ثيُوهشنامهى انجمن／يرانى تاريخ
سال اول، شمارمى ا، بهار اريار
تأثير مناسبات اجتماعى
در شكل بندى كالبدى شهر ايرانى－اسلامى
بر اساس رويكرد نمونهوار به شهر رى در عصر سلجوقى

> شهرام يوسفى فر'
> سيد محمد حسين محمدى
چكيله

تأكيد بر شكل تاريخى شهر و توجه به ويڤگى هایى كالبدى آن ، بدان علت


 تاريخى تسهيل مىشود．بهطور كلى ، فضا و كالبد شهر و نظام／جتماعى حاكمر بر آن




> 1. دانشيار گروه تاريخ پ夫وهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى آري
> 「. كارشناسى ارشد تاريخ ايران اسامى

مناسبات /جتما عى شهر رى را در چند محور كلى بدين صورت مىتوان دستهبنلـى نمود: الف) علل بيرونى: ا. دورهى سلجو قى عصر انحطاط مكتب اعتزال ، به انـ عنوان نمايندهى گر/يش هاى عقلى و فلسفى ، /ست ظهور /شاعره و استيلاى روح اشتعرى-



















$$
\begin{aligned}
& \text { تداوم/ين شر /يط ، شهر رى را به سوى بحران /جتماعى حادى سوق داد كه حيات } \\
& \text { شهرى را در آن به شدلت تهديلـ مىنمود. } \\
& \text { وازدهاى كليدى: مناسبات اجتماعى ، تعصبات مذهبى ، كروههاى شهرى ، كالبد } \\
& \text { شهرى ، سلجوقيان ، رى }
\end{aligned}
$$

موضوع مقالهى حاضر ، بررسى شكل تاريخى شهر ايرانى و مطالعالیى تغييرات و و


 موردنظر، به شرح زير بررسى مى شود:
الف) مسئله: آيا تغييرات حاصل شده در در فضاى كالبدى شهر رى متناسب و همغام با تحولات اجتماعى به وجود آمده در آن شهر به وقوع مى ييوست؟

$$
\begin{aligned}
& \text { ا. ' روند تأثير كذارى مناسبات اجتماعى- فرهنگَى حاكم بر شهر رى بر فضاى كالبدى آن } \\
& \text { چگَونه صورت پذيرفت؟ }
\end{aligned}
$$

「. آيا كاركرد هريك از اجزاء و عناصر شهرى در رى همسو و هماهنگ با تحولات اجتماعى به وقوع پيوسته درآن ، پپ گیيرى مى شد ؟ ج) فرضيههاى پثوهش:
( ا. فرايند تأثيريذيرى فضاى كالبدى شهر كامالً منطبق با تغييرات و تحولات اجتماعى


 نيز مناسب با وضعيت جديد دستخوش تغييرات و تحولاتى شد كه شكل نهايى خود را به صورت شهر ايرانى- اسلامى در عصر سلجوقى متحقق ساخت.


 مىشد؛ چرا كه تنها از اين طريق بود كه اهالى شهر مىتوانستا ايام عملى سازند. با عنايت به مباحث مطرح شده، بررسى موضوع موردنظر را دنبال
مى كنيه.

## الف) ويزگىهاى بافت شهرى

وي夫گى كالبدى شهر رى در سدههاى نخستين اسلامى حكايت از استمرار الگوى
 شهر(جنوب كوه بىبى شهربانو) قرار داشت كه در منابع اسالامى از آن با عنوان شهر بيرونى

ياد شده است.' از دير باز عمده استحكامات نظامى شهر رى در بخش شمالى آلى آن و در كنار

 رى مرمت گرديد و مقر حكام رى به حساب مىى آمدّ و و بر مسجد جامع و دارالاماره مشرف






 كالبدى شهرهاى پيش از اسلام در سدههاى نخستين اسلامى هر گز به منزلينى تداوم نظا نظام

「.
 تهران،سروش،ص. 19.

