ثپروهشنامهى انجمن /يرانى تاريخ


بررسى و تحليل روابط نادر شاه افشار و ارامنه
'على اكبرجعفرى

چچيلـه
سقوط دولت صفوى،آن نيز با شورشى از داخل مرزهاى سياسى خود توسط غلز/يىهاى قندهار،بيامدهاى مختلفى د/شتّ.ز بين رفتن دولت مركزى و فقدان حكومت مقتلر در /يران، همحֶنين، رشلد سريع وگستردهى ملعيان ساطنت در گوثشه و
 دستخوش آسيب شلديلى شود و درگيريها و جنگىهاى ملار ماوم داخلى و خارجى ،

كاهش جمعيت و از رونق افتادن فعاليت هاى بازركانى را به همراه آورد .



 ايران براى خود يافته بودنله در روابط خود با حاكمان اين دوره آسيبهاى زيادیى

 دينى بر پايهى مسائل قومى ودينى قرار نداشت، /ما همين اختّالا ، بهانهى مناسبى
(. استاد يار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان تاريخ دريافت:AV/Q/ه تاريخ تأييد:M/T/T

براى تناوت در رفتارها و روابط فراهم/ آورد. /ين مقاله با هدف بررسى مناسبات نادر با
/قليت دينى /رامنه، /ز زمان حضور /و در عرصهى سياسى ايران تا قتل وى تنظيمه شلده
/ست.

وارْههاى كليدى: نادرشاه /فشار ، /رامنه ، صفويه ، جلفا

مقدمه
حملهى غلز ايىهاى قندهار -كه به اشتباه مرسوم، افغانها خوانده مى شوند - به اصفهان
 همراه داشت. ازميان اين پيامدها، كاهش شديد جمعيت و وارد شدن صدمات جبران




 انديشهى سياسى لازم بودند و همه چیيز را در زمان حال و و براى امروز خود



ودشمنان حاكميت، و دستاويز اتعامات نيز، همان تفاوتهاى قومى و دينى بود.

سقوط دولت صفويه و فقدان شخص مقتدرى كه بتواند بار ديگر، پس از از بيرون راندن


 آنچه كه در شوراى دشت مغان صورتگرفت، انتخاب نادر ناميد، بلكه آن را را بايد مجمعى

براى اعلام نظرات، خواستهها و دستورهاى نادر به سران قبايل و ايلات و بزركان كشور و

 و قبيلهاهى و حتى اقليتها به نحو مطلوبى بهره انره جست.

 فرصتى براى رسيدن به اهداف خود استفاده مى كرد. همان گونانه كه در ابتدایى حضورش،



 سياسى ايران مثال زدنى شده بود. در اين مورد،علّت اصلى الخّاذى هاى او، نظام ارتش
 مخارج لشكركشىهايش بود. بر اين اساس ، بين نوع رفتار او در مورد اخّاذى از مران اردم اصفمان با مردم ساير مناطق، و ميان ارمنى و مسلمان و ايرانى و و غيرايرانى تفار تاوت وران وجود


 طى دو دهه حضور در عرصهى سياسى ايران، شخصيتى ثابت و اعتبارى يكسان نداشنى
 نداشتند.زمانى براى نادر توفيق، عمر طولانى و شادكامى، بهويزه براى رسيدگى به ملت ستم

كنند كه " نادرشاه را كشتند، كفتيم دنيا از شرّ آسوده شد."「「



 خصمانهى او با ارامنه است، درهشت سال پا پايانى عمر او به وضي مناسبات و آثار و تبعات آن در اين مقاله مورد توجه قرار گرفتهاست.

