#  

"مارشال مارشالها"،" "وجود بى همتا در قلمرو پادشاهى"، "توان و تكيهگاه ملك و ملت". مىنويسد "براى بيكانگان بهاخاطرسيردن
 توجه به اينكه نديدهگرفتن لقبى حداقِ
 بايد با چها املاى واحدى نوشت تا مشخص بار باشد كدام حضرت اجر اجل
 در اسناد مالى، آوانگارى ادوارد براون را تا حد ممكن پذيرفت.

يكى ماه طول كشيد تا دريابد هر يك از اين مارشالهاى
 دولت را از كجا مى كشله، سالانه چقلدر به جيب مى میند و عايدات
 مخوف مشرقزمينى كه از او پول مطالبه كرد البته سبهِدار اعظمه،
 مىدادم و بعد از آن بارها از زبان ايرانيان شنيدمش".

تازه •ه
 تومان پول براى حقوق عقبافتادؤقشون مطالبه كرد. پس از سه
 شخص اندى زمانى بعد باز براى
 قران در خزانئ جنگى باقى نمانده". شوستر،با آمادگى قبلى، درجا

 سرِده و اكنون همر نزد او موجود است.

وظيفهاى كه مجلس بر عهلدة شوستر گذاشته بود حكم مى كرد در همان حال كه راه را بر دستبرد مقاميها به خزانئ دولت مى مینيرد عايدات را افزايش دهد. مستوفيان و مميزان مالياتى چوب لا لا
 نشود. ناهار شديم اعاعلام كنيم هركس سر كارش حاضر نشود از

خدمت منفصل خواهد شد."
جمعآورى ماليات از سراسر مملكت نياز به نفرات سازمانيافتتمسلح داشت: در ايران كشاورزان و كارگرانران و و
 ولى شرايط خاص كشور ايجاب مى كرد كه حكومت نيرويى داشتها باشد تا به پشتگرمى آن بتواند به وصول ماليات از طري اير ايق مأموران غيرنظامى اش اميدوار باشد. "ترجمه به لرى لرى يعنى اعضاى طبقا هر اندازه بتوانند ماليات و عوارض از حلقوم مردمى كه كار مار مى كنند بيرون مى كشند اما خودشان چون تفنگگِّى دارند دليلى نمى بينـند ماليات بدهند؛"ّس بايد مأمورانى مسلح پشت سر مميز ماليات

پيزشى درمانگاهى در شيراز وقتى از مادر كودك پرسيد چرا نام
 هر صبح اين لفظا را الز مردى خارجى مى شنيد و چون از آن خوشش





 "هاريو" شد كه خاطرئ خوش كاركردن با او را در نام فرزند خويش
تداوم بخشيد.

هفتاد هشتاد سال يشش از ايجاد اين ييوند مهر آميز در ممسنىى، مردم سراسر ايران كشتهمردهٔ يك آمريكايى ديگر شده بودند ( ساموئل جردن بعدها مشهرو شدر) . مجلس دوريا دوم براى اصلاح نظام



 در تهران دوام بياورد. نارضايى هيئت حاكمه از از حساب و كتاب، و و
 نظام ماليات را قيچِى كرد بلكه به عمر مجلس دوم پايان داد. عارف قزوينى در حسرت و شرم اخراج شوستر از ايران، در قطعهانى دردمندانه سرود:

گر رود شوستر از ايران رود ايران بر باد الى جوانان مكناريد كها يران بران برود
 دستيار آمريكايى اش وارد تمران شد. ترانه رياست خزانهدارى كل با بادولت ايران بسته بود، در در دیى ماه همان سان سال

 هشتماهاهاش در ايران آدمهايى وقيح، اعمالى رذياريلانه و روابطى چنان تبهکارانه در دستگاه دولت ديد كه انگار اينها از از داستانهایى مخوف بيرون پريدهباشند. در خرداد رسماً مسئوليت امور مالى ايران
 مناصب را يا با پول خريدهاند ياند يا به ارث بردهاند، به عنوان آدم شريف


 چرا در هيئت حاكمهٔ ايران افراد اسم ندارند و آدمهاى پرزور القابى روى خودشان مى گذارند كه به چهار پسوند ملكى و دوله و سلطنه و و سلطان ختم مى شود.
 كه القاب خندهدار آدمهايى بى مصرف را به انعليسى ترجمه كنند:

