**تریاک**

**طاهری، ابوالقاسم**

برای هردانش پروژهی که علاقمند به تحقیق دربارهء اوضاع اجتماعی ایران در دوران‏ ضویه باشد مطالعه دربارهء آغاز رواج تریاک در ایران اهمیت بسزائی دارد.متأسفانه تاکنون‏ در ایران راجع به تاریخچهء کشف و رواج تریاک تحقیقی به عمل نیامده است و تاجائی که‏ نگارندهء این سطور می‏داند جز مقالهء استاد پور داود در کتاب هرمزدنامه مطبی دربارهء پیدایش و رواج تریاک به زبان فارسی منتشر نگردیده است.

مسلم است که یونانیان باستانی از وجود تریاک آگاه بودند چنانکه همر شاعر حماسه‏ سرای یونانی دراودیسه به خواص این دارو اشاره می‏کند.همچنین می‏دانیم که در ناحیهء بین النهرین مردم از وجود تریاک بی‏خبر نبوده‏اند زیرا پس از ترجمهء الواح و سنگ نبشته‏ های آشوری معلوم شد که در زبان آشوری خشخاش را«روغن شیر»می‏خوانده‏اند.ابوذکریا یحیی بن محمد العوام الشبلی صاحب کتاب معروف الفلاحة که نزدیک به پایان قرن ششم هجری‏ در شهر اشبیلیه(سویل)دراسپانیا می‏زیست و ابن خلدون از او نام برده است نخستین نویسندهء عرب است که بتفصیل تمام طرز گرفتن تریاک را از خشخاش شرح داده است.طبق استدلال‏ این نویسنده ظاهرا از سدهء اول تا سدهء دوازدهم میلادی تنها مرکز تهیهء تریاک برای صدور در ناحیهء آسیای صغیر بوده است و از همین طریق بود که لشکریان مسلمان حین لشکرکشی‏ های خود وسیلهء رواج آن در تمامی جهان اسلامی گردیدند.1

تا سال 1874 میلادی هیچ‏کس بطور قطع و یقین نمی‏دانست که اصولا تریاک از کجا آمده است.تا آن تاریخ دو منبع دلالت دانستنی‏های پزشکی دنیای باستان معرفی می کرد و دیگری سفرنامهء ناصر خسرو علوی.آن شاعر بزرگ و جهانگرد دقیق ایرانی در 441 هجری نوشت:«.....تا به شهری رسیدیم که آن را اسیوط می‏گفتند و افین از این شهر خیزد2....»در سال 1874ژرژموریس ابر« Thebes George Moritz Ebers »به کشف‏ بزرگی نایل آمد به این معنی که با خواندن پاپیروسهای طبی مشهور به تب» Thebes »نشان‏ داد که در میان دارهائی نافع و سودبخش که پزشکان مصری در 1552 سال قبل از میلاد تجویز می‏کردند کرارا از تریاک یاد شده است.با کشف این دانشمند عالیقدر جای شک نماند که مصر وطن اصلی تریاک است و از آنجا بوده که برای نخستین بار خشخاش را به آسیای‏ از آسیای صغیر به یونان و سپس به رم سرایت کرد تا جائی که گل خشخاش یا کوکنار در اساطیر یونانی و رومی سمبول خواب گردید.در اساطیر یونانی اکثرا خدای خواب را به شکل‏ جوانی مجسم می‏کنند که دسته‏ای از گل‏کوکنار به دست دارد.به عقیدهءبانو مارگارت لداسمیت‏ صاحب جامع‏ترین تحقیق دربارهء تاریخ کشف و رواج تریاک مدتها قبل از عهد جالینوس‏ (1)-دائرة المعارف اسلامی-چاپ لندن-مقالهء افیون.

(2)-سفرنامهء ناصر خسرو.

