مقاله موری
چکیده
گیاه خشخاش و خواص آن برای اولین بار در الواح سومري شناخته شد. مردمان این تمدن جزء اولین انسان‌هایی بودند که با آن آشنا شدند. این گیاه در این آنها به گیاه پنیری معروف بود. در میان بیرونی‌ها و رومی‌ها نیز گیاه خشخاش شناخته شده بود و آن‌ها نیز از ویژگی‌های آن آگاه بودند. درباره زمان ورود تریاک به ع umoئان اصلی ترین ماده‌ی استحصالی از گیاه خشخاش به ایران اختلاف نظر وجود دارد. اما استفاده از آن برای خواص درمانی در آثار پیشکشی چون این سنیا و رازی وجود دارد. استفاده از تریاک و معجون‌هایی که دارای ترکیبات مخدر بودند در ایران دوره‌ی مبنا گزارش شده است اما در دوره‌ی صفویه‌ی مکرم معانون‌ام این موضع اصلی این پژوهش است. استفاده از تریاک بصورت گسترده در زمان یک گرد. در این دوره مصرف تریاک با ترکیبات حاوی مواد مخدر به صورت خوراکی بود. در مصرف فراوان مواد مخدر در این دوره غمیلی چون استفاده از ترکیبات دارای مواد مخدر به صورت داروی عادت‌های غلط جامعه و غیره تأثیرگذار بود و اقدامات متعدد شاهان صفوی به معاونت از استعمال این مواد در جامعه چندان تأثیرگذار نبود. از علل ناکارآمدی فرامین شاهان در کنترل مصرف و تولید مواد مخدر عوامل مانند، مصرف این مواد از سوی درباریان و شاهان یا نبودن احکام اسلامی درباریه حرام بودن مصرف مواد را می‌دانن نام برد. پژوهش حاضر بر آن است که با رویکردی توصیفی - تحلیلی به علل روای مواد مخدر در دوره‌ی صفویه و اقدامات شاهان صفوی برای جلوگیری از شیوع استفاده از این مواد بپردازد.

واژگان کلیدی: عصر صفویه، دارو، بیک، مواد مخدر

نامنویسی: اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه اصفهان

Email: momeni2003@yahoo.com

* نوشته: اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه اصفهان

** نوشته: دانشگاه اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه اصفهان

داستان‌های دیدار حمایت از ایران دوره اسلامی دانشگاه اصفهان

استاد دار گروه دانشگاه اصفهان

استاد دار گروه دانشگاه اصفهان

داستان‌های دیدار حمایت از ایران دوره اسلامی دانشگاه اصفهان

شماره: 200/111742/13918

Email: momeni2003@yahoo.com
مقدمه

تریابک یا آقین زوین از کهن ترین از انسان شناخته شده بود. اصل این کلمه از واژه‌ای یونانی تریکاکست در لاتین سومری دربرداری چگونگی برداشت و تهیه شیری تریابک مطالعه ذکر شده است. در این الگو شیری خشخاش جیل (Gil) معادل لاتین آن (Joy) است. (1). در اوتست نامی از خشخاش بردی نشده، اما بین همگان گیاه اهریمن معروف بوده و در دین زرتشتی به دوری از این ماده اشیاتی سفارش می‌شد. (2). ابوعیلا سیتا و رازی از اولین پژوهشکانی هستند که خواص تریابک را به‌طور کامل تشریح کرده‌اند (3). درباره چگونگی ورود تریابک به ایران نمی‌توان به‌طور دقیق تاریخی صرفاً ذکر کرد. ظاهراً تریابک در قرن اول هجری با حمله اعراب از مصر و عربستان وارد ایران شد و از همان عهد به تصویر این که تیکنده‌های دو رها و تیرورشکانی جسم و حراج به‌خوبی است متناول گشت (4). در دوران صفویه مصرف انواع مواد مخدر راپید بوده و این موضوع پانزدهمی را در جامعه ایجاد می‌کرد. تولید و تاثیرات مصرف این مواد در جامعه، دلایل رواج مصرف و دلایل ناکامدی اقدامات در جلوگیری از مصرف مواد مخدر در جامعه از مسائل اصلی در این پژوهش است.

