشار نفوذ انگليسىها قرار داشت ، و انكليسىها در جشم مليون ايرانى شهرت و احترامى نداشتند . اين تنفر و خصومت مردم نسبت بهانگّليس ، به علاوهكوشش آلمان جـهت اعمال نفوذ اقتصادىو سياسى در ايران ، موجب بالارفتن موقعيت ا'لمان در ايران در اواخر سالـهاى 19 ا 1 ميلادى
 در ساختن راهآهن سراسرى ايران داشتند . آلمانها خطارتباط دريائى و هوائى با ايران را افتتاح نموده و قسمت اعظم ماشينآلات و مقاطعدكاران لازم جهت برنامههاى صنعتى ، معدنى ، و ساختمانسازى ايران را تامين مىكردند . در خلال
 كشورهاى خارجى بزركترين رقم تجارت با ايران را داشت بهطوريكه قريب نيمى از تجارت خارجى ايران در اين زمان با آلمان بود .
 نظامى و هم از نظر سياسى تحت نفوذ آلمانها قرار كرفت.ايدئولورىى نازى و
 آريائى خالص داشت معرفى كردند . رضاشاه نيز به شعارها و روش هاىاجرائى نازى چندان بیميل نبود ، زيرا كه با تمايلات ملى جوردر مىTمدند . در آغاز جنگ جـهانى دوم ، ايران پايكاه عوامل اقتصادى و
 تا به يك سياست طرفدارى از آلمان مقيد باشد ،

در دوران حكــومت رضـاشاه ، خودمختـارى اتتصادى تنـهــا درصورتى به
 اقتصادى راتعقيب نمايد . رضاشاه برنامه نوسازىاى را درپيش گَرفته بود كد اقتصاد را بهطور كامل دربرنمىكرفت ، و اين عامل عدم تـادل آن برنامه بود . همچنين تكيه اقتصادى بر غرب و تكيه بر نوسانات بازار جههانى از عوامل سرنوشت ساز بود ند .
اين برنامه نوسازى، عليرغم محدوديتهانـي







 دكنرها ، حقوقدان ها و معلمين ، كه همكى ازافكار و روشهاى











 روثشها

## iYr فصل بنجم / جنكّ و رضا تًا هـ

بسيار پائين باشد. تاثير اتدامات رضاشاه در اطراف و اكناف مملكت هم بسيار كم نمايان و هم بسيار كم خوشحالكننده بود . هيجاقدامى در جهـت

 .
رثيم رضاشاه، فاصله بين طبقات بالا و متوسط اجتماع را ، كه باوجوديكه






 داشت كمك نمود ، وضعيتى كه در دهدهاى اخير حساستر گرديد . طبقات بالا و





 اسطوره نيز اساسا " برخاسته از غرب بود .


 اين زياددستانى ، غرب هم مشاركت داشت ، زيرا هرووزه مقدار بيشتر كالاى ايرانى جـهت پرداخت هزينـا اقتصادى و اصلاحات ايران پارهاى نتايج چشمگير بدد ست آورد كه توسط نويسندكان



مذهب و جامعهء ايرانى
، همانطورىكه كل توليد ناخالص ملى در زمان رضاشاه افزايش يافت دره همحنان نيز برحجم نابرابرىها افزوده گرديد، بهطوريكه يك نظارهكر دقيق


 اگر چه تحقيقات بعدى ممكن است عبارت فوق را قد رى مبالغهآ ميز بداند ، اما به نظر مىرسد شكى وجود نداشته باشدكه اصلاحات رضاشاه بـاه بـطور عمده از جيب مردم فقير و بيشتر به نفع يك گُروه محدود از طبقات برجسته و مرفه اجتماع بود .

فصل ششم

جنگگ جهــانى دوم و مصدق سالهاى 1991 تا تا 190 ميلادى





 فوقالعاده بود. عمال و مامورين مخفى و T ششكار آلمان فعال بال بوده و و تمايلات شان



 كنند ، نيروهاى متفقين نيز ايران را به عنوان اليان يك جادي



 وارد خاك ايران شدند(1) .

فشار نيروهاى متفقين باعث كرديد كه شاه در سپتامبر $19 Y 1$ ميلادى (شهريور
 دركذشت. بارديكر، ايران از طرف روسها و انَكَيسىها به سه منطقه تقسيم كرديد ، اما اينبار تقسيم بهخاطر اهداف جنگى بود . قواى روسيه در شمال ، و قواى انكَليس در جنوب كشور مستقر شدند ، تتهران و بعضى مناطق مهم ديـر به
 ايران و روسيه شوروى و بريتانياى كبير پيمان اتحاد بستند . نيروهاى متفقين تعهد مىكردند كد اقتصاد ايران را در مقابل تاثيرات منفى جنگ حفظ نموده و

نيروهاى خود را حداكثر و ماه پس از خاتمه جنگً از ايران بيرون بكشند (Y ) كنارهگيرى رضاشاه، سلطنت را در اختيار پسرش محمدرضا كه در سال 1919
 مقايسه با پدرش خشونت و ديكتاتورى كمترى داشته و مانند پدر ، روش ناديده گرفتن دولت قانونى را تعقيب نمى نمود . باتشويق نيروهاى متفقين ، دومرتبه حكومت مبتني بر مجلس وهيات دولت احياء كَرديد ، كه رهبران آن اكثرا" از سياستمدارانى بودند كه به دوران قبل از رضا شاه تعلق داشتند . در در در دان طول دوسال اول اشغال ، مجلس همان تركيب زمان رضاشاه را داشته و مملو از محافظهكاران و يا كسانى بود كه توسط رضاشاه منصوب شده بودند (r) •
 اقتصادى جديدى كه به واسطه جنگگ ايجاد شده بود ، همگى به معناى رشد روزافزون ناآرامىها و عدم ثبات مملكت بود . از آنجائيكه خط آهن سرتاسرى ايران بيشتر به منظور ارسال تجهيزات براى قواى روسيه استفاده مىگرديد ، تجارت داخلى موقتا" تا حدود زيادى تعطيل گرديد . احتياجات كوناكّون
 را نيز به دنبال داشت. هم زمان با بالارفتن قيمت كالاهاى اساسى ، و فعاليت محتكرين در جهت خريد موجودى كالا قيمتها بازهم افزايش يافت (F). دولت ايران در جهت تعديل اوضاع اقدامات ناچيزى بهعمل مى آورد . اين
 شمسى ) ، كه باعث بروز قحطى در بسيارى از مناطق كشور گَرديد ، شدت يانت

ivy
نصل ششُم / جنكَ جهانى دوم و مصدق
كه براى ايجاد نظم در اوضاع نابسامان مالى و اقتصادى آشفتهءايران يكهيات
 كردند كه بهايران برود . او در خاطرا تش مى نويسد كه وزارت امور خارجه امريكا ازاو مصرانه خواسته بود كه اين ماموريت را قبول كند : "به من اطلاع دادند كـد كه دولت ايالات متحده، پـس از پايان جنگى، در آن منطقه نقش مهمى را درزمينههای نفت ، تجارت ، و حملونقل هوائى ، ايفا خواهد كرد و برنامه وسيعى دردست اجرا است (ه) .
فعاليتهاى صنعتى و تجارى دولت هنوزهم بازده اندكى داشت ، و ازنظر ميلسيو دولت ايران نسبت به بيست سال قبل از آن فاسدتر گرديده بوه(F) دولتمردان سرمايهدار و زمينداران بزركى كممنافع تجارى نيز داشتتند، در مجلس دست بدكار بودندتا دولت به سياست خود در زمينه كمكهاى ماللى زياد به شركتها و موسسات تجارى انحصارى كه زير نظر دولت اداره مىگردديد ادامه دهد . وجود تورم سنگين ، كارمندان دولت را از كار دلسرد كرده بود ، زيرا آنها
 بودند. دولت آلت اجراى مقاصد طبقات بالا بوده، و مالياتهاى عقب نگّ دارندهو سا ير خط مشى هاى دولت هنوز هم به اكثريت مردم لطمه وارد مى سا داخت بااينكه دولت سعى كرد قدمهاى چـندى در جهـت مقابـله با مسائل زمان

 I ميلادى به جرم فعاليتهاى كمونيستى دستگیير گَرديده بودند از زندان
 ميلادى حزب توده ايران را بدوجود آوردند . در سال الو الو ميلادى حزب توده اولين كنفرانس خود را برگزار نمود . در اين كنفرانس يك كميته مركزى انتخاب گرديد و برنامه موقتى حزب را تدوين نمود كه اين برنامه در اوايل كار نسبتا" معتدل و آزادمنشانه بود، اما چههره اوليه حزب كدهمچچون يك جبيهه متحد عمل مىكرد به سبب خط طرفدارى از شوروى كه حزب همواره تعقيب مى نمود كم كم ضعيف شد (Y) . در طول جنگ حزب توده رشد نموده وبعضى از چههردهاى

[^0]مذهب و جا معدء اير'نى
سرشناس آزاديخواه را بهخدمت گرفت . مراكز اصلى حزب در شمال كشور بود ،




 بود (
تورم ، كميابى ‘ و نارضايتى از دولت باعث







 مجددا" فرصت داد تا حدودى ادعاى خـى خودمختارى نموده و ازنو خود را را مسلـح
 مىكردند ، براى حفظ اصول محافظهكارى در جنوب ، خوبى يافتند(1)







 اقتصادى ايران به وسيله به اصطلاح" قانون اختيارات كامل " تبيين گرديد.

ميدان اختيارات او ثامل امورمالى، امور بانكى، صنايع دولتى ، تجارت ، و كنترلهاى ضرورى زمان جنگ مى شد . امريكائىها در راس كليه سازمانهاى اصلى اقتصاد ايران قرار داده شده بودند
 ميلادى بود . اين لايحه مىتوانست به دولت كمك كند تا بودجه خود را متوازن
 اما به جهت عدم اجراى كامل عمد تا " تباه شد ( ( ا ) . بعضى از اقدامات ميلسیهو كمتر سازنده بود . او كه مشغول بهببود سيستم جمعآورى و ذخيرهسازى غلات بود ، كمك دولت روى اين مواد را كه باعث فروش نان به قيمت ارزانترى شده بـود قطع كرد و درنتيجه قيمت نان افزايش يافت. اقدامات اندكى در جـهت نگهدارى از شركتهاى دولتى به عمل آمد ، زيرا ميلسیو معتقد بود بايد دولت را از زير بار
 كوششهاى ميلسپو مخالفتهاى هردو گروه محافظهكاران و اصلاحطلبان را بهدنبال داشت، گُروه اول از اين جههت مخالف بودند كه كنترلهاى او او بامنافع آنها برخورد مىكرد ، و كروه دوم از اين بابت كه او در مقابله با قيمتهاى كران و يا

 مخالفت ها شديدتر شــد و نتيجتا " هيات ميلسيو استعفا داد ، در حاليكه اكثر برنامههاى اوتنها تاثير ناجيزى بخشيده بود(IT) . ميلسيو به جند تغيير مهم دست زد، اما او تنـهادرصورتى مىتوانست موفق شود كه اولا" از يك سياست تغيير و اصلاح استوار تبعيت مىكرد و ثانيا " از وجود اصلاحطلبان ايرانى نيز در اداره برنامه اصلاحى خولا خود استفاده می نمود
 در امور ارتش و زاندارمرى ايران اعزام شده بودند بخش عظيمى از كنترل اين
 در راس زاندارمرى ايران كذاشته شد ، و او اين نيروى مسئول تامين داخلى را مطابق فكر و روش امريكائىتجديد سازمان داد . نفوذ امريكائىها در اين دو

[^1]مذهب و جا معهء 1 يرا نـى
رشته در زمان بعد از جـنكَ نيز ادامه يافت، و قراردادهاى مربوط به مشاورين
نظامى و زاْنـارمرى چـنـد بار تمد يد گرد يـد .
دوران بـد از جنكى نيز شاهد راهحلى درمورد مسائل اقتصادى زمان جنـك ايران نبود . نيـروهاى متفقين ارقام زيادى را خرج كردنـد كه اين خرج خود بـه تورم دامن مىزد . اختلال در امر تامين مواد لازم جدى بود ، و در پارداى از مناطق قحط سالى بهوجود آمد . در اين ميان ، احتكار، انباركردن كالاها ، و كارهاى بازار سياه چپندين برابر شد ، بطوريكه غالـبا " نارحتى هاى عظيمى را بهوجود مى آورد . شا خص هزينه زندگى كه توسط بانك ملى ايران منتشر مىگرديـ از
 © \& افزايش يافت (10) . در بعضى از نقاط كشور افزايش هزينهها حتى بيشتر از اين
. بود
جنگ باعث شد بعضى از افراد طبقات بالا ومتوسط جامعه كه با كالاها و اعتبار سروكار داشتـند فرصتهاى مناسب جديدى براى سودبردن بهدست آورنـ ، اما به افراد طبقات پائين و كسانى كه درTمد ثابت داشتند لـطمه زد . جنگ همچنـين عامل تـهييج بـيشتر سير شهرنـشينى گرديده و گروهـهاى بزرگترى از تجار ، متخصصين ، و ساير كسانى كه در خدمات شهرى براى متفقين مشغول بودند ، ايجاد نمود •علاوهبراين بر حجـ طبقه كاركر نيز افزوده شد، زيرا راههاى آهن جديد ، عملميات ساختمانى ، وتوسعه مناطق نفت خيز وپالايشكاهيها
 نويسندگًان نيز افزوده شد ، و بحث از يك سلسلـها افكار وا يـدههاى سياسى گَوناگَون نقل

اختلال حاصل از جنگ در امر اقتصاد در مسائل مالى حكومت ، كه تقريبا" تمامى بخشهاى اتتصادى جديد را دربر مىگرفت ، بمنصئه ظلهور رسيد. در زمان جنگى ، هزينههاى جارى بخش اعظم هزينههاى دولتت را تشكيل مىداد ،
 شركتها و كارخانجات دولتتى نيز در زمان جنگ با زيان عملمىكرد نـدو لـذا دولت مجبور بود كه برایکسرى پرداختههاى Tنهيا یول در اختتيارشان بگذارد . تكنيسينهایى خارجى بسيار كمياب و تعويض قطعات و ماشينآلات كار مشكلى

بود . اين مطلبب، بدعلاوه مديريت نالايق و خودسر بسيارى از موء سسات دولتى ،

 اقتصادى بين Y Fo تا درصد كل مخارج دولت را تشكيل مى داد ، درحاليكه

 افزايش يافت، امــا نه آن مقداز كه همسه نيازها را نامين كند . با وجود آنكه

 نشد(IY)
 فعاليتهاى سياسى به نحو قابل ملاحظهاى افزايش يافت ، و اين به خاط الا اختلالات اجتماعى واقتصادى حاصله از جنتى ، آ زاد يـهـاى سباسى جـى جديد ، و تشويق
 قبايل جنوب كاملا" نعال بودند ، و با زنرال فضلاللـه زاهدى توافق كرده

 وجلوى بخش اعظمى از اين فعاليتها را گرفتند ، درنتيجه نفوذ و قدرت انگًليس در بين قبايل جنوبفائق شد .
 اكثر آنهيا داراى برنامههاى ناسيوناليستى بوده و گروه كمى از افراد طبقه متوسط و روشنفكران را در عضويت خود داشتند . انگَليسىها به سيد ضياء الـدين، ، نخستوزير پير و تبعيدى گذشته ، اجازه دادند تا به ايران بركردد . با تشويق انكَليسىها او حزبى را بهوجود آورد كه بالاخره به نام
 مخالف اصلى حزبتوده تبديل شد. حزب مزبور طرفدار بازگشت به سنتهاى قديمى اسلامىوحذف بسيارى از اصلاحات رضاشاه بود كه اين يك جاذ جاذبه سنـي و مذهبى قوى بود . پشتيبانى اصلى از اين حزب از جانب علماء ، تجار ، ملاكين ، و قبايل بدعمل مىآمد( (1A ) .

انتخابات مجلس در سال 194Y ميلادى بركَار گَرديد و محافظهكاران



 محمد مصدق قرار داشت، رهبر سياسى كه بهخاطر مخالفت قبلىاش با رضاشاه

پارهاى منازعاتو كوششهاى سياسى كه داراى ابعاد وتبعات بينا الملللى بودند ،


 كردهاى منطقه را تشويق نمود. كه تقاضاى خود








 نفت ايران بود . شركت نفت ايران و انگليس امكانات و تاسيسات
 توجه به احساسات ناسيوناليستى روبه رشد ايرانيان و نيز علائق قدرت دانـي



 مى نمود ، كه البته جهتگكيرى اصلى اين قانون عليه امتيازى بود كه بـا به روسها
int فصل ششُم / جنكَ جهانى دوم و مصدقَ

داده مى شد . باوجودىكه هم روسيه شوروى و هم ايالات متحده به نفت ايران
 كه عليه اعطاى هركونه امتياز نفتى جديد به تصويب رسيده بود يكى از نشانـانهاهاى اين اعتقاد روزافزون در داخل ايران بود كد از نفت بايد براى مقاصد ملى كشور استفاده شود . كروههاى ملىىگراى مشاهده مىكردند كه درآمد كم دولت از محل عوايد نفتى بالـنسبه به كَذته بازهم كمتر شده و سهممالامتياز ايران همحچنان ثابت بود ، باوجودى كه قيمت پوند استرلينگ سقوط كرده و قيمت جـهانى نفت افزايش يافتهبود . ملىىگرايان دنبال اين بودند تا شرايط معاهده نامه فيمابين عوض شود و ايران سود بيشتر كسب نمايد .
دوران جنگگ در ايران، دوره تخمير و تورم مسائل بود . در اين دوره مشكلات
 اختلال وضع مالى دولت از زمره اين مشكلات بودنـد امريكائى كه در آن زمان در ايران بود ، جننگ " باعث وسيع تر شدن شكاف قاب قابل ملاحظه موجود بين فقر كيجكنند.هء تود دهاى محروم كه ساللها زير بار فقر و و بدبختنى

 قديمى قبايل ورهبران مذهبى از نو چديدار شد . مسائل حاد سياسى و اقتصادى به رشد سازمانهـاى سياسى انجاميد . گروهـها و ايدئولوزيهـاى رقيب ــا اعم از
 ايران چشم هم چشمى مى چردند . وبالاخره ، براى بيشتر كردن مسائل و رقابتهاى داخلى ، قدرتهاى خارجى نيز علاقه شديدترى به ايران نــشان دان دادهرو درد درصد بودند كه سياست داخلى و نفت آنرا در كنترل خود بكيرند .

مسائل اجتماعى ــا اقتصادى بعد از جنگ
پیس از جنگ جـهانى دوم ، مسائل اجتماعى و اقتصادى ايران تشديد كَرديد ، بههمانكونه كه تضادهاى اجتماعى و دخالتهاى بيكانكان شدت يانـ سالـهاى پس از جنگ دوم ، يكرشته حوادث برجستداى اتفاق افتاد كه از نظر وسعت دامنه از حوادث و حركتهاى پس از جنگى اول نيز پيشى گرفتند . شرايط بحرانى پـس از جنگ و در طول جنگّ ، تقاضاى جنبش هائى كه خواستار تنييرات

مذهب و جا معهء / ير/ تـى
تند در حيات اجتماعى و اقتصادى جامعد بودند در در نظر مردم جاذ به بخشيد د د

 استان آذربايجان، به عنوان مركز فعاليتهایجپ در دوران بعد از جنگ ،

 آ ذربايجان بيشتر از هريك از استانهای ديكر ايران ماليات مى پرداخت ، بدون آنكه از مزاياى متنا سب با آن برخوردار كردد . زبان تركى آذربايجانى در در مدار آي استان تدريس نمى شد واستفاد داز آن درمعاملات رسمى جايز نبود ، ونارضا يتى ها هائى


 كردند(TI)
حزب توده در آذربايجان قوى بود ، اما در اواسط سال 19 19 ميلادى
 حزب"دموكرات " جايكزين گَرديد . حزب جد جديد ازتركيب بيشترى از گَروهها و طبقات مختلف مردمگرد آمده و روى خواستدهاى تجزيهطلبانه تاكيد زيادى



 درآمد ، و بقيه كرسيها نيز بد كسانى كه باآنها همكارى و همفكرى مى نمودند تعلق گرفت . بسيارى از پستهبا نيز توسط كمونيستّهاى قديمى ، كه بعضى از آنها







نصل ششُم / جنتُ جها نى دـوم و مصدوَ











 روس ها قرار كرفت (TY) .
روسها از اينكه دولت ايران نيروهاى نظا








 روى فراخوانى نيروهاى روسى از خاك اير ايران توافي






مذهب و جا معهء 1 يرا نى
روسها در امور داخلى ايران دخالت نخواهند كرد نقض مىكرد ، و همچنين موا فقت
 پي از جنتً بايد خاك ايران را تركى كنـند

 خودمختار آذربايجان و كردستان بد عمل نيامد . به عوض ، قوام و پيشهوري در












 محدود نموده و اضافهكار را اختيارى و با دستمزد









MAY فصل ششُم/ جنك جها نی دوم و مصدق

احياى مجدد نيروهاى دستراستى ناثير بيشتر اين قوانين را از بين برد (با ينكه
 كه توسط ملاكين بزرگَ كنترل مى شد نشانكُر قدرت درخواست نغييرات ازجانب مردممى باشد . كوششىنيز جهتاجراى قانون كار به عمل آمد، اكَرجه مواد بازرسى هاى پیشبينى شده غير مكفى بود . رشد و قدرت اتحاديدهاى كاركّرى در




 قانونى كه درمورد افزايش سهم محصول كشاورزان بود بدندرت به اجراء درآ مد .

 نياورد .
رشد حزب توده موجب ناخشنودى بسيارى از ايرانيان و نيز انكلستان بود .
 شد نيروهاى انكليسى دستور يافتند تا در شهر بصره، در عراق، نزديك مرز

 جنوب، كه غالبا " متحد انكلستان بودند ، مخالفت خود را با وزراى تودهاى
 تحت فرماندهى قشقائى ، شورشى در قبايل جنوب بهوقوع بيوست كه خواسته اصلى آن اخراج وزراى تودهاى از كابينه بود ـ ا اين قيام از ناحي بزرك ، و الحتمالا"انگليسىها نيز حمايت مى شد . ها بالاخره در هفدهم اكتبر



. $1 \lambda 1$

از خاك ايران ، نفود روسمها در مملكت كمتر از امريكائيهها بوده و تنـها حزب توده و متحدين اين حزب به عنوان ابزار موثر اعمال يك سياست طرفدار روسيه بودند .
 را براى سركوبى حركتهاى خودمختارىطلبانه تركها و كردهابه منطقه شمال اعزام نمود ، اين سركوبى با خشونت زياد انجام شد .و بعضى از رهبران آنـها
 أين رهبران تيرباران گرديدند ، و در هر دو منطقدتعداد زيادى از افراد اين
 پِس از برقرارى مجدد كنتول دولت مركزى بر اين دو استان ، رشد نمود ، و در
 بخشى از موافقتنامه سال 19ヶ\& ميلادى بين قواموروسهيا قولى بود كه در مورد يك امتياز مشترك نفتى در منطقه شمال دادهه شده بود . حزب بـ توده و
 نكّران بودند مبادا الينكار وسيله توسعه نفوذ روسها شود . حما يتى كه سفير امريكا در رد لايحه مزبور به عمل آورد بهطوركلى بهعنوان يكى از عوامل مهم رد آن لا يحه توسط مجلس به حساب مى آيد
بدينتريب در سال IqYY ميلادى (YY\& شمسى) نفوذ روسيه در ايران
 بخصوص در بين اتحاديدهاى كارگرى، محصلين ، و روشنفكران ، محسوس بود . بدينترتيب ايالات متحده امريكا موقعيتى كه مستلزم نفوذ عمده در ايران باشد

 انجام خريدهاى نظامى ايران در ايالات متحده، و همچنینين برنامه كمكهاى
 نظامى در اختيار ايران قرار داده مىشد، تقويت گرديد • وجود سرهنك شوارتسكف F F براى حفظ و تداوم قدرت دولت ايران " بسيار حائز ارزش بود " شوارتسكف در بازرسى كليه مناطقى كه در آنها احتمال دردسرى مىرفت خستگى

نمىشناخت . او در زمينه تثبيت كنترل كامل دولت در استان آذربايجان و ساير استانـهاي شمالىكمك بسيار زيادى نمود (Y (Y) .
در اواخر سال I94y ميلادى (ITY\& شمسى ) حكومت جناح محافظوكار كاملا" تثبيت يافته به نظر مىرسيد، اما نارضايتى شديدو مسائلى كه در اثر جنگ و حوادث بعدى بهوجود T آدهنوز حل نشده بود . كشاورزان در سالـهاى
 اكثر زمينهاي باقيمانده كثاورزان را در دوران سخت جنگ خريده بودند ، مالكيت زمين توسط كثاورزان به پائينترين حد خود رسيد و قرض ، اجاره ، و ماليات كشاورزان دائما " روبه تزايد بود بهطوريكه آنانمجبور بودند تا براى مخارج جارى خود و يا سرمايهكذاريهاى لازم قرض نمايند . ازطرفى، نرخ


 در را دهاىتوليدى بهكار گرَفته نشده و بـه سمت كار پرسود ، ولى غالبا" غيرتوليدى يعنى رباخوارى كشانيده شوند .
بسيارى از كشاورزان از مالكخود قرض مى نمودند ، و بعضى از آنمها چون نمى توانستند بدهى هاى
 وبلكه به معنىواقتى كلمه خود دهقانهـا ، جزو ما يملك زمينداران بزرگّى كه غالبا " در شهرهاى بزرگَ ويا حتى خارج از كشور زندگى مىكنـند مى باشند (YT) . " رشد

 شرح داديم ، به چچند برابر افزايش داد . اجاره داران و مقاطعهكاران دستدوم سهم بيشترى از دسترنج كثاورزان را بهد ست مى آوردند . مشاركت در محصولات رايجترين شكل اجارهدارى بود . اكنون ديكر اكثر كثاورزان مستاجر چچيزى بهجز نيروى كار خود را براى ارائه در امر مشاركت
 مگراينكه اين سمه از ميزان بخورونمير كمتر بوده باشد. درآمد يك خانواده كشاورز، بااين شرايط مشاركت ، را مىتوان اينكونه تصور كرد كه :"در شرايط

مذهب و جامعهء 'يرانى


 معناى آن بود كه هر خانواده متوسط روستائى بايد با 1 ا ا دلار درآمد ساليانه

زندكى كند (Tr) • "
امكان داشت كشاورزان مستاجر را از زمين اخرانجا كرد
آنها رااضافه نمود ، بدون آنكه به كشاورزهيجٍكونه غرامتو يا عوضى پرداخراخت
 كار فراوانى نياز بود ، كمتر اتفاق مىافتاد كها كـا كشاورزى به زور از كار كار اخرا




 اكثر مالياتهاى ايران بار بهصورت غيراي










 علاوه برمالياتها ، دولت انحصار خريدوفروش كندم را نا نيز كه محصول

اصلى ايران بود بهدست داشت. قيمتى را كه دولت مى پرداخت كمتر از





 انتاد . )






 روى سطح زندكى كشاورزان تاثير اندكى كّاشت . بااينكه در چند كه بعضى از زمينهاى دولتى به كشاورزان فروخته مى شود ، تا قبل از سال 19 كـ







 شرايطى كه وضعاجاره زمين در بعد از جنك قرار داشت ، كمك حندانى . نمىكرد .
 روشهاى ابتدائى ، و كشت در قطعات كوچك كه اين امر با استثمارى كه در اثر
$\square$
مذهب و جا معدء ايرانى
پيدايشيك بازار پول ملىو بينالملللى و تقويت قدرت حكومت مركرى تسههيل


 وجود داشت ، غير ممكن به نظر مىرسيد، زيرا اكثركشاورزان فاقد سرمايه بوده و تضمينى هموجود نداشت كه حاصل بهـبودهاى مزبور بازهم به جيب مالكين نرود .
 مباشران، سريرستهها ، مقامات رسمى ، ورباخواران. ثروت خود مىافزودند ، از راه خريد محصولاتكشاورزان به قيمتهاى ارزان ،

 سلسله مراتبى شد كه بازدهى
 آن بسيارى از قبا يل نظام كوجنشينى خود را از سركرفتند ، و بعضى نيز بهصورت اسكان يافتد باقى ما ندند . در اينزمان ديكر وضع تبايل الزاما " از وضع كشاوراوزان بهتر نبود . نابودى دامها در زمان حكومت رضاخان و سیِس در طول جنگّ به
 قبيله غالبا " به همان صورت قبلى ثروتمند باقى مانده بودند . بعضى از قبايل هنوز هم يك نيروى سياسى بىى ثبات را تشكيل مى دادند ، كه امكان داش داشت شورش نموده و آ ثار فلاكت بارى بهجاى بكذارند . همچخنين بين قبايل كوپنشين و بعضى
 زير كشت كشاورزان عبور نموده و باعث اختلال در امر كشت و زرع مىشدند در ميان قبايل اسكان يافته ، شرايط اگر بدتر از وضع كثاورزان نبود بـهتر از آنهيا هم نبود . خانها تملك دهكدهها را بهدست داشته و افراد قبيله به سطح زارعين مستاجرى كه از خود صاحب زمين نيستند تنزل پيدا كردند(rq) . كسى كه بيشترين استفاده را از اسنتمار افراد قبايل و كشاورزان مى برد بزرگ مالك بود ، پاد شاه ، كه در زمان رضا شاه زمينهـاى وسيعى را غصب كرده بود ، هنوز بزركترين مالك ايران محسوب مى شد ، اما زمينداران بزركَ ديكَى هم بودند كه


## 197 فصل شَشَم / جنتَ جهانى دوم و مصدق

جهانى دوم نسبت به قبل از جنگ با سرعت بيشترى تغيير نمود ، زيرا رضاشاه
 مقاطعدكاران ، بوروكراتها ، و بخصوص افسران ارتش هرروز بيشتر از پيش زمين مى خريدند . بدين ترتيب، ، باوجود آنكه هنوز خانوادههاى قديمى ، كَروههاى


 زمينهاى كشاورزان را بخرند • بطوركلى تصور اين بود كه اين گَروه مالكين جديد چندانهم در روشهاى اجرائى خود از كذشتگان مدرنتر نيستند ، بلكه بيشتر به دنبال منافع كوتاه مدتى هستند كدهم مى باشد (Fo) .
مالكين بزرگِ بيشتر از اهالى شهرها بودند كه از كار در زمينهاى خود غايب بوده و تنهها منظورشان كسب سود سرشاربامقدار كمى سرمايهگًارى بود
 بهصورت آزاد و بدون تقلب انجام مى شد انتـان انـا تضمين شده بود ، و از طرفى مقامات رسمى دولتـى و افسران ارتش نيز به خريد زمينادامه مىدادند . طرحـهاى مختلفى كه پـس از جنگ در زمينه آبيارى و تكنولورى، الزبين بردن
 درآمده بود ، باعث پيشرفتهائى ، از جمله ريشهكنكردن مالاريا ، گَرديد ، اما


 رشد جمعيت در سالهاى پس از جنگ بسيار بالا و در حدود سه درصدبود .اين
 شهرها بود كه بهندرت ايجاد مىگرديد
5. Near East Foundation
6. Point Four

مذهب و جامعهء 'يرانى
ساختار اجتماعى شهرها ، بالنسبته بهروستاها ، تصوير پيچيده و متغيرترى را

 شهرى وجود داشت ارزيابى اوليهاى بهدست داد ، بحرانى كه باعث شد در شهرهاى ايران ، و بخصوص در تـهران ، از جنگ جهانى دوم به اينطرف ناآرامى هاى عمدهاى بدوجود آيد . مسائل اقتصادى شهرها نمى تواند از مسائل







 روى آورند . فقر و عقبماند












 نيروهاى متفقين و نيز احياي واردات غراي

برنامدهاى نوسازى و اصلاح اتتصادى ، در زمان جنك و پس از آن ، تحليل

 دولت در امر تجارت خارجى ، كه تاحدودى بر واردات نيز كنترل داشت ، در
 كنترل بيشترى روى ايران پيدا مىكردند و باهركارى كه صادرات كشور متبوعشان


 قاعده و نظمى نبود (fT) .

 ايران مشغول بهكار بودند ، و اين رقم كمتر از نيمدرصد از كل جمعيتكشار بود ، بهدست آورد . در حاليكه تنها در سطح صنعتنفت كه باكارآئى بالا

 بسيار قديمى با بازددكم استفاده مىكرد و كفته مى شد بسياربيش از حدلازم بدكار كرفته شده است ، باتوجه به اين واقعيت مقام كوحك صنعت در اقتصاد آن روز ايران را مىتوان تجسم نمود .
امكانات حملونقل ، عليرغم اينكهخطاهن سرتاسرى ايران توسط نيروهاى متفقين توسعه داده شده بود ، در طول جنك از جـهت مرمتو نكهدارى دجار لطهه شديد كرديد . در سال 19 1 1 ميلادى (IFYA شمسى) در مورد وضعيت خطوط آهن و بنادر ايران اينجنين قضاوت مى مى شود كه احتمال دارد تمام اقتصاد مملكت را از پاى دراورد . " (FF) . افت
 خطوط آهن بود . هزينه حمل بار افزايش پيداكرد و براى هرتن ـ كيلومتر به
 خطوط آهن ايران دستمزد بسيار كمترى دريافت مى داشتند . (FD) پی از سال


مذهب و جا معهء 'يرانى
ايران بدعمل آمد ، اما بهرحال هنوز بسيار توسعه نيافته و عقبمانده بود . جنبدهاى ديكر عقبماندگى اقتصادى ايران در دهدء بـعد از از جنگ جهانى دوم را مىتوان در اين حقيقت مشاهددنمود كه هيجيك از شهرهاى ايران تا
 آب آشاميدنى مدرن نبود ، و يااينكه مصرف سرانه اقلامى نظير برقو سيمان
 در مورد نظام آموزشى ايران نيز نوسازى ويا توسعه اندكى بهعمل آمده بود . تعداد محصلين دانشكاه در هر هزار نفر از جمعيت بسياركمتر از مصر، تركيه، ويا ساير كشورهاى T اسيائى بود .
ساختا ر اجتما عى شهرى در ايران یس از اي جـنى ثابت نبود ، و توسعه روزافزون امورشهرى به همراه ظهور كروههاى اجتماعى
 زمان جنـك در مورد خدمات و كالاهاى شهرى ، كّسترش حرفدها ،ورشد روزافزون


 كنند ، و لذا آن بخش از صنعت ايران كه در مالكيت بخش خصوان جنكگسترش يافت . طبقه متوسط جديد متمايل به اصلاحاتى بود كه ثبات اقتصادى و كارآئى دولت را بههبود بخشد . اينان همچحنين علاقمند بودند قدرت سرمايه خارجى در ايران را، كه بخصوص در سرمايهكذاريهاى شركت نفت


 كنترل خارجى ها بر اقتصاد ايــران اظهـار علاقه مىنمودند .

 ميدان محدودى براى بروز استعدادهاى خود داشتند . تقاضاى بازار كار براى روشنفكران و متخصصين كه البته از نياز واقعى جدا است ، از عرضه كمتر بود . ميــاْ روشنفكران نيز بيكارى وجود داشت ، ولذاهم محصلين و هم فارغالتحصيلان

مسائل خود را شبيه بهمسائل همه ملت ايران مىديدند . روشنفكران و محصلين

 شايد تنهها جائيكه براى استخدام اين افراد وجود داشت همان نظا
 بالاى آن بودند به سبب سودهاى كلان در رزبم گذ شته شهرت داشتند . تنفر از





 كه موقعيتشان بهوسيله رقابت كالاها و خدمات خارجى ، توجه دولت به طبقات بالا ومتوسط جديد ، وشرايط اقتصادى كه موجب كاهش قدرت خريد ايران مى شد ، بدخطر افتاده است. اين افراد مشكلات ايران را دررابطه باعملكردمنافع خارجىها مىدانستند . آنهيا به يك طبقه مذهبى احياء شدهاى متــصل بودند كه از فرصت بهدست آمده در اثر پا يان يافتن ديكتا تورى ضد روحانى بـهـره هـر جسته


 دوم بهطور روزانزونى اهميت يافت . سالـهاى جنگً و پس از جنـگ شاهد تشكيل






 در ساللمهاى پس از جنك چندين اعتصاب كارگّى ممهم انفاق افتاد كه اكثر آنهـا

داراى عواقب سياسى و اقتصادى عظيم بود .مشهورترين آنهيا اعتصاب
 ( شهرها در خلال جنكى، بالا بود ، اين بيكارى بهطور مطلق حتى از قبل از جنك











 يكى ديكر از گروههاى
 بود . خيلى از زنان شهرى دومرتبه چادر بهسر كردند ، اگرچه ایْ این بار روبنده








 و اصلاحات از ناحيه بخش عظيمى از مردم ، موجب شد كه دي حتى مجلس شوراى

199
ملى و دولت نيز ، با اينكه نحت نفوذ مالكين بزركَ بودند ، به دنبال اقدامات مبتنى بر توسعه اقتصادى بروند . نفوذ امريكا در ايران افزايش يافته بود ، و

 دست نياز بهسوى امريكا دراز شود . بنابر درخواست و دعوت ايران ، شركت مهنـدسى امريكائى "موريسون - نودسون" به مطالعه اوضاع پرداخته و برنامهتوسعهاى را پیشنـهاد


 انتقاد پرداختند و معتقد بودند اين نقش بدى است كه به ايران واكذار شده زيرا بايد مواد اوليه رابه قيمت ارزان به غرب ثروخته و محصولات تمام شده
 در اواخر سال IGFY ميلادى ( IFY\& شمسى ) برنامه خاصى در اينمورد تدوين نموِد . در اين طرح بخش اصلىسرمايدگذارى به حملونقل و كشاورزى تعلق كرفته بود ، اما براى بخش صنعت نيز در حدود سه برابر طرح "موريسون وري نودسون" سرما يدگذارى پيشبينى گرد يد (



 شروع مى شودكه :
"اين مطلب بركسى پوشيده نيست كه اين روزها ، اتتصاد مملكت


 از خارج وارد شود . همجنين قدرتخريد ريال نيز پائين آمده ،

مذهب و جا معدء 'ير'نى
هزينه زندگى انزايش يافته، و فقر و بيكارىبهوجود آمده است .
وسعت اين بحران اقتصادى بدكوندایاستكه قدرت و راههاى
فردى، اقدامات و ابتكارات شخصى ، و حتى اقدامات پراكنده دولت نيز قادر به رفع آن نيست(Ar) "
در عينحال ، امريكائىها نقش وسيعى در طرح مزبور داشتند. ماكس
 نقش مشاورت را برعهده داشت ، از بانفوذ ترين افراد در اين طرح بود . در سال l 9 FA نفتى امريكائى بهنام "شركت مشاورين ماوراء بحار 1 " " در رابطي

 طرحبرنامه عمرانى از تصويب گذشت
 بخصوص در زميندهاى كشاورزى و حملونقل ، تاكيد شده بود . در ار اينكزارش


نددولت ايران و نه شركت مشاورين فوقالذكر پيشبينى اصلاحاتى رادر ساختار اجتماعى و ياسيستم اجاره زمين ننموده بودند . بناى Tنها براين بود كه




 اندكى داشتند . در كزارش فوق Tمده بود كه : "اكر بخواهيم كارايى كارخانجات و كيفيت مديريت انـها را بالا ببريم ، اساسا" جارهاى جز مالكيت خصوصىو ايجاد انگيزه سودبرى نداريم (AY). " بهدولت توصيه شده بود كه خود را از

[^2]9 Overseas Consultants Inc.(OCI)

دست صنايع موجود خلاص كند، و توصيههائى هم در زمينه كسترش صنايع

 آوردن سرما يهها و ايجاد سرما يهكذارى در امر صنعت نبود . برنامهعمرانی مزبور ، بهصورتى كه در مجلس و دولت تصويب گَرديده بود ، اهداف معتدلى داشت ، و نرخ پيشبينى شدهء سرمايهگذارى هاى توسعهعمرانى دولت بدمراتب كمتر از سالهاى قبل از جنت پیشبينى گرد يده بود ( حتى همان اهداف محدودى كهبراى يكسالونيم اول پيشبينى شده بود به
 برناهه مزبور عملا" بهحال تعليق درآمد . حتى تبل از آن نيز، اكثر موء سسات دولتى سعى كردند بخشى از بودجه برنامه نوق را بهدست آورند ، بهطورى كه
 اندكى بود (DF) .
دستآورد ناچپيزى كه در سال اول اجراى برنامه بهدست آمده بود موجب

 براى كاردر جـهت تغيير اقتصادى جامعه نداشتهاند . امريكا و انگكلستان نيز از اينكه از افرادى حمايت مىكردند كه توجهچندانى بهتوسعه اقتصادى ايران نداشتند مورد سرزنش قرار گرغتند . پس ازآنكه شخصى كه دارایى تما يلات مشكوك بود سعى كرد در سال 19Y9 ميلادى (IFYA شمسى ) شاه را ترور نمايد حزب توده غيرقانونى اعلام كرديد ، عليرغم اينكه هنوز كنتول روزنامههائى راكه بهاين برنامه و مشاورين خارجیىاش حملـه مى نمودند در دـر دت داشت
 امريكائى بيانيهاى در مورد شكستهاى برنامه مزبور ، ونيز نيروهاى قديمى فاسدى كه باعث اين شكستها شده بودند صادر نمود . در د اين بيا نيه به مجريان دولتى برنامه فوق متتهم گَرديده بودند كه هيج تصميم جدى برا برادامه اجراى آن ندارند(DY) • هيجيك از پروزدهاى برنامه بهطور منظم تعقيب نمىكرديد



مذهب و جامعهء /ير/نى
بدوجود آمـد ، ترارداد بين ايران و شركت مشاورين امريكائى خاتمه يافته

 صنعنى شود .غالبا" اينطور كفته مى شود كه قطع سهمالامتياز نفت كه شركت نفت ايران و انگليس مى يرداخت باعثتوقف برنامه فوقكرديد ، اما حقيقت آن استكهبرنامه فوق قبل از ملى شدن نفت عملا " كناركذاشته شدها شاربود .

 اكثر كارخانجات ايران به مالكيت خصوصى درآمد .





مزبور نيز چنين شود .
برنامه هفتساله و پس از آن نيز كوششهائى كه باحمايت ايالات متحده امريكا در جههت برنامهريزى بهعمل مى آمد ، براين فرض استوار استوار بود كه همان كروههائى كه منافعشان در كرو حفـي







 ويزكيهاى سالـهاى منازعه نفتى است .

بحران نفت و مصدق در جمع بندى بحراننفتى كه در سالـهاى یس از جنگُ جهانى دوم در ايران
ror فصل ششم / جنكَ جها نى دوم و مصدقَ

وجود داشت اينطور مىتوان كفت كه ايرانىها شكايات عديدهاى علـيه شركت


 بيشتر از سه برابر افزايش يافته بود، حقىالامتيازى كه شركت بهدولت ايران چرداختمىنمود بالنسبتهكمتر شده بود . اين شركت ، حتىاگر از نقطهنظر درصد

 مناسبترى كه شركتهاى نفتى امريكائى باكشورهاى ديكر بسته بودند ، بسيار
 اظظهارنظرى در امور شركت مزبور را نداشت، حتى دنـ دفانر مالى شركت رانيز نمى توانست بازرسى كند ، و اينكه با يد خود برد براى نفت مصرفى ايران قيمت بالايـي






 تحتعنوان ماليات بددولت انگليس برداخت مىنمود . علاوهبراين ،رشد احساسات ناسيوناليستى و راديكالى در ددوران پـس از جنگگ ، ننفر ايرانيان









مذ هب و جا معدء 1 يرا تـى
موانقت مزبور بين مردم شهرت خوبى نداشت ولذا توسط مجلس رد كرديد .