## وضعيت ارامنه از سقوط اصفهان تا شوراى دشت مغان

ارامنه از جمله مسيحيانى محسوب میشدند كه از حلقهى ارتدوكس جدا بودند و به


 از جنگّهاى ايران و عثمانى، به ويزه مشكلاتى كه با حمالات سپاهيان عثمانى فرانى براهم مىـ


 نقش خورشيد ،ص 194.
س. چخخورسعد یا چغور سعد به قستى از ارمنستان گفته مى شد كه شهر ايروان مركز آن بود • اين منطقه از مراتع شورر در ايروان بود، و جنگ شرور در \&•ه ه • ق بين شاه اسماعيل اول صفوى و الوند ميرزاى تركمان در اين منطقه رخ داد. (رك. اعتماد


آمد، از זّا•10.ق شروع شد.' ارامنهاى كه به اينترتيب در جلفاى اصفمان ساكن شدند و



 تجارى، و ارتباط دينى كه با اروپاييان داشتندبهرهرمندى از كمكـهانى دولى دولتمردان صفوى، و
 ترين محله رادر ميان محالات اقليتهاى ساكن در اصفهان، و ثروتمندترين محله را در شهر
 ايران،آرزوى ديدن آن را داشتند و برخى در آخرين آرزوى خود،درخواست كراسرده برد بودند كه بعد

 جلفا را قبل از حملات قندهارىها و سیس ستم نادر بر آنان، به روز كار شاه سلطانحسين نوشتهاند.



 قلى عماد،تهران،مرواريد،ص عی.
 هنرآذربايجان با كمك مؤسسهى فرانكلين، صص ...
 دولتشاهى،تمران،يزدان،صّ

ه. درهوهانيان،همان،صr.r.r.

اين مسئله كه كمتر به سبب تحريك علماى دينى، و و يا بيشتر به علت روحيات شخصى




 اين نكته بدان سبب بيشتر قابل توجه است كه تعدادى از ارامنه در مجموعهي كانى كار گزاراران

 رسد؛ بلويزه كه كِته شده شدت خشونت علماى دينى نسبت به مسيحيان كمتر از زرتشتيان و يهوديان بوده است.





 از ارامنه، غصب اموال ايشان، زور و عنف نسبت به زنان ارمنى، ارمنى، تنها بخشى از از مصائب اريا ارامنه در اين ايام بود،كه بعد از تسليههبر آنان وارد شد." در حالى كه همكارى ارامنه با سپاهيان

$$
\begin{aligned}
& \text { (8.1. }
\end{aligned}
$$

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

 گيلاننترز، (IFVI)، سقوط اصفهان(گز/رش گيلانتترز دربارهى حملهى /فغانان و سقوط اصفهان)، ترجمهى ارمنى به انگليسى از


محمود، موقعيت ايشان را در بين مردم اصفهان نيز به شدت تضعيف كرد.' از پيامدهاى اين
 بين جلفا و محلات داخلى شهر اصفهان، عدم بروز قحطى سخت و شرايط دشوار، در جلفا بود. هايى كه ارامنه متحمل شده بودند، جلفا همحچنان دارای شرا
 ايرانيان سخت و شكننده بود. رابطهى محمود و سيس اشرف با ايرانيان و از جمله ارامنه، مبتنى بر سوءظن و عدم اعتماد بود. نتيجهى حاكميت چنين روان روابطى جز خسارت بيشتر بر مغلوبان نبود. تلاش افغانها براى از بين بردن اتحاد و همدلى ساكنان اصفهان و مناطق تحت اشغال آنان، كه هدفى جز كاستن ميزان مقاومت و جلوگيرى از شورش
 كه عوامل واگرايی بر عناصر همگرا ايى غلبه داشت، تفاوتهاى قومى براى تشديد اختلا فها بود. ارامنهى ساكن در جلا جلفا ، فريدن و قزوين ، هم الما ازسوى افغا نها


 افغان ها داشتند. در يك ديدار بين نمايندكان ارامنه با محمود و از زبان آنان شنيدهشد كا كها "گروهى ارمنى مهاجريم كه بها اينجا آمدهايم. چها زير دست شما باشيهم و چها
 اجتماعى شهر اصفهان در زمان محمود ، سومين گروه ساكنان اصفهانى را تشكيل مىدادند اردي

كه موقعيت ممتازى داشتند.' از نكات قابل توجه دربارهى روابط افغانهها با ارامنه، اعطاى العاى