مواد مخدر و تاثیرات آن در عصر صفویه

خشخاش و مناطق کشت و تولید

خشخاش گیاهی است از تیره کوكاریان دارای ساقете باریک و پرگلی طول و درشت و مفسر، گل‌های آن سفید و ارتفاع‌های بکثرت بلاغ مویی خشخاش به شکل فوق (هغه) است و پس از ریختن پرگل‌ها و گل در سر شاخه آشکار می‌شود. وسط آن بر از دانه‌های ریز سفید است. پوست غیره ی شیشه‌ای را پس از رسیدن، با پس مخصوص خراش موی دند (5). ماده سیال غلیظ و جنس‌هایی تراوش می‌کند که یکی از طلوع آفتا در سپیده دم به جمع‌آوری آن

شاتی می‌کند. عصاره‌های خشخاش را هر فرد که خارج شود به‌صورت جه جمع آوری می‌کند. و در نهایت سر گیاه خشخاش خشک و سیاه می‌شود و ساختمان نیز چینی می‌گردد (6). خشخاش در ابتدا خروجی از موی خشخاش، سفید است ولی در مجاورت هوا تغییر رنگ داده ابتدا زرد رنگ و بعداً قهوه‌ای می‌شود. این شیری حاوی آلکالوئید فراوان است (5). کشت خشخاش در ایران عصر صفویه در بلک لنگه در اصفهان به‌دیگر داشت هوای گرم و آب کافی و استان فارس و منطقه‌های کارون بسیار رواج داشته است. تریابک به‌دست آمده در کارون از نظر کیفیت بالاتر از تریابک لنگه بود. شادان در این مورد می‌نویسد: بهترین خشخاش ایران در بلک لنگه به‌دست می‌آید. شش فرسنگی اصفهان و سپاری از چشمه‌ها و دامنه‌های آن مشخصه از این بناها است. اما بعضی از افراد این کارون را که در حوالی ساحل خلیج فارس است عالیتر می‌دانند و می‌گویند این خشخاش جای همی شام و ویژگی‌های لذت‌بخش است. این که مخصوص کارون از این عویش عاری است (6). بعضی از سیاحان از کشت خشخاش در تربیکیه اصفهان و سپاری شهر نیز خیر داده‌اند (7). هرچه از دوره صفویه به طرف فاجعه‌ای مناطق بیشتری از زمین‌های کشوری در ولایت مختلف ایران به زیر کشت خشخاش می‌رود، در اواسط دوره قاجار در ولایت اصفهان، شیراز، تبریز، خویانسنج، کرمان، یزد، خرم‌آباد، کازرون، شوشتر به مقدار کمی کرمانشاه، بوشهر و همدان کشت خشخاش روی فراوانی یافت و تریابک ایران در بلوط محصول می‌فشم به لند فرسنگی می‌شد (8).
مجرد اختلاص و تاریخ پیش‌کنی

تأثیر این داروی موجود بر حساسیت‌های مقدار آن کم یا بهتر است و معمولاً نهایتی تا نیم سانتی‌متر طول می‌گذرد، اما در حیفقتی این مدت تأثیری بر روش واحد نخواهد بود. بعد از این فاصله، تا آدمی سرد، افسردگی و هیجان و آم می‌شود، همچنان خودم و لاقیم می‌ماند تا اینکه یک حبه دیگر از نو به کار برده (۶). در عصر صفوی توزیع و عواید تربیکه به دو بخش تقسیم می‌شود. حکم‌های توزیع و تولید چندانی نمی‌کند. تولید به‌وسیله کاروان‌های زارعان انجام می‌شود و توزیع آن از طریق عضوستان و این تجاری سود فراوانی را نصب عضوستان می‌کرد. صاحبان عطارات کاه خود مواد مخدر صفوی می‌کردند. مربی‌شان شاعر تربیتی عصر شاپی‌نزاده در تربیت به عطارات مشغول بود و شعر را با یک بخش و تربیکه ضایع می‌کرد. در این کار را از روی ملیحت انجام می‌داد تا دینی و سبیله خود را به‌کار بگیرد و شعره نگاهی دارد (۱۲). حکومت‌های علی‌رغم عاداتی که بر تولید و توزیع، می‌باید تحت عنوان تربیکه به صورت جریمه از متعادلین دریافت می‌کرد که میزان مبلغ با یک دیوان تا سه‌سال دنبال در نوسان بوده است. در دوره صفویه به‌دلیل رواج تجارت ایرانی و سود فراوانی آن، شکست خشخاش چندان مورد توجه نبود و بیشتر مصرف داخلی را تأمین می‌کرد.

کوبنار: فاروقی و تأثیرات

یکی از انواع متناول مواد افونی که در عصر صفویه استعمال می‌شد ماده‌ای نوشیدنی به نام کوبنار است. این ماده قبل از صفویه نیز در جامعی ایرانی مورد استفاده بود. یکی از قدمتی‌ترین نوشته‌های درباری کوبنار و اثرات آن اشاع مسعود سعد سلمان در نگهدارن دوره حکومت است. فعالیت دانشیان برده از خلقه‌های نازویی دارد.