 موضع متمايل به مصدق اتخاذ نمود . درماه مارس ا9ها ميلادى (فروردين (
 به مسند نشست. مصدق رهبرى ائتلافى رالز احزاب







 انجام مىشدابران را به سمت خط مشى هاى ضدانكا



[^3]Yod
نصل شششم / جنكَ جها نى لدوم و مصدق

لججاجت آن شركت روى بقيه مسائل ، بسيارى از افرادد ميانهرو را به سمت ملى كردن نفت كشانـيد ، همحچنانـكه تظاهرات خـيا با نـوتـهـد يـد بـه تـل ها نـيزموء ثر بـود . انكَلـيسىها در ابتدا قضيه را بـه دادكاه بِينالـمللى لاهه ارجاع دادند . دادگَاه مزبور نيز نظر داد كه در اينمورد حقهیِكَونه رائى براى خود قائل نيست ، يعنى موضوع به قوانبين ايبران مربوط شده و ايران حق دارد نفت خود را ملى نما يد (پرداخحت غرامت نيز همواره از ناحيه ايران قول داده شده بود ) . از طرف ديگُ ، هم در ايالات متحده امريكا و هم در انگَلـيس چحمره دكتر مصدق بهطور روزافزون اما غلط، فردى عقبمانده و خطرناك، كه احتمال داشت ايران


ضداميرياليستتى بود كه مىخواست مانع كنتـرل هركشور خارحي برايران شود . پـس از ملمى كردن صنعت نفت ، مصدق و پـيروانش آشكارا انتـظار داشتـند امريكا را در چچهره كشور ثالـث بـىطرفى كه حاضر است به ايران وام داده و نفت ايران را بـخرد بـبينـند اما در حقيقت امريـكا ، يس از ا يـنكه دولـت ترومن چحـند بار سعى كرد كه در ماجـرا ميانجيكُرى نما يد اما موفق نـَرديـد ، هرووزه بيشتر از
 جـهانى نفت علـيه ايران كه تـوسط شركتههاى بزرگَ نفتى دنيا پـس از ملى شدن نفت ايران و بـه تحريك شركت نفت اليران و انگَلـيس بهوجـود آمده بود مشاركت مىكردند . شركت نفت ايران و انگَلـيس كشتىهاى جنگى انكَلسنان را به حمايت از بايكوت نفت ايران وارد معركه كرد ، زيرا معتقد بود اين نفت به آنـها تعلق داشته و توسط اليرانييها دزديـده شده است . شركت ملى نغت اييران ، پس از ملـي شدن و به منظور انـجام امورى كه قبلا" توسط شركت نفت ايران و انكَليس انجام مى شد تاسيس كرد يـد و تـــوانـست مقدارى نفت تولـيد نما يـد ، اما در خحلال جريان ملى سازى گادر به فروش آن نبود ، مكر در چند مورد استثنانى و در اوا خر كار فروشى به شركتهاى ايـتاليانُي و زا پـنـى كه " تحريـم و محاصره ايران را ناديـده انكا شتند " صورت گُرفت • بـد ين ترتيب در آمد نـنتى ايران عملا" به صفر رسيد ، و اين دـرحالى بود كه دولت حقوق كارمندان صنعت نفت را تمام و كمال مى پرداخت ، تا مبادا آنيها از تضيه ملى شدن نفت د چار خسارت مالى شوند . كوششهاى متعددى كه در جـهت مصالـحه فيما بين بهعمل آمد ، و غالـبا" ابالات متحده نيز در آنهها شركتمى جست ، بهجائى نرسيدند زيرا در طرحهيائى كه

شركت نفتايران و انگَليس به منظور مصالحه عرضه مىنمود ، و حتى طرحى كه بانك جـهانى در اواخر كار بدين منظور ارائه نمود ، كنترل صنـت نفتو و بخش
 بدين ترتيب دولت جديد ايران با مسائل مهيم اقتصادى مواجه كَرديد كه








 جلوگيرى از كسب قدرت بدوسيلهء نيروهأى چب درا
 كرد و اظهار داشت ايران قبل از اينكه منتظر جنـين وامى باشد لازم الا





 قرار داده شد




 خيلى كم بود . از طرف ديكر، فشار مردم براى ايجاد اصلاحات هرروزه بيشتر
 توجه نمايند . در اواخر دوران حكومت مصدق اقدامات بيشترى در جهت رون رفورم اجتماعى صورت كرفت .اكر حكومت مصدق بيشتر دوام مى يافت ، احتمال اين

 درخواستهياى ناسيوناليستى عمومى مردم را بادلائلى همراه سازد كه ايران ، با قطع كليه پيوندهاى خود با غرب و تكيه برتجارتبا روسا رسها واع
 نيروهاى جپ آنقدر قوى بود كه بتواند عامل تشويق اقدامات اصلاحكرا




 وصول مالياتهاى معوقه ثروتمندان ، كميسيونهائى در در سرتاسر ايران ايران تشكيل
 زندانى نموده و اموالشان را مصادره نما يند (FY).
 خارجىاش علاقه داشتند تا او بركنار شود ، بههمانگونه كه شركت نفتار ايران ايران و انگليس و نيز دولت جديد محافظهكار انكليس تحت رهبرى چرچيل چنين


 كه نامبرده بزودى با اختيارات فوقالعاده بهسركارخود بركشت . در ايران اكثر

 جذب نمايد ، به همراه يكعمر شجاعت و صداتت ، او را در بين اكثر ايرانيان بسيار مشهور ساخته بود .
بازگشت مصدق بدكار نشانه قد رت و اراده جديد ائتلاف ملمىكرايان ، و علامتى

مذهب و جا معهء
rod
در زمينه آغاز پارهاى اصلاحات جدى بود .در سال $19 \Delta r$ ميلادى اقداماتى در جهت جمع'ورى الزامى مالياتها و كاهث سهم محصول ملاكين صورت كَرفت .
 برنامه توسعه مناطق روستائى ، بــهكمك ازانس همكارىهاى فنـى ايالات متات متحده ، بهكار آموزش كشاورزى روستائيان و كنترل آفات پرداخت . كنترل واردات كشور و برنامهريزىهاى دولت موجب اولين توسعه چشمكير صنعت در دوران پس از جنت گَرديد . توليد كارخانجات شكر تصفيه شده ، پارچهبافیى ، و و مواد معدنى افزايش يافت. همچچنين دولت بهايجاد چههار كارخانه بزرگ نساجى ، چچندين كارخانه توليد و عرضه خشكبار ، يك كارخانه سيمان، و چندين كارخانه تصفيه

 قطع درآمدهاى نفتى ، كاهش زمينها شتغال در رشتههاى مربوط به نفت ،و زوال تدريجى روابط اقتصادى ايران با امريكا و انگگليس، به فشار خود بر اقن اقتصاد ايران ادامه مىداد . كاهش واردات و كميابى اجناس بـ بـ بالار الارفتن نرخ تورم كمك
 ثروتمند ، كهبتواند احتمالا" بهارتقاء سطح زندگى مردم و ايجاد سرمايها

 و ديگرى افزايش مداومقيمت كالاهاى صنعتى وارداتى از غرب و كاهش مستمر




 دولت ايالات متحده به پشتيبانى خود از شركت نفت ايران و انتليس كه



$$
\text { صادرانت نفت و در سال } 190 \text { ميلادى تقريبا " بدون صادرات نفت است . }
$$



ماكس تورنبرگ IT 19ar ايران نوشته، تاحدودى نشان مىداد كه امريكائىها چكَونه در اجراى تحريم جهانى برعليهنفت ايران كمك كردند :
 به شرح زير خلاصه مى شوند : . . . . . .

1) در حاليكه شركتهاي ايتاليائى از فروش نفت بدون كـد
 امريكا وجود ندارد ، جائيكه در آن هزاران شركت نفتى مستقل


 كند
「




 توصيه مى ترنيم
「

 ناسپا سى تلقى كنـند .
 به احتمال زياد بااينكار تويا " مخالف بوده و هركّز آنرا از خاطر

[^4]13. Clare Booth Luce

مذهب و جا معهء 1 يرانى
 كه در سرتاسر دنيا مصرف مىكند ، ساليانه حدود با 1 ا ميليون دلار
 ايتاليائى را به استخدام خود در در آورده است (كه در عربستان سعودى تعداد اين خانواددها از هزارنفر بيشتر است) .
 بزرگ نفتى رابهدست بياوريم بايد عدد هزار رادر پنج و ياشش ضرب كنيم • در حاليكه كل رقم تجارت ايتاليا با ايران ، آنطوريكه
 دلار در سال تجاوز نمىكند . ايتاليا مشكل بتواند هر دو تجارت را " (\&\&). حفظ نما يد
 جديدترى مىيافت، زيرا دولت به حزبتوده ، كهمحبوبيت آن بهخاطر ادامه

 حدودى از مصدق حمايت مىكرد . همچنين نيروهاى طرفدار تجديد حيات مذهبى جامعه كه تحت اطاعت رهبر علماى مجلس آيتالله كاشانى قرار داشت داشت ،




 صنعت نفت راضى نبود .




 14. Caltex-Aramco

ماجرا بهنفع مصدقتمام شد . دولت هم به عنوان يكرست آشتى جويانه ، زاهدى
 دولت ادامه يافت

 همان سال مصدق نامهاى بهدوايت آيزنهاور رئيس جمهور وقت امريكا نوشت كه در آن قيد شده بود كه دولت ايالات متحده در منازعه ايران با شركت نفت
 نموده ، و با انگگيسى ها در اعمال تحريماقتصادى عليه ايران كمك نمودداست . بعد از اينكه مصدقنامه ديكرى به آيزنهاور نوشته و درخواست كمك اتتصادى
 احساس مىكنند : " تا زمانى كه ايران مىتواند با انجام يك توافق معقول در زمينه نفت بهفروش نفت و مواد نفتى خود پرداخته و درآمد قابل ملاحظهاى بددست اورد ، عادلانه نيست كه دولت ايالات متحده امريكا از بودجهاى كه از جيب مالياتدهندكان امريكائى خارج مى شود وام اقتصادى قابل مابل ملاحظهاى به ايران عطا نمايد ... همچنين ، تا تبل از حصول توافق درزمينه منازعه نفتى ايران با شركت نفتايران و انگليس، بسيارى از امريكائيها با خريدنفت

 امريكا سيا در جريان سقوط دكتر مصدق در ماه اوت سال او او ميلادى


 باعوض شدن دولتكاركرى انكليس به وسيله محافظهكاران در اوايل سال lqur بهجاى حكومت ترومن كه در مورد همكارى با نقشههاى سرنگونى مصدق از خار خود ترديد به خرج داده بود ، و وزارت خارجه جان فوستر دالـس ها ، اين

مذ هب و جا معهء / يرا نیى
فكر شتاب بيشترى بهخود كرفت . قطعا" نقشههاى دقيق براندازى مصدق ابتدا توسط دستكاههاى اطلاعاتىانكليسىها طراحى كرديد ، اما سازمان سيا انـها را اصلاح كرد . بنابرنقل منابع مختلف ، و از جمله كرميت روزولت





 كنار مصدق پراكنده شدند و از آنجمله بعضى از از رهبران و كروههاى چهی



 منازعه بين مصدق و شاه اين بود كه مصدق مى مخواست كنترل ارتش را دا در دست

 بالاى ارتش وجود داشتند ، ليكن او در در جلـب
 در طول نخستوزيرىخود ، كوشش كرد تا اختيارات و قدرت شاه را، مطا

 دركنترل ارتش چندان توفيقى نيافت

 اجراى آن فعالاندنقش داشته باشند ) عبارت از اين اي بود كه شا شاه را از از وجود اين نقشهو نيز حمايت خارجىها با خبر كنند و از او بخواهند كه مصدق ار الوا
rir
فصل ششُم / جنگ جهانى دوم و مصدق

نخستوزيرىعزل نموده و بهجاى او فرد مورد علاقه خويش ، يعنى زنرال زاهدى
 به تاخير افتاد . مصدق از تضيه باخبر شده (بعضىها مىگويند از طريق روسها يايكى از سرهنگًهاى چجي ) و به بسيج موثر نيروها جهـت جلوكيرى از وقوع
 شده بود ، شاه و ملكه با هواپيماى شخصى خود از بحر خزر بهست بغداد براد فرار


در اين زمان شورشهاى،متعددى عليه سلطنت در خيابانها بهراهافتاد ، كه بخشعمدهاى از آن توسط حزب توده سازماندهى شده بود ، تاجائيكه مردم مجسمههاى شاه را در خيابانهـا وازگون نمود ه و بعضا " خواستار اعلام جمهورى شدند . دولت مصدق كه مىديد اينكارها باعث نگرانى و دورى بعضى از حاميان گرديدهو كنترل اوضاع بهوسيلهدولت را به مخاطره مى!ذكند ، دستور داد كه نيروهاى ارتش و پـليس اين شورشها را خاموش كنـند كه به همينكونـنـينيز عمل شد . اين عمل باعثشكاف بين دونيروى عمده و قوى يعنى حزب توده و جبهه ائتلافى مصدق كه مىتوانستند در صورت اقدام خارجيان بهكودتا عليه مصدق باهم متحد شدهوجلوى وقوع آندرا بگيرند ، كرديد . اينكار همچنين ارتش را عملا" به خيابانهـا آورد .
 مركب از افرادقوى بازار در جنوب تتهران كه در بين آنمها رهبران مذهبى هم ديده مىشدند ، به سمت شمال شهر بهحركت درآمدند ، كه بعدا"نيروهاى
 مشهور تـهران آيتاللـه بهجبهانى ، از كودنا حمايت كردند . روزولت مىگويد اين جمعيت بهتحريك و ترغيب عوامل ايرانى او به راه افتاده بود ، و اينكه




كه البته ممكن است تفاوت اين دورقم را پولـهائى تشكيل دهد كه انـكليسىها خرج كردداند (\&q) .

 براى دفاع ازمصدق بدخيابانها آورد انجا بعدها بهخاطر آن هميشه خود را ملامت مىكرد . بانوجه بهحضور جمعيتونيز







 سيا ، برمبناى پيشنهادات انكا



 بهصورت يك موافقتناهه نفتىكهعملا"كنترل توليد و بازاريابى نفت و هادرصد



 هم انكليسىها و هم امريكائى ها هردو در اينكار دست دا داشي اشتند ، اما اما اكثر آنـيا


 راملى كرده بودند ، درحاليكه در سالـهاى قبلامريكا اميدهاى بزريكى نـيرا را دردل

ايرانيهيا بهوجود آورده بود . در مراحل اوليه منازعه نفتى ايران و انگليس،

 شرايط آن شركت، در مقايسه با امتيازانى كه ايالات متحده در جاهاى ديكر مجبور به اعطاء كرد بيده بود ، غيرعادلانه استو از أين روى، هم اين دونفر
 دل ايرانييها بهوجود آورده بودند كه ايالات متحده ممكن است به عنوان كفه مقابل انتكيسىها عمل نمايد . عكسالعمل ايران در مقابل خيانت روزافزون امريكائيها به اين اميدها ، توام باحمله وسايل ارتباط جمعى امريكا به مصدق
 كلـشقىاش در تضيه نفت عملا" ايران را بهكام روسيه شوروى فرومى كشيد ، تقريبا"مشابه عكس العمل اين كشور در قبالورود نيروهاى روس وانكليس بهخاك ايران و تقسيم اين كشور به صورت سرزمينهاى تحت نفوذ آن نيروها در سال Iqoy نيروهاى ناسيوناليستى ، به حسب پارهاى از تجربيات كذشته خود، آنرا به
 مىدانستند به اينجا ختم شد كه نيروى متوازن كننده باآنقدرت خطرنـا دسنـ بهيكى كرده و درمقابلحركت ملى و همكانىمردم اين سرزمين ايستادند
 ايران بافشار روسها و نيروهاىنظامى آنها ، كه بارضايت و حضور نيروهاى
 شمسى ) سقوط يك نـهضتملى و مردمى در ايران به وسيله دو تدرت بزركغريبى باسرعت بيشترى صورت ترفت ، اما شكل كار مشابه بود . در هردو مورد قدرت خارجى|ىكه تاقبل از آن حادثه مورد علاقه و ترجيح ايرانىها بود به شدت سرزنش گرديد ، زيرا كه اين امر به عنوان يك خيانت تلقى شد ونه صرفا " يك
18. Henry Grady
19. Max Thomburg
20. Dean Acheson

مذهب و جا معهء 'ير'نى
دشمن قديمى. باوجودىكه هم گروهههاى ملمىگراى و هم گروهههاى چپپ مدتهای








 در آروزوى طولانى و مستمر اينكه كنترل و نفوذ خارجى برايران انران كمتر شده و بر
 سال ا9YA ميلادى ( ITAY شمسى و زمان انقلاب شكوهمند اسلامى ايران )
 نشان داد ، كاهش نفوذ و كنترل خارجى ها ، باوجود اينكه خود قدم لازمى است، اما نمىتواند تمام مسائل مهم كشور را حل كـر كـرده و و وحدت و و انسجام كروههائى راكه داراى برنامهداى دارند كه غيرقا بل جمع شدن مى باشد حفظ نمايد .

# ديكتا تورى سلـطنتـي <br>  <br>  

مشخصه كلى اين دوره



 جهت عمده اين بود كها








 دومين جهت عمده اين بود كدهشاركتايالاتات متحده در سرنكونى حكومت

مصدق و حمايت دائمى آن دولـت از شاه ، هرچقدرهم كه حكومت شاه روبه ديكتا تورى مىرفت و يااينكه افراد بسيارى رازندانى و يا شكنـجه مى نـمود ، اين اميد را كه ايالات متحده ممكن است از فكر ايجاد يك دولت مردمىتر در ايران حمايتنما يد تضعيف مينمود . البتـه ايرانيانى وجود داشتنـد كه تصور مىكردند
 را مىدانستند حتما " بهدولدت خود فشار ميآوردند كه دست از حمايت شاه بردارد • رهبران قديـىت ميلادى به بعد (IrYo شمسى ) ، جانشينان رهبران قد يـى بيش از پـيش برمخالفت با شاه ناكيد داشتند (1) .

جهت سوم اين بود كه شخص شاه ، اگُرچه قبلا" درنظر خارجىها جوان خام و نامطمئنى بدنظر مىرسيد كه در حالـت ترس دائمى از يك پـر خشن رشد نمودهاست ، اكنون بيش از پيش آماده اجراى يك سلـسلـه اقدامات سركوبكرانه و ديكتاتور منشانه میشد ، ، اگرچه به این اقدامات حتتى الـمقدور صورتى دموكرانيك و يا غربى داده مىشد . اينتغيير رويه شاه ، غير از افزايش سن و تتجربه شخصي او ، دلايل ديكرى نيز داشت . در طول جنـك جـهانى دوم متفقين بـه شاه فشار وارد Tورده بودند كه در مقا يسه با پدرش لازم است از روش حكومتى ليبرال و دموكرات منشانهترى تبعيت نمايد ، اما پـس از تههديا منافع كارتلهاى نفتى جـهان توسط مصدق ، و درحاليكه اين كارتلها تحت سيطره شركتهاى نفتى انكتليسىو امريـكائى ترار داشت ، دولتها و شركتههاى غربى احساس نمودند كهاكر از يك دولت مركزى قوى كهتحت حكومت يكنفر طرفدار غرب اداره مى شود حمايتكنند منافعشان باخطر كمترى روبرو خواهد شه ، زبرا چینين كسى اجازه نخواهد داد تا رزيمى قدرت را در كشورش به عـهده كيرد كه احتمالا" روابط تجارى و سياسى با غرب را بهمخاطلره مىاندازد . در حاليكه بسيارى از افراد چهه در انكلـستان و چهه در امريكا از تـهديد بهقدرت وسيدن كمونيستهها در ايران سخن مىكفتند ، يا شايد واقعا" نيز Tن را باوا داشتنـ ، الما منشاءاصلى بيشترين ناراحتتىTنـها نسبت به اوضاع ايران در خلال

 اينبود كه، عليرغم ميل غرب، يك حكومت ملى غيركونونيست كنترل منابع


اقتصادى واستراتزيكى دا كه براى غرب اهميت داشت دردست گرخته است. فشارهائى را كه كاهى غرب در جـهت تخفيف ديكتاتورى برشاه وارد مى نمود او





 كشورش نصوير مى شد كه مشكلاتش وجود يك ملت عـعب افتاده و و كروهى مرتجعين




 منتج بهاقدام خاصى عليه وريم شاه مى شد . .






 اين وابستكى شديد بعضا" بدينخاطر بود كه تاكيد حكومت بر انجام پرورُههاى






مذهب و جا معهء ايرانىى
اينجا وازء"وابستى " يك مفهوم نسبى است كه با"تئورى اتكاء" ' ، كه احتمال اقدام مستقل توسط جهان سوم را كتمان مى نمايد ، ارتباطى ندارد • )
 ميلادى(IYTY شمسى) برقرار گرديد ،بهطور روزافزونى تنهيا دوراه براى مواجه شدن بامخالفين، اعم از مذهبى ، ملى ،و يا ماركسيست ، وجود داشت . يكى از آنها راه سركوب مخالنفين بود ، كه از جمله شامل زندانى نمودن، شكنجه، ، ويا

 نيروهاى مخالف بود، كه بخصوص در دهه سالـهاى Iq40 و 19Y0 ميلادى
 وساير مخالفين قبلى دريمم ، در استخدام كارهاى دولتى ، كه دامنه آن همواره روبه كسترش بود ، درآمدند، منتهى بااين تفاهم كه آنها عمل خلافى انجام نمىدهند و ياسخن خلافى نمىكويند. ازدياد تعدا د مشاغل خوب دولتــى با حقوق و مزاياى بالا، كه دراثر افزايش درآمد نفتى بهوجود Tمده بود ، تا مدتى امر استخدام را بهصوت يك استراتزّى موءث تُ درآورده ، اما موجب
 مشاركت مردم در اتخاذ تصميمات مملكتى افزايش نيافت ،بلكه آزادى بيان نير درعمل كاهش يافت
جهت ششم اينكه بعد از تجربه مصدق شاه به اين نتيجه رسيد كه به يك سازمان
 شمسى ) سازمان وسيعى راكه به اسم اختصارى ساواك معروف كرديد بهوجود آورد . كمكهائى كه از طرف سازمان امريكائى سيا و سازماناسرائيلى موساد بـ به ساواك بهعمل مىآمد ، كارآئى Tن سازمان را تضمين مىكرد ، اما از طرف ديكر موجب برانكيختن خشمو نفرت مردم نسبت بهكشورهائى كهبهآموزش ساواك كمك
 كه قبل از انقلاب شهره عام از مامورين از افراد تحصيلكرده و مودب و ملايم و خوش لباسى تشكيل مىشد

كه سعىمىكردند مردمرا از مخاطرات بیراهد حرفزدن و يا بيراهد عمل كردن

 تعداد زيادى از انراد اطلاعاتى در بين گَروههاى مخالف نفوذ كرده بودند ،




 ايران روز بهروز به شركت در مباحثات سياسى بيشتر مردد و دودل مى شد نـد .
 خود مشغول بودهو مخالفين خود را بهعدم وفادارى (به مملكت) و خيانت
 ملتزمين او بيش از پيش در رسانيدن اخبار و مطالـب ناخوشايند به او ترديد





 قابل قبول نيستكه شاه ، آنطوريكه غالبا " انكار مىكرد ، از و وجود شود شكنجه افراد در سيتم حكومتى خود اطلاع نداشت. احتمـالا" او خود به همه

 قدرتخود در حل آن مسائل مبالـغه مى نمود . جهت هشتم اينكهسركوبى و يا بهكاركيرى بخش اعظمى از نـيروهاى مالي مخالف

 و يا نخبكان جامعه ،اين زمينه را بموجود آورد كه احتمالا " مخالفت موثر نـهائى

مذهب و جا معهء /يرانى
از ناحيه كسانى خواهد بود كه بتوانند نوجه تود دهاى سنتى وسيع و محروم مردم بركنار و ناراضى را جلب نمايند ، ونه از ناحيه نيروهاى چب و پا لـيبرال هاى

 صورتهم ارزش هاى غربى تاثير و نفوذى در آنهـانداشت. درنتيجه در آخر كار اكثريت قريب بهاتفاق مردمايران بيش از پيش ضدغربى و ضدشاه كَرديده


 پی از ساقط كردن مصدق ، شاه و اطرافيانش مصمم بودند كه با غرب متح




 به دريافت قرض و نيز كمكهاى مستقيم از امريكا مى دانستند


 را كه مقرر مىداشت حكومت از هيات دولتى تشكيل مى شود كه در مقابل
 نيز بهچند مورد معدود محدود مى باشد ، به فراموشى بسپارد . قانون الساسى
 مینمود . انتخابات مجلس هجدهم كه در اوايل سال او او ميلادى (اواخر كrr كانديداهائى را انتخاب مىكرد كه مانند مجلس هار هاى پـس ازآن ، مطيع اوامر
 ثـر چشم امريكائىها به عنوان مرد قدرتمند ايران جلوه كرددبود ، از كار

بركنار نموده و خود بهعنوان يكا ند فرما نرواى ايران در صحنه باقى ماند .
 كروههاى مخالف ، و بخصوص حزب توده كه از همه بيشتر تحت فشار و تع انعقيب
 درآمدند. نيروهاى امنيتى ايران شبكهاي از افسران تودهاى و يا متمايل

 اينكشف ود ستكيرى افراد زيادى اعدام شدند وتصفيه وسيعى در ارتش و و نيروهاى
 وضع نمود .
ايالات متحده امريكا ، على الخصوص پس از ضربهاى كه دولت و صاحبان








 جديد ايران يك وام اضطرارى بهمبلغ 4 بيليون دلار از امريكا دريافت نمود .



يكى از حسابهاى غلط مصدق و حاميانش اين بود كه تصور مىكردند اگَر توليد نسبتا" عظيم نفتايران تطع شود انگلستان و غرب دجار كمبود نفت خواهند شد . در حقيقت ، منابع نفتى عراقو كويت كه عمدتا" تحت كنتر انـر
 نتنوت ، و بدين ترتيب مصدق از تنـها اسلحهاى كه عليه انگَليس و غرب داي داشت

مذهب و جا معدء / ير/' تى
خلع سلاح كرديد (كوششى كه او در جهت ترسانيدن امريكا از خطر بالقوه به
 صورتاكنون مساله اين بود كهحكّنه بارديكر نفت ايران ايران را وارد ارد يك سيستم








 نفتى ايران مشاركت مىكردند ، راه را را برایحصوليك تواي توافي در ماه آوريل يك كنسرسيوم بينالململى تاسيس كرديد و و مذاكرات آ دولتايران شروع نمود . اين كنسرسيوم از شركت نفت انكا



 فوقالذكر بعدها هركدام 1 درصد از سهام ترتيب ه درصد سهام حاصله به يكگروه از شركتهاى "مستقل "امريكائى تعلق كيرد





 ملىكردن حفظ شود ، امتياز Yo سالدجديد در قالب اجاره تسمت اعظم مناطقى

كه جزو امتياز سال نـيز از ناحيه كنسرسيوم دو شركت مامور عملـيات اكتناف و توليد و يك شركت مامور عمليات تصفيه و پالايش كرديدند ، انجام امور غير اساسى ، نظير امور سا ختمانى و تـهيه منازل و امور خدما تى به شركت ملى نفت ابران واكذار كرديد .


 lqVo
 كرديد .در اثر توافق با كنسرسيوم نفتايران دوباره خيلى زود سمهم خود را در
 سرازير گرديد
بارديعر ايران قادر كرديد كه در در مسير جاده متداول معروض برنامهريزى






 از اليندرآمدهاى نفتى به سمت مخارج عمومى منحرف گَرديد ، بهطوريكه سهمى كه در آخر كار در اختيار سازمان مزبور قرار مىگرفت بيشتر از از

 V كشاورزى ،




برق كرديد . برنامهريزى و طرح بسيارى از اين سدها بسيار ضعيف بوده و اجراى آنها نيز بد نحو مسرفانهاى گران بودهاست ، از اين جـىتر انكه بيشترين فشار برنامه روى خود سدها مى باشد ، كه بيشتر جـنبه نمايشى و تماشا داشته و تنـها براى توليد برق به كار كَرفته مى شوند . در اكثر موارد ، سيستم هاى آبيارى جانبى كه بايد در كنار سدها ساخته شوند هرگز ساخته نـشدهو يااينكه سالــها بعد به ساختت آنـها اقدام نـمودند ، و اين چیزى است كه اگَر وجود نداشته باشد سدها رانيز از نظر كشاورزى بلااستفاده خواهد نمود . همحنـين در غالنب این موارد خاكدهاى اطراف سد بهاندازه كافى مطالعه نشده بودتااينكه دانسته شود T Tا سيستم آبيارى و تقسيم مزارع كه در طرح آن سد پيشبينىى شده بود مناسب خاكهاى Tان منطقه است يا نه . سدها جزئى از برنامه توسعه كشاورزىـ
 مملكت ، كه عبارت از شخص شاهو تعداد زيادى مشاورينخارجى بـودند ، پروزءهاى
 كشاورزان ، باديهنشينان ، و واحـدهاىكارگرى كوچك میانجاميد ترجيح مى دادنـد . علاوه بر بیى تجـربگى ، فساد ، و در پارهاى از مواقع مشورت بد خارجى ، عامل
 وزارتخاندها و اداراتكل دولتـى بودكه هركدام بـه دنبال اين بودند تا پول را ازسازمان برنامه گرفته و خود مامور اجراى پروزههای مربوطه باشند . از طرف ديكر ، سازمان برنامه به دنبال اين بود كه وزارتخاندها ، در رابطه باپروزههاى عمراني ، تابع دستورات آن سازمان بوده باشند . اين دعواى مستمر و حل
 يكى از دلايل استعفاى اجـبارى ابتتهاج از رياست سازمان برنامه در سال 1909 ميلادى ( اrrA شمسى) ، ،و جايگزينـى او بـوسيلـه افراد مطيع تر و كملـياقت تر در خلال سالـهاى بعد ، بود .ابتتهاج همچچنين با دخالـتههاى مقام سلطنت در

برنامههاى عمرانى ، كه از نظر اقتصادى غيرهنطقى بود ، مخالف بود . ورود اسعار خارجى به بازار ايران در سالـهاى بعد از $19 \Delta$ با ميلادى (rrm و كمكهــاى خارجى حاصل' مىكرديد ، به تاميـن بــودجــــه مــورد نيــاز


نصل هفتم / دـيكتا تورى سلطنتى
بيراهه مىرفتند ، گَرديد . همچنـين ورود اسعار خارجى سرمايمگَارى خصوصى را تشويق نمود ، و درنتيجه هم ميزان سرما يهكذارىها و و هم توليد نا ناخالص ملـي
 يا اعتبارات باعث ايجاد تورم سرسامآورى گرديد، و اين درحالى بود


 ثروتمند و طبقه فقير وسيعتر مىگرديد .افزايش قيمتها
 آنجائيكه نه كنترلى روى واردات وجود داشت و نه كنترلى روى صادرات ارز ، لذا كاهش بدى در ذخاير ارز خارجى مملكت بدوتوع پيوست كهخود به تسريع

 بهدست هم داده وبراى رزيم اين توهم و غفلت آ شكار را بهوجود آورده بود كه

 اقتصادى و نظامى دولت امريكا به رزيم ايران.احتمالا " شاه اينطور فكر مىكرد كهتعداد زيادى از ملاكين بزرگَ ديكر نيز از الكُوى شخص او تبعيت نموده و
 بهطوريكه ديكر نيازى به يك اصلاحات ارضى كه تحت فشار دولت انجام گيرد


 داشت كه اينكار تقريبا " غيرممكن به نظر مى رسيد . شاه در ابتدا آن زمينها ها رادر
 آنهها را پس گرفته و برنامهای درمورد فروش شخصى آنهـا به زارعينى كه روى آن زمينها كشت مى نمودند بهاجراء درآورد . اكثر مردين آم
 ويااينكه حدود ثلث اين زمينهها در اختيار ثروتمنداننزديك به دربار و همچپنين

مذهب و جا معهء 1 يرانى
اعضاى خانواده سلطنتى قرار داده شده بود (F) . (مخالفت مصدق با برنامههأى







 مربوطبه اصلاحات ارضى را متوقف كردند .






 استثنائات و تبصرههاى گوناكون بود كه عملا" آنرا بـيمعنا مى ساخت . اعلاميهاى






 پيمان به عنوان يكاقدام خصومت آميز تلقى گرديد ، و لذا آنها شروع به پپ

## 2. Baghdad Pact

## 3. Northern Tiers

riq
فصل هفتم / د يكتاتورى سلطنتى
برنامههاى فارسى زبان براى داخل خاك ابران نمودند . طرفداران جبر جبهي ملمى
 انكليس برايران بود ، مخالفت می كردند .









 مناطلق نفتى اميدبخش را را تحت امتياز خود نگَهدارد د






 وجود نداشت ، وهردو مخلوق و آلت فعل شاه بودند .





مذهب و جا مدهك 'ير'نى
روبه انفجار بود، باعث كرديد كه در خارج از تلمروى دو حزب رسمى دئى دولتى
 ماه









 خواستار بركزارى انتخابات آزاد كرديده و از از اين بابت دولا . دادند

تاسيس حزب رسمى دوم ، و ايــراد پارهاى اظهــارنظرهـاى رسمى مبنى
 خواهد گَرديد ، باعث تشويق گَروهها و افراد مخالف كوا



 كرسيهاى پارلمان را بهدست آورند ، كه البته اكثريت كرسييها نيز باي بايد به حزب مليون او تعلق مىكريانت
وتتيكه نتيجه انتخابات كمكم اعلام كرديد ، و نشان انههاى تقلب در آن هر


 روزافزون دكتر اقبال كنار بكثد . بنابراين ، شاه از جريان بركزارى انتخابات

ابراز عدم رضايت نموده و به نمايندكان منتخب "توصيه" نمود كه استعفا داده و راه را براى بركزارى انتخابات جديدى هموار نمايند . بااين ابراز عدم اعتماد رهبر ، اتقال و دولت اونيز مجبور بـه استعفا بودند . شاه نيز حعفر شريفامامى رامى را به نخستوريرى بركزيدد (اين همان كسى است كهدر بحران سال IYA ميلادیى Ir MY اصطلاح منتخب نيز ، البته بابى ميلى بسيار ،استعفا نمودند . دولت جديد كميتهاى را مسئول تدوين آئيننامهئ برگزارى انتخابات بها بار بار
 عمومى مردم از زمينههاى ديكر سربرآورد . شريفامامى مجبور شد بِذيرد كه شرايط مالى ايران بد بوده و ذخاير ارزى مملكت نيز پائين مى باشد ه بر برنامهاى كه بسيار جدى بهنظر مىرسيد برقرارى ثبات اقتصادى بود ، اما آنها كه مهار طبقه سرآمد و ممتاز ايران را دربه بازى گَرغتن و گَريز از قوانين مى دانستانـد اين برنامهنيز با چشم شك و ترديد نگاه مىكردند . مطابق اينبرنامه
 تاحدودى جلوگيرى شود : به بانك مركزى ايران نيز اختيار داده شد تا اعتبارات داخلىى را محدود نمايد ، و براى خريد ارزهاى خارجى نيز محدود يتينهاى وسيعى وضع گرديد . از عوامل افزايش سرسامآور تورم وجود اعتبارات زياده ازحد ،

 بهنحوى دامنگيرشانمىشد غالبا" آنقدر بانفوذ بودند كه بتوانـند از زيربار آنهها شانه خالى كنند . خيلى از مردم طبقات متوسط و پائين بهشدت از تورم صدمه خورده بودند . در جشم آنمها تورم يكى از وسايلى بود كه طبقات ثروتمند و بانفوذ به قيمت فقير نمودن طبقات پائين ثروتمند مىشدند . بـنـابراين برنارضا يتى مردم افزوده كَرديد . انتخابات جديد نيز بهطور ناسالمى انجام شد ، اكرچه درجه تقلـب در آن بهحد انتخابات قبلى نبود . چند نفر از منفردين نيز در اين انتخابات پیيروز شدند كه از آنجمله يكى از رهبران جبهـه ملى بهنام اللـهيار صالح وكيل كاشان
 بطوريكه كانديداى جبههه ملى در اصفهان رسما " كنار كذا شته شد .

، مذهب و جا معهء| يرانى
با وجود همهء اينمشكلات ،شاه با تولـد اوليـن فرزند ذكورش در اواخر سال





 آلمانى متولد گرديده


 كه شاه علاقه خاصى بدانـها نداشت ، صاحب قدرت و نفوذ كرديد در دو و و دايره خاصى از سرپرستى اين امور و نفوذ فراوان بهدست آورد . باوجوديكه مخالفت


 مبرا مىدانستند . از نظر مردم خان انوادهء (ملكه ) ديبا بيشتر در رهما رهبرى واداره


 مديريت و هوش شخصى اوبود . اين قدرت مديريت و هو هوش را را در انتخاب كاركنان آن سازمان ، ونيز سريرستى اوبر كروههای مان موسيقى و يا تئاتر جديد ،

 فرح چنين دلايل موجهى براى توجيهنفوذ خود نداشتند ، 'واين امر در د مورد اقوام شاه از اينهم كمتر بود د د

 همكانى مردم و نابسامانى و بینظمى اوضاع دولت و دربار بود ، انتخاباتى
rrr
فصل هفتم / د يكتا تورى سلطنتى
راكه تازه به پايانرسيده بردد تا حدود زيادى به حق رد نمود . و صمن متقلباند خواندن آن خواستار انحلال مجلس وبركزارى دور جديدى از انـتخابات
 بامخالفت روبه رشد مردم همنوائى كند ، صحنه محكوميت و اتههام فسادهاى متعدد عليه سازمانـهانئى نظير شركت ملى نفت أيران ، سازمان برنامه و بودجه ،
 بود كه از آنجمله معلمين مدارس تمهران ، تحت رهبرى يكى از نما يندكان
 مجلس براى دريافت حقوقهاى بيشتر دست به نظاهرات زدند. در طول اين تظاهرات دونفر از معلْمين توسط پلـيس كشته شدند . اين نقطه عطف بحران بود ، و شا يعاتى بدوجود آمد كه يا با پشتنيبانى شاه يك كودتاى نظا نـامى بهو پِبوست و يا اينكه مقام سلطنت مجبور بهاعطاى امتيازات زيادى خواهد شد . ظاهرا" شاه نصميمكَرفنه بود كه اعضاى جبهه ملى راوارد در دولت نمايد و از اين روى مصاحبهاى طولانى با الللهيار صالح داشت • آنهانتوا نستند در مذاكرات خود بدتوافق برسند و لذا روز بعد شاه بـه دنبال على امينى،كه كارآمد ترين عضو منفردين مخالف بوده فرستاده و از او خواست كه دولت جديدى را تشكيل بدهد .علىىالظاهر 'مينى دو شرط داشت كه هر دو نيز مورد موافقت شاه قراز گَرفت :
يكى اينكه پارلمان منحل شود ، و ديكر ا ينكه شاه حمايت بدون قيدوشرط خود را از او اعلام نما يد
در ماه آوريل سال 19\&1 ميلادى( فروردين ماه أه شمسى ) امينى جاى شريف امامى را گَرفت. دراين هنكام اعتقاد اكثريت مردم بر اين بود كه دولت فقط وتتى خواهد توانست دوام بياورد كه بتواند به سرعت اصلاحات ادارى و اجتماعى عمدهاى را به عمل آورد . امينى ، عليرغم پيوندهايش با امريكا ، و شايد هم در بعضى مواقع به خاطر اين پيوندها ، تا مد تى روابط نسبتا " خوّب و قوى با بخش هاى مختلف مردم داشت. مخالفتى كه او در مقابل دولتمهاى اقبال و شريفامامى ابراز كرده بود ، جز در مورد حزب تود درد كه به صورت زيرزمينى و يا در حال تبعيد بدسر مى برد ، در ديد ساير گروههماى مخالف نظير جبهه ملى و سا يرين تا حدودى به او اعتبار مى بخشيد . مردم مىددانستند كه
$\square$
مذهب و جا معهءاير'نىي
امينى ، برخلاف ساير نخستوزيران ،شرايطى را بهثاه تحميل كرده است كه


 بهجاى مجلس با فرمان حكومت كند ، بخش اعظم اين حمايت از دست رفت . بعضى از اعضاى تند جبههـ ملى نيز ، بدخاطر نقش امينى در مذاكرانى كه بد
 بى اعتـماد بودنـد
امينى ، بااضافه نمودن حقوق معلمان و نيز قراردادن رهبر اعتصاب آنهها
 دراما تيك تر انتصاب حسن ارسنجانى حقوقد دانى باسوابق راديكالى به سمت


 علماء ، به حمايت شاه احتياج داشت ، و متقابلا" شاه نيز براى كسب اقتدار و محبوبيت بيشتر به امينى محتاج بود ، اما شاه نمى خواست امينى آنقدر تدرتمند و يا محبوب شود كه بتواند جلوى حكومت فردى شاه قدعلم كرده و با با آن به
معارضه برخيزد .

امينى احساس مىكرد كه حكومت قوى و ايجاد اصلاحات تننها درصورتى






 از رهبران جبهه ملى دستكير و فعاليتهاى سياسى آن جبهيه تأحدود زيادى
 از يكسال نكذشته بود . در ماه نوامبر همان سال (آبان دانماه )وقتى فرمان سلطنتي
rra فصل هفتم / د يكتاتورى سلطنتى

جديدى صادر شد كه به موجب آن به دولت اجازه مى داد كه بدون وجود مجلـس ار طريق فرامين بد قانوـكزارى بيردازد ، اغتشاشات و تظاهرات بـيشترى در حمايت از بركزارى انتخابات بدوتوع پبيوست كه در آن هم حبريهد ملى و و هم




 ملم استفاده مىكردند ،امامحتملا"كروهمهاى ديكر هم در اين آشوبهـا دخالت داشتند . دولت ترجيح داد كه عناصر دستراستــى را سرزنش كند ، و از ای اين روى چندين نفر از عناصر راسترا دستكير نمود . يكى از كسانى كه ده به مسائل دامن میزد ، رئيس معزول ساواك سرهنگ تيمور بختيار بود ، كه فكر مىكرد اگر اگر امينى بد خاطر توسعه دامنه اغتشاشات و و ناآرامى ها مجبور به استعفاء شود شـو
 تبعيد كند ، و بختيار نيز به توطئه عليه رزيم مشغول شد تا تاينكه سرانـجام طبق د دستور شاه دريك سا نحه ساختكى در بغداد بـ بـ تـتل رسيد . دولت امينى ، بعضا "

 اصلاحاتارضى رفت (كه ابتدا براى اينكه صورت قانونى قضايا تاحدودى حـا حفظ





 سالـها قدمهائى در جههت تنش زدائى بين امريكا و روسيه برداشته شده بود

 (

مذهب و جا معدء 'ير'نى
به صنايع خصوصى- كمك كرد كه سرمايه ملاكين بزركى به سمت صنايع و ساير پروزههاي شهرى حركت كرده و درنتيجه يك نظام كاپیتاليستى تحت سيطر، دولت را در شهرها و اطراف كشور پا يهريزى نما يد . اصلاحات ارضى همچنـين از قدرت سياسى ملاكين بزرگَ ، به نفع قدرت دولـت مركزى ، كاست .
 "نهضت آزادى " پا بد عرصه وجود كذاشت ، شامل افراد مذهبى معمولى و نيز
 مهيندس مهـدى بازركان و آيتالله محمود طالقانى بودند ( كن بعدها در جريان


 در دوران دكتر مصدق و پس از آن بعضى از علماى پيشرو در ابتدا طرفـا
 تحت حكومت او به قدرت برسند ، از مخألفت با رزيم شاه دست كشيده و تا حدودى نيز طرفدار شاه كرديده بودند . همجنين ، آيتالله بروجردى در قم ؛


 بود . نشارى كه از طرف علماى مشهور مشهد اعمال مىگَرديد محتملا" باعث تغيير شكل لايحه اصلاحات ارضى و تبديل آن به يك وجود بـى آزار كرديد . (\&) از زمان فوت مرحوم آيتالله بروجردى ، ديكر مرجع تقليد منحصربهفردى كه مورد قبول همه شيعيان در سرناسر عالـم بوده با شد در ايران وحود نداشت ، اما چند نفر ازآ يتاللهها به عنوان رهبران علماء مطرحكرديدند كداز از آن جمله محمد هادى ميلانى در مشهد ، كاظم شريعتمدارى كها اصلا" اهل آ ذربا يجان بوددولى در درقم



 بر روى ساير گروهمها اثر مى كذا شت بر روى رهبران مذهبى و مقلدين آنـها نيز اثر

## rry <br> فصل هفتم / دـيكتاتورى سلطنتى

كذارده بود . رزيم شاه به مخالـين مذهبى برچسب مىزد كه آنـيا افراد صرفا "


 شريعتمدارى مخالف اصلاحات ارضى نبودند ، و حق راى زنهيانيز ، با توجه بـ

 متحده، و روابط حسنه با اسرائيل بود . (Y) به نظر میرسد كه در هردو طرف تضيه بخشى از حقيقت به همراه مقدارى مبالغه وجود دارد ، باوجود اينكه مسائل اخير آشكارا مورد ناكيد خمينى بودند ، او و همفكرانش به قانون انتخابات نيز

 بعضى ديكر از رهبران مذهبى ، كه شايد خمينى در زمرهء آنـها نبود ، با اصلاحات







 طرفداران بسيارى از اصلاحاتى بودند كه محتملا" به نفع اكثريت مردم تمام مى شد ، و يااينكه حداقل با اينگَونه اصلاحاتمخالفت نمىكردند . در عمل ،



 آينده آنرا بـه بازى خواهند كرفت نبود . وليكـن خمينى بعدها نقاط خعف عملى اصلاحات ارضى را مورد انتقاد قرار داد .
$\square$
مذهب و جا معهء 1 ير/تىن
و استراتزيك امريكا در منطقه بهتر است كه دولت ايران ،بالنسبته به آنجه
 مردمى وسيعترى برخوردار بوده و بر بازده امور و محـيا و متقابلا" از ميزان فساد كاستهكردد . سياست دولت امريكا بالـنسبته به ايران
 بى بيدوشرط از شخص شاه بود ، البته درصورتى كهاو را در جنگ




 و برنامههاى اصلاحىاش حمايت اما نما يا يد . تاكيدى كه حكومت كندى روى انجام
 كه امريكائىها در جها














دوست قديمى شاه ، نخستوزير كرديد .
rrq فصل هفتم / ديكتا تورى سلطنتى
امينى هرگز از همكارى نيروهاى جبههه ملى برخوردار نـكرديد ، زيرا آنهها به او از جهت قبول پست وزارت ماليه شاه و نيز سفارت كبراى شاهنشاهى در امريكا بىاعنماد بودند . آنمها همجنين از اينكه او برخلاف قانون اساسى و بدون
 ملىىها بـود نمىداد ، با او مخالفت مى نمودند . مطمئنا " در چنين انتخاباتى

جبههه ملى و ساير نيروهاى مخالف به موفقيتههاى چشمگیيرى دست مى يافتند . اسدالله علم با رهبران جبههد ملى ملاقات و مذاكره نمود ، آنـها درخواس برگزارى انتخابات آزاد و سا ير آزادىها را نمودند كه مورد قبول قرار گرفت . در ماه دسامبر سال IGFY ميلادى (آذرماه ITY| شمسى ) جبهه ملى شوراى مركزى متحد جديدى را تشكيل داده و شروع به حمله آشكار بهثاه نمود . بزودى اكثر اعضاى شوراى مركزى و بسيارى ديكر از رهبران جبهـه ملى دستگير گرديدند ، و شاه هم بطور همزمان سعى كرد كه با اضافه نمودن مواد ديكَىى بهبر نامد امه اصلاحات

 (اواخر اءץ| شمسى ) دست به انجام يك رفراندوم عمومى در موارد ششكانه زير زد : () اصلاحات ارضى ، r) فروش سهام كارخانجات دولتـى براى تامين بود جه اصلاحات ارضى ، 「
 عمدتا" براى آموزش روستائيان بود ، و بالاخره \&) طرح مشاركت كارگران در
 اينگونه برنامهها بايد در يك مجلسى كه نما يندكان درآن آزادانه انتخاب شده باشند مورد بحث و بررسى قرار گيرد بايكوت نموده بود ، در زانويه سال
 اين چنينى نتايج حاصله بسيار مساعد بود. (بعدها مواد ديگرى نيز به اين
 "انتلاب شاه و ملت" ناميدند . بعدها نيز در تبليغات رزيم همواره از آن بـا با نام "انقلاب شاه و مردم " نام بردند اگرحه از نظر نامكذارى تركيب ناماْنوسى بود ، اما اهميت قضيه اين بود كه كلمه شاه حتما " در اول اين عنوان قرار داشت . مهمترين اصلاحانتى كه عملا" انـجام شده بودــ اصلاحات ارضى و فروش كا رخانجات

مذهب و جامعهء ايرانى

(به فصل هشتم مراجعه فرمائيد ) كتابى در حمله بهرضاشاه و انتقاد شديد از

 نيز تاحدى آرام بود . (9) اما او افكار و نقطهنظرات خويش را تعديل نكرده بود ،







 كه حتى در حملـه بسيار شديدى كه در تاريخ سوم زوئن ( با آ خرداد ) عليه شا شاه








 چخش گرد يد ، از مردم دعوت شده بود نا عليه رزيم دست به جـهاد ( جنگ مقدس)


 ه- تاريخ دستگيرى ايشان سحرگاه روز دوازدهم محرم است نه دهم محرم سالروز عاشورایى حسينى

## Y4I <br> فصل هفتم / دـ يكتا تورى سلطنتى

روزهاى آخر اين شورشها در آنها شركت نمود ، جبههه ملى انتظار چنينتظاهـاهرات


 I PYA-I 9YV نارضايتى عمومى را شعلمور مىساخت جرقهاى بود كه در اثر چـندين سال بحران






 سالههاى lquy
 دستگيرى تعداد زيادى از مخالفين مذهبى و ناسيوني اصلاحاتى كه تامدتى بهنظر جاذ به داشت ، اقتدار مستبدانه خود را حفظ نـا نـا

 فورى اقتصادى تا حدودى حل گَرديده و بزودى ايران وارد مرحله جديدى از

 نيز ظهور كرده است .







مذ هب و جا معهء 1 ير نـى
شمسى ) زندانى گرديد . درآن موقع ساواك مجددا" اعلام نمود كه با او به تفاهم رسيده است، اما خمينى آن را تكذيب كرد . در ماه اكتبر سال 19F4 ميلادى
 كه نسبتا " بىسابقه بود ، لايحهاى را تصويب نمود كه به موجب آن بهیرسنل و مشاورين نظامى امريكادر ايران مصونيت سيا سى اعطاء مىگرد يد . در فا فاصلدكوتاهى پس از آن ، مجلس با دريافت Yoo ميليون دلار وام از امريكا به منظور خريد

 در نظر خمينى اينگُونه مصوبات نشانههاى پيوند بيشتر مملكت بالامريكا بود .