 خواستههاى آنان بودند. با وجود اين، آنان با استفاده از شرايط جوّى، كميونى
 انجام دادند، تا جايى كه در وس (1)





 يك سو اخّاذىهاى حاكمان اصفهان از مردم شهر، اخاذىهايىى كه ازقبل از ورود شاه به

$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{r}
\text { (r. r. }
\end{array}
\end{aligned}
$$

اصفهان شروع شدهبود،' و از سوى ديگر مرگ اشرف در ناحيهى سيستان يا بلوچستان، ‘ُ فقط مقدمهى بدبختىهايى بود كه نادر، يعنى آن عذاب آسمانى، براى ايران فرانی مراهم آورد. شرايط، وضع ارامنه نيز، به مانند ساير مردم ، بسيار سخت و فلاكت بار بار بود. روابط نادر با ارامنه در اين مرحله، كه شش سال پايانى حكومت صفويه را تشكيل داد ، تركيبى از بدبينى و واري



 به خريد برنج با نرخ بالا از مأموران دولتى،

 خارج كردن مناطق تحت اشغال عثمانىها، مرمترين دلايل نوع روابط نادر با ارامنه را تشكيل مىداد.
نكتهى مرمه در اين مرحله از اقدامات نادر اين است كه با وجود خصمانه بودن روابط او با




 كانه عمل كردن نادر باز مى گردد. نادر در طى اين سالها در تالاش بود تا شرايط را براى




 9. همان،صر هr

پادشاهى خود آماده نمايد. لذا، از تمام نيروهاى بالقوهى مادى و معنوى، و به بهانهى



 صدور فرامينى مبنى بر رفتار مناسب حاكمان مناطق ارمنى ارنشين با ايشان و رفتارهايى از از اين





 جزيرهى كرت براى شركت در شوراى دشت مغان بود كه روابط صميمانهى نادر با ارامنه در آغاز پادشاهى اش را به روشنى نشان مىدهد.
موقعيت ارامنه در شوراى دشت مغان

يك دهه تالش نادر براى دستيابى به پادشاهى ايران در جريان شوراى دشت مغان به
 فراهم كرد. پيوند با خاندان سلطنت، قدرت اقتصادى،سپًاهيان مطيع ، قلمرو سرزمينى، و
r. Candia.

عناوينى چون تاج بخش و نجاتدهندهٔ ايران، همراه با سختكشى مخالفان، جاى هرگونه





 پادشاه ناميده است، ولى تصوّر نمىرود زياد طول بكشد. زيرا حاكميت مستبدانهى او همهى او انى مردم را از او متنفّر كرده است.«" در جمع مدعوين حاضر در اين اجتماع بزرگى، جمعى از ارامنه به همراه خليفهى اعظم آنان نيز حضور داشتند. اين مجمع ، اوج روا روابط صميمى و اري دوستانهى نادر با ارامنه بود. در اين واقعه ، ضمن دعوت و و استقبال از از حضور ارامنه، اختصاص



 روابط بر پايهى گزارش خليفهى اعظم ارامنه كه شخصاً حضور داشته، امكانيذير اسا است. آبراهام گاتوغى گوس از مامها قار قبل از تشكيل شوراى دشت مغان با با نادر آشنا بود. او در










آن منطقه، به ويزه اختصاص مبلغى براى تعمير كليسا، و صدور فرمان براى ارسال قالى و نمد و ساير اجناس از كرمان براى اين كليسا و تعظيم و احترام ارامنه بار به نادر در در اين اين سفر،




 دقيق گاتوغى گوس از ايام اقامت خود در دشت مغان، نشانگَ اين واقعيت است كه رين روابي





داد. اين نكات اساسى عبارتاند از:
 مرزهاى ايران دورهى صفويه ، به مناطق ارمنىنشين آن سوى ارس نيز توجه ويثه داشت.



$$
\begin{aligned}
& \text { r. همان، صهـ. }
\end{aligned}
$$

「「．ديدگاههاى خاص و دينى نادر، بهوي今ه تلاش او براى كاستن اعتبار صفويان، موجب حساسيتزدايی او در روابطش با ارامنه بودي
 كاتوغى گوس داشت．سابقهى روابط و حسننيت خليفه در رفتارهاى قبلى، سنّ بالاى خليفه،صداقت قول و رفتار خليفه نسبت به نادر،از ممهترين زمينههاى شكل گيرى روابط مبتنى بر مسائل شخصى بود．
ه．ارامنه در رفتار خود با نادر حد خود را شناخته بودند و براساس آن عمل مى مردند． ارامنهى جلفا، بدون توسل به خشونت، با ارسال درخواست و تقديم هدايا از از نادر عاجزانه











 خليفهى اعظم به رإيگان و يا با پֶداخت وجهانى از سوى خليفه، مىتوان ديد．

$$
\begin{aligned}
& \text { I. كزارش كارمليتها...،همان،ص }
\end{aligned}
$$

در يادداشتهاى گاتوغى گوس از پيگيرىهاى نادر و سفارش او در مورد ارامنه به حاكم
ايروان، خان تبريز، برادر نادر و غيره،در مراتب مختلف ياد شده است.' همچچنين، از ارسال ارسال







 مرمم آنان در تأمين و تقويت نيازمندىهاى اقتصادى و مالى دولت او ، در اين روابط پر رنگگتر بود.
در اين مرحله، كه تا زمان حملهى نادر به هندوستان به طول انجا انجاميد، شاهد روابط مبتنى بر همكارى متقابل، با رعايت حرمت و مقام نادر به عنوان پادشاه ايران و احتياط و
 حمايت از مسيحيان ساكن در كل ايران و آزادى آنان در اجراى اعمال دينى و جلوكيرى از





$$
\begin{aligned}
& \text { 1. همان،صص }
\end{aligned}
$$

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

كليسا و آزادى دراعمال دينى، در نظر گرفته شده بود؛ و از سوى ديگر،پرداخت ماليات به
 داخل ايران و در مقابله با عثمانىها


 روابط با ارامنه در اين دوره مسالمت آميز بود.



 چند نامه محدود شده است، نيز اين وضعيت را تأييد مىنمايد. بهعنوان نمونها







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

در خلال روابط نادر با ارامنه در اين مرحله، توجه او به كتاب مقدس ارامنه نيز حائز


 ارتدوكس ارمنى و دو كشيش مأموريت انجام دادن اين كار را يافتند.كار ترجمه پا پا

 باشد، و يا به زعم مسيحيان موجب رونق مسيحيت در ايران شود ، اما هيّا
 اين اقدام او را بايد در راستاى تلا شهايش برای آلى ايجاد آيين جديدى دانست كه تلاش
 نمايد. مـمهتر اين كه در شرايط جديد ،خود به عنوان محور اصلى و شخص اول اول جهان اسلام

 نشان ظاهرى آن ، توجه و عنايت نادر به مسيحيان بود، در واقع از تان الش ناش نادر براى كسب اطالاعات لازم به منظور رسيدن به اهداف خود حـوه حكايت مى كرد.

$$
\begin{aligned}
& \text { I. لارنس لكهارت،(rarV)، همان،صص rar (rar }
\end{aligned}
$$

## روابط نادر و ارامنه بعد از تسخير هند

حملهى نادر به هند، تأثيرات و پيامدهاى مهمى به همراه داشت، كه در روابط بر بين نادر
 حمله با فعاليتهاى نظامى جنبى آن، شامل تصرف قندهار و كابل قبل از ورود به هن اندوستان التان

 ماوراءالنهر و خوارزم ، ماليات سه سالهى مردم ايران را با بخشيد. ارمنى مىنويسد: » او جبارانه مناطق بسيارى از جهان را فتح كرد و جهانگیير شد و آن گاه براى تأمين مخارج و مواجب سياه خود،كه مبلغ سنگیينى بود، بر جلفاييان ماليات سنگیینى از

 مسائل جهانى در غرب و شرق قلمرو خود، از او موجودى خطرناك سانى ساخت.كه همانى آحان آحاد
 بالاترين اخّاذى ها قرار گرفتند. اگر چها آنان نيز جمعى از همر كيشان خود را گرفتار تيغ ستم نادر ديدند، اما قوانين مالياتى سخت و سنگَين و اخاّذى هایى پياپیى از ايشان، موجب شد تا رشتهى حيات اجتماعى و اقتصادى اين گروه قطع شود. كزارش و تحليل اين مسائل، كه دورهى هشت سال پايانى عمر نادر را تشكيل مىدهد، مىتواند در تبيين روابط نادر با ارامنه
 تصويرى روشن ديده مىشود. در اين گزارشهارا،از نادر با عنوان ."ستمگر " ياد شده است كه


$$
\begin{aligned}
& \text { هنوى اين ماليات را يكـ ساله مى نويسد. }
\end{aligned}
$$



است. قتل مسئول ادارمى جلفا، اعزام مأموران مالياتى به جلفا و اخلّاذى شديد از آنان وـ و و ساير مردم شهر - گوش بريدن و چشم درآوردن و ناقص عضو نمان نمودن و و انواع سختى هاى














 كرد.
نحوهى اجراى دستورات نادر به مراتب سختر از از اخذ مبلغ تعيين شده بود. گزارش-




Y- هاروتون درهوهانيان،( •


مى گرفتند و به زندان مىانداختند. شلّاق مىزدند و مبلغ جريمه را مىیواستند كه اول زجرشان دهند تا بعد از آنها پول وصول شود. بيشتر آنها از ترس و وحشا خانههايشان پنمان مى شدند. اما غالامان دربار، درها را مى شكستند و آتش مىزدند و و به داخل

 شكنجه مى كردند تا پنهانگاه پدران و ثروتشان را لو دهند. اما آنهايى را همر كه گیير آورده


 تأمين خواستههاى مالى نادر در اين مرحله سخن بها ميار ميان آمده است. ارامنهى ساكن جلفا



 كه با اندكى تفاوت در نحوهى اعمال آن،شامل تقريباً تمامى رعايايى او و حتى دوسانى دوستان و

 و شدت بيشترى به خود گرفت و رفتار خشنتر نادر را به همراه داه داشت، تعدى و و تجاوز به
 همين شورشها در نزديكى روستاهاى ارمنىنشين منطقهى فريدن، آن چچنان اين مردم تحت فشار قرار گرفتند كه انكار مسيحيت نمودند." غير انسانىترين رفتار نادر با رعاياى خود

$$
\begin{aligned}
& \text { س. هاروتون درهوهانيان،همان،ص •19. }
\end{aligned}
$$

و از جمله ارامنه را در ماجراى در آتش سوزاندن دو نفر ارمنى به همراه شش نفر بازر بار ان

 رسد و اين دو ارمنى به جرم ارمنى بودن كشته نشدند، اما از تزارش ارش كارمليتها


 بيشتر، اين سختگيرى مضاعف بود. در گزارش كارمليتها در مورد اين اقدام نادر آمده است:





 اصفهان بهA





$$
\begin{aligned}
& \text { اصغر حريرى، تهران، بى نا، ص TV. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { F }
\end{aligned}
$$




 اين ايام صعب خبر مىدهد.

 زبان كسانى را كه ماليات نمى پرداختند ، درمىآوردند و هر كس كه مردم را را بها شورش
 از بررسى اين دوره از روابط نادر با ارامنه ، شاخص فضاى حاكي اكم بر بر اين روابط را عدم


 رفتارهاى نادر متأثر از روحيات شخصى او در اين مرحله و گرفتارى وهاى نظا نظامى و و بيمارى


 او خداى آنان به شمار مى آيد. بر همين اساس، اصول حاكي


 پرداخت مبالغ مورد مطالبهى نادر و پناهنده شدن او به دولت عثمانى، موجب رفتار خشن نادر
روابط حكومتهاى مستبد با رعاياى خود به قوت خويش باقى است.
نتيجه گيرى

 نهادند. اما سقوط اين سلسله بيشترين مشكل آفرينى و بحرانزايیى رابراى اراي ارامنه در روابط خود با مدعيان حكومت در ايران بعد از صفويه به همراه داشت. با حضور نادر در عرصهى
 شورشها و تأمين امنيت و آرامش در ايران، ارامنه نيز از اين شرايط و مسائل تأثير قابل توجهى پذيرفتند.
ارامنه در اين دوران حدوداً بيست ساله، دو فضاى تقريباً متفاوت را تجربه كردند. در
 شوراى دشت مغان و حضور و پذيرايى از ارامنه و خليفهى اعظه ايشا ايشان نمايان شد. اين روابط با صدور فرامينى در حمايت از ارامنه و جلوگيرى از تعدى و اجحاف مألما مأموران نسبت به ارارامنه


 روابط با آنان، در دوران تسلط بر اصفهان، در معرض اين سختگيَيرى ها قرار داشتند.


ا.كزارش كارمليتها...،همان،ص v\&.

اعتقادى،بهرهمندى ايشان از ثروت بيشتر،رونق فعاليتهاى اقتصادى بين ارامنه ، و وجود




 كرد تا جنازهاش را پس از مرگى به آنجا منتقل نمايند. لذا، ارامنه نيز به اميد فردايى بهـر آنر به انتظار نشستند.

# A Study and an Analysis on <br> Relations of Nader, the Afshar's King, with <br> <br>  

 <br> <br> }

## A. A. J'afari'


#### Abstract

The collapse of the Safavids and taking power of the Afshars brought about civil insecurity, internal conflicts and economic crisis, especially during Nader's reign. These affected all segments of the populations, but ethnic and religious minorities had suffered more other groups, due to their disapproval of overall policy of central government, particularly toward minorities.

This paper will investigate the sufferings of Armenians as manifestation of the government's policy toward religious minorities during the reign of Nader.


Key Words: Nader the Afshar's king, Armenians, Jolfa, the Safavids.

## منابع و مآخذ

' (. آرونوا، مارابنار و بنوونا و اشرفيان،(عهז()، دولت نادرشاه، ترجمهى حميد امين،
تهران، شبگير.
 ترجمهى معصومه ارباب، تهران، نشرنى.
 دنياى كتاب.
\&. اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان،(1^צثا)،مرآة البلدان، با تصحيحات و حواشى و
فهارس عبدالحسين نوايى و ميرهاشم محدث، تهران، دانشان دانشكاه تهران.
 7. بازن، پادرى،(• • بینا.


 حميد شيرانى،تهران و اصفهان، سنايى تهران و تأييد اصفهان.

 ميناسيان و م. ع. موسوى فريدنى، اصفمان، زنده رود رو و نقش خورشيد.

 .


乏 (. فلور، ويله،(1غצ()، حكومت نادر شاه( به روايت منابع هلندى)،ترجمهى ابوالقاسم
سرّى، تهران،قومس.
 عبدالعلى كارنگیتبريز، ادارهى كل فرهنگ و هنر آذربايجان شرقى با كمى

مؤسسهى فرانكلين.



تهران، توس.
IV
سروش.

ترجمهى استيفان هانانيان و عبدالحسين سپنتا، بىى جا، روزنامهى سپنتا.
 ى حملهى افنانان و ستوط اصغهان/،ترجمهى ارمنى به انگَليسى از كاروميناسان،

-「. .
ترجمهى مصطفى قلى عماد، تمران، مرواريد، جّا
 Y

بى جا، كتابفروشى زوار.

نامههاى سلطنتى و /سناد سياسى و /دارى، تمران، زرين.

سيف الله وحيدنيا،بىجا، وحيد.

ثقفى، جr.
 علمى و فرهنگی.
 $\qquad$ . rv
تهران، يزدان.

صفويه تا بايان جنگَ دوم جهانى)، تهران، امير كبير، جـ

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

