

## روز شمار وقايع منجر به ملى شدن صنعت نفت



محمد ساعد، نخست وزير، به منظور ترغيب شركت نفت به انعطاف بيشتر دربر ابر خواستههاى اير ان

| IYYA MA |
| :---: |
| ستوزيرى استعفاداد. <br>  |
|  |  |

بهدرخواست على منصور، كميسيون مخصصوصى براى رسيدگى به كارنفت تشكيل شدو لا يحهنغت بـه اين كميسيون ارجاعشـشد. Mr9 هr
—|rra 0

على منصوراز نخست وزيرى استعفا داد و
حاجى على رزم آرا فرمان نخست وزيرى گرفت.


خصوص نفت اعتراض كرد و خواستار در اختيار قرارگرفتن پروندهو سوابق مذاكرات نفت شدر و

نمايند كان جبهه ملى در مجلس رزمآرا به علت


| ايران ازنفت جنوبشد. |  |
| :---: | :---: |
| ا |  |
| سيد حسن نقى زادهدر نامهاى بهاوزير دارايى لزوم |  |
| تجلديلنظر در ميزان حق الامتياز و اقدام براين استيفاى |  |
| حقوق اير ان از نفت جنوبِ برايادآورى كرد. |  |
| 99 9 |  |

واگذارى امتياز نفت به خارجيان مطلقاً ممنوع
گرديد و دولت مكلف به استيفاى حقوق ايران از نفت
جنوبشد.
جـوبسル.

دولتقوام سقوط كردو مذاكراتدولتبا كمپپانى
نفت جنوب بر ای استيفاى حقوق ايران متوقف شد.
TrYV r.
بیشنهاد ملى شدن نفت براى نخستين بار توسط
عباس اسكندرى در مجلس مطرح شد.
Iryv F
سيد حسن تقى زادهدر مجلس شورادربارئجريان

خود و همكارانش در اين قضيهصحبت كرد. IL 10
نوريل گس و همر اهان به تهر ان وارد شدند. و و
گكشاييان مأمور مذاكرهبا آنان شد.
IA اسغفی
محمد ساعد،نخستوزير، شخصاًواردمذاكرات
نفت شد و خواستار قبول اصل پنجاه - پنجاه از طرف
شركتنفت انگليس و ايران گرديد.
14 إ ارديجشت
گلشاييان در گزارش به نخست وزیير ازعدم
مطابقت پيشنهادهاى شر كت با نظر قانون گذار اير ان
سخن گفت و بيشنهاد كرد موضو ع به حكميت


رحيميان، نماينده قو چان در مجلس، از لزودم ملى
كردن نفت سخن گفت.



نمايند گان مجلس شورا خواستار ارائه گزارش
جريان مذاكراتنفت ازطرف دولت به مجلس شدند.

- آبان سזشا

دولت در مورد منع واگذارى امتياز به دولتهاى
خارجى تاقبل ازروشن شدنوضع دنيابهمجلس توضيح

V
دكتر مصدق طرحى دو فوريتى در مورد

LITH

طرح دو فوريتى دكتر مصاق در موردممنوعيت
واكذارى امتياز نفتبه خارجيان در دير مجلس به تصويب
رسيد وبهصورت قانون درآمد.

## rוآذر שץrו

دكتر مصدق در مجلس از امضاى طرح ماده
واحاه غالمحسين رحيميان مبنى بر الغاى يك طرفه
قرارداد نفت جنوب خوددارى كرد.

Ar
مصدق دربارهٔ دليل مخالفش باطر حماده واحو واحده
تبشنهادى رحيميان توضيح داد.

نفت بيش از اين هابفروشدو عوايد كسب كند.
 ترور رزم آرا را به دليل روى موافق نشا نشان داده اده او با با فعاليتهاى كمونيستى و عمل در جهت منا رنافع خارجى دها در مسئله نفت دانست.

كميسيون صنعت مخصوص نفت بهرأى گذاشت ون بـ اتغاق آرا تصويبشد.


سفير انخليس از علا درخواست كرد كهـ موضوع اختلاف باكمپانى به داورى ارجاع شود علا با اين

درخواست مخالفت كرد.

## 

گزارش كميسيون نفت مبنى بر ملى شدن صنعت
نفت به اتفاق آرادر مجلس شور ایى ملى تصويبشـ شد.


آمريكا، در تلگرافى به سفير آن كشور در تهر ان ان از عدم
مخخالفت امريكا با ملى كردن نفت در اير ان بـ به منظور
جلو گيرى از افتادن اين كشور به دامان شوروى خـر خبر

تازه از مسئلهنغت وارد تهر ان شد.

| IrYa اسف̇ |
| :---: |




## 

گزارش كميسيون نفت در سنابه تصويبرسيدو
صنعت نفت در ايران ملى شد.

| 1rya ى |
| :---: |
| (*) |
| آرا مجلس قرارداد تتصيف منار |
| (آرامكو بها امضارسيد. |
| Irra |
| مجلس سخنان فروهر (وزير دارايى) در هنڭام |
|  |
|  |
| IrYa |

گزارش كميسيون نفت درمخالفت بالايحه گس-
گكشاييان در مجلس تأييد شد.


سفير بريتانيا در ملاقات با رزم آرا اعلام كرد
انگالستانباهر گونهطر حى كه متضمن ملى شدهصنعت نفت باشد مخالف است و آمادگى شر كت بر ای مذاكره دربارهبرقرارى تنصيف عوايدرامطرح كرد.
 كمیانى، درموردسياست رزم آرادر قضيهنفت بـنه مذاكره

پرداخت.

| Irra إ |  |
| :---: | :---: |

رزم آرا در كميسيون نفت حضور يافت و اعلام كرد كه موضوع نفت بر اى مطالعه متخصصين ارجاع

شدهاست.
[1 اسغند 1

دكتر مصدق در نامهاى به رزم آرا نوشت: ملت


تعلل در اجر ای قانون T9 9 ههر سال MY (درمموردنغت جنوب)استيضاح كردند.
—|rra

 توافق آرامكو و عربستان رابه تعويق اندازندا

|  | هTo آبان |
| :---: | :---: |


وزارت خارجهه آمريكا مبنى بر عدم اعلام توافق آرامكو
وعربستان راتكرار كردند.
1rra
كميسيون نفت بالايحهنفت مخالفت كردو قراداد
الحاقى رابراى استيفاى حقوق اير ان كافى ندانست.
|rra
بيشنهادملى كردن نفت بر ای نخستين بار در خانه
 LTMA دكتر مصدق، حائرى زاده، صالح، مكى و دكتر شايگان بيشنهادى به كميسيون نتفت در موردملى شدن

نفت در تمام مناطق ايران دادند.
Irra
رزم آرابانماينله كمپانى در تهر ان ملاقات كرد و
امضاى قريبالوقوع تو افق آرامكو و عربستان سعودى
رابهوى متذكر شد.

كه هيجّ گونه توافق جلديدى بين عربستان و آرامكو به
|مضانرسيدهاست.
LrYa

دكتر مصدق در خصوص منافع اقتصادى ملى

IrYa
دكتر شايگان در جلسه مجلس به نمايند گان
اطمينان داد كه با ملى شده صنعت نفت در درآمد اير ان افزايش خواهد يافت.

## r

دكتر مظفر بقايیى در جلسه مجلس شور الز بستن



دكانهاى نانوايى خواهد بود.
Irra
رزم آرالايحه نفت زااز مجلس پس گرفت.

فروخت پس از آن واقعه، اين موضوع در كنُرانس اويك مطرح شُدو به عنوان اهر اهرمى براى افزايش قيمت نفت به كار رئ رفت
 مهندسين در آبادان و همثحتين مدير انير نشرئ
 شركت كردهو و مقالات متعددى دريبارئنفت نوشته است. او از قديمى ترين كاركـارينان شر كت نغت است. دربارئ روزهاى ملى شدن صنعت نفت خاطراتى بسيار شنيدنى دارد كه فقط بخشى از آن رادر اين صفحه مى خوانيد.

سال بشش از ملى شدن نفت به صنعت نفت ريوست وِس از كار در قسمتهاى مختلفي در نهايت در بخش مخابرات مشار مشغول به كار


 سمت او نمايندأ اير ان در اوريك و ودر هيأت
 قيمت گَذاري آن نقش مهمى داشت اري او اولين و تنها كسى بود كه نفت اير انْ را راكه قيمت آن
 مزايدأينين المللى به قيمت \ادلا رو دو سنت

كمتر كسى در نسل بيشين كاركنان شر كت نفت مى توان يافت كه نام مهندس

 نيز نتش او در شوك نتنى
 سال ••با در نجفـ آباد متولد شد و و از دانشكدةٔ فنى تهران فوق ليسانس مهندسى گرفت. پس از ايجاد يك كار خانئه برق در در





## قيمتىتر از ملّى شدن

و وخود باورى رابراى اين ملت به ارمغان آورد
 قضاياى مربو بـبه آن به فر فرامونى سيرده شا شدو آن



 انجام كارهاى مهمى نظير ملى شدن كانال سوئز

نفع خود هر كارى را كه مايل بود بهاتمام


 سر انگاليسى هامى دانستندو و حتى به نام دايتى جان نإئئون دربارهاش فيلم مى ساختند و درمعرض تماشاى همكان قراز مى دادنا.. ملى شدن صنعت نت آنحنان شخصيت، شجاءت، جرأت،غيرت


ملى شدن صنعت نفت ايران عملى بود

 در آن زمان هنت خواهر انشان انم مى خوراندند. اين دولت، تمجاوز از دو قرن بر تمام شئون سياسى اقتصادى واجتماعى كشور ماجپنگ انداختهن وبه

پِس از آن نيز زير بار خارجى هاى تازه واردى كه





 اغلب در رأس طر حماى بزر گَ فنى (بهويثّه آب
 كشور رامتحول نمودند. بها اين ترتيب آنها آنهايى

 سربازان گمنام در سال .بآبابا اجر ای قهر ماناتهن خلع يد روشن نمودند در دوران فترت هم بـا با با
 رّس ازخلع يد بـ تهر انو وساير نقاط كشور منتقل شدو شعلهور زنگاه داشته شد.
نتايجى بهغايت ارزشمنـد و قيمتىتر از ازملى شدن درنتيجة تلاش ويشتاركار اين سربازان گَمنام و قبول مسئوليت بس عظيم و خطر اتى كه درآن
 شد.نگّارنده كها ازيكسو سونود در آن وقايع حاضر


 آنها كتاب ها به رشتئ تحرير درآورد. آن چهـ تاكنون بيان و نوشته شاله است، درياريارة سياست

 در آن جريانات بودند. آنها كا كه عمليات اجرايرايى



 تكنولوزی، حتى در سطح انرزّى اتمى است، و و تشويق و ترغيب و اعطاى جوائز به اصحاب آن آن موردتوجه است، قدر اين سربازان گمنائن خلع يد بايدر بيش از اين شناخته شودو وبيشنهادنمانمايم كهب به
 حقشناسى از آن قهرمانان، ساختمان يا يانياى ياد بودمناسب ديخرى بهنام آنهادادريالايشخاه آبادان
ساخته شود.

وحتى خرمشهر وروستاهاى اطر اف، صددرصد وابسته به اين نيرو كاهابود.
قبول مسئوليت براى كار و در تا تخين
 جهانى قراركرَ


 شجاعى برمى آمل كه از مـتى تبل با با كنشتن قانون ملى شدن صنايع نفت از تصويب مجلس شورواى ملى واحساس شخصيت وغرور و خودباورى، با با تلاش و كوشش طاقتفر سا خود را آمادة قبول




 آكاهى وتكنيى بالاى ايرانى در آن شرايط زمانى


 از قطعات مهم آن كه نوع وارداتى آن كارآيّى نداثشت،بدست تواناى يكى ازمهمين سربازان گمنام در كاركاه اصلى آبادان ساخته شد و و اعجاب

 رختخواب خود رابه نيرو كاها برد و بيش از زو دوماه
 از كار بيغتد، به خصوص توريبين هاى جايدي كهي واردشدهـبود. همحثنين متخصصين ايرانى توانستند
 درنهايت سامتمتوبامهارتوتوباكمترين بيشامد ناكوار خاموش كنتدو درتمام اين دوران بها بهترين ينـين وجه از آنها حا حفاظت و ونگها


 آن نا توانستند اين غرور، خوديباورى و و شخصيت حماسى راكه دز نتيجه ملى شدن نصنصب آن ها شده بود تا زمانى كه هالايشخاه در اختيار اختيار


درمصر از آثار وتبعات آن بود كه مى توان آن راز ارمغانهاى حاشيهاءاى ملى شدن دانست.
 بز گگترين مجتمع صنتعنى خاورميانه و شامل
 ازآنها متعلق به يك دور دوه بود و و ساخت مخصوص به زمان خود ر را داشت. ظرفيت




 بيّحيد. واحدها كار كردهونسبت به كار آنها آشنابي كافى

 آنها على غنم عدم بضاعت علمى و شايستى لازمَ تُستساه هاى كليدى پالايشخاه را در اختيار راشتهن و با سماجـت و و سرسختى و و با يُتيبيانى رؤساى انگاليسى خود اجازهن نمى دادند هيجّ ايرانى
 خلع يد غير از معلودوى از كارهاى غير غير مهمه، بقيه
 قبول مسئوليت درهنگام خلع يدا انگايسىمها
 يكطرف عهمردار شدن پـرستهای كليدى آن
 اندك اشتباه، ناآكاهمى وكم دقتى درم محيطى آكنده از مخازن و ولوله هاى تحت فشار و و كرمايش صدها درجه أب و و بخار و مواد نتينى موجب فجايع مصيبت بارى نظير حريق و انفجار


 كار در آنجا (بر ای شركت ملى) نبو بندنـ. كار كنان


 راشتتد كهبالافاصله دوبارهبا التماس دعوت
 دستغاه هايى نظير نيرو گاه كه به غايت ايت حساس بودو آب و برق و ورونائى و تقريياً حيات آبادان


گلاسگوى انگليس بود،بفروشد.




 منابع مالى آنها به انتها رسيده است است وبه او او دستور دادند كه عمليات را متوقف كند، كار كنان ران را مرخص كند، و همةٔ تأسيسات رابر تينيند و فقط




19•1به نفت دست يابد.

## تشتكيل شـركت نـت انگَلو چـرشـن

شركت نفت برمه، شر كت نفت انگا رِلويرشن

 فروش عام عرضه كرد.



 چجرچيل كه در آن هنگام مردى ميان سال، و وزير

شركت بی بی امروز است، كه يكى از بزر گترين شر كتهاى نفتى جهان است..