 ميلادى از عراق به فرانسه تبعيد گرديد
رفورم ، شكوفائى ، انفجار ، سالـهاى

سياستهاى اجتماعىــ اقتصادى رزيم مستبد و تحكيم يافته ايران در سالـا

 بخصوص در خارج از ايران، داستان يك موفقيت عظيم بوده است . اين افراد ،
 ناخالص ملى ايران ، اجراى پروزههاى جالب توجه صنعتى ، كثاورزى ، وزيربنائى



 صورت نكَرْته است .درحقيقت ، تغييرات اجتماعى و اقتصادى و پروزههائى كى
ryt
فصل هفتم / د يكتاتورى سلطنتى
رزيم شاه در خلال اين دوران انجام دادءرا مى توان به عنوان اقداماتى در جـهت رشد كاپيتاليست كونه كشاورزى و صنعتى ديد ، كارهائى كه ناكيد ماهوى آنهـا ، با توجه به طبيعت استبدادى رزيم و كنترل انحـا افزايش نفت (1 ( ) ، بركا پيتاليسم دولتى بود . بايك بررسى مختصر و تحلـيلگرايانه ،
 يك واحد (جزء ) ازاين ساختمان غالب كاپيتاليسم حكومتى ديد كه زيرآب اشكال نيمه فئوداللى مالكيت زمين را ، كه به صورت مانعى در راهتوسعه و نيز كنترل حكومت مركزى بر اطراف و اكناف كشور جلوه مى نمودند ، زده و و سرمايهدارى خصوصى را تقويت و حمايت مىكرد (بعضى از مولفين ، كه در مقابل مقايسه سادهانكارانهء اوضاع ايران با كشورهاى ديكر از خود عكسالعمل نشان مى دهند ،
 منحصر به فرد است ، اما انسان ، براى اينكه بتواند به ساختارهاى مشابهاشارداى داشته باشد ، ناكزير از استفاده از اصلاحات كلى است . )با توجه به محدوديت دامنه بحث ما در اين فصل، براى بحث در مورد اجزاء اصلى اقتصاد ايران در اين دوره بهنظر مىرسد اكر ما به عوض اينكه سال به سال را مورد بحث قرار
 بهتر و روشنكنندهتر اين باشد كه به بررسى تغييرات و پيشرفتهاى قسمتهاى








 جهند سال اجراء گرديد ، زمينهاى مالكينى كــه بيشتر از يك دهكده داشتند ، برمبناى ماليات محصولى كه مالكين مىگَرفتند ( كه معمولا" هم رقم پائينى بود ) ،


مذهب و جا معهءاير'نى
نكَهدارد ، و يا اينكه در شش دهكده كه از نظر محصول دهى از ديكران بهتتر بود
 مالكين از اين حق انتخاب دوم استفاده مىكردند . اين حق انتخاب نـ انـ تنـها براى مالك زمين بيشتر و بـهترى را فراهم مى نمود ، بلكه بـه او امكان مى داد كه بهعوض دخالت در امور تنهها يك دهكده تاحدودى در امور شش پارچه آبادى دخالت كند . دربين دهات ايران بودند كسانى كه در حاصل يك زمين سهمم الشركه
 به آنان تعلق مىكرفت . ايـنگوند افراد همواره بخشى از محصول زمين را

 به حسب ساعتهاى كارشان يا پول نقد و پا جنس، و يا تركيبى ازاين دو ، بـه عنوان دستمزد به Tنـها پرداخت آنها تعلق نمىكرفت . Tنـهائى كه پيشنويس لایحه اصلاحات ارضى را تـهيه كرده



 كه آنها زمينهاى خود را از دست بدهند اكر قرار بود اين تقسيم زمين واقعا









 از دهات ايران بود ، زيرا اكر مى خوا ستند تقسيم اراضى راموكول بهنتهيهو درد دست
rfo
فصل هفتم / دــكتاتورى سلطنتى
داشتن نقشه زمين و تعيين سقف مالكيت خاصى براى مالكين بنمايند ، همانكونه
 را بسيار كند مىنمود . از طريق قراردادن سقف مالكيت در حد تملك تنـها يك

 يافتند كه از سقف مالكيت تعيين شده مزبور تجاوز كنند . از آنجائيكه بحث ازي





 در خود لايحه اصلاحات ارضى ، بدخاطر پارهاى دلايل خاص اقتصا
 بـراحتى امكان پـذير مى
 ارضى ، كه در ابتدا افراد جوان و پرحرارتى بودند ، سعى كردند كه پـ پ از


 بيشتر از هه درصد زمينهاى ايران به ملاكين بزرگ كه بيشتر از يكیارجه آبادى دارند تعلق دارد ، بهترين برآوردى كه مىشود اين است كه در اين مرحله تنـها
 نيست ، بخصوص از اين جهت كه كشاورزانى كه در مرحله نخست اصن اصلا صاحب زمين شدند ، به خلاف كسانى كه در مراحل بعدى زمين گرفتند ، معمولا"


 هركشاورزى كه زمين مىكرفت بايد در يكى از تعاونيهلاى اعتبار كشاورزى عضو

مذهب و جامعهء ايرانى
مى شد ، و از اين روى تعداد زيادى از اينتعاونى ها تشكيل كرديد . نقش اين









 كافى وجود نداشت نا ببينـند پولى كه وام گرفتـــه شده عملا" به مصرف امـر


 درحق ديگران ظلم و تبعيض روا مىگرديد ، كه از آنجمله صنعتكران آبادى كه
 . بود ند
عليرغم همه اين مسائل ، Tامار كسانى كه درمرحله نخست اصلاحمات آ ارضى






 ايرانهستند و يا خير ، حلوفصل نمود . وسايل سنتى آبيارى در بسيارى از نقاط
 كوهسارها تامين مى نمايد . حفر و نكَهدارى يك قنات نيازمند صرف وقت و آ

تحصص بسبارى است ، اما نقسيم عادلانه آب را مسكن ساخته و از نظر محيط



 شايد ابن راه حل بهترى بوده با شد .











 نظير خسكشالى هائى كه بيش از جند جنكّل باقى نكّا


 بهيبود روشهياى سنتى خود بروند • حتى درزمينه روشهاى ماي مطمئن و و آزمايش




 ارضى ، در زمينه اينكه كارهائى بشود و وسائلى در اختيار آنيا قرار داده شود

مذ هبب و جا معهء ' يرُ 'نى

كه بـووسيله آنهها تـوليـدايشان افرايش يانتد و به نحو بارزى مرفهتر شونـد ، اقدامات مكفى صورت نكرفت . از آنـجائيكه كنترل تيمتها توسط دولت بيشتر بـه نفع شهرنشينان بود ، زيرا اوخـاع شهرها از نظر سياسى حـساستر بود ، و در
 ايرانيـها ــ را بدقيمت بينالـملللى مى حـــد ، درنتيجـه كشاورزان بـ طبقهاى كه مورد لـطف و عنايت دولـت قرار نـكرخند بودنـد تبـد يل شدنـد ، البتـه استثنائانى هم وجود داشت. آن دسته از كارگران كشاورزى كه در آباديـها ى تقسيم شده در مرحله اول اصلاحاتارضى زندگى مىكردنـد ولى زمينى گیرشان نيامده بود ، شانس اينكه تو سط كشاورزان صاحب زمين استخـدام شوند حتـى از شانس استخـدام نزد ملاكين قبلى نيز كمتر بود ، و لـذا اكثر آنـها بـهيل عظيم ممهاجرين شهرها
 ميلادى (IVAI شمسى) به حدود A درصد كل جمعيت كشور در هرسال رسيد ، كه الـبته اين رقم بسيار بالاتر از رقم متوسط دوران شمسى بود (10) . در بـهار سال IqFF ميلادى (حدود فروردين ITFY شمسى )'ارسنـجانى مجبور شد كه از سمت وزير كشاورزى استعفاء بدهد ، و دليل آن بهطور عمده اين بود كه شاه هرگز اجازه نمى داد كه شخص ديگرى آنقدر معروف شود كه براى حكومت مطلقه او خطرى محسوب گَردد ، و ارسنجانى در بين كشاورزان ايرانى آشكارا محبوب بود . ارسنجانى مى خواست تاحدامكان زمينهاى ملاكين بزرگ رابهكشاورزان انتقال دهد ، و از اين روى شعارها و توقعات مردم در اين زميند را ترغيبب مى نمود . پـس از استعفاى او ، مراحل بعدى اصلاحات ارضى بسيار محافظهكارانهتر از مرحلـه نخستين بود ،و بـه خلاف آرزوى ارسنجانى و بـسيارى از كشاورزان ، در مسير تكميل مرحله اول آن اصلاحات اقدامات نا چاتيزى صورت
 كافى ، و يا برناهدهاى توسعه كشاورزى و تامين بذر جـديد و ارائهكمكهاى ديغر براى بالابردن حجم محصول كشاورزان مرحلـه دوم اصلاحات ، پس از آنكه تحـت فشار محا فظهكا ان مورد تجـد يـنظر قرار گَرفت ، بيشتر به تنظيم سيستم موجود شبيه بود تا تقسيم مجدد ثروت . بـ صورت فرضى قرار براين بود كه در اينمرحلـه تمام آبادىهاى باقيما نـده از مرحلـه

اول ، كه جزو استثناها ياوقف و اجاره 99 ساله نبؤ ، تقسيم شوند . به مالكى
 اجارهنقدى ، تقسيم زمين برمبناى تقسيم قبلى محصول ، و يا فرو كثاورزان بود (كه تعداد خيلى قليلى از زمينداران ابن راه الخير را برا برمى













دهات ايران بود .
 اعظم كمكهاى مالى و فنى و تشويقهاى دولتنى متوجه تعداد معدودى










مذهب و جا معهء 'ير'نى
ارضى صاحب شدهاند در اختيار اين شركتها قرار دأده و در عوض، به نسبت












 روى خوشى نشان نمىدادند ، اما مطالعه درستى كهتمايل آنها را در سال ها هاى بعد نشان دهد دردست نيست . بهرصورت ، اينمطلب شكَفتآور و باورنكردنى





 مورد عنايت وحمايت بود ، واحدهاى بزرگى تجارى ــ كشاورزى بود كه بعضا "
 ه تا ها هزار هكتار وسعت داشتند معمولا" در زمينهاى زير سدهاى جديد ،
 واحدها در زمينهاى"جديد " بوجود بيايند ، اين شركتها نيز در مسير كار خود


rol فصل هفتم / د يكتاتورى سلطنتى
جمعيتمهاجرين روستائى بپيبوندند . اين واحدهاى بزرك تجارى - كشاورزى معمولا" تنـها بخش كوجكى از زمينـى را كه در اختيار داشتند كشت مى نمودند ، و از ديدكاه متخصصين ايراني، كمك نسبى آنهها بر اتتصاد ايران به نحو
 بزركترين أين واحدهاى تجارى ــ كشاورزى ، بخصوص در خوزستان ، بعضا " بخاطر عملكرد ضعيفشان ، تحتاداره دولت درآمدند . هم شركتهایى سـهامى زراعى و هم واحدهاى تجارى ـ كشاورزى بزرگّ، نسبت به كشاورزان متوسط در سطح توليد نازلترى ڤرار داستند (\& أ) . دليل عمده اين امر آن است كــهددر زمينى كه امكان داشت با كاركر بسيار ارزانتر و با ماشينهاى ساخت خانكى با صرفهترى به امر كشاورزى پرداخت ، اين شركتها سرما يهگذارىهاى بسيار سنگینیى در تامين سيستمهاى آبيارىزمين و نيز خريد ماشينآلات كشاورزى گرانقيمت از غرب
 ماشينآلات كشاورزى خارجى و نيز صاحبان منافع خاص در ايران بودند كه
 تاكيد عمده آنهابيشتر روى توليد محصولاتي بود كه بهكار صادرات مى كه درنتيجه سطح توليد محصولات غذائى در ايران را پائين آورده و و وا بستكى
 سياست دولت نيز حمايت از كشاورزى مكانيزه خصوصى بود . در رابطه با
 كمكهاى اتتصادى و يافنى ، و يا كمك در جهیت تشكيل اجتماعات تعاونى چچند
 روستاها پیشرفت ناچيزى حاصل شده بود ، كه از آن جمله مى آوان از سیاه دانشكه از دييلمههاى خدمت نظام وظيفه تشكيلگَرديدهبود ، و نيز مكمل آن سچاه بهداشت و توسعه نام برد كه محدودهء كمترى را شامل مى شد . اما در در مسائل بديهـىترى هم چون توليد محصول ، دولت اقدام نا چيزنترى به عمل آورد .
 هيحگونه كوششى در زمينه جمعآورى امكانات به منظور تـهيه ماشينآلات بهعمل نيامد، و ارائهخدمات توسعه و نيز آموزشهاى فنى نيز در در حد بـا بسيار پائين و غيرمكفى بود . بيشتر تعاونيهاى زراعى، ‘’بدعوض اينكه در زميندهاى توليد و

مذ هب و جا معدء / ير ' نى
سيس بازاريابى محصولات كمك جدى بكند كه البته در توان اين قبيل شركتهاى




 مىتوانست آب را ، كه از باارزشترين منابع اوليه كشاورزى است ، به ديكران بفروشد .





 كشت در ايران ، در مقابل جمعيت انبوه كاركران انـان كثاورزى بيكار و و يا كمكار در در







 ميزان افزايش توليدات كشاروزى را
 واقعيت هولناك كه ميزان رشد توليدات كثاورزى از رشد رشد جمعيت كشار كشور پائينتر بود الظهار كرديده است . برآورد واقتى ميزان r Y ت ا بهميزان

## ror فصل هفتم / دـيكتا تورى سلطنتى

مكانيزه، بيكارى و يا درآمد بسيار پائين كارگران كشاورزى ، و رشد جمعيت روستائىى ، جريان مهاجرت روستائيان به شهرها - بخصوص تهران-ـ سرعت بيشترى مىگرفت، ششهرهائى كه براى جذب اين نيروها مسكن ، وسائل تفريح و آسايشى ، و حتى به اندازه كافى كار نداشت • وضعيت كشاورزى فوق توام با رشد مصرنـ مواد غذائى به معنى افزايش سريع حجم واردات كشاورزى بود . اين امر ،
 را بهوجود مىآورد . دولت همچچنين باعث تقليل ميزان توليد كوسفند كرديد و درنتيجه مجبـي مهاجرت سنكين روستائيان بهشهرها، جمعيت روستائى ، به دليل رشد طبيعى
 سال كاركردن بودند تشكيل مى دار ادند اند و از اين روى كشاورزى (با تقليل نيروى كار روستا ) بازهم تضعيفمىگرديد

 قدرتمندتر بودندـ بر روستاها بود . اين مطلب ، خصوصا" در كنترل قيمتهاى محصولات اساسى غذائى بهچشم مىخورد و تا مدنىاز نارضايتى پرهياهوى جمعيتهاى نسبتا" مرفهتر شهرى جلوكيرى مىكرد . اين كنترلها غا غالبا " براين
 مى پرداخت ، قيمتى كه سطح درآمد روستائيان را نسبت به شهرها از آنحه بود نيز پائينتر نكّهمىاشت .
 باوجوديكه احتمالا" اين خوانين قبايل قشقائى و بويراحمدى بودند


 مرفدتر بهتر از مردم قبا يل كه نفوذ كمترى پيش مقامات داشتند پیيجوخم هاى مقررات اصلاحات ارضى سوءاستفاده كرده و نسبت به زمين متعلق



مذهب و جا معهء 1يرا نى
زمينـهای مرتع و چچراكًا از د ستشان گرفته و آنـها را بيشتر از پییش وا بسته و تحت نفوذ بوالـهوسى هاى دولت ، سياستها ، و رأندارمهايـش درمىآورد. پروزههای متعدد كشاورزى و غيره به قيمت از دست رفتن چراگاهیها به اجراء درآ مده و مردم قبايل براىى امرار معاش خحود از طريقه ابتـدائى كَلـهدارى و استناده از مراتع طبيعى با مشكلات روزافزونى مواجه شدند . در سالـهاى دهـ
 امريكاتُى اوائه مىكردنـد ، خصوصـا" قانع گَرديد كه به عوض تكيه بر دامهاى اينـقبا يل براى تامين بخش اعظم گُشت كشوربهـتر است كه به دنـبال ايجاد مجتتمع هاى بزرگِ گوشت ، مرغ ، و لبـنيات بوده باشد كه الـبته لازمه اينكار وارد نمودن ماشينآلات گران به قيمت دامدارى، دام ها ، و خوراک دام بود . اين
 بهعلاوه اينكه مردمابيان مصرف گُشت تازه بره و گوسغند را بـكوشت كَاو و يا كَشتهای يخزدد وارداتى ، كه بهجهتت سياستهای دولـت در مورد چراكَاههها و كُلـهداران بيش از پيش برآنهها تحميل مى شد ، ترجيح مى دادنـ . محمدرضا شاهنيز ، نظير پدرش، سياست اسكان قبا بل را نتعتيب مى نمود ؛ اما برنامه او اسكان T نـها بهوسيله زور اسلـحه نبود ، بلكه مى خواست Tنـيا را از منبع ارتزا قشان محروم نما يد تا درنتيجـه يا بـه كشاورزى روى آوردهو يا جزو طبقات نيمه كارگرى مناطقمحروم شهرى درآينـ ( (1^) ل درست مانـند قضيه زراعت روستائيا ن ، رزيم احساس میكرد كه گَلـهدارى سنتى كارمدرنى نيست ، اما دامدارى بـه سبك امريكائىها ابينچنين است ، و الـبته امريكائىها و اليرانى هاى ثروتمند نـيز از روش دوم استفادد بيشترى مى برد نـد . هم در مورد كشاوزى و هم درمورد دامدارى سنتنى ، آن روش زندگى كه مردم عادى با حـداكثر استنفاده از منابع كنارى امرار معاش نموده ، و عنداللـوم نيز كار خود را با تغييرات و تعـد يلات جزئى آزمايش شدهأى ادامه مى داد ند ، بطور روزافزونى قربا نى الستفاده كلى از واردات جد يـد و

 مىكردند و از آنـها كرفته شده بود مراجعت نمود ند ، و فصلآخر اين تلاش و تنازع د يرپاي هنـوز به تحـرير درينيا مده است ) • باوجود يكه هم در زمينه كشاورزى و هم صنعت واحـدهاى مكانيزه بزرگ تنـها بـخش قلـيلى از كل واحدها را تشكيل

مى دادند ، نكته مهم اين است كه سرمايهكذارى و كوشش هاى دولـت به شدت روى اين واحدها متمركز بوده و توليد كنندكان كوچك مورد بیىمهرى قرار داشتند : احتمالا" هدف اصلى از اصلاحات ارضى از اول هم يك هدف اقتصانصادي نبود ،
 كتاورزان و قبا يل توسط دولت بود ، كه به اين هدف هـ دم دست يافت
 بيشتر مرتبط بود تا تغييرات عمده كشاورزى ( بدعنوان مثال در آن دوره كه
 نشده بود ) • نواتص اولين برنامه امه هـت سالـه را قبلا" شرح داديم
 كه در اينميان نيز همواره بين سازمان برنامه و بودجد كه"مستقل" " بود ، و

 برنامه خود كنترل پروزههايشان را دردست داشته باشند دائما " منشاء تاخير و عدم بكاركيرى كامل نيروها بود . در اواخر دهه سالههاى



 است . بهز عم اين گزارش پيشرختهاى اقتصادى عمدهاى كه در خلال نيم كليه قرن كذشته در ایران بهوقوع پیيوسته نه در اثر برنامهربزى، بلكه بهخاطر ناسيوناليسم بوده است ـ پیشرفتههايى نظير كنترل بيشتر روى نفت ، تعرفدها ، وروابط باخارجحىها ( 19 ) •بنابراين بهعترين چيز آن است كه در مورد برنامهريزى در ايران جانب احتياط را حفظ كنيم • در حقيقت رزيم از يك استراتزي كلى اقتصادى تبعيت مى نمود ، كه به مقدار زيادى تحت تاثير درآمدهاى روزافزون نفت بود. ليكن بهرجهت محتمل است كه قسمت اعظم اين استراترى را بدون مكانيزيسم وجود يك سازمان برنامــه هم پيش برد ، اگرجه وجود اين سازمان چندان هم بىتاثير نبوده و اقلا" اين نقش ايدئولورپيك را بازى مى اهرد كهنشأن دهد دولتت پيشاپیش در فكر منافع همه مملكت بوده و از مدرنترين

مذهب و جا معهء /يرانىى
مكانيسمها براى اطمينان خاطر از حصول يك پيشرفتاقتصادى و اجتماعى سريع استفاده مى كند . اما در حقيقت غالبا " آنحه شاه د يكته مىكرد هما هـان سياست هاى اقتصادى دولت را تشكيل مى داد .


 ميزان مصرف كارگر ، استناده مى نمود . عليرغم چچند "ضر به خردكنـنده " نما يشى ،


 اين سياست دولترا بر مبناى اين فرضيه توجيه مى كردند دند كه در اوا اوايل كار سطع
 بالاتر اقتصادى هستند بيشتر مورد حمايت و انتفاع ترار خواهند گرفت ، زيرا

 سطح درآمد طبقات پائينتر را بالا برد و به توزيع عادلانهتر درآمدها پرداخت

 مسابقه رڭيم در بزرگتر شدن ، تدرت نظامى ، و نــوسازى كه با بيكارى ، اتلاف ،
 زمينه سياستهاى دولت درحهـت سرما يدگذارى سنگين ، پرسنل ، و واردات انبوه


 همهجانبهو وسيعى را با شركتهای


 قه:رائى بود ، كه دولت را ترغيب مىنمود تا نه تنـها ماليات برد برآ مدهاى ملايم

خود را اعمال نكند بلكه از تدوين مالياتهاى مترقى ديـر نيز اجتناب نمايد . دولتاساسا" مىتوانست بدون دريافت ماليات نيز سركند ، و از اين روى هركز
 توازن معقولترى در بين سطح درآمد و نه براى آماده شدن براى روزى كه درآمدهاى نفتى روبه كاهش مى دكذاشت ، كه آن روزهم خيلى دير نبود . از آن جدىتر اينمسله بود كــه د درآمدهاى نفتى بر رونق چشمكير اقتصادى
 شمسى ) كه در نتيجه T ان درT مد سراند ايران برحسب ارقام واقعى از حدود
 رشد اقتصادى براى يك كشور نسبتا " بزرك در عصر حاضر كرديد ، نه تنها باعث تقليل اختلاف سطح درآمدها بين اغنياء و افراد فقير نترديد بلكه آن را افزايش هم داد. عمدتا" بدخاطر سياستهاى دولت ، بيشتر منافع بهجيب طبقات بالا
مى رفت .

سياستهاى دولت در جهت حمايت از توليد خصوصى اجناس مصرفى نسبتا " كران قيمت بود ، كه قسمت اعظم آنرا قطعات ساخت



 مستقيم خارجى در رشتدهاى ديگر چندا
 نفتى ، مىتوانست مالياتهاى صنعتى را ، درجـهت حمايت از بعضى صنايع خاص ،

 وجود همان درآمدهاى نفنى ، دولت قدرت اين را داشت كه به كارمندان ادارى سطع بالاى خود حقوقهاى نسبتا " زيادى بیردازد تا درنتيجه Tنهـا بتوانند اين اقلام مصرفى نسبتا " كًان قيمت را بخرند سياستهاى مناسب دولت در اين زمينه عبارت بـن بود از وضع تعرفدهاى

مذهب و جا معهءا يرا نى


 سرمايءكذارى خارجى • وضع تعرفههاى بازركا









 اقلام پيچیدهانى كه چندين جزء
 آنها كم خرجتر بود طبيعتا " تعرفه توليدى كمترى هم








 آن
 يعنى به صنايع بزرگى با نرخ بهره بيشتر و صنايع كوچك با نرخ بهر بـره كمترى وام


يرداخت مى شد ،طبعا " از ميزان بيكارى واختلاف سطح درآ مدها كاستد مىگرد يد .
 حملـه همكانى مردم به بانكها در ماهـهاى قبل از انقلاب بود ، اكرجد معمولا" دلايل ديكر را بيشتر اسم مى برند ) •
انواع معافيتهاى مالياتى در مورد تشويق سرمايدكذاران خارجى ، و يا
 اينسياست ، معافيت مالياتى به عنوان راهى براى جلوكيرى از تمركز صنايع در

 ماليات تعلق مىگرفت. چچند سال كه از آغاز اعلام اين سياست كَذ شت د رعمل ديده شد كه باز تمركز صنايع در استان مركزى ، منتهـي در يك حلقه كمربندى در
 كارخانجات براى انجام امور عادى خود قانونا " احتياج بدپروانه نداشتند ، اما حــا نجه مى خواستند جيزى را صادر و يا وارد نمودهو يا اينكه با دولت معامله كنـند صدور پروانه لازم بود . پروانـههاى دولـتى در هر رشتـ از صنايع تنـها به
 به تعداد زيادى از شركتها پروانه تاسيس كارخانه داده شود آننوقت زيادى تعداد آنها باعث ازدياد توليد جمعى گرديده و درنتيجه هركارخانه به تنههائى

 براي ايجاد روابط با يك يا چند نفر سرشناس كه مىتوانستند دريافت پروانه و ساير حما يتهاى دولتـى لازم را تضمين نما يند در تههران صرف كنـند . در مورد
 مى شود كه بعضى از ايرانيان كه در بالاترين سطوح اجتماعى و يا ادارى بودنـد (نظير اشرف پیهلوى و پسرش شهرام ) ده درصد سهیام كارخانه را برای خود مىگرفتند تا امكان دريانت پروانه را فراهم آروند . اين قبيل كارها ، به همراه ساير كارهائى كه در بخش صنعت مى شدو قبلا" شرح داديم ، و ساير اشكال فساد مالى ، قيمت نروش اجناس ايرانى را بهطور قا بل ملاحظهاى بالا برده و درنتيجه بازارفر وت داخلى و بالمآل خارجى Tنـها را محدود مى نمود . اين امر همچپنين به

مذ هب و جا معهء'ير' تى
توزيع عـادلانه درآمد فشار بـيشترى وارد مىكرد . فنساد مالىى كه به همراه رشد درآمد نفتى هم چچون قارج روئيد و فزونى گرفت ، بـه نوبه خـود يكى ديگكر از مكا نيسم هاتُى بود كه سرما يدهارا به سمت طبقات باللا و سيس خارج از ايران سوق مى داد . ا اين امر همچچنيـن افراد محروم را بـيشتر زير كلـيد كنترل شاه درمىآورد .
 عظيم روبه رشد شاه ، فساد مالى در د ربار ، خاندان سلـطنتي ، و طبقه ممتاز جامعه بهحدى زياد بود كه سمهم عمدهاى در افزايش مخالـفت توددهاى عظيم مردم داشت• خيلى از شركتهاى خارجى نيز در رشوهدادن به بعضى از ايرانيان د د دا دت اما در مورد سرما يههاى خارجى ، با وجود يكه از نظر قانون خارجى ها تنـها مى توانـستـند در شركت ها و كا رخانـحات ايرانى فقط اقليت سمهام را داشته باشند ، و پارهای محدوديتهاى ديكر نـيز براى آنـيا وضع شده بود ، اما احازه داشتند تا منافع حاصلـه از سرمايهگذارىهاى خـود را آزادانه از مملكت خارج كنـند .د. بروشورهاتى كه برای سرما يهكذاران خارجى چحاپ گرد يـده بود ادعا مى شد كه در ايران كسب منافع تا هr درصد روى سرما يـ امرى طبيعى است . اقتصاددا نهائى كد بااوضاع و اححوال ايران آشنائى دا شتند اين رقم را تا ها درصد ذكر مىكردنـد ، وسودهاى تا 100 درصد و YOO درصد هم در بـخش تحارت و صنعت شنـيده مى شد . بنابـرا ين اكراه"سنتى " مردم خاورميانـه كه مبل نـداريـد تا در صناـع "غيرسودآور" سرمايه گذارى كننـدراه را براى يـك رونـ صنـــى كه بيـشتر روى سواركردن قطعات پيـش سا خته لـوازم مصرفى و خا نكى متمركز بردد و هدـ آن نـيز يك بازار مصرف محدود و نستتبا " مرفدتر بود هموار نـمود . چچـنـين رونـق اقتصادى و صنعتي مسائل عمدهاى را در درون خود به همراه داشت . سرما يـگذارى خارجـى در ايـران بـه مرانب ازحـجم واردات اجـناس خارجـى كمتر بود ، و شركتهاى بزرگ خارجى عـشق جـنونآميز شاه نسبـت به د ستكاههها و هحصولات فوق مدرن و بسيار پيچچيده را ترغيبب مىكردنـد . در زمينـنتسلـيحات نظامى ، شاه ميلياردها دلار از اسلحههاى آخرين مدل و بسيا ر جديد خريدارى كرد ، درحاليكه غالـبا " اين سلاحها هنوزدر مرحلـه طراحى بوده و به خط تولـيد نرسيده بودنـد . كامپيوترها 'و سا ير دستكاهـهای با تكنولـوزى بسسيار بالا نـيز با آ مار و ارقام ابـتدائى نغذيه شده و كارخانجات نيمه اتوما تيك را كنتول مى نمودنــ .

ايران تبـد يل به بازار مصرف عظيم حـبوبات امريكائى كُرديد ، كه بـخشى از آن بـ عـنوان خوارك دام ها و مرغهاى وارداتى امريكائى كه ترار بود مكمل و بعضا "



 خاور دور نيز در كارهاي كاركرى توام با تخصصص اشتغال داشته ، و كارگَران افعانى نيزبهد نبال كارهاي كارگگى غير تخصصى وارد مملكت مى شدنـد كه درنتـيجه سطح دستمزدهای كاركران ساده را پائين مى آوردنـد . خارجـيان متخصص ، برعكس

 وجـود شان باعث بالارفتن هزينه مسكن كه نسبتا " كمياب بود مىگرديد ، دست بـه

دست هم داده و موجبات نارضايتتى و تنـفر مردم از آنـها را فراهم مىكرد . در چـها رچوب همين سياست هاى صنعتى حما يت از چچند صنعت معدود سرما يه بر ودر عين حال پرمنفعت است كه حركتـهائى را كه هر از چنـدكاها هی ، در جـهت نفى "سودجـويان " و يا حما يت از مشاركت كاركران در سهام كارخانـجات ، انجام مىگرديد مىتوان ارزيابى نمود ، اگرچجه سروصدا و تـبليغاتى كه پـيرامون این

 منافع سرشار بيك اقليتت ، عدم توازن سطح درآمدها ، تورم بالا ، فساد مالى ، و
 اجتماعى و اقتصادى بـيشتر بهمردم داده بود . ابي حركتها ، به همراه بعضى سياستهاى ديگر ، براى خوا بانـدن نارضايتى طبقهاى كه همواره نارضايتتى خود را ابراز مى نموتـ يعـنى كاركران كارخانجات ات طراحى شده بود . نارضا يتتىهائى كه بهصورت اعتتصابات متناوب، غ غيرقانونى ، و بدون اينكـ در مطبوعاتو يا

 از رشتههاى خاص تجارى ، بعضا" از طريق ازدياد دستمزدها و بعضا " از طرق ديكَى ، كه در واقع خيلي كمتر از Tنهچه كه اكر T انـها را رسما " اعلام مىنمودند

مذهب و جا معهء ' يرا نى
برجسته بودند، به صورت يك كروه نسبتا" مورد حمايت والتنفات درآمدند . البته ما نمىتوانيم گزارشا تى را كه فىالــثل مىگويند سطح دستمزدهاى فلان
 اكثريت كارگران بیذيريم • در مورد "سود جويان " كه زندانى و و يا تبعيد مى شدند بايد كَت كه آنها غالبا " از تجار منفور بازار و يا افراد اقليتها تشكيلمى شدند -تا سرما يهداران و تجار جديد و پولدار مسلمان
اين همد به معناى آن نيست كه سياستهاي صن صنعتى دولت فقط نتايج منفى بهبار آورد . نرخ رشد صنعتى ايران يكى از بالاترين نرخهاي رشد صنعتى در


 سبك غربى بود ، كه با بى علاقكىو عدم حما يت از صنايع دستى و ماشينى كوچك كه مىتوانستند سهم عدهاى در بالا بردنميزان توليدو سطح ا بتنغال و تعادل بيشتر سطح درآمدها داشته باشند همراه بود ، و نيز حمايت از سرمايمگذاريهانى خارجى و كونهاىاز توليد كه نيازمند حضور وسيع خارجى ها بود ، و بالاخره تعهـد فروش اقلام مصرفى خارجى . اين عوامل به نمركز بيش از حد بازار مصرف ملى
 نتيجتا " بهافزايش واردات مواد غذائى ، كالاهاى سرمايهاى ، و بسيارى از كالاهاى
 كه غالبا " توسط برنامهريزان اقتصادى خود ايران نيز مورد توجد قرار گرفتنهاند دراثــر سياستهاى دولت ايـران بدوجود آمــده بودند، مسائلى از قبيـل تمركز بيش از حد در تهران و چند شهر بزرگً ديگر، واردات تعداد زيادى
 همه اختلاف روبه رشد توزيع درآ مدها در بين اتشار مختلف مردم ( (To ) . باتوجه به آنـحـهدر فوق شرح داديم تعجبآورنيست كه اختلاف سطح
 رو بهافزايش كذاشت . باوجوديكه بررسى خوبى درمورد سطح درآمدها وجود ندارد ، اها بررسىهائى در مؤرد مخارج خانوارها وجود دارند كه اقتصاددانان


## rir <br> فصل هنتم / د يكتاتورى سلطنتى



 سال IqVF ميلادى (Irar - Irar شمسى ) ،هنگًا ميكه درآمد نفتى كشور در اثر افزايش سريع بهاى نفت زياد گرديد ، چشمگيرتر بود . ميزان اين افزايش



 كستردهاى كه در اين باره در ايران به عمل آمده نشان دادهشده كه در تمام ابـا ابعاد


 اختلاف سطح درآمدها را كاهش دهد ،اتقاق مىافتاد . بـهرجـهت ، همانگونه كه قبلا" متذكر شديم ، اين طبقات مرفه بودند كه از افزايش درا مدهاى نفتى و ساير منابع مالى دولت بـهرهمند مى شدند ، و طبقات فقير چییز بسياركمترى بددست مى آوردند .
اين امر بدان معنى نيست كه اكثر افراد فقير ظاهرا " فقيرتر شدند . باتوجه بهافزايش چششمكير درT مد سرانه مملكت ، طبقات ثروتمند بسيار ثروتمندتر شدند و و طبقات فقير هم اندكى وضعشان بههتر شد . اما طبقات فقيرتر از چنان سطح درآمد


 و اين برنارضايتى روبه رشد آنها مىافزود . الگوهاى مصرفى كه از طريق اين

 رو به افزايش واردات ، كشانيدن اقتصاد به سمت تكيه بيش از حد برخارجىها ،

مذهب و جا معهء / يرانى

مهیاجرت انـبوه جـمعيتهاى روستاكىى به سمت شهرهانئى كه خود دچار جمعيتزدگى بودند ، و فقدان وجود مسكنهاى ارزان ڤيمت در مناطق شهـرى و درنتيجـه رشد سرسامآور قيمت مسكن در شهـرها ، كه بهخاطر حصور روزافزون خارجىها و دستمزدهاى بالايشان بـه انزايش قيمتها و كمبودها - بخصوص در زمينه
 عدم تمركز اقتصادى و توزيع صحيح جـعيت وجـود مىداشت هم مىتوانست بـه توزيع عادلانهنر در آمدها كمك نموده و هم خود از آن منتفع گردد . ضمنا " باعث ايجاد بازار مصرف اجـناسى كه در آن محصولات ايرانى نقش بيشترى داشته باشند شود • و باز چـنانچهه سيا ست دولتت در جـهت حما یت از كشاورزان و تولـيدكنندكان كوچك بود این امر به رونق تولـيد ، افزايش اشتغال ، و ترغيب توزيع صحيح جمعيت ، بخصوص چنانچچه صنا يع دستى و كوپك در روستاها و يا نزد يك به آنـها ا يجاد مى شدند ، مىانجاميد . تتنها از طريق سرما يدكذارى متـنوع ، هم در سطح شهرها و هم روستاها است كه مىتوان نيازمندىهاى جمعيت سريعا "
 بخش مربوط به نفت در اقتصاد ايران با كَشت زمان أهميت روزافزونى
 بهرهبرى شاه قيمتهاى نفترا چههاربرابر كند ، نفت از منا بع درآمدهاى تدريجا " روبه رشد ايران بود ، زيرا سطع توليد بهتدريج افزايش پيدا مى نمود بطورى كه سهم درآ مدهاى نفتى در بود جههاى عمرانى تا سقف AA درصد رسيد . در اواخر
 يا با شهr شمسى (ايران توانست با مذاكراتجديدى كه با كنسرسيوم انجام داد تا حدودى كنترل سطع توليد و قيمتگذارى رابه دست كيرد ، كه الـبته همواره مقدار تضمين شدهاى نفت در اختيار شركتهاى عضو كنسرسيوم قرار مى داد تا آنـها راسا " بهفروش رسانند . باوجـود يكه اينـكار بعضا " بهمعنى بازكشت نسبر به شرايط زمان ملى نـكرديد ، وبلكه برعكس ، Tآن شركتها از هركونه افزا يش قيمت توسط اوپک بهشدت سود مى برد ند
 كه كشورهاى عربى آن د سته از شركتهاى غربى را كه با اسرائيل مبا دلاتى دا شتند

تحريم نفتى كنند و بدينترتيب بهـاى نفتعملا" به دو برابر افزايش يافت . در جلسه بعدى اوبك كه در اواخر سال IqYr ميلادى (IYAY شمسى ) برگزار كرديد شاه بكونه موغقيتآميزى قيمتهــا را دوبرابر ديكر نيز بالا برد . استدلال الال او اين بود : در حاليكه قيمت كليه اجناس افزايش يافته است ، قيمت نفت بطور مصنوعى پائين نگهداشته شده است . بعدها شاه سخنانغلوآ ميز و پرآب وتابى برزبان آورد كه بدزودى ابران جزو پنح قدرت بزرگ دنيا شده و متوسط درآمد انرادش از همه جلو خواهد زد . بـه نظر مى رسد كه شاه اينواقعيت را درك نكرد ده بود كه نمىتوان بدهادگى مفدار زيادى درآمد (نفتى ) وارد اقتصاد ايران نمود و در عين حال از عواقب حاصله ، نظبير ايجاد توزم ، كمبودها ، و كَرم نمودن
 شمسى ) او شخصا" رياست يك كنفرانس رسمى دولتتى رابرعهدهد داشت كه در


 داخلايران كَرديد . جرياناتى كه در بالا شرح داديم ــ از قبيل تاكيد روى واحدهاى صنعتى و كشاورزى بزرك كه در نتيجه مهاجرت بيش از حد روس روسنائيان به شهرها و بهتبع آن كمبود مسكن و ساير اجناس و خدمات دنبال داشت - تا حدود بـحرانزدیَى پيش رفتند . در شهرهاى بزرگى كمبودهاى مواد غذائى، خاموشىهاى برق ، راهبندانهاى حـاصل از ترافيك، ازدياد
 و داد و خرياد و بعضا " كلاويز شدن مردم در خيا بانها يكى از نـشاندهاى فشار روحى و جسمى آنيها بود.





 تبعات منفى احتمالى اين فروش ها بود . علاقهغرب به فروش ساليانه ميلياردها

مذ هب و جا معهء /ير! نسى
دلار اسلحه به ايران، رونق اتتصادى غرب را كه به خاطر افزايش ببهاى نفت





 جيفتن كه انگليسىها به ايران دادند حتى از آنجه خود در در ارنـن آن آن كشور



 پيجيده استراق سمع الكترونيكى به نام I B EX كه توسطامر انريكائيهيا طراحى شده












 مى گرديد ، زيرا بخش اعظم سيمان و ساير مصالح ساختمانى موجود بايد بـمصرف
7. Grumman 8. Lockheed 9. Westinghouse

تامين جا براى نكهدارى از دسنگاههها و ابزار نظامى مى رسيد . بدين ترتيب
 مرتبط دانسته شد ، و وجود تعداد زيادى افراد خارجى و مقاطعد كاران بـانيكا نها




 وارداتكارشنا سان و متخصصين خارجى افزا يش يافت و مشكلات مر بوط به كمبودها ،
 تورم و سا ير مشكلات اقتصادى موجب كَرديد كه در اوا وا (حدود خرداد كردد . او بلافاصله به اجراى يك برنامه ضد تورمى دست زد ، كه اين امر باعث









 غربزدگى برخاست (در اينمورد به فصل هشتم مراجعه شود ) .
 اينكه شاه درقضيه افزايش بهاى نفت توسط اوپكَ نقش رهبرى را بهعهـده كَرْت

 1; تجارت امريكا مصداق داشت : تسليحات، نفت ، و بانكدارى. همچنین

هذهب و جا معهء ايرانى
توليدكنـدكان تكنولوزى برتر ، حبوبات ، دستكا هرهاى كشاورزى ، و لوازم مصرفى فروش متنا بههى در ايران دا شتنتد . سفارشات عمده قبلى ايران ، حداقل در بـيشتر
 از اين كارخاندها مبالغ هنكفتى را ، غالبا " به صورت غيرقانونى ، براى دريافت

 نفتايران را ، كه در سطح دنيا دومين صادركننده بزرگَ نفتى بود ، به فروش
 سود مى بردند . دست آحر نيز چندين بانك امريكائى مبالغ هنكفتى پول از ايران دريافت كرده و به سرمايهكذارى آنها درداخل امرا امريكا كمك مىكرد . پولهاى كلانى توسط شخص شاه ، خانواده سلطنتى ، ساير ايرانيان ثروتمنـد ،

 بود . علاوه براين ، بانكهاى امريكائى درصدى از سهام بانكهعاى ايرانى را



 همسايه ايران پديد مىآمد ديكر تعجب آور نيست كه مامورين دولت ايالات

 از افراد ماركسيست و مرتجع اسلامى تشكيل مى شدند . باوجوديكه ايـئى ايالات متحده امريكا در زمان حكومت كارتر در مورد تخلفات حـا تاثير كذاشته بود ، نه دولت ايالات متحده و نه كمپانييهاى بزرگ امريكائى كه منافع عظيمى در ايران داشتند مايل نبودند كه در ايران تغييرات عمدهاى در زميندهاى عدمتعهدد، تقلـيل ميزان خريد اسلحهه و ساير معاملاتى كه براى
 آيد . بنابراين دولت امريكا و صاحبان منافع تجارى عظيم آن كشور شاه را بر

r8q
فصل هفتم / د يكتا تورى سلمطنتى
در ايران كاسته و احتمالا" سياست خارجى متما يل به امريكاى ايران را تغيير
 در سياستهاى نفتى ، استراتزيك ، و اقتصادى طرفدار امريكا در ايران تغييرى بدوجود نياورد .
اكنون مختصرا" چندكلمه در مورد حوادث عمده سياسى پس از سالهای

 هنگامىكه حزب مليون دكتر اقبال ، در اثر تقلبهائي كه در انتخابات انـيا اوايل
 شاه بهتشويق دولتـمردان در جـهت ايجاد يك حزب جديد به نام "ايران نوين" پرداحت . بعضى از رهبران اين حزب ، آنكَونه كه شهرت داشت ، ارتباطات
 اولين نخستوزير اين حزب جديد ، به نام حسنعلى منصور ، كه مانند امينى و


 كوششى براى قنل شاه صورت كرفت • پس از تتل منصور يكى ديكر از رهبران حزب ايران نوين بهنام اميرعباس هويدا به نخستوزيرى منصوب گرديد كه براى مدتى طولانى ، يعنى دوازده سالونيم ، در اين سمت باقىماند . از دلايل اين طول مدت استثنائى يكى اين بود كه در زمان او هيحكَونه بحران اقتصادى و و يا
 و اجتماعى خود آشكارا موفق بود ، و بالاخره اينكه هويدا مونق كرديد كه آرزوها و برنامههاى شاه را به اجراء درآورد ، بدون اينكه به عنوان خطر و تهـديد

 تحت رهبرى هويدا ادغام مى شوند . عضويتدر أين حزب بهبسيارى از كارمندان

10- خوانندكان ارجمند عنايت دارند كها اين نظر نو بسند ه امر يكائى كتاب است



 كمونيست و فاشيست هستند كه با يك حزب اداره اره مى اشوند از دسترس انراد
 شده بود چاپ و پخش گرديد • )حزب رستاخير اجازه يافت كه دو جناح مختلف داشته با شد ، اما هريك از اينجناحها توسط يك فرد ونادار كه مدعى جا جانشينى










 زنها آموزش ديده و به نيروى كار مملكت ملحق كردند اين امر نـ انـ تنها از از نظر اقتصادى منافعى را در برخواهد داشت بلكه براى ترسيم پک چحهره مدرن از


 بههمينترتيب نيز سازمانهأى متفاوت زنان كهنيهه استقلالى داشت همكانى
 اشرف درآ مد .
11. Mission for my country
12. Oriana Falachi








 رضايت همسر اول خود همسر ديكرى انتخاب نمايد . بدين ترتيب قرار بود كه اينتبصردهاى اصلاحى در كليه سندهاى عقد ازدوأح اسلامى آورده شود . برحسب قانون جديد ، مردها ديكر نمىتوانستند همسران خود را را بـطور يكجانبه طلاق
 مىكردند. در اين مورد زنـها و مردهااز حقوق متشابهـى برخوردار بودند .


 بدحسب صلاحيتهاى زن و مرد تصميم كرفته شود . هيج مردى حق نداشت
 مىكرد اين امر خود دليل موجهى براى درخواست طلاق از ناحيه همسرقبلى اش







[^5]مذ هب و جا معهء /يرانى
طولانى و پيحیده بودن كار این قبيل دادكاهها بود ، نير امكان داشت از طريق تصوبب اصلاحيههاى قانونى حديدى حل نمود . الما از بد شانسى حقوق زنـها بودكه اين مسائل ،و نيز قانون حمايـ خانواده ، با رزيمى كه هر روز بـيشتر از

مذهبـون سنتكراى نبود ، عجـين كرديده بود (rه ) .