(که تریاک را بدون مجامله و ریا به کلیهء بیماران خویش تجویز می‏کرد)1تریاک را زهر خطرناکی می‏دانستند و حتی به همین عنوان بکار می‏برند چنانکه در قبل از میلاد به دیونی سیوس‏ پادشاه خودکامهء سیراکوز چیزی خوراندند که مورخان آنرا جوهر کوکنار دانسته‏اند.2 در سال 1453 میلادی با افتادن به دست ترکان عثمانی راه دادوستد اروپائیان‏ با مشرق زمین مسدود گردید.در نتیجه قیمت کالاهای مشرق منجله حریر و انواع ادویه بالا رفت و دریا نوردان مشهور اسپانیا و پرتغال در صدد کشف کوتاه‏ترین راه به مشرق زمین برآمدند. کشف آمریکا در 1492 به دست کریستوف کلمب و دماغه امید نیک به دست واسکودا گاما در 1497نتیجهء مستقیم همین رویداد بود.از هفت یا هشت قلم ادویه مهمی که در این تاریخ در اروپا طالبان فراوان داشت یک قلم مهم یک تریاک بود.از سدهء نهم تا اوایل سدهء پانزدهم‏ میلادی ونیزها حاکم بر دریاهای مهم جهان بودند.با ظهور واسکوداگاما پرتغالیها برونیزیها چیره شدند و سپس تفوق هلندیها بر دریانوردان پرتغالی ایشان را در امر تجارت‏ به ویژه توزیع تریاک حاکم بر آبهای جهان کرد و بالاخره در سدهء هفدهم که انگلیسها جای‏ هلندیها را گرفتند فصل جدیدی در تاریخ و تجارت تریاک گشوده شد که عامل مهمی در تعیین‏ خط مشی مستملکاتی برتانیا بود.

بطور قطع معلوم نیست که اعتیاد به خوردن شیرهء کوکنار که در فارسی آنرا اپیون و در عربی افیون(مأخذ از واژهء یونانی« Opium »نامیده‏اند از چه تاریخی در ایران آغاز گردیده است،بعضی از محققان عرب گفته‏اند که شیرهء کوکنار برای نخستین بار به توسط لشکریان اسلامی به ایران وارد شد.3برای اثبات این مدعا دلیل متقنی در دست نداریم: اما بطور قطع میدانیم که محمد زکریای رازی و بو علی سینا4هر دو از خواص کوکنار اطلاع‏ داشته‏اند وتا اواسط قرن نهم هجری نیز اطبای ایرانی شیرهء کوکنار را می‏شناخته‏اند.با این همه هیچ دلیلی در دست نیست که بگوئیم قبل از عهد صفوی خوردن شیرهء کوکنار یا نوشیدن آب آن در ایران متداول بوده و یا عمومیت داشته است.در میان سلاسطین صفوی‏ به‏طور قطع شاه طهماسب آن هم در اوان جوانیش به خوردن شیرهء کوکنار معتاد بوده است.

خودش در تذکره معروفش به این موضوع اشاره میکند:

«یک چند به یاقوت آلوده شدیم‏ یک چند پی‏زمرد سوده شدیم‏ آلود گئی بود بهر نحو که بود شستیم به آب توبه آسوده شدیم»

از نوشته‏های مورخان داخلی و خارجی در عهد شاه عباس چنین استنباط میشود که‏ نوشیدن آب کوکنار و شیرهء کوکنار در دوران سلطنت این پادشاه رواج یافته بوده است و به‏ ویژه درسی و سومین سال سلطنت شاه عباس که شرابخواری اکیدا ممنوع گردید به قول‏ پی‏یطرودلاواله جهانگرد ایتالیائی،شیوع عادت نکوهیده آب کوکنار نوشی شاه را بعد از هشت ماه(در جمادی الثانی 1030 هجری‏5)وادار به فسخ فرمان مزبور نمود.6»

تا اسناد و مدارک متقنی بطلان فرضیهء نگارندهء این سطور را مسلم نسازد حدس قریب‏ به یقین آن است که نوشیدن آب کوکنار یعنی جوشاندهء پوست خشخاش و خوردن جبه‏های‏ اپیون و فلونیا که ترکیبی از مواد مخدری چون بنگ و حشیش باهل و جوزبویا،و امثال آن‏ (1)-(2)- The Trail of oplum -چاپ لندن-1939

(3)-دائرة المعارف‏ اسلامی.

(4)-کتاب قانون.

