


# پپوهشىهايى پيرامون تاريخ نوين ايران ن.آ.كوزنتسُوا، ل.م. كولاگِينا، و.و.تروبِتسكوى 

$$
\begin{aligned}
& \text { مترجمان: } \\
& \text { سيروس ايزدى } \\
& \text { ميترادات ايزدى ايزى }
\end{aligned}
$$

جَزَوهشهـايـى پِيرامون تاريـخ نوين ايران
 و.و.تروبِبْسكوى

سيروسايزدى، ميترادات ايزدى
چإِدوم، باييز
ترياز: ... 1 نسخغ
حرونجِينى و صفحمآرانیى: ورجاوند
طرح جلد: على ارانى
جآب و محافی: حيدرى
جاب جلد: تيكان

ISBN 964-7656-60.2
حق حِاب برایى ناشرين محفوظ است.
 maldffvi تلنز

Varjavand_nashr@yahoo-com
Iketab.com نروي ابترنتى در


كولا كجنا. لبودميلا ميخائبلو ونا.
Kulagina, Liudmila, Mikhailovna










نينا
Kuznetsova. Nina Alekseenna
 19YF
Vadimrovic Trubeskoi, Vadimir

900/.VF DSR Irll Sq
كتابخانه ملى ايران

## فهر ست



از مترجم





 :ررسى كرده است. در باره دوم، استبلاى امبرياليسم برايران وران و تبديل اين






 تسيبولسكى دكتر در علوم جغرافيا بود.


 بازبينى و براى نخستين بار هر سه را در يكى مجلد ور و با با نام اصلى كـتاب

## V از منرجم

 كوج نثشين ايران در دوران نوين است بسرم مري ميترادات با راهنمايى و يارى من ترجمه كرده است است




















 انفلاب مشُروطيت نمى آوردند و آنجه راكه در ذوران رُّيم ييشّين به نام
^







 تبهكارى هاى تزارها بشود.

سيروس ايزدى
برلين بر بر

يـشسخن
تاريخ روزگار نوين ايرانا، دورانـى است پِيچیده در رشـد مـردم و دولت ايران.














 همخوانكردر



به چنگگ خانها و شيوخ افتاد. مأمرران، بازرگانانان و ملايان، صاحب
















 جنبسشهـاى مردمى باشّد.


 ستم و زوركويى خاندان شاهي اهـي بود. انقلاب سالهاي ايران در سالهاى ه•19-1911'، بـسـيار يـارى كـرد. انقلاب سـالهماى

[^0]
## جيشُسخن [هِ]
















 اقتصادى و سياسى را الز مياذ بردارد.




 ماهيت آنجه كه اممروز در ايران رخ ميدهدل، بـيانيار امميت دارد.'



$$
\begin{aligned}
& \text { اوضاع سياسى و اجتماعى ــاقتصادى ايران } \\
& \text { در پايان سده هيجدهم تا } \\
& \text { نيمdُ نخّست سدهُ نوزدهم ميلادى }
\end{aligned}
$$

انتادن حكومت به جنگ آغامحمدخان' و پادشامى دودمان قاجار



















اوضاع سياسى و اجتماعى ـ انتصادى ايران ... 10 اتا


 اوضاع و احوال ايران به كار نرفته باشد. هر راهكارى را نكو مى دانستند:
 نابودى جسمى و يا كنار گذاشتن معنوى دشـمن، ارعابـ و كشتار همگانى. اما، تاريخ ايران در همسنجى با اين روزگار، نـابودى سـختتر نـيروهاى توليدى و مردم زا هم بهياد داشته است است
 مى ماخت. اما، خانْهايیى كه در راه رميدن به حكومت بيكار مىكردند،

 انديشهُ اين. نكته نبودند. هم صفويه و زنديه و افشياريه كه از صحنـه سيانـي بيرون رفته بودند و هم قاجاريه، نمى توانستند به بشتيبانى همه جانبهاى از

 نمىتوانست از مردم فراخوانى بكند كه در بیى آن، تودههاى گسترده را بـ سوى خود بكثـاند. برانگيزاندن مردم به مبارزه با استيلاگران بيگانه، كه روزگارى نادرشاه از آن سود مى جست، ديگر نه دستاويز ى داشُت و نه اينزكه ميسر مى بود.
 عشيرهيى كه براى رمـيدن بـه حكـومت مـى جنـگيدند، هـيّع تـفاوتى بـا يكديگر نداثشتند.
روحانيت شيعه كه در روزگار نادرشاه حقوق سياسىى و اتتصادىاثن.


بى اعتنا بود، برخوردار نشده بود، جشسم به راه فرصت نشّسته بود. مردم

 مىىكردند. شهرهاى شمالل هوادار قاجارها بودند، اصـفهابن بـى
 شيراز بهيارى كالانتر شهر سحاجى ابراهيم-بهناگهان بهدست قاجارها انـا افتاد. در حالنو روزی كه پديد آمده بود، بیى آمد مبارزه وابسته به اين نكته
 جهه كسى ترفند و نيرنگ بيشترى دارد و دستى بالاتر مى گيرد. قاجارها، يكى از نيرومندترين واحدهاى عشيرتى در ايـران بـودند
 الششارها و زنديه دشمنانى ثرگزند به شـمار مى آمدند. آنها مىتوانستيند به

 آقا محمدخانْ، بِسر دحمد حسـن خانْ، بنيادگذار آيندهُ سلسلهُ قاجاريه،
 مىكردند، زيرا خان قاجار از آلن بيم داشت



The Dinastry of the Kajars. Transl. from the original Persian Manuscript presented by His Majesty Fath Aly Shah to Sir Harford Brydgcs. L. 1833:) Jones
 D'Ohson. Histoire des Mongols. Vol. 4. p., 1723, c. 4.6 ch. Huart. Kijarr.- El, vol. 2. c. 657;

 r.ع.عدالرزاق مغتون دمبلى. امعاصر سلطانيه،): ص 9.

قـاجارها سـر بـه شـورش بـرداشـتند. عـلى قلى خان افشـار (عـادلشاه)،

 آغامحمدخان در دشت تركمن مـيزيست و در لشكـركشـى هاى بـدرش عليه زنديان همراه او بود (مححمد حسن خان در فوريه IVQ9.
 همجون گروگانْ، نزد كريمخان زنـد بـه شـيراز گسـيلـ گـرديدند. جــندى نگذشت كه حسين قلى خان به حكومت دامغان رسيد '، اما آغامحمدرخان همجِنان در شيراز ماند و.تا سالـ IVV9 م. همانجا بود. بنابه نوشتهُ ملكم، كريمخان با خان قاجار زفتارى بسيار نيك داشت، براى گردش در در شهر به


 تركمن هاى يمود كه فرمان زنديان راگگردن گرفته بودند، كشته شـد


 در ميان افراد عشيره خود از اعتبار و احترام برخوردار بود او مردى بود زيرك و كارهايى بسيار براى توان دادن به قآجارها كرده بود دو


[^1]
## 

گيلان را به زيرفرمان خود درآورد' و بـرادرش، مـرتـر تضى قـلى خان را بـه حكومت استر آباد و گيلان گماشت.
 برضد او به جنبش درآمدند. هدايتاللهخان گيلانى كم از گيلان رانده شده بوده دوباره به آنجا بازگشت به تالش گريخت. مناسبات ميان آغامحمدخان و روسيه، تيره شلّ
 آغامحمدخان بود. به راستى كه زنديان خودشان براى آغامحمدلخان به سوى تخت شاهـى همواز مى ركردند. على مرادخان مبِّاهى به سردارى بِسرش شيخ ويسي، عـليه قـاجارهـا
 بهرهبردارى كند و به زودى قأجارها او را درهم شكـستند. على مرادخان


 مازندران بيرون رفت و در سال IVAQ م. بـى دشوارى خاصى تهران، قم،
 اصفهان بيرون رفت و شهرك تهران را كه بيشتر مقر خانهاى افنشار بود،
زيستگاه خود و سبس بايتخت دولت خويش.كرد.
 شهرهاى بزرگ بازرگانى - بيشهورى كه داراى افواجى انـدى از شـهريان
 حس rer.


 J. Malcolm Histoire dela Perse. T. 3.p.263-267.

اوضاع سياسى و اجتماعى - انتصادى ايران ... 19 (1)
بــودند و دارای بـرج و بــارونى مسـتحكم كـه گـهگاه مـىتوانستند در محاصرهای دراز بايدارى كنند، نيروى واقعى در ايران بهشهار مى رفتند.

 دستيابى بر حكومت، مىبايست از بشتيبانى خانذهاى عشاير و شهرهای بزرگ برخوردار شود و سياست او در همين سـو و راستا بود.


 گرفت. زنديان كه عهدشكنانه خانه خانها

 گونهأى گسترده، مايملك و مستملكات دشـينانش, راكه به چــنگ آورده
 مى داد و فرمانهاى حكومتهاى بيشين را هم تأييد مىكرد. با اين همه، آغامحمدخان، قاجارها را همواره بـرتر مـىدانست. بـهترين زمـينـها بـه مالكيت و غنىترين ولايتها به اداره آنان درآمد و مـهمترين مـعامها در دربار تهران به آنان سترده شـد. آغامصحمدخان در در نخستين مرحلةُ مبارزه در

 بسيارى از خانهاى آذربايجان، كردستان و عرات عجم (ايران مركزى) را بر آن داشت كه به سوى قاجارها گـرايش بـيدا كـنـند. در مـالل • IVQ م. آغامحملخان به آذربايجان كه در آنجا صادق


 Makolm. Histoire deta Perse. T. 3. P. 249.

## 回 $\quad$.

كرده بود، لشنكـر كتـــيد. مســاه صـادق خـان در نـزديكى مسـراب درهـم

 از يك ثـــورش نـاكــام، مــتوارى گـرديد. مـصطفى قلى خان، حكـــــران





 رفتند. از سر كشتهشـدگان مناره ساختند. به زوديى، در همه ايران از ايـن

 بـرابــر آغــامحمدلـانـان بـايدارى نكـردند. شـهـر نشـينان كـه مسى دانسـتـند
 بشتيبانى مـىكرده است، از او اطـاعت مبىكردند. نـخست تـهزان بـه او

 كامياب نگرديد. لطفعلى خان زند (بسر جعفرخان) توانست در محاصره:
 ـــلانتر شـيراز و مرد مورد اعتماد لطفعلى خــان زنـد ــاز در سـازش





 (P. Avery. Modern Iran L., 1963, p. 23.) (1)

اوضاع سباسى و اجتماعى - انتصادى ايران ...
درآمد. حاجىابراهيم به زنديان خيانت ورزيد و با حيله و نيرنگ، گـروه كوجنشينانى را كه باسدار شيراز بودند خلعسلاح كرد. بـخشّى از افـواج
 شهر حل شده بود. در سال IV9I م. آغامححمدخان به شهر دور درآمد و و مردم

 ميرزارضاقلى نوايى - خزانه و اشياى گرانبهاى زنديان را از شيراز بردند.
 IV91 مار شد. در اينجا نيز، خيانت براى بیى آمد مبارزه نقشـى انـدى نـداشت








「 خونسردى از خود نشان داد.

كشتارى خونين از مردم كرمان شد، گروهى بزرگ به قـتـل رسـيدند؛





J. Malcolm. Histoire de la Perse. T. 3, p. 267.

2- J. Malcolm. Histoire de la Perse. T. 3. p. 275.

يُوهــهايى بيرامون ناريخ نوين ايران
زنــان و كـودكان بـه بــردگى رفـتـند، •Y هـزار مـرد را نـابينا سـاختند.
 G. . قتلـ رميل. آغامحمل اسير راگردن بزنند و • و اسير، سرهای بريده را به محللى ببرند كه در آنجا لطفعلى خان دستحير شـده بود و در آنجا با اين سرها مناره ماكنان برخی شهر ها كه روحيهإى دشـمنانه عليه قاجارها داشتند، از ترس
 مى توان گفت كه همهُ ايران، جز خراسان كه در آنجا يكـى از اعـقاب نادرشاه فرمان مى,زاند و برخى قلمروهاى دورافتادهُ نيمـه مسـتقلى، زيـر
 و با نگاه به نادرشاه، بر آز شــل تـا دولت بِهنار خـو دكامهالى بسـازد كـهـ فراگيرندهُ خراسـان، دشت تـركمـن، خـانتشين.هاى تفقاز و گـرجسـتان، خاننشيـز هرات و همهُ كردستان هم باشد.

 هجدهم سر درنمى آوزد و تازگیى هاى سياست جهانى و نـيروى راسـتين دولتهاى همجوار و مهمتر از همه ـ نيروى واقعى دولتى راكه خــو دش چديد آورده بود ـ به ديله نداشت آقا محملخانْ توانست سرسلسلهُ قاجارها گردد، اما در نخـستين تلاشُ براى گسترش قلمرو زير فرمانش به حسانب گرجسستان و خـانتسـين هاى فراسوى تفقاز و انجام سيـاست ستنتى درونى و بيرونى بِادشاهان سلدههاى ميانهُ ايران، كشته شد. يورش, تاراجگگانه به گرجستان در سال IV99 م. براى تابع كردن آن به
 شـهرها، كشتار و يا برده ساختن همگانى مردم بومى - همراه بود. تفليس يكسره با خاك يكسان شد، بيش از 10 هزار تن از ماكنانش را برده (غلام

Pr ■ اوضاع سباسى و اجتماعى ـ اتتصادى ايران ..
و كنيز ) و خزانهُ بِادشاهان گرجستان را تصاحب كردند. تالش,ها براى چشتيبِانى از مرتضى قلى خان و وبراى داشتن مناسبات با روسيه گوشمالى ديدند و مردم قـرهباغ بـهـاطر ايـا

 ايروان _كشيش, إِحميادزين و خانهاى دربند و باكو و گـنجه در اعـلام سرسبردگى و اطاعت خود از آغامحمدخان شُتاب كردند. اما، در آمدن
 قفقاز مورد ترديد قرار داد. گذشته از اين، هنوز خراسان، برخى خانى خانه
 ايران آتش آشُوبَ زبانه كشيده بـود. از ايـنزرو، بـرقرارى نـظم در قــلمرو زيرفرمان، يكى از نخستين وظيفههاى آغامحمدخان گرديدريد آغامحمدخانّ، هنگام بازگشت از گـرجسستان، كـه از ديـد قـاجارها ها و
 مناسبات با خانهاى درون ايران كه زير فرمانش بودند و همواره هم از او فرمانبر دارى نمىكردند سروسامان بدهد، لحظه را براى اعلام بادشاهى خويش مناسب دانست. در ماه مه سال IV99 م. در دشت مغان مران مراسم باشكوه تاجگذارى انجام گرفت. فئودالها و روحا روحانيون شُسيعه وى را شُاه خود دانستند. بدين سان بود كه به گونهاى رمـمى، فـرمانروايـى دودمان ران

 آغامحمدخان، در آغاز دهه نهم، گام از مرزهاى قلهرو قبيلة قاجار بيرون گذاشت و به تصرف شهرها و قلمروهاى ولايتهاى همجوار پرداخت. جس از سقوط شيراز ــايتخت زنديان ــد در ايران قاجارها را فرمانروايان تازه مىدانستند و دولتهاى خارجى كه هنوز آغامحمدخان ران ها هـمحون رئيس مملكت بهرسميت نــنـاخته بـودند، جــون او را يعـانه فرمانرواى

局 PF
پرتوان ايران ديدند، به برقرارى مناسبات ديپلماتيكى با او آغاز كردند. اما،

 اساس، در بايان دورهٌ فرمانروايیى فتحعلى شاه بود كه به بِايان رسيد. آغامحمدخان در روزهاى تـوانـمندى و هـنگامى كــه مـردى بــخته و


 كارهاى دولتى و هنر جنگ را آمو خته بود. همين نكته بود كه بس از آن مبارزهاش را در راه رسيدن به حكومت آسان كرد. همه معاصرانش غرور

 ايران، هدف كـارهاى آغـامحمدخان بـوده بـاشد. امـا، بـى گمان، آرزوى پادشاهى در جوانى همواره جونْ سايهاى همراهشَ بوده است. او بسيار
 هنگامى كه امكان پٍادشاه شدن را بـه رامـتى دريـافت، در آروزی پـدید آوردن امیِرأتورى بزرگیى شد.


 بِادشاهان ايران نداشتهاند همرأه آنْ كنم."،





Y0 [اوخاع سباسى و اجتماعى ـ اقتصـادى اير!ا ...
مىبايست نماد وراثت فرمانروايى صفويه براى وى و وفادارى بـه تشـيع باشد. در گرماگرم مبارزه به خاطر حكومت، هنگامى كه براى آغامحمدخان ترسانيدن مردم ضرورىتر از برانگـيختتن حس احـترام آنـان بـود، وى از خشونت و ارعابه، سخخت بهره گرفت. بهويرُه، بِس از كشتار مردمركرمان و تـفليس، تـرس از آغـامحمدخان در دلْهـا نشست '. حـتى نـزديكترين تزديكانت نـيز در انــليشهُ مـراجـعه بـه شــاه و خـوامستنِ تـــيزى از وى
 فرمانرواى تازه به اطاعت بى
 حساس. بود. معاصران، رفتار وى زا با ميرزا جعفر، وزير بيشين كريممخان زند، يكى از نمودهاى اندك جوانمردى اين بِادشاه برشمردهاند. روزگگـارى، كــريمخخان بـا بـيروى از ســخت مـيرزا جـعفر از گــماردن آغامحمدخان به حكومت استرآباد منصرف شده بود. ميرزا جعفر كـفته بود: (امى خواهى شُير زا به جنگل, بفرستى؟ در اين صورت تنها بشت او را
 هادشاهى، وزير پيشين را فراخخواند، برايش حقو قى مقرر كرد و كفت: اپبرو در خانهات آسوده باش! تو با دو كـلمه، مـه مـال بـادشاهى مـرا عـقب انداختى! اما حون به ولينعهتت خيانت نكردى، نحوامتم تو را برنجانم."

1- Emineh Pakrevan. Agha Mohammad Khan Qhadjir. Tehran. 1953.


 استرآباد، غيرمستثيـم، جان او را نـجان
 آغامحمدخان قاجار.....، حـ ها

لثُوهـُشايى بيرامون تاريخ نوين ابران

ليكن، رفتار شاه تازه با خود (اولينعمت)"، چحندان با شايستگى نبود: به فر مان آقامحمدشاه، رحمان خان يوزباشى بيات، استخو انهاى كريمـخان را از گور بيرون كشيل و در زير درآملگاه كاخ گلنستان، خاكى كرد تا اينكه فرمانرواى ثازه ايران لهنگام عبور، وى را به ياد بـياوردش.' تـنها در سـالِ.
 كريمّ خان را الز آنجا درآوردند و به خاك میردند و در بالاى گورش پيکر: يادبودى گذاشتند. در هميين هنگامه آقامحمدشاه مىکوشيد ميان اعضاى خاندان قاجار مناسبات دوستانه استوار كند و همواره ياد آور مى شلد كه اين توم در دولت از موقعيتى برتر برخوردارند. وى معمو!! كرده بود كه نمايندگان پايين.تر خاندان خان قاجار به حكومت بر|هميتترين ولايت ها گماشته شــوند و اين، مانع از آن نبود كه برخى از خويشاوندان را كه رقيـان احتهالى بودند نابود نكند.
 آغامحمدلخان بود. برادر تنىىاشـ، حسين.قلى خان كه دز برتو خخشونت و آدمكشيك شهوت "اجهانسوز" يافته يود، دز سال" IVVF أم. بهدمـت نوكران تركمنش, كشته شل. رضاقلى خان؛ يسو از اقدامى ناكام عليه آغامححمل خان به خحراسان گريخت و چچندى نگذشـت كه در آنجا مرد. مر تضى قلى خان، ديرى. با برادر مبارزه كرد و مبيس به روسيه گريحخت. مصحفىى قلى خان را يِس از اقدامى ناكام عليه آقامسحم كرر كردند. جععفرقلى خــان ــ دردانـن اردو و ملم، كه در تصاحب فر مانروايى به آغامححملخان يارى كرده بود ــ 1- W. Hinz. Iran. Politik und Kultur von Kyros bis Reza Schah. Lpz. 1938, S. 109 .


 (History of Persia under Qajar Rule, p. بنگريد: 426-429)

PV اوضاع سياسى و اجتماعى - افتصادى ايران ...
حاكم منطقهاى بىاهميت در مازندران گرديد و چون اين تصدى را كسر شأن مى دانست از آمدن به دربار سرباز زد. سبس به خواهشر مادرش. به تهران آمد و در آنجا بود كه كتسته شد. شاه به باباخان كه اندكى بيش از آَن وليعهد شده بود، گفته بود اين كار براى آسودگى وى بوده، اتا اينكه اين


 (اشنيدهام كه شمما (شاه ـ مؤلف) روزى به يكى از نزديكان گفته| يــد: اتـا



 نه دربازه دخترانش. من تـو را دخـتر مـحمدحسن خـان مـى شمارمها" - و
 على قلى خان، دختر محملحسن خان است و هنگامى كه نوبت پادشانـ به تو برسد، او بِسر محمدحسن خلى خان خواهد شد. هر چجه زودتر كـورش

 همينكه فتحعلى شاه بر تخت نشستّ، بىدرنگ اندرز عمويشر را آويزهُ كوش ساخت.
تنها دو تن از برادران آقامحمد به مرگ طبيعى مردند: محمدقلى خانه هنگام مبارزه: آقامحمد در راه رسيدن به حكومت و عباس. قـلىميرزا در هفت مالگى.

[^2] J. Malcolm. Histoire de la Perse. t. 3, p. 301.

## بيُوهـشهايى بيرامون تاريخ نوين ابران

آقامحمدشاه چجنين مییمرد كه هر يك از برادزانش به اندازه: خود او از حق ادعا بر تاج و تختت برخوردارند و براى آنكه دردسرى بيشتر بيش نيابد، كوشيد تا رقيبان را از سر راه بردارد. روزى گـفته بـود: ااهــهة ايـن.

 اساس.، همين سياست آقامحمدشاه بود كه انتقال سلطنت را به جانتشين "(قانونى" ميسر ساخت. مىتوان گفت كـه آتـامحمدشاه، در حـقيقتا بـا وصيت شُفاهىاش دزباره جانشينى، گزينشُ بِادشاهان قاجار را دا در هـمـه سدهُ نوزده معين كرده بود. به گواهى عضدالدوله، آقامحمدشاه به باباخان






 تختت، تنها شاهزادگان قاجار از تبار قوانـلو كـه تـبار مـادرىشان از دولو باشدن مىتوانند بر تخت ملطنت بنشينند. براى همين بود كه سومين پِسر
 دوراذ سلطنت فتحعلى شاه) يسر عباسميرزا ـ محمدميرزا ـ وليعهد شُد.


 جاى داشت و افزون بر آن، اميدوار بود كه قـلمرو دولتش را از حســاب



Y9 اوخاع سياسى و اجنماعى ـاتتصادى ايران ...
مردمانى ديگر گسترش دهد. اما، براى اين كار به بولن نياز بود. مالياتها و هداياى فنودالاها كه مىكوشيدند با هديه از سركرده خشن قـا
 موقوفات براى نگاهدارى اردوى چچلِ هزار نفرى بسنده نبود. شاه، نياز به انباشتن خزانه خود داشت. گنجينه فزون از شمار نادرشاه كه در مشهـد (خراسان) نزد چسرش, شاهرخ و نوادهاشَ نـادر مـيرزا بـود، آقـامحمد را

 قدرت و توانايى خود را در كيفر دادن به سركشـى و تاخت وتاز به شهر ها و
 ميرزا به انغانستان گريخت. شاهرخ نابينا كه در مشهد مانده بود شهر را بى جنگ تسليـم كرد و در پی شكنبه، ينهانگاه گنجينهاى را كه نادرشاه از هند آورده بود، نشان داد. لتشكركشى كامياب به خراسان انگيزهاى گرديد براى لشكركشُى تازه به كرجستان و اين كار چجون يورشى ناب بـراى گــوشهالى هـراكـلى دوم
 در سالـ IV9V م. آقامحتمد شاه راه تفقاز در ييش كـرفت. فـرمانهاى شاهى با خوامـت به رسميت شناختن فرمانروايى عـالية إــران و تـهديد كسانى كه به فرمان گردن نهند، براى حكمرانان محلى قفقاز فرمستاده شـ. اردوى آقامحهد شاه، در راه گرجستان، خاننشُين قرهباغ را تصرف كرد و در شوشـى، چحشـم به راه بيرون رفتن ســاه روس از قفقاز نشـست (در ايراذ از فرمان باولـ اولِ امبراتور تازهُ روسيه درباره بيرون بردن مــهاه روس از
 قلى خان، خان قرهباغ، به داغستان گريخت. وضع هراكلى دوم كه به نامهُ



ت
بى درنگ، اوضاع را هم در ايران و هم در ماوراء قفقاز دگرگوذ ساخت.
 صادق خان شقاقى ــكه با خانهاى آذربايجان و گرجى هاى مقيم ايـران ارتباط داشت، اين توطنه را ترتيب داده بود'، و به روايتى ديگر، صادق گرجى (اندرىنامى از مردم متسشخت) كه به دستور مسقامات گـرجستان فعاليت مىكرد، در ميان كثندكان آقامحمدشاه بوده است.
 اصفهانى و عباس. مازندرانى كه شاه وعده داده بـد برإى خططايى كه از آنانت
 گرانبهايى كه از شاه بدست آمد به صادقخان شقاقى واگذار شد و ايـن اساسى شـل بر اين پندار كه عليه شاه توطثّهاى بوده است. قاتلان شاه به دست بزرگان قاجار و از جمله مادر باباخان و خالة شاه كشتنه شدند. جـسـد شاه را به مشههد آوزدند و در آنجا گور كردند.
 براكنده شـد و موج تازهُ مبارزه بـراى رسـيـلن بـه تاج و تـخت، ايـران را


 ابراهيم ونادارى خود را به فتحعلى خان ـوار وارث تاج و تتخت ــاع اعلام كرد و باكگردآورى سـياهى درخور، راهى تهران شُد.





 دوم سـل؛ هجدهمب". ص. هr).

اوضاع سياسى و اجتماعى - اتتصادى ايران ...
او را سبهسالار بدى برنمى شمردنل. هنگامى كه شاه را كشتْند، جانشينش در شيراز بود. او با سٍاهى اندك راه تهران در پيش گرفت.
 شقاقى در آذربايجان، على قلى خان قاجار برادر آقامحمدشاه (كه به زودى كورش كردند) و محمدخان ـ بِسر ذكى خان زند ـ ملعى سلطنت شدند. حسين قلى خان به زودى سلطنت فتحعلى شـاه را پذيرفت و بنا به خراهش مادرش حاكم شيراز شد، اما سبس بر شـاه شوريد و خواســتار شـد كـهـ
 بدهند. صادقخان شقاقى با خانهاى كرد كه از وى پِشتيبانى مسىكردند توانست آذربايجان را تصرف كند، تا قزوين بيايد و در آنجا موضع صادقخان از ترس. برخورد با سیاه باباخان كه نزديك مىشد، به مراب
 صادق خان به همراهی حـكمرانان خوى و تبريز - جعفرقلى خان دنبلى و

 شد. محمدخان زند، با بهره گيرى از حشتيبانى قوم خويشّ و لرها، كــرتاه زمانى بر اصفهان تسلط يـافت و بـر امسبان و ديگـر امــوال مـردم دست


 بزرگ. باباخان، تنها در مال IV9^م. بود كه تـوانست بـه يـارى حـاجـى ابراهيم برهمهُ مخالفان بِيروز شُود.
 هنگام بر تخت نشسستن دومين شاه قـاجار درگـرفت مسرمشـقـى بـد بـود. مى توان كفت كه همهُ پادشاهانٍ پسين قاجار، با مبارزهاى بِيدا و نايِدا عليه خويشـاوندان نزديك خود بر تخت نشستند. اين، گواهى است بـر آنكـهـ

حتى در ميان خاندان حاكم ـ قاجارها ـ هم، نه احترامى براى شــخصيت شاه بود و نه ايزكه بِيشِّا افتادهترين قانوذها رعايت مى شدلـ نه تنها حق
 خاندان، مورد گمان و گفتغو بود.
 شاه تاجگذارى كرد.
فــتحعلى شاه در مــوزد نــزديكترين خـــويشاوندانش از مــــياست



 بزرگ و براهميت مى گماشت.



 نوادذ دختر و نبيرگانى بسيار در ميان آناذ بردهاند.






1- J. M. Upton. The History of Modern Iran. An Interpretation. (Mass.), 1961. p. 4.
 „انقراض قاجاريه॥، نهران، . . History of Persia under Qajar Rule. p. 426-429.
rr اوضـاع سباسى و اجتماعى - انتصادى ابران ...
باجى .كه سبس به (اصندوقدارى") رسيد و بِس از آن به خزينةالدورله لقب



 جواهرات مادر شاه به همين دختر رسيد و او در در قبال دربار از امتيقالال مالى برخوردار شد.






 نوادگانش مى فرستاد








 ارزشهاى مادى و پول از بيرون، كه امكان مىداد قاجارها ارتش را را نيرو

葠
دهند و به اقتصاد ثبات بختشند، سياست مركز مدارى را سختتر اعمال






 ايالت هاى ايران از نگاه مادي تأمين گردرد ردي




ديِلماسى، دربار وليعهد، حتى وايسين مرجع بود.



 همين هم، از علاقه خاص مردم و توجه انگليسههاكه ستايشتهاى بسيار




 INIV

 Biogrphical Sketch of his Late Royal Highness Abbas Mirza Pkince Royal of Persia - IRAS, Vol 1, 1834. p. 322-325;
r0 [ارضاع سياسى و اجتماعى - اتتصادى ايران ...
حايپلوسانهاى از او كردهاند برخوردار گرديد.
 بود كه هم وابِماندگى ايران و هم ضرورت بازسازى نه تنها ارتش، كه تا
 دولت و خـرورت رشد بيشهورى و بازرگانى را برای بِاسدارى از استقلال. و تــماميت ارضـى كشّـور، در شـرايـط مـوج تـازه اسـتيلاى اسـتعمارى

 آغاز دومين جنگا ايران و روس نيز عنصرهاى ماجراجـويى در او ديــده شُد. نه تنها قدرنت بازدارندهُ شاه، بلكه آماده نبودن خرد كشيور حتى براى يكـ بـازسازى سـطحى و نـاتوانـيش در زويـارويى بـا فشـــار كنــورهايـي

نيرومندتر و از جمله روسيهه، سبب ناكامى هاى عباس.ميرزا بوده است.

 برداشت. كوشيد دستگاه ادارى را باز سازى كند و نيز به رشد جا هِ آموزش فرهنگ باختر و پِيد آوردن زبان ادبى تازه يارى كرد.
 آماده مى شد، از جهان رفت و به پادشاهى نرسيلـ. 「


 تصاحب كرد. او خودش را شـاه اعلام كرد و به محملميرزا نوشت كه در

 2. Abol Qhasem Lachini. Abbas Mirsa Nayeb os-Sallaneh. Tehran. 1947.


## 


 گذارى كند.




















↔ اكتبر - نوامبر، ص I TY.

1- J.M. Upton. The History of Modern Iran, p. 7.
2- P. Avery. Modern Iran, p. 30.

PV [اوضاع سياسى و اجتماعى - انتصادى 'يران ...
ناصرالدين. ميرزا دوخته شده بـود، كـه در دربـارش در تـبريز، كـارمندان فر هيختهُ نسبى طراز نوينى گرد آمده بــودند و در ديـبلماسىى و نـيز اداره: كارهاى آذربايجان از كاميابى هايى برخر


 اما، ناصرالدين ميرزال، جانشـين تاج و تخت، تنها روز
 تهران شود، از وخامت سلامتى شاه آكاه شــده بـود. نـاصرالديـن مـيرزا نمىتوانست تصميم بگيرد. مىترسيد هنگام وزودش به تهران شاه زنده باشد و براى آمدن خودسرانهاش خشس گيرد، كه مىتوانست خطر محرورم



 مادرش. به وى رسيد، كه در آن خبر مرگ شاه بواً.' اما، از آنجا كه منجمان روز اب اوت را با براى آغـاز مـلطنت و مــلام رسمى شاهى، روزى نحس مىدانستند، ناصرالدين شاه، نخستين مسام


 گرد آورد، اما شاه نمىتوانسـت راه بيافتد، خـزانـهاش تـهى بـود و آغـاز بادشاهى، بى داشتن بیل، كارى اسست بِرخطر. شاه خودش را به بيمارى زد تا چند روز ديگر سفر را به درازا بكشاند و از آنيجچكف وام خراست. در



كنسولگرى روسيه بوال نبود، اما آنيجڭف، بازركانان يونانى ـ ساكراندى، بتروكو كينو وهالدوواكى راكه زير حمايت روسيه بودند ـراضى كرد تا تا به شاه • ا هزار تومان وام بدهنده بازرگانان ايرانى نيز همين اندازه پـولـ بـه
 و به بِندار آنيجكف لانمايانترين. آمادگى را بـراى دور نشــدن از نـفوذ و تأثير" ${ }^{\text {' }}$
 و اعيان ايـران بـه مسفارتخانهها و كـنـورلگرىهاى انگـلستان و رومـيه،
 فرمانهاى حكومت ايران قلمداد مىگرديد، بيشتر به خواست و يا حتى
 هنگامى كه رامى تهرانْ مى شد، بر آن بود كه اداره: كارهاى آذربايجان را به
 ملك قاسمميرزا عم شاه، كه پِس از مرگ قهرمان ميرزا آذربايجان را آداره
 اداره كند. بدين مناسبه، ملك قاسم ميرزا لقب "فرمانفرما"ه يافت و مححمد طاهرخان وزير او شد و ميرزاحسن - برادر ميرزاتـقى خـان ــ نـزد او بـه وزارت جنگُ رسيـد
فرمانروايح جچهازمين ثادشاه قاجار، ناصرالديـن شـا
 مردم - شورش بابيان به هنگام تخت نتسستن وى و پبلواى تنباكو" اندكى بيش از مرگش - روشنگرى ايرانيان، گونهأى تـجدد در مـذهب و تـلاش برای اصلاحاتى سططحى همراه بود و همهُ اينها در زمينهُ اسارت رون رفته رفته اليـران و بـدل گـرديدنش بــه نـيمه مستععمرهُ دولتهــاى اروبـايـى انـجام
.
F| F .



اوضاع سياسى و اجتماعى ـ انتصادى ابران ...
مىگرفت.
ناصرالدين شاه كه مردى دانا، چنانكه بايد فرهيخته و براى كـارهاى دولتى آمادكى داشت، فِرمانروايى خود را با نيت خير بيرون كشيدن ايران از بحران آغاز و از اصلاحات وزيرش ــميرزا تقى خان اميركبير -بِشتتيبانى كرد. او مىتوانست به شايستگى هاى تمدذ اروبِا ارزش بدهد وهـ و مخالف نبود كه جيزهايى از باختر ياد بگيرند، اما ار هــم در بـرابـر فــوـودالنهـا و روحانيون شيعه وابٍس نشسست و به اصلاحاتى سطى در ارتش، دسـتگاه دولت و محاكمات بسنده كرد و با آنكه در سخن، دم از مسياست غارتگرانه
 كشور را به حالـ, و روز نيمه مستعدر هو درآورد. بسيازى از ويزگى هاى زندگى مملكت، گواه ويرُگى گذار دولت ايران در روزگار قاجارها و آماده شدن آن براى شـرايط تازه و دگرگونى رفتهرفته


قاجار، در ايران انجام گرفتى درون
آغامحمدخان دولتى فئودالى بديد آورد و از خود به جاى گذاشت، كه خاص و نمونهُ كتورهاى خاور نزديكـ و ميانه در آن روزگار بوده است دوت

 آغامحمد خان برخى اصول مسياست دولت و از جمله مياست حمايت از بازرگانان و يـشهوران و تماس هاى گستردهتر با أروباييان را كه به نگرشى بزرگ به ايران آغاز كردده بودند از كريم خان زند فراگگرفته بود. ' اما، بِندار درباره ماهيت حاكميتت دولتى و اداره دولت، بِندارى بـود ســنتى. شــاهـ،
 حكام ولايـات را بـرمىگزيند و آنـان اداره: ولايتهــا را بـيرو اصـل كـهن



يُ F.
ارتش، فئودالها راكه در راه استقلالْ مىكوشند، در اطاعت نگاه مى دارد و نيز براى گسترش مرزهاى دولت از حساب عشاير و مردمان هـمجوار تلاش مى شود.
نيروهاى تجزيه ها قاجارها بسيار نيرومند بودند، اما بِس از آن نيز بـادشاهان قـاجار، بـارها ناگـزير بـه سـركوبى قـيامهاى تـجزيهطلبانه فــودوالنهـانى گـوشه و كــار

 اطاعت شاه، پرداخت ماليات و گذاشتن سپاهى در اختيار مأموران شـاه سرباز مىزدند. موردهايى هم كه برخى خانها به هيجِ روى حكومت شاه را نمىجذيرفتند اندك نبوده است.

 خانتشين.هاى آسياى مركزى و افغانستان بود، روند شكـلـِيرى قـلمرو
 بود. در شكاليابى قلمرو دولت، ديگر نه اينكه نيروهاي نظامى ايـران و

 نيروى قراردادها و پيمانهاى بين.المللى و دوجانبه (با امام مسقط و جـــي اينها)، عاملى مؤثر بودند. جنگرهاى ايرانْ و روسيه، ايران و تركيه، مناقشه با انغانستان و جنگ انگليس و ايرانْ بر سر خاننشين هرات، براى تعيين مرزهاى ايران، اهميتى سرتوشتساز داشتند. مرزهاى شمالى ايران طبت





F1 [اوضاع سياسى و اجتماعى -اتتصادى !يران ...
مرزهاي باخترى، طبق قرارداد ارزروم در سال IAFV ما و نظر كـمينسيون


 مذاكراتى با بريتانياى كبير، مرزهاى ايران با هندوستان، در بـلو جستان و مند هم مشخص گرديد. قاجارها، در آغاز، تقسيمات كهن كشورىى دوران صفويه، نـادرشاه و
 تقسيمات كشورى بديد آمل كه اداره مستمركزتر دولت را تأمسين مسىكرد.

 كيلان، مازندران، امسترآباد، كردستان، عرات عجم، خخراسان، خــوزسـتانـ،

 شهرها نيز به محله ها تقسيم شـله بودند. نظام دمتگاه ادارى دولت هم يـرو تقسيمات كـّورى كه در آغاز مده




 (SF_SV G. Curzon. Persia and Persian Question. vol. 1. Cambridge. 1914, p. 432. به نوئـنغ م.س. ابيانف.