 ظاهرا" نامحدودى كه شاه براى خرج كردن درأختيار داشت ، و فقر اكتريت عظيم




 آخرحكومت شا هبد حدود سالى با








 بود كه تعداد روزافزونى از اين دانشجويان عقايد و افكار چپگرایاینه و يا جـهان




اسن امر جربان مخالفتمذهبى هم در خارج و هم در داخل ايران را تقويت مى ايكرد .
با بهیبود روابط ايران با كشورهاى اروپاى شرقى و سچس چجين در سالـهاى






 يكى فدائيان خلق كه ماركسيست بودند و ديكرى محاهدين خلق كه مسلمان و و دون




 دو كَروه وابسته بودند . از طرف ديكر ، اين كروههها به ساير مار مخالفين شاه نشان دادند كه عليرغم ما شين سهمكين سركوب و اختـناق شاه هنوز امكان فعاليت

 و ايراد خطبهها و سخنرانى ها ، ادامه داشت




 جهت مخالفت با شاهبهوجود آيد .
 اتتصادى ، تورم ، افزايش بيش از حد جمعيت شهرى ، سياستهاى دولت كه الا

مذهب و جا معهء 'يرانى
به طبقات بازارىشديدا" لطمه وارد مى ساخت ، اختلاف چشمكير سطح درآمدها ،













## تفكر سياسى جديد ايران

كرايشات روشنفكرى و ادبى تا سال ا990 ميلادى (Irrq)



 توجه اندكى به آنها میكنيم



 اختلاف عظيمى وجود داشته باشد ـ ـ اين اخت اختلاف را در ز زميندهاى بسيار ا ابتدائى


 و قبل از آن در همه طبقات حضورداشت ، بطور روزافزونى بها بها تودهمهاى يائين

 و اطراف مملكت ، وجود دارند شامل مى شود .

مذهب و جا معدء ايرانى
چيزى كه براى خارجى ها شناخته شددنر است قضيهتعزيه است ، كه درحقيقت عبارت از يك سلسله نما يشهاى نتئاترى در اطراف موضوع شهادت امامان ، و
 خلـيفه اموى تتل عام شدند . در ده روز اول ماه مقدس محرم يك سرى از اين

 سلاطين و طبقاتممتاز قاجاريه قرار داشت ) • در خلال اجراى اين نمايشات ، مستمعين_ـكهازمردانووزنان وكودكان تشكيل شدها ندـــا انواع و اقسام عكسالعملهاو احساسات شخصى و سياسى را از خود بروز مى دهند . به عنوان مثال ، تما شاكران ، و بهخصوص خانمها ، وقتى مى بينند كهاطفال معصوم در خلال نمايش، درست


 ويا حضرت علمى (ع) بريا مىشود نمونه مبازه حق با باطل و ظلـم را مشاهده
 شهادت على (ع) ، حسن (ع) ، حسين (ع) ، و ديكرامامان در اشكال ديكر هرهنكَ مذهبى مردم نيزنه بهصورت كامل تعزيه ، تكرار مى شود ، كه از آن جمله توسط روضدخوانها است .آنها اين داستانها را بدكمك چند تصوير و حائل بيان مىكنند . اينكار مىتواند به وسيلـه يك كوينده زن در يك جلسه زنانه انجام
 همچحنين ، سخنرانيها و مواعظ در مساجد نيز مى تواند ماهيت سياسى دا شته با شند . اختلاف ملايسـم و نامحسوسى بين تعزيه "سياسى " و نمايثات عاميانيانـيانه
 چشم مى خورد . بهرحال صورت رايج تئأتر عاميانه غير مذهبى، از جهت انتخاب موضوعات غيرمذهبى ، و نيز شخصيتهاى دا دانتان كه بهعوض چـهر دهاى محترم و مودب دلقكها هستند ، با اكثر تعزيهها فرق دارد . تئأترهاى عاميانه نيز مثل تعزيه، تاقبل از دوران پپهلوى ، چديدههائى بودند كه در سطح طبقات مختلف كسترش داشته و انخصار بد يك طبقه خاص نداشتند . در آن زمانها


 است كه غالبا " صورت خود رابه رنك سفيد و يا سياه ( غلام سياه) در آورده
 اين قبيل نمايـنات، مثل بسيارى ديگر از نمايشات عاميانه ، بهطور آشكار و يا ضمنى از يكُطرف وتيح و از طرف ديكُر مبين "دنيائى است كه وازگَون شده
 فقير قرار گرفته، و يا يك روحانى متظاهر كه جـهره واقتى او به مردم نشان داده


 است كه توسط كروههائى از خانم ها در منازل أجراء مى شوند . د در اينگَونه نمايشها
 كَروه حاكم (مردها )ــا اعم از رياكارى ، ناتوانى جنسى ، يا هر امر ديكَرى كه بوده باسد ، برملا مى شوند . زنههائى كه در الينتمايشنامهها شبيه به آدم هاى فقير در نما يش هاى ديكر ، غالبا " از شوهرهاى خود و يا ساير مردهاى ظالمى كه در نما يش هستند زرنكتر و مجاب كنندهتر مى باشند (Y) .
 متفاوتى دارند . هنكامى كه آرامش سياسى برقرار است اين اينمايمايشنامهها بيشتر به صورت مفرى براى ابراز احساسات عليه ممنوعيتهاى جنسى ، سياسى ، و شخصى است. اما هنكامى كه شرايط جامعه بحرانى مىشوند ، توجه مردم بيشتر به سمت مفاسد اجتماعى و بى عدالتـى و ضرورت مبارزه عليه آنـها جلـب شده ، و و نمايش نامهها و روضه خوانىهها بيشتر به صورت يك تريبون سياسى بـ منـي
 نمايش نيز بد همانصورت تغيير پيدا مىكند رضاشاه تعزيهخوانى را ممنوع اعلام كرد ، اما در زمان محمدرضا اين اينكار تا

 تئا ترهاى كمدى كه فيالبداهه ساخته مىشد ) از قبل ارائه گرددد ، و غيره . اما

مذ هب ؤ جا معهء/ ير/ نیى











 قهودخانمها بودند كها شعارى از شاهنار







 شعراى ايران بهطور عمده در ماليكت انحصارى (و يابخشى از مالكيت) افراد انـي
 به حيات خود ادامه مىدهند ، اكر چهه بهتدريج از نقش و و اهميت آنهيا نيز كاسته كرديده است.
حتى سلسلمهاى"عرفانى " تصوف نيز ، كه مردم و اعضاى خود را را به خاطر

 و مذهبى زمان بههلوى داراى اهميت بيشترى بوده و بيشتر حالت يك پِ لِ ارتباط

فرهنگى بين افراد طبقات مختلف را داشتند.
 پيوسته ، مناسب است بهخاطر داشي سطح بالا ويزڭكيهاى قوى ضد مذهبى داشا

















همكى براين اعتقاد بودند كه خيلى جيزها را را بايد قرض كرد .
 يافته است . اصلاحطلبان عمده را قبلا" نام بردهايم ، عباس ميرزا ، كه در اوايل




بلكه يك وظيفه دينى است .
مذهب و جا معهء ايرانى

قرن توزدهم ولـيـيد و فرماندار ولاــت آذرباـحان بودو تعدادى از مشاورين





 اين دو نفر در فصل سوم آورده شد آند ديكر از اصلاحللبان ـهنام يعنى امينالـدوله به نخستوزيرى رسيدد است و به



 بود، بهدستمىآوردند، و از نظر اتتصادىنيز ايران ، به خلاف كتورهائى


 ضعيف قاجار را ،كه ممكن بود او امتيازات چششميرى كسب نما يند ، بـه يك دولت مركزى قوى كه مورد نظر اصلاحطلبان و ملمىريان بود ترجيح مى دادند .

 تاثير اين افراد بر سنتهاى اصلاحگرايانه ايران ، از جمله در مسائل فلسفى ،

 به غرب نداشتند ، آنگَونه كه بعضى از مطلعين و نقادان بر امور ايران در سنوات

「 「 انصاف نيست كه مخالفت با اميركبير يا قاءم مقام هيج ارتباطى به "علما " ندارد و عّناه سفراى ا نكليس و روسيه و خاءنان دربارى را نبايد بـه كردن ديكران انداخت .

اخير پـندا شتها ند ، مطلب صحيحى نيست . طبيعى است كد با توجه به فقر ، فساد ،


 اختصار مىتوان شرح داد .
اولين روشنفكرى كه ازاين جـهت اهميت دارد ميرزا مالكم خان است كه در فصول
 و تعهد و پاىبندى او نسبتبه اسلام بسيار ضعيف بود . او ، قبل از آ نكه در سال l॥^9 نكَهداشته و د رمقالات اصلاحطلباندئ مختلفى كدبه صورت دست نويسى تكثير و توزيع مىگرديد خواستههاى خود را در حد درخواست عقلائي نمودن ادارات دولتى ، مصرف بودجه ، وغيره محدود مى نمود . در روزنامه قانون ، كه ملكم خان
 تاسيس نمود ، او خواستار حكومت يك قانون منطقى و مدون بود ، و حتى در يك زمانخواهان قانون اساسى كرديد . اوهمچجنين نخستوزير مسن ، امينالــــلطان را مورد حمله قرار داده و از حمله به شخص شاه نيز خوددارى نمىكرد . ـ روزنامه
 ونسبتا " ملايم تر" اختر" كه در استانبول چاپ بعدا" به نام "پرورش" و "ثريا" در مصر درآمدند ، و نيز روزنامه" حبلالمتين "
 و مشروطه خواهدر ايران را تشكيل دادند .

 اين دورهاست . باوجود آنكه درست است كهآن دستهازروشنفكران واصلاحطلبانى كه

 چاپ مى شدندبه وديعه مىگذاردند (همانگونه كه در مورد امينالـدوله مصداق داشت) • همحنين مسافرت و تجربه خارج از كشور نظراتافراد بسيارى را تغيير

مذهب و جا معهء 1 يرانى
مى داد . البته اينگوندمسافرتها هميشه هم در غرب نبود . اجتماعاتى از تجار ايرانى در قفقاز روسيه ، در استانبول ، و در هند وجود داشت ، كه تمامى آن مناطق از ايران مدرنتر بودند . اصلاحكرايان ايران نيز غالبا " با تجار ايرانى ،


 آن در سال ا900 إ جاپ گرد يده است ) •




















 غرب، سخن مىگفت . بااينكه چنين به نظر مىرسد كه طرز تفكر پاناسلامى
rar

و يا وحدت جههان اسلام ، و فكر زيربنائى آن به عنوان يك حركت همكانى ، قبلا＂توسط تركهاى جوانعثنمانى ، بخصوص ناميك كمال 「 「 ، بهورجود آمده باشد ، اما سيد جمالالـدين بيش از هر شخص ديكرى در كسترش اين طرز تفكر نقس دا شت ．حركت پان اسلامى ، كه بعضى از علماى ايران و افراد ديكَر را نيز
 با＂احياى اسلامى＂اخير دارد ．هردو حركت را مىتوان بيشتر بهعنوان يك عكسالعمل سياسى ، و نه روحانى ، عليه امير ياليسم غربى و كنترل سرزمينهاى داى
 نيروهاى روس و انظل大يس و فرا نسه بر مسلمين صورت مىگرفت و امروزه نيزمتعاقب محروميتها و حقارتهاى ناشى ازضعف داخلى اين كشورها ،قدرت غرب ، و اسرائيل－بهعنوان زائيده قدرت استعمارى عرب، مى باشد ．ايدهآل اينهر دو حركت اسلام اصيلى است كه＂از منابع دست اول اسلامى＂و به ويزه قران نشات گَرفته و به همراه تفسير جديدى از آن مى باشد．اين تفسير جديد از قران ، بالنسبه بهجمالالدين و پيروان او كه در جوامع كاملا＂سنتى آن روزگار زندگى مىكردند ، لحنى نوگرايانه و اصلاحگرايانه داشت ：بدين معنى كه علوم و قوانين سبك غربى ، و در بعضى مواقع قوانين اساسى ، و ديكر اصلاحات اجتماعى در قرآن يافتمى شود ．ليكن امروزه حركتى كه در ايران به چشم مى تنـها از بعضى جـهاتاصلاحكرايانه است ．٪اين حركت بيشتر توسط علماء هدايت مى شود تا روشنفكران مستقل و براجراى صورى بسيارى از قوانين ترآنى تانـي تاكيد دارد ．گرايش بيشتر به محافظهكارى پس از گَشت نزديك بهيك قرن را مختصرا اينطور مىتوان تفسير كرد كه عكسالعمل جمالالدين و پیيروان ايرانى او در مقابل يك ساختار حكومتى و مذهبى سنتگراى و بهندرت تغيير شكل يافته بود ، و از اين
 از اسلام حل نمود، تفسيرىكه اسلام را بهغرب موفق و قوى و توانا در ادارهء جامعه ، نزد يكتر نما يد ．در حاليكه عكسىالعمل خمينى و پيروان اود درمقابل نظامى



[^6]بهنوع خاصى از غربزدكى كنانده و بهتبعات انسانى قضيه هيج عنا يتى ندارد . هنكا مىكه براى مدتى طولانى هيجگكونه حكومت اسلامى و يا سنتى بر سر كار نيامده و قدرت رسمى علماء مهار شده بود ، بسادكَى امكان داشت دا تا تا تصور شود كه با با
 كمتر كسى آن را بهخاطر مى آورد ، همه مسائل ابران را مىتوان حل نمود : بنابراين

 بود
ندائىكه افغانى در رابطه باوحدت جههان اسلام و به منظور دفع غرب سرداد طبقات مختلفى از مردم را مخاطب قرارمى داد ، درستمثل بسيارى ديكر از افكار و ايدههاى ملىىگرايانه جهان سوم كه تصويرى بهدست مىدهند كه حكايت از استثمار يكنواخت سرتاسر جـهان سوم توسط غرب امپيرياليست دارد ، بدون آنكه در بين طبقات مختلف مردم تميز قايل شوند . در سال IAAF افغانى توسط وزير مطبوعات كه فردبسيا ر محافظهكارى بود به تهران دعوت شده و د درمنزل امينالضرب كه ازتجار سرشناس ايران بود سكنى گَيد .امينالضرباز دوستان نزديك نخستوزير وقت بوده و به هيجوجه فردى افراطى به حساب نمىآمد • پسر او ، مثل ساير تجارغيرتندرو ، از چحمرههاى مهم انقلاب مشروطه بود . افغانى ، باصحبتهاى تندى كه عليهانگگليسىها مىكرد ، شاه را ترسانيد و درنتيجه خود مجبور شد به روسيه شوروى برود ، الكرچه بعدها براى مدترتوتاهى بازگّشت نمود . باوجودآنكه اين روزها شهرت افغانى بيشتر در مبارزه او با ظلم و استبداد است ، اما در حقيقت هدف اصلى حملات او انگليسى ها بودند ، و سابقه او در مبارزه با ديكتاتورها مبهم است • وى متناوبا " سعى نمود كه در محافل دربارى وارد شود ، كه تنـها در يك مورد Tان هم افغانستان توفيق يافت ، و در مصر ، ايران ، و تركيه ،
 تبعيد گرديد بهشاهحملـنمود . بااينكه تنهيا در يك مورد ديده .شده كه در سال هاى دهد IAYo ميلادى و در صحبتى كه در مصر كرده ، از قانـــون اساسى حمايت
 آن تاريخ انجام شده ديده نمى شود كه ده در دراحت از قانون اساسى و يا هر نهاد اساسى ديكرى عليه استبداد حمايت كرده باشد. در عوض افغانى از

طرفداران نيرومند شدنكثورهاى اسلامى ، چه توسط سلاطين و چه نوسطاشخاص



 غلطاست كه او را تنتها معمار اين اتحاد طبيعى بدانيم


 تفصيل نشان دهيمكه به نظر میرسد اسلام افغانى ، با استفاده از از سنتـها
 اختلاف فراوان داشت . اما اينكار را ديكران در نوشتدهاى ديكرى كردداند (ه ) .




 مخالف و درعينحال مذهبى دولت در ايران آثار او را با افزودن مقدمدهاى





 زمان يك خط حمايت از علماء در پيش گَرفته بود ، مى نوشت . در سال


 استانبول او با گَروهى از شيعيانو ايرانيان در زمينه نوشتن مكاتباتى به علـماى

شيعه ايران و ترغيب آنـها به تبعيت از سلطان - خلـيغه عـمانى (كه سنى بود ) همكارى مىكرد . الـبته اينامر موجب تضعيف موقعيت شاه ايران بـود ، كه در اين زمان مورد نفرت افغانى قرار داشت . دربـين اين گرووه آدم هائى بودنـد كه بههيهوجه اعتقادى به اسلام ندا شتند ،اكَرچه اعلا ميدها و مطالـب ضد دربارى خود را با عبارات و اصطلاحات محكم اسلامى مى نوشتند . در اين ميان بهويزه از شيخا حمد روحى و ميرزاآقاخان كرمانى مى توان نام بود كد در ابتدا بابىاصيل ، يعنى شاخه ازلى ، بوده و اكنون ملحد شده بودنـــد, (در يكى از كتا بـها حكمى از روحى ديده مىشود كه تكيه به تابلـوئى داده و روى آن نوشته شده "هيج چیز جز طبيعت وجود ندارد . ") كرمانى يك نويسنده پربار و بخششى از جريانى بود كه در ميان روشنفكران قرن بيستم رشد كرد : طرد اسلام و عربـها بهخاطر ويران نمــودن ايــران ، و تجلـيل و مــدح ايران قبــل از اسلام • او اين خط را قبل از ملاقات با افغانى و قبول تاكتيكهاى پانــ ا اسلامى وى دنبال مى نمود . بااينكه كرمانى در اين زمان با انغانى كار مىكرد ، با تما يل ملى كه اسلام را طرد مى نمود پیيرو خط فكرى كاملا" متفاونتى بـود . اين تما يلات فكرى تا به امروزه ادامه يافتـا ند . چـنين مىتوان كَت كه اين هردو فكر نـشا نـگر نوعى
 ناسيوناليسـم " كه بعدها ناسيوناليسم هاى خاص را تغذيه نمود ) . هردوتفكر داراى اينخصيصه عمومى ناسيونالـيستى بودند كه از يك كذشته دوردست تـجليل مىكردند ، زمانى كه مردم اينكشور قوىتر و موفقتر بوده و سرزمينـهاى بيشترى را در اختـيار داشته ، و دستاوردهاى علـمى ، هنرى و فرهنگى داشتند . افغانى (حداقل یس از حدود سال |AA| ميلادى - زيرا كه قبل از آن او غالبا " با اصلاحات ناسيوناليستى مصرى، هندى، و غيره سخنمىگفت) و آنههائى كه هنوزهويت اسلامى خود را حفظ كرده بودند ، بـه تجلـيل از دوران اولـيه اسلام يرداختـه و سقوط آن را به دلـيل نفوذ عوامل خارجى دربـ فساد كشانيدن و از بين بردن السلام واقعى مىدانستنـــد بكَونهاى كه از تفسير يكـمكتب فكر ى خاص به دست مىى يــد . آين خط فكرى كاهیى به طرفدارى از وحدت تمام مسلـمانان مى پردازد ، درحاليكه حتى در زمان سلـطان عـبدالـحميد تنـها معدودى تصور مىكردند كه وحدت سياسى واقعى امكان پـذير است .ايدههاى گَوناكَون در مورد تشكيل فدراسيونهاى اسلامى و همكارى در چحهارچوب آن فدراسيونها وجود

## TAY فصل هشتم/ تفكر سيا سى جد يد 'يِران

دارد ، و آن دسته از رهبران كشورهاى اسلامى را كه حاضر به همكارى نباشند
 فكرى امروزه در ايران فوى است .

ايران متولد كرديده و از اهالى شمال آذربايجان بود ، كذشته ایده دآل دآل را كاملا" متفاوت ديده و آن را در دوران انـورا امِراطورىهاى ايران در قبل از اسلام








 آن جمله دونـر از بزركترين آنهيا يكى نويسنده صاحب






 كه در نظر روشنفكران اصلى و طرفداران از اجزاء بـسيار اساسى و ضرورى بودند






مذهب و جا معهء ايرانى
مزدك، مذهب مانوى، و مذهب زرتشت يانت مى شد . همانطوريكه شواهدى نيز در دست بود كه در بعضى از دورانهاى قبل از اسلام زنههاو يا كشاورزان ،


 مختلف را مىتوان به آن دوران متعلق دانست ، و بالعكس مشكلات و مفاسد را بدخاطر انحراف ازآن هويت اصيل ايرانى و يا اسلامى برشمرد . در دو دورانى كه همه جامعه ، اگرچه به صورت رسمى ، اسلامى بود ، طبيعى است كه بسيارى از متفكرين كناه مشكلات أيران را به كردن اسلام و يا عر بـها انداختهه ، و در تفسير ناسيوناليستى خود از يك كذشته بسيار دور تاريخايران ارزشهائى را


 و يا به دست فراموشى سیرده شده بود ، بازطبيعى بود كه پس از سالـهاى دهه

 ايدهآل جستجوكنند. لطف تضيددر اين است كه بسيارى از افرادى كه در اين
 ايرانگراها ، در واقع خود از طرفداران غرب بودند ، كه حاضر نبودند تقليد و يا ترض گرفتن همه جانبه از غرب را قبول كنند و الـبته اين مطلب قابل درى
 نام ايرانى، كه در خارج از دابره مذهبى سنتى قرار داشتند ، اشا


 در ميان آنها مىتوان از دو روزنامهئ "صوراسرافيل " كه با طنز بسيار عالى توسط نويسندهاى بد نام دهخدا منتشر مىگرديدو روزنامه" ايراننو" كه توسط رسول زاده از سوسياليستهاى به نام قفقاز اداره مىشد نام نام برد ، در اين
P^q نصل هشتم/ تفكر سيا سى جد يد 'يران

روزنامهها مطالبه حقوق ، قانون ، واقتصاد عقلائى بهچشم مى خورد . و در

 همچنين يكى از وظايف اصلى خود را انتقاد از حجاب ، انزوا ، و بى خخبرى اجبارى زنها مىدانستند . در طول انقلاب مشروطه و قبل از آن نيزنوشتجات

 نقش مهحمى را درروشنكَرى ايرانيان بازى كردند . اين مقالات نيز ، هم جون
 خواندهو بحث مىشدند . مشهورترين كارى كه در اينزمينه در اوايل قرن
 كه در آن انبوهى از مفاسد جامعه ايرانى بهنما يش گذا شته شده است . همچنـنين

 انتقادات شديدترى از مفاسد فكرى و اوضاع سياسى جامعه ايران بدعمل آمده

 وروس توجه عدهاىاز روشنفكران ومتفكران ايران را بهسمت كشف راز موفقيت راین در


 نخستينبار ، بر مزاياى قانون اساسى تاكيد شد شده

 افرادى بود ند كه همان سا بقدسيد جمال الـدين انغانى را دا شا شتندــيعنـى اينكها اينافراد
 وعظ و خطابه ، بارآمده بودند ، اما خودشان بدهيج معناى متعارفى از زمره
4. James Morier

مذهب و جا معهء 1 يرانى
معتقدين به شمار نمىآمدند. در ميان اين افراد دو خطيب اصفهانى كه با يكديگر نيز دوست بودند شهرتى بيش از ديگران داشتند يكى ملكالمتكلمين و ديكرى سيد جمالالدين اصفهانى ، كداولى چدر تاريخنگار انقلاب مشروطه مهدى ملكزاده ، و دومى پدراولين داستان نويس كوتاه ايران محمدعلى جمالزاداده (كه هنوز نيز در قيد حيات است) مى باشند . ملكالمتكلمين از مدتـها قبل
 درآمد حتى اعتقاد بابى را نيز از دست داده بود هود ، درحاليكه سيدجمالالـدين اصفهانى را پسرش بهعنوان يك فرد آزادانديش معرفى نموده است (Y) . به هر صورت اينهردو نفر به جاذبه اسلامدر پیش تودههاى مردم و بازارىها

 را تشويق مى نمود ، كمك كردند . در تهراننيز اين دونفر از زمره خطباى اصلى

 والا و مهمى داشت ، نظير عدالـت و ظلم ، پرداختند 1901 در زمره خطرناكترين دشمنان خود قلمداد نموده و هر دونفر را در سال ميلادى ( I I شمسى ) به قتل رسانيد ، كارى كه عينا " با سردبير "صوراسرافيل"

 علماى شيعى مقيمعراق و تعداد زيادى از علماى مشهور ايرانتا آخر انقلاب طرفدار مشروطه و قانون اساسى باقى ماندند ، اگَرچه هنگامى انقلاب اجتماعى و حتى "ضد اسلامى " مشروطه آشكارتر گرديد عدداى از از علماء از طرفدارى آن دست برداشتند . دو روحانى عمدهاى كه در داخل ايران از طرفداران انقلاب مشروطه بودند با يكديكر تفاوت T اشكارى داشتند ، يكى سيد
 بوده و با آزاديخواهان ديكر نيز تماسهاى فراوان داشت . او معتقد بود كه مشروطه و قانون اساسى بهترين راه محدود نمودن قدرت پاد شاهان مستبد و بـدون كنترلكه ايرانرابدقدرتهاى غربى مى فروختند مى با شد ـ نفردوم كهقدرت و دسيس ديس


نفع انكليسها بود .وى تقريبا " تنـها كسى بود كه در جنبش تحريم تنباكو عليه انكليسىها شركت نكرده و آن را رد كرد و از انكليسىها براى ترتيب دادن تظاهرات ضد روسى هداياى شخصى و پول دريافت مىكرد ، و در امر استفاده از محل هيات نما يندكى انگليس براى بست نشستن مردم در سال 1909 ميلادى
 تاحدودى به عنوان بخشى از سياست طرفدارى از انكَليس دانست كه هدف از آن بالا بردن وجههه شخص خودش در حين تضعيف قاجاريه بود . او همچنیين علاقمند بود كهنهضت مشروطه رادر خطم محافظهكارى نگَهدارد ، درحاليكه بهطور

 بسيارى از نهادها و قواني نمود . مشروطه و صورت ظاهرى Tان بيشتر منعكس كننده افكار روشنفكران بىىدين


 يكنفر مجتهد جوانتر به نام نائينى، مطلبى در دفاعاز مشروطه نوشت كه مورد تائيد علماى مشهور عراق واقع گرديد (q) . ليكن بهنظر مىرسد كه مطالب او ، در زمأن نـارش آنها ، تاثير چندانى نداشته و اهميت و شهرت واقعى Tآن مربوط

 تجديد چاپ نمود ، تلاشى كه تا Tآرين لحظات بناى خود را بر پیاده كردن
 كذا شته بود .
انقلاب مشروطه شاهد نوشتهها وفعاليتهاى گَستردداى بود كه طيف وسيعى از تمايلات سياسى را به نمايش مىگذاشت ، تمايلاتى كه در آينده مهم سياست ايران نقش بسزائى بازى نمودند . در اولين روزهاى انقلاب مشروطه يك حزب
 ايرانيانىكه از قفقاز روسيهبرگّشته بودند ترار داشت . در دوران دران دوم انقلاب مشروطه، از سال 1909 ميلادى به بعد ، اين حزب اكثرا" در حزب دموكرات

كه بهخوبى سازمان يافته و در سرتاسر مملكت نيز فعال بود مخلوط كَرديد . از برنامههاى حزب دموكرات انجاماصلاحات ارضى وساير اصلاحات عمده اجتماعى بود . دموكراتها بر كابيندناسيوناليستو طرفدار آلمانهاى ايراندر زمان جنك
 شمسى ) مجبور به ترك ايران كرديده، ، و در نتيجه بعضى از اعضاى آن به استانبول وبعضى ديكر به برلينــ كه هردو از پايتختهاى ضد متفقين بود ،

 كشور را آزاد كرده بود . ) سرى اول ، كه در طول جنگّ منتشر شد ، هدف عمدهاش
 در مقابل انگليس و روس از ايران حمايت نمايند ، در حاليكه سرى دوم اركان اصلى فرهنگ جديد ناسيوناليستى ايران بود . در اينسرى، علاوه بر حمايت از نويسندكان جديد و جوانى نظيـر محمدعلى جمالزاده ، سرمقالههاى تندى نيز توسط خود تقى زاده نوشته مىشد . در يكى از همين سرمقالـهها تقى زاده
 سر تا ناخن پا فرنگى شود . اين احتمالا" نقطه اوج تفكرات ناسيوناليستى به سبك غربىاست ، كه خود تقى زاده نيز بعدها آن را تعديل نمود . انقلاب مشروطه همچچنين شاهد اولين نوشتههاى سوسياليستى توسط مها جرين قفقازى نظير رسول زاده وحيدرخان عمواوغلو بود (كه نفر دوم مسئوليت چچند ترور در جريان انقلاب را برعهجه داشته و بعدها نيز در نـهضت جنكلى هاى كيلان از رهبران سرشناس كمونيست بود ) . در جريان "كنكرهكمونيستى خلقهاى مشرقزمين" \& داشت • پس از جنگ جـهانىاول نوشتهها و فعاليتهاى كمونيستى و سوسياليستى رو بهكّترشكَاشت. ليكن اينگّونه فعاليتها در زمان حكومت رضاشاه وبخش اعظمى از حكومت پسرش محمد رضا غير قانونى اعلامگّرديد ، و درنتيجه اين خط فكرى خيلى كمتر از آنجه ممكن بود خصوصا" در نشريات داخلىى ايران
5. Central Powers
6. The Communist Congress of the Peoples of the East

| rqr | فصل هشتم / تفكر سيا سى جديد 'ير'ن |
| :---: | :---: |

چاپ شود تعقيب مىگرديد • سوسياليستها و كمونيستها نيز ، نظير دموكرا تها ،


 حركتهاى سوسياليستى و كمونيستى ، بخصوص در خارج از كشور ، چندين برابر شد ، كه همه آنها نيز مواضع خود رابه صورتمكتوب بيان مى داشتند .
 كه مىخواستند در داخل ايران مقالاتى در انتقاد از دولتوجامعه چاپ


 انجام دهندكه چاپ آنهها ، در اكثر دورههاى تاريخ جديد ايران ، ممنوع يوده






 شاعر معروف بهدست رضاشاه بدقتل برسد و ياتعداد زيادى ازنويسندكان در دوران حكومت پسرش بهزندان افتاده و غالبا " شكنجه شوند . ) ادبيات، براى انتقاد از آن دسته از رسوم و آداب اجتماعى كه به نظر مولف غيرعادلانه و يا ارتجاعى است ، وسيله بسيار منــاسبى است. الينگونه
 تا امروز ، فراوان است . نكته قابل توجه اين است كه يكى از قوىترين نكات


 حلى كه ارائدمىدهند اختلاف نظر دارند . در اشعار دوران انقلاب مشروطه

و يس از آن ، حملمهاى تندى به جادر كه باعث فلج كردن فعاليت هاى خاى خانمها








 دستاوردها را بعضا " حاصل تلاش هاى خاى خودشان مى دانستان







 و نوشتههاى فروغ غرخزاد را مىتوان به واقع "طرفدار زن" " دانست (بدون

Y- ترديدى نيست كه رضاشاه بهوسيله بليس و ثاسبان و حتى ضرب و جر جرح و دستكيرى آنان زنان را مجبور به برداشت
 آزادى دارد ؟
^- حق اين است آنجه فروغ فرخزاد در دوران انقلابى شاعرى خود مطرح مرح
 رزيم شاه تقويت مىكرديد .
9. Feminist
r90
فصل هشتم / تفكر سيا سى جدـيد 'ير' ن

هيه نظر سوء و يا اهانتى نسبت به مردان ) (0 ا ) . متاسفانه ، اين هردو شاعره بسيار نوانا در سنين جوانى از دنيا رفتند .
ايننكته شايان نوجه است كه قبل از شريعتى هيچیِ از از نويسندكَان معتبر
معاصر ديعر از سرعت غربكرائى زنهاى ايران شكايت نكرده بود. بارينكه










 قرار كرفتهاند .آنها همحنين در مجموعه داستانهاى كوتاه جمال زاده كه در سال | اq |


 حرف زدن تحصيل كرددهاى جوان تازه از اروپا بركشته كه در وسط محا ماورد
 صادق هدايت ، كه معمولا" او را بزركَترين نويسنده معاصر ايران مى دانند ،

 روحى شكنندهء خود او مرتبط دانست . كارهاى واقعرايانـانهنر و درعينحال
 است) ، هنگامى كه ظاهرا" اميد حصول به دموكراسى در جامعه وجود دارد ، او


مذهب و جا معهء'اير'نى
داستانهاى كوتاهدر مورد مردم عادى شهرها و دهات نوشته است كه در آنها نسبت بهوضع سخت معيشتنان ، شهامت آنها ، و اينكه آن مردم اسير رسوم غلط و خرافى هستند ، اظهار شفقت و هم دردى شده است • شاهكار اصلى او در نكارش داستانهاى واقعگرايانمـ هجوآلودداستان "حاجىT قا " است كه در آن هدايت مجموعهاى از دوروئىهاى سياسى ، مالى ، فردى ، و مذهبى را در قالب شخصيت اصلى داستان خود به نمايش كذاشته و آنها را عوامل اصلى بازدارنده ايران از پيشرفت و ترقى بهحساب مى آورد ( (1 ) • باوجوديكه كتاب
 به انظكليسى ترجمه شد ، اما واقعيت اين است كهاز جـهات انتقاد اجتماعى ، كتاب "حاجىT قا " مهم تر ، و يا حداقل قا بل فهم تر مى باشد .

 و روحيه ايرانى انتقاد ازخود را نشان مىدهد . در كتاب اول تنش هاى موجود


 كشور محل زندكى خود امريكا است و شنا ونا ونا وه ايرانى
 نوشته شدداند ، وضعيتها از نظر اجنا







## 10. Days of Sacrifice

## 11. The Identity Card.

Y

زندگى و كار تدريس مشغول است • او ، در زمانى كه بسيارى از ناسيوناليستهاى ايرانى در آلمان بودند ، در آنكّور تحصبل كرده است علـوى يكى از افراد كَروه"

 هدايت وجمعىدیگر از نويسندكان چیگراى نزديك بود ، نفوذ قابل ملاحظهاى بر ادبيات و انتقاد ادبى آن دوران برجاى كذاشت . يكى از كارهاى مشهور او
 موضوعات اجتماعى ، و ازجمله زنهـا ، مورد بحث قرار كرفتهاند . او ، از محل
 ايران و ادبيات جديد آن نوشته است .به خلاف جمالزاده ، كه بخش اعظمى

 نوشتدهاى تحليلي برِدازد ( (IT ) .
محدوديت حجم كتاب اجازه نمىدهد كه در مورد بسيارى از نويسندكان


 داد ،يعنى آل احمد و شريعتى ، از طرف بسيارى به ساواك نسبت داده شد (البتـه در مورد اين دونفر اخير خيلى از نزديكانى آنها هم تصديق كردهاند كه علت

 از اينداستانها ، به نام "ماهى سياه كو جولو" ، عليرغم مضمون سمبوليك و
 مولفين جديد كه توسطرزيم شاه مورد تعقيب و شكنجه قرار كُرفت ، نما يشنامنامنونويس معروف غلامحسين ساعدى بود ، كه شهرت او در غرب عمدتا " بهخاطر داستان معروفش" كاو" مى باشد كه بعدها توسط داريوش مهرجوئى ، كه از كاركردانان

مذ هـب و جا معهء ا ير! تى
سينمايى موج جديد مى باشدسناريوى آن بر روى صحنه آورده شد . يكى ديكر از نويسندكانى كه در غرب بيشتر بهخاطر نوشتههاى انكليسىاش شهرت دار دارد رضا
 چاپ گرديده ، ند تنهيا نظام سلطنتى ، بلكه مرد سالارى و ساير معايب فرهنگ ايرانى رابهباد انتقاد انذار گرَنتهاست . مثل اكثر نويسندكان ماحـا از اواخر قرن نوزدهم به بعد ، اين سه نفر و خيلى ديكر از معاصرين آنها هم ضدرريم و هم غيرمذهبى بودند . همچنينين ، مثل اكثر نويسندكَان ديكر ، آنهـا
 اواخر بوده است كه تعداد كتا بـهاى چاپ بيشتر شده، و چند تن از




 كسروى در نوشتدهاى خود بسيارى از وازدهاى جد






فعاليتهاى فدائيان اسلام مى تواند مبين اين واقعيت باشد كه در تمام مدت قرون نوزدهم و بيستم ميلادىنوعى تفكر و فعاليت خاص اسلامى وجود داشت كه ان چنانك پارداى تغييرات استمرار خود را حفظ نموده است . فيلسوف بزردى اسلامى قرن

## 14. The Crowned Cannibals.

1ه- وجهه غالب احمد كنروى اد عاى "یيغمبرى" بود نه نويسندکى چنانكه در پاكدامنى به روشنى آشكار است •

نوزدهم ، سبزوارى، سنت تفكر ، نعليم ، و نوشتن آثار فلسفى اصيل شيعى را ، بدانكُونه كه در عصر صفويه توسط متفكران بزركى هم جون ملاصدرا و ميرداماد پايهريزى گردییده بود ، كُسترش بيشترى داد . در در قرن بيستم ميلادى ، سنت رو به كَترش تفكر شيعى ، كه تحت نفوذ فلسفه و عرفان هر دو ترار داشت ،

 علماى مذهبى در سالهاى اخير ، و از جمله در خود آيتاللـه خمينى كه در فلسفه اسلامى تبحر زيادى دارد ، ديد .
 ميان پارهاى از چهردهای فعال اسلامى است . دفاع اسلامى از مشروطه را كه به قلم ميرزاى نائينى به رشته تحرير درآ مده بود قبلا" يادآورى نموديم . مجتهـدهای




 بيشتر نگران تضعيف موقعيت و حقوق خاص علماء ، و از طرف ديكُر شكايات علماء
 در مورد انحراف از آنچه به عنوان در مقابل افكار و تدرتهاى غربى ، وجود داشت • با ديكتاتورى و سانسور شديدى


 افكار ضد مذهبى افرادى نظير كسروى را به شدت مورد انتقاد قرار داد . در همان
 عقلائى بود نيز از جانب فدائيان اسلام صورت گرفت . آنها كَروهى از مردان أ- بيشتر T أ ار سيد جلالالد ين Tشتيانى كه غالبا " نيز تصحيح فاضلانماى
 آثار بر افكار امام خمينى بعيد است .

مذهب و جا معهء'ير'نیى

جـوانى بودند كه از طبقه متوسط و محروم جامعه برخاسته و در برنامه ا'سلامى
 اسلامى و پايان بـخشيدن به نفوذ غربیها كرديدند . اين كروه دست بـهترور
 در بين علـماء Tيتاللـه كاشانى از نظر سياسى از همه با نغوذتر بود . او بخصوص در مورد خطا بات و فعاليتهاى ضد اميرياليستنى و بدويزه ضد انكلـيسى خود شهوت داشت ، و كاهى نيز با فدائيان اسلام یيونـد داشت . كاشانى ابتدا از ملى كردن نفت توسط مصدق جانبدارى نموده و به حمايت از مصدق برخا ست . اما بعدها با او اختنلاف پيدا كرده و درنتـيجه به سقوط مصدق كمك كرد . اواخر دهه
 T نـها شخصيت محافظهكارى چون آيتالله بروجردى قرار داشت ، دوران نسبى سكوت وTآرامش بود . اما در اوا بلدههسالـهاى جريانات تازهاى پـديدار شد ند . همانطوريكه در بالا شرح داديم ، بيشتر ادبيات مدرن ايـران ، حداقل بخصوص تا سال 1940 ميلادى (1 (ryo شمسى) ، تا جائيكء با موضوع هذهب تماس پيدا مىكند ، جـنبه ضد روحانيت دارد . حتتى كوششهاى آل احمد در سالهاى 19 190 ميلادى براى كشف مجدد مذهب عمدتا" منتع به حمله بر ضد روحانيت و بهريا ونفاقى كهدر جريان سفر حع خود مشاهده كرده بود كرديد •
 معمولى مخالـف بود (10) . در اشعار و نوشتههائى كه در بالا شرح داديم و كَفتيم كه به دفاع از حقوق زنـها برڭاستهاند نيز غالبا " به ملاهاى جاهل حمله شده است. اين روال همچنين در بسيارى از نوشتجات طنز و جهدى از قبيل

 نوشتجات ا يرانى كه خوانـندكان معمولى حتى كوهيكترينعنايتى بهآنها دا شتدا ند (كه تنـها نمونه بسيار كمى از اينآثار را مىتوانستيم در اين نوشته نام ببريم ) آشكارا غربگراى و نوكراى بودهاند . معا يبى نيز كه در اينآثار ترسيم مى شوند ، چֶه بـطور ضمنى و چهه بهطور T اشكار ، بيشتر به دليل وجود سنتها و Tاداب ايرانى دانسته مىشود تا نزديكى به غرب و يا اميريالليسم غربى ، و راهحلهائى هم كه
 اين زمينه است كه جكونه ايرانيان راهمهائى پیيدا كنند تا آداب و سنن خـن
 نمى شد ، خيلى بيشتر از اينـها در مورد مسنئولـيت دولـت در وارد كردن بعضى از مفاسد اخلاقى بهجامعه و پايدار نمودن آن مفاسد ، و به همراه آن تكيه بيش از حد دولت به حكومتهاى غربى ، و على الخصوص ايالات متحده امريكا ، صحبت مىگرد يـد
بههرصورت تصور اين مطلـب بسيار مشكل است كدنويسنده صادتى بردارد در مورد ضرورت ايـجاد تغييرات اجتماعى چيز بـنويسد ، و بـگويد كه عاملى كه مانع انجام اين تغييرات شده وجود رهبران مذهبى و عوام قدرتمنـد و رياكار مى باشد . د رحالـيكه هدف واقعى ا: درست خلاف اين مطلب بوده با باشد ، يعنى اينكه نظرش اين باشد كه بايد به رهبران مذهبى قدرت بيشترى داد ، و تمامى

 كوناكونى براى اعمال آن وجود داشت ، درست بـه هما نكونه كه آل احمد و شريعتى
 بلـكه بهصورتى كه بـهرحال بيشترين دلـيل مصائب ايران را از تقلـيد كوركورانـ

از غرب مى دانستنـد .
ايران قرن بيستم همچنين شاهد وجود تعدادى متفكر و نويسنده سياسى بوده است ، كه T ثارشان عمدتا " توسط پیيروان خود آنـها مورد مطالعه قرار گرفته است و كمتــر مـوضوع بـحث و تحليـل عالـمــانـه بودهاند . مانـند سايـر نويسندكانى كه تا اينجا شرح داديم ، نويسندكًان سياسى نيز تا اين اواخر عمدتا " مخالف ونـ مذهب بـود هانـد . نوشتجات سوسياليستتى و كمونيستى بـزمان انقلاب مشروطيت
 اصلى این نوشتهها نيز ، چه در مورد حزب كمونيست در سالـهای پس از جنگ جهانى اول ، و چچه در مورد حزب توده در ساللـهاى پـس از جنگَ جـهانى دوم ، تبعيت دقيق از خط مشى روسيه بودهاست ، اگرچپه در مورد تفسير روش سياسى



مذهب و جا معدء اير'انى
مورد مشاركت مصالحتآميز قدرت, ، بدنفع تلاش مسلحانه جـهت براندازى


 كنترل قدرتهاى بزركَ بود ، هنوز نيز منبع الـهام فكرى طيف وسيعى از ايرانيان

 ميلادى - ITAV شمسى_ كه توسط نوه دكتر مصدق هدايتالله متين دفترى


 آندر مشخص و يا در جزئيات مدون نبوده است كه او او را از الـهام



 ممكن است با اين نظر مخالف باشند (18 أ ) . بدين ترتيب ما اكنون بدين بنتيجه احتمالا " تكان دهنده و تعجبآ ور مـر مرسيم



 "ضد غربگرائى " وجود دارد .