## عمليـات اكتشـافى و كشـف تهت

 در سال 19•1ميليونرى انگاليسى به نام ويليام ناكس دارسى، ، دربارة كرفتن يكى امتياز نغتى با با مظفر الدين شاه قاجار مذاكراتى اتى كردو اين اين امتياز رابهدست آورد. به موجب اين قرارداد انحصارى عمليات اكتشافى در منطقةُ وسيعى


 مى شد، و به علاوه وعده داده شاده شد كه كا $ا$ درصد
 دارسى مردى به نام جرج استخدام كرد كه عمليّات اكتشافى رانى را در سرزمين هاى بيابانى اير ان انجام دهدا بسيار سخت بود: ا(آبله گسترده بود، راهن اهزنان و و خان هاى مسلّح قدرت داشت ورد بود، و درجئ حرارت غالباً به بيش از مهم درجأئ
 دارسى كاهش يافت و او مجبور شد كه بيشتر حقوق خودرابه شركت ديخرى به نها نام (اشركت


بـى پي
در ايران از تأسيس ثا اخراج

تاريخحچٌ شر كت ملى نفت ايران بر روى وبسايت اين شركت موجود استى استـور زرير گزارشى كه در دائرةالمعارف اينتزنتنى
 پرشن آمده است عيناً ترجمه شده است استر اين گزارش صرفاً مربوط به تاريخحهُ شر كت بريتيش پتروليوم است كه از ازبتدا فعاليت خود را باعمليات نفتى در ايران، و ور بانام (انگلويرشن اويل كامنیى) شروع كرده بود. در همين مدخل ارين ارجا موضوعهاى مرتبط داده شده است. البته طبيعى است كه در مواردى كه مربو روابط اين كمپِانى با ايران مى شود، بايد به

 در دسترس محققان خارجى قرار مى گییرد، مى تواند مفيد باشد. شر كت نفت انگلويرشن 'در سال 19•1 ميلادى به دنبال كشف يكى ميدان بزر گ نتنى در مسجد سليمان ايران تأسيس شد

 شركت بعدها در ها $19 \times 1$ به (اشركت نفت
 اهـ آمد كه به بیبى

رفتند تاجادههاى جلديلى را افتتاح كننل،و وبراى نشان دادن اعتراض خورد، از بازديد تأسيسات

نتنى خوددارى ورزيدند.
در 19M1، تيمورتاش كها كه براى نامنويسى
 سوييسى به ارويار فتهلهود، تصميم گرفت با باستفاده
 در زير مى آيد، نوشتها است است از جان كان كدمن، كه نشان مى دهد تيمورتاش با با ندت و وبى گيرى در آن سفر كوشيده بود همأه مسائل مهم مو جود را را حل كندوموفق شده بود كه درزمينئ اصول قرازداد جايد به توافق دست يابد: او به لندن آمل خوردو ونوشيد و شب و وروز به مذاكره گذراند. مصاحبه هـه هاى متعددى صورت گفت، دخترش راشوهر رهر داده، پسرش را را به مدرسها ایى گذاشت (مدرسئ (هرو )،)، بامعاون
 تغيير اتى روى داد، و در بينابين همة أين ورين وقايع به توافقى موقت بر اصولى كه مى بايست درين در سند جايدى گنـجانده شوند، رسيديم، و و بعضى از از ارقام و كليات رابه زمانى دورتر واكذذاشتيم. با اين همه، در همان حال حال كه تيمورتاش
 مذاكره و مباحثئ مشروح و مغصل، تو انسته است مذاكر ات را به سرانجامى قاطع بر بر ساند، معلوم شد كه مذاكر اتى كه در لندن انجام شد، به بن بن بست رسيده است.
وضع در ا9 14بدتر هم شد، زير اتند عامل
منفى دست به دست هم دادند. در بازار جهانى مازاد عرضةٔ نفت وقوع يافت، بيى ثباتى ناشى از بحر ان اقتصادى نوساناتى به بار آورد كه به سبـ سبب

 شر كت نفت انگالويرشن به دولت ايران اطلا
 بالغ مى شود، در حالى كه در هممان سال ماليات
 شد، به حدود . .......را پوند بالغ شد.
 كاهش يافت، درآمدى كه كمٌانى با محاسبات خود براى دولت ايران درنظر گرفت، كادي كاهش يافت. اين كاهش شديد در حق الامتياز

اير انيان براى تجايدنظر در قرارداد دار دارسى اين
 19.1 با دولتى غير مشروطه زير فشار و به نحو ظالمانه بسته شده است بـه غار غارت مى رود. تيمورتاش براى تقويت موضع خود از مشاورههاى كارشناسان نغتى فرانسوى و و سوييسى بهره مى برد. خواست ايران اين بود كه با تجديدرينظر در قرازداد هو درصد سهام شر كت نفت به آن واكاگذار شود. تيمورتاش براى معابله با اعتر اض ها هاى




 توليد شده به ايران واگذار شود. همحتخنين او تأكيد مى كرد كه كمپانى بايد منطقُّ مورد امتياز را
 عمليات كمهانى رابه منطقئ جنوب غربـي اينى اير ان محلدود كند تا اير ان بتواند امتياز عمليات اكتشاف و استخراج را با شرايط بهتر به كمپِانى هاى غير انگگليسى بغروشد.
 سود كمپانى، موضوع ديگُرى كه از نظر او دور دور
 شر كت هاى مختلف وابسته به آن سبب می شود كه ايران نتواند ارزيابى قابل اعتمادى از ميزان
 ترتيب او خواستار آن بود كه كمهِانى علاوه بر بر لندن، در تهران نيز به ثبت برس بـد و حقوق

 كذراند كه به موجب آن كمانِ آنى ملزم می شد معادل $\uparrow$ ادرصد از منافع آتى خود آن كـر اير ان ماليات بيردازد.
با توجه به تعلل هاى كميانى، اير ان تصميم
گرفت كه نارضايى هاى خود انيرابا ابراز دارد. مطبوعات ايران تشويق شدرند كـد سرمقاله هاى تندى در انتقاد از شر ايط قرارارداد دارسى بنويسند. همحثنين هيأتى شامل رضا شا شاه و ساير شخصيت هاى سرشناس سياسى وراس ونا روزنامهنگاران به مناطق اطر اف ميدانه هاى نغتى

نيروى دريايیى انگليس بود،،بخشى ازاين شر كت
 را از محل نغتى كه در اختيار خود داشت كند. شر كت نفت انگیيس -اير ان •هدرصد سهام شركت جديدى به نام (شر كت نفت تركيه هيه ) را
 تأسيس كرده بود تا در منابع نفت امْرِ اتورى
 كرد. به دنبال آشوب هاى دورانى جنان جهانى شركت گلبنگيان تجديد سازم در 19YV در منطقئ كركوك عراق بـي به مقدار معتنابهى نفت دست يافت و نام كمپّانى به (اكمِيانى نفت عراق) تغيير يافت. در اين ميان در داخل اير ان مخار ان الفت هايى با با امتياز نغت دارسى و وفاد قر ارداد باد او كه به به موجب آن تنها 19 درصد سود خار الص آن نـا نصيب ايران مى شد، بالا كَرفت. از آنجا كه بر برنامه هاى تو سعأ صنعتى و اصالاحات ديگُرى در ايران از محل درآمدنفت تأمين مى شد، نبود اختيارات دولت


 آن، به نظر مى رسيد كه تجديا نـينظر اساسى در مفاد
 اصلاحاتى كه درآمدهاى سالانئ اير ان ران رابهبود بخشييده بود، كميانى كه در گَششته قدر تارتى داشت وبراى قدرتنمايیى هر كاه انتظارات و توقعاتش
 را قطع مى كرد، ديخر قدرت سابق خود را راز

دست داده بود.

## مذاكرات دربـاره تجديد نظر در قراراداد در

كوشش هاى ايران براى تجديدنظر در
 تهران، لوزان، لندن و پاريس شد. از از سوى ايران

 و در عين حال اسماً وظايف وزير امور انر خارجئ اين كشور رانيز بهعهلده داشت.طرف مران مذاكرئ او او از طرف شركت نفت، جان كدمنز مذاكرات از سال 19Y^اتا 19YYادامه يافت. منطق

ملى شدن نقت و كودتا
ا- ا-نارضايتى ايرانيان بابالا كَرفتن نارضائى اير انيان، تمايل به ملى

 از عوامل نارضايـى ها بود. مثاح در 194V، كميانى
 يوند (معادل זا اميليون دلار )اعالام كرد، وسهم ايران فقط لميليون يوند شار. عالواوه بر اين عامل



> در اين باره حنين نوشت:


 نمى شـ. كار كران در زاغهه هايعى به نام كاغدآباد

قرارداد جديد در اوايل خرداد 19 با به تصويب مجلس و روز بعد به امضاى شاه رسيد.

## قرارداد س 194

 مناد قرارداد جديد امتيازات ات جديدى بـر به مدت •9 سال واكذار مى كرد. در اين قراردارداد
 صورت ماليات بردرآمد، و همحجنين تضمين پرداخت حداقل سالانه . . . دولت اير ان كنجانده شده بود. اين تغيير هر تيند ظاهر أمطلوب به نظر مى رسيد، اما نظر عمومى بر آن است كه دولت اير انر در در اينجابه اتلاف
 قرارداد دارسى

ايران سوءظن به سوءنيت كميانى رابالا برد و تيمورتاش علامت داد كه طرفين بايد مذاكرات ات

> راادامه دهند. اندكى بعد رضاشاه با نشان دادن اقتدار
خود مستقيماً در مذاكرات شر شر كت كردر شا شاه
 حضور يافت، و پس از از آن كه بی بيا بياقتى تيمورتاش رادر رسيدن بـد به توافق اعلام كرده، نامهاى رابه كابينه ديكته كرد كه به مو موجب آن

 راقطع مى كند و خواستار لغو امتيازات دار دارسى


 حسن تقىزاده، وزير جايد ايرانى مسئوليت

هم خود ايران بى ثبات شده اند و ممكن است به دامن كمونيسم بيغتند. وبه اين ترتيب (توليد نتفت ايران و ذخاير نفتى آن به دست كمونيست ها خواهد افتادا) و (آنگاه ديرى نخو آند
 آكست آن سال سازمان (سيا) ى آمريكا با با دادن رشوه به سياستمداران، سربازان، دار ار و دسته هاى آريا خيابانى، و روزنامه ها و اطلاعاتى كهي سفار سارت انگگليس و سرويس مخخى آن تأمين مى شد، كودتايى ترتيب دادند. مصدق سرنگرينون شد و و محمدرضايپهلوى، شاه اير ان، دوباره برسر كار آمد.

كنسـرسيوم
پس از تغيير رزيم، نغت ايران دوباره جريان يافت، و شر كت نفت انگگليس -ايران، كه نام آن بـن به بريتيش پتروليوم تغيير يافته بود، كوشيد به جايگان
 مخالف بود كه دولت نمى توانست چنين وضتى رااجازه دهدل. ا)به جاى آن يك كنسر سيوم بين المللى با نام ملى شدهُ (شر كت ملى ملى نـت
 ايران، فقط يكى از اعضا، با با با درصد از سهام بود. كنسرسيوم مو افقت كرد كه منافع رابر اسر اساس .ه. كنسرسيوم دفاتر خود را در اختيار حسابرسان ايرانى قرار نمى دهل، و وبه اير انيان اجازئ عضويار در هيأت مديره نمى دهد. با بيروزى انتلاب اسالامى، كليئ قر ارهاى قبلى لغو شد، و به دنبال خروج كاري كارمندان خارجى از صنعت نفت ايران، كارشناسان ايرانى كنترل كامل امور شر كت ملى نفت ايران رابه دست گرفتند.

پِى نوشت:
1- Anglo-Persian Oil Company (APOC)
2- Anglo-Iranian Oil Company (AIOC)
3- British Petroleum

## 4-BP

5- William Knox D'Arcy
6- George Reyolds
7- Longhurst, Henry, Adventures in Oil: the story of British Petroleum, London, Sidgwick and Jackson, 1959, p. 21

8- Burmah Oil Company
9- John Cadman, 1st Baron Cadman

خوددارى كردند و يالايشگاه آبادان تعطيل شد.
 توليد نفت از ذخاير ديگر خود در خليج فارس را افزايش داد.
مصدق مذاكرات خودرابا كميانى درزووئئُ

 كه رسيدهايى كه صاحبان انـان تانكرها از از ايران



 رئيس جمهورى آمريكا، و هنرى گريدى، سفيري آمريكا در اير ان با مداخله در ايران ايران مخالفت

 كوشش هاى آمريكا، و ديوان عدالت بين المللى معطوف بر آن بود كه منازعه حل حو و ونصل شودي،
 شناختن ملى شدن نفت ايران، هم از طرف دولت انگگلستان و هم از طرف مصدق مر ري رد شد. در پچندماه بعدى بحر ان حاد حادتر شد. در اواسط 190 كوشش شاه ايران براى بر كنارى مصدق منجر به شورش هايـى در سر سراسر كشور شد و مصدق با قدرت بيشترى به بـر سر كار باز گشت. اما در همان حال حكومتى ائتالافى كه بر سر كار آورده بود، سست و ضعيف بوده، زيرا
 عملدة درآمد دولت از بين برودو و اير انيان به كفتئ كينزر (نويسندهٔ كتاب همةٔ مردان شاه) (اروز به روز فقيرتر و غمڭين تر ) مى شدند.

## كودتا


محافظه كارتر و ضد كمونيست تر بر سر كار آمدند
 آمريكا ديگر با مداخله در اير اير ان مخالف نـو نبود.
 نبود، زيرا سفارت انگاليس و كارمندان ان آن در اكتبر
 انگَلستان توانست از احساساسات ضدراند آمريكا استفاده كند و وانمود كند كه هم مصدق و
بزر گ بود.

به موجب قرارداد سبرا 19 بارضاشاه، شر كت
نفت ايران و انگگليس وعده داده بود بار كه به كار ركران مز د بيشترى بده وهد و و امكانات بيشترى براى ييشرفت آنها فر اهر اهم كند، هم مدارس، بيمارستان، جاده و تلفنـ. اما به اين وعدهها همل نمى كرد.
در ماه مه 1999 انگُلستان يكا (قرارداد
الحاقى نفت) را بيشنهاد كرد كه به مو موجب آن تضمين شده بود پيرداخت حق امتياز از
 تعداد بيشترى از ايرانيان براى سمت هـر هاى مديريتى تربيت شوند. امادر آن آن قرارداد بـه اير انيانيان در مديريت كمیانى جايى منظور نشد و و حق
 وزير ايران سعى كرد كه با با سر ويليام فريزر مذاكره كند، فريزر او را مرخصر كر كر كرد و و به انگالستان باز گشت.
دردسامبر •190،به تهر ان خبر رسيد كه كميانى
نفتى عربستان آمريكا، مو افقت كردهر اسه است كه منافع
 كند.وزارت خارجهئ انگليس فكر قر ارداد مشابهـى باشر كت نفت انگاليس -ايران رارد كرد. در اين زمان بيان خشم ايرانيان درمقابل بى علاقگى به ملى كردن بان بانبود رو حيأ عزا ادارى
 كه مخالف ملى كردن بون بود، خود ران رانمايان كردي. بهعالاوه وقتى يكى ديپلمات آمريكايى كه به
 تحريم انگگليس عليه ايران (اهم اشتياق و هم
 جلسه را ترك كردند.

