بـه رتبــه رفيــع امـارت و پايــه منبــع وزارت رســانيد. به دو ســلطان بـرزرگ خـدمت كرد. در زمــان ســلطنت آغامحدخــان قاجار شـاه شـهـيد، بعد از بيگلربيگـى و حكومت فارس بـه وزارت خاصه شــاه شـهيد سـرافراز آمد و لقـب اعتمادالدولـه يافـت. چــون نوبـت ســلطنت را بـه نـام نامـى خاقـان مغفـور فتحعلىشــاه زدنـد، اقتـدار حــاج ابراهيــم خـان كلانتـر بيشــتر از پيش شـــد و خاقان مغفـور بـر مراتب مناصـب او بيفـزود و او را بــه صدارت عظمــا مخصوص برگززيــد. (صدر التواريــخ، محمدحسـن اعتمــاد الســلطنـه به كوشـش محمــد مشـيرى، صفحهو! () در تصويـر شــماره 「، آغامحمدخــان قاجار مشــاهده مىشــود بـا لبـاس ترمــه ، كلاهى بر سـر دارد كه جقه بر روى آن نصب شــــده اسـت. بدنش حالت ورزشــكارى داشته چون هـر صبحـــاه بــه زورخانه مىرفتــه و ورزش باســتانى انجــام مـىـداد. زان گَـور نويسـنـده كتــاب خواجه تاجدار مىنويســد:» در شـب دوازدهــم ربيع الثانى سـال D D ا ا هـجرى در تر كمــن صحــرا تمــام مـردان و زنــان طايفه اشــاقهباش از ايل

طرح اول ســرزه بـراى زمـينـه پارچــه و طرح برجسـتته بـا اسـتفاده از طـرح اطلــس بــه وســيله نخهــاى تـار دسـتـه دوم كــه تبديل بــه بتــه جقـه در پارچــهـ شــده و بــا فواصـل بســيار منظــم در سـطح زمينــه پارچــه قرار گرفتــه و نمايــى بســيار زيبا بـه وجــود آورده طـرح لبــاس زيريــن داراى آســتين اســت و از يــى طـرح كامــلا مجــزا بـه صـورت ترت ترمه بته جقه مخفى تشــكيل شــده اســت كه به آن ســايه روشـن نيـز مى گوينـــد و در زمــره ابتــارات هنرمنــدان دوره قاجــار محســوب مىششـود كـه جهــت رقابـت بـا پارچههــاى گابارديـن يــا كـركى اســكرو انگًليسـى بــه
 مليلــهدوزى و تكهدوزى مشــاهده مىشــــود.
 شــيرازى كــه بـهـ رتبـه صــدارت نائـل شــد، مـردى باتدبير و دورانديش بــود كه كار فردا را امروز خوانده بــه اقتضاى وقت چارهجويى مىنمــود. جان خــود را در آخــر كار زنديه و ظهـور ســلطنت قاجاريـهـ به ســلامت در برد و بــه اصابـت تدبيـر و اجابت تقديـر، خود را

تصويـر شـماره يـك، ميـرزا ابراهيـمم خــان كلانتـر را نشـان مىدههـد كـه ملبـس بــه زيباتريــن ترمــه بافت ايران اســت با دو طرح كامــلً متفاوت.

jont.


سـتاره دنبالـهدار در ايـن موقـع كــه وضـع حمـل مـن نزديــى اسـت مـرا اندوهگَيـن
 چشــمش بــه سـتاره دنبالـهدار بيفتـد امـا طلــوع ايــن ســتاره در چنـيـن موقعـى، مــرا بســيار ملـول كــرده اســتـ. محمدحسـن خـان چــون از مسـافرت بر گشـتـه بـود و احسـاس خسـتغگى مى كرد در آن شـب غــذا خــور و و خوابيــد ولــى بعد از سـاعتى براثـر نالـهـ جيران از خـــــــاب بيدار شـد و متوجــه ترديد همســرش دچــــار درد زايمان شـده اسـت. محمدحسـن خــان، خدمــه را كـه در
 دسـتور داد بروند و قابله را بياورند و يكى از
 و آمـاده كردنــد.
هنـوز بامـداد طلــوع نـــرده بود كــه جيران وضـع حمــل كـرد و خدمــه شــادى كنان به سـوى يورتـى كه محمدحسـن خــــنـ در آن
 پسـر اسـت و محمدحســن خـان مبلغى به رسـم مزدیانـى به آنهـا داد. از نيمهشـب همــان شـب بارانى تند شـروع شـد و تــا بامداد و ســسِ تا غــروب روز بعد ادامــه يافـت و رودخانـه اتر ك و شـاخهههاى آن بـر اثــر بــاران طولانى و تنــد طغيان كرد
 آنحــه در شـب طلوع سـتاره دنبالـهدار همه از آن مىترسـيد بـهـ وقـوع پیيوسـت و طايفه اشـاقهباش مجبـور شـدند يورتهــا را رهـا ســازند و بــه سـوى ارتفاعات بروند تـا اينكه