## ror

اجتماعى و ديكتاتورى مىنمايد ، را از ياد نبريم • در تمام اين دوران، فرهنگ عامه مذهبى و غيرمذهبى كه در ابتداى اين فصل شرح داديم به صورتهای
 صور فرهنكى سنتى و مذهبى با فيلمهاى وسترن و تلويزيون تكميل مى شد و نه با آثار امثال صادقهدايت • بنابراين تعزيه ، روضهخوانى ، سخـنرانيهاى مساجد ، و تكيدها و مراكز اجتماعاتمذهبى ، همراه با داستانها و نمايش هاى عاميانيانه ،
 را بيان مىنمودند تشكيل مىداد . جاذبه دكتر شريعتى در ابتدا بيشتر براى جوانان و طبقات تحصيلكردهتر بازارىهاى شهرى (ويا تازه به شهر T مده) بود و




 مورد نظر رزيم شاه ، بلكه در بازكشت به يك اسلام اصيل وذاتى و كامل جستجو

تفكر معاصر شيعى (نويسنده آقاى يان ريحارد )





 اسلامى استدلالات مبتنى بر قران و يا سنتاسلامى را ترجيح مىدهند ـو و و اين رجحانى است كه هم در مورد خطبا و وعاظ عوام و هم در ميان روشنفكران

 ابوالحسن بنىصدر با نقل قول از قرآن نشان مىدهد كـمالكيت تنـها در دست
مذهب و جا معهء|يرانى rof

خدا است ، و لذا ايران بايد شركتها و موء سسات توليدى را كه به بردگى انسانها مى يردازند ملى نما يد ، اين مطلب براى شنوندكان مسلمان او از استدلاللى كه فى المثل از كتاب "سرمايه" ماركس كرفته شده با شد قانع كنندهتر است . اليدئولوزىهاى شيعى در اين است كه آنـها همه جنبه تدافعى دارند سعى مىكنند نشان دهند كه مذهبشان از قبل كليد همه مشكلات را به دست داده است . يكى از موضوعاتى كه در ميان بسيارى از نظريهريردازان عرب هم عينا
 به عنوان مبناى فعاليتهاى ضدامیرياليستىاست مطرح مى شود . نظريهرپدازان مسلمان، با علم به اينكه شعارهاى السلامى در توددهاى عمومى مردم تأير فراوانى دارد، و با ايناعتقاد كه اسلار داراى يك جنبه انقلابى مى باشد ، اسلام را با تلاش هاى ضد استعمارى و ضد سلطه قدرتهاى بزرگّ همراه مى دانند . بدينترتيب اينامكان وجود دارد تا بتوانيم حضور تعداد معدودى جريانهاى فكرى اسلامى را در اين دوره بازگو كنيم ، اما ايننكته را نيز نبايد فراموش كرد كه جريانهاى فكرى غيرمذهبى نيز هم زمانبه حيات خود ادامه مى دادند
هويت ايراني در مقا بل غربكرائى

غربگرائى فرهنگى رو بهتزأيد حكومت پهلـى
بود ، بخصوص بازارىها ، و نيز علماى مذهبى ، كه شخصيت و موقعيتشان مورد حمله قرار گَرغته بود . عادات و اخلاق غربگُرائى از لـوازم سلطه سياسى اقتصادى غرب پنداشته مى شد ، و افكار و ايدههاى ضد غربكرائى و ضد رزیم بيش از پيش
 (سالـهاى اMFo شمسى به بعد) انديشمندان ايران بحث از دفاع در مقابل غربگرائى و بازگَت به هويت فرهنگى ايرانى را Tاغاز نمودند. . بدين منظور آنها "غربزدكَى " را محكوم كردند . اين عكسالعمل ، در چهارچوب تلاشهای


 رهبر فكرى نسل جديدى از انديشمندان ايرانى بود. او كه در سال Iqr

## rod <br> فصل هشتم / تفكر سيا سى جد يد اير'ن

ميلادى (Tro Ti شمسى ) در يك خانواده روحانى در دره طالقان در نزديكى قزوين بـه دنيا آمده بود شاهد نابودى پدر خود پس از رشورمهاى ضد آخوندى




















 دنياى جديد بود برعهيده گرَفت .
 خيانت روشنفكران " ، كه كارى درزمينه جامعه شناسى تاريخى است و درآن مولف




و مسحور و مفتون غرب مى نـما يد .
نظر آل احمد در مورد تشيع هدم منتقدانـه و هم مثبت بود . تشيعى كه نوسط صفويه تحميل گرديد روحيه استقلال و عدم وابستگى علـماء را تخريب نموده و به تقويت جنبه مذهبى شهـداء مى پرداخت . محـبوبيت امام دوازدهم از ا اين رواست كه او ، درجـهانى كه پراز بىعدالتتىهاى غيرقابل حل و د سترسى است ، اميد و پـناهكاه موئمنين مى باشد . اسلام ، كه توسط اختلافات و جدائى هاى ناشى ازي

 تصويرى كه از "پيشرفت " ارائه مىشود سرتسلـيم فرودآورده و بـه ساز غرب مى رقصند . آل احمد به چچمهرههاى غربكُراى قرن نوزدهم ايران نظير ميرزا آقا خان كرمانى ، ملكم خان ، و طالـبزاده ، حملـه نموده و از شيخفصلاللـه نورى ، كه از چچمردهاى سرشناس مخالـف مشروطه بود ، بـهاطر دفاع او از تماميت ايران و
 اين بهمعناى آن نيست كهآل احمد مرتجع و گذشتدكراى بود . كوشش او در جهت تثبيتهويت ايران شيعى بود . آنچه كه او در T آن سالها (حدود $19 \& Y$
 عليه حكومت سلطنتى مطرح گرديده بود ، نوقع داشت اين بود كه سيا ست را بـه
 خود روى مسائل جزئى و فرعى و خارجى دست برداشته و بيشتر بـه مشكلات اصلى بهردازند . در اينصورت است كه اسلام ميتواند بارديكر نقش يك ناجى

را بازى كند ، همانـُونه كه در مورد ايرانيان در قرن هفتم ميلادى بازى كرد . انقلابى كه آل احمد برپا كرد ، بعضا " مد يون لـحن اغراقآميز او بود و وجدانبسيارى از ايرانيان را بيدار كرد . رزيم پـهلـوى كوشش مىكرد با مسائلى كه ناشى از تحول اجتماعى و فرهنكى جامعه ايران بود بـغگونه متفاوتى برخورد نمايد ، بد ين ترتيبكه يك مردم ناسيوناليستى دولـتى را ترويج مىكرد . براى ملا يمتر كردن مقاومت فرهنگى مردم ، بنيادهائى براى حفظ و ارتقاء سنن ايرانى تحت سريرستى و حمايت ملكه فرح ايجاد گرديد . بعضى از روشنفكران ، اين بنيادها رابراى بـيان نظريات خود محل فعاليت مناسبى يافته و حتـى گزارشاتى


مى شد . در این بنيادها هيجپك حق نداشت كهحرفى از مذهب ويا سياست
بهميان آورد .
تحول بهظاهر متناقض آلاحمد از سوسيأليسم به يك اسلام سياسى در
 نظير احسان نراقى كه فردى جامعهشناس بود ، وجـهه و تفكر غيرمذهبى خـي خود رود




سياسى با رزيم را درپيش كَرفتند

علماء در تلاش هاى سياسى
در حاليكه بعضى از علماى روشنفكر از سياست اجتنابنـنمودهو به كارهاى
 سياسى آشكار پرداختند . در ميان علماى سياسى مهمترين چهـره ، آيتاللـه
 كهمنجر به دسنگير و زندانى شدن و سـيس تبعيد او گرديد ، و بخصوص در

 شمسى ) ، تنهها شخصيتمحكم و فكر انتقادى او بود كه ممكن بود كسى را بـ ابه اين




 هم نرسيده بود ، توسط يكي از ملاكين به قتل رسيد ، و لـذا تربيت او او را مادرش





مذ هب و جا معدء ايرا تـى


 (roq ثقفى ، كه آينده درخشانى را براى اين "ملاى روستائى " يیش بينىى مى نمود ، ازدواج كرد . خمينى دو پـسر داشت كه هر دونيز به سلـك روحانيت در آمدندـ
 نجف درگذ شت ، و ديگرى احمد كه همواره پـر خود را همراهي مىكند . او

همچچنين صاحب سه دخنر است
 حكومت پـهِلوى بهچاپ رسا نید : او در نامه سرگشادهایى كه خطاب بـه علـماء نوشت ازايشان درخواست نمود كه در جـهت مقا بلـه بافساد و هرزكى زندگى عمومى مردم • و بخصوص بـه منظور عكسالعمل نشان دادن در مقا بل " فردماجراجـوئى از تبريز كه بناحق بد ين شما حملـدمىند " ، بايد با يكديكر مخحد شوند : مسلـما " منظور او از اين فرد ماجراجو احمد كسروى بود كه يك چـهره روشنفكر و ضد روحانيت
 كرد به شدت بهكتاب "اسرار هزارساله" كه توسط يكى از شاكردان كسروى بهنام حكمىزاده نوشته شده بود حملـه مىكند . در اين كتاب خمينـي مىكويد كه او جواب نويسندهاى را مىدهد (بدون ذكر نام آن نويسنده )كه با حـلـه به علـماء به كشور خود خيانت كرده است . "ما با يددرك كنيم كه نوشتههائى كه به رهبران
 كتاب "كشفالاسرار" شامل شش بخش است : 1) توحيد ، r ( امامت ، r ) نقش
 اقوال نويسنده موردنظر پرداخته ، و ضمن رد نمودن و پاسخ دادن به آن ،

نظريات خويش را بيان مى
هــرجا كه مناسب به نظر مىرسد ، او بهطور بىرحمانهاى به رضاشاه ، كه در چششم او به عنوان د شمن مذهب قلمداد مىشود ، حملمـمىكند . در اين كتاب طرح يك حكومت اسلامى ، كه' تحت نفوذ مجتههدين باشد ، عرضه كرديده است .

roq فصل هشتم/ تفكر سياسى جديد ايران

براى انتصاب شاه جديد يعنى رضاخان تشكيل گرديده بود ، و مجلس شوراى ملى

 قسط برايران حكومت كند كسى است كه از طرف مجتهدين باتقوا و T شنا بـا بـ احكام الههى بدون توجه به هواها و فشارهاى نفسانى انتخاب شود . سلطنت را


 مذهبى كنترل شود ، برتمام حكومتهاى ناحق دنيارجحان خواهد داشت "(YA) . از طرف ديگر ، بهنظر مىرسد كه در بعضى قسمتهاى ديگر از اين كتاب ، سلطنت بهصورت محدود پذيرفته شده است







 روىزمين مى نشست و مستمعين خود را ، با انتقا دهائى كه از سيا ديا




 I 9 YA ميلادى ( I در سال هاى IqY
 نكرده و اعلاميههــا و نوارهاى او در اينمورد ، از طريق ايرانيانى كه به قصد

مذهب و جا معهء 'ير' نیى
زيارت به شهرهاى مذهبى عراق مى رفتند ، بهايران آورده شدهو تكثير و توزيع
 برگزارى جشنهای شاهنشاهى در تخت جـمشيد بود ، او از علـماى مذهبى دعوت كرد تاحكومت را بهخاطر وجود ترور سياسى و اتلاف سرمايههاى مملكتى محكوم نما يند . باتوجه به اينكه خيلى از مخالفين مذهبى شاه خواهان اصلاحاتى در چههارچوب قانوناساسى بودند ،امتناع خمينى از هركونـه مصالحه با شاه و رزيـم هـهلوى خود يك انقلاب و تحول مهم بهحساب مى آمد . در همين ايام كتاب" حكومت اسلامى "، كه از روى يادداشتهاى طلـبهها از درس هاى خمينى در نجف تـهيه كرديده بود ، منتشر شد كه در آن سهنظر

مهم عنوان شده بود :
ا- اينكه سلطنت بهطور اساسى و بنيادى محكوم است . او (خمينى ) مىگويد كه شخص حضرت رسول (ص) از اميراطور روم و شاه ساسانى خواست كه از قدرت حكومت شاهنشاهى و نامشروع خود دست بردارند . اسلام موفق گرديـ كه حتى از طريق جنتگ حكومت عادلاند را برپا نمايـ . در جنگگ امام حسين (ع ) ، كه بـه منظور حفظ اسلام از سقوط به دامن حكومت سلطنتى بود ، او بـهوز شههادت نائل

آمد . بنا براين "اسلام سلطنت و ولايتعهجدى ندارد" (ץ ).
 راكه بشر براى سعادت وكمال خود احتياج دارد "شامل مىشود ( ( عادلانه است .T نـها از منافع مستضعفين و محرومين درمقا بل قوا نين ظلـم وجورحما يت مىكند "دراسلام قدرت مقنـنه و اختتيار نـشريع ـــها بـه خداوند متعال اختـصاص دارد " (rY) . از اينجـهت است كه در يك حكومت اسلامى بايد بهعوض "مجلس قانونگزارى" مجلـسى براى پياده كردن احكام اسلامى داشت . جامعه اسلامى • براى پیادهكردناین قوانين ، و جلوكيرى از انحرافات ، نيازمنذ به وجود رسول
 كامل دانستهو معصوم مى باشند . پـس از آنهـا اين وظيفه فقهای اسلامى است كه

حكومت كنند . "حاكميت بايد رسما" به فقـها تعلق كيرد " (Tr) . r-r اسلام • بهواسطه مرام هاى انحرافیى كه در ايران بهوسيله قدرتههاى امیرياليستى تشويق مى شوندــن نظير مرام هاى ماد يگرى ، مسيحيت ، صيهيونيسم ، در معرض خطر جـدى است. علـماء وظيفه دارند كه اسلام را از انحرافات پاك

نموده و جنبدهاى سياسى و اقتصادى پـيام الـهى قرأن را بر مردم عرضه كننـد . اسلام رابايد ، بخصوص بين طبقه تحصيلكرده و دانشكاهى ، معرفى كرد (TY) . در بينعلماء تعداد زيادى از عوامل ساواكى و يا آخوندهاى دربـارى وجود دارد . با يد عمامه آنها را پاره نموده و محيط مذهبى را از لوث وجود شان پֶ آک كرد . تنـها كسانى كه جنود الـهـى هستند بايد در لـباس روحانيت باقى مانده و به خدمت در حكومت اسلامى بیردازند . ما با بايد تمام پیيوندهاى طاغوتى شاه را قطع نمائيم •
درمتن ديگرى به نام "جـهاد اكبر" ، خمينى علماى حوزه علميه را مخاطب قرار داده و آنها را ترغيب میكند كـي كه رغتار خود را اصلاح كنند تا اينكه براى
 آيتالله خمينى مرجع تقليد منحصر به فرد نبوده ، و رهبرى بلامنازعى
 تقليد نغرديد . درميان مشهورترين آيتاللدهائى كه در جريان انقلاب و
 از آيتالله شريعتمدارى در قم ، كه در ميانهم شهريان خود در آذربايجان

بخصوص در ميان جوامع آزاديخواه و مترقى نفوذ داشت ، نام برد .

شريعتمدارى، كه چه قبل از انقلاب وچه بعد از آن يك فردميانهروى و طرفدار قانوناساسى بود ، به صورت رهبر كسان زيادى كه نمى توانستند از خمينى


 مذهبى را سروسامانى داده بود ، رفت و از طلبههاى همدوره خمينى بوده




 براى ندريس در حوزه علميه قمدعوت شده بود از آن پس ضمن حفظ پیيوندهاى

مذهب و جامعدء| يرانى
خود با آذ ربا يجان ،درقم اقامت كزيد IY . د درخلال قيامهاى سالـهاى IGFTl9ar
 كرد ، اين آيتاللـه شريعتمدارى بود كه به كمك تنى چند از علماء جان ايشان را نجات داد 11

انقلاب اسلامى حهره سنتكراى شريعتمدارى را ظاهر نمود . او ، بدون اينكه ازخمينى كاملا" جدا شود ، فاصله خود را حفظ نمود . در اوايل انقلاب او از اعتراضات و قيام همكانى مردم عليه ديكتاتورى خشن شاه حمايت مىكرد و در

 بود ، گُرديد .بدين ترتيب او نشان داد كه برا برخلاف خمينى ، بايك حكومت




 آذربايجان " از نام او استفاده مىجست ، اما او با احتياط تر از آن بود كه

 خواستهاى تن درداد . او معتقد بودكه علماء بايد از دخالت مستقيم در امر سياست اجتناب كنند ، و در اين انزواى سياسى وفادارى خـي خود را بدآن اعتقاد نشان داد .
شريعتمدارى ، باوجوديكه هيجوقت به انتشار كتابى كه در آن افكار مذهبى

انقلاب اسلامى است .
1^ا منظور موءلف مهاجرت كروه كثيرى از علما دران تاريخ به تهران است
كه در ميان ايشان Tيتاله ميلانى نيز وجود داشت . تهديد رغيم كار دقيقا " مشخص نيست اكر چِه شايعاتى در همان زمان وجود داشت .

## rir فصل هشتم / تفكر سيا سى جديد 'يران

خود را بـطور منضبط بيان كند مبادرت نورزيد ، اما اين افكار را كموبيش در
 اسلامى ، امر سلطنت از قبل محكوم نيست ، اگرچچه بیعدالتـى هاى رزیم يهلوى






 مىتوانيم بكَوئيم كه اگر شخص رسول اكرم (ص) در در بعضى از مسائلّ انقلابى عمل

ايشان نيز "اصلاحطلب "بود .

شريعتمدارى ، با شخصيت زيرك و فريبنده خود وحوصلهاى كه در پاسخدا
 قدرت اين دو رهبر مذهبى ، كه مواضعشان غالبا" متفاوت مى با شد ، نمى شويم در حاليكه واقعا " خمينى ، فرد مبدعى است و مذهبرا بهتمامى در حول وحوش

 ساختگى بوده و پوششى بريك اتحاد و پيوند زيربنائى است ،و اين اختلاف نظرها


 جناح از روحانيت باشد ، يكى روحانيون طراز اولى كه براى آنان انقلاب، اكَرچه



 19. Che Guevera

مذ هب و جا معهء 1 يِر نتى
چچند بين نفر از آيتاللـههاى طراز اول با خمينى توافق نداشته و بـه شريعتمدأرى


(اواخر يكى ديكراز آيتاللـههائى كه در حركت سياسى اسلذمى بسيار مشهور بود ، ولـو كه از خمينى قدرت كمترى مىداشت ، آيتاللنه سيد محمود طالقانى مى با شد كه در ماه سیتامبر سال I QYq ميلادى (شهريور ماه ITAA شمسى ) از دنيا رحلـت نمود. او از اوايل دهه ساللهاى 1900 ميلادى (1YYO شمسى) يكى از رهبران برجـسته فكرى مخالـغين مذهبى شاه بود . او شخصا" در نـإع سياسى با شاه وارد گرد يده و سالـهـاى زيادى را در زندان و يا تبعيـد در داخل كشور بهسر برد . طالقانى كه در سال 1910 ميلادى ( 19 ( 1 شمسى ) در شهر طالقان بهدنيا Tمده بود تحصيلات مذهبى خويش را در شهر مذهبى قم به

 1~1A

 بهجرم مخفى كردن نواب صفـوى رهبر فدائيان السلام درخانـهـ خود ، دستگير
 زندانى شد ، كه بيشتر بهـاطر درخواست اجراى كامل قانون اساسى و با همكارى

 شمسى ) نيز بارديكر بهجرم حمايت از جريكههاى چيكُاى مسلـمانـ مجاهدين دسنكير و زندانى شد كه سرانجام چچند ماه قبل از پيروزى انقلاب در اوایل ماه

آزاد كرديد .

طالقانى ، در جريان انقلاب اسلامى سال شمسى (
 نظير جبههملمى وكروههای مذهبى بود . همچنـين ، در بحـرانهای متعددى كه

## ris <br> فصل هشتم / تفكر سيا سى جد يد 'يران

براى رزيم جديد اسلامى پيش مىآمد ، طالقانى نقش مشا بهجشمكيرى داشت . علاوه براين ، او از طرف آيتاللـه خمينى ماموريت يافت كه امامت نمازجمعه ، كد


 ميلادى (IrDA شمسى ) به مراتب بيشتر از ديكران راى آورد . او ، كه در اثر سالـها مرارت و سختــى سلامتى خود را دست داده بود ، سرانجام در روز دهم
 دنيا رفت
آيتاللـهطالقانى يكى از آزاديخواهترين و مترقىترين علماى مذهبى ايران بهنظر مىرسيد . اقليتهاى سنى براى انجام ذرخواستياى
 آيتالله طالقانى از آنها حسن استقبال نموده و تلاش هاى مشتركا شاه و ساواك را از خاطر نخـواهد برد . احتمالا" توقفهاى طولانى او در زندان با گروههاى مخالف غيرمذهبى كمك مىكرد تا آنها را درك كند. در ماههاى آخر عمر خود ، بهغير از يك جمله كه در آخر كفت ، او به خلاف پارها قبلى خود ، از هرگونه اظهارنظرى كه مخاللف سياستهای خمينى باشد خوددارى مىكرد( (عا
در ميان آثار طالقانى مىتوان ازتفسيرقران و نـهجالبلاغه (مجموعهخطبدها ، مواعظ،ونامههاى حضرت على (ع) ) نام برد . . طالقانى نظريات خود را را را به سبك
 ابتكارى او در مورد مسائل اجتماعى ـ اقتصادى است كه در سال $19 \Delta \Delta$ ميلادى
 سياسى از آيتالله نائينى دست زد . در مقدمه مذكور ، با استفاده از استدلالات
 دردست كرفتن تمام قدرتها از خود بتـى مى سازند ، بوده است • توحيد ، در
 راتننها بدتسليم در برابر خدا وامى دارد ، خدائى كدحقيقت ، عدالت ، و حكمت محضاست . حكومت كردن بر مردم حق : ( ) خدا ، r )احكام الـهى ، r ٪) پيامبران

مذهب و جا معهء| ير'نى

و امامان كه افكار و نيروى روحى شان در خدمت احكام الـهى بوده و داعيه سلمنت و عنوان ندارند ، و بالاخره حق † ) علماء ومو منين عادل مى باشد . كوششهاى مردم در جهت حكومت كردن برخودشان ، نظير انقلاب مشروطه ، دموكراسى ، و

 بايد به كوشش هاى خود در زمينه بـهبود رزيم هائى كه برا نـها حكومت مى مبارزهعليه استبدادو ديكتا تورى ادامه دهند (TA) .
 غرب" ، طالقانى قدرت تجزيهو تحليل خود را به نمايش مىكذارد . اينكتاب
 است (「ף) • مباحث اين كتاب به ترتيب عبارتند از :
I. تحول امرمالكيت از صدر تاريخ بشر ، تقسيم كار ، مبادله ، پول ، قوانين

مربوطه ، و جامعه ايد دآل ، اولين نظريههاى اقتصادى ، و انقلاب صنعتى • r • ظهو قدرت كاركران : در اينجا او به بررسى ماركسيسم ، مبارزه طبقاتى ،
صو افراطى سرما يهدارى ، ديكتاتورى برولتاريا ، و جامعه بدون طبقه مى يردازد . او از ماركسيسم بدعنوان مكتبى كهدجار سادها نديشى است انتقاد مى نما يد ، زيرا كه فكر اصلى ماركسيسم اين است كه مىتوان با تائل شدن به امتيازات خاصى براى حكومت كاركران و نفف متافيزيك بى عدالتيها را از ميان برداشت . او اين زيادهروىها را در چهارچپوب مبارزات ماركسيسم عليه سرما يهدارى شرح مى دهد . r r r اقتصاد در پرتو ايمان : اعتقاد بهمعاد بدتفكر اسلامى يك بينش فراتاريخى اقتصادى بهدست مىدهد، قانونگّارهم بايد اهداف معنوى را درنظر داشته و هم اينكهخود را از تعلق طبقاتى برحذر دارد . قوانين بشرى (عرف ) ناقص بوده ، و محدود بهتاريخ، و تغييرپذير مى باشند . آنها به سادكى بها بهوسيله يك قدرت استبدادى قابل تحريف مى باشد و قابل نفوذ توسط تمايلات و هواهاى نفسانى

 تعقيب شود . انسانها را از برذگى رسوم بشرى نجات دادهه ، به همه مى آموزد كه نيك رااز بد تشخيص داده ، و از انسانى كه تحت سيطره تمايلات خود مى باشد كسى را مى سازد كه كنترل خويش را در دست دارد . بهجهت اين ويرگّىاى
riv
فصل هشتم / تفكر سيا سى جد يد 'يران
تخصصى قانوناسلامى (فقه) براىهمه مردم قابل دسترسى نبوده و ا تننها
 †
 در آن مالكيت مطلقا" آزاد مىبــاشد ، و نيز مقابل سوسياليسم كه در آن
 مى شود . موءلـف اين اصل كلى را براى تجزيه و و تحلـيل نظام ما مالكي



 بهوجود آورده است . اسلام رباخوارى را ممنوع مىكند ، الا در عوض تجارت را ، ا



 و توليد و توزيع محصولات در اسلام اصرار مىورزد . منا بع طبيعى نيز منيز متعلق بـي
 آنها به وسيله دولت مى باشد (اين امر ، خصوصا" درمورد منابع معدنى مصداق دارد )
دا اختلافات طبقاتى ، امتيازها ، و منشاء آنـها : امتيازات طبقاتى الزاما" . .


 بر " اعلاميه فرانسوى حقوق بشر" ، كه رياكارانه توسط همان كسانى كه مرتبا" آن را زير پا مىگذارند حـمايت مىشود ، به دست مىدهد . مصونيت اصل مالكيت در را به روى همه سوء استفاد ادها
 وجود يك طبقه روحانى مىتواند در بعضى از جوامع بهوجود آورد ، قاطعانـ

مذهبر و جا معهء ايرانى
اظلهار مىدارد كهچَنين چچيزى در اسلام وجود نداشته ، علماء مذهبى امتياز

 شديم ، اين تها مجتهـدين هستند كه مىتوانـند احكام اسلام را بـطور صحيح تفسير كنند . مجتههد را مى توان از روى عدالت و قدرت تفسير احكامش شنا
 (F0) (طالقانى يكى از چند نفر انديشمندانى بود كه به نفع غيرمتمركز نمودن نقش مرجع تقليد مطلب نوشته و خواستار آن شده بود كه يك شوراى فقاهت مركب از لايقترين علماىمناطق مختلف كشور تشكيل شود (FI) .




 اين مطلب مىتواند ما را در فهم علت شهرت او در بينگروهـهاى اسلامى چتپ ، نظير مجاهدين خلق ،كمك كند .
آيتالله هاى ديكر ، در كتب و يا مطبوعات ، نظرات گَوناگونى درمورد



متفكرينغير روحانى ,سيا سى - مذهبى شيعد







riq

```
نصل هستم/ تفكر سياسى جد يد /ير'ن 
```

در حاليكه شريعتى وبنىصدر به عنوان نظريهيرد.|زان روشنفكران جوان و انقلابى
 در كرايش مثبت خود به سمت علوم و فنون جديد در مقابل ايدئولوزىهاى ماد مادى


 اسلام ارائه داد . وى از علماى سنتكراى ، از اينكه خود را در يك سلـسله مسائل
 دانشكاه خود براى اينكه نشان دهد الـلا



 بازار تبريز بددنيا آمده بود ، تحصيلات خود را را در دانشكده مركا



 ملى مرد ن نفت انتخابكرديد . بازركان پس از سقوط دكتر مصدق ، بهنهضت انـان
 (Hfo



 شده بود استفاده مىكرد .

 جدائى از اجزاء تفكر و فرهنك مسيحى غرب مى با شدكه درجوامع ا سلامى عقب مانده

مذهب و جا معهء ' مرا نـى
يافت مىشود ، جـوامعى كه فلا سفه و علماى الـهمى آنـها از اين دنيا روىگردان بوده ، و آن را بهمردم پیست واگذا شته وخود به بازى با لفاظ مشغولـد (f (H) . در نظر بازركَان مرزى بين د ين و سياست وجود نـدارد . مذهب با يد كنترل كننده والـهام بخش سياست با شد ، و نهبرعكس • او از تثلـيث ابـداعى شاه تحت عـنوان "خدا ــ شاه ـ ميمن " ، كه در T ن شاه جا يكاه اصلى و مركزى را ا اشغال مى نما يد ، انتقاد مىكند (Y (Y) ومىگويد كه مذهب بايد اهداف واصول سياست را تعيين كند ، و تعيين وسا يل و ابزار كار برعـهدهافراد بشر است . موضع بازركّان نسبت به غرب مجموعهاى از تحسين و تنفر مى باشد . الوعرب را بهعنوان نمونـه تمدن علمى و تكنيكى مى بيند ونيز جائى كه داراى اصول اجتماعى و سياسى است آه كه در Tا اومانيسم • او مىگويد اروپائىها ، برعكس بورزواهاى غربزدهدء ايران ، به مذهب بیاحترامى نمىكنند اما بازرگّان بشدت از مسيحيت بهخاطِر عدم تواناش
 بهصورت بت درTمدهاند ، نظير سوسياليـيم ، ماركسيسم ، و غيره توسل جويند ، لرحاليكه اسلام ، از Tنجائيكه يك دين كامل و همهجانبه است به اين تشبثات نيازى ندارد (\&\&) . در امر سيا ست ، توجه بازرگان بيشتر معطوف مسئلـه عدالـت است تا تلاشهاى اجتماعى • در كتاب كوپگى كه او در مورد كار نوشته انسان با نوميدى دنبال اين مىگردد كه ببيند او در كجاي اين كتاب راجع بهمسائلكاركان و يا قوانين اجتماعى كار بحثكردها ست (FY) . نفوذوشهرت بازركان در ميان قشر مسلـمانان خورد هبورزوا مد يون فعاليتهاى سياسى شجاعانه اوهمراه دختر مصدق و نيز مخالفت با شاه است . بازرگان يكفرد اصلاحطلمب محتاط مى با شد و معتقد است اسلام با دموكراسى ، عـى عقل ، و علـم سازگارى دارد (FA ) . اگرچه او از علـماى فسيل شدهو غالـبا " مصالحهكار مذهبى انتقاد مىكند ، اما هركز تشيع را به زير سئوال نمى برد . بلكه از علـماى شيعه مى خواهد كه براى برخورد با بىعـدالـتـى ها و ظلـم وا ستبداد مو جود در جامعه ، درحين اجتناب از برخوردهاى طبقاتى اجتماعى وكمونيسم ‘توجه خود را به مسائل د نيوى بيشتر كرده و براى تخخفيف نا برابرىهاى اجـتماعى به ايجاد موء سسات
 ( )

به انقلاب و خونريزى" ، يك حكومت اسلامى مبتنى بر مساوات واقعى بهوجود مى آمد (ifqif . بنابراين ، مردى كه در ماه نوريه سال IGY\& ميلادى ( بهممنماه
 است ، اما اينطور به نظر مىرسد كد مسائل اجتماعى عظيمى را كه ايران را تكان مى دهد دست كم مىكيرد .
 بيشترين سهم را داشت . حوادث چندى دست به دست هم داده و ا اين جامعهشناس
 ساخت .در تظاهرات مخالفين ، عكس او را در كنار تصوير آيتاللـه خمينى حمل
مى گرد يد .

در نزديكى كوير ، در استان خراسان كه در شمال شرقى ايران واقع شده پا به
 كمى پس از تولد على ، خانواده شريعتى بهمشهد كه مركز استان خراسان و و استى ممهمترين شهر زيارتى ايران مىباشد نقل مكان كردند ، و در همانجا بانـا بود كه او تحصيلات متوسط خود را به پایان برد .شريعتى درسن ا ا ساللگى به مدارس عادى Y Yارد ترجمه نكارش آثارى در زمينه تشيع مشغول شد و بهتدريج در فعاليته هاى سياس ديا
 درسن بيستوسهسالكى بهدانشكد هاد بيات دانشكا هـشهد وار د شد ـد دراينهنگام





 مذهب و جامعدشناسى پرداخت ، بااينكه تز دكتراى او برخلاف آنچه غالبا"



مذهب و جا معهء ' ير' نیى
در ميان كسانى كه بسيار براو تاثير كَاشنداند ، يكى لـئىماسينيون بود ، كه شريعتى احترام و تحسين فراوان نسبت به او او قائل بود و همراه او به مطالعه


 دكتراىخود را به پايان رسانيده بود ، به ايران مراجعت كرد . او او را در مرز ايران




 نقل مكان كرد و بزودى آوازهسخنرانىهايش در همهجا پيجيد . از او مرتبا" دعوت مى شد كه در نقاط مختلف سخنرانى كند ، كه از آنجمله بخصوص در حس در درينيه ارشاد بود كه از موءسسات اسلامى معتبر و مترقى است كه در سال 1799 اميلادى











اras شمسى ) از دنيا رحلت كرد .

هنوز فهرست كاملى از آثار شريعتى دردست نيست • و از آنجائيكه خيلى از



## rir

فصل هشتـم / تفكر سيا سى جد يد 'ير'ن


 شريعتى معمولا" يادداشنتهائى به متن نوشتدها اضافمىى نمود ، اما سبك سخنرانىگونهآنها ، جز درمورد تعداد معدودى ازآثار او نظير "كوير "، كه يك بيوكرافى شخصى است و بدزبان زيباى شاعرانداى نيز نوشته شده ، در همهجا آشكار است. عـناوين سخنرانى هاى او مبين اهم مسائلى است كه مورد علاقه و در ذهن او بود : "على، ابرمرد تاريخ" ، "انسان، اسلام ، و مكتبهاى مغرب زمين" ، "اقبال ، معمار تجديد بناى تفكر اسلامى" ، "امت و امامت "، "سوره روم ، پيامى به روشنفكران مسئول " " "شيعه ، حزب تمام " ، و از اين قبيل . اكنون حسينيه ارشاد ، بارديگـر فعاليت خــود ,! تجديد كرد و بــه جمـععآورى و وبرا يـش دوباره آثار شريعتى مشغول است .
سبك و محتواى سخنرانى هاى شريعتى از نوع كارهاى مشوق بحثهاى ادبى
 بهدست آورده بود براى وارد نمودن پارهاى نظريات مهـم در مغز مستمعين خود استفاده مىكرد . براى وى نظم و ترتيب آن سخنرانىها بـاندانـازه اصل احتياج بهگفتن هرجه بيشتر مطالـب ، بدون اينكهتوجه مستمعين را از دست بدهد ، مهـم

شريعتى علاقد داشت تا يك انديشمند سياسى - مذهبى در متن حركتهاى آزادىبخش جهان سوم بوده باشد. او مسائل استعمار و استعمار جديد را هشيارانماحساس كرده و بخصوص به استعمار فرهنگى ، كه مردم را از اصل و
 اين خطر ترار داشت : Tل احمد پانزده سال قبل از آن تاریخ ، فساد فرهنگً ايران را در كتاب" غربز دكَى " محكوم كرد ، كه مدتهها توسط دستكاه سانسور رثيم
 مردم مسلمان را به دنبال داشته است . ند لـيبرالـيسم سرمايهدارى ، كه اين مرض
 كه ديناميسم خود را از دست داده و يك تساوى ضد اوما نيستى و ضدمذهبى را درنظر دارند، هيچكدام نمىتوانند راهى براى خروج از این مشكلات ارائه

مذهب و جا معدء ا يرانى
دهند . شريعتى ، تنهيا راه نجات ايران و تمام مردم محروم و مستضعف جههان را در اومانيسم اسلامى مىديد . اسلام را بايد برنامه كار قرار داد ، اما نه با با باصورت
 جامعد ايدهآل محمد (ص) ، كدبنىاميه آنرا بهزوال و استبداد كشا نيده بود .
 جوامع الحادى غم زده وغيرجذاب مى با شند، زيرارضا رضا مندىهاى مادى گَمراهكنـندهانـ .

 حسين (ع) ، ابوذر غفارى ، حر ، و ديكران • او دو اصل از اصول تشيع را به عنوان موتورهاى رهائى مى بيند :

1) امامت ، كه نتظيمكننده سيستم "رهبرى" بوده ، و به معنى تسلط معنوى و
 جامعد اسلامى (و يا امت، كه از همان ريته عربى امام مى باشد) ، به خلاف مسيحيت ، به واسطه حضور معنوى مسيح نيست كه متحد مى باشد آل ، بلكه اتحاد آن به دليل حركتش ، پيرامون رهبر آن جامعه است .
(Y عدالت ، كه در تشيع به سطح يكى از اصول دين ارتقاء يافته است. خداوند مى بايد عادل بوده باشد ، و جامعد انسانى نيز نمىتواند زيربار يك قانون ظالمانه كه به شهادت ائمه منتههى شد و اسلام را بـا بـا زوال كشا در يك سلسله سخنرانى كه در كتاب واحدى گردآمدهاند ، شريعتى تمايز شديدى بين دو نوع تشيع قايل شد، يكى تشيع علوى (كه از على امام اول كَرفته شده ) ، و ديكَرى تشيع صفوى • تشيع علوى نما يانگر اسلام نخستين بوده و



 مقاصد سياسى درآوردند . بدينترتيب تشيع از هدف اوليه خود ، كه جستجوى عدالت و وظايف مقدس بود ، بهدور افتاد . "تشيع صفوى" ايرانيان را در مقابل
 با ايدههاى تشيع درآميخت • شريعتى مىكويد كه در در زمان صفويه اشكال انحرانى
rro
نصل هشتم / تفكر سيا سى جد يد ايران
عبادت از مسيحيت وامكَرفته شد ، كه از آن جملد اجراى نما يشنا مدهاى تئا تركوند
 مسيحيت تقليد شدهاند .
در تعريف شريعتى "تشيع صفوى" همان "تشيع پهلوى" است و علماى "صفوى" اين دوره همان كسانى هستند كه در بازى قدرت سياسى وارد شد ها هانـد . آنهيا نقت خود را به عنوان بيدارگران امت اسلامى فراموش كرده و و به مباحثـات
 درآوردهاند ( كه تنـها كارش عزادارى ماه محرم است ) ، كه درنـتيجه توجه

 بدينترتيب خود را در ناقص نمودن اسلام و جدا نمودندين از قد رت و سياست شريك جرم مى سازند در انتمهاى كناب ، شريعتى جد


تشيع صفوى

وصايت
توصيه پیامبر ، كه مبتنى بروحى الـهى




## امامت






مذهب را دروجود خود مجسم نموده و از اينروى شايسته الكو قرار كرّرفتن

توسط ديكران هستند .

عصمت

از صفات استثنائى موجودات غيبى ،
و ونه متعلق به موجودات ات انسانى كه هرگز نمىتوانـند خطا كنند ، آنجٌه كه تنهــا به چچها رده معصوم (محمد ، فاطمد، و دوازده امام ) تعلق داشته است . اين اعتقاد باعث مى مود وجود هر حكومتى طبيعى جلوه كرده
 زيــرا كه جــز جـها ردهنـفر كس ديكرى

معصوم نيست
ولايت
تنها ابراز عسق نسبت على ، و خود را
كاملا" غيرمسئول دانستن .
ولايت

اعتقاد به خلوص آن رهبران (ائمه )كه از جهــات روحى و اجتماعى مسئول
 نادرست وابسته بهد ستكاه خلافت .

احساس دوستى به على و دنبالدروى از راه او ، به روش او ، و و تحت رهبرى ونـي او

تقليد
يك رابطه منطقى ، علمى ، طبيعى ، و اطاعت كور كوركورانه از علماء مذهبى ، كه شخص اعتقاد و دستورات خور ان را را ، بدون ،



به تخصم است .


## غيبت




 و خالصى كه نما ينده رهبـرى امام در . جامعه هستند

انتظار


 عدالت ، و ورود طبقات استثمار شده تـــرس از اصلاحات ، و محكوم نمودن


دكتر شريعتى ، با سيستماتيك نمودن تفكر تشيع علوى ، نتيجه دوكانهاى


 نماز نيز يك معناع سيأسى ، كه وابسته به عمل بود ، بهدست آورد . اين معناى

مذهب و جا معهءا ير'نى
19YA-19Yq انقلابى نماز متعارف و مشترك ، بخصوص در جريان انقلاب سال ميلادى (Ir VV شمسى ) ، ظاهر كَرديد . شريعتى ، با طرد تشيع مرتجع صفوى ، طرفدار هماهنكى بين شيعيان واهل تلا تسنن بود ، همانطور كد قبل از انشقاق زمان بنى| ميه وجود داشت .
شريعتى همچنين چند سخنرانى خود را به نقش زنهـا اختصاص داد ، كه








 در آن خانمها بايد يا لطافت زن بودن خويش را در قلمرو تلاشهاى حرفداى و





 داشت . و قبول مسئوليتهاى فــراوان نموده و ازنظـــر اجتماعى دركير در مسائل

 يافته است .
اذكار سياسى واقعى شريعتى در متون چاپ شاپ شدهاى كه از او برجاى مانده چندان ظاهر نيست ، اكرچه همه اين متونبدان سوى رهنمون است . از تاكيد او بــرامتى كه از راه امام تبعيت مى اكند اينطور استنباط مى شود كه او ، درحاليكه سرسختانه از حكومت تك حزبى انتتقاد مىكند ، خود در آرزوى يك چـنين حزب

واحد اسلامى است، كه در آن - به نظر اوـ ا اقراد مورد احترام كامل بودهو جز در مقابل خدا سرتسليم و بندكى فرود نمىى آورنـد ، و از طرف ديگر تا حد يك توليدكننده اقتصادى نيز تنزل داده نمى شوند . همچنـين او مىكويد كه اسلام
 راه هرگونه كوشش جهيت بازگشت به قدرتههاى ظالم و هرگونه تنزل و فساد روابط
سياسى راسد مىكند .

شريعتى دموكراسى غربى را امر نا مطللوبى مى داند ، زيرا در آن تدرت پيول است كه برمسائل سياسى سلطه دارد و نهآراء راىدهـندكَان . اين دموكراس اسى دراصل ، بهعنوان يك ابزار راى جههانى ، نيز فاسد است چـونضمن آنكه ادعاى ايجاد تساوى دارد ،
 مى با شد . در كتاب" امت و امامت " ، شريعتى دموكراسى " هدايت شده "اى را كه
 است كه مى خواهد براساس يك برنامد انتلابى و متـرقى افراد را ، بينش افراد

 يك مكتب فكرى مشخص دارد ، يك برنامهريزى دقيق دارد . هدفش اين نيست
 جامعه را بهمقام و درجهاى برساند كه براساس اس اين مكتب بهطرف اين مقصد متعالى حركت كند و هدفهاى انقلابىاش را تتحقق دهد . اكر مردمى هستند كه به أين راه معتقد نيستند و رايشان و رفتارشان موجب ركود و فساد جامعد است ، و اگُر كسانى هستند كه از قدرت خودشان و از پول خود شان و از اين آزادى سوءاستفاده مىكنند ، و اكر شكلهاى اجتماعى وجود دارد و سنتهائى هست كـي انسان را راكد نگَممىدارد ، بايد آن سنتها را از بين برد ، بايد آن طرزفكر را
 رها بشود" (DF)
جاذبه شديدى كه شريعتى براى دانشجويان و جوانان مسلمان داشت بعضا " به خاطر اصالت موضع او بود . او كه از يك خانواده مذهبى متوسط برخاسته
 كاپيتاليسم ، ماركسيسم ، و اكزيستانسياليسم آشنائى كامل پيداكرد ، بدون آنكه

ايمان مذهبى خـود را از دست بـدهد . او ، به زبانى كه براى ا'يرانـيان قابل فهـم و درك بود سخن مىگَت . شربعتى با پا سخگَوئى به نـيازهأى فكرى بسيارى از ايرانيانى كه اين اواخر به مطالـعات و تحصيلات علـوم جديد روى آورده و علاقمند بودند كه ايـدئولـوزىهاى تجاوزكران غربى را بشناسند تا از آن طريق به ا بطال
 وسيعى را در زمينه تحصيلات عالى تجـر به مىكرد ، ونيز در زمانيكه كَروهههاى

 توسعه صنعتي و صنعتى شدن جامعه ، سفتهبازىهاى عجيببو غريب و فساد د مالىى ،
 رشد جمعيت روى طبقــات فقيرتــر جامعــه ، كه كمنـــر غـربزده و بيشتر مذهبى بودند ، بالاترين تاثير را مىكذاشت . يـيوندهاى شريعتى با اسلام ، او را كــهـ
 سنتى مبدل نمود . اسلام ، دين جـبهه آزادى بـخش الـجزا ير ، و دين فلـسطينى ها ، ، مذهب مبارزهضداميربالـيستتى بود . ايرانـيان ، كه خود را خاموش شده بـه دست

غرب احساس مىكردند ، هويت خويش را باز يافتند . روشنفكران جديد ايران ، تا قبل از آن تاريخ، اسلام را مجزاى از نيازهاى دنياى جديد ديده بودنـ . اسلام حتى يك نقش منفى داشت ، زيرا توجه مردم را بهعوض امور دنيا بـها خرت جلبب نموده ، رزيـم را با سكوتخود استحكام بخششيده ، و جنبه شكست خورددهمبارزه مذهبى را ، با تشويق مردم بهگريه براى امام حسين مظلوم كه به نحو رتتبارى كشته شده بود ، به نمايش مىگذا شت . روشنفكان مسلمان و جوان ايران ، در شريعتى يك پاسخ انقلابى شيعى و ا ايرانى يافتند آنـها ديكر با حسينى كه در تعزيهها برايش گريه مىيكردند روبرو نبودند ، بلـكه حسينىبود كه بهخاطر برقرارى عدالـت جنگيده و كشته شده بود . با وجود يكه كتا بههاى شريعتى از طرف رزيـم پـهلوى ممنوع شده بود الما بهطور مخفيانه ، بهويزه در ميان محصلين ايرانى در خارج از كشور ، دست به دست می كشت . • در ميان مذهبيون سنتكراى واكنش شديدى نسبت به شربعتى و حسينيه ارشاد شكل گرفت • پرستيزّ روحانيون و علـماى مذهب توسط كسى كه خود درس طللبكى نخوانده بود مورد نتهديد قرار مىگرفت و آنـها را متهـم به
rri

> فصل هشتم / تفكر سيا سى جد يد ' يران

تحريف مذهب بهخاطر منافع خاص خويش نموده ، و حسن نيت مقامات مذهبى در مقاومت در مقابل سلطنت را به زير سئوال مى برد ـ كوششههاى آنـها ارتجاعى بوده و به دفاع از منافع صنفى روحانى و امتيازات كذ شتهآنها مى ثرداخاخت ، درحاليكه كوششهاى شريعتى اساسا " انقلابى بود . انتقاد علـماء از شريعتى ، تاجائيكه ما مىدانيم ، بيشتر از حد شعار نبوده و هيج مطلب سازندهاى درآن آن
 سنىها ، وهابىها ، و يا كمونيستها است) نيز نثار او مىشد . يكى از انتهامات

 در حقيقت به ساز رزيم ضداسلامى ايران مىرقصد . آيتالله خمينى ، روى همين قضيه خاص، به مجاهدين خلق ، كه به شدت تحت تاثير شريعتى مى باشند ،


$$
\text { مسلمان خوبى بوده باشد ( ( } \text { ) . }
$$


 مقابل دانشكاه تهران پراز آنـها است ،و د ستفروش هاى كنار خيابـان نيا نيز عملا چییى جز كتا بهاى شريعتى را نمى فروشند . همين مطلب نيز در مورد محوطههاى





 در اينجا ما قصد نداريم كه در مورد آثار او ، كه هنوز به طور كامل چاپ

 عليرغم اهميتى كه شريعتى در سخنرانىهاى خود بد انتقاد از جوامع غربى مىداد، و اصرارى كه بر نجات بشريتى كه توسط ماديكرى و مسيحيت (هم


تا حدودى مختصر بود . اين قابل فهـم است كه چرا او در حضور مستمعين خود تصويرى را كه از ماسينيون ، عارف مسيحى ، داشت بيشتر بسط نمى داد ، و يا
 اما بعضى از مجادلات او نشانكر اين واقعيت است كه شريعتى چندان هم علاقمند
 شريعتى ، همچنين تاريخ ايران را به دست فراموشى مى سپرد . او خود تصديق مىكند كه در تحصيلات خود از درس تاريخ ، شايد بهخاطر سوءا استفادهاى
 آنچه توجه او را جلب مىكند اسلام ایددآل نخستين است، و نه سازشهاى تاريخى آن • بنابراين ، تحليل او از روابط تشيع با حكومت از زمان صفويه به بعد فاقد ارجاعات مكفى به اسناد و مراجع قابل دسترسى است . نقش عمده

 مورد بحث قرار نمىگيرد . ما در T ثار او تنها به يك صفحه مطلب درمورد نقشى
 "اما در زمانغيبت امام ، از آنجائيكه ديكر پيامبر وجود نداشته و امام نيز
 قرار مىگيرد ، و اين خود مردم هتسند كه بايد اسلام را فراگرفته، ايدههاى
 مردم ديگر را راهنمائى و هدايت كنند . مسلمانان بايد انـا از اسلام وحدت آن ، در مقابل يهوددىها ، نصرانى ها ، و ساير دشمنان اسلام دفأع نموده ، به جههاد پرداخته ، به امر اجتهاد و تفسير احكام اسلامى دستزدده ، و يك گروه
 و حل مسائل جامعه و حوادث زمان ، تخصص پیدا نما يند .T نـها سیس بايد رهبرى اجتماعى و مرامى خود ، و نيز مسئوليت سرنوست مردم را، به دست اين كروه متخصص علوم اسلامى بسپارند . اين گروه براى رهبرى خود مىتواند درمورد

الr- مولف از واز Constitutiono استفاده نموده كه بهمعنى قانوناساسى و يا اساسنامه و يا خود مشروطيت استعمال مىشود .
rrr
نصل هشتم / تفكر سيا سى جد يد 'ير'ن
بهتـرين ، محترمترين ، اكا اترين ، روشنترين ، و باتقوا ترين افراد ا اتخاذ تصميم
 جاى پيامبر اسلامى است ، او را منصوب مىنمايند ، در اجراى مسئوليتهاى
 مستقيما " احساس مسئوليت نموده و حكومت عقل ، عقل مسئول ، همانگونه كه
 دوران قبل از غيبت توسط خدا انتخاب مىشد (يعنى پیامبر و امامان ) ، در



 موشكافى و دقت موجب آن نمى شود كه روشنفكران جوان ايرانى و ديكران ان به دور انـي افكار شريعتى جمع نشوند . تمام آنها در افكار نيرومند شريعتى گونداى پاسخ
 كمك مىكندتا آماده فتح دنياى جديد ، بدون كنار كذا شتن هويت اسنـ اسلامى خود ،
كُردند .
 نهضت اسلامى ايران است




 اتتصادى را بهكار مىگيرد .
 روحانى با اصليت همدانـى متولـد كَرديد . در دانشكاه ابتدا بـ بـا تحصيل الـهيات و سیِس جامعه شناسى مشغول شد . در اين دوره او با جامعه شناس ماركسيست دا دا
YY_ بنابراسناد موجود بنى صدر هيجكا هضو يت نهضت آزادى را ندا شتـهاست .