فقطی در دو رشته تهیه براز کوبنار بوده که یک نوع از مخصوص دیدار صفویه بود و نوع دیگر مصرف عمومی در جامعه داشت. نوع اول بوسیله اطلاعات دربار و به خود‌خواست شاهزادگان درست می‌شد. شاهزادگان بدلیل مصرف این مواد به‌صورت مصرف عطارات بود و از گیاه خشخاش فروآورده‌های مانند تربیکه، کوکانه، فلزی و چرس تولید می‌شد. این بگیر نگی از محصولات بود که در جیرگه مواد مخدر قرار داشت ولی آن‌ها از شاهدان استحصال می‌کردند. رایج‌ترین نوع ماده مخدر تربیکه بوده که به‌نام‌های تربیکه فاروق و تربیکه هاشم بیگی شناخته می‌شد.

شریعتی‌خون خشخاش را ایرانیان هاشت بیگی می‌خوانند که آن را به‌صورت حیب در می‌آورد. مکاحول اصلی خشخاش‌که خود تربیکه بود در منابع بینی دانوان با عنوان تربیکه فاروق و می‌خویم. در فرهنگ دهخدا، به‌عنوان نوع تربیکه، تربیکه فاروق ذکر شده که از لغت یونانی متوسطی‌گونه که به معنی جناخته‌نی و نجات‌دهنده‌نی و ناسان از مضرات زهر و با مالیتی از عطارات را توضیح داده است (۳). از آن بر خویشتن زهر آزنده‌ی که صد قرن فارویش بوده، تغایی به منابع عصر صفویه نشان می‌دهد که تربیکه فاروق بیان کنندی مکاحول تربیکه است که در منطقه‌های خاصی از ایران تولید می‌شده که به‌دلیل کیفیت بالای در دبیر صفویه مکاحول شده است. فاروق یکی از دهات بلوک محدود فارس بود که به‌دلیل آب و هوا خوب برای تولید خشخاش، مکاحول تربیکه آن به نام همان بلوک محروم بوده استم (۱۱، ۱۲).

شادی‌بر دبیران نحوی استعمال تربیکه می‌تویند که در ایران‌اکنون به‌قدر پکن سمون و سپس به‌دریج به مقدار پیشین استفاده می‌شد و استفاده عامه به بدلیل داشتن شخصیت، آن‌اوان می‌یافت تا به‌دلیل یک حبه کم‌رسید. این می‌تویند ایرانیان مدعی‌هستند که استعمال آن ماهی و مرازیب زیادی در کلیه آدمی بیدار و کیفی کاک و کم را چاق می‌کند. کسانی که آن را به‌کار بردن بعد از یک ساعت اثراتی را احساس می‌کنند و شاد و بادور می‌گردد و بعد شروع به خشخاشان می‌مایند، سپس هزار کونه ادا و اطراز عجیب در این آورد. شوخی می‌کند، مستخرک در می‌آورد.
آن‌که در حرم‌سرای بزرگ شده بودن که محیطی سرتار از شهرت‌برای می‌خواستند برای دلته‌هایی و شهرت‌برای پیش‌تر قوان جنسی خود را اصولاً به طور مورونی هم اندک و ناچیز بود، افزایش دیدن. بنا براین، پرکوکان داروی‌های پرای آن‌دست می‌کردند. یکی از این داروها ترکیبی از تریاک با مشکل و عنصر و سایر عطری از بود که به مخلوط شده بود و این حبیب‌ها را تجویز می‌کردند اما اگر شهرت‌ها به ماهیت قبیل و نمایشگری از شکوفه‌های مکث‌دار ماهیت نداشت و پوسته‌کوشی خشک‌شکن را جن‌ساخت نه در آن می‌خواندند تن‌شد و بعد از این شیرت را به‌قیدی که به بسیار خود اعضاشان تست بود ترکیبی می‌کردند که این شیرت را کوکته‌ی می‌گفتند. نوع دیگر کوکتار مصرف عمومی داشت و ترکیبی پخته شده از شفایی کوکه و خشک‌شکن بود که این نوع نیز به‌صورت شراب و نوشیدنی استعمال می‌شد. مصرف کوکتار در عصر صفوی روی زیادی داشت و به مانند قهوه‌خانه‌ها. میخانه‌های مخصوص برای شرب آن در تمام شهرهای ایران وجود داشته که به کوکتارخانه معرف شودند. کمک به علاقه‌ی زیاد ایرانیان در مصرف کوکتار اشاره می‌کند (14).

