نگرشی بر آثار باستانی سیستان

افشار، ایرج

سیستان از لحاظ آثار باستانى بسیار مشهور و مورد توجه باستان شناسان بوده است.

دکتر ریچارد فراى، استاد دانشگاه هاروارد آمریکا که در آذر ماه سال 1330 شمسى از سیستان بازدید کرده است مى‏گوید:«سیستان بهشت باستان شناسان است زیرا که آثار تاریخى از تمام دوره‏هاى پیش در آنجا موجود و دست نخورده است» 1 براى اولین بار اورل استین A.Stein در سال 1916 میلادى برابر با 1295 شمسى و هرتسفلد E.Hertsfeld در سال 1925 میلادى مطابق 1304 شمسى به سرزمین سیستان مسافرت کرده و آنان در این مسافرتهاى علمى خود به عظمت آثار باستانى پیش از تاریخ سیستان پى برده و در مصب«رود بیابان»بین شیله و شاه محمد رضا موفق به کشف نقاط پیش از تاریخى متعددى همانند:«رامرود»، «شهر سوخته»، «کلات گرد»و«مشى»شدند و در آنجا سفال منقوش پیدا کردند.

اورل استین، در کوه خواجه موفق به کشفیات قابل توجهى شد و بر این عقیده بود که آثار کوه خواجه باقى مانده پرسشتگاهى مربوط به مذهب بوداست.اما هرتسفلد پس از بازدید این آثار، اظهار کرده است که این خرابه‏ها باقى مانده کاخ فرماندارى از دوران اشکانیان است. 2 در زیر به مهمترین آثار باستانى سیستان به اختصار اشاره مى‏شود:

1-شهر سوخته

شهر سوخته در حدود 67 کیلومترى جنوب زابل قرار گرفته و از لحاظ زمین شناسى مربوط به دوره پلیوسن Pliocene مى‏باشد 3 و تپه‏اى است به ارتفاع 20 متر و 2/1 2 کیلومتر محدوده آن است.تصور مى‏رود یکى از مهمترین مراکز شهرنشینى آسیا در عصر مفرغ باشد، در این محل تپه‏هاى کم ارتفاع و پیوسته به هم مشاهده مى‏شود که در بعضى از آنها آثار مربوط به هزاره سوم پیش از میلاد وجود دارد.

سفالهاى نخودى رنگ با نقوش سیاه و قهوه‏اى که پیدا کردند با برخى از سفالهاى«شوش»در خوزستان و«تل باکون»b·kun 4 در مرودشت فارس، قابل مقایسه است و برخى دیگر نیز با سفالهاى طبقات دوم و سوم«آنو»در ترکستان شوروى و طبقه اول«حصار» در دامغان 5 و«کویته»مرکز ایالت بلوچستان پاکستان و «بمپور»در ایرانشهر شباهت زیاد دارد. 6

نوع دیگر از ظروفى که در آنجا دیده شده، ظرفهاى سنگى مرمر و سنگهاى زینتى است که با دقت تمام تراشیده شده است و اکنون از این نوع ظروف نمونه‏هایى که متعلق به دو هزار سال پیش از میلاد است در موزه‏ها وجود دارد.هیچ گونه آجر، کاشى و سنگ و مصالح دیگرى که مربوط به دوره‏هاى بعد باشد در سراسر این تپه‏ها دیده نمى‏شود 7 .

پروفسور توژى عضو هیئت باستان شناسى ایران و ایتالیا و دستیار پروفسور توچى مى‏گوید:«تحقیقات شهر سوخته طى سالهاى اخیر در تمام جهان شناخته شده و این امر تنها به خاطر کارهاى گروه ما نیست بلکه گروه کثیرى از دانشمندان کشورهاى مختلف در این زمینه به تحقیق پرداخته و مجموعه این مطالعات به شناخت یکى از قدیمى‏ترین تمدنهاى بشرى و همچنین مکانیزمى که تکامل جامعه بشرى را در طول زمان با اشکال پیچیده آن تا امروز میسر ساخته، انجامیده است.

اهمیت شهر سوخته و آثار آن را مى‏توان از دو

ستونهاى دهانه غلامان در سیستان

جنبه دانست:نخست اینکه در حدود سالهاى 3200 تا 2200 قبل از میلاد پایتخت سیستان بوده و مهمتر اینکه با 150 هکتار وسعت در 2500 سال قبل از میلاد، بزرگترین شهر و مرکز تمدن در دنیاى شرق -فارس آن روزى-بوده است.دوم اینکه آثار موجود در این شهر به طرز شگفت انگیز خارق العاده‏اى در طول هزاران سال به همان شکل و حالت اولیه باقى مانده‏اند،

یکى از بناهاى قلعه رستم در سیستان

بطورى که این آثار در تمام آسیا بى‏نظیر و منحصر به فرد است.

