اسرای متفقین بدست متحدین

آثار بعضی برجهای بزرگ بسیار قدیم که با آجر پخته و خام بطرز بسیار محکم ساخته شده هنوز باقی است و بنظر میآید که اینها از دورهء زردشتیان‏ بیادگار مانده است.یک دیوار گلی هم که 20 متر قطر آن و در طرف‏ شمال شرقی شهر واقع است معلوم میشود که از همان عصر باقی مانده است. این دیوار از طرف مغرب تا ارک که بقول بومیان شهر قدیم در آنجا بوده ممتدّ است.پایهء این دیوار بشکل یک کثیر الأضلاع بیضی شکلی‏ است که 800 متر طول و 600 متر عرض آنست.تمام اصل این محوّطه‏ تقریبا 10 متر از اراضی باتلاقی اطراف خود مرتفع‏تر است و محاط اصل‏ قلعهء قدیم واقع بوده است.بدون آنکه کسی حفر بکند هنوز هم بطور وضوح میتوان معلوم کرد که در سه عصر مختلف مردم در اینجاها توطّن‏ داشته و ابنیهء مختلف روی یکدیگر ساخته بوده‏اند لکن عصر اسلام که‏ متأخّرتر از همه است آثار آن اعصار را پوشیده و بکلّی خراب کرده‏ است.بیشتر بناهای عصر اسلام در طرف جنوب قلعهء قدیم واقع است. از همه مهمّ‏تر مسجد جامع است با کاشی‏کاریهای خیلی فراوان و چندین‏ مدرسه و یک زیارتگاه که ظاهرا از قرون 12 و 14 مسیحی(6 و 8 هجری) باقی مانده‏اند.پایهء این زیارتگاه بهمان طرز ساخته شده که در مزار شریف مذکور شد.از قرار معلوم چنگیز خان در اینجا هم بطریق‏ معهود خود رفتار کرده و هیچ چیز باقی نگذاشته است.

سطح مسکون امروزهء شهر فقط قسمت کوچکی از آبادی محوّطهء بلخ را شاغل است و بناهای آن با آجرهای ابنیهء قدیمی اسلامی ساخته شده است.

از قراین چنین معلوم میشود که سابقا استحکامات حصین و برجهای‏ محکم در طرف جنوب شرقی و شمال شرقی و شمال غربی یعنی در نقاطی‏ که بیشتر معرض هجمات دشمن بوده ساخته شده بوده است.از مجاری‏ آبها و قنوات مشهور بلخ قدیم امروزه اثری باقی نیست و همه نابود شده است. جمیع قسمت جنوبی و شرقی بلخ مملوّ است از بقایای ابنیهء که بسیاری از آنها با خشت خام و اغلب در قرون متأخرّهء اسلام بنا شده است. مسکوکات دورهء یونانی و بعد از یونانی در اینجا مثل سایر نقاط افغانستان‏ خیلی یافت میشود.

شرح مفصّل و مبسوط در خصوص معلوماتی که بدست آمده است بعدها نشر خواهد گردید.

شهرهای آقچه و شبیرغان(شبورغان)و سر پل و میمنه و غیرها نیز خیلی آثار مفید دارند.این هیئت از سیستان افغانستان و کنارهای هیرمند نیز عبور نمود.

بعلاوهء این معلومات راجع بابنیه و صنایع این هیئت توانست که پارهء معلومات زمین‏شناسی(ژئولوژی)و بعضی مجموعه‏ها هم بدست آورد.

مشروحهء فوق هرچند کامل نیست لیکن کافی است برای آنکه هم جلب‏ دقّت متخصّصین را بکند و هم عموم را یک اطلاّع اجمالی از افغانستان داده‏ و دقّت آنها را بطرف یک مملکتی جلب کند که هم تاریخ بزرگی در گذشته دارد و هم امروزه از حیث سیاست و نظام بی‏اهمیّت نیست.

اسرای متّفقین‏ بدست متّحدین

جدول ذیل مشتمل است بر عدّهء اسرائی که از ابتدای جنگ تاکنون‏ بتوسّط قشون آلمان و متّحدین او اسیر شده‏اند.در 8 ربیع الثانی 1335 در ممالک مختلفهء متّحدین بنقد در تحت اسارت میباشد:

در آلمان:

صاحب‏منصب‏\سرباز\مجموع

فرانسوی‏\287‘6\837‘360\124‘367

روسی‏\223‘9\784‘202‘1\007‘212‘1

بلژیکی‏\658\777‘41\435‘42

انگلیسی‏\104‘1\025‘32\129‘33

سرب‏\-\879‘25\879‘25

رومانی‏\202\955‘9\157‘10

\474‘17\257‘673‘1\731‘690‘1

در اطریش:

صاحب‏منصب‏\سرباز\مجموع

روسی‏\755‘4\095‘848\853‘852

سرب‏\709\363‘96\082‘97

مونته‏نگری‏\31\564‘5\595‘5

ایتالیائی‏\227‘2\485‘95\712‘97

رومانی‏\542\785‘37\327‘38

فرانسوی‏\12\453\465

انگلیسی‏\18\13\31

\294‘8\761‘083‘1\055‘092‘1

در بلغار:

صاحب‏منصب‏\سرباز\مجموع

انگلیسی‏\24\604\628

فرانسوی‏\21\869\890

ایتالیائی‏\7\298\305

روسی‏\120\439‘5\559‘5

رومانی‏\789\718‘27\507‘28

سربی‏\187\492‘31\679‘31

بلژیکی‏\-\2\2

مونته‏نگری‏\-\1212

\148‘1\434‘66\582‘67

در عثمانی:

صاحب‏منصب‏\سرباز\مجموع

انگلیسی‏\560\893‘10\453‘11

فرانسوی‏\9\119\128

روسی‏\132\148‘10\280‘2

رومانی‏\3\039‘23\042‘23

\704\199‘23\903‘23

کاوه » شماره 21 (صفحه 7)

بنابراین در 8 ربیع الثانی 1335 بطور عموم در اسارت دول‏ مرکزی میباشند:

صاحب‏منصب‏\سرباز\مجموع

در آلمان‏\474‘17\257‘673‘1\731‘690‘1

در اطریش‏\294‘8\761‘083‘1\055‘092‘1

در بلغار\148‘434‘66\582‘67

در عثمانی‏\704\199‘23\903‘23

\620‘27\651‘846‘2\271‘874‘2

خشکبار ایران و روسیّه

از قرار مسطورات روزنامهائی که اخیرا از ایران رسیده معلوم‏ میشود که دولت روسیّه از 21 ربیع الثانی سال جاری 1335 (غرّهء فوریهء روسی 1917)صادرات خشکبار ایران را بروسیّه غدغن‏ نموده است.علّت این مسئله بعقیدهء روزنامهای طهران قصد جلوگیری‏ دولت روسیّه است از تنزّل فوق العادهء منات در ایران که از قیمت‏ معمولی خود که 5 تا 6 قران بود در ربیع الثّانی 1335 به 65,1 قران‏ رسیده بوده است.

غدغن مزبور بتجارت ایران عموما و بتجارت ایالات شمالی خصوصا صدمهء زیاد وارد خواهد آورد و مقصود ما هم در ذیل توضیح همین‏ نکته است.

باید دانست که مقصود از کلمهء خشکبار کشمش و قیصی و پر هلو و آلوی‏ خشک و بادام و پسته و فندق و گردو و سایر میوهای خشک شده است.

قسمت عمدهء خشکباری که از ایران صادر میشود عبارت است از کشمش و بادام و پسته و مقدار کمی هم گردو و فندق چنانکه در جدول‏ ذیل دیده میشود:

صورت صادرات بادام و پسته و فندق و کشمش در چهار سال ذیل

عمدهء تجارت خشکبار ایران با روسیّه است و میتوان گفت که 9 عشر خشکباری که از ایران صادر میشود بدان مملکت میرود و یک سهم دیگر بین هند و انگلیس و عثمانی قسمت میشود.

تاریخ تجارت خشکبار ایران بسیار قدیمی است چنانکه شاردن‏1که‏ در سال 1135 هجری در ایران مسافرت نموده در موقعی که در کتاب خود از میوهای ایران صحبت مینماید میگوید قیصی اصفهان را بهزار جا حمل‏ مینمایند.پس از آن در جزو احصائیّات اشتلتس و آندرآس‏2که از سال‏ 1291 تا 1299 در ایران بوده‏اند دیده میشود که مثلا در سال 1286 معادل 000‘160 لیرهء انگلیسی خشکبار از تبریز و در سال 1295 از رشت معادل 540‘11 لیرهء انگلیسی و از بوشهر 200‘63 روپیّه‏ و از لنگه 000‘14 روپیّه و از بندر عباس در سال 1280 موازی‏ 984‘71 من 840 مثقالی خشکبار بخارج رفته است.

در سالهای اخیر پیوسته تجارت خشکبار ایران رو بترقّی بوده و چنانکه‏ در جدول ذیل ملاحظه میشود در عرض هفت سال از 1324 تا 1331 بیشتر از یک برابر و نیم شده است.

نسبت بین کلّ صادرات و صادرات خشکبار و میوهء ایران‏ از قوی ئیل 1324-1325 تا اودئیل 1331-1332

رویهم رفته میتوان گفت که میوه و خشکبار یک سدس کلیّهء صادرات‏ ایران را تشکیل میدهد و از حیث اهمیّت پس از پنبه دوّم مقام را در ردیف‏ صادرات دارد.و البتّه اگر وسایل حمل و نقل چنانکه باید آماده گردد بر صادرات خشکبار ایران مبالغ کثیری افزوده خواهد گردید چه اکنون‏ بمناسبت عدم وسایل حمل‏ونقل مقدار مهمّی از میوها و خشکبار ایران در محلّ میماند و چه بسا که بیهوده و بقیمتهای بسیار نازل مصرف میشود. بعلاوه باید در ترتیب عمل آوردن و باربندی میوه و خشکبار نیز اصلاحاتی‏ بشود تا آنکه کشمش ایران در بازارهای امریکا و فرنگستان هم خریدهای‏ خوب پیدا نماید.

کشمش بتنهائی تقریبا دو ثلث صادرات خشکبار را تشکیل میدهد مراکز مهمّ تجارت کشمش بیش از همه تبریز است و بعد قزوین و اصفهان‏ و مشهد و کرمان و همدان.