 .ITI

لئرمشـهايى بيرامون تاريخ نوين ايران
نوزدهمه سيمهاى فئوداللى خود را سرتایا نگاه داشته بود ساخته شده بو2. اصول منتى فئردالى با نگاهدارى برخى ويـزگىیهاى بــدرسالارى و گونهاى تعهجات فرمانبردارى در نظام اداره: دولت، شالوده اداره: كارهاى مملكت بود.
 دولتى ـادارى بود. در نيمهُ نخست سلهْ نوزدهمب، بنابر معمول، مأمورانى دانا كه همواره هم فرهيخته نبودنل اين مقام را به عهده داشتتند، تأثـيرى بزرگ در سياست داخلى و خارجى ايران مى گذاثتنـد و بیىتوانستند حتى اراده: خود زا بر شاه هم تحميلب كنند. هنگام اصلاحات سالـ. صدارت عظمى ملغي گرديد و شورایى وزيران بهرياست شاه بديد آمـــ شش. وزارتخانه ماخته شد. اما به زودى، دوباره مـقام صـدارنت عـظـمى احيا گرديد.
گاهى صدراعظمه، سرفرمانده قوا نيز بود. در نيمهُ سده: نـوزدمهم، در روزگار ميرزا تقى خان اميركبير و حاجىميرزا حسينـخانٍ سـبهسالار، كــه Fi نوامبر INIV. صدراعظم براى خودش مسه معاون معين مسىكرد: مسـتوفى المـمالكى رام (اداره كنندهُ ماليه)، منسـى الممالكى (اداره كنندهُ سياست خارجى و داخلى) و سالار لشكر (سرفرمانده: قوا). بس از بازسازى ارتش به دست عـباس
 اميرلشكر (فرمانده نيروهاى غير منظم)، چديد آمدند. بنابر معمول حكام را صدراعظم مىگماشت. مستوفى - مأمور مـاليه ولايت ـ و تـحصيلدار ـ مأمور مالينं شهر - بود و مالياتها به دست كد خدايان و رؤساى محالوت گردآورى مىشد. گاهى، مباشر ماليات عشاير را گردآورى مسىكرد، امـا بنابر معمول، خود خان از راه دستگاه ادارى عشاير، ماليات جمع مىكرد و سبس آن را همعجون ماليات و يا هديه به خزانه مى داد.
fr اوضاع سباسى و اجتماعى - امتصادى ابران ...
 رنتهرنته نمايان گرديد: گهگاه، صدراعظمه، وزير اول و مـنــى المــمالكى، وزير امور خارجه ناميده مى شـد و جز




















 شيعع منصوب مىشـد)، محاكم شرع (تاضيان و مـلايان)، صــر (اداره

## تُورمشمايع بيرامون تاربخ نوبن ايران

كنندهُ موقوفات ولايت تابع كه ديوانْ صدرالصدور بود)، وزیر (پاسخگوى دريافت مالياتها كه تابع وزير اعظم و يا صدراعظم بود).
 مى شدند و دز صورت سركشى، جاى آنان را به شاهزادگانى ديگر واگذار

 يراهميتى جوتن فارس، از سال IV9| INV. تا سال • بيست حاكم تغيير كردند.
گاهى، خانهای محلى و يا اشخاصى تصادفى، حكرمت ولايت و يا شهر زا تصاحبِ مىكردند. جنانجٍه، در روزگار حكومت ميرزانبى خان در

 دربارى و زوحانيوتْ شيعه گرد مى آمد. در اخبار تاريخى (رضاقلى خـان


 وظايف تضايى در دست روحانيوذ شيعه بود. به ثروندههاي ملنى و
 جون اختيارات شاه نامحدود بود، وى بالاترين داور درباره همهُ مسـانـلـ
 واگذار مىشد. نمايندگان محكمهُ اينجهانى (عرف) ــداروغه و كدخداــبا ِيبروى از نظر داوران مذهبى - قـاضيان، عـلما و مـلايان ـ حكــم صـادر محىردند. 「بسيارى از مناقشات كو جكى به ويزه در ميان عشاير، بر اساس

 3. Hamid Algar. Religion and State in Iran. 1785-1906. the Role of

F0 اوضاع سياسى و اجتماعى ـ انتصادى ايران ...
رسوم معمولى (عادت به عرف)، حل. و فصل, مى شدند. مناسبات مـينان ميسوياذ را كه بسيار بندرت براى حل و فصل كارهاى مورد مـناقثـه بـه هكام رجوع مىكردند، حقوت كليسايى و معمولى، سـروسامانـان مـى داد.
 يهوديان و يا زرتشتيـيان مداخله نمىكردند؛ اگر يكى عيسوى، يهودى و يا
 به شكايات رميدگى مىكردند و گهغاه، كار بـه دربـار شــاه هــم كتـــــده مى شد.
اجراى تصميمات محاكم شرعى و نيز عرفى با مـقامات ادادارى بـود. ادارهُ زندانها نيز با مقامات كشُورى بود. اعدام و زندان شُنكل هاى اساس كيفر آدمكتى، راهزنى، دزدى و تبهكارى هايى از ايز دست بود. گذشتـه



 كريخت. خفه كردن و زهر دادن، گونهاى اعدام پافتحخارآميزه براى بزرگان و اشــراف بــود (گـاهى ريسـمانى ابـريشمين بـراى مـــكـوم بـه مـركى، مى مرستادند). اما، حتى عالىمقامترين افراد هم، همواره نمىتوانستند از
 جوب زدند. سادات اولاد يـيامبر، در وضعى خاص بودند و آنها را بـنابر معمول، اعـدام نـمىكردند و حـتى اگـر بـه تـبهكارى دولتـى نـيز دست مىزدندا بندرت كيفر مىديدند. اما، منگام سركوبى با بـيـان، بـرخـى از مادات را هم در ملاءعام، به قتل رساندند.
در ماختت دولتى ايران، نفص و نارسايى فـراوان و دسـتـاه ادارى و


[^3]
## 

يكى فلاكت ملى بود. خيانت، رشوهگيرى، غرض خصوصى، رطن رطنفروشى

 تطميع و رشوه، دربار تهراذ را به عقد قراردادى با بريتانيانياى كبير متمايلي


 ملت، فداى سود اششخاص ميشـد






 بزرگ. در صوزت ضانـي











FV اوخاع سياسى و اجتماعى ـ اتتصادى ابران ...
مزه نخستين شكستها را حشيد، شاه و اطرافيان نزديكش و بِش. از همه
 ارتشى ايران و تـجديدسازمان ارتش بـا الگـويى اروبـايـى افـتادند. بــندار



 مبالغى كلان شده بود، نتوانست وضع را بهتر كـند و ايـران را بـه دولتـى


 هيأت نمايندگى برشمار نظامى فرانسه به سرير ستى زنرالـ

 نوبنياد ايران را هم آورد.
 بودند و سربازهايشات را از قبيلههاى ترك و از مردم شـهرها مـا مـى نظام يگانه سربازگيرى نبود. سِـاه از راه سربازگيرى داوطلبانه براى مزد و






[^4]ميرزا هديه كرد، كه سیس عليه خود سـياهيان روسى به كار رفتند.
 افسران انگليسى، اتريشى و ايتاليايى. جامه يكسان نيز در ارتش مـرسوم شد. در ارتش حقوق هم مى ادادند. سربازان سالى ده تومان مىگرفتند و
 اما اميرنظام در رأس آنذ و در واقع ارتش منظم زير فرمان ومان عباس ميرزا
 شاهى بودند. آموزش، جامهه و حقوق جانبازان نيز جون سربازان برد. گارد شاه (كشيكجیى)، در دهن سوم داراى 9 هزار و r هزار غلام (سوار) براى
 هزار افراد گارد) بود (خويشَاوندان شاه، پِسران خان ها و مردمى از قبيلهها و طايفههاى گوناگون در ميان اينان بودند). ' سچاهيانن شـاه را را بـه مسبب جشم و دمت تنگى اشـ، دوست نداشـتـند. فتتحعلى شــاه نــمى خوامست
 مورد نياز تجديد سازمان و نگاهدارى سپاه را فراهمم سازد. درباره بازمازى ارتش ايران جِنيز نوشته است: هدر ايران، سيستم سازمان



 برداشّته بودند، اعزام شد. سازمان افواج غيرمنظم (لشكر)، به فرماندهى اميرلشُكر، بنيادش بر
 2. P. Avery. Modern Iran. p. 31.
 4. F. Colombari. Artillerie de campagne a dromdaire emplogee dansl a r mee Persane. - "La spectateur militaire". p., 1853, P. 231.

F9 (i) اوخاع سياسى و اجنماعى - انتصادى ايران ...

> شكل يابى سِّاه فئودالى بود.
 اصلاح شده إيران، در همسنجى با پايان دههُ دوم، دگرگونى هاى جنى
 شد كه ارتش را تقويت كند، بر نفراتش بـيافزايـد و تسـليحاتش را بـهبود


 را اغراقآميز مى داند. بـراى تأمــين ســـازمان جــنگى و مـهـمانـات ارتش، در تـهران و تـبريز


 هزينه داشت. تجهيز ارتش بسنده نبود. از اينرو شگـفت آوز نـيست كـهـ


 جعفرقلى آقا براى توليد گلوله هاى ارزانتر توب در كانى هاى مازندران به تازكى كشف شده بوده از سوى وزير اول رد شـد ارتش ايران حتى چس از بازسازى نيز قدرت جنگى جـى شكستهأى بيـــمارش در جنگ با روسيه و انگلستان گواه آن است. حس از جنگگ هاى ايران و روس،، انضباط در ارتش ايران بدتر شـ. جون

[^5] .FFF ك.
-

هزينه نگاهدارى سماهيان نيز بدتر شـد و معاشى آنان به گـو نهاى مسـتمر بسـرداخت نـمىیرديل، سـربازان بـا مسوافـقت افسـرانت بـه كسب و كـار و دسـتفروشـى بــرداخخـتـند، 'بســيارى نـيز يكسـره پـراكـنده شــلدنل و بـه خانههايسَان رفتند. لشـركشّى به هرات و جنگ با بـر تركيه كه كاميابى براى ايران نداشت و نيز اين نكته كه ارتش نتوانسته بود به سرعت، شور شور ش با با بيان را سركوب


 ميرزاتقى خان اميركبير نظام تازه سربازگيرى يعنى (ابنيجه" را جار جـارى
 جز اينها)، مىبايست شمار معينى سرباز بفرستد، هزينه آمدذ سربازازانذ را
 به نسبت چرداخت هر بيست تومان ماليات، يكـ سرباز مى دادند.

 مىكرد. ميانگين فراخواندن سرباز به ارتش، ، • ا هزار يـياده و • • هـزار سوار بود.



 درجه افسرى را مىشد با بِرداخت . . . . . ا تومان، خريدارى كرد. مدت


 1909. ص 1 س

خدمت سربازى، بيست سالٍ بود. جاى كسانى راكه بيش از مهلت از كار
 به كار و كسـب مـحیرداخـتند. افسـران، بـا دريـافت رشــوه، بـه سسربازان
 آنان را با خوازوبار مییرداخختند و يا سالههاى سالم، چِيزى بـه سـربازان نمى دادند.
 ايران بسيار بد بود و انظباط"هم نداشـت؛ از ستاد كل. و رستغ مهندسى نه
 در دارالفنون تازه آغاز شله بود.
 دهههای هفتم و هشُتم سلهُ نوزدهمه، افواج غـير منظم مــوار عشــاير بـه سركردگىى خانهاى خويشر، نيروى قابلِ اطمينانتر و جنگگى ترى بودند.

برخى ويزگّى ماى رشد اجتماعى ـ اقتصادى ايران، از لـايان سدهُ مجدمه تا دهنُ مفتم سـدهُ نوزدمـم

















or [1 اوخاع سياسى و اجتماعى - اتتصادى أيران ...
ممرنگگ شرايط مىكند و در جستجوى سببهاى حالٍ و روز برفالكت و راههاى از ميان بردن وإِسماندگى قرون وسطايى برمى آيد. در ايران، هنوز خيالهها، نابِيد نشده و اميلد دناع از استقالال مياسى و اقتصادى، زنــلـه كردن بزرگي ييشين و در امان داشتن ايدنولوزى باتغيير تشيع و شُريعت،
 الجتماعى ـ اتتصادى و سياسى ايران در آغاز ملهُ نوزدهم بـراى نـاظران غربى به خوبى نمايان بود. بس از درهم شكســته شــلـن ارتش ايـران در جنك با روسيهء اين وايسماندگى نمايانتر كرديد. رخدادهاى نيمهُ سـده: نوزدهم، بسيارى از ايرانيان را واداشت تا حالك و روز خاور نزديك و ميانه و همهُ جهان و خود ايران را به كونهاى درستتر ارزيابى كنند. اما از همين روزكار انست كه دوران كيفى توين در تاريخ دولت ايران آغاز مىكردد.
 نزديك با جهان مرمايهدارى بِلا مىكند. اما، يبينيم كه اين نكته چـگونه در رشـد اجتماعى ـاقتصادى كـّور و بر اتتصاد ملى آن بازتابيله بود؟
 نزديك نظامى و اتّصادى إيران باكثورهاى سرمايهدارى، فئوداليسـم در
 فرمانروا بود. اما، يزوهشخران يادآور شـدهاند كه از ربع دوم مدهُ نوزدهمه،


 مرجشــهُ مادهُ خام براى غربِ سرمايهدارى بديد آمد.

 فودالى ايِران وابستگیى داشته، تأثير جه عامل هاى نـفوذ اروبــا بـر رشــــ 1-م. س. ايوانف. „تاريخ مختعـر ايرانها، ص 10 .

سرمايهدارى به گونهای ايرانى قاطع بوده و چهه عامل هايى ناقص الخلقه و كند بودن رونــد بـازسازى اجـتماعى ـ اقتتصادى جـامعة ايـرانـ را مـعين








 برخى ديدمانهاى بورزوايى رشـد تاريخى ملتها و دولتهــا، بـر بــنـاد


 Essaj Sur L'industrialisation de L.Jran. Montreux.

History of Persia under Qajar Rule. L., 1972 مندمد بر كتاب حـسن فسـايم
 Ch. Issawi. The Economic History of Iran 1800-1917: الست. بنـركدئر Chicago-London, 1971.
 گرفته الــت. بنـكريد:
N. Keddie. Historical Obstacles to Agrarian Change in Iran. Clarmont, 1960.

 A. K. S. Lambton. Persian Society under the Qajars.- IRCAS: 1961. Landlord and Peasant in Persia. L' 1953.

نيز




$\Delta \Delta$ [] اوضاع سيأسى و اجتماعى - ابتصلادى أيران ...

جستارهاى تاريدخى ملل و يا تازه شود، در موردهايى هم رشل بيش از يك سدهُ دوران قاجارها نفى گردد و همهُ كاميابى هاى ايران امروز '؛ تنها به تأثير تدبيرهاى دودمان رجهلوى، وابسته گردد. بـلـهـى است بـرغـى از تاريخنويسان ايرانى و غرين در سالههاى دهـهاى V-9 سـلهُ كنونى، ديلى تازه دربارهٌ دوران قاجارها داشتهانـلـ. تـاريخنويسان دربـاره: فـرمانروايـان قاجار و دستگاه كشوردارى آنان و نيز برخى بـلـيدهها در زندگى سياسـى و اجتماعى ـ اقتصادى ايران (اصالاحات اميركبير، روشنگرى، جــنششهاى بابيان و غيره)، به ارزيـابى واقـعبينانهترى آغـاز كـردهانـلـ. تـاريخنويسى امروزز، زفـته رفـته روزگـار فـرمانروايـى قـاجار ها را جــون دوران گـذار و روزگارى ارزيابی مىكند كه اين كشـوز قـرون وسـططايى بـا بــوترار كـردن تهاس.هاى نزذيك با باختر، براى رشـل و هـم براى آغاز اوج ناسيوناليسم ايرانى، زستاخيز و جز اينها تا اندازهاي مايه گرفت كه بى آن نمى توان رشّ
آيندهُ ايران را درك كرد. 「







 حاكم 「 خططرى ندارند و تاريخن


 History of Persia under Qajar Rule, p. VII.
r. مراء از دودمان حاكم. همان دودمان بهلوى دز دوزان بيس از انظلاب الست. م.

آغاز دههُ بِنجم سدهُ بيستم (ع. اقبالل - ح. مكى ـ رضا همدانـى و غـيرهره) مياست نزديكبينانهُ قاجارها، بىكفايتى آنها در تحكيم دولت و ولخرجى







 را چابٍ كردهاند. مىتوان گمان داشت كه به زودى، زوزگـار قـاجارها آنْ دورهٌ تاريخ ايران خواهد شد كه بهتر از هر دورانى ديگر، بازكاوى شـــده است.
بررسى تاريخ ايران از سوهايى است گوناگون، بـهتر از هـمه، تـاريخ جنگگا و مناسبات يمنالمللى، زندگى خصوصى قاجارها، روشــــغرى، تلاش براتى انجام اصلاحات ــ فعاليت ميرزاتقى خان امـيركبير - و غـيره بررسى شده است.
در تاريخ اجتماعى نيز كارهايى شده است؛ در در اينجا بيتّتر بندار است
 دانشُمندان دو دههُ بسين بودند كه ايران سدهْ نوزدهم را "اكشُف كردندشى.


 يكِّارچچگى ملى است؛ سازمان اجتماعى فرسوده كه هنوز سختى ركان بود
 حكومت مىكرد؛ بودن كوجنشينان؛ مواصـلات و مـخابراتـى بـا رشــلـى

اوضاع سياسى و اجتماعى - اتتصادى ايزان ...
مست؛ تجزيهطلبى ولايات؛ آداب گوناگون منتى و اجتماعى وابسته به تعلق دينى و يا قومى! هلاكت تو دههاى مردم در بیى خودسرى زمامداران، عمليات جنغى، بيمارىهاى همهگير و قحطى. ك. ويتفوگل چحنين مىشـمارد كه سه سبب اساسى -بودن تمدن پآبى" بر ثايهُ آبيارى مصنوعى، اداره جامعه از راه زميندارى و خود اكامغى شـرقى

مى یذيرند.「

احمد اششرف، ديدمانى را در ميان مىگذارد، كه تا اندازهاى، تـفاوت دارد. او مـىگويد كــه ويـرگى اسـاسى جـامعن مسـنتى (فــوداللى، قـرون وسطايى) ايران، حنين بوده است: نظام ديوانسالارى منتى (پاتريومونيالي اشـــرتى")، بـر مـاخـاخت واقـعى اقتصادى شـهرها و زوابـط روسـتايى و
 سُهرى، روستايى و عشّرهيى ــبا يكديگر همزيستى داشـتـند، كـه بـراى رشُد هر يکى از آنها و نيز برای مر تابِى نـظام اجـتماعى، ريـيوسته مـيـان


 اجتماعى مردمه مرجع داورى بوده است و سرانجام، اينكه روابط درونى شهرها و مناسبات بولى و (اسرمايهدارى مسـنتى"، مـاختى ويـرَه داشـته




 ى. م. ريسنر، مسكو، 19VY، ص
J. M. Upton. The History of Modern Iran, p. 20-22

2- K. Wittiogel. Oriental Despotism, New Haven, 1957.

A A

احمد اشرف بر آن است كه رشد سرمايهدارى منتى و خــوردكامڭ



 بورزوازى أيران تأثير مى گذاشتـ. نويز در رشد اجتماعى ــاقتصادى ايران، از روزگـار صـفويه آغـاز شــده



 حاتريومونيالم شرقى، به سيستم جهانى سرمايهدارى درآمد و بخشـى از آن آن شـ.
احمد اشرف كوشيده است تا به گونهاى ساختتى، بـرخـى مـوازيـن


 غربـ در زوزگار قاجارها، بسازد.





1- Ahmad Ashraf. Historical Obstacles to the Development of a Bourgenisie in Iran - Studies in the Economic History of the Middle East: Ed: by M. A. Cook. L., 1970. p. 312-313.

اوضاع سباسى و اجتماعى ـ انتصادى ابران ... 09 国
جسين فئودالى ايران داراى اهميتى است بزرگ.


 واگذارى مشروط ـتيول ها ــا حتَ دريافت اجاره ـ ماليات؛ نبودن اقتصاد اربابى، بودن سـه شـكـل اجـاره ـ نـقدى، مـحصولى (جـنسى) و كـارى،
 اسكان داده شده، تصاحب اذوارى حكومت بهدست اشراف تببيلهماي


 صنف سازمان يافته بودند، مـيادت فتودالنها در شهرها و ارتا ارتباط اشراف



 نوزدهم يـ كشـور خـاص قـرون وسـطايى شــرقى بــود؛ در روسـتاها و
 سخنى هم نيست. روبناى سياسى فنوداللى، با زيربناى فئوداللى همخوان






A. Ashraf. Historical Obstacles to the Dvelopment of a Bourgeoisie in Iran, p. 308.
W. Hinz. Iran. Politik und kultur von kyros bis Reza Schah. S. 110.

بود؛ دستگاه ادارى دولت بـا نــمونه سـنتى فــؤودالمى و نــاهدارى هـمـة عنصرهاى سابقهدار ملوكالطوايفى ساخته شده بود؛ ايـدئولوزيى ديـنى قرون وسطايیى تغييرى نكرده بود؛ زندگى و آداب و رسـوم مـردم دجــار
 سياسى و اقتصادى كشّورهاى اروبا درآمده بود. و تنها تحرك كشورهای

 مرمايهدارى يارى (به أصطلاح برخحى از مؤلفان غربى پغربى شدنذال آغاز گرديد) و رشد پسين ايران را در سده بيستم، در راه سرمايهدارى، معين كردند.
بر سر كار آمدن قاجارها و دولت متمركزى كه آنها چديد آوردنده در


 فرمانروايى نامحدود مـناسبان تـوليدى فـــوـودالى و در بـرخـى

 شـوروى تكرار مى شـود.
 توليدى فئودالى ايرانْ نداشتند. آنها نگاهدارى شار شكا هـا هاى سنتى زميندارى

 روحانيون و پديد آوردن ذخيره گسـترده زمـينـهاى هاى دولتـى كــه قـاجـارها
 نخستين تدبيرهاى آنان بود. با آنكه مالكيت دولتـى بـر زمـين (حـتى آن

ذخيره بزرگى كه روزگارى بادشاهان صفويه مىتوانستند در دست خود متمركز كنند) نمىتوانست رشد بيشرو جامعهُ ايران را تأمين كند و دير يا
 ديگرى درباره مسئلةُ زمين تصور كنند و مى بِنداشتند كه مالكيت دولتى بر
 اقتصادى مركزيت سياسى ايران است.
 مىيانت. آقامحمدشاه زمينهاى مـازندران را مـصادره كـرد؛ در اطـراف اصفهان، فتحعلى شاه و محمدشاه زمين ها را تصاحب كردند؛ در گـيلان، ميستان و بلوجستان، ناصرالدين شاه زميز ها را مصادزه و يا خـريدارى كرد. ' بزرگترين زمين.دار ايران، خود شاه بود. او اصاحب كامل زا زندگى و

 عمل، ميان زمينهانى شاهى (خاصه) و زميز هاى دولتى (خالصه) تفاوت
 اجارهكنندگان هميشگى قطعات نه جندان بزرگ بودند و شاه مىتوانـوت

 اين زمين.ها را همجون بِاداش خلدمت واگذار نمىكردنذ. زمينهاى دولتى
 خانها واگذار مى شُد.
در آغاز سدهْ نوزدهم، بخشـى بزرگ از زمـينهاى ايـران در مـالكيت

1- A. K. S. Lambton. Landiord and Peasant in Persia, P. 147-148, 154, 238. 242, 244-245, 253, 256-257.

 3- The Economic Fistory of Ima. 1800-1914, p. 220.

فئودالها بود. نــمى توان بـه گـونهاى جـدى در ايـنباره سـخخز گـفت كـه



 وقف كه در اختيار روحانيون شُيعه و بخشى از آ آن نيز در دست روت روحانيون
 زمينهاهى تيولْ كـه در نــخستيز دهـههاى حـكـومت قـاجارها بـه بـاداش

 و برخى خازها بدل گرديدند.




 بسيارى از پرُوهشخرانا، بر اين عقيدهاند كه مالكيت دولتى، در ترتيب
 نمىكرد و كشاورزان بر زميز هاى قابل كشـت از از حقوقى موروثى ورئى و حقوقى استوار برخوردار بودند.
 كشاورزى فئردالى در ايران ـزمين هاى دولتى، زميز هاى شاهى كه ها هادشاه


[^6]ir ■ اوضاع سياسى و اجتماعى ـ اتتصادى ايران ..
فئودالها (ملكى، اربابی)، املاك نهادهاى مذهبى (وقف)، خرده مالكان،



 مالياتى كه برایى همهُ بخششها، يكسره يكسان باشده، نبوده و نيز گردآآورى






 ايدهآليستى سببهاى رشَد و يا انحطاط نيروهاى مولده رادر روستاهاى

 بزُوهشُران تاريخ اقتصادى كشورهاى خاور نـزديك ايـنـ نـقش. را از آن دولت مىدانند.






 علوم اجنـماعى. 1991، ش ها
A. K. Lambton Persian Scciety under Qajars.



تزهاى اساسـى درباره ماهيت مـناسبات فـئودالى در ايـران، در پــايان

 اثر، از ماهيتِ خودكامگى شُرقى كه بی آن تمدنى كه تا تا اندازها مصنوعى وابستگى دارد ناممكن است و مالكيت دولت بر زمين، ياد شده
 تا با بيروى از سرمشّق صفويه و نادر، زمينهما و حت الداره آنها را با به دست
 مردد بوده كه اين، ماليات بر مالكيت زمين. است و يا اجاره بهرهكيرى از

 اجارهكنندگان موروثى بودهاند، حقشان بر زمين بيشـ، از دهقانان وابسـته
 داشتت. بنابه گفته ك. ماركس، مزارعه با اجاره بـهاتى آذ كـه بـا مــحصولـ


 در ايران رشـ يابد. برخى عنصرهاى اججبار غيراقتصادى، حون افزودهاى

 بسيار آثناى او ويزگى هاى مشترك فراوان داشته، براى وى بآيهاى بوده است تا درباره قانونمندىهاى خاص رشد رشد تاريخى ايران، درباره ثبات و ويا درستتر بگوييـم درباره ركود استبدادهاى شرقى و نيز در اينباره سخن

 2. I. Malcolm. Histoire de la Perse. T. 2. p.X.

در پايان سـه هـجدهم و آغـاز ســـهْ نـوزدهم، نـظام فــودالى پــايان
 قبيلههاى كوجى بر جاى مانده بود، با رشد قابل ملاحظه مناسبات كالايى
 نوغانبرورى گیِلان و آذربايجان، سيادت داشُتند. شارلن عيسوى بر آن است، كه رشد كشـاورزى ايـران را مــه نـيروى



 تنها با اجازه مقامات دولتى و رضاى كئاورزان مىتواند آنذ را بفروشد و يا







 يادآور شده است.
الصل مالكيت خصوصى بر زمين، در قانون سال. رسمى، بذيرفته شده بود. اين قانون را بايد جون گرنهاى نزديكى به تغهيْم

1- The Economic History of Iran. 1800-1914, p. 208.


 4- A. K. S. Lambion. Landord and Peasant in Persia, p. 140. 261-262.

غربى و بورزوايیى مالكيت خصوصى، ارزيابى كـرد. مـفهوم مـالكيت در شرايط اقتصاد رشد يافتهُ كالايى - بولى، كه حقو







 اساسى زمين. از آذ كشاورزانان بردها استا در دهسهاى








 حتى براى كثاورزاذ نيز به تصويب رسيد. ${ }^{\text {ت }}$ 3- A. K. S. Lambton: Landlord and Peasant in Persia, p. 155.

TV اوضاع سياسى و اجتماعى - انتصاندى ايران ...
جون جامعة ايران، جامعهأى جند روشى بود (روش فــودالى، روش
 ثدرسالارى جنسى، خرده كالايى و سرمايهدازی كه زاده مىشـد)، ساخت
 اندازهأى بسياز نازوشّن و نمونهُ بافت بيجچيدهُ لايههاى گوناگون اجتماعى
 با قدرتى نامحدود و فرمانروا و بر جانْ و مالـ. و ناموس مرديم بوده است، صرفنظر از اينكه نام اين خودكامگان شاه باشد، يا سلطان و خليفه و جز اينها. و اين. حكرمت استبدادى، مهر و نشان خود را بـر سـاخت دولتـى كذاشُته و مناسباتى خود ويزَه و سرتاپٍا سيستم مناسبات فنو دالى راكه با مناسبات وابسـتگى اروبـايی غـربى تـفاوتهايى داشت، پـديد آورده و روحــية خــاص اطــاعت مــردم را از ســردمداران فــودالـهــا گـرفته تـا تنگدستتريز دهعانانى كه در بند مزارع بودند ساخته است است.
 "نيرومندترين سرداز، نمىتواند تضمينى براى اموال خرد داشسته بـاشد. وى را مىتوانند، چجوذ بِايينترين مردم، تازيانه بزنـد و بِيكرش را نـاقص


 مىتوانست اصطلِح "جان و مال ما از آنٌ تو است" يديد آيلد. هـيج كس. ياراى سريتجیى از مركرده خود نداشت، خواه اين مركرده شـاه بـاشد، خان و يا كدخلدا. ايـران تـا نـيمهُ ســدهُ نـوزدهم، نــمونهُ بـارز گـفتهٌ ف. انگـلس دربـارهُ

[^7]جچگونگى مناسبات متقابلِ فــوداللهـا بـا حكـومت عـاليه بـود. سـركرده مملكت الهمانا ستيغ همهُ سلسله مراتب فئودالى و فـرمانرواى عـاليهاى بود كه فرمانبردارانش نمىتوانستند بیوى باشند و نسبت به او، همواره در حالت آشوب بودند." ' سرتاسر حكومت آقامحمد شاه و فتحعلى شاه، انباشته از لشكركشى هايى بى شـهار براى سركونب و (افرمانبردار ساختن") فئودالهاى سركش بوده است. بِس از آن، قـيامهاى تــجزيهطلبانه كـــتر
 سالارخان در خراسانت، در بايان سالـها



 جهانگردان غربى ' بنابر معموا'، جهار گروه اساسسى مردم ايران راكه از نگاه حالْ و زوز اقتصادى و حقرقى، با يكديعر سخت تفاوت داشتند،
 (كشَورى و لشكرى) دولت و ولايتها كه از مالكيت موروثى بر زمـيـن



 خانها و بيكهاى موروتى، ب) كسانى كه رتبهُ خانى از دربار گرفته بودند،




2. The Economic History of Iran. 1800-1914. p. 20-69. 100; .J. B. Fraser. An Historical and Descriptive Account of Persia. L., 1834. p. 292.

## اوضاع سباسى و اجتماعى ـ اقتصايى ايران ... 19 اتا

(ص) تقسيم مى شدند و سادات، روحانى بودنشان حتمى نبود. برخى از مؤلفان، ' جامعهُ ايران را در سدهُ نوزدهم، به گونهایى شرطى،
 (نزديكان دربار)، Y) اشراف فئوداله، از جمله سران قبيله ها، روحانيون و

 و از نيمهُ سدهُ نوزدهم، مى شـد مقولات تازهُ اجتماعى را به روشنى ديل، جنانجه بورزوازی، مأموران، روشنفكران و جز آنها.

 داشت. سـيادت فئودالنها، روحانيون بلنديايه، مأموران و بازرگانان بيشتر به نزديكى آنان به حكـومت عـاليه و جـاى آنـها در نـظام ادارى انـي نـظامى بوروكراسى وابستگى داشت تا به اندازه مالكيتشان. از اين نگاه، حكومت
 شُاه (با دريافت مقام درخور دولتى)، يا در همراهى با مبارزة قاجارها براى
 بيشرفت در دربار شاه و درگاه وليعهد (تانتم مقام ابوالقامـم فراهانى، ميرزا
 سردمداران فئودال، تفاوتهاى بسيارى بود. اشـراف موروئى فئودال؛، كه از مقامى بالا عزل مى شـدند و حتى مر بانفودترين فرد خاندانشان بر باد مى مرفت، جز در موردهايى استئنايى (جـانكه در مورد اهـقاب نـادرشاه افـُــار) مــقام عـالى اجحتماعى خـاندان و رفـاه مـادى خـود را از دست نمى2ادند.



1- J. M. Upton. The History of Modern Iran. p. 23.

بڭوهشهايى بيرامون تاريخ نرين ايران
$v$.

غـيرمنقولْ بـودنل. شــاهزادگـان بـى شـمار و اعـقابشان، مـى توانسـتند بـر مستمرى خونب دولتى يا مالكيتى بر زمين، مـعامى عـالى در شـهرى كـه مىزيستند و بر امكان دريافت مقامى بالا براى اعقابت خود در دسـتگاه
 هميشگى از يكديگر، اين بخش از گروه ممتاز حاكمة ايـران قـاجارى را

 دناع كنند. انـرادي كــه در دزبـارهای تـهران و تـبريز، پـيشترفت مسىكردند و از خانواده هايى غيراشرافى بودند، به ;غم رسيدذ به بالاترين مـقام دولتـى (صدراعـظم و جـز ايـنها) و گـماشتتن خـويشـاوندان خـويش در جـاهـاه مناسب دستگاه ادارى ـ دولتى، به رغم دريافت درآملدهايى كلان (قـانم مقامها و به وبزه حاجى ميرزا آغاسى، ثُروتمندترين مـردم ايـراذ بـو دوند؛ منوجهرخان نيز در دم مرگ ثـروتى سـرشار داشـت) و خـريد زمـينـهاى


 همهُ دارايیى خويش را از دست مىدادند و فرزندانشـان بـى درنگ از در دربار رانده مى شدند ــاغلب بـى حتق بهرهبردارى از دارايیى بدر كه به مسود دولت
 مهانعت مىگرديد. در اين مورد، تنها روابط خويشاوندى سببى با قاجارها و يا خاندانذهاى برجسته مىتوانست فـرجـى بـاشـد. در جــنين صـورتى، فرزند دربارى مغضوب؟ در حمايت بزرگان بـود و مـىتوانسـت بـه يـارى
 شـمار نسبى اين بخشّ از سردمدلاران حاكم كه توانسته بودند مستقالانه

اوضاع سباسى و اجتماعى ـ اتتصـادى ايران ...
در همان بالا بمانند، بسيار اندك بوده است. داشتن تحصيلات اروبايى،


 خانهاى قبيله، كه از حكومت عاليه دور بودند، صـاحبان




 تركيب مالكان "نويز" متحركتر بود. به هيجِ روى براى همة آنـي


 مالكيت خصوصى زا بر زمين تضمين كرده بوده با اين. همه برخى از از اربابان ناجار شـدند كه بسيار زود بـا امـلاك خـود وداع كــنـند. بـازرگانان



 مدهْ نوزدهم، اين روند تازه آغاز شده بوده

 اندازه املاكى آنان، درآمدها، وضع حقوقى و رفتار زمامداراران با آنها يادآور ثــده است. شُمهار درصدى لايه حاكم (از جمله، بازرگانان و روحانيون)،

بسيار اندك بود: 9 تا • \%\%.
مالكيت بر زمين، بنياد اقتصادى حكومت فـئودالهمـا بـر ايـران بــود. نزديكى با حاكميت دولتى و دريافت مقامهاى ادارى بـه تـحكيم حكومت و نفوذ آنان انجاميد. گذشته از اين، از همان آغاز سدههاى ميانه، جيوندى نزديك ميان فئودالهها با بازرگانان بوده است و آنان در بازرگانى داخلى و خارجى شركتى فعالـ داشتهاند. اين سنت در زيمـهُ سدهْ نوزدهم

 عمده، خـريد امـوالـ غـيرمنقولـ در شـهرها، اجـارهُ دكـانها ها و بـازخـريد مالياتها)، گسترشى بسـ بـززگ داشـته است. جــانجه، درآمـد مـالكان
 كاروانسراها)، از داد و متد كاروانى با هـندوستان، بــنيادهاى اقتحسادى

 مى نماياند. فريزر، انحطاط اخلاقى طبقههاى حاكمة ايران را در آغـاز سـالـهاي آلـي









1- I. B. Fraser. An Histurical and Descriptive Account of Persia, p. 2\%.

Vr اوضاع سباسى و اجتماعى ـ اقتصادى ابران ...
هر جند، كوجيان نزديكى به •ץ٪ مردم ايران بـودند و تـيشوايـان عشـاير
 در واقع موقعيت آنان تا انداز انى تغيير كرده بود













 مىتوانست، اشُراف قيبلهما را با دادن مقام، هدايايا و وعده، به دربار تهران وابسته مى مساخت.







## VF

عامل ها و با آزكه موازين حقوق عادى و شُريعت كه در سدههاى بـيايىى پِيد آمده بودند، رفتار دهعانان را سروسامان مى دادند و تا انـدازهاى از آنان حمايت مىكردند، حالل و روز دهقانان سـخت تـباه و آنـان يكسـره بى حقوقَ بودند. (اندرز" آقامحمدشاه بسيار درخور نگرش, و نمايانگر روش او نسبت
 به كار آنان وابستگیى داشته است. به گواهى رضاقليخان هـدايت، روزى آقامحمدشاه از باباخان خواست كه خواهشـى بـرآورده شـدنى بكـند و


 خطاست، زيرا تو با دهقانان نزيستهاى و تصورى از وضع اين عوامالناس


 اين تشُر باييز را بايد باكار سرگرم كرد تا فراغتى از كار نداثته باشُسند. اگر


 گرش گرديد. در روزگار فتحعلى شاه، دهقانان وقتى براى فراغت نيافتند.
 برآنند كه در ايران حقوق سرواز نبوده امست. گ. دروويـل نـوشته امتا
 مانع از خشَونتبارترين بهرهكشـى ها از دهـقانان و بـى اعتتنايى بـه قتَـر

[^8]Vه ااوضاع سياسى و اجتماعى ـ انتصادى ايران ...





 مزارع را آتش زد.


 زمين در زندگى چند نسا نـلـ برخور ردار بودند.







 بارى بودند كه براى كار خرده،



اــ ممانجا، ص ITF. r. بنكريد:ك. مازكس.



مى میرداختند. ' در گيلان، در نيمهن سدهْ نوزدهم (اسيستم مثالثهل پديد آمد كه بنابر آن، توليدكندگان ابريشم، از خريداران عمده ارمـنى، ايـرانـى و
 كه فرآورده خود را با نرخى كه معين شده، بغروشند. اما، از آنجا كـه بـهـ مصالح بازرگانى انگلستان از اين سيستم گزن انگليس ـكوشيد زيان اين كار را به حكمران گيلان و حتى به حاجى ملا رفيع رهبر مسلمانان ثابت كند.

 نيمهُ سدهْ بيستم مىزيستهاند. ${ }^{\text {T }}$ ' و نسبى، مىتوان اين انديشه را پِيرفت. يعنى درآمد كشناورزان در همان


 تمىكردند، ابه وضع املاكك و بهبود زميندارى كمتر توجه داشـتـند و بـه

 دهقانان به سود خويش بود. در نظام فنودالى، رفتار با دهقانان در واقـع رفتارى غيرانسانى و وحشيانه بوده است. مسىكردنن، بــه غـلـ، و زنـجير مـىكتيلدند و وادارشــان مـىمساختند كـه

The Economic History of Iran. 1300-1914. p. 226-242.

The Economic History of Iran 1800-191t.p. 227.
3. N. R. Keddie. Historical Obstacles to Agrarian Change in Iran, p. 4, A .
K. S.Lambton. Landlard and Peasant in Persia, p. 143-145.
 دـ همانجا.

نزديكانشان را پيشكش كنند. (ابى عدالتى، فشار و تعدى و بـى قانونى در مورد دهقانان، كارى عادى به شمار مىرفت".' درآمد خانوادهُ كشاورز، حتى براى قوت لايموتش هم بسنده نبود.
 عليه نظام فئودالى در روستاهاى ايران شــد، كـه بـه وبـرّه در نـيمهُ سـده نوزدهم شدتى بيشتر يـافت. بـا ايـن هــهـ، قشـرهـرهاى بـايين مـردم كـهـ از حكومت واقعى بسيار دور و آمو خته شده بودند به هر حكومت عاليه كه "اعـطاى الهـى استال روشـى احـترامآمـيز داشته بـاشند، بـراى دودمـان قاجارها بى خطرتر از همه بودند. دشوار است بتوان درباره: قشربندي دهـقانان در نـيمهُ نـخست ســهة نوزدهم سخن گفت. سمر برآوردن افرادى مرفه و كاربر و "اموفق" از ميان تودهُ دهعانان، روندى است طبيعى. در مـنابع ســههاماي مـيانه، مـطالب فراوانى هست در اينباره كه برخى از دهعانان، باززگان، بيشهور، مأمور و يا روحانى مشهورى شدهاند. در سدهُ نوزدهم، امكان گذار از يك گروه اجتماعى به گروه اجتماعى ديگر، بى اندازه افزايش يافت ـ سـربازانى هم كه در شهرها مى ماندند وضع اجتماعى خود را تغيير مى دادند. مردمى كه براى يافتن دستمزد به شُهرها و يا حتى به كشُورهاى همسايه، جنانكه به روسيه مىرفتند، به ندرت به ديار خود بـازمىگتـتـنـد. بسـته بـه افـزايش
 ديگرى بديد آمد. رشد شـهرها، تأييد ديغرى است بر بيشرفت هايى كه در روستاهاى ايران آغاز شده بود.
از تناقضات اين است، كه با بودن نوشتههايى بسـيار دربـاره زنـدگى دهقانان و يك دوره آثار دربارهُكيُاورزى، جنانجه دباره شالىكارى، توليد
 نوزدهمه، به هيج روى بسنده نبوده است. جاى جـماعتهایى رومـتايى،
 بودن آن، هنوز ماية بحث استا
 فئوداللها، مأموران بالارتبه و ميانهاى مم كه از مححافلِ نئودالى



> بودند.










 شناخته مى شـود.





1. Hamid Algar. Religion and State in Iran. 1785-1906. The Role of the Ulama in the Qajar Period. Berkeley - Los Angeles $196 \%$.

اوضاع سباسى و اجتماعى - اتتصادى ايران ...
افشـارها بر سر حكومت، بهانههاى مذهبى به حساب نمى آمدند و علماى

 داشتند كه به علما امكان مـى داد با فعاليتى بيشتر در امور جامعنه شـيـعى ايران و دولت ايران دست داشته باشند. رسيدن قاجارها به حكومت، مايه وجد روحانيت شيعه نگرديد. آرى،
 نمىتوانست مورد تأييد روحانيون جهار مركز بزرگ تشـيع؛ مشـهـد، قـم، اصفهانْ و شيراز باشد. آن سلسله مراتب روحانى كه نزد در دربار تهرانْ پِيد آورده بودند، زير نفوذ بزرگ شاه و اطرافيانش. بود و از مياست داخلى ورانى ور
خارجى حكومت پشتيبانى مىكرد.

قاجارهاى ترك، به شهرنشينان كه علماى شيعه به آنان نزديك بودند، وابستگى چِندانى نداشتند و نمى توانستند بـى برقرار كننـ. آقامحمدشـاه، گامهايى برای برقرارى ارتباط با آنان برداشت

 زمين" (ظل|اله فى الارض) هستند. او با امتعمالى شراب و افيون مخالفت كرد، از ملايان خواست تا با مستى و اعتياد مبارزه كـنـند و نـيز بـهدست انـتا مادرش. هدايا و بولا براى روحانيون عالى معام سُيعه به عتبات فرستاد تا از دعاى خير آنانْ برخوردار شود. عتبات نيز دودمـان تـازه را بـه رســميت

شُناخت.
با اين همه، قاجارها تـلاش نكـردند كـه روحـانيت را بـه ادأره دولت



## 1. Hamid Algar. Religion and State in Iran. p. 42.


A.

به آنان امكان مى داد استقلالى داشته باشند، گاهى از كـارهاى قـاجارهـا انتقاد و گاهى از آنها پشتيبانى كنند و ميان مردم محلى (جامعه ديـنى) و

 روحانيت را بيشتر ساخت و به تحكيم و اسـتوارى بـيشتر تشـيع كـه بـه گونهاى "شكلى آگاهى ملى بدل شـده بود") ' يارى كرد.


 روحانيت بود. به وبزه اوقاف از اقلام مهم درآمل بود، كه به رغم مصادره


بسيار داشت.
در نيمهُ سدهُ نوزدهمه در ايران جِند مجتهـد بودند كه بـه گـفتهٌ مـيرزا
 ميدمحمد باقر شفتى ـ مجتهد اصفهان ـ زمـينـ هاى بـهناورى در ولايت
 محكمه و اجراكنندهُ احكامى بود كه خودش صـو صادر مىكرد: به سكــم او

 تلاض داشتند با تدبيرهايیى گوناگـون، از مــويى نـفوذ آنـها را در كــــور محدود سازند و از مويى ديگر، با يشتيبانى و انعام آنها را رام كنند و زير كنترأ خود درآورنن. شيخالامـلام و امام جـمعه هايى كـه از مسـوى دربـار

1. G. Scarcia Kerman. 1905-Annali del Instituto Universitarin Orientale del Napolo. T. 1963. p. 198.
r.r



اوضاع سباسى و اجتماعى - اقتصادى ايران ... 11 [0]
تهران در همهُ شهرهای ايران گهاشته شده بودند، هزينهشان با مـقامات بوده مستمرىماى كلانى مى گر فتند و طبيعى است كه از همـن تدبير هاى حكومت تهران پشتيبانى مىكردند و مجرى سياست حكومت در مسحلـ
 از احترام مؤمنان برخوردار نبودهاند و به آنان جون دستنـنـانـاندگان تهران
 مى داشت كه با آنان محترمانه زفتار شود. گذشته از اين؛ چجنانكه معموا بوده است، مجتهدانى برجسته در اين مقامها گمارده مى شدندند كه اين نيز خودبهخود، مايهُ احترام متدينين براى ايشان بوده اسـت. رفـتهرفته، ايـن مقامها نيز موروثى شدند. روـحانيونى كه از تهران فرستاده میى شـدند، به محيط محلى خو مىگر نتند و محلى مى شدند. مقام شيخنىالاملام تهران نيز


 امام جمعه، در ميان مسلمانان شهر نفوذى بسيار داشته است. ' مجتهدان عالىمعام، در ميان علما از اعتبار معنوى بسيارى برخوردار بودهاند. بر همين اساس. بود كه آنان رهبرى جامعهُ تشيع را انجام مى دادند و مردم در مورد مسائل! مناقشـهآميز مذهبى و يا حقوقى بـه آنـان رجـوع مىكردند. نفوذ مياسى، حقوتى و الخلاقى آنان در ايرانِ روزگار قاجارها،
 و شارع است كه مىتواند رهبر مسلمانان باشـد. از ايسنرو بـراى مسجتهد شـدن و رميدن به اجتهاد ـ حتق و استعداد تفسير قـوانـين ديـنى ــ انســان مى.يايست، الهيات، اصرل دين، فقه و شـرعيات را بداند.

