مقاله


دكتراحمدكلاهمالهمدانى ـ مدرس دانشگاه







براى خود آمايشى جديد راطراحى مى كنيه. معلوم است كه اين آمايش انسانى چون انسانى است، سرشا اسرار از خطا استعمار، استحمار و فروياشيد اينى است.














 انواع روشهاى كردآآرى اطاعاعات سود برديمه.

عشاير، كهتيليويه و بويراحمد
تعريف جامعهشناسى ايلات و عشاير

من به تناسـب موضوع اين نوشــتار، تعريفى را كه مار مارسل




 مىنويسم: "جامعلشناسى ايلات و عشاير عبارت است است از علم






اكولوزى قلمروى ايلات كهگَيلويه و بويراحمد


 زندگى جذاب آنها و تعامل ارزشمندشان با طبيعت، يكى از

از دوران كودكــى به ما كَتنه بودند كه خدا نا نظم جهان
است. در دبيرستان آموخته بوديم كه خدا را راز طريق بـر بر برهان




 طبيعت نظم وجود دارد؟ يافتههاى علمى ماي مادر آن روز كاراران













 هستى به يك سو حركت مى كند و آن "وحدت) است است. قرآن
 آن چهه در آسمانها و زمين است، در تسبيح (شناور شدن در
 دارد كه ما آن سمتوسو را بايد كشف كنيم و بيابيم. اكنون حكايت ما نيز حنين است آن



 و برای دستيابي به خداي متعال سامان دان داده شده است است. اما اين انسان ناسياس در تقسيمى كه براى جهان و و سرزمينها قائل شده است، اين نظه را بینظم مى سازد و با با خودخواهى
آن را به همم مىريزد.









 شده اســت كه نيمى از اليات در منطقئ كمكِيلويه و ونيمى


 به نمايش مى كذارند.

آب و هواى استان كهگَيلويه و بويراحمد


 در يا و قسمت سردسير منطقهاى مرتفع با با ارتفاع متوسطى در حدود . . .
 تابســتان بىتاب است، در شــمالش كوهما هنوز رد بر برف بر سينه دارند.

پوشش گَياهى استان كهگَيلويه و بويراحمد


 دليل نوع آب و هواى گرمسيرى و و سردسيرى متنوع استي

 كياهمى غالباً تنـكـ و نيمه انبوه است.

چششماندازهاى طبيعى انسان

 بلند است. وضعيت جغرافيايـي استان كهيَيليلويه و بويراحمدا





 ارتفاعات از يكـ سو، و زيبايى آبشار هاى بلند و پر آب مار
 ديگر، اين استان را به يكى از زيباتر ياترين مناطق طبيعى ايران تبديل كرده است.

زيباترين و كميابترين جلوههاى گردشـــرَى ايران را رقم





 منطقه رواج داشته است. صنايع اين استان نيز بـي به دو دسته صنايع دستى و كارخانهاى تقسيهم مى شود كه صنايع دين دستى
 به شمار مى آيد،

مشخصات جغرافيايى كهعَيلويهو بوير احمد كهگگيلويه و بويراحمد منطقهاى كوهســـتانى است و به

 مربع و وسعت زمينهاى سردسيرى به . . ا كيلومتر مربع
 به خارج از محدودهٔ اســتان كشـــيده مى شوندند و تا ممسنى
 را مورد استفاده قرار مىدهند. اين خود نشا نشانتر آن است است كه


 تقســيمات سياسـى مى تواند بحرانز ابـا باشد. در طول مسير مشاهده میشــود كه منطقئ ترمسير و سردسير چانداندان با



منطقئ سردسير به منطقأ كَرمسير وارد مىشويمه.
 شرقى و شرق ناحيه كه سردسير است پیشتكوهِ و و و قسمت
 داراى ســه ناحيه باع عناوين: بلاد شايور، تل خسروى و و رون
 كوهمرهو ليراوى. ســرزمين عشـايرى كهتيليلويه و بويراحمد در جنوب


 با استان چهار محال و بختيارى، از جنوب بار باستا واستانهاى فارس



9 9 در كهگگيلويه خروج كرد و به ميان لران اين سـرزمزين



 تن از سران آنها را كشتند.








 كرد و در اين منطقه اســـان دارئ

 باشند [همانجا] و ابختيارى"






 كردند يا به اين سمت پخيرفتند. براساس رواياتي ديَيرَ، اين








تامرادى بوده است.

