کن گره!

وحیدنیا، سیف الله

آقای مدیر:بر اساس دستوری که داده بودید به مشهد رفتم و با شوق فراوان‏ در جلسات«کنگره تحقیقات ایرانی»که در دانشگاه مشهد تشکیل شد شرکت‏ جستم.اگر بخواهم خبرنویسی کنم باید از فرمولهای متداول استفاده کنم‏ و بنویسم که:

«دومین کنگره تحقیقات ایرانی در تاریخ 11 ر 6 ر 50 با نطق استاندار خراسان افتتاح و پیام دانشگاههای تهران،تبریز و شیراز خوانده شد و ریاست آن را آقای دکتر متینی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد بعهده داشت.

در جلسه افتتاحیه به یاد و به خاطر دو استاد از دست رفته یعنی دکتر معین و دکتر فیاض یک دقیقه سکوت اعلام شد و وظایف دکتر فیاض در کنگره‏ بعهده آقای دکتر ستوده گذاشته شد و سخنرانی‏های فراوان در ده شعبه ایراد گردید.کنگره روز سه‏شنبه 16 ر 6 بکار خود پایان داد و اعضای ثابت خود را در تهران و شهرستانها تعیین کرد...»

لیکن بنظر میرسد وظیفه دیگری هم دارم و آن اینستکه بررسی کنم که‏ این کنگره‏ها به چه منظور تشکیل میشود و گردانندگان آن چه نظری دارند؟ و هدف اصلی آنان از تشکیل این اجتماعات چیست؟

اولا در برنامه چاپی کنگره اسامی چند تن از دانشمندان ایرانی نوشته شده‏ بود ولی از آنان خبر و اثری دیده نشد زیرا اینان اصلا به مشهد نیامده بودند و بنظر میرسد دبیرخانه کنگره برای آنکه یک لیست 134 نفری تنظیم کند غلطانداز اسامی افراد مختلف را در برنامه کنگره گنجانده بود.

ثانیا چند تن از سخن‏رانان که موضوع سخنرانی و نام آنان در برنامه‏ ذکر شده بود سخنرانی نکردند و جمعی هم در جلسه شرکت ننمودند(از جمله‏ یکی از اساتید نخبه دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد)و چند نفر هم به مشهد نیامده بودند.

ثالثا هیچیک از سخنرانی‏ها بصورت چاپ شده یا پلی‏کپی در اختیار علاقمندان گذاشته نشد و اصولا مقدماتی برای اینکار فراهم نیاورده بودند.

رابعا محیط اجرای سخنرانی‏ها محدود بود و بی‏سروصدا هرسخنران‏ با چند نفر مستمع که غالبا از سخنرانان بودند سخنان خود را ایراد میکرد. گویا در جلسات یا راه برای مستعمان دانش‏پژوه باز نبود یا اصلا علاقمندان‏ را بی‏اطلاع گذاشته بودند و یا افراد بعلت علم و اطلاعی که از وضع کنگره داشتند شرکت در آن را لازم و مفید تشخیص نداده بودند.

در صورتی که دانشگاه مشهد در سال برگزاری کنگره شیخ طوسی متن‏ سخنرانی‏ها را بصورتی مدون درآورده بود و بلافاصله پس از پایان سخنرانی‏ در اختیار علاقمندان می‏گذاشت.

\*\*\* در کنگره تحقیقات ایرانی اساتیدی بزرگ نیز شرکت داشتند و سخنرانی‏های‏ جامع و مفیدی ایراد کردند و برخی هم در زمینه موضوعاتی از قبیل:هنر چوب در گیلان-همسرگزینی در ایران امروز-روحیات محمد علی شاه قاجار- سرتراشیدگان و مطالبی دیگر از این قبیل سخن گفتند و لذا از لحاظ تحقیقات‏ ایرانی!!این آقایان بخصوص بهره فراوان بردیم.

\*\*\* باری در زمینه کار کنگره سخن فراوان دارم و چون با روش مجله‏ تناسب ندارد امیدوارم بصورتی دیگر و در جائی دیگر مطرح کنم.

و اما پیشنهاد من اینستکه اولا اسم کنگره را از این قبیل اجتماعات‏ بردارند و بجای آن کلمه کن‏گره را بکار برند زیرا در کار اغلب شرکت-کنندگان گره‏های فراوان ایجاد شده بود.اغلب پول شرکت در جلسات و استراحت‏ در خوابگاه را داده بودند و بخصوص بهره معنوی کافی نصیبشان نشده بود.

ثانیا بهتر است پول‏هائی که برای تشکیل این اجتماعات نفله می‏کنند یک قسمتش را به جیب گردانندگان ولوع این قبیل کن‏گره‏ها بریزند و یک‏ قسمت را هم خرج نشر مقاله و کتابهای مفید بکنند و دانشگاه مشهد یا مراجع‏ دیگر فرهنگی بجای اتلاف وقت و صرف پول و نیروی انسانی،مقاله‏های‏ محققانه اعضای کنگره تحقیقات ایرانی را بموقع مطالبه کنند و بصورت مجموعه‏ای‏ درآورند و برای علاقمندان ارسال دارند.

البته برای اجرای این نظر حتما باید شکم کسانی که از این خوانهای‏ گسترده سالها است بهره‏ورند سیر شود تا مجال و فرصت این کار را بدهند و الا کارشکنی خواهند کرد و مانع انجام آن خواهند شد...

در پایان این مقال چند بیت از قصیده‏ای را که چند تن از شرکت‏کنندگان‏ در کنگره سروده‏اند میآورم و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

هرچه بنجل بود آوردند اندر انجمن‏ حالیا خون گریه کن بر حال زار کنگره‏ این قصیده دسته‏جمعی گفته شد در خوابگاه‏ تا بود الحمد اعضاء بر مزار کنگره!! حرفهای بی‏جواب و نطقهای بی‏اساس‏ بود اساس و پایه‏های استوار کنگره