1. Hamid Algar. Religion and State in Iran. p. 18.



بئومشمايى يرامون تاريخ نوين !يران

در همه سده نوزدهم، براى روشنتر شدن نظرها درباره جـا و مـقام

 جاى روحانيت شيعه در جامعهُ ايران، معين مىگريرديل.




 بزرگ داشتند. '

 نوزدهم)، در ايران تنها جهار مجتهد برد درند.




 جنانكه اسماعيل، زائين، محتاطانه، با يادآورى گزارش سفير انگلستان كه بيشنهاد كرده بود تدابيرى برای برجيده شدن مركز مـذهبى در اصفهان
 شـكا. گرفته بود.
 1. Hamid Algar. Religion and State in Iran. p. 17. 34.
2. J. Malcolm. Histoire dela Perse. T. 2. p. 252.



در روزگار فتحعلى شاه، گرايش روحـانيت بـراى شـركت در زنـدگى سياسى كشور و مداخله در احكام زمامداران، بـا فـعاليتى بـيشتر نـمايان
 كرفت. تلاش ميرزاتقى خان اميركبير براى كاهش. نـفوذ روحـانيت، مـايه مـخالفت روحانيون با صدراعظم نوين و عزلـ او گرديد. امام جمعهُ تهران،
 شس هزار نفرى گردآورد، كه خواهان عزل اميركبير شدند.

لثر فراماسوذها (فراموشخان

 ريروى كنتد، زيرا اكثريت مطلق. روحاتيون شيعه، با بابيان مخالفت كـر كـرده بودند. دز نخستين سالْهاى فرمانروايى ناصرالديزشاهـ زميز ماى وقف تا

 فعالانهتر شد و در تهران به ابتكار شاه ساختمان ويزُ: (تكيه دولت)، براى مجالس ممگانى شيعيان در روزهانى سوگوارى احداث گرديد.
 بود. در روزگار قاجارها، مشهد رفتهرفته، جنين مركزى شد. متولى باشـى ــمباشر اصلى اوقاف مركز مقدس شيعيان در مشهـد -ـسِ از والى دومين
 از مجتهدان، حنين نقشى در ادارهُ دولت داشتهاند.
 عملى كردن تصميمات خويش از لوطيان بهره مىكرفتهانـد. لوطـيان، بـر

 3. Hamid Algar, Religion and State in Iran, p. 15.

اساس نتوايى كه مجتهد مىداداد، جون نيروى اجرايى فعاليت مـيكريردند.


 بيگانگان (براى تالاز سفارت روسيه، عليه انحصار تنباكر)، عليه قاجارهـ رها



 بازهم نمىتوان ازفعاليت گسترده رو روحانيت در صحنا





 هندى ــرا بخخش كردند كه گريا همهُ دارايى خود را را وتف كرده و و درآمد
 بغداد، ميان روحانيون شيعه تقسيم شورد








Aه اوضاع سباسى و اجتماعى - اتتصادى ايران ...
بودند، بركنار شدل؛ امام جمعهُ تهران كه اميركبير او را بركنار كرده بود، لز انگليسى ها استمداد كرد.
در روزكار نخستين تـاجارها، فـعاليت فـرقههاى حـوفيه بـه گــونهاى.
نمايان، شـدت يافت. جهانگردان، بـودن خـانقاههاى درويشــان، فــاليت

 حاجىميرزا آغامسى، نخستين وزير محمدشاه هم كه نفوذى بسيار بر شـاه داشت، صرفى برد.


 كزاشته بود.)
 همدان، همحجنانٍ مركزهاى نعمتاللهيان بودند؛ اين فرقه، تأثيرى بزرگِ بر علما گذاشته بود.
روحانيت شيعه كه بنابر معمولن، نسبت به فعاليت صوفيان در ايـران،
روشى دشمنانه داشت، براى مبارزة مشترك عليه هواداراذ باب بـا آنـها
متحد شد.




> 1- Aمانجا. ص FA_F9.
 r.r.

Hamid Algar. Religion and State in Iran, p. 108-120.
5. J. Matcolm. Histoire de la Perse. T. 2, p. 421.
6. Hamid Algar. Religion and State in Iran, p. 37,39.
 را اجرا مىكردند. در روستاها وظيفهُ حاكم شرع يا ملايان و در شـهرها با با











 جيروزى انجاميد.
 مـدهها به آنز خور گرفته بودندن به تثبيت نفوذ معنوى يازى مىكرد.









[^9]اوخاع سياسى و اجتماعى ـإتصـادى ايران ...
با درنظر گرفتن اين نكته، دو دوره را در رشد شهرهاى ايران مى نماياند.
 سىىام سده: بيستم) و ب؟) دوران آغاز رشد صنعتى شهرها (از سـالههاى سى'م). در نيمه نخست مدهُ نوزدهمه توليدات بيشرفتهُ بيشَوروى، بازرگانى و
 محدوده شهرها در سدهُ نوزدهمه باغ و بسـتانى بـود كـه سـبزى و مـيوهة شهر ها را تأمين مىكردند. بيشتر مردم شـهرهاى خـرد و مـيانه و درصــد
 نمىتواتْ ديدگاه روندملى را بذيرفت كه اتوليدات بِيشهورى و بـازرگانى


بزرگُ دزست است.
الززيابیى اهميت شهرها از سوى و. ا. لنين، در مورد شـهرهاى بـزرگ ايرانْ هم كه نقشَى برامميت در تاريخ ايران داشتهاند بسيار صدت مىكـركند.


 پِيد آيى روش, سرمايهدارى به سرعت آغاز گرديد؛ شـهر، جوانه فرهنگ
 هرورانيد، هسته اماسسى پانيروى محركه، را ماخت و سازمانهاى سياسى و شكل هاى تازة: حكومت را یديد آورد. شـــارل عــيسوى، هــنگام بـرُوهش دربـارهٌ تـركيب مـردم شـهرهاى كثورهاى خاورميانه در ملده نوزدهم، هـمسنجـىماى درخـور نگـرشى



ي
دارد. ميانگين شهمار مردم شهرها در كشَورهاى مسلمان خاورزمين دَه تا
 بوده است)، در فرانسه دَه درصد، در آلمان كمتر از ذَه درصد و در ايالوت
 دربارة تركيب اجـتماعى مـردم بـيشتر شـهر هاى ايـران، مسىتوانٍ از روى
 در قلمرو أيران بودند، قضاونت كردا
 مالِياتى نزديك به ه هزار تومان تقل و IVV خروار غله گُردآورى مىشـد.
 شهر نزديك به • • 9 خانواز و YVQ دكان بود) شهر • • هزار تومان بوده است. شهر اردوباد با 0 / هزار تن جمعيتش، هر مالل بـه مـقامات ايـرانـى - ^.. VF دزون شهر؛ IV/0 هزار تومان دز مـأن بوده است. خانوادهُ برخوردار از امتياز میىزيستند كه ^درصد آنها بيك و سـلطان، درصد افسر، I درصد نهايندگان روحانيون عاليمقام، Y درصد آخوند و ملا ا F
 برخوردار از امتياز، انـدكى بـيشتر بـوده امـت. در ايـروان كـه بــــعيتش



1. The Economic History of Iran. $18(0)$-1914. p. 102-103.
 rrar rernt



اوخـاع سباسى و اجتماعى ـاقتصادى اير!ن ... 19 (i]
 روحانيون مسيحى ' FV• مسيتحى يك كثـيش داشتند. با آنكه، هنگام مبارزه قاجارها براى حكومت، مردم شهرنشين بيش از مردم روستا و زمين.دار آسيب ديله بودنله، باز هم زندگى در شر شهر از امنيت

 اقـتصادى چسى از مـصانيب طـبيعى و عـمليات جـنـگى، هـر جــه زودتـر سروسامان يابد. اشـراف زميندار هم در شهر مىزيستند. مـقر خـانهای
 بيشترى وردست بـراى خــدمات و نـيز خــواهـان تـوليل بـيشتر كـالاهاى بيشنورى و فراوردههاى كشاورزى بودند.

 محله ميسر مى ماخاخت كه از حق هر عـضو جــنين اجـتماعاتى در بـرابـر
 مراكز دينى ناديده گرفت. در اينجا، مجتهدان، قاضييان، واعظان گوناگون مىىزيستند و مدارس دينى داير بوندند و مراســم پـرطنطنه و بـرجــمعيت مذهبى بربا مى شدند. بازار، مركز اقتصادى شهر بود. شهرهاى بزرگ، هـر هـر يك داراى
 بيگلربيخ ـ حكهران محل ــ صاحب بازار بود و به فرمان او بازار در هر دم مىتوانست تعطيل, شــود و نـمايندگان بـازار بـا هــديه و تـحفه از وى خوامش مىكردند كه كليد بازار را بازبسر دهد.

- 9. 

اداره: بازار با داروغه و هم او بود كه هنگام بِـديد آمــدن اخـتـلافنظر



 ولايت مازندران مى دادند. داروغه اغلب ميزاندار و ناظر بر درست بودن

 بيم متهم شدن به فروش كا كالاها نامرغو
 بيشتر در بی داشت، دم فرو مىبستند.
 باختر، سود اقتصادى و شكوفايی شهرها و اهميتى زا كه ايِن شكــرفايى
 مىكردند.





 را سروسامان مى دادند، نرخها ما را معين مى مكردند.



91 اوضاع سياسى و اجتماعى - اقتصادى ايران ...
ممينجا سرجشـمه مىگرفت.

در ايران، همهُ شهرها يكسره، در اختيار فنودالهها بود و از شهرهاى „آزاد"ه و يا شـهر هاى شـاه، خـبرى نـبود. شـاه مـىتوانست بـه درآمـد و بشتيبانى پايتخت و تبريز كه وليعهدنشين بود و چند شهر ديگر تـناعت
 برمى خاستند. فرمانروایى بزرگ تنها يس از اينكه با سیاه به شهر درمى آمد
 جمع آورى كند. در نـيمهُ نـخست سـدهُ نـوزدهم، بـازرگانان از نگـاه شـمار و تنفوذ، بزرگترين گروه اجتماعى در شهرهاى ايران بـودند. بـازرگانى درونـى و بيرونى دز دست همين گروه متمركز شده برد. ويزگى بازيرگانانان ايران كه
 فئودالها و روحانيون بوده است. خزانه شاهى و برخى از اعيان و اشراف در اين بازرگانى مشاركتى فعالل داشتند. اغـلب، بـازرگانانان بـه نــمايندگى اشراف فئودالل فعاليت مىكردند و به دادوستدهاى بزرگ مى برداختـند و با آنكه اينان در واقع سرمايهُ نسبى اندكى داشتند، مردمى بسيار ثروتمند به شمار مى آمدند. گهگاه شركتهای آى بازرگانى هم يديد مى آمدند كه بيشتر
 بازرگانانْ، اغلب وظيفه هاى ديِيلماسى را هم انجام مى دادند.

 مى مرديد و به ويزه سركردهُ بازركانان (تاجرباشى، ملكالتجار)، يكى از شخصيتهاى اساسى شهر بود. اما، با اين همه و به رغم وابستگى ميان مردم سوداگر و بيشُورو، الشهروندى\# در ايران پاى نگرفت.

1. A. Gobineau. Trois and en Asie p. 1859 p. 392.

## بَ






 شُدهاند.




















Ar اوخاع سياسى و اجتماعى ـ انتصاءى ايران ...
نيمن نخست سده نوزدهم، به استثناى دو سه مــال، مـبادلات بـازرگانى
بيو مته رشد مى يافت.
بازرگانان ايران، بسته به سرمايهاى كه در اختيار داشتند، به جند گروه تقسيم شده بودند. گروهبندى رسمـى براى آنان نبود، الما مى توان گفت هـم
 كه اين و يا آن بازرگان سرمايهاش چرمه اندازه است. بازرگانان بيگانه هم،

 بسيارى بر اين. زمينه بديد مى آمد كه كنسولگرى هاى روس و انگليس. را
 بولى به سود بازرگان خود بستانند. مقامات ايـرانـى بـارها بـه كـنسولـها گوشزد مىكردند به بازرگانان خود هشـلار دهند كه برخـى از بـازرگانان ايرانى گرايش دارند خود را غنىتر از آنجهه هستند بـنمايانـند تـا بـتوانـنـد كالايى بيشتر به نسيه بگيرند. سوداگرانى كه بيشتر از 0 هزار تومان سسرمايه داشـتند، از بـازرگانان

 مـى شدند.' در آغاز ســده نـوزدهمه، بـازرگانان بســيار ئـروتمتد در ايـران انگشتششمار بودند. در تهران، مسيرزاتـقى رئـيسالتـجار تـهران، يكـى از

 - نزديك به • اندكى از وى كمتر بود. در اصفهان تنها سه بازرگان بودند كه ثروتهند به


The Economic History of Iran, 1800-1914. p. 25-26. :Tい :1AVf
（كه با هندوستان دادوستد داشت）．سر مايةُ اينان را به 1／0 ميليون فرانكى




 گاهى مبلغنّ به صدهزار تومان مىدسيد، مىتوان غـيرمستقيمه، دزبـارة

 هنو جهرخان معتمداللدوله كه در اصفهان مى زيست بسيار زود تروتمند شـد و با روابط بازرگانى اش．با هندوستان، بغداد و ماوراء قفقاز آوازه برآورد．او



 فـرمان حــاجى مسيرزا آغـاسى و بـه ايـن سـبـ كـه گـويا ابـريشم از آن منوجهرخان بوده است معادره شل．در سال

 تومانشُ را بردند و در ضمن به او گفتند：＂افرمان دادهاند كـه تـو را لخت
 بوده مِلك داويد را برخالان قانون تصر فـ كرد．خود داويد 1 هزار تومان


 ．l｜ターIヶ人

اوضأغ سياسى و اجتماعى ـاتقصادى ابران ... 40 回
هسر على نقى به نقى ممداف بازرگان مسكو كه در مال
 از روى كــالاهاى وارد شـــله و صــادر شــــهه نـيز مــىتوان دربـاره
 قسطنطنيه به ارزش شr ميليون و YA^ هزار روبل كالا خريده بودند. آنها
 آلمانى، دستكم • . 9 هزار تومان بدهكار شده بودند.
 داشتند. اينان بنابر معدولٍ به بازرگاني عملده و بيشتر به داد و ستد قماش مىیرداختتند و بنكدار ناميله مى شدندند.
 تومان. اگر اينان شركتى هم در بازرگانى خارجحى مىكردند، بنابر معمول يكجا مى شدند و كالاها را به نسيه مى (AMA.IAFV خريد مردم بايين. آمل، اين بشخش از بازرگانان ورشكست شـدند و به ساى مياه نُـُستند. كُـدينتس، ســركنـسولِ رومـيه، تــحرك كـند مسرمايه را در ســالـهاي

 مناسبـت كمبود تند سسرمايهها، ربـع صسرافـى در ايـران بسـيـار بـالا بـود. بازركانان اروبايیى در اين مـالذها وـث درصد مىكرفتند، اما در ايران ميزان








بهره ثول • . . . .
مقررات بازرگانى و محاسبات بينالمللى، تازه در ايران رايج مى شـد
 به بهانهُ كيفيت بد) مانع از رشد بازرگانى برد برد



 نخستين نوبت خواستاز برداخت حواله و براتها شوند (بنا به خواهـر



 زينإلعابدين. بازرگان، بر روى همه اموالا وى و نيز كالاهاى تـقىممدافـ


 حساب بدهكارى كه گويا زينالعابدين. به وى داثته است تصا ري ري كرد.
 در آنجا فعالل مايشاء بود و كسى حتى جسارنت حنين ترسشى را نداشتال.

V19 • هروبل. از املاك او شد.'

 مى شدند، مىتوان گفت كه از موازين رفتار با آنان بوده است. بس از مرگ

[^10] سامخِِتسكى كه به تابعيت ايران درآمده بود، يكسره بى خانمان شــد. در سال 1AFAم. محب على خان ماكو حكمران كرمانشاه، از ناصرالدين شاه كه برای تاج و تخت مبارزه مىكرد پشتيبانى نكـرد (سـتس از كـرمانشــاه
 بازرگانان تبريز و نيز در معاملات جند سوداگر در خر خوى پول گذاشته بود.
 و دستور داد بپل محب على خان ماكو از همة بازرگانان ستانيده و مصادره
 كلان از معاملات، جِه بِامدى براى دادوستد آنان خواهد داشت. در نخستين دهههاى سدهٌ نوزدهم ـ هر جند كه جند داد دستور مقامات تهران و وليعهد درباره بهبود بازرگانى با زوسيه، انگلستان، هند و تركيه بود


 روسيه را سروسامان مىداد. ه. $\ddagger$ عوارض بازركانى نيز معين كرديد.

 ديگر نيز، از شرايطلى همسـان آن برخوردار گرديدند. چنانحه، در قرارداد
 بخواهند، با بِرداخت ها٪ عوارض به دادوستد بيردازند؛ در تهران و تبريز

 كالاهاى خود به ايران، همسان بازركانان روسيه عوارض بــردازنــده امـا

[^11]

 عوارضى میيرداراختند.
بازركانى خارجى ايران، از سوى حكومت تهران تمام



















> I. I. r. عـ

3- J. Malcolm. The Melville Papers. L., 1930: The Economic History of Iran. 1800-1914. p. 262-267.

49 اوضاع سياسى و اجتماعى ـ أقتصادى ايران ...
شور، تنباكو و برخى فراوردههاى چِينـهوران ايران را به آنجا مى فرستاد. از كرانههاى درياى سرخ، از حبشه (اتيوبی) برده و قهوه و و از كرانههاى خليج فارس، مرواريد و جامه به ايران مى آوردند. ايران به اين بـخشه وها تـالى،





 فرآوردههاى استادان ايرانى به تركيه فرستاده مىشد. ايران از افـعانستان نيل، شال كشمير، مواد مخلدر و ريواس وارد مىكرد و به آنـجا كالاهاى
 بيشـهوران اصـفهان و جـز ايـنها را بـه مـبلغ V تا 1 بـاز بـيش از واردات، مى فرستاد. مىتوان گفت كه بازرگانى ايران با بخارا در سطحى برابر بوده

بايد كفت كه بازركانان ارويا (توماس استرلينگ و ديگران) مـئن نـياز


 بيسُتر در دست بازركانانان اروبايیى و كرو ه كو




1. A. k. S. Lambton. The Case of Hajji Abd al-Kazim A Study of the Role of the Merchant in Mid-nineteenth Century Persia.- Iran and Islam. Edinburgh, 1971, p.331.
(..

بازرگانى و مالى داشت، وى را از مردم قندهار مىینداشـت. او خودش را

 صرافى نيز مىیرداخت. او با اعضاى دودمان حاكم بستگى داشت: يكى

 كارهاى وى مشاركت داشت و او نيز بسيار تروتمند بود.

 مىكوشيد حت دريافت عوارض گمرى زا به بالاترين نرخ بفروشد و اين


 بگذرد و به رغم اينكه برایى كاللا دز گهركى ديگر هم عوارض

 میگرفتند كه دازاى وـزگگى حمايتكنندگى بود و ورود يا صدور برخـى
 اغلب جنين مى شد كه بنا به تقاضاى بازرگانان، گونهاى انحصار ورود يـا وـا صدور كاللاهاى معينى به يك سوداگر واگْار مىگرديد و در ضمن سود اساسى چنين محدوديتى از آن خود بازرگان بود. به مقامى هم كه ســند واگذارى حت انحصارى را امضاكرده بود، حيزكىى مـى رسيد و خزانغ دولت هم دزعمل هيتِ سودى از اين كار نداشت. جنانجه، قاتُممقام، بازرگانان تبريزى گَديَش شيخ كاظم را جون شـخص مسئولِ بازرگانى روسيه و ايران معين كرد. محتواى رقم به امضاى وليعهد جنين. بود كه هيج بازرگان روسى ريى


بىرضای شيّغ كاظم حت ندارد در ايران به دادوستد بـردازد، كالا به ايران وارد يا از ايران صادر كند، از خدمات دلالْماى محلى بـهره گـيرد، و در
 نخواهند پذيرفت و باسخگُوى خساراتى نخواهند بود كـه بـه بـازرگانان

روسيه زسيله امست. ذ. به زاك، كنسول روسيه به اين. تصميم اعتراض. كرد، زيـرا انـحصار بازرگانى روميه و ايران در دسـت چنـد سـو داگـر ثـروتمند ايـرانـى بـراى مسصالح بـاززگانان رومــيه زيـانآور بـود و امكــان مـى داد كـه نـرخ هايـي خودسرانه برای كالاها برقرار و مهلتهايى خودسرانه برای پـرداختـهـا
 امور بازرگانى زا به وى سپرده بوده اين رقم را لغو كرد و آزادى بازرگانى و

روسيه در ايراذ دوباره احيا كرديل.

حكومت ايران براى محدود ساختت رخنه كالاهاى خارهـى
 مناسب و حتى انبارها به برخى تدبير هاى ححمايت كتنده دمت بر برد ور وحتى مـفر بازرگانان ايرانى را براى دريافت كالا بـا كشـتى هايى كـه از آن اتـباع روميه بود و با آن كثتتىها به امتر آباد، رشّت يا يـيربازار كالا مى آوردند ممنوع مساخت و نيز اجازه نمى داد كه راههاى كنار مرز ترميم شـود.
 كوسفندى كه در ايران بود در تهيهُ ماهوب مورد نياز ارتشك، به اين. انديشه افتاد كه از ورود ماهوت خارجى به ايران مهانعت كند. اما جورن هنوز در
 كثيـلـ '
درباره: تشديد تضاد ميان بازرگانان خارجى و داخلى، شـواهد بسيارى


هست. صدور مادههاى خام برارزشى كه براى توليدات بيشهورى محلى

 برقرار كنند. واكنش. بازرگانى و بيشهورى، به وزود كالاهاى خارجـى بـه

شارل عيسوى دزباره اعتراض سوداگران ايران عليه ورود منسوجات انگليسى كه به ورشكستگی بيشهوران ايران ايران مى انجاميد و درباره اعتراض



 گرديد.
 بوده است، مقامات محلى حق نداشتند در منطقه حكومت خود بى اجازه:

 دادوستد به بازرگانان روسيه (گ. ى. إزيواندف و ديگران) در استرآباد، كه

پيش از آن بازرگانان روسيه در آنجا نبودند، خراستا حكومت از دادوستد و قاجِاق بازرگانان آگاه بود و بنابر معمول آنها را





## 1. The Economic History of Iran. 18100.1914. p. 76.





خواستار شدكه كالاى اين. بازرگان را بـه وى بـازگردانـند و يـا بـولـ آن را بيردازند.
در بسيارى از رشتههاى توليد بيسـهورى، وظيفهُ توليدكننده و فروشنده
 سوداگر واحد فـرآوزدههـاى خـود را بـه بـازرگان عـمدهفروش ديگـرى نمى فروخت و يا آنها را بنابر سفارش بازرگانى ديگـر تـهيه نـمىكرد. بـــ
 بيشهورى شـهرها از بازركانى درونى شـهرها، جـهشـي ديـده نشــده امت

 بوده است.
جنانكه جهانگردان نوشتهاند، در ايـن زمـان تـفاوت مـيـان يـيسـهوران داراى حرفهمايىى يگانه آغاز شده بود. اما، حـالْ و روز پـيشّهوران داراى
 روزگار سدههاى ميانه يكسـان نـبوده است. جـواهــرسازان در مـوتعيتى ممتاز بودند و گه گاه شرايط خود را به خبازان تحميلِ مىكردند. بيشهوران ايران در شـرايـطى بســيار دشـوار زنـدكى و كـار مـىكردند. 10.1Y 1 بسيار از كالاهاى اروبايی چجوذ كارد، صندلى، ميز و جز اينها كـه تـقاضا براى آنها در ايران فراوان بود، تقليد مىكردند. دستمزدها جنـدان بالا نبود.

 قران دستمزد مىگرفت.
در هر كارگاه (همكارى، صنف) ييشهورى، سريرستى انتخابِ مى شـد كه بنابر معمولا از مورد اعتهادترين امستادان بود و داروغه، ماليات بازار را
I•f










 سوى ماوراء تقاز آغاز گرديد. در يادداشَ



 هستند؛


 كردهُ است.



[^12]اوضاع سباسى و اجتماعى - انتصادى إيران ...
تدبيرهاى دولت، يا از برخى حكـام و يـا از روحـانيون كشــور نـاخشينود است، اوباش را براى نمايانيدن ناخر سندى خود تطميع مىكند و لوطيان
 هصاصره مـىكتند، درهـا و دروازههــا را مـىشكـنـند، زنــدانـيـان را بـيرون مى آورند و افرادى راكه به آنان نشـان داده شدهانـد تـاراج مـىكنـد و يـا


 شهرىها ماهرانه بهره گرفتند. با تكيه به لوطيان بود كه مخالفان قاتم مقام

چديد آوردند.「「

در پايانْ سدهُ هـجدهم و آغـاز مــدهُ نـوزدهم در ايـران، بـردگان كـه بيشترشان عيسوى و يا مسياهيوست بودند، از نگاه نسبى شـمارشان بسيار زياد بود. بنابر معمول كسانى كه اسير مىگرديدند، برده مى شـدند؛ در ميان

 بغداد مى خريدند. در قبايلِ كوجنشـين، بـردگانى از مـردم مــحلى بـودند. دهقانانى كه دستگِيرشان كرده بودند و يا ايلاتى هاى تييله ماى همجوار.
 ساختت مردم اسكـان داده شــده و فـروش آنـها بـه بـردكى، بـه ويـرْه در خاننشُين هاى آسياى ميانه هـستن. در اتعـاد كوجنشـينان شـهمال خاورى و
 خمبروفسـكانيأ ابراذ. ج. ص. ص.
 Reza Arasteh. The Character, Organisation and Social Role of the Lutis (Javanmardan) in the Traditional Iranian Society of the Nineteenth Century."Journal of Economic and Social History of the Orient". 1961, February. p. 547-52.

خاور ايران، روزگارى دراز از كارِ بردگان بهره گرفته مى شـد



 مردانى كه در قبالل بول يا خدمت و جز اينها وعده آزادى بدانانان داده شـده بود از اينز جمله بودند. در قر درآن گفته مى شـو

 در درگاه فرمانروايان میشدرند.


 جهازصد برده در بوشهر فروخته شد، در سالJ PIAFY. نزديك بـه بــنج
 بندرهاي خليج فارس نزديك به • • • نفر و در بصره IY IV برده فروخته


 سمى بوند استرلينگ بود. خــليج فـارس (ســالهاى IAFV_IAFD) بـرده فـروشى در مــيستان و

 Sketches of Persia.
2. J. B. Kelly. Britain and the Persian Gulf. 1.., 1968. p. 415-416.
3. The Economic History of Iran. 1800-1914, p. 125.
I.V 回 ...

بلو جستان ادامهه داشت و در آنجا بردگان سفيد و سياه به فروش مىزفتند؛



 تعهد كرد كه وارد كردن بردگان زنگى به ايران و حمل آنان را در كشتى هاى دولتى و يا كتشتى هاى سوداگران مران منوع سازد د. مقامات بريتانيا مى توانـيتند بردگانى زاكه دز كشتى هاى سوداگران بود، از آنجا بيرون بياورند. معاهده، تأييدى بود بر اينكه در ايرانٍ بردگان بودهاند. در مر معاهده گفته شُده است: "آگر بردگانى كه تا كنون در ايران بودهاند و هم اكتون در آنجا هستند، از اين پس. بخخاهند به زيارت مكه و يا به هندوستان بروند و يا در در




ميانِ حالْ و روز برده و تهى دسست وابسته كه با وام اسـير شُــده بـود، تفاوتى حقوقى بوده است، اما با بـى حقوقى همگانى و بیى قانونى، بردگان مورد چسند، وضعى بهتر از رعاياى آزاد داشتند.


 ميان مسلهانان و דيروان اديان ديگر چديده آورده بود كه هم، مردم و هم






زمامدارانن، آنْ را رعايت مىكردند. اقليتهاى ملى ـ مذهبى (بِيروان ديگر

دينى خود دفاع مىكردند.
 مردم مسلمان بودند و تأثيرى جندانٍ بر زندگى سياسى و فرهنگیى ايران نداشتند.








 زندگى كنند و كوى ززتشتيان نزديك ديوار خاورى شهر بود و آتشكدهـ، گرمابه، مدزسه و ديگر ساختمانهای هاى همعانى آنها هم همانجا برد

 آ. گ. تومانسكى در نامهاى به آكادميسين و. ر. روزن اطلاعات درخور

1. The Economic History of Iran. 1800-1914. p. 16.

$$
\text { rـ شمانجا. حـ } 5
$$

3. P. W. English. Nationalism, Secularism and zoronstrians of Kerman.Cultural Geograply, Selected Readings. Ed. by F. E. Dohrs a W. Lawrence. N. Y.. 19687. p. 275-276.
4. The Economic History of Iran. 1800-1914, p. 64.
 (A. Gobineau. Trois ans en Asie. p. 23.







 حكومت بدست آرد. مانكجى آن مازادى را راكه بـيشتر بــه جـي


 داشت و حتى در تدوين (\#تاريخ جليدله يا آتاريخ مانكجى" (تاريخ بابيان) يارى كرد.

 میزيستندكه از آنها و يا بازركانان بزركى بودند كه با با هندو




 روزى ده شـاهى مزد مىگرىتند. در جلفا زمينداران مم بودند، اما درآمهد



- ll


 چجارم، تهى دستاذ و دريوزگان بودند.











 جنگاهاى ايران و روس، هنگام تيره
 بابيان جلوهكر شد.





1- The Economic Histoly of Iran. 1800-1914. p. 60.
2. R. Waterfield. Christians in Persia. Assirians, Armenians, Roman Catholics and Protestants. L. 1973, p. 78-79.

## 

كشّيشان مىتوانستند با زماملاران "اكنار بيايند" و مصالح مردم ارمـنى را

 مذهبى، از موقعيتى بهتر برخوردار بودند.

 تبريز، آشوبت شل. هسلمانان به غارت دكانها و و خانههاى ارمنى ها دست بردند (در ولايتهاى شمالى ايران كمبود خواربار ديده مى شبل، زيرا ملخ


 روسيه كه دز سال. INF^ در تبريز غارت شده بودند، بـدانـان پـرداخت
گردد.

به زغم قوانين. و زسوم، حالـ. و روز يـهوديان بـدتر از عـيسويان بـود. نادرشاه گرايش داشت كه به آنان حقوقى برابر بدهد و حـتى اجـازه داد



 شـمار يهوديان در ايران به 91 هزار نفر مىرسيـد. اينها در امساس در

 شرايطى قابل تحمل داشتتند، اما در اينجا نيز آنان حق ندامُتنـد در بـازار

3- R. Waterfield. Christians in Persia, p. 80.

دكان باز كنند. يهوديان از مسـلمانان كـالا مـى خريدند، امـا مسـلمانان از
 بارسیىها معاشرنت مىكردند. در برخى از شهر ها، جنانجـه دز بارفروش در سال. در نيمهُ سدهُ نوزدهم، يارى يهوديان اروبا به يهوديانٍ ايران آغاز گرديد ادر اينباره، ازجمله، در نامهُ موسِس مونته فيوره، رهبر جامعهُ يـهوديان


 بيمازى واگيردار شش هزار تـن از دههـزاز يـهودى آنـجا مـردهانــد و در
 ناصرالدين شاه در سال IAVr به انگلستانی موسِس مو مونتهفيوره، به ظاهر از وى اجازه گرفت كه از يهوديان ايران حمايت كند. دستور رئيس روحانيون شيعنُ شهر يزد، حالل و روز تحقير آميز يهرديان
 بود كه جامهُ آن روز ايرانيان، (يعنى عبا) ببوشنده در روز بارانى از خـانـه بيرون روند، در كوجههها سوار بر مركب باشند و در بازار به برخى از كار كالاها دست بزنند. يهودى مىبايست هنگام روبهرو شدن بر با مسلمانت به او سام
 مسلمانش بسازد و بازرگانان مسلمان مىتوانستند به بازرگانان و سوداگران دستفروش. يهودى كالا نفروشند و جز اينها. بيشتر يهوديان ايران به سود و توليد شُراب و افيون مىترداخت اسلام نيست: آنها نوازنده و رقاص و ساقى و جز اينها بودند. اما، اينان در

1- Hanina Mazrahi-Yelude Paras. Tel-Aviv. 1959 p. 110.
2- The Economic History of Iran. 1800-1914, p. 31.
3- R. Waterfield. Christians in Persia. p. 114-115.
اوضأع سياسى و اجتماعى ـ افتصادى ايران ... IIr

بازرگانى از راه خليجفارس نـقشى بـرجستـه داشـتند و نـزديكـ بـه •^.
 خرده فروشى در محمره با اينان بوده است.
نمىتوان گفت كه ستم مالياتى بر بيروان اديان ديعُر، بسيار شــديدتر از ستم مالياتى بر مسلمانان بوده است. كليساى ارمنى به رهبرى كشيشان مىكوشيد امتيازاتى را كه بيشتر گـرفته بـود، مـعافى از بـرداخت ماليا مـاليات

 يزد، شيراز و ديگر شهرها نـيز، بـنابر مـعمول، هـمانند ارمـنىهاها، جـون

نيرويى يگانه فعاليت مىكرد.



 ارمنى ها به قلمرو زوسيه بيمناك بودند، به عباس. ميرزا يـيُنهاد كردند كه اندازه ماليات ارمنى ها را به دقت معين و آن را مراعات كند. در سالىهاى

 زرتشُتيان، 9 • $V$ تومان مىيرداختند.
 بود. اعضاى هيئتهاى نظامى فرانسه و انگلستان بسـيار نـبودند، شــمار
 كارمند داشتتند و گاهى هم حتى خود كنــول بود با خـانوادهاش. شُــهار باززگانان و جهانگردان دز تغيير بود و رويههمرفته بـزرى نـبود. در مـالـ

[^13]
## 

(1^9• تبعهُ فرانسه. روس_ها تعدادشان بيشتر بود. '
 نمايندگان برخى فرقهها ـ فعالانه، نفوذ اروبا را در ايران كسترش مـى مـرادند.






 خود را يِگيرى كنند. شيل ــبانوى جهانگرد انگليسىى -به بررسى اين نكته






 توانست فرمانى دريافت كند كه به او اجازه مى داد آزادانه به تبليغ مذهب كاتوليك بيردازد، مدرسههاريا



[^14] كشيش و يك راهبه و مراكزى در سلماس. و اروميه) بنياد نهاده شد.




 كليساى كاتوليك رم از آمريكايى گرفته تا فرانسوى در ميان نسطوريان بـن به سر بردند و تـوانسستند بـا روحـانيون نسـطورى (مـريو حنا، مـرشيمون ور ور


 نسطورى رشّوه داد تا او به مذهب كاتوليب درآيد.

 زرتشتيان شهر يزد آغاز به كار كرده بودند، راه اينان را هــــرار مــانـاختند.



 تهران؛، توصيه كرده بود.

1- R. Water tield. Christians in Persia, p. 125.



 4. R. Waterfietd. Christians in Persia, p. 91.

مازتين در ماه مه سال، IA|| در بوشهر بود و از آنجا خـودش را بـه

 رِشتيبانى مىكردند. به احتمالم، موعظه وى درباره مسيحيت، كامياب بوده است، زيرا مجتهد شيراز ناجِار شده است با وى به مباحثغ مذهبى ببردازد و حقانيت مسـيحيت را تكـذيب كــد... او بـه يـارى يكـ ايــرانـى بـه نـام

 اقدامات يكدلانه ملايان عليه اوه وى و همدستش كانينـــ را بر آن دامُـت كه با حمايت سفير انگلستان راهى تبريز شـوند و هر حه زودتر ايـران را ترك كنند. جيمز فريزر - جهانگرد انگليسى - جنين مى شـمرد كه مارتين.، شالوده فعاليت ميسيونرى يروتستان زا دز ايرانْ بِيريزى كرده امست.'
 يافت كه با مارتين تماس و وى زا به ياد داشتيند، به بسيارى از شـهرهاى
 برداخخت. او به ديرهاى نسطوريان هم رفت. نقشهُ كار كسترده ميسيونرى
 الكساندر خود زكو ترجمانت بروتستان هستند كه در ايران و بينالنهرين به كار جسورانـه و تــمربخشـى اشتغال دارند.
از مالهاى میى'م، هر جند هنوز جنانكه بايلـ، زمينه بـراى تـبليغات همگانى آماده نبود، اما ديگر نه اينكه ميسيونرهاى تتها، بلكه فرستادكان

1- J. B. Fraser. Travels and Adventures in the Persian Provinces on the Southern Banks of the Caspian Sea. L.. 1826. p. 307.

Y- عنران منصبي دز ســارتحخاندها دز يوزاذ تاجاريد. سُ.1. 3- R. Waterfield. Christians in Persia. p. 97.
IVV ■ اوضاع ســاسى و اجتماعى - انتــادى ايران ...

انجمن هاى ميسيونرى ادينبورگ، بازلن و ديگر شـهرهای اروبـا بديدار گرديدند. ميسيونرها از راه كشورهانى لوانت' و روسيه (آستراخان إحاجى ترخان - م| مركز تبليغات ميسيونرى شده بود و ميرزا كاظم بيك خاورشناس برآوازه، در زير تأثير ميسيونرهاى مركز آسترخان بود كـه از اسلام دست كشيلد و بروتستان شد) و هند، رامى ايران مى شدندند. رخنه ميسيونرهاى آمريكايى نيز به ايران، از همان روزگار آغاز گريرديده است. جوستين بركينز، آ. ل. هولهدى، ويليام اســوركينگ، و بـارددجون (ويليارد جونز) - با همسرانشان ـواستين رايت، ادوارد برن، اوارد بري بريس، گرانت ــ و جز اينها، در ميان آشوريان بديدار شدند. مسـيسيونرها، جـــنانجه نـعاليت گــرانت در مـيان كـردانْ و آشـوريان بـه خــــونريزیهايى انـــجاماميد. ${ }^{\text {ا }}$ بازنمى داشت. آنان حنيرن مى شمردند كه دوران تازهُكسترش مسيحيت در خاور زمين آغاز گرديده است.
 فعاليت مىكرد و سيس اين جمعيت با ديگر جمعيتهاى دينى، چنانجهه با جمعيت كتانب مقدس. در روسيه تماس. برقرار كرد و همراه با آناذ به كار برداخت. جمعيت ميسيونرهاى كليساى انگليس، در آغاز افرادى تنها به



 فاندر درباره اماس تعليمات مسيحيت چانٍ گرديد كـه مـــس. بـه زبـان


 .1985
3. R. Waterfiedl. Christians in Persia, p. 107.

فارسى ترجمه شد. '
تلاشى نيز كه كليساي ارتدكس زوس. با گزينش شمالل باخترى ايران همدحون منطقهُ اساسى فعاليت خود آغاز كرد از آنها كمتر نبود. زمامداران ايران، در آغاز با از سر گرفته شدن فـعاليت مـيسيونرهاى
 گشودن ملدرسه ميسيونرى در شهر ازوميه صادر كرد، سيسس اجازه داد كه در ديخر شهر ها نيز جنين مدارسى باز شوند، آزادانه در كشور فعاليت و

 زبانهاى آشورى و فازسى، گشودن دهها ملدزسه، يكى مركز آموزش دينى برانى بسران ومركزى ديگر برای دخترانى، درآملن نسطوريان بـه مـذهب بـروتسـتان و كــاتوليك)، زمـامداران را نغـران مــاخت و مـايه اعـتراض زوحانيت شيعه گرديد كه خواستار شدند فعاليت مـيسيونرها تـطع و يـا محدود گردد.
تبليغات ميسيونرى در ايران ريشههايى زرف دوانيـد، امـا آن اردامـنهن
 نمىتوانست بيابد. بيشتر مردم مسـلمان بـه عـيسويان بـى اعتتنا بـودند و ميسيونرها را "گبر هايى" مى دانستند كه اشـاعه دهـندگان نـفوذ زيـانآور

 آمازى نيست. در اين.باره تنها مىتوان از روى آمارى غـير مستقيم داورى
 IATA بـه روسـيه پـيوست مـطالبى در دست است. در ايـن خــاننشين




اوضاع سياسى و اجتماعى -انتصادى ايران ... 119 [ت]
 خانوارط يعنى




 مردم، كسبه و بيشهوران نيز نزديك به و.٪ و ديگران، رعيت و و يا ايـلاتى (كوجنتُهن) بودنل. ايران، بنابر آمار حكومت، 9 ميليون رعيت جمعيت داشته است و از سـه ميليون مردم امـكـان يـافته و از ط مـيليون مـردم كـوجىى اش مـاليات مىگرفتد. جيرو شريعت، جحنين مى شـهردند كه برداختت • (1٪ از هر گونه درآمد به
 بهراستى كه اين قاعده راكسى رعايت نمىكردا مالِات ها از سوى حكام معين مىگردیل و سبتس از واحلهاى ادارى كوجیتر - روستاها، اصناف (اتحاديههاى كسبه و بيشهوران) و قبيله ها ـ س هـتانده مـى شُـد. هــنوز برخى جماعتهاى دهقانى همچون واحد ثبت شدهاى بودند، اما از ميان آنان مالياتد هندگان منفردى را جدا مىكردند. با آنكه گرايش بـه وضـع ماليات انفرادى ديله مىشد، هنگام پرداخت ماليات روستاها و يا اصناف مسردركمى بسـيار بود. ميزاذ بيشتر و كمتر مالياتهات، تنها در پايان ملطنت فتحعلى شُاه معين گرديد. در سالى




ارضى به ميزان •Y٪ محصولِ و در بخش هاى داراى هحصول فراوان بـه
 از هر زن و كودك معين. گرديد. گهگاه اين ماليات جاى خود را به ماليات

خانواده و ماليات خانه (ماليات خانو ار، ماليات در در مى داداد.