ج دورهُ زنديه
در طول سالهماى بعد، اتحاديأ بويراحمدى، به ويرّه بعد

 توسـعه يافت. اين اتحاديه در اوايل قرن سيزد دهم دستكم

محل اسـتقرار درياحئ كوه كل يكى از زيباترين نواحى
 از انواع كلهاى شقايق، كياهان وحشى و وهمرحنين آويشن خوش عطر كوهســتان مملو مى شود. آبشــار بلند و و زيباى
 و تعدد ركههاى آبشـارى كه به به درون دره و و مسير رودخاريانه





 نشدنى تبديل مى كند.

> اكولوزى اجتماعى

## الف سابقئ تاريخى استان كهِيَيلويه و بويراحمد



 بيشتر ساكنان كنونى اســتان كهيَيلويه و بويراحمد ازي از تبار

 فارسىتبار از شاخئ لرى رابه ايهن منيا منطقه آورده استا









 دست كم تا سال 449 هجرى بر بر نواحى كهگگيلويه فرمانروايى

كردند.

ب دوره افشاريه






سياسى بويراحمدى ادغام شدند. (تحقيقاتى ميدانى مؤلف. در يكك

 ايران شده است.)
در حال حاضر اين اســتان داراى شــش ايل اســت كه به خوبى

 نامهاى »جاكى" و »






 ليراوى ها ســكونت دارنـــد. ايلهــــاى اســـتان عبارتاند از: كه ما ما تعادل


 خلق، • •qسا: צء].

بخش اصلى تمام طوايف مهمى را كه امروزه مى شنـاســـيه،

 آنها را تشــكيل مىداد. با قدرت ترفتن خان انـيا هاى بويراحمد سردســير در اواسط قرن سيزدهمم و در نتيجئ ضعيف شدن خان هاى نُويى، يكى ديگَر از طوايف جاكى كهرَيلويه، عرصه


سردسيرى بويراحمد به نحو چشم گییرى توسعه يافت. بخشهايى از طوايف دشت مورى از مناطق سنتى خور

 كوهستانى بويراحمد مركزى واقع در شرق مسلط شدند



 بويراحمد به شمار مى آيد. طوايف آقايى و قايدگيوى نيز از مركز به سمت جنوب
 ممسنى دست انداختند.


| وسعت(كيلومتر مربع) | جمعيت ايل | . نام ايل. | رديف |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 90. | If.... | بويراحمد (بزرگترين ايل) | 1 |
| rq.. | r.... | باوى (بابويى) | r |
| 9.. | $1 \ldots$ | چرام | r |
| 人.. | ro... | دشمن زيارى | ${ }^{1}$ |
| tr. | r.... | ط | Q |
| r... | rı... | بهمئى | ¢ |

|•اليل بوير احمد: ايــن ايل بزرگترين ايل كهگگيلويه


گرفته و داراى طوايف متعددى است. اين مساحت به دو بور بخش
گرمسيرى با 19 طايفهٔ اسكان يافته و سردسيرى (بويراحمد
 و 9 طايفه) تقســيم شده اســت. حدود •IV سال پيش بين

و بالاخره آن كه سىسختىها نيز گروههاى قشقايى را از منطقئ جنوب كوه دنا بيرون راندند و آن كوه را مرز شــمـال شرقى بويراحمد قرار دادند. در اواخر قرن ســـيزدهمه، بخشى بويراحمد سردســــير قلمرو خود را به چهار برابر قلمرو اوليه گســـترش داد در خلال اين تغيير و تحولات، بســيارى از اجزاى طوايف اصلــى آن مناطق، مانند نويى و برايى، در ســاختار ايلى و

گرمسير زندگى مى كنند. در ماههاى آبان، دى، بهمن، اسفند
 نوعى لرى خاص و مذهب همأ آنها شيعئ اثنى عشرى است



 كوتجرو و نيمى ديگَر اسكان يافتهاند. نيمه غربى منطقه، گرمسير
 از محلهالى عمدهٔ اســتقرار اين ايل است. چرام پر آبتر آبترين و
 0.ايل دشمن زيارى: اين ايل در منطقؤ مركز كـى استان واقع شده است و به دو بخش سردسيرى و گرمسيرى تقسيم مىشود. 》برفكوه" (برفكون) مرز گرمسير و سردسير است. ناحيأ سردسيرى در شمال و ميان كوههاى مرتفع "جوكار"

 حــدود
 كاشـت برنج و زراعت آن به خصوص در منطقؤ گرمســـير، از ممهمترين اشـتغالات كشاورزى آنهاســتـ. در تابستان به سردســير مىروند و از اوايل مهر باز مى گر گردند. فاصلئَ ميان



 ناحئ سردسير و ترمسير است. در بخش ترمسير • • هزار
 به صورت نيمه نماديزم زندگى مى كنند؛ يعنى تنمها عدهاى زندگى ييلاقى و قشلاقى را انتخاب كردهاند.