## ملى شـدن

در ماه مارس 1901، مجلس ايران رأى به ملى كردن شركت نفت انگگليس - اير ان و و امو ال
 سياستمدارى به نام محمد مصدق را را بسيار
 شمار مى رفت، رأى داد. اين موضوع منجر منر به
 اثر آن كشورهاى خارجى از خريد نفت ايران

كاتوزيان ^ ساله، و در هنگام كودتاى Y پپروهش هاى او دربارهٔ تحولّاتى كه بين اين دو روز در تاريخ ايران روى داد، اعتبار
 كه نظرهاى او دربارة انگيزْه ها و علّت هاى
 داورى او دربارئ سرانجام اين نهضت در
 همئ كسانى كه در آن دوران فعّال بودند، يا پس از آن دوران در اين باره پ夫وهش كر هردند،
 انگليسى نوشته است. مشهورترين كتاب او اقتصاد سياسى ايران، از مشروطيت تا

 تحولات دوران ملى شدن نفت ايران مربوط مى شود. ازجمله كتاب هاى ديگر او تضاد دولت و ملّت؛ نظرئُ تاريخ و و سياست در ايران و مصدق و مبارزه براى قدرت در ايران هستند. درسفر كوتاه دكتر كاتوزيان به ايران فرصتى مغتنم براى مصا دست آمد با ذكر اين نكته كه اين مصاحبه در گزارش هاى ويزهٔ مجلئ اقتصاد انر زیى، به دو مناسبت، سالروز ملى شدن نفت و صدمين سال صنعت نفت ايران، درج خوا اهد شد كاتوزيان اين دعوت را پذير فت، با این
 نمى كند، بلكه مطالعاتش عمدتاً درباره تاريخ و جامعه شناسى تاريخى و ادبيات فارسى متمر كز بوده است. اما اضافه كرد "اگر حيزیى به نظرم بر سد كه شما بـر بتو انيد
 گفت." حاصل گْته ها و نظر هاى ايشان در چند زمينه تنظيم شدند.

دكتر محمدعلى همايون كاتوزيان، كه 199^ تا 19^9 در انگُلستان، ايران، كاناداو وا

 آكسفورد مشغول به كار است و در عين حال كتابى درباره تاريخ ايران زير چحاپ دارد. در زمان ملّى شدن صنعت نفت،

دانشمند علوم سياسى و منتقد ادبى است. تحصيلات رسمى او در اقتصاد و جامعه شناسى است. او در سال هاى بين

## اقتصاد سياسى نفت در ايران در كَتتَو بادكتر همايون كاتوزيان



وجود داشت. ولى بعد از جنگگ در اير ان متفّقين به معناى نظامى حضور رييدا كردند و دخالتي در مسائل سياسى ايران بيشتر شد.

##  شـدن تْفت

در اين زمان بود كه زمينئ سياسى برا بـي
 اين مسأله كمتر تأكيد شده است. نظر من اين است
 سخنان دكتر مصدق و يارانش هم اين موضوع به خوبى بيدا است. در سخنر انى هايـي كه در


 نكند و بر ای اين كه مملكت بـن به استقالال كامل برسد. مى كفتند اگر به استقالال كامل دست دست
 غير آن صورت، تا زمانى كه قدرتى تـى خار تارجى
 است، صحبت كردن از دمو كر اسى معنى نداردرد.
 دوّم بود و جنبةء سياسى اش بسيار قوى تر بود.



 شد، اما ازنظر شر ايط بهتر از آن، كه در آن زمان





سال •199 انفت توليد مى كرديم.
 حرف باطلى بود. اما به هر حا حال اين عدم تو افق
 آيا دولت مصدق حاضر مى شود درمقابل دولت و شر كت انگليس كوتا تاه بيايد، يا اين كه مى خو اهد كوتاه نيايد و سرسختى كند و بايستد.

[^0]حدود توجهى شد. و در آن زمان همـٔ اين در آمد صرف ارتش (خريد اسلحه ور و

غيره)مى شد.
دخالت هـایى انخگلستانتان
يكى از عارضسه هاى منفى نفت اين بود كهي يـي پايگاه مهُمْ اقتصادى برای اين انگليس در ايران ايجاد كرد، به طورى كه انگَليس براى حفظ منافعش در
امور سياسى ايران، به خصوص بـي بهصورت غير مستقيم دخالت مى كرد. البتّه بايد كفت ما ما شو اهدى نداريم كه نشان دهد در زمان رضان رضاخان انگليس به صورت مستقيم دخالت مى كـيمردر.
 وسواسى ضد انگاليسى بود و از انگا انليسى هـا وحشت داشت و از اين نظر مواظب بود. با
 داشت تا اين كه سرانجام كار به قر ارداد 194 اد 19
 شهريور •r هم كه رضاشاه رفت، انگليس قدرت اصلى درميان متفّقين در اير ان بود. از آنجا كه دخالت انگاليس در سياست ايران در در جهت منافع خودش بود، نه در جهت منـي منافع ملّت اير ان، نهايتاً منجر به وضعى شد كه ما ما رابه دورة
 آيا اكر نفت نبود دخالت استعمار در اير ان كمتر بود؟ پاسخ اين سؤال اين است كه اكِ اكر هم نفت نبود، بالأخرهطبق سنت، انگُليسى ها دخالتى التى در
 صورت انگليس نفع اقتصادى زيادى در ايران
 داشته باشد، چون ايران در در موقعيت ايد آل در در
 موقعيت ايران ازنظر روابط با دور دونت هان انـ خارجى تقريباً مثل افغانستان بود، يعنى آن
 مى شود؛ البته غير از خوز ستان و نغتى كه آنجا
 اكر نتق وارد اقتصاد ايران ــمـى شــد؟ از نظر خيلى دقيق تاريخى اين سؤا جواب ندارد، چپون اين اتفاق نيفتاده، و نفت
 كه اكر نفت كشف نشده و وارد اقتصاد اير ان نشده بود، اير ان خيلى فقير تر تر بود و و درنتيجه از از
 آنجا كه بر درآمد دولت و و درآمد ارزى كـن كشور
 عوامل منغى اين بود كه برخى از از روندهاى سنـي سنتى جامعه، ازجمله استبداد دولتى التى بر براثر در آمد نفت تقويت شد. البته استبداد اد نفت بـن بهو وجود نياميامد، بلكه يك نظام سنتى بود كه بـى اغر اق مـ مى توان


 متكى به ماليات هاى ارضى و مالكيت الكيت اراضى ارنى بود كه درنتيجه آن دولت اين امكان انـ را راداشت كه
 داشته باشد. درآمدهاى نتتى اين روند را را تقويت


 مى آمد، تسهيالتى در اختيار دولت در قراز می می داد كه در غير آن صورت نمى تو توانست داشتنه باشدل،
 شهر ها. درآمد نفت از او اسط دورة رضاشاهاه، از

سطح بين المللى مطرح شد، درست است، امـا ما ما مبالغه هم نبايد كرد. از لحاظ بـر بين المللى،
 مبارزات نهضت آزادى هند بند براى رها شدن از از استعمار چند تِقرنى مستقيم انگليس بود، و و موفّق هم شد. در سال 194V، درست سه سال و و چند ماه قبل از ملى شدن نفت، هند پـ پـ از از بيست
 امپر اتورى بريتانيا رها شد. البته كارى كها اير ان

 انگَليس. حزب وفـد كه در مر مصر دولت را را به به دست داشت، و رهبر آن نحاس پاشا كه نخـ وزير بود، از مصدق دعوت كردند و و و تظاهر ات و استقبال عظيمى از او شد. بله، در عر اق هـر هـم بيش از سقوط رزيم سلطنتى آن كشور، مصدق محبوبيت داشت. اما مبالغه نبايد كرد. ما در دورهٔ نهضت ملى نماد خوبى از از خودمان نداريم و نتوانستيم از فرصتى كهـ ايجـي ايجاد شده بود، درست استغاده كنيم. با تمام اينها بايد كـي كـت كه ملى كردن نفت كار مهمى بود. اين نهضت
 دمو كراتيك بود. البته آنچجه وجود
 باعث ايجاد ديالو گ شد. به علاون باوه، بر اثر نهضت ملّى بود (با اين كه شكست خورد دو كه كه قرارداد كنسر سيوم بسته شد. بدو نـون آن نهض




 بزر گترين امپر اتورى جهان ان از اين مملكت
 بود. من نمى گويم نهضت ملا ملَّ سبب شكست خودش شد. حرف من اين است كه نهض ملّى در حالى كه مى توانست پيرورز شود، در در شكست خود سهيم بود. به عبارت ديگر يـر با با


 كه رهبر ان اين نهضت جزو اين ملت بودند و

دربـارهُ در آمدهـاى نْقتى تا چچند سال پس از اكتشاف نفت درآمد آن آن
 اختلاف با شركت نفت اير ان و انگاليس برس بر بر انر
 شر كت نفت يك ميليون پوند (كه در آن موقع پول بسيار زيادى بود) به صورت على الحساب، يادقيق تر بغوييم "دستخوش" "داد. در اوايل دورئ دورة رضاشاه بود كه اين بحث مطرح شـد شد كه آنها حقوق ما را به ما نمى دهند دوند در ز زمان قاج دولت مفلس بود و در آمد قابل توجهى نه انـ از
 از شر كت نفت به دست دولت مى رسيد، درمقابل احتياجاتى كه داشت مبلغ ناتِيزى بـيود.

 درآمد نفت آهسته آهسته شروع به مؤثر بودن
 سال هاى اول، كمكـه هاى خارجى آمى آمريكا از درآمد نفت مهم تر بود (مقدارش بيشتر بود) بـعـد از آن در آمد نفت و مقدار صادرات نفت خـن
 Tr.• از غلط كارى، خرج كردن بی بی حساب پول نقد و و سياست اقتصادى درهاى باز، شروع مى شود.

## ديكتاتـورى و استِبـداد

 از ديكتاتورى او است. ديكتاتورى با استباد استبداد
 است. آن جیيزى كه به استبداد كمك كرد رد و آن
 ثابت بود، مقدار صادرات بات بالا مى رفت، تا تا اين


## تأثڤيرهـاى داخلى و خارجى ملّى شــدن

 اين كه مى گويند در ماجر ایى ملى شدن بعضى از خواست هاى ضدا بيدا كرد، غرور ملّى تقويت شد، و ايران دردولت سازى مى كردند. اما مقدارى هم از طرف

 دخالت كنند. بعضى از خود ايرانيان از آنها

 به سابقأ سنتى استعمار انگاليس و و روس (كا


 داشت انگَليس بود. يكى از انگیيزه هار آن آنها هم منافع شر كت نغت بود و اين هم سبب می شد كه در امور سياسى اير ان دخالت كنند. به هر هر حال اين نظر كه انگالستان . . با سال تمام مداواوماً و در
 مبالغه است.

 كردن نفت جداى از اين عور اين امل بود. تمام تام تأكيد ملّى كردن اين بود كه "ا"نها" (انگليسى ها مان از اينجا بروند. وقتى كميسيون نفت مجان انـي كس -گلشائيان را رد كرد، مصدق لا لايحهٔ ملى
 مشهور "به نام سعادت ملت ايران و و به منظور كمك به تأمين صلح جهانى..." شروع عمى شود.

## تأثيرهاى مثبت و منفى نفت

 در تّو سـعـهطبيعتاً در كشورهاى داراى نفت پتانسيل توسعه و بيشرفت اقتصادى و اجتماعى بيشتر

 يك كشور مصنوعى است، اميد اين كه اين كشور



 و اجتماعى بشود، طبيعتاً پتانسيل زيادی ايّ ايجاد
 مفت خخورى مفيد نيست. مفت خورى يعنى يـنى اين
 يعنى پول كار نكرده خرج شود.


جاسوس است، نو كر امريكايى است اطر افيان مصدق ترسيدند. همين قرارداد با با بانك بين المللى مثالى جالب است استـ مصدق در ابتدا حاضر بود بيشنهاد ميان ميانجى گرى بانیى بين المللى را بيذير د. اما وقتى حز حزب تو توده
 مصدق تر سيدند. به ويزه آقاى مراى مهندس
 كَتند براى اين كه ما تهمت نخـي ابتداى قرارداد نوشته شود: بانـك بين المللى ترميم و تو سعه از طرف دور دولت اير انـ انـ آن وقت
 قرارداد بيايد. بانکى بين المللى كفت اريار اگر عبارت "ازطرف ايران" نوشته شودن، دولت

 مهندس حسيبى به قولى ايمان داشت كه بيروز خو اهد شد، چجون مى كِّت در اين باره خواب نما شدهاست

موضوع بيجّيده تر از اين است. البته يك مقدارى
 خوشنامى و اين ترسى كه هست وس زمينه دارد و و واقع بينانه است. يعنى رهبر ان نهضت ملى ملى مى ترسيدند تهمت بخرونـا غيرواقع بينانه نبود. وقتى شما كار خـد مى دهيد، سخت است كه قبول كنيد كه همه به به شما فحش بدهند و بكويند جاسوس هستيد. اين موضوع يبحچيلهنتر از آن است كه آدم فكر مى كند.

## وحشـت از حزب تّوده

 دولت مصدق ييشنهادهاى بسيار خوبى، مثلاُ پيشنهاد بانك بين المللى را رد كرد كـي كه .بترين و ممكن ترين بيشنهاد بود. قبول آل آن مى كرد. مصـق در ابتدا حاضر به هِ يليرش بود، ولى به محض اين كه بانكى بين المللى به به اير ان
 او نهضت را به امريكايى ها مى فرو شدل،

ملت خودش، به هر حال بيش از آن ظرفيت نداشت. رهبرى كه مى ترسد ملّت به الـ او تهمت بزند كه جاسوس است، قادر به تصميم درست و عمل درست نيست. به اين ترتيب حرف اين نيست كه ملت همه چجيزش در درست بود فقط رهبر ان نهضت ملى اشتباه كردند. يكى از ويز گیى هاى جام جامعه ايران اين است است

 استعمار، همه هورا مى كششند. اما اگر بخويميد قرارداد بسته ايد، يكى مرتبه پشت سر شمـا
 اجتماعى توجه به اين موضو عمهمه است. درواقع حرف حزب توده، نه بها اين علت كه حـن حزب بـن توده كُته، بلكه صرفاً به خاطر اين كه قر اردادى بسته
 اينها هم عامل خودشان بون بودند.

## كودتای YA مرداد

اگر كودتاى Yイ
 در بلندمدت به همان وضع ادامه بامه بدهد. يكى از نكات اساسى كه مى توانست اوضاع را تغيير بدهد، توافق بر سر نفت بود. يعنى اگر دولت
 كودتاى ی٪ مر داد اتفاق نمى افتاد. اما وضا وضع آن


 افشارطوس. در همان موقع سازمان "سيا"هم
 درست كرده بودند كه فقط فحش نامه بود بودند. وضع موجود اين بود كه مصدق نه بـن با انگليس بر سر نفت تو افق مى كرد، و ونه قانون را را به كار مى برد كه جلو اوباش را بڭيرد.

## نـخاهـي بـهـه رو انشـنـاسـى

گاهى دربارهٔ مصدق اين برداشت پيش مى آيد كه كويا او در جاهايى قهرمان انـ شدن و وران قهر مان ماندن رابه منافع ملَت ايران تر جيحّ مى داده است.من نمى توانم چحنين چیيزى بيان كنم، چون

منافق غير صنفى و شخصى با احترام به تجربيات همكاران اير انى پيو ستگى خو ايو را به كانون مهندسين اير ان انـان اعلام داشتند. كانون مهندسين آبادان در شر ائط تاريخى بسيار حسّاسى با نهايت سرعت و و به منظور انجام بزر گترين آمال ملّى يعنى اداره و راهنمائى صنعت نفت و حفظ وري و نگهبانى از تأسيسات نفت جنوب تشكيل كرديد.