 در برخى موردها ماليات تا به دهقانان مــحصو! تــابستانى •1 \% و از مسحصول زمسـتانى (دوم) ه\% مـتانيده مىشـد.' بنابر منت، كدخدا همراه با مأمورى ويزة (مسترفى، حاكم ـوا وابسته به منطقه) يا مباشر، ميزانْ محصول را ارزيابى و اندازه ماليات و يا اجازهبها معين مىكردند.




 زمين هاى دهقانى و گهگاه زمينـهاى اربابى جنسى


 مى فروختند (بـنابر مسعمولن بـراى يك خـرواز فـرآورده يك تـورمان نـرخ

1- N. .I. Brydges. An Account of the Transactions of His Majesty's Mission to the Court of Persia in the years 1807-1811. L.. 1834.
2- R. M. Sykes. Report on the Agriculture of Khorasan. Cakutia. 1910.
|Y1 اوضاع سياسى و اجتماعى -اتتصادى ايران ...
مى گذاشتند).
راستش اين است كه حكام، همواره شيوههايى مى يافتند كه نـه تـنـها مبلغى را كه براى خزانه در نظر گرفته شده بود، بال همحنين مـبلغى هـم براى خويش گردآورى كنند. دهقانان را وادار مى ساختند كه مسـحصول را
 دهــقان بسيرون آورده بـودند، بـه هحسـاب هـر خـر بـروار يكى تـومان مـعينـ
 مى فروختند. از حساب اينز زدوبندها، تفاوت ميان مالياتى كه بيرو قانون
 يا بيشتر بوده است.'

 شود. در بخشـ هايى كه سطع زشـل مناسبات كالايی - بولى در آنجا بـالا
 معمولى، مالياتها را با پولِ جـهع مىكردند. ميرزاتقى خـان امـيركبير، در آذربايجان ماليات نقدى را جايگزين ماليات جنسى ساختِّ
 ricer ميانگين ماليات از كوجنشينان جنين درجهبندى شده بود. مــالانه، از هر دام شيرده • . شتر • • دينار و از هر گوسفند •V د مىتوان گفت كه از روزگار صفويه تا آن هنگام، ماليات اجـاره زمار زمـين براى ماختمان ـ خانهسازى، كاروانسراها، دكانما، كاركاهما و نيز ماليات
 ص 1 .
 3. The Economic History of Iran $18(0)$-1914 p. 263.



 مى افزود.'
گذشته از ماليات هايى كه بيشوكم تابع مقرراتى بودند، گه كاه باج هايى
 صدراعظم مىزفت و وى موظف بود جند هزار تومان به شاه بيشكش و

 گروههاى گرناگوت در مـالن نو، براى خرد زسـم و رسومى داشت. اعيان و
 مى آوردند و كدخداها به دريافت بيشكشـهايى اندك تـانع بـردند. امـا،




 آمارى درباره ولايت نه جنداذ بزرگ تُرشيز، تـا انـدازهاى نـمايانگر
 ولايت، مالانه صدهزار تومان دريـافت مـىكرد ( (



| اوضاع سياسى و اجتماعى -افتصادى إيران ...
اينها)، اما حاكم ولايت، تنها سـى هزار تومان درآمد داشته است. ' درآمد
 حِياولِ تاراجِ و تالان سفارت روسيه يكى از نقش هاى اساسـى را داشت،
 ابريشم بوده است. در برتو بازار گرم بازرگانى تربت حـيلريه - مـهمترين
 مناطق ديگر كه مناسبات كالايى -بِلى آنها جندان رشد نكرده بوده مردم
 حاكم لاهيجان در نيمهُ سدهُ نوزدهم درآمد سالانهاشـ, • ه هزار تومان
 برخى مناطق، اغلبه، درآمدشُان بيشـ از همهُ مـبلغ مـاليات ولايت بـرده است. جنانجه، حكام تنكابن، ثروتمندترين بخش مازندران - مـحمدقلى

 در آغاز سده: نـوزدهمه درآمتد ســلانه ايـران، N•-VY مـيليون روبـلـ برآورد شـده بود.
بنابر آمارى كه جيمز فريزر آورده، در سالي IAY| درآمد حكومت شـو شاه
 ماليانتهاى غيرمستقيمه بيششن, ها و جز اينها.) و تقسيـم درآمد از ولايات




1- H. Brydges. The Dinasty of the kajars. L. 1833.
2- J. B. Fraser. Travels and Adventures in the Persian Provinces. p. 114.




و كرمان با • ه هزار تو مان؟ از كردستان و صحته • ث هزار تومان مىرسيل و از مازندران 10 هزار تو مان. همهُ درآملهايى كه از آذربايجان بود، هزينهُ نگاهدارى دربار و ارتش. وليعهد مىگرديد؛ خراساتن، كرمانشاه، نـهاوند، بروجرد، خو انسار و خرم آباد هيِج مالياتى نمىبرداختند. مكران'، مالياتى نمى فرستاد و اگر گاهمى هم مى فرستاد، بسياز نآیيز بود. 「

 دولت وازيز نشلده است. بخختى از ماليات، در محلـ، هـزينغ نگـاهدارى مأموران، زو حانيون و ارتش مـى شد و بـخشتى نـيز انـبار مـىگرديد، (در اسهاس، بتختى كه به شكا كالا دريافت شده بود). جيمز فريزر منصفانه يادآوز شده است، مالياتهايى كه در دنترهاى ديوان ثبت گرديلهء در عملى، هيحگّاه به خزانه نياملـه است. ماليات گيلان

 (AY نـرداخت.
در بِايان مـالى هاى بنجاههم، درآمد ايرانذ از مالياتهماى مستقيم نزديك
 انذكى كمتر از دو برابر مالياتیهاى مستقيم است. بنابر آمار م. تامسوته
 -
 2- I. B. Fraser. An Mistorical and Descriptive Account of Persia. Edinburgh, 1834. p. 252.
3- I. B. Fraser. Travels andAdventares in the Persian Provinces. p. 134.

$$
\text { Fــ همـانـبا. سـ. } 9 .
$$





 هزار تومان) و قـم (اه هـزارتـومان) كـمتر از هـمه شـهرها مـاليات داده بودند.
جِنانكه گفتيم، برخى از حكام ولايات، بيوسته از انتقال مالياتها بـه خزانه سرباز مىزدند و حكام برخى مناطق، جنانجه بندرعباس، به هيِّ

 در روزگار قاجارها، براى تأمين معاش, مأموران، به جاى واگذارى زمين
 منطقه و يا بخشَى از آن كار مىگرفتند. اگر مأمور و يا فرماندهُ نظامى داراى نفوذى در دولت بود، آنگاه مىتوانست مبلغى راكه بـراتش بـه وى داده

 استغاثه كنند. گاهى زمامداران تهران، چسس از دادن برات به مقامات محلى


 در همان هنگام، قانم مقام ميرزاآغاسىى به مقامات محلى دستور داد كـه پولى بابت اين حواله نبردازند.
 درآمد روحانيون شيعه كاهش يافته بود. براى هزينهُ شُيخالاسلام، قاضيان

1. The Economic History of Iran. 1800-1914. p. 31.



## 

 اساس مزار امامزادهها) مبالغى معين از مالياتى كه در همان بخشُ، شهر و ولايت گرد مى آمد اخختصاص دادند. در اصفهان مبلغ اختصاص داده شـد برای نيازهاى روحانيونّ، در سالل، • ا هزار تومان بود.
 ناتوانى دولت در تأمين كردآورى ماليات بهدست مأمـورانش بـوده امست
 است). نظام اجاره دادن گردآورى ماليات هاى شهرها، بخشـهـاه، ولايتها
 نظام مالى - مالياتى دولت ايـران در نـيمه نـخـــت ســده نـوزددهم، از يكسو گواه استوارى نمادهاى نئودالى بود و از سويى ديخر كواه بحرانى كه دز همهُ حوزههاى فعاليت اقتصادى ــدر توليد، باززگانى و ماليه ـ آغاز كرديده بود.

[^15]
## جنبش مذهبى - سياسى ضدفئودالى بابيان





 كشورهاى سرمايهدارى الروبيا، باشد.











 سرمايددارى در ايران، براى جند دهن ديگر به تعويق افتاد. اما، اممميت آنـ
|rA
تكان اخلاقى كه بابيان به كشور دادند، بسيار بزرگ بوده است. جنبش مردمى ضدفئودالى، در سالهماى خـهلم سـدهُ نـوزدهم آغـاز
 را (اباب""' اعلام كرد، وابسستگیى دارد. بـيروان بـاب را "ابـابى" نـاميلدند و
 شورش هاى بابيان به تاريخ درآمد.


 آغاز به بيروى از سنت خانوادگى به دادوستد برداختى اما با بـهزودى بـه
 فرقه نوين اسلامى ـ شيخيه آشنا شـد
 INY\&_YV
 برگزيدگانش، امامها و رامنمايان جلوه تر مىشـودو. اين نيز يكى ديگر از شكال.هاى تعليمات بِانتهئيسم (= وحدت وجود - س.ا.) بود. اما، مهمتر








G. Browne. the Babis of Persia. Vol.Sketch of their history and Personal Exerience Amongst Them _ IRaS, Vol. 21. 1889, p. 486.

نيز همان:
A Traveller's Narrative Written to Illustrate the Epsiode of the
Bab. Voh 1.2 Cambrouge. 1891.

## |r9 اوضاع سياسى و اجتماعى - اتتمادى ايران ...



 نوينى برقرار سازد. '
 دربارة باز سازى اجتماعى جامعه. اما، هركس مىتوانست اين النوسازى"


 دختر يزدگٍِ










 خودشُ را ذانمّ نامبده برد













- Ir.

را آنجْنان كه مى خواست بفهمد و مفهومى ديگر در آن بگنجاند. اسلام با تعليمات درباره: طريقت ـ جستجوى شتخصى راهمايى كه به
 جرياناتى كه برخى مواد قرآن و شريعت را به گـونههايى مـتفاوت تـعبير
 مى دهد كه با ديد خويشر قوانين مذهبى را تفسير كنند و به مؤ منان اجازه مى دهد آن مجتهدانى زا به راهنمايىى معنوى خويشر برگزينـد كه تـفسير أنها را درستتر میى شمازند؛ گذاز از مجتهدى به مجتهد ديگر نيز كارى درخور نكوهش نيست. هر دينيارى كه زندگى دينى، انصاف و تبحرش در الهيات نمايان بود و تفسير، تعبير و يا تعليماتى از خود درباره: الل.تـعالى
 ديله مى شد كه انسان امكان خواهد يافت خـو دوش را آزاد بـبيند بـرايشُ شاگردان و ييروانی گرد مى آمد.
 مهلدیاعج| و دگرگون شدن زندگى مسلمانان دز آيندهأى نه جندان دورط مردمانى بسيار بهسوى خود كشـانيل. جنانجه شـمار شاگـردان ايـن فـرقه مسى نماياند، تـعليمات شـيـيخيه در ايـران، مـردمريسند بـوده و بســيارى از شخصيتصهاى مذهبى از آن بِيروى مىكردهاند. فتحعلى شاه براى مست
 ايران نقل مكانكند. 'احسـايى دعوت را پذيرفت و از جند شهر و از جمله از تهران بازديد و درباره تعليمات خود موعظه كرد. شـيخ احسايى شـهر
 برگزيد.
روحــانيون فــربود「 شــيعه، نســبت بــه تــبليغات شــيخيه رفـتارى
 r. ז.

|r| اوضـاع سياسى و اجتماعى - 'تتصادى ايرانز ...
 به رياست اين فرقه برگزيده شد كه از ايران به كربلا رفت و به احـتمالها واكنش, روزافزون روحانيان شيعى را درك كرده و به بششتيبانى پِادشاه تازه، اميدوار نبود. بهرغم رفتن شيخ از ايران، فعالىترين اعضاى فرقه، همـرجنان
 بارفروشى، مـلايوسف اردبـيلى، مـلامحمدل مـمقانى، مـالاحسن گـوهر،
 بابيان گرديدند، در ميان شاگردان شيخ كاظم برم بودند. در همة ولايتهانى بزرگ ايران نايبان مرشد هم، بودند.
 INF• گرد او زا گرفتند. بِس از مرگ شيخ كاظم، شيخخى ها به يِشنهاد مالاحسيز بشـرويه، عـلى محمد را بـه مـرشدىت، راهـبرى و ريـاست فـرقهُ خـويش
 ملاحسن گوهر و كريمخان كرمانى زا به راهبرى خويش برگزيدند.
 تعيين كرده بود ـ ملاحسين بشرويه (عراق عـجم)، مـلايوسف الردبـيلى الـي (آذربايجان)، حاجى مسحمدعلى بـارفروشى (مـازندران)، آتـامحمدعلى (آذربايجان) و ديگران ـ را كه بيروان ونان ونادار شيخيه و هوادار علىمحمد بودند، ابقا كرد.

 بيمارىهای واگيردار -و در يى بى انصافى مردمان، زندگى غيرقابلل تحمل
 "بابج" و ميانجى ميان مهدىاعجا و خالايق بـاشد و آنـان را بـراى ظـهـور مهدى اعج| در آيندهاى نزديك آماده سازد.

## ITY

مرشد تازه، كمتر با مردم رفت و آمد داشت و سخن. به اندك مىگفت. او تعليمات شيخحى ها را تبليغ میكرد و چرنان كه در هر طريقتى مـعمولـ. است از خودش نيز جـيزى بـه آن تـعليمات درمـى آورد. او تـوانست بـا نظريات خرد درباره: زندگى، آيـنده ايـران و دگـرگونى هايىى كـه در بـيش است، شنوندگانى را كه هـنوز شــمارشان انـدك بــود بـه ســوى خــويش بكشاند. اما، در تعليمات على محملد، بسيار زود، تازگى مانيى بديدار شـلـ


 صادر كرد) و ديگرانٍ خرد را از او كنار كثنيدند.


 شدن، خلاصه كرده بود. چـروفسور م.س. ايـوانـف خـاورشناس پـرآوازه:
 خلاصهكرده است:








 مقدسى كه به تـرتيب جـايكزين يكـديكر شـدهانـد، هـمانا مـوسىي و يـنج

اوضاع سباسى و اجتماعى -اقتصادى ايران ... Irr
كتابش، عيس و انجيلش و محمداصا و قرآن بودهاند...' دوره محمداصـ


قوانينى بدهند كه پيامبر تازه مىبايست در كتاب مقدسش بياورده.
جحنين است نظريهُ ايدهآليستى تاريخ جامعة بشر كه باب بهدنبال شيخ
 منظمتر و ديالكتيك خود با نظريه بيشينيانش تـفاوت دامنت و در كـتاب مقدس تازه كه مىبايست جايگزين. كتاب كهنه گردد تبت گرديده بود. باب اعلام داشت كه در تاريخ ايران، روزگار نوين آغاز شـده آر است
 بلكه مخالفانش نيز موافقت كردند. آخـر، دگـرگونى در كشــور، در هـمهن
 دولت و هر خانواده درآملده بود كه روشن نبود جـيست و ايـن، در مـيان تودههاى مردم حس نگرانى و بى اعتمادى نسبت به فردا بحايد آّورده بود. فرمانروايى شصت ماله قآجارها نه با كاميا همراه بود و نه با خردمندى در مياست داخلى. قاجارها در ميان بـيشتر
 قاجارها، حكام و ملايانشان، در دوران تـازهاى كـه آغـاز كـرديده است، مىكوشـند براماس كتاب و قانونهاي كهنه حكومت كنند و همين است كـ دز اداره دولت ســردرگمى پـديد مـى آورد و بـه سـتم، بـيداد و كـاستى مى انجامد.
بـه اعتقاد بـابيان، در آمستانه ظـهور تـانم اعـجل مسىبايست "رجـال
 انجيلى، ظاهر شوند. بـابيان، هـمهُ دودمـان تـاجارها را ضــد قـاتم اعـجا
 ص صمراء

## ITF





 ايرانان، و ستمكاران بر بر اين ملت میان













موفقيتآميز بابيان جنين توضيح دادي داده است
-اوضاع سياسى و سرانجام، حكَونگى آكاهى و خرد مرد مردم، بـا انديشه








Iro اوخاع سباسى و اجتماعى - اتتصادى ايران ...

برابر خواسته و مال بسيار فريبنده است.




 ماهيت تعليمات باب را بְديد آوردنده.'









مردمان بخشـ كنى وكسى از ديگرى بيشـتر نداشته باشد.





 .rV4.TVF ص.14rr
3- A. Chrisiensen-La régne du roi kawadh I et comnunisme mazakiste. Copenhague. 1924, p. 31-32. O.KJima Mazdak. Geschichte einer sozialen Bewegung im Sassìnidischen Persien. Praha. 1957.

## 

كرده بود.' قرمطيان (سدههاى 9ـ•• م.) و سربداران (سده: 10 م.) در راه برابرى همگانى، اشتراك خواسته و كار براى جـامعه مـىكرشيدند و در
 عنصر هاى آرزوهاى تخيلى هست. در فرقههاى درويشان و سازمانهاى بيشهوران، آرمانْهاى برادرى، همبستخیى (نتوة) و هميارى گرامى بـود و

جان داشت.
 بكتاشى ما راكه در زاه اشتراكى خواسته مـى تاميده است. دز بسيازى از فرقههاى تشيع، به روشنى، اين انديشهه ديده مى شـود كه امام مهدىاعج | بازمىگردد و حكرمت عدلى، برابرى، برادرى

 برادرى و حكومت آينده: عدلى بخخت لاينفك تجسسم تودههاى مردم ايران و در اساس، دهقانان و قشـرهای بـيشـهور و كسـبه بـوده و در فـلكلور و

 شد كه ايران نخستين كشورى خواهد شد كـه در آنـجا حكـومت عـلـ،
 باب، دزواقع، در شكلى ابتدايى، برخیى اصول بورزوازى را اعـلام و


 به شكل ايرانى انـ، بازدارندهُ زشد نعاليت بـازرگانى كـارفرمايى نـبود و

1- M. Robinson. La vie de Mathomet et le probleme socioloque de l’islam "Diogene, p.1957, octobre. No 20.
 EI. Vol. 3,p. 122.

باب بردهفروشى را يكسره جايز مى دانست. گـذشته از ايـن، اســلام نـيز بردگى خانگى پدرسالارى را نكوهش نكر درده است. باب برابرى حقوقى
 هوادار داشتن يك همسر بود و تنها در صورت ضروريت، داشُتن دو زن را را ممكن مى دانست. خودش زن داشت، اما زندگى اشر راهر راهبانه بود كه مورد نكوهش قانون سازان شيعى قرار گرفت.'

 كه بيش از ديگر منطقهها به بازرگانى جهانى وابسته بودند، برقرار گردد. به
 دادوستد مى يرداختند مى توانستند زندگى كنند. باب، بازرگانى را بهترين.


 بيگانگان را محدود مى سازد لغو كرد، حتى جهاد ـ بجنگ مقدس با "اكفار"



 يگانه پولى برقرار گردد، راههاى ارتباطى بـهبود يـابند و آزادى و امـنيت






 2- El, Vol, I, p.544,546.

اهميتش از همه بيشتر بوده است. ايز تز براى ايران داراى اهميتى خاص
 محلى، به زغم بودن برخیى موازين شرع و حقوق عادى كه تا تا اندازهاى اين
 كازفرمايى و در نتتيجه رشـد سـرمايهدارى را در كثــور بـاز مـىـداشت.

 فراخوانده بود تا درس بخخانند، دانش، فلسفه و حقوق بياموزند، به منطق
دست يابند و زبانهاى خارجى را فرا گيرند.

 فرستاده: نوبتى چروزدگار و جانشينانش، دربازه آلخرا اسلام فربود، اسمعيليه، تصوف و ديخر جريانذهاى انديشهُ دينى، فلسفى


 ندائته است. اما، براي اينكه بدانيم حر بيروانى بيداكرد كه از جان و دل به درست بودن تعليمات او باور داشتند و

 والاى آنانْ و نيز مذهبى بودذ زرْف بيشتر مردم را در نظر داشته باشُيم كه بر عدالت الهى، سخت اميد بسته و سرانجام مى ديدند كـه بـه خـراست الهی، "مهدى" ظهور كرده امت!
اما، در ايران افسانههايى دزياره بابـ دهن به دهن مىگئته است: اولاد

1- A. Gobineau Les religions et les philosophies dans L'Asie Centrale, p. 1856.p. 148-149.

اوضاع سباسى و اجتناعى - اقتصادى ايران ...

پيامبر است، از خانواده بزرگى است، از دورانْ كودكى هميشه در انديشه
 مى گذاشّت: مردى بود برازنده، زيبا، با حركاتى موزون؛ دسته واى زيبا و
 اما خوش, جامه و خوشربوش بود. با آنكه معاصرانش يادآور شدهاند كه او كم سخن. بوده، واعظى برجسته بوده أست. او شيرين سخن بود، با طنطنه ســخن مــىگفت، جسـورانـه اعـتناداتش. را بـه كـرسى مـى نشانيد و بـه سرنوشتى كه پرودگار برايش گگزيده بـود، سـخت بـاور داشت. بـاب در سشنانش بسيار مستاط و تا هنگامي كه اعلام نكرده بود قرآن و شريعت كهنه شده و بايد باكتاب؟ مقلدس و قانونهاى ديگـرى تـعويض شـوند، بهانهاى نمى داد كه او زا به كنار زفتت از قـرآن و شـريعت مـتهم كــنـد. او كتاببهاى الهيات را بهخوبى مى دانست، مى توانست بيرامون موضوعات مذهبى مباحثه كند، بر منطت صورى يكسـره مسلط بود و تعليمات خود را بر بنياد ادبيات فلسفى الهيات استواز مىكرد. زمان درازى كه در مسحلى راهنمايان بسيار معتبر اسلامى (حاجى ميدكاظم رشتى از شيخيه، شيخ عابد شـيرازى و يحيى دارابى عالم شـيرازى) و ملايانى بســيار بسـر بـرده
 عرفانى صوفيان آشَنا شود و آن را در سخنان و نوشتههاى خود بهگرنهاىی گـسترده به كار برد. عـادتى ويـرّه 60 خـوى بـاب گـرديد و آن ايـن بـود كـه انديشههاى خود را براى كسانى كه ناآگاه بودند بهكونهاى بسيار مبهم و نامفهوم مى آورد. به ورُّه، هنگامى كه او در قلعهُ ماكو و در تبريز بوده از
 تأليفات باب با زبانى بسميار ناروشن نوشته مى شدند. اين تأليفات بسيار



ربيروان باب، مفهوم تعليمات او را درك نمىكردند و تنها جند نظر عمديه
 نزديكان و جز اينها را دريافت كريا
















 تفسير كند.
بابيان اصطلاحات صوفيان ـدرويشُان را بـهـونهانى گسـترده بـهكار
 H. Roemer. Stadtpfarrer in Bietigheim. Die Babi-Behai. dic jungste muhammedanische Sckte. Potsdam, 1912
جلد شُـنم آئار. مسك,
|FI اوضاع سياسى و اجتماعى ـ اقتصادى !بران ...

مىگرفتند و به برخى وازهها، حروف و ارقام، اهميتى عرفانى مى دادند. نخستين شاگردان و پيروان باب و نخستين هجده رهبران بابيان (احروف حى" (حروف زنده) ناميده مى شدند و در انجمنههاى بـابيان بـا تـخلص
 ("نخستين كسى كه باورى بخشسيد))؛ حاجى مـحمد بـارفروشى (احـبيب")
 "بهاءال.." (درخشش پرودگار)؛ ميرزا هادى اشهيدها" (مقتول در يزد) و جز اينها.
باب به خردش نيز نامهايى گوناگون داده بود؛ بابب، "اصاحبالعمر"، "ائمر قرآن") (انقطه" (ممسان خليفه إعاكه گفته بود وى نقطه حرف "اب") در نخستين عبارت قرآن است)، پواو" (يعنى حرف „ اواو" كه برابـر رقـم
 نوح، ابراهـيم، مـوسى، عـيسى و مـحمدمصطفى اصا - واو مـظهر شس
 در ايران جنين اعتقادى گسترش دارد كه هر حرف الفبا بهجز برابرى با

 نوزده حرف الفباى عربى است. اين شماره، براى برخى صوفيان و براى بابيان، شماره: معقدسى گرديد. به وازهُ "اواحد" (يگانه) نيز كه بـرابـر رقـم

 دارابى كه از سوى محمدشاه براى رسيدگى به تعليمات باب راهى شيراز شد و يـرو تعليمات باب و سبس خودش يكى از رهيران بابيان گرديل، نام افتخارى "واحله داده شد. بابه، شبيانهل را به نوزده باب تقسيبم كرد و هر

1- Tarikh-i Jadid or New History of Mirza Ali Muhammad the Bab by Mirza Huseyn of Hamadan. Transl. from the Persia by E.G. Browne. Cambridge, 1893. Introduction. T.XIII.

باب را به نوزده بخشـ. (خودش، تنها Y باب آن را نوشت). باب هنگامى كه در تلعه ماكو زندانى بود به بــيروان خــود نـامههايى
 وازءههايى مىناميد كه بيشتر نهايانگر ويزگگى هاى الله بود و اهميت معادل رقمى آنها براى باييان مفهومى خاص. داشـت. باب در نامه به بيروان خود در خراسان، ملاحسين بشرويه را بـا وازءْ اامــين." (نـام حـرفى از الفـباى عربى) نمايانيده است. باب نوشته امست: لابه حسين (مالاحسين بشرويه)،

 يارى كنيد. او نيز امام حسين است و از اين زو، ایى كسـانى كه نزد الـثا گرد

در هميز نامه، باب به بابيان در آستانه سفرى كه مى جايى كه او در آنجا بود بكنند -بِيشنهاد كرده بود كه دز آغاز المطيع و گوشـ. بهفرمان، دز شهر تعالى (بازفروش) به حضور حبيب برسيد و در آنـجا



 گسيل گرديده امت. باب ممججنين بر اختلافنظر ميان دو بيرو نزديكت رن كه با يكديگر برادر بودند ـ ميرزا يحيى صبح ازلا و مـيرزا حسـيـن عـي

 "اثش (ميرزا يحيى) در زمين يارى كنيد. او همان كسـى است كـه مــغى



IFT © اوضاع سياسى و اجتماعى - امتصادى ايران ...
خيزى نيست و سـخنى نمىگويد، جز درباره بِروردكار. برحذر باشيد و از

 است ـ خود او و رهبران با تجربهُ بابيان ممكن است فدا شوند، اما آنانى كه در آزادي ماندهاند، براى سربرستى بايِان، كشانيدن آنان به دنبال خود و به كرمى نشانيدذ و گسترش بعدى تعليمات بابيان، جــنان كـه بـايسته و و شايسته است آمادگى ندارند. باب انشعابى راكه در ميان بـابيان بِـخته و رسيده بود، مىديد و مى انواست بـا اعـتبار خـود از صـبـع ازل و ديگـر بابيانى كه آنها را مـى شناخت و مـىتوانسـتند در آيـنده جـامعهُ بـابيان را سريرِستى كنند، بِشتيبانى كند.
 مذهبى و خبره الهيات بود نه اينكه شـخصيت فعالى كـه بـتوانـد امـلــلحه
 ايران را بد دزك مىكرد و سيـاستمدارى دوربين نبود. او بى تلاشـ و بردبار
 شيراز كه مىنمايد شاكردانش معدمات آن را فراهم هنگامى موافقت كرد كه از والمى اصفهان وعدهْ دفاع و حمايت گرفته بود. همگان برآن بودند كه رفتار باب شگـفتانتگيز است: يـا ايـنـكه او بـه راستى قدسى است، يا اينكه ديوانهُ ديوانه. به كواهى ميرزا كاظمبيك، در ميان خلق، باب راب را امجذذوب" (شيفته، واله، نريفته) مى ناميدند، دانش و زهدى خارقار العاده به او نسبت مى دادند
 ميرزا سِيهر لسانالمـلك تـاريخنويس رمسـى دربـار تـاجارها كـه در ارزيابى جنبش بابيان و شخص باب نـوشتههايى بسـيار غـرض آلود دارد نوشّته است، باب بهرغم موازين املامه شُيوه زندگى اش سخت سخت راهبانه

IV IFF
بود، هنگامى كه در بوشهر بود در زيـر آفـتاب داغ راه مـى رفت و بـراثـر



 اعلام كرده است.'
مــــدعلىمحمد در شـــــراز، تـعليمات تــازه را مـوعظه مـىكرد و بـهـ درس هاي شيخ عابد مشهور گوش. نرا مىى داد. ميدعلى محمد كه سخت مذهبى بود، رفتهرفته به خودش, جِون آتموزگارى نگريست كـه از مــوى

 او مردم را فراخواند تا به كسىى كه خود را بيامبر اعلام مىكند باور داشته باشند، باكردكان خوشرفتارى كنند، باشد كه بَـيامبر تـازه از مـيان آنـان
برخيزد.

تعليمات تازه كه با شتابب گـترش يافت، روحانيوذ و مقامات محلى را نگران ساختت. در سال PAFF.م بaفرمان حسين. خان نظامالدوله، باب كه به زيارت حج به مكه رفته بود، دز بـوشهر دسـتگير و بـه شــيراز گــــيلِ گرديد. در شيراز، علما او را به محاكمه كشـانيدند و او جسورانه در ائبات حقانيت تعليماتش.كـوشيد و بـراى هـمين. جسـارت بـه تـازيانه و زنـدان
 روشن نيست بهيارى منو جهرخالن معتمدالدوله والى اصفهان كـه دربـاره رهبر خارقالعادهُ مذهبى مطالبى شـنيده و خواستار آشنايى با او بوده و يا بيارى بانيان. گمان برآن بود كه ميديحيى دارابى عالم مشهور شــيـيراز كـه مىگّفت ٍِاسخهاىی باب يكسره درست بـوده و نـمىتوان او را مستهم بـه خداناشناسى كرد، فرار او را ساز مان داده باشد.

If才 اوضاع سياسى و اجتماعى - اقتصادى ايران ...


 بود. روحانيون شيعى نتوانستند ثابت كنند كه باب دگمهاى اسهام را را انكار كرده است، زيرا نمى شد سربييجى وى را از اسـتعمالل دخـانيات و قهوه




 جنين مى نمايد كه تهران را از رفتاز باب و شاگردانشر. آگاه مىكرده است.


 تبليغات بابيان بر زمينهُ ناخرسندى گسترده خلق، كارى افتاده بـود و شـمار بابيان همواره فزونى مىگرفت. يكى از شاگـردانش نـوشتـه است:
 گوناكون از او مىكردند وره و بسيارى بـه او ايـمان مـى آوردندي"' بـه نـوشته
 نخستين مسيحيان شگفتى برانگيز، مرگ و شهادت را به جان مى بريدريدند. مسيدحسين جوان، نزديكترين فرد به على محمد و جون منشـى او بود. او

 شـمار بابيان، تلاش كرده، هـوادار سست كـردن و از مـيـان بـردن تـدرت

[^16]
## 势 IFT IFT

حكومت و ملايانش بوده است. او نفرذى مسخت بر على محمد داشت.' ملاحسين بشرويه در ميان فعال:ترين هواداران و شاگردان باب بود و و نايب - دستيار و يا جانشين - بابب به شمار مىرفتـ. معاصرانش، اعتقاد، استعداد عالى سازماندهى، سخنبيردازى و نيروى بزرگ بشرويه را يادآور شدهاند. او در ميان بابيان نفرذى بسياز داشت، زيرا جنين مى شـمردند كه او "اكاشف" بابّ بوده است. در آذربايجان، سربِرستى تبليغات بابيخرى با ملايوسف الردبيلى بود. او روستا به روستا مى گشتـ و خلق را فرا مى خواند تا از ظهور مهدىاعجا

 شهرهاى آذربايجان و نيز در روستاها فزونى مى يافتند؛ برخى روسـتاها

 بابيگرى در آذربايجان، به همين. اندازه امميت داشـته است. او يكـي از
 فرامىخواند، حرص و آز ملايان را نكوهش مىكرد و خواستار بازسازى
 قرةالعين ازرين تاج، طاهره| ـ مبلغ برجسته ــد در مـيان بـابيان جـايـى
 قزوينى و همسر ملامححمد برغانى ایِرآوازهُ قزوین برخاسته بود، زنى بود


 وفادارش گرديد. اين زن تا دم بازداشت شدن باب از وى جدا نشد، ستسِ با او مكاتبه داشت، در گـردهمايىـهاى بـدشت شـركت كـرد و در مـيان

قياميون در شيخ -طبر نـى بود. قرةالعـين در مسـجدها دربـاره تـعليمات




 كلانتر تهران زندانى بوده اما امكان يافت با ميانجيگرى يك زن سـو همفكران خود تماس داشته باشد. جند روز بـيش از آنكـه قـرةالعـين را


 براى سوءظز به تعلق داشتن به اين فرقهُ بدسرانجام بهدست ندراده برد بردهار.'

 به تبليغات شـفاهى ترداخت

 ميرزاكه ناحار شده بود با وى به روسيه فرار كند (مسٍس به تركيه نقلى مكان كرد و در بغداد مرد) در ميان افراد نزديك به باب بودند برا بر بر









## IFA



 بابى، جانشين قانونى او بهتسهار مىرفت از ايران به تركيه گريخت. فعاليت مردانى روحانى همتجرن رهبران جنبسُ، مايهُ شخغتى نيست. - در سدهْ نوزدهمه، بسـيارى از جـنبشرهاى مـردمـى، دهـقانى و مــذهبى سياسى گوناگون و جنبشـهاى آفريقا در زير رهبرى نمايندگان روحانيت بوده است.
تركيب اجتماعى بابيانْ بسياز رنگارنگـ بود و ايـن نكـته نـمايانگر آن



 ميان همهُ قشرها (شايد بهجز قبيلهها) شمار كسانى كه با بابيان همدردى

 دربار شاه در تهران نيز، حاميان بابيان بودهاند.
بسيارى از علماى سرشناس شيعى، جون حاجى سيدج به بابيان بيوستند. اين مرد كه از نـرادكـان سـيدمهدى، زوحـانى پـرآرآوازه:
 به نقش مهدى درآيد باوى آشنا بود و بسيار زود از بيروان باب گر برديد. در

 احترامى بسيار داشت، نه تنها به بابيان بيوست، بلكه قيام بابيان را در يزد و



If9 ■ اوضاع سباسى و اجتماعى ـ اقتصادى ايران ...

نيريز هم رهبرى كرد.
مسيدهاى بسيارى هم در ميان بابيان بودند. ميل حسين يزدى منشى باب بود. در سال، • ا مصيد حسين زنوزى به جرم شركت در توطئه عليه حكومت به قتلـ رميد. بسيارى از خويشاوندان باب كه جون او ميد اولاد بيامبر اص ابودند، در جنبش شركت داشتند و يكى از آنها در سالـ. در تهران اعدام شُد.
برخى از مقامات دولتى، از جـمله ارتشيانى جون سليمان خان، آشكارا

 مىييو ستند، منافع شخصى خود را در نظر داشُتند و يا اميدوار بودهاند به يارى بابيان، قصاص آزردگى ها و رنجشن هاى خود را از قاجارها بگيرند.
 آقامحمدعلى كه از خاندان بازرگانان تروتمند و اشرافى تبريز بود، اعدام به همراهم بابِ را پذيرا شـد. ' طبيعى استـ، شعار بابيانى كـه دارأى روحـيه راديكـال. (=تـندروآنه) بودنل، درباره اشتراكى كردن اموال، از ميان بردن مـالكيت خـصوصى و
 جنبش روگردان كرده است. تودهُ اساسىى بابيان، همانا از كسبهه، بِيُشوران، مردان مذهبى و دهقانان
 بارفروش، زنجان و نيريز - به بابيان بيو سته بودند. بابيان در ميان دهعانان آذربايجان و بهويزَه دهعانان حومهُ تبريز بسيار بودند.
 رفتار بیتفاوت كوجنشينان نسبت به تعليمات آنان به اين مببب الست كه
 .171s

بابيان بهجز شعارهاى كلى درباره: بابرجا كردن حكومت عدل و بـرابـرى د
 مسأله مالكيت بر زمين و بهرهگيرى از زمين، اجارْبها و ماليات، خدمت





 زبـردست و والایى بـابيگيرى، نــمايانتر از ديگـران است. خــانم بـزرگ، خواهر ميرزا يحيى و نيز شاعرهاى كه خواهر ملاحسين بشرويه بـوده از

 روستاهاى اطـراف، دوشـادوش, شـوهرانشـانـان بـه كـوهها رفـتند و چس از
 شدند و بخشى ديگر به بردگى رفتند.


 نسمىشـود شـمار كـلـى شـركتكنـدگان جـنـش بـابيان را مـعين كـرد. ميرزاتقى خان اميركبير در سال. . .ایه شمار آنها را نزديك به . . . ا هزار نغر مى دانسته اسمت.
 به اين الحاد به شيراز فرستاد و اين مرد خودش را هوادار باب اعلامكرد،



سِس از مرگ منوجِهرخان در ماه مـه INFV، بـاقى گـذاشـتن بـاب در اصفهان، خطرناك بود. حاجى ميرزا آغاسى بر آن شد كه باب را به تهران بـياورد. حكـومت جـنين مـىتِنداشت كـه مـنفردساختن بـاب گسـترش
 زندان ماكو جاى دادند. اما، بازداشت باب، فعاليت بِروانس. را شديدتر
كرد.

 فرقهها تعليمات خود را آزادانه تبليغ مىكردها
 گيرد؟ هنوز كسى ثابت نكرده است كه تعليما
 كنار رنتن از شريعت متهم كنند.




 ميرزا احمد - بزركترين مجتهد شهر - از شركت در محكمه خرود ادرارى كرد.


 بر شنوندكان نكرد، زيرا اميراصلان
 باب كفت اكر نام او (علىمحمد) را به ارقام و به زبان هندى حـــياب كنتدا

همان مجموعى بهدست مى آيد كه از وازءْ لاربثا" يـعنى الخـدا" حـاصل

 اندازه است، پس. او هم خداست؟!
 بيدايش. خدايیاش و نيز داشتن حقى را به بنياد كردن دينى تـازه، انكـار كرد.
در اساس، ديدن اين نكته كه باب بر اثر استعمالـ بيش از الندازه افيون حواسش, زا تا اندازهاى از دست داده است، دشوار نبود. اما، با اين همه، عقل و هوشش براى برائت خود از هرگونه شركت در قتل مجتهد بزرگ












 گر ديد كه با همفكرانش ارتباط داشته باشد و حتى كار كند. در قلعه ماكو

[^17]اوضاع سياسى و اجتماعى ـ اتتصادى ايران ... 1 .

 مهدى موعود [عج|است (INYV). رويهم رفته، باب نزديى به هفت سالل ااز سـى سالاع اعمر خـود را در

زندان بسر برد. مريدان باب در راه آزادىاش كر كوشيدند آمادهُكشتن شاه شدند و بيكار مسلحانه آغاز كر كردند.










 او مهدى اعجا است؟؟!
 ندارد و او را نيرنگباز خواندند





|OF
بابيگرى نيز درخور نگـرش است، بـيش از هـمه آن ولايتهــايى كـه بـا بـازرگانى اروبـا ارتـباطى بـيشتر داشـتند و بـيش از ديگـران تأثـير جـهـان مرمايهدارى زا ديده بودند به دعوت بابيان لييك گفتند.

 حكومت و نظلام حاكم بر ايران و تشـديد مداخلة بيگانگان ناراضى و بيزاز بودند در زير آز گرد آورند.
ناخرسندى خلّى بنهانى فزونى مى گرفت و در آغاز به شكالِ عمليات




 بسيازیها شكست دز جنگ ايران و روس، از دست دادن ماوزاء تفقاز و برداخت غرامت جـنـگ بـه روسـيه را يگانه مسبب حـالـ و روز رقتـبـار اقـتصادى كشـور مـىدانسستند. اقـدامـات تـجزيهططلبانه، جِـنانجه اقــدام سالارخان در خراسان و قيامهاى تركمن ها، كردها و ديگر قييله ها، هرجند
 گوناگون مردم مححلى بـرخـورد پـيدا مـىكرده و تـودههاى بـزرگى را بـه اقدامات ضد حكومتى مىكشانيده و ناخرسندى همڭانى را از حكومت افزايش مى داده است. در سال:هاى INYA-IAFV MYVV و مردم از تأمين خواربار اردوى شاه خوددارى كـردند.' در سـالـ




زنجان' در سال


 رسيده بود. ${ }^{\text {| }}$
 بهترين فرصت دانستند.
تابستان سال ،1Af^، بابيان در روستاى بدشت در نزديكى شاهر درود، در خراسان گـرد آمـدند تـا ايـنكه دربـاره: كـارهاى جـامعة بـابـانـانْ بِس از بازداشت باب به شور بر باخته و بر بامة اقدامات آينده را تهيه كنْند. در همان بدشُت، ميان بابيان اختلافنظرهاى اصولى بديدار گـرديد: بخشنى از باييان از بيكار مسلحانه عليه حكـومت و فــوددالذهـا هـوادارى
 صبح ازلا و بهاءالله با شعارهاى انقلابى جناح چحب بابيان و با اتـدامـات
 بود روزگار سازمان دادذ به حكومت عدل بابيان فرا رسيده است، و اينكه مردم مىیبايست بهراستى برابر باشند و ديكر نبايد مالكيت و امـتيازاتى براى فئودالها باشد و اينكه مهعان از اجراى دستورات به سود آقايان و اربابان آزادند و نبايد به حكومت غيرقانونى ماليات بـردازنــده حشـــيـيانى كردند. در حكومت بابيان بايد همها اموال همگانى باشد، هر مرد و هر زن مههمى برابر دريافت كنند و از حقوقى برابر برخوردار شوند. در بدشت، آغـــاز دوران نــوين در زنــدكى مـــحرومان و مـــتمديدگان ـ حـكــومت


 ٪.


## 101

سعادتآور بابيان _اعلام گرديد.
 به شهرها و روستاماى خود رفتند و انديشه هاى راهنمايان بابيان را با خود داشتند.
 كه از ويزگى هاى دوران فرمانروايى قاجارهاست: شاهزادگانى بیشمار، مدعى تخت شاهیى شدند. بابيان از بى ثباتى سياسى بهره گرفتند و آشكارا عليه حكومت قاجازها برخاستند. '
ملامحمدعلى بارفروشى و ملاحسين بشرويه، نخستين قيام بابيان را
 كردند و مسلح شدند.