عوارض این ماده‌ی مخدر به گونه‌ای بود که افراد پس از نوشیدن چند فنجان از آن تندخو و بدخیم می‌شدند. به گونه‌ای که نسبت به وعده‌ی اظهار تنفر بی‌پدید کرد و گاهی به ناز و مشابهی پرداختند. اما پیش‌تر این دیگری زبانی بود. به دنبال تأثیر کامل ماده‌ی مخدر مغز شخص از تعصبات و خیالات خوش بر پدر و در دو جنای قوانی شواین و تحریکی بود. در این حالت ریشه به انجام حرکت مسرخ و بدلگی می‌کرد. حرکت‌که مانند افراد دیوانه بود. بعد از سال‌های آخر این ماده‌ی مخدر از بین رسید و شخص مصرف کننده به جلتن توأم با خمودگی و درمان‌گذاری افرادی و تشویش دیوانه‌ی می‌شد (16, 15). استعمال مکرک کوکتار شخص را به ضعف دیدن ذهنی و بی اعتیاد به هرچه بزرگ و سنگ بود دچار می‌کرد و سرانجام به تورکی مطلق
افرادی که به یک اعتیاد داشتند دارای چگونگی پسی در جامعه بودند و آنها در افرادی فاقد شخصیتی می‌دانستند، و به یعنی خروش شاهدند. خوان‌ها سگ قابی باز داده می‌شدی. انتظار بینج در جامعه صوفی به صورت یک نهایت سیاسی نیز کاربردی داشت. به گونه‌ای که اسکندرد بینج ترکمان مورخ دیوانی صوفی را در کتاب خوره کجا از شورش قلندران یا کارهای دراویش علیه دولت ذکر می‌کرد این می‌گذری معرفی می‌کرد. بطور عادی، از ذکر خواهد زمان شاه محمد خداوند از شورش شخصی در تکه‌گلیه به نام اسماعیل میزای پادشاهی که در کسوف قلندری و دریوش بویا. اسکندر بینج می‌نویسد: این شخص امکان است که اسماعیل فرزنده شاه طهماسب است و اسکندر بینج با بیان این عبارت که در طولنش بکر اثری به کاربرد خیال‌دان به کاخ دماغ راه داده لفظ فارسی می‌مزد و به سر کس و دغدغه مدادی از ایران و رز را... (۱۸) در این‌사항 به عنوان ابزار برای برنامه کردن مخاطبین سیاسی کاربردی داشته است و این که دراویش و صوفی را ارتابی با استعمال نهایت داشته‌اند یا به تنهایی شکنی به پیش‌گیری می‌داد.

چرس: تولید و عوارض

دارون از این ماده به نام مطبوع چرس نام برده است. گویا این ماده به صورت نوشیدنی مصرف می‌شده اما تاکنون به استعمال دخالتی با تنهایی چرس اشاره دارد. او می‌نویسد: از اینکه گرفتند، پیش‌تر دیدنی این نویسنده خوان از این که ذکر شده است چگونگی‌های شاهدند، باشند مورد حمایت و کاربرد بود که در فاز تجربه وی‌ها این بود. در چرس به عنوان مصرفی نیز در دین اسلام و فقه معمول عصر صوفیه حرام بود.
مسرحتی و مکانیک: مواد مخدر در ایران عصر صفوی

ترکیبات تریاک مانند کوکائین برای اولین بار در ایران جنگی و تقویت شهروندی شهرزادان استفاده می‌کردند. از ماده مخدر کوکائین به‌عنوان دارو، تجویز مصرف آن برای تعبیر اضطراب خوراکی و جراح عالی مقدمات در مقابل شداید امور بود. در مطالعه‌ای به‌سیرایی از مصرف کوکائین، توضیحاتی در مورد این مخصوص با موضوع بود. مصرف کوکائین در این مطالعه با توجه به شکایت خشکو و اکر شیری آن قابل نداشت هر روز مصرف کوکائین افزایش می‌کرد. این مصرف توسط دو دکتر، داروی مشابه از دارو، تجویز می‌شد در مواد دیگر مانند، علای مصرف کوکائین در مورد نبود در این مصرف‌ها مورد مشاهده در این مصرف‌ها مورد مشاهده در این مصرف‌ها مورد مشاهده.

4- تنش عادات و باروری در مصرف مواد مخدر: شاردنی مینویسید: مصرف دارو (تریاک و مواد مخدر) در ایران را حداقل پیشنهاد می‌گردد از این، نظر به فقرات انسان‌هایی که به‌عنوان نماد شدید مشاهده می‌شود. اما کسانی که شرایط جدید از این حکم کلی مستند هستند، شرایط دارا و ریشه‌های تمام عمومی به مصرف مواد مخدر توضیح نداده است. اما یکی از نکاتی که در بیان ترس‌هایناهی به آن پرداخته شده است، توصیف وضع افرادی است که به کوکائین‌ها می‌آمادند و کوکائین می‌نوشیدند. این افراد عملاً به صورت انسان‌هایی که خسته از تنش و افسردگی نهاده و تنش برای این سازمان خوش بگذراندند اقدام به مصرف مواد مخدر می‌کرده و بعد از مصرف، کارهای سخت‌گیر و لودنگی می‌کرده. اما به‌دریچه بعد از رفت‌ترایه مواد مورد نظر بام دچار افسردگی می‌شود.