و. ايران، همن جاء1.
V. ر. ربض شهرى شامل شهر رى يشش از اسلام و جيل آباد و ديگر بناهاى شهرى مى شد.جيل آباد بخشى از شهر رى بود كه توسط



اجتماعى عصر باستان در دوره اسالامى نبود ، بلكه عناصر اصلى شكل شهر ايرانى بر اساس وضعيت جديد اجتماعيى كه محصول ظهور اسامام در ايران بود ، ساماندهى و و سامانيابي


 نظام سلسله مراتب اجتماعى عصر ساسانى و حذف ساختار طبقاتى، و جايگزينى تعاليم جديد
 رشد نظام توليد كالايى ، وگّسترش مناسبات شهر نشينى - به ساماندهـى جدى الدى درفضاى

 سلجوقى به بعد است كه مىتوان تغييرات اساسى در بافت كالبدى شهر رى را را رديابى نمود. شهر رى در عصر سلجوقى به رشد يافتهترين سطح مناسبات شهرى و توسعالى



 يششرفتهاى قابل توجهى نايل گرديد
 كالبدى متناسب با شرايط تازه نياز داشت. از اين رو ، فضاى كالبدى مورد نياز براى گسترش

[^0]

فعاليتها و استقرار گروههاى رشد يابندهى بخش اقتصاد شهرى در منطقهى ربض شهر
 توانست جوابگوى شرايط تازه باشد، به سرعت توسعه يافت و به هستهى اصلى فضانى











 تقسيم شده بود. بدين معنى كه پيروان سه فرقهى بزرگ اسلامى شهر، شهر، حنفى و شافعى و
I. همان،صصMM-KM.

 دكتر محمود افشار، صMVIV.
 - ايران،ص



شيعه، هر يك در بخشهاى شهرى منتسب به خود زندگى مى كردند. ' بديهى است كه رونـ روند
 اين ايام به دست آورد. تفكيك فضاى كالبدى شهر بين فرق، در تقسيمبندى عناصر و و مراكز


 چهه رغبتى نيز بدين كار نشان داده نمى شد.



 اين خصوص ، كتاب ارزشمند النقض در اختيار ما مى كَذارد. يكى از مسائلى كه مى توان
 شهر(به عنوان عناصر اصلى ساختار شهرى) در دورهى سلجوقى است. بر اين اساس، كتاب مذكور مأخذ عمدهى ما در مباحث طرح شده مىباشد.

## ب ) اجزاء و عناصر ساختار شهرى 1. ـ محلdهاى مسكونى









مراكز شهرى خاص خود را هم احداث كرده بودند.

را در پیداشت، مناسبات اجتماعى در رى را بر اين اساس سامان دان داد و سبب شكل






 در گيرىهاى ميان حنفيان و شافعيان رى ، حنفيان روستاهاى اطراف ، به منظور كمى به

همكيشانشان به رى مى آمدند ، و بعد از اتمام نزاع و در گيرى به روستاهايشان باز مى گیشتند.




 استمرار اين شرايط در دراز مدت سبب استحالهى نيروهاى اجتماعى و ر ركود حيات اقتصادى
و اجتماعى شهر را فراهمه آورد.


 مقابل دشمنان خارجى به حساب مى آمله، افزايش يافت. نا امنى و دشمن در اين دوره از تاريخ





 پنداشتند تنها از اين طريق مى اروانند به امنيت حقيقى دست يابند. مشخص است است كه اين امر چهه تأثيرات نامطلوبى بر مناسبات اجتماعى شهر در پیىداشت.

ا. ياقوت حموى،همان جا.