- هدف و مقصود مهريندسين آبادان صددرصد حول محور صنفى دور زدهن و از لحاظ تمر كز عظيم صنعت نفت ور ور جيوستگى اكثريت قريب به اتفاق اعضاء كانون به اين دستگاه منظورى بـجر بري تفكر و تعمق درباره اداره و ادامن امه امور پالايشگاه و سعى در ترقى و تو سعه و ور حل مشكالات صنعت نفت در بين نبوده و ونمى توانست باشـد.
كادر فنى و مهندسين آبادان به خاطر عظمت ميهن و پيش آهنگیى در مبارزه و و جنگگ نغت مى خواستند با نشستن دور هـ هم و و تشكيل يكى سازمان كامالا صنفى و طرح نتشه هاى تكميلى و پروزه هاى صنع انتى و در دست گرفتن ابتكار عمليات فنى (از نظر
 شر كت سابق و دولت انگالستان را رد در مورد ادارة تأسيسات فنى به دنيا ثابت كنند. گو اينكه عملاً مهندسين اير انى موفق بـي به شكست دشمن و سربلندى ملت اير ان در بيشگاه جهانيان و ملل مترقى گرديدند ملد ولى
 فعاليت هاى خستگی نایذير انفر ادى اعضاء كانون مهندسين ايران ( شعبه خوزستان بدست آمد و كانون چنانیپه بايد موفق به تجلى و تظاهر صنفى در اين مورد نگر ايرديد.
 كه اگر كانون ما در هـدف و ونيّت او ليه به طور شايسته موفق مى گر ديد فعاليت هاى فردى اعضاى خود را با به وسائل گوناگَون به ملَّت اير ان معرفى نمو ده و و به حساب كانون جلوه گر سازد، اقتدار

كانون مهندسين نفت خوزستان كه در زمان ملى شدن نفت بيش از ده سان سال از تأسيس آن مى گذّشت در جر جريان ملى شدن نفت جان تازهاى گرفت و و تحر ويزهاى بيدا كرد و از جمله اقد اقدام به انتشار نشريهاى نمود كه اولين شمارها آن در خرداد ماه اسrا منتشر گرديده است. ضمن تشكر از مهندس حسن ايزدى كه اين نشر يه رادر اختيار ما قرار اردادند ـ بر آن آن
 اولين صفحات آن نشر يه به چاپ است را به عنوان يكى سند تاريخى عيناً در اختيار خوانند گان اقتصاد انرزَى قرار دهيم. اين سند و اصولار الا انتشار چخنين نشريهاى به خوبى منعكس مى كند كه ملى
 چهه شور و شوق و اميد و غرور و ر رقابتى را در مهندسين نفت جنوب بر انگیيخته

بود.

## تاريخچحئ كانون ما و آثيه


 علاقه مند به بيشرفت صنايع كشور دور دور هم جمع و شالودهٔ كانون مهندسين را
 وصول به آرمان هاى خود هود با جا جدو جهـد تمام شروع به كار كردند. در طى ده سال كانشته تا تا جائى كه مقدور بوده است كانون خدمات مؤثرى را در راهنمائى دستگاه هاى فنى به عمل آور و با مطالعه در اعمال گذشتهن و اخـذ نتيجه
 تشكل كانون از طرف اعضاء كوشش و و مجاهدت شدهاست. در سنوات اخير بر اثر تجارب زياد و با كذشتى كه اعضاء در نتيجهُ انصر اف از از
 اصلاح و قدرت صنفى كانون بيش از پيش فزونى يافت به طورى كه دولت ها ها

 به آن نگريسته و در اغلب موارد از نظر مشورتى كانون حسن استقبال مى كردند.
 كارشناسان خارجى از ايران مهندسين شاغل در شر كت نفت سابق، خود را را در برابر مسئوليت بسيارخطير و وظيفه بس دشوارى يافتند.
ملَت اير ان كه در راه ملّى شدن صنعت نفت آن همه جا جان فششانى و از از خود گذشتگیى نموده بود با كما كمال بى صبرى از ما انتظار داشت كـت كه با با اندو خته هاى علمى و تمجارب عملى خود، عمل خلع يد را تكميل نمودهو و و شايستگى خود را بر ای اداره و نگاهدارى تأسيسـات عظيم نفت جنا جنو بـ ثابت و و مدلل سازيم. مهندسين آبادان نخستين

 كه در طرز فكر و عقايد سياسى داشتى وانتد با با از خود گذشتخیى فراوان هيحگگونه سود پ̈ ستى و يا در نظر گرفتن

نقشه هاى اصلاحى را به عهلدة مسئولين امر خواهد كذاشت. كانون آنچهه را كه شرط بلاغ است خواهد كفت. كانون در آينده دوست مشفق و راهنمـاى تو اناى عالم و دلسوزى براى شر كت ملى نفت ايران خواهد بود و اميدواريم كه اولياء شر كت نيز ارزش زيادى براى اين دوست صمیمیى قائل شوند. در خاتمـه با عرض مر معذرت از از خو انند گان گرامى و ارباب دانش و بصيرت به ويزَه مهندسين محترم عضو كانيّ نشريه متعلق به آنها است تقاضا مى شو انود كه
 دادن نظريات اصالاحى خود مضايقه نفرموده و مو جبات تشُو يق و و دل گرمى نويسند گان را فر اهم نمايند و هر آينه سهو يا اشتباهى در مندرجات اتد اين شماره از از نظر شان كذشت با تذكر و يادآورى مو جبات تشكر ور ور و امتنان ما را فر اهم فرمايندي


 بر سد مختصرى به طور فهر ست نگاشاشته مى شود.
ا- اقدام براى ترميم و اصلاح قرارداد استخدامى شر كت ملى نغت و تبادل نامه هائى دراين باره
r- تشكيل مهجالس سخن رانى هاى
علمى و فنى ץ- تشكيل جلسات
آشنائى اعضاء و مشاوره دربارئ امور جاريأ كانون
ب ب- اقد ام بر اى تأسيس يكى كتابخانه هـ ته تهئ مقدمات بر ای طبع و انتشار يـ

مجلةُ آبرومند
9- مبادله چحندين نامه بين هئيت مر كزى كانون و اولياء شر كت ملى نفت بر ای تحقق دادن به انتظارات اعضاء

V ا- اقدام براى بيمه مهندسين در مقابل
بيش آمدها و بيكارى
هيئت عامله فروردين اسشار|


جوامع مترقى را بريّايهٔ انتقادات بـجا و و درست استوار مى دانيم آنیپه را كه در گذشته ديديم نوشتيم، و و اميلدواريم در آينده كانون مهندسين خوزستان بتانتوانـو ازي از نظر نگاهدارى و حفظ دستگاه ها ها و توسعه

 موجب سربلندى ملت كهن سال ايران در جهان علم و صنعت گردد. رفقا تنها از اين راه كانون مى تو اند قدر ت و تأثير فنى خود را در صنعت نفت به ملّت اير ان ثابـت نما نـايـد و اگر بدين گونه عمل شود در آتيه كسى ادعا
 كار از ييش نمى رفت) بارى اتح اتحاد ما ضامن نيرومندى ما در حاو مسلماً در آينده با تو جهه همكاران ان عزيز ما با به نكات فوق، كانون مهندسين رل ريكـ هادى و راهنماى قابل اطمينان را بـه نحو احسن انجام داده و مسئوليت عدم تو تو جه به

فوق العاده براى مهندسين و كانون ايجاد مى كرد. متأسفانه جريان حوادث و اصطكاكات اوليه و بخصوص عدم اطمينان و جمعيّت خاطرى كه مهندسين عضو نسبت بـد به آتيه خود داشتند مو جب آن كرديد كه بيش بيشتر وقت و نيروى كانون مصروف به حل اين نوع مسائل شده و جلسات متو الى طو الى لانى و پرشور هيئت مر كزى بيشتر به رسيد گى شور و بحثث و اقدام دربارهٔ مسائل مورد ابتتاء
 جلوهگر ساختن قدرت صنفى و شخصيْت فنّى كانون توجه شودي
 تحصيلات عالى ما اقتضا مى كند كه نسبت به حقايق توجّه بيشترى مبذول داشته و با مطالعئ در طرز كار و راه و جهت و و رفتار و راندن حاصله از فعاليت هاى سابق كابق كانون متوجه اشكالات عمل و علل ضعف و و ياعدم پيشرفت خود در گذشته گرديده و به نفع آينده نتيجه بڭيريم. ما ايمان داريم كه اختانلافات ما ما اگر در حدو د منافق صنفى كانون باشد كاماملاً جزئى بوده و غير قابل تو جه است ما يقين يانين داريم كه با كذشت و فد اكارى افر اد و توجه به به منظور اسـاسى، سال اسبآاسال قدرت و و عظمت كانون مهندسين اير ان بوده و بر اثر پيروى از از
 اعضاى كانون است بدست خواهيم اهي آورد. رفقا بايد اعتر اف كنيم كه نير ون ون غير قابل انكار و قدرت فنى و نفوذ ما در اين

 و كادر فنى بكار نرفته است اميدواريم در در


 تشكل صنفى كانون بكوشيم و پس از تثبيت موقعيت فنى خود درصدد ارائئ نظريات منطقى و اصولى بر آئيم و از آنجائى كه مؤمن به انتقاد منطقى و صحيح بوده و پيشرفت

ملّى طبق آمار و اطالاعات رسمى وزارت
 نساجى بودهاند. كل كارگران دستگانراه نفت
 برق كشور كاكيلووات و كل نيروى برق مؤسسات نفت درهمين حدور دور سرمايه كل مصرف شده در كارخانجات دولتى وملى
 يعنى بيش از پههل برابر ازلحاظ مبلغ و
 .هr ميليون تومان (كه نصف كل وارد است) و صادرات مواد نفتى Y، TMA ميليون تومان يعنى هفت برابر آن. عايدات آن دورانتا ميليارد تومان كه فقط • بدرصد آن از امتياز
نفت بوده است.

عايدات فروش نفت، مثلاً يك ميليارد ونيم تومان يعنى بيش از لابرابر در آمد سابق
 در ترازوى صنعتى و اقتصادى كشوروارد
 برهمه چجيز ايران تحميل مى نمايد. اين عيناً
 كنند كه از يكطرف آبادى و و رفاه مى آورد و و از طرف ديگر با كم ترين غفنلتى ممكن است همه چيز را محو و نابود كند. اين يك يـلـي انقالاب است وحتماً نمى تواند بلااثر باشد البته مقصود ما در اينجا بحث در در آثارى است كه روى صنعت ياصنايع ايران داردنه ساير چيزها. صنعت در ايران به معنى و مفهوم جامع و و و ور كامل يعنى فعاليّت براى توليد تيد درآما مد و و تحصيل منبعى براى صادرات تقريباً يا يا اصلا وجود ندارد. در اقلام صادرات مات ما كا كه در سال
 آنچجه را كه كاملاً مى شود نام روى آن كذاشت، فرش است كه دوّمين قلم
 اصلى پشم (\% (\%) پّس از آن محصو لات حيوانى ديگر مانند مو و كر ك و يوست و وروده (\%) (\%) - خشكهبار (ه/ (\%) -كتير| (\%) (\%) برنج (\%) وغيره.

در اولّين نشرئ كانون مهندسين نفت خوزستان كه پس از ملّى شدن نفت و و در خردادماه اسپا| منتشر گرديده است. مطلب جالبى از مرحوم مهندس مهدى البى بازر گان كه رئيس هيئت اعزامى دولت به پالا يشعاه آبادان بود درج شان شده است
 احوال اير ان و خصوصاً نفت در زمان مانلّى شدن ارائه مى كند. البتّه از آنجا كه اين نوشته از روى يادداشت بازر گان كه براى سخنرانى در جلس
 شده بوده است، طبعاً از انسجام كامل برخوردار نيست اما بهدليل جذابيّت و اطالاعات مفيد منعكس در آن، بر آن شديم كه آنرا به عنوان يك سند تاريخى
 اختيار خوانندگان اقتصاد انرثى قرار

## دهيم.

چجون مى گويند با ملّى شدن ور ور ور .بهرهبردارى ازنفت تمام دردهاى كشور دورا مى شود، لازم است در تأثيرات اين امر امر مهم
 كامل به عمل آيد. مبادا از اين راهی كه كه در يِش گرفته ايم و موفقيتى كه نصيب ما ما شده
 است در عالم هيتج عملى بد بدون مطالعه و و
 امروزه بايد در تأثير ات ملّى شدن صن صنعت نـت در وضع صنعت ايران مطالعه كامل بنمائيم تا تا


استفاده را از هر حيث داشته باري بانيّ

 ايران آشنا شوند چند رقم را ذكر مى كنيم تا
 تغييرات عظيمى در وضع صنعتى ما يِدا شده

است.
كل كارگران ايران در صنايع دولتى و

اكنون يك يك اين موارد استعمال را را
مورد بررسى قراز مى دهيم.
(كَرمايش) آنجائى كه بيش از هرجا سوخت عرض اندام مى كند همين جا است كه در واقع باراندمان . . او و به عنوان

 و فرض كنيم چههار ينج سال عمر آن بوده و و
 يكى تومان بابت استهلالى آن مى يردازيم و و در حدود همين مبلغ هم (بحسب اين كه چنـد ساعت اطاق را گرم نگاه داريم) نفت در آن مى سوزانيم يعنى تأثير نفت در گرمايش الر با با
 راه وفور و ارزانى نفت در داخله قيمت نصف كنيم در واقع آه٪ هزينةٔ گرمايشى با كالريفيكس را تقليل داده ايم.
 اطاق روشن كردن امرى است جزئى و عادى
 اگر يی قدرى بخخواهيم پايمان را
 سوفازّسانتر ال و تهوئه مطبوع برويم: اگر دستگاه تهويه مطبوع عمارت هفت طبقئ اردكانى در خيابان سعدى تهران را در در نظر
 مخارج ماهيانه، دو هزار تومانمان بان براى گازوئيل، ". • اتومان بر ای حقوق متخصص
 وآب و مصارف ديگر و چحهار هز ار تو تومان هـم براى استهالاك ده ساله سرمايه منظور مى شود
 در اينجا رقم عمده، استهالاك س سرمايه است كـي ناشى از گرانى بهاى خريد و و نصب دستگاء مى باشد و پس از آن با رقم ناراحت كنـندئ حقوق متخصص مواجهه مى شويم يعنى آن چيزى كه مانع توسعأ صنعت سوفازِ مى شود در مر حله اول گرانى ارز بعد گر انى سوخت مايع و بالاخره Main d'oeuvre است. قيمت گازوئيل اگر نصف هم بشود فقط باندازه ه/Tا\% در مشكالات اين كار تخفيف مى دهد.