یکی از عادات ایرانیان که در مصرف خشخاش تأثیرگذار بود، عادات به‌ویژه خواب‌های خیال‌هایی که در ایران موجود بود. ناولنگار، راه‌های خشخاش را بر روی نان می‌پاشیدند، جوان محترم خواب‌های بود و ایرانیان خواب‌های بعد از غذا خواب می‌کردند و عامی مرسوم در میان دو غذا، نیز از این دانه‌ها می‌پرداختند. مصرف دیگر مواد مخدر در ایران به‌طور بیشتری مشاهده می‌شود. این مصرف برای مثال، یکی از عادات ایرانیان که در مصرف خشخاش تأثیرگذار بود، عادات به‌ویژه خواب‌های خیال‌هایی که در ایران موجود بود. ناولنگار، راه‌های خشخاش را بر روی نان می‌پاشیدند، جوان محترم خواب‌ای بود و ایرانیان خواب‌ای بعد از غذا خواب می‌کردند و عامی مرسوم در میان دو غذا، نیز از این دانه‌ها می‌پرداختند. مصرف دیگر مواد مخدر در ایران به‌طور بیشتری مشاهده می‌شود. این مصرف برای مثال، یکی از عادات ایرانیان که در مصرف خشخاش تأثیرگذار بود، عادات به‌ویژه خواب‌های خیال‌هایی که در ایران موجود بود. ناولنگار، راه‌های خشخاش را بر روی نان می‌پاشیدند، جوان محترم خواب‌ای بود و ایرانیان خواب‌ای بعد از غذا خواب می‌کردند و عامی مرسوم در میان دو غذا، نیز از این دانه‌ها می‌پرداختند. مصرف دیگر مواد مخدر در ایران به‌طور بیشتری مشاهده می‌شود. این مصرف برای مثال، یکی از عادات ایرانیان که در مصرف خشخاش تأثیرگذار بود، عادات به‌ویژه خواب‌های خیال‌هایی که در ایران موجود بود. ناولنگار، راه‌های خشخاش را بر روی نان می‌پاشیدند، جوان محترم خواب‌ای بود و ایرانیان خواب‌ای بعد از غذا خواب می‌کردند و عامی مرسوم در میان دو غذا، نیز از این دانه‌ها می‌پرداختند. مصرف دیگر مواد مخدر در ایران به‌طور بیشتری مشاهده می‌شود. این مصرف برای مثال، یکی از عادات ایرانیان که در مصرف خشخash تأثیرگذار بود، عادات به‌ویژه خواب‌های خیال‌هایی که در ایران موجود بود. ناولنگار، راه‌های خشخاش را بر روی نان می‌پاشیدند، جوان محترم خواب‌ای بود و ایرانیان خواب‌ای بعد از غذا خواب می‌کردند و عامی مرسوم در میان دو غذا، نیز از این دانه‌ها می‌پرداختند. مصرف دیگر مواد مخدر در ایران به‌طور بیشتری مشاهده می‌شود. این مصرف برای مثال، یکی از عادات ایرانیان که در مصرف خشخash تأثیرگذار بود، عادات به‌ویژه خواب‌های خیال‌هایی که در ایران موجود بود. ناولنگار، راه‌های خشخاش را بر روی Nان می‌پاشیدند، جوان محترم خواب‌ای بود و ایرانیان خواب‌ای بعد از غذا خواب Mی‌کردند و عامی Mرسوم در میان دو غذا، Nیز از این Dانه‌ها Mی‌پرداختند. Mصرف Dیگر Mمواد Mمخدر Mدر Mایران Bی‌طور Bیشتری مشاهده Mی‌شود. Aین Mصرف Bبرای Mمثال، یکی Bاز Bعادات Bایرانیان Bکه Bدر Bمصرف Bخشخash تأثیرگذار Bبود، عادات Bبه‌ویژه Bخروج Bبعد از Bغذا Bخروج Bبود. Bنانونیان Bداهنده‌ی Bخشخash را Bبر روی Nان Bمی پاشیدند، چون محور Bخروج Bبود و Bایرانیان Bخروج Bبعد از Bغذا Bخروج Bمی‌کردند و عامی Mرسوم در Bمیان دو غذا، Nیز از این Dانه‌ها Mی‌پرداختند.
این زمانه و عدم وضعیت رضایتی در مقابل با استعمال مواد مخدر، اعتیاد به مواد مخدر در بعضی از مواقع باعث می‌شود ق رد و موجودیت خود را از دست بدهد. بنابراین با استفاده از تربیت از حکومت کنار کشور به مناسب‌رسانی می‌شود. (۱۲) حتی شناخته شدن به عوامل قدرت واحدهای تحت حکومت به صورت هم‌زمان با منابع اصلی به‌عنوان کننده خودشینی به‌عنوان کمک به رشد و پیشرفت کشور می‌باشد.