بر اساس گزارش منابع ، هجوم مغولان (به عنوان يك دشمن خارجى مشترى






 ساكنان يك شهر با نام همشهريان كه اين واره داراست، مانند: احساس مشترك بين ساكنان شهر، منافع شهرى مشترك،








به وحدت كالبدى مجموعهى شهرى از درون آسيبهاى جدى وارد آورد و در نهايت زمينههاى انحطاط حيات شهرى را در رى فراهم نمود. نام تعدادى از محلههاى اختصاصى رى را در كتاب ارزشمند النقض مى توان يافت: ".لشكر آل مرتضى[دانى]كه باشند. شيرمردان فليسان باشند و سپاه سالاران در عابش، و سادات در زاد مهران و جوانمردان در مصلگًاه [مصلحگاه] و معتقدانِ در رشقان و... . نه مشتى دوغ بازى سياه قفا، بىنواى پرجفا، اموى طبع، مروانى رنگ، خارجى شكل مجبّر اعتقاد، قدرى مذهب، مشبهى دعوى چون قمار بازان در كنده وسواسان پالانگران و خر كولان باطان وخردزدان در شهرستان و...".' عبدالجليل رازى دربخش اول مطالبش با زبان تمجيد به ذكر محلههاى مسكونى شيعيان پرداخته است: محلهى فليسان (بليسان) ، درِعابش، درِ زادمهران، درِ مصلگاه و در رشقان(دز رشكان واقع در رى برين در شمالغربى شهر رى) از جملهى اين محلهها هستند. ظاهراً از مشهورترين و معمترين محلههاى شيعdنشين (ى، محلهى مصلحگاهادر مصلحگًاه يا مصلگاه) بوده است. چنانكه راوندى(كه بر مذهب اهل سنت بود)شعرى در مذمت محلهى مصلحگاه رى و برخى شهرهاى شيعه مذهب آورده است ، بدين مضمون كها مل
 آب روى چحـهار يـــــــار بــــــدار وانــدريــن چـــار جــاى زن آتش پـس فـراهان بــسوز و مـصلـگاه تـا چـهمارت ثـــواب گـردد شش









 بود كه شيعه به زعفران جاى [زعفران كاهـ قوامى (شاعر اهل رى) از مدفن امامزادهى مقتولى كه در محلهى زعفران جاى رى بوده خبر مى دهد:

$$
\begin{aligned}
& \text { مير امـامزاده كه چــون او نـيافريد } \quad \text { تا از عدم خداى هــمر بــنده آورد } \\
& \text { از شوم قتل آن تن بىسر بديعنيست گر جـويبار سرو ســرافكنده آورد }
\end{aligned}
$$










تـــأثــر

تِهها و چشماندازهاى زيبا هست كه همه به راه باريك دروازهى باطان رسد و در ناهك[ناهق]چچه سراى هاست كه من دل در گرو آنها دارم و چها آهوانى كه در دامنهى آبگير ها همى چرند....". '
 ناهك(ناهق) در اين شعر اشاره دارد.در النقض نيز آمدهاست: ».... در بيشتر بقاع،كه تربتهانها دانى

 توجه شيعيان رى قرار داشت و علىالقاعده مىبايستى از محالات مسكونى شيعيان بوده باشد.

 تعيين وضعيت مذهبى محلهى روذه از اين عبارت عبدالجليل مشخص میش شود كه

 سنىنشين شهر به حساب مى/آمده كه مناقبخوانان شيعى در آن محله، همحچون محلدهانى




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

پــز و هـشنا

شرفى فرموده است...«.' با توجه به اينكه سيد تاج الدين محمد كيكى از بزر گان شيعى عصر خود به حساب مىآمد لذا اين مدرسه از مدارس شيعى شهر محسوب مىشد و مـه مىبايست در بخش مسكونى شيعيان شهر قرار داشتهباشد،كه طالبان علوم اينگونه مدارس در آنجا يافت مىشدهاند. بر ايناساس، ملرسهى » كوى فيروزه" و "مدرسهى خواجه امام رشيد رازى به
 محلههاى شيعنشين شهر بوده باشند. بنابراين، محلههاى كوى فيروزيه بندان را نيز،كه اين ملارس را در خود جاى داده بودند، بايد در زمرهى محلههاى شيعهنشين شهر رى دانست. در قصيدهى ابن كربويه ، كه پيشتر از آن ياد شد ، به محلهاى با با نا نام ساسان
 بخش شمال غربى شهر ساكن بودند.
بر اساس روايت عبدالجليل رازى و ياقوت حموى، بيشتر ساكنان شهر رى را شيعيان