مذهب و جا معهء'اير'نى
فرانسوى پـل ویه Tr Tr آشنا شد كه همين آشنائى موجب همكارى بنى صدربا او
 خود را در زمينههاى اعتصاد و جامعد شناسى ادامـي

 فعالانه شركت مى نمود . او ، كه بشدت تحت تاثير حركت دانشجوئى سال 19\&A



خمينى در نجف درتماس مستقيم بود .
در كارهاى بنى صدر مقالات اتتصادى را (كه بعضا " بهفرانسه هستند ) امى توان
از متون نظرى تميز یـاد . هر دوى آنيا سياستهاى اقتصادى رريم كه به نظر میرسد ايران را بـ انـ زير سلطه و كنترل








 علماخلاق و برمبناى قران مى باشد ، انتقادى بر برتمايلات و هو هواه رسيدن بد قدرت كه ، بخصوص در اقتصاد و سياست ، از دلايل اصلى استضعاف است( $ا$ ( $)$.
بنى بدر، در سه كتاب ديكر ، خود را به صورت نظريهِپرداز حكومت اسلامى



فردى از افراد انسانها برديكران وجود داشتد باشد. اسلام به اين اصل

 البته اين به خاطر كار و زحمت اين انراد است . كار ، قبل از آنكه رابطه انراد

 تحت عنوان " مانيفست حكومت اسلامى " تجديد چاب كرديده ، بنىصدر بـه ترسيم انسانشنـاسى RF سياسى اسلام مى پردازد . قسمت اول كتاب انتقاد از رزيم بـهلوى است بهجهت ترار دادن ايران تحت سلطه سياسى ، نظامى ، و اتتصادى غرب، و درنتيجد برباد رفتن هويت و خلاقيت ايرانيان و مصرفكننده
 بايد مراقب استقلال ايران بوده و از سياست دكتر مصدق در زمينه" موازنه
 برقرار نموده ، و ساختارهاى واقتى دقدرت ، ، نظير مساجد ، را احياء كرد ، تضاد
 درآن فشار واجبار وجود نداشته با شد همت كما شت . در زمينه اقتصاد ، بنى مايل است كه در توليد و مصرف دالخلى توازن ايجاد نما يد . او فكر مىكند كه اكر به تكبه بر اميرياليستها خاتمه داده شود این امر موجب توزيع عادلانهتر ثروت
 به خارج خاتمه داده، و بوروكراسى را تقليل خواهد كرد . بالاخره ، وقتى به

 نخواهند برد . ديكر جدائى بـين حكومت و مردم وجود نداشته، و يك جامعه

 (توحيد ) جامعه دارد (\%
 مرد م شناسى استعمال مىشود. .

بالاخرد ، كتا ب"اصول اساسى حكومت اسلامى " يك كار نظرى در مورد جامعه
فردا است ، كه بد سبك نظر يمپردازان بزرگ قرن نوزدهم اروپا نوشته شده است .
 كه مشابه با پنج اصل تشيع مى با شد . اولين اصل ، توحيد العهى ، عبارت است از الم يك اتحاد ديناميك و نفى تمايلات شركت آميز (هيحكس نمى تواند نماينده خدا


 توحيد شامل نفى هركوند برج و باروى اتتصادى ، سياسى ، و و ا ا ايدئولوزيكى
 كوشش نما يند كه توحيد را در همه جا پیاده كنـند تا جامعد به صورت امتى كه مورد نظر مظلوب خداوند است درآيد .عبادات ،آموزشى جهتت پییار در راها این

 به صحنه طرد هرآ نچه خدائى نيست ، آماده مبارزه با ظلم و استضعاف مى اسـازد .
 يا غيتلر ، يا دوكل ، يا مصدق ، و يا خمينى ، زيراكه پرستس افراد منجر به


 صاحب اختيار مطلق وجبر حاكم است از خود عكسالـمل نشان مى دهد ـ ا ايدهاى






 فقير به كشورهاى غنى ، بايد از ميان برددشود . در حكومت اسلامى ، تنتها كار

## rry فصل هشتم / تفكر سِيا سى جديد ايران

توجيهكنندهء تملك حاصلكار مىباشد ،و اين امر به معنى سرمايهدارى است .



 اختلاف بينافراد بشر از ناحيه خدا بوده و نبايد انكار گردد . براى جلوگيرى


 قرار مى دهد .او مىگويد هر اعتقادى كه وسيله سلطه قرار كيرد افيون انسانها

است .







 مبنى بر ضمانت حكومت عقيده ضرورى است " (fY). اسلام برمبناى قوانين جهانى و طبيعت و فطرت بشرى بهوجود آ آمده است است هدف وسيله راتوجيه نمىكند . به نظر بنىصدر ، هدف حكومت اسلامى ، تنـها
 نيز هست كه از تمركز قدرت و حكومت به عنوان صورتى از ظلم جلوكيرى نمايد . ناسيوناليسم بههانهاى براى تقسيم و استثمار آدم ها است ، است ارتش هـي ها بايد منسوخ گردد . تنتها يك ارتش تدافعى بايد تاسيس شده، ، و بهطور اركانيك

 مى جنكد بددست آورد .

مذهب و جامعدء ايرا تى

به نظر مىرسد كه دو تمايل برنوشتههاى بنىصد حاكم است ، از يكطرف نوع خاصى از تمايل هرجومرج طلبانه (آنارشيستى ) بهچشم می بهنفى هرگونه سلطه فرد برفرد ديگر تحت هر عنوانى كه بوده اري با باشد ، و به سمت
 و از طرف ديكر اين تمايل كه هركونه تنجزيه و تحلـيلى ، ولو در قلمروى موضوعات



 به دور خود جمع مى كند ، كسانى كه سعى مى كنند اشتياق به آزادى را با خشونت قوانين اسلامى سازكار نمايند .

نتيجهكيرى

تجزيه و تحليل نقادانه افكار سياسى اخير شيعى در جاى ديكرى انجام گرفته است . و در اينجا تنها به ذكر چند نكته كلى اكتفاء مىكنيم (\&Y) : نخست آنكه ،
 مكرر پارداى موضوعات مشابه را نشان مىدهد انى ، كه غالبا " هم در ميان متفكرين مذهبى و هم غيرمذهبى به چششم مىخورد . يكى از ممهمترين اين موضوعات ،










نصq نصل هشَتم/ تفكر سيا سى جديد 'يران
اكثريت عظيم تودههاى مردم ايران بود . درست مثل حركت نوكرايان و تطابق سياسى مذهب در جاهاى ديكر، در اير'ن نيز اين كاربرد جديد اسلام شامل تفسير ثازهاى از متون و روش هاى قديمى است ، كه در بعضى مواقع مورد حملـه و انتقاد انراد سنتى و مذهبىتر ترار كرفته است .اين تفسير جديد همچنين شامل حملات درهم و برهم به غرب به عنوان يك شيطان يكپارچه بوده است مشكل جدىتر اين است كه اكثريت متفكرين سياسى جديد شيعه پندا شتهاند كه راه حل مسائل ايران اساسا" ساده است . آنهها متمايل به اينفكر بودهاند كه اكر ايران از زير كـترل و نفوذ خارجى ها خارج شده و نـهادهاى جديد و نسبتا ساده سياسى و اقتصادى بنا نههاده شوند ، كه متفكرين مزبور برا براى آنهيا مبانى
 اين مطلب در عمل نتيجه مطلوب را به دست نداده است . اساسا" ، اين تفكر جديد اسلامى اسلحه نيرومندى براى ايجاد انقلاب كَرديد ، اما براى ايجاد مؤ سسات جديد توفيق بسيار كمترى داشت . كتب و جزواتگَوناگونى كه درخلال



 حقوق اقليتها و زنهها را تضمين نمايدو يك اقتصاد واقعا " كارTمد و قابل اجراء را عرضدكند ، بدد ست نمى دهد .
عدم تحمل بعضى از رهبرانكه پارهاى از ايدهها را" غيراسلامى " و يا "ضد
انقلابى " مىخوانـند ، باعث تنگّتر شدن دائره ايدههاى مجاز كَرديده است


 اسلامى و چچ مجاهد ين خلق ، و يا گَروههاى ليبرال غيرمذهبى ، در و ايران امروز هنوز هم به كوش رسيده و يا چاپ از د شمنى وسيع با روحانيت و سياست هايشان مىكند . همكناست سلطه افكارى
 پدیده پֶیدارى نباشد، و سنتهاى قديمى ايران در مورد نارضايتى و تشكيك

مذهبى ، فلسفه خردكرائى ، و حتى كرايش هاى غير غيرمدهبى و ضد روحانيت




 ديكر اداء نموده كونش نمايد د

## فصل نههم

## انقلاب

نيروهاى مخالف چريكى و غيرمذهبى
 مردم ايران به دليل افزايش ظلم و استبداد در دهه سالـها






 كه درآنهاحقوق بشر اساسا وياتسليحانى امريكا محروم شوند ـ تاثيرسيا استا



 را انتشار دهند واميدوار باشند كه به مطالب انهها به نحوى توجه شود ،و اينكه

مذهب و جا معهء /يرانى
حداقل مثل سابق مورد سركوب و سانسور سخت قرار بكيرند. ليكن دييلما تها و مسئولين سياسى امريكا غالبا " از اينكه شاه را در تضيه حوق بشر تحت فشار ترار دهند طفره مىرفتند . سئوالات و مباحثاتى نيز كه كاه و بيكاه در مورد حقوق بشر از طرف امريكائىها از شاه مىشد معمولا " در رابطه با زندان نمودن و ويا شكنجه

 تذكرات هراكندهو تك و تك مقامات امريكائى د رمورد حقوق بشر كمك كرد كه شاه دراطمينانخاطر خود نسبت به حمايت امريكا از او و نيز مقابلماش با كروهـهاى
 هركونه تهـديد واقعى امريكا . مخالفين ليبرال بعضا " به خاطر سخنان ترغيب شدند تا د ست به كار شوند ، اگرحه اينـنـين سخنان یشتوانه عملى خيلى كمى داشتند







 تصاوير فعاليتهاى شاه به نحو محسوسى در تلويزيون و روزنامهها كمتر بهچشم
 ديده مىشد ) • درعوض ، افراد مقدارزيادى تصاوير ملكه را مى ديدند كه در نـا نقاط


 مى خورد . همچنين ، براى نخستين بار ، اين عكسها فريبنده نبودهو بلكه يك



تا قبول كنيم كه شاه، در آستانه تحويل و تحول احتمالى و به قدرت رسيدن











 امريكا استفاده نموده و با چاپ و و توزيع شكايات و تظلمات خود راه مفرى بازنموده واميدوار باشند كه با وسيع تر نمودن شكاف حاصله ، دولت را مجبور به تغيير


 چچپ تعلق داشتند نبايد مورد مبالغد قرار گَرفته و گَنته شود كه اين به معناى آن است كه "ميانهرو"ها انقلاب راآغازكردنداما " افراطى "ها آن را بـهرپنگً گرفتند ،



 نسبى ، ضعيفتر از آن بودند كه بنوانـند رهبرى مخالفتهها را در دست خرد خرد
نكّهدار رند .

 مورخ زوئن آن سال (خردا!دماه) كدتوسط رهبران جبهـه احياء شده ملى امضاء

مذهب و جا معهء ' يرا نیى
ry












 درهمان زمان ، تعدادى از وكلاى دادكا










 يكى از اثرات برنامه حقوق بشر كارتر احتر احتمالا" تشويق روشنفكران بها بها ارسال بال




در مطبوعات و يا جاى ديكر چاپ نمىگَردید ، دست به دست گشته و به خارج هم مىرفت . مقارن ايامى كه اين قبيل نامههاى اعتراض آميز روشنفكران رواج

 و ساير گروهـهاى ايرانى مخالف اعمال مىگرديد نيز افزوده شد ، درحين آنكه مسائل و مشكلات اقتصادى و اجتماعى نيز روزبه روز حادتر مىشد ـ از از اين روى


 صليب سرخ بينالمللى اجازه دادند كه از


 سانسور آزاد كرديده بود ، اكنون در مقياس وسيعى بـه
 روزافزون عمومى و مشكلات فراوان اتتصادى مواجهكرديده بود ، اميرعباس هويدا را از سمت نخستوزيرى بركنار نمود ، اما پست وزارت دربار را بـ او داد اد
 فراوانى داشت كه از جمله پست وزارت داخلهه و تجربياتى در زمينههاى اقتصاد و نفت، و رهبرى حزب رسمى رستاخيز بود . انتصاب آموزگار به هيپحوجه نشانه


 او در جهت فروتشاندن تب تورم و حرارت بيش از حد اتتصاد مملكت ، بد اريون


 كرد و نارضايتى از اين با با


مذهب و جا معهء ايـيانى
ديدار نمود ، و در T نجا با تظاهرات وسيع مخالفين روبرو كرديد . اين تظاهرات




 را ادامه داده، ازنظر سياسى از ايران و شخص شاه اهود حمايت نموده ، و در قضيه
 عربستان در مورد ثابت نگّهداشتن قيمت نفت حمايت كرد ، و درعوض مقامات




 اما همين كه درها يك بار به روى اعتراض و مخالفت باز شده بوان بود ، ديكر
 (TAFF


 رريم در زمينه حمايت أز كارگران كارخانجا
 حركت همكانى در سطح كلى جامعه ، به دليل نظارت دقيق ساواك ، هركز بـيهوقوع



 سالن هاى سخنرانى خود ، تعارض و كشمكش بين مطالب و انكار بییرر فنى و

## rfy

فصل نههم / 1نقلا ب
سياسى راكه آنها اجازه شنيدن و دستيأبى به آن مطالـب را داشتند ، و آنچهـ را
 نبودند ، بهخوبى احساس مىكردند (كتابـهائى كه توسط ماركسيستها ونا و ايرانيان مخالف رزيم نوشته شده بود ، حتى در موارد








 و همچنين سياسى موجود ناراضى بودند . بنابراين، در خلال سالـيان دان متمادى
 بهوقوع مى پیيوست، و بعضى از دانشكاهـها بود . باوجود آنكه در ساليان قبل ،تظاهرات دات دانشجوئى معمولا" به محوطه I 1 دYY-1 9 YA (











مذهب و جا معهءا يرانى
r4A

 ايران مخالف بودند . قوىترين كَروه مخالفين "كنفدراسيون دانشجويان ايراني "
 ( اrfo)
 شوروى و كشورهاي اروپاى شرقى بناى نزديكى مجددباى
 اختيارا ايران قرارمىدادند ، كه هم زمان با آن روا بط اقتصادى ايران با كا كشورهاى اروپاى شرقى رو به كسترش كذاشت ) ، از شهرت و محبوبيت حزب توده در ميان دانشجويان ايرانى در خارج از كشور كاسته كرديد و و به موازات آن سيا نسبت به ايران مسالمت جوياندتر كرديد . بدينترتيب از محبوبيت حزب تودهـ



 نيز به برقرارى روابط وسيع تجارى و سياسى با ايران مبادرت نمودند، بـخش

 كروههاى چريكى داخل ايران تجليل بــه عملمى آوردند . مهمترين اين كروهـها
 . بود
 دانشجويان مسلمان، كه كاهى كاملا" از دانشجويان ايرانى و كاهى از دان دانشجويان
 گرديده بوددر خارج از كشور بههمان اندازه شهرت يافت . بعضى از آنهيا ، مثلا" در فرانسه ، با كروههائى كه از نام "جبهه ملى " استفاده كرده و به مصدق و خمينى هردو احترام مىگذاشثند ، پيوند داشتند . رهبران غيرروحانى و در


بودند كه با اين حركتهاى دانشجوئى در خارج از كشور همدم و يا بعضا " از رهبران اين حركتها بودند ،ازجمله حـهرههاى سرشناسي نظير ابولحسن بنى دردر ،










رزيم ، در قبل از انقلاب و در طول آن ، ادامه ميدادند .







 زدندكهدرTانـها Tثار مائو ، حهكوارا ، و فانون مورد مطالعه قرار كرفته و تاكتيكهاى





 دا شتند ، اميدوار بودند كه هسته مبارزات مسلحانه را طبق الكُوى چهكورا و رزى

مذهب و جا معهء / يرا نمى
دبرى ، كه در آن روزها بسيار مشهور بودند ، بنا نهند . آنـها برنامهاى ترتيب داده بودند كه يك سال در كوهـها و جنكلـهاى استان گيلان دركنار بحر خزر ، كه
 بعد ازجنك جهانى دوم داشت ، بسر برند . اما دوتن از طرفداران آنها توسط رزيـم دستكير و بقيد از ترس Tشكار شدن هدف خود توسط دستكيرشدكان براثر شكنجه، برنامه خود را پيش انداختنند. بنابراين ، آنـها اولين عمليات جريكى عمده ايران در سالـهاى اخير را، در ماه فوريه سال IYY اويلادى (بهمن ماه

 كردن دو همكار خود به كوهـهاى گيلان كريختند .

شاه واكنش سختى نشان دادهو برادر خود را در راس يك نيروى كا ملا " مجهز

 موفق شدند يازده نفر از فدائيان را دستكير كنند . ده نفر از آنها تيرباران
 عليرغم شكست نظامى حاصله، همواره ياد اين روز را به عنوان آغاز يك حركت


 كنفدراسيون دانشجويان ايرانى در خارج از كشور، تائيد نمود . سرقت انـياى مسلحاند، ترور افراد ، و بمبگَذاريهاى متعدد ادامه يافت ، اما در اواخر سال
 باتوجه به تعداد زياد افرادى كه در اين عمليات كشته مى شوند ، و ا اينكه اقدامات
 نفعش مى جربد ، كه در نتيجه اين كَروه اقليت به سمت حزب توده هر روى نمود . الما هردو گروه (اقليت و اكثريت) اسلحههاى خود را حفظ كردند كه بعدها در در طول
 كروه چريكى ديكر كه إسم .آن به صورت مخفف "مجاهدين خلق " درآمده

ral فصل نهـم/1 نقاll ب

فدائيان خلق اكثرا" از حزب توده و يا ماركسيستهاى جبهه ملى بودند ، مجاهدين بيشتر از شاخه مذهبى آن جبهه ، و بهويرثه نهضت آزا
 قرار داشت. هدف از تشكيل نهضت آزادى ايجاد يك حلقه ارتباطى بين شيعه و


 آزادانديشانه رهبران نهضت آزادى از تشيع را تغيير داده ، و اعلام نمودندكه
 محافظهكارانه نيز مخالف است . آنطوريكه ابراهاميان تلخيص نموده ، يكى از
 به دنبال Tن بـ بو.د عبارت از جامعه مشتركالمنافعى است كه بهواسطه "نداشتن طبقات" و كوشش در جهتت خيرهمكانى ، و نيز اين حقيقت كه كل جامعه خداى


 به نظام توحيد خيانت ورزيده بودند ونيز زين اعينداران فئودال و تجار استثماركر بود . از نظر رضائى و مجاهدين اين وظيفه همه مسلمانان بود كـيان
 اميرياليسم را نابود نمايند .مجاهدين نظر خود را نسبت به مذهب بدينگونه جمع بندى مىنمودند كه: "پس از سالـها مطالعه عميق در تاريخ اسلام و تفكر شيعه، سازمان ما به اين نتيجه قاطع رسيده كه اسلام ، و على الخصوص تشيع • نقش عمدهاى در الـهام روحى توددها در پيوستن به انقلاب بازى خواهد كرد .

 است" (a)
باتوجه به افكار فوقالـذكر، طبيعى بود كه مجاهدين با على شريعتى روابط خوبى داشته باشند . باوجوديكه خيلى از عقايد و نظريات مجاهدين از سخنرانىهاى عمومى و كتابـهاى شریعتى برمىگشت ، محتملا" چنين به نظر

مذهب و جا معهء' يرا نـى
مىرسد كه هريك الـهامبخش آن ديكرى بوده است . يكسرى اقدامات منفرد


 بلكه آن را تنـها وسيلهاى كه ممكن بود در يك دوره سركوب و اختناق سخت بـ انقلاب بيانجامد مى پنداشتند . اكثر مجاهدين فرزندان بازارىها و يا علماء بوده ، و بهطور عمده از رستههاى علوم نظـرى مىآمدند . در ميان فدانـوائيان ، كه اكثرا" از طبقات متوسط جديد بودند ، بيشتر از مجاهدين زن وجود داشت . آنها بيشتر از دانشكدههاى هنر و يا علوم اجتماعى بوده و تعدادى از كارگَان بخش صنايع را نيز شامل مى شدند
 ميلادى (ITAF شمسى ) اكثريت رهبرانى كه هنوز در تهـران آزاد بوده و و دستگير نشده بودند راى دادند كه سازمان يك سازمان ماركسيست ـ لـنينيستى اعلام شود . اين تحول ، در نامهاى كه مجتبى طالقانى ، پسر آيتاللـه طالقانى،بــيه چحرش نوشته اينطور شرح داده شده است : "براى سازماندهیى طبقهكارگر ، مابايد


 است كه يك تحليل علمى از جامعه را به دست داده و به دن دنبال آزادى طبـي استثمارشده مى باشد (؟) . اين تغيير ايدئولوزى ، جدائى عمدهاى را در صف




 شده بودند كه اجبارا" بيشتر به سمت اين شعار تغيير جـهت دادند • مجاهدين مسلمان بيشتر در صف محصلين و مجاهدين ماركسيست بيشتر در صف كارگَان
 فعاليتهاى انقلابى شروع شد ، دو گَروه از مجاهدين خلـقوجود داشت
فar فصل نههم// /نقلا ب
 فدائيان طرفدار حزب توده و يكى هم فدائيان فعال . تمام اين كـر كـروه




 باوجوديكه چند اقدام چريكى باعث تر ترس تعداد زيادى از از مردم كرديده

 توجه به فضاى اختناق و سركوب موجود ، تنـها با انجام چخنين اقدامام


 فعاليتهاى چريكى پیيوند مستقيم داشت ، اگرپه نيز بسيار شديد بود .
"مخالفين مذهبى " و انقلاب

همانطور كه در بالا اشاره كرديد ، قسمتهائى از گروههايمخالف كوناكونـ



 ازطريق دو كروه عمده متشكله آن مىتوان


 ساختند • بسيارى ازاين افراد و بخصوص افكار و عقايدشان را تاحدودى به تفصيل

مذهب و جا معهء 1 يرا تى

در فصل هشتم شرح داديم ـكهازآن ميان Tيتاللـه خمينى ،Tيتاللـدشريعتمدارى ،
 كروه دوم بود ، اما در اينجا به ارتباط آنها با سابقه و حوادث انقلاب اشاره م مىكيم
يكى از شكايات مهم علماى باسواد در مقابل رزيم يـهلوى عبارت از كوشش مستمر آن رزيم در جـهت كم كردن قدرت و نفوذ علماء بود ، كه با افزايش روزافز افون
 كسى شرايط عمامه بسركذاشتن و در سلك علماء درآمدن را واجد شودامتحانا تي را مقرر كرد ، نظامهاى آموزشى و قضائى را غيرمذهبى نمود، كه در نتيجه تعداد












 و نوشتن را آموخته و مهارتهاي

 هم اين قانون ، و هم اختلاط پسر و دختر در د موء سسات آموزشی و و دانشكا

 حاصل از نفوذ فرهنگً غربى ، نظير فيلم هاى جنسى ، مراكز رقص ، و موسيقى ،

مورد حمله و انتقاد قرار مىگرفت ،اشكالى از لــاس پوشيدن خانمها كه نه تنـها مخالف رسوم قديمى پوشيده بودن وحجاب بود ، بلكه اكثرا" لـباس هاى بسيار تنگ و آشكاركننده اجزاء بدن ، و يا مشروبخوارى و قماربازى علنى ( كه هر دو مخالف حكم اسلام بود ) ، و كارهـاى ديكّرى از اين قبيـل مورد انتقاد قرار مىگرفت . غربكرائى ، منـهاى تاثيرات مخرب اقتصادىاش، كاملا" با زوال سنتهایاسلامى ارتباط داشت
 اتفاق افتادند كه بيشتر موجب تحريك احساسات علماء و مقلدين آنها شدند . يكى از آنها نقشه شاه براى تجديد ساختمان محوطهاطراف حرم امام رضا در
 مشهد بود كه عاملى براى اتحاد بازاريها و علماى آن منطقهبود . نقشه مزبور
 بهجاى آنيك خيابان پهن و فضاى سبز ايجاد كردند . اين پرورثه آنقدر مورد بى علاقكى مردم بود كه در چند نوبت بولـدوزرها و سایر ماشينهاى ساختمانى مربوطه هدف بمبگذارى ويا خرابكارىهاى ديكر قرار كرفت ، اما دستآخر به
 مشهد براكنده كرديدند ، اما به همان نسبت ، كينه آنها از رزيم افزايش يافت . بروزء مشابهیى كه براى بازار تـهران طراحى شده بود ، كه در وسط آن بلوارهاى وسيع ايجاد شود، كه بدين وسيله مانند مشهد، بازاريـهاى بالقوه خطرناك متفرق مىشدند ، با چنان مخالفتى روبرو گرديد كه هرگز به مرحلـه اجراء
 آموزكار، كمكهائى كه از ناحيه دولت به دلايل مختلف به علماء مى شد به نـا نـو
 اقدامات كوناگونى كه در جهـت ايجاد يك ايدئولوزى افسانداى شاهنشاهى به عمل مىآمد مورد انزجار مردم ، چه از صنف علماء و چه سایر مخالفين ، بود .

1- دريافتكنـندكان كمك از هويدا و Tموزكار هيجكاه شركتى در نهضت مردم نداشتهاند تا اين عوامل بهحساب افزايش نارضايتى و افزايش نارضايتى بهحساب اعتراض مردم كذا شته شود .

مذهب و جا معهء اير' نى




 همسوئى و هم شانى خود با یادشاهان ايران در قبل از اسلام توسط یسرش















 آنها چه در خارج و چه در داخل كشور ، نظير آيتالله خمينى و آيت دالله


 از نقطمنظر مسلمانان متدين مرتد بهحساب مىآمدند ، اين قضيه كاهى ابعاد



جهودها داراى مشاغل پردرآمد و يا ارتباطاتى با خارجىها و يا دربار بودند . در اهميت اين قضيه غالبا" مبالغه به عمل مىآمد و درنتيجه ، مانند افراد
 مسلمانان قرار مىكرفتند . علماء و حاميان آنها در صحبت دهاى رسمى خرد درد هميشه


 اسلام و مطابق اميال انگّستان بود . با پا پان يافتن خصومتهاى سردوكرم بين ايران و عراق از طريق معاهد
 ايرانيانبه عراق در سال lqVя از سركرفتهشد كه در نتيجه تعداد بيشترى از

 مىكرد بهعلماى مخالف در داخل ايران دوحيه و شجاعت مى بخشيد ، و لذا بيشتر



 انتخابات آزاد ، تشكيل دولتتى كه در مقابل مجلس مسئول باشد ، يك سلطنـت و و ا شاه ضعيف ، و كميتهاى از مجتهدين بود تا قوانينى را كممخالف شرع اسلام است وتو كنند ) • مرك چسرTيتالله خمينى ، مصطفى ، كه درماه اكتبر سال 9 و 9 ا ميلادى

برمخالفتها افزود .
 قدرت مخالفين مذهبي خود دجار سوء محاسبه عجيبى است ويكى از قدمهاى نابودكننده خود را برداشت . به حسب كزارشات موجود ، به دستور شاه مقالهاى در روزنامهنيمه رسمى اطلاعات چات حملمو توهين شده بود . مقالدمزبور از داريوش هما يون ، وزير اطلاعات ، سرمنشاء كرفته بود (او يكى از دانشجويان مخالف شاه در كذشته بود كه بعدها در ر برّيم
مذهـه و جا معهs 1يرانى

ترتى بسيار كرد ) . اين مقاله دو ستونى تحت عنوان" ايران و استعمار سرخ و سياه" بهامضاى مستعار منتشر شد . یس از ذكر كلياتى درمورد "انقلاب سفيد " و "عكسالعمل سياه" (علماء ) ، مقاله حمله به يكى از رهبران مذهبى را كه براى هدايت اين حركت انتخاب شدهبود هدف ترار مى داد : "يك آدم ماجراجو ، بىدين ، و مرنبط بامراكز استعمار . . . . مردى با يك كذ شته مشكوك، مرتبط با
 "سيد هندى" شناخته مىشد . بااينكه پيوندهاى او با هند هركز به صحنه مقاله
 عاشقانهاى مى سرود كه زير آن را با نام "هندى" امضاء مىكرد ـ ـ در یا يان مقاله
 انكليسى ها (از طريق يكنفر عرب) مبالغ هنكفتى يول براى مخالفت با شاه دريافت كرده است .

دست زدن به چنين افترائى نشان مىداد كه رزيم تاجه حد درصدد بدنام كردن و بىاعتبارساختن ايتالله خمينى است ، اما حوادث بعدى نشان داد كه
 مراكز آموزشى قم دستبه يك تظاهرات وسيع و تحصن زدند كه توسط نيروهاى
 كه در عرض دو روز به مرگ بيش از
از حوادث سال (q\&r I ( اش اشمسى ) بود .

مقاله روزنامه اطلاعات در حمله به آيتاللهخمينى و متعاقب آن حوادث







 را به دنبال خود مىكشاندند ، و در هركونه اعتراض و قيام همكانى مطمئنا " اين

| rıq | فصل نههم / / نقلا ب |
| :---: | :---: |

خيل عظيم از مردم نقش تعيينكنندهاى داشتدو كوش بهحرف رهبرانى كه بيش از همه مورد اعتتماد آنان بودند مىداد آدند . دولت ، در خلال دساليان متمادى ،

 علماء مذهبى و رهبران بازار ، با عنايت موكلينشان، در سال IqYA (IT১\&) به برپائى تظاهرات عظيم در يادبود كسانى كه در حوادث قبلى به شهادت رسيده بودند. مراسمى كه بنابه سنت مذهبى هرچهلرورز یكبار در چههلم افراد كشته شده بركزار مىكرديد ، همت
 اكر دولتمىخواست جلوى بركزارى اين مراسم را، كه به تبع حوادث قبلى









 مشابه ديكر در تظاهرات بعدى نيز به وقوع پيوست . البته كوشش زياد به جانافراد لطمهاى وارد نشود ، اگرحه

 سينماها به عنوان سمبل هاى اتكاء بدغرب و و مراكز فساد
 سكسى خارجى بهنما يش درمى آوردند ) .
هم در ميان ییيروان خميني و هم پیيروان شريعتى (كه عقايد آنـها در سال


مذ هب و جا معهء ' ير' نى
زيادى از بازارىها بودند ، كه ايننه تنـيها بهمعناى كسانى بود كه در محوطه بازار مغازه داشتنـد بلكه همچحنـينشاملكسانى كهجزئى فروشى نموده و به كارهاى
 محصولات بودند نيز مىگرديد . از نقطه نظر ماركسيستها بازارىها يكطبقه جداگانه بدحساب نمىT يـند ، زيرا Tنـها با وسايل توليد روابط مختلفى دارند . شاگرد مزدور صنعتكر و يا كاركر در يك كاركاه كوچك بازار وضعش با يك بانكدار ويا صراف ، كه ممكن استآد م كا ملا" ثروتمندى بوده باشد ، فرق دارد . بـهرصورت وارثه "بازارى" داراى معناى خاصى است كه از آن سروكار داشتن با كارهاى تجارى كوحّك، و يا توليد جزئى ، و يا بانكدارى به صورت كا ملا" سنتتى و يا كمى مدرن ، و بالاخره تمركز Tن در حول و حوش بازار و فرهنك سنتى اسلامى مستفاد مىشود . اين افراد را در بعضى از مواقع " خردهبورزوا" "نيز مى خوانـند ، اما اصطلاح مزبور نارسا است ، چون كاهى بعضى از بازارىها را عمدهفروش ها و صرافهاى يولـدار و بعضى ديكر را كاركرانمعمولى تشكيلمىدهند . اكثر بازارىها در زمينه مقاومت در مقا بل اتكاء بـه غرب و رواج سنتهاىغربى ا تحاد نظر دارند . باوجود T Tنكه پارهاىاز محصولات غخربي نيز بهوفور در بازار به فروش مىرسند ، اما رشد روزافزون سوپرماركتها ، فروشكاههای بزرگ ، بانكهاى بزرك ، و اجنا سى نظير فرش ماشينى كه با فرش دستباف سنتى ايران رقابت مىكندبر كنترل غربيها بر اقتصاد ايران و تضعيف نقش بازارافزوده است. حمايت دولت از تجار، صنعتغرانغيربازارى و نقشههای مختلفى كه براى "نوسازى" و يا پراكنده ساختن بازار طرح مىشد ، كه دو مورد آن را قبلا" شرح داديم ، بعضا" بـ منظور تضعيف همبستگى سياسى ــ اقتصادى طرحريزى شده بود كــه از طرف بازارىا به عنوانعامل خطر قلمداد مىشد . در ميانكسانى كه هنوز تا حدود زيادى به سبك قديمى و اقتصاد سنتي زندكى مىكنند ، رسوم غربى غالبا" با وحشت نكريسته مى شود ، و سبك سنتى و قديمى روحيه بازارىها ، بههمراه پيوندهاى خانوادكى ، مالى ، و فرهنگى نزديك Tنـها با علماء ، مى تواند تاحدودى مبين اتحاد بازارىها و علماء كه از عوامل اصلى بـى بـى اعظمى ازفعاليتهاى انقلابى در ايران از سالهای شمسى (IYY०)|A9| بهبعد بوده است باشد .متون مذهبىوهدايائى كه بدمنظور اهداف مذهبى ، Tموزشى ، خيريسه وسياسى به علماء داده مىشد همه از ناحيه بازارىها بود، كه درصد عمدهاى از عامل

1 فصل نهـم / / نقلا ب

نغوذ علماء را تشكيل داده و عامل تقويت بيوندهارهاى سياسى بين مسجد و بازار


 مناسبى براى برقرارى سريع ارتباطو سازماندهى تبديل میى اريكند

 مىشدند. عليرغم مدرنسازى ايران ، بازار به عنـا






















مذهب و جا معهء ايرانـي



در بخش خصوصى بوده است " (9) .
رزيـم هـهلوى، درخلال ساليان متمادى ، سعى كرد كه از طريق ساخت خيابانها ، مغازدها ، مدارس، و موء سسات جديد در فاصلداى دور از بازار ، حتى المقدور قدرت Tن را تضعيف كند . همچچنین از كارهاى ديكر آن ررٌیم هياده كردنطرح شبكههاى Tهنى در خيابانهاى اطراف بازار ، كنترل توزيع كالاها ، و مبارزه علـيه" كرانفروشان سودجو" ــ كهبه عوض تمركز روى افراد واقعا" پولـدار و سودجو بيشتر دوى بازاريـها متمركز بود ، و بالاخره محدود كردن
 بـطور عمده بهبخش مدرن منتقلگرد يد ، اما بازارىها نـه دجار ترس شده و نـه از تعداد شان كاسته شد .
ازحواد ثى كه در پييوند مبارزهجويانه اخير بازارييها وعلماء بهوقوع پيوست يكى هم مبارزه در جـهت جلوكيرى از افتادنكنترل بانك صادرات ايران ، كه پرشعبهترين بانك خصوصى مملكت بوده و از ناحيه خيلى از بازاريهعا به عنوان
 \& گرفتند كه پولـهایخود را از بانك مزبور بيرون بكشند ، كه درنتيجه يزدانى
 خانوادهدهاى فربانيان حوادث سال IY بوده ، و براى اعتصابات ضد رزيم كه در ماه مه سال IVA (اردىبـهشت
 همان سال در بين كاركان و كارمندان دولـت نيز كسترش پيدا كرد ، كمك و پـشتواندمالى بودند گروه د يكرى كه در پيروزى انقلاب حائز اهميت بود گروه نيهه پرولتـاريا بود ، كهغالبا" از مهاجرين جديد به شمهرها تشكيل مى شد . اين افراد در محلـههأى كثيف و جنوب شهر زندكى كرده و از وسائل استراحتو تفريح كمى برخوردار بودند . غالـبا " نيز خانوادهههاى خود رالدر روستا گذا شته و تنــها به شهر مى مد ند .


انزايش قيمتها ، به زندكى اينكونه افراد لطمه نراوان مىزد . آنها كه از نظر

 اينكه از ميلياردها دلار درآمد نفتى كه بهايران سرازيرمى شد نتيجهاىهم به نفع
 نقش كليدىاين قبيل مردانجوا ن و بدون ريشهبراى نخستين بار در شورشههاى
 روز دركذشت شهداى قم آغاز اما بدسرعت به يك تظاهرات عظيم عليه شاه تبد يل گرديده بود ، ديده مى شد . بنابرگزارشات ، پليس آذربايجان از دست
 كرفته شدهو آنها شروع به تيراندازى نمودند اند شورش آغاز كَرديدوو جمعيت به بانكها ، دفاتر حزب شاهانه رستاخيز ، سينماها ، ، و مشروب فروشى ها حملمكردند . احساسات و اعتقاد (مبتنى برحقيقت ) بعضى از T اذربا يجانىها كه آن خطه توسط دولت مركزى به دست فراموشى سپرده شده است ، و در نتيجه وجود تمايلات استقلال و خود مختارى طلبانه در آنها ، نيز حركت مزبور را تغذيه نمود . دانشجويان راديكال دانشكاه تبريز نيز به اين
 قتل رسيدهو متجاوز از ششصد نفر نيز مجروح شدند . بعدها اينالكَوى تظاهرات
 كه از فاصله نسبتا " دورى از شهرها زندكى مىكردند نـى دنى توانستند در اين شورشها
 رفتوآمد مىكردند در ماجرا شركت دا داشتند ( ا ا ) . گَروه مهم ديگّرى كه در انقلاب ايران مشاركت داشت ، باوجود آنكه ميزان مشاركتشان بهحسب طبقه و ايدئولوزى خاص آن گروه بعضا" متفاوت بود گَروه

 Tآنكه ، مانند غرب، رهبرى تظاهرات معمولا" در دست مردها بود ، همواره زنها نقش با اهميتى را بازی مىكردند (

مذ هب و جا معهء 1 ير / تى






























كه مخالفت خود با رزيم شاه را بهنمايش بكذارند ، اكرحه افراد موءمنى هم نبودند به يوشيدن لـباسهاى اسلامى روى مىآوردند . حتى قبل از انقلاب نـيز ، هنظا مى كه دانشجوى زن مسلمان وعيرمسلمان كوسس مىكردند علـيه رزيم متحد شوند ، بسيارى سوءالات مهـم و اصولىو حساس در مورد زنان مطرح مى شد .
 كردنكلاس هاو سالنهاى غذاخورى زنها از مردها تظاهرات كردهد، و بعضى


 خوددارى مىكرد دند .
باوجوديكه خانم هاى دانشجو در تظاهرات سياسى و فعاليتهاى مريبوط به
 خانم هاى چادرى بازارى ها بودند ، كه در د دستدهاى زياد براى شر شركت در مر مراسم

 اعمال خشونت بالا مىگرفت ، اين خانمهاى چادرى جلوى تظاهرات حضور داشتند . شركتكنندكان در اين قبيل مراسم مى دانستند
 در ماه زوئيه (خرداد ماه I I I ) بارديگر وسعت جمعيت و شهامت تظاهركنندكَان
 زيادى از افراد به قتل رسيدهو در نتيجه حكومت نظامى برقرارشده بود . منهاى اين حادثه، در ماههاى زوئن و زوئيه (خرداد و تيرماه) در مراسم چهيلمى كه



 ايران بودند مىتوانند شهادت دهند كه در آن زمان ليبرالهاى متما يل بهر برا ايران تاحدودى نفس راحتى كشيدند . اين افرادمعتقد بودند كه فـنـارهاى وارده از طرف ليبرالـها و تظاهرات همكانى به حد كا كا حـى رسيده بود كه رزيم را

مذهب و جا معهء ا ير'نى
وادار ساز د نا در يك مسير آزادى واقعى كام بردارد ، مسيرى كه ديكر بازكتـت از آن ممكن نبود ، بخصوص با توجه به اينكه اكر كار خلافى صورتمىگرفت باز مردم مى توانستند به خيا بانها ريخته و همان تظاهراترا از سر كيرند . در ابـ اين زمان، احتمال اينكدتظاهرات خيابانى به سقوط شاه منـجر كرديده و ر رثيمى تحت رهبرى خمينى ، كه هنوز در تبعيد بسر مىبرد ، تشكيل شود بندرت در ميان طبقات متوسط جديد بحث مىكرديد. خيلى از اين افراد در اواخر آن سال
 اما در ماهههاى زوئن و زوئيه (خرداد و تيرماه ) تقريبا" همه آنـها موقعيت را غلط ارزيا بى كردند (1 1 ) • ( تحليلگرانى كه انقلاب ايران را به "طبقه متوسط" و يا بورزواها" نسبت مىدهند ، بدون آنكه مشخص كنـند كه منظور كدام طبته متوسط و يا بورروا است ، بسيار با حقيقت فاصله دارند . روشنفكران مدرن در در كا ظظاهرات لفظى سالهاى








 !ين بود كه احتمالا"تداركاتى براى ماه مبارك رمضان ، كه در خلال آن ماه به حركت درآوردن تود هها كار آ سانى بود ، در جريان است . در همين زمان ، اوايل ماه اوت ، نستيوال بينالمللـى شيراز ، كه تحت رياست عاليه ملكه تشكيل كرديده و از نظر مردممذهبى از نشانههاى زوال فرهنگّى ايران در تسليم در مقابل غيرمسلمان قلمداد مى شد ، با مشكلات بسيار جدى روبرو و بالاخره مجبور به نعطيل كرديد . حادثه بسيار منمم تر و برجستدتر از اين ، واقعه آتشسوزى در سينما ركس آبادان در ماه اوت (شهريور ماه ) بود ، كه در آن صدها ها نفر از مردم جان خود را از دست دادند . دولت سعى كرد كه مسئوليت اين حادثه را بـكردن

تروريستهاى افراطى (مخالفين خود) بيندازد ، اما اكثريت عظيمى از مردم



 بود ، دستورانجام كارى را داده باشد كه مسلما" به نتيجهاى خلى خلاف انتظار او









 را از پست نخستوزيرى برداشته و به جايش شريفامامی رامى را كه از سياستمداران






 كازينوها بسته شده ، و تقويم شاهنشاهى جد جديد
 فساد مالى خانواده سلطنتى وضع گرديد هم خيلى نا چيز و و هم خيلى دير

[^7]مذهب و جا معهء 1 يِر نیى








 محل ميدان زاله در تهران كردرهم آمدند در در در اينتظا










 به نظر بسيارى از مردم يك اتدام فريبكار انه بود .





 شوق ، و فعاليت انقلابى مردم افزوده مىكرديد ، موضع سرسختاندء خمينى درنفى

هركونه مصالحد باشاد و د ستكاه سلطنت و اشاره ضمنى او به اينكه مسائل تنتها با بازكشت به يك شيودانـلامى قابل حل مى باشند ، بيش از پيش در نظر تودهدهاى مسلمان جاذبه داشت. حهرردهاى مشهورى در ميان آيتاللـدها كه در مقابل ،

 جهآيتاللهه محمود طالقانى كه يك فرد آكَاه اجتماعى بود ( كه دستكيرى و زندانى

 خود را به نفع موضع سرسختا نـ خمينى تعديل كنـند .
 طبقات كارمندانحقوقبكير دولت و بخش صنعتى ، كه از جملـه كاركران صنعت نفت را شامل مىشد ، و نيز طبقات متوسط جديد ، كه عمدتا " زير پوشش ايئتلاف احياء شدهاى كه از چند تن از عناصر جبههملمى تشكيل كرديده و بدنام جبـهـ ملى فعاليت مىكردند به نظاهرات اعتراض آميز همكانى پيوستند دو كروه ، صرضنظر از اينكه بعضى از اعضاى متشكله آنهـا به طورخصوصى چهـ نظرى داشتند ، چارهاى غير از پيوستن نيروهاى خود به صفوف نيروهاى خمينى






 . بهوجود آ مد
 هيجانزده و خشمكين مى شدند ، اكرحه همواره در تظاهرات عـرات عده بيشترى نيز كشته مى شدند . همزمان با كسترس موج مخالفت بارزيم به طبقات جديدترى از
r- در T Tنز مان كارگران صنعت نفت زير پو شش جبهه ملى قرار ندا شتتد .