دوم - گرانى ماشين آلات و تأسيسات
صنعتى سوم - نبودن يا كمى مواد اوليه (معادن) كه يكى از آن ها سوخت است. جهارم -ضعف خطوط ارتباط و وسائل

نقليه (گرانى كر ايه و كمى وسائل) ينجم - Main doeuvre يا مرد كار (اعم از

كارگر مهندس و غيره) ششم - ناشى گرى يا نا نادرستى در اداره

كردن و مفاسد فردى و اجتمائى حال بيينيم ملّى شدن و بهرهبردارى از


منابع نغتى پِگونه به اين مسائل جواب مى دهد و آثار آن چيست و و براى اين منظور بهتر است همراه نفت راه بيغتيم و ببينيم به كجاها و چچگونه وارد مى شويم. خاصيّت مستقيم و سر راست مواد سوزندگى و توليد انرزیى حرارتى است. پّ اولين مورد استعمال آن در گرمايش ور و طبي
 به انرزى مكانيك مانند: برق- آب (تلمبه) حمل ونقل - تر اكتور بوده و وبالاخره مره مصارف آن شيميائى و طبى و غيره مى باشد. از اين بـر به به بعد بايد از سرحد خارج سرحا صنعتى ) و موضوع فروش خار تحصيل ارز رادر نظر بگيريم:

اگر توجّه را به داخله بيفكنيم صنعت
بمعناى دستگاه سازندهُ مصنوعات در در درجئ اول كارخانجات نساجیى است كه تقريباً نصف كارگران خارج از مؤ سسات نفت را
 - بزرگ درآمد سازمان برنامه است. دخانيانيات صنايع سيليكات (سيمان - بلور -آجر) كارخانجات شيميائى - كبريت سازى مقواسازى - تسليحات و تعميرات آرتش، صابون پز
 روغن كشى -عرق كشى )و غيره و اگر بعدهـا

 عمده ترين قلم وادرات ما باز قند وشكر
 آن منسوجات پنبها آى و پشمى (•••ا ميليون تومان)وماشين آلات (Yمانيليون تومان) كه متأسفانه از اين حيث خيلى فين الايريم و بايد دائر شويم. پس به داخله هم كه نظر بيفكنيم باز كشور ما كشور زراعتى است وصنايع مختصر

 به معناى عام مى شود صنعت كفت يا يا لااقل
 فعاليّت صنعتى هستند، بيشتر فعاليّت هاى فنّى و صنايع مربوط به مصارف و احتياجات
 حمل ونقل - كشاورزى موتورى و غيره) و
 است و همم اين ها شاخص درجه تما تملدن و ور آسايش و رفاه مى باشد. بنابر اين همه رايكجا در دنظر گر رفته و تأثير ملّى شدن و بهرهبردارى از منابع نفت رارورى تمام آن ها مورد بـحث و و مطالعه قرار ار مى دهيهم.
 بكبود و مخصوصاً رفع اشكالات ات صنعت اير ان مى باشد. اشكالات عمدأ صنعت ماو صنعتى شدن

ايران: اول- كمى جمعيّت و فقر همان جمعيّت

طبق ارقامى كه ذيلاُ داده شده است هزينـُ
سوخت كمتر از ا٪ كل هزينه مى شود.

 Y- ك- كرائ دريافتى بابت حمل مواد نغتى



استهالاك •••، ••، •9 تومان بوده بنابراين عايدات بنگاه از شر كت ملى نفت
 پرداختى بنگاه بابت سوخت (مواد نغتى)

ها\% در اشاعه صنعت برق كمكى كردهايم. فرم ديگرى كه مخئصور صاً در ايران (كشور كشاورزى و خشکى) اهميت دارد استفاده از سوخت براى آبيارى است كه به صورت نيروى محر ك تلمبه هاى سطحى براى عمق كم و تلمبه هاى پـا چاههاى عميق مصرف شده و طبق ارقامى كه يكى از مهندسين متخصص ايرانى (آقاى مهندس اصفيا) داده اند اثر سوخت از •Y تا ثا ب درصد بوده وبنابراين دخالت نفت قابل توجها تر مى شود. ץ ¢- درحمل ونقل اثر شديدتر است،

بايد دانست كه (بهاى خرده فروشى نفت
 سنت براى هر گالن و پس از از آن فر انسه

 ونزوئلا و مصر זّالا/است.
 در حدود فوق است جز متصدى دقيق تر لازم بوده و و اثر بهاى سوخت كمتر مى شود و مادهٔ اوليه وتجهيزات ديگر هم در بين مى آيد. r- نيروى محر كـ متداول ترين فرم


جمعاً . . . . تومان بوده است كه بسيار ناتيز و كمتر از ا٪ است. (علت اولا الا ارزانى نفت سياه ثانياً سنگينى طبيعى راه آهن و هممان مسأله ارز است). در كشاورزى موت موتوى (ترا اكتور) متأسفانه ارقامى در دست نداريم ولى گـى نمى كنم دخالت سوخت به بهطور متوسط از -ب\% كمتر باشد و مخصوصاً مسأله توزيع گازوئيل به اقصى نقاط دهات و و غيره فوق العاده پر اهميت است و از بعضى جهات

شايد اين دخالت به •هـا هم بم برسد.
 شيميائى و طبى صحبتى نكر درديم عمدة مصرف ديگر مستقيم مواد نفتى كه

خصوصاً حمل ونقل با اتومبيل و كاميون. طبق ارقام مستخر جه ازآمار ادارئ حمل ون ونقل شر كت ملى نفت دركرمانشاه در ليلاندهاى الـان

 هزينه مساوى •ا٪، يعنى بهاى مواد نـين
 تجارت و صنعت و مخصوصاً كشاورزى دارد و عامل اصلى تو سععة فوق العاده كشاورزى ايران در سنوات اخير انير بوده است)
 متوسط شايد • ا\% هزينةٔ كرايه را در جادهمها پائين مى آورد. در حمل ونقل باراه آهن اينطور نبوده و

بهصورت برق است و پول سوخت براى هر كيلوات ساعت در ماشين هاى مختلفه بقرار زير مى باشد. موتورهای كوچکی بنزينى •1/V ريال پول سوخت مى شود. ديزل سبی (گازوئيل)
 ( 0 $\quad$.
هـ ^/• ريال پول سوخت. اگر قيمت متوسط يك كيلووات برق را را
¢

 برق در ايران بيشتر با ديزل تهيه مى شو ايو اگر اگر كازوئيل را به بهاى نصف بفروشيم حد بداكثر

سياسى روبرو نموده و وارد دنياى عظيم خارج و درياهاى بى انتهامى كند وند و سرى توى
 و دست و پايمان راقدرى جمع كنيم، امور را سرسرى نگیيريم و اجباراً اصول منطق را رعايت كنيم.
 ناشى گرى و مخصوصاً نادرستى و مغاسد اجتماعى است به تدريج و وبالا جبار يا با به طيب خاطر تا اندازهاى حل خواهـ اهد شد و آنوقت نه تنهاصنعت بلكه حيات ما درست خواهد شـ.
آقايان اين است آن آثار مستقيم و غيرمستقيم ولى عظيم و عمومى ملّى شدن إنى صنعت نفت روى صنعت و روى تمام شئون زندگى ما.
خواهيد كفت درست است كه نفت ملى شده ولى تمام اين آثار و مزايا به فرض
 متوقف و دچحار مشكار ونات عجيبى شده است. مى خواهيد باور كنيد مى خو اهيد نكنيد، بعقيده من به هيجّ وجه مسلم نيست كه مثالاً ملى شده نفت از جهت مشكالات و مساعى كه براى ما يِيش آورده و خوراهد آورد كمتر مفيد باشد تا از جهت منافع فورى كه انتظار داشتيم.
 يا نشود تأثير فوق العاده خود را بكارانداخته است و همين مشكالات و مصائبى كه دپپار هستيم بعقيده من بزر گترين تر نعمت و وعامل اصلاح و ترقى ما مى باشد حضر حنرت امير المومنين عليه السلام مى فرمايد هيجّ چجيز بقدر يك رنج ما را بز رگ نمى كنـا الحمدالله رنج به ما با روى آورده است
 فعال كه ما اخودمان خواستها ايم و توام با اراده موفقيت است. اين اراده بزودى ما را هـم نجات داده و هم موفق خور اهد كرد رد بشرط آن كه بخواهيم و خود را را بتناسب اهميت
 افكار كود كانه-كوته نظرى -حسادت و وبدينينى را كه لازمه زند گیى استعمارى و و نو كرما آبى است كنار بگذاريم.

به طور مستقيم و غير مستقيم انواع مختلف صاحبان حرفه و هنر را تحويل جامعه خور ونواهـد داد و كمكى هاى ذى قيمتى به تهيه و تكميل كادر ساير صنايع خواهد كرد خصو الـياً اگر در نظر بگيريم كه صنعت نفت بار با احتياجات متغرق و متنوعى كه دارد (خواربار - لوله تلمبه - موتور - قطعات يدكى - لوازم برقنفت كش و غيره) بنوبه خود موجي فرعى و تبعى مى شود كه به مقياس وضع حاضر دست كمى از كارخانجات موجو جوده نخو اهد داشت بلكه بزر گتر نيز خور اهد بو بود و و به طفيل آن ها محصولات و مايحتاج ساير


جاهاى كشور شايد تأمين شود. دستگاه عظيم شر كت ملى نفت نه تنها
يكى مدرسةٔ فنى براى ترتيب كار گران ون و و و
 مسائل و مقتضيات عظيمش يكى مدرسه بزر گترى براى تربيت كارمندان ادارى
 يعنى تربيت آدم و مرد كار مى باشد و و و ما را اكه عادت به محيط هاى بسته و فعاليت هاى جزئى و ضعيف كردهايم (فعاليت هائى كه
 و دقت و رعايت اصول صحيح و وبه اسلوب ثمبل بازى خودمان انجام مى شود) يكمرتبه با هز اران مشكالات فنى و مالى و اقتصادى و

انشاءالله مربوط به خودمان خواهـ اهد شد روغن هاى ماشين است كه مى شود آنرا در

سر جمع حساب سوخت وارد نمون اما فروش خارجى كه دير در آخرين سال تصدّى شر كت سابق 19 بر برابر اصل مصرف داخلى بوده است طبعاً از لحاظ اثر بير ايز قلم عمده را تشكيل مى دهد آنجّه را كه از اين راين راه بدست ما خو اهد آمل عايدات بهصورت اري ارز

است.
مى دانيد الان آن پولى رانداريم كه بتوان
 كارخانجات و امور عمرانى و شهرى بزنيم و و آنقدرهم كه داريم، بايد با ارز كه نر نر خـ گران
 آزاد كه حتى دو سه برابر نر گو اهينامه هاى صا صادراتى ور و غير غيره متى متو سل
 گو اهى نامه ها از بين مى رود و و ثانيا
 فاكتور سنگينى كه روى پجر خها هاى صنعت ما سنگينى مى كند يكمرتبه نصف و وبلكه ثلث شده عوارض گـمر گیى هم حتماً تنزيل فاحشى ييدا خو اهد كرد. يعنى در حقيقت از راه تأثير اقتصادى ملى شدن و بهرهبردارى نفت بيش از ده مقابل اثر مستقيم انرزيتيكـ روى پيشرفت صنعت ما كار خواهد كـر كرد مخصوصاً كه با دارا شدن درآمد آن اشكال بزر گ اولى صنايع ما كه فقر ملى است مرتفـ خواهد شد. البته آثار نيكو و فوق العادهٔ ملى شدن و .بهرهبردارى از منابع نغتى باينجا متوقف نشده و علاوه بر رفع اشكاريالات فوق الذكر آثار عظيم ديخرى هم دارد. عسرت هنرى و قرطالر جال تخصصى d'oeuvre Main در مرحلـٔ اول ناشى از عان عدم سابقه و قلّت دستگاه هاى صنعتى است همان اسن طورى كه ايجاد و بهرهبردارى راه آهن در ايران خـد بزر گى بفن ساختمان و و مكانيكى و برق ارق نمور و سطح هنرى كارگران و كارمندان ايران ران ران بالا آورد اين دستگارياه معظم نفت نـر نيز
 تتخصى براى تمام كشور مى بـار باشد كه

شوروى و انگاستان كه مورد نفرت ملّت
 ديكتاتورى در اير ان را از بين برد برد و از سان سال . پِ از آن دولتى نيمه آزاد داشت كه بيشتر تحت نفوذ انگالستان بود. اما در اين دو دوران ان با با آزادى نسبى استادان دانشگاه و مسئولين
 و به خصوص دبير ستان ها اقدام نمو دند. اين تحول در كتابه هاى درس درس تاريخ
 روسيه و انگالستان در امور ايران يعنى آنَّهـ
 كه توسط انگالستان بر ای تسلط بر اير انـ ان و و سپر بلا نمودن ايران جهت حفظ هنـو انـوستان، با ضعيف و فاسد نمودن دولت اير ان از شاه تا تا كوجکى ترين مقامات در زمان سان سلسلئ قاجار اجر ا كرده بود براى اولين بار در ايران فاش

دانش آموزان جوان از آن حوادث و از
دست رفتن تمام مستملكات اير ان در در قفقاز از آذربايجان تا گُرجستان در در نتيجه قر اد ادادهاى خفت بار تر كمنچچاى و گلستان افغانستان در نتيجة كلوله بار باران بندر بوشهر توسط انگالستان مطلع شده بودند. با حملك غافلگير انه اين كشور به اير ان در سال • . به خصوص نابود كردن نيروى دريائى ديانى جوان
 اشغال اير ان از نظر جو انان اير ان ان به خصر ور در خوزستان و آبادان تكرار حواد ادث كـنـشته بود. بنابراين انگُلستان و شر كت سان نمايندهُ تمام عيار آن دولت در اير انـران و وشمن شماره يكى ايران تلقى مى شدند. اين احساسات سياسى ضد انگُلستان بعد از از استقلال هندوستان كه در سال 194 بان با رهبرى صلح جويانه مهاتما گاندى انجام شد شديدتر شده بود و تقريباً همه جو انانان ايران را آماده اقدامى عليه انگلستان نمودن دوه بود. در فصل سوم داستان نفت اير ان و و جريان تحول قراردادهاى نفتى شرح و نشان داد
 قراردادها از حالت امتيازى كه نرخ مشخص

در معرفى اين كتاب كه در شهريور

 كسانى كه علاقمند به تاريخ نفت اير اير ان هستند بعد از كتاب (پنجاه سال نفت ايران) نوشتئ مصطفى فاتح معاون شر كت سابق نفت اير ان و انگليس هيج كتابى ادامئ آن داستان رام امانند
 قباد فخيمى از سال
آبادان زندگى نمود و تمام دوران تان تحصيل خود از دبستان تا دانشگاه رادر اين مران مهم ترين شهر صنعت نفت ايران طى كرد و در در سال -

 اهميت ترين دوران صنعت نفت ايران ها ها سال در پالايشگاه آبادان و بقيئُ مدّت در ادر اداره مر كزى شر كت مللى نفت در تهران نمود و از دانشج عاليرتبه شر كت ملى نفت رسيد كه در قبل و بعد از انقالاب اسلامى در هيئت مدير ميرئ شر كت ملّى نفت ايران انجام وظيفه نمود. در تهيةٔ اين كتاب كه نويسنده آن راب بـه نسل جوان ملّت اير ان تقديم كرده اس است، خاطرات خود را شرح مى دها و و در طى آن
 ايران و جهان را كه شاهد آن آن بوده است با باين اميد فاش مى كند تا: فرزندان خلف انـ اير ان كـر كه در آينده رهبرى اين صنعت مى گيرند باقيماندهٔ منابع نفت و گاز اير ايران را را كه تنها سرمايءٔ ملّت ايران بر براى عبور از از مرز
 بيشر فته است با بهترين استاندار هارهاى صنعتى و اقتصادى مورد بهرهبر بردارى قرار دهند. در فصل اولّ و و ووّم كتاب مسائل تبعيض


 انگليسى هاى شر كت سابق نفت در اير ان به صورت ارباب و صاحب
 جنگ جهانى دوّم و اشغال ايران توسط


## تا انقلاب اسلامى

## مهندس قباد فخيمى




طرفداران انگالستان و شاه بود ولى از ترور رزم آرا در وحشت بود بوند بـد به دكتر محمد مصدق، كه تا آن تاريخ چندندين بار از قبول پِت نخست وزيرى امتناع كرده بود، بيشنهاد نخست وزيرى نمود. اكثريت مجلس انتظار داشتند دكتر مصدق يكى بار ديگر از قبول مسئوليت خوددارى كند تا آن ها كانديد موردنظر شان سيد ضياء الدين طباطبائى نخست وزير گرداننده كودتاى آلـا 1 را بار ديگر مصدر كار نمايند. اما دكتر مصدق كـي كـي سياستمدارى پابر جا، اصولى و و باهوش بـر بود و و

 بلدون ترديد اعلام كرد اگر مجلس شور شوراى ملّى قانون ملّى شدن نفت و و خلع يد از شر كت
 نخست وزيرى را بر عهـه خور اهو مانور تاريخى دكتر مصدق كار ملى ملى شدن
 وجودنداشت و ملّت ايران حر كت هم آهنگ خودرابه طرف بزر گترين قير قيام ملّى، سياسى و اقتصادى خود آغاز كرده بود. ملّى شدن نفت ايران كه براى اولين بار يكى كشور جهانان سوّم طوق استعموار امپر اتورى انگَلستان را اپاره نمود بود و ملّت

هر گز تصور نمى كردند اير ان و ايرانى چجنان شهامت و اتحادى داشته باشنـند تا تا در مقابل خواسته هاى ارباب بز رگى مقاومت نمايند، با قرارداد الحاقى بدترين بيشنهاد را را در بدترين وقت به دولت ايران دادند و دولت آن رآن رابر اري تصويب به مجلس در وقتتى ارائه كرد كه چـند روز بيشتر از عمر مجلس پانز بود. مسأله نفت همر اه با دلتنگى عميق مردم ايران از رفتار دولت انگانستان با بِيگيرى جو انان اير ان يك باره مانند طوفانى پِ پر تلاطم تبديل به يكى مبارزها ملآى شد و مور مور احساسات عمومى رادر سراسر كشور بر ضا

انگلستان به حر كت در آورد.