 از شهر استقرار يافته بودند كه مقابر امامزادگان و بزرگان شيعى، از جمله مقبرهى حضرت عبدالعظيه (ع) ، امامزاده طاهر ، امامزاده حمزه ، امامزاده عبدالشه و غيره، در آنها قرار گرفته بود. بر اين اساس، مغرب، جنوب و جنوب شرقى رى جايگاه شيعيان شهر بوده است. گروههاى اهل سنت شهر نيز در مشرق شهر رى، در رهناهى واقع در جنوب كوه بىبى شهربانو، مقيم بودهاند. اين منطقه خود به دو بخش تقسيهم مىشد. سراسر ربض شرق رى وبخش
r.


شمالى شهر، كه در پاى كوه بیبى شهربانو قرار داشت و شامل كهن دز و پارهای از بخش

 تعلق داشت،كه شامل بخش اعظم شارستان شهر مىشد. بدين معنى كه اين بخش، قسمت
مر كزى شهر را در بر مى گرفت.'

در شهرهاى سر راه و در دسترس و و مناطق نا امن، ساكنان محلههاى شهر براى دفاع و
در امان ماندن از خطرات و هجومهاى داخلى وخارجى، منازل خود را در كوپه هاى



 برقرارى شرايط شهر - جنگَ در رى، ساكنان هر محله را در هنگام الم وقوع منازعات





r. متأسفانه هيج شرحى از رى در سفرنامهى ناصر خسرو ديده نمى شود .شايد وى در سفر طولانيش به نقاط مختلف جهان هرگز به رى وارد نشده باشد .اگر چه این امر با توجه به عبور راههاى مختلف و بزر گ از اين شهر تا حدودى بعيد به نظر مىرسد بـه هرحال ،عدم بيان شرحى از رى توسط ناصر خسرو، كه اوضاع اجتماعى , نيز از نظر دور نمىداشت، ما را از آگَاهىهاى ارزشمندى محروم كرده است

دست كم برخى از آنها كه در بخشهاى نا امنتر و و نزديكتر به محلههاى رقيب قرار داشتند
 و يا واقع شدن بخش اصلى محله در كنار اين دروازهها ، نام محلهها با با در يا دروازه همراه گرديده است.' در شهر رى خانههاى انبوه و فراوانى وجود داشتند كه با كاشى و آجرهاى براق به

 چنان كه سفال را رنگ آميزى كنند. من خانههاى ايشان را ديدم كه در در زير زمين ساري راخته


 در رى راه ورودى به خانه معمولاً تنگى و تاريى و دشوار ساخته مىشد و و درهاى


 رى در زير زمين كنده و ساخته مىشده است. منابع، علت اين امر را وقوع هجومهاى خار ارجى





「. يـ ياقوت حموى،همان جا.















 منتهى گرديد؛ به طورى كه شهر رى توان اقتصادى خود را از دست دس داد داد و از هر حيث شر شرايط انحطاط حيات شهرى در آن مهيا شد.


ى سيد ابوالفضل طباطبايى، تקران، كتابفرشی زوار،ص .

رى با از دست دادن بخش قابل ملاحظهاى از جمعيت و عناصر ساختار شهرى خود، از

 در اواخر عصر سلجوقى در عرصهى مناسبات شهرى در طى اين دوره سير نزولى پيمي
 نمونهاى از وضعيت اجتماعى شمارى از شهر هاى ايران- همچحون اصفمهان و نيشابور، البته با با

 سبب گرديده بسيارى از محققان در ارزيابى و تحليل هجوم مغولان انـ بها ايران و فهرم تحولات اجتماعى ناشى از آن در جوامع شهرى ، دچار قضاوتها


 بىتوجهى به ساير عوامل ركود مناسبات شهر نشينى در اين مقطع از تاريخ ايران كردد.