این شهر در 3200 قبل از میلاد ساخته شده و در حدود 2200 قبل از میلاد از بین رفته است.

وسعت شهر در اولین مرحله 5 تا 10 هکتار بوده و بلافاصله در سال 2200 قبل از میلاد در عرض چند ده سال منهدم شده است.

جالب است بدانیم شهر سوخته دوبار به آتش کشیده شده است.یکبار در ابتداى مرحله رشد سریع و یکبار درست در لحظه مرگ و انهدام آن.

تحقیقات به عمل آمده نشان داد که بین 25 تا 35 هزار قبر در آن وجود دارد و در حقیقت باید گفت بزرگترین و وسیعترین و سالمترین قبرستانى است که در دنیا از ماقبل تاریخ تا به حال سالم مانده است.اهمیت علمى و فنى این قبرستان تنها به دلیل اشیاى داخل قبور نیست بلکه استخوانهاى مردگان است که سالم در هر گور موجود است. 8

2-تپه دهانه غلامان

این تپه در 24 کیلومترى جنوب شرقى زابل در مجاورت روستاى قلعه نو واقع است که در پائیز سال 1343 شمسى هیئت علمى ایتالیا با همکارى کارشناسان سخت کوش و دانشمند اداره کل باستان شناسى تحقیقات و حفاریهاى ارزنده‏اى در آن به عمل آورده‏اند.پس از مدتى خاکبردارى آثار ساختمانى عظیم که در روزگاران قدیم پیرامون آن بناهایى مفصل و با شکوه بوده و مجموعا شهر نسبتا بزرگى را تشکیل مى‏داده‏اند، نمایان شد.این بناها از گل خام(چینه) ساخته شده و خاک آن به قدرى نرم و چسبنده است که وقتى با آب مخلوط شد از آجر هم سخت‏تر و محکم‏تر مى‏شود.در قسمت شمال غرب دامنه تپه دهانه غلامان، آثار یک معبد مربوط به دوران هخامنشى کشف شده که به ابعاد 54 54 متر مى‏باشد.در چهار گوشه این معبد چهار برج دیده‏بانى وجود داشته است.این معبد فقط داراى یک در، در ضلع جنوبى مى‏باشد و از آن در دو نوبت استفاده شده و دو طبقه است 9

3-آثار کوه خواجه

کوه خواجه یا رستم، تنها عارضه طبیعى در جلگه وسیع سیستان است که به وسیله مواد آتش فشانى سخت در مقابل فرسایش شدید بادهاى صحرایى مقاومت کرده و در حاشیه دریاچه هامون و در مغرب شهر زابل واقع شده و حداکثر ارتفاع آن از سطح دریا به 612 متر مى‏رسد. 10 در بالاى این کوه آثار باستانى متعددى وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

الف-قلعه دختر

این بنا به«کوک کهزاد»نیز معروف است و شاید آتشکده بوده که دیوارهاى خشتى آن باقى مانده است و اتاق مرکزى آن داراى طاق کوچکى مى‏باشد که روى محوطه چهار گوشى ساخته شده است.تاریخ ساختمان قلعه دختر را حدود قرن اول میلادى مى‏دانند، و ویرانه‏هاى اطراف آن را نیز به دوران اشکانى و ساسانى نسبت مى‏دهند. 11

مؤلف کتاب آثار باستانى تهران مى‏نویسد: «مى‏توان احتمال داد که بناى قلعه دختر سیستان مربوط به یکى از دوره‏هاى اشکانى یا ساسانى یا صفارى باشد زیرا آثار مهم عهد اشکانى در سیستان وجود دارد...و یا به اصطلاح طلوع سلسله صفاریان در سیستان از قلاع و استحکامات یعقوب لیث و شهریاران دیگر آن سلسله محسوب گردد.» 12

برخى نیز بر این باورند که این بنا بقایاى کاخى است که توسط گوندوفارس gundof·rs(از حدود سال بیستم میلادى پادشاه سیستان بوده است) 13 بنا شده و نقاشى بسیار زیباى رنگى بر دیوار آن دیده مى‏شود که خدایان، نوازندگان، شاه و ملکه را نشان مى‏دهد. 14

