
عباس رمضانى

## به نام خداوند جان و خرد

## معاهد|ت تارينخى ابـران

هo إ قرارداد و معاهدهى تاريغى از عصر صفويه تا پايان عصر قاجاريه

> مؤلّف: عباس رمضانى

$$
\begin{aligned}
& \text {-IPP4 رمفـنى، عبام }
\end{aligned}
$$

> .IYA
> ISBN: 978-964-7332-60-6
> ص. VAY
> فهر ستنويــى بر الماس الطلاعات نيبا.
> كاب نها: س. [YAV - [YA)؛ معهتهن به هورمن زيرنريس.

> تاريهن از دورهى صنريه أ بابان دورهى تاجاريه.
> 4SD/VIVYY
> pas-irsis
> DSR MVY / 八ر
> كاب شاناّلـ ى ملى ايران

 www.tarfand.persianhooknet معاهدات تاريـخى ايوان

يككصد قّرارداد كاريخنى از مصر صفويه
تا تا پابان عصو قاجاريه
مؤلّف: عباس رمغـانى


## فهرست

| 9 | مفـك |
| :---: | :---: |
| 11 |  |
| 11 |  |
| YY | Y. |
| rV |  |
| r | F. |
| pr | ه. |
| Pf | 7. |
| PI | V.V. قرارداد تجارى إيران و ها هلند |
| Fs | ^. |
| pv | 9. 9 فرانسه و عهدنانها |
| $\Delta 1$ |  |
| $\Delta \Delta$ |  |
| $\Delta V$ |  |
| $\Delta 9$ |  |
| 71 |  |
| ir |  |
| ir | \$ ا 1 . |
| 98 |  |
| 7 V | . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . |




Y Y. عهدتامهى مودّت و بازرگًانى ايران و اسياتيا . . . . . . .
 （FF


 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． －ايرانوروس r．

IYF F.F。 معاهدهى دوستى و كثنتىرانى ايران و آمريكا
 1YA

 (FFr

 IPD PV. FV If7
 IP7 . . .Fq . Fq 10.
 101
 HY

 IDV هده ترارداد
 هV

 101

lAp

1^』 Y 7. بيمان مرزى آخال، بين ايران و روس روس
liv r7. تَارداد نظامى ايران و اتريش.


119
191
lar
194
$19 F$

 7 7. 7 وانسوىیها و التياز حفّارى در شوش

 1^. قرارداد آب اتكث، بين ايران و روس 19V

 Y.A
 yif


YY.

 rry ترارداد لنو امتياز تالبوت، ايران و انگليس .VV

 YFI ...... A. .. A. YFT

YFD

YFD「Tr

 YF4 ................. ra.

YOI

$r \Delta \Delta$ Q ه. ترارداد گمركى ايران و روس در تهران rav ه هـ. ترارداد احدات رات راه ارّابهرو روسيه به تزوين
 Y 7 ، . .... . . 9 Y Y Y Y I ..................

 7 9. Yา
 YVI 1 \& 1 \&
 pry جاسكث، بين ايران و انگليس

 rva قراردادها و دماهدهها

YYq نمايهى موضوعى قراردادها و معاهدهها

YAl ككاس نما .

## مقلّمهه













بيرند.
كمكم باكنشت زمانه، برخى از امرا و حاكمان ايرانى ايالات و ولا باتات،


-1 معاهدات تاريخهى ايران

ايران را از داشتن استقلال كامل محروم ساخت و كار به جايى رسيلد كه ايت وضص در عصر حكومتهاى آل جالير، Tال مظفر، آل كرت و قبايل تركمن


 أمهراتورى، به عنوان جانشين خلفاى امالامى، از هم هاشيلنه شد. به اين ترتيب خس از بسته شلدن هرونلدهى حكو مـت سامـانيان، تا روى كار آملن دولت صفويان، إيران حدود نه صد سـال گكرفتار اغـتشاث و از هـهم هاشيلدگى بود. اين وضـع مانع برقرارى روابط تجارى و سباسىى جلّى بين ايران
 حكومت صنويه در دهdهاى اوّل غرمانروايى اين سلسله و تالاشه هاى آنها


 تشيّع به عنوان دين رسمى مردم ايران، با بعضى از دولت ماى خار خارجى رابطه


 فرصتطلبى و دو رويى در برابر ايران از طر فن دربار عـثمانى ,يـيو سته و در


 صفوى تا انقالاب مشروطبّت ايران بوده است،" '، ولى معاهلدهى ملكور بيش
I. تاريخ سياسـى و سازمانهاى اجتماعى ايران در عصر فــاجار، غــامرضا ور هـرامه ص .FYIgYF.

مقدمه II
از بك فرن ملاكك اصلى روابط دو دولت قرار گرفت.



 قدرت و روى كار آمدن سران ناكار آملد و نالايق، به حساب















 مثل "ميرزا عيسى فائممغام فراهانى وزير "عباس ميرزا" نايبالسّلطنه و افكار

ا. تاريخ تحوّلات سياسمى و اجتماعى ايران در دورههاى اففشـاريه و زنــديه، مــحـدرنـا شعبانى، ص V V 1 .










 آوردند... و شاه نيز حاضر است موافيّ شـخص شاه داده مى شُود.ر)








 را مىتوان در روابط روسها ونا و انگليسها جا جست و جو كوشش ايرانيان براى يافتن متّحدان ديگر در عرحههایى بينالمللى، با هدف

IV IV

كاهش نفو ذ روس و انگُلِس در ابران بوده است. آنَجه مسلّم است، نفعى كه پادشاهان قآجار از محلّ اعطای امتمازات و و


 سكـوت الخـتيار كــننل. أيسن الشـخاص بـا الســبّلـاد كـامل، تســليم در بـرابـر شحواهش هاى نفسانى، غرق شُلن در تجمّالت، بها دادن به زرق و برت دريار،


 نظم و امنيّت در كشورط نفو ذ قدرت هاى استكبارى را سرعت بتخشبلدنل.

 هزينه شللن بتخشى از مرمايهى ملّى كشور در اينـ رامستا بــود. ايـن كــار بـه بازیهاى كو دكانه شباهت بيش ترى داشت و شاهان قاجار بـر آن بـافشـارى مىكردند. اين طفل ها هنگام ديلار با سران و دولتتمردان جهان، مناكرات،
 سياستمداران پرسابقهة جسور؛ حيله گر؛ منفعتطلبـ، كاردان و با تلبير ڤرار










معاهدات تاريخى ايران If

مى ساخحت. رابرت گرانت واتسن در همين رابطه مىنويسل: (ا... ولى حكوهت ايالت عملدهى اليران مىرسلد. مححل اقامتش تـبريز استت و بـه أيـن ترثيب از تهـت نظارت مستفيم ما در خود دور مىیود...؛





 امتيازات به بيگانگان" ناميد. بدون ترديد اگر او به جاى آن همه اهــميتـت و

 سواركارى، سنرههایى رنگارنگك و... قايل بود، به اصــلاع امـور مسملكت، سـازندگى و آبادانى آن و دفع بيگانگان از اين مرز و بوم مى هرداخخت و براى


 تلُ آن دوران نبود. مسألهأى كه حتّى گاهى خود بيكانگان نيز آن را مـورد

 است (أيرانيان كه قوم و هردمىى مدتازنلـ، دليلى ندارد آزادیى خويش رااز

ا. تاريخ أيران دوره قاجاريه، رابرمت گرانت وانسن، تو جمه، ع. وحيد مـازنلدرانــ، ص ص




 تجارتش لنگا و كار حكومتش تباه الست و قئـون آن هـم به صورت

تجلديل نيرو هـم متملّد است و هـم حايز|هميّت...|"Y

اعطاى امتيازات از سوى ناصرالدّين شاه به قدرى آسان شده بود كه أو در
 استعمارگر مى ستيرد و اين كار به قدرى برايش عادى بود كه هِس از كارسازى
 استخراج كليهى معادن ايران (به استثناى سيختهماى قيمتى)، و امتياز كشبين


 خحئلهآور اظههار داشتت:

 منفعتى از براى دولت نداثـتهاند و اگكر در دست ما بماننلـ، بعل از اين「"......
 مستعمرات هند سبب گردبد كه رابطهى اين دو كشور با ايران بـيش از از سـاير
I. ايران و قضيه ايران، ج 1، جرج ناتانيل كرزنه ص 1.



ممالكك باشلد. در چحنين شرايطى، روابط دو جانبهى ايران با عثمانى، فرانسه، آلمان، بلزيكه، هلند و... در مراحل بعدى اهميّت قرار داشت. امّـا آن هـهـه



 ديگر، نظير انقلابِ روسيه، ورود Tالمانها به صحنهى رقابتهایى بينالمللى،








 بعضى از معاهدات.

 مطالب و عبارات پرهيز شلده است، به عبارت دبگَر اصهل ســادهنويسى در هطالب مورد تو جّه بوده است؛


 كه بيشى از اين أشاره شدك \&. قراردادها و معاهدهها به ترتيب سال انعقاد و دورههاى تاربخخى درج

IV Nقدهس
گرديله است؛
 بكك دورهى تاريسنى اختصصاص دارد؛
ד. نام


 نقش حكومتها در حفظ سحاكميت ملّى، ارضى و استفلال ايران فراهم نمايد.

عبّاس رمضانى

## بخشى اول

## †











 ششّم با صلدور فرمانى يححلوددىى مستعمرات دو دولت را تعيين كرد. در اين
 اخختصاص يافت.


 جنوب آفريقا وارد "بندر گوا" در هندوستان شدل و از اين طريث برتغال را با
 چند كشتى جنگى آبیهاى دريـاى عـمان و خـليج فـارس را درنـورديد و
 فارس به تصرّف درآورد. او در همان سال، قرارداد صليّى را با شرايط بسيار
 "آلبوكرك" و "خواجه عطا" " به امضاء رسيله مفاد زير مورد توافق طرفين قرارگَرْفت:

1. 1 ـ عانو








ه. الايتخت سلطان النشين عمان.
V. . سيفـالدّدن شاه

7 بندرعبّاس فعلى.
 كرده بود.
4. تاريخ روابط خارجهى ايران در عهد شاه اسماعيل صفوى، دكثر علىاكـبر ولايـتى، ص
.

ا. اطاعت حاكم هر همز الز يرتغالى هائ


 گתركى؛
 عوارض و حقوق گمركى؛ ه. يبش بينى عوارض برایى كالاهاى بازركارگانى صادر شده از هرمز به نقاط ديگر؛

 مأموران بر تغال؛
 خواجه عطا؛
 جزيره؛

- 1. كمكك نقدى و نظامى پرتغال به حاكم هرمز؛








FI ترارداد و معاهده از دوران صفويه |P
 صاحب ميراثى كهن از مهارلتهاى تمخصّصى بودنلاه، تلاث زيادى از خار خود
 به نام ازيكتها هم در شرف كشار



 آنها از حاكم آن جزيره
 شاه اسماعبل بار ديگر درخراست خـو موافقت آلبوكركت قرارگرفت و قراردادى بين اصفهان گردبل كه به موجب آن موارد زير به تصويبـ طر فر فين رسيل: ' 1



 اين قرارداد در مدّت كو ناهى كه به مرگك آلبوكركك در بندر گوا متتهى شد







II. I ـ يكى الز شهرهاى بحرين

Y Y Y Y Y الايتى بين كرمان و سيستان، منسوب به مكران بن هيتال.

وسايل جنگیى از خرتنالى ها، نحوهى استفاده از آنها را نيز آموختند و ايـن
 هدن شاه اسماعيل از انعقاد قرارداد مذكور دو موضار مورا



 Y. Y. تابعبّت امير هر هرمز به هر رتغال؛

 جزير هى هرمز و مناطق دبگر؛

## 「「. بيمان صلح آماسيه، ايران و عثماني






 نشان داد و دراين راه موفّقيّتهايى به دست آورد. ضعف سِياهيان صفوى،







Fr if ترارداد و هعاهده از دوران صـفويه

وحشت آنان از فراوانى سربازان شاه مليمان و به خاطر آوردن شكسـتهاى
 و دهاع آّنها در برابر هجوم دشمنانى كه آذربايتجان را نهلديل مىكردنلـ، بـا دلهره و ترس و اضطرابس همراه بود. در اين زمان آن چحه اوضاع را به نفع شاه صفوى هموار كرد هـ شوايط جوّى





 آذربايِجان را مورد حمله قرار داد. ولى سیاهيانش متحمّل تلفات و خسارات قايل ملاحظهأى شدند. پادشاه عثمانى از ادامهى كار صرفن نظر نمود و ملّتى
 طول نينجامبل و آرزوهاى سلطان برایى تصرّ فت مـناطق امسـتراتـريكـ ايـران
 گذشته سربازان ثزلبأث نسبت به كار و Tآينلى خورد و ايران اميل بيشترى داثُثند، راه را بر عثمان ها بستئلـ
شُاه سليمان با تحريكك بعضیى از مـخالفان شاه صـفوى، هـمـحِنان تـفـكُ

A A صفويه از ظهور تا زوال، رسول جعفريان، ص .Y r.

 اسماعيل اوّل مفوى"، بودند.

FF

دسنيابى به آذريايجان را در ذهن خود تقويت مىكرد. ايـن ميو ضوع وفتـتى














صغُوى بود.
زد و خورد طرفين، ضربات سنگينى بـه دو ســياه وارد سـاختـ. هـر دو







1. وى از سوى شاه تههاسب حاكم شُروان بود.「. با بسر شاه تهـاسب اقّل. Y. Y. دربار عثمانى.



Yه أ ترارداد و معاهده إز دوران صفويه

زنرال "سرئرسّى سايكس "، در رابطه با علّت صلح ايران و عثمانى در اين
دوره از تاريخ مىنويسل:



 راكه در آنها دولت عثمانى به طور كلّى عهاجـم بوده و ايران اساساً
 ثيشنهاد صلح ابتلا از سوى شاه تهممامبـ مطرح گرديل. وى طى نامهاى به مسلطان عثمانى، انصرافنـ دولت ايران از جنگت را اعلام نمود. عــيمان ها نــيز مواضع خويش را به صورت مكتوبب به دربار ايران فرسنادنل. آن چهه در اين هكاتبات جلب ثو جّه مىكرد، مسايل منهبيى و مياسى مورد نظر دو كشـور

 سليمان نيز در پاسیز به نامهى شـاه ايران نوشت: (ابراى از بـين بـردن تشــيّع و

 براى حمله به ايران برداشت. در اين شرايط و دو تميّت زماني، شاه تسهماسب تجربه هاى مؤثوترى نسبت به اوايل دوران حكومتش هيلأكرده بود. بنابراين


سنگك ساخته شده بود و در دوران صنويه مسل احتفاى خخزاين و يا حبس شاهزادكان

. 1 .

 - . . همان.

Y
 سردار عثمانى به نام سنان بيكث"، به اسارت نيروهای شاه ايران درآملد. شاه
 به عثمانى فرستاد. او دز بیام خود اظهار داششت:
 شاه سليمان از برخـورد شــاه تههماسب شگگفتتزده ششــل و ضــمن ابـراز عالاقهمندى خحويشّ براى صلح، كوشيل تا يِيمانى بـين طـرفين مـنعقدگـردد. هندى بعل، از طرف دربار ايرانٌ نامهأى به دربـار عشثمانى ارسـال گكرديل و هراتبب Tمادگى دولت برایى انـعقاد يـيمان صـلع بـه آنـان اعـلام شــلـ. شــاه تهماسبب، در نامهى خوده يس از يادآورى موضوع تأخير ححّ مسلمانان و علاقهى آنها به زيارت عنبات عاليات، نوشت:



 ايشان رااز سلطنت روى زمين بهتر مى دانيم. غلامى ايشان دولت باقى



 كر دستان و بين النهرين و قسهـت شماللى گر جستان به عثمانذها واكنذار شلـ. در


ه. كارتِل، شهرى از گرجسشان بوده است. ولات گرجستان، كارتيل، كاختـ و تفليس نام دأشتند. اردهان هم كرشسى تفـايـى بود كانه در

FV أترارداد و معاهده از دوران هـفويه F
اير ان شناخته شد.
 زايران ايران از سوى مأموران تركت به دست پادرا

رفاه و T Tابش آنان بكوشند.






 آذربايجان و درياجهى وان لغو گرديد و روابط دو كشور به سردى گراييد.

「. اوّلّين معاهدهى صلح استانبول، ايران و عثماثى








يكى از توابِ ارذروم، به همين نام، قرار داشت و و روسها با بر آن مسلّط بودند.



FA

هر قرالرى ارتباط با مـخالفان حكو مت و تو طثه هايى كه به فـصهل براندازى دولت صفو ى و فراهممسازى اغنشاث و ناامنى در بـعضى مسناطت دالثـتند، شــاه را




 انعقاد معاهلهى هلع؛ شرايبط جلديلى برأى دولت و حـكـومت مسفوىى بـه
 ا. تمام شهرهايب كه ثا تاريخ انعقاد معاهله در تصرّفت نيروهأى عثدانى بود، به T ان دولت واگڭار شود؛ Y. اسرأى دو طرف مبادله شوند؛
W.

 عثهاتى در استانبول به امضاء رسيلا و شاه عبّاس اوّل و شاه عثمانى هم آن را تأَيبل كردنله.

تن دادن ثـاه عبّاس اوّل به امضاى الّّلمن شعاهلدهى صلح استانبول، ناخواسته و به دليل شُإيط دشوالىى بود كه از هر سو ايران را تهلديل مىكرد. ايسن صـلح ملّتى روابط دو جانبه را به دوستىـ مبلّل ساخحت و هر دو كششـور بـراســاس

AP شاه . . شاه عبّاس . . . Y.


F9 ترارداد و معاهده از دوران صفويه IF


 اراضى الز دست رفتهى ايران و بازگر دانلن عغلمت به كشور.، آغاز كرده بود، تمايلى نداشت كه در مقابل عثمانهاكو تاه بيايل. اين انگيزه و اعتقاد حندلدان ماده به نظر نــمىرسيلد. تـركُها هـا هـم بــه رااحـتى قـادر بـه تســليم در بـرابـر خواستههاى شاه عبّاس نبو دنل. گذشته لز آن، الخبار مربوط به ارتباط پادشاه اليران با بعضى از كشور هاى جههان، نظير اتريش، اسهانيا و تلاشى برای جــلبـ
 آنها را شعلهورتر ساخت. در جويان كشو ده شللن بابب ملناكره بين شـاه عبّاس و امهراتور اتريش 'و درخواست دولت صفويه بـرای جــانبلارى اتـريشى ها از ايـران، امــرانـوركا نماينمدهاء را در رأس يكـك هيأت بلنديايه به جانب اصــفهان گسـيلِ داشت.

 الِران باعث بيمارى نمايندهى اتريش و مرگك وى شـله، ولى نامهى اميراتور به

 حضور ثاصلد، چنل روز بعلد او را به همراه نماينلدهى خويش و هلدايالى فراوان



Y.

「.

.

 و از او خوامتت تا با اتّحاد سه جانبه (ايران، اتريشك روسيه)، بر ضلّ عثمانى
 عثمانى شل.

 و تمايل خود را براى برقرارى ارنباط با ايران اعلام نمو دند. آنها علاوه بـر





 شاه6 تححّزن خوامتهى دوم آذها را منوط به انجام تعهّلدات اسیانيا نسبت بـه ايران كرد و نماينلدهى خويش را به منظور ابلاغ نظر منكور به اسپانِا روانسه

 سركوب عثمانها يكى از آرزو هاى همبشگیى شاه عبّاس بود. او تر جيتح

 بود، از ضعف سیاهيان عثمانى و " "سلطان مـحمّل ميو و انتّحاد روس و اتريش


MI IF
 ضـسن به السارت درآوردن فرمانلهى سپاه عثمانی، اليروان، شيروان و قارص


 شلده بو دند، به ايران حمله كردنلد ولى تفليس، باكو و شماخحى Fو به طور كلّى سراسر آذربايدجان، قنقاز، كردستأن و و
 و بدنامى چاكت شـد
شاه عبّاس بعد از بيروزیى هأى حشمگير خودد، بابب مذاكره با عثمانها را


 شـكافـهای ايـجاد شلده در صفو فن سیاهيان تركك و بازگر داندن رو حيّهى اميلد و نشاط به سربازان، نيازمنلد هزينه هاى گزافض و صروف نير وى انسانى زياد بود.
. . . 1










 ه. همان، ص V7.










 اختلافات راكنار بگذارند. شاه عبّاس در اين دوران در وض وريتيّى فرار داشت


 آن منطقه را به تصرّف دردآورد.

## ه. معاهلدهى صلح سال Y9 - ا هـ ـ قايران و عثمانى

معاهدهى صلح استانبول ايران و عثمانى به چچند دليل در اجرا با مشكل موان مواجه گرديد:
الفن، سريبجى شاه عبّاس اوّل از تحويل ابريشمهاي مورد توافق طرفين به
عثمانى؛

r.r. همان، ص .r



IF ترار داد و معاهله از دوران صفويه

ب. نارضايتى سلطان عثمانى از مفاد معاهلده؛ ج. حملهى شاه عبّاس به گُ جستان.









 خود به باب عالى فرستاد.

مهـمتربن آنها عيارت بودند از:
ا. ححمله به بعغهى از شهرهاى أيران از جحله تبريز؛

 صفىىاللّين اردبيلى، به تالافى اقدام شاه عبّاس در نابودى كليساهایى گرُجيان؛


 سهاه ايران؛
Y. Y اليل هاشا.

MF

ه. هيشُنهاد حضور يكى از شاهزادگان صفوى به عنوان گروگان در دربار عثهانى
هن يرش شرايط ياد شله از سوى شاه عبّاس غيرممـكن بـو د. عــثمانها بـا دركك تفره رفتن دولت ايران از قبول شرايط بيشنهادى به تبريز ححله كردنلـ و شهر را به اشعال خود درآوردنل. سیاه ايران هم به مقابلهى آنـان شـتافت و



 صلحى بين دو كشور منعقد شُد. Fبراساس ايسن مسعاهده دو دولت شـراليـط
 گرديد.
7. معاهدهى "ميناب" بين اليران و اتُليس

روابط ايران و انگليس در دوران حكومت صفوىى، به ورود اوّلبن بازرگانان


!. تاريخ تـحوَّلات ســياسى، اجــتماعى، اقـتصادى و فـرهنگَى ايــران در دوران صسفويه،










PA ترارداد و معاهله از دوران صفويه IF

نزديكك بودن روسيه به ايران و برخوردارى كشور ما از موتعيّت استراتنيكك



 درخواست دولّت متبوعش را به دولت ايـران ابــلغ كـرد. بـادشاه ايـران از
 احتياجى نداريم"" بابب مناكره را فقع و به دستور او نمايندهى انگڭليس را از ايران الخراج كرد. معرو


 بيمارى و مرگك تعلدادى از اعضاى هيأت به وثوع عيوست، ولى ولى شاه تهماسب
 كرد.
 شالههاى آغازين روابط خارجى خحود برای مذاكــره بـا وــادشاهان ايـران و
 الف. برقرارى رابطهى سياسى و هيّلأكردن متحلدّى در شرق؛



 Yا F
 F مهلـوى، ص •F.

> ب. بافتن راههاى بازرگانى و برقرارىى روابط تجارى؛
> ج.كوشُش برایى تبليغ دين مسيحيّت؛














 حدود دو دهد بعد از اوّلين سفر رســى جـنـكينسون، رابرت شـرتـلى و





Y. ايران و انتكليس (كرثـــمه روابط سياسم)، محمّدتى نظام مافم، ص •ه.
rV ترارداد و معاهلده از دوران صفويه IF

آنتونى شرلى " "، به هصحد هموالر نمو دن شرايط تجارت برایى بازرگانان كشور.
 وارد ايران شُدند

 جديل ساختار سازمان لشكرى و كشورى صفويه را ساماذدهى كردنى ونـ و بـه
 ترس و وسشت دنياى مسيحى بود، از ترس شرلمى مىلرزد و از رسـيلدن بـه


 ايرانيان وشتى شمشير داشتند، تركثها از آنان مىترسيدنل و حالا كه ضربات آنها جدّى تر و با صنايع گوگردى آميخته شده، مخخو فـتر و وحشتناكثـتـر شـدهاند.!
برادران شرلى، یس از ايجاد تغييرات اساسى در سازمانهالى كــــورى و
 تحوّ لات مهنّى در يكى داشت، از شاه عبّاس تقاضا






 F.









 شاه، جنين آملمه است:
"و ما فكر كرده بوديم يكى از اتباع خود را برايى بإسخگّويى به











if تارارداد و معاهده از دوران حفويه

اعتبارنامهها را جعلى شمرده و از هم دريلـنـ"

 هموار كردن شرايطط دسترستى به ايران به دستور ملكه اليزابت اوّل" شركتى به نام "شركت هند شرقی انگگليس "، تأسيس كردنل و وارد هندوستان شدندنل. اين اقدام عكسالعمل هرتغالى ها را دربرداشت، ولى كارى از يشش نـبر دنلا. دولت بريتانيا در تداوم اقدامـات تو سعه طلبانه خو د متر جّه خليِّ فارس شلـ و و


 خليج فارس بود، شدنل. نشان دادن خحراغ سبر از سوى أيران، انگــليسى ها را
 به خليج فارس اعزام كنند. اين كار صورت

 اين معاهلده عبارتند از:
 جزاير اشنال شلده ايران از هر ثغالى هاك

F. مبادلهى اسيران دسيحى و مسلمان بين ايران و انكُليس؛

F

I. زـنكّانهى شاه عبّاس اوّل،
Y. سال I Y • ا ه. ق


با توجّه به مفاد منكور، در اين قسمت، طرّ طرح سه مسأله ضـروورت دارد.










 مى شـدند و هميشيه جهارصد تاجر در آن شُهر اقامت داشتتند واين شهر جهل هزار جمعيّت داشُتـ.







 |انگليسى ها برای جلب اعتماد دولت ايران مى اينويسل:


> F1
fif if fiرداد و معاهده از دوران صفويه


 آنان آوانسها و امتيازاتى داد. از آن بس تجّار ايران توانستند بدون نظارت و دخالت برتغالى ها ابريشم را هادر كننـ. .





 " مهاجرت است.||"

قرارداد تجارى 'يران و هلند





 ايران، على برتغالى ها، نتيجهایى به دست نياورد.
Y. ا. منطقهاهى در جنوب زاينلدهرود در اصفهان.

1. هـان. F. أندونزى كنونى.

ه. هاوه و سوماترا.

倍 FT

قلرت يافثن هلندى ها در شرق، طمع آنها را زياد كرد و برای مقابله با
 بحخش هأى عمدهأى از تأسيسات و مراكز تنجارى و بازرگانى وابسسته به هر تغال را از بين بردنل و يا به أشغال خود درآوردنله هيشرفت سـريع هـلنلدىها در
 بازرگانان هلند را به ابن جزيره باز كرد و سغيرى از آن كشور به دربار شــاه


 گرمى استقبال نمود و تجارت با Tا ن كشور را بنذيرفت. دولت هلنلا باايجاد يكت مركز تنجارت در خليج فارس و اعزام نماينلهه به

 موجب آذ بازرگانان هلندى اجازهى خريلد و صدور ابريشم ايِران و تجارت در سخليج فارس و نقاط ديگر را به دست آر ردنـلـ. هـمتخنين بـرالسـاس ايـن
 اقنامادت زير از سوى دولت حفوى صيورت گيرد. ا. ثأمين مسكن، مححلّ تحارلتة، انبار و... هلندى هاء؛ r. r. مصونيت آنان از هرگونه خخطر؛

س. آزاد گذاشتن هلندىها براى ساخحت كليسا در اصنهوان و بنلدرعبّاس؛


I. سياست خارجى ايران در دوره صفويه، نصراللّ ثلسفى، ص 7 . 7 . 7 .



Fr قرارداد و معاهده از دوران صفويه IF

و ياتوفيف اموال آنان؛
7. مـجاز بودن هلندى ها براى اعمال شاخصى وزن و اندازهى كشور شخود

در امر خريلد و خروش؛

كشور؛
^. تعهّل ايران مبنى بر برداختت غرامت اموال به سرقت رفتهى هلنلـى ها
در ايران و يا يافتن آنزها.
9. محجاز بودن انتباع هلنلدى براى خريل ياكرايهى شتر، قاطلر و هـــوخنين

خروج Tنها أز ايران؛
 هلندىهاى ساكن در اليران؛
 ساكن در ايران برای هلندىها؛
Y ا ا تو قيف اموالل آثاع هلندى بيرو دين اسلام؛
F F ا ـ ـحاكمهى اتباع هلندى ضارب يا هاتل توشّط مثامات آن كشور؛ . If Tان دولت؛
ها ال انختصاص دادن امووال كشتى هاى هـلندى غـرؤ شـــلـه در دريـا بـه
صاحبان اموال؛
7 1 . معافت شدن كشتتى هاى هلند و اجنامى هلنلسى از حقوق راهلارى و
گمركى.
 سردملاران آن در أثر انعقاد قراداد مذكور، شـاه عــبّاس را بـر آن داشت تـا سفيرى به نام (اموسى بيكك) را به هلند اعزام كند ' و از سران آن براى دو كار
|. در أين زمان بادشاه هلند، (افردريكك هنرى)" نام داشت.

مر FF

مهـم، يارى بطلبلد.
الفن: ڤطع رابطهى هلند با عثمانها و اتحّاد با ايران بر ضلّ آن دولت؛
 جزيرهى مسقط و لاركك.
 الرزشمند به هلنل رفت و مورد استقبال قرار گرفت. هلندى ها به خخواسته هاى
 عثمانى نشان نلدادنلم. سرانجام اين مو ضوع با مرگك شاه صفوى نيمه تمام مانل.
 خليج فارس سضور داشتنل به دنبال راهیى مىگشتند، تا ابتكار عمل تجارتت را از هدرتهاى ديگر بربايند و بر آنان سيادت كننّ. ظرافت كار هلنلىها داز از دو
 مىیباشلل. كاهش ڤيمت خريلد ابريشـم و فروش ارزان جـس هاى خارجى، دو حربهأى بود كه شركت هند شر قى هلند تعقيب مىكرد. شاهصفى نتوانست با سياست هلندىها برخورد نمايلـ. در زمان شـاه عبّاس دوم نيز نه تنها بر نامه هاى شوكت مذكور تقليل نيافت؛ بلكه شلّدت بيش ترى گرفت و دولت صفوى به اججار به آنان يِيشنهاد صلح داد. هلندى ها از نظر دولت ايران استقبال كردند و نمايثلدهى آن كشور به اصفههان آ مد تا معاهلدأى بين دو كشور منعقل گردد. اين كار صورت نقاط ابران به دست آورند. معافـ شلدن كالاهاى وارداتى هلند بـه ايـران از حقو ت گمركى و عوارض راهدارى، امتباز و نشيجهى ديگر معاهلده براى آن كشود بود.