 سازمان دادن نخستين شالودهماك حكومت آزاد بابيان آغاز گرديد. اما، بابيان را دشمنانشان محاصره كرده بودند: نيروهاى فــودالنهـالى اطراف را به شيخ طبرمى كشانيدند. بابيان، نخستين يـورشهـ رها را درهـم
 خندق حفر كـردند و آن را بـا آب اننباشتند و بـه آمـاده سـاختن. اسـلحه


「




اوضاع سياسى و اجتماعى ـ انتصادى ايران ...
برداختند. دفاع دز در زير رهبرى ملاحسسين بشُرويه بود. بـه فـرماندهى
 دولتى انجام گرفت. در پايان نوامبر سالـ. \AYA، نزديك به Y هزار سرباز
 داشتن ارتباط با مردم اطراف محروم كردند. بهزودى بابيان با كمبود آنحجه كه بيش از همه برايشـان ضرورى بود ـ خواربار، جامه، مسكن و حتى آبـ روبهرو شدند. در يكى از عمليات ملاحسين كشتّه شــد. در آغـاز بـهار، شهار بابيانى كه در استحكامات مانده بودند، از •YO تن بـيسُتر نبود و ملامحمدعلى كه مى ديد پايدارى در بـرابـر مســاه دههـزار نــرى بـيهرده
 سرفرماندهُ سچاه شاه و والى مازندران به قرآن سوگند خورد كه بـه جـهـ بابيان تعرض نكند و آنها را آزاد سازد. اما همه بابيان به قتلِ رسيدند. تنها
 تحمل شكنجههايیى غيرانسانى، در بارفروش به قتلِ زسيدند. شكست در مازندران، مايهُ هراس رهبران بـابيان در ديگـر ولايتهـا نگرديد. آنها خود را براى بيكار مسلحانه عليه تـاجارها آمـاده سـاختند. جنان كه مىنمايد، بابيان در آغاز به كودتايى بى بسته بودند. خود باب نيز اميدوار بود كه با تبليغ تعليمات خويش نمايندكان حكومت را به مسى خود بكشاند، آنها را بابى كند و سـس از
 بيگرد بابيان در همهجا آغاز گرديد، وى اندكاندك درباره امكـان يـيكار
 قـيامهاى مسـلحانه در شــيخ طـبرسى، زنـجان، يـزد، نـيريز و عـمليات تروريستى در تهران و تبريز، شــمار تـربانيان عـمليات بـابيان ـ حكـام و
 تصاحب نشـد، مىتوان كفت كه اموالا كــى مصادره نگرديد و روحانيون
نيز تنها دجار وحشت و هراس شدند و بسر.




 بابيان، ضرورى بوده است كه تأتير آنها بر سير تاريخ ايرانيان، تـا انـدازها بزركتر از آنجه بوده است، نمايانيده شودور.





 اعدام شدند.'















اوضاو سياسى و إجتماعى ـاتتصادى ابران ... 109 (ا
روحانيان و دهقانان هحلى بود كه قيام كرده بودنل. بابيان بـه انـجام دادن همان شعارها و اصولى كه تاش داشتند در شـين طبرسى عملى سازند دست بردند: زندگى امشتراكى در كمون، همگانى بودن مال. و خواسته و برترارى برابرى حقوت براى همگان. حكومت، با تلاش بسيار و نـيروى

 شهر مانده بودند، در مالل ا^QQ دوباره خود را برای قيام آماده كردند، اما بهدست سباهى كه در زنجان بود تارومار شدند. در همان هنگام در يزد نيز قيام بابيان به رهبرى سيديـيحيى دارابى آغاز
 نيريز شد كه مردم آنجا از فجايع حاكم در خششم بودند و در حالت عصيانـ
 ويُّكى قيام داد. حكومت، براى مـركوب قيام بابيان به تدبيرهايى گوناكون دمـت برد و با نيروى نظامى برتر خود توانست بابيان را در شيخ طبرسى، زنجان و يزد
 واكنش گستردهاى در ميان مردم داشـت كه ميرزا تتى خان اميركبير و همن دربار شاه برآن بودند ــ و حق هـم داشـتند ــكـه تـنها بـا نـيروى نـظامى نـى توانند از عهده بابيان برآيند: به تبليغات ضد بابيكرى دامنه دادند و در مسسجلها از مردم دعوت كردند كه از آموزشُهاى الهادآميز و مــغاير بـا روح اسالم دست بكشنـد.
زمامداران، دربارهُ سنگُدلى بـابيان، مستـمى كـه كـويا ايـنان بر مسردم كردهاند، اهانت بـه ديـنداران، قـتل مسجتهد قـزوين در مسـجل و دربـاره كثتارهاى بزرگُ، شُايعه بتخش محىردند. روحانيون رمـمى، به بابيان لكه
بتشـ
 درست دينان مى خواستند كه با آنان بِيكار كنند. بيشتر مردم به آموزگاران
 نكوهش مىكردند.
 است ... هواداران و بيروانش در ميان روحانيون و عـوام آرام نـمىگيرند،
 همگانى بدل گردد و به خلع دودمان [قاجار| بيانجامد.|" شاهـ، در آغـاز، نـــىیذيرفت. در ايـران مـرسوم نـبوده امست كـه ســادات اولاد بـيـامبر را
 كتور بيرون مىكردند. اما، ميرزاتقى خان جنين مىشـورد كه تنها كشـستز باب است كه از گسترش بـعدى بـابيگرى در ايـران پِيشـگيرى مـىكند و موقعيت حكومت را الستوار مىسازد. اگر جـز ايـن بــاشـ، مــمكـن امست انقلاب آغاز شود و آنگاه قاجارها نخواهند تـوانست بـر سـر حكـرمـوت
 به قتل، باب اجازه داد.
 كردند. ${ }^{\text {| }}$ را يـش از از كشتن در كوجهها گرداندند تا مردم اطمينان كنند كه باب زنده امبت و خون مهدى اعج] غايب نشـده است. روز 19 زونز

 مسلمان واگذار كنند. نذ.و. خانيكف سركنسولِ روميه در تبريز، تصووير






از حجند روز، بـابيان جســد بـابِ را بـردند و بـه خـاك سـهردند و سـبـس استخوانهاى او زا به عكا بردند و در آنجا خاك كردند

 دست دادن رهبر ايدئولوزيك، آنها را سست كرده اما اما، راستش اين است


 "ارستاخيز بيانل| آغاز مىگردد كه اكنون در نطفه است و در روزگار يـيامبر

 بىرهبر شده بود. فعالتترين. بابيان به هلاكت رسيده بودند، تنها در نيريز
 را به جانشينى خويش. گمارده بـود، امـا نفوذ او بـرای رهـبرى جــنـشن،
 إِس از غروب آفتاب حـتّ، سـايها نـفاق و تـرديد هـمه كـوشه و كـنار را

 قرةالعين، حاجى سليمان خان، صبح ازل و برادرش مـيرزا حسـين عـلى






 است
 Y- ممانجا: ص V1

## 

 نظر ميان آنان بديدار شـده بود. آنها درباره فـعاليت آيـنده، داراى ديـدى يگانه نبودند.
بخشى از بابيان برآن شدند كه جشم به راه بِيامبر تازه كه باب وعده آن را داده بود بنشينند. برخى از تاكتيك اقدامات تروريستى عليه قاجارها و انراد كشورى و مذهبى كه در چشـم بابيان بيش از ديگرانذ خود را بیى آبرو ساخته بودند بيروى كردند. گروه سوم هنوز اميدوار بودند كه قيامى تازه به راه اندازند و از مرگ باب و هلاكت شورشيان انتقام بگيرند و بكوشند
 اندك بود. حتى شُركتكنندكان قيام نيريز كه هنوز مـم ادامه داشت، ديگر به استقرار حكومت عدلد در زمين اميدوار نبودند. كشتار و نابودى، آنها را تهديد مىكرد و آنها نوميدانه پِايدارى نشان مى دادندا






 دهانه توپٍ بستند و بخشتى از زنان و كودكان را هم به بردگى فروختـنـد حكومت همه نيرويش. را در سركوبى جنبش. بابيان بهكار انداخته بود.
 باب را تيرباران كردند، همغ رهبران قيامها به هلاكت رميدند، هزاران تن
 مىرنت، صرفنظر از موقعيت اجتماعى|


يكى از بازداشتشدگان، بِس از شكنجه گفت كه بابيان در خانهُ عظيم در زرگنده گرد مى آيند. بِسربحَهاى كه خدمتكار خانه بود، نام همهُ بابيان زا داد. آنها بازداشت شدند و همڭگى بهجز ميرزا حسين على (بهاءاللّه) بـه



 حكومت امميت دانست كه دست گروههاى گوناگـون مـردم را بـه خـون بابيان آلوده سازد. اين. گونهاى قصاص بود كه دربار شاه مى كه خبرى درباره تدارك قيامى تازه مى مـرسيد و يـا بـابيان در مــحلى گـرد

 يافته از سوى حكومت، كشُتار همگانى در سرتاسر كشور آغـاز گـرديد.
 برخى از آنان ايمان خود را به نتيجه داشتن مبارزه با حكومت قاجارها از

دست دادند.


 بابيان، ارتشى نداشتتند كه قادر به جنگ باشد. تسليحات آنها بد بود:

[^18] (A.Nicolas.Essai Sur le Cheikhisme. T.1,1910,p.441. :هم داده بود (بنغكريد الدوارد براون در كتابجهاى:
The Babis of Persia, Vol. 1, p. 524: A Travellers, Narrative Written to Illustrate the Episode of the Bab. Vol. 2.p. 211; Tarih-i Jadid,p. 250.
2. E.G. Browne. Materials for the Study of the Babi Religion. Cambridge. 1918,p.270.

اسلحهاى كه تصادفى خريدارى شــده، بـه غـنيمبت بـهدست آمــده و يـا خودشان ساخته بودند، بسنده نبود. آنها نه سوارنظام داشتند و نه توبِخانه.

 بزرگى نبودند كه بتوانند ارتشـى قادر به جنگ بد

 حرفهيى به شورشيان بابى تمىداد. بـىیديد آوردن ارتش انـقلابى هـم، نمى شُد به هايان موفقيتآميز قيام اميلد بست. شورشيـيان با آنكه از روحين معنوى بسيار عالى برخوردار بودند و به عادلانه بودن مبارزهاى كه آغاز
 از جان و دل بِيكار مىكردند و مى دانستند كه دشـدنز به آنها رحم نـخواهـد


 يكانهاى نظامى تبليغات مىكردند و نه دز ميان عشاير و نابود كردن ارتشن.
 نبودند، نمىتوانستند دست به تعرض بزن بند، تنها دفاع مىكردندند و كاهى مییاه محاصره كننده را مـورد حـملهاى جسـورانـه قـرار مـىدادنـد. آنـها نمى توانستند تأمين مرتب خواروبار و مهردات را نيز
 رااز مردم اطراف مجزا كند.
 جنگّهاى با برنامه و درازمدت عليه حكومت شاه و نيروهاى متحد شا شاهـ،
 بیشك، كمبود سازمانى و نبودن ارتباطى نزديك مـيان بـرخـى رهـبران

قيامهاى گرناكون بـابيان، مــحلى بـودن قيامها و انـجام آن در زمـانهاى كوناگون هم تأثير داشته است. اين نكته نيز داراى اهميت بود بـي كه در ايران
 جنبش. بابيان محتواى رهايى.بخش ملى بدهند شكلـ، نگرفته بودند. بابيان
 حكومت را در ايران تصاحب كنند، زيرا بهرغم بشتيبانى گسـترده نسـبى مردم، زمينهُ ايدنولوزُى و پايگاه مادى آنان سست بود. قيامهاى آنها از
 قروذ وسطايى تودههاى مردم ايران بودند. سردمداران فتودالل توانستند نيروى خود را، مستفلانه، براى سركونب آنان گرد آورند.

 اجتماعى روزگار نوين، در تاريخ ايران نقش, منبت خود را انـجام دادنـد. اقدامات بابيان معلوله آغاز دگرگونى ها در زندگى جار جامعةُ ايران، در مسـده:


 است، در آغاز موفقيتى هم نداشت) و ضرورت نوسازى اقتصاد، ارتش ور اداره امور دولت را همدجون يكى از وظيفههاى درجه اولى بِذيرند.



 گوناگُون جريانهاى ايدنولوزيكـ و به مسألههاى زندگى معنوى، توجهى

## 

خاص مبذولُ گرديد و از ميان بابيان، بهائيان بيرون آمدند’، بابيان برخى از اصلاحطلبان مسـلمان و از جـماله سـيدجمالالديـن را بـيدار كـردند، بـر

 شـاه به فعاليت آغازكردند (اقدامات عليه انحصار تنباكو و در دورهُ انقلاب مشروطيت ايران)، تأثير گذاشتند.
 ارزيابى كرد. برنامةٌ آنها و قيامهاى مسلحانه آنها، دز نوبت نتخست، زاده
 نظام سر مايهدارى جهانى و آغاز فروباشيده شُدن فئوداليسم ايـران بـرده است. جـنبش بـابيان كـه بسـيارى از ولايت مــاى ايـران را دربـر گـرفته و
 اهميت اجتماعى و سياسى خويش با جنبش.هاى بزرگ خلقى نيمن سده:
 - اصلاح طلبانه در تركيه ــ در يكـ رديف است است






قرار مىدهد.



 (قر:العين) زا بهايى جا ميزنند. س. 1



 يكسره آنها را ناسودمند و غيرضروريى اعلاملام كردهاند. همين نكته بود كه بر مدكان تأئير كذاشـتا
 بهتر اجتماعى كه در اصطاي



در ايران استات،
توضيحات روانكاوانهاى هم براى باييگرى در ايران دادهاند. به كـفته









 قرةالعين بود.

1. Hamid Algar, Religion and State in Iran, p,137.




## 17^

روزگارى دراز يس از سركوب قيامهاى بابيان، ترور و كـشتار از سوى
















 آغاز گرديد. همجنين حاجي
 دستگير شـدند.
 از اينرو، بابيان صرفنظر از اينكه بهايى شده و و يا اينكه هنوز هم بـيرو

[^19]تعليمات باب بودند '، تعلق خود را به اين فرقه، سخت بِّهنان مـيكريكردند.




 واعظان بابى را نگاه مى داشتـند.






















ت IV.
مقامات شيراز كه مى خواستند ثروت سه برادر راكه سيد هم بـودند تصاحب كنند، آنها را به بابيگرى متهم كردند (سالى 1AV9). ظل السلطان واللى فارس فرمان داد كه دو تن از اين برادران ميد را العدام و ثروت
 قشر بازرگانان بودند، در اثر بيگرد به شيراز و يزد نقلى مكان كـردند و در در آنجا به همراهى چارسيان (زرتشتيان) به زشـد بـازرگانى يـارى رمـاندند.




 بوده است. ${ }^{\text {Tنانجهه، }}$ • تن از
 (॥Q. خود بابيان را به دهكده خويش - سده - برسانند. الاوباش شـهـهر بـه آنـان







 .llollr ص.lla.V
3. J.M. Upton. The History of Modern Iran, p.11.


|VI اوضـاع سباسى و اجتماعى ـ اقتصادى ايران ...
مه سال 19 در اصفهان و حومه، به تحريكى عدهاى كـه آقـانجفى در
 از بيم جان به كنسولگرى روسيه پناه بردند و برانفسكى كنسـول روسيه، به ناجار از ظلإلسلطان والى اصفهان يارى خوامست. اما، بِيگرد بابيان جنان بى رحمانه بود كه بسيارى از بابيان و بهاييان، از ايران بـه ديگـر كشـورها كوجيدند. ادوارد براون، ايران شناس انگليسى در سال IAAV كوشيد تا در ايران بابيانى را بيابد، اما موفت. به تماس. با آنان نشد. حكومت مىدانست كه بابيان در ميان خلق محبوبيت دارند و باب و حيروانش كه در راه اعتقاداتشان به قتل رسيدهاند، از گراميداشت برخوردار هستند. مىتوان گفت كه به رغم ييگرد، در همهُ شهر ها بابيانى بودند كه در محلههاى خود (محلهُ بابيان مىزيستند) و براى خود گورستانى داشتـند.

 همهُ ولايت تا بابيان، جز نام، هيِّج وجه مشـتركى با تعليمات باب نداثـي روى شرح حال آنها و نظريات و زفتارشان، كه أ. براون، بپ. ريتيش، دكتر شاتالف و ديگران گذاشتهاند، مههُ آنها بهايِى بودهاند نه بابى. اما، آنها نه تنها تأليفات بهاءالله، بلكه تأليفات باب را هم بهدتت نگاهدارى مىكردند.
 و تنى چند از بيروانش نيز به تـركيه گريختند. بـهاءالللـه را نـيز بـه تـركيه فرستادند و او با اجازه مقامات ترك به بغداد كو جيد. جندى نگّشـشت كه يكصدتن بابیى در آنجا گرد آمدند. آنها از مقامات ترك مستمرى نهجٍندان


[^20]
## 

گروهى داسُتند. با آنكه به ظـاهر، صـبح ازلا سـريرست بـابيان بـهشمار مى متت، اداره ممهُ كارها با بهاءالله بوده است. حكومت ايران،، بابيان را الز تابعيت محروم و اموالشان را مصادره كرد. سفير حكومت شاه ايـران در استانبوا بارها خواستار منع تبليغات بابيخرى در امــراتـورى عـثمانى و
اخراج بابيان از بغداد شده بود.
 كارهاى جامعهُ بابيان، بسيار زود اختلافـنظر آغاز گـرديد.' بـهاء اللـّه از از بغداد به كردستان رفت و دو مـال در آنجا بهسر بـرد. جـوش و خـر اشـرو مذهبى جامعهُ بابيان بهسردى گراييد و مباحثات خاموش. شدند. بهاءالله به بغداد بازگشت. بس از شكست جنبسُ، هلاك دوستاذ و نزديكان و از دست زفتن اميد بـازگشت بـه ايـران و بـه خـاطر دشـوازىهـاى مـادى،

 نخواهد شد..."
بهاءاللّه كه در ايران هم به طرح سوى دعنرى ــا اخلاقى تعليمات بابيان
 نوشت كه رسالهاى بود در بحث برای بديدآوردن اعـتقاد بـرايـنـكه تـنـا تفسير او از تعليمات باب، حق است. اين، مناسبات ميان دو برادر را تيرهتر مـاخت. هنگامى كه در سال. براى ترميم گنبدهاى زيارتگاههاى شيعيان در كاظمين، از تهران به آمد، جامعه بابيان در مرز انشعابب بود. علماى شيعى كه در آنجاكرد آمده بودنده برآن شدند كه عليه بابيان فتوايیى تهيه كنند، الما مجتهد بزرگ شيان مرتضى انصارى با فتوايى كه بـاقِيمانده بـابيان را غـيرقانونى مـى دانست

[^21]IVr اوضاع سياسى و اجتماعى - اتتصادى ايران ...
موافقت نكرد. فقيه مىخواست شيعيان را عليه بـابيان بـرانگـيزانــد، امـا نجف باشًا، والى بغداد، پديد آوردن اغتشاش را در پاشاليق خود ممنوع كرد. فقيه از طريق كنسولا و سفير اقدام كرد و خواستار شد بـابيان زا از بغداد يـرون كننل. حكومت تركيه تصميم گرفت بابيان را به جايى ديگـر منتقل كند. بهاءالله در آستانهُ رفتن از بغداد، خـودش, را Hكسـى كـه خــدا ظـاهر مىكندل يعنى بيامبرى اعلام كرد كه باب بِيشبينى كرده بود و و از آن آن روز بهنام خدا سخن گفت و همهُ نوشتههام خرد خود را هـم لوح ناميد. بابيان را به استانبول و پس از جههارماه به آدريانويلِ (آدرنه) كو جانيدند. در اينجا بو كه بهاءاللَه خودش را خدا خواند و آشَاراً سخخن از وحى گفت (سال ها هاى

 از آدرنه تبعيد كردند: بهاءاللَه را به عكا و صبح ازل
 بهاييان بهشمار میرود نوشت. بر فروباشى جامعهُ باييان و تغيير ماهيت بابيگرى به بهاييگرى آكاه شدند.
 آغاز مىگردد.
"ركتاب اقدس" متجموعه مقررات اساسى بهاييان است و اين مقررات
 \#ابشارتلا سخن در اين باره است كه بهاييان در مرزمين اديان ديگر بايد rجه روشى داشته باشند.



 شو \&، 1A99.


## 

با آنكه "كتاب اقدس" داراى نزديك به جهارصد اصل, براى زنـدگى مدنى و معنوى بهاييان است، بنابر معمول، همواره، تنها Y $ا$ ا اصل اسـل اساسى بهاييگرى را مىنمايانند. رضا بودن به تقدير، سريبحیى از مبارزة طبقاتى و آشتى همگانى، بنياد تعليمات بهاءالله است. او دعـوت كـر ده است كـه در مبارزه، از به كار بردن تدبيرهاى قهر آميز خو ددارى شود و جـي
 فرمانروايان دنيوى و رفتهرفته جهان اصالاح گردد. بايد حت را به يارى عقلى شناخت و تعليمات (دين) تازه را همخوان با علم و عقلِ ساخت. او تأكيد مىكرد كه دولتهاى ملى، مردهريگ روزگاران گذشته است و اكنون بايد
 بهاءاللّه دز وصيتنامهاش نوشته است:
ا"ای مردم جهان! دين: خدايى براى عشت و وحدت ساخته شده است؛
 مرسختانه عليه بیروان صبح ازل، شامل, خردش, نشده بود. با آنكه بهاييان
 ضـرورت دارد، بـنابه گغتـهُ بـراون، بـاور دارنــد كـه بـيامبر دز بـردامــتـن


 برجاى بماند. اما، نبايد به سوى مادى زندگى اهميتى ويزه داده شـو مود، زيرا
 تو جه نيست1.

 2. E.G. Browne. The Babis of Persia. Vol. 2, p.21.

اوضاع سيأسى و اجتماعى ـ اتتصهادى ايران ... IVA











 اتبليغات بابيان در همد جا ادامه دارد و خدر داوند


 آ.گ. تومانسكى، بهاييگرى (بـابگيرى) را يكى از فرقههاى اســلام







Fـ مـانجا، ص .rF.




 واگذار شـده است. س. 1



 اسلام است.

 قم هستند. تا زرز



















نخستين تجربنُ انجام اصلاحات اوز بالاه در روزكار نوين
 اقدامات بابيان، همة تضادهاى اجتماعيا








 قبيلهها سركثـى مى مردندند







از روسيه خواهش كرد كه فشار بياورد و از ظل اللسلطان كه در تركيه بود و


 و سباهيان ترك، كوشيد حكومت را در ايران تصاحب كند.



















 وليعهد، همه و همه عامل هايى بودند كه بر مردم تأثيرى سخت داشتيند و

IV9 الاوضاع سباسى و اجتماعى - اقتصاءى ايران ...
مائه اغتشاش در تبريز و ديگـر شـهرها مسىشدند و روحـانيت شــيعه را آشكارا عليه هر جيز "گبرى" و حكومت شـر شاه كه نتوانسته بود با "اكـفار"
 در كو خه و بازار به گونهاى گستر ده برزسمى میی اشدند.

 آمدند كه رشد آنها در نيمهُ دوم سدهُ نوزدهم بود. ياد آورى اين نكته دارایى اهميت اسست كه در طـبقات زبـردست، خـودآگـاهى پـلـيد آمـلـ و آنـان خراستار بهبود ادازه دولت، مراعات قانون، ااعدالت"ا و نيز رشد اقتصاد و فرهنگ شده يودند. ميرزا تقى خان، وزير جنـگ (وزبير اعظم)، و سبـس سـرفرماندهُ قـواى (اميراعظم) وليعهد در آذربايجان كه صدراعـظم نـاصراللديسن شــاه شـدن
 ميرزا مححمدتقى خان فراهانى، نمايندهُ آن ديوان سالارىایى بود كه تازه
 عيسسى فراهانى حاكم عرات عجم بود كه بس از انتصابِ عيسـى به متام قانم مقامى وليعهد - عباس ميرزا - به آذربايجان آمد. میيس، محمود تَربان مباشـر خانه فراهانى شلد. زادروز مـسحمدتقى روشــن نـيست. جــنين مـى شـهـارند كـه اوى مـيان

 اسناد و ملارك يانته امـت.' محمدتقى، با فرزندان و نوادگان قانم معام حرورش يانت انـ او در مـيان فر هيختهترين و آزادانديشترين نمايندگان طبقه حاكمة آن روز - وليعهد




1A.







 دولت بوده است.'
ويزگى ماى شخصى ميرزاتقى




 كه در سالـ.









|A1 (
روسيه وى را در شمار مأموران عالىرتبهُ ايران نام برده استـ. او، در سالل JAFF آذربايجان منصوب گرديد.
در اين هنگام، اوديگر از درباريان باتجربه شُده بود. ناصرالدين ميرزا ـ وليعهد جوان - به او تـوجهى بسـيار و حـتى مسحبت داشـت. هـرجــنـ صدراعظم، ميرزا تقى خان را دوست نداشت، ميرزا تقى خان مىكوشيد با

 يكسره به او اعتماد داشت. روابط خانوادگى هـهم، پشـــتيبانى ضـرورى را

 ازتشى زاكه زير فرمان دارد تكامل بدهد، ادارهُ ولايتها را بهبود بخشدلـ
 مصالح ايران، هنگام عقد قـرارداد بـا تـركيه در ارزروم و هــنـا حدود (تعيين مرز) ايران و تركيه پٍانشارى كند.


 نامن تحديد حــود ايـران و تـركيه را امــضا كـرد. تـقى خان در تـمامر بـا اروباييانى كه در كميسيون تحديد حـد طولانى در تركيه كه در آنجا برنامهُ تنظيمات انجام كرفته بود و سـفر بـه روسيه، المكان داشّت كه جهان بينى خود را كسترش دهـد و بـه كـرنهاى واقعىتر، نيازها و امكانهاى ايران را ارزيابى كند. جس از آنكــه نـاصرالديـن شـاه در سـال IAFA.

1- Hafez Farmanfarmayan. The Forces of Modernization in the Nineteenth Century. Iran. A Historical Survey. Beginning of Modernization in the Midde East. Chicago-Londkn. 1968, p. 127.

 آن، حقوقى نامحدود به تقى خان داده شده بود: پاميرنظام! ما تمام امـور ايران را به دست شما سبرديم و شما را مسنول هر خوبَ و بلى كه اتفاق مى انتد مىدانيم. هـمين امـروز، شـــا را شــخص اول ايـران كـرديـم و بـه عدالت و حسن رفتار شما با مردم، كمال اعتقاد و وتوق داريم و بهجز شـز شما
 دستخط را نوشتيم. ناصرالدين. شاهر.' '
 خصومت آميز در بيش گرفت و دزك مىكرد كه صدزاعظم متكى به نفس، بى غل و غش و مغرور كه يكسره از يشتيبانى شـاه بـرخــورددار است، بــا

 اعلام كرده و وظيفه صدراعظم زا به على قلى ميرزا صدرالممالكـ سبرده
 اميركبير راكه حقوقى نامحلود دريافت كرده گروه دخالف بانفوذ و نيرومندى بود كه آمادگى داشت در هر لحظه عليه

 مى



 كارگريختن، در ايران به اين هرزگى، حكماً نمىتوان سلطنت كرد. تيرمرم من
|Ar IT ... اوضاع سياسى و اجتماعى ـ إتصادى ايران

ناخوش يا مردم، فداى خاكى پاى همايون. شما بايد سلطنت بكنيد يانه؟اگر شما بإيد سلطنت بكنيد، بسماللله، چرا طفره مىیزنيد ... هر روز از حال شا شمر چرا خبردار نمىشويد كه چهـ واقع مـىشود و بـعد از اسـتحضار چــهـ حكــهم مىفرماييد. از در خانه و مردم و اوضاع ولايات چه خبر مىشويد و حه حكم

مى|فرماييد....
مفارت روسيه به مسربرستى شاهزاده دُلگوروكف، تقى خان را نامزد مناسبى براى مقامهاى عالى، از جمله مقام وزير اوأ مى دانسـت. سفارت انگلستان از آقاخان نورى و اللّه يارخان آصفـاللدوله كه به بغداد روانهاش كرده بودند بشتيبانى مىكرد و از تقى خان همجچون هوادار سمتگیرى به
 نكرد.
نــخستوزير تـازه، از پشـتيبانى نـيرومند شُــاه، دربـار تـبريز و ارتش برخوردار بود. او توانست بسيار زود با بانفوذترين بزرگان دريار تهرانا از جمله آقاخان نورى، ميرزا يوسف آشتيانى مستوفى الممالکى و ديگُرانْ نيز تماس.هايى سودمند برقرار كند. طلى مدت مسه سـال: (INQI_|AFA)، امـيركبير بـه انـجام اصـلاحاتى گوناگون مشغول بود كه مىبايسـت تا اندازهاى اداره مملكت را امروزى و الستوار كند، موتعيت شاه را تحكيم بخنــدل، خودسرى مقامات كشورى و مداخلة مُلايان را در امور دولت محدود سازد، اقتصاد كثـور را تـقويت كند، قدرت جنگى ارتس را افزايش دهد، اعتبار بين المللى ايران را بالا برد
 حقوق. فثو دالذها و مُلايانى برد كه در طول جند نـدهُ يِيابیى به اين كارها خـو كرفته و آن را حت مسلم خود مى دانستند.
 حكومتت تركيه آمو خته بود كه بـا ِـــيد آوردن چــنين مسحلدوديتى بـراى I- على اصضغر مهاجر، "زيرآسمانكو ير". ص WF.

مُلايان سنى، موقعيت خود را بيش از بيش تـحكيم بـخشـيله بـود و پادر
 دولت) بودنده. '

 مهدى (ع) اعلام كرد كه نبايد به حكومت ماليات بدهد ور و بايلد تنها بهدست
 مقدس بودن شهر استا. در نزديكى مسـجد دست يك تصابِ افسارشُ را كشید، قصابِ ,اكشت و به باغجچهُ مسجل


 خان افششار دستور داد، عرامى راكه در كنار مسجد گرد ورد آمده بودند

 محمدتقى خان كه عليه بست اقداماتى كند. ميرزا ابوالقاسمه، امـام
 جمعه را بهخاطر ارتباط با بيگانگان و كرفتن هديه از سفيران انگـليس و
 سازمان دادن به تظاهرات شـش هزار تن از عرام





 تنى خان المركبير، نهران.
|Aه اوضاع سياسى و اجتماعى ـ اتتصضایى ايران ...
دارد و به دسيسه عليه اميركبير، بديهى است حيلهگرانهتر و پنهانى، ادامه دهد و مقدمات سقرطش را فراهم سازد.
 مورد بيگرد در اماكن مقدسه (برخى مساجد و گـورستانها) ــرا را مـلغى سازد. در زير فشار اميركبير، امام جمعه بِذيرفت كه براى دادن اجـازهُ ملغى
 تبريز بود كه از اميركبير اطاعت نكرد. او از رفتن به تهران سرباز زد و براى



 عبدالعظيم و طويلههاى دربار شاه و صدراعـظم در تـهران بـود. ســسـ، سفارتخانهها و كنسولگرىهاى بيگانه نيز محلى بست گـرديل. در هـمين


 دولت مصادره شد و مستمرى مُلايان نيز، همباى حقرق مأمورانذ كسُورى

 بابيان دريئن مىگيرد.
 براى اصلغحات در ايران نيست و بازسازى جامعة ايران بر پايهُ بنيادهاى

 مذهبى نومازى كرد. اين روش اميركبير در مورد دين ميسر نسـاخـي

را ملحد اعلام كنند.
بسس از سركوبى قيامهاى مسلحانه بابيان و انجام اقداماتى عليه منافع مُلايان، اينان روشى بسيار خصومتآميز نسبت به اميركبير در بيش گـرفتند و فعالانه به سقوط او يارى كردند.





 دزباره بازگردانيدن الللّيارخان از بغداد امضا كرد كه بـه سسركشى بـيشتر سالار انجاميد. اميركبير كه مىكوشيد بـيد با سالار درباره خاتمه شـورشي بـه توافق. برسد بيشنهاد كرد كه اسلحه را به زمين بعذارند. سالار نـذيرفت، سلطان مردا ميرزا ـ فرمانده نظامى تازه ـ بـا يِك سپـاه هفت هزارنفرى و

 (سرهنگ فارانت) بِيشنهاد كردند كه در مذاكرات با سـالار مـيانجيگرى كنند. اميركبير با مداخله بيگانگان در امور داخلى ايران سخت مخان

 اعتمادى به خرامان فرستاد تا از سوى وى بكوشند و خرامانى ها را قانع

 تجزيهطلبانه بيش. آمد. در سال 1AF9، حكـمرانان سيستان و بـلوجستان آماده عمليات عليه شاه شده بودند. براى سلطان مراد ميرزا قواى تقويتى
|AV © اوخاع سباسى و اجتماعى - اقتصادى ايران ...
فرستاده شد. مياست اميركبير به ثمر دادن آغاز كرد: شهر هاى كو جكى و قلعهها به شاه میى بيوستند. سلطان مراد ميرزا سبزوار راگرفت و و به سبیاه


 يكصدويك تير توني، تهران را از تصرف مشهد آكاه كرد' و در ماه آرريل، مالار و خويشاوندان نزديكش اعدام شـر شدند
 اقدامات اميركبير برایى تكامل دستگاه دولت، نوسازى امور ماليه و بست و پديد آوردن دادگاههاى مدنى پشتيبانى مىكرد.

 مالياتصهاى كه گرد مى آمد تشكيل، گرديد. كار كـميسيونهانا، تـوجه را بـه



 حكمرانان ولايتها و شهرهاى بزرگ، در پـايتخت، در جـوار دربـارشاه
 شاداره" مىكردند. ابوابجمعى مسربازان و افسران در ارتسُ نبودند و حتى در گارد شاهى بهجاى چحهار هزارنفرى كه فهرستشان بود، تنها سيصدتن
 فهرست ادارهكنندگان مناصب گوناكون اون بون بود. در بیى اصلاحات ادارى، دستگاه كارمندان كاهسُ يافت، بـراى هـمـة ادارات - جانشين - وزير تعيين گرديد كه مأموران فـرهيختة طـراز دار نـوين A. آد.ب. برزء. سـامسرن بأكوليف ماكينتف، ص A. -.VAD.

 آنها (ااجحاف!

 رسيدگى به حق برخوردارى از شرايط مالكيت بر روسنتاما ورا و يا حـي
 رسيدگى بهحق مالكيت، بخشـى ز ز فتو دالالها و مأموران از درآمد آمد محروم شلند.








 بىدرنگـ سود بهدست آمد: در سالـ. •هایا درآمد دولت به هفت ميليون

تومان رسيد.'






1- O.Blau. Commercielle Zustände Persiens. B., 1858, S.6-7.

اوضاع سباسى و اجتماعى - اتتصادى ايران ... 149 国
از سياست حمايت كننده، محدوديت بازركانى بازركاركانان بيگانه و تشريق
 استخراج معادن و جز اينها.














آغاز گرديد.
ثمره اين تدبيرها، بسيار زودد، بهدست آمد: در سالهماى بِنجاه، فعاليت








نوآورىهای وزير اولـ كه نئودالآهاى محلى و مُلايانتان آنها را عليه وى





 مخالفان اميركبير، به بازى گرفتنت احساساسات مـذهبى - مـيهنى ايـرانيان، بسيار آسانذ بود.






 حاجى على خاذ، بيشخذدمت خاريد



 اصالاحات اميركبير به بنيادهای نظام




## اوضاع سباسى و إجتماعى ـ اقتصادى ايران ... 191 الـ

و به تكامل. دستگاه دولت و رشد فرهنگ و شناخت ملى يارى رسانيدند.
 نوزدهم ـتا اندازهاى در ايران دوران جرخشضى بوده است. قيامهاى بابيان،
 ناكامى در انجام اصلاحات اميركبير، وإِسين تلاش ايران بـرای بـيوست دادن خان نشين هرات و ضرورت ناگزيرِ پِيرفتن برترى نظامى - سياسى



 بىتفاوتى بديد آورده بود. (اابتكار خصوصى"، با كندى بسيار، خـواه در
 سياست دولت و ادارهُ مملكت، در سالـهماى شصت، به بيدار شدن آغاز كرد. ايرانا، به سبب شكست بابيان و ناكامى اصلاحات اميركبير، تا جندى

 و سياست خارجحى تيشين را دوباره زنده كردند. براى ايران، دوران دشوار تازهالى در تاريخ آغاز گرديد. هرجـند كـهـ، ايـران مســتعمره تــنها يكـى از از دولتهاى سرمايهدارى نگرديد، رشد آن در راه استعمار جريان يـافت.



 ارضىاشش را حفظ كند و راه رشـدى براى خود بيابد و در آن راه گام بردارد.

استيلاى اميرياليسم بر ايران

ستيز دولتهاى امْرِياليستى بر سر ايران
 بدست امبرياليست هاى بيغانه امست.



 گرفت.



 بالاگرفت.








استيلاى أمرياليــم بر ابران هـ
سال. WAVF هنگامى كـه مـــاهيان روس بـه كـنستانتينوبِل (قسـطنطنيه س ا.) نزديک مىشدند و ناوگان بريتانيا در دار دانل, پديدار گـرديدند و
 آتش بگيرند، تا سال

 روسيه تدارك مىديل، در همهُ اين روزگار دراز، انگـلستان نـيرومندترين

 زقابت روسيه و انگلستان در ايران، در مسأله كلى مناسبات آنان در اين دوره از اهميتى بزرگ برخوردار است. ايران، در وابسستگى بـه مـوقعيت


زقابتهاى بى|مان اقتصادى و مياسى زوسيه و انگلستان بوده است.
 مرمايهداران انتگليسى در خاورزمين، مورد توجه انگـلستان بـوده است.
 آسياى صغير راكه زيرنفوذ انگلستان بود به هندوستان بيوند مىى داد. در اين دوران، تلاش در راه تبديل اين منطقه بـه مـوضعى بـراهــميت

 لرد كرزَن سركردهُ دستهبندي خاورميانه و نمايندهُ تجاوزكارترين محافل بورزوازی انگلستان، بر اهميت مياسى ايران براى اميراتـورى انگـلستان تأكيد و بيشنهاد مىكرد مسـيستانبلوجـستان و خـليجفارس بـه مسـتملكة




امبراتورى بريتانيا تبديل كـر دند كـه ايـن، مـوقعيت بـريتانياى كـبير را در خـاورميانه و هــندوستان، بسـيار تـقويت مـى كرد. او بـه ايـران، هــمـرون
 |اايرانن، براى رشد فعاليت باززگانى انگُلستان و به كار انداخـتز سـودمند
 كِرْزُن در ايران به سفر برداخت و و كتاب (اايران و مسأله ايرانه"، ثــمره ايـن سفر بود. سياست تجاوزكارانهاى كه كرزذن دز اين كتانب در در مـورد ايـران اعلام كرده بود، براى نعاليت انگليسى ها دز ايــذ كشــرز، در بـايان ســده: نوزدهم و آغاز سدهُ بيستم، زاهنما بوده است.
مـصالح دولت زوسـيه در خـاورزميز، در ايـن دوران بـه سـوى كـلى

 تشديد غارت تودههاث زحمتكش, بوده است. در سياست خارجى، ايــ
 و كنارهاى خاورى امبراتورى زوسيه جلوه گر بود. روسيه، ديرتر از ديگر دولتهای اروبايايى در راه رشد سرمايهدارى گام


 لنين، هنگام آوردن ويزُگى هاى سياست خارجى اريلى دولت تزارى نوشته
 تزاريسـم نسبت به ايران، منجورى و مغولستان، خود را يكسره نـمايانيل،


1. G. N. Curzon: Persia and the Pesian Question. Vol. 2.L.: 1892, P. 614.



اليرالن براى روميه، اهميتحى بززگ داشـت. مسحاقل حـاكـمه از آن بـيم داشتند كه ايران مىتواند ميدانى براى حمله به روسيه بشــود. حكـومت تزارى مىكوشيد سودمندترين مـوقعيت سـياسى و اقتتصادى را در ايـن كـُور بدست آرد و در راه فرمانبردار ساختن آن، تاغش كند. پابه پٍای مصالع سياسى روسيه در ايران، منافع اقتصادى نيز به داشُتن نقشّى بيشتر آغاز كردند. در محافلِ, حاكهُّ روسيه، مسألههاى وابسته به
 در خاورزمين، جحون آ.ن. كوروباتكين (وزير جنگ) و سر.يو. ويته (وزيـر
 میگرديد، ارزيابى مىكردند. كوروباتكين در يادداشت مسرمانه خود به
 ناگزير موظفيم از ياد نبريم كه اگر امروز، ايران براى ما دارائ اهميت بزرئ سياسى و اقتصادى نيـست، اما برالى نرزندان و نوادگان ما جحنين اهميتى به اندازهاى بسيار چديد خواهد آمد. امروزهه ما از نگاه فرهنگى هِنانكه بايد نيرومند نيستيم كه حتى با يشتيبانى זرتوان سـكومت بـتوانـيـم بـازارهـاى آذربايجان، تهران و حتى خراسان را يكسره در دست كيريمه!.'
 روبـهرو شـــلـه بـود، نـاهار كـرديد تـازهترين شــيوهها و مـتدهاى ويـرّة
 صنعتى بهره كيرد و در راه صدور سرمايه و تصاحب بازار ايـران مـبارز• كند. دز شرايط وإسسماندكى اتتصادى و صنعتى روسيه، بيروى از هنين ميياستى در ايران، بسـيار دشوار بود. رخنة اتتصادى روميهـ به ايـران، در عمل، از حساب خزانه بود كه امكانات آن نـز بسيار محدود بوده است. اين نكته را سختان كاكوتسف وزير ماليه، در جلسهُ مشـاورهٌ ويزُه، هيرامون

مسأُله سياست ماللى ـاقتصادى روسيه در ايرانْ، به تاريخ V زوئـن مــالJ 19•V

 امتيازهايى كه بهدست آورد نشان تنها براى آن است كه نـصيب ديگـران
 در بايان دههُ ششم و آغاز دهه هفتمه ابتكار اسارنت اقتصادى ايران،


 مىكرد. همه اينها روسيه را نيز بر آن داشت كه فعاليت خود را در ايسران
 نمى توانست باكتوزهایى زشد يافتهتر _انگلستان، آلمان، ايالات متحده:
 آهن و جز اينها رقابت كند، تلاش, داشت كه ويا از ساختمان اين مراكز در ايران بيشگيرى كند و يا اگگر اين كار برايشن ميسر نمىگرديد، مىكوشيد تا امتيازها و مزاياى همانندى برایی روسيه دست و ها اینـ.