ب-کوچک چل کنجه Kocak-cel-Kenja

این بنا در قسمت جنوب کوه قرار دارد و از گل بنا شده است.دانشمند گرانمایه دکتر باستانى پاریزى مى‏نویسد:«در سیستان دختر را کنجه مى‏گویند و من بر آنم که این محل جایگاه پرستش ناهید(-آناهیتا)و از نوع سایر قلعه‏ها و ابنیه دختر بوده است که پرستشگاه ناهید محسوب مى‏شدند.» 15

ج-زیارت خواجه غلتان

این بنا در قسمت شمال غربى کوه قرار دارد و هم اکنون محل مقدسى مى‏باشد و مورد احترام مردم سیستان است و از آثار دوره اسلامى و گنبدى شکل و سفیدکارى شده از گچ است و در آن مرقدى وجود دارد که مردم همه ساله به عقیده خود براى آن گاو و گوسفند قربانى مى‏کنند و نیاز مى‏طلبند.

زیارت پیر گندم بریان نیز در همین محل است و قبرستانى نیز در آنجا وجود دارد که قبرها از سنگ پوشیده شده و مربوط به پیش از اسلام است. 16

4-زرنج

ویرانه‏هاى شهر باستانى و معروف زرنج، پایتخت قدیم سیستان که در سال 785 هجرى قمرى به دست امیر تیمور ویران شد 17 در جلگه‏اى که در پیرامون دریاچه هامون واقع شده باقى مانده است.این آثار معرّف آبادى این منطقه مشهور تاریخى در عهد باستانى و پیش از اسلام و اسلام مى‏باشد. 18

5-آتشکده کرکوى

بناى آتشکده کرکوى و آثار باقى مانده آن متعلق به زمان ساسانیان است.ویرانه‏هاى کرکوى و یا به قول استخرى کرکویه، سومین آتشکده قدیمى ایران پیش از اسلام بوده است.

هنرى رانسن به نقل از کتاب قزوینى(تألیف یا تکمیل حدود سال 674 هجرى قمرى)مى‏نویسد:

«کرکویه شهرى است قدیمى در سیستان که در فاصله یک میل دو گنبد دارد، روى هر یک از اینها شاخى است شبیه شاخ گاو نر اینها را متعلق به زمان رستم مى‏دانند که همیشه اسباب تحیّر بوده‏اند.در زیر هر گنبد آتشکده مجوسى وجود دارد...این آتشکده از آتشکده‏هاى معروف مجوسان است.» 19

6-میل قاسم آباد

مناره یا میل قاسم آباد که بقایاى ساختمان مسجدى هم در پاى آن باقى مانده، در روستاى قاسم آباد واقع شده و تقریبا 24 متر ارتفاع داشته است. در روى بدنه بیرونى آن دو کتیبه در بالا و پائین وجود دارد که در کتیبه پایین از تاج الدین ابو الفضل نصر (480-559 ق)امیر سیستان نام برده شده و در سمت بالا اسم نوه او تاج الدین حرب(562-612 ق)نوشته شده است، از این رو مى‏توان قدمت مناره مزبور را به قرن ششم هجرى قمرى نسبت داد. 20

7-قلعه سام

این قلعه در 28 کیلومترى جاده زاهدان-زابل واقع شده و همانند ذوزنقه نامنظم است.طول قلعه از شرق به غرب 376 متر و از جنوب به شمال 296 متر

نقاشى روى گچ در کوه خواجه سیستان

است.قلعه سام داراى دو دروازه شمالى و جنوبى است که هر کدام داراى دو برج نگهبانى مى‏باشند.مجموعه برجهاى آن بالغ بر 36 برج است که دور تا دور قلعه قرار دارند، 9 برج آن بزرگ و در گوشه‏هاى قلعه و 27 برج کوچک در پیرامون قلعه واقع گردیده است.این بنا از گل خام دو لایه درست شده و مربوط به دوره اشکانى است. 21

8-قلعه رستم

این قلعه در 60 کیلومترى شهر زابل واقع شده و اکنون بکلى ویرانه است و از بقایاى خرابه‏هایش چنان بر مى‏آید که ظاهرا میان چهارصد تا پانصد سال پیش متروک گردیده و چه بسا که تغییر مسیر هیرمند سبب خرابى آن شده باشد. 22 وسعت خرابه‏هاى کنونى قلعه رستم حدود سه کیلومتر در سه کیلومتر مى‏باشد و استخوان بندى بسیارى از بناهاى آن هنوز برپاست. مشخص نیست نام این شهر با این وسعت و شکوه چه بوده است؟ 23