مذ هب و جا معدء 1 ير' ميى
ryo

مردم ، مرحله تعيينكنند هاى از انقلاب آغازكرديد كدعبارت از ركزارى اعتصابات

 نمود . در ماه سیتامبر (شهريور ماه ) ، در صنعت نفت تهران ( پالايشكاهتهران ان ان

 در سرتاسر بخش نفت و صنايع ديكر دولتـى كَسترش پيدا نمود ،بطوريكه در ماه



 دولت نظامى ازهارى روى كار آمد تنهها تعداد معدودى از دستكاهـهاى خدمات





 مخالفت با رزيم شركت مىكردند . اكنون فدائيان ومجاهدين قادر بودند كه




 (روسهاو بهويره چينى ها تا تا آخرين روزها از انتـا


 جزوات ، و روزنامههاى مخصوص بدخود مىزدند كـد كه در سطح وسيعى بين مردم

خوانـ.ه شد دو بد شخس وتا ثيركذارىافكار انقلا بـى كدك فراوان مى كردند . از فرانسه ، مصالمحدنكردن خمينى با شاه و يا لـيبرال هایىسلطنت طلب طرفدار ما نون اساسى ، كه كاملا " موافق طبيعت و طرزفكر سرسحتانه او بود ،دقيقا " همان چیزى بود كه انفلاب سبك او نيار داشت . كريم سنجابی ، به عنوان نماينده و سخنكوى جبههه ملى با حمينى ملاقات كردو بهبيانيه مشتركى دست يافت كه در آن از اسلام و دموكراسى به عنوان اصول زيربنائى ياد شده بود . اما هنكامىكه
 عـوان "جمهورى" ايجاد شده و يا قانون الساسى آن امتناع نمود ــ و اين موضعى بود كه با طرز فكر او كه "دموكراسى " يك وارداتغربى بوده و و لفظ"اسلام" كفايت مىنما يد ، هماهنكى داشت F . . اظهارنظرهاى خمينى در پاريس خيلى
 او مبنى برا ينكهاو نمى خواهد را سا " و بطور مستقيم حكومت نما يد احتمالا" مبتنى برا بن فرض نادرست بود كه ديكران ، درست به همان صورتى كه او از ايشان انخواهد خواست، حكومت خواهند نمود . لحن بيان دموكراتيك و ناسيوناليستى آشكار
 بود كه در غرب تحصيل كرده و اكـون همراه او بودند .ـ بنى الـير ، قطبزاده ، ،
 و نـ اذكار مر بوط بد حكومت دينى او در كتاب "حكومت اسلامى "
ملاقات سنحابى - خمينى و توانق مربوطه براى حاصل انقلاب اهميت بسيار زيادى داشت ، زيرا بد ين ترتيب اتحادو وحدت كلمداى بين خمينى و جبههه ملمى
 و "جمهورى اسلامى " را مىكرفت و راه را در مقابل شایور بختيار كه دست بهـ

Y

 معنى خاصى دانيت بهحمهورى اضافه شود .


$$
\text { امام خمنـى ا; آن طرفدا, } 5 \text { ، نكرد }
$$

اجراى چنين طرحى زد مسدود مى نمود .
شكست شاه در ترساندنكروه فزايندهمخالفين ، و يا جلب حمايت آنـها ،
 از آن جمله تظاهراتاحتمالا" بيشتر از يكميليون نفر از مخالفين در روز 11


 تا رهبرى ايران را به دست بگيرد ، و از مردم ايران نيز خواسته مىشد كه انـا سقوط شاه بهمبارزه خود ادامهدهند . شاه ، براى جلب رضايت مردم ، سعى كرد

 درمورد آزاديهاى مدنىدر سال (ITDF) IGVY بود و ترار شداو يك دولت مشروطه تشكيل دهد ، به شرط آنكه شاه ايران را به طور نامحدود ترك نموده و به جايش شوراى سلطنت تشكيل گردد . هم قطاران بختيار در جبهه ملى ، كه
 هنكامى كه او خبر از آزادكردن زندانيان سياسى ، منحل كردن ساواك ، و يا قولهيائى د زمينه تغيير اقتصاد و روابط خارجى را داد دا ، باز دست از اين مخالفت .برندا شتنـد
تا اواخر پائيز هنوزهم سياستگزاران بالاى واشنكتن و تهران ، كه بعضا " به خاطر تماس هاى بسيار محدودشان با ايرانيهها و اعتماد بركزارشهاى بــواواك و مقامات رسمى ايران در مورد شناخت مخالفين گمراه بودند ، اطمينان دا شتند كه رزيم شاه پابرجا خواهد ماند . در حدود پائيز بودكه بعضى از افراد در وزارتخارجهامريكا و در ايران كم كم نظر خود را تغيير مى دادند ، و از اوايل ماه نوامبر (اوايل آبان) بود كه سفير امريكا آقاى سوليوان به امريكا تلكُراف كرد كه او شك دارد كه ديكر شاه ، و بعدا" بختيار ، بتوانـند باقى بمانـند . سفارت
 خمينى نمود ، كه از آن جملـه رهبران جبهه ملى ، بازركان ، و بعضى از روحانيون بودند ، بهخصوص آيتالله محمد بهـشتى از پيروان خمينى كه اخيرا" از اروپا مراجعت كرددبود . بسيارى از سياستمداران امريكائى ، باتوجه به اظهارات اخير

## ryr

 فصل نههم / 1نقالا ب

 امريكا در اواخركار طرح عقيمى را تصويب كرده باشد كه به موجب آن اكتلانى
 (امتناع شاه از كنارهگيرى ، و امتناع مخالفين از قبول جيون يكى از موانع اصلى اجرایكار بود . يكنفر از مقامات امريكائى به منظور ملاقات با خمينى احتمالا" همين مطلب




 وضعيت نيروهاى مسلح ايران بهرئيس جمهور گَّارش نموده و همچجنين كوشش
 و يا دولتى از انراد مياندرو پيروز مى شدند مهيم







 و نه طراحان سياسى واشنگتن هيجكدام انجام يك كودتاى نظامى را ، باتوجه به قدرت مضمحلكنندهمخالفين ، بهصورت يك حق باقى مانده براى انتخاب
 بسيارى از افراد سفارت امريكا و وزار ورتخارجـه قانع


مذ هب و جا معهء / يرانیى
يك ائتلاف حكومنى كه دولت امريكا مىتوانست با آنها كاركند شركت دا داشت




بسيار محتاط بود .
 كرديد كدبسيارى از ايرانيان ضد خا خمينى اعيا



 كردنلحن ضد امريكائى او ، به ترغيب عنا عـنا

 از شاه، از جملممشورت دائم شاهبا سفير امريكا سوليوان ، تاآخرين لحظات انـات
 توفيقى بددست آورد ، و اين به خاطر عدم اي حماي و نيز امتناع شاه از كار برد وسيع نيرو وهاي








 درخلال بيستوهفت سالكذ شته سياستهاي اجرائى ائى متفاوتى اتخاذ شده بود ممكن بود كه نتايج حاصله متفاوت بوده باشد.

درباره سياست تتـويق وتنبيه \& شاه در خلال بحران مىتوان كفت اولا " ، همانطوريكه درمورد رحتار وسياستهاى ايالات متحده كفنيم ، دليلى دردست
 دريـش مىكرفت مىتوانست تاج و تخت خود را حفظ نمايد . مردم ايران دركذ شته آنقدر كلمات زيبا و قول وقرا رهاىكوناكون درمورد ا زادى و رفاه اقتصاد شنيدهو از طرف ديكر آنقدر هم از استبداد ، فساد ، زندان، ش شكنجه ، و ترور
 مىكرديد ) ناراضى بودند كه احتمال اينكه تحت تاثير مصالحهها و امتيازات اعطائى شاه قرار گَيرند بسيار كم بود . نشانه اين نظر آن است كه در امتيازات


 عمل داشته با شد انتخاب نما يد . مخالفين مىترسيدند كه ، اكر شاه قدرتى بيشتر





 شاه ، بيشتر از آنچه اكثر مردم انتظار داشتند ، خود را ضعيف و بلاارادهنشان

 كه بعدها ، تا هنكامى كه اطمينان داشت قدرت را به طور كامل دردست دارد

 جهردهاى مشابه او چنين است . این احساس عدم امنيت و ترديدبالنسبه به


مذهب و جا معهء| يرانى
امريكائىها نيز وجود داشت ، و او از حمايت امريكائيها از خود بخصوص چنانچه روش تندى اتخاذ مى نمود ، اطمينان نداشت
اينكه شاه در طول اين جريان از نيروى نظامى خود بيشتر استفاده كند نيز با سئوالات مبهمى روبرو است . تاقبل از پائيز آن سال چنين كارى یی یی عمل
 خوددارى مىكردند ، و حتى بعضى از آنها ، بخصوص سربازان وظيفه وافراد

 اين مورد بيشتر ازاين ريسك نمايد . ثانيا " (واين شعاع اثرش فرانر از محدوده نظامى است) ، محتمل بهنظر مىرسد كه ثاه تا مدتهها بخش اعظمى از تبليغات خود و دستياران چاپِوس اش را باور كرده بود كه او فرد بسيار محبوبى است و مخالفين او تنها مشتى افراد T اشوبكرند كه مردم را كمراه كردهاند. لـذا او تا مدتهاى زياد اميدوار بود كه با اعطاى امتيازات جديد به مردم دومرتبه شهرت و محبوبيت خود را بهدست آورد ، و نمى خواست كه با ايجاد تتلعام
 از او به نام رهبر بزركى كه ايران را در جـهت خيرو رفاه متحول كرده است نام برد ، و كشتار وسيع مردم (اگرچه در يك نوبت در شهريورماه انجام شده بود ) ، چنين تصويرى را لكهدار نموده و به سلطنت رسيدن فرزندش را ، ، كه تصور مى مرد درآينده نزديك خواهد بود ، دشوارتر مىنمود . رابعا" ، نيروى نظامى
 آموزش نداشتند.، آنهها براى ايندرست شدهبودند كه از يك طرف به ايران چهره يك قدرت بزرگگ بينالمللـى را ببخشند ، كه قادر است به صورت زاندارم مناطقى در بيرون ازمرزهاى خود عمل نمايد ، و از طرف ديگر ، در تشكيلات تعداد قليلى مخالف نفوذ كرده و T نهها را بهدام بيندازند . تسليحات و و آموزش نظامى براى كنترل جمعيتهاى انبوه هرگز در اختيار ارتش

 آمده بودند ، درحاليكه در زمانهائى ممكن بود كه تظاهرات و اعتصابات را استفاده از نيروى قهرى نظامى سركوب نمود (اكرحه اينكار احتمالا
ryY
نصل نهم / 1نتلا ب
امريكا ممكننبود ) ، ابن أمر موجب روى كار آمدن دولتنى می شد كه به مراتب

 از احزاب آن زمان متحدتر ، داراى تمايلات انقلابى بيشتر ، و از نظر وسعت ديـد وسيعتر بودند .
 كه حاصل احساس خودبزركَبينى اواست شاه را براى يك برخورد جد جـد و و منعطف

 واقعى امريكائيها و انكَليسىها داشت ، به تمايل او در كناردكيرى و در مقا بل


 اين اواخر اسدالله علم و منوحـهر اقبال ، بهسردركمى شاه افزوده بود(


 نخستوزير جديد ، بختيار ، به منظور دستيابى بهكونداى از انتقال قدرت كه مورد رجحان ميانهروها بود ، با شاهمذاكره كرد كه شاه "موتتا" " در روز \&ا زانويه (\& كه بختيار نيز يكى از اعضاى آن بود نصب نمايد . بختيار دستور آزادى كليه زندانيان سيا سى و انحلال ساوك را صادر كرد ، بدبر رسى مجدد كليه قراردادهاى

 تقليل قابل ملاحظهاى خواهد داد . ولى هيجكدام از اين اقدامات موجب حمايت
 داشت و اكنون بهعنوان يك خائن از آن طرد شده بود .



مذ هـب و وها معـهء 1
عوض كردن تصميم خود و بازكردن فرودكاه شد كه درنتيجه ، در روز اول نوريه




 مذاكره با ايالات متحده، ساواك، و روساى ارتش بود تا انتقال تدرت بهگونهاى

 همافران وتكنيسينهاى پرواز را كه به حمايت از انقلابيون برپا شده بود سركوب نمايند و با مقاومت شديد همافران روبرو شدند ، نمايش قدرت آغاز گرديد .
 مسلح ديكر رسيد ، آنها نيروهاى خود را تجههيز كرده ، به تقسيم اسلحه دربين




 از مردم كشته شدند ، اما در عرض دو روز قدرتعملا" به دستانقلابيون

 مورد عنايت قرارگرفت( (If) .
روبرت گراهام خبر از "تعداد زيادى كميتههاى محلىاى كه تحت رهبرى




 Y Y كسانى كه خود از نزديك شاهد ماجرا بود و حوادث انقلاب را بهجشم

## rrq

 نصل نههم / نقلا ب
 روحانى بدرهبرى بازركان ، و حداقل درآن زمان ، جندنـفر از افراد غيرروحانى كه از رهبران جبهه ملى بودند و چند وزير ديكَر ، بدويزه دكتر كريم سنجابیى ، . بود
شاهدان عينى متعددى در مورد شوق و علاقه، نظم ، همكارىمتقابل ، و
 سخن كفتها ند ،كدندتنها موجب بالارفتنروحيه و توسعه دامنه انقلاب گرديده ور و در توزيع مواد غذائى و مواد سوختى در خلال اعتصابات انقلابى موءثر بود




 داشت بهطور روزافزونى از ميان رفت ا
برزسى مختصرى از "انـقلاب در مسير قدرت "

حوادث عمده سياسى پس از پیروزى انقلاب در فوريه سال 19Y9 ميلادى




 بود كه از استبداد د دينى شيیى وحشت داش داشتند ) ، و بالاخره حتى روحانيون


انقلابـ ود .

بود. بسيارى از افراد اينگروهها بانظر وتمايل خمينى و اطرافيان او درمورد



 "جمهورى دموكراتيك اسلامى " امتناع مىورزيد ، و يا به خاطر اينكه معتقد بودند مردم بايد براى انتخاب ، حق انتخابه داى مشخصتر و بيشترى داشته وزمان كافى هم براى بحث و مناظره داشته باشند . در اينماجرا نيروهاى خمينى پيروز كرديده و رفراندوم در اواخر ماه مارس(اوايل فروردين ماه) بركزار كرديد و درنتيجه اكثريت عظيمى از مردم به نفع "جمهورى اسلامى " راى دادند . ليكن
 حتى در زمان بركزارى Tن منازعاتى روى داده بود

 غير مذهبى ترس آن را داشتند شكل يك حكومت دينى داشت و سيس ، به دنبال اختلاف نظرهائى كه درمورد جكونكى اجراى كاربدوجود آمد ، بالاخره در تابستان
 كه بيشترتحت سلطه روحانيون و نيروهاى طرفدار خمينى بود قرار كرفت . نهائى اينمجلس عملا" همه قدرترا نـهايتا " در اختيار يكنفر فقيه قرارمى داد داد ، كه درطول حيات خمينى اين فرد خميني بوده و يس از او يا يكفرد تنها و و يا يك
 دردستداشت و مىتوانست عزل رئيس جمهور منتخب مردم را تصويب نموده ، و درموارد مشابه ديكرى چنا نیه مى دخواست دست به اقدامى بزند حق وتوى كامل

 زيادى حكايت ازاراده كامل فرد و تساوى حقوق افراد مى نما يد ، كه البتهعنداللزوم

1ـ انتخابات مجلس خبركان و رفراندوم جمهورى اسلامى بطور قطع يكى از
آزادتر ين انتخاباتى ممكن بود كه ممكن است در كشورى بركزار شود .

مى توان آن را بـكونه مستبدانماى نيز تفسير نمود . عليرعم مخاللفتهد د سسبتا "
 اساسى در كردستان و تحريم نسبتا " سنگين آن در آذربايجان بود ، كه درنتيجه















 دعواى بين بنى صدر و بهششتى جانب خاصى را نكَرفته و با ما موفقيت نسبتا







 درحين حال تمايلى نداشت كه در انظار مردم به صورت پشتيبان يكجانبه حزب

جمهورى اسلامى و يا بنىصدر تلمداد شود .
 پيروى تعدادزيادى از مردم از آنها ، بخصوص در تهـران و ششهر ستانهاى شمالى
 نمىگرديد كد خمينى مجاهدبن را بيشتر از غيرمذهبى ها به رهبرى جبههه ملمى و يا فدائيان خلق قبول نمايد . خصومت رسمى نسبت به اتحاد شوروى وكمونيسم

 وجوديكه در بعضى دوردهاى خاص، اجتماعات و مطبوعات تا حدود زيادى دير دي


 نمىدادند ، ادامه داشت .اولين حملد جدى و سازمان يافته از اين نوع در ماههياى









 و اشغال نيروهاى حزباللهى قرار كرفته بودبدانجان


زيادى كشته شدند 1 .

9- متاسفانه T Tنجه توسط مولف محترم طرح كرد يده همان جيزى است كه نيروهاى فوق مدعى ان بودهاند . كسانى كه شاهد ماجرا بودند مى دانند كه اين ادعا با
rar نصل نههم / iنقلا ب

دامنه هُرد خشونتآميز كروپهماى چـب ، بدطور پراكنده به حزبتوده نيز
سرا يت نمود . درحاليكه اين حزب نوميداند مىخواست نا مشروعيتخود را حفظ
 حزب توده اعتقادى به اثر كارهاى چريكى غيرقانونى در بعضى شرايط خاص، كه مورد ڤبول مجاهدين و بعضى از گروهـهاى فدائيان مى باشد ، نداشت . زيرا در طول سالـهائى كه در ايران غيرقانونى اعلام شده بود تا حدود زيادىنفوذ خود را از دست داده و به ندرتمىتوانست كارى انجام دهد . رهبران حزب توده ،
 از خمينى و سياستهاى او دناع كرده و در اين مورد افكار و اقدامات ترقيخواهانه
 وابستكى ايران بد امريكا ، و همچـنين اقداماتى را كه در جهـت كمك بدافراد فقير
 ميلادى ( حزب توددمىكويند كه مىخواهند از تكرار اشتباهاتى كه در زمان مصدق مرتكب
 جائيكه ديگر خيلى دير شده بود ، و يا عدم حمايت از او در آن روزهاى حساس




 توفيق يافت كه حق انتشار مجدد روزنامه حزب را كه "اشتباهـا بود بهدست آورد ، اما روشن نيست كه حتى خط جارى حزب نيز بتواند در آ ينده هم آنـها را از مهلكه نجات دهد . مطلب جالب توجه و تاحدودى مسخره اين

 كروههاى ماركسيستى كوجكتر و تندروتر نزديكتر است تا نوشتدهاى حزب توده .

مذ هب و جا معهء' يِرا نیى
اكرچهنيروهای چپ
 حملات هنوز به حدى نيست كهآ نهارا دومرتبه به سوى كارهاى چريكى ، زيرزمينى ، وغيره بكشاند ) ، سرنوشت تقريبا" مشابهى نيز در انتظار ساير عناصر ائتلاف

 و حفظ نمود ، از طرفى يك نخستوزير و هيات دولت موقت منصوب كرديده بود كه تا بركزارى انتخا بات يارلمانى و تدوين قانون اساسى جديد بـ بـ خدمت مشغول بــاشد و از طرف ديكر يك "شوراى انقلاب" موقت كه تا مدتها اعضاى آن سرى بودند ، و يك سرى كميتمهاى محلى كهعموما " قدرت واقعى را دردست داشتند ، زيرنظر و دستور مستقيم پيروان نزديك آيتاللله خمينى قرار داشتند . اولين
 بودند نيز استفاده كرده ، كه ازهمه مهمتر دكتر كريم سنجابى وزير امور خارير خارجه

 ميانهروى طرفدار قانون اساسى تشكيلمىكرديد روبد زوال كذاشت . تنها انشعابى
 ليبرالى چپپ بوده و تحت رهبرى نوه دكتر مصدق ، هدايت اللنمتين دفترى ، آلـي قرار داشت به فعاليت خود ادامه داد .ااما آنهم ، به دلير دليل بركزارى تظاهرات ونوشتن مطالبى درجهت حما يت از روزنامههائى كه تعطيل كرديده بودند ، ونيز

 متين دفترى نيز مجبور به اختفاءكرديد . ساير ليبرالهاى غيرمذهبى ، از جمله جهره قابل ملاحظهاى بهنام حسن نزيـــه كه از وكلاى مشهور بــود و زمانـي سمت رئيس شركت ملى نفت منصوب كرديدهو سيس بركنار شده بود ، و رحمتالله مقدم مــراغهاى كه از چـهردهاى سرشناس ليبرالهاى فعال بود ، نيز به دليل بعضى اتهاماتكاملا" مشكوك مجبور به اختفاء كرديد، همچنان كه دريادار مدنى ، كه از چههرههای معروف و از كانديداهاى رياستجمهورى بود مجبور به اينكار گَرديد (تمام اين افراد بعدا" به خارج از كشور فرار كردند ) . اكرچه تا تا
 مطبوعات ، تاحدودى بالاتر از سطع زمان شاه مى با شد ، اما بهمراتب از آنجه ليبرالها و ساير كروههها و احزاب مخالف انتظار و آرزو داستند كمتر است.
 مورد بررسى اتهام وجود شكنجه در بازداشتكاهههاى رزيمي ، و بعضى از اشاراتى دانى


 است .در سال lq४q ساواك اساسا " دوباره تشكيل كرديد ، كه به نام "ساواما " و بهطوريقين از مشورت دوست زمان كودكى شاه و رئيس سابق سازمان بازرسى شاهنشاهى حسين فردوست، كه اكتون در خدمت رزيم درآمده بود ، استفاده مى شد .
افراد مذهبى و درعين حال غيرروحانى در ائتلاف خمينى از زمان انقلاب باكاهش چشمكير قدرت خود روبرو شدهاند ، درحاليكه قدرت اهراد روحانى انزايش فراوان داشته است. مههدى بازركان، نخستوزير دولت موقت از ماه
 چگكوند كاركردندر آن شرايط واقعا " دشوار بود ، زيرا از يك حلرف خميني از قبل به او نمىگفت كه چه چییی درنظرش قابل قبول مى باشد ، و از طرف ديگر دستــورات و فرامينى كه نخستوزير صادر مىكــرد ممكن بود هــرلـحظه توسط (آيتالله) خمينى خنثى شود (1^) • وزير خارجد او ، ابراهيم يزدى ، كه ابتدا
 كرفت ، عينا "همين مشكل را داشت . (البته بنى صدر هم ، عليرغم پيوندهايش با خمينى و تندروى نسبىاش ، درست مثل بازركان غالبا"خود را در مقابل روحانيون و خمينى فاقد قدرت احساس كردينى وداست • ) بسيارى ازايرانيان ، كه در


 اشـغال سفارت امريكا در f نوامبر سال كرفتن كاركنان آن توسط دانشجويان طرفدار خمينى ، كه چراغ سبز اينكار را

مذهب و جامعهءاءِرِنى
ras
اقلا" از يكى از روحانيون سطح بالا كرغتد بودند و حداقل بعدا " نيز كارشان مورد تائيد كامل خمينى تراركرفت در ظاهر بعضا " به خاطر پاسخ بدقبول سفر ثـاه

 راد يكال وروحانى داد تا جلوىكوششهاى امريكا درزمينهافزا يش پيوندهاى نظامى ،
 از هركونه اقدامآنها عليه دانشجويان مزبور ممانعت به عمل آمده بود ، مجبور بها ستعفا نما يند .سقوطآنمها ، با نشان دادن صحنهء دست دادن آنهـا در الجزاير با برزينسكى در تلويزيون ايران كه بطور ضمنى تفهيميم مىكرد آنـها عوامل امريكائى هـا هستند ، تسريع كَديد . باوجوديكه افراد ضدامپرياليست و چپ واقعه و از حوادث بعدى كه به قطع بيشتر روابط ايران و امريكا مىانجاميد خوشحال شده با شند ، بهنظرمىرسدشكى وجود نداشته با شد كه بحران كَروكا نكيرى ، از يكطرف برخورد جدى با مشكل شديد بىىارى و ساير مشكلات اقتصادى در



 شمسى ) همجنين تههديداتى براىجلب حمايت ايت مردماز خمينى و سركوب بيشتر

 وغيرروحانى در مسير استعفا قرار داده شدند. . بنى صدر كه از شهرت نسبى برخوردار بود ، و وزير امور خارجهاش قطبزادهـ ، مجبور كرديدند كـ در در مورد كروكانها و موضوعات ديكر اظظهار نظرهائى بكنند كهبيشتر مبتنى بر حدسيات و يا آرزوهاى آنهها در مورد كارى بودكهخمينى و شوراى انقلاب ممكن بود انجام


 كه بيشتر بهاقدامات افراطى و نا معقولانه اين انراد با بازمى اسردد .

بحران گّروگانگيرى ، بهطور عمده بهدليل عدم توانائى بنىصدر و قطبزادهبهجائى
 اين روش حكومت، خمينى را بالاتر از سطح منازعاتجارى نكَمى دارد .

 هراركرفت ، بيشتر قدرتها را دردست اوقرارمىدهد بدون اينكه هيجكوند مسئوليت خاصى برعهدهاش باشد 11 . . بدهمينكوند ، روحانيون قدرتمندى مثل بـهشتى

 مشورت بوده و درنتيجه رئيس قوه مجريه تصميمى را اتخاذ وان واع اتلام و مسئولين







 حزب جمهورىاسلامى در مجلس و رهبران آن افتاد ، كه در نتيجه بنى در را 11 ز
 شههرت دارد كه نه تنها آيتالله شريعتمدارى، كه درخلال سال IqY9

 وبه درجات گوناگون با افكـار و سياستها هاى خمينى مخالـفنـــد ، الما براى آنـهـا مشكل است كه در زمان حيات خمينى اين مخالفتها را با بهطور علـنى ابراز
 بهطور آشكار انتقاد خود را علـنى كرد . روحانيون درجه اول پیرو خمينى عمدتا "
ا1-د در قانون اساسى ايران مسئوليت رهبرى مشـخص و معلوم است .

مذهب و جا معهء ايرا'تى
از ميان شاگُردان وطلبههاى سابق اوكه اصطلاحا" يك نسل پس از او قرار دارند ، نظير آيتاللـه منتظرى و آيتاللـه بهشتى ، مى با شند كه موقعيت مذهبىى آيات عظام را ندارند . بعضى از آيات عظام در موضوعاتى نظير اصلاحات ارضى و يا مشاركت خأنمها در سياست از خمينى محافظهكارتر هستند ، اما اكثر آنهها بهطور واضح با حكومت مسنقيمروحانيون مخالفـد .باوجود اينكه براى رذيمهاى انقلابیى تاحدودى عادى است كه سازمانهاى جديدى بهوجود آورده و و يا در بهحركت درآوردن مجدد چرخهها مشكلاتى داشته باشند ، اما به نظر مىرسد كه مشكلات ايران در اين مورد از اكثر كشورهاى ديكر بيشتر است .، اين مطلب

 ساليأنه 10 تا
 آن رسيد ) پس از انقلاب، در مقايسه با كشورهائى نظير چين ، ارویاى شرقى ، و يا بعضى از كشورهاى سوسياليستى جهان سوم ، كوشش هاى كمترى در زمينه حفظ نيروهاى تخصصى فنى و مديريت در داخل مملكت ، با تضمين حقوق و مزايا و احترام شغلى Tنها ، بـه عمل آمد كه در نتيجه تعداد بسيار زيادى از
 كهبكشورمراجعت كردند پر نـرا افراد فقير ، ايتام ، زنـهاى بدكاره قبلى و ديكران بـه عمل آمد ، برنامهاى جـي توسعه تعداد مشاغل وايجاد كارهاى جديد وجود نداشت ، و در حقيقت كارهاى موجود نيز بابسته شدن و يا كاهش توليدخيلى از صنايع بزرگ تقليل يافت ، بهطورى كه امروزه در كشورى كه نيروى اقتصادى فعال آن بين نفر مىباشد ، حدود ץ ميليون بیىار وجود دارد . تنهها رشته كشاورزى بود كه تاحدودى توسعه يافت ، كه از دلايلعمده آن مساعدت آب وهوا ، افزايش كمك دولت در امر توليد گَندم ، يايان دادن به كنترل هائى كهبيشتر بهنفع جمعيتها هاى شهرى و خارجىها بود و همچنين پـارداى اقدامات درجهت اصلاح ارضى كه از سطوح پائين سرجشمه مىگرفت . آمارخوب موجود نيست ، اما توليد گَندم قطعا "افزايش يافته، درحاليكه، توليد پارهاى از محصولات مهم كشاورزى ديگر كاهش داشته است .طرح خوشبينانه تبليغاتى جذب مجدد مردم بدروستاها را ،

جز در حالتيكه اشتغال در امر كشاورزى در روستاها افزايش يابد، نمىتوان
 بيشتر برگَت داده شدهاند ، كه احتمالا"در جمع به نفع اقتصاد مى باشد . اما نمىتوان انتظار داشت كه بخودى خود سهم عمدهاى در افزايـ تولـيد داشته با شد . زيرا با رشد سريع جمعيت ، و حتى تقاضاى بيشتر براى كوشت وتعداد كم چاد رنشينها همراه است ( 19 ا ) ـ ملى ريردن بانكها و بسيارى از شركتهاى

 جـهت بازده مطلوب و منافع مردم هدايتكرد و در چههارچو اداره نمود . دولت مجبور كرديد دكه بطور مستمر به كاركران اضافه حقوق بدهد ،

 حقوق و اضافد دستمزد داده مىشود . نرار سرما يدها ، كه خيلى قبل ار انفلالاب
 مى باشد ، بسيار زياد بوده است . الين امر در بـين طبقه بالا و طبقه متوسط رو به
 از كشور دارند ، رايج مى باشد .، كوششهائى كه در جههت كند نمودن و يا توقف كامل اين قضيه بهعمل آمده نسبتا " بدون تا ثير بودها باوجود تمام اينـها ، خمينى از محبوبيت شخصى قابل ملاحظهاى ، بخصوص در ميان طبقات پائين بازارى و طبقات محروم تر در مناطق شهرى كه زباناول







 آذربا يجانى ها ، كه تعداد شان بيشتر از 1 ا 1 ميليون نـر

مذهب و جا معدء 'ير'نى

 در تبريز آمادهمىكردند ، رهبر روحانى آنها آيتالله شريعتمدارى از حمايت از آنها امتناع ورزيده و با انحلال حزب سياسى كه خواستدها اساى آنـها را عرضه
 كَديد ، اما هم أو و هم آذربايجانىها ممكن است دوباره سربرآورند . (كَزارش
 ملاقاتكنندكان رابهحضور پذيرفتهو سهم|اما مدريا فتمى نمود ) ـ عر بهـانيزيك مسئله هستند ، زيرا كه آنها در استان خوزستان كه از نظر منابع نفتى عنـى است و
 اكثريتمردمآن استان را تشكيل نمى دهند . احياى مجدد روابط خصمانـ حوادث مرزى با عراق به معنى اين بود كه عراتىها ، حتى قبل ازاينكه در
 اشغال خود درآورند ، مظنون به پشتيبانى از اقلـيتهاى كرد وعربا
 كه در زمان صنح (قبل ازحنگ ايران و عراق ) درمورد خطوط لـوله نفتى ايران اتفاق افتاد ، بطور طبيعى عراقىها وعربـها مورد سوء ظن بودند . هم عـر عربها


 بهعراق پناهنده نشدند
اينها و اقليتهاى ديگرى كه براى آنيها زبان فارسى زبان دوم
 متحد نيستند . فارسى زبانها بيشتر ا تحاد دارند . بعضى ازافراد در ا اينگَروههاى انى اقليت از خمينى حمايت مىكنند ، اما پشتيبان واقعى او فارسى زبانـها وطبقات
 فرامينى درجهتت رفاه حال طبقات محروم صادر كرد كه بدموجب آنـها هزيندهاى
 با اينكه بيشتر اين فرامين و موازين هنوز از روى كاغذ تجان تاوز نكرديه ، بعضى

كوششهاى جدى درحـتت مسكن و تعديه فقرا بدعمل آ مده كه مورد تحسين تودههاى


 دادهمى نـود ،به حفظ موقعيت و احترام خمينى كمك مىكند ، همانـكـونه كه سيستم


 براينمشكلاتو توجه انحصارى روى نقش فرضى سازمان سيا ، امريكا ، و نعاليتتهاى دا











تجزيه و تحلـيل جدى و اقدامات سازنـــده را را بكيرد .






 از مسنمانان نكـش ثـوى دارند ؟

مذهب و جا معهء ' ير 'تى
فضات مر بوطه ، غيرقانونى نمودن مشروبات الكلى و قمار و تاحدود زيادى موسيقى و رقص ، و تـنبيهـات سختى كد به عمل مى آيدـ اين نظام در جـهت خطوطى كه آيتاللهد خمينى يك دهد قبل بـ آن اشارد كرده بود درحركت است . قوانين اسلامى ، تاجائيكه با تمدن مبتنى بر تكنولوزى مدرن هماهنگ است ( وخمينى نيزبا آن مخالف نيست) ، درحال پـاده شدن است . ليكن ، احساسات ضداميرياليستىو ضد غربى خمينى كاهى از مواقع براحترام او به قوانين اسلامى مى جربد . قوانين اسلامى ، جه در تشيع و چه در تسنن ، از مصونيت دييلمات اتهاى خارجى كه در يك كشورا سلامى بسر مى برند جانبدارى مى كند هما نطوريكه خمينى
 ايران بحث نكرديد • (هرچند در رابطه با بسيارى از سئوالات حقوقى ، آنقدر نمونههاى قبلى مختلف و زمينه وسيع براى تعابير و تفاسير گّوناگون وجود دارد
 جريان بحرانكروكانگيرى وهم در تحريك لفظى عراق در قبل از شروع جنگ ، رزيم ايران به نام اسلام و ضديت با امِرياليسم ، خيلى بيشتر از آنجهه مسائلى را حل كند براى خود مساله آفريد . شعارهاى ضداميرياليستى و ضد خار خارجى با براى
 ضديت با امبريالـيسم ، كه در مرحلـه اول روى ايالات متحده و سيس روى اسراتُيلو روسـه شوروى متمركز كُرديدهاست ، از نكات مهـم درطلرز تفكر و نـكرش
 در حال حاضر ، حتى در وراى مرزهاى مؤمنين واقعى بوده است . بلافاصله پس از انقلاب روابط با اسرائيل تطع شد و بدجاى آن روابط با سازمان آزادى بخش فلسطين تقويت كرديد و روابط با امريكا نيز ، عمدتا " بهخاطر بحران طولانى
 دريك سطح بسيار نازل ادامهپیيدا نمود . يكى ديكر از نكات عمده سياست خمينى

「ا-اگكر كسى بهمحمو عه قوانبنا اسلامى و سنت رسولاللـه توجه داشته باشد و براى مغاصد خاص "تطعهبردارى " نكند، هرگز نمىتوان هر جا لازم شد تفسير جديدى بهد ست داد و نتيجهگيرى مولف: محترم صحبح نيست . سئوال ديكرى نيز باقى
است : آيا د بِلِماتهاى آمر يكا ئى همگى صرفا " ما موران سيا سى بودند ؟
rqr فصل نهه / انقلاب

مخالـفت او با پاد شاهان بطوركلى و مخالـفت با پهلوىها بـطور اخص است .باوجود
 اين نكته اهميت خود را از دست دادهاست ، الما خيلى ازابرانيهيا اينطور فكر


 شاهپور بختيار كه حاميان او شامل بسيارى از ثروتمندان كه با شاه سابق پيـوند دا شتند مى باشد وخوداو نيز بطور آ شكار خواستار مداخله و حمايت امريكا كرديده دخالـت خواهد نمود . ليكن بختيار و اويسى در نحوهء برخوردشان با عراق نا
 وحاميان آنها قبلا" نشان داده شده است ، هنوز در مقا بل نوطئدهاى ضد انقلابى كه از خارج حمايت مىشود مدافعى موءثر بهحساب مىآيد . مادامى روشى زاهدانه دريپش داشته و ضدامپرياليست باقى بماند ، اكثر ايرانيان هركز او را با شاه سابقمقايسه نخواهند كرد ، اگرچچه طبقه متوسط جديد ، اقلـيتها ،






 پيراوانش براى او قائلند ) •بهرصورت بايد توجه داشت او بهعنوان كسى كه به





 ا9191

مذهبب و جا معهء ' ير' 'تي
عليه سختىها ، و عليه ملاها همه جا بكوش مى رسد (Yا ) . افزايش تظاهرات و
 9 ايران متحد مىكرد ، پديده قابل توجهمى است . در اين زمان ، اوايل سال 1911

 كَروههاى سياسى مختلف از چپٍ گرخته تا راست دارد . بايد منتظر شد و ديد كد آيا بنىصدر و يا هركس ديكرى با يك سلسلدء ايدههاى قابل اجراء در زمينه چچگونگى ايجاد يك اتتصاد عملى ، غيرمستقل ، و مساوات طلبانهتر ، فرصت اين را





 نيز امكان پذ ير است .
در رابطه با تجزيه و تحليل طبقاتى انقلاب ، همانطور كه درمورد مورخين
 به تجليل اين انقلاب پرداختهاند نظرهاى بـسيار متفاوتى وجودداشته است . آشكار است كه تنـها طبقات و ياكَروههاى معدودى وجود داشتند كه حمايت آنهـا




 بسيارى از كارمندان دولتـو صاحبان تخصص ، تجار ، و كاركران ماهر كارخانجات ، شكاياتعمدهاى ، از قبيل فقدان آزادى آ براى
 كه در اوايل كار در تظاهرات غيرانتلابى شركت نموده ، و درآخر كار نيز ،كه

اعتصابات همكانى بسيار حساس نسدد بود ، در خود انظلاب شركت نما بـند . درنيمه

 تنـهـا صورت يك كروه( ونهطبحه) اجتمأعى داشتند : نطبر طبقات بازارى ، دانشجويان مذهبى وغيرمذهبى ، ششر نيمه پرولـتارياى شهرى ، و روحانيون. از
 برابر دانست ، كروههها و احزاب روحانى را با بازارىها (كه بسيا رى از آنان اكنون






 عنصر طبقا تى و يا احتما عـى وجود دارد ـ د
 اجتماعى ويا طبقاتى ديده شود ، اكرچه در اينجا نيز موضوع م محل بحث بوده










 "، طُول انقلاب و پس ازآن بسيارى از انراد ط طبقات عامه از طريق كوششهاى

مذهب و جامعدء /ير' نى
خود به منافعى دست يافتند . خيلى از چادرنششينها به يك سيستم مهاجرتى كه










 در زمينه مشاركت طبقات عامه و بالابردن سطح زندگّى آنا








 پیپیيدنتر مى باشند ، و احتمال اينكه بتوان آنها

 آموزشهاى فنى لازم را ديده باشند ، و اكر قرار باشد به منظور جبران كاهش غيرقابل اجتناب حجم صادرات نفتى ، افزايش يابد نمىتوان نرخ افزايش دستمزذهاو تواو تورم را همواره بيشتر از نرا صنعتى نكَ داشت . همه اين امور نيز مستلزم انجام تعديلات محاسبه شـوه انده ميان

نيازهاى جامعه ايران دركل و درخواستههاى كاركران مى باشد . از زمان انقلاب به بعد بخش مدرن اتتصاد ايران بسيار بدعملكرده است ، خيلى از كارخانجات
 قبل از حملهعراق ، احساسات ضدروحانيت بهطور روزانزونى ، حتىدر
 باوجوديكه ماههاى اول حنك موقتا " بر توان نيروهاى اسلامى افزود ، ولى بز انزودى
 و فرهنگگى حل نشده باقى ماندهانـــد آينده حزب جمههورى اسلامى نيز نامعلوم است (rr)


 تابستانهمان سال و قبل ! باعث قطع مذاكرات گرديد ، اما بالاخره توافق حاصل شد ، بهكونداى كه شرايط آن تقريبا" تمامى بد نفع امريكا بود و هيج يك از خواستدهاى اوليه ايران را
 منقطع و طولانى انجام كَرفت ، كد يكى از نقاط عطف آنحما يت خمينى از يك

 اrه9 انتقاد آشكاراز حزب حاكم جمهورى السلامى را فراهم آوردهو و ترغيب نموده است است ، زيرا بنىصدر توجه مىدادكه طولانى نمودنبى جههت اينبحران و شرايط نـهائى آن در جمع به ضرر ايران تمام خواهد شد ، و درعين حال روشنفكران ديكر

 معروف ضد شاه عرض حالهائى در جـهت انتقاد از رزيم به خاطر وجود شكنجه و ايجاد محدوديت در زمينه حقوق بشر توزيع مىگرديد . بايد اميدوار بود كه هم بحران گروكانگيرى و هم ادامهد مسائل اقتصادى و سياسى در جامعه ايران به ايجاد نوعى احساس واقعكرائى جديد در ميان بسيارى از ايرانيان منجر شده

باشد ، و بازبايد اميدوار بود كه شوروشوق و عملكردهاى مستفل و منفردى كه
 عبارت از جستجوى رادحلهاى سادهانكارانه و شعار سالارى مى باشد ، به سوى
 و آرزوهاى اكثر ايرانيان بوده باشد هدايت شود .

وجود وحدت و يا واقع گَائى در جامعه ايرانى نيست ، بلكه نارضا يـتى رو به رشد






 كه داراى پیيوندهاي دولتى هستند اf درتعقيب اين حادثه بعضى از اعضاى


 جنگ ايران و عراق و قبل از آنكه كليه سربازان عراقى خاك كشور را ترك كنند ،


 در جبهههها بسر مى برد ، قرار دارد .ارتش ، بدخاطر عملكرد قابل تحسين خود در در دي



 بيشتر بهرهبردارى مىكردند .

پاسداران ، يا كاردهاى انقلابى ، مى باشند كه در زمان انقلاب بهوجودد آمده و
 و كروهيهاى مختلف راديكال اسلامى مى با شند . نمى توان احتمال وقوع يك جنك داخلى را ، پٍ از فوت خمينى ، كه در آن احتمالا" پا رهاى از نيروهاى تبعيدى هم شركنا داشته با شند ، كاملا" منتفى دانست. صفبندى سياسى موجود از

 و احـرّاب ماديكراى توده و ندائيان اكتريت نيز بهطور حساب شده از آن حمايت مى منـند .كروه مخالف نيز شامل افراد دستراستى ، لـيبرالـهاى غيرمذهبىى ،
 كروهمهاى جبی كوچكتر ، و همچنییناهل تسنن ، اقليتهاى مذهبى ، و تعدادى از علماى شيعه مى باشند . افراد كمى هستند كد آروزى بازكَشت بهـ رزيم سابق را

 منضبط و سازمان ياخته ، و يك اقتصاد عملى ومبتنى برقسط بيشتر ، بمنصوء ظـهور



 كد از حكومت روحا نيون بهو جود آمده ، هنوزهم زنده هستنـد .

يكى از رشتههاى عمدهاىكه بسيارى از جنبدهاى تاريخى ايران در قرون نوزدهم و بيستم ميلادى را به هم پیيوند دادها راست عبارت از رابطهايران با
 آن نظر كه توسط ايرانىها و غربى ها شنا شاخته شدهاند . از همان اوايل قرن نوزدهم بسيارى ازايرانيها نكَران حضور مشاورين فرانسوى و انگليسى در خاك كشور شان و بخصوص دو جنگى كه عليه روسماى" بیدين" اتفاق افتاده بودند .

هذهب و جامعدء 'ير'نى
Yoo
ابين جـنكها ندتنـها موجب كر د يد كه بخشهاى عمدهاى ازسرزسين ايران از دستبرودو يك سرى معاهدات يكجانبه و ازجمله تراردادهاي برون مرزى با غربى ها امضاء



 تعرفههاى كمركى مورد حمايت قرار مىكرفت ، موجب شد تا تجار و صنعتگران

 پيداكرد واقلام صادراتي ايران كه بهطور عمده پشم ، ابريشم ، و منسوجات بود ، بهاقلام پرفروشترى نظير ترياك ، پنبه ، توتون، ميوه و خشكبار ، وغيره كه

 صنعتكران نقير از اين تغييرات لطمه ديدند ، درحاليكه حتى بعضى از تجارى



 چادرنشينى و بدويت، و قشرهاى مستقل علماء و بازارىها بود ، درزمينه "اصلاحات" تمركز قدرت كه در كشورهاى ديكر مديترانه نظير تركيه ، مصر ، و نونس از بالا آ غاز شده بودتوفيق بسيار كمى داشت . قاجاريه علاوه برمشكلاتى كه در جـهت ايجاد اصلاحات در ايران داشتند ، بسيارى از جهردهاى اصلاحطلب درخشان خود را نيز زود از دست دادند . شاهزاده عباس ميرزا، كه در اوايل قرن ارتش آذربا يجان را نوسازى نموده وتعليم و تربيت جديد در آذربايجان را
 اصلاحطلب بعدى نظير اميركبير ، مشيرالدوله ، و امينالـدوله هم ، همكى قبل از آنكه فرصت انجام برنامههاى اصلاحى خود رادا شته باشند ، بيشتر بها باط صاحبان منافع خاص و كسانى كه تمركز نيروها درد ست دولت مركزى به ضررشان بود و همچـنان مايل بدادامدعدم تمركز نيروهاى موجود بودند، أز كاربركنار

كرديدند .هيحيك از پادشاهان قاجار بطور مستمر يك جـهره اصلاحكرانداشتند ، و هيجكدام نيز در زمينه ايجاد يك ارتش قوى و متمركز موء ثر نبودند .













 روشنفكران عليه دولت و خارجى ها شورش كنـند كه اين شورش در نـهـي
 به اوج خود رسيد . رشد مخالفت نيروهاى غيرمذهبى و نيروهاى تحت رهبرى د






 كه نيروى تازهاى يافته بود T اغاز گرديد .
 استقلال ايران تلمداد مىشد ، و ليبرالـهاو حتى بعضى از علماء جشم اميد خود

مذهب و جا معهء 1 يرِ نـى
را براى حفظا ايران و انقلاب نوپاى آن در مقابل خصومت روسها به بريتانياى


 ابرانيان بهتلخى احساس خيانت نموده و معتقد شدند كه انكليسىها انـا مردم
 مردمعليه بريتانياى كبير بيش از احساسات آنيا آنها عليه روسها بوا بود ، زيرا مرانيا






















\author{

1. Morgan Shuster
}

## for

 فصل نهم / انقلا ببدا يجاد يك اقتصاد مستقل ايرانى و اجراى سيستم جمع آورى مالياتها به عمل



 احساسات وسيع و ملى ايرانيان نسبت به سياست امريكا ئيـها وقتى پيش آمد آمد كه




 به شدت دست دا شته است ، اين احساسات ضدامريكائى بهمرا تب تشديد كَرديد .


 اما شك و خصومت مرد ما يران ريشه در حواد ثـى مهمم و واتعى دارنـد ، كه عمدهترين آنها مشاركت آن دودولت در سركوبى قيامهاى انقلابى و مردمى وحمايت از حكومتهاى منفور مى با شد . اين مشاركت در اقدامات ضدانقلابىتوسط امريكا و
 به عمل مىآمد كه تا به آن روز مردمآنهـا رل دوستخ آ اينكه آنها را خيلى كمتر از روسمها شيطان صفت مى چنداشتند ، و از اينروى از آن پس بیاعتمادى كامل مردم نسبت به آنجه امرپیائيها و انگليسىها ( ويا هركس از جانب آنها ) مىكفتند افزايش يافت (براى هريك از خصوصيات و سجاياى ايرانيها كه بدنظر عجيب و غريب مىرسد ، و ازجمله خصيصه "عدم



 2. Millspaugh

مذهب و جا معدء ا ير امنى

كنند مى بينند : كسانى كه همواره به دنبال نقش و اهميت استرا تريك ايران ، و يا معاملدكردن روى ايران به منظور جلـوگيرى ازتوسعه منافع ديكران ، و بطور عمده
 نقشى كه امريكائيهيا براىايران بهعـنوان رانـدا رممنطقه در جلـوگيرى از پيشرفت
 خارجى هم چنين از طريق اتباع و يا حكومتهاى خود به افزايش صادرات ، ويا سرما يهگذارى ، و ياا يـجاد تاسيسات زيربنائى ساختار اتتصادى ، و يا تا سيس شعب با نكدارى ، در ايران دست زدهاند . هما نگونه كه در قبل توجـه داديم ، فروش انبوهتسليحات ، وسايل كشاورزى ، تكنولـوزى مدرن ، و اجـناس مصرفى امريكا بـ ايران ، برعكس بهعدم ثبات اتتصاد ايران و بالـمال پيشرفت انقلاب ا اسلامى ايران كمك نمود . باوجود آنكه بـسيا رى از روشهاى انجام كار و سياستهائى كه بـد از انقلاب در ايران اعمال گرديدهغلـط و باعث شكست خود بودهاند ، انـسان مى تواند آروزى بسيا رى از مردم ايران را در بـ نما يش كذاشتن رهائى خود از زير نفوذ خارجیىها و روشهاى آنـها ، و ايجاد يك اقتصاد ، جامعه ، و فرهنگ مستقل
 آزادانه خود مردم ، درك نما يد .