ساختار اجتماعى ايلهاى كهگَيلويه و بويراحمد


تاريخى دارد و در صدر آن »اخان" جانى داره دارد.

 در ميان عشاير برخور دارند. تيرهٔ اجتماعى خويشاونى يكى نياى مشتر ك حقيقى يا آرمانى وابستهاند و و به نام او او خود را مىنامند. اين اجتماع (تيره) داراى همبســتـتى تاريخى، سياسى و فرهنگى ايلىاند و از حق استفاده يا يا مالكيت مشاع در سردسير و گرمسير برخوردارند. آنها در همه حال حافظ منافع اعضاى تيرئ خود هستند.

پســران خان ايل (ايلخان) اختلافاتى به وجود آمد و پدر آنان (خان) منطقه را به دو قســمت تقسيم كرد. قسمت گرمسير يعنى »بلاد شـاهيور" را به پســر بزر گش و و قسمت سردسير، يعنى 》"ل خســرو" و "رون" را به دو پسر ديگَرش كه از يكـ مادر بودند، سپرد. بويراحمد سردسير را سرحد نيز مى گويند
 بوير احمد سردسير در گرفت و باز هم شاز شاهد تقسيه آن به دو بخش بويراحمد عليا و سفلى بودايمر. اكنون براســاس تقســيمات سياســى كشـــور، در اين اســتان سه منطقئ بوير احمد كَرمسير، ســفلى و عليا وجود دارد و مردمانــى كــهـ در آن زندگى مى كنـنـــد داراى روابط خويشـاوندىاند. رود پر آب و بزر گ » »بشــار « در اين منطقه
 مشــهور است و آن قسمت كه در بويراحمد پايين قرار دارد،
 "ا ايل بابوئى: اين ايل منطقئ وسيعى از جنوب استان را به خود اختصاص داده اسـت كه به پشتكوه (سردسير) و و زير كوه (گرمسير) تقسيم مى شود. وسعيت منيت منطقه در حدود الـ . . .


 - •

 خوزســتان و فارس قرار گرفته است، بخش مهرمى از استا استان
 99]. راهنماى گروه ما مى گفت • 1 درصد از از نفت كشور در اين اســتان توليد مىشود، در حالى كه منافع آن در جاهاه ديگِى مثل تهران صرف مىشود و مردم همرچنان فقيرند.
 و وسعتى حدود YV YV كيلومتر مربع و جمعيتى در در حدود VV V اسكان يافته) است. از اين اسكان يافتهاند. با توجه به كوههاى مرتفع سياه و سفيد در مر كز آن، به دو قســمت "بـهمئى احمدىى د در نيمأ جنوبى

 خانواده (بهون) تعلق دارد. چند خانوار يكى „هال" را تشكيل مىدهنند. ايل بهمئى در بخشى از خرداد، تير و مرداد داد در سر
 ارديبهشت و نيمى از خرداد در سردسير، يعنى بين سرحد و


 （اكولورى اجتماعى）و مقتضيات طبيعى（اكولورى زيستى）
 ســاختار اجتماعى ما مبتنى بر سلسله مراتب ايلياتى بود و اغلب حكومتهايى نيز كه موفق شــدند بر ايران و يكـيارچه بودن آن مسلط باشند، سران و بزر کان ايلات بودند．
 قدرت كه ناشــى از قدرت خويشاوندى و نسبى و سببى در ميان عشــاير بود و از آنان مردمان شـــــاع و و رزمنده آفريده
 عشاير و اسكان آنها دست زد تا با انفصال از محيط طبيعى و اجتماعى خود، هويت قدرتمندشــــنـان را از دست بدهنـد و
 انتقال عشاير به ديگَر استانها ريشه دير در ترس از قدر درت آنان در عرصأ كشور داشت．در تقسيمات كشورى نيز اين حالت
 فارس را در اختيار داشتند و در جنوب كشور نيز تا خوزستان در حال رفت و آمد بودند و از مراتع اين خطه براساس اسراسناد و مالكيتهايى كه مشــاعى داشتند، بهرهبر ارارى مى كردند． اما رضاخان اين سيســتم را به دستور اربابان صهيونيست و انگَليسىاش به هم ريخت، بهطورى كه هنوز در ميان ايلات آرزو و حسرت باز گشت به وطن اصلى را مى بينيم．