9-سایر آثار باستانى سیستان

بناهاى تاریخى دیگر سیستان عبارتند از:

زاهدان کهنه، قلعه تیمور، تپه شهرستان، تپه اشکانیان، قلعه شهرستان، قلعه بى‏بى دوست، تپه‏هاى بى‏بى دوست، تپه خواجه احمد، قلعه نمرود، قلعه سکوهه، تپه‏هاى تاسوکى، چاه الهداد، قلعه کافى، تپه طالب خان، چاه طرق، تپه کندر، تپه آسک، ساختمان کوچک(کوشک)، تپه لشکران 1 و 2، تپه کفتارک، تپه حوضدار، قلعه مچى، تپه‏هاى روباه بزرگ و کوچک، دره سوخته.

جمله این نشانه‏ها، گویاى این واقعیت است که در قرنهاى گذشته سرزمین سیستان مهد تمدنى اصیل و باشکوه بوده است.

پى‏نوشتها:

(1).«سفر بیابانک و سیستان و بلوچستان»:دکتر ریچارد فراى، مجله «دانش»شماره 10 و 11 سال دوم، تهران 1330 صفحه 532

(2).باستان شناسى ایران باستان:لوئى واندنبرگ، ترجمه عیسى بهنام، دانشگاه تهران 1348 صفحه 15-16

(3).آثار باستانى سیستان و بلوچستان:اداره کل ارشاد اسلامى استان سیستان و بلوچستان، زاهدان بدون تاریخ، صفحه 6

(4).طبق اظهار باستان شناس دانشمند آقاى میر عابدین کابلى، گویا در محل بکون bakun مى‏گویند.

(5).از استاد بزرگوار آقاى کابلى که درباره آثار تل باکون.آئو و حصار مرا راهنمایى فرمودند سپاسگزارى مى‏شود.

(6).«شهر سوخته»:پروفسور توچى G.Tucei ترجمه غلامعلى شاملو، مجله«باستان شناسى و هنر ایران»شماره 4 سال 1348 صفحه 29

(7).سواد و بیاض، جلد اول:ایرج افشار، دهخدا، تهران 1344 صفحه 323.

(8).«سخنرانى پروفسور توژى در دانشگاه سیستان و بلوچستان»: ترجمه اسد الله اکبرى، اداره کل ارشاد اسلامى سیستان و بلوچستان، صفحه 1

(9).«ایران مهد فرهنگ و تمدنهاى باستانى و سیستان یکى از افتخارات کشور ما»:دکتر فرخ ملک زاده، مجله«هنر و مردم» شماره 81، تهران 1348 صفحه 24-25

(10).سیستان و مسائل عمرانى آن:محمد بوترابى، دفتر فنى سازمان برنامه و بودجه، تهران 1341 صفحه 13

(11).فهرست بناهاى تاریخى و اماکن باستانى ایران:نصرت الله مشکوتى، سازمان ملى حفاظت آثار باستانى ایران، تهران 1349 صفحه 79.

(12).آثار تاریخى تهران:سید محمد تقى مصطفوى، تصحیح میر هاشم محدث، انجمن آثار ملى، تهران 1361، صفحه 298

(13).ایران در زمان ساسانیان:کریستن سن، ترجمه رشید یاسمى، ابن سینا، تهران 1345 صفحه 43

(14).اشکانیان:دیاکونف، ترجمه کریم کشاورز، پیام، تهران 1351، صفحه 125

(15).یعقوب لیث:دکتر باستانى پاریزى، ابن سینا، تهران 1353 صفحه 134

(16).سواد و بیاض:جلد اول، پیشین، صفحه 326-327

(17).نگاهى به سیستان و بلوچستان:ایرج افشار سیستانى، انتشارات خضرایى، تهران 1363 صفحه 142

(18).فهرست بناهاى تاریخى و اماکن باستانى ایران:پیشین، صفحه 80

(19).سیستان:جى.پى، تیت، به کوشش غلامعلى رئیس الذاکرین، اداره کل ارشاد اسلامى سیستان و بلوچستان زاهدان 1362 صفحه 55

(20).آثار باستانى سیستان و بلوچستان:پیشین صفحه 8

(21).همان مأخذ، صفحه 7

(22).نگاهى به سیستان و بلوچستان:پیشین، صفحه 134

(23).سواد و بیاض:جلد اول، پیشین، صفحه 322