 نوزدهم تا سالـ ه • 9 ا استت. بالاترين اوج مبارزهُ دو دولت كه هر كدامشان مىكوشيدند موقعيتى مودمندتر در ايران بدمت آرنده از ويزَكى هاى اين دوره امتت. امتيازهاى اساسـى، در همين دوره، فراجـنـگ و كـاميابیهاى بزرگ در بازرگانى بدست آمد. با آنكه مبارزهُ انگلستان و رومسيه، در اين سالنها با كاميابیى گاهبه گاه يكى از دوسو جريان داشت، روى بم رفته با



شكست روسيه به انْجام رسيد. حنانكه ای. آ. زينوويف - ريُيس دبِارتمان
 دولت روميه در دوره: مـورد بـررمـى، هــمانا تـلاش در راه النگـاهدارى
 ارضى بخخواهد و يا به بـرترى دولت ثـالثى أجـازه دهــل و در راه وابسـته
 هنگام اصـول خـارجـى اسـتقلالى كشـور و نـيز نـظام درونـى آن را بـرهم
 انگلستان را براى مرزبندى منطقههاى نفوذ در ايران - زوسيه در شـهال و انگلستان در جنوب - نمى يذيرفت.
 خود در ايران به كاميابى هايى بزرگى دست يانت. روسيه ناجار گرديد كه با
 نفوذ خود را به بخشت.هاى شـهالى محدود كنـ. دولتى كه نـيرومندتر و از
 روسيه در جنتگ روس و زابٍن و از دست رفتن نفوذ بِيشينش در بـالكان،
 روسيه را ناتوانتر كرد. در همين هنگام، تضادهاى انگليس و آلمان و روس, و آلمان، شــلـتى بيشتر يافت. دروان تازهاى در مناسبات انگليس و روس. آغاز گرديد و اين، هــهانا تســليم در بــرابـر انگـلستان و تـقسيـم الخـرسندى آور" ايـران بـهـ منطقه هاى نفوذ بود. سبب امـاسى اينكه روسيه به توافق با انگلستان تن در داد، آن بود كه بيروى از خططمشـى كهنه در مرزهاى آمـيـيى و ادامـنْ مبارزه عليه انگلستان در همان شـكل هايىى كه تـا آن هـنگام در مـرزهای آمسيايى و ادامه مبارزه عليه انگلستان در همان شـلـ هايى كه تا آن هنگام

回 F..

جريان داشت، در عمل نامهكن بوده است.' سخنان و. ن. كـاكـوتسفف وزبـر مـاليه، بســــار درخـور نگـرش است:
 چحرا را بِذيرفت كه مو تعيت سياسـى روسيه فرو افتاده است و وابسته به آن براى ما ضرورى است كه ديدگاههاى خودد را تسبت به مسياست خاورى خود كه در آن خطايى ريشَهدار راه يافته بود و ما ومائلى راكه براى هدف خويش در دست داشتيم، اندازه نگرفته بوديم، در كا دگرگون مازيمه". حكومت انگلستان، بـر دشـو ازىهـاى سـياست داخخـلى و خـارجـى روسيه، به خوبى آگاه بود و در بهره گیوى از آن شتاب كرد. نيكسن، سفير انگلستان در ايران، نوشته بود: ״از هنگام جنگ با زابِن، سياست آسميايى




 دگرگونى بديد آمل. زوسيه ناحار گرديد كه بهتوافق با انگلستان تن. دردهد. امتيازهاى تلگرانف، يكى از نحستين حوزههاى نعاليت سرمايه بيگانه
در ايرانٍ بود.

انگليسسى ها كه در داشتن ارتباطى امتوار با هندوستان ذينفع بـودند، مسخت تلاش كردند كه از هر راهى بشود، امتياز تلگرافـ را به دست آرند. تاريخ دريانت اين امتيازها، بسيار نمايانگر و خاص فـعاليت دولتصهـاى امچرياليستى در اين. كشّور و مباززة آنها بر مس امتيازها و انهصارهاست.

 ص Y- رتابت انگابنستان : 3- British Documents on the Origin of the War. Vol 4. L.. 1929.No 27I, p. 147


سرمايهداران انگليسى بارها كوشيدند تا اجازهّ ساختمان تلگراف را از شاه
 سود اختراعى جون تلگراف مورد توجه شاه نبود، اما اپيكى نكته زا او به خوبى درك میكرد و آن پولى بود كه به پندار او در اروبٌا بسيار فراوان

 آزموده خود دست بردند و آن، همانا تطميع افراد بانفوذ و فنشار سياسى بر بر حكومت ايران بود.
آنها مخبرالدوله وزير فوائد عامهه، معادن و تلگراف را با يولُ خريدند و به اعتراف خـودشان، وى در دوران امـضاي قـرارداد تـلگراف، خــدمات شايانى به حكومت بريتانيا كرد. صفوى مىنويسد كه امـتياز تـلگرافـ را انگليسـى ها در تى فتــار و تحريكاتى دراز، به راستى كه از حكومت ايران قإِيدند.
و 1 و امضا شدند. شعبئ انگليسى تلگُراف هند ـارويّا، امتياز ساختمان و اAVY بهرهبردارى از خط تلگراف خانقين - تهران - بوشهر را بدست آورد. اين خط، در بوشهر به خطط زيرآبى جاسك ـ مسـقط ــكـراجـى مـى مبيوست.
 ادسا، كرج، تفليس، جلفا، تبريز، قزوين، تهران، اصفهان كراجتى به كلكته بيوست مىداد ساخت. حكومت ايران، طبق معاهدهُ سـال 1.19 تـعهد كرده بود كه از حساب وام انگلستان، خط تهران ـ بوشهر و نيز خطى به بلوجستان از راه يزد و كرمان بكشد.


1- F. Kazemzadeh. Russia and Britain in Persian.- 1864-1914. Haven-London. 1968. P. 100-101.

بر Y.Y
بهرهبر دارى خطلى كه از ايران مى گذشت، به حكومت ايران داده مى شد و براى مخابره تلگرافهاى اين. حكومت نيز بهايى ارزانتر گرفته مىشد.
 تلغراف را در شمال ايرانْ مـيان شــهرهاى اسـترآبـاد و تـيشلار بـدست









 نويت نخست، براى تأميز ارتباط انگلستان با با هندوستان بود و و اغلب بـه
 خعلهاى تلگُرافـ، به اندازها



 حـ
 صـ

 بروند: rsar.
Y.r استـلاى امبرياللـــم بر ايران

ادارى و اقتصادى كشّر جون تبريز، تهران، اصفهان و غيره را به يكديگر




 بازار اكاه محكردند. حكومت ايران حتى يك گام هم كه عمال انگّلستان


 انگليسىـها داشُت.
 ساختمان راههاى شوسه و آهن، مبارزه تشـديد كرديد.
 ارتباطى نزديكى داشـت و نيز داراى امميت اقتصادى و سوقالجيشّى بود.



 مرمايهدارى وابسته بود. محسن وها
 مذاكره چرداخت. حند طرح ماختمان راهآهن، به حكرمت ايران يِشنهاد شـد.
اما، اينها در اساس، مؤسسههايى اسمى بودند و مبتكرانشان بـى آنكه
דولى بسـنده در اختيار داشته باشند، به اين كار برداخته بودند.

1- F. Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia, 1864, 1614, p. 102-161.

هنگامى كه يوليوس رويتر سرمايهدار خرآوازه' و بنيادگذار خبرگزارى تلگرافى رويتر، در صحنه بِيدار گرديل، براى نخستينبار مسألّة مساختمان
 معينالملكى، درباره امتياز راهآهن به مذاكره بـرداختى، بـه او و بـرادرشـ.
 ا. كت ــكارمند شركت رويتر - با طرح شـرايـط امـتياز روانـهُ تـهران گرديد. او مأموريت داشت تا با حكومت ايران مذاكره كند و اين مذاكرات يك ماه به درازا كشيد. ناصرالدين شاه ماه متز ترارداد امتياز را براى مأموران عالى


 ــتـديم شـ.




 دولتهاى ديكر مـاخته شود. به رويتر اجازه داده شـل كه در همغ ايــران راههاى شـوسه بسازد. حت بهرهبردارى از كانىهاى ذغال مسنك، آهز، مس. سسربّ، نفت و


 (F. Kezemzadeh. Russia and Britain in Persia. 1864-1614, P.103)

 .1970. 119 .

Y•ه استيلاى امـرياليــم بر ايران

ديگر ثروتهاى طبيعى كشور، و نيز حت بهرهگيرى از جنگل, هاى دولتى، ساختمان تأسيسات آبيارى و فروش آب بـه مـصرفكنندگان، بـه رويـتر واگذار گرديد. روتر مـيتوانست بـراى تـنظيم جـريان آب رودخـانـانهها، ساختتمان مدهاء چاههاى آرتزين. و كانال هاى آبيارى كارهايى انجام دمد.
 ديگر كارخانه ها و آمياب بسازد و بايتخت ــ تهران ــ را آباد كند. روتر،

 كرديد. حكومت ايران متعهد شد كه ه. درآمد وام و Y \% بازبرداختحت آنـرا تضهين كند.
همه اين حقوق و امتيازات، بى آنكه عوارضى از رويتر گرفته شود، به وى واگذار گـرديد و در نـخستين بـنـج سـال مـىبايست 10 ٪ درآمـل بـه حكومت ايران چرداخت شود. چس. از آن، سكومت ايران مى. درآمد راهآهن، 10 ٪ درآمد موْسسات ديگر و • 1 ٪ درآمد ادارات گمرك
 امتيازهاى دريافت شدهه، يارى كند.' امتيازهاى روتر، حتى به اعتراف لرد كرزن نـيز اواقـعيت بـى همتا و
 روتر، براى عملى ساختّن امتيازها، "مؤسسه بررسیى هاى مقدماتى" را با سرماية •10 ميليون فرانكى تأسيس كرد. ارزش همهُ مـانتـمانهاى راهآهن. سرتامسرى ايران • • ميليون فرانك برآورده شـد. قراردادهاى امتيازها، مايه اعتراض. مسـخت حكـومت تـزارى گرديل.

 2- G. H. curzon. Persia and the Persian Quesntion. Vol. 2. p. 914.
 ص 119

بيامهاى آلكساندر دوم [تزار روسيه]، وزير أمـوز خـارجــهُ رومــيـه و نـيز فرستادهاى با خواسمت تحكمم آميز لغو امتيازها، به تـهران گســـلـ گـرديل. هنگام مفر ناصرالدين شاه در باييز سال IAVr به بترزبورگ، مسأله لغو
 عملى ساختن امتيازها، خواهان سرمايههايـى بـودن كـلانز كـه زويـتر نـــىتوانسـت خــودشـ آن را تأمسين كـند. اوراق قـرضهاى هـم كـه او در انگلستان منتشر كرد كاميانب نبود. در نتيجه، رويتر نتوانست پس انـر از بايان مهلت بِانزده ماههاى كه از شروط امتياز بود، در ايران به كار آغـاز كــند.
 روز 0 كرد. ' حكومت تزارى بر آز شد كه ابتكار ساختمان راههـایى آهــ را در ايـران، خـود بـه دست گـيـرد. در آغـاز، روســيه از طـرح امـتياز مسرتيب٪
 فالكِنگاگْ در يادداشـت خود بـهـ گـوزباجِوف - وزيـر امـور خـارجـهُ
 ساختـمان راهآهن زا از يكى از نقاط مرزى ما تا شهر تبريز، از سـكـومت

جس از يك مبارزه دراز ديیلماتيك، سرانجام، شاه در ماه دسامبر سالل (WAVF حكومت ايران انجام نيانت. چحنانجه، به حـسيز خان وزيـر إمـور خـارجـهـ ايران • ه هزار روبلٍ رشوه دادند. واگذارى امتياز امضا شـلـ، اما روسيه برای مـاختمان راه بول در بسـاط


 ايرِاذ. ن.

Y.V استـلاى اميريالبــم بر ايران

نداشت. افزوده بر اين، دشوارىهاى سياست خارجى جون جنگُ روسيه
 اما، تالش براى دريافت امتياز ماختمان راههـاى آهـن در ايـرانا بـه

 اجازهُ ماختمان راه ترانزيت از تفليس به بندرعباس، تلاش كرده بود. در سال IAVA، نيز مؤ سسهُ بانكى آلهنوناى فرانسوى بیى آنكه نتيجهاى بگيرد كوشيد تا امتياز از ساختمان راهآهن انزلى - تهران را به دست آرد.
 مهندس. بلزيكى داده شـلـ وى بى آنكه موفقيتى بدست آرده كـوشيد در
 روى ترانزيت بيگانگان به ايران، تو جهى به راهآهن ايران نداشـتند بـولى دستوبِا كند.
از بايان سدهُ نوزدهـم، تشديد فعاليت نمايندگان امريكا را هى بينيم. در
 گسيل گرديل و وى به تلاشى خروشان دست زد تا زمينه را بـراى رخــنـن


 راهآهنى را كه يحيى خان مشيرالدوله از شاه گرفته بود، به بنججاههزار روبل
 عليه رخنه سرمايهُ امريكايى به ايران، سخت تلاش كردند. اضنيكلسن كه به شاه خبر داده بود واگذارى امتياز به امريكايى ها مايهُ ناخرسندى بزرگى


 . 1 . .

Y•^
در لندن میگردد، طرح وينستونٍ را به خاكى سبردها.' 'بس از آن بـود كـه وينستون بر آن شد تا براى ساخ واختمان مشترك را راه، با حكومت روسيه بـه

 مخالف آن است كه زاههاى ايران در دست بيگانگان باشد.
 نمايندگى ديِلماتيك ايالت متحدهُ امـريكا در ايـران گـماشته شـد. او بـا خواستن توضيح زسمى از صدراعظم، دزباره امكان سرمايه گذارى هاى امريكا در اين. كشوز، تلاش خود را آغاز كرد. او در اينباره بِر سيده بود:
 اميدوار باشند يا نه؟"「برات كه مىكوشيد بـر مـناسبات المـريكا و ايـران استوارى بخشَد، به حكومت شاه بِششنهاد كرد كه نمايندها واشنگتت برگزيند. شاه كه بيم داشت فرستادن نماينده به امـريكا هـزينه



 آَرتزين. و بهرهبردارى از كانى ها را براى مدت


 درمى آيند، به دارندهُ امتياز واگذار گرديد.

1- F. Kazemzadeh. Russia and Iritain in Persia. 1864-1914, P. 185.


 هـ مـمانجا.

اگر اين امتياز عملى مى شل، دسرمايهداران امريكايحى از حقوقى بزرگى انى برخوردار مىگرديدند و رخنة آنها به ايـران آسـان مسى شد. امـا، اوضـاع
 امريعايحى ها متخالفت كردنذ. هر چند، امتياز به گرنهاى رسمى لغو نشـلـ،

 ايالات متحدهُ أمريكا و بهرهگيرى از اين دولت عليه انگلستان و روسـيـه شـكست خورد. اما، مبارزه براى دريافت امتياز راهآهن در ايران، همچجنان

ادامه داشت. روز Y زونيه سالـ IAへV، فون دِر ويز - تبعهُ روسيه -طرح ساختمان راهآهن را از انزلى تا خليجفارس با سرمايةُ شخصى خود و و بـى هيجِگونه مساعده و تضمين حكومت روسيه در ميان نهاد، اما او نـيز از پشـتيبانى حكومتش. برخوردار نثـلـ.
 كورف و ن. ای. ترتياكف ــكارفرمايان روس ــنيز بـرأى دريـافت امـتياز راهسازى در ايران تلان كردند، اما بيشنهاد آنها هم موفق نبود. سبـب همهُ اين ناكامى ها آن بود كه حكـومت رومسـيه، بـه هـيـج روى نمى خواست كه در ايران راهآهن بسـازد و بـا هـر وســيلهاى مـانع انـجام طرحها مىشد.
در هحافل ساكمه، از اين نقطهنظر رسمى بِروى مىگرديد كه روسيه با

 رشد اقتصادى كشْور، در زير فشار ديبِلماسىى روسيه كتباً تـعهد كـرد كــه بى مشاوره مقدماتى با حكومت روسيهُ به ساختمان راه هاى آهن و راههاى رو



آبى اجازه ندهد. ' اما، شاه از اين تعهد تخلف كرد و به همة كثـتى هاى بيگانه اجازهُ كشتيرانى در رودخانهُ كارون را داد. بدين مناسبت، حكرمت روسيه خوإهان قرازدادى تازه شد


 بر حكوهت ايرانْ كار گرفته شد.
 اقتصادى و سياسى اين كتـوز ذينغع بودند، اما برایى آنان اين. نكته بسيار اهميت داشت كه هيج زاهآهنى به سرى هند نرود كه بـتوانـد بـه هــغام جنگ بدست زوسيه و يا دولتى ديگ, بيفتا.. هنگامى كه مسألة ساختمان

 راههاى نه جندان بزرگِ آهن چشتيبانى كردند. از ايـنرو، لندن بـا قـرارداد روسيه و ايرانْ مخالفتى نكرد. د.ولف سفير انگُلستان دز تهران، بـه نـوبة
 كشيدن راهآهن از جنونب به تـهران مـقدم انست و اگكر امـتياز ســاختمان

 راههاى جنوبِ به كسى واگذار نخخاهد شـدهـ،
 دولتداى امبرياليستى در ايران بود كه به زيان رشد اتتصادى كشُور، تنها منانع خويش. را درنظر داشتتند. نبردن راههاي آهن، رشد آتصادى ايران




YII استـلاى امهرياليــم بر ابران

را بــازمى داشت. بــياملـهاى مــنفى ايــن زدوبـند اسـتعمارى روسـيه و انگلستان، جند دهن ديغر نيز بر رشد اقتصادى، سياسى و و فرهنگى ايران

 بزرگ داشت، از دست دادن كامل استقلال خود را نمايش. دادر

 صنايع و بيشُـهورى، هلاكتيار بوده اير است.
 ايران بود و منع ساختمان راههأى آهن در ايران، يكى از سببـهـها آن آن بوده استر. است

مسـخنان نـاصرالديـن شاه نـيز گـواه زبـونى ايـران در بـرابـر سـيـاي


 و كارخانه باز كنيم؟ اگر ما به ساختمان راه آغاز مىكرديمه، آنگاه تحطى و


 آبادانى آن خطه گرفتهايم، چجون سـاختمان انـوان راه، مـاية اعـتراض
 باختر و خاور كشور دست مى.بريم، انگليسى ها مىگويند كه اين كار براين مصالل روسيه است. ما خواهان كشيدن راههـا، مـاختمان كـارخـانهانها و

2. N. keddie. The Roots of the Ulama's Power in Modern Iran - "Studia Islamica". L. vol, 201969 p. 23.

## 


 دارند؟n’
 انگلستانْ در ايرانان، نقدى پراهميت دريت داشت.
 بدست سرمايهداران انگليسى ياري ري رسانياندي








 انگالستانذ در ايران، به درستـى ارزيابی كردي







 عما تهرانذ. 4- N. keddie. Religion and Rebellion in Iran, L., 1966 p 9,22.

PIr استبلاى أمهريالبــم بر ايران
از اين تصميم كه براى انگلستان سودى بسيار داشت بهره گيرد، جنجالل سياسى برانگيخت و حتى به تهديد نظامى دست برده تا اينكه موفق بـر بـه


 مال 1^19، برای جلب تو جه بيشتر سرمايهداران انگليسى، كنفرانس اتاق



 درمتى مسروسامان يابد، بازرگانى خارجى (انگلستان) را در ايران؛، بسيار توان بخشـيده و مىتوان برای هندوستان صادراتـى ارزان و مـناسب، كــ


 هم نبانشـ، كشـتى هايش در آنجا حركت







 2- "The Chamber of Commerce Journal" Vol. 8N. 85 1886p. 52-55.



国 PIF
گردن گرفت.'
در سالنهاى

 كوتاهترين راه براى ترانزيت از دريا به بخششهاى مركزى و شماللى ايران
 شود..
در سال: 1^^9، انگليسى ها براى اجراى اين برنامه، امتياز سـاختمان
 اين امتياز، از آتِّ وزير بيشين امرر خارجه ــحسينخان مشيرالدورله هـبود و




 بسيار براهميت بود. در سالـ 1^9V، شـركت "ليـنجّ" بـه دريـافت امـتياز ساختماتْ راه عرابهزو در اين منطقه مرفق گـرديد. انگـليسـيها بـه يـارى برداخخت رشوههايى كلان، توانستند خانهاى بختيارى را به مـوى خـود بكتانند. راهى كه از قشــلاقهاى بـختيارىها مـى كذشت، مسنامبترين و كوتاهترين راهى بود كد خليج فنارس را به اصفهان بيوند مى داد. راه تازه، از از
 مسنتى بصره ـ بغداد ـكرمانشاه و بوشهر ــاصفهان، بارها كاست. بصره و
 2- T.E. Gordon. Persia. Report by Major-General T.E. Gordon on Journey from Tehran. L. 1896 No 207, p. 11.

Y10 استيلاى 'مبربالبــم بر 'بران
بغداد مىبايست به ناجار، بخشتى از درآمد خود را به سود بندر محمره كه


 بر قبايلِ بختيارى كه در آن نواحى مىزيستند يارى كرد. انگليسىیها موفق

 گردند از كاروانذهاى انگليسى پاسدارى كنند و سواران بختيارى، در همه راه، همراه كاروا! باشند.
 راهسـازى، ذيـنفع بـودن مـرمايهداران جـهانى و بـهويزه، مسرمايهدارى
 شده بود، در سياست انگلستان براى به اسارت اقتصادى كشـانيدن ايران،




 جامن عمل يوشد. او، بهويزه براى باز كردن بانكى انگليسـى در ايـران، بـا

 وزير امور خارجه ـميرزا عباس خخان قوامالدوله ــبرخوردار شود. اين دو
 ظاهر مخالف آن بودند.
 واكنش سفير روسيه قراردادى درباره وأكذارى امتتاز كثــردن بـانك در

ايران، براى مدت •ع سالـو امضا كردند.

 سرتاسر كشّور هم به آن داده شـد. مادهُ دوم، درباره حق انتشار سهام در
 استرلينگ بود. بانك مىتوانست فعاليت خود را با سرمائُ ا ميليون پيوند


 اوراق بهادار منتشر نكند و به تشكيل بانكى ها و يا سازمانهاى ديگرى كه از حت جنين مزايايى برخوزدار باشند اجازه ندهد ارهد
 ماليات و عرارض گمركى آزاد كرده و متعهد شـده بود كه مانع از زيـان و و


 باشد.
به بانکى اجازه داده شده بود كه بهجز منگـگهاى قيمتى و طلا ونقره،

 اين قرارداد، برای ايران اسارتببار و درست به معنى قرارداد نـابرابـر
 بود. سرمايهداران انگليسى توانستند شرايط امتياز را آنحنان تحميل كنند كه مساعدترين زمينه را براى فعاليت بانكى در ايران غراهم آورد.

2- F. Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia 1894-1914; p. 211.

YIV استـلاى أمرياليـــم بر ايران
حكومت انگلستان، نه تنها به گرفتن اين امتياز يارى كرد، بلكه به هر گونهاى كوشَيد تا اين. امتياز اجرا گردد.
 سرمايهداران بزرگ انگـلستان را بـه مشـاركت در امـتياز بـانكـ بكتـاند. "اهنرى شرُدِر" - يكى از بزرگترين موسساتت بازرگانى كثنور ــ در رأس


 امتياز يارى بزرگى كرد. حكـومت انگلستان، از اين رهگگذر، بـانك را در

ايرانت، در زير حمايت حقوقى خويش گرفت. روز به دمتور حكومت انگلستان، شعبه يكى بانك نه هندان بزرگ انگليسى در ايران بسته و با دريافت •Y هزار بوند امترلينگ به بانك شـاهنشاهى فروخته شد. بانكك، در نختستيز ساليهاي هسـتـى خــود، شــعبههايى در شـهـرهاى گوناگون ايران گئود: تهران، تـبريز، رشت، هـمدان، كـرمانشـاه، مشهـد، ملطلآآباد، قزوين، اصفهان، يزد، كرمان، بروجرد، شيراز، بوشهر، اهواز و محمره. سه شعبه نيز در خارج از كشور - بمبنـ، بغلاد و بصره - بـاز كرد. سودمندترين. كار براى بانك، نسُر اسكناس و بردن نقره بود. بـنابر
 زايندهُ آن سياست بليدى گرديد كه سال به مـال بر فقر و تنگد بتى ملت ايران افزود.' بــانك، بــا نشـــر اسكــناس، نـقرهاى بســيار در دمت خــود مستمركز مى ماختت كه به گونهاى برسـود با آن سودا مىكرد. بانك، نقرهایى بسيار به

خارج از ايران صادر مـىكرد كـه تأثـيرى مسنفى بـر بـورس تـران داشت.
 هندوستانْ، با برداختت بشيزتى، مادههاى خام مـى خريدند
 هندوستان مىفرستادند كه در آنجا دوباره به پولى آن نواحى ضرنـ شورد.
 بانك به پايان رسيل و اسكناسمهايى كه در گردش. بودند بثــتوانـن نـقره
 عليه بانك شاهنــــاهى نشان دادند.
 جهانى و اززشُ واقعى نقره، بورس پوند استرلينگ زا خودسرانه در ايران معين مىكرد و در نتيجه، بانك هنگام محاسمبه با حكومت ايران مـودى
افزوده بدست مى آوزد.

خريد بيوستهُ نقره و انتشـار اسكناس، حالـا و روز بازارهاى مــحلى را



 حكرمت شاه وام داد و اين، نخستين بدهكارى ايراذ به يك دولت بيكانه





3- F. Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia. 1861-1914, p 246.
rI9 استبلاى امهرياليسم بر ايران





 ميليونْ روبل شُده بود
 انجام دهد.



 شاه نيز افزايش يافت.
همه اينها، مايهن نگرانى حكومت روميه









1- L. Giffin. Persia. - "The Imperial and Asiatic Quarterly" vol. 17, 1900 April, p 232.

انگلستان بكشاندا|.'
در اين ميان، در همانجا يادآورى گرديد كه شأيران از ديـدگاه مـصالح
 حكومت روسيه با توجه به اين مسائل، به يارى دزيـافت امـتيازها و يديد آوردذ شركتهاى مشترك بازرگانى و صنعتى، رخنة اقتصادى خود را در ايران شدت بخشـيد.
تيثِ قزاق، در تحكيم و گسترش نفوذ روسيه در ايران نقشى پراهميت


 در سال 1AVQ، حكومت روسيه، موفت كرديد كه شاه فرمانى دربازه تيب قزاق ايران صادر كند. افسران اين تيب از تترزبورگ فرستاده شُدند.

 سوار براى تشكيلى تيب تزاق فرستاده شـدند كه ستس برشمار آنان افزوده


 گمركات شمهال ايران تأمين مىگرديد. اما، از آنجاكه همة كمركات شمالل. ايــران، در واقـع، در دست روســـيه بـود، مـعاش افـــــران وران و مسربازان را حكومت روسيه مىيرداختـ.
 برده و به آن در ارتش ايران ايران موقعيتى ممتاز داده بارد بود.


YY استيلاى المرباليـــم بر ايران
خط گسترش بازرگانى و بديد آوردن مؤسسات روسى در ايـران، انـيجام

 جنونب درياى خزر را از حكرمت ايران گرفته بود.' بيرو شروط امتياز، ماهيگيرى در ههن كرانههاى ايرانى درياى خـزرّ اعم از رودخانه و دريا، در نوارى به بهناي \& وِرمت در دسرتاسر كر كرانه، به
 قرازگاه دريايى روسيه در امترتآباد چاسمدارى مى شـد



 پوت و خاویار ريز تا ه هزار پرت هـ میىتوان گفت كه روسيه، يگانه بازار

فروش ماهى ايران بوده است.
 |هر بوت، 18 اهيلوگرم| ماهى آزاد، \& روبل بوده است. از فروش يك كيلو خاويار نـزديك بـه • •ع روبـل مسـود بدست مى آمد. Y. ليونوزف براى اين امتياز بسيار پرسود، مبلغى بسيار ناحِيز، مـالانه



 آن داده بودنده (بنكربد: عمانجا: برونده FFW، وزن FFW).

rـ عـمانجا. لـ عمانجا.



YYY
تا FF هزار تومان به ايران مىترداخت و سبـس اين مبلغ تـا بـه • 1 هـزار تومان افزايش. يافت. ' شركت ليونوزف يكى مزُسسهُ بزرگ و امروزى و به خوبى مجهز بود.



روسيه فرستاده مىشـد. 「





 اين منطقه را از شركت باز خريد.






 ارابدرو مىداد. سفير زوسيه در ايرانن، هنكام ارزيابي ايـن امتـياز يـادآور







Prr [ استبلاى امهريالبسم بر ايران
شده بود كه اين امتياز "احق قانونى گسترش نفوذ بازرگانى ــاقتصادى و به
 كرده اسـوت، جنوب




 تصويب رسيل. در آغاز، مسرمايهُ مـهامى آن Y ميليون فرانك بود. مسیس، در وابستگى با ترتلاتى شـلن سياست اقتصادى روسيه در ايـران، مسهام
 1A9r بانك محاسباتى استقراضى، مـهام را خـريدارى كـرد.
 و بخخش راه قزوين تا تهران را هــم خـريدارى كـرد. بـراى انـجام كـارهاى
 روبل, تشكيل گرديل. ${ }^{\text {º }}$



 آغاز كرد و مصالحى داشت، خريدارى كرد.
r. عمانجا، بروند: r.r.r.، بخشش r. ورن F.
 rـ مـمانجا.
 هـ عمانجا: ورقهانى ه- \&.

## 
















 شـر.





 نظريات سوقالجيشى از ماختمان راهآهن در ايران خرددارى كرده برده

[^22]Pro استيلاى امهريالليـم بر 'يران
به سـاختمان راههـاى شـوسه و ارابـهرو ادامـه مـى داد. بـى بودن راههـاى



 كه از ثروتمندترين ولايتهایاى جوار مرز روسيه مى



 ساختمان و بهرهبردارى از دو راه شوسه را بدست آورد: از مرز تا تبر تا تـريز و از تبريز تا قزوين. بِيرو متمم امتياز ساختـيان روان راه تبريز و بهره گیيرى از آن،
 -ه ورست، در دو سوى راه هستند و حق كتَيدن جاده از شاهراه اساسى
 استقراضى واگذار گرديد.
 روسيه در ايران تبديل گرديد. بانكى كه عمليات خود را را در بايتخت آغاز






TA 1





## 

كالاهاى زوسى را در ايران در دست خود متمركز ساخت و بيشتر، خون
واسطهاى ميان كارخانهداران روسى و بازرگانان ايرانى فعاليت مىكرد. ميان بانك شاهنشاهى و بانك محاسباتى ــاستقراضى، بيوسته، مبارزه: رقابتآميزى جريان داشت. انحصار ورود و ضرب مسكوى نقره و حق
 مى دادند. بانك شاهنشاهى كه ملـى بود يگانه بانك اساسىى است، از هر راهى مىكوشيد تا كـار بـانك زوس زا مـتختل سـازد. بـانك شـاهنـشاهى
 كه از شركتها و برخیى بازرگانان كه با انگلستان به دادوستد مىترداختر داختند حمايت مىكردند. اما نقش و نفوذ بانكى محاسباتى ــ استقراضى، سالـبه سالل فزونى مىيافت و استوارتر مى شـد.
باز شدن بانك روس در تهران؛ گواه پرتلاش شدن سياست اقتصادى


 حكومت روسيه اعلام داشت كه از امروز، مسابقه با انگلستان در ايـران

 حكومت شاه، دريافت امتيازهاى راهسازى، ضرب مسكوك و جز اينها،

 در مؤ سسات صنعتى به كار مىرود - بيشترين وزن وـرُهه را داشتـ.
 سده بيستم، به يارى آن، موقعيت خود را استوارتر كند، وامهايى بود كه به

[^23]YYV 回 استـلاى امـرياليــم بر ايران
ايران مىداد.
در هايان سـهْ نوزدهمه، حكومتـ ايران در اثر وضع دشـوار مـالى، بـه
 ايران، دز اينباره در انگلستان موفق نگرديل، تلاش كرد تا از زوسيه وام

 سلطنت، گفت كه مايل نيست با وامهايى خارجى، بـارى تـازه بـر دوش ايران بگذارد و بر آن است كه بدهكارىهاى حكومت را با يـول خــوانـه بیردازد.
با اين همه، در سبتامبر مال I^9V بود كه حكومت شاه ناجِار گرديد از سرمايهداران بيگانه يارى بخواهد، اما تلاش وى براى دريـافت وام از






نشد، بانكى خواستار بازبرداخحت همهُ وامهايى شـل كه داده بود.
 قرار داد و وى را برانگيخت كه چشـم بـهراه پِـايان مـذاكـرات دربـاره وام ننشسته و مصرانه از حكومتت روسيه تقاضاى كمك نقدى موق قـت بكند. در








## 

وامى نمىتوانست كسر بولا ايران را جبران كند و آن را الز دشـواروىهـای

 محاسباتى ـاستقراضى آ
 گرديد.





















PY4 استـيلاى امهرباليــــم بر !بران
ميليون و 18 هزاز و 8 צ روبل بود. 'به گغته ولامفـ، سـفير روسـيه در
 مى گُردند و هـم مايهُ ناخشـنودي مُلايان عليه حكو مت و كشّورهـايى كه وام مى دهند - و اين ناخرسندي، قانونى استا" دريانت وامهاي خـارجـى مـايله اعـتراض مـردم شُسلـ. مـجتهـد بـزرگ اصفهان كه نغو ذى بسيار داشـت، در نامهاى به شاه از او خوامست كه كتشور را به هلاكت نكـشاند. او كه بِاستخى تند از شــاه دريـانت كـرده بـوده در مسجل بزرگى شهر موعظه كرد و مردم را نراخواند كه ابه اين مُاهى كـه「شايسته نام وامها، صرن هزينههاى غيرتوليى مى شُدند و به بهبود وضع مالى ايران يارى نـهـىكردند. دو وام بـزرگ روسـسيه، هـزينة سـفر هاى شثـاه در سالىهاى 19. 19 و 19 به اروبا و واقتاع حرص روزافزون شاه و بستگان نزديك و اطرانيانشّ" %رديدند.
 ايران به كار اقتاده بود. امجرى اساسـى سيـاست اقتصادى روسيه در ايران، خود دولت روسيه بود و اين را مسببهاى چچند بوده است. وابســـاندگى اقـتتصادى روسـيـه، نـاتوانـى ســرمايهُ خـصوصى و مـوقعيتت بـراهـميتت امستراتزّيك ايران و جز اينها. كاميابى وامى كه روسيه در سال • 19 داده بود، رتابت انگلستان و روسيه را تشلديد كرد. اما، انگگلستان بر آن نبود كه از مواضع خود گـامي
 نفت ايران دامنه گرخت، با تندايى بسيار جلوه گر شـده بود. انگيزهْ توجه هر

וـ همانجا، ورت





Yr.
يك از دو طرف رقيب به نفت، داراى سمببهايى بود گوناگون. انگلستان در مرحلهُ نخست به كانى هأى نفت ايران جشم دوخته بـود، امـا روسـيـيه

 تشكيل, داده بود كه كارش, جستجوى نفت در منطقهُ شهر بوشهر بود، اما




 پِاريس آغاز شده بود. سرتيت كتابِحى خان، مديركا ادارهُ امور اقتصادى


 كوت و آ. ماريوت، نمايندهُ دازسى به تهران آمدند. ماريوت ا"توصيهنامهُ
 داشت|.



 (الز اين دو تن. و هم از ديگر نمايندگان بازرگانى بريتانياه جشتيبانى كــد.
 3- F. Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia. 1864-1914, 354. (F. Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia 1864-1914, p 354.

PrI استملاى اميريالـــم بر ايران
امينالسلطنه كه خودش. در امضاى امتياز ذينفع بود'، مذاكرات رات را ساتر اسخت مخفى نگاهداشته بوده الزيرا مي دانست كه الگر سفير روسيه آكاه شود اين






 اختيار كازفرماى انگليسى گذاشت




rer ايران بدهد.(ماده -

بيرو مادة

 شرايطى بسيار بنهانى در شهرى بسيار دور از كانونهاى جـهانى المـضاء









1864-1914, p.355)
[] PYY

 كه بديد خواهد آورد بيشبينى كنندا). '





















1- F. Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia. 1864-1914, p. 357.

3- F. Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia. 1864-1914, p357.

YrY استـلاى امبر ياليسم بر ابران
برهم میزد.'

انگلستان با به جنگ درآوردن ثروتهاد اقتصادى روسيه در اين منطقه ضربت زد: روسيه، درسال V•19، در زير


 سرنوشتساز بر رشد اقتصادى و سياسى ايران دامُتند. در اين سالهها،
 داشتند و به ترتيب، در جنوب؟ و شمالب كشور وضعى انـتحصارى يـافتند.

 و روسيه انجاميد.

 برای سالـهايى دراز، بازداشُت اينـ


 (in Persia. 1894-1914, p380.

## استيلاى بازركانى خارجى دولتهاى اميرياليستى بر ايران








 يافت.'
با بازكاوى صادرات ايران مىتوان دران درباره اختصاصى شـدن نمائ
 رشد يافته سرمايهدارى نتيجه گيرى كرد.

 راز دست مییاد. روسيه و انگلستان، به يارى قراردادهاى نابرابر بـازركانى و سـياسى،


Pro استـلاى امبرياليـــم بر ايران
شرايط مساعد بازرگانى را در ايران، براى خـود تأمـين مـى كردند. رزيــم گمركي، با مادهُ ايران تحميل, شده بود. در اين ماده، عوارض گمركى اندكى بـر كـالاهها
 ايران در اين رشته، بازدارندهْ صنايع ملى بودا زيرا از اين صنايع درا در درا برابر رقابت كالاهاى خارجى دناع نمىكرد و دناع از اين. صنايع، بهويزُه براى
 است. ايران بارها از روسيه خواسته بود كه اابه منظور افـزايش عـر دوارض گمركى كه اين دولت معين كرده بود، براى مصالل صنايع محلى و بودجه


 نساخت، بلكه اصول بازرگانى را كـه يكسـره بـرای ايـران تـازگى داشـت

جارى كرد.
 تعرفة ويزه وضع كرده بود مهمترين بخش آن بود. يـرو تعرفههاى تـازهـ،



 قلهشُ ييرو تعرفة الف، عوارضى بسيار ذاهيز يعنى عوارضى به مبلغ يك قران داشـت. برای ههنُ اتلام اساسـى صادرات رومسيه عوارضى كمتر از ه.

r.



وضع شده بود، جِنانجه شكر كه از نگاه مبلغ

 فرآوردههاى نفتى نيز بَايين. آمده بود.
 افزايش يافت.' مذاكرات درباره معاهده روسيه و ايران، سخت محرمانه نگاه داشته شده بود. بـا ايـن هــمه، مسفارت انگـلستان در تـهران، بـه زودي از ايسن مذاكرات آگاه گرديد. انگليسىىما كه بيشبينى مىكردند، مـعاهلـهُ نـوين روسيه و ايرانٍ مىتواند خطرى برای مصالح بـازرگانى انگـلستان داشــنـته باشل، براى برهم زدد آنْ تا آنجا كه توانستند كوشيدند. امال، به رغم همهُ تلاشر هاى ديیلماسمى انگلستان، اين معاهده امضا شد و از اول فوريهُ سالـ. r 19 • نافذ گرديد.
هـعاهده: مــالI 19، هـيتِ مــود مـاللى بـرای ايـران نـداشت. روشـ

 سفير انگلستان ــ خوامان امـضاع قـرارداد هـــسانى بـا انگـلستان بـود.
 همهُ مادهها، معاهدهُ روسيه و ايران را تكرار كرده و به عوارض گمركى كه در معامده وضع شده بود صحه گذاشته بود. انگلستان، به ظاهر، بيـُ از آنجه كه با دريافت حق شــرايـط مـناسب بـازرگانى بـه دست آورده بـود نصيبش نشلده بود. اما در واقع، إهميت موافقتنامن نوين براى انگلستانت
 معاهدهُ بازرگانى روسيه و ايرانگرديده و از آن روز، هيج تجلديدنظرى در



YrV استبلاى اميرباليــم بر 'بران

تعرفهها، بى شركت اين دولت امكان نداشت.
روسيه كه در بازارهاى ارويا، بيشتر جـون وارد كنندْ مـواد خـا
 صنعتىاش, را آب مىكرد و در همان هنگام، مواد خام ايران را مى.برد. قند

 فروش مىرفت كه در ميان آنها، جاى نخستت از آن ايران بود. امـا، بـايد يادآورى كرد كه فروش, بارجه، كاميابیاشی كمتر از فروش, قند بوده است.


 روسى بود. جمالززاده نوشته است كه منسو جات، اساس واردات وات بود و در ضمن،
 در ايران جِند شركت و جممعيت باززگانى روسيه فـعاليت مـىكردند.
 نوزدهم به بازرگانى آغـاز كـرده بـود، مـىتوان در مـيان ايسن مـوْسـسهها

 به مو جوديت خود پايان داد. فعاليت مؤسسـهُ بازرگانى ن. ن. كنشين، براى
 روزنـــبلوم، آرزومـــانف، تــومانـيانتس و... در اصــفهان فـعاليـت مسىكردند. كارخانههاى لودزيـن مـىكوشيدند مـناسباتى نـزديكتر بـا ايـران داشـته




مشاركتى بززگ داشتند.' اينان، گه گاه، تبعه ايـران و اغـلب، تـبعهغ ديگـر كشورها و بيشتر تبعه روسيه، تركيه و انگُلستان بودند. درآمدن به تابعيت بيگانگان، انگيزهاش. اين بود كه مصونيت حـقوقى امـوال خــود را تأمـين كنـن.
در آمتانهُ سدهُ بيستم، وزن ويزهُ زوسيه در معاملات بازرگانى خارجى
 را تركيه و جاى جهارم زا فرانسه داشت.
روسيه برای ايران، بازار اساسى فروش مانده هانى خام و در اين ميان،
 بوده است. اين. نكته از اينرو نيز براى ايران اهميتى بيشتر مسىيافت كـه


 بر وارداتش از آن كشور فزونى داشت. پنبه، در صادرانت ايران به روسيه




 صادرات ايران بود و بنبه در اساس، به روميه صادر مى شـد. خششبار هم از اقلام بزرگ صادرات درات إيران به روسيه بود و إيران در اين صادرات، جاى نخست را داشـت و حتى از ايتاليا ــ صـادركننده جـهانى ميوه - بسيار برتر بود. گذشته از ايز، إيران به روميه، برنج، ماهى، هرم،

 Dr


Yr9 استـلاى اميرياليــم بر ابران

توتونا، مرواريد، قالى و چارجههای ابريشـمى نيز مى فرستاد. اقتصاد ولايتهاى شمالى، يكسره به بازار روسيه وابسته برد.
 كالاى روسى نبود.
 چهار سفر آزمايشى از سوى (اجمعيت كشتيرانى و بازرگانى" روسـيـه بـه خليج فارس انجام گرفت. كشتى "كورنيلف")، نخستين سفر را ازادسا بـه خليج فارس. در ماه خوريهُ سالـ 19 19 انجام داد و دومين سفر در ماه اوت همان سالن، سومين سفر در زانويه سال 19 • Y و جهارمين سفر، در ماه مـه
 فرآوردههـاى جـينى سازى بـه بـندرهاى خــليج فارس مـى آورد. بـا آنكــه



 كثتتيرانى مرتب كنشتى هاى روسـى به خليج فارس، يكسره باز كشُوده شـد و خزانهدارى دولتى بـيرو تـرارداد بـا "جــمعيت كثـتـيرانـى و بـازرگانى"
 مساعده بدهد.
 نمايندگان بازرگانى روسيه در جنوب ايرانب، به بندرماى خليج فارس كسيل
 معاملات بندرهاى خليج فارس همجنان ناجحيز بود.