(5)و(6)-سفرنامه پی‏یطرو

بوده در دوران پادشاهی طهماسب اول در ایران متداول شده است چه در این عهد است‏ که از یک طرف به علت جنگهای پی‏درپی ایران و عثمانی و از جانب دیگر بر اثر ایجاد مناسبات دوستانه میان صفویه وسلاطین عثمانی عادت اپیون‏خوری که در بین سپاهیان عثمانی‏ عمومیت داشته است به ایران سرایت می‏کند.پیر بلون« Pirre Belon »جهانگرد معروف‏ و گیاه‏شناس بزرگ فرانسوی که در حدود نیمهء سدهء دهم هجری در مشرق زمین سفرهای‏ عدیده کرده است می‏نویسد که«یک نفر ترک چه به هنگام صلح و چه در موقع جنگ محال است‏ بدون حبه‏های افیون حرکت کند.سرباز عثمانی اگر فقط پشیزی در جیب داشته باشد غیر ممکن است که با آن چیزی جز افیون خریداری کند و اگر جز این کند او را ترک نمی‏توان‏ خواند.این‏ها افیون می‏خورند زیرا چنین می پندراند که افیون آدمی را دلیر می‏کند و کسی‏ که از این دارو بخورد از مخاطرات جنگ کمتر در هراس است.1» کمپفر« Kaempfer »پزشک و جهانگرد مشهور آلمانی که در 1687 اطلاعات جامعی‏ دربارهء انواع حبه‏های اپیون و طرز تهیهء آنها در ایران گردآورد نخستین جهانگرد اروپائی‏ است که در این باره مطالب خود را به صورت کتابی منتشر ساخت.به گفتهء این پزشک تریاک‏ که عبارت از ترکیب شیره کوکنار با هل یا جوز هندی،دارچین،زعفران،عنبر،و یا جوز بویا بود در دوران سلطنت شاه طهماسب ابتدا به‏طور پراکنده در بین متعینین ایران‏ برسبیل تنقل متداول گردید2و سپس این ترکیبات به اشکال مختلف بین عوام الناس رواج‏ یافت.در همین عهد تدریجا به آب کوکنار و فلورینا اشاره می‏رود و چون به دوران پادشاهی‏ منحوس شاه اسمعیل دوم می‏رسیم دلایل متقنی در دست داریم که خود اسمعیل به خوردن اپیون‏ خالص وترکیب فلونی معتاد بوده است و ابن هر دو را به اصرار به پاره‏ای از محارم و اطرافیان خویش می‏خورانیده است.3بهر تقدیر عدت سخیفی که در عهد سلطنت شاه طهاسب‏ متداول و در دوران پادشاهی بزرگترین فرد خاندان صفوی که به قول خویش با تریاکان میانه‏ای نداشت‏4و«به مردم تریاکی و بی‏هنر»مواجب نمی‏داد اکیدا ممنوع‏ گردیده بود در دوران پادشاهی شاه عباس دوم به فول تاورنیه« Tavernier »5چندان قوت‏ گرفته بود که در اصفهان دکاکین و مراکز متعددی از برای آب کوکنار خانه‏ها پس از نوشیدن آن جوشانده مثل دیوانگان خنده سر می‏دادند6 و به حرکات عجیب و غریبی مبادرت می‏ورزیدند.

در پایان این مقال بی‏منابست نیست گفته شود که دود کردن یا کشیدن تریاک تقلیدی از. «کشیدن»چیزی در هیچ نقطه‏ای از بر قدیم معمول نبود و تریاک کشیدن در واقع ازاوایل‏ پیدایش سلسلهء قاجاریه در ایران متداول گردید.

(1)و(2)-کتاب مسیر تریاک-مارگارت گولد اسمیث-لندن 939-ص 30

(3)-عالم‏آرا عباسی-جلد اول-چاپ تهران صفحات‏19ر218

(4)-جلال الدین‏ محمد منجم-به نقل از تاریخ زندگی شاه عباسی-جلد 2 ص 272-استاد نصراللّه فلسفی.

(5)-ترجمهء سفرنامه تاورنیه ص 943-تهران

(6)-سفرنامه هریرت-چاپ لندن.