از خطـر غرق شــدن مصون باشــند.« زان گوردربـاره كودكـى و نوجوانــى آغـا محمدخـان مىنويسـد: עآغامحمــد خـان باريــع انـدام و متوسـط القامـه بـونـود و چششـمهای زيبـا و جــذاب و دهانـى كوچگى داشـت. هر كـس دهـان كوچكى و چششـمان

را قبـل از رسـيدن بـهـه يورتهــا در آسـمان ديــده بـود پس از اينكه از اسـبـ فـرود آمد،

 اسـت ببينــد بــه مــردان و زنانــى كـــه مقابل يورتهــا جمـع شــده بودنــد ملحـق گرديد. محمدحسـن خــان، درآن موقـع جوانـى بـود بيسـت و پنــج سـاله و متوسـطالقامه و خوشقيافـه و مثـل تمـام مـردان طايفهاشـاقباش ريـش را مىتراشـيد و سـبيل را بــه حـال خـود مى گذاشـتـت كـهـ را بلند شـود. وقتـى محمدحسـن خان به افــراد طايفهاش ملحـق شــد، توانسـت راجـع بــه مسـافرت خـود به اسـتر آباد صحبت كند تـند چون مســأله طلوع سـتاره دنبالـهدار موضوع مسـافرت او را بـه اسـتر آباد تحتالشـعاع قــرارداده بــود. وى مىدانسـت همــه از طلــوع سـتاره مزبور بيمنـاك شـدهاند و خود محمدحسـن خان
 مثل ديگران عقيده داشـت سـتاره دنبالهدار بـراى نــوع بشــر بلا مىفرســــد. در آن شـب تـا موقعى كــه ســتاره دنبالهدار
 زنــان طايفـه اشـاقهباش نخوابيدنــد و وقتى آن ســتاره غــروب كـرد، محمد حســن خان


بخوابند.
جيـران همسـر محمدحسـن خــنـ شـنيد
كــه ســتاره دنبالـهدار طلــوع كـرده ولــى بر
 تـا آن سـتاره را در آسـمان ببينــد. زننهـاى طايفـه اشـاقهباش عقيده داشـتند
 دنبالـهدار بيفتـد فرزنــدش داراى دم خواهد شــد. محمدحسـن خــان وقتـى وارد يـورت شـد جيران همسـرش را مغموم ديد و علت اندوهـش را پرسـيد و جيــران كَفـت: طلوع


قاجـار چشــم بــه آسـمان دوختــه بودنــد و در حالىكــه رنــگ از صورتهايشـانـان پريــده بـود، سـتاره دنبالـهدار را مىنتگريسـتـند. كــودكان هــم بــه تقليــد از بــزر كانان، ســتاره

 آنهـا نيــز مىترسـيدند بــدون اينكــهـ بدانند

 خطــاب به ســتاره دنبالــهدار زبان به دشــنام گَشـودند تـا او را بترسـانـند يـا شـرمندهاش ســازند و سـتاره دنبالــهدار، ناپديد شـود. در
 بودنــد هياهويـى از يـــى طـرف يورتهــــا برخاسـت و بعضى بانگَ زدند: محمدحسـن خـان آمد. محمدحسـنخخان رئيـس طايفه اشـاقبباش بـه شـمار مىآمــد و بــه طــور موقـت بــهـ اسـترآباد رفتـه بــود و افـراد طايفـهاش مىىانسـتند كـه او مراجعـت خواهــد كرد و وقتـى شـنيدند كه رئيـس طايفـه مراجعت كـرده خوشـوقت شــدند زيـرا بازگشـت محمدحسـن خــان در آن موقـع كه سـتاره دنبالـهدار طلــوع كـرده بـود مايــه دلـدارى

محمدحسـن خــان كـه سـتاره دنبالـهدار


بـه او كَفـت: الى پسـر، در شــبى كــه تـو متولــد شـدى سـتاره دنبالـهدار طلــوع كرد
 آبَرنـگی داشـتى و آنـعًاه چششـمههاى تـو ســياه شــد و بعـد از تولــد تــو، يك سلســـله وقايـع خطيـر بــراى پــدرت و طايفه اشـاقه بــاش اتفـاق افتـاد. امــا تمــام آن وقايـع بــه


 يــى مــرد بزر گگ بايــد تيرانداز و شمشـــيرزن
 چــون بزر گگیى ميســر نمى گَـردد مگَـر اينكه

 بـزرگ ضـرورت دارد تـا اينكــه مـردم از او اطاعـت كنـنـد و برترى وى را مســلم بدانند.

 و ثـروت او از عوامـل موثـر در قدرتـش د محسـوب مى گـردد. نادر شاه شجاعت و ثروت داشت اما دانشمند

پــدرش در حالى كــه بيـن عشـاير و طوايـف
 مـادر.. امـا پــدر يعنــى محمدحسـنـن خــان، دائـم در ســفر يــا در جنـــَ بود و بــه تعليم و تربيـت پســر ارشـد خود نمىرســيد و اين وظيفـه را جيـران برعهــده گرفـتـ. ارسـتر
 جيـران همسـر محمــد حسـن خــان قاجار
 جهـان بــود و در ناريـخ اروپـا ماننــدآن وجودنداشـته اسـت و گر چها برخى از زنهاى اروپايـى در برخـى از قســمتها برجســتـگى
 ولى جيران دانشـمند بـود و دلير و صرفهجو و با اسـتقامت و پسـرش آغامحمدخان را به كونـهاى تربيـت كرد كــه از همــه ى صفات خـوب مــادر برخــوردار گرديد و اگـر جيران
 ـ داراى قـدرت میشــد ، نــه پسـرش

آغامحمدخــان بــه ســلطنت مىرســيد. هميـن كـه آغامحمدخـان قـدرى بـزرگی شــد و نيــروى تعقـل او رشـد كــرد؛ مادرش

تصوير شمارهّا.دو زن روستايى با لباسهاى محلى
زيبــاى پسـر كـ را مىديــن، تصـور مى كـرد بـر روح وى هـوا و هــوس غلبـه دارد؛ امــا وقتى آن پسـر ســيزده سـاله كلاه را از ســر برمىداشـت و چشــم بيننــده بــه پيشـانى
 مى فهمميـد كه كسـى كه داراى آن پیشــانى بلنــد اسـت، مقهــور هــوا و هوس نمىشـــــود. آغـا محمدخـان تيرانـدازى، ســوار كارى و خوانــن و نوشــتن و حفـظـ كــردن قـرآن را ـــزد مــادرش جيـران خانــم - از بهتريــن تيرانــدازان- فراگرفـتـت او در سـيزده سالگى جزو بهـترين تيراندازان قشـون محمدحسـن خــان بــود و فرمانــده دسـته تجسـس يا طلايـهدار قشـون پدرش گرديــد. وى بــا آن ســن انـدكى، شـجاع و با

 الفبــا را بــه او آموخت و قلم را براى نوشـتن به دســتش داد. سـور ههاى كوچـــى قرآن را آنقـدر برايـش خواند تا حفظ شــد. مربـى آغامحمدخـان مـادرش بــود نـهـ

داوطلـب شـد كـه مبــادرت به حملـه نمايد ولـى پــدر بــه او گفـت:" مــن از ايـن بيـهم
 ولـى از ايــن بيـم دارم كه تو را اســير نمايند و آنوقـت كريـم خــان زند خواهد توانسـت هـر نوع شـرط كــه مـى خواهــد بـراى آزادى تـو بــه مــن تحميــل كنــــنـ و مجبور هســـتم
شـرطش را بپذيـرم."

محمدحسـن خــان در آن جنــگ فاتح شــد


وى ضعيـف بود.
نكتــه ديگـر كــه بــر آغامحمدخــنـ آشـكار


 كار مردهـا عبـارت بــود از آوردن هيـزم از جنـعًل و صيــد ماهـى در فصــل آن ، اما در اسـتر آباد زنهــاى روسـتايى مانـــد زنهـاى روسـتايى گيــلان در زندگَى خانوادگـى (از لحاظ تأميـن معاش) دخالت زياد نداشـتـند
 هنـر زنهــاى روسـتايى گیـــان را را در بافتن پارچههاى لطيف ابر يشـمیى با نگاه تحســين مىنگگريسـت و مى فهميــد كــه زنـهــاى روسـتايى گیيلان مربى كرم ابريشـمم هستند و هــم چـس از اينكــه ابــريشم خـــام را بــه دسـت آوردنــد، آن را مى تابند و مىريســنـد و آنـعاه با ابريشـم تابيــده پار چهاهاى لطيف
 آغامحمدخـان كــه به ابريشـم بافـان گیيلان پیــدا كرد ، پس از اينكه به ســلطنت رسـيد براى گسـترش تجارت ابريشــم گيلان اقدام نمود. پس ازاينكه به سـلطنت رسـيد برای گســترش تجـارت ابريشـم گیيـلان اقـدام نمـود. آقامحمدخان قاجار از شـيوه ى صيد ماهـى در مـرداب انزلـى حـكايتـهـا شــنـيد ،



بــه آنهــا بيامـوزد و بايــد بــه وســيله تجربــه فرابگيرنــد."
آغــا محمــد خان قاجــار از مادر جدا شــد و بـا پدر بــه راه افتاد و پدرش متوجه شـد كهـ پپــر ارشــد او ، با اسـتقامت اسـت و و زود از خسـتگى از پا در نمى آيد و ســیس دريافت


 خـود را پنهــان نمايد و آثار وحشـت از قـيافـ

اش نمايان نشـود.
محمــد حسـن خـان دريافـت كــه پسـر
بزر گـش جوهر دارد و مىتواند با كمى سـن
 جهـت هنگامــى كه از تهــران حر كت كرد تار تا ايـن كــه به اصفمهان بـرود ، آغــا محمد خان را فرمانــده جلـوداران قشـون خود كـرده؛ در صورتـى كــه آن ســفر يكى مسـافرت جنگگى بود و محـــمد حسـن خــان قاجـار مـرفت تـا بـا كريم خــان زند بجنعگــد و اصفهـانـان را از او بگیيـرد. فرمانــده جلودار در يكـ سـفر جنگگى داراى وظيفـهاى اسـت دقيـق و مىبايــد مواظـب همــه جــا باشــد تـا اين كــه قشـون غافلگير نشـون و بــه طور معمول افسـران كاركشـته
 محمــد حسـنخان مـىدانسـت كه پسـرش باهـوش و داراى اسـتقامت مى باشــد او را بـه فرماندهـى طلايــه خـــود بر گز يد و شـايد
 در كار بــه وى كمــى كنـنــد."
 پيــار بـا قشـون محمدحسـن خـانـان قاجار نمايان گرديـد، آغامحمدخان پديدار شـدن قشـون كريممخـان را بــه اطــلاع پـدرش رسـانيد ســـس طبــق معمــول جلـوداران قشـون احضـار شــدند. آغامحمدخـان بــه پــدر ملحـق گرديــد و

نبــود و به همين جهنتت نتوانسـت سـلطنت خـود را حفـظ كنــد و انديشـه محــدود و لجاجـت، ســالهاى سـلطنتش را كوتاه كرد و بعـد از مرگـش فرزنــــان او بــه ســلطنت
 در خراسـان سـلطنت مى كنــد، آلت دسـت ديگــران مى باشــد امـر نادرشـاه، دانشـمند
 ســلطنت مىكرد و بعــد از وى فرزندانش در ايــران بـه ســلطنت مى پرداختـند. همــان جهانگَرد مىنويسـد:" آغا محمدخان همــه صفات خوب خــود را از مادرش جيران فراگرفت و جيران پسـر ارشــد خــود را براى
 كـهـه جيــران بـه فرزنــــش آموخـــت ايـن بود كــه او را از كوچكــى صرفهجـــو بــهـه بـار آورد
 كسـى از عوامــل كاراى قــدرت اسـت و يــ

پادشــاه بايــد به طــور حتم توانگر باشــد هنگامـى كــه آغامحمدخـان ا I سـاله شــد جيـران بــه او گَفـت: فرزنــد اينــى هنگامى اسـت كــه كــه با پــدرت بـروى تـا اينكــه از اطلاعـات و تجربههايـى كه نــزن من نصيب تــو نمىشــود و آنهـا را بايــد در مســافرت و جنـت و برخــورد بــا اشـخاص ديگـر بـــهـ دسـت آورد برخـوردار شـوى و
 و تحصيل تجربه اســت و شــاه اسـماعيل كه سلسـله سـلاطين صفويه را بنيان گذاشـت در T سـالگیى پادشـاه شـد و فرماندهـى جنـَ را بـر عهـــده گَرفت. مـن تـو را دوسـت دارم و قلبـم خرســند نيسـت كـه از مـن جــدا شـوى ولـى عقلـم