كالاهاى انگليسى در همهجا توزيع مى شدند و شمالُ ايرانظ كه تبريز در آنجا مركز بزرگ تمركز كالاها بود استثنا تـبود. اصـفهان، بـرإى كـالاهاى هـا انگليسـى يك مركز بزرگ و از همانجا بود كه كالاهما را به كاشانـان، تـهـران،


 يكسره دز دست انگليسمى ها بود.


 ساختمان راه، ورود فلزات و فرآوردههات فلزىى، به گونهاى نمايان افزايش

يافت.
جاى از اقلام بززگ صادرات انگلستان بود. در اين مـورد، انگانلستان




 را داشت. تـالى هــم از اقـلام بـزرگى واردات انگـلمتان بـود كـه بـيومـته روبهفزونى مىزفت.
سرمايهداران انگگليــى، همجنين غله (بـه هـندوستان)، تـوتون، بِـنبه،
 انگلستان، برخى كارفرمايان انگليسى و بازرگانان محلى به كار بـازرگانى




جملهُ محبوب همهُ نمايندگانْ ديِلماسىى انگُلستان بوده است. لرد دانرين
 همه، نمايندهُ صنايع فابريكى مان هستم و همـة كاميابى سياست ما همانا دز آن است كه ما پيشّ از همهه، دوستان و هوادارانى از جـهان بـازرگانى
 ديبلمات هاي انگّلستان است. شركت "برادران لينج" كه كنترلِ بازرگانى در بـخش. جـنوب بـاخترى ايران، در اساس با آن بـود، از هـمهُ شـركت هاى انگگـليسـى كـه در ايـران فعاليت مىكردند اهميتى بيشتر داشت. اين شركت در بـيشتر شـهرهای كشور شعبه داشت. شركتهاى بزرگ ديگر انگليسى در ايران، اههاتس و و

 سلطلآآباد داشت و مى توان گفت كه نمايندگانش. در همه شـهر هاى كثـور
 قالى و ترياك ايران اشتغالل داشت و هـشتين در تهران داراى مغازههايى بود كه در آنجا فعالانه به خردهنروشى كالا مى برداخت
 انگلستان درآمله بود. مركز امــاسى آن، در تـبريز و نــمايندگى هايش در تـهران، مسـلطانآباد، اصـفهان، شـيراز، بـوشهر، يـزد و كـرمانشاه وراه بـودند. مى توان گفت كه همهُ بازرگانى قالى ايران در دست اين شركت بوده است.

 شده با نوخى كه بيشتر معين گرديده بود (بديهى است، باينترين نرخ) به





رُر مشـهايى بيرامون تاريخ نوين ايران

شركت براى بيشرفت بيشتر قاليبافى در اين منطقه كارخانههاي قـاليبافى
 مفارش داد.
دز خليج فارس. جنـد كمبِانى انگليسى به دادوستد مشتغول بودند. پديد آمدن بانك شاهنشاهى به رشد بازرگانى انگليس و ايران يازى كرد. اين بانكى اخبارى دربازه: وخع بازرگانى در كشور تهيه مىكرد و به

 است. پازجه هات نخحى انگلستانی، برایى آنكه سريع و سودمند به فـروشـ برسند مىبايست با سليقه و نياز خريدارانٍ ايرانى همتخران باشند. بـرای اين كار هر مؤسسهُ بازرگانى انگُليسى در ايران داراتى يک نقاشـ از مردم


 بيايند.
هزينهُ داشتن جُنيت نقاشـى كه بسيار ارزان بود، به هر يك از هؤسسات بازرگانیى امكان مى داد كه همواره با تو جه به تقاضا بر بارجـهـها های داراى طرح هاى گوناگونْ نقش رُ نگازهايى تازه بفرستند. دز موسسات بات بازرگانى،
 نمره گذارى میكردند. مو قعيت انحصارى كالاهاى انگاليسى در بازارهـاى جـنوبى ومـركزى ايران، به شركتهاي انگليسى امكان مى داد كه با صوابديد خويشُ - و به
 صنايع خويش, و بهاى بسيار بإيينى براى مادههاى خاص صادراتى ايـران

PFT استـلاى اممربالبــم بر 'يران

## معين كنند.

ورثڭگى سياست بازرگانى انگلستان در ايران، همانا افزايش بيغير وارد






 تنها $\frac{1}{0}$ صادرات انگلستان به ايران ايران بوده است. فزونى داشتن بيوسته وارد كرد

 افزايش و يا كاهش مى يافت


 رشد اقتصادى كشور تأثيرى سست گذاشته بورد. كشوري، در واقع، به نيـيه مستعمرة امبرياليسم انگلستان و روسيه تبديل شـده برد برد.


 خوبى نمايان شُذه بود.




رشد اجتماعى ـاقتصادى و سياسى ايران در شرايط رخنهُ سرمائبيگانه

 به دولتهاى رشد يافته سرمايـهـد دارى است.
 سرمايهدارى همراه بوده است.



 سرمايهگذارى شده بود.
 ايران آغاز گرديد.



 بسين فنوداليسـم در ايرانٍ انجاميد.

YFD استـلاى امبرياليــم بر أبران
اقتصاد ايران، در زير تأئير سرمايهُ ييگانه، يكسره ويزُىى امستعمارى
 سرمايهدارى ايرانْ پد يد آورده بود، كشور بسيار بهـ كندى و ناموزون رشد مىكرد و تنها در برخى جاها شـكل هانى تازهُ توليد بِديد آمده بود. سرمايهُ بيگانه، تأثيرى هلاكت بار بر رشد صنايع ايران داشت. هم بر رشد رشته هاى سنتتى توليدات يسشهورى و هـمه بر رشد جوانههای صنا صنايع فابريكى كه تازه روييده بودند.
روبهم رفته، صنايع ايران در بايان سده نوزدهم، آغـاز سـده بـيستمه رشدى سست داشت و از جارجوب توليد ساده كالايى فراتر نرفته بود. مسرمايهُ بيگانه، بِس از رخنه به كشور، به رشد آن رشُتههاى اقتصاد ملى كه ذينغع بود يارى كرد و در همان هنگام، آن رشتههايى راكه رشـدشان بـا مصالح ببرماية بيگانه همشخوان نبود مسحود درد كرد.
 به رشـد آنْ رشتهه هاى اقتصاد روى آورد كه بيشتر به حوزهُ مبادله وابسته بودند.
در ثايان سلدهْ نوزدهمه، بسيارى از رشتههاي گوناكون صنايع דيشهورى
 دادند. كرمانى در كتاب آتاريخ بيدارى ايرانيانه نوشته امست كه ناممكن بودن مبارزه با رقابت كالاهاى خارجى، به ورشكسـتگى صسنايع مسحلى انجاميد. هرورش. ابريشمه، كوزهگرى، توليد بارحههاى نحى و ديگر رشتههاى








صنايٍ به انحطاط كشانيده شدند.
قاليبافى، يگانه رشته صنايع محلى برد كه به هستى خرد ادامه مىى داد و حتى گُسترش مییيافت' و سبيش هم آتن برد كـه مسـرمايهداران بـيگانه


مى آوزدند.
در نيمهُ دوم سدهُ نوزدهـم، صنايع ملنى ايران، در اساسي، توليدات جند



 خارجیى بسته شُدند.
 براىن نيازِ مصرف بازار جهانى آماده مىگرديد تأثير 2اشتـ
 نوزدهـم - بيى آمد همين تأثير بوده است. محصولاتى جوذذ بنبه، خشخخاثش و توتون، كه فروش خوبى در بـازار
 زيركشتـت غلات بودنل به آنها اختصاصر مى دادنل. جــنانجهه در واپِسـين


 ايران هم، همين منظره ديده مى شد. در ضمن، در شمالـ ايران، در اساس
 r. فريد.



PFV 回 استـلاى اممرياليسم بر ايران
 اساس خشخاش و توتونْ كشت مىگرديد كه به انگلستان مىرفت. نزديك به AV.٪ درصد ترياك از ولايات جنوبى و نيز از اصفهان و يزد برداشت مىشد.
ينبه


فرآوردههاى باغدارى ايران، همواره از مواد صادرادراتى
 صـادراتى إيران، بسيار افزايش يافت و از نگاه ارزش, نـقدى، بِس از پـنبه جاى دوم زا گرفت.
افزايش زوزافزون تقاضا بر ميوههاي ايـران در بـازارهـاى كثــور رهاى


بزرگتريز صادركنندهُ خشَكبار به بازار جهانى به دنبال داشت
 شدن همه جانبه انباشت نْقدى به سوى مالكان زمين يارى كرد. هنگامى

 استوار شدن مالكيت خصوصى را بر زمين به جاى زميندارى فئودالى ورد
 داشّت. دكسترش زمينهاى مُلاكان از حساب همة ثـكلـهاى مالكيت بر


3. Blue book. Report by mr. Baring on Trade and cultivation of Opiums in Persian Commerce. No 3, 1882, p.61.

$$
\begin{aligned}
& \text { * } \\
& \text { هـ آ. آى. دمين. "روستاى إيرانشا م }
\end{aligned}
$$

ئ| YFA
زمين در ايران انجام ميگرفت.
انحطاط اموز اقتصادى در زمين هاى دولتى (خالصهه)، جنان سخت بود


 بختَ هاى گوناگون ايراذ برمى آيل، در وإِسين بيست مالا مدهُ نوزدهـمه، حكومت ايراذ به فروش, گسترده زمين هاى خالصه آغاز كرد. در بايان سدهُ نوزده و آغاز مدهُ بيست، رشد رشد زميندارى مُّلاكى، نه تنها
 قحلعات متعلت به خرده مالكان و زمينهايى كه از أنها بهرهگيرى گروهى
 به ثبت مىرميد. !ما، مُلاكانْ بزرگ زمينـ ما را بيشتر، به تهر تـصاحب و غصب محكردند. ظٌا السلطان - بِسر ارشد ناصرالدينـ شاه ــنزديك به دو هزار دهكده با يك ميليين جـمعيت، در مالكيت خود داشت. او، بيتّتر اين دهات رات دا در

 بى آنكه هيِ حقى داشته باشد، مالكيت خود را بر • 1 ا جريب زمين.هاي همگانى دهقانان روستاهاى كرم و كرهجهه (كه حداقِل الرزش آنها 1 هزار تومان بود) و ديرى بو د كه از آنِ دهقانان بود برقرار كرد و آنها را به مالكيت خصوصى خود درآورد. كنسول روسيه در اصفهان، دز گزارش خـودد، هـنگام تـوخيع تـلاش مالكان ثروتمند زمين براى افزايش مالكيت خصوصى خود نو شته بود كه

 r. r. ممانجا. و;

PF9 استــلاى امبريالــــم بر ايران
(اظطلالسلطان و مجتهدان بزرگ، در تلاش براى گسترش املاك خويش كه
 زمينههاى خرده مالكان را به بشيزى از دستشان درآورند، و در اين ميان، هدفشان تنها اين نيست كه از كشاورزى در اين بخشـ ايران سودى داشته

 متمركز ساخته بودند، از راههاى كوناكون زمين هاي املاك خورد را افزايش مىدادند. گرايش, تبديل زمينههاى وقف به مالكيت خصوصى روحانيون،
 تمركز زمين هايى كه در دست مشتى ملاكى بزرگ بودند، در مسـومين
 ايران شمار مالكان بزرگ هنوز اندك بود، اما در سال. . . 19، شمار آنها به
 بودند آنها را براى هميشه به مالكيت خصوصى خرد بدل بدل سازند. رشد مالكيت بزرگى بر زمين، ضربتى بود جبراننآذير بر شكـلـِهاى هاى زميندارى، جون خرده مالكى و به ويزه بر زمين هاى عمومى دهـى دهقانان. در اين ميان، مُلاكان، زمين هايى را هم كه بنابر مرسوم زمينهاهـا جراى دهقانان بودند و از آنها براى جراگاه بـهرهگـيرى مـى شـد، غـصب مىكردند.
بيشتر زمينهاها، بـدست ثـروتمندترين و اشـرافـىترين مسـردمداران و بازرگانان شهرها افتاد.
ر. آ. سعيدف مىنويسد: اشاز ديدگاه شيوه: اداره امور، دوگـونه مـلاكي بوده است: مَلاكانى كه بى ميانجى به امور اقتصاد خويش مىيرداختند و


 فئوداللى كهن، كه اكثريت با آنها بوده است.")

 به مَلاكى ـ سرمايهداز بود. مَلاكى نيمهفتودال كه مىكوشيد از زاه تشديد استثمار دهقان سههمى كار، كالا بـراى بـازار تـهـه كـند، بـيشـ از هـر كس. ديغرى در اين دوران نمايانگر روستاى ايران بوده است.
 انجام مىگرفت، ويثگگى وابسـين بيستوبنج سال سدهن نوزدهم بوده است. وابستگى اقتصادی دهقانانى كه از زمين مسحروم گـرديده بــودند، بـه فئو دالـ _ملاك بيشتر مى شد. اكثر اين دهقانان سهمى كار بودند. مناسبات مياذ ملاكى و دهقان براماس سنت تقسيم محصولذ به هنج بخت استرار

دهقانان سهمى كار، گذشته از بخشش معين محصول كه در وابستگى به وسائل توليدى كه مالك دز اختيار داشت به وى مى دادند، موظف بودند
 گوناگرن به مالاك مى دادند، روزهاى معينى تنها براى او كار و غله وعلونة او را با وسايل. خود حملـ مىكردند و جز اينها. در برخى موارده، به جاى كار مفت برای ملاكی، به ملاك خواروبار و ياپولِ نقد داده مىشد. مَلاكان،
 بر دوش دهقانانٍ مىگذاشتهند. اجاره زمين كه از حساب افزايش برداختتهاى افزوده بيشتر مى مُدل،
 ضرورى آنها را (كه اغلب، بسبار محسوس مم بود) مىبلعيد.

ro1 回 استيلاى اميربالبيـم بر ايران
ماليات دولتى هم براى اقتصاد دهعانان و بودجه آنها و از جمله برای گروه كو جِك دهقان ـ مالك، بـه هــمان انـدازه كـمرشكن بـود. سـازمان دان ماليات، بىاندازه ناقص بود و هر ايالت، ولايت و ناحيه داراى نظام مالياتى خويش و بـنابر مـعمولن، مـالياتشان در اجـاره: حـاكــم مــحل بـود. در آن
 دهـقانان را از راه افـزايش مـيزان اجـاره زمـين لخت مـىكردند. امـا، در موردهايى كه مأموران ماليهُ دولت، ماليات را از دهقانان مـىگرفتند، كـار دهقانان از آن هم زارتر مى شد، زيرا مأموران ماليات با حرص و و خشـو مانتى بيتشتر، دهقانان را لخت ميكردند و ماليات را ایووبار و يا مسه بار بيشتر از ميزان مقُرر"' مـىستاندند. وضع خودسرانه خراجها و مـالياتـهاى بـيـُ از تـوانـى كـه أز مسردم
 روســيه، در گـزارش خـود از گـيلان نـوشته بـود. اپگـيلان، در اتـر بـاج و خراجهايـى كه حكــمرانـان ايـنجا بـه شكـلـ مـاليات و از راه هـايى ديگـر مى ستاننل، مخخت به خاك مسياه نشسته است. ححكام، به بهانهُ گردآورى ماليانت، ملت را بـى غيرقانوى، هنگام گردآورى كا, مبلغى كه بـراى مـاليات ضـرورى است، رسيلى درباره دريافت نيم و يا دو سوم آن مبلغ مى دهند و ماندهاش را به

جايگزين شدن مـاليات نـقدى بـه جـاى مـاليات جـنسى در بـرخـى بخشُهای كشور، به ورشكستگى بيشتر مردم روستاها انجاميل. دهعانان كه برای فروش محصولِ خود با بازار ارتياط داثتنل، به نومانات بازار و


 Dr

شدن حالل و روز دهـقانانْ در بـايان ســهُ نـوزدهـم و آغـاز سـده بـيستم يـادآورى شــده است. كـرمانى نـوشته است كـه دهـقانان ايـران، بســيار تنگدست بودهاند. در ميان آنان مىتوان كسانى را ديـد كـه جِـون امكــان نداشتهاند همهُ مالِياتى راكه از آنها مى خراستهاند بِردازند، دختران خود را به ملاك و يا به مأمور ماليات فروختهاند گذشته از مَلاكان و مأموران، نمايندگان سرمايهَ محللى و سرمايهُ بيگانه
 كه رشد كشاوززى بازرگانى، سرعت نسبى بيشترى يافت و رخنه سرمايه؛ بيگانه تشبديد و موسسات بانكى خارجى بنياد گرديد و دز زوستاها تأثير سرمايهُ بازرگانى صرافى، كه بيش از بيسُ حوزهُ فعاليت خود زا الز شهر به روستا مى آورد افزايش يافت، تازاج سختـتر گرديد و سـتم بـر دهـقانان تشديد شلد.

صرافان ـ مـحتكران كـه مـحصول دهـعانان زا بـا بـهاتى بسـيار اززانـى مى خريدند، بنابر معموال، ميان دهقانانْ توليد كننده از يك سو و شركتها و كارفزمايان بازرگانى محلى و خارجى از ديگر سو واسطه بودند. سرماية
 كثاورزى ايرانْ را انحصارى كند. دهقانان ايران از حقرق سيانسى، يكسـره محروم بودند. آنهان، يكسره به مُلاكان وابسته بودند كه اختيار جان دهـقانان هـم دز دست آنـانـان بـود و و آزادانه، هر گونه محروميت مادى براى دهقانان پديد مى آوردند و به هر شكلى كه مى خواستند كيفرشان مى دادند.

 از دهكده برای خود به جستتجوى كـارى بـرآيـند. افـزايشـ. مـهاجرن از


Par استبلاى امترياليِـم بر ايران

روستاهاى ايـان، هـم به درون كشـور و هـم بـه بـيرون از كشـور، بـى آمل بى ميانجحى همين رونــ بـوده الست. جــون در شـهرهاى ايـران، تـقاضاى چحندانى برای بازوى كارگرى نـبود، دهـقانان و بـيشـهوران، بـه نـا جار، در كتُورهاى ديگر به جستتوى كار برمى آملند. كرمانى خبر مىدهد كه هر سالن، هزاران تز. ايـران را تـراك كـرده و راهیى كشورهاى ديگر مى شدند.' افزايش خريد و فروش تطعات زمين، رشد آتصاد كالايى و تشـديد تفاون در روستا و بديد آملـ بازار فروش مازاد نيروى كارگرى، همهاش از نشانه هاى ويزهُ كشاورزى ايران در هايان سلده نوزدهم بوده است. همهُ شـرايط اقتصادى بايان سلدهُ نوزدهـم كه به رشلد بازرگانى، انباشت سرمايه و خخريد زمين وابستگى داشتـ، زمينغ رشلـ و تحكيم بـورزوازى بازرگان، صراف و سوداگر ايوان را فراههم آورده بود. طبقةٌ بورزُوا كه تازه پاى يه هستى نهاده بود، با امبرياليسـم بيگأنه كه براى نـعالِيت بـازرگانى، صنعتى و مالى وى دشوارىهايى بلـيد مى آورد مناقشه بیدا كرد.
 استعمارى كتّور يارى مىكرد.
 رخنهُ سر مايهُ بيگانه را به كشور بسيار آسان كرده بود. سردمداران ساكم بر ايبان به سركردگى شـاه كه تنها در انديشه ثروتمنـ شدن و لذات خويش بودند، براى نعاليت سرمايهداران بيگانه، كه به يارى رشوه و هداياى گوناگون، رشتههاى بزرگ اقتصاد، امتيازها و گذشتهای
 خيانتكار وطن فروش ايران، راه رهايى از حال و روز فلاكتبار كتور را نه



اينكه در اصـلاحات و دگـرگونى هاى تـازه، بـلكه در مـداخـلة بـرقدرت بيگانگان مىديدنده.
كرمانى نوشته است، هنگامى كه مأموران دارای قدرت، كــّور را بـه خاطر رشوه اداره مىكنند، هيبِ سودى از حكومت نيست،





 مـن در شركت با جند دزد ديگر، ايران زا همواره به دستاويز اداره مهلكت

 داشتم كه بغويم ايران جه بايد بكند بـد رشوه
 شُاه، چِنات دامنهاى يافته امت كه وى قادر است با توسلـ. به هر كارىى، نه

 بيتغاوت است





 rv

POD 回 استيلاى امتربالبسم بر ايران
 در بايان سلهُ نوزدهمه، نظام رشـوه گيرى و باج و خراج هاى غير قانونى، به يارى شكنجه در مسرتامر ايران گكسترش يافته بود.! گُسترش رشّوهخوارى، خـروش مـعامهاى دولتـى و نـظام اجــارهدادن ماليانتها بدان انجاميل كه مر دمانى يكــره بیسواد، در مقامهاى دولتى بودند كه از كار هايى كه بايد اداره میكردند هيي مسر درنمى آوردند. ّدر چايان سلهُ نوزدهم و آغاز سدهُ بيستمه نرولاشـى روبناى مــياسـى ايـران جريان يانت كه در رشد بیىهتاى رشو هخوارى و ارتشاء در ههd دستگاه دولت نمايان كرديد. ـالى و زوز مالى ايران، سشخت تباهتر كرديد و كسـر بودجه، سال به سالا بيشتر می شل. عدم مركزيت كشور، افزايش يافت كه رشد تلاثـ تجزيهطلبانهُ برخى از سكـام كـواه آن امست. هــهة ايـنها، بـه ناتوانتر كردن اليران يارى مى داد و نعاليتت مسرمايهداران بيگانه زا در كشّر آسانتر مىكرد. بيگانگان، با بهره گيرى از منفى ترين سوهای فنوداليسم ايران - رشوه خوارى، نىقانونى، نبودن دفاع از حقوت نردى و جز اينها گامبه گام، موقعيت خود را در كشور امـتوارتر مىكردند و از اين رهگذرا كهنهترين شكلهاى مناسبات نتودالى ـيدرسالارى را نگاه مى داشتند. حكومت ارتجاعى فــو دالى كـه يكسـره بـه امــرياليست ماى بـيگانه وابسته بود، نمىتوانست و ستى نمىكوشـيـ به تدابيرى دست بـرد كه به يسشرفت جامعهُ ايران يارى رساند. مسردملاران حاكم بر إيران، به تكيه گاه امـتوار امیرياليسـم بيگانه تبلـيل شده بودند.



مبارزهُ تودههاى مردم عليه امتيازها و انجصارات السارت ايراز بدست امبرياليستهاى بيگانه، تـشـديد تضاد درونى جامعة

ايران را به دنبال داشَت

 بازرگانى ايران كــانـيد.



 كشور بودند.










YOV استـلاى امبرباليــم بر ايران
ذخاير مادى كشور، زفتهرفته، به حنگ بيگانگان افتاده برد.' همه موافقتنامههاى امتيازها كه ميان حكـومت شـاه بـا دولتهـانـاى
 بود. در روزنامههاى خارجى، معالاتى منتـُـر و در خـود كشُـور؛ يـنهانى اعلاميههايى جابِ و توزيع مى شدند. اين ناخرسندى خودبهخودى، در پايان مدهُ نوزدهمّ، به قيام آشكار عليه مياست شاه انجاميد.
 بزرگترين قيامهاى تودههاى مردم ايران بود كه همهُ كثـور را فرا كرفتا مؤلفان ايرانى، به نقش و امميت اين جنبش براى تاريخ اير ايرانه ارزشـي
 است، در ارزيابى جنبش مى نويسد كه واگذارى امتياز تنباكو به انگليسىـا و تحريم آن از سوى زورحانيونا و قيام مردم ايران كه سـرانجام به لغي
 ناصرالدين شاه قاجار ـ حركتى بود براى برانگيختن مردم ايران به مبارزه براى حقوق خويش و عليه بيگانگان و استبداد و خردكامگى بـا بـادشاهان ايران و در عين حالل، سبب اساسى قتلى ناصرالديـن شـــاه بـودند و بـديد
 داستان كوتاه انحصار تـنباكـو جــنـين است: روز هشـتـم مـارس مـالـ -ه^• شاه انحصار توليد، فروش و صادرات تنباكو را برای •ه سال به



1- A.K.S. Lambton The Persian Ulama. e Shiisme imamite. P., 1970, p262, 263.
2- N. M. Keddie, Religion and Rebellion in Iran The Tobacco Protest of 1891-1892. L., 1966,p 272.
 4- F. Kazemzadeh. Russia and Britain in persia. 1864-1914, p.248-249.

بودند. پيرو اين مادهها، به همهُ زميندارانـى كـه تـوتون تـوليد مسىكردند دستور داده شده بود كه خود را به نمايندگان كميانى معرفى كنـند و در غير اين صورنت، جريمه و يا زندانى خواهند شُلد و تنهان كردن و يـا فـروش
 خودش هربهايى كه بخواهد براى فرآوردههاى توتو لون معين كند. ' اين امتياز بر مصالح لايههاى گسترده

 توتون و دشوار بودن كار كشُت آن، ايجاب كرده بود كه شمار بسيارى از
 مهم بازرگانى بوده است.
 بيگانگان در ايران گُرفته بودند، بسيار سريع و تند بود.
 مذاكرات آشكار گرديد، تنباكوكاران ايران و بازرگانانْ توتوذ فروش اپابراز

 نزديكانش. دادند، كار خودش راكرد و قرارداد امتياز به امضا رميل.
 كنار كشّرِ فرستاد. آنها به همهُ روستاها و به همه خانهها رخـنـه كـردنـلـ، تنباكوى موجود را به حساب گرفتند و مستانيدند و بـا كـردار زوركــريانغ خويش، آتش خشـم و تفرت را بـرانگـيختند. كـارگزاران كـمـيانى از مـــيان

[^24]r09 استبلاى امبرياللـــم بر ايران


 مى میواستند بِشيرداختى براى محصول بگيرند مىبايست تعهدنامهاى كتبى امضا كنند.
بیى آمدهاى منفى بـرقرار كـردن انـحصار، بسـيار زود نـمايان گـرديد.
 توتون را از ده تا بيست تومان معين كرده بود ( بهاى معمولى توتون در در اين






 در نتيجه، در تابستان و به وـزَه در بِاييز سال




 بالاترين نيروى خود رسيد روز 19 اوت، يس از اعلام انحصار تنباكـو، در تـبريز در بـرابـر كـر كـاخ
 خوtهان لغو انحصار تنباكو شدند و تهديد كردند كه در غيراين صورت، I--. آ. سـعدف، "بورزوازى ايران در بايان سدهُ نوزدمم ـآغاز سده بيستمه، ص IVI.

Y •
كنسولگرى انگلستان را تارومار كنند. ' بازرگانان و تـودههاى زحـمتكش شهر، در اين تظاهرات شركت داشتند. بخشى از روحانيون نيز با انحصار مخالفت كردند. حاجى جواد آتا مرا مجتهد بزرگ تبريز ـ آشكارا گفته بود كه

 اميرنظام و نمايندگان رو حانيون بالامقام تبريز، نامهار بر به شاه نوشاه نوتند و
 بود بر آذ شد كه به آنْ ديار سبیاه بفرستد تا اينكه در نمونهُ آذربايجان نشان دهد كه جچگونه هر كسى را كه با انحصار مخالفت كند گرشمالى خراهـد داد.
امـا، آشـفتغى در تـبريز، روز بـه روز بـيستر مـيشد. انحصار، ازتش زا هم فراگرفت و زمـامداران ديگـر نـمـيتوانسـتنـد بـراى مركوبى قيام به ارتش اميدوار باشند.
 سرايت كننده بودند. در خراسانذ و شـهرهای احـفـهان و مشـهـد و ديگـر شهرها شورشههاى مردمى عليه انحصار تنباكو آغاز گرديد.

 اصغهانٍ و ديگر شهرهاى كشـور، به اقدامات فعالانهترى دست بـردند.

 بربستند و به او گفتند كه انحصاز تنباكو را تحمل نخخراهند كرد و تهـديد

 IT IT. F.

5- A. K. S. Lambton. The Tobacco Regic: Prelude to Revolution. "Studia Islamica" 1965, No XXII, p. 142.

Y استبلاى امبرياليــم بر ايران ه
كردند كه اگر انحصار همجننان برجاى باشد، دادوستد را تعطيل, خواهند

 سود بازرگانى محروم ساخته و انحصار تنباكو، آزادى و حتّ فروش توتون

قياميون، جند روزى مسجد بزرگ را در دست. داشتند و مـردمى كـه
 سخنان ناطقانى گوش مى دادند كه عليه انـحصار و عـليه حكــرمت شـــــاه ستخن مى گفتند. همه بازارها و دكانها بسته شدند.




 هــمدردى نـمـىكرد. ${ }^{\text { }}$ خارجى بود، فرآوردههاى انگلسى را تحريم و در اين ميان، براى متخلفان هم جريمهاى مقرر كردند
در وآָسين سالـهاى فرمانروايى ناصرالدين شارياه، روحانيونى كه براى ناخشنودى از سياست حكومت دستاويزهايى بسيار داشُتند، در مـبارزه عليه انحصار تنباكو فعالانه شركت كردنذ.
 جنگگ آنان، به منافع اقتصادى روحانيون لطمه مىزد و از اينرو رو روحانيون







## rir rir

عالىمقام از هر دستاويزى براى فشـار بر شاه و برایى ثابت كردن نـفوذ و نيزوى خرد در كتشور بهره مى مجستند.
 منغى انحصار، بر آن شد كه در اين جنبشُ شُركتى فعال داشته باشد رو امر امروز تنباكو محدود مىشود و فردا نمكـ، سِسس هيزمه ذغالـ و آبب، وحكرمت در ازاى آن دوبازه مبالغى كالن مىكيرد و اين بولها را را نه اينكه برای نياز كشور، بلكه براى افزايش. هزينهُ شاهزادگان به كار مى.برد و يا اينكه حقوق.
 مىسازد و يا هزينهُ زنان زيبازوى را مى ديردازد، در حالى كه كـيّور دجار

 زوحانيون شيعه _استعمالي دخانيات زا دز ايرانذ تحريم كرد و در نامهانى به شاه، از نزديك شدن به بيگانگان و مداخلةُ آنان در امور داخلى دولت و

 ناخشُنودى كرد.
فتواى عالىمقامترين رئيس. مذهبى، بالاترين اوج جنبش عليه انحصار تنباكو بود. خشّم از انحصار و سياست حكومت، مسرتامر كشور زا ــ از
 رهبرى مىكردند و مىكوشيدند تا از آذ براى باللا بردن نفوذ و اعتبار خود
 همجنين نمايش قدرت علما هم بود. آنها در اين مخالفت با امتياز تنباكو، براى نخستين بار استعداد خود را براى اتحاد ثابت كردند و قدرت خود را



اندكى نمايانيدند و در سالههاى بِس از آن، رفتار آنهاكستاخانهتر شد، زيرا نيروى آنها فزونى يافته بودي.'
پس از اعلام فترى، جنبش همهُ ايران را فراگرفت. قليان و جیتِ نه تنها از اماكن عمومى، بلِ همچجنين از خانههاى شخصى و ازجمله از دربار شاه نإِيد شد. موداگرانْ توتون در شيراز و اصفهان، همهُ دخاير توتونى راكه
 بسيارى از زمينداران، حتى بذر توتون را هم نابود كردند و بر آن آن شـدند كـر كه به كشـت آن آيان دهند.
 بستن همن دكانهای توتوذفروشى شر شـد







 آكاهى بر اين كار، برآشفتند و دكانها و بازارها بسته شـدند. قـياميون بـه
 امتيازاتى شدند كه بيرو انحصار تنباكو به سرمايهداران انگلستان داده شُده

1- A. K. S. Lambton. The Persian Ulama'p. 263.

$$
\begin{aligned}
& \text { r. ran. }
\end{aligned}
$$





ترُوهشمايى بيرالون تاربخ نوين ايران
بود. پِر شاه نزد مردم آمد و اعلام كرد كه شاه، امتياز را در درون كشور

 متن. امتياز را به آنها بدهند و تهديد كردند كه در غيراين صورن به بها كـاخ يورش. خواهند برد. آنگاه، فرمان تيراندازى به سوى مردم بیى سلاح صادر

 شد. تدارك براى اقداماتى فـعالانهتر عـلـه حكـــمت شــاه آغـاز گـرديد.
 بيششنهاد كرد كه در جستجوى راه بايانْ دادن بر آشفتگى روحانيون و مردم
 تهران به مذاكره برداختت. موافقتنامهاى درباره: لغـو انـحصار تـنباكـو و جبران خسارت از سوى حكو مت ايران، تهيه شد. حكومت شاه متعهد شد كه غرامتى به ميزاذ 9 كرور ( • •ه هزار بوند اسسترلينگ) ببر دازد. حكومت براى بر داخت اين. مبلغ كلانى، دست به دامن بانكـ شاهنــاهى شد تا وام خازجهى دريافت كند. لغو انحصـار تنباكو، مايهُ ناخرسندى زماملاران انگـلستان گـرديد. در
 گروهبندىهاى خاورميانهيى و هندوستانى آن كشور انتقاد شد.
 تنباكو، در كتاب خود (ابيدارى ايرانيان") مىنويسد كه لغو امتياز، بـى آمد جنبش بود و در اين ميان، حكومتت تعهد كرد كه 9 كرور غرامت به كهمیانى بیردازد. اين پولنها، نخستيز بدهكارى ايران به دولتى خارجى بود. امـا،


 4- A. K. S. Lambion The Tobacco Regi: Priude to Revlution, p. 80.

M90 استـلاى امرياليـــم بر ايران
زيانى كه از اين رهگذر به ايران رسيله بود، با رشد آگاهى ملت ايران و بيدارى اين ملت و اين نكته جبران كرديد كه ملت در بیى مبارزه با امتيازه



نختستينبار در تاريخ به فعاليت انقلابى برخاست. امتياز تنباكو بر حيثيت شاه در برابر جشـمان مردم كشّور لطمه زده به
 - نخستين انقلابيون ايران نوشته بودند. در يكى از آنها كه نوشّتْ انقالبى
 ای مسلهانان! امتياز تنباكو را از دسـت داديم. رودخانه كارون هـم رفت.
 چِنگ بيگانگان افتاده امت. شــاه تـوجهى بـه مـصالع مـا ندارد. بـياييد خودمان اختيار كارهايمان را بدست گيريمب." 「 جنبش عليه انحصار تنباكو نشان داد كه آكاهى ملى مردم ايران كه عليه مرمايهداران بيگانه و عليه حكومت شاه و در راه آزادى و امتقلول كـّوز
 انتادن امتيازهاى مـودمند و تـصاحب مـزايـاى مـياسى و اقتتصادى بهدست دولتهاى امعرياليستتى در ايران، در حايان سده نوزدهـم، مـبارزه بازرگانان و صاسبان صنايع ايران را عليه سرمايهداران خارجيى و سكومت
 روسى كه مىتوان كفت، مههُ بازركانى ايران را به دست خود كر كرفته بودند، عرصه را بر بازرگانان محلى تنگ كرده بودنل. بهويزُه، تأميس بانكیهاى خارجحى حال و روز بازركانان ايرانى را تباهتر ماناخته بود. در مسال 1^9^، بازركانان شيراز به صدراعظم نوشته بودند: إيشش تر،


دادوستد كالاهاى خارجى در دست ما بود، اما بِس از تأسيس بانـكا بانها در


 ايرانيان بود بدست انگليسى ها افتاده است.
 طبقات ايران بود، اما خاستگاه و سببهاى اعـتراض نبرده است.



 قيام كردند.




 گوش. میرسدا".


 بيوستند.
 3- A. K. S. Lambton. The Persian Ulama, p. 261.

## YiV ■ استـلاى امهرياليسم بر 'يران

در شعبهْ بانك كه در بازار بود، مردم پنجرهها و درهـا را شكستند و
 سلامت برد. جنبش، جنبه تهديدآميزى به خود گرفت. حكومت شاه كه از
 نقره در اختيار آن كذاشـت.
حكومت، كذشته از اين، واحدهاى نظامى راكه در شُهر بودند، بسيبج و فرمان بازداמُت فعالترين صرافان را صادر كرد و با اين اقدامات، بانك
 وارهانيد.
در باياذ سدهُ نوزدهم، در بی مبارزه فعالانْ ايـرانـيان عـليه سـياست
 جوانهماى جنبش رهايى بخشُ ملت ايران رويـيدن گرفت.







يادآورى مترجم: ازص كرده است كه كويا كتاب از ابراهيم تيمورى نيست. در در كتاب
 انتشارات بيام، 1 ا جنين مى خوانيم:
 ايران در بابان سده نوزدمم ـ آغاز سده بيسنم.

イタイ
，ركتاب تاريخالدخانيه نوشته شيخ حسن دربلايى، منبع اسناد و اطلاعات
معتبرى در تاريخحچهُ انحصارنامهٔ دخـانيات است．أنـحچه در تـاريخ بـيدارى

 مقامت منفى در ايران گَنجانده و بهنام خود منتشر كرده است．نخستينبار





تدارك براى قرارداد انگليس و روس دربارهُ تقسيم ايران به مناطق نفوذ



 قراردادى درباره تقسيم ايران به منطفههاى نفوذ، با حكومت روسيهـ امضا كند.




 دكركون شُدن آغاز كرد.
رض.



 تحكيم بخشيد و شرايط تازهاى براى گذار به مياستى فعالانهتر، نه تنها در

اـ بايكانى خاور، ايوان "اخران ايران"، بروندٌ"

ترُوهشمايى بيرامون تاريخ نوين ايران
خاور دور بلكه در خاور ميانه هم چِيد آورد. انگلستان با بهره گيرى از اين
 19• • |فغانستان، ايران و تبت فعاليت مىكرد


 بادشاه [|نگلستان|| بِيشنهادى ارائه كرد كه در آن، دفاع از مصالح باز ازرگانى
 تو جه نمايندگان به افزايش نفوذ روسيه در شـمالـ كه مىتواذ گفت در نتيجه آن، عرصه بر بازرگانى انگلستان در اين. بخشن ايران، يكسره تنگ شــده بود
 انجام دهد و با روسيه، حزباره مرزبندى منطقه نفوذ در ايـران قـراردادى

 (ايران)، روسيه مىبايست گسترش بِيدا كند، اين كار مىبايست با موافقت انگلستان باشدل بيش از همه، مى بايست با نيات روسيه آشنا شُـد و روشن

 كه موافقت با روسيه درباره: تقسيم مناطق نفوذ، همحچنانْ، هدف مسياست بريتانيا در خاورميانه است. اما، ويزَّى اين مباحثات آن برود كه نمايند
 هوادارى كردند.كرن بورن ـ معاون وزير امور خارجه ـروشنتر از ديگران


## PV استـلاى اميرياللــم بر ايران

نمىتوان بىوابستگى به اقدامات دولتهاى ديگر مورد حمايت بـاشدل،

 ولاياتى كه همجوار امتراتورى هند است دست بردارده.' 'از اين سخنان،
 معنى خوددارى تطعى انگگلستان از هر گونه گذشت در برابر روميه، در خليجفارس و يا در بخشـشهاى همجوار آلن بود.


 گرديد. لندزداون وزير امور خارجه انگلستان، در پارلمان گفت كه تلاش




 تقويت استيلاى بريتانيا در اين منطقه بود.
 آلمان. انگلستان، پٍس از تلاشهاى ناكامش برایى توافق با آلمـان دربـاره راهآهن بغداد، مصمهانه، در راه نزديكى قطعى با فرانسه، يعنى در راه آن سياست بينالملللى گام نهاد كه سرانجام، در ارربا به بديد آمــدن ائتـلاف
 ميان انگلستان و آلمان كه عامل اسامىى منامبات بينالمللى در ارویِ چس از جنگ روس و زآين شده بود به روشنى نهايان گرديد. همين نكته بود كه

[^25]2- The Parliamentary Debates, Series. Vol. 121' p. 1330-1353.

انگلستان را به آغاز مذاكراتى تازه با روسيه برانگيخت.

 آغاز گردد. لامزدرف موافقت كرد و دستوراتى به بنكندرف سفير روسيه در پاريس داد. مسانّى منجورى، آسياى ميانه و ايران مورد بررسى قـرار


برسند.
در آسياى ميانه، انگليسى ها خواستار به رسميت شناختن افغانستان و
 مىكردند. سفير روسيه پذيرفت كه دز تبت و افغانستان گذشت كند، اما از تقسيم ايران، يكسره سرباز زده ا"زيرا سببى نمى ييند كه بنابر آنْ، فعاليت

 صورت نيز زوسيه مىتوانست خـواسـتاز اراه بـازرگانى در خـليج فارس باشده.'
روشى كه روسيه به هنگام مذاكرات در بيش گرفته بود، گواه آنذ است
 كاميابى هاى سياست اقتصادى در ايراذنا در انديشهُ آذ بود كه اينز كشور را يكسره فرمانبردار خويش, سازدد. بليهى إست كه انگلستان نمىتوانست با اين شرايط موافقت كند و مذاكرات بريده شدند.
 برنامنٔ اقتصادى كه روميه در سال نيمه كاره ماند. فعالت
 باشد. افزودنِ بر اين، ويته ـالهام بخش اساسى سياست فعالـ اتتصادى

1- British Documents on the Origin of the War. Vol. 4, No 181 b.
 كوروياتكين - در واقع، فروريخته بود. آن دستهبندى بر سر كار كار آمد كــهـ
 نزديكى با آلمان هوادارى مىكرد اماه سوى تازه در سياست روس ريميه، هنوز گواه آن نبود كه نقشههاى تجاوزكارانه روسيه، تنها به خاور دور محدود
مى شود.