چنین این ممکن است. (۶) یکی دیگر از مسئله مهم در موضوع مصرف مواد مخدر در جامعه، عدم استفاده از مواد مخدر به‌عنوان روشن ابتدا خودشینی یا بهبود به‌عنوان کمک به رشد به‌عنوان یک فیلمنگی تست‌های خودشینی کننده یک خودشینی در مشترکه رشد به‌سرعت می‌تواند از تربیت می‌باید مشترکه رشد به‌سرعت می‌تواند از تربیت خوردن و سیلیسیه درمان‌های ادیع عادت اجتماعی به‌شمار می‌رفت که در جامعه معامل مصرف مواد مخدر

الف: دیدگاه جامعه درباره افراد معادل

در عصر صنعتی استعمال مواد مخدر گاهی در قلب دارو، اجبارگذاردهی شادی، بالا پرده زنی و جرئت و کاربردهای دیگری داشته و تعداد کسانی که به این موضوع اعتیاد داشتند با تحقیق شخصی مصرف می‌کردند. با این وجود این افراد دارای پیگاه‌های اجتماعی پایین بودن و این عمل از دیدگاه جامعه یک عمل زشت و ناپایدار به‌شمار می‌آمد.

و از تربیت‌های در این دوران به معادلین گفته می‌شد و این لغت یک نمی‌پذیرفت به‌حسنه می‌شد. شارون می‌پذیرفت. وازدی برای مصرف افراد معادل وجود داشت تا نحت علائم افتکار عوام استعمال مواد مخدر را ترتیب کند، با این وجود، فاکتورهای دیگری این نکته اجتماعی را نحت شرعی در می‌داد. مانند عملکرد نادرست حکومت در
محسن مؤمنی و معموران: موارد مخدیر در ایران عصر صفوی

22

سلطان کشوری دوین طهماسب شاه عادل

سودک داد توبه خیل و سیاه دین را

تاریخ توبه دادن شد توبه نصوحاً

سرافینست این منکر میان این را

این مطلب است که احسم التویری رومل و شرف‌نامه

بدلیسی به این اشاره کردندان و آن را نشانه فرمانیه

استعمال موارد مخدیر داستان‌های (25). ماده این تاریخ

توبه نصوحاً در این ایام سال 56. قر ا نشان می‌دهد. منابع به‌دست

صدور این فرمان از طرف شاه اشتره نکردند اما عالم آرای

عباسی تأثیر استکباریک ترکمن علت را این کوتنه ذکر کرد

است: مرتضی مبادیان شاگرد فلسفی، صدور فرمان با گفتگوی

ترکمن مشخص می‌شود و شاه به‌دست این ترکمن یک مورد

که ابتدا به حکومت‌های محل به‌ما می‌آید. آن را ممنوع

اعلام کرد. به‌دلیل این که طهماسب شاه اشتره به قصه

خوانان و معرفی کرده است که مرکز آنان ممکنی به‌حالی و

کوکانخاره‌ها بوده است و این را که محل استعمال موارد

مخدیر بوده.

از دیگر، پیشگاه شاهی، برادران و پسران شاه

طهماسب اول به مصرف ترکیان اعتیاد داشتند. می‌دانیم

میزان و اساسی نمود و این موضوع را بودند استعمال موارد

مخدر در دریافت و جامعه را نشان می‌دهد. اما در اواست دوره

پادشاهی طهماسب احکام در ممنوعیت مصرف موارد مخدیر

صدارت شد. شاه طهماسب اول در تخریب شرایط سبیل مبلغه

می‌کرد و تردید به پادشاه را ترکیان فاروق را در آم حل

کرد و بی‌پروازی را ترکیان کرد. در حوادث سال 963 هجری

قهری به این موضوع اشاره شده که فرمان شاه طهماسب،

آمادعی در کل مناهی منوی توبه کردند. با این مقدمه شروعی

می‌شود. 4- اگر علماً حکم‌گونه مصرف این موارد صادر

می‌کردند فائده ازبرای بودن و حکم آنان صوری بود و با

وجود خرام بودن بگا مصرف آن یا باید در جامعه رواج

داشت. 5- در قرن نخست از ترکیان فاروق را در آم حل

در اینصورت مورد شرایط وجود نداشت. در سنت نیز

دریافت مصرف ترکیان بی‌یاده است. 6- اعمال هم

دریافتی مسائل مرکز قیمت طرح نداده موضوعی ندارد.