PA Fif ترارداد و معاهده از دوران صفويه

و شركت هلندى براكى بيرون راندن تججّار انگكلبس و هي نغال از خـليتج فـارس

 هلندى ها قطعيت بحخشيل و اقلدامات ظريفت و مبارزات جلذّى انگليسى ها بـه شـكست هلنل انـجاميلد.
روابط تجارك، بازرگانى و مياسى هلنل و ابران در زمان شاه عبّاس دوم، شـاه سليمان و شاه مسلطان حسين صفوى تلـاوم بافت ولى به مرور زمان، در هر

.
انختلافات دولت عثمانىى و صفويه در دورانهاى مهخلف با افت و خخيز



 روابط دو كشور را به ظاهر دوستانه نشان مىداد، ولى كو جیكترين مشكـلـ، جرثّهاى بود كه به سرعت از سطح دوابط مى مكاست و دوستى هایى طرفين و
 شاه عبّاس صفوى كه برالى به اطاعت در آوردن تركان عـثمانى از هـيـع كوششیى دريغ نكرد، در اواخر سلطنت خويش به قدرت بـزرگى در بـر بـرابـر عثدانى ها در آمل و روز به روز عر صه را بر آنان تنگُتر نمود. سهاهيان ترك
 مو ضوع در بحشىى از نامهى يكت افسر ارشلل غثمانى قابل دركت استت. او در
 مينويسل:


بودند، اكنون اگَر گوشت اسب بيدا كنند، شكرگّار خوارياهند بـود. آن افـراد



 سرباز سادهاى از آنـان را در يكث فـرسنغگى مـى بينند، او را بـا رمسـنمدستان مقايسه كنند.'
روابط ايران و عثمانى در زمان سلطنت (سلطان عثمان دوم)، دوريّ دوستانه بود.







 بعياد و مناطق ديگرى انز عراق را با به ثصرّف در در آورد.







> ا. أيران عصر صفوى، راجر سيورى، ص AA.
> 「.

 شد. اين معاهله حلود بِكت قرن ثداوم داشت.
9. كرانسه و عهدثامهى تجارى و مذهبى با ايران

از آغاز سلسلهى صنوى بين ايران و فرانسه روابط كمرنگیى وجود داشت. علّت عملده اين وضع جنگّثهاهى ايران و عثمانى و روابط حسنهى فرانسه با
 هى شـلد. شاهان صفوى نيز به هـمين دليـل از دوابـط دوجـانبه بـا بـا آن كشــور خوددارى مىكردنلـ.

 تجلديلنظر شد. سنير آن كشور به أيران آمد و مورد استقبال دربار شاه صفوى
 نامهایى برایى امغراتور فرانسه ارسال كرد كه به دليل ترور امثراتـور، بـه دسـت

وى نرسيل.
ورود نرانسه به شرق جهان و سهـيم شلدن آن كشور در ثـروته


 نداثتـ. تا اين كه اسـاسم روابـط دوجـانبه بـين دو كشـور از سـوى الويـى
Y. يكمى از مناطق كردنشين در موصل عراق.

 مهندوى، ص ها ا.

PA
 ديلمهاتيك به ايران آ ملل و در اصفهان با (اششاهعبّاس دوم") ديلار كرد. مو قعيّت

 فرانسوى، طى فرمانى امتيازات زير را به آنان بلهـلد
 آبهاى Tزاد ايران؛
بس. معافـ نمودن آنان از هرداخـت حقوق گمركى؛ ج. دادن آزادى عمل به مسيبحيان كاتوليكت و حممايت از آن ها؛ عككس العمل شاه عبّاس دوم در بها دادن به انگيزهى دولت فرانسه بـرانى

 منظور استفاده از نيروى دريايى اين كشور و مبارزه با عثمانها با بود. هو هون اين هلـف تأمين نگگر ديل، روابطط طرفين به سردى گُاييل. ملّتى بعد؛ در زمان شاه
 (اميشّل" ثمر بخخّ بود و بكك عهـدنامهى بازرگًانى و مندهبى در هنج مادّه6 بين











 فرانسه واگذار كرد و قول داد همه طرينتها
 طرفين ${ }^{\text { به صورت }}$







 حضور حاكم محل، مأمورين داخلى و قونسول مذكورد و ور نهابتاً صدور رأى طبق موازين قوانين اسلام؛ IV
 مهر و موم خانهى فرانسويان، بدون اجر اجازهى قبلى شاهن
 كشور متبوع و رسبدگى به اين گونه موارد بين فرانسوىها و و مسلمانان يا يا ساير

$$
\begin{aligned}
& \text { ا. بـ آضور ميشل نتاينده فرانسه و فتحعلى داغستانى نماينده ايران. }
\end{aligned}
$$

 خليج فارس ميكوشيدند.

 در يكك كشور بيگانه اسـت.
-

اروبّاييان از سوگى ثضشات و مأمورين دادگسترى مسلمانان، طبن ڤوانين اسلام و در حضور قونسول؛ 9 ا ـ تعهّلد دولت ايران براى مساعلـت فـر مـانلدهان كشــتى هاى ايـرانـى و اروولايى در مورد رفع خطر از كثشتى هاى فرانسه؛؛
 در صورلت وجود نلاثهتن ضـمانت لازم از فرانسه و به دليل مغاير بودن آلن با آين و منهب دوازده امام، همحتين در صورت فوت انباع فرانسه، عمل به
 منظور انجام تعهّدات متوفّى و...؛

 از سوى قو نسول و مترجم؛


 F Y برگششت دادن فرانسو يان بردهای كـه مسلمان نشدهاند و از طريق تركيه



شركت6


اعمال مسخالف دين اسالام در خارج از منزل؛
 از هرداخحت عوارض گمركى در موازد خاص، به شرط نفرو ختن جنس خود

AI تا ترارداد و معاهلده از دوران صفويه F

به مسلمانان '
YA شرايط لازم و معاينه آنها از طرف ريسس كل اصططبل قاضى يا حاكم؟؛
。

آنان از دزدان دريايى؛
ا هنت سال بعل از امضاى مـاهدهى فوت، مـحمّلـر ضابيگك به عنوان سفير شاه سلطان حسين صفوى به فرانسه رفت و در كاخ ورساى با لويى بههاردهـم گُفتوگو كرد و سرانجحام عهدنامهى بازرگانى بين دو كشور منعقدگرديد "

 الف. صرفـنظر شلن از حقوق وارداتى و صادراتى إيران؛ ب. برداثتـه شدن كلِّهى مـحلـو ديتِها در رابطه با تجارت فرانسه با اليران؛ ج. ارتقاء سفير فرانسه به مقام مقدم السفرايـى.

معاهلدهى سن یترزبورگك (الحاق بخشُى از اراضى ايران به روسيه)
شورش برغحى از طوايف بلوت در شروَ ايران، توطنّى شورشبان بحرين،
 ازبككها در خرامسان و ضعفغ دولت مردان صفنو يه، از جمله علل و عواملى بود كه بافيماننهى توان دولت ضعيفت شاه سلطان حسين راگرفت و او راكه


ا. منظور از جنس شود آنذهال، مشروبات الكلى است.
Y. سال I I YV هـ ق.

F.F. .F









 سلطان حسين زمام امور ايران را به دست گرفته بـه بود، برایى جلوگيرى از اجراى









 و ز مستى بى كـــان جـه خـواهــد بـرخـاست؟
شه مــت و جهان خواب و دشمن بس و يــش

بيداست كزين ميان جـه خـوالمــــ برخـاست
(ربه نقل از كتاب سياست و اقتصهاد عصر صفوى، محتّد ابراهـيـم بـاستانى بـاريزى، ص

$$
\text { N. } \mathrm{Y} 9 \text { 。 }
$$

ا. منطقهاى در حومهى اصفهان و بين راه اين شُهر و يزد.

Ar ترارداد و معاهده از دوران مـفويه IF

ثقشههایا روس هاكارى از هيشّ نبرد. اقدامات منبو حانهى عثمانها هم خطر
 منظور خلاص كردن خود از بحران مو جود، با دولت روس مذاكره نمايل. او
 فرستاد، باب دوستى را با او كذاشت و سرانجام مسعاهدهى صـلـى



 ايران، خودسرانه عهلنامه را المضاكرد و زمينهى جلايى مناطث مذكور راكه
 نمايندگًان يتر برایا دريافت تأييلديهى معاهلده به حضور شاه نـهماسبيت دوم



 كلماتى فريبنده برخوردار مىيباشـلـ كه به صورت موشكاظانه و ظريف در فالب عبارات كاملا" حرفهایى و دليسند مطرح شلده اسـتا (پ...امبراتور روسيه برایى




 1. معرون به اعتمادالدّوله.

 مهـوى، ص I FV ه. مجموعه معاهدههاى تاريخى ايران از عـهـد هـغامنشى تـا عـمصر هـهلوى، ع. وحـيل

مre مf



 براى متحافظت از شاه؛ r. r. تصّر ف و تصاحب ابدى گكّلان، مازندران، استر آباد، دربنل و باكو، به

عنوان پاداش امْرانورى روسيه؛
 خوراكك اسبها توسّط دولت ايران؛ F. أعطاى آزادى عمل و اجاز به كشور يكديگر تا ابد؛ ه. نعهّه بتر كبير برأى ادامهى دوسنى با ايران تا ابد و تعهّلد شـاه ايران براى همين مقصود به اميراتور روسيه.





 عثمانهأ با ايران و مشاركت آنان براى نبرد با روسها شـا شلد. اين يیشنهاد جـر
 عثمانى به صورت قرار دادند و حتّى در مسابفهى تصّرفّـ شهر هاى ايران بين دو كشّور اختلالاتاتى

یديد آمد و سرانجام با انعقاد معاهدهاى '، صلح و آرامش را بين دو دو دولت






 و برای بيشى گرفتنن از آنها


## | | ـ عهدنامهى عثمانها و الففانها در مورد ايران











 است در منطفةهى قفقاز. r. تاريخ روابط خارجى ايران از عهد صفوى تا جـت جـهانى دوم، عبدالرضـا هوشنكت مهلوئ، ص اF9.

هع معاهدات تاريخمي ايران

مىكوشيلا تا به كينه و نفرتت عثمانها نسبت به دولت خود پايان دهــد و از
 جلوگيرى نمايد و بتوانل به اوضاع دانـلى انـلى خود و تهديدهانى ديگر رسيدگى كند.





 نحخجوان و شيروان در ثصّرف دولت عثمانى!



 اشرفـ افغان.
اين عهلنامه تا زمان ظهور نادر و فرماندهى او بر سـاهيان


 خونآثام، بيگگانه و طغيانگر در ايران بر آيلده شد.
Y. 1 . $1 \Delta 1$ مهان، صم
F.


「.
ه. در حوالى شيراز.

AY ترارداد و شعاهذه از دوران صفويه IF

بعلد از اسنقرار افنانها در اصفهان و درگيريهای مستفيمه هراككنده و خونين

 شّّت يافت. اوضاع به قدر نابسامان شلدكه روسها براى جلوگيرى از اشغال
 روس ها زمينهى انعفاد معاهدهاهى را بين خود و اليران فراهم نماينلد. مسعاهلهه
 گرديل' و دو دشمن ديرينه همحچون گرگكهاى گرسنه در صدد نحكيبم نفوذ خود در ايران بر آملدنل. مفاد اين عهدنامه كه به معاهلدهى اوّل رشيت معرو فت شتده، عبارتثلد از ' ':
ا. موافقتت با باقى مانلن اراضى اشغال شدهى ايـران كــه در گَنـشته بـه تمّر فــ روسها در Tملله بود، به صورت هميشگگى در دمـت آنان؛



 7. جلوگيرى از وقوع هرگونه درگيرى و نزاع در مرزها و رسيدگى دقيت به دن اين گوثه وثايع؛ V V. V. با رعايت ادب و احترام؛
هـ آزادى اتباع روسى در ايران برای فعّاليتـتهاى تجارى؛ 9. حفاظت از دارايعى بازركانان فوت شد شده و استرداد اموال آنها به ورّاث

( $\Delta$ A

قانونى.
با سلب انختيارات شاه تههاسـب دوم و افزايش قلرت روس ها و افغانها در ايرانن، نادر به عنو انى يكى از سرداران جسور، شـجاع و وطن لرست ايران
 شُگفتانگگيزی در حند مرحله نـبرد بـا دشـمنان، از او شــخخصيت مـقتلدرى
 ورحشت نمود. نادز، علاوه بر اين كه هيشّ كار شاه تهـماسب بود6 نيابت شاه عبّاس سوم رانيز داشُت. او روسها را تهليلدكرد و از آنان خواست تا تا اراضى اشغال شلدهى ايران كه براساس معاهلدهى بازرگانى و ارضى سال I | | 1 هـ فـ در تصّر ف آنها باقى مانله بود را به ايران برگر دانند. عــزم نــادر بــراى دفـاع از ايـران و جــلدّيت و كـاردانـى او در تـحقّتَ تصميمهايش، روسها را به تسليم واداشت و مسعاهلدهى ديگـرى در رشت


Tمده است ':

ا. Y
آورده بو دنل و واكذارى همهى اراضى تحت اشُغال به دولت ايران؛؛

آزادى به نـجّار روس و معافت كردن آّن ها از نرداخحت حثى گمركى؛
F
بازرگانان أيرانى از هرداخحت حقوت گُمركى؛
 روسى و باز گرداندن دارايى هاى آنان به صاحبان اصلى؛



ه9 أرارداد و معاهلده از دوران صفويه IF
7. تعيين سفبير از سوى دو كئور، دادن حتّ اققامت به آنان و تلاش براى سرعت بحخشيلدن و استيكام روابطط طرفين؛
 اشثغال شلده توسّطط روس ها؛


نادر در اواخر حكو مت صشوى بأ شهامت و شجأعت، ضهعفهای دربار را به سران دولت متذكّر شلـ و سياسـت آنان را در برخورد با دشـمنان ايـران مورد نكوهش فرار داد. او ضمن واكنش نشان دادن به صلح ايران و عثمانى،
 چنين است: „اتحمّل اين امر كردن از حميّت ' دور و منافى طبع غيور اسـت.
 ملّت خاقانى بود. لهئا به عزّ امضاه مقرون نفرموديمـ...
 سزاوار لعن حضرت بارى بو ده، از حوزهى اسلام خارج و در زمرهى خوارج معدود خواهدل بود. " نادر به عنوان يكث سردار عالىىربتهى ححكومت صفوى، مكنوتات قلبي و نظر نهايى خويش لا برامساس نامهى فوق به بازمـاندگان صفويه ابالؤ نمود. او طبت يكت برنامهى از ويشي تعيين شلده، مران سياه را در منطقهى بـاع ر"هـرار



 F. تزديكك اصفهان.
.

آمده، با به راه انلداختْن بساط عيشُ و نوش، جشنى ترتيب داد. در اين برنامه شاه در استفاده از برخیى از خـوردنىى هاكــه بـه مـوادّ مــخلّر آلو ده بـودنلـ،

 را بر عهلهگرفت. آن گاه سهاهبان او با ورود به مواضع تركان عثمانى، بغلداد،

 عقبنشينى, كنل و با تدبيرى كه انديشيل، بابس دوستى را با آنان كنذاشـتـ، در

 ثانيآ، مقرّز شلد كه اسراى طرفين مبادله شموند؛ ثالثأ، مرزهأى دو كشّور براساس معاهلدهى زهـالب (قـصرشيرين) تـعيين
گرديد؛

رابعأ، عثمانها برایى زوّار ايرانى تسهيلات لازم فراهــم نــمابند.
 اين اتلافت وقت از سوى ثثمانها، نادر را مسبور كرد تاكار خود را با آنان

 عثمانى را به خاكك و خون كششيل و نابود ساخت، بر سراسر قفقفاز مسلّط شلد و



 هـ منطقهاى در نزديكى مرز ايران و عئمانى.




F| F| F| F| F|
(رمجلس مؤسّنان)، فرمان روايى خخويش را اعلام نمايل.
f
اين معاهلده زمانى بين أيران و روس منعنل گرديل كه شاه تهماسب دوم در اوج خبعف و ناتوانى بر ايـران حكـومت مسىكرد. در ايسن وضـع بــحوانـى
 كسب كرده بود و در بسيارى از عرصهها حرنف اوّل و آخــر را مسىىزد. او

 لرسميّت بخشيلن حاكميّت ايران بر اراضى آزاده شثـده و البـطال مـعـاهدالت
 هاي ميز مذاكره كشانلد.
مطالعهى اسناد كامل معاهمدهى گُنجه و مقايسهى آن با با موادّ بســـيارى از عهلدنامههايى كه قبل از آن بين ايران و روس منعقند كَرديلده، ايسن نكـته را




موادّ زير عمل نمايند '
I ـ تعهّل طرفين مبنى بر دوستى با يكلديگ, و باقى مـانلدن شهر هاى باكو و
دربئل در تَلمرو ايران؛
 الراضهى اشغال شـدهى ايران از آن هها؛ ّ. تعهّلن ر.ودى و ايران مبنى بر مذاكره با تركان عثمانى به شرط آزادكردن

ST

اراضیى ايران نوشّط آنهـها؛


7. مبادلهى اسرايى طرفين.

بخش دوم
「ץ معاهده از دوران افشاريه

ه1 ـ معاهدهى صلح نادر با عثمانها









 ايران لايق سلطنت دانست. خـود او هم با درك اين اين موضوع و فرامـم ثــــدن

شرابط زمانى، لازم بود كه هادشاهى خوريش را الالام نمايد.

 IIFA




 ديگر راكه مايليد به سلطنت النتخاب كنبد


 ب، حمايث نكردن ايرانيان از خانداندان صفوى؛


 عنوان شرايط صلح با عثمانى تدوين شـد و و يـيشنهادها
 ايرانيان به رعابت آن ملزم مى شدند را بـ شرح زير اعـرا اعلام نموده است:
ا. افراد گستاخ وگردنكشث.
 r.

ه.
 آسبا، نوشتهى لاكهارت، با اندكى ثفاوت بيان نده است.

FA Fه Fهاهده از دوران افشاريه


ث. تعيين بك نفر اميرالححجّاج، همطراز اميرالحجّاج هاى سوريه و مـصر
برای هدايت زايران ايرانى؛
P. P. مبادلهى اسرایى طرفين و هرهيز از خريد و فروش آنان؛

دولت عثمانى یس از بححث و بررسى بر روى مـاد منشور نادر و مناكره با




نادرشاه پس از تاجكذارى و آرام نمو دن تركان عثمانى، طلى نـامهایى از محمّل شاه6 امهراتور مغولى هندو ستان خحواست تا هانع ورود افغانهان خان فرارى به داخحل خاكك هنلومتان شود (امحمّلدخان تركـنه)، نمايندهى نـادر عـازم هنلدوستان شلد ولى دربار مـحمّدشاه، پاسـخ را به تأخير انلأخت و مـو جيات شخشم نادر را فراهم سـاخحت. هادشـاه ايران با مشاهلدهى نوع برخورد امهراتـور هندوستان با يَشنهادهاى او منتظر هاستخ تمانل و با سهردن نيابت سلطنت بـه
 سياه يزركى از راه قرهباغ، غزنين، كابل، جالال آباد، لا مور و دهلى، عازم فنّ
 فر ستاد و اهلام نعود كه:


Y. سال | IFA هـ ق.

مأمن افغانها است و نعدادى از افراد فرارى نيز به آنها يإيو ستهاند، فصد مابر



















 به امضاء رميد 「ّ. نتيجهى اين معاهده براى هند، فقط به رسمبتّ شناخنه شدن
r. يكى از روساهایى اطراف دهلىنو.
 r. سال

FY Fr معاهلده از دوران افشاريه


| Y ع عهدنامهى
















 قوالى افشارى تاب مقاومث نياورد و به اسارت درآمد و و به دستور نادر نابينا گرديد. نادر براكى درهم شكستن سهاهمان عثمانى و وادار كردن حكومت تركان به






 دو دولت، عهدناهمى فصرشيرين كه در زمان سانطان







「. F. F. باقى ماندن اعتبار مساهده براي هميشه.

بنخش سوم
「 معاهلده از دورهى زنديه
| | . معاهدهى تجارى ايوان و انكليس هر عهدكويمشخانزند.
پس از فرویاشى حكومت افشاريان و بروز ناآرامى در بعضى از مناطت
 كه منافع قابل توجّهاى در خلبي فارس داشت. روابط آن كشــور بـا با ايـران

 هيأنى ديِلمانتيك به شيراز فرستادند و در جرياني




معاهدات تاريخى ايران V.

كالهایى خود در ايران به دسث مى آورئل را از ايران خحارج نكنند و در عوض



 (امن یادشاه ايران نيستم و وكيل دولت و رعيّت هستمه. اگَر او با دادشاه ايران


 المران زياده از حدّ و اننازه و جود دارد
 و يك جانبهى آن كشور داشت. هس از تعرْض هاى ميرمهنّا
 دست آملده نهايت بهرهبردارى را به عمل آوردنل و Tآمادگى خود را به منظور

 مو جـب آن دو دولت تعهّلدات زير را ينذيرفتنل ':
ا. دريانت حقّ انحصارى تجارت جزيرهى خاركت توسّط انگليسىىها؛ Y. Y. همكارى نيروى دريايى انگُليس با ايران برأى مقابكله با مير مهنّا؛
Y. r. كالاه الها، نِيازها.

ا. ا. بتاعه، كالاها.
Y. تاريخ روابط خارجمى ايران از عهد صفوى تا جنتل دوم جـههانى، عـبدالرضا هـوشنگ
 .



T. تاريخ سياسى و اجتماعى ايران در عصر زند، غلامر خا و رهوام، ص

VI معاهذه از دورهى زنديه Y
F. فروش
 مقابل

 كرد و به زكى خان ' فرمان داد تا خاركت و مو اضع دبگر انگگليسى ها را تصّر فـ كند. اين كار صوردت گرفتت و مو تتأ روابط دو كشور رو به تيرگى نهاد.

با تِيره شدن روابط ايران و انگگليس و تَلرت گرڭنن ناوگان دريايى فرانسه در اقيانوس هنل و خحليج فارس، انگُليسىى ها مـجبور شـدنل تأسيساتت خود رو را به بهره منتقل نماينل. آنان توافق دربار عثمانى را برای فعاليّته ایاى تسجارى و بازركَانى خود در داخـل خـاكت آن دولت دريـافت كـردنل، ولى دست از


 وارد منأكره شدل و معاهلده را به امضاء و تصويب وى رسانل. بعلدها دوباره نمايندكى شركت هند شرقى انگگليس در بصره از رونت افتاد و تشكيلات جلديل
 زير مىیباشلد
ا. اجازه يافتن دولت انكليس برأى تصاحب زمين مورد نياز شركت در


Y. Y. شيتخ سعدون


1. السر عموى كريمـخانزنل.

گمكىي؛
 اروبايى؛

 7. الـونوع شدن بازرگانى مخفىي؛
 ^. ا. اعطاى آزادى مذهب به النگليسىما؛ 9. هـ سلسبم سربازان و ملاّحان فراري؛
 ماليات و عوارض گركيك،

 شركت.

بخش چههارم
F F

-「. سرجان ملكم و معاهدات ايران و اتكليس






 ايران محسوبتمَشُد.
ابن ديدگاه از گذشتههانى بسيار دور در افكار سردمداران روس و انگلبس




 مراكز حسّاس جهان و در حقيقت فرمانروايى بر هملى كشورهاكا روس و
 صورت ناخوأمته به بازى سياسى ابر قلرتها كشانله شل و پحارهاى غير از
 هندوستان، نياز به ايران داشتند.









 بود6 دربار ايران را متقاعد ماختت تا دعاهداتى بين دو كشور منعقد نمايلد كه مى توان به موارد زير اشاره كرد:


. 1 。

الف. معاهلدهى سياسى
اين معاهده در فالب يكئ مقلّمه و لنـج هادّه به امضضاى (اسرجان ملكمب") و
 موادٌ آن به اين شرح اسـت



ث. صلح و دوستى ايران با أفغانستان، در صورت صر فـنظر كردن افغانها أز حمله به هنلو ستان؛
F. كمكت انگگلسثان به ايران، در صورت حملهى افغانها يا فرانسويان به

اين معاهده هم زمان با انعقاد عهدنامهى سياسى دو كشور كه شــرح آن
 سوى سرجان ملكم، نماينده انگلِيس و حاجى ابراهيمبخان كلانتر، صلدراعظم

فتحعلى شام امضاء شد F"


ايران و معاف شلدن كالاهاى طرفين از ماللات و عوأرض دو دولتى


$$
\begin{aligned}
& \text { ا. ا. معروف به اعتمادالكّوله، اوّلين صـراعظم تاجاريه. } \\
& \text { Y. }
\end{aligned}
$$


f.f. هـان سال.

معاهدات تاريخى ايران V\&
رفثن آنها؛
 مجاز بودن انگكلبسى هال، براى الستخخدام نيروى كار ايرانى مــورد نـياز و تـنـبيه آنها در صورت تهخلّف؛ ه، آزادى انگگليسى ها در ساخت آخت خانه، در هر نقطه از ايران؛
 جهت مسافرت به همه جا و مـجاز نـبودن دولت ايـران بـرابى جـلوگيرى از




 دولت ايران با امضاى توالفينا

 برای كشور ايجاد نمود.

## |r| F. معاهدهي فين كن اشتاين، بين ايرات و ورانسه

 حكومت فتحعلى


I. . عمان، ص PFY.


VV Y F ترارداد و معاهده از دوران ذاجاريه

بیشنهاد اتحّاد با انگليسى ها نيز نتيدبهأى نگرفت، متو جّه فرانسه شلد و مسفيرانى


\#رو ميو) را به دربار فتتحعلىشاه اعزام نمود.
روس هاكه براى دست يافتن به اهداف خود وارد عمل شده بودنل، اليران را تحت فشـار ڤُرار دادند و فتحعلى شاه ثاجار شلد به جنگك آنان برود. در اين زمـان أنگليسى ها از خبر اتحّاد ايران و فرانسه تعجِّب كـرد دنل و كــوشيدند تـا تـا
 سياست نفوذ بيش تر روسها در ايران موافق نبود و تلاش مىاكرد به هر طريت

 سياستهاى جـلاگانه و منفعتطلبانهى خود را جست و جو كننله بالبـ تر از همه آل بود كه ايران به هر يكك از كشور ها اغراغ سبز نشان مى داده دو كشُور
 نسبت به ايران حتّى در دوران هـهلع و دوسـتى نشــان از دخـالت آنـان در
 در كشُور ما دارد. به عنوان نمونه در دو دوره جنگك ويرانگر ايران و رومك، مياست بريتانيا همواره بر تشويت دولت قاجار به ادامهى جنگك بود. بـلدون
 به جنگگ و غافل شدن دولت از مناطثق افغانستان و امور ديگـر بـود. دولت
 آن دولت و مو افت بودنش با تداوم جنگت هاى ابران و روس، تْـعيف توانى
 غافل و عاجز بردنل و يا از مقابله با آن وسحت دام دامتثلد.
 امتيازات از ايران هـحچنان ادامه داشتت. از يكت سو دولت بـريتانيا مسرجــان


 مذاكرات اوليه برای امضضاى معاملده بين دو كشور صور اري



 r. تأيبد حقّ ايران بر گر جرجسنان از سوى فر فرانسه؛
 مهندسى و يياده نظام؛
甲. ه. هـح و اتّحاد دايمى بين طرفين؛



 خليج فارس؛
ه ا . محاسبهى قيمت تجهيزات نظامى ارسالى از فرانسه به ايرانه، به قيمت
عرضه شده در كشور فرانسه؛
1 ال الخراج انگليسى ها از ايران و فطع روابط با با آن كشور، همدحنين بستن
مرزهاى ايران به روى آنها؛


ץ. سياست هاس استعمارى روسيه تزارى، انتكلستان و فرانسه در ايران، آحمد تاجبخش، ص.

V9 FY FY Fوارداد و معاهده از دوران قاجاريه

عزيمت به هندوستان؛
ז If F F F F F F

فرانسه و ممنوع بردن اعطاى اين حت به دولتَهاى ديگڭ؛
ها ه مو افقت براى انعقاد يكت معاهدهى تحجارى بين طرفين در تهران؛
 فرانسوى ها برامـاس مفاد بند
 تجربه و در عين حال سياستمدار فرانسوى، با جمعىى از مستنشاران نظامى به ايران آمل و بالافاصله كار خخود را با آموزش به افسـران ارتش فـتـتحعلى
 معاهلههى مذكور در اثر توافت مـخفيانهى نايلنون، امیراتور فرانسه و الكساندر اوّل، تزار روس، از درجهى اعثبار ساقط شـله و افسران فرانسوى هم أيران را تركك كردنل.
عهـلنامهى زوّس و و خرانسه در منطقه (اتِلسِيت)، 6




 Tآنها متمايل شدلـ
سياسـت ناپلثون در برخورد با آيران حاكى از آن بود كه او نيز ماننلد سران

 ناسازگارى را با عثمانها میگذاشتند، هـمه هـــيز را در ايــران جسست و جــو

A•

مىكردنده ماه را بهترين و اوّلين دوست خويش مىينداشتندل و در مـورتى كه مقصود آنان در عثمانى دست يافتنى برده، به آن سمـت تمايل نشان مى دادنـ
 هنگام هقد قرارداد از توجّه و احترام زياد به سفير ابـران و بـى اعـى اعتنايى بــه نمابندهى عثمانى، دولت مزبور را رنجانيلد و اصرار مىكرد كه بـين دولتـين ايران و عثمانى ايجاد انتحاد كنلد.'"



 ندارند، سليم و من هم جـر جـا شدنى زمانى هم دوستى با ايران را همواره به سلطان سليم تأكيد كرده و مـى



## Fr. Fr. ترارداد نظامى ايران و هرانسه



 برایى ورود نظاميان خود به ايران فراهم نــمايد. اهــداون او را در ايـن ايـن رابـطه مى نوان به شرح زير دستهبندى كرد:
I. تاريخ روابط سياسمى ايران با دنيا، نجف تلى حسام معزّى، ص PVF. r. هـانـ
Y. F

AI
 Tنان؛
ب. استفاده از خاكك ايران به عنوان يكت يايِكاه نظامى براى ارتش فرانسه؛ ج. حمله به هندوستان از طرين خاكك ايران؛

د. مقابله با سياسـتهاع روس و انگڭلبس.
 عالى رتبهى نظامى خود ديل. همان طور كه ڤبلاً مطرح گرديلد، زُنرالل گاردان



اقداماتى زددكه مهـم ترين آن ها عبارتند از ':


اصفهان؛
 ط. رواج دادن لباس هاى متّحدلالشكل نظامى براى سربازان ارتش ڤاجار؛
 مهنلدسى؛

 طاقتتفرمـا در حمل و نقل؛
 گاردان قرإرداد خخريلد انملحه را نيز با دربار قاجار منعفل نمود و به امضهاه „(ميرزا محمّلد شفيع مازنلدرانى)" صـدراعظم فتّح على شاه رساند كه شامل نكار

 r.