شـكست درجنگ روس و زآين، بر اعتبار روسيه لطمه زد و حال و روز


 كنفرانس ويزءْ مسـأله سياست مالى ــاقتصادى روسيه در ايران كه در سالـ
 وزير داراريى ـ خواهاهان محدود ساختن يارى نقدى به ايران و دادن يارى

 ايران، نه در آن سوى خطى كه از اصفهان مىگذرد. در جنوب اين خط،

 نامطلوب داشته باشده. ${ }^{\text { }}$ " رسميت شناخته بود. اوضاع و احوال بينالمللى جنان شده بود كه روسيه و انگلستان به يكديگر نزديك شوند. اختالف اساسىى ميان روسيه و انگلستان درباره تقسيم ايران بر مناطق نفوذ، از ميان رفت. دولت روسييه، بس از شكست در جنگ روس و زآپن، سخن شـنواتر شـده بود.
 r_ ــمـانجا.

تشديد استيلاى آلمان بر خاورميانه، آغاز انقلاب در عراق و جـنبش

 زابٍن و انقلاب سال ه• ه ناتوانتر شده بود، به ناحار به مذاكرات درات درباره تقسيم مناطق نفوذ در خاورميانه با انگگلستان تن در دار داد
 تبت به امضا رسيد.

نقش عشاير يكجانشين وكوچی ايران در دوران نوين







 مشخخص در خود داشت كه در اين ميان سِد راه ارتباط متقابلِ نزديكى آنها نيز نبود.
تقسيم كار، اين ارتباط نزديك را ميان آنان پديد آورده بـود.
 امروز هم ادامه دارد ــاز سمت و و سوهاي


 مىشود، در آن ويزگى هاى خاص ساخت خاند اندانى - عشيرتى ريشه دارد

1- R. Araste. Man and Society in Iran. Leyden, 1970 p. 13.
نقش عـشابر بكجانــين و ...

كه در سدهها بر نظام ادار: كارهاى دولت تأثيردائسته است. ' فتيلهمها بـه




 غيرقابل اطمينان تخت وتاج بودنداند.
همئ كردتاهاى دودمانى كه تاريخ ايران فئوداليا





 قدرت رزمى بيشترى داشتند. شرايط سخت

 بذيد آورده بود.






[^26]
 يكجانشين، به هنگام دست بردن به تصاحب زمينها ميكوشيدند تـا از مششتيبانى سران قبيلهها برخوردار شونل. سران عشاير در مبارزات درونى
 بوروكرات و فرقههاى مذهبى و جز اينها شركت محىكردند. آشوبههاى درونى، ناگزير با ورشكستگیى روستاها، ركود كشاورزی، جيشهورى و بازرگانى همراه بوده است. همهُ اينها، بى نهاينت، بـازدارنــلده رشد نيروهاى مولده بود و روابط بازرگانى درونى زا در حالِ و روز محلى

 دز آغاز دوزات استيلاگرى استعمار شـده بود.
 بودند، در عين حالى، در درون جامعن ايران، از موقعيتتى خاص برخور بردار

 بسيار آن را از دست داده بودند. مــوازيسن عـادى حـقوقى كـه مـنـامبات اجتتماعى را در قبيله ها مسروسامان مى داد، با موازينى كـه در رومــتاهاى اليران نانذ بود از ريشه تفاوت داشـت تفاوتهاى قومى، زبانى و كهكاء
 زبان بودند از ويزگى ها بود.
جنين گمان مىرود كه نقشـ تعيين كننده، در ريشهُ روشُ كوجنتُـينى با كو جيان مهاجر بوده است. سرزمين ايران، دز ميان دو يـهنه بـزرگ كـوت نشُينان دامدار ــ آسياى مركزیى و مشُرت عربى ــ از روزگارانى بس كهن، جولانگاه تماس، كنش و واكنش, و بيكار مردم بومى كنشاورز و قبايل, بيگانه اقوام كوج نشُينى بوده كه مهر و نشانان ويرُه خود را بر روا! رشد مناسبات اجتماعي كذامُته امست.

نقي عثـاير بكجانثينين و ...

تناسب مقياس هاى روش هاى كوج نشينى و زميندارى اسكان يافته، در ايران همواره واحدى بوده است ناروشن و وابسته بـه تـغيير دورانهـاى




 مدت فرمانروا مىگرديد، در برتو اين كه زراعت در همسنجى با دامدارى

 روزگار يورش مغوإ، به گمان، قبيله هاى كوجا

 گمان، مى نمايد كه كوجنشينان بيش, از نيمى از شمار مردم كشور را پديد

 بيستر به كامش شيوهُ كرج نشيينى ديده شد. امال، در آغاز سدهُ نوزدهم، باز
 كوج نشينان هنوز هم Y/ FV ميليون ــاز V/V9 ميليون، كل, جمعيت - يعنى نزديك به .
 روندهاى متغير متلاشى شدن و بيوستن دوباره بودهانــد و نــيز مـرزهاهـاى تغيير يابندهُ بخششهاى زيستگاه بسيارى از قبيلهها، نوسانهايى نمايان به


1- A. Wilson.Persia. L. 1934, p. 362.
2- I. Bharier. Economic Development of Iran. 1900-1970 L. 1971p. 31.













آنها با يكديگر در اردوگاه واحدى كوري











 بود درهم بشكند.

YA1 تغث عثـاير بكجانــين و ...
مىتوان گفت، از بايان سده هجدهم، در زمينه بسيار رنگارنگّ زندگى سياسى ايران فنودالى، استوارى روز افـزون تـركيب اتـحاديههاى بـزرگ



 را در ديگر بخششه هاى ايران در بیى نداشت

 و از جمله جابهجا شُدن اجبارى، در روزگار قاجارها نيز ادادامه داشت










 شيخنشين بودند كه شالودهاش را گروههاى قبيلهيى اسكان ياني
يىريزى كرده بود.

در پايان سده هجدهم بود كه تركيب مردم ايران در خـطوط اسـاسى

[^27]كنونى و داراى تفاوتهاى بزرگ رنگارنگ قومى بديد آمد و تلمروى كه

 گروهها، گروه ايرانى بود كه در كوهستا



 سر برآورده بودند


 افشارها)، به گوشّه و كنارهاى دوردست جنربّ، جنوب خاون خاوى و خاور

 دست رفتن موقعيت ممتاز و امميت سياسـى بيشينيان، باز هم دودمانهاى

شاهى از ميانشان برخاسـت



 ويرُگى هاى زندگى باديهنشينى سنتى را نگاه داشتـه بودند
 دست مىبردند و حال روز سياسى در جنرب خاب خاور ايران بود كه جـدال متقابل آنان را پديد مى آَورد.


PAr ■ ... نشش عشاير يكجانثـين و
بـىاهـميت تـا كثــاورزى رشـد يـافته بـه هـم بـيوسته ـ وابسـته بـودند. زمينهايى كه روى آن كشـت و زرع مـى شـد، در مـنطقة قشــهـا


 كه تاريخ در شرايط مساعد طبيعى آن را بديد آورده است. مرديم

 ارتباطهاى بازار را محلى و ناستوار ساخته بودند كه خودبهخرد بــيـيادى براى رشد زمين.دارى و بيشـهورى خودكفا شده بود. بـلـين سان، اقتصاد



 بازتابانندهُ روندهاى پيچچيدهُ زشد بعدى مناسبات فنودالى در اين گروهها

 مناسبات اجتماعى كه در حوزهُ زميندارى و روش شهرى از رشـدى بـا





 بسيار بِيامد استوار شدن اصل مالكيت•موروثى فئوداللى سران عشاير بر

زمينهاى همگانى قبيله و محدود گرديلن و برجِيله شدن رفتهرفته هـر گونه انعام مشروط شاهى (سيورغالا وتـيولا) و وابسـته بـه آن، مسحدود گرديدن و از ميان رفتن حقوق سنتى جماعت در بهره گيرى از زمين هم بوده است. در عين حالى، قدرت سران در بی كشـانيدن آنـها بـه سـيستم ادارى دولتى فئودالى نيز كه بـه وــرَه از آغـاز دوران حكــومت قـاجارهـا

 فـرماندازى شــهرستانها (حــاكــم)، فــرمانلهمى نـظامى (مسرتيـ) و و بِاسخگويیى به گردآورى مالياتاها و آرامش, منطقه را به آنان مى سـرد. افزايش حقوق سران قبايلِ بر زمين و وظـايف ادازى آنـها، بـر زونـــ قدرت يافتز سياسى، اقتصادى و سرانجام قدرت يانتن قومى گـروههایى عشيرتى به گونهاى نمايان شتاب بخشيد. در زوزگازى كـه نـخستينه هاى
 اندازهاى داوطلبانه بود و مــجبوبيت شــخصى خانـ، نـيرويى جــنبكنـده داشت، اما در روند فئودالـ شدن سـران قـبايل، يـيوستن دوبـاره، اغـلب بــى آمد اجـبار اقتصادى و غـيراقتصادى بـوده امت. وابسـتگى سـران واحلهای ايلِ, و همهُ توده: كوج نشيـنان به مسران قبايمل, فـزونى يـافت. ايـن چديده، به ويرُه در روزگار قاجارها و هنگامى تشديد گرديد كـه مـى توان
 عشيرتي (اشاهزادكانى") بدل گرديد كـه مـردم خـويش را رعـاياى قـلمرو خودكامكى شاهكهايى ساختند كه سرسختانه، در بـرابسر مـركزمدارى

در نيمه سله: نوزدهمه، يعنى در آغاز استيلاگكرى فـعالانه كنــور هاى سرمايهدارى در ايران، در مناطق ايلات اسكـان يـافته ــكـو جـى، جــامعةُ



فئودالي يكسره رشد يافته، اما بسيار خود ويزَایى پاى گرفت كه در آنجا

 عشيرتى - قبيلهيى، سخت جانى خود را نگاه داشته بو دند كه نه تنها با بِای گرفتن مناسبات فئودالى ناهمخخوان نبودند، بـلكه بـراى بـردهبرشىاشى، رنگ
 همخوان بود و در عين حالن، امكان تشكل اداره متمركز قوم سالارى را نيز در خود داشت. ساخت سازمانى ايل، همانا واحدهايی بود كه به ترتيب تابع يكديگُ
 (بختيارى، لر و عرنب)، در ساخت خود داراى ^ــ • ا واحد پیابیى بودند.
 از آن واححد اردو مى آمد كه از جند خآنواده بديد آمله بود و بِس از آن به
 شـجره افسانهيى و يا ساختگى كه به نيايى افسانهيى مىرميد هـمـيخوانى داشت. ســردملـاران فــرمانروا بــر قـبيله، از بِندار بـيـدايش مشـترك و خويشاوندى همه اعضاى ايلى همحون، شالودهُ ايدهئولوزيك يگانگى، از از هر راهى پشتيبانى مىكردند. اما وابستگى واقعى خونى، تنها در وأحلـ و هر از گاهى در خاندانهاى فرمانرواى خانها كه كانون ايل را مىى ماختند برجأى مانده بود.
ميستم ادارى خاننهاى كو حیک و بزرگ، كه هيرارشى آنان، با هـمان اصل شجره و نسب همـخوانى اسمى داشت، با تقسيمات قبيله مطابقت
 سريرست گروه را در هيرارشى ادارى معين مىساخت و و نيز دليلى بـود براى برقرارى سلسله مراتب اجتماعى و ادارى ميان شاخه هاى "بالاتر" و و

YAT
"زيردست" و خاندانهاى اشرافى و غيراشرافى، امـا، بـنابر مـعمولن، نـه
 خـويشاوندان و اطـرافـيانش بـود كـه نـفوذ و حكـومت راسـتين را يـــيد مى آورد. سران ايـلات بـزرگ و اتـحاديههاى قـبايل ـ ايـلخانهانا، سـردارهـا و



















 همخخوان با مساحت زمين زير كشت نبود كه با شمار رعاياى زير فـرمانٍ

نقش عشاير يكجانشبن و ...
 زمين نبوده، بل بر حق صاحبار
 دهقانى آزادی.'





 است، داراى امميتى بوده بس بر بزر برى.








تقسيم قبيله به طايفههاى ممتاز (عـيّيرتى) كه بيشتر كورج
 ويزگى هاى خاص جامعه ايلاتى الیى بود.
طايفهُ عشيرتى، چجون افواج بـاسدار سـركردهُ فــودال بـودند و امـورِ
1- I. Morgan. Feodalism in Persia. Its Origin.Development and Present Condition. - "Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Intistute". Washington, 1914,P. 585.
Yـ بنُريد: بهمن بيگى: (عرفـ و عادت در عشابر فارس.M. تهران، ITYF.

قهرى را نسبت به زعايا انجام مى دانل. شكلىهاى بهره كثــى و تـصاحب خود ويزه و مرحله به مرحلهُ محصول هم بود. خانهاى بزرگ از تابعين
 به همين روالا تا به آخخر، كه دهقانان را مى مكيدندها.' نوشته هاى د. بليايف، دربازهُ قبيله های بتخيازى رامهرمز، تا اندازهأى، ساختت فئودالمى جامعهُ عشيرهتى را روشن مى مـازد. ا"مـردم بـه رعـايا و نوكرها تقسيم مى شوند. گرود نخست، باعرق جبين، در زمينز كشت وكار مىكنند و هر آنجِه زا كه بتوان از آنها متانيله مى دهند. گُروه دوم نيز، در



 يارى مىزسانند. قلعة خان، در جايیى بلند ماخته مى شـود، در گرداگـرد قلعه، نركران مىزيند و مبِس زميز هاتى رعيت است دت ... مى توان كفت كه
 فرمانروايى خود ويزءگروهى قبيله، بر رعاياى اسكان يافته، در واقع به معنى چششم بوشى خانها از بخشَى از اجاره: فئودالى به مسود قبيله ـ فورج



 ماليان به خزانه و انجام خلدمت نشَّامى از مسوى عشاير، به قبيلهها واگذار شده باشند. در ضمن، دولت هـيحَگاه از حـقوق امــمى خـويش بـر ايـن




YA9 G نتش عشابر يكجانتين و ...
\#اجارهكنندگانى بىمهلت از سوى شاه هستند॥ كه در عين حالى، از حقوق ادارى بر املاكى هم برخوردارندند.
 فرمانبرداران او - بنيادش همان سيستم بـى جون و جرانى فئودالى بود كه
 سركردههاي قبيلههاى كوجك و هر از گاهى نوكران سرشناس همّ به به نوبهُ خود، بخشى از زمينها را جون تيول از ايلخان مى



 ميان بختيارى هاى مسلحى كه در سالـ ^• 19 براى سركوبى تبريز انقالبى فرستاده شده بودند، از هزار سوار، تنها . . . توكر از افواج خار خان بـرودند.
 برخى از سران، نيروى بزرگ نظامى در اختيار داشتند. جنانكه، در دهـة
 توب بود.

 ندارندل"
 وفادارى مران قبايل، از گروگانگيرى به گونهاى گسترده بهره مسىگرفت. 3- E. Stack. Six Months in Persia. Vol 1. L. 1882. P. 109.
F. د. بليايفـ. گزارشش سغر. بليابف به ايران، ص سTr.

بسران خانهاى سرشناس، همچجون اسيرانى محترم، در دربار نگاهداشته مى شدند. با اين همه، سران عشاير، با تكيه به نيروهأى مسلع خودشانان اغلب از تعهدات فرمانبردارى به شـاه شانه خالى و خود را يـاغى اعـلام مىكردند كه بهانهاى براى عمليات سركوبِ كندهُ سِّاهيان شاه دز خطهُ عشاير مىشد. حكام ولايات، بيوسته براى گرددآورى ماليات و به هراس انداختن مردم، عليه عشاير لشگركشى مىكردند. اگر كامياب مى

 كه ماهيت غارتگرانهاش از هجوم افواج بيگانه دست كمى نداشت، زمينه
 تجزيهطلبانه فراهم مىمـاخت. در سرتاسر روزگـار حكـرمت تـاجارها، مناسبات حكومت مركزى باعشاير گوشه و كنار كشور، همواره تيره بود و گه گاه با جنگىایى علنى بريده مـشـد. نزديك شدنْ سران عشاير و فئودالاهماى اسانكان يافته كه بهويزه از آغاز روزگار فرمانروايی قاجارها نهايانٍ گـرديل، ايـن مـعنى را هــم داشُت كـه
 يافته است. در ضمن، أِين. نزديكى شدن، داراى ويرُّى متقابلِ بوده به اين

 قشَرهاى زبردست مناطق اسكان يافته (مَاكانان، بازركانان)، روحـانيون و
 عشاير مسلط شده بودند. در روزگار حكومت قاجارها كروههاى مزدور
 ولايات پديدهاى بيسِّا افتاده بودند. در همين هنگام، عنصرهاى قـومى
 بدرسالارى دور بودهاند و حكـرمت بـر قـبايل، گـذشته از مـود مـادى،

P91 نقش عشاير يكجانثـن و ...
مزاياى بزرگى سياسى هم به آنها مـى داده است. در جـنين مـوردى رتبن


 خاندان سوداگر ـقرام شيراز












 فارس و مركز آن را معين مىكرد.


 قبيله، به نوادكاذ سيدكلالى معجزه گر به ميرات رسيد. در كـتاب پتاريخ

2- F. Barth. Nomads of South Persia. The Tribe Basseri of Khamse Confederacy. Oslo - New york, 1963,P.5.


چانصلدساله خوزستان॥ا، تأليف احمدل كسروى مـتن فـرمانى از شـاه آمـده است كه بنابر آن قبيلهُ باوى به كيفر سركشُى و شورشـ، يكسره در اختيار و فرمان مردى به نام حاجى جبارخان فرمانرواى قـبيلهُ عـرب ديگـرى در خوزستان گذاشته شُده است. نه تنها حت عزلـ و نصب همهُ سران قبيله،

 دم تيغ بگذارند، كيفرى بر او نيست. ' اين نمونه هـا بر قبايل.، به اندازمأى بسيار، ريشههانى قومى - عشيرتى خود را از از دست داده و از حكومت موروثى - قومى به حكومتى فئودالى ــي ادارىترى بدلى
 روابط متقابلى سران قبايلى و سردمدارانْ فئودالى شـهر هاها، نـه تـنها بـه تشديد اختلاففهاى عشاير و بى رخانمانى روستاها مى انجاميلد، بـلكه بـه




 زدو خوردهاى خونين عرببها و بختيارىها، تا به اندازهاى بازتاب تضاد ميان خانوادههاى سرشناس شوشتر و دزفولا بوده است. در بهـهانی، خرم آباد و برخى شهرهاى كردمتان كه مُـالاكـان شـهـرى،
 براى خود بيروانى (نوكرانى و مريدانى) داشتند، اين حالى و وروز تا روزگار رضاشاه، برقرار بود.

r|
3. C. J. Edmonds. Luristan, Pish-i-knhand Bala Geriveh. "The Geographical Journl." L., Vol. 59 '1922, No 2, P 444.

## rar ©

بايد يادآورى كرد كه قبيلهها را به اختلاف كهن گروهبندى گاى شهرى "انعمتى" (نعمت اللهى) و "احيدرى" كه محلههاى شهرها ها را به دو طرفِ دشمن بخش مىكرد كشانيده بودند. اين گروهبندىها كه در آغـاز دوران






 شركت داده شدن قبايل, از سوى فنودالمها كه بارها مالكى راستين شهرها
 اساسمى پديدآيى ويزگى ركود فعاليت بازرگانى - بيشهورى بود. از آغاز دوران فعاليت شديد استيلاى إستعمارى دولتهاى اروبـايى در ايران، نظام فتوداللى ـيدرسالارى عشاير در زير تأثير عواملى كه يكسره
 تنها در بنيادهاى اقتصادى و ساخت اجتماعى قـبايل؛ بـلكه هـمحجنين در
 آنان در كشور پديد آمد. براى نخستينبار، مسأله عشـاير، از مسأله نـاب درونى دولت ايران، فـراتـر مـىرود و خـود عتــاير در مـعرض دســايس




[^28]پرده دولت واحد ايراذ، با بِاكندگى واقعى فئودالمى روبـرو گـرديدند كـه

 قوچحان، بجنورد و قلمرو سردارهاى بلوحستان و غيره) كه در برخى از آنها
 از امتيلاى استعمارى بر ايران، دو گرايش. ناهمسو در مسألهٔ عنــاير
 اروبايی و دز نوبت نخست، تضاد ميان مصالح بازرگانى انگلستان و بیى آملهاى زقابت سيامسى آنان بوده است. هـر يك از ايـن دو دو دولت، براى هدفهاى سياسى، به گونهاى متقابل، به سركشى قـبايل. و تـجزيه طلبى در مناطق زير سلطغ دونت زقيب دامن مىزدند. اما در عيز حاله، هم

 اين هدف از همكازى سـِاهيان شاه بهره مى جستند كه اين كار به گرونهاى عينى به تـقويت اقـدامـات دازاى هـدف مـركزيت حكــومت شـاه يـارى


 اهميتى بزرگ برخور دار بوده است است

 سال.هاى عليه تركمنها، كُردها، عربا

 شـاه، بيداست كه با يارى حكرمت روميه و تا انـدازهاى هـم انگـلستان،

## P90 G نتش عثاير بكجانشبن و ...

حكومت شاه در برخى از مناطق عشاير و بيش از همه در آن خطهاى كه

 واحدهاى نظامى برقدرت نسبى در اختيار داشت كه به يارى مستشاران نظامى اروبايى پديد آمده بودند. تأمين امنيت راههاى بازرگانى، از اينرو
 اقتصادهاى دامدارى به مدار ارتباطات بازار درمى آمد، در امـنيت راههـا ذينفع شنده بودند. اما، قدرت حكيومت شار شاه، در اساس و بیميانجى، بـر عشاير و لايات مركزى گسترش, يافته و در مناطق سلطهُ نفوذ انگلستان و روسيه كه در آنجا اعتبار كنسولفها و نمايندگان سياسى اروبـايـى، اغـلب بيشتر از حكومت حكام شــاهى بـودقدرتى بـود واهـى. بـه گــواهـى ى.
 در كنار شهرهاى بزرگ بودند اهميت بيشين خود را الز دست دار دادند. امال، در برخى جاها، آنها حكرمت مطلق خورد را بر عشاير، همحتنان داشتبند و
 از نيمهُ دوم سدهُ نوزدهمه، استيلاى استعمارى، به گونها
 ساخت اجتماعى فنوداليسـم سنتى، پابههای همرنگ شـدن دان با شرايط تازه كه زادهُ رخنهُ سـرمايهدارى بـه ايـران بـود دجٍـار دگـرگونى هايى درخـور

 فنودالمى را همجٍنان نگاه داشته بـود دردنـاك بـود. آرامش نسـبـى حـوزه:
 يِيامدهاى رخنهُ سرمايهدارى بود. اما، راستُش اين است كه تا روزگار بـر سر كار آمدن رضاشاه، روند آرامش، اغلب با شورش ق قبايل و جنگڭهاى

[^29]خانگى برهم مى خورد. اما جنين آرام گرفتنها، اين. تفاوت را بـا روزگـار

 بهويزه در روزگارى كه در كشور ثبات سياسى نبود بر بر زندگى درونى

 گروههاى مسلح عشاير و اجراى اكيدتر تعهدات مطيعانهُ سران قـوان قـايل, بود.
 واداشت تا مالياتى را كه تا آن روزگار در عمل، از آن آزاد بودند، هـمواره

 و تنگدستى قبايلِ. آنها گرديد. '
سياست مركزمدارى، بارى بود سنگين بر افراد عادى قبيله و به معنى







 امبرياليستها و اشُراف خودخراه قبيله ها، ماهرانه اين روحيه را به سويى كه برايشان سودمند بود، هدايت مىكردند.



1- E. Stack. Six Months in Persia. Vol, 2, P.69.
rar نفش عثاير يكجانتُبن و ...
گرفتن باج و خـراجِ پـاسدارى از روسـتاها و راههـاى بـازرگانى مـحدود


آنها جبران نمىكرد.
 استعمارى بر روش سنتى كوجنشينى، بِش از همه در افزايش روند كذار

 به سردمداران فئودالـ كه روبه سرمايهدارى مىرفتند جلوهگر شده بـود.



 كشت و زرع قبيلهها، شتاب يافت.
جس از گششوده شـدن كـانال سـوئز در سـال



 باخترى ايران به سرعت گسترش يافت.










 هزار قران رسيد.


 يوكوهاما تقسيم مى شدر!.













 .rra_rf.

 .far


## 

بس، كشيده شدن ايران همجون زائده مواد خام به بازار سرمايهدارى، در آغاز انگگيزهُ رشد برخى رشـتههاى دامــرورى كـو جـيان و در امسـاس.



 گذشته از گوسفند داراى اسبـ، شتر و گاوشيرده هم برد بود. ' از آغاز سده


 گرديد.


 نـوسانات تـامساعد بـازار جـهانى، فـرآوردههـاى دامــرْرورى عشـاير كـهـ


 برهم خوردن بنياد جنسى آن و رشد رشد وابستگى رفـى رفاه كوجيان به تـقاضاى بسيار بی ثبات بازار جهانى بر مواد خام دامیرورى، يـى آمد اين رين رقابت بيس از يـشُ هلاكتبارتر مى شـد.
از آغاز دهن هفتم سدهُ نوزدهم، در بسيارى از قبايِل ايران، وابسته به
 هدف از آنها بازار بـود و بـهويزَه، تـوليد تـالى در خـانه گسـترش يـافت.


شــركتهاى خــارجـى، بـه دسنت واسـطهها و دلالان ايـن قـالىها زا مى خريدند. امال، در آغاز سدهُ بيستم، در بیى گسترش قاليبافى در شهر هاى ايران، اين سرجشمهُ درآمد عشاير بگونهاى محسوس خششك شد. !




 اجارهيى أفزايش يافت. با گسترش حوزهُ مـبادلةٌ كـالايى - بـولى فـعاليت مرمائه سوداگرى ـ صرافى هم، در ميان قـبايلِ جـانى بـه خـود گـرفتـ. جيششتر، دز اساس، اجاره كنندگان شهرى نمايندهُ اين سرمايه بودند اما، در شرايط تازه، از مـيان خـود سـردمداران قـبايلِ لايـهُ مــوداگـر ـ صـرافـى برخاسته بود كه نه تنها با بازرگانان شهر ها ها بان بلكه با سرمايهُ بازرگانى بيگانه
 قراردادهايى دز مورد فرستادن پشـم براى مؤســـات قاليبافى شركت هاهى خارجى امضاء كرده بودند. مادههاى خام محلى را به شركت انگـليسى "ابـرادران ليـنج"، يكســره در در



 بـزرگ نـفت در زمـينهاى قـبايلز، كـه در سـالا 19•1 بـه بـهرهبردارى انحصارى كميانى نفتى انگليسى درآمــ، حـوزهُ روابـط اتـتصادى ســران قبايل با امهرياليسم گسترشى بى سابقه بِيداكرد. در عين حال، باسِدارى از



نقش عشاير بكجانـــنـ و ...
 خواروبار و نيروى كارگرى با آن امضا گرديل: رشد روابط اقتصادى سران
 در منطقه قبايلِ جنوبب أيران.
كشانيده شدن اقتصاد دامدارى قبايل به بـازار جـهانى، هـر جــند كـه
انگگيزه رشد كمى آن گرديد، الما نـه تـنها رونــد اسكـانـان يـافتن كـو جـيان را متوقف نساخت، بلكه حتى به اسكان يافتن آنـها يـارى كـرد و بـر چــديد آوردن تفاوت ميان مالا و خواستههاى آنان شتابب بـخشيد. اقتصادهاى بزرگ كالايیى دامـداران تُروتمندى بـديد آمــد كـه بـهترين جـراگـاهها را مى خريدند، اجاره و يا آنها را تصاحب مى وكردند و اقتصادهاى كوجكى را در شرايطى نامناسب ترار میدادند. درعين حالن، بـراى تـنــدستانى كــ بـى خانمان شــده بـودند، تـنها امكــان مــحدود مـزدورى بـراى دامــداران تروتمند باقى مانده بود و بس، زبرا براى نگاهدازى رمـههاى بـزرگ بـهـ
 زحمتكش خواه ناخواه، به حوزه:كشت و زرع اسكان يافته روى آوردند.

 سنتى كو جيگرى داشت. سببـهاى سوداگرى و سـفتهبازى بـى همتا در خريد و فروش زمين در ايران، در پايان سدهُ نوزدهم، جنانكه بايد و شايد در تأليفاتى ديگر آمده است. تنها ياد آورى اين نكته داراى اهميت است كـر تصاحب زمين هاى دولتى كه بر اساس عطاياى تيولى بيشين در بهرهگيرى همگان بود و در آوردن آن به مالكيت خصوصى و يا به رسميت شناخته
 شاه، پيامدهايى سنگين براى قبايل, داشته است. 'با تشديد گرايشهـاى

1- A. K. S. Lamton. Landord and Peasant in Persia. L. 1953, P. 258.

يرُوهشهايى يرامون تاربخ نوين ايران
مركزمدارى، در مياست دولت در روزگار ناصرالدين شــاه، خـداونـدان زمين به گُسترش املاكى از حــاب قلمر كار، از يارى سِّاهيان سُاه برخوردار گشتند.

 آنرو نيز آسانتر می شُد





 فئودالنهاى عشاير هم، از زقيبان مـالكان شـهر نشـين. در غـصب زمـينـها


 كالايى - بولى خودشان را همـخوان سازدند، ورشكست شُدند و زمينها
 شركتهاى بازرگانى كه سربرستىاش وار با أرمنى هاى تبعهُ روسيه بوده در


 اجاره زمين هاى زبركشت را بالا مى بردند.

 ロ~ロ9
نقـ عـُـاير يكجانشـين و ...

محصولات فنى و غلات همراه بود، بر گذار كو چِيان به زميندارى اسكان















 مىگرفت.
 قبيلهاي كه زمين خالى در دست داشِ دران





 3- A. Wilson. south - West Persia. A Political Officer,s Diary. 1907-1914.
























L., 1941, P. 57.

1- C. J. Edmonds. Luristan. Pish - i- Kuh and Bala Guriveh, P. 10-11.
نفش عثـاير بكجانثبن و ...

كه اعضاى معمولى را موظف ممىماخت تا نوكر خان ـارباب خود باشند هنوز برجاى بود و خان ــاربابى مىتوانست به هـنـام خـرورت از از آنـان
 يشـتيبانٍ آنان در برابر حكومت و صـاحب هــهُ حـقوق ادارى ـ قـضايى، اقتصادى و شبكه خبرجينى در درون قبيله به شـهـار مـىرفت. تكـيه بـه

 شدن اوضاع مياسى داخلى بسيار نمايان بود.
 خود مايه رشد روحيه خدشاهى در همه لايه هاى جامعنه عشميرتى گرديد. ادوارد استك كه در مال INA از مناطق قبايل جنوب بازديد كرده بـود نوشته اسست: پابا آنكه يوغ ستم حكومت در ميان كو جيان، كمتر از آنحه كه







 عنصر هاى مبارزات رهايىبخخت مردمى و جنبشهـاى دهقانى عليه ستم
 بيگانه الهامبخش آن بودند و از روحيه ضدشاهى تودهها به سود خويش بهره مىگرفتند، سخت به يكديگر بافته شده بودند. در اين مورده شورش


1- E. Stack. Six Months in Persia. Vol. 2,P.161.

است. ايز شورش كه چون جنبش. خودبخودى رهايى بخش مردمى آغاز



 برتر بر حكومت شاه بود و به اندازهاى بسيار، به سياست مركزهمدازيى اين
 پشتيبانى مىكرد و از آنها همجوتْ وسيلنُ ارعاب و فنـار بر حكومت ايران بهره مىگرفت. جنين مغسدهجويى، به هنگام جنگ هرات در سـاللهاى
 خوزستان و لرستان بـه شـوزرشـ بـرانگـيزانـيدند. بسـ از آن، هـر گـاه كـه حكرمت شاه مىكوشيد مصالح نفتى و يا بازرگانى انگلستان را نقض:كند، در جنونب ايران آشوبى بريا مىشد. بدينـ سان، انگليسى ها برانى امترار كردن نفوذ خود در جنوب أيران، به تشديد تجزيهطلبى نتو دالى ـ قبيلهيى
 بريتانيا را دز قـبايلا ايـران و عـراق در دست داشت، آشكـارا دز ايـنـباره


 تهران استقلالٍ آنها را تهديد مىكند، با اميدى بسيار جشُسم بـه راه زمـانى هستند كه يكى از دولتهاى باخترىن، جنوب باخترى ايرالذ را تصرف و
امنيت را در آنجا برقرار كند1. r


 3. I. B. Bisiop. Journcy in Persia and Kurdistan. Vol.1. L. 1891, P. 328.
نقش عشاير يكجانتشين و ... Y








 بشتّيبانى و از مصالح مادر برابر حكومت شاه داه دفاع مى كند. با با توجه به همه اينها، ما مىكوشيبم كه وامدار آنان نباشيمب".'









 مثــاير بـخش مـى مردند.
 قبايل جنوب خوزستان و و دستيابى به استقلال واقعى در قبال تهران يارى





 ارضى كشُور داشت










 خزعل مى شمـارندا..



 اسـاسى طبقفة فــودالهــا، امكـانات بسـيار مسحدودى بـراى كـام نـهادن

گروهبندى هاى بورزوازى به عرصه سياست پديد آورده بود مشخص كرد. به مــبـ دور بـودن قـبايل از كـانونهاى جــنبش انـقابیى، بـيگانه بـودن
 قبيلهيى - عشيرتى در ميان كوجنشينان و وابستگى سخت آنها به ســران قبايل، تنها خواست سران فنودالل بود كه سرانجام فعاليت و اقدام قبايل را در دوران انقلاب تعيين مىكرد. گذشته از مببهاى ناب درونى، عوامل

 دولتهاى اميرياليستى - و هم مشّروطه خواهان، يوِياى دريافت يارى از آنان بودند. بوگوياولنسشكى ــكنسول آيسندهنگر روسـيه در اصـفهان ـ در آستانه انقلاب، سفير روسيه را در تهران قانع مى سـاخت تا تا براى دوستى با اليلخان بختيارى بكوشد ـ ايلخانى كه انواجش داراى جههل هزار سوار و كيفيت رزمىاشُ بهتر از ارتش منظم بود. ' اما، در اين هـنغام ايـلخان از
 شده بود و سهمكى از عوارض اين. راه را داشت. كشيدن اين راه، نه تنها برايى فرستادن كالاهاى انگليسى به شمالنا، بـه مـنطعْهُ بـازرگانى روســيـهـ، بلكه براى استوارتر ساخت هم بود، تا اينكه هدر صورت پـديد آمدن برخى تشـنجات و دشواريها در ايران، آنها را با خود داشته باشندر".
بيشرفتهاى تراهميت اجتماعى ـ اقتصادى كـه در جـريان اسـتيلاى
 كذاشت و انگگزهُ جابهجا شدن و آميختگى معين اجتماعى آنان شد. در درون طبقهُ فنودال قبايل، اشـراف كهنه كه بـر اسـاس تـيولدارى صـاحب



(■I.
















 میدادند.








نقش عثـابر بكجانـتـن و ...



 ميان سران ايلي و دربار بديد آمد.








 افتادند.
بس از يك ماه كه از تصرف اصـفهان گـذشته بـوده كـنسولـ روسـيـيه











موقعيتى نامناسب، نسبت به شاه|"'، إز حمايت ايلخان خوددارى مىكرد. اين خوددارى، خانها را واداشت كه براى داشتتن اتحاد محكمترى با انگُليسى ها بكوشند. در همان هنگامه سران قبيله، بِنهانى، دز اين انديشهُ خوددخواهانه بودند كه اگر امكان بديد آيلد، با تكيه به حمايت انگلستان انـ
 يكسره همراى بودند، زيرا تعويض قاجارها كه ستخت زير نـفوذ روسـيه

بودند با نمايندگان اشراف بختيارى هوادار انگلستان به سود آنها بود.
 در زير درفن دناع از مشروطيت، در بی فشار برتلامُ محافلـ دمكراتيك و ليـبـرالـ بـر سـران قـبيله انـجام گـرفت. در ايـن هـنگام، مـوقعيت لرزان حكومت شاه چنان نمايانْ بود كه بديهى است، خانها بهتر مى دانسستند سمتحيرى آنها به سوى اتحاد با ليبرالـها باشد. افزون بر آنغ خانذها نـيز جِو نسردمدارانْ روحانى و بازرگان انجمـز اصغهان و به همراه آنان، از أين بيم و وحشـت داشتتد كه گروههاي انقالبى مسلح فلاييان رشت و تـبريز بايتخت را بگگرند. در اين هنگامه بختيازیها، مردم اصفهان زا مسر بسسر خلع سالح كرده بودند و مردم شهر به درگاه خدا الستغاثه مىكردند كه شر اين نجاتتدهندگان را از مرشان دفع فرمايل. خانها، هـنگام حـركت بـه
「آنان بسبِارند. شركت بختيارىها در تصرف تـهران بـه هــمراهـى گـروههاى مســـلح فذايى، به سران آنها إمكان داد كه دز تركيب حكرمت نـر بسيار اعتدالى نوين كه از نمايندگان بورزوازى ليبرالـ، هُلاكان فئودالئ و روحانيون تشكيلـ. شده


2- P. Sykes. the History of Persia. vol. 2. L., 1951, P. 450.

نقش عثـاير بكجانتُبن و ... ■ir rir

فثـار انتـلاف فئودالها ـ مَلاكان در اين مجلس شُد كه سرانجام به محدود شدن شديد دگرگونى هاى بورزوازى انجاميد.


 كردها و لرها انجام گرفته بود و هم براى از ميان بردن فداييان و وسركي

 به كودتأى ضدانقلابى دمت بيرد و مجلس و انجمن هاى دموكراتـيكى را منحال, سازد.
 گستردهاى در راه بدست آوردن مقامهاى عالى دولتى فراهم آورد. خطة
 شهرهاى بزرگى هم شده بود كه در آنـجا خـانهانا، جـاى مأمـوران ران را در

 يافت.
در عين حـال، مـداخـلات دولتههـاى خـارجـى هـم در امـور قـبايل

 مداخلات يارى مىكرد. كذشته از انگلستان و روسـيه، آلمـان و ايـالات متحده: امريكا نيز كه نعاليت ميسيونرها و شركت هاريا قبايل زاگرس گسترش مى دادند، به توجه به قبايل ايران آغاز كرده بودند.
 تجربهُ كار در ميان آنان بود، تا آغاز (نخستين - م.ا.) جنگ جهانى، از نگاه

نفوذ در قبايل, و عشاير جنوب، جأى نـخست را داشت. جس از آنكـه در
 رهبرى بیميانجى سياست انگلستان را در مورد قبايلِ، ايـران بـه وزارتـ امور خارجه مبرد مداخلات آن دولت در امور عشاير و قبايلِ جـنوبـ،






 باسدارى از تأسيسات تفت جنوبَ زا به سـران قبايل عـرنب و بــختيازى

وفادازند، از آنات حمايت خواهد كرد"'.


 مبلغى براى اجاره دادن جزيره آبادان بـه شـركت نـفتّ، بـه او برداخت

 مربوط به خوزستان، در برابر حكومت ايران قرار مى داد.
 هدفش تأمين امنيت تأسيسات نـفت بـه يـاري تـبايلى و نـيز بـديد آوردن اتحاديههاى جداگانه قبايل وابسته بـه انگـلستان بـود كـه بـه آنـها خـون اون

1. N. S. Fatemi. Oil Diplomacy Powering Iran. N. Y., 1954, P 48.

Pl0 تقش عثـاير يكجانتشبن و ...
بـاسگاهماى مـقدم در راه بـه سـوى هــندوستان مـىنگريست. دمستگاه
 دريغ نمىكرد تا سران قبايلى راكه دشــي


















 سازمان دادن عمليات تخريبى عليه كـكور رهاى آنتانت إنگان
 فورية سـال 10 أكروههاى مسلح برخى از قبايلي عرب، با الهام از دستگان

[^30]
## 













 ديگً به تركان ياريى كرد درند.










 دولتهاى امبرياليستى بְديد آمله بود. سياست امبرياليسم، بـهـ كـرنهایى

PIV تقش عــابر يكجانتُبن و ...
ماخته كارانه، رشد كشور را در مـرحـلهُ مـلوكالطـوايـفى فـئودالى نــــاه



 استعمارى آن را پِيد آورده بود.




 كاوي اوضناع سنايان



 نوين ابست.



[^0]:    ا. انغلالب مشْروطبت. مـ.1.

[^1]:    
    
     J. Malcolm. Histoire de la Perse. t. 3. p., 1721, p. 226-227.
    
    History of Persia under Qajar Rule. Transt. from the Persian of Hasane Fasaits "Farsnamaye Naseri" H. Busse. N.Y., 1972, p. 5-6.

[^2]:    

[^3]:    $\leftarrow$ the Ulama in the Oajar Pericd. Berkeley-hws Angeles, 1\%69, p. 12, 13.

[^4]:    
     تنـكل بُده برد.

[^5]:     rـ بايكّاني مركزی، ف Vua، تيروند:
    
    

[^6]:    
    
    

[^7]:    
    

[^8]:    
    

[^9]:    

[^10]:    

[^11]:    

[^12]:    
    

[^13]:    1. The Economic History of Iran. 1800-1914. p.62.
[^14]:    1. همانجا: صـ عr
     اليوانىسبان. "يبوستن ماوزاء تفقاز به زوســه". ص R. Water field. Christians: in Persid, p. 80 .
[^15]:    
    

[^16]:    
    
    

[^17]:    
    

[^18]:    

[^19]:    
    
    

[^20]:    
    
    

[^21]:    
    
    

[^22]:    
    
    

[^23]:    
    

[^24]:    
    
    

[^25]:    اـ ـمهانجا.

[^26]:    
    
    

[^27]:    
    
    

[^28]:    اـ و.ف. مبنو زسكى. اطلاعاتى دربارة مردم برخـى مـناطنز مـرزى تـركين و ايـران. ـ مـطالب
    
    

[^29]:    1- J. Morgan. Feodalism in Persa ... , P. 584.

[^30]:    1-مطنالب مربوط بـ برزسى خار ز زمن. بنروگراد، 1910، ص 189.