اول، دولت ايران منطقاً نمىتوانست به دو قدرت ارويايى


 آن دفاع كنند (نه چون بها ايران ارادت و علاقهاى داشي اشتنده، بلكه چون سايئ مهيب امْيراتورى توسعهطلب آن آلمان مدام تهديدآمآميزتر مى شد و ايران را بهترين جا براى ضربههايى دوشاخه به منافع هر دو حريف مىديد)

سوم، هر اقدامى از سوى دولت ايران كه مستلزم مشاركت دولتهاى ديگر در ايران باشد بايد با موافقت اين دو دولت صورت گيرد. در روح قرارداد،بريتانيا و روسيه كشور ايراير ايران را را به عنوان سرزمين به رسميت مى شناختند اما دولت ايران را را هيج مى انگاشاشتند
 وسط شهر تمران محدود مى كردند.
 بار نشستن انقالاب صنعتى و شروع عصر اكتشافات و امثريايليسه، ايران به عنوان سرزمينى ملوكالطوايفى وارد جنرافياى سيانى سياسى شد.
 , را كنار بزند و وزارت مستعمرات مستقيماً أدارئ هند را با به دست بییيرد، ايران به معنايى مهمتر شد اما به حد نيمهمستعمره تنزيل كارئلى كرد: منطقهاى حائل كه مانع برخورد قشونهاى حريفان است.
 آذربايجان و كرمانشاه و كردستان و بخش اعشا
 اقتصادى قابل توجه نبود اما مانع مجاورت قشون رقيب با سرزمين زرخيز هند مى شد.

 بعل، در پايان جنگَ بزر گی، نفت عمدتاً براى سوخت كشتى بها كار مى رفت و هنوز حتى آسفالت جادهها با قير متداول نشده بـر بود. دوم،بريتانيا در سراسر فارس و بوشهر و محمّره (خرمشهر
 ظاهراً آزاد اما در واقع سيطرءٔ تجارى اش بر منط مأئ سوم، حفظ شود.





 بياورند. تندادن بها اين شرط هم كه سر سركرد استوكس را را فقط مأمأمور

 شوستر مصمه بود در كنار مليّون و مطبوعات ترقيخواه بماند.
هم بريتانيا و هم روسيه كل داستان مستشاران آمريكايى را خلاف قرارداد 19 خودشان و به معنى بازشدن پای طرف سومى در

ايستاده باشند تا يك مشت خان و حضرت والا حساب كار دستشان بيايد. مجلس با استخدام پانصد نفر برای ايجا ايجاد نيرويى به نام راندارمرى خزانه، تابع ادارئ خزانهدارى كل، موافقت كرد.

رياست صاحبمنصبان ايرانى بر مأموران جمعأورى ماليا



 نمى دانستند؛ سردستئمشتى تفنگگچحى بودند كه بيشتر برای ارعاب خلايق و حفاظت از خانههاى هيئت حاكمه در تهر ان به كار مى رفت.




 به آدمهاىواقعاً موجود در مشاغلى كها وها واقعيت دارد مستقيماً حقوق
 .

شوستر صاحب قدرتى بالاتر از يك وزير مىشد، گرحه اين بهخودى خود معيار خوبىبراى سنجش قدرت نيست و بسيارى از وزرا فقط دكور بودند. فوراً نتيجهِ نگَيريمم مستشار يانكى در تمام امور
 سيهِدار اعظهم با آن يال و كويال و قراول و و يساول قبا قبول كند در در امور نظامى از سوى كارمند آمريكايى گمركات ار ارشاد شود فقط يكى معنى
 نيروى نظامى ايجاد كند و فرمانده آن باشد.
اما شوستر مىدانست حفاظت ييرم خان از امنيت هير اميئت حاكمه
 فئودالمايى كه هر كدام سلطان منطقهاى بوذند و وسط صحرا در در برابر




 (احق) دولت روسيه است.







 و دوم وارد رقابت نظامى و تجارى با يكديگر نشوند _در عمل يعنى به رقيب سومى ميدان ندهند.

كه سبيلش را چييده باشند تعادلشان به هم مى خورد و حرفى برایى


 ايران به تلكه و كندن كوشهاى از بيتالمال محدود مى شود.
 ديحر به نام آرتور ميلسيو را براى اصلاح نظام ماليّ ماليه استخدام كرد. همين شخص پس از رفتن رضاشاه باز بها استخدام دولت ايران در در آمد. اما ماليات در مفهوم مدرن با تلقى ايرانى از مالكيت بالـي بالينوان


 معنايى صحيح و واقعى يافت در اصلاحات ارضى بون بود كه بهايى امالاى مشمول اين قانون بر پايءء مالياتى كه مالكان آنها پرداخته بودند محاسبه شد.