> 「.مراكز دينى و اعتقادى
 صدر اسلام كانون امور سياسى ، دينى ، فرهنُگى و اجتماعى امت اساملامى به حساب مى آمد؛
I. ابوعبداله مقدسى،همان،ج 「،ص ANT.

از اين وو، مسجد از جايكاه والايى در شهر اسلامى برخوردار بوده و هست و يكى از ويزگگىهاى اصلى شهر اسالامى به شمار میرود.






 تحت تأثير منازعات دينى در آمده بود.در واقع مساجد رى نيز، همجون ساير عنا مناصر ساختار

 كردند. اين امر، به واكرايی يشش از ييش مسلمانان ساكن شهر انجامياي.







 غَ. قزوينى رازی،همان جا.

به اصحاب حديث ، از فرق منتسب به مذهب شافعى ، نيز كزارشى در دست است كه از آن با عنوان "جامع جديد"' ياد شده است.





 اله است كه به مساجد حنفيان جماعت نكنند و علماى هر دو طايفه فتوى مى كنند كه [در ادر
 شافعى مذهب، اقتدا به حنفى روا ندارد، حساب شيعت هم بر اين قياس باشد ، نماز تنها بكنن.......



 سطح عامهى مردم، به همراه داشت.

ا. تبيير جامع جديد در اين نقل در برابر جامع عتيق(مسجدى كه مهدى عباسى در قرن دوم بنا نياد)است اين مسجد را سرهنگى




از ديگر مراكز عقيدتى شهر رى خانقاهها بودند. از دو خانقاه به نامهاى خانقاه امير اقبال







 كمرنگى شد. تصوف كه اساس آن بر رعايت تسامح بود، تحت تأثير احوال مذهبى عصر، از از





 بين فقها و شيوخ صوفى پديد آمد كه تا آن ايام سابقه نداشت.

همزمان با افول علوم عقلى و فلسفه، قدرتيابى اهل سنت در عهد سلجوقى در زمينهى تعليمات مذهبى متمركز شد و موجبات ايجاد مراكز علمى - آموزشى مشهورى چون
 هدف عملى كردن تفكرات فرقهاى صورت مىگرفت. احداث مساجد جامع توسط امراء و

 راوندى گفته است، تعداد مدرسهها، مسجدها و ساير بناهاى مذانها
 عهر شد، تا آن هنگًام سابقه نداشت.
از آنجا كه بازار علوم عقلى و مباحثات فلسفى و علمى در اين دوره، به سبب قدرت يابى اشاعره، دچار ركود اساسى شده بود، مدارس شهر رى نيز چون ساير مراكز علمى در در

 دينى و علوم وابسته به فقه، اصول، كلام، فن خطابه، جدل، علم خلاف الْ و م مناظره تشكيل
 الدين كرد بازو از امراى سلجوقى ,را در مدرسهاى كه "خوش در در همدان بناكردمبود،دفن نمودند(ظهير الدين نيشابورى،




مىداد. اين دروس متناسب با شرايط حاكم بر جامعل بركزيده و تدريس مى مشد. تبحر در اين دروس براى برترى در مجادلات دينى و مباحثات فقهى و كلامى در بين پيروان فرق
اسامى بسيار ضرورى بود.

عبدالجليل رازى به برخى از مدارس شي






 نام برده شده است.





 شهر از اولين مراكز مورد هجمهى گرورههاى شهرى رقيب بودند.

## نتيجه گيرى

شهر رى در عصر سلجوقى از تنوع قومى و مذهبى بسيارى برخوردار بود. گرپپه
 نظر نمىرسد، اما فراهمّآمدن عوامل مختلف ديكر در در در كنار آن، وضعيت بغرنجى را ايجاد نمود



 متمايز شده بودند، با تمركز در بخششهاى منتسب به خود از تعامل و اختلاط با با ساير گروه ها ها






 ديگر از دلايل بخشبندى كالبدى شهر رى دستيابى گروْهایى شهرى به امنيت در شرايط بريايى شهر - جنگَها بود.