Sar Ar
زير بود !:

ا. فروش بيست هزار تفنگك به ايران بـا سـر نــيزهى غـلافــدار، ســوزن مأشهكار و با قيمت هر يكك به مبلغ يكت تومان و ثنـج هزار دينار تـبريزى•
 فرانسه به ايرانْ، براساس درخواست فتحعلى شاه؛


به بوشهر 6
ץ. تعيين مباشر از سوى دولت ايمران براى تحويل رسيد تفنگُكها به حامل
Tن ها؛
 كشتى هاى فرانسوى؛
ه. سبر دن يكك نسشخه ڤرارداد به مباشر دولت فرانسـه , يكك نسـخه بـه مباشر دولت ايران و نگڭدارى نسـخهى ورئهى آن در دفتر سفاريت فرانسه در تهران؛
 سوى امران



 ايران باعث مححدود شدن فعّالِّت انگليسىى ها شلد و آنان را مصمّـم سـاختـ تا
. . . همان، ص

 سنگثترانى، باروتاسازى و... فعَالِّت نمايند.

Ar قوارداد و معاملـه از دوران تاجاريه Fr
 اعزُم سرجان مـكم به دربار قاجار، آغازگر اين دومـتى بــود. هـلكم بـرأى
 انگكليس بازگڭشت.



 ا. برقرار شـلان اتحّاد و دوستى بين دو دولت ايران و انگـَليس و انـعقاد
 Y Y . مـمنوع شللن تغيير و جابهجايى مناد عهلدنامه؛ ش. باطل, نمو دن همهى عهلدنامههاى منعقلد شده از سوى ايران باكشُور هاي

دولتهاكى مهـاجم و مزاحمرك

ه. بى طر فت بودن انگليس در جنگكههاى احتمالى ايران و افغنانستان؛ 7. تعهُّل دولت انگليس مبنى بر هرداخخت كمهك سـالانه به إيران؛ V. مو افقت دولت ايران برای حضور ثّشون انگلبسى در خحليـج فــارس و جزيرهى خاركـك
 ارتشُ انگكليس، تأمين آذد تِهى موردنياز آنها و تحويل مواذَّ ملكور به نرخ
I. سال I MYF
 استقاده شده يود و انگَليسى ها همين را بهانه قرار دادند و بمدها عهـدنامه مفصّلـترى منعقلد شلد.


مراهدات تاربخى ايران AP

عادلانهى روز.
FF. FF. عهدنامهى مفصّلّ ايران و انتليس
سه سال پس از انمعاد عهدنامهى مـجمل بين ايران و انگگـلبس، سـرجـان
 نتيجهى مذاكرات او، تهيّهى موافتىنامهأى بود كه به (اعهدنامهى مـنفّهل")

 (اسرگوراوزلىى" هم از سوى دولت انگلبس به ايران آمد و عهدنامهى مفصّل



 صورت تقاضا و خواهش مقامهاى در دربار فتحعلى دشاه؛
 منظور جلوگيرى از هوگونه جنگك و جدالـال؛ P.
 انگليسى ها
 كمكك نكردن T T
كـ ^. . . جلوگيرى انگليس از ورود غير قانونى ايرانى ها به آن كشور؛



9. تعهّل انگلبس برایى كمكك بـه ايـران در بـحرانههـاى دريـايى، هس از درخواست دربار فتحعلىشاهـ؛ -1. يرداخت حقون نظامبان انگليس، مسنقر در ايران توسّط خـود آذ

كشور؛
I I تعهّد دو دولت مبنى بر لحاظ نـودن مفاد عهدنامه در زمان منصوب
شـلن ولى عهل هر كشور؛











 تأمين نمابيند.
. $\ddagger$. عهدنامهى ملستان بين ايرات و روس
واقع شدن ايران در يكى از مناطق استراتزيكت جهان و برخور برد
 معطوف داشته است. روسيه با داشتن مرزها


 هفدهم و اوايل قرن هيجدهم ميلاديى



(1. مورّخان در رابطه با اين وصيتنانمه نظر واحدى ندارند. برخى آن را واقعى و بضضى












 مفاد Y اكگًانه وصيتاناهـ بتر كيير در منبع مذكور آمده است كه خلاصهي آنها هبار تند










AV ترارداد و معاهده از دوران قاجاريه FY

گَاه با سياست هاى دوستانه و گًاهى با روش هاى خصصمانه مانعى براى نفوذ همه
 روس ها برایى ورود به ايران و عمل به وصـيتنامه يـتر كــبير را مـى وتوان در
موارد زير خلاصهه كرد:

الف. افزإيش دامنهى نفوذ خود در آبسهاى آزاد جهان؛
ب. حضور در شـمال ايران و نصّر نـ مناطتّ سرشار از منابع اين خطّه؛
ج. حضور در خليج فارس و رقابت باكشور های ديگر؛


انگگليسىها در آن سرزمين.
شـمال ايران همواره مورد تهلديل و تهاجم ســياهيان روس قـرار داشت و صرفـنظر از مو قعيّت اين بحخش در دوران قبل از خاجاريه، با روى كار آملن آقا هـحمّل در متابل هرگونه اقدام فواى روس به شمدال ايران، عكس العمل شُلديل نشان
 هردم بیدفاع، اوج اين عكس العمل بود. در طول دوران حكومت صفويه، افششاريه، زنديه و اوايل عصر هَاجاريه، يإدشاهان ايران براى حفظا حاكميّت خود بر گُرجستان، درگَـر جــنگكهاى طو لانى و ستخت بو دند 「. در عهـد صفويه، تركان عثمانى برابى ورود بـه آن
1.























 سباهبان آقا محمّد












دادنل. وحشت و نگرانى سراسر تفليس را فراگرفت، مواد غنايى نايابِ شد، امنبت وجود نداشت، زندگیى مردم تباه گردبد و گرجـيبان كـينهى ســيخنى از



 اشغال شده توسّط قشون قاجار را ها







گُجىى آسوده گشت.

با حضور فتحعلى شاه در صحنهى قدر







1. جـنگث با باز ماندكان نادرشاه افشار ر

 ஈ. كاترين اوّل.

- 

فر ماندهى سردار روسى به نام „سيسمانو نت)، عازم تفليس كرد دنل و آنج جا را به

 مرگُ گرگين خان به دربار قاجار پیاهنده شلده بو د، دستور حمله به گر جسستان را مادركرد. به اين ترتيب دور اوّل جنكُكهاى ايران و روس سردار روس با سیاهيان خود گَنجهه را مورد حممله قرار داد و در اثر اثر خيانت

 هم صنهن حمايت از سيسيانف، به اطاعت أو در آملنل.كشتّار مسلمانان شـهر


 شُكست و گًاهى به بيروزیى طرفين انجاميد





 غبّاس ميرزا را ناتوان و سحسته كنند. اين نقشه، عدليّاتى نشلد و در همان آغاز با با تلفات و خسلارات زياد عقب نشستند. سيسيانف نيز با حيلهى حاكـم بـا كـــو دستگير شلـ و در قلعهى آن شهر به قتل رسبد

ا. ــ هنطقهاى در نزديكى ايمروان.
. المان در دوره سلطنت قاجار، على اصغر شميمب، ص AV. .Y


91 ترارداد و Aعاهلده از دوران قاجاريه FY

مرگّ سردار روس، مقارن با حضور افسران فرانسوى به مرپرمتى زُنرال
 و توان دفاعى و تهاجهى لشكريان فتحعلىشاه را افزايش دادنل. در روســيه



 انكليس، عهلدناههاى در حوالى قرهباغ و منطقه كلستان بين دو كشور ايران و و

 آن را امضاءكردند. (اهرگُر اوزلى)، سفير انگليس در ايُران هم ناظر انعقاد عهلدنامه بود. عهلدنامهى گُلستان، شامل يكت مقدّمه و $\mid$ | فصل بود و خالاصهى فصرل
آن به شرح زير مىیباشـله:
 گرديللن صلح و دوستى بين طرفين؛
 ץ. تعهّل أيران برایى دوستى با روس ها و واگذذارى قرهباغ، گنُجه، شكى،
 به روسيه؛
. 1 همان، ص 14.




 . 7 。



 ا. . مبادلهى اسرادی طرفين؛

















[^0]QF قرارداد و معاهده از دوران قاجهاريه FF

7 F
وقتى سه سال از زمان امضاى عهدنامهى مـفصّل بـين ايـران و انگـليس


 آن را المضاءكردنل.
 تحميل كردنل، توسط انگليسى ها به فتحعلى مُاه تحميل و منعقد شُله در واقع



 مر تعيّت باعث خشنودى اثكليسى ها شلد و رضايتت آنان را تأمين نمود. مفاد
 عبارثت بودند از هـ الفض. لحاظاكردن موتعيّت جحليل خود با توجّه به تغيبرات ايِجاد شده در لرانسـه؛
بـ. تمهّل انگليس مبنى بر كمكت اقتصادى به ايران در جنگكهایى احتمالى باكشور هایى ديگ, به بز انفانستان؛
ج. دخالت نمايندگان انگليس در تعيين خخطوط مرزى ايران و روس.

 P. .Y○ 9
ه. تاريخ روابط خارجى أيران از عهد صفوى تا جنـك دوه جــهانى، عـبدالرخـا مـوشنكت مهوكى، ص FYF.







 تعيين حاكم شهر الزور " ${ }^{\text {F }}$










 نابود سازد.

Y I YYY هـ ق.

9ه 9 ¢

حملهى برقَ آسا و سههِگين سهاه ايِران بر ضلدّ تركان آغاز شد و به سرعت


 صلّح در ارزنةالروم Tَغاز گرديل. معاهدهأى به منظور جلوگيرى از تهاجم و
 هـو منعفلد گُدين و از سوك



دولت پپيرامون مسايل زير به توافق رسيلنلد:
 صور تّى كه خالوف آن ثابـت شـده نمايندگان هر دو كشـور نسبت به رفع مشكل افَدام نماينلـ؛

 حقوف گكركى را مطابت دقرّرات قابل قبول دو دولت دريافت نمايلـ؛



 كه عشاير و ايلات، بعلد از اين عليه عثمانى به دولت فخيمدي أيران و از دولت



 ه، در دورْهى افشاريه.

9ヶ 9 ملاهدات تاريخى ايران

بهيهى ايران به دولت علّيه عثمانى، اقدامى انججام شود، بايلد گذشتهها مسنظرر نگر دد؛
 هّّت شصت روز به صاحبان آن مسترد گردد. هــمتحنين آن پـهـ در دوران سردى روالبـط از زايـران، تـجّار و سـاير مـردم ايـران دريـافت شـــنه اسـت، برگردانده شود؛
Y. در صورنى كه افرادى از دو كشور فوتت كننل و وارثش و وصى نداشته
 كر ده و بدون هيحعگونه دخل و تصرّفى تا مدّت يكتسال نگڭدارى نما يند تا وارث و وكيل شرعى او مشخّص شود و اموال تحريل گُردد. در صورتى كه

وارثى و جود نداشت، اموال به فروش برسلد و وجه آن نگه دارى شود؛
 در كشور ديگر حضور داشته باشل و مطابت مصالع و مفاد پيشیبينى شلده در معاهلده انجام وظيفه نمايل البتّه سياست زيركانه و دقيث ميرزا ابو القاسـم قائممقام فراهـانى را در ايـن رابطه نمى توان از نظر دور داشت. انگگليسى ها عاملى بودنل كه نلاش كـردنـ

 ديسِماسى و اطلاع از سياست انگكليسى ها حاضر به أين كار نـشلد و معتقلد بود كه اين پپشنهادها بايلد در مجمع صلع مطرح شود. او براى جلوگكرى از تـداوم جنگك و عداوت بين دو دولت و برثرارى صلح و آرامش بـين دو كشُــور،
 خواسته بود شرايط موردنظر خود را برأى ملع با عثمانى اعلام نمايلد، نوشت:



AV قرارداد و معاهده از دوران تاجاريه Fr
 مـال دومتتى و موافقت داشت، تصهاحبى كه سرحدداران از اكراد اين حلمود مى نمودند و تجاوزى كه از آنها به كرّات واقع مى وشلد و هر روز فتنهای تازه در ملكت مسروس ا'سلطانى به اين واسطه حادث مىگرديل و تعرّضاتى كه با قلغن دولت عثمانى به زوّار و تجّار ابن طر فـ مىىسيل و بعضى امور ديكر كه خلافت رسم دوستى و مو جب كسر اين دولت بود، وقوع مىيافت، باعث
 منافى دوستى و موافقت الست، به ظهور نيايله از اين طرف حر فـى و ستخنى نتخواهد بود و لУشك غبار نفار، مرتفع خراهل گشهت و شروط و عهردیى كه

 دادنده انشاءاللّه تعالى بر وفتى قاعلده و ضابطه مشـخّص و معيّن خوا هلد شلد و و
 . FA عهدنامهى تركمانجاء بين ايران و روس
 گُرديل، مىىتوان سه دورهى زمانى قايل شلد:
 طول انتحاميل و سرانجام با انعفاد معاهلدهى گلستان، خـاتمه بافت و كامالّ به ضرر ايران بود؛
دورهى دوم:اين دوره بعد از المضاى عهدنامهى كلستان T اغاز شلد و حدود


ه. اسناد رسمى در روابط سياسى ايران با انكليس و روس و عــثمانى، غـلامهسين مـيرزا هالع، ج 1.

9^ معاهدات تاريخى ايران

صلـح و آرامش نسبى بين روس و ايران است؛

 معاهدهى تركمان جایى طول كشيلد.
 حلود مرزهاى دو كشور در عهلدنامهى گلستان بود. جهون دولت إيران نازه متو جّه تحميل شرايط سنگين آن شلده بو د، به محخالفت برخاست و بـراءى بـه

 ابو الحسن خان اليلحى شيرازى" برای منذاكره و جلبـنظر تزار روسيه بـه سـن هترزبو رگت رفت ثا دلايل متضرّر شــدن ايـران در عـهـدنامهى گـلستان را بـه روس ها اعلام نمايله. ولى آنهها پحندان توجّهى به او و موضوع مأمـوريتش
 براساس فصل سوم عهلدنامهى مذكور به تصرّ فـ درآهله بود، مردم سـاكن در
 بودنل تا خود را از زير بار ستهم ثواى دوسيه تزارى نجات دهنلـ، دربار تـزار
 يرملو ف"، به دربار فتحعلى شاه فرمتاد. او نيز در جريان مـأموريت خــويشـ
 ايران آمد.

 او شل. تزار جلديل، فردى به نام (برنس منوحيكفه) را به دربار ايران فرستاد. او ضـمن مذاكره با تبّاس ميرزا و ميرزا أبو القاسم ثائممقام فواهانى كـه در ايـن زمان وزير ولى گُفتوگو هايى با حضور نماينلدهى انگليس بين طرفين آغاز شلد كه نتيجهاى

Fr 99 ترارداد و شعاهده از دوران تاجاريه

عايل آنها نكرد و قرار شلد هيأتى از سوى فتحعلى شاه به رو سيه برود. اين كار به دليل هـجوم روسها به مواضـع ايران در قفقاز عملى نشله در هیى آن تزار


 ايران و حضور در آذربايجان شدنلد.
 آذو قهى مناسب، كمبود تجههيزات، بروز اختلاوف بين سران ســياه6 تـضعيف رو حيّهى سربازان و عوامل ديگر، قادر به مقاو مت در برابر ارتش روس نبو د








 خلاصهى مفاد آن به اين شرح مى باشلد ؛ ا. برقرار شلدن حهلح و دوستى بين دو كشتور تا ابد؛
l.
 منعقد شد و به همين دليل به تر آركمانهانى معرون fr fref
 . 1 人f
Y. تعهّد دولت ايران مبنى بر يذيرش كامل مفاد عهلدنامه؛

$$
\begin{aligned}
& \text { r. واگذنارى ولايات ايروان و نخخجوان به روسهاء } \\
& \text { F. F. تعيين سرسدّات مرزىى دو كشور؛ }
\end{aligned}
$$

 درياى مازندران به روسها؛
ج. يرداخحت غرامت جنگّى از سوى ايران به روسها، به ميزان دهكرور
تومان، به صورت اقساط؛
V
 دردرياى مازندران؛
9. تبادل سغير بين دو كشور؛
 I I I تسويه شدن بدهى اهـاى طرفين؛
 دو كشور؛
ץ



 ايران را به يكت دولت نيمه مسنعمره تبديل كرد و حـقّ كـايبتولاسيون را در
 معاهداتى است كه سياستمداران ارويايي, را در آينده بر آن استوار ساخت و
 كرور هندى هم معادل بيست كرور ايران بوده است.

1-1 تمارداد و معاهده از دوران كاججاريه Fr

كآيتو لاسيون امرى شد كه از آن پس دولتها در معاهدات و فراردادهاى خود با ايران6 آن را دنبال مىكردنله, به عبارت ديگر اين عـهدنامه انـحططاط
 مغلوب و ورشكسته تبلديل كرد.

اين عهدنامه براماس هيشبينى نمايندگان ايران و روسبه در مادهّى دهـم هعاهلدهى تركمان چحاى منعقد شلد و شامل نُهُ مادّه بود ا:
 همهى نتاط ايران و روس؛
 دولت در زمبنهى بازرگانى، از سوى كنسول روس و حاكـم يا قاضى عرن؛
 مهادراتى دو كشور؛ P. مـحلدود شلن كار تجارتت بازرگانان دو كشور؛ در صورت درگير بودن ايران يا روس در جنگك باكشور ثالث.
 كاللا در ايران و ممنوع بودن ورود ايرانيان در اين اماكن؛
 برایى انتقال وسايل موردنياز خود از روس به ايران و هنظور شـلن ايسن حــت براى ايران؛
مـحاكمهى اتثاع روسى ساكن در ابيان براساس مقرّرات و قوانبن آن .V كشور؛
「. 「. نوشتهایى كه برای درياذت وجه از خزانه صادر مىشده است.

1•Y معاهدات تاريخى ايران
 قضهايى، آن كشور، توسّط وزبر مخختار ياكاردار روسيه؛ 9. ملزم شلدن طرفين براى رعايت كامل مقرزّات اين عهدنامه.

محمّل شاه فاجار برای تحكيـم روابط دو جانبه با انگـليس، اعـتراضى بـه

 بر سر اقدام آن دولت در حمله به جنوب أيرانك زمبنهى سفر (اميرزاسسين خحان


 مـخالفت سفير انگگليس در دربار عثمانى مواجه شثل. او معثقد بو د كه دولت ايران در سنر ماموريتى "امكك نيل"، نمايندهى سياسى بريتى بريتانيا در تهران، سران حكو مت برخورد شايستهاى با وىى نداشتهانلد و تا زمانى كه دربار مححمّد شاه
 رلّير فثه نتخواهلد شُـلـ.
آجو دانباشیى برایى انجام مأموريت خود و تحويل نامهى شاه به ملكهى
 انكليسىى ها در اين دوره، صرفـنظر كردن إيران از هرانت بود و در صورتى كم


I. ا خرمشهر كنونى.

 F. F صلـراهظم محمّدشاه. *.


هرات را اتشيت موڤعيتت ايران در خرامان مىدانسست و اظهار مـى داشت تـا




و راه فرار بردارند 「"•"٪

مححّّ شاه حسّاسيّت وريزهاهى نسبت به هرات داشثت و حضور شيعيان در آن سرزمين عامل اساسىى آن بود. او ملّعى بود كه بـايد جـلو آزار و اذيّت

 داشُت. وى معتقل بود كه بايلد حاكميّت اليران بر هرات فـطعى گـردد. او در

نامهایى به ميرزا البو القامــم فانْممتامفراهانى، مـى نو يسل:







 منّصفن نشوم، با سعى و مـجاهلده، بعضى را تـحصميل كــنم. شــما را بـه روح
 Y.
(نظام مافى)، ص هد
Y.

ไ. جاهای خطرناكك و هولناكك.

「.










 مبسبون ${ }^{\text {ا انگليسى؛ }}$
 عذرخواهى رسمى دربار قاجار در خصوص ضبط امورال افسر انگـليسى در

 7. تسويه حساب مطالبات يكى از از اثباع انغلبسى در خصوص مـعـانملهى آهن در قردداغ!
 A. برقرابر مجلّد رابطه با ايران در صورت انعقاد معاهدهـى بازركانى بـين دو كشور.


I. ا هـان، ص ه 1 .




1-』 هFT FT

مـخالفت كند، ناسازكارى Tان كشور با دولت ايران افزايش خواهــلد يـافت و درسـت در زمانى كه روس ها تفكُر و اعتقاد ديگرى دارنل، در سطع جــهان
 جايز ندانست و حتّى غوريان ' را تحخليه نكرد. انگگليسى ها آرام ننشتند و بـه شيو ههاى گوناگون سعى در مـطيع ســاختن دربـار ايـران داشـتنل. آنهــا بـا

 هيأت همراهش به امران آ مدنل و بعاهلدهى بازرگانى دو كشور بين حاج ميرزا

 شرح مىىباشلّ:
الفــ. دريافت هنـج درصد ستوف گمركى از امتعهى انگليس؛
 كنسولگریهاى انگليس در ابران؛
ج. داير شدن نمايندگى هاى تجارتى انگلبس در تبريز و بوشهر؛ د. دادن مقام سركنسولگرى به نماينلدهى تجارى انگگليس در تبريز؛ (هـ اجازه دادن به ايران براى تشكيل كنسولگری در لندن و بمبنى، |

امضهاى اوّلين عهـدنامهى تجارى و بازرگانى بين ايران و بلريكك در زمان




 F.f. ميرزا جعفرخان مهندسباشى مصرون به مشيرالدّوله.

 موادٌ آن به شرح زير است
ا. دوستى طرفين با بكديگر؛


 با تجّار ايرانى براماس مقرّرات گمركى اعمال شده در مورد تجّار فرانساني

هـ حـايت ايران از اتباع بلريكى مقيم ايران؛


 نظارت بر ورود و خروج اتباع دو كشور.

## 「「T. عههدنامهى مودّت و باز ركالىى ايران و اسیانيا




 اسهانبا" مورد تأيد قرار گرفت



$$
\begin{aligned}
& \text { ه. دون آنتوان لوين. } \\
& \text { F. }
\end{aligned}
$$

I.V ترارداد و معاهلده از دوران قاجاريه FY
گر دبد1

مفاد اين معاهله، شــبيه مـواذّ عـهـدنامهى ايـران و بـلريكك اسـت كــه در عهلدنامهى آن دو كشور مـطرح ثــل و تـنها تـفاوت آن در مسـحلّ تشكـيل
 مى توانست در تهران و تبريز نماينلكى ايتجاد كند. ايران هم اجازه داشِ داشت در




 بلههى خود و و قت
 ا. ثبت همهى مستندانت خريلـ و فروش در ديوانخخانهى معتبر و در دفتر محخصوص حاكمم هر ولا بت، با مهر دولت و هميحنين ضبط و ثبت مطالبات، هـراه با تاريخ و شــماره Y. ثبـت مستندات دفتر مـنكور در ديـوانخــانه، بـه هـمراه مشـتخصّات

معاهلدين!
"r. اولويت دادن به وصول مطالبات طلبكاران قلديمى؛

مستنلات خأرجمى در فرصت•هاى بعل؛


1. معاهدات دوجانبه ايران با ســاير دول، دفـتر مـطالعات سـياسـى و بــنـالمـللى وزارت

. P. P. نوعى سند و تعهّلد.
. 1*A

خريلدار؛
خ. یذيرمَ ادغّاى طلبكاران و بلهـكاران در صورت درج رسمى وكتبى الظهارات آنان بر روى اسناد معثبر؛ ان القدام طلبكاران براى دريافت طلب خود الز ورثهى شُتخص مستوفّى، تبل از انتضهاى تاريخ مقرّر؛
 نكردن اموال شود؛

1. ضنبط اموال افراد ورشكسته از سوى ديـوانـبان، بـراكى روشــن شــلـن نحو هى به دسـت آوردن T Tنها
 شلدن اموال و...؛ I I تنبيه فرد ورشكستهى غير واقعى و جعلى، طبت مقرّرات مو جود براى

تثبيه دزد و دروعكو؛ IV . IV نامهاثُ مطرح گردبلده؛ F| ا. تقسيم اموال ورشكسته، بين طلبكاران، بعلد از خحهارده ماه از زمان اتْفّانو
 خو د؛
 صورت مشُفّص شلن نقيض هستندات در دثتر ثبت؛

 شلدن حساب مو جودى نفلى و جئسى او؛
. 17 ـ ت F


1-9 FY F
 I I P P

 مساجلد و اماكن مقدّس؛

1. 1 . تميين ملكث التّجار در شهر ها و مراكز تجارت.

PF. عهلهنامه مهاجوت بين ايران و روس
اين عهلدناهه به منظور ججلوگبرى از بـى نظمى در كار مهاجرت اتباع ايران و روس در سرحلّات دو كشور و وخـع مترّرات وريٌّه برای اين مسأله، در زمان محمّل شـاه قاجار و در دارالـخلافهى تهران، بين ايران و دولت روس در مـنمقد گرديد ' و به امغهاى (اسطاجى مبرزا آقاسى)"، صدراعطم مسـحمّلدشاه و وزيـر
 الف. عبور و مرور انباع و رعاياعى دو دولت به خاكت يكديگر با اذن معنبر و معجوز دولت خودشان؛
بـ. دستگير نمو دن و بازداشت رعاياى بلدون دجوز و تحوبل آنهــا بـه
 همراه اسلنحه و وسايل؛
ج. درخواست رعابائ طرڤبن از دولت منبوع خود برای مهابرلتا بلدون دخالت خارجه؛
د. مضـايفه نكردن براى دادن مـجوز به بعضى از خانو ادهها، در صـورت درخواستت مباشرين و در عالّم دوستى، البتّه در صوردت نلاشتّن منع ثانونى،

1. ا. سال
 .r. كاردار ص 114.

- 


به منظور برڤرارى روابط دوستانه بين ايران و فرانسه و انجام فعّاليّتهاي


 رسيلد ' و عكس العمل شلهيل روس ها و انگكليسىها را در بر داشتت. عهلدنامهى نياوران كه تأثيرى در روابط دو كشور بر جاى نگّذاشت، علاو ه بر ممّدّمه و


مى.باشلد ":
ا. برخورد مناسب مأموران دو كشور با دريانوردان، بازرگانان و تـجّار طرفين و آزاد گذاشتن آنان براى تجاردت از راه خشكى يا دريا؛ Y. برخوردار شلدن كالاهاى وارداتى و صادراتى اتباع طرفين از مقرّرات دولتهایى كاملةالوداد؛
س. رسيلگى به اخختلافت اتباع فرانسـوى سـاكـن در خــاكك ايـران، تـوسّط
 فرانسه، توسّط نمايندهى ايران؟؛

 نمايندهى دولت متبوع وى؛
 كنسولكَى توسّط ايرانيان در سه شـهر فرانسهـ؛ 7. تعهّه طرفين به منظور اجراى كامل معاهلهـ باكمدال صدنو و صــلح و دوستّى

III تF FF

همان طور كه مطرح شـل اين معاهلده در روابط ايران و فـرانسـهـ تأــــرى نگّناشت و آن گونه كه بايلد وشايل اجرا نگرديلد．علّت اجرايي نشدن آن آن نيز مسائل گوناگونى بود．فوت محمّد شـاه قاجار، سلود يكت ماه بعل از انعقاد
 مههمترين عللى بودكــه پــايان و آغـاز امسيلبدخشى رلا بـرانى مسعاهلده تـرسيم

نمىكرد．

 معاهده به ايران Tمده امًا بدون نتيجه به كشورش بازگشت．تا اين كه بالاخره
 قسـمتهاى بمد نحواهلد آ ملـ．
（IM．دومين معاهدهى ارزنةالزّوم بين ايران و عثمانى
حدود ها مربوط به دومين ثععاهده، در زمان مـحهّد شـاه ثاجار و（اسـلطان عبدالحــميلد


 ا．دست برداشنن طرفين از دشمنى با يكديگر و هرداخت مـر مـطالبات دو 2ولتك「．تعهّل ايِران مبنى بر واگُنارى اراضى منطقهى غربـ زهابِ

 ．
 7．مثطقهاى در كرمانْنـاه．

 براى واگگارى اراضى منطقهى شرق زهاب به دولت ايران، دست برداشتن الز
 كُناشتن كشتى هاى إِران در آن رود؛ F. دسـت برداشتن طرفين از ساير اذّعاها و مـعرّفى نــماينلده بـرای تـميين حدود مرزى دو كشور؛ P. مشـخّص كردن نماينلده از سوى طرفين به منظور بررسى تعيين مـيزان

خحسارات4
ه. تعهّه عثمانها مبنى بر اقامت دادن بـه شــاهزادگـان فـرارى اليـران در بروسا ${ }^{\text {F }}$ تصهم دو دولت برأى برگردانلدن ساير هرارىیها به كشور خود؛ 7. پرداخت حقوق گمركى تجّار ايران، بابت مالالنتجّارهى خود
 خـرددارى دولت عثمانى از تملّى به زوّار ايرانى، تأمين رفاه و آسايش آنها، تمهيل مقدّمات و تسهيل شرايط برای الستفادهى تتجّار ايرانى از مناطتى دِيگر خاكت عثمانى؛
^. برنامهريزى دو دولتـ به منظور جلوگيرى از سرقت اموال مردم توسّط
 مأمور براى اين كار؛
9. معتبر بودن تمام مواد و فصول مـعاهلدهماي سـابت و بـه ويـرّه مـفاد عهدنامهى اولّل الرزنةالرّوم.
هم زمان با انعقاد معاهدهى ارزنةاللّوم و مباحـث مطرح شلده در كميسيون

l.
r. ا. از مناطق خوز ستان.

عثشانى بود و در برخى از منابع پبروسهاه نيز قِيد شده است

IIr قَ Fr

انكَلِس، حوادثى به و ڤوع بيوست كه تا حلدودى به تغيير شرايط و جوّ حاكم
 شُهر كربلا و تْل عام مردم Tآن شهر بود. انتشار خبر اين واقعه در داخخل ايوان و عكس العمل علماى دينى، شاه را بر آن داشت تا براى تنبيه والى بـغلداد و
 برایى اين مقصود آ هاده شدنلـ، امّا با وساطت و وِا در ميانى نمايندگان روس و
 نكو هش عمل عثمانى بسنده كردند.
 آنان از مسايل ديگرى اسـت كه ضمنز به تعطيلى كشاندن كنفرانس ارزنهالرّوم، ميرزاتقى خان اميركبير را خششمگين ساخت و او را هصمّم نمود تا بـا بـه ايـران بازگردد، ولى اظهار شرمندگى هثمانها و عنرخواهـى رمسـمى آنـان و نـيز ميانجىگُ.ى نمايندگان روس و انگگليس، مانع از عملى شلن تصـميم امير شد.
 شلديلى كه دولت مححمّل شاه داشت، قابل تحمّل نبو د. صرفــنظر از خود شا شاهـ، حاجى ميرزا آتاسى هم از ريزه كارىى هايى كه در الززنةالرّوم حسّاسيّتهايى كه اميركبير در كُتار، اعمال و نو شته هاى خحود داشت
 زودنر سرانجام مناسبى ثبلدا كند و مفاد آن بتواند اهدافـ و اغراض ياران دوستأن استعمارگرش را تأمين نمايلد. او در نامهاى كه به وزرانى مخختار روس و انگكليس در عثمانى نوشت، اظهار داشت: (اولياى دولت علبّه از طول درجلس ارزنةالرّوم خسته شده، أراده دارند مقرّب الخاقان ميرزا تُقى خان را الحـضهار نمايند ' هر دو نماينده در پاسخ به حاجيى كه به صوريت جلاگازه تنظيم و ارسال |. اميركبير و ايران، فريدون آدميت، ص آّ|.
 اقدام ايران را براى بازگر داندن امبيركبير به صلا


رسيد.
ماجرای امتياز شبلات شمال ابران و معاهدههاى مربوط به آن، بين ايران و روس و...







 براى ورود به سواحل جنى



 ماهى شمال ايران منافع به دست آوردند.

 آنها به مراكز صبد ماهى جلوگيرى به عمل آورند. حاجى برای اطـيمينان از

11Q FF ترارداد و معاهلده از دوران تاجاريه

اجراىى كامل دستو رالعمل خويشى از مححّل شاه شخواست تا شيلات شهال را به او الجاره دهل. شاه با نخواستهى حاجـى موافقت كـرد و همهى امور مـرأكـر
 حلدودى مانع دخالت روس ها در موضوع شيلات ايران شلد، ولى آنان گاه و
 ايران و استفاده از آبهاى آزاد در رأس آنها بود، بر حاجى ميرزا آقاسى فشار وارد آوردنلـ، هـحلدوديتها و دستورالعمل او را نلـيلـه پنداشتننل و كار

 از جمله شبلات كشثور، دسـت به كار شل. أو بـا هـلـن كــو تاه كـردن دسـت روس ها، على رغم مـخالفتههاى شلديل آنها، شُيلات را به يكت تبعهى ايرانى
 روس هاكه انتظار حنين اقدأمى را نداشتند، ناراححت شـلـنلن. وزير هـختّار آن كثّور در vاستخ به نامهى دولت ايران مـخالفنت خود را براى الجارهى شبالات به فرد منكور اعلام كرد. ميرزاتقى خان اميركبير به نامهى دولت روس ترتيب اثرى نداد و قرارداد اجارهى شيلالت بك ملّت خحهار سـال با ميرزاابراهيـم خان دريابيگُ دنعقد گُشت.
ديرى نیايِيل كه اين توافق از سـوى ابراهيم خان نقض شـد. او از هرداخت بعضمي الڤساط اجاره خوددارى كرد. اميركبير به ناجّار قرارداد را للغو كـرد و



 مـحلدوديتـها چحندان كارساز نبود.
r. صـدراعظم بعد از اميركبير.

118 معاهدات تاريخى ايران

شيالات در دوران صدارت مـيرزاحســينخان ســيهسالار قـزوينى، "اكــه



 روسها واكذار نمرد كه با بررسى اين اقدام؛ مى توان به علل زير ثيى برد: الف. سبامست ميرزا حسين خان سيهسالار در حـمايت از روس هـا ها
 روسىى از اين ومايل برايى صبد ماهى؛








 در كار شيلات ايران؛؛ Y. اختصاص كلبهى الموال و و وسايل شيلات الهس از اتمـام قرار ده ساله به خود سيهسالار؛
r. تعهّلد دولت ايران برایى جلوگيرى از مداخلهى شركتها با افراد ديگر

 شده، 'لقب مسهـالار


IIV تF تُرارداد و معاهده از دوران قاجاريه

در كار شيلات ايران.




عبارت بودند از با


 مـال و در دو قسط به سيهسالار و همحجنين يرداخت دير دير كرده، در مسورت نيرداختن بموقع أقساط؛


 آنهها؛


 مسير رودهاى آستارا و اترك؛

ايران يا نمايندگان سـهسالارك
^. نعهّد طرفين مبنى بر هرداخت مبلغ يكت صد هزار منات هو هول اسكناس



 ها. بول روسى، معادل هد كويكث.

NA معاهدات تاريخى ايران

روس، در صورت نقض هر يكت از مواد قرارداد به طرو مقابل؛
 امكانات شيلاتت به فرد جلديل و در غير اين صورتت جمع آورى آنها توسّط اجاره كنندگان و بردن به خحارج از ايران؛


كننلـكان و نستخهى ديگگر به سيهسـالار.
 صلارلت عزل گرديلد و به ڤزوين اعزام شله. شاه امتياز را لفو كرد و آن را به
 ايران سرمايه گُنارى سنگيننى كرده بود، باكامران مبرزا مناكر هـر نمود و تو افت او را براى اجارهى مـجلّد شيلالت جلب كرد. او متعهّلد شلد كه علاوه بر رقم تعيين شـدهى قبلى6 شش هزار تومان نيز بر اجأره بها بيفزايل.
 شش مأدّه داشث. اين مواد، مطابت قرارداد قبلى لِيانازف بود و ففط مسادّهى






ايران و به خرار زير:
 سال، به صورت يكتجا و جمعاً به ببلغ يكك ميليون و سيصد و هشتاد هزار

r. Y. Yا

119 FF

فرانكن، پیس از كسر صدى شش آن، به دولت ايران؛ . ا. - Y ITYA
 ITY Y. تعهّلد دولت ايران هبنى بر فسـخ تنمودن فرارداد ورّاث نا پايان زمسان بيشىبينى شلده؛
 F. أعـلام رضـايت ورّاث ليـانازفـ، مسننى بـر مسـحاسبهى أجـرت مـيل

 ليانازفت را به دليل تأخير در هرداخت الجاره بها فستخ نـود و آن را به ملت




 تومان به دولت ايران بيردازد. دو سال بعد تبعهى روسى موفّق به هـرداخت اجارهبهای خود نشل و دولت انيان ضمن لغْو قوارداد، اموال او را در عوض اججاره بها توقيفت و ضبط كرد، اين كار مورد اعثراض وان تيتسف وان واقع شلد.






معاهدات تاريخى ايران IF.

گر ديل ' بعدها، ورّاث صاحبان امتياز آن را به دولت شوروى واگنذاركردنلـ و
 شركت شيلات ايران و شوروى بـرامــام فـصل أ اع عـهلدنامهى مـودّت و
 دولت ايران از تمديل توافقنامه هرهيرُ نمود و فرارداد ديگرى منعقل شلد.

ג٪. قوارداد استخلدام معلّمين اكويشى، بين ايران و اتريش
تفكّر تو جِّه به اصالاحات، ترويج علم و تلاش براى صنعتى شلدن ايران، از
 ايران به و جود آمل. در همان دوران تعدادى از ايرانيان براي تحصيل به خارج از كشور عزيمتكردنلـ. اين اقدام در اثر مرگك زود هنگام عبّاس ميرزا و قتل
 اصلكح طلبى بو دنده سرانجام خوشى هیدا نكرد و به فراموشتى سيرده شلد. يكت دوره بعله در زمان حكومـت نـاصر الدّيسن شــاه و صسدارت پمــــرزا

 تشكيالات و سـازمان هاى ادارى، اجهـتماعى، افـتصهادى، سـيـاسى و... بـهاى
 دارالفنون، عالوه بر ايتجاد روحيّهى خودباورى در. جامعه و مشتاقان عـلم؛

اهدافن زير را نيز مـحقّق مى ساحـتـت:
الف: بهره گیرى از دانش كشور های ارو
ب. استفادهى مطلوب از منابع گوناگون؛
ج. تزبيت سياه و آموزش فنون نظامى به افسران ايرانى؛ د. كاهش نفوذ بيگانگان از دخالت در امور آموزشتى و علمى در آينله؛؛

ITI

هـ تربيت استاد براي برنامههاى آ يتلدهى كشور؛ و. جـذب دانشجويان بيشنر؛
 روشن فكرى.
لازمهى تأسبس مدرسهى دارالفنون، سه موضوع الساسيا












 از معلّمان قراردادى با يكت مضمون منعقد كرد. (افريدون/آدميته،)، نمونهى

1. السال 1Y7
Y. Y. اميركبير وايران، فريدون آدميت، ص ب.
 تو بخانه. نـيرو، معلّم سواره نظام جرّاحى و شويح. نككىى، معلمّ علوم طبيعى و داروسازیى.

معاهذات تاريخى ايران ITY

فوارداد تنظيم شده با معلّم تو يتخاته، به نام (1 كرشش ' ")، را در كتابس (ااميركبير و
 بيانكر تعهّلدات نامبرده نسبت به دولت إيران است: ا. بنده به دولت عليّه ايران مدّدت ينج سال تمام به فسّم معلّم تو بـحخانه در مكتبخانهى " خواهم كرد و در درس و ياد دادن اشمـخاصى كه اهناع دولت علّيهى ايران به


 امنأى دولت علّيه عمل خواهل شُلد؛


 خلافن آن نخواهم كرد؛ ه. بعد از اتمام خلدمت ترارداد شده كه هنج سال باشده أمناك دولت علّيه ايران اخختيارى تمام دارنل كه بنذه را با مبلغ دويست توهمان رايج از براي خري
 شر يفشان باشلد و من هم راضثى باثـم، تجحليل قرار شود.
qq. Fq. معاهدهى منع بردهروشى بين ايران و انتليس
برده فروشتى يكى از شيو ههایى رايججى بودكه در طول قرنهاكى متمادى در جهان وجود داشُت. قلدرتمندان زر و زور بـا بـه حــنگگ آوردن و فـروش

'r. منظور همـان دارالفنون است. هـ لشكر بيروز، لثكر يارى شـده.
Y. F. هـان، ص F. F مراعات كردن.

TFY FY

انسـان هایى ضـعيفـ و افرادى كه در جنگتها به اسـارت در مى آملند، به دنبال كسب درآمل بودنل. نجارت برده، كار را به جايي رسانل كه از ارزش و و اعتبار وأقعى انسانها كاست و مبادله و تجارت انسان ماننل كالا رواج يـيلـا

 جمله انگليس دست از برده فروشى برداشتنن. دولت أنگُليس با تحت فشأر قرار دادن ايران خواستار جــلوگيرى دربـار محتمّل شـاه از تتجارت برده در آبسهاى خليتج فارس و درياى ععمان شل. در


 ولى موڤّقيتى به دسـت نياورد و سران ححكومت ابران حاضر به المضـاى چحنين قرازردادى نشلدنل

 به سردى و با بى اعتنايى از كثار اين مسأله گڭذ شتند. شيل، دست بردار ثنود و و با تو جّه به اهلداو انگگليس، تلان خـود را براى جلبـ رضهايت دربار قاجار ادامه
 تُحث فشار گذاشثت و به اميرنظام گفت: دولت انگگليب،'ديگر علاقهأى ندارد كه ايران را در دشوارىیهايش يارى

ا. او وزيرمختار انگخليس در ايران.

「



NF

عكسالعمل شيل و دولت انگگليس در مقابل ايران سودى نبخشيل، نا اين


 دادو خود را براى المضاى معاهلدهى منع بردهفروشي


به اصول زير یاییبند شوند آ:
 دربای عمان و خحليج فارس؛


 تهيّهى بليت؛


 انجام وظايف خود؛

 ^. تعيين مدّت معاهلده به مدت يازده سال.

- P. معاهدهى دوستى وكشتىرانى ايران و آمريكا
\#الريلون آدميت)، در كتابـ \#اممبركبير و ايـرانه، آفـاز روابـط ايـران و

ا. جزعـهاتى در استرTباد كه در عصر ثاجاريه دوسها آن دا به اششغال خود در Tوردند. r. هـان، ص بr Y.

ITA قرارداد و معاهله از دوران تأجاري4 Pr

آهريكا را مربوط به زمان „ميرزا تقى خان اميركبير)؛ صدراعظم نـاصرالذّيسن هـاه ثاجار مى داند و مى نويسلد: (ايكى از جهات عمومى سيامـت امير اين بو2 كه روابط خارجیى ايران را از داير عى انحصهار هناسبات با روس و انگگليس خارج سازد و با ديگ, كشورهاى مغربس زمبن توسعه دهل... و اين خود سلّ

 در استانبول را مأمور مذاكره با سفبر عثمانى در باب عالى كرد. اين كار بـا

 كشُتىرانى بين دو كشور شُلد. اين معاهلده، يكت مقدّمه و هشت مادّه داششت كه

به شرح زير مى.باشلـ"
| . دو ستى vايلدار دو دولت و دو ملّت ايران و آمريكاب؛ Y. آزادى بازرگانى اتباع دو كشور
 دولتهاى كاملة|الوداد؛
F در بنادر و لنڭركاههایى دو كشُور؛ ه. تعيين سه كنسول از سوى آمريكا در تهرالن، بوشهر و تبريز و مــنظور
 واشنخكن، بو ستون و نيواور لـّان؛
7. رسيدگى به اخختلافات اتباع دو درلت، طبت قانون هر كـشور و با حضور كنسول يا نمايندهى آن، مطابث عدل و انصافـ






 شده بود، بدون نتيجه هايان يافتـ.

## | F F. معاهدهى ايران و انتليس بر سر هرات




 خاكت افغانستان متأثرّ و شاكى بو بودند.




 براىى دخالت بيشتر در المور هرات و و مطيع ساختّن محمّا
 انگليس و تأثيرى كه در ذهن ناصرالدّبـن شــاه بـر جـاى گـــاشاشت، مسألدى

ا. آنها از طريق افعانستان و بـه ويـرّه هـرات بـه رأحـتى بـه هــنـوستان رفت و آمــ مىكردنلـ و مستعمرات خود را بازرسىى مىنمودند.

IFY ترارداد و معاهده از دوران قاجاريه FY

 صدراعظم اصلىى بود كه هر كدام در جاى خـو دكارساز مى شـلد. آقاخان نورى

 ڤاطعيّت، قلدرت و هـيبت امسيركبير، اظطهار داشت: المسرد بـيجاءرهأى بـودم،
 اين بنلده حقير ميرزاتقى نيست كه خود زور داشثه باشلد و هوايى، زور و تسلط حاكر، اعتبار شاه است... '،
به هر حال مـحمّلدخان همـجّنان خود را تابع ايران مى دانستـ. حتّى بـراى




مو جبات خر سنلدى محةّندخان و شادمانى مردم هرات را فراهم ساختـ.
 مشاهده كردنل، عكسالمهل جحدبلى نشالن دادنل و با توسّل به زور، خخواستار







Y. سال Y Y Y ا هـ ق.


ITA

ا. هيّج نيرويى به هرات نفرستد، مگَر زمانى كه دشمنان از مسمت كابل و
قندهار به آن ها حمله كنتد؛

r.
 وكيل و مقيم در آن شهر نگڭارد؛

 V در امور هرات به اين منظرر كه مورد نصحجيت قرار گيرند. .
















M9

 مثبـت و الثربخشى در بر نداشت و سحمايت ميرزا آقاخان نورى از انگكليسى هال،
 امضاى صملعراعظم ايران خود را در جنغك كريمه اعلام كرد
 دو دولت تعهّهاتى را يذير فتند كه عبارث بود از:
 تسليتحانى روس و عثمانى از خاكك خود ارئ


 كريمه؛


 رنتجيله خاطر شلدنل و ميرزا Tقاخحان نورى راكّه از حاميان و نوكران حلقه به



Y. Y. ميرزا Fا قاخات نورى ملقّب به اعتمادالدّوله.



-

بازگرداندن منطقهى قفقاز به خـاكك ايـران، تـلاشى نـمايل. در صـورتى كــه


## شץ. عهدنامهى مودّت و بازر رُانى ايران و لرانسه

اين عهدنامه هانزده سال بعل از تاريخخى كه راميرزا حسين خـان آجـانـودان باشىى" برای راهيابى به كاخ „ملكهى ويكتوريا) در انگلستان به فرانسه متوسّل



 در مذاكرات خود با فرانسويان، موافقت حضور يكت هيأت نظامى فرانـي دانسه به

 افسران ارتش مححّلد شاه، رهسهار ايران شلد و مورد استقبال دربار قاجار قرار گرفت.
اقامت دوسرسى در ايران دوام حندانى نيافت. چحند ماه بعد، سغير ديگگى






 دور مانلدن ايران از فرانسه، سودى نبحششيل.

IFI FF F F

در عهل ناصرالدّين شاه6 همان سفير در ايران باقى مانل. او در اثــر طـرح خواسته هاى غيرقانونى و غهر منطقي ' مورد بى مهرى و بى اعتنايى امــيركبير فرار گرفت و ايران را تركت كرد
 دولت فوانسه به ايران Tاملنل و هس از مذاكره با ناصراللّّين شاه و صدراعظم او (مير زا آقاخحان نورى)، عهلدنامهى مودّت و بازرگّانى مشتمل بر يكك مقدّمه


است f:
ا. استقرار دوستى صادقانه و اتّحاد دايـم بين دو دولت؛ Y. كاملةالو داد؛
 تتجارت، كسب و كار و رفت و آملد اتباع يكديگر؛
F. F. دريافت ثعر فه گمركى، طبت تعرفه هاى معمول بين دول كاملةالوداد؛

ه. حل اخختالاف بين انباع دو كشور براساس مقرّرات زير:
هـ ـ الـ رسيلدگى به اختالافات انباع فرانسه، مقيـم أيران، تـوسّنط نسمأيندگان سياسى آن كشور؛ مستقر در إيران؛
 مسا كم داخحلى T آن با حضور نمايندهى فرانسه؛
 ايران، توسّط نماينلدهى غرانسه؛

 Y.

. F - ه
 هـ ـ ه. رفتار با مسجرمين ايراني مقيم فرانسه و فرانسويان مقيم ايران، طبت

مقرّرات همات دولتها؛ 7. تعيبن نحوهى رسبدگىى نمايندگان دو كشور به ميراث اتباع فوت شده

خَود؛
V. الجازه داشتن دولت فرانسه براى بازگشايى كنسولگرى در تهران، تبريز


یاريس، بنلدر مارسى و جزيرهى بوربن؛
 صهدور، بين تهران و هازيس.
(ff
 ميرزاتقى خان اميركبير به كرسى صدارت دولت فــاجار تكـبـه زد، هـرات را


 صححنهى مـاجراكشُـانل. آن هـا بـراى بـر هــم زدن نـقشهى انگگليسـى ها بـه دسيسه هينى هرداخشثنل و با استفاده از جريان نارضـايتى دولت ايران، در قبال ايججاد زمينه هاى لازم براى از دست دادن هراتش، حاضر به هر كونه مسـاعدت به دولت ناصرالِّدين شُاه شلدنل. شـخص شـاه از اين سياست تبعيّت كـرد و در صورتى كه مناسبات جلديلى در دوابط ايـران و روس بـه وجــود مسى آمل، المكان داشت مسألهى هرات به شيو
 را لويب داد و سرانتحام دست اسنعمار بريتانيا از Tستبن صسلراعظم ايران بيرون

FY FY ترارداد و معاهده از دوران تاجاريه

 انگليسى ها آنها را با به حال خرار خود رها راكر ردند.
 رابطه با جلسهى محاكمهى ميرزا آفانخان نورى مى نويسد:



















 انداخت، هنان كه بعد از مصالحه، جيزى نگنشت كه مسند رأ از زير بـابـم
كشبلدند و مرا به خاكك تشايندند .،

روى كار آوردن دولت انگليس به إعـمال سـياستها


 به أمير هرات كرده.







 ايرانْ به وقوع ويوست كه باعث قطع روابط انگليس و ايران شد

## الف. ماجراى ميرزاهاشم خان نورى

اين شـخص در زمان محمّد شاه فاجار، در اندرون، غلام


 شد و جون اقدامى از سوى دربار صورت نگرفت، بـه سفارت انگليس پيناهنده
 . 71
 Y. بسران نابالغ كه در حرم سرای شاهان قاجار كار مىاكريارند.


شل و مورد ححـايت قرارگرفت. دولت ايران نسبت به اقلمام سفارت بريتانيا در پناه دادن به اين فرد واكنش نسان داد و اين ماجرا در سردى روابط دو كشر

تأثير كذاشتت.

ب. ماجرأى همسر ميرزاهاشه خان نورى
"(يروين خانم)"، همسر ميرزا هاشم خان نورى و خواهـر ("گـلين خــانمه"،

 دستور بازداششت هروين خانم را صادر كرد. اين ماجرال، وزير محختار را عصبانى
 تهران را تركت نمود.
در هرات همّ او خاع به نفع ايران رفم مى خيردد و امير جلديل ا' آن خو اهان

 امّا رفتار غرورآميز سپاهيان ايران با مردم هرات، مو قعيّت نيرو هایى ناصرالدّين شـاه را تضعيف كرد. حاكـم هرات در يكت اقلمام غير منتظره و با عكس العمل







1. ـ محتّد يوسف خان.
Y. F. Y. ز.سال | | هـ ق.

برنامههاى خود را برايى بايان دادن دخان

 جزيرهى خاركت را اشغنال كـردند و ســياه ايـران را در مـنطقهى "شــوشابي"

شكست دادند
اقدام بعدى بريتانيا، ورود به رود كارون و وتصّرف اهوان اهواز و مسمّره بود.



 هرهيز از مداخله در امور هرات؛
ب. تحويل بندرعبّاس به امام مسفط، انز سوى اير ايران؛؛

 ايران.






 (ششما اختيار داريد در هر مسألهاىى كه مـورد تــقاضانى انعـليسى ها است

r. r. مـانه ص صVA. .

IYY ترارداد و معاهده از دوران تاجاريه FY

موافقت كنيل، مڭر در دو مورد، يكى سلطنت نـاصرالدّين شــاه و ديگـرى "
نامهى ميرزا آقاخان كه در كمال غفلت و سهل انگارى نوشته شلد، تكليف كار فرّخ خان و ماجراى هراتت را روشن نمود و فرّخ خان هاى مبز مناكره

 خيانتکاران قاجاريه ثبت شلا و در بیى آن معاهلدهى صلح باريس در يكت

 ا. برقرار صلح ودوستى دايمى بين دو دولت؛
 ش. آزادسازى اسرأى طرفين؛
 خيانتكاران جنگى؛
ه. تـخليهى هرات و مناطنّ ديگر افعانستان از سباه ايران، ظرڭف مدّت سـه ماه از تاريخ امضهاى معاهله؛ 7. دستت بر داشتن ايران از هرگو نه ادّعا نسبت به هراتث، به رسميت شناختن
 ضرورى،
هـجاز بودن دولت ايران براى دفع تجاوز احتمالى از ســوى هـرات و .V افغانستان به خاكك خـود؛
A دادن به T Tها برایى سكو نت در منطقهى مورد دلخواه خودشان؛
 .1 1


ArA معاهدات تاريخى ايران
9. رعايت مـقرّزات مـربوط بـه دول كــاملةّالوداد از مــوى طـرفين، در

خصوص سنيران و نمابندگان دو دولت؛

تهران؛
| ال تعهّة دولت ايران مبنى بر تعيين نمايندهأى براى جـمع آورى مطالبات نفدى اتباع انگليسى از رعاياي دولت ايران، ظر فن ملّدت سـه مـاه از تـاريخ انعقاد معاهلده؛
 قونسول ها و وكلاى قونسول انگليس، به منظور حمايِت كردن انگكليسى ها از از اتباع ايرانىى
 يس از اتمام زمان معاهلهـ؛

 ثاصراللّدين شاه نسبت به بندهابى یثج، شش و ده اين معاهلهـ؛
 مبرزا آثآخان نورى با تسهيل شرايط لازم براى انعقاد معاهلدهى پاريس،




 دىى ثويسل: |مو قعى كه منن اين معاهده به تهران و به دست ميرزا Tآقاخان صلدراعظم




















 آنان گكله كرد. او در يادداشتى به ميرزاآقاخان نورى، صلدراهظم وقت خوان

مىنويسل:

I، ايران در دوره سلطنت قاجار، على اصغغر شميم؛ ص MY.

معاهدات تاريخى ايران IF.
 قبول شود. ثانيآ، از اين رفتار و معامله كه بيشّ گرفته بالمرّه بايلد دست بر دارد
 فر ستاده6 مینوِيسد: ا(اگگر تامسون از اين حركت، امشبـ دست بر ندارد، بـه خداونلى خدا قسـم كه آتش به سفارتخانه انگليس فردا صبـح خواهم زد و هِع عو اقبشَ را ملاحظه نحخواهم كرد. شما زود از حالتت آنها بنو يسيل، كه「آدمشان را برداشتهانل يا نه. "
 بريتانياكه در عملكرد وزيرمختار آن كشور در ايران ايجاد گرديده، زودگنّر


 كشورش و عمل به تعهّدات و وظايف
 زورمدارانه آنها نمى دادنله به جرأت مى توان گفت كه دشهنان استعمارگر تا
 عملى نشلد و از روى هوى و هوس بر زبان مى آ ملـ. ناصراللّدين شـاه در نامهى

ويگرى خطاب به ميرزا آقاشحان ثورى نوشته است:
 شـما. واللّه امشب به من تكليف كنيل سردارى قبول بكنم و اين ها را بـه آبـ


I. وزير مخنار انگليس در ايران.
 F.

ه. هـان، ص صTF

IFI

رغبت هر حهه تمامزر، آذربايجان، گِّلان و مازندران [كه ] سهل است و جمميع ايران را به دولت روسيه واگذذار كنمه، علىرغم انگگليس. وزير تكاليف شاقه او






 آن داشتـت تا به هـر نـحو مـمكن مـو قعيّت خــود را در اليـران، افـغانستان و
 خود يكث فرد انگليسى امت. مسافت راه خليمج فارس و فرات تا هندو ستان را برای مسافران، تاجحران و بازرگانان مسير لندن، هندوستان و بالعكس، هانزدهـ



 F فرسنگك خو اهل بود



 كوشش ايرج افشار، ص 97.

معاهدات تاريخحى ايران IFT
© ©. معاهدهى كنسولى و بازرُّانى ايران و آهريكا
ناصرالدّين شاه زمانى به فكر برقرارى رابطه بـا دولتت آمـريكا افـتاد كـهـ مو قعيّتهاى زيادى را از دستت داده بود. شرايطى كه امميركبير در معاهلدهى
 خواست دولت أيران محسولب مى شد، بلكه آمريكايى ها نيز از آن رضايت كامل داشثنل. امّا و قتى حلدود هفت سال بعد ناصراللّين شاه در اثر تيره شلدن روابط ايران با انگليسى ها، در صدد جلب حمايت آمريكا بر آهل، شرايط با كنشته تفاوتهای عملدهاى داشـت و ميرزا آقاخان نورى به آن په اهميّت

نمىداد، حفظ مصشالّ و منافع ايران بود.

 خريل هند كشتى جنگى و الـتتخدام ملوانان آمريكايى جلب نمايلد، ولى اين
 | زVV هوت Tاغاز شده بود، دو سال بعل نتيجه داد. (اوّرخ خان امينالملككي) و كارل
 برخدى از موادّ معاهلهى سال IY TV هـ ق، از آن معاهلده بسيار كمتز بود موادّ اين معاهلده عبارتند از I. برقرارى دوستى صادقانه و اتٌـحاد هسـحكم بــين دولت عـلّله ايـران و
 Y. ز رفتار با سنيران و مـأمورين ديِيلماتِك طرفين براساس شيوهى رفتار با
I. وزير مختار جلـيل آمريكا در باب عالى.


 ه. أِالات متحده.

IFY

سفيران ديگر كشورها؛
 و...)، براساس مقرّرات در نظر گرغته شده براى اتباع دول كاملةالو داد و دادن آزادى به آنان برایى واردات و صادرات هر نوع امتعه و اقمشه و محصصو لات،
 F شلده برأى اتباع دول كاملةالو داد؛ ه. رسيلمگى به انختالافن اتباع آمـريكايى سـاكـن در ايـران، بـا حـضور
 در اليران با انتاع ديگر كشورهای حاضر در ايـران، بـراسـاس ضـــوابـط دول كاملةالو داد؛
7 العطاى اموال متوفّبان طرفين به اقوام يا شركاى آنهـا و در مـورت وجود نداشتن اين افراد، واگگنارى آن به وكيل و كنسول دولت متبوع؛




 كرد و „إبنيامين") را به عنوان اوّلِن سفير خود به ايران فرستاد 「. دولت قاجار هم "حاجى حسين قلى خان معتمدالوزاره "\& را به عنوان سفير بـه واشـنـختن




$$
\text { Y. سال Y } 9 \text { Y هـ ق.. }
$$

نهايد. F. r. سال 1

## 

 مرگك „انيكالاى اوّل، تزار روسيه، مدّتى روابط آن كشور را بـا ايـران بـه نعويت انداخت, با روى كار آملن "الكساندر دومه" در آن كشور، نمايندهأى
 جلوس تزار جديد و اعلام مراتب حسن همحجوارى و علاقهى دولت ايران به
 ميفالملكك، علاوه بر مذاكره با |نسلروده، وزير امور خارجهى روسيه، با تزار نيز ديدار كرد و سرانجام معاهلدهأى در مورد كم و كيف مسافرت اتباع دو كشور تدوين و به امضاى نمايندگان طرفين رسبلد و مقرّر گـرديد كـــه از از
 يذيرد. اين مفاد عبار تثد از:
 كنرنامه4
Y. جستگيرى اتباع بدون گنرنامه از سوى مرزداران و تحويل آنهـا بـه
سفير كشور ذكرابط؛
r. تسهيل شرايط لازم برايى مسافرت اتباع دو كشور بدون دخالت دولت

ثالث
 كشور ديگر، در صورت نداشتن منع قانونى شخخص متقاضىى.

IfA ترارداد و معاهده از دوران تاجاريه FY
.FY
 شـارل دانيل"، وزير مسختار دانماركك در دربار فرانســه مـنعقف و در هـاريس
 I. برقرارى دومتى صادتّ و اتّحاد مسحكم بين دو دولت بـعلد أز انـعقاد عهلدنامه؛ رنتار دو دولت بـا ســنيران و وزرایى مسختار و اتـباع طـرفين مـطابت

مقرّرات رثتار با سفرای اول كاملةالوداد و انباع آنها م. رنتار عادلانه و محترمانه حكام ولا يات و وكالاى طـرفين بـا اتـباع،
 الجازه دادن بـه آنهـا بـراى واردات و صسادرات هـرگُونه امـتعه، اقـمشُه و
 F F. دريافتت و جه گمركى از كستتى هاى تجارتى و هرگونه امتعه و اقمشه كـه اتباع طرفين به كشورهای يكديگُ حملى و نثل مىكنند6 مطابت ميزان دريافتى از تجّار و اتباع دول كاملةالو داد؛
 و تقويت امور تجارت و فراهم نمودن اسباب معاشرت ذَو ستانه و عادلانه بين اتباع يكديگر؛ 7. تعيين اعتبار عهدنامه برای ملّت دوازده سالل.

٪ $\uparrow$ عهدنامهى موذّت و تجارت ايران با سوكلد و نروز اين عهدناهه در سال I IVYP هـ ق.


 كاملة/الوداد؛

 اقمشه از راه دريا با خشيكى؛ F. F. دريافت وجه گمركى از كالاه هاى تجّار طرفين براساس ميزان دريافتى از اتباع دولت هاى كاملةالوداد؛ هـ تشكيل سه كنسولگرى از سوى طرفين در شهرهاى يكديخر و استقرار سفير در آنها؛
 فارسى و فرانسهـ





 دنبال كردند و مذاكرات زبادى در اين رابطه بـين طـرفين صـورت گـرتـرفت.

1. معاهدات و قراردادهاى تاريخى در دورهى قــاجاريه، غـلامرضا طـباطبايى مـجلـ، ص

IFV قرارداد و معاهله از دوران تاجاريه FY

انگليسى ها طى جند سال اقداهاتى انججام دادند كه مى توان به حچند مورد آنهها الشاره نمود ':
 ميرزا ملكمـخان "؛
ب. كشيلدن يك خط تلگُراف از عمارت سلطنتى تا باغ لالهزار در تهران؛


 اعتماد النّلطنه ${ }^{9}$
هـ ارتباط دادن دارالخلافه با شميران، به وسيلهى يكت خطط تلگراف ِ؛
 محخبرالدّوله
ز. انتقال خط تلگراوف از سرحلّ رود ارس. تا بـنـلد بـوشثهر و T Tغـاز كـار
 هندوستان و عربستان ${ }^{9}$








معاهدات تاريخى ايران IFA

منافع خود و دسترسىى آسان به هنلو ستان آغازگر انتقال ابن ثلديده به ايران بودنل، سباستهانى استعمارى خويش را برای بهرهمندى از تسهيلات ايجاد شلدهى تلگافى در سرحدات مرزیى ايران و مرتبط شلدن با مستعمرات هند به


 مراسلاتى، آشنا شدن بـا افنكار سـردمداران دولت ايـران و دركت نـــازهاى حكُ مت تاجار منعقد گرديد' 'و به امضاى (اميرزا سعيلخان مؤ تهنالملكه، فرّخ خان امبن اللّّوله و على قلى خان مـخبر اللّولهه، به عنوان نمايندكان ايران و
 مىیباشد

تلگرافـ و اجازه دادن به انگگليس براى استفاده از آن؛
Y. تعهّل ايران برای تعيين، تأمين و پرداخت ور وجه لوازم تلكرافى موجود

در خارج از ايران؛
F. تعهّد ايران مبنى بر خريد آن دسته از لوازم تلگرافى كه در اروها بهتر يافت مى شود از انگليسيها و تعلّل آن كشور برایى انـجام اين كار؛
 خطط تلكرافى مـذكور و ثأمين حقوفى وى؛





|. سال I PVQ هـ قي.


IFq تَ Fi ترارداد و معاهده از دوران تاجاريه

دولت ايران و همكار و نعهّد دربار ناصرالدّبـن شـاه بـرايى نـعيين يكك نــر

 عادلانه از انگلستان.


 محاسنى هم بود. اين كار اگگ حه

 الغزايش داد. آنها





رابطه مىنويسد:
(اروابط دوستانهى ما در اين سى سال گنـشته بـين ايـران و انگـلـستان بـه





 میى میند...' "
-
oه. عهلامه مودّت و تجارت آيرات و يونان
در زمان انعقاد اين عهدنامه، يونان تازه از اميراتورى عثمانى جحا شلده بود




I . برثرارى دوستى هـادقانه و اتّحاد مسحكم بين طرفين؛
 رفنار با سغرا و هأموران دیِيلماتيكت دول كاملةالو داد؛
س. آزاد بو دن اتتاع طرفين براى سفر به كشور يكديگر، تـعهّلد دو دولت بنیى بر محافظت از آنانه برقرارى امنيّت انباع و جلوگيرى از هرگونه تعرّض و تعلّى به آنها؛
 با رعاياكى دول كاملةالو داد و مـجاز بودن آنان برایى انجام واردات و مـاد هرگونه كالا جحه از راه خششكى و حهه از راه دريا، طبت ضو ابط و مقرّرات؛
 گُمركى دول كاملةالوداد؛
Y برخوردار شدن كشتى هاى تجارى در بنادر طرفين، از زمان ورود تا موقع خروج، از امتيازات دول كاملةالوداد؛
.ا اعمال مقرّرات در خصو ص كشثتى هاي طرفبن كه در بنادر و سواحل دو كشور غرق مىشونله براساس ضوابط مربو طـ به دول كاملةالو داد؛ ^. توافق طرفين برای مبادلهى سه نفر سفير در كشور يكديگر؛ 9. رسيدگى به مرافعه، مباحثه و منازعهى انباع دو كشور طـبـق مــترّرات


1ه1 1 FT

دول كاملةالو داد؛

صورلت بروز جنكت بين يكى از طرفـهـاى عهلدناهه با دولت ثالث دِيگر؛ | اـ تعيين اعتبار عهدنامه از زمان امضاء به مدت دوازدده سال.
| ه. عهلامهى مودّت و تجارت بين ايران و ايتاليا
اين عهلنامه در تهران منعقل شله و به امضاء „هيرزا سعيلشخانه، وزير امور
 فصل داشت كه به شـرح زير مىباشلد: | . برقرارى رابطه دوستى صهادقانه و اتّحاد محكـم بين دو دولت ور دعاياى هر دو كششر! Y. كاملةالو داد؛
世. حمايت سكاّام ولايات و وكالى طرفين نسبت به تبعهى بكــديگر از فييل سيّاحان، تجّار و هيشهوران و رفتار با آنان براساس نو نوع برسخورد با اتباع
 هرگو نه كالا از راه خشكى يأ دريا
 دول كاملةالو داد؛
 كنسول همان كسشر؛؛
7. تحويل الموال اثباع متو فى به ورثه ياكنسول دولت متّو ع وى؛
 ^. تعيين اعتبار عهدنامه از تاريخ امضاء به ملّت دو دوازده سال؛

مصاهذات تاريخى أيران IAY

اين ترارداد بين لاميرزا حسين خان)،ط مفير ايران در عثمانى و (امعحمّل امين

 ا. نعهّل دولت ايران به منظور امتذاد يكى از خطو ط تلگرافى خرد تا يكت
 بغلاد تا مـحلّ قرارگر فتن خطلّ تلگرافـ ايران؛



 موتبط با آن كشور؛
P. استفاده از حرخك مورس و وومايل و ابزار مورد نياز دو كشور كه دركّلّ






 ازاى هر ده كلمه، ده غروش



$$
F \circ q G F \circ V
$$




IAr ترارداد و معاهده از دوران ظاجاريه Fr
 خطوط ايران مطابت مفاد عهلدنامهى بروكسل و دريافت وجه آنها براساس


ارو
 ايران و بالعكس، از طريت دو راه. اوّل، از راه خــانقين و ايـران. دومه از راه بغداد و بصره؛
Q. تعيين نوع زبان براى مـخابرهى تلگرافنها بين دولتها، شامل، فارسى،
تركى، فرانسوى و انكليسى؛

به كشور يكديگگ, و انجحام مـحاسبات، هر شش ماه يكت بار طبت فرمول زير:
 يهارده ياره عبّاسى، يكت غروشا I ا. توافق طرفين براى اجرأى قرارداد طـى مدّت ده سال از زمان مبادلهى آن6
امضاى قرارداد نوشط نمايثلڭان هر دو كشود و توافق برایى مبادلهى . I F



 عبرر داده شود و در حوالى ثصرشيرين به خطط تلگُ افن ايران هتّصل گـردو.



r. r. يكى از مناطق عهد عثماثى كد تـحت فرمان روايى يكت باشا بود.

 تعمير آنها، تفاهم نامهى ديگرى امضاء نمايند و خود را را ملزم به اجرانى آن بدانند.







 سفير عثمانى در تهران و...ه از جملهى آنها آها مى باشلد

## r

اين قرارداد در ماه رجب سال IYAY هـ ق بين دولت ايـران و عـثمانى
 توافق كردند كه ظرفـ مدّت سه ماه الز زمان انعقاد آن، رسماً به مفاد فراردداد
 1.دريافت حقوق گمركى از محلّ ورود سيگار و تونون به خاكث عثمانى؛

「.




1هA (

گـركتخخانه؛
ش. قيمتگذارى مـجّدّ مالالتّجاره6 در صورتى كه قيمت تعيين شلده كمّتر
از ارزش واقعى آن باشد؛


ه. تابعيت فروشندكان سيگار و توتون و اننيهى ' همهى ملل خارجیى كـى
حزّ گمركك دادهاند از قو انين عثماني؛




 مال التّجاره از سوى مأمورين ذىیربط و ورهيز از زدن قيمـت اضافهـ؛
 تنباكو در ينج فصل بين دو كشور به امضاء رسيل كه به مو جب آلن موارد زير به تصو يبـ رسبلد
 برای نحجارت انثيه آزاد هستنلـ، به شرطى كه تنبا كو و توتون تـوليل شـــدهى عثمانى باشل؛
 روستا؛
ج، هرداختث حت نعل و انتقال انفيه در داخلم خاكك عثمانى و ملاحظه در

ا. نوعى داروى معطر و دـخدّر كه به بينى مى بكشيدهاند.

Y. Y. توعى تو تون.
F. F. نوعى يول، خاصّ دولت عثمانى.
\&
خصوص انفيهى بدون تنكره ’؛

 هـ تبعّتّ قرارداد انفيه از قانون تونون.
(AY. اهتليسىها و كرارداد تلكرافى بندر جاسك - بندر عبّاس





 با جان و دل حضور خود را در ايران افزابش داري داد و تثبيت كرد و در ابن راه راه







 در اثر بروز حوادث غير مترقِّه در سبم تلڭُراف خلبّ فارس؛
 1. ال موالقتتانم، مجوز.



IAY تراردداد و معاهده ازَ دوران تاجاريه FY

 اجازهى امتداد آن در اراضا


هاه．قرارداد

 زير بود
ا．اضافه شدن يك رشته سبم به دو سيم ارتباطى تهران و بـندر بـوشّهر،

 Y پإريس؛
「．اتمام كار اختصهاص رشتهى سوم سبم، به مشابرانٌ داخلى ايران؛
 آمادهسازی، مرمت و انتقال سبمهانى تلخرافى؛ ه．هـ تعيين مقرّرات تنظيم سيمهماى تلگُرافى؛ 7．مشخخّص شدن نحورهى سبمكشى؛ V．V．اختصاص عايدات مخخابرات داخلى به دولت ايران؛ ＾．نعيين حتوف دولت ايران در مـخابرات خاريارجى؟


ا رونالد تاسون، تمايندمى انگليس و ميرزا سميدخانة، هماينـدمى ايران．

$$
\begin{aligned}
& \text { r. همان، ص ه•A. } \\
& \text { 「. }
\end{aligned}
$$

معاهدات تاريخى ايران 1 AA

محافظان سيمهها؛

 لِيرهى انگكليسى؛


 قرارداد؛
IV ارـجاع هرگونه اخختلاف به وزير امور خارجـهى ايـران و نـمايندهى دولت انگكليس در تهران؛

19. مـجاز بودن انگلمسىیها برای خروج زود هنگام از ايران، در صوريت

انججام كليةّى تمهّدات خود؛
.Y. تصلديت ثرارداد توسّط دو دولت.

خ.
دوران مبلارت (الحاجى ميرزاحسين خان سجهسالار قُوينى)، معرو فن به
 هراهم نمودن زمينهى مـفر ناصراللّدين شاه به عتبات عـاليات و سنر هاى فرنگك به عنوان حهرهى مثُتى در دستگاه حكومت آن زمـان و به ويرّه شُخص شاه هطرح گرديل. اين وضع از يكك سو، ثرو تمنل شُلدن زود هنگام او را مو جب
 حمابت آنان قَارگگفت، دولت انگليس براى انتصاب او به صـدارت تـالان زيادى كرد و هس از موافقت و قانع شلدن ناصرالدّين شاه براى صهدور حكم
 (اشوق و شعف برای دو ستى با انگكليس، صهميمت و و فـادارى نسـبت بـه

1ه9 تز Fr

دولت انگگليس، هيَج وقَت به اين درجه بالا نرفته بود كه در زمان صــدارت




 الفـ. قبول حكميّت انگلِيس در خصوص بلو جستان؛
ب. قبول حكميّت مأمورين انگڭليسى راجع به حدو دو سيسنان؛
ج. دادن امتياز منابع ثروت ايران با بارون جوليوس دورويتر انگليسى؛

امهر|تورى بريتانِيا
 برد. مير زا حسين خان، به استناد دستور كتبى شاه كه در حقيقت مـجوز اصلى وـي وى به شمار مىرفت، با اعطاى امتيازات گوناگون، راههأى ورود استعهار و

 بر جاى گذاشت كه باگذشت سال هایى طولانى فراموشى نشلده و نـخواهل شلل.
 ترامو! در مراسر كشور، انحصهار الاتتخخراج كـلبهى مسعادن و بـهرهبردارى از





 از از ${ }^{\top}$

.

همهى جنگل ها و اراضى موات '، ايتجاد گمركات و انجام اصلاحات لازم در اين خصوص، تأسيس بانكت دولتى6 ساخحت راهدهاى شوسه، كشبلدن خطورط تلگراف، ساخت كارخانه و رسبدگى به مسايل 'آبـارى بـراى مـدّدت هـفتاد

 داخلى زا برانگيخت و سادگى، خخامى، غفلت، خِيانت، بلنامى، رشوه گيرى، مال اندوزى و وطن فروشى سران حكو مت قاجار را آشكار ساخخت و اذهان

خنتهى مردم ايران را بيلداركرد.
 بهامضشاى رويتر و صلدراعظم ايران رسيل. ناصراللّين شاه نيز آن را تأيِلـيردر.
 ا. اجحازه دادن دولت ايران به رويتر مبنى بر تأسيس و الحداكش يكت يا جنل كميانى در بعضى از نقاط ايران؛



دادن به وى برایى مرتبط ساختن راه Tاهن به شهر ها و و لا يات ديگر؛



 ساير لوازم مورد نياز راهها از إبران؛ 7. معافيّت همهى وسايلى كه كمبِانى از خارج به أيران مى آورد، از ححقوت



 امضـاى فرارداد رويتر و تعيين مقرّرات ديگر؛
 راه اندازی آن؛


مدّت هفتاد سال و يا نمديد قرارداد رويتر با توافي افي طرفين؛

 بودن آن براى پيلاكردن معادن مشتلف و اكتشاف آن آنها
 خالص معادن، توسّط كمهانى؛ مr منظور اثصال معادن با راه Tاهن؛

 درآمدها به دولت ايران؛

 آنها؛
 صدور حصههانى ' شركت آ با سندها


197 معاهدات تاريخى ايران

صادر شلده؛

دولت ايران؛

9 ا. تعهّه دولت ايران برايى اجارهى گمرككها به كمهانى، از تاريخ انعقاد اينَ قرارداد به ملّت

 دولت ايران، به غير از قسهتـ الجاره؛ Y. Y. الختصاص اين امتیِز به كميانى رويتر و امكان نلداشتن واگكنارى آن به ديِگران؛

 تلكرافف، Tآسيابسها، كارخانههاى Tآهن و.....



 كارگگان مورد نياز كمثانى و تالش براى بر قرارى امنيّت تأسيسات و و نيروهاى آنها؛
 صورت بروز اخختلاف بين طرفين.
 حاكميتث سياسى و اقتصادى خحود را از دستت داد و در حتيقت به مستعمر هى

 دولتمردان ثاجار ثغيير دادنل. اعتراضىهاى مـردمى در داخــل ايـران و بـر

FF

آشُفته شلان جمعى از علما، موجى از محالفتها را بر ضــّ قــرارداد بـه راه










 توانست „إمـتباز تأسـيس بـانكت شـاهنشاهى") را بـه مـدَّت شــصت سـال از ناصرالدّين شاه دريافت نمايلد








 e

18F

AY قراردادهاى نفتى بين ايران وكشور هاى ديكر

## الف. امتياز دويتخ و انكليسىها

بررسى هاى انجام شُده در منابع تاريخحى نشان مىدهد كه اوّلين امـتَياز و

 آلمانى تابع انگليس داده شد '. آگر چه در اين امتياز صريحأ از نفت مـخنى به


 مىدانستينل.
 دّلالى صدراعظماثى؛ ميرزا حسين خان سههسالار، از دوروويتر دريافت نموده


 فر مود كه يكت مملكت و دولتى كه به هيَّ وجه شـباهت بـه آن پـا










امضاء قرارداد، شروع به كار نكردن دورويتر را بـهانه قـرار دهــد، آن را از موارد نقض مفاد امتياز بداند و فرمان الغاى آن اقدام شاه، عكس العمل بارون جوليوس را به همراه داشت داشت، زيرا او او حتّى رشوهى كـلانى كـهـ بـه دولت ايـران داده بـود، بــدون نـتـيجه از دست داد.
 كند. امتياز جديد در حققيقت همان امتباز قبلى دوروبنر بوده با اين تفاو تك كه زمان آن از هفتاد سال به شصت سال تغيير كرد و بهرهبردار ارى از از منابع نفتى هم



 اين شركت، تعلادى زمينشناس و مهندس به ايـران گسسيل داشت نـا بـا بـراى




 شركت هوتز و هابان يافتن زمان تعيين شده، امتماز به خودى خحود لغو گرديد. .

ب. امتياز معادن قراجٌهداعُ و روسها
در دوران سلطنت مظفّراللّين ثـاه و حدارت ميرزا على اصغر خان امـــر





189 معاهدات تاريخى ايران

رومسها ملّعى بهرهبردارى از نفت نـيز بـودنله إيـن قـرارداداد بس از انــعقاد


ج. امتياز دارسى و انتليسىها
امتياز ديگر در موضوع نفت ايرانء مربوط بـه "ووبـليام نـاكس دارسـىى"
















 Y Y Y Y Y Y




IFV قوارداد و معاهده از دوران قاجاريه

ورثزه ڤصرشيرين، شوشتر و برخیى نماط ديگ, و جود دارد
 اليران بود. او سفارش نامهأى هم از درومونلدولفـ، به عنوان وزير دشتتار جلديل انُگليس در تهران، يِرآرتور هاردينگ؛، گرفت و به همراه مـاريوت فـرستاد.



 به هاردينڭت وحل نمودنل و از او درخواست كردنل تا برای جوش دو دادن كار یإ در ميانى كند. هاردينگُ از نمايندگان دارسى خواسـت تا با دادن رشوه به شاه، هــراعـظمه، عـوامـل

 مشكل هـم با پيشنهاد صدراعظم برطرف شـلد. امين السّلطان، نامهاى بـه زبـان فارسى و خطّ شكسته خطاب به وزيرمـختّار روس در ايران نوشت و مسألهى اعطاى امنياز نفـت را مطرح نمود، وزيرمـختار قادر به تششخيص خطّ فارسى، آن هم به صورت شكسته نبود. مترجم سفـارت روس نيز در اين زمان حضور نـداشت. بــنابرايـن اعـتراضـى از سـوى ســفـارت روس صـورت نگـرفت و هصدراعظم اين ححالت را دلِل بر موافقتت روس ها دانست. به اين ترتبب (ا, امتياز نغت ايران به استثناى ايالتتهاى خحراسان، مـازندران، آذربايبجان و اسشرآباد به مدّت شصت سال، از هشتم مـاه صفر سال

18

 ننگين ديگُ بو بو كه بز ضرد وزيان، سود ديگرى برایى ايران نداشت و به نام
 ا. موافقت دولت ايران با تحقيت، جسـت و جــو، اكـتشافن، الــتخخراج، بهرهبرداریى، T ماده سازی، برای فروش و تجارت گاز طبيعى، نفت، قير و موم
 Y. Y محاز بودن صاحب امتباز برایى لوله كشى الز معادن نفث، كاز و... تـا خليج فارس و ايجاد شعبههاى لازم به منظور توزيع و تمسيم نفت به نــفاط ديگر، همـرحنين ساخْت كارخانه و....

 صاحبان Tانها به فيمت عادلانه؛ F. تعهّلد دولت ايران براى واگكنارى معادن نفت ثـــوشتر، قـصرشيرين و
 جمع ديوانتى آنها در هر سال؛
 امتيازك 7. استثنا بودن Tذربايجان، گیلان، مازندران، خراسان و استرآباد، از مفاد اين ترارداد؛
 فمل سوم واگڭذار مىشود و هـهحنين محصو لات هـادر شثلده به خارج الز ايران و ابزار و وسايل كار، از ماليات و عوارض و سقوق كمركى؛



199
^. نعهّلد صـاحب امتيّاز براي اعزام مهنلدسان خحبره به منظور تححفيت شيرامون
منابع نفتى با مخارج خود او؛


با نظامناهdى مشخْصص،
 صوريت نفل و بيست هزار ليره به صورت سسهام بـه دولت اليـران، از مسـلّ
 منافع خالص خود به دولت ايران؛


المتياز و رؤسایى شركتها و راهنمايى آنان 'ب

ץ حو ضههای نفتى؟ If If منعهّه شلدن دولت أيران برایى سحاظنت از لولههاى نفتى، ساير ادوات و هـرحنین اششخاص؛
ه ال تعهِّل صاحب امتياز برای واكذارى كلتّهى وسايل اكتشافـ، الستخراج
و بهرهبردارى، مس الز هايان يافتن ملّت قرارداد به دولت ايران؛ 7 ا. تعهّل صاحبِ امتياز براى تأسيس شركت موردنظر در فصل نهم اين المتياز، ظرفت ملّدت دو سال و در غير اين صوردت تن دادن بـه بـاطل شـــلـن

امتياز؛
 رجوع به حُكَم سوم در صردت برطرفن نشدن اختلونا

ا. در اين نمهل مقرّر گرديد كه حقوق كميسير از سوى صاحب المـتياز يـرداخت شـود.
(هر سال هنزار ليره انگليسي)
r. تأمين نيروهاى علمى، مليران، مهندسان و مباشران از وظايف دولت ايران مـسسوب نمى شل!
N.
 آن به زبان فارسىى
وقتى خاطر دارسى از انعقاد قرارداد و تأييد آن از از سوى مظفّراللّدين شاه
 كاز در ايران، نعدادى از حفّاران و مهندسان كانادايى، لهستانى و آمريكايى را


 كئد، كه البّّه نفت جندانى دارسى در همين سال شركتى تحت عنوان (شسركت بـهرهبردارى اوّليـه"،











 r. بس از جنگگ جهانى اوّل، به عثـانى وا


V


IVI ترارداد و معاهلده از دوران تاجاريه FF

شلده در اين ناحيه، على رغم حفر دو حلقه حاه به عمقهای

 حاه به عمتى هاي ه

 مو فّقيتهاى بها دست آملـه سهاملـاران شركت را شصمّم مــاخت تـا تـا بـا اطمينان كامل به تو سعهى عمليّات استخراج نفت بيردازنلـ. آنها براى به دست آوردن ازاضى مورد نياز ساضحت خازنه های مسكونى، اسكان .كاركثان شـركت و تأسيس مراكز درمـانى، با ساكنان مناطقى اطرافض حو ضهه هاى نفتى كه عموماً


$$
\text { مىشود } 7 \text { : }
$$

l. تأسيس يكت شركت تابعه به نام (اشركت نفت بختيارى،"، با سـرمابهى
 مسـجلد سليمان و اختصاص سه درصلِ دوازده هـرأر سـهـم يكت ليـرهاءى بـه خو انين بحختيارى


 تفنگگیى
Y. Y. منطقهاى در خوزستان.
.FDA همان، ص.
7. همان، ص 71
I. ـ مسجد سليمان فعلى.
r. سال

V V



معاهدات تاريخى 'معان IVF


 آمادهى بهرهبردارى كرد. شركت، براى اوّلبن بار توانست نـخستين محمولهى




 اين حركت، هند روز با







 دارمي در سال

Y
I. يكى از شيوخ جنوب.
 r.




IVF ترارداد و معاهده از دوران طاجاريه FY

د. امتياز نفت شمال ايرات به خوشتاريا، (روسيه)
ناصرالدّين شاه قاجار در مال IF IF هـ ق، امتياز استخخراج و بهرهبردارى



قرارداد آ ن به شرح زير است ه:

ولى خان به خومتاريا، به ملّت نود و نه سال؛
آ T. Y
 صهل هزار منات، مطابق مفاد قرارداد به پادشاه ايران، در صـورت اسـتختخراج نفْ6 \& .
 ه. تعهّلد خوشتاريا برای هرداختت يكت كو يكث دستايابى به نفتت و منظور شـدن اين ميزان بابت صهدهزار منات؛
 ديگر، طبت ضوابط ويرّه؛



 r. مدّتى نـنستوزير بود.
 7. ،ول روسس، ممادل صدكوريك.

ه. هـمان، ص V . ^. . مقيًاس وزن روسى، دعادل ينج من و نيم تبريزى.

معاهلدات تاريخى ايران IVF

مجاز بـودن خـوشتاريا بـرای گـنااشـتن يكت نـمـاينله در مكـانهاى .V استخراج نفت، به عنوان ناظر؛
^. مـجاز نبو دن خوشتاريا براى عملى نكردن هو اد اين قرارداد؛
Q. تعيين مذّت قرارداد برأى نود و نُه سال؛

در همين سال كه ناصرالدّين شاه به دست ميرزا رضاكرمانى به قتل رسيلد، دولت ايران با اعطاى امتباز الستخراج نفت، كاز، قير و موم طبيعى در مـراسر
 تنكابن، كجور و كلارستاقَ را الز قرارداد حذف نمود و مقرّر گرديلد، براساس

مفاد زير اقدام شود ا: 1 واگنارى امتبازات استخراج نفت در گبالان، مازندران و استرآباد، در

Y. اجازه دادن دولت ايران به صاحب امتياز، براى تأسيس هركو ونه ثركت
 دولت أيران؛



براى استتخراج، توليل و حمل و نقل نفت؛

 عادلانه؛




IVA قرارداد و معاهده از دوران قاجاريه FY

إيران؛
7. پرداختت سالانه صهى شانز ده درصـ منافع از سوى صاحـب امتياز به

دولت ايران؛
V. V مجاز بودن دولت ايران برای برزسى كار صاحب امتياز با تميين يكـ نفر كميسر؛
A. تأمين عمله و نيرو هاى كارى براى تأسيس بناها از ميان اتباع و رعاياى اليران به جز اعضا و اجزاى علمى و فنى؛ 9. معاف بودن همهى ابزار و Tالات تحقيق، اكتشاف و بهرهبردارى، از حفو ه ا. واكنارى كليّهى لوازم مو جود، يس از پايان يافنن مهلت قوارداد به

دولت ايران؛

شدن امتِاز در صورت كُنشت اين مهلتـ؛
I Y نمايندهى صاحب امتباز و در غير صورت، دخالت شـخخص ثالث براى بايان دادن به انختالوف، امتِياز خوشتاريا با آغاز انقلالبِ روسيه و تغيبر مشى سياسى آن دولت لغو

 انگگليسى و ايران كه اميتاز نفت جنوب را داشٌ

 كشور ديگرى كه در اين زمان به منابع نفتى ايران چشــم دو خــتـه بـو د،




مذاكره را در خصوص كسب امتياز استخراج نفت خـرامــان و آذربـايجان

 دشوارتر ساختـ.








مفاد دوم تا بنّجم اين قرار ارداداد؛
Y. r. تعيين مدّث قرارداد براد براى بنجاه سال؛

 به To

آن، طرز نظارت دولت، عوايد كمبانى، شرايط ابطال و...؛ پس الز توافـق بـا
كمِانى، به مجلس شوردارنى ملّى؛
 ديگر، بدون تصوبب مـجلس شورای ملّى؛

## هـ شركت نفت سينكلر

توافن ابيران و آمريكا، عكسالعمل روسها وا و واكنش انگليسى ها را را در








 مذكور واگنار شلد

## و. امتياز نفتكوير خوريان







 و متعهّد شد كه در مدّت ينج سال، سالاثه جهار هزار و وانصد تو تومان و واز سال
I. ا. سال ITfY هـ قـ
Y. Y. سولفات مس كه در خراسان، T T آذربايجان و شاهرود وجود داشت.

「. 「. در سمتان بوده استا

معاهدات تاريخى ايران IVA

 هعادن را نيز به كؤ جرين بيردازد وقوع جنُگك جهانى اوّل، قرارداد را با مشكل مواجه ساخت و ورثـهـى حاجى على أكبر آن را با سردار اعظم فسّخ نمو دند. آنذگاه قرارداد ديگرى با با



 قاجاريه و آغاز حكر مـت درهلوى، به لراموشیى سهرده شد.

قرارداد تنباكو، نمكت و تو تون بين ايران و عثمانى . AA
الين قرارداد پِس از اثتصارى شدن توتون و تنباكوى عثمانى و ضرورت دريافت حفو فَ گمركى از توتون و تنباكوى طرفين منعقد شـل •• براساس مفاد اين قرارداد، هر دو كشور ورود ابين مـصهولات را به داخل مرزهاتى خـود
 ا. ممنوع شدن ورود نمكك و تـو ثون ايـران بـه كشـور عـثمـانى و آزاد كُناثنن ايرانى ها براى جلوگيرى از ورود نمكت و توتون عثمانى بـه داخحـل كشور خود؛
F. F. دريافت حقّ گمركى از قيمت خالُص تنباكوى وروددى ايران به خاكك عثمانى، جحه از راه خشكى و و جهه از راه درياب

Y. سال IMFY I هـ ق.
I. سال Mrar

 صH1ETYQ PM

IVA قرارداد و معاهده از دوران قاجاريه FW

ارزروم، بغداد، جلّه و دريافت آن؛



خاكت عثمانى تا ملنداوى'؛
7. كاهش حقّق گَمرك تنبا كو هاى فروش نرفته در مدّت ششَ ماه؛
 نمكت برای همهى ححّّاج و زوّار عتبات عالِات ايران و كشور هاى ديگُر؛
 منظور دريافت تعرڤهى كالاهاى باقى مانده و غروش نرفته، توسّط عثمانهاء

ه4. قُارداد موبوط به جنا يت و جنّحه، بين ايران و عثمانى
به منظظو بردسى و رسيدگى به جنابات علنى| و ینهانى اتاع ايران و عثمانى،

 جهار ده مادّه داشـت ا. نعهّلد دولت ايران براى تبعيّت كردن اتباع ايرانـى سـاكـن در خـاكـ

عثمانى، از ڤانون آن كشور؛
 شاغل در آن كشور؛




 ه. وكيل، جانشين.

از امتبازات و ڤوانين آن دولت؛


عثمانها؛
هـ تابعبّت رعاياى ايرانى بدون مـجوز ورود به عثمانى، از فوانين خاصّ
آن كشور؛
7. مستثنئ بودن اتباع ايرانى از تكالبف و خدمات مختص و منحصر به

اتباع عثمانى؛
و V. همكارى دولت عثمانى در رابطه با رفع مشُكلات اتباع ايرانى، جنحه
و جنابت، كارهأى قبيح و...؛

 دريافت تابعيّت آن كشور؛

دولت قاجار با اتباع عثمانى ساكن در ايران؛
 اتباع ايرانى از حقّ تصّرف املاكّك بك Y Y Y

 ايرانى؛

 بعضى از زمبنههاء

## - لـ قرارداد تشعيل نيروى قزّاق ' بين ايران و روس


















 لياقت و نه قدرت و مـلابت الخلاقى اين را داشت كه از هتر كبير تقلبد كند. تنبلى و



 FF. F منظور همان سیاهيان تزّاق عهل تاجار است. ه. آن سوى قفقاز. سرزمين هاى آذربايسجان، گرجستان و ارمنستان.

همان جا بيشنهاد و خواستهى خويش رابا ناببالسّلطنهى قفقاز ' مطرِ نمورد.









 مـحبوبيّت آلكسى در ايران موجب حساري




 رابطه با تعليم و تربيت نيروهاى


و به صورت نيرويى براى فشار روسيه به ايران در آوردد هـ،


ا. كارالنـو ميخائيل نيكولابيوجيج
 r. r. روس و انتليس در ايران، فيروز كاظطم زاده، ص ص صاها. .
F.F. ز. زينوويف.

فصلد تشكيل قزّاقضخانه و تعليم قشون ايـران، تـوانست ســاهيانيان خـود را بـا هزينهى دولت ناصرالدّين شاه در خاكت ايران سازماندهى كند و از و جــود آن آها در زمان خطر بهر بهر گیرى نمايد.



 شاه قاجار فجايع زيادى در ايران به بار آوردند. به ضرب و و شتم مشـرو خواهان پرداخختند، سنگر هاى نظام مشرو




 فزّاقهها در به توب بستن مـجلس، در ميلان بهارستان تهران و تار و مار كردن

 هـ ق) اختصاص يانته است.
 سرنوشت ساز بوده استا، از آن جمله: النقال آرام و بدون





 F. هفتمين فرماندهى بريگاد تزاق در سال IT IFF هـق.
: 1AP
كشيدن اين افسر، به او گفت: رتاج و تختم را نجات دادى '.،)
|7. قرارداد تلكّرافى ايران و روس


رسبد :

 دريافت حقوق گگركى از ابزار و ادادوات اين كارئ


 استرآباد، ساحل شرق درياى خزر و و تهران؛


تلگُرافشهاى ايران؛
خ. مرمت شدن خطوط تلگگاف تهران تهران به استرآباد و اسثفاده از اين مسير


 برایى مخابرهى خبر به مقرّ نظامى خود در ماوراء بحر خزر در ان
I. ايران در دوره سلطنت قاجار، علم اصغر شميم، ص FqV.

VA تر Fr

F
روس ها برایى تصرّف همهى مناطق آسياى مركزى حششـم طمع داشتنند و همواره در صلد اشفال نتاط استراتُّيك آن بودنلـا اين انلديشه، زمانى شلّدت


 سران تركمن و هلايت آنان، منافع خود را در اراضى ياد شلده جست و بـو مىكرد. حـكومت ايران نيز در بيشَتر مواقع قادر به مقابله با سياستهاي آن

كشور نبود.
در دوران حكومت ناصراللّّين شاه، حاكم خراسان به نام (اســلطان مـراد ميرزاه در يكك اقلام سرّى، حلدود هشتاد نفر از سران تركّمن را برایى مذاكره به مشهجل دعوت كرد و ضمنن غافلگير كردن آنان دسـتور داد تـا بـه تـلافى
 اموالشنان، همه را زندانى نماينله. آن گاه در رأس سیاه نيرومنلـى به مرو تاخت





اتّفاق، ارتناط و دسترسى حكو مت ايران به مرو را دشوار ساخت. جلدايى بين خراسان و هرات، تركمن ها را جحسورتر ساخت و و راه را براى تاخحت و تاز آنان هموار نمود، تا جايى كه حكو مست ايران را بر آن داشت، به منظور در امان مانلن از خهانتتها و شرارتهاى تركمن ها، دست بـه دامـان
Y. F. منطقهاى در جحهورىى ازبكستان.
F. F FVV هـ قـ

1. ـ هنطقهای در گرجستان.

「.


IA9

 در تصميمگكرى ناصرالدّين شاه، براى نزديكت شلدن به آن كشور داششت. اين كار مانع تهاجـم تركمنها بود.

 به امضاكا (ميرزا متعيلخان مؤتمنالملكك)،؛ وزير امـور خـارجـهـى ايـران و (اليوان زينوويفه)، وزير مختثار روسيه در تهران رسيد | . تعيين سرحلّات دو كشُور؛

 واگڭذارى آنها به روسهـ؛


 خزر6
خ. تعهّن دو دولت در خصهوص تركمنها و جلوگيرى از ورود اسلحه به
كشور خود؛
V. V

9. تأييل هیمان از سوى دو كشور و تميين حداكثر جههار ماه برای مبادلهى





|AV



 نو اححى تركستان ' مسلّط شدنل.

F7. قرارداد نظامى ايران و اتريش
ناصرالدّين شاه قاجار در جريان دومبن سفر خود به اروپا و هنگام ديدار از اتريش، مراكز نظامى و تسليحاتى انز كشور را مورد بازديلِ قـرارداداد. در



 كرد و قرارداد سه سالهالى با افسران اتريشى منعقد ساخت 「. اين قرإرداد نتايج هحندان مؤثّرى نداشت كراوس"، اتريشى بسته شلد كه نُه فصل داشت ا. تعهّه هارلز كراوس براى تعليم قششون ايران به سبكت سباهيان اتريش؛
 تركممنستان و ازبكسثان وـون ... را شامل مى شو



r. سال هQ Y Y هـ ق.

انز لُى ارسال شـد.

ه. تاريخ روابط خارجى ايران در دوران ناصرالدّين شاه و مظفرّالدّيـن شـاه، عـلى اكـبر ولايثى، ص 1هD.
 ميزان سالانه دويست تومان و دادن علبق يوميه، برايى سه رأس اسبر اريك
 1Y99
 او براى افدام مطابق مفاد قراردادر؛ ه. تامبن مخارج سفر هارلز كراوس در مأمـوريتهاتى وزارت جـنگث ايران؛
7. مجاز نبودن كراوس به ابطال قرارداد و با المتعفا، قبل از اتمام سـه سال
 ابتلا به بيمارى طولانیى؛
 دولت ايران برای كراوم؛
 خاتمدى سه سال، به عنوان هُزينهى برگشت به به اتريش؛ 9. ارجاع شكابتهاى احتمالى از كراوس، به سفارت اتربش در تهران.

بخش لنجم
FY
(سال ه•

٪ 77. تفاهمزامهى يستى بين ايوان و عثمانى






 گرديدكه:
-19 معاهـدات تاريخى ايران

طرفين در زمـينهى مـبادلات پیسـتى از راه خـوى و بـايزيلـ '، مسبادلهى








 مطالبهى غرامتت مرسولالت مفقود شـله حداكثر تا نُـه مـاه و.... بـا يكــــيگر همـكارى نمايند
دو سال بعل، توافتنامهى ديگگی بـين دو كشــور هــنعقلد گـرديلـ' ا'يـن

 مشاور سحقوقى باب عالى، از طرف دولت عثمانى، به امضاء رسيل. براساس
 ا. مبادلهى مرمولات لوستى دو كثـور، تـوسّسط طـرفين و از راه بـايزيلـ، خوى، و خانثين وكرمانشاه؛

ا. منطقهاىى در تركيه، نزديكك مرز قفقاز، ايران و و وان.




 FTf FFTY صص .FA- F FVF همان، صص V


191 قوارداد و معاهده از دوران قأجاريه

 حضور چاپار هایى أيرانى در اين دو دـحلّ
r.
 اعلام خبر يست، بابت و صول مرسوله به صاحبش؛
 T مادهسازى؛
 ممنو عه؛


 هست خحانه؛ ^. تعيين ضوابط نحوهى برخورد با صاحبان مسرسولات بـاقى مــانلـه در .يست خانه.
\. . قرارداد تلترافيى ايران و عثمانى
 برقَارى خططوط تلگراوف بين دو كشور و ارتباط آن ها با بعضىى از كشور هاى
 عالى یاشاها"، وزير امور
 خارجهى ايران و (افـخرى بيككه، ستفير كـبير عـثمانى در تـهران، بـه امـهضاء





ץ.


 باشقلعهى ديلمان و خانقين؛


 مخابراتى و زمان بروز اختلافات.

## 77. كانسوى ها و امتياز حثّارى در شوش




 در منطفهى شوش ه، آثار بسبار ارزشمندى به دست آوردد. به مـوجب آيـن

 F. F
Y. ا. منطقهاى از توابع وان تركيه. هـ در اسثان خوزستان.

رُتفاهمنامه، مقرّر گرديد، نيمى از آثار كشف شدهر، به دولت ابران و نيم ديگر در اختيار دولت فرانسه قرار گيرد.


















 ايّوب خان را تحريك كردند نا از تهران فرار كند و عليه مـواضـع و مــنافع

19F
 اطمينان از عهد شكنى دولت قاجار، قرارداد ديگـرى مـنعقد نــمايد قرارداد شامل سه فصل بود و به امضاى (اميرزا محمود ناصر الملكت،"، وزيـر
 رسبد

1. تعيين مدحلّ نگهدارى ايّو بسخان در مناطقى غير از خراسان؟

به اليّوب خخان و همراهانش؛
r.

\^. قرارداد آب الكّ، بين ايران و روس
اين قرارداد نُه فصل داشت و در سال ا ه با هـ فَ ين دولتهاي ايران و
روس منعقل شل و دو كشور ييرامون مواد زير به توافق رسيدندي


رودبار، با رعايت شرايط زير:

افراد اضافهه از آن؛
 دربنل خارج مى شود و زمينهانى كنار راسـت رودخانى ريانه، بين تـراز درّه، دول دزّه، نا حدود خرابهى كو چجه كانلو تلعه به طر فـ شمال؛



ولايتى، ص Fأ
س. عاقْتِ ايُوبِخان از ايران فرار كرد و به هندوستان يناه بُرد.
 درختان كاشته شله در اراضيى محدودهى اين قرارداد؛
 ديگر؛
هـ ـ ا ـ مـجاز بودن اهالى قريهى جديل برایى استفاده از آسياب مو جوده، به شرط خراب كردن آسيابب قديمى در قريهى زن زنكنانلوى قديم؛
 آنها برایى زراعت در مناطقَ زير:
 ز. Y - Y
 (T, F F


 هقتّه بعل از امضاى أين قَرارداد؛
 رود خانهى رودبار، بالأتر از قوزغان و نابو دكردن الين نوع زراعت، شُش هنثه بعل از امضاى قرارداد؛



 Y. انتخاب مير آبها

198 مصاهدات تاريخفى ايران



 خرابى ها و ...؛
A. اعطاى اعتبارنامه به مير آبها، از سوكى مأمورين محلّهدا؛


ايجاد تنمودن نهر
 ارتباط بندر جاسكك از طريت خطوط نلكرافـى بـا نـقاط دبگر ايـران و
 فوتالعادهاى برخوردارگَ




شُشصهد ذرع؛

 تلكر|فـخانه؛

 مورد تهلديث ترار گرار گيرند.
 V ص ص


19V قرارداد و معاهلده از دوران قاججاريه YV
 ه. سـانحت عمارت گُمرك و بناهاى دولتّى ايران در خارج از مححنودهى گمرككخانه؛ 7. معافن بودن ماحب منهبان نلگرافخانه، بستگان آن هـا و نـوكران هواجب بڭر، از حقوت گمركى؛ مـعاف شلن نبازهاى كاركنان تلگُافناخانه (برنج، روغـن، هـيزم)، از ماليات راهدارى؛ ^. جلوگيرى از بست نشستن افراد در تلگُرافـخانه و تسـليم ايـنـخـونه اشـخاص به حاكم بجاسك؛

 .Y.

یس از لغو امتياز (ابارون جولِوس دورويترپ از سوى نـاصراللّيـن شــاهـ،
 متو ڤّف گرديد. ههان گونه كه قبالٌ مطرح شنه رويتر آرام نـنشست و امـتياز تأسيس بانكك شاهنشاهى را به مدّت شصت سـال از دولت فـا نمود. در اين زمان، سران حكو مـت ايران به راههاى ارتباطى جحديل و المتفاده از فناورىهاى كشورهاى جههان محتاج بودنله ولى چحون مـخالفت عمومى و به ويرُه خشم روسىها را در جريان ماجراى رويتر مشاهلله نهو دنله اين بار به سوى فرانسوىیها رفتنلـ. هس از مناكرات نمايندگان دو دولت، امتياز اححداث راه آهن "اتهران به

I. تاريخ روابط خارجى ايران كر دوران ناصرالدين شـاه و مـطلفرالدآيـن شــاه، عــلى اكـــر ولايتى، ص

19

 ديرى نگگنشتّ كه او امتياز خود را به بلثّيكى ها واگنار نمود. دولت ايران هـم اقلّام بواتال را مورد تأييد قرارداد و به موجب آن موارد زيـر بـه تـصـويب

طرفين رسيل

بكـك سال


 مـجّانىـ
هحرى طرح كار خود را به سرعت و با جلّيت آغاز كرد و راه آهن تهران؛









.YFO هـان، ص.

$$
\begin{aligned}
& \text { ا. سال } \\
& \text { }
\end{aligned}
$$


 ه. ناصريه سابق.

199 ترارداد و معاهده از دوران قاجاريه
 حوالىى ايستگاه راه Tهن شهر آرى ادامه مىىيافت؛ بـ. احداث خخطّ دوم واگُن اسبى كه از لالهزار تهران به سبزه ميلان و از از

خيابان سپه به دروازه قزوين ادامه مىيافت. خطوط منكور با تغيير ساختار شهر تهران و ايـجاد تأسيسات ججديل از بين رفت و خطلّ راه آهن تهران، شهر رى نيز از سال و متروكث شد.

اوضاع ايران در دهههانى یايانى حكوهت ناصرالدّين شاه نسبت به اوايل


 بزرگك، ابتكار عمل را به دست گرختند و درصدد برT مدنل، با اعطاى وامهایى بزرگت و قسططهاى دراز مدّت، شاه و ســران حكــومت قــاجار را در انــجام
 اين سياست كه در دوران حيات نأمراللّّين شــاه نـيز و جــود داشـت، زمــنـي


 ايران به شرح زير مىىباشلد:
I. 1 ـ ميدان امام خـينى (ره) فعلى. Y. سال

معاهدات تارينخى ايران

الفــ وامهاى دولت انتُليس به أيران

जlogtoolo 1
خزانهى خالى حكومـت قاجحار از يكت سو و آرزوى ناصرالدّبن شـاه براى
 متخارج اوّلين سفر خود به فرنگك، وامى از دولت انگليس دريافت نمايلـ. ورى در بررسیى هاى خود به اين نتبجه رسيلد كه مبلغ هورد نياز سنر اروهايى خويش را با انعقاد قراردادى با انگگلبسىیها بـه دسـت Tورد.
فرارداد بين ايران و بارون جوليوس دورويتر مثعقد شله اين شتخص قبل از انعقاد قرارداد اصللى خود با اليران، طبن تعهّلى كه كرده بود، مبلغ مذكور را

 ماذه امضاءكردند ! ا. رويــرَ بـرات




 یِكت نسـخهى آن را به نماينلهى رويتر اعطا نمايد؛
خ. يس از اهضاء و تأيدل قرارداد، يست هزار ريال، از طريت ملكم خان به حسابِ دولت ايران واريز شود •
Y. Y. مجوز، نوشته، صواله.

「.

Y-1 تَ YV
F. Fام o

ناصرالذّين شاه اين وام را براى تأمين هزينههاى سفر خود به اروحا دريافت

ىlon
هــان طور كه مطرح گرديله ناصراللّين شاه برالى هرداخت غرامت ناشتى از لغو معاهلدهى انحصارى توتون و تنباكوى ايران كه در اثر فشار روسهـا




 فرارداد دريافت وام، دولت ايران متعهّل گردبلا كه سالانه به ميزان ششّ درصا وصد سود بيردازد. اين فرارداد، هشت فهل داشت درد
 ادارهيى رزُى شاهنشاهى در لنلنه به منظور تحويل آن به دولت قاجار،
 رعايت مفاد فهـل سوم و ههارم اين ڤرارداد؛
 مذّت حخهل سال شمسى4
( الـ ا F F

 دولت ايران؛
Y. سال $\uparrow$ ه Y ا هـ قّ.
|. سال 7 •

فارس به ضمانت ديگك

انگكلبس و فسـخ قرارداد؛




انگگيس ها اين وام را در فبال ضمانت شبلات و عايداتت هست، تلگراوف و
 مظفّراللّدين شاه، با پيگگيرى (اعلى اصغر خان امين السّلطان)، صوربت گرفت و فرارداد آن بين وى و رييس بانكك شاهنشاهى ايران، با احتساب پینج درصل سود منعقل گرديل. البتّه يكت سال بعلـ، بكك صهل هزار ليره به اصل وام افزوده شــلـ.
 هـ ق

ابن قرارداد با بهرهى هفت درصـلـ و با اقساط بيست ساله، شامل پحهار مادّه
بود ':

ا. يرداخت دو ميليون ليره از سوى حكومت بريتانيا بـه دولت ايـران و تعهّلا یادشاه هاجار برایى يرداخحت اقساط تعيين شلده؛

Y. Y. مطابث با سال ITrv「. تاريخ بيست ساله ايران، ج 1 هـ حسين مكّى، ص 711.

F•r قوارداد و معاهده از دوران قاجاريه YV

شا اعمال شدن عوارض و عوايل گمركى ايـن قـرارداد، مـطلبق شـرايـط

بلدون رعايت تعهّد منظور شلده در قرارداو.

ب. وامهاى روس ها به ايران

قرارداد اين وام در قالب شـانزده فصل در زمـان مظفّرالدّين شاه و صصارت

 بانك متعهّل شـلـ، مبلغ YY ميليون و پانصهدهزار منات روسىى با سود صــلـى ينج درصلد را به ملّت VA مال به دولت ايران واگگذار نمايل. على اصغر امين السّلطان كه قبالً صدراعظم ناصرالدّدين شاه بوده، علاوه بر
 در دريافت اين وام داشتت. او در سفر به كشورهاى الروپايِى و ديلن مظاهر
 كرد. امين السّلطان در اين باره گفته است: (اعالمى ديگر سير كردم كه به گُفتار




I. 1. مطابق با سال IYY


شرح زير مىباشـد
I ـ اـ مبلغ وام به ميزان YYD مبليون منات و انتشار اوراق اين استقراض
توسّط دولت ايران؛



توسّسط دولت ايران؛

بنادر خليج فارس به عنوان ضمانت؛

استقراضى؛

حساب دولت ايران؛



ناكافى بودن عايدات حاصل شده از تأسبس ادارارْى مذكور در در فصهل هفت


بانك استقراضى؛

بانكك شاهنشاهى ايران؛

r مدّت قرارداد؛

F•ه ترارداد و بعاهده از دورtن گاجاريه VV

دول ديگُر، فبل از اتمام اقساط اين وام؛

17 ـ ا ـ تنظليم و انتشار قرارداد در دو نسعخه.
(10/000/000plg.Y
مظفّرالدّين شاه اين وام را براى تأمين مشارج سفر دوم ' خود به اروپِا، با

 كيسهى او و برادرش امينالملكك بـوده و عشـو غـريبى بـه ذلّت مسملكت داشت و كاهشَ حقو قت گمركى به نفع دولت روس را به عنوان ضمانت وام تـعيين
 مجاز به دريافت وام از دولت هاى ديگر نبود، ولى دولت قاجار، اين بار نيز متوسّل به خود روس ها شلد, تاج السّلطنه، در اين رابطه مينويسل:


 را در ميان ده دوازده نفرى تقسيمم كردهه بود. بالأخره... يكك و جهه گزافـى از خار جه قرض و مسـافرت فرنگك تهيّه شلـ... اين اتـابكت اعـظم ... يكك مـبلغ گزافیى خود از اين استثراضي فايده برد و مابقى را هم سـايرين نـوش جـانـ

Y.

Y.\& معاهدات تاريخى ايِران

الحمڤانه مراجعت كرده و از تمام اين مسافرت، حاصل و نتيجهأى كه بـراى

 آورده باشل، يا يكك كارخانه، يا يكك اساب مفيلى براى تسهيل زراعت يـا




ح. ساير وام هأى رولس و انتليس به ايوان


 قر ضههای دريافتى ايران از دوس و انگگليس مربوط به قبل از ورود (رمورگًان شوشتر1" آمريكايى به منظور اصلاح امور مالى و گمركى ايران است



 ا. قرض طلاى هندى توسّط بانكت شاهنشاهى به دولت ايران، به مــيزان
r. ا. همهان، ص
 ص
 رشت به ايران آمد.
ه. اختناق ايران، مورگان شوستر، ص \& أ (براساس مقدمهى اسماعيل راثين).


 I/Y ليرهى انكلبسى! 7
 انكليس4

انگكليسى؛

انگليسى!
 انگليسى •'
 انگليسى !





r.


9. 9 همان سال.
11. 1 .همان سال
r.
P.





مr/ه

ادّعاهاى محتلف، ثريب به جهار ميليون تومان.
قوارداد امتياز بانكت شاهنشاهى اليوان و انگليس .Y. Y
تلاش هانى »بارون جوليوس دورويتر" وكميانى او، بعل از لغو امتياز سال IYA9 بانكك شاهششاهى"، از ناصرالدّين شاه هاجار شــلد "(جـرج رويـتره، الز ســوى يلرش به ايران آمل و با حمايت دولت انگگليس دست به كار شُلد. شاه قاجارك موضوع را به كميسيون ويزهأى مركّب از وزرا و مسوّولين كشور ارجاع داد.
 اعطاى امنباز ملكور به ملّت شصصت سال اعهلام نـهو دنل ' و قـراردادي در

چههارده فصل تنظيم، امضاء و مبادله گرديد ا: ا. موافقت دولت ايران با تشكيل بكت بانكت دولتى در تهران، موسوم به
 شعبههاى آن در شهر هاى ديگُ
 كرور ليرهى انگكليس؛
 فرانكت، دعادل هشت هزار ليرهى انگليسى، مسرو وط بر مو جود بودن پششتو انه در خزانهى بانكك؛ \&. معجاز بودن دولت ايران براى سهيم شـدن در كار بانكت و تعيين مـأمور به منظور نظارت بر امور آن؛ ه. تعهّلد دولت ايران برای مـحافظت از بانكت مركزكى و شعبه هاى آن در

 r. واحلد رول فرانسه و سويس. ولايثى، ص FDQ.


شهرستانها، Tآمادهسازى و تحويل زمينهاى مورد نياز بانكث و معاف شدن آن از ماليات؛



دولت ايران، در هايان هر سال مالياتى؛

عنوان ضمانت بانكك شاهنشاهى به دولت ايران؛
9. مشخّص شدن فوانين و مقرّرات بات بانكت مطابق با شرايط اصل اصل امنباز؛

 نمايندهى طرفين؛
I I. دادن حقّ استخراج از از معادن ايران به روبتر و المـتفادهى بـانكك از كارگران ايرانى برای انجان انجام كار ها؛



برایى واگذارى و خريد زمينه هاى موردنياز از از اشخاصن

 اين فراردادا، يكت ضميمه نيز دارد كه سه نكنهى زير در آن آن مورد نأكيد

قرار گرفته است:

ايران؛
ب، تعهّه روبتر مبنى بر هرداخت ثاهنشاهى، الز قرار سالى سه هزار تومان دران؛


 1. تأسيس ادارهى بانكك در لندن؛

 مشخصات بانك؛



ه. متداول كردن شيوهى نوين بان بانكى در ايران؛

فصل يازده قراردداد؛











 بَ. قوامالتُلطنه.






 نقل از صدراعظم و نوع برخورد سانفير روس مى ونويسل:






























نشوند...

 امنياز هاى زير به روسهان، صادر كردي:



ا. سنيترزبورگت روسيه.
 F. كشتى كو جكت، قايق كو جكك بارويى.

FIr ترارداد و معاهده از دوران قاجار به YV

تعهّه دولت ايران براى تنقيه ' و اصلاح دهانهى مردابب انــرلى، رودخــانهى

Y. آزادى كشتى های روسى در درياى خزّر و همهى رودخانه هايى كــه
 تجارى تبعهى روس أ؟
ش. ساخت انبارهایى تجارتى در اسكلههاى مورد نیاز، توسّط دولت علّه ايران و اججارهى Tنها به تجّار روسيه، به قيمت عادلائه؛


تشكيل كمهانى آن توسّط دولت روس؛
هـ الباغ به كمهانى راه آذربايجان براي اتمام هم زمان راه ارّادهرو تبريز به جلفا، تبريز به واجت و آغاز عمليات ساختـ راه آستارا به اردبيل؛ 7. تعهٌلد دولت ايران برالى موافقت با اقدام كـميانى روس جههت ساخـتـ راه
r. ا. ا باكث كردن، لايروبى.






 بخر نلد، تخواهند گذاشت









معاهدات تاريخى ايران TIF

Tه در نقاط مـختلف ايران'
F. قرارداد اعحطاى أمتياز وروه كشتى هاى روسى به مرداب انز لـى

روس ها از اقلدام دولت ايرن در اعطاى امتياز تأسيس بانكت شُـاهنشاهى به انگليسى ها ناراحت بو دنل. آنها دالكوركىى، سفير خود در تهران را را مأمـور منامره با دولت قَاجار كردند. او در نشستهای گُناگُون با سران حكومت





بارگيرى و يا طو فانى بودن دريا؛
r. تعيين قراول ه، توسط دولت ايران، براى حفاظت از امكانله و المكانات

ّ. دادن تذكره به كارگُران ايرانى برایى حمل كالاها و مــالالتّـجارهها بـه كشتّىهـا
F. ابلاغ موارد كم كارى و خلالن كارگران ايرانى، از ســـوى كـارگزاران

قاجار، مطابق شرايط مـاهلدهى تركمان جای؛



Y.
I. همان، ص توr


شاهنشاهى آمده است.
هـ نگڭهبان6 باسبان.

FIA ترارداد و معاهده از دوران قاجاريه YV

روسى در قبال تزد كار؛
ضميمهى اين قرارداد، بيست و يكك بند داشت و در حقيفت دولت ايران
 دولت روسيه و كرجى در مرداب انزلى تعيين كرد. اين شرطها به شرح زيـر مى: باشد ':
 دولت بهيهى روسيه، در اسكله و رودخانهها؛ Y. سوار نكردن افراد مزاحم و هـخلّ نظم و انضهباط در كشتّى ها و داشتن تلكر 6 توسّط همهى مسافران؛
ثـ ممنوع بودن هرگونه. ححمايت توسّط صاحبان كشتى ها از دولت ايران؛

 زغال، كارخانه و... در اطرافن مرداب و رود
 رود
 صاحبان كشتّى ها؛
^. تعيين مسئوول تحويل زغال در انبار، از بين رعاياى ايرانى؛
 نما يثلدهى كشتّى هاك
. ا. مشخّص شلدن نگڭهبانان انبارها از سوى دولت اليران؛
 ميزان تعيين شـلده در قرارداد؛

FIF ماهدات تاريخى ايران

كشتى بادبانى توسّط دولت ايران؛

دولت ايران؛

بلدون مداخلهى دبگران؛

1 1 ـ آزاد بودن داد و ستد مسافران و صاحبان كشتى ها با رعايايى ايرانى؛ IV

كاركنان كشتى ها به رعاياى ايرانى؛

مجرایى رودخانههاء
19. هماهنگى با دودلت ايران، از نظر تعداد و مشخحصّات افراد استنخدام شده در كشتى ها و داشتن تذكره از دولت؛
 رودخانه، توسّط صاحبان كشتى ها؛
 رعاياى ايران، ايلات و عثاير.




「「. ب. برحم، نثشان.

FIV توارداد و معاهده از دوران قاجلاريه VV

خوزستان در طول تاريخ، منطقهى حامل



خوزستان خشم طمع دو ختنلد. مــوقعيّت أراخــى خـوز سنان و امكــانات Tبـى مـو جود در آن خـطّه،



 مذاكرات گُستردهاى را در اين زمبنه با دولتت ايران آغاز كردنل.



 $\qquad$
 ايران را تحت فشار ترار داد. سـرانــجام نـاصراللّيـن شــاه بـا ايسن شــر طكــهـ انكليسى ها، ايران را در مقابل تهلديلهاى احتمالى رومها مورد حمايت قرار دهنله امتياز كشتـىرانیى در كارون را در تالب يكت قرارداد به آنان واكــنار كرد. اين قرارداد به امضهاى نمايندكان دو دولت رسيل
 لغو آن شلدنل. دولت ايران برای راضىى كردن روس ها، انـجام تعهّلـات خود در فبال النگليسى ها و تأمين منافع بيشترى براى ايران، تصـميم گرفت، كشتى رالمُى در رود كارون را براعى همهى دولتـها آزاد نمايلد. بنابراين، ناصرالدّين شــاهـاه


معاهلدات تارينخى ايران

 اين اتلدام را مـرد ستايش قرار دادنل.
 تجّار با مراكز تحجارى، باركيرى، تحخليّهى كالا، اسكان كارگران و... (ادسـتور ساخت شهرى در حولى
 سالاسل "

 كارون رااين كونه مطرح نمو ده الست F:
 بارانلازی و حمل آذوڤه در اسكله و رودخانه؛ Y منع نـمودن ورود مسـافرين مـسخلّ آرامش و امـنيّت در كشـتمى ها و
『.

 ها. ممنوع بودن حمل اشياء محتر هـه در كنشتى؛

 V تـجّار ايران؛
Y. Y در استان خوزستان.

1. سال צ ه
 ז. مـحلّ نگّهدارى اسلده و مهمّات.

TI9 قرارداد و معاهده از دوران قاجاريه TV
^. تعيين اجارهى انبار مـالالتججّاره، زغال كشتى ها توسّط دولتت ايـران و دريافت اججاره بها از صاحبان كشتّى هاك 9. تحويل انبار زغال از رعاياى ايران؛؛

- ا. محجاز نبودن كشتتى ها براى عبور غير متجاز از أهواز به بعل؛

 از سوى صاحبان كشتّى؛
ها
 ميزان يكت قِران، براى كشتى های بحار و ده شاهى برای كشتى هاى باد بادانى؛

 (تابعيّت بيرق كشتى ها از قانون بحريه؛ . IV
 ايران و تجاوز نممودن آنها از اين ميزان؛
 رودخانهى كارون؛ و Y. . ثبت و خبطط مشتخّصات مستخلدمين كشتي ها در دفاتر ثبت و ضبط ايران؛
I T. T. Tادیى كشتىرانی در كارون با هـدف تسـهيل شـرايـطط تـجارت و ممنوع بودن انجام كارهاى سياسى؛ . Y F اين خصوص؛ ت F. ممنوع بو دن فروش اسلحه و الثياء هضر از سوى صأحبان كشتتى ها به اثباع ايرانی؛


مr.

شش صلد تومان برای كشتى هاى بخار و سى صلد تو مان بـراى كشـتى هاى
بادبانى.



 زمان، شاه در اسكاتلنل حضور داشت و ملكم هزار ليره به او رشوه داد. و قتى
 براى اعطاي امتياز لاتارى به ملكم و به نام يكى از كـارمندان زيــر دست او ا
سياست، تيزبينى، تزوير، تيزه هوشى و از همه دهم تر، نفاق ملكمه، به گونهأى بو دكه خحود را در ثلب هادشاه ايران جاى داد. به زبان انگگليسى و فارسى تسلّط كامل داشت. ناصر اللدّين شاه به او لقب "اهرنس، ناظمّالدّو له و سفيركبير "٪ داد.

 جلو نهاد. (البراهيم تيمورى)؛؛ متن كامل ايسن امـتياز را در كـتابـ "اعـصر بـى خبرىی" درج نمو ده است كه خالاصهى آن به شرح زير مى. باشلد ":
「 ايران و موظّف شلدن دربار ناصراللّين شاه براى عمل به همهى تمهّدات خـى در امتياز؛


YTI توارداد و معاهده از دوران تاجاريه YV

 براى شركت در معاملات لاكتارى؛
 رسيلا و نسـخههای آلن بين طرفين مبادله گرديد. عمر امتياز اعطليى به ملكمَ،
 فرنگڭ، آن را لغو كرد:
اللف. دسيسههاي امين السلطان بر عليه قرابردادء به دليل دريـافت نكـردن
رشوه از ميرزا ملكم؛
بـ. تحريكك ناصرالدُّين شاه از سوى امينز السّلطان، مبنى بر سود سـرشار صـاحبـ امتياز لاتارى و یششيمان كردن شاه از ميزان رشو هى دريافتى؛
 د. اعتراض جمعى از تجّار و بازاريان؛
هـ سوء استفادههای ملكم خان در قِال دريافت امتياز. ميرزا ملكم خحان براى انحراو افنكار امين السّلطان كه عامل اصلى ايــجاد
 نمود. او در تلگُراوهها و نامههاى خود به دربار ايران، از موضو قانونى بودن امتباز، سخنز گفت و با الفاظ تُنلد و تيز، شاه و صلدراعظم را مورد خطاب ڤرار داد. مخنان درشت ملكمم، شثاه را به خشــم آورد و طى دستورى

 انگگليس محخابرهكرد:
 حكـم دولت موقو فــ شله. قرارنامهى امتياز آن باطل استـ. از درجهى اعتبار

ساقط و به سفارت انگليس، مقيم تهران هم رسماً اطلاع داده شداه است '.،)
.Y7. Yازور تالبوت* و قرارداد انحصارى توتون و تنباكو، ايران و انتليس












 كشور خود باز نغه دارند و با دادن امتيازات سنگين و طو طو لانى مدّت، مسير اقتصاد جامعه را به نفع جهان خواراران سوق دهند؟






1. 1
Y. Y. وززنامهى خاطرات عينالشلطنه، تهر مان ميرزا سالوز، ص Y Y Y.

TYr قی FV


 آدعنل و ريش دارنل, حهه طور شده است كه آنها امورات دولت اننگليس را

 جمعيّت ايِان، بيست نغريل. الْبّه، من بعل جمع شويلد و در امورات دولت،

تأمّل بر روى گَفته هاى شخحص اوّل مـملكت ايران كه زمانى كشور تحت




 و استرتزيك برأى بهبود Tآيندهى مردم و ايران نبود.
 ناصراللّدين شاه به اروِيا بودند ه شاه در جريان سفر سوم خود به فرنگُ، به

Y Y. انجام مى دهنند، دتق و فتق مىكتند.
ا.



 ويجات سفر سال
















 آگاهى از افكار و ايدههاى هيأت ايرانى همراه خود در كرد.






 مـخارج عمومى، مثل كار لشكريان يا بناهالى عامالمنفعه، ساختن هل و و تعمير

 غالامر خا ورهرام.

MV
 شله بودهطرح نمى شود و يا آن كه بلبـختانه فقط حداثلى از آن صرفن انجام منظور مىیگدد. متصدّيان امور كه عهدهدار مباشُرت و توزيع نقدينهاند، رفته رفته مقدار آن را تحليل مىبرنلد. لسى يا شهريار از اين وضع و حال بیى اطلّلا ع امست و بااين كه خلدرت نظارت ندارد... "

 و تالبوت تأثيب بسيارى در صلدراعظم كذاشـت و پيشنهاد رشوهى نالبوت، او را به ڤْدرى ملفوبكرد كه هر لدحظه انتظلار انعقاد زودتر قرارداد خانمان سـوز
 تقاضای تالبوت را با ناصرالدّين ثـاه در ميان گڭاشت و با با آب و تاب، مزايا و محاسنى ثيرواقعى براى آٓن برشتمرد. به ويرّه از رشوهى كلان تالبوت مسخن به ميان آورد. او آن چحنان با حرارت سخنز گفت كه افكار شـاه را بـه مـو ضوع ع رِ

 كردند.
 امتبازات، فروكشَ نكرد. شاه به شدّت تحت تأثير مخاهر حكو مـت غربـ ثرار
 كردن T Tها در ايرانه درگّرو اعطاي امتياز به بيگانگان امـت. ناصر الدّين شاه، يس از حضور در ايران، در جـع وزرا و سران حكو متـ به ستخنرانى يرداخت و ضـمن اعلام اين مطلب كه „اين سفر ما فوايل بسـيارى بـراك دولت ايـران
 Y. Y. معاون اوّل وزير امورشارجهى انگُليس.

## KY\& معاهدات تاريخى ايران

داشت ! ! (!) حخنين ادامه داد:
 ترّقى اروپ
 بنشينيل قانونى بنويسيلّ






 "شركت انحصارى توتون و تنبا كوى ايران، را تأسيس كرد و و خود را را به تهران





> Y. ا. ايروان و جهان، عبدالحسين نوايى، ص VAF. همان.



 ه. هـ

 به صدراعظم ايران نوشت: الاين جانب تالبوت، تحهّل ميكنم كه براي حضرت اشرف

TrV ترارداد و معاهلده از دوران تاجاريه FV

رشوهى كلان به أو، فرصت را از دست نداد و فرمان واگــناریى انــحصارى
 كرد كه به إين شرح است:
"اخريل و فروش و ساختن در داخحل كلّ توتون ر تنبا كو كه در مــمالكت
 امضاء اين انتحصار به مازور تالبوت و شركاى خودهـان واگذار مى فرماييم *) "شاه

در كتاب خو د آورده است


Y، دادن امتياز خريد و فروش تو تون، تنباكو، سيگار، سيگارت و انفيه' مو ى دولت ايران به صاحب امتياز و اجازه دادن به وى برای تـعيين مـقدار تولِيل آنها در ايران؛
 كسر پنج در صهل و تخصيص سه ربع سود به كمیانى و يـك ريع آن به دولت
F. معافن بودن وسايل و ملزومات كارخانه و نيازهاى ديگر كمیانى كه از خـارج وارد مىشود، از همهى عوارض گَمركى؛



 تاريخ سياسى معاصر ايران، دكتر سيّد جالكلالدّين مدنى.، 1. 1


. بعاهدات تاريخى ابران




هر دأخت وجوه آنها با توافق طرفين؛
V



طول مدّت مذكور؛
 تعهّد كمهانى به منظور بر هيز از هر هرگونه تخلّف؛






ضرورثهاى ديگر؛
 زارعين، ييشّ از خريله، به صورت مساعلده و بيعانه؛

 غير مترقَبّه؛

 دولت آلهان يا اتريش، مقيم تهران؛
اه ال مبادلهى امتيازنامه در دو نستخه بين طرفين.



منافع كشُور مىنو يسد:
(ارسم دست اندازی بر بيتالمال در نزد همهى مأمـوران رسـمىي بسـيار
 دنبال مداخحلاند. ايران از ضعفت و ناتوانـى خـويش آگـاد اسـت و صــادقانه




 توتون و تنباكو وگستردگى و سنگگينى تعهّداتت دولت ايران در قبال مـارُور
 به گونهاى نبود كه Tآحاد مردم؛ علما و روشنفكران Tا Tن زمان به سادكى از كنار Tان بگڭذرند. موج محخالفتها و عكس العمل ها، لرزه بر اندام بانيان تـرارداد
 تنباكو كه همگیى از زارعين زحمتكش بودنل، بازرگانان و تـجّار فـعّال در

 مثل روسيه، از جمله محخالفين اين قرارداد و به اصطالاح منو يل تو تون و تنباكو


 آماج بغض و نفرت گرديل" ")


مـخالفان امثياز انحصارى توتون و تنباكـو، دست بـردار نـبودنل. تـبريز،
 جو شُش، شورش و خروش بر خلّ سران حكومت قاجار بودند. ناصرالدّيسن

 امتياز يا ادامهى آن مطرح شد، ولى به دليل ناهمگكون بـودن نـظرات وات و آراء حاضران، نتيجهى مؤثّرى به دست نيامل. تهدبلدهاى مـخالفان مازور تالبو ت و




 يك همه، صلور فتواى آ يت ا... ميرزای شيرازی، همهى معادلات سران ايران و انگلبس را الز هم ثاشثيد.
 حكـم مدحاربه با امام زمان (عج) است الـم موضعگيرى روس ها در مقابله با سياست انگليس و تشويق دولت ايـران






> I. همان، ص QV.
Y. Y. تاريخ بيدارى ايرانيان، ج (، ناظمم الاسلام كرمانی، ص Y Y .







 مرجع شبعيان در همهى مردم و اندرون شار شاه مى نويسدا











 كس آن روز قليان به سـلطان نــداد كه، قليلان حرامست و مقبول نـيست

 جگـونه مـرا بـر تـو كـرده حــالال؟ كــه نـــرمان مــن بــــرتر از امـر او

 هر آن كس مسلمان و دين باورسـت
 ســرايت بـه دربـار شــد ايـن جـهاد غفـبـ كرده فرمود، اين امر كيست؟ زن شــاه گــفت، بــه فــوانى ديـن

 جـــوابش بــداد آن شـــه زورگـــو

F FM معاهدات تاريخى ايران
 تكليفـ مردم كه نيست، تقليد شما را بكنند..." وڤتى ناصرالذّين شاه خود را در تنگناى شديل مـلا حظله كـرد و مـنويول


 بو د، اين روزذهاكه امتياز خارجهه را هم موقو فـ فرموديـم و كليتاً اين عمل به
 4." باشند و به تمام رعايا حالى نمابند
 منسجـم و سازمان يافتهى معترضان، با هلايتـ روحانيت زمينهى مناسبى براى نهضت هاى آينلمى ايران و به ويرُه جنبش مشروطيت فراهم نمود.

قرازداه لنو امتياز كالبوت، ايران و انتليس .YY
 ا. تعهّل دولت ايران مبنى بر هيرداخت مبلغ ثانصلد هزار ليرهى انگليسى به كمـانى، بابت غرامت؛
 مو جو د در صنلدوتهایى كمیانى، بانكك؛ صرّافان و... به كمهانى؛



 Y.
 F. اسناد، جـع برات. ولايتى، ص FYY.

TYr قرارداد و معاهده از دوران قاجاريه YV

داخخله، باغ، عمارت مشهور به ايلخانى در تهران، مـبل و السـبابس، مـاشثين و لوزام توتون و تنباكوسازى به كارگزاران ايرانى بعلد از دريافت پانصل هـرار

ليرهى انگكليسى؛

دولت ايران به هـمراه فهر ست مايملكك آن؛
ه. تعهّل دولت ايران بعلد از ادایى هانصهل هزار ليره برأى تحويل مايملكت
كمهانى به عنوان حتّ دولت ايران؛
 دولتت أيران، علاوه بر يكت صلدو سى و نه هزار ليرهى مستملكات مسو جود

كمهانی مزبور.



 هـم در تو جيه اقدام خحودك فرمانى صادر كرد و به امينالسّلطان و نايبـالسّلطنه


تنباكو برساننل. وى در بحششى از فر مان خود نوشت:



 بگگيرند وگرفتند. اعلان دولتى هم نوشته و به همه جا انتشار داده شلد كه اين
 اعلان نوشت كه دولت ايران اين امتياز را از من يس گرفت و كف يل از من


KMF معاهدات تارينیى ايران FM.
















قرارداد مربوط به اعطاى امتياز بانك استقراضى روس.YA
اعطاى امتباز بانكث شاهنشاهى از سوى دولت ايران به انگاليسى هانا، رقيب




I. تاريخ بيدارى ايرانيان، ج 1، ناظم الاسالام كرمانى، ص


FrA قوارداد و معاهده از دوران قاججاريه VV

دادنل كه باللاخره موافقت خخود را با إعطاِى امتياز تأسيس بانكت استقراضسى روس در ايران، اعالم نمود. آنها در جويان دريافت امتياز بانكت امتقراضى؛ اهدافت زير را دنبال مىكردنل:
الفت. رقابت با دولت انگگليس و تهلديل منافع آن؛
ب. نفوذ بيش تر در الِران و تهلديل فرهنگك و تملّن كهن آن؛ ج. سلطه بر اقتصاد عصر ناصرالدّين شاه و تلاشُ بـرای بـه دست آوردن منافع بيث تر؛
د. زمينهسازى براى اعطاى وامهاى دراز مدّدت به دولت ايران؛
 آنها با دولت انكَليس؛
و. افزايش طرفداران رو سيه با اعطاى وام؛ ز. بسط نفو ذ سياسى خـود در ايران.


 قواماللّدوله، وزير امورخارجه، رسيلد و شخصص شاه نيز با امضضانى ختود، بر آن صحّه گذاثـت، اين باثكت به صورت شعبهایى از بانكت دولثى روسيه درآملـ و بيش ترين توان خود را صر نـ هرداخخت وام به درباريان و د جال ابران كرد قسـهت اوّل قَارداد با 1 | مادّه راجع به معحلّ تأسـيس بـانكك و اثـبار بـود. قسـهت دوم هـم با 1 ف فصل به مسابل مربوط به ساخـت مكانى برای حراجى عمو مى6 ساخت مححلّ نگهدارى اسبيها و... اختصاص داشدت كه هركلدام به شرح زير مىباشل:
I. سال IY○V
 مهلوى، ص

MY معاهدات تاريخى ايران
| ـ موادّ فسمـت اوّل قرارداد ' أ.
 ناصر الدّين شاه به مدّت Vه سال ولا

 كشور هأى ارو لايّى؛ سـ ا. تعهّل صاحبان امتياز براى شرو ع كار در تهران و تـوسعهى آن در ماير شهرهای ايران؛
 امضاى قرارداد و تحويل اساسنامهى شركت به دولت ايران؟

 شركت، در صورت درخواسـت صاسبان امتياز؛ I I I V

 از حفونى گمركى و مالیات؛
 ايرانیى
 بلدهكاران و قرض كنندگان؛
 نمايندهى دولت ابران براى رنع اختلانات طرفين و مـجاز بو دن شركت براى تسليم برخیى از شكايت هاى خود به صدراعظلم ايران؛

YYV ترارداد و معاهده از دوران قاجاريه YV
. 1 - IY در صورت اختالاف رأى بين طرفين؛



اقساط يا يكك جا؛

 گير ندگان؛


 قرض گَيرنلده؛
I I IV بابت قرض نحو غرامت به صهاحب ضمانت؛

Y. غصمل هأى قسـمت دوم قرارداد:

 قرارداد مى باشلد و به همين دليل از تكرار آن خو ددارى خو اهلد شلـ.





معاهدلت تاريخى ايوان PrA

الطّلاعيهالى مشتمل بر 1 1 مادّه تنظيم، تكثير و توزيع كردنل كه خلاصهى موادّ آن جنين است ':
ا. اعلام راهاندازى بانكث و شتروع به كار آن بـا سـرمـايهى دو كـرور و
دو يست و پِنجاه هزار منات " مسکوكت طلا
Y. اعلام دارالكخلافهى تهرانط واقع در خيابان لالهزار، منزل مشيرالملكك، به عنوان اداره كل مركرّى بانكك منكور؛

به جاى انتشار اسكناس و برگهى سهام؛
هـ دادن برات F بابـت بولى كه كسى مىدهد و امكان استفاده از اين شيوه
در بانكك هاى نتاط متختلف روسيه و كشورهاهى ارو الیايى؛
7. امكان ينّير بودن الستقراض هر شـخص مـعتبر بـا ضـامن هـعتبر بـرأى

دريافت وام و يردانحت اقساط سه ماهه، شش ها ماهه يا نُه ماههـ؛
V. المكان يذير بودن استقراض هر شـخص تاجر بلاون ضامن؛

9. دادن تنخو اه در. قبال هر قسـم اسناد و نوشثته هاي معتبر؛

حاصل مزارع با يكك نفر ضامن معتبر؛


رعايت عدالت؛

 بردأشت يا واربز مـجلّد پول؛
 1 1 W. F. F. رسيلـ، سنـلـ.

Frq قرإرِجاد و معاهده از دوران قَجاريه FV
 كسر صهى یحهار درصلد به نفع بانكت؛
 صلى پحهار درصل سود به مو جودى آنهما؛

هراجعه و اطلّلالع رسانى به بانكك.


 به جأى بانكث استقراضیى روس، (ابانكك ایران) را تأسيس نمود و رسماً فعّاليت بانكثدارى در اليران Tغازگرديد.

قرارداد ساخت راه تهران به خليج ثارس .Yq



 كشتىرانى در رود كارون را به دست Tورده بود،ند، قصل داشثتند، با دريافت امتباز سـاخت راه آهن تهران به خخليج ڤارس و ســاير شـهر ها، ارتــــاط نـقاط
 مالالتشـجارههاى آنان را به هنلوستان سرعت مى بحخشيل. بانكك شاهنشاهى،


 r.

معاهدات تاريخى ايران FF.

كه از ابتدا به ميرزا يحيى خان واگڭفارگرديل، دوازده فصل داشت ': ا. اعططاى امتياز ساختت راه اهواز، تهران و برو جردد، اصفهان، بـه مــّدت
 خانه، اصطبل، انبار، كارخانهى نجّارى، حــدّادى، قـنات آبـ، زهـ، كشت و زرع نـــيازهاى خـــود و هــمحـنين مسـختار بـودن او بـراى فـروش محصو لات آن در داخلل يا نحارج از انران؛
 و هيگيرى برای فروش يا اجارهى اراضى متعلّق به مردم، به صاحب امتياز؛
 سمايت دولت ايران و محافظت از كالاها در هنگام نمل و انتقال؛
 خارجى؛
ه، دادن حقّ مـخصوص از سوى شاه به صاحـب امثياز در خصوص سا ساخت


 سال و نـبم؛ 7. تعهّلد صاحبس امتياز برأى آغاز فعّاليّت راهسـازى، حلـاكثر شش ماه بعل از امضهاى قَارداد؛ V. معافيّت صاحب امتياز از عوارض گمركى، ماليات، حثوتَ راهدارى و تعهِّل او برایى برداخحت ده دو مثافع حاصله در هابانْ هر سال به خحزانهى دولت انيان؛
^. تعهّلد صاحب امنياز برایى حمل و نتل يست دولتى با نصف قــيمت و رعايت مساوات در ححمل و نمل مال الثجّارهها و كرابهها براى همهـ؛

FFI تَن ترارداد و معاهده از دؤران قاجاريه
9. نياز صاحب امتياز به سى نفر عمله و اجزاء خارجى با مقرّرات دولت

إيران؛

- ا. تعهّل صاحب امثياز براى ينّيرش مـامورين ايران، به مسنظور كــتنرل


ضمانت در بانكت شاهنشاهى و الرايه اسناد آن به دولت ايران و برداشت آر آن


منقول از صاحب امتيازء در هابان كار راه سازی؛
 دريافت نموده بوده متعهِّل شلد كه ظرف ملّدت شش ماه، كار ساخت و سبـاز
 مياست كميانى دز طفره رقتن از اصل موضـوع و امروز و فرداكر دن آغـاز
 ناصرالدّين شاه، طى فرمـانى، امتياز مذكور رالغو نمود. ولى كـــياني مسزبور سحاضر به تركك ايران نشلد و سالهها بعد امستيازات جــديلدى از دو لت دريافت كرد و به عنوان تجارت، سياستهاي انگكليسى را در ايران تعڤيب و پيگيرى نمود.
.人. قرارداد تأسيس بيمهى عمومى و بيمهى حمل و نقل ايران و روس
اين قرارداد هم نتيجهى سفر ناصرالذّين شاه به اروها بود و بين دولت ايران
 ملّت هفتاد و پنجاه سال به المضاء رسيل ‘ .علل انعقاد اين قرارداد را مى توان

ا. أين شـخص رياست شركت روسس (امروّج تجارت و صنتته را در تهران بـر عـهـده r. سال داشت.

معاهدات تاريخى ايران YFY

در موارد زير دانست:
 ب. تلأُ برایى تأمين رفاه و آسايش عمومى؛ ج. نشر افكار خيرخواهانانه در كشور؛
د. ايجاد اطمينان در حمل و نقل، نتجارلت و بازرگانى؛

 خالاصهى آن به شرح زير است ':

 إيران؛
 ش. تعيين دارالخلافهى ناصرى تهران به عـنوان مسـحلّ ادارهى مسركزی و و

مـجاز بودن شركت براى تأسبس شـعبه هأى اداره در شهر هانى ديگر؛
 ادارهى مذكور در همةٌ دعاوى مربوط به امتيازنامهـ؛ ه. ضمانت بيمهأى اموال و املاكك مردم در برابر حريق، آسيب مـرالرع كشُاورزیا مرگك د مير حيوانات، بارهاى كششتى و امـانات، سـارِ اثـــاء و
 تو تّط ادار هى بيمه؛
7 حمل و نقّل همه گونه اموال و مـحموله ها توسطط ادارهى بيمه و نقلبات از ممالكت مدحرو سـهى ايران به نقاط ديگ, جههان؛

|. تاريخ روابط خارجى ايران در دور ه ناصرالدّين شاه و مظفَرالدّين شاه، على اكبر ولا ينى، صص

FFF قرارداد و معاهده الز دوران تاجاريه VV

ادارهى بيمه و نقليات در نوع قراردادهایى بيمها؟؛
 متجاز بو دن ادارهى مركزیى بيمه براى تبليغ در اين خصصوص؛ 9. معافيّت همهى عهليّات و مـعامالت، امسـناد و نـوشته ها، مسـلرومات و اثاثيهى بيمهى مركزى و دفاتر متعلّى به أدارهى مركزى و شعب آلن از حقوتو

گمركى، ماليات، عوارض راهدارى و..؛
ه ا. تعهّلد طرف روسـى قرارداد در قبال معافيّت منظور شـله در فصل نهـم برای يرداخحت سالى سيصلد تومان در ده مـال اوّل؛ هانصل تو مان در ده سال دوم و يكت هزار تو مان در سنوالت بعل، به خخزانهى دولت ايران؛
 شركت سهامى و صلاور برگههاى سهام و بى ارتباط بودن آن از نظر مسايل ضمانتى و حمايتت با دولت ايران؛ I I Y بنأى فوق.

A l
همهى تشكيالاتى كه براى پيشبرد مقاصد حكومتتها و سرعت بـخشيلن به انجام خحو استههاى مردم به و جود مى آ يند، ثيازمنل نظم و تـر تيب مـنطقى و
 اجتماعى و سياسمى هر كشور هتفاوت است. پيشرفت سريع كشورها و يهبود وضع سيستم اطّالع رسانى و شبكه هاى يستى در جهان كه مقارن حكومت ناصرالدّين شاه قاجار در اليران و سلطان عبدالحميلدخان در عثمانى بسود، دو دولت را بر آن داشت تا برای سرعت بـخشبلدن به روند امور يست، تدابير لاز



قرارداد بستى در استانبول بين آنان منعقد شد＇．ايين قرارداد هـيجلده فـصل

$$
\begin{aligned}
& \text { دائـت و طرفين در رابطه با مسايل زير توافق كردند } \\
& \text { I ـ مقرّرات مربوط به جا جار ها ها؛ } \\
& \text { Y. Y. }
\end{aligned}
$$


 ه．نعيين ويزگگىها و شرايط بسته هاي نقلدى و اشياء قيمتى؛ 7．نحو هى ارسال امانات قيمتى و متّفرقه؛




ه ا．درج كامل مشخشّات فرستنده وگيرنلدهى بستههاي بستى؛
! ا. تعبين و جه ارسال هرسولات پستى؛

「 「｜．تعيين وزن و هزينهى بسته هاى بستى؛
（1F．｜درج تأريخ تحويل بستهها به بسـت؛ 7 ا．تعيين مقرّرات بستههاى بدون اعلان نامه در پِستخخانه ها؛ ．برنامهريزى برایى امضصاي سئد تحويل بستهها و اماثات بستى توسّط صاحبان Tآها؛



FFA فَ FV
^ ا ـ تعيين مقّرّرات لازم برایى بسته هأى چستى مرجوعى؛
. خطط Tه و قرارداد ايران و روس .AY
علّت انعفاد اين قرارداد بـين دولت ايـران و روس، بــروز مشكـالوت در
 مطرح گُرديل و آنان نواقص قرارداد را در خصصوص ساختمان خـطط آهـن و

 ا. تعهّه دولت ايران مبنى بر نساختّن راه آهن و ندادن اين امتياز به شركت

يا افراد ديگُر، طى مدّت ده سال؛
 مىكنلف، در حكـم خطط T هن؛ ش. مستثنى بودن خطط ثرامواى فعّال با اسبـ در شهرها و جادّههاى متجاور آنها؛
اF أ. مستثني بودن خط Tاهن تهران، شـمبران از مقرّرات اين قرارداد؛ ه. ساقط شدن مسألهى راه T آهن در قرارداد مـاه رجب سال 7 هـ

اين ڤوارداد به منظور برقرارى ارتباط كامل و دقيق بين سرخس قــلـيم و

 هفت فصل داشُت




Kf\& معاهدات تاريخى ايران

ا. مخابرهى تلگُرافـهاهاى رسمىى و غيررسمى طرفين بين دوسـرخس بـا
شرايط تلكرافضهاى خطّ جلفا، حكشلر؛



اجرانى دقيق اين فصل؛
r. نعيين فيمت تلگرافـهايى كه با سيم مزبور مـخابره مى شوده به مـيزان
 مخابرات ترانزيتى بين سرخس، جلفا و سرخس، چپكشلر به ميزان هـر كــلمها بيست سانتيم ’؛
F. تعيين حسابس مخابرات تلگگافى بين دوسرخس طبت اصول و قراعد دو دولت در زمينهى مخابرات تلگُرافى؛



 .V تميين شرايط و ضوابط فسـخ قرارداد، با توافق طرفين.
 نا بسامانى راههاى ارتباطى درون شهرى و برون شهرى ايران در دورهى
 ايلدهى تعريض جادّهها، بـهسازى و مـرمت آنهـا




FFV ترارداد و معاهلد از دوران قاجاريه YV

مـاشين آلات مورد نياز، نيروى متخّصصص و اعتبارات كافى، از عهلـهى دولت
 كشور ها متوسّل شود. او قرارداد راهسازى انزلى به قزوين را به فردى به نا نام پآناتولى باستلمانه؛ ملدير شركت بيمهى حمل و نقل ايران واگكنار كرد '. اين
 شركت رسبل !:
ا. ثعهّهد دولت ايران مبنى بر واگكنارى امتياز راهسازى انزلى به قْزوين به
 نقل ايران براى دعوت از صاحبان تنخواه روس و اليران و جلذب مشـواركت Tآن؛
Y . Y معافْ شدن شركت در ملّت نود و نُه سال از برداخحت مالباتت؛



 خصـوص ماللالثجّارْى مربوط به جادّه سازی؛
 مدّث دو سال و متختار بودن دولت ايران در خصوص لفو امتياز و در صصورت
 قرإرداد؛ خ. هـجاز بــودن شـركت بـرأى عـبور از راه تـازهساز و دريـاثت حــقوق راهدارى از رعاياى دولتت علّبه و رعاياى دولتهای خحارجى؛
 ولا

معاهدات تاريخخى ايران RFA
. V حقوق آلنها تو مّنط دولت ايران؛
^. همنوع شلدن دخالت حكّام و ساير مأمودين دولت در كار هاى شركت؛ 9. انتحخاب وكيل به صورت مساوى از سوى طرفين بـراى رسـيلدگى بـه

اختلافنها؛

- ا تقلّم شركت بيمهى حمل و نقل ايران برای دريافت امتياز هاى ديگر راهسازك، از جممله راه بحار، اسسبرو يا شو سه از دولت ايران؛
 مخرّبـ و تحويل به شركت در ملّت بكت ماه؛ I I F
قرارداد به دولت ايران؛
† افزايش رقم آن تا ميزان صلى دوازده و محاز بودن دولت إيران براى بررسى حسابساهای شركت؛
 لاكاروبى آن در قالبـ قرارداد جلديل.
. قرارداد مربوط به امور حجّاج و زوّار، بين ايران و عثمانى .
به منظور ينّيرش حجّاج ايرانى زاير بيت ا... الـحرامَ زوّار ملينهى منوّ ره و عتبات عالياتس، قوانين و مقرّراتى و وجود داشتـت كه دولت عثمانى مى خوالست از سوى أيرانيان مورد تو جّه جلّى قَارگِيرد. قرارداد مربوط به امور ححجّاج و و



YFq قوارداد و معاهده از دوران قاجاريه YV
موظّف به زعايت موارد زير نمود ! :


 r.









علّه ابيران؛ زيارت V. خوش رفتارى كامل با ححجّاج و زايران ايرانى در همهى مراحل حج و

زيارت.
A7. قرارداد بين 'يران و روس در مورد سيه تلكراف آستارا


 روسيه، تومّط ادازهى كشورى كه خطَ سيم از خاكك آن مى گذذرد و انجام



ra.

دقيت اين مسأله؛

 ترانزيتى بين نقطهى آستارا، چكشلر، سرخس، جلفا به ميزان هو كلمه، بيست

سانتيم.
س. انجام محخابرات ثلگكافى ميان دو آستارا، طبت اصول و قواعلد موجود در امر محخابرات دو دولت؛

تلخرافن خانه هاى ايران در حِّد فاصل T Tستاراه جلفلا، سپكشلر و دو سرخسس؛ ه. تعيين ضوابط فسـخ و لغو قرارداد و توافق طرفين در اين خصوص.
. لُرارداد وآمذارى جنتّل هاى ايران به روسها . . .
 ايران و روس منعقد شل و به مسو جب T Tن، جــنگل هاى ايـران از آسـتارا تـا استر آباد، شامل مناطق گكِلان، مازنلران، تنكابن، كجور و ولايات ديگر بــه




 هزار اصله چحوب شـمشاد؛
Y. ممنوع شلدن برداشت هوب از جنكل هاى بز بور بلدون اجازه شركت

ب. بندرَّزـ.

صA1.YA

「al قوارداد و دعاهله از دوران قاجاريه YV

فوت و همححنين ممنوع شلدن صلور تحخته يا زغال به خارج از ايـران، بـلـون اجازهى آن؛
 در صورت كشف اين كالا، توڤيف پووبها در هر نفطه از ايران، به نفع Tن؛

 شُـشاد؛
ه. تعهّّ ايران هبنى بر واگناركى مـلّد اين اهتياز به شركت روسى مورد بحت و در غير اين صورت، كمكث به Tن برأى واكنارى يا فروشن انبارها و هراكز كار به شركت جـريد؛
 ايران، هر سال يازده هزار تومان، طلى دو قسط مساوى و مـجاز نبودن دولت ايران برای دريافت عوارض گُمركى، راهدارى و... از شركت؛


 منكور و تعهّل دولت ايران مبنى بر برخورد با متتخلّفان؛
 سال IN IV هـ ق، به مدت پنج سال.

بهرهبردارى از معادن ايران تا قبل از واگنارى امتياز انحصصارى به (ربارون

I. برج ـبازدهم از دوازده برج غلكى، برابر ماه بهمن. Y. در آذربايجان.

داشتت. اين مـعادن در دوران حكـومت فـتـحعلىشاه قـاجارار، مـورد تـو جِّه
 روى آن Tاغاز كردند و وجود آهن را در معادن تأيِل نمودنل. بعلها در عصر




 هيگير و به كارگبرى اهكانات لازمَ توانست مقدارى آهن مورد نياز صنانيع
 دوباره روند كار را با ركود مواجه ساخت. در دولت ميرزا آفاخان نورى و




 وارد شلن فشارهاى شديل به سران دولت و حكومت، از سوى ناصراللّيـن
 قراجه داغ صورت نگرفت.
بالاخره در زمان مظفرالدّين شاه قاجار، على اصغر خان امـين السّــلطان، امتياز اين معادن رادر قالب يكك قرارداد شانزده مادّهاى به مدّت هفتاد سـال



ا. نمايندهى اين شركت يكك مهندس روسى بي نام (انيكو لاكوماكونونها بود.


PAr ترارداد و هعاهلده از دوران تاجاريه YV

خلاصصهى مفاد آن به شَرح زير مى باشـد

"انيكو لاككورماكو ف،) روسى، 'طبت شرابط زير:


 I Y. Y. بهرهبر دارى صاحب امتياز در ملّت هفتاد سال از معادن، به استثناى

معادن طلا و نقره؛
 قريهى اسياه رود تا مرنده در جنوب از مرند تا اهر و در شرق از اهر تا نقطهى
 א. مساز بودن صاحب امتياز برای ساخحت و توسعهى روه رهـاع ارتـباطى
 مورد نياز، ساخث خحانه و انبار، ساختت آسياب برابى آردكردن و بهره گیرى از زمبنهاى دولكى؛
 هيزم مورد نياز؛
ه. محجاز بودن صاحـبـ امتياز براي استفاده از آلب رودخانه هاك به حركت در آوردن ماشين ها و...؛

هـ سال F. F. امين السّلطان.



رود كُر به درياى خخز مىريزد.
 مىييوند.

معاهدات تاريخى إران
7. معافيّت صاحب امتياز، از ماليات اسبابِ و اثأثيهى حـفـر و المـنتخراج

مسادن6

از ايران؛
 استتخراج شلده و ذوب شُلسه در ايران، به ميزان صلى شُانزده درصد و صدى



 خود، به ازأى هر هزار پو هت، دو منأت و نيم؟

دولت ايران6

م ال مجاز بودن شركت روسى براكى استخلدام و جذذب نيرو هاى متخصّص از هر كشور؛
I ا. مسجاز بودن دولت ايران برای مأموركردن خحند نفر، به منظرر نظارت
 معادن و...4

世 امكانات شركت رو مى و منافع آنب |F تعيين مأمور از سوك حكـو مت قاجاريه و تححويل اراضى معدندار،

ا. مقيّياس وزن در روسيه، معادل 7 ا اكيلوگرم.


PAA توارداد و معاهلده از دوران قاجاريه V

طبت مادّهى دوم به شركت رو ستى؛


ساختمانها و راهها به دولت ايران6 بعله از تمام شلن هفتاد سـال؛


صوردت نداشتن منافع لازم. اين امنياز، مـاننل امستياز بـانكك اسـتقراضـي روس، هــم زمــان بـا انـعقاد عهدنامهى دوستى ايران و روس، لغو كُرديد.

- 19. قرارداد گمركى ايوان و دوس در تهران

 ويوستـ. مظفّرالدّدن شاه، انتظار داشت تا دولت بريتانيا، سفر او را جلّىى تلقّى




به روس ها افزايش بافت.
وقتى روسها به موقعيّث دولث قاجار يیى بردند، با اقلدامات جلدبل، نفوذ


 اقتصادى، حقوتى ايران را ناديلده گرفت. از لحاظ سياسى، حاكميّت كشور را

 ايران در روسيه به شـمار مىرفتا نـو


YD\&
 وزير گمركك ايران، قرارداد گمركى جـديلدى در هفـت مادّه در تهران، بين در


افزايش حشّمگيرى يافت:
ا. تعيين ميزان دريافت حقوق گمركيى از مالالتجّارههاى اتـباع روس و


 درصلد
 مالالتجّاره وامتعه در ايران به استثناى موارد خاص؛
 حفظ و نگَدارى راهما؛
 حقوق مسـاوى از مالالثتجارهها و همـحنين محافظت از كالا مالى بازركانانان و تحّار؛
7. دريافت حقر פن كالایى ورودى به روس به پول معمول آن كشور؛
 لسرحلّى ايران
یس از تعيين ميزان حقو قگكمركى ' نسبت به كالاماكى وارداتى به ايران در
r. ا. آرگرويولو.
r.


 7. صدى ينج درصـد.

TAV تا تار داد و معاهلده از دوران تاجاريه V

مـعاهدهى تـركمانْچاى و اعــمال آن در مـورد تـجّار و بـازرگانان روســيه6 دولتتهاى ديگُ نيز از آن بيروى كردنل. تغيير سياست روس ما در فـرارداد


 هيأتهاى ديِلماتيكت، به قلرى دولت ایـران را تـحت فشـار كــناشت كــه
 اعالام كرد ‘‘شرايط اين قرارداد، مانند قرارداد گمركى ايران و دوس بود و و از هر نظر به ضرر منافع ابيان تمام شل.

- 9. گراو دأ احداث رأه ارّابهرو روسيه به قزوين

اين قرازرداد در زمان مظفّرالدّين شاه قاجار، با بانكث استقراضى زوس در

 ا. تعهّلد بانكت استْراضى روس برای ساخت

جهت اجرا به شركت ديگر؛
「.
بانكك كار ساخت بـخش اوّل را آغاز خواهلد نمود و درمذّت شش مـال بـه
 الراضى مورد نياز از سوى ايران مىبأشلد؛ ث. شوسه بودن بعضهى از قسـمتهأى راه به تشـخيص بانكت و تعيين عر ض آن به ميزان هنج متر و نيه! F. مهنوع بودن دخالت سكام ولا بات و مباشرين در كار بانك و ارجاع Y. سال ه

معاهلدات تاريخحى ايران

موارد اختلاف به حكو مت مركزى ايران؛

 آذوقه، عليف ' و... به قيمت عادلانه؛ 7. رسيدگى به موارد مطالبات، فتل و جنايات، طبق عهو د مقَّسهه ميان دو

دولت؛
V
 علما و اعيان و .... A. معاف بودن عايدات بانكك از مسحلّ اححـداث ايـن راهه از مـاليات و عوراض ديوانى؛
 بانكت، به صورت رايگان، (در صورتى كد املاكك خالصه باشئد)، بـراسـاس توافت موردنظر در خصوص زمينه هاى اربابى؛

 11 العهّل دولت ايران براى ساخت گَمركت
 گمركتخانه از ميان اتباع كشورهاى ديگر؛






「49 ترارداد و معاهـده از دوران قاججاريه TV

زيادتر بالئل)، به دولذ إران؛
 اختالوف در مفهوم عبارتهاى روسى و فارسى
| \&. قرارداد خطوط ثلتُرافى، تهران، بلوحستان بين ايران و انتُليس
هو ضهوع اين قرالرداد، كشيلده شلدن سه رشته سـيـم تـلگرافـى از تـهران بــه


 يسست و هنج سال تعيين گرديل:
ا. انتقال بِكت خطّ تلكُرافى سه سيمه از كاشان، يزد، كر مان تا سـر حــد بلو حستان؛

 حقو ت آنها به دولت ايران؛
 به قيمت عادلانه؛
 منذكور، به ادارهى تلگُرافى هنل و اروبها؛
 آنان و اتباع انگكليسى، توسّط دولت بريتانبا؛



٪. اسناد روابط ايران و ووسيه از دورهى ناصرالدّين شاه تا ستوط قاجار يه، فاطهه قاضـيها،



بين كرعمان و سرحدّ هندوستان '؛
 بحابرات بينالمكللى!
^. اخختصاص عوابل به دست آملده به دولت عليّه أيران؛
9. الختصهاص

قاجار؛
ه ا. افزودن يكت سيم به سيمهاى مو جود بـين تـهران وكــاسُان تـوسط


أيران!


I P F تعيين اعتبار اين قرارداد به ملّد

Y Y

 امضاءكردنل
 احلداش يكك خططّ تلكُافى بين بزَيرهى هنگام، بنلرعبام؛ Y. تغهّه دولت ايران مبنى بر هرداخحت هزينههایى أحداث
 از دريافت مطالبات خود و همیپنين مـاخت يكك تلگرافض خانه در هنگام؛

 r. بزيرهایى از بخش تشم بنلدر عبّاس. F.

F\& ترارداد و معاهده از دوران قاجاريِه YV

ّ. تعهّل دولت إيران براى يرداخخت حقوت مهنلدسين و وسايل سيهمكشى،
حـداكثر به ميزان هفتاد و پينج هزار رويّه '، در مو علد مقرّر؛ F. اجازه داشتن دولت أيران براك امتحخلام نيروهاى مناسب و مورد نياز


در دورهى قاجاريه روسهـا و انگـليسى ها بـيشترين نـفو ذ را در ايـران داششند. Tنها برای به دست آوردن امتيازات و منافع در ايران با يكديگگ به رتابت پرداخختند و هر يكك مىكوشيلند تا ديگرى را از حضور در اليـران و و
 در صسحنهى رقابتتهاى بينالمللى در قارهى آسيا وكوشش آنان برای حضور در مشرق زمين و به ويرّه هنلـو متان و اليران، دو كشور رقيب را به وحشـت انداخخت و سرانجام Tا
 توسعهطلبانهى آلمانها دست از دشمنى با هم بردارند. اين عقيده بـا انـعفاد
 اخختافات خود را در رابطه با بعغهى از مناطق و كشور ها و از جمله ايران كنار كُناشتننل
در اين قرارداد روسهها و انگليسىیها باگستاخحى تمام، ايرالن را به سه منطقه تقسيم كردنل:
الف. جنوب ايران براثى انگليسسى ها؛ بس, شمال الِران منعلّق به روس ها؛

1. وا واحل يول هند و ياكستان.
 r. F

## ج. مركز أيران به عنوان منطقهى بى طرفـ؛

 آنان بى شر مى را به حلّى رساندنلد كه با اين قرارداد، مدّعى حفظ استقلال ايران شدند. مسثولان سنارت روس در ايران طى نامهاى به مسناسبت انتشار قرارداد چحنين نوشتند:
 صلح Tميز آن مملكت و همـحنين برقرارى دايمى فوايد تجارتى و صـنايعى ساير ملل به طور مساوات الست... اين قرارداد مابين دولتين روس و انگگليس





 فصل داشت 「:
| ـ تعهّل دولت انگليس براى دريافت نكردن امتبازات سياسى، تجارتى از


 امتيازات مذكور در نواحیى ياد شلده؛
Y. r. تعهّد دولت روس مبنى بر دريافت نكردن امتيازهاى ملذكور در فصلـ اوّل، از مرحدّ افنانستان، راه قَازيك؛، بير جند، كرمان تا بندرعبّاس، كـمكـك


FFV FV

دريافت امتيازهاى ياد شلده؛
ث. تعهّلد روس ها مبنى بر ضّلّيت نداشتن با انگگليسى ها در دريافت امتياز
در نواحى ديگر ايران و تعهّه انگليسى ها در همين زمينه؛
 و خحليج فارس كه به ضمانت و بجه اصل و منافع قروض دولت ايران از بانك استقراضى روس تا تاريخ امضـاى اين قـرارداد داده شــده أست، طـبت روالل گذشته و برقرار بودن عايدات گمركات ايران در فارس و خلِيج فارس و نير


ادأى قرضى دولت ايران از بانكك شاهنشاهى؛


 فصل اول به منظور هرداخحت مرتِّب قروض ايران به بانكت ثـاهنشاهیى.
† ¢. قرارداد استخدام معلّه روسى بين ايران و روس
 حكومث قاجاريه بود. او در سنين كو دكى بر تختث سلطنت نشست. سـامان

 فر هنگَى ايران را دستخوش بحران مالى جلّى كرده بود، كارى نبود كه از







MFF
 الز جهان فرو بست. بـا مسرگت وى و ورود سكـومت رخـاخان مـيرينـج بسه عرصهى سياست و سحكومت، بساط قاجاريه برهيله شُله. بكى از اقلدامات به ظاهر اساسى مححمّلدعلى شـاه قاجارك برنامهريزى او برایى

 مصمّلدعلىشاه بر آن صحّه كذاشت و بين دولت ايران و يكى از افسران رو سبى
 هشت فصل زیر به امضاء رميل با
 تربيت و توسعهى خيال و دستورالعمل عمومى براى شعبهى اين تـربيت،
 همايون شاهنشاهي، هميحنين اعزام به مرخّصىى معلّم مذكور با نظر و ارادهى شاه6
Y F تو مان از مسحلّ عايداث گمركى توسّط بانكت استقراضى؛


خرج يبالت و سو ختت زمسنانى، از سوى دولت ايرانن؛






 Y.

زين كرده از اصطبل همايونى در همهى زمانها؛
 بدون حقوق گمركى؛
 به كشورش، یس از هايايان يافتن قرارداد؛ V. تعهّلد دولت ايران براى هرداخحت كامل وبجوه تعيين شلده در فـرالرداد، حتّى در صورتت موافقت دولت ابران مبنى بر ابطال آن، قبل از فرا رسـيـدن زمان انقضاى قرارداد؛
 ساير قراردادهاى قبلى.

هQ. هرارداد احلاث خطّ تلكراف خوزستان بين أيران و انگليس






 تلگرافى مذكور در فصل اوّل؛






 علّيه؛
ه. تعيين يكت نفر سيمكث از سوى دولت انگليس، به منظور حفظ خطوط
منغور!
 تلگراف ايران به منظور مخابرهى هطالب تـلگرافـى در نـقاطـ مـركزى خـطـّ

منذكور؛

تلكرافضخانهها؛

خوزستان به نقاط ديگر؛


ه ا. اتّصال سيم تلكُافـ مزبور به شبكه تلگُرافى كشور.
97. قرارداد امتداد خحًّ تلتُرافىى سيستان، كوه ملك سياه، بين ايران و اتتليس

ابن قرارداد در زمان مسئولِّت سردار منصور كه وزير يست و تـلـرُ او

گرديد '
 ايران براى داير نمودن تلگرأفشخانه در آن نقطه؛


VFY VY FYارارداد و بعاهده از دوران قاجاريه

حكومت قاججار، در مدّت مى سال؛
 تلكراف هند و ارويا و با با مخارج آن شركت
 تلگگرافی؛
 برداخت مخارج نعمبرات، كنترل، سقوق و و تعهّد دولت ايران

 ارويا، توسّط همان اداره؛
 و دو ثلث و جوه محخابرات بين المللى، به دولت قاجلجار يار يه؛
 بين المللمك


ايران، به دولت ديگر؛ - ا. مجاز بودن دولت ايران برانى داير كردن تلكُرافـ خانه در سرحدّات كشورش؛
 صاحب امتياز به وزارت يست و تلگگراف افيران ايران.



R\&

آنان بود6 بين دولت ايران و انگليس منعقد گرديلن. وثوقالدّوله، از مدخالفان
 سياسـتهاى انگليسىى ها خوشبين نبو دند، تحتت فشار فرار داد. (اسردار معظم
 مبارزه با (ميرزاكو جكك خان جنگلى)، به عنوان حاكم گیلان تعيين نـمود.



معظمم، على

 خارجى، منتشر گرديل، به نحوى كه حتثى احمدشاه قاجار را نِيز در بُهت فرو برد و بازتأبس گستردهایى در داخلى و خارج ايران داشتا. موالدّ ڤرارداد به شرح زير میباشلّا
ا. تعهّهل دولت انگكليس براى أحترام مطلت به اسثقلال و ثماميّت إيران؛ Y. مو افقت دولت انگليس براك حضور و استخلدام مستشاران خــود در ادارات متختلف ايران، با هزينهى دولت قاجار؛ س. نعهّن دولت انگليس برای ساماندهى وضع نيروى نظامى ايران و حفظ نظم در داخلل كشور و سرحدّات آن با خخرج دولت احممد شـاه؛
 تحقِّق بحششيلدن به مناد فصل دوم و سوم ڤرارداد و تهيّهى وسايل كار؛
 حمل و نقل، خخطو ط راه آهن، نوسعهى تجاربت و جلوگيرى از قـحطى؛ 7 تشكيل كمينهى مشترك به منظور تجلدبلنظر در بـحث گمركى و تطبيت

Y. ز. زنُلكى سياسى سلطان احمد شاه، حسين مكّى، ص 7 ب.

「9q توار داد و معاهده از دوران قاجاريه
آن با منافع حقّهى مملكتى.

دنبال كردداند:
الف. تحكبيم و تثبيت روابط مسترك بين دولت ائ ايران و انگليس؛ ب. بمينهسازى براى ترّ تَى و سعادت ايرانِ؛








 رسميّت بخشيلده و گسترش دادي اده استا




 مبارزه با قحطىى در ايران شديندر





 خارجى قرارداد وثوقالدّوله را مى توان به شرح زير دستهبندى نمود: ا روسها؛
「.
 ه. آيتاللّه، شهيد سبّد حسن مّدّرس؛







 كَاشتند.






 سياست انگليس و تسليم شدن بـى چجون چحرا به اين سباست ’، ،ندارد.
| روز شمار تاريخ ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامى، ج ل، باقر عاتلى، ص هr I.


 حكومت أيران تحميل كننل را دقيقتر احسلاس كردنل و حتّى بعلدها صــلى انى










 غزيمت نمودند.

## \ג. جارارداد وام بين ايران و انتَليس





 انگگليس بود و سرانجام محاسبههاي انتجام شده ازي سوى كارشناسان دو كثشور

1. همان، ص 198.

معاهدات تاريخى أيران YYY

وامى در اختبار دولت ايران قرار دهندل
ا. تعهّه دولت انگليس مـبنى بسر اعـطاى وام بـه مـبلغ دو مــليون ليـره دوه استرلينگك به دولت ايران، براى انجام اصالاحات موردنظر در فرارداد اصللى و
 شلن نحو هى دريافت وام و مصروف آن به „يشنهاد مستشار انگگلبسي با توجّه به مناد مادّهى دوم قرارداد اصلى؛
 هفت در صل و تقسيط وام از سوى دولت ايران به منظور برداخاخت بهره و اصل پول در ملّدت بيسـت سال؛

 تخصيصى داده شُله، به عنوان منحلّ تأديهى وام كنونى و اعتبار داشتن تـمام

 وام سان 1 1 1 و وامهاى جلي
 كافى نبودن منابع ملـكور در اين مادّه و يا اختصصاص دادن عوايلـكَمركى تمام
 به بازیرداختت واطمكنو نى و وامهاى آينده؛
 اعتبار رامه هاى جديله در هر زمـان مـمكن.



TVr قرارداد و معاهلده از دوران כاجباريه YV
99. قرارداد امتداد و اتّصال سيم تلكرالـكرمان، بندرعبّاس به بندر لنكه و جاسك، بين ايران و انتليس
 امضاء رسيد
 جا به بندر جاسكت؛



 جاسك؛ با. مـجاز بودن دولت ايران برایى تأسيس تلگرافخخانه در مسير سبمهاى مذكور؛
 نبازهاى ديگر اين سيمكشىى ها


 هم حنين هردانحت حقوق كارگران از سوى آنان؛

 إين كشور؛ - ا. ــــنوع بـودن اسـتخدام مأمـورين غـيرابـرانـى و غـيرانگـليسى در
Y. سال IrYA هق.

معاهدات تاريخحى ايران PVF
تلكراون خانهها و جاهاى ديگر؛

سال 1YA9 هق؛
أتبار داشتْ اين قرارداد تا زمـان تسـويه حسـاب إيـران بـا دولت
(انگليس














 Y. Y. سال .Y.
 امورخارجهى آن كثشور تعفيب ميشد و آنها بـيس ترين ارتباط را بـا دولت ايـران داشتد.

FVA قرارداد و معاهده از دوران تاجاريه YV

 صورت گرفتا.اين موضوع در جلسهى هيأت دولت مطرح گرد يلد و علىرغم كارشكنى هاى انگليسى ها، سران حكو هت خاجحار، مواذّ فرارداد را تـصويب كردنل و نماينلدهى اعزالمى از مسكو، آن را به سفير ابران مـخابره نمود. اين اقدام زمانى به و قوع هيوست كه اوضاع ابران به شلّّت آشفته برد. تظاهرأت


 به منظور خروج اتباع خود از ايران و استعفاى فتح اللهّ اكبر، عواملى بودنل كه شرايط دشوارى براى دولت اححملشاه به وجود آورد و هيمِكس حاضر بـه





 دولت سابي روسيه در مورد ايران؛ Y. تعهٌّد دولت جمهوررى روس برأى لغو كلبّهى مـعاهلدات و قٌاردادهانى مابث كشور خود با دولتهاى ثالث، راجع به ايران؛؛

 به Tن كشور؛ ه. تعهّلد دولت جمهورىى روسيه به منظور اعطاى بانكت استقراضىى به ايران


مساهدات تاريخى ايران PVY

با همهى اموال منقول و غير منقول آن؛
7. ثفويض راه شوسهى انزلى به تهران، قز وين به همملان و همهى منعلّقات و اسكله و وسايل نفليهى راه اروميه، خطوط تلگُافـى و... الز سـوى دولت جمهورىى روسيه به دولت ايران؛


مازنلدران؛
^. ساقط شلن كليّهى امتيازات دريافتى دولت سابت روسيه از اليـران، بـه استشناع اراضى و املاكك مربوط به سمارت آن كشور در تهران، زرگــنده و

عمارت قنسولگُعیها؛
ه. اعاده شدل جزيرهى آشوراده و فيروزه به دولت ايران، تساوى طرفين در رود اتركك و تشكيل كميسيون مشتركك براى بردسى و تعيين حــقوق دو و
 حد روس از سوى ابران؛
ه ا. انححلال همهى الدارات روحانى روس دران در ايران؛
 . IF זرداخدت عوارض جنگّ! Fا يكديگُ؛



 آن در يكث كميسيون وريرُه؛

YYY ترادداد و معاهده از دوران تاجاريه YV
ا.اعزام نمايندهى سياسى از سوى طرفين به كشورهاى يكاى يكديگر؛ .IV
 قبلى هر دولت؛ 14. مشاركت ايران در دفع دشمنان روس و ممانعت از عبور آنمـا از

خاكت ايران؛ Y Y.
 آنان4
 دو دولت و در باب اعطاى امتيازات شبلات؛
 در صورت نداشتن سكنها






 صورت گرفت كه موقعيّت ايران و شاه، مساعد نبود و به همين دليـل ســيران


 برآمد. ابن كار از آبان سال سوى مجلس شورايى ملى به رخاخان ران جامهى عمل يوشا
 دوران استبداد جديلىى بر ايران و مردمش سايه افكند.

## 

 (نام يادشاه و شماره قراردادها و معاهلدهاما)■ شاه اسمهاعيل اوّل صفوى: ا. .
■ شاه تهمامسب اوّل صفوى: Y.


■
■ شاه سلطان ح سـين صفوى: 9.
■ شاه تهماسب دوم: 10.
 D أ
 [ם كريمشخانزند: 19، 19.



 Q


نمايهى موضوعى لِّاردادها و معاهلدها

$$
\begin{gathered}
10 \\
10 \text { آبي: } 10
\end{gathered}
$$

:

بانكی: VAcVY! بخت آزمايحي: VQ
بيهـ: •ی؟
ت ت

 تلكُراف:



جنايت و جنحهه: ه9؛ جنگل: AV AV
$c^{0}$
حج و حجّاج:
, 0
راه آمن: צهی، •V،

$$
\begin{aligned}
& \text { ايُوبس خان: SV؛ } \\
& \text { O }
\end{aligned}
$$

MA.

O س


ص



50
كشتى
50
كمرك: 9ها،
م 0
مسـافرت:
مصادن: A\&

مهاجرت: :رF!
ن 0
نظامى: و
UQV :نفت

وام: 9 (6)

## كتاب نما

I. الميركبير و ايران، آدميت، فريدون، تهران: خوارزمى، هيُتمب IYVA.



جابي و انتشارات وزارت امورخارجه، اوٌله ITVQ.



تهران: روزيهان، دوم،



عليئثهاه، اوّل، IMYA.


4. ينجاه سال تاريخايران در دورهى ناصوى، بيانى، خحانبابا، تهران: علم، ارّلّ، Irvo


 كتاب نمونه، اوّل، 4 \$4Y.


 اقبال، اوّل،

معاهدات تاريخى ايران YAY




دانش و انديئـهى معاصر، اوّل، IWVA.

محمود افثيار، دوم، ITV9.
IV
اونل،
^|. نهضت روحانيون ايران، دوانى، على، ج ا، تهران: مركز اسناد انقلاب
I I PVV اسلامى، دوم
9 1. تاريخ معاصر يا حيات يحيس، دولتآبادى، يحيى، تهران، ابنسينا، اوّل،
.IMY
د.Y. لغتنامه (لوح فشرده)، دهخدال، على|اكبر، تهران: دانشگاه تهران، روايت
دومه IYAY



.IMV
س.
آسـرنه، أوّل،
اTY. سياستتكران دورهى قـاجاريه، ســاسانى، خــان مـلكـ، تـهران: بـابكا و


مسعود سالور و ايرج افشار، تهران: اساطير، اوّل، إلا



كAT KAT نتاب

أيران عصر صفوى، سيردى، راجر، ترجمهى كامبيز عزيزى، تهران: تشير
مركز، اؤله IYVY.
.Y^. مـختصر تاريخ ايران در دور ههاى افشاريه و زنديه، شـمبانى، مصـمّدرضا،
تهران: سخن، اوّل، IMVA.
צY. ايران در دوره سلمنت قاجار، شـهـم، على اصغر، تهران: علمى، سوم؛
.|PV|



دوم، YVY.

YY. اثنقلاب مشروطيت بك روايت اسناد، صفايى، أبراهيم، تهران: ايران ياران،
|وٌ |
ت تهرات: بابكك، ازٌل، $\qquad$ ثّr. اسناد بركزيده دوران قاجاريه، .

.1PN1

 وثّ. دوزشمار تاريخ ايران از مشروطله تا انقلاب اسلامهى، عاقلىى، باتر، تـهران:

نشتر كفتار، دوم، IMVY

.IYVO
^M. خاطرات تاجاليتلطنه، عـرفانيان، مـسـعود، تـهران: نشـر تـاريخ ايـرانا



اوٌل، هrM.

معاهدات تاريخى ايران YAF

.IFYA
 $\qquad$ 6 $\qquad$ .FY تهران: سازهانكتابهانى $\qquad$ F . TMFY جبيبى، دوp . FY اسـناد روابط ايران و روسيه از دوره ناصرالدّين شــاه تـا ســقوط قــاجاريه،


$$
.1 \Psi \wedge
$$




$.14 V 0$



اولّ
49. روس و انگليس در ايوان، كاظم زاده، فيروز، ترجهـى منوتهر اميرى،




 Yه. تاريخ بيدارى ايرانيان، كرمـانى، ناظـم الاسملام، تهران: الميركبير، سـوم، .1FAF
به. نادرشاه آخرينگشوركشاى آسيا، لاكهارت، لارنس، ترجمهى غالمرضا انشار نادرىى، تهرات: دستانه ارّل، IYVV

TAD كتاب نما
هf. تاريخ ايران،كرزن، لرد، بیىتا.

．Irvo
\＆ه．ايران عصر قاجار ، لمبتون، آ．كـ．س، ترجمهى مـيـمين نصيحیى، تهران：
جاودان خرد، اوّل، ITVD．
هV

．1Y9F
＾ه．تاريخ روابط سياسى اليرأن وأنكـليس، مـسمود مـحمود، تـهران：اتمبال، خهارم، بی تا．


．1ヶへ。
－5．تاريخ سياسى معاصر ايران، مدنى، سيّد جالالالدَين، قم：دفتر انتشارات






IHEH

．ITNI


\＆\＆．اسناد رسمى در روابط سياسـى ايران با انگاليس و روس و وعــمانم، مـيرزا


IV V. تاريخجه بريكادو ديويزيون قَزالى، ميرزايی، دحسن، تهران: علم، اوّل،
IMAF
^9. إيران در برخورد با استعماركران (از آغاز تاجاريه تا مشروطيت)، نمهر، سيّد

99. ايران و انتليس (كرشمه روابط سياسى)، نظام مافى، هحمُّل تقى، تهران:

.V. تاريخ اجتماعى و سياسى ايران، نفيسى، سعيد، تـهران: بـنياد، هسَتمو، .159人 (V)
 .I IVVD ايوان و جهان، . VY
 تهران: شركت سهامى كتاببهاى جيبى، اوّل، IYO9. مارئ VY مازندرانى، تهران: اميركبير، دوم، IHYA. .Vه

 سياسى و بينالدللى وزارت أمـورخـارجـه، تـهران: مـركز جـاتِ و انتشـارات


 الاريخ سياسى و سازمانهاى اجتتماعى أيــران در عــصر قَـاجار، ورهـــرام، VA


raY كتاب نـا
-^. تاريخ روابط خارجى اليران در عهد شاهاسماعيل صفوى، ولايتى، على اكبر،




معاهدات تاريختى ايران با هدف معرفي قراردادها و, اسناد مشترك كوناكون هيان ايران و دولت هاى ديگر جهان نكاشتهشده است.
 مختلف تاريخى اند. در اين كتاب كه شامل بار بنّ بخش است، هـهم ترين معاهدات و ورارارمادهاى ارضى، اقتصادى، سياسى و ونظامى در دوران وران صفويه،
افشار يه، زنديه و قاجاريه به بر برسى درآمده است.




[^0]:    ا. ـهمانعت از كشنىهاى كشورهاى ديگُر در درياى مازندران.
    