لايحه الحاقى با مقاومت سرس سختانـانهُ اقليَت پنج نفره روبرو شد و آن ها با با استفاده از

 پانزدهم ادامه دادند و مانع تصويب لايحه الحاقى گرديدند. انتخابات مجلس شانزد دهم كه با تقلّب و صتحنه سازى اجرا شده بود در در تهر ان با با مقاومت مردم روبرو شد و باطل انتخابات مجدّد مجلس شانـر شـنزدهم با آزادى
 مصدق و يارانش از طرف مردم تهر ان انت انتخاب شدند و لا يحئ الحاقى به كمسيون مخصر نفت با شركت <br>انفر از و كالاى مجلس بـا به رياست دكتر مصدق احاله شد. با تحوّل وضع سياسى كشور مذاكرات كميسيون به طرف مردود دانستن لايحهٔ الحاقى در جرئريان بود، اما ترور سرلشكر روز رمم آرا نخست وزير ورير جديد در 19 اسفند لايحئ الحاقى مصدر كار شده بود، ناگهان روند ملّى شدن نفت را سرعت بخششيد و و
 سنا در YQ اسفند گزارش كميسيون مخصوص را براى ملّى

شدن نفت تصويب نمودنـد در هفتم ارديبششت •بشا استعفاى حسين علا نخست وزير، مجلس شوراى ملّى كه اكثريّت آن در دست

ناپییی براى توليد هر تن نفت خام بـر به كشورهاى توليد كننده پر قراردادهاى تقسيم بالمناصفه •ه/اهـ مر آمد فروش نفت بعد از كسر هزينه تغيير نمو دنـنـ براى اولين بار كشور ونزوئلا كه هميشه دينه در تحولات صنعت نفت بيشقدم است 194^A موفق به كسب اين قرارداد از از شر كت هاى نفت آمريكائى فعال در آن

 شر كت هاى آمريكائى در فعّاليت هاى نـان نتى

 شر كت سابق نفت اير ان هم
 شدند و فقط اير ان باقى مانـده بود كه شر شر كت سابق نفت در آنجا تنها سهامامدار بود و وبه اتكاء قدرت و نفوذى كه در ايران داشت ارد از قبول

قرارداد جديد خوددوارى مى كرد. اين تححولات در دار الى مى گرفت كه از سال 1949 بعد از پايان يان يافتن غائله جدائى آذربايجان و عدم موريان موافقت با
 ايران دولت رامكلف به كسب حقوق واقعى ايران از شر كت سابق نفت كرده بود
 اين منظور با شر كت سابق نفت و دور دولت انگُلستان كه •ث ادرصد سهام آن آن شر كت رادر

 انگَلستان و حمايت شاه مو افقت نامه ای با بنام قرارداد الحاقى كه كلشائيان وزير دارائى اير ان و گس نمايده شر كت سابق نفت امضاء نموده بودنـل و قرارداد گس - گلشائيـيان معروف شد توسط دولت نخستوزير ساعد براى تصويب به مجلس پانزدهم ارائه شد.

 درآمد ايران افرايش بسيار كمى نسبت به
 با مز اياى قراردادهاى •ه/ه 0 نبود. دولت انگارتان و شر كت سابق نفت كه

شدن نفت دشوارتر شد و به بن بست رسيد. بن بستى كه دكتر مصدق اميلدوار بود با با انجام رفر اندوم و رأى ملّت آن را از بين ببرد و و قدم


 دست داده بود و مى ديد كه اير اني ان نيز دارد
 منابع ننتى خليج فارس را شاهر گ بازسازى جهان غرب، زاين و اقتصاد آمريكا مى دانس انست، نغرانى از اقدامى كه منـج نمايند گان واقعى ملّت مى گرديد و و اولين
 خاورميانه پايه كذارى مى نمود بـيش از از ملّى شدن نفت خطرناك بود و آن ها را مصمْم


بر ايران كذشت تا براى اولين بار در تاريخ
 تخت خود رار رسماً مديون خاريورانيان بداند حكومت خود كامه ایى بو جود آورد كـه مجلس و دولت راعملاً تعطيل كند بوضوح آور نشان دهندهٔ صحّت تصميم دكتر مصدق در در هم تراز نمودن اصلاح قانون قانون ملى شدن نفت مى باشد. كتاب سى سال نفت ايران استنباطات
 انحصارى شر كت سابق نفت مطرح است را ردمى كند. نشان مى دهد كه زمان به به نفع اير ان در حال تغيير بود، سياست اقتصاد بدون نـون نـت نتيجه بخش شر شده بود. كشور برهاى عراق، كويت و عربستان سعودى به طور طور ضربتى تمام ظرفيت اضافى توليد نفت خور جانشين نمودن ايران و افزايش مصر مصر اين فوق العاده جهان در ايران بكار گرفته بودند. ايجاد ظرفيت جـي
 يعنى بعد از Y^ ماه غير از منابع نفت ايران محلى براى توليد فورى وجود پالايشگاه نفت آبادان در دنيا نظير نداشت و ور



مملكت بر چیيدم.....به نهضتى كه ملّت ايران بر پا كرده بود و احساساتى كه اين اين ملّت از از خود ابر از نمود اتكاء كرد انردم و همه جا جا دولت انگلستان را مغلوب نمودم.....من انگاليس را از ايران اخراج كردمم). مخالفين ملّى شدن نفت تمام تيغ تيز حملات خود رابر دو هدف فر فرود مى آورن آوند.
 مصدق روند اقتصاد ايران موجب تورم تورم و ور نارضايتى مردم را فر اهم نمو دو و و دوّم به علت
 نشد و اميد درآمد روزانه . . .
از بين رفت.

اين قبيل مغرضان سرس سران انتانتانه تبليغ
مى كنند كه ملّت ايران را گروهى تن تِ پرور
 هدف و برنامئ ديخرى جز جز دسترسى به در درآمد دويست هزار ليره در روز نداشتنـد. اين افراد مايل نيستند بیذيرند كه قبل از ملّى شدن نـ نـت
 ارتباطى با زندگى روز روزمره مردم نداشن

آن ها شود.

ملَّى شدن نفت اصلاو خِواب آشنته نبود
اكثريت ملت اير ان نه طبقه مرفه آن از او اوّل
 خارج كردن مالكيت نفت ايران از چچنگال آن كشور به آسانى امكان پانير نيست و و مبارزها ایى درازمدّت مانند مبارزات استقالال هندوستان لازم است تا اين امر مهم را كه به استقالال و و النـو آزادى ملّت ايران مرتبط مى شود به انـانـام
 بود و تا آخرين مرحله نيز نشان ديان داد مانند مهاتما
 انگاليس در اير ان جانغشانى كندا دكتر مصدق مى دانست بدون آزادى،
 بى نتيجه است. اما هدف دوم دكتر مصدق يعنى اصلاح قانون انتخابات و انجام يك انتخابات آزاد با وجود شاه كا كه عاشي بود و فرماندهان ارتش كان كه در سر سراسر كشور كوش به فرمان شاه بودند از يِش برد ملّى

ايران متحد در جهت دفاع از استقلال و ونـون آزادى قيام و سرنوشت خود اثرات فوق العاده در خاورميانه، آفريقا و همـة مستملكات انگالستان به خصوص در در كشور مصر داشت كه با تظاهر ات بـى نظير از دكتر مصدق در وقت باز گشت از شا شوراى امنيت در قاهره استقبال نمودند. دكتر مصدق از ابتداى شروع كار خود به عنوان نخست وزير ، برنامه كار دولت خـر خود رابه دو مطلب اساسى: رسيدگى به كار كار نفت و اصلاح قانون انتخابات محدود نـون نمود. با محاود نمودن برنامةٔ دولت بها باين اين دو امر
 طو لانى نخست وزت وزيرى راندارد و و دولت او او دولتى است كه بيش از هر جيز به به حل و و فصل دائمى معضلات سياسى كه به به مسأله نفوذ
 دكتر مصدق اميدوار بود اگر بتواند قانـو انون ملّى شدن نفت رابدرستى به انجام برساند و و قانـو انتخابات رابه صورتى اصلا حلـن نمايد كه مردم بتو انند بدون دخالت شار شاهو، ارتش، مالكين والـين،
 و ساير دولت هاى خارجى نماي را انتخاب كنند ايدهمهاى حكار حكومت مردم بر
 و حكومت دست نشاند كان آن آن ها براى هميشه ريشه كن خو اهد شد. راز محبوبيت پايان نايذير دكتر مصدق كهـ عيلرغم تبليغات مخالفين هنوز ادامه دارد در آن بود كه خواسته ملّى مردم برای آلى آزادى و و استقالال رابا تمام وجود احساس كـر كرده بود بود و

 سياسى اجتماعىى قيام ملَت ايران ران نـنى
 دولت هاى خارجىى ديگر مى داد تا در امور




 اقتصادى عظيم ترين امرِراتوزى جهان را از


كتاب به آن ها اشاره مى شود شاه را به تـدريج به امور بازر گانى و بين المللى نفت علا ولاقمند
 كارشناش نغتى شود.
كنسر سيوم در مذاكرات عقد قـر قرارداد تمادم امتيازاتى را كه قبلاً در مذاكره هـ با دك دكتر مصدق
 نمايندگى ايران به جائى نرسيد

 فريب ملت ايران مراعات مى كند و مثلاً نفت در مالكيت ايران است و در سر سر چچاه بـه كنسر سيوم واگذار مى شود ولى اصل قران ارارداد به زبان انگاليسى مرجع بود در آنجا ملَّلى شدن مطرح نبود و مالكيت نفت تا سال 19 كـي كه قرارداد جديد مبادله شد متعلق به كنسرسيوم بود.
در تاريخ 9 ارديبششت •بזا طبق ماده پنجم قانون اجراى اصل ملى شدن صنعت

براى تقسيم درآمد به نسبت TOVQ به نفع اير ان

 در آمد براى غر امت شر كت ساى سابق نفت
 قراردادهاى •ه/مامبه سر رسيده و ادامه آن ها دوامى نخواهد داشت. فصل پنجّم كتاب درباره قرارداد كنسرسيوم بين المللى نفت كه بعد از كودتا جانشين شر كت سابق شد مى باشد و ذـر انر مى كند چون شاه اير ان شخصاً عام شده بود اين كنسير سيوم منحصر اً به امور بازر گانى مشغول بود و هغت شر كـر كت معظم نفت عضو كنسر سيوم مسائل سياسى رابا شان الـ و امور فنى رابا شر كت ملّى نغت ايران حل و و فصل مى كردند. دولت آمريكا به شاه تور توريه
 و نشان بدهد كـد كنسرسيوم از او اطاعت نمى كند)،. همين زست هاى تهايد كـر كه در

نخست وزير انگاليس اعتراف كرد از دست
 سال ضرر به خزانئ دولت انگانليس مى زنـنـ كتاب روزههاى پر افتخار نوشتهٔ عبدالرضا هوشنگ مهاوى به استناد اسناد محرمانـه تانـه تازه آزاد شده دولت انگلستان انـان ذكر مى كند پالايشگاه آبادان بقدرى اهميت داشت كه انگلستان طرح محرمانها ایى به نام دزد دمريائى (طرح گورزاد)تهيه مى نمايد تا تابا اعزام نيروى نظامى پالايشگاه آبادان را تصرف و و با تأمين نفت خام از كويت از آن بهرهبردارى كنند.
 فروش نفت اير ان و اميد به سقوط دولت دكتر مصدق به علت استقامت ملّت ايران بدون در آمل نفت به جائى نمى رسد. شر كت ها هاى معظم نفت كه تمام امكانات خـي خود را براى شكست ايران بكار گرفته بودند زمين گير مى شوند و ديگر شگردیى ندارند به نظر مى رسد مقاومت اير ان ثمر بـخش بـر بود و ديوار پرقدرت تحريم شر كت هاى نفتى ور ور دولت هايشان به دور اير ان ترى بر برمى داردي،
 آسيائى، اروويائى و حتى آمر يكائى در در صدد بر مى آيند امكانات اتِ خريد نـت ائت از اير ان ران را جداً بررسى كنند و تأمين او ميليون ليره پر
 كودتاى بد فرجام انگالستان ترتيب داده مى شود وبد بـد اجر امى گردد تابه بهانه از دست رست رفتن در آمد نفت و فشـار اقتصادى ملَّت ايران را را از دسترسى به آزادى و دمكر اسى مار محروم دارندا اما اگر وزير امور خارجهه آمريكا در ظاهر در در در در در زمان رياست جمهورى كلينتون از از اقدام آمريكا معذرت خواهى نمود، انگلستان كه مسبب اصلى كودتا بود نه تنها عذر بـر انو اهى نكرده است بلكه بى بیى سى هنوز بر عليه آن تبليغ مى كند. ربهترين دليل براى مناسب شدن شر ايط روز براى فروش نفت ايران آن است كه فقط
 آجيب ايتاليا عضو گروه بزرگگترين شر كت نفت آن كشور قراردادى

بيروزى در جنغ همه از بيش تو افق شده بود تا قدم نهائى براى صلح ور و س سفر او به اسر ائيل برداشته شود. اما اقدامات جنا جناح تندرو مخالف صلح موجب شد نيكسون، سادات، شاه ايران و ملك فيصل پـ پادشاه


 در كل كشور و در صنايع نفت و ومدير ماريت آنـا
 مى شود با بى توجهى شر كت مر ملّى نفت از از كارفرماى درجه اوّل به بيست وهغتم سقوط و همراه آن از جذب متر متخصصين تران از اورّل محروم گرديد و اين اتغاق بيش از همه در

رئيس جمهور آمريكا عامل اصلى بالا بردن قيمت نفت در سال 19VI I 19V4 بود و و در هر دو مورد كارشناسان شر كت ملى نفت اير ان با ارزيابى گزارشات در سار سال 1999 و انجام اولّين و تنها مز ايده فروش
 آيندة نفت را تعيين كرده بودند. امّا در حالى كه ايران در تحريم نغتى آمريكا در جنگگ

 خودر راعقاب اوپی معرفى نمود كه در كتاب سى سال نفت ايران به معايب و مشكاتلات درازمدّت اين ادعال، كه ادادمامئ همان تهديدهاى كنسر سيوم بود، اشاره مى شود.