از ديگر پيامدهاى مناسبات اجتماعى حاكم بر فضاى كالبدى اين شهر، پيدايش نوعى





 مناطق امن در مواقع ضرورى، از ويزگىهاى بارز اين نوع معمارى است. يكى ديگر از آثار

 شهرى وارد آورد، به طورى كه در هنگام هجوم ماني منول ، قسمت اعظم كالبد شهرى در اثر وقوع كشمكشهاى مزبور رو به ويرانى نهاده بود.

# r. <br> چــز و هـشنــامــه ي انجـمن ا يــر انــي تــا ريــخ 

# The Effects of Social Relation on the Physical Process of Formation in Iranian-Islamic CITIES <br> (The Sample:City of Ray,Sejukian Period) 

Shahram Yousefi ${ }^{\text {' }}$<br>Muhammad Hussain Muhammadi ${ }^{〔}$


#### Abstract

According to sociological findings city physical characteristics are reflection of its social structure, in other words, social system and physical structure of cities are related to each other. Therefore, through investigation of city approach analyses and examining of physical form and structure of cities we can study their social system and citizen relations.


This article will study the structure of city of Ray during the Seljukians as the center of interactions of thinkers and ulamas. The paper specifies that the city during this historical period divided into three

[^1]
sections, and each section contained its own population structure and social relations. The paper argues that condition brought about deepening of segregation of various groups in this city, which eventually faced with social crises that increasingly threatened the city life.

Key Words: Social Relations, Religious Fanaticism, City Groups,
City Structure, Seljukians,Ray.

منابع و مآخذ
＇．ابن حوقل، ابوالقاسم محمد،（عצسا）، سفرنامهى／بن حوقل، ترجمهى جعفر شعار،
تهران، امير كبير．
「 「．ابن رسته، احمد بن عمر（هغس｜）، اعلاق النفيسه، ترجمه و تعليق حسين قره چانلو،
تهران،امير كبير．
「
تعليقات ولاديمير مينورسكى، ترجمهى سيد ابوالفضل طباطبايى، تهران،
كتابفروشى زوار．

عبدالله تسترى، به كوشش ايرج افشار، تهران، بنياد موقوفات دكتر محمود فشار•


آذرتاش آذرنوش، تصحيح محمد فرزان، تهران، سروش．

انصاريان．
7 ．حسنى رازی، صفى الدين مرتضى بن داعى،（ساس｜）، تبصرة العوام فیى معرفئمقالات
الانام، تصحيح محمد اقبال، تهران، اساطير．

ميراث فرهنگیى．
1 ．خواند مير، غياث الدين بن همام،（rعץ（）، حبيب السير فى اخبار／فر／د بشر،جّا، زير
نظر محمد دبير سياقى، تهران، كتابفروشى خيام．


طاهرى، تهران، سروش.
 تاريخ آل سلجوق، تصحيح محمد اقبال و مجتبى مينوى، تهران، امير كبير.
 تهران، منوچهرى.
「 1 (قزوينى رازى، عبدالجليل نصيرالدين ابوالرشيد،(اسپا)، بغض مثالب النواصب فى تقض بغض فضائح الروافض ،جا، تصحيح ميرجلال الدين حسينى ارموى، تهران، چاپخانهى حيدرى.
 قاجار، تصحيح ميرهاشم محدث، تمران انران، امير كبير.
 تهران، چاپخانهى سیهر.


محمد يوسف كيانى، تهران، سازمان ميراث فرهنگگى.

منزوى، تهران، شركت مؤلفان ومترجمان ايران.

كتابخانهى طهورى.
 خاور.

 بنياد فرهنگگ ايران.

 مطالعات فرهنگی، ش مسلسل هوه.

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.


[^0]:    1. شهرام يوسفى فر،(HAז|)،》 تأملاتى در مقولهى شكل شهر و مناسبات شهر نشينى در سدهماى ميانهى تاريخ ايران"، فصلنامه-
[^1]:    '.Associate Professor, Research Center for Human Science and Cultural Studies
    ${ }^{\dagger}$. Graduate Student of History of Iran