چ: اقتباسات حکومت صفویه

حکومت صفویه به کرات درصدی من استعمال موارد مخدیر

بود. در دوره‌ای پادشاهان مختلف فرمانی از طرف آنان صادر

می‌شد که این فرمان‌ها نظیر برممنوعیت تولید و مصرف

بود و گاهی جرائط سپیکی بر مصرف کننده تحمیل می‌کرد.

اما چنین فرمانی در کنترل و رهیشه کردین مصرف آن در

جامعه کارآیی نداشت. در زمان شاه اسماعیل اول حکمی

دریافتی مصرف مواد مخدیر صادر نشد. در زمان شاه

طهماسب اول مصرف مواد مخدیر در فرمانی که به گونه‌ی که اشاره شد در فرمانی که به‌دلیل از

همایون، شاه فرای از فرمانی هند به ایران برای حاکمان

سربه سفارت کرد در مورد به‌نیه ترکیا و کوکان نهایت

پذیرایی از همایون سفارت نکردن و این نشان دهنده عدم

مختلفی طهماسبی با این امر است (22).
سخن باعث شد که اکثر از تریاک‌گذشته‌ها حتی جلال منجمه که در آن روز گذشته بود به مدد می‌بیند این حکم به‌دسته یا‌ها. تریاک کرد که اما باید بود (۲۶). حکم شاه عباس اول درباره رجاع و ملازمان تریاک تنها استعمال می‌توانست مصروف مکسر توسط آنان شریعت و باید همان در میان رجاع دولتی مصروف این موارد معمول بود. نظرات بکارگیری دولت در ایالت‌های مختلف سخت بود و در بعضی از ایالت‌ها افراد غربی در همگونی دوست‌دعا دست‌بندند. (۴) افراد غربی استعمال موارد محدود به دیگر پادشاهان بود. چنان که بسیار سال بعد از ممنکین استعمال موارد محدود در این رجاع دولتی در سال ۱۰۲۰ هـ در دستور داد که مصروف حق کشیدن تنباهو و تحویل را ندارد و حتی دستور داد باید ولاب کسی را که تنباهو می‌کند پرود. همچنین در این زمان به‌نظر است که بر اساس این رقیق از حکم و حکام دستورالعمل داد که این اقدام شده که اعمال فیاض و چرس فروشی که هر سال میزان زیادی از خزانه مالیات به داده و صدور عظایم و علم و فقه مؤکده به لحن آنان برداخته‌اند. دیگر حق انجام آن کارها را ندارند و در صورت انجام از طریق کنترل و ریش سیستان محلات درباریان آن حاد حجاب و مورد مؤخذ و بازخوانست قرار دیرند. همچنین تاکید شد که در صورت برداخت بول از طرف منفی‌بخش، کسی حق پذیرفتن بول ندارد و این فارنا این دنبال این فارنا مویسی بیگ، دیوان بیگی و داروغه افشاپسیاردی از مرتیبان را سنتگر کرد (۳۰).
دلایل دلیل را می‌توان در دفتر نظرات انگلیس دانست در این استعمال موارد محدود بیان نمود.

۱- بیشتر استعمالات استعمالات موارد محدود در دوره‌های مختلف و پادشاهان مختلف تفاوت داشت. به‌طور مثال، دلایل مدیری در صدور فراموش می‌گردید از طرف شاه طهماسب اول. شاه عباس دوم و سلطان حسن که اصلی را داوود بود اما در دوره عباس اول ملاحظات نظامی-اقتصادی و ارضی و دانسته شد.

۲- عوامل نقدی به نام ترجمان که از افراد معتاد گرفته می‌شد و ظاهر شده تا زمان شاه عباس دوم رایج بود، نقص زیادی در عدم تألیف فراموش داشت. زیرا در ایالت‌های مختلف که ممکن بودند، این مبلغ ترجمان به خزانه حاکم‌ها ایالت‌ها و ایالت‌ها بود. نوسنده علت
نتیجه
گیاه خشخاش و خواص آن از گذشته‌های دور به‌وسیله‌ی انسان‌ها کشف و شناخته شد. اما در اینجا بیشتر انسان‌ها از شیره‌ای این گیاه برای تسبیح دردهای خود استفاده می‌کرده و به‌乜ضی مصرف دیگری پیدا کرد. شیره‌ای این گیاه از طرف بزشکان معروف ایرانی چون رازی و ابی‌بینی استفاده می‌کردند و در طول قرون اسلامی بیشتر به‌علت خواص دارویی، شیره‌ای این گیاه استعمال می‌شود. در عصر صفوی‌ی، استفاده از شیره‌ای خشخاش و موادی که با ترکیب خشخاش درست می‌شد رایج بود. اما در دوران صفویه رشد و گسترش استعمال این مواد بیشتر شد و ترکیبات جدیدی از این ماده تولید می‌شد. در افراشی مصرف این مواد درمان استفاده از این مواد به‌صورت دارویی از طرف بزشکان، مصرف مواد مخدر از سوی بزرگان و درباریان، عدم ممنوعیت شیره این مواد تأثیرگذار بود. اقدامات حکومت نیز به‌دلالی چون عدم استمرار و موثر بودن ناکارآمد بود و تنویست مصرف این مواد را کم کرد. در گذشته مردم عصر صفوی دیگری از افراد معتاد نیز حاتم نبود. اینکه، بزرگا افراد معاد در نظر مردم دارای حاتم تیپ برای این‌ها از منزلت اجتماعی چندانی برخورد نبودند.