پاورقى هاى موءلـف

فصل اول
ا- نكاه كنيد به كتاب مونتكمرى وات (Montgomery Watt) به او نام "محمّد

 به نام "زندكَانى محمد و مسا ئل جا معه شناسی صدر اسلام" ( چاپ


r-


بالوئيسر




بهنام "مطالعات عربى و اسلامى بـه احترام هاميلـتون " (چاپ واپ Gibb در Leiden هلـند مورخ سال (19ヶها
far far
John K. ( هـدرمورداينگروهها نكاه كنيد خصوصا " به كتاب جان كـ .برگّ

مذهب و جا معهٔ 'يرِ'نى
(Birge
 سال (1909) ؛ كتاب ميخائيل ام . مازاوى ( Michael M. Mazzaoui ) بـهام "آ عاز

 كاهن ( C. Cahen ) به نام "مساله تشيع د ر آسياى صغير تا قبل از زمان عثمانيه



Y- Y به ترتيب نگادكنيد بهمقاله حنا سورويد ( Hanna Sohrweide ) به نام





 به نام "مسافرتهاى آقاى شواليه شاردن در اییران و سایر سرزمينهای شرق " ( چاپ


 . بهنام "مذهب سياسى صفويه" در كتاب "شيعه اماميه" (J. Aubin )
 و مقالـه ز •و •توكّان (Z.V. Togan ) به نام " در رابطه با مبداء صفويه "در كتاب
 10- همانطور كه بعضى از صاحبن مجتهدين پديده نسبتا " متاخرى است ، ارزش دارد كه با تفسير نسبتا " بيشترى



for
آنـها را بردوس دا شته باشد ، و ا ينكه اصلا" غيرممكن است كه چنـين چيزى اتقاق بيفتد ، بلكهانسان بايد خلاف اين فكر كرده و معتقد باشد كه جانشينى ائمه
 . . . . . . . . . "مجتهدين" جستجو نمود (كتاب سفرنامه فوقالـذكر جلد اهل مسجد . . . و همه كسانى كه معتقد به رعايت كامل شئون مذهبى هستند ، اعتقاد دارند كه در غيبت امام ، محل مبارك ايشان را بايد يك نغر مجتهد پر
 آدمهاى شرابخوار ، كه سرتا پا غرق در شهوت زمين بوده ، و يا اينكه با ملكوت الـهى تماس دا داشته باشند شرير وظالم ما سلطنتشان مبتنى بر بـى عدالـتى و استبداد است كه خداوند آنـها را براى تنبيه ما برما گماشته است ، زيرا كدخليفه واقعى پيامبر در روى زمين را
 علم و تقوا از اكثر مردم جلوتر بوده باشد ـ ـ ا اين درست است است كه مقدس، و درنتيجه اهل صلح و صفا ، مى باشد ، باید پادشاه و یا حكمرانى هم وجود داشته با شد تا براى اجراى عدالتهموارهشمشيرى دردست داشته باشد ،

 كه داعيه سياسى علماء را در دوران قبل ازعصر جديد ضعيف دانستهاند يكى (در مقاله" سوء تفاهماتى در رابطه با مقام تضائى علماى ايران (J. Elliash )


 جلد
 ترجمه و.م .ميلر (چاپ لـندن 19「^) ، از معتزله تحسين نموده ، و بر عقلاسى
 داراى اختيار بوده و بعضى چییزها بر خدا فرض مى باشند . همچچنيننگّاه كنيد به مقالـه و. مادلونت به نام "الـهيات اماميه ومعتزلى "در كتاب "شيعه اماميه" .با

مذهب و جا معهء ايرِ'تى
تشكر از سمينار فارغالتحصيلان ن.كدى در سال 19Yq-1910 ، و بخصوص از ( و ت • شيماموتو ، كهدر اين تجزيه و تحليل كمك كردند (V C.cie)



فصل دوم
ا- در مودد نقش متضاد تمركز دهنده توپ و عدمتمركزدهنده تفنگهاى دستى خوب نكاهكنيد به مقاله هـ. ايناليسك ( H. Inalcik ) بـنام "تاثيرات اجتماعى - سياسى انتشار تسليحات آنشين در خاورميانه" در كتاب تاليف



 اقتصادى در قرن هجدهم در ايران مى باشد مىتوان از اثر تاليف تــ ناف

 به نام "ايجاد سكولاريسم يا دنياگرائى در تركيه" (پاپٍ مونترال كانادادا در
 Studia ( حاصلخيز هلالى شكل در قرنهجدهم " در مجلـه" مطالعات اسلامى
r- برآوردها و ارقام از كتاب تاليف س. عا عيسوى به نام " تاريخحچه اقتصادى
 (G.G. GilBar () مفصلترى كه مربوط بهيك دوره كوتاهتر مى باشد در مقالـه كَيلبار دا



r- تحليل مفصلتر نقش قبايل در ايرانو خاورميانه را مى توانيد در مقالات زير توسط مولف (نيكى ر.كدى ) بيابيد : مقاله" آيا خاورميانهاي وجود دارد ؟"

 ميلادى - يك تحليل مقايسهاى " دركتاب تاليف الف . اودويج( (A. Udovitch )
 اجتماعى و اقتصادى منطقه" (چاپ داروين در شهر برينستون ، سال 19A1) ، و مقاله" ساختارهاى اجتماعى قبل از كاپيتاليسم در خاورميانه" در كتاب"
 اواخر كتب زيادى در مورد فبايل ايران توسط مولفينى چون گی.ر .كارتوتويت





 ( ) در مورد كردها ، و بالاخره آثار د .برادبورد ( ssen هلفكوت ( L. Helfgott ) درمورد جنبههاى نظرى مر بر بوط به قبايل . ץ در تائيف الف . بنائى به نام "حكومت و جامعه در ايران" (شماره مخصوص مطالعات ايران ، سال I9YA ) ؛ وكتاب شائول بخاش( S. Bakhash ) به نام "ايران : سلطنت ،




 افراد را باحروف مورب نشان داد دايم




هـ دـ در مورد تاثير مخرب اتتصادى نرياك نكاه كنيد بممقاله مهم راجراولسون

مذهب و جا متهء 'ير'نى
(در كتاب تاليف م . بونين ( M. Bonine ( ون .ر.كدى بهنام ( Roger Olson ) "ايرأنجديد : دياليكتيك استمرار و تغيير" (كه بهصورت جلد كاغذى با عنوان "استمرارو تغيير در ايران مدرن "نيز آمده است ) (جاپ ايالت آلبانى امريكا-
سال (9191) • مرور كلى تغييرات كشاورزى در قرون نوزدهم و بيستم ايران را مىتوانيد درمقالدهمين مولف به نام "تشكيل طبقات ، كنترل اجتماعى ، و و كاپيتاليسم در دهات ايران ، قبل و بعد از اصلاحات ارضى " در كتاب" سياست زراعتى و تغيير اجتماعى در خاورميانه" تاليف ر.Tآنتون (R. Antoun ) وآى .هريك
 به نام "ايران : مذهب، سياست، و جامعه" (چاپ سال 19^0 در لـندن) نيز
 19ar بهنام "ملاك و دهقان در ايران" (جاپ لـندن سال (A.K.S. Lambton )

$$
\text { و تجديد چاپ در } 19 \text { ا ) مى باشد. . }
$$

\&ـ اين مطلب را از خلالمطالعات گود ( M.J. Good )درموردخاندانهاى مشهور مراغه، ونيز مطالعات رويه( Wm. Royce ) درمورد خاندانههاى مشهور شيرازمى يابيم . اين هردو مطالعه دركتاب "ايران جديد " تاليفبونين(M. Bonine ) و كدى ( N. Keddie) آورده شدهاند ، كهدرآنجا استمراربلندمدتاين خاندان ها ، حداقل تازمان رضاشاد، بهحشم مى خورد . در همين رابطه نيز كار جارى احمد

 نخبه و برجسته در تهران ، كه اكثر آنها از جاهاى ديكر مملكت آمدهاند ، در تضاد مى باشد . مطلب اخير از نتايج حاصل از مطالعه در دست اقدام كرونين . در بارهتهران بهدست مى (Constance Cronin )
 مذهبى زنــان يا خانمهاى روحـانى خالى است ، اكـــرچه جوديت گُـدشتاين ( وبعضى ديكرازخانم هاى محقق در اين زمينه تحقيقاتى (Judith Goldstein )
 مراسم مذهبى خانمها را بهجشم ديد دايم . تتحقيقات در اين زمينه بيشتر به تشويق اولين كارى كه در غرب درد دمورد مطالعه وسيع تشريفات مذهبى و رو روحانيون زن شيعى انجام شد بوده است، روايتى كه فرنها ( E.W. Fernea ) از زندانى

411
بودن زندكى يك زن دردهكدهاى در عراق در كتاب" ميههمان شيخ" به دست داد (چاپֶ كاردن سیتى ، نيويورك ، سال
^- در رابطه با حرم به عنوان يك مركز مفيد كار و مديريت نكاه كنيد به مقالـه مارسو ( A.L. Marsot )تحت عنوان" زنان آزام انقلابى در مصر " در كتاب بك (L. Beck ) وكدى به نام "زنان در جـهان اسلام " (جا پ. . (19YA
هـ كتاب "عادات و رفتارهاى زنان ابران" ترجمه آ تكنسون ( J. Atkinson
 (به نام " رفتار زنهاى خانددار ايران" كه بهطور نامشخص در (A. Chodz ko ) "انيستيتوى زبانهاى شرقى " در پاريس بهچاپپ رسیده است •

نصل سوم

 اما اين نسبت توسط فتحعليشاه به دوبرابر افزايش يافت ، در عمل ديده شده الـا اين براورد غالبا " درحدود هr درصد مى شود ، لـذا رقم ra درصد را مى توان
 كاملا" متغير است ، و اينتغيير حتى در نقاط مختلف يك ايالت نيز به جشم مى خورد " .

 كه در كتاب "سيا ستهاى روستائى و تغيير اجتماعى در خاي
 شده است ، اين مقاله همچپنين در كتاب مولف بدنام "ايران : مذهب ، سياست

r- درخواستهاى تجار ايرانى ازدولت دراواسط ترن نوزدهم درمورد درد محدود




مذهب و جا معهء اير'نى
 كزارش : در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميلادى تجار و ملّيون درحال
 اجناسايرانى راترغيب مىكردند . حتى تجارى هم كه از تجارت خارجى سود


بـ


برمى خيزد .


 كو جك اسما عيليه در ايران معاصر را مورد هطالعه قرار داده است .
 اوايل ناسيوناليسم ايران" كه در مجله"مطالعات تطبيقى در جامعه و و تاريخ"


 شيخيكرى و بابيكرى نكا دكنيد به كار بيات ــفيليب ( ) M.Bayat-Phillip ) بدنام "تصوف و انشقاق در تفكرات اجتماعى ـ مذهبى دوران قاجار در ايران" كه در حال چاپ مى با شد . (Roger Olson ) تحت عنوان" تجارت خليج فارس و اقتصاد كشاورزى در جنوب ايران"كه در كتاب" ايران عصرجديد:






## fir

بِاورقى هاى موء لف
خوراك اصلى كشاورزان را متنوعتر مىداند ، اما فقط از شكر ، چاپ ، تریاك ، و




A- ترجمه بخشى از اين اثر در نسخهاى كه از دوى رساله دكتراى نلور

يافت مى شود .
q- هـ هم اكنون درمورد اينكه تجارت با غرب درقرن نوزدهم روى سطح زندكى

 ( و YYA در با بلسر ، ايران مى باشد (Gay Gilbar )
 "كثاورزى ايران" ، به نظر مىرسد بيشتر روى فرضياتى كه در اسناد "متمايل

 فقر عمومى ايرانيان در قرن نوزدهم سخن كَفت ، موضعى كه توسط هماكاتوزياندر

 معدودى از افراد انجاميد ، درحالـيكه اكثريت باقي ناراحتى قرار گرختند . وقتى كه انسان ان به مباحثا
 نظر مىافكند ، روشن بهنظر مىدسد كه حتى كشف آمارهاى بـهتر و ارائه دلايل دلا
 طرفهاى دعوا باشد ، بهدست دهد .





مذ هب و جا معهء ايرِ نى



 مقالد فرجلينگً ( L.E. Frechtling ) بهنام "امتياز رويتر درايران " ايران درمجله"





فصل چهـارم


 آثار ميرزا مالكم خان" (چاپ تهران تان سال

( Kaddie ) (




 شده است .
r-r
 . داده شده است
ץ-



F10 بإورقى هاى موءلف

تا 191 f



 ناسيوناليسم اوليه ايران" در كتاب مولف به نام "ايران : مذهب ، سياست و
اجتماع" (چاپ لـندن •ه^19 ) .

هـ دـرمورد نقش روس و انگگَيس در اين سالها نـاه كنيد بهكار ف .كاظم زاده
 سال 1981) ؛ و مقاله مولف حاضر (كدى) بهنام "سياستانكليس و مخالفين

 1900-1900 شمارههاى او ror در تمام اين منابع استفاده زيادى ازاسناد انكليسى ، فارسى ، و روسى موجود به عمل آمدهاست .
Y بهنام "ادبيات منثور مدرن ايران" (چاپ كامبريج، سال (19\&\& ) ، و كتاب (E. G. Browne )
 تجديد چاپ شدهT نها ديد هشده است
ــ دـرمورد مشاركت احتمالى شاه و كروههاى چپ در ترور اتابك نكاه كنيد
 l 9 ميلادى" در كتاب بوسوورت ( C.E. Bosworth ) به نام "ايران و اسلام " ( 1 ) ( 1 )
9- در مورد انقلاب نكا وكنيد بهكتاب براون ( Browne ) بـنام "انقلابايران"
 (جاپ نيويورك، سال R.A.McDaniel (191Y) ، كتاب مك دانيل ( ) بهنام

مذهب و جا معهء ايرانى
 بههترين كتب فارسى كه در مورد انقلاب نوشته شده مىتواناز كتاب ناظم الاسلام
 و كتاب احمد كسروى به نام "تاريخ مشروطيت اییران " (چاپ
 ايران" (جاپ تتهران سال (Irra) ؛ و كتاب م . ملكزاده به نام "ناريخ انقلاب
 كتب و رسا ئل در ا اينزمينه به زبانهاى فار الـا ا- ا- نكاد كنيد به مقاله بيات ـ فيليـ ( M.Bayat-Phillip ) بدنام



 و ازجملممقالـداى در كتاب بونين وكدى، "ايران جديد ، تضاد استمرار و تغيير"




## فصل پِنجـم

1- نكاهكنيد بهتاليف كاكز ( F.S. Cocks ) به نام "معاهدات وتفاهم نا مههاى



R.W. Cottamp rـا


و لندن ، سال و و I ) ص rr .
 جهان : يك سابقه مستند"چاپ دوم در

| fir | بإورقىهاى موء لف |
| :---: | :---: |

\& \&ـ وزارت امورخارجد ايالات متحده امريـكا ، "اسنادى درمورد امريكا" گزارش Caldwell مـ

Y Y اسناد وزارتخارجه امريكا ، گزارش كلبى ( Colby ) به كالدول ( Caldwell )


A- فـ ال فوربزــليت ( F.A.C. Forbes-Leith ) ، "مات كردنوشكست
 9- در مورد مباحث ظريفى راجع به اين دوره و نقش حساس ايرونسايد

 دنيس رايت به نام "انگگيسىها در ميان ايرانيان" (چاپ لـندن IGYY) ، ص . اA0-IAF


IY
( Cottam ) " "


 دى • سی ،
هاه درمورد ماموريت ميلسِيو ( Mills paugh ) ،علاوه بر پارهاى آثار غيرمستقيم كه در رابطه باآن دوره نوشتد شده ، نتاهكنيد بهكتاب خود او به نام
 \&اء- در مورد مذاكرات سينكلر ( Sinclair ) وشكست نهائى آن مذاكرات
 دى.سی. واشنگتن دى .سى.

.rri-rry




| | | ( ) ص

آبـ بدرلملوك بامداد ، "از تاريكى بدنور : آزادى زنان در ايران " ، ترجمه




 كتاب تاليف لنكزوسكى ( G. Lenczowski) به نام "ايران در زمان حكومت يهلهوىها ( (جاب استانفورد ، سال I IVA) بهدست داده شد هاست . تفسيرى كه به اندازه

 يافت مى شود .
Y
 مورد بحث قرار كرفتهاند . (A.K.S. Lambton ( ) بـــاب لمتام (تجديد چاپ لندن ، سال 1989 ) ، ص 1199 (
rr- همان مدرك ، ص roq

Y Y عيسى صديق به نام " ايران جديد و نظام آموزشى آن" (حاپ

419

 .




 "
 (L.P. Elwell-Sutton (الول ساتن ، كتاب "ايران جديد . . . "

 IVr-IA0 ارقام رسمى را بهدست مىدهد كه تا حدودى "صفحات "... تقسيم بندى متفاوتى دارند .





\&

צץr_ كتاب الول ساتن ( L.P.ElwellSutton ) به نام "ايرانجديد . . . "

 .

مذهب و جا معهء ايرانى

 "توسعه اقتصادى . . . " صفحات \& \&


 I\&q-IYF همان ماخذ ، صفحات fry


شا








ههـ اداردكل تجارت ماوراء بحار ، بريتانياى كبير ، "شرايط اقتصادى ايران"

Vneshniaia torgoulia za gody اله- زاوريف ( D.S. Zavriev )كتاب " Krizisa

 (Bharier )
 ري
 هاهـ مدرك شماره r

צهــ كتاب ويلبر ( Wilber ) به نام " ايران . . . " ص \&


. |fl-Ifr
 بخصوص از نقظه نظر درآمدهاى نفتى " (مطالعه چاب نشده ، مورخ Iqff ) ، صفحات rq-rar
اءــكتاب كوك (Hedley V. Cooke ) بهنام "اعتراض و پاسخ در خاورميانه"
 "توسعه اقتصادى . . " ، صفحات رضاشادسرانه توليد ناخالص ملى انزايش يافت ، اما آمار دقيقى درمورد درآمدها در دست نيست تا ديده شود كه اين افزايش توليد ناخالص ملي چگكونه بين طبقات مختلف تقسيم مىگرديد و نشانههاى متعددى حكايت از آن دارد كه اكثر اين افزايش درآمد بدجيب طبقات بالا و متوسط جامعدسرازير مى شد .

 - IYD هما ه مدرك صفحه

ل

Y بولتـن شمارد ه- كتاب شماره (r) فوقالذكر، صفحه YY .
 بهنام" راههموار شده با نيات خير" (جاپ نيويورك، سال (1910) وكتاب




مذهب و جا معهء 1 يرانى
Y- Y كا مل ترين كتاب به زبان انگليسى درباره حزب توده كار س .ذ بيح بهنام

ارواند آبراهاميان نيز كارى دردست تاليف دارد به نام "ايران در بين دوانقلاب"
 راجع به حزب توده درج كَرديده است .
هـ كتاب ذبيح ، "جنبش كمونيستى . . ." ، نصل سوم ، و مقاله الول ساتن


ه- ارواند آبراهاميان ، مقاله "نقاط ضعف و قوت حركت كاركرى درايران ،
 "ايران جدید : تضاد استمرار و تغيير" (حاپ
 "احزاب سياسى . . . " صفحه 0هـ .


. qq-IAr
أ أ وزارتخارجه ايالات متحده امريكا ، "معاهدات و ساير موافقتنامهداى

 . Iras




1\&


- IY
تجارى" (جاپֶ لندن ، سال 19f0 ) ، صفحات rı-rq .


و ديكران، سال 1980.
19- دربين آثار مختلفى كه در مورد سياستهاى نفتايران نوشته شده


 فشاركي بدنام "ا يجاد صنعت نفت ايران" (چاپ



 سال 19 1 1 ) نام برد .
 بينالملللى ايران " در كتاب تاليف ايشان بدنام "جامعه و فرهنگ خاور نزديك" (
| (

$$
\text { "روس . . " " ص } 19 \text {. . }
$$

 (Communalism

 كr كrتاب ذبيح ، "جنبش كمونيستى . . . " ، فصل سوم .
(Wm. Eagleton Jr. ) ( به نام "


"Y
صفحه
.


مذهب و جامعهء اير'نى
-rA-rq (19 ( صفحات ،
rı




> صفحات

، (Overseas Consultants Inc. ( ) ، rr شركت مشاورين ماوراء بحار rr
"گزارشى درمورد برنامه عمرانى هفت ساله براى سازمان برنامه دولت شاهنشاهـى

 روستائى أيران : مطالعه يك مورد " در ثورنال خاورميانه ، مجلد
 فورد انجام گرفت ، نشان داده شده كه سطح درآ مدها بسيار پائين است ، اما با





 " به نام " يـيشرفت و عدم پيشرفت ، جـهان سوم در عصر حاضر (H. Bernstein )
 مولف (كدى ) بدنام "وجود طبقات ، كنترل اجتماعى و كا اييتاليسم در روستاهای آى

 Bloomington
 (ry ، به نام "مطالعهاقتصادىايران " (جاپ دهلى نو ، سال (R.N. Gupta )

هrهـ سازمان ملل ، اوراق اطلاعاتى مربوط به ماليه عمومى : بخش مربوط به
ايران (چاپ نيويورك ، سال ا9ه1) ؛ و كار م • تورنبرگً ( M. Thornburg ) به

 فهرست مالياتهاى غيرمستقيم جدا آورده شدهاست ، اما در عمل آنها نيز نوعى ماليات غيرمسسقيم بودند كه بخصوص اقلام مورد مصرف همكا نى را دربرمى گرفتند .


- الف . الف معارفى ، "برنامه هفتساله ايران و تاثيرات پولى آن " (چاپ واشنكتن دى .سی . ، سال 19 ا) ، نكته شماره r در صفحه

rq- همان مدرك ، ص rA9 .
.TET-Y\&Y

ץ




- IA

 خط مشى جارى ايران" در زورنال خاورميانه محلد \& ، شُماره r (سال


"
بـكارآبراهاميان به نام "نقاط قوتوضعف حركت كارگَـرى در ايران " ؛ همجنين نكاه كنيد به كتاب گوپتا ( Gupta ) ، "ايران . . . " ،صrر .

اههـ م • نفيسى ، "گزارش مقدماتى در مورد برنامه هفت ساله ايران " (چاپ

rar rorn rornburg (


-AY © A
\&
تهوران ،


9هـ دهرمورد شكايات ايران نگاه كنيد خصوصا " به كتاب الولــ سا تن به نام
"نفت ايران . . . " ، فصول أ أ

هعـ در مورد منابع 'اين مطلـب يكى هم كتاب كيمشه ( J. Kimche ) به نام

 اعهـ كتاب اللول ــ ساتن ( Elwell-Sutton ) بـنام "نفتا يران . . . " ، فصول
. I Y-ro

- AY بـهترين اثُر بهزبان انكّليسى درمورد دوران مصدق كتاب كوتم (R.W. Cottam (

.
ץ\& وزير امورخارجه وقت امريكا دين آهـسون ( Dean Acheson ) توصيه كرد كه با حمايت اليالات متحده امريكا اقدام جسورانه"اى صورت يذيرد تا در ايران دولـت مسئــولى " روى كار بيايــد كه درمــود تضيــه نفت حاضــر به أنجـــام توافـــي




fry
بإورقى هاى موءلف
در مورد پیشرفتهاى چشمكير در امر صادرات ، و موازنه تجارى ، نكاه كنيد بهآ مارهاى رسمىاى كه در كتاب هماكاتوزيان به نام "اقتصاد سياسى ... " صIA\& بهدست داده شده است

(Clare Booth Luce (
(حاپ نشده، رم ،
ايتاليائى ها در مورد خريد نفت ايران ، هنگامى كه سناى امريكا در مورد پست سفارت نامبرده براى برزيل بحث مىكرد ، عليه او عنوان گَرديد . شو مقالـه هرىهوارد ( Harry N. Howard ) به نام "پیيدا يش سياست امركا در خاور نزديك، آسياى جنوبى ، و افريقا در سال Qهr 1 ا : بخش اول " ، بولتن


 هم توسط شاه و هم توسط سازمان سيا مورد موافقت و تائيد قراركرفته است . روزولت بهشاه كفته بود كه بهـتر است ، بهجاى داستانهاى دروغ و يا نيمهدروغ ،
 (llMAA كرديد و تمام نسخههائى كه ناشر ( شركت Mc Grow-Hill ) خود داشته و يا توانست به دستآورد معدوم گرديدند . بنابرنقل منابع معتبر ، شركت نفت
 با اينكار مخالف بودزيرا در كتاب كَفته شده بودكه سازمانـياى در كودتاى عليه مصدق شركت داشتند . (پارهاى شواهد داخل كتاب نشان مى دهد كه مولف غالبا " از اسامى وهويتهاى جعلى استفاده مىكند بدون اينكه

 انجام امور پزشكى موافقت كرده و درنتيجه دچار دردسرهائى شده بود ، علا
 مصدق. مطالب بيشترى بر سر زبانـها افتاده و دردسرهاى ديگرى ايجاد شود . روزولت ، كه Tشكارا از نقش خود در كودتاى مزبور احساس غرور مىكند ، مدعى دي

مذهب و جا معـء ' ير' 'نى
است كه ايران در زمان دكتر مصدق در مخاطره روسمها و كمونيستها بود ، و اكثر 19^0 مردم ايران نيز پشت سرشاه بودند تا مصدق • چاپ بعدى كتاب در سال ميلادى نكته مربوط بد شركت نفتانكُليس را تصحيح مىكند . منابع قابل اعتماد


 ايرانيانى كه در قضيه شركت داشتند
وq- عبارت لوى هندرسون ( Loy Henderson ) در كتاب سيكل ( Saikhal)

 قضيه ، رقمى در حدود چندميليون دلار را اثبات مى Y- Yo درمورد اطلاعات بيشتر پيرامون ساقط نمودن دكتر مصدق نكاه كنيد بدكارس .ذبيح تحت عنوان"حركت كمونيستى " ، صفحات 199-roy. كتاب آندروتولى (Andrew Tully ) به نام "سيا : كزارشى ازداخلسازمان " (چاب

 قبل از اينكه روزونت به افشاى جزئيات امر دست بزند ، كليات داستان را مطرح نمودند . كو تم (R.W.Cottam) در كتاب "ناسيوناليسم در ايران" تاكيد زيادى
 به نام "رزيم سلطنتى ايران : جرا اين رزيم سقوط كرد " و در كتاب" ايران ديروز و غردا " (خاپ كبك، سال 1910 ) : ميكويد "آنكونه كه دكتر مصدق بهوسيله

 و جاسوسى (انگّيس براى نخستوزير كردن فضلالله زاهدى و ديكتاتورى او
 راهنمائى هانى لازم براى حذف مصدق را تدارك ديدند . خريد حمايت تودهمای




مى با شد . جزئيات مربوط بهَزْارش اطلاعاتى شوروى را ما در جاى ديكُرى نديدها يمو

 بهحزب توده كه قرار بود در كود ايا شركت داشت اشت با شد مصدق را در جريان امر كَذاشته بود .

فصل هفتـم
اـ كتاب كوتم ( R.W. Cottam ) به نام "ناسيوناليسم در ايران : تا سال

 بوكتاب هماكا توزيان تحت عنوان " اقتصاد سياسى ايران جديد " (جاپ سال (19A) )و كتاب روبين ( B. Rubin ) به نام ", اراهى كه با نيات خيان خير هموار شده" (چاپ نيويورك ، سال 19^0) .
 ( به نام " روشنفكران سياسى ایران" (چاپ پ. Zonis )

r ( به نام "راهنماى سياسى مختصر ايران (چاپ لـندن ، John Marlowe )



 ايران در قبل و بعد از اصلاحات ارضى " در ثورنال تاريخ معاصر ،مجلد سون سوم
 برنشتاين ( H. Bernstein ) به نام "توسعه وعدم توسعه : جـهان سوم در عصر





مذهب و جا معهء ايرانى Fro
بينالمللى مطالعات خاورميانه چاپپ علماء با اصلاحاتارضى سال 1980 ميلادى (19 \% شا شمسى ) و اثرات اين مخانفت بحث كَرديدهاست . \&ـ مقاله فلور مذكور در فوق •

- Y بيستم " كه در كتاب" اند يشمندان ، قديسين ، وصوفى ها ،ى مولف (كدى ) تجديد





 ميان مىآود . ليكن، درحقيقت ، همانطور كه در كار زير چاپ در ثورنال بينالململى مطالعات خاورميانه و در كتاب زونيس د
 مصونيت اتباع امريكائى و هم لايحه دريافت وام از امريكا در اواخر سال


 فوق در همان اواخر سال lqFY ، چس از تبعيدش بدخارج از كشور ، حملدنمود .

 سخنرانى هاى خمينى در سال اqو ت تحقيقات بيشترى لازم است ، زيرا مثلا" بعضىها مىگويند كه او درآن سال بــه اصلاحات ارضى حملـكرد ، و بعضـى هم مىكويند حمله نكرد .
- 

خاورمياند" نوشتدهائى از علماء در مورد اصلاحاتارضى و حق راى زنهیا را آورده است، باوجوديكه بهنظر مىرسد خمينى و شريعتمدارى مطلبى عليه اصلاحات ارضى ننوشتهاند (اكرچپه بعضى مدعى هستند كه خمينى عليه آن

صحبت كردداست ) ، مخالفت تنى چـند از علماى مهم ديگر در اثر فلور ( Floor ) بطور مستند نشان داده شده است
 السلامى و الفاظ آيتالله خمينى " كه در جلسه "انجمن مطالعات خاورميانه" ،
 است


 (lq9q ) ، نصول ه بدبعد . در مورد استفاده شاه از اصلاحات براى تحكيم پايههای قدرت خود ، نكاه كنيد به كناب جيمز بيل ( J.A. Bill) به نام "سياست





 ايران " بدعمل آمده است
1ه أ نكاه كنيد به محاسبات اتخاذ شده از آمار و اطلاعات سازمانبرنامه


 اصلاحات ارضى و نتايج آن ، علاوه برآ ثارى كه در يادداشتهاى شماره ثووه و 11
 كنيد به مقالـه واينبام (M.G. Weinbaum ) به نام "سياستكشاورزى و سياست هاى
 و كتاب پلويل ( Paul Vieille ) بدنام "حكومت و فئوداليته در ايران"
 MERIP تحت نام "ايران : نيات شاهاند ووابستكى كشاورزى" درسلبسلدكزارشات

| مذهب و جا معهءاءِيرنى | F |
| :---: | :---: |

 شاه و مردم " دركتاب لنكزوسكى (G. Lenczowski ) به نام "ايران درزمان حكومت
 به نام "اصلاحات ارضى و انجمنهاى تُعاون كشاورزى" كه در كتاب احــان يار
 نقل گرديده است ، و مقاله مولف ( Keddie ) بهنام "نفت ،سياست اتتصادى و تضاد اجتماعى در ايران" ، در مجله "نزاد و طبقه" ( Races class ) مجلد
 ، تحت عنوان ، "تاثيرات اصلاحات ارضى برايران روستائى (E.J. Hooglund )

 §اء مقاله كاتوزيان ( Katouzian ) بهنام " بررسى استفاده و مصرف از منابع دوكانه در ايران" كه در زورنال مطالعات دهقانان ، مجلد ه، شماره r ( سال 1qYA ) صفحات رساله چاپٍ نشده دانشكاه آكسفورد توسطفاطمه اعتماد مقدم در مورد ، تاثيرات
 سال IqYA ، كه در مقاله كا توزيان مورد استفاده قرار كرفته .
 "كثاورزى ايران" ص\&هr و كتاب هاليدى ( Halliday ) به نام "ايران . . . " صهr| آورده شده اتخاذ گَرديده است . عبارت كارى ( Carey )مبتنى براينكه
 ايران از مناطق روستائى به مناطق شهرى را مى توان با اين حقيقت كه جمعيت

 مبتنى هستند ، اما ، همانطوريكه در مقاله والتتون ( T. Walton )تحت عنوان


 كرفته ، عنوان گرديده است اين ارقام غالبا " اشتباه مى با شد . ارقامى كه هاليدى

4ry
״ِ ورقى هاى موء لف
 با نقل كزارش او از ازدياد با جيز تعداد افرادى كه در بخش كشاورزى مشغول كار مى باشند قابل تطبيق مى باشد ، روشناست كه درصد مهياجرت افراد در در دهد

 درميان چادرنشينهاى قشقائى ، در خلال سالهاى 19\&T-Iqyy" كه در



19 أ كتاب بالدوين ( G.B. Baldwin ) بهنام " برنامهريزى و توسعهد دايران"
( 19 ) (
بار بخش اعظم تجزيهو تحليل فوق برمبناى صحبتهاى خصوصى ويا
 چاپ شدهاى كه از همه بيشتر مورد استفاده ترار مىگيرد مى توان از كتاب لونیى

 عنوان "اكنون آرام بگير و استراحت كن" ( Quiet Now and Rest ) كه در

 و بالاخره از كتاب هاليدث به نام " ايران . . . "نام برد د


 در زمينه توزيع درآمدها انجام دادهاست ، همانطور كه فـ .مهران نيز اينكار را كرده است ؛ بيشتر اين مطالعات اخير به صورت نسخه رونوشت توسط موسسه

 توزيع درآ مد و رشد اقتصادى در كشورهاى نيمهصنعتى " ( چاپ نيويورك د


 سال I IYYY ) ، فصل | | ، تحت عنوان " مسلح نمودن شاه" . در مورد دهد سالـهاى





 - (19YA سال
\& ¢


 نوشته شدهك به نام "حركت چريكى در ايران در سالهای " صفحات r-1
 ماساچوست، سال 19^1 ) ، نصل \& ، و كتاب شاهرخ اخوى به نام "مذهب و


## فصل هشتم

1- درمورد "تعزيه" ، جديدترين اثرى كهبه جاپ رسيدهكتاب چلكووسكى (
 (خانم كدى ) در اصفهان و جاهاى ديكَر مشاهده شده است .

 در ايران" ، در كتاب بونين وكدى بدنام " ايران جديد : تضاد مياناس استمرار و

4ra باورتى هاى موء لف

تغيير" (حاپ آلبانى ، 19A1) • اينـحانب (مولف ) جند مورد از ايناجراها رادر

r- آين مطلـب مبنى برعرضه؛ شفاهى و مقالداى كه در آينده چاپ
شد ، توسط كاوه صفا اصفهانى درمورد تئاترهاى خانم هاى ايرانى می انـى با شد . * * بخصوص نكاه كنيد به بحث "سابقه نارضايتى از زمان صفويه" در مقاله ( بـنام "سنتتو تغيير در تفكر اجتماعى ـ مذهبى ( Mangol Bayat-Phillip ) ايران "كه در كتاب بونين و كدى به نام "ايران جديد . . . " بهجاپ رسيده است . هـ نـكا هكنيد بهاثر كدى به نام "سبد جمال الدين الافغانى : بيوكَرافى سياسى "





. جاپ خارج خواهد گَرديد Mangol Bayat-Phillip ૬- علاوه بركتب فوق ، نكاه كـيد به اثر ح. كامشاد جديد ايران" (كمبريج ،
 بهمئالـهمولف (خانم كدى) بهنام "مذهب و بـىدينى در ناسيوناليسم اوليه ايران" كه در اينكتاب تحت عنوان "ايران : مذهب ، سياست و جامعه" (چاپ

 براون ( E.G. Browne ) به نام "موادى براى مطالعه مذهب بابيت " (كمبريج ،
 در كتاب خود نام برده ( يا كسانى كه حداقل بخش اعظمى از عمر خود را بابى بودهاند ) را اينجانب بهطور شفاهى در سال 1950 از سيد حسن تقىزاده شنيدم ، اگرچچه او نمى خواست در طول حيات خود بدعنوان منبع اين احللاع نام

 9- نكاه كنيد به مقاله حامد الكَار تحت عنوان "نقش مخالغ علماء درايران

مذهب و جا معهء / ير' نى
قرن بيسنتم " در كتاب كدى بهنام " متفكرين ، قد يسين ، و صوفى ها " (چاپ پبركلى
 در اییان " (چاپ

شاعره جديد ايران" در كتاب ( E.W. Fernea and B.Q. Bezirgan ) بـ نام "
 | ا آقاى صادق هدايـت ترجمهء هوگلاند ( E.\&M. Hooglund ) (چات وا شا شنگتن دى . سى • ( I YY\& ) ، و كتاب رضا براهنى به نام "T دم خواران تاجدار : نوشتدهائى در
 فارسى در ايران " در شما رد مخصوص "بررسيهایادبی " تاليف ريكس ( T.M. Ricks)

( if كامل ايران " در كتاب كدورى و حيم (E.Kedouri \& S.G. Haim ) بهنام " بهسوى يكا يران جـيد " (چاپ لـنـدن ، سال 1q^०) و منابعى كه در T نـجا ذكر گرديـدها نـ .
 (Brad Hanson (19YY بهنام "غربزدگى ايران : توصيف و عكسالعمل Tن توسط Tلاحمد ، بهرونگى ، و شريعتى " كه در انـجمن مطالعات خاورميانه در واشنكتن دى •سى •ر در سال 1910 كتاب شاهرخ اخوى بـنام" مذهب و سياست در اییان معاصر "(پاپ پآلبانى ، سال 1910) ، و مقالـه بيات - فيلييش (M. Bayat-Phillip ) به نام "تشيع در سياست معاصر ايران : بحث درمورد على شريعتى " در كتاب كدورى و حيم . بـ (Exsdouri and Haim )
 دوران هـهلوى نكاه كنيد بدكتاب هماكاتوزيان به نام "اقتصاد سياسى ايران
جديد (پاپ پــندن، 19A1) .
-IY

$\square$
fry ٪اورقى, هاى موء لـف

1Aا نكا
 - (Cavtat ) 19 ا- اصطلاح "غربزدكى " توسط آل احمد مشهور كرديد ، الما او آن را الز احمد فرديد عاريت گرفته بود ، نتاه كنيد به كتاب "غربزدكى " جلال آل احمد
 - ا9\&A (ITf\&) Iq\&Y شماره r (تهران
آ

 . يك ديد بسيار غيروا بسته و انتقادى نكاه مىكند

 سه مرتبه با على شريعتى بزركّلاقات نما يم كه بسيار نحت تاثير قرار گَرفتم • ما

 در خدمت وخيانت روشنفكران" ، چاپ سوم ، (تهران ، نكته شماره 1.
.
 شناختهاند ، بنابراین ، آلاحمد در مقابله بانظر پـيرفته شده روشنفكران و






مذهب و جا معهء 'ير'نیى

تغكرات ماترياليستى دفاع مىكند .وليكن ، مذهب ، در جامعهسناسى فرهنكى او نقش محدودى را ندارد .نتاه كنيد به اثر او به نام "شرق و فرياد باختر " ،


اعظم امام خمينى " (تهران ، Irar ) صفحات ه اY اY|.

صז•



 . 19 Y

 نقيه " مى با شد .
ات حـ حكومت اسلامى ، صrr .
.
. 90 هr هr


 باشد
\& \& تهران به حركتهائى كه در جههت خودمختارى كردها و عربهها مى باشد حمله
 آخرين عبارات خود در شهريور اM I او او بارديگر حمايت ضمنى خود از حقوق

 (توضيح از مولف خانم كدى ) .

4rq بِاورقى هاى موء لـف

بـار نگاه كنيد به كتاب" ترجمه و شرح نـهجالبلاغه" اثر محمود طالقانى



اثر محمد حسين نائينى ، با مقدمه، حوا شى و شرح محمود طالقانى (چاپ 19 9 ، بدون ذكر نام محل چاپ ) . در مورد اين كتاب نكاه كنيد به اثر الف . حائرى بدنام " تشيع و مشروطيت در ایران " (چاپ لیدن ، I I
 محمود طالفانى (بدون ذكر محل و تاريخ چاپ ) • با توجه به اينكه در اين كتاب

 . YAY، Ifl ، rqY، YA Y
" (جاپ تهران ، A.K.S. Lambton ( Studia ( ( در مقام مرجع تقليد و بنياد مذهب "در مجله "مطالعات اسلامى ( شماره (Islamica




اثر مهدى بازركان (چاپ تهران ، I raV ) .


(Hf
 محل چاپ ) .
هو همان مدرك ، ص\&
\& F\&



 م مهدى بازركان ، "انتظار مردم از مرجع " در كتاب "بحثى دربارد

مر جعيت" ، صفحات
 نيست . نكاه كنيد به "زيستنامهء دكتر شريعتى "در "يادنامه دكتر على شريعتى

 (lyDV
 كه عبارت از تالـيف، ترجمه ، و مقدمداى با يك متن كلاسيك فارسى بهنام "فضائل بلخ " است.
 IqY9 IqYA شماره او Y (Iranica ببينيد . حامد الكار بعضى از متون را در كتاب "درباره جامعهشناسى اسلام "



 توسط حسينيه ارشاد ، بنياد شريعتى ، لو بنياد همدانى بهجاپ

 Tا جحل جاپ ) ، صفحات


 و جرياناتى كه در اينجا شرح داديم ياغت مـي شـود .

4FI

تجديد چاپ كرديده است
فـ صفحات 1ヶq-1
 عنوان شخصى ندارد اما شامل فتوكيى دستنويس اصلى براى اثبات اصالت حود
 مجتهدين معروف به جشم مى خورد . ازجملـه اين افراد يكى هم آيتاللـه خمينى

 (ITAN) شريعتمدارى، آيتاللـه نجفى ، خوئى ،قمى ، ميلانى ، اصفهانى ، عبدالله



 زمان فعاليتهاى سياسى خمينى در ساله هاى 198 بسر مى برد، و در آثار او اشارهاى بهخمينى بهجشم نمى خورد ، در حاليكه آل احمد خمينى را تجليل نموده و سخنرانى او را در اكتبر سال الو عليه كا كا به بعد ، نقل مىكند ) \&

 ذكر محل چاپֶ ، سال
 چاپ



مذهب و جامعهء ايرانى
ص XL ، در مورد پیيوندهاى بين شريعتى و بنى صدر نكَاه كنيد به سمتن از




 "ما نبايد هيه انتظارى از علماى "سنتى " كد حافظ نـهادهاى فرهنگى هـي هستند








. هI-ar rr


 جمله شامل مقاله مولف (كدى) بدنام " T ايا آيتالله يك فرد درستكار مى باشد ؟







. 191 - بيابيد
rqu
فصل نـهم
1- بسيارى از اين نتيجدگيرىها در مورد بيمارى شاه و تاثير سياسى آن



 "به نام "كارتروسقوط شاه : داستانى از درون ( M.A. Ledeen and W.H. Lewis )

 و مصاحبهها و نيز كتاب ب.روبين به نام "راهى كه با نيات خير هموار

 شماره


 با يد در مورد فصل جديدى كه در چاپ آخير كتاب در امریکا بها

 نيست . ) علاوه بر كتب و مقالاتى كه بهطور اختصاصى ذيلا" نام برده شدهاند ، در مورد انقلاب و سابقه تاريخیى آن من از مصاحبدهاى متعدد ، مطالعه مرتب
 لوسآنجلس تايمز ، و همچنين مطالعه مرتب مجلات و زورنالها ، از جمله


 فصل 4 آن .
rـ كتاب گراهام بنام "ايران ... " ، صr|rr، و مطالب روزنامهها در آن

19Fr

 هـ همان مدرك، صفحات ه-9-9



 هويدا، باوجود آنكه نسبت بهخود و برادرش جنبه دفاعى داشته و غالـن الـا " نيز

 ( AF-AD
 بطور ناكهانى اعتبارى را كه برادر من براى اهد اهداف مذا لغو نمود ، كه رقم آن در حدود I ا ميليون دلار در سال بود . اين پول ، كدجزو بودجه محرماند نخستوزير بود ، براى تامين نيازمنديهاى مساجد و مدارس قران و اهداف متعدد ديكر بدمصرف مىرسيد . اين كمكهاي مالى براى استفادهـ همه روحانيون ، و از جمله طرفداران آيتالله خمينى ، درنظر كرفته شده بود . " هويدا سيس بحث خود را درمورد اعلام نظر آموزكار در مورد نقشهاى براى
 مىگّويد كه اين طرح باعث دامن زدن" بـدشايعاتى شد كه شاه درصدد است تا
 آموزكار در مورد قطع ناكهانى و شديد بودجه مزبور و اعلام نقشه نوسعد بزرگراه فوقالذكر ، نارضايتى در ميان جوامع مذهبى ، طبقات متوسط، و تجار بازار افزايش پيدا كرد " وليكن نقطه نظرات هويدا توسط تعدادى از ايرانيامى كه مورد مصاحبه قرار كرفتند " مورد معارضه قرار كرفت ، زيرا آنها معتقد بودند كه اقدامات فوقالذكر بيشنر تقصير شاه بود تا آموزكار .
 و رزيم شاهنشاهى "(بدون ذكر تاريخ و يا محل چاپ ) • (اين مقاله متن
 شمسى- در نجف عليه برگزارى جشنهاى K000 ساله شاهنشاهى ايران ايراد نموده است )

9ـ كتاب گُراهام ، "ايران . . . . " ص صFY .
c ا- نكاه كنيد بهمقالـه ای .هوكلاند به نام "مشاركت روستائيان در انقلاب "


'
"راهى كه با نيات خير هموار كرديد " ، مقاله ويليام سوليوان بـه نام

 مقاله ر. شاپلن به نام "نكاه طوفان " در نشريه ( New Yorker ) قسمتهاى

 مى باشد، از جملـه شامل منابعى است كه در پاورتى شماره r ا ( فوقالذكر ) نام بردم ، و نيز مصاحبها -انجام داد

(
 قانون اساسى جديد در جريان بود تحت پوش






اY
مذه

تحليـل كــرده است، و مصاحبــه نمونهاى نيز از كيانورى در مجله"ايرانى "
 "رريم اسلامى برنامههاى حزب توده را بهاجراء در مى آورد " درج گرديده است .
 كيانورى از آيتالله شيخ فضلاللـه 'نورى مى برد . در طول ان انقلاب مشروطه در سالهاي 1919-190ه ميلادى ، شيخفضلاللـه به عنوان يك فرد مرتجع طرفدار سلطنت شناخته مىشد ، اما اين اواخر از او تجديد حيثيت كرديده و به عنوان مدافع اسلام ياد كرده مى شود .
 "هركسى مى خواهد رئيس باشد" ، در مجله نيويورك تايمز ، مورخ YA اكتبر سال 19^1 ميلادى .
19 ا- نگاه كنيد به مقاله بك ( Lois Beck ) به نام "ايران انقلابى و مردم قبيلهاى آن "، در گزارش شماره AY از سرى گزارشات ( MERIP ) مورخ


ايران " ، در مجله سياست خارجى ، شماره ان الـ در مورد يك خلاصه و تحليل بسيار عالى از اين جنبه و ساير جنبدهاى ايران در سال 19^1 نكاه كنيد به مقاله اريك رولو (E. Rouleau ) به نام "ايران خمينى " در مجله سياست خارجى ، مجلد 19 ، شماره ( (سال 1910) ، صفحات -1-ro
r
 است ،بخصـوص كــزارشاتــى كـــه بــهتلم اريــك رولـــو مى بــا شد . مقالات
 داشته باشند در چند شمارهيايى نشريه"مردم مديترانه" از اول سال I9Yq به بعد بهجشم مى خـورند ، بخصوص "مصاحبه يكى توسط (Paul Vieille )به نام "انقلاب ايران در حال ركود ، سخنى چند با ابولحسن بنى صدر" ،در شماره
 ف. خسرو خاور بهنام "حسن ك. ، روستائى غير روستائى شده، ، درباره انقلاب
pey
إِورقىهماى موء لف
ايران سخن مىگويد" ، در شماره 1 | نشريه مزبور (مورخ آوريل - زوئن 191 | ) ،
صفحات
بهترين تجزيه و تحليلهاى انقلاب به انتليسى ، در ميان جندين تجزيه
 "بررسى كتاب نيويورك ": مورخ


 حندين كتاب عمومى در بارهانقلاب چاپ




 اسلامى ايران درمورد خط مشى هاى اتتصادى ، در در صفحات اني مزبور خصوصا " مفيد است انـران
ז「 فرماندهكل قوا بركنار گرديد ، لذا ديكا ريكر رياست جمهورى او تشريفاتى رئى كرديده
 بهائىها نيز تشديد كرديد


[^0]:    1. A.C. Millspaugh
[^1]:    2. Colonel H. Norman Schwarzkopf
[^2]:    8 Mex W. Thornburg

[^3]:    10. Henry Grady
[^4]:    12. Max Thomburg
[^5]:    r كه شر يعت Tنهها را مساز دانسته و ضمن عقد جابِ شمرده است .

[^6]:    3．Namik Kemal

[^7]:    r- r-