 هسـت كـه هيـعج آمـوزگارى نمىتوانـــد

 دوم فقـر مـردم بـراى خريــد البسـهـه و رفـع حوائــج خــود. هنرمندان با فشــار بــه خود و كارگـران بــه توليد پارپههای بســيار ظريف و زيبــا مىیریاختتنـد تـا بتواننــد در مقابــل محصـولات انگليـس و روس زنــده بماننــد و رقابـت كنــــد.دو بــازر گان انگليسـى در آخر كار نادرشـاه بـراى تجــارت بــه ايـران آمــده بودنــد و در اصفـهـان ســكونت داشــتند. آنــان دايــره تجارت خود را در ايران توسـعه دادنــد و مقـدار زيـادى از كالاى انگگليسـى انـى ماننــد پارچــه فاسـتونى بــه ايـران سـرازیر كردنــد. چــون ظلا و نقــره در اثر زيــادهروى خريــد امتعـه خارجـى در ايــران كميــاب شــده بـود، بــه اجبـار در عـوض كالاهــاى

 مخصــوص ماننــد گز بــه انگَليـس مىـربردند. بازر گانـان مزبـور به نامهاى يوحنــا و هنرى، خشـكبار ايران را همم به انگگليس فرســتادند. از جملــه كالاهايى كه ايــن دو نفر وارد ايران كردنــد ماهوت سـرخ و كلاه پاپاخ انگليسـى بــود كــه امـروز سـربازان گارد مخصــوص ملكــه انگگليـس بـر سـر مى گذارند.

توسـعـه نيافتــه بــود كــه توليـدات صنعتـى روسـيـه وارد ايــران گَـردد. در آن زمــان چههـار دســته ادعـاى ســلطنت و حــق طلبـى داشــتند و خــود را محــق مىىانســتند.همگیى بـر ايــن عقيــده بونـــد كــه چرا يــك خواجه كــه نه مرد اســت و نه
زن بايــد پادشـاه ايــران باشــد! اولين طايفه خاندان و حكام افشـاريه بودند كه در خراســان سـر به شــورش برداشـتـند. دوم خانــدان زنديـهـ بودنــد كــه بــا هــم نزاع داشـتنـن و هـر كــدام، خــود را صاحـب اختيــار ايـن مملكــت مىدانسـت. سـوم نــوادگان و بازمانــدگان صفويــه بودند كه در اطــراف ايــران بــه صــورت پراكنــده حضـور داشـتنـن و چههـارم خانــدان قاجار و بــرادران آغامحمدخخـان كــه هر كدام بــه نوبت جلوى آغامحمدخخـان قدعلـم مى كردند و در نهايت

شكسـت مى خوردنــد. در ايــن شـرايط چــر هرج و مرج كــه مدعيان قـدرت و ســلطنت به جــان هــم مىافتادند، مـردم مظلـوم ايـران تحــت فشــار و ظلــم
 هنرمنـدان، بافندگان و كارگران توليدكنـنده تحــت دو فشـار مضاعـف قــرار داشـتـند.

كــه آقامحمدخـان ، براى ثرْوهـش درباره آزادشــاده افغانـى به ســواحل مـرداب انزلى رفـت ، فصـل مـهاجـرت ماهى نبــود و مردم محلـى مـى گַفتنــد كــه هنــعًام مهاجـرت ماهـى كــه از پاييــز آغــاز مـى شــود ، گًاهى ماهـى آنچچنـان در دهانــه رودخانههايـى كه
 تقريبـا مىتـــوان روى ماهـى ها پا نمــاد و از يــى سـوى رودخانــه به سـويـى ديگــر رفت! مناطــق مازنـدران و گیيــلان در آن عصـر از نظـر بازرگانـان داراى اهميــت بــود و ســوداگران شـمال ايــران بــا روســيه تجارت مى كردنــد و برنــج و ماهـى و مركبــات و ابريشـمم به مقــدار زياد از مازنــدران و گییلان

بــه روســيه صــادر مىشـد. در آن موقـع از روسـيـه دو كالاى اصلى وارد
 كــه بــه طـور ترانزيــت از باطـوم و بادكوبـهـ مى گذشـت و وارد بنــادر شــمال ايـران
 مى آمــد) و ديگَـرى پوسـت گرانبههـا بـراى لبـاس كــه مسـتقيما از روســيـه وارد ايــران مى شــد.
در روســيه هنـوز صنايـع جديـد آنقــدر