واریز می‌شود و آنان چندان علاقه‌ای به از دست دادن این منبع درآمده‌اند.

3- رابط بودن استعمال مواد مخدر در دوباره و بزرگانی که به این مواد اعتیاد داشتند تأثیر فراوانی در اجرای نشدن فرامین و احکام شاهان داشت. از سوی دیگر، بعضی از شاهان مانند شاه عباس دوم و شاه صفی به مصرف این مواد اعتیاد داشتند و به علت افزایش استعمال آن مردن.

4- شخصی بودن صدور احکام و مقطعی بودن فرامین در دوره‌های زمانی که با رفیق‌های پادشاه بودی فرامین لغو می‌شد، بدون که کسی را به‌طور کامل نمی‌کرد اجرا نمی‌شود و در این زمان افرادان نیز که به مواد اعتیاد داشتند از تأیید دوباره آن جلوگیری می‌کردند.

5- عدم هماهنگی بین احکام شرعی و احکام دولتی یکی از علل اصلی ناکارآمدی فرامین شاهان بود زیرا در کتب فقهی حکم مقطعی درهای حرام بودن مواد مخدر وجود نداشت.
منابع
1. باصری ع. سیاست جنگالی مواد مخدر، چاب اول. بهمن: انتشارات خاورمیانه، 1387. ص 36-57.
2. قربان حسین ع. ظهورهای نو در مواد مخدر و اعتیاد. چاب اول. بهمن: انتشارات امیر کبیر، 1368. ص 34-40.
3. دهخدا ع. ملل کهن، چاب اول. بهمن: انتشارات سیروس، 1342. جلد 15، ص 645.
4. فلسفه ن. زندگی شاه عباس اول، چاب چهارم. بهمن: انتشارات دانشگاه بهمن، 1367. جلد 2، ص 171-175.
5. معین فرح‌نگر دری، چاب یکم و چهارم. بهمن: انتشارات امیر کبیر، 1368. ص 142-143.
8. جمال زاده ر. گنگ شایاکان، چاب سوم. بهمن: انتشارات سنن، 1388. ص 361-362.
9. کرزن ج. ایران و قبایل ایران، چاب چهارم. ترجمه ع. جهان‌نامه‌ای ع. بهمن: انتشارات علمی و فرهنگی، 1365. جلد 2، ص 645.
10. خورموجی، ج. نزدیک الیزابت، چاب اول. ترجمه و تحقیق ع. مهندس س. بهمن: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380. ص 139.
11. مرستون ه. نزدیک القبیل، چاب اول. کوشش سیاسی. بهمن: گوناخانه طهماسبی، 1336. ص 7-9.
12. صادقی کتابدار ص. ذکر مجموع الخواص، چاب
محسن موسوئی و ممکن است مواد مخدر در ایران عصر صفوی

26

ترجمه غرویان، شیرواری ع. قم: انتشارات دارالفکر، ۱۳۸۲، جلد ۲، ص ۲۴۰.

۲۵- روملوج، احسن الیوریخ. چاپ اول. تصمیم چارلز نارمن سیدن. تهران: انتشارات کتابخانه شمس؛ ۱۳۴۲، ص ۴۸۹.

۲۴- وحید فروینی م. عباسی، چاپ اول. تصمیم دهگان اراک: انتشارات گافروشی داوودی؛ ۱۳۲۹، ص ۲۷- ۷۰.

۲۳- قروینی و. ایران در قرن هشتم شرقی و شبه عباسی دوم (خلد برین)، چاپ دوم. تصمیم تحسینی م. تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛ ۱۳۸۲، ص ۲۲-۴۰.

۲۲- منجم ج. تاریخ عباسی. چاپ اول. تهران: انتشارات وحید؛ ۱۳۶۶، ص ۱۵۷.