وضعيت فعلى ايلات و عشاير آن چه كه گروه اعزامى مشــاهده كرد، شامل موارد زير است： ○ بافت شـهرى جاى گَزين بافت عشـايرى شـــده است،
 بگیيرد（گســلهاى متعددى كــهـ در منطقـــه پر اكندانداند و رسوباتى كه تحمل بار شهرى را ندارد）．
 اجتماعى مىشود و به قولى نسل جديد را از هويت فرهنگّى
 به انسانهايى بى هويت و يا داراى هويت گمگششته خواهيم

داشت．
جامعه شناســان اســتان اكثراً معتقدند كه منطقه در

 در حال حاضر فرهنگگ عشايرى استان و فرهنگگ شهرنشينی نتوانســتهاند با يكديگر كنار بيايند، به گونهاى كا كه در در ميان دختران كمسن و سال مظاهر شهرى به لحاظ پوششى مـر مد و آرايش، و آرايشهاى غليظى در برخى از آنها ديده مىشود．
｜َا طايفه：زيرشاخئ تيره است．سرپرست هر طايفه را » اسـت كه لزوماً بر نظام خويشــاوندى واحد و نياى مشتر كـى مبتنى نيست．به عبارت ديگر، هر طايفه ممكن است است براساس خويشــاوندى پدر تبارى يا با همبســتگگى و اتحاد سياسى،


گرفته باشد．نام طايفه داراى يكى از منشأهاى زير است：
 تيرههاى يك طايفه داراى نياى مشترك حقيقى يا دودمانى باشند؛ مانند طايفئ باون پور از ايلات كلمر．〇 نام طايفه مأخوذ از نام محلى و قلمرو آن باشــــــ، مانند طايفأ درهشورى．〇 نام طايفه منشـــأ سياســى و نظامى داشته باشد، مانند شاهسون． ع．او لاه：زيرشــاخأه طايفــه اســت و مسـئول آنـان
 خويشاوند سببى و نسبى حقيقى عشاير است．از نظر ساخت جامعdٔ عشايرى، هر اولاد به منزلئ ستونى است كه خانيا
 0．تش：زيرشــاخأ اولاد است．تش مخفف آتش است
 اجاق（آتش يا كانون خانه كه به آن نمان مى گفتنند）بودهاند و


 حداقل چهار نسل را در بر مى گییرد．
 كوچکترین واحد اقتصادى و اجتماعى عشاير كهگیليلويه و بويراحمد دانست．

قشر هاى اجتماعى و سلسله مراتب قدرت ايلات استان ا ـ خوانين：ايل يكى خان بيشتر ندارد، اما همأ برادرادران


 پايينتر ازدواجنمى كنند．


يا فناى خانها مىشوند．
「ّا رعايا：اين گروه اكثريت ايل را تشكيل مىدهند． سلسله مراتب قدرت در ايالات از آن روى دار آراى اهميت
 تر كيب انتقال قدرت از يكى نســل به نســل ديگًر را نشـــنـن

جدول r. و.يڤگَىهاى ايلهاى استان كهعَيلويه و بوير احمد و طايفههاى آنها

| ๔و | اسكان | كشاورز | دامدارى | محل استقر | نام ايل / طايفه | رديف |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | باوى (بابويى) | 1 |
| * |  | * | * | كهگيلويه | دولتيارى | 1-1 |
| * |  | * | * | كهگيلويه | سادات | $1-r$ |
| * |  | * | * | كهگيلويه | شيخ جليل | $1-r$ |
| * |  | * | * | كهگيلويه | عاليشاهى | $1-{ }^{\text {F }}$ |
| * |  | * | * |  | گشين | 1-Q |
|  |  |  |  |  | بوير احمد سفلى | r |
| * |  | * | * | بويراحمد | آقايى | r-1 |
| * |  | * | * | بويراحمد | تامرادى | r-r |
| * |  | * | * | بويراح | دشت بوى | r-r |
| * |  | * | * | بويراحمد | سادات | t-ra |
| * |  | * | * | لرى | قايد گيوى | r-a |
|  |  |  |  |  | بويراحمد عليا | r |
| * |  | * | * | بويراحمد | آقايى | $r-1$ |
| * |  | * | * | بويراحمد | سادات | r-r |
| * |  | * | * | بويراح | قايد گيوى | $r-r$ |
| * |  | * | * | بويراحمد | نگیين تاجى | $r-4$ |
| * |  | * | * | بويراحمد | بوير احمد گرمس | F |
|  |  |  |  |  | بهِمئىى | Q |
| * |  | * | * | بويراحمد | احمدى | D-1 |
| * |  | * | * | بويراحمد | علاءالدين | D-r |
| * |  | * | * | بويراحمد | محمى | Q-r |
|  |  |  |  |  | *رام | 9 