يك قرن پس از شروع تمام اين تلاشها، نظام مالياتى ايران
 اظهارنامه كه مبناى سيستم ماليات در در دنيانى مملكت كاربرد ندارد زيرا ايرانى عادت كرده است محض اسي احتيانيا
 اموال عمومى، اموال خصوصى، اموال شخصى مقاميها و اموال تحت سريرستى دولت كه در لفاف مشكوك بنگاهرهاى خيريايه و عامالمنفعه
 فرد، كودى خردسال هم, طبق سند منگولهدار صاحب امالاكى و اراضى
 تيولدارى و واكذارى امالاك و اموال به اشخاص مور مورد نظر و معافيت دلبخواهى از ماليات را ههم كه با قوانين عصر مشروطيت ملغا شد احيا كردهاند.

در ماههاى آخر سال جمهورى اسلامى كفتند دولت على القاعده بايد لايحئ بودجه بهي به مجلس بفرستد تا تبديل به قانون شود، با خونسردى و تحقير كِّ
 دستگاهى هرچهِ لازم دارد از آن بر بر مى دارد.

مى توان به روان موركان شوستر درود فرستاد و ندا داد داد: سپپاس مستر هاريو، اما دريخ و درد كه تالاش دلسوزانهات در اين شوريار اين انورار


 فرهنگَ باستانى مان نزديكتر است وفادار بمانيه.

چهار دهه بعل، دخالت در كودتا به تصوير مستشاران ينگَددنيايى
در ايران سخت آسيب زد. اما آن داستان ديگرىاست.
شوستر در سال •ه919 دركذشت.
*بخشى از نوشتهاى با عنوان: "ده سال در آشوبو واغما'بركرَفته از سايت mGhaed $\Subset$ lawhmag.com
نقل قولهها از تناب اختناق ايران،نوشته مور كان شوستر (ترجمه حسن افشار، نشر ماهى، 1386).

ايران مىديدند. در همين زمان رقابت قدرتهاى استعمارى در مراكش بحرانى شد، كار به كشتى تويدار كشيد و آلمان رعدآساتياتر از يشش حرف از مرزبندى صحيح اروپا میزد.

 پروس را بییيرد، ايران را فقط شكاركاه، ميدان مانور و منطقئ حائل مى ديد. نمى خواست روسها را در پارنين موقعيتى سر لج بيندازد و و موافق بود شوستر از ايران برود و قال قضيه كنده شود. روسيه برگ رو كرد: شاه مخلوع از تبعيدگاهش در رورئر روسيه به ايران برگشت،نفراتى گرد آورد و به سوى تهر آنران تاخت.
 رفتند، بار ديگر او را شكست دادند و دار و دستهاش را راقلعوقمع كردند. شوستر شكست نهايى محمدعلىميرزا را در درجئ دؤ دوم به



 لازم داشتند فوراً در اختيار آنها كذاشت.

 سردار كل مى شد (شاه عباس هم اين انتصاب را تأئيد مى كرد) اما با به طايفهاى تعلق داشت كه كافر ذمّى و (پپ از از اهل تسنن) شهروند

 به روى صلاحيت و استعدادها باز شار شود، ايل قاجار يا يا هر هيئت
 باشد، بايد پیى كارش برود.

دولت به شوستر دستور داد اموال دو برادر شاه مخلوع را كه همر همراه
 اضافه كند. دولت روسيه ادعا كرد باغ يكى از آن دو در تهر دانران در اجارئ

 استخدام مستشاران آمريكايى رسيد،وكرَنه ارتش تزار در در رشت واري
 در آن را بست و اولتيماتوم را پذيرفت و شوستر از ايران رفت.

 است كه شريف بودند اما قدرت كافى نداشتند (از ميان مقامهایى حكومت، حسينقلى خان نواب، و از بازر ركانان تهران، اربان ارباب كيخسرو را را مى ستايد). خشمش از شقاوت روسيه، زور كفتن بريتانيا بها ايران و ور ارياني تندادنش به حرف زور روسيي،، و بخصوص از هيئت حاكمأ پولكى ايران است كه يكـ رودهٔ راست در شكم ندارد.
 *حون وجوهى كه انتظار دارند به جيب بزنند در كار نيست، مثل گربهاى