 هيجدهم) كه در تماس مستقيم با ملّت ايران است و بايد بهترين خدمات را ارائه كند بيش از بقيّه مشهود است.
شاه ايران كه خودرا حافظ منافع آمريكا در خليج فارس و اقيانوس هند مى دانست بيش از هر چيز بخريد تسليحات نظامى كه قسمت اعظم بودجئ اير ان را مصرف مـو مى كرد توجه داشت و در اين مورد نيكسون انـو به به وزارت دفاع آمريكا دستور داده بود تا تا تمام


 دلار هر بشكه رسيد، مجله ميدل ايست جورنال شرح مى دهد دونالد رامز فيلد وزير

اخيراً بر اساس مدارك محرمانه تازه منـ منتشر در مجله ميدل ايست جور نال فاش می شـ شود براى تقليل قيمت نفت اقدامامتى براى متزلز لزل شدن ايران صورت گرفت كه تأييدى بر
 سيزدهم بخشش مربوط به پا بالا يشگاه مشتر كـ ايران - آمريكا براى صادرات فرات فرآوردهمهاى نتنى به آمريكا مى باشد. اين كتاب همتحنين به استينا منتشر شده در كتاب خاطر ات علم وزير دربار شاه ايران - كه در چاپ


 با اسرائيل و تبديل انور سادات به قهرمان

نفت شر كت ملّى نفت ايران تأسيس گرديدر در مذاكرات كنسرسيوم كوشش آن آن ها براى حذف شر كت ملآى نفت و كنترل تمام تأسيسات نفت ايران ناموفق ماند و ودر نتيجه تأسيسات توزيع و فروش داخلى نـلى نفت همر ان ان با پالايشگاه كهنه و كوچگ نفت خيز كوچكى و تقريباً از كار افتادهُ نفت شاه با دريافت غرامت جالب توجّا ملى نفت داده شد. امَا اگَ كودتاى
 بوجود آورد كه منجر به انقالاب اسلامى انـى

 استفاده از امكاناتات متخصصصين ايرانيانى پالايشعاه آبادان و مناطق نفت خيز به سرعت سير ترقى راطى و شر كتى در معيار شر كت هاى نغتى بين المللى شد. در مدت پانزيهن سال پس از از ملى شدن نفت، كارشناسان گمنام ايرانى در همأ موارد
 بازر گانى نفت كه در حقيقت در در در دور دوران جديد مهم ترين عامل قراردادها وها و درآمد عمليات است بيشرفت فوق العاده نمودند و ور ور
 موفق به انجام طرح هاى تصفيه و توزيع در خارج از كشور شدند. كتاب سى سال نـ نـت ايران سعى مى كند اين بخش از از عمليات را كه جنبه آموزشى دارد دارد با تفصيل و نمونه
 سرمايه گذارى در خارج مرتباً تـحت بر برسى بود و اين كارشناسان در دهؤ •19V كه سيل بيشنهادات مختلف به اير ان سرازير بود با باصبر و دقت مانع ميلياردها دلار سرمايه كذارى بى حاصل شدند. نويسنده كتاب سى سال نفت اير اير ان از
 ايران است و در فصل نهم و دهم بـم به تفصيل
 سال هاى 19VI التا 19V4 كه آن را آنمايش بالا رفتن قيمت نفت ، « ناميده است است تو آنيح مى دهد. مطالب مطرح شده در اين كتاب نشان مى دهد كه چگُونه ريچارد نيكسون

چكيده گزارشات، كتابها ها، مقالات و مذاكرات جالب توجّه را مانند مصاحباحبه شاه با مايك والاس گزارشگر برنا دقيقه) كانال r تلويزين آمريكا، بازديد خانم
 نخست وزير آينده انگاحستان و آخرين مذاكرات با كنسر سيوم بين المللى نفت در تهران رابرزسى مى كند و خواننده را راز شر ايط سياسى روز مطلع مى نمايد. مسائل مربوط به آلودگى محيطزيست
به خصصوص در تهران و مصر مرف انـو افسار گسيخته فر آوردههاى هاى نتى و كازطبيعى در در


 90 درصد كه در طر طرح پالايشگاه افريقاى جنوبى با مشاركت ايران عملى شدر اند است

 تأمين كند دراين كتاب مورد تينار توجّه و تأكيد قرار گرفته است. شر كت ملى تصفيه و توزيع
 اندازه كيرى الكترونيكى كه در طر طراحى تأسيسات در نظر گرفته شده از از هر نور نوع
 بيش از استاندارد بين المللى جلو كيرى كـي كند تا تا

 صادرات و افزايش دررآمد ايران استفاده شوند.
صرفه جوئى در مصرف فر اور اودهمهاى هاى نفتى بايد توسط سازمان هاى ذير بـيط شر كت ملى نغت با برنامه هاى آموزشى و و تشويق در خانه و مدرسه شروع و و تا شوراى هاى هاى محالات منطقُّ مسكونى و شهر ها تعليم داده شود. كسب همكارى عمومى مردم در سطح هـح كشور بر ای صرفه جوئى در مصرف نفت ور ور ور كاز كه حغاظت ثروت ملّى و مو جبب جلو گيرى از آلودگى محيطزيست و بيمارى كود كان مى گردد از ار ارجحيت تلر از از اوّل برخوردار است و از مسائل مهم مطرح شده در اين كتاب مى باشد.

حدا كثر توليد بود. اما بعد از شروع كار


 مطرح و مسأله فعَاليت آينده شر كت ملّى نـلى نـت
 گرفت. ولى بجاى آن كه مطالعات دريا دربارئ انواع انرزیى هاى جانشينين باشد ماند موضوع عمليات غيرنفتى ابتدا با ايجاد شر كت جديد
 مواد غذانى و عمومى مطرح شد و بالاخره معلوم شد هدف اصلى اصلى فروش اموال غيرمنقول بنياد يهلوى، هتل ها ها و تأسيسات جزيره كيش به شر كت ملّى نفت و منقول

دفاع فورد (وزير دفاع آمريكا در شروع جنغگ عراق) دستور داده بود قيمت فر درو دو تا سه بر ابر شود تا تالافى بالا بردن قيمت نفت باشد. ولى وقتى پس از قرار ارداد جديدى
 از سال 19VQ توليد نفت ايران را تقليل داد و ور يكى سال پِ از شكوفائى اقتصادی ايران ای در سال هـها اير ان گرفتار بحر ان مالى شد وضع خريد اسلحه از آن هم بد بدتر شد. در بر بخش معامالات تهاترى خريد اسلحه با نـت (فصل
 شر كت هاى نفتى معرفى شده از از طرف وزارت دفاع آمريكا خواستار تقليل بيش از حد بودند از طرف وزارت دفاع ايران طرحى


كردن اموال شاه بود كه البته با درايت كارشناسان شر كت عملى نشد. نويسنده از اوايل سال آ09 ا عضو هيئت مديرهٔ شر كت ملى نفت

 و مخخابرات بود و به دقت مسائل اين سازمان ها در كتاب مطرح مى شوند. علاوه بر مطالب ذكر شده در فوق تحو تحوّلات سال هاى قبل از انقالاب اساملامى ايران همكارى هاى نفتى با كشور سنگایال، كرهجنوبى، شر كت نغت اكسيدنتال و قرارداد
 مشاركت شر كت آمريكائى بكتل كه نشان دهندأ وضع سياست ملّى كشور بودند رادر فصول مختلف پيگيرى و ذكر مى كند و و

بنام كاموفلاز تهيه مى شود كه معادل اختلاف قيمت موردنظر شر كت ملّى نفت و قيمت موردنظر شر كت هاى نفتى كه ميلياردها دلار مى شد به قيمت فروش اسلحـه اضافـه شو شود و بعد وزارت دفاع آمر يكا آن رابه شر كت هاى
 فصل چهارددهم همحتنين شامل عمليات غيرنفتى شر كت ملّى نفت ايران است و نشان ميدهد به دلايل سياسى درسالي مذاكرات مبادله قرارداد جديد بار با كنسرسيوم بود در ميان بهت و حيرت كارشناس ارداسان شر كت
 توسط كنسرسيوم درباره́ پايان يافتن عمر منابع نفت ايران منتشر شد (فصل نهم) ولى
 اين باره نمى شد و شاه طبق معمول خواستار

# ايران در مقطع ملى <br> شدن نفت 

نفتى ساخته شود تا نفت اين دو ميدان از اَنجا

 اسكله هاى جاى جايدى
 استخراج نفت از مخزن نفت سفيد شرو ع ع شد و و خط لوله اى از مخزن مز مبور به نتطه الى بيين اهواز و شوشتر كشيده شد تابه خط لولوه انتقالى نفت از مسجد سليمان به آبادان متصل شو مود. در دز زمان

 لولها ای به قطر ه/•• سانتيمتر از آغاجارى تا تا آبادان كشيده شد تانفت اين ميدان به پالا الايشعاه منتقل شود. در آن زمان در آبادان دستغا
 فر آوردهه ها آماده شده بود و گنج آبادان كه قبل از جنزگ سالى سا

 شدت ادامه يافت و ظرفيت پالايشى پالايشگاه به با 1ماميليون بشكه در سال رسيد كه پالايشگاه آبادان را به بز رَ گترين پالايشگاه

نفت در دنيا تبديل كرد.
 داشتن سهم 11 درصدى از ذخيره نفتى دنيا، سالانه نزديك به بشآ ميليون بشكه يعنى 19N درصد از نفت دنيا و كمى بيش از البادرصصد از از نفت خاورميانه را توليد مى كردو از نظر اهميت،نفت ايران جايگاه اول، نفت عربستان در جايگاه دوم و


عمليات اكتشاف و استخراج در مناطق ديخر را
 شد كه طول آن حدود


 چاهِها هاى توسعهای آغاجاری آغاز شد كه
 مخزن بزر گ نفتى بود. در همان سال حفر

 زمان ارزيابى دقيقى از ميدان گپ نداشت و با انجام حفارى هاى بعدى بـى بود كه
 Y


 ماهشهر تاسيسأتى براى بار گيرى كشتى هاى

## سيد محمد حسين امامىى

سياستى كه ما در ايران دنبال مى نموديم باعث نفرت و كينه يك نسل

ايرانى گرديدها است. (آنتونى ايدن وزير امور خارجهه انگليس، مجلس عوام
(1940
مقدمـه:
صنعت نفت در ايران با حفر موفق اولين چاه

 جايدى گشت. اكنون • •• سال از شرو ع صنعت نفت و نزديك به •هسال از ملى شدن اين اين صنعت در كشور مى گذذردو اين صنعتبه بهيكى ازي مهمبترين صنايع مادر و اصلى ترين منبع ارزا آور كشُور تبالديل شدهاست.براين اساس با گذشت •هسال از از زمان ملى شدن صنعت نفت -به منظور احقاق حقوق ملت اير انْهمى توان بابر برسى شر ايط آن دورانبه بررسى نحوه رفتار و و عكس العمل مجريان اين امر
 تتها كوتاهبهبرخی از شر ايط آن دوران مى يردازد.

در آستانـه ملىى شـدن هنگگامى كه قرارداد دارسى درسال الآاتوسط رضاخان بان تانيانيراتى تمديد شد، تنها در مناطق مسجدسليمان و هفتگال نـت استخراج مى شد و وبا تمديد اين قرارداد، شر كت نفت انگليس و ايران


| مصرف داخلى | صادرات | توليد نفت | سال |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| T/ry | 1.7/rr | IrA/ry | Irri |
| r/ve | \|re/rq | $1 \Sigma 7 / Y \%$ | Irro |
| E/Or | \|ry/ar | 10r/A9 | Irry |
| $0 / Y 7$ | IV./or | 119/0Y | Irrv |
| V/rl | $1 \wedge \varepsilon / v \varepsilon$ | $r \cdot \varepsilon / r V$ | Irrs |
| 7/7\% | Y19/00 | YE1/q\& | Irra |
| $7 / \lambda$. | 1.0/r\& | 1 M7/ | Irr. |

در سال فر آوردههاى توزيع شده در كشور 9 ميليون بششكه،
 ميليون تومان بود كه اين مبلغ شامل قيمت واقتعى فر آورده، ماليات دولت، عوارض شهردارى و و ور و ور كر ايه حمل ونقل مى شـد. البته مبلغ ماليات اخذـشـد پس از ارزش ذاتى فر آوردهبيشترين سهمرا در قيمت نهايمى داشت و وري

به حساب مى آمل. موضوع منظور شدن عايدات نفت در حسابو وجوهذخيره مملكاكتى در سالنهاى
 بود كه بر مبناى آن درآمدهاى ممالـي عايدات نغتى به تصويب مجلس مى آن رسيد و عورايد
 واريز مى شد. با تجديد نظر در قرارداد دار دارسى در
 كماكان حق امتياز به حسابو وجوهوه ذخيره مملكتى منظور می شد ولى سود سهام و حق نمايند گـى در
 از درآمدهاى بودجه در نظر گر يرفته شد. براين اساس با در نظر گرفتن اقلام برداشت از از از حساب




 رضاخان از ايران، مجلس شور رار الى ملى در مار ماده
 از كل موجودى حساب اندو خته كشور ور و تمامى پِرداخت هاى شر كتنفت انگگليس و اير اند درطول سال •بآاو بعد از آن استفادهنمايد وبه اين ترتيب

مكانيسم حساب ذخيره مملكتى ملغى شد. طى سال هاى .


 نفت افز ايش يافت و در سال


براى مثال •باريال از قيمت فروش بيست بيست ليتربنزين و ال ريال از فروش ها ليتر نفت پراغ باغ به عنوان ماليات از مردم اخلذ مى شد. پس از ماليات و وريّ عوارض، كر ايه حمل ونقل سهم بعدى رادر ادر قيمت
 فروش چهار فر آورده اصلى (بنزين-نفت -نفت
 ميليون ليتر افز ايش يافتو وباملى شدن صنعت نفت وخلغ يد ازشر كت، اين روند ادامهد داشت ونـو ومصرف داخلى موادنتنى به طور محسوسى افز ايش يافت اولين چاه نفت در اير ان در سال ITAV ابه نفت رسيد و اولين لا يحه بودجه جانج جامع كشور در سال

 تقديم شد كه در بخش بيش بين بينى عايدات سالياليانه،

 در مقابل كل عايدات آن سال كه در حدور ميليون قران بود، عايدات اين بخش رقـ رنم ناجيزى

نفت كويت درجايگاه سوم قرار داشتند. در آن سال




 وسايل نفت سوز در جامعه آن روز ايران رايج مى شد كه اين امر باورود اتومبيل براى افرادراد دتمول، روند افزايشى داشت. در آن دوره فر آوردههایى
 سیس توسط چارپیایان تا محل مصرف منتقل مى شد. به همين دليل كر ائئحمل و نقل آن بالا با بود و وتنها جامعه تتمول اير انم مى توانستند از آن استفاده كنند. در سال 9.با ما ميزان فروش سالانئ فر آوردههاى مختلف در در بازار دار داخلى عبار بارت بون
 ليتر، نفت تحراغن هاميليون ليتر، ،نفت كوره هماريليون
 تا آن زمان گريس هنوز بانه بازار داخلخلى اير ان عرض
 ا"آامبنى بر تأمين احتياجات داخلا
 توليدى پالايشگاه آبادان رابه بازار دار داخلى عرضه
 همتخنان از شوروى تأمين مى شد. از سال هـ هآرابا گسترش راههاى داخلى و با راها اندازیى پالايشگا كرمانشاه در سال در داخل توسط اداره پخخش شر كت نفت شروع
 روند آن سرعت گرفت ور و به مه مرور زمان بخش اصلى توزيع فر آورده داخل ايران توسط شركت نفت صورت مى گرفت.


| حجم مصرفى | فرآورهه نفتى | حجم مصر فیى | فرآورهن نقتى |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| \% 7 ¢ هزار كار | З3ريس |  | بنزين هوإيما |
| O7. | امشى | - | بنزين اتومبيل |
|  | وازلين سغيد و زرد | WrY | نت |
| 7\% | هار افين مايع | 9. | نفت كاز |
| \%「7¢ هزار كيلو | بارافافين جامد | EYT | نفت كوره |
| rr* | قير | / 1/r ميليون لتبر | نفت دبرل |
| 1/00 1 ميليون ليتر | مواد شوينده |  | روغن موتور |

از ايران، كارى جز معاينه و نگڭهاى دستگاهها
نـاشتشند.
با خروج نيروهاى انگاليسى ( اوايل مهرماه



 تعطيل شدند. باتوجهبه خروج نيروههاى انگاليسى از ايرانو و اقامه دعو اشر كت نفت بر عليه اير ان در داد كاهاههاى بين المللى، صادرات نفت ايران متوقف شده بـر بودو
 توقف صادرات نفت، دولت به منظور فعال نگاه
 حيتيتى نيز براى كشور بيدا كردهدبود،،به توسعئشبكه
 امر در دورهنعاليت شر كت انگاليسى به دليل قيمت داخلى چتندان بيگيرى نشده بود. به همين دليل طى
 يافت. اما به دليل آنكه در سال هاى بيش از آ آن سهم مصرف داخلى در مقابل صادرات نفت به شدت كم بود، افز ايش ساليانه مصرف دوانيلى
 بود كه تلاش براى صادرات ورات نفت نيز نتواست
 صادرات نفت ايران در حاود صفر بود. در در نتيجه توليد نفت اير ان به شدت با كاهش باخروجنيروهاى انگاليسى ازا آبادان، مكمترين مسئوليت نيروهاى اير انى، مر اقبت از تأسيسات فنى


| درآمد (هزار ليره) | توليد (ميليون بشكه) | سال |
| :---: | :---: | :---: |
| 1rYo/00 | Y// $/$ I | $\mid \mathrm{yq\mid-9} \mathrm{\lambda}$ |
| E17rr/r | $9+1 / r+\gamma$ | 1r99-IrY. |
| THEV/r | 1. $17 / 197$ | \|HMI-IHYA |
| $17.41 / V$ | Yry/ry | Irya |
| Ar.. | \|rr/al| | Irr. |
| - | $V / 7 \cdot \wedge$ | \|r| |
| - | 9/7V | IMrY |

مرجع: • • اسال نفت وبودجهصيانت ازعوايدنفت، ايرج مهر آزما، همايش ضرب آهنگگ . . اساله نفت ايران

صورت گرفت، دولت مكزيكتوانست صنعت نفت اين كشور رادر سال
 دولت ونزوئلانيز از سال
 رابه منظور افزايش سهم دريافتى خود از نفت آغاز كرده بود كه در 194^ نهايت در سال (IYYV) رثّيم پنجّاه پنجاه در صنعت نفت شد. در بیى چچنين اقدام هايیى در

دولت اير ان از نفت مبلغ اMه هاه هز ار ليره شد.
 سرمايه كذارى در صنعت نفت به به منظور افز ايش توليد پر سرمايه كذارى ساليانئ شر كت افز ايش يافي يافت و در


 صنعت نفت ايران بالغ بر بر بر ميليون ليره سرمايه كذارى شده بود. اما با با تشديد فعاليت ها هابه
 سرمايه كذارى در ايران را در سال •بّآا به رقم 9/م ميليون ليره كاهش دادير داد. باتوجه به حجم نفت توليدى دراير انيران، عايدى شر كت در سال
 اير ان، مجموع پر راختى شر كت به دو دولت اير ان تنها

 مر اتب بيشتر از كل مبلغ پر رداختى به دولت اير اير انـ بود. در اين شر ايط درآمد كل كشُور در در در آن سال
 صرف مخارج قواى نظامى مى شد.

بـعد از ملى شـدن صنعت نـت : از او ايل تيرماه •بشار، شر كت نفت شروع به تعطيلى تدريجى عمليات استخراجو تصفيهن نمود.

 ظرف يك هغته ميز ان حجم تصفيه از از ه/هاه اميليون





خصوص محادوديت سود شر كت هاى نفتى، كشورهاى حوزه خليج فارس همتحون عربستان، كويت و عراق نيز اصالح قراردادرادهاى نتنى خود
 تلاش براى افزايش سهم ايران ازنفت توليدى در نهايت با تصويب قانون ملى شدن صنعت نفت در در در نـي TQ| TQ

صنعت نفت ايران شد. ظرفيت مخازن تكميل بود. از روز 1 م مرداد آخرين وبزر كترين واحا دستگاه تصفية نفت تعطيل شد. پس از آن كارمندان انگگليسى كه تا تا آن زمان به تدريج به ... نفر كاهش يافته بودند، درظرف دوماه تاخروج


| رشد | مصرف ( مبليون مترمكعب) | سال |
| :---: | :---: | :---: |
| +^ | 1/\上 | Irr. |
| +9/7 | I/YMY | \|re| |
| $+11$ | 1/โโ๕ | ITry |
| +r. | 1/VM | ITMY |




| شُهر ستانه ها و اجراى | توليد | س |
| :---: | :---: | :---: |
| لير در در | ri． | Irya |
| بو2． | r． | ITr． |
| طى سالدها هاى | $r \cdot$ | ITH｜ |
| （KTQ | 7. | Imy |
| رشد يافته بود كه بهر | $\pi$ r． | 1 mm |

مو افقت مربوطبه حساب ليره اير ان رالغو كرد كه در نتيجه آن واردات كشور از آمريّ آميكا كاهش يافت و پرداخت تِ بهاى سفارش هار هاى مربوط به ساير كشورها نيز مو كول به موافقت بانـى
 از صادرات كالاهاى غير نغتى برایى وارداردات كار الا

 صادرات دست زد تا بتواند ارز مورد نياز بـي براى بـي واردات را از اين محل تأمين نمايد كه نتيجه آن افزايش حجم صادرات غير نفتى بود ولى رور رود آن كافى نبود．دولت برایى تأمين ارز مورد مور نياز



 امّا با تمام اين تلاش ها ها دولت بـا به دليل قطع درآمد نفت، با كسرى بودجها موا ماجه بود．در سال ．
 اور اق قرضه با سر رسيد دوساله و جايزه شش
 مر حله به مبلغ ••ه ميليون ريال در آذرماه آن سال عرضه شد．
در طى سال هاى جهار سال، شاخص كل هزينه زند درصد افزايش يافت و افزايش هزينه وارين كالاها و نرخ تورم باعث افزايش فششار به مردم

اصلى اين افزايش از در آمد نفت حاصل اصل مى شد．
 كالاهاى غير نفتى و رونق بازر كانى خارينى خارجى،
 حاصل از آننمى توانست بهر راحتى وبدون مشارنكل ممكن شود و اين امر در واردات كالاتها درا در
 در اين مدت تلاش فر اوانى براى افز ايش صادرادرات غيرنغتى صورت گرفتو ودر سال •rسآاصادرات غيرنغتى از مبلغ VNI ميليون دلار بار به رقم

 جاى ارز نفت صادراتى كشور رابيًيرد و بودجهي كشور را از درآمل نفت بى نياز نمايد، نيازمند زمان

بود．

 ليره و دلار تضمين شده به طا بلا داشتند．در تاريخ
 شر كت نفت و مضيقه


| واردات كالا | صاردات نفتى | صادرات غير نفتى | سال |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1．． | ra／r | $\varepsilon \mathrm{Y} / \mathrm{r}$ | IrY7 |
| $1 \cdot \varepsilon / V$ | r7／4 | － | iry |
| 1v7／9 | $\varepsilon$ 。 | rr | IrYA |
| 120／r | ON／9 | 71／ | rras |
| IEON | N／乏 | or／V | Irr． |
| $\mathrm{v} / \mathrm{V}$ | － | 09／0 | $1 \mathrm{Tr\mid}$ |
| $92 / \Sigma$ | － | VN／1 | Irry |

rAV مرجع ：تاريخ ملى شدن صنعت نفت ايران ، فوادروحانى، Mar

ارزى، قانونى به تصويب رسيد تا مبلغ 14 ميليون ليره از ارزهاى موجود در حساب پشتوانـو در در اختيار دولت قرار گيرد و به عنوان تعهها ارزى دولت لحاظ شود．با ادامه يافتن بحر ان ارزى كشور، مجلس در سال اسشابابه دولت اجازه داد تا به ميزان با Tا ميليون تومان اسكناس جديد بـي به جريان اندازد．از سوى ديگر بانگ انگلستان در در 010 شهريور ．

و آماده نگهداشتن آنها براى كار و ج جلو گيرى از از
 تأمين نياز داخلى به مواد نیتى لازي محدود، برخى از تأسيسات دوباره راهاندازي شوند．در اولين قدم و بر ایى محكـ زدن نير نيروهاى ايرانى در راهبرى پالا يشگا آها آبادان، دستگاه تقطير

 نيروهاى ايرانى بدون حضور كارشناسان خارجنى حداقل امكان راهاندازی تأسيسات پالايشگا درصد ظرفيت اسمى را دارند كه در آن زمان
 پِ شدن دوباره مخازن و به دليل نبود خريد يدارن براى




 مشكل ديگر صنعت نفت در آن دوران، كافى نبودن حجم روغن ماشين موجود درد در انبارهاى


 ايرانى در اولين قدم نسبت به خري مقدار نياز كشور طـى آن سال از آمريكا اقدا از طرفى شركت انگليسى در زمان تر انر اير ايران در حال تكميل احداث يكى دستگاه روغن سازى بـر به ظرفيت ・ケهزار ليتر در سال بود كه در در صورت
 نيروهاى انگليسى درزمان خروج ج، علاوْبر توقف تكميل اين بخشى، نتشهوهاى آن را نيز نابود كردير بودند تامورد استفاده شر كت ملى نفت قر ار نـغيرد． با باين وجود،،نيروهاى اير انى توانستنلد در اردييششت
 مدت به دليل افزايش مصرف داخلىى، توسعه
：

ميزان كسرى ارزش صادرات نسبت بها ارزش واردات（ميليون ريال）

| كسرى صادرات به واردات | سال |
| :---: | :---: |
| YYYY | $1 \mu \mu$ ． |
| そこと1 | $\|\mu\|$ |
| $V \varepsilon \times \varepsilon$ | Irrer |
| NOV． | IMr｜ |

مر جع：تاريخ ملى شدن صنعت نفت اير ان، فواد رو حانى، KAV

همهج جانبه خريد نفتاز اين كشور اقدام كرده بودند．اما سهم بالاى مصرف داخلى مواد نتا در مكر مكزيك در مقابل سهم صادراتى آن كشّور در آن برهه زمانى، توانسته بود اين سياست را انكارا سازد．


حـدود •9 درصد ذخاير نفت و كليه عمليات
 كشورى برخالاف نظر كارتل عمل مى كرد، اين شُركت ها امكانات را الز دسترس او او خارج ج مى كردند．در عين حال با توجه به به قدر تا اين شر كت هادر صحنهن بين المللى، بسيارى از از تصميمات اين شركته ها از سوى دولت هاى المي آنهانيز حمايت مى شد．اين شر ايط عامل بسيار مهـمى بود تا توليد نـت اير انـ إس از از ملى شـدن
دحجار اختناق كردد.

با ايجاد اين فشارها و در نهايت با با وقوع
 دوبارهبهن نت اير اندست يابند．امابا اين وجوده، با تلاش هايى كه در طول حيات ديات دولت دكتر مصـق انجام شلد، در قر ارداد كنسر سيوم مهـم
 فاكتورهايى ديخر همجيون، اجازه فروش نـن
 تسهيلات براى كارگران و و كارمندان انيرانيانى، كاهش سهم كارمندان خارجى در صنعت نـت اير ان محقق شد． منابع ومراجع در دفتر نشريه موجود است．

شد．در اين مدت دولت براى تأمين ارز فروش نفت نيز تلاش هاى بسيارى كرد و و اعالام نمود
 بازار، در فروش نغت تخفيف قائل شود و در صورت اقامه دعوى از سوى شر كت نغت سابق بر عليه شركت خريدرار نفت ازازير ايران، زيان واردهبهر شر كت خريدار رانيز جبر اننمايمايد．براين اساس شر كت هايى براى خريد ريد نـت اير اير ان

 كه تا آن تاريخ بو ت تقاضا از ازويا، آريقا، آسيا


 خصوص شر كت نفت انگاليس باعث شد تـ تا تا
 در اين مدّت دولت اير ان در مجموع •V9هز هزار
 كشورهاى ايتاليا و زإين ارسال كرد كه انتظار
 با سختى هاى بسيارى انجام شـده بود اما فتح بابى براى صادرات نفت اير ان و شكستن تحريم شر كت هاى نغتى بر عليه ايران باشانـ．
 تقريياً متوقف شود و بسيارى از شر كت هاى خارجى از كشور هاى مختلف دنيانسبت به خريد نفت از اير ان امتناع ورزندا، قدرت شر كت هاى نغتى در توليد، انتقال و بازارارهاى نفت در آن
 مشابه رفتارى بود كه شر كت شا شل و شر كت ها هاى آمريكايى در جريان ملى شدن صنعت نـري نـت


 هزار بشكه صادر مى شد كه دولت مكزيـي
 روز توليد نفت، ،مهزار بششكه در داخلمل مصرف و وتها V Vا هز ار بشكه از از آن را اصادر نمايد． مقارن با ملى شدن صنعت نفت، نيمى از از توليد نفت منطقه خليج فار س در اختيار شر كت نفت انغگيس و اير ان بود ونيم ديگر توسط شش


 استخراج نفت خليج فارس و و عرضه آن آن به

 نوعى كارتل نغتى را ايجاد كرده بودند كه از آن آن

 توليد كنده نفت در اين منطقه وجود نـا نـاشت، بلكه نوعى رقابت در كسب سهم بازار نيز در بين آنهاديدهمى شانـ． در سال 1949（ITM）كار تل نغتى بيش از از صادرات نفت ايران در سال هاى بحران

| حجم صادراتى نفت | تعداد سفر به ايران | نام كثتى | كثور متصد |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | يكى سفر | روزمارى | ايتاليا |
|  | سه سغر | ميريلا | ايتاليا |
| 171 هزار 171 | دو سفر | آلبا | ايتاليا |
|  | يكـ سفر | سالسو | ايتاليا |
| ع ع ．هز هزار بشكه | سه سفر | نيشومارو | زإين |
| V7． |  | مجموع |  |

مرجع：تاريخ ملى شدن صنعت نفت اير ان، فواد روحانى،


[^0]:    روحيـهُ استققلال طلبـى مداخلات انگلستان زياد بود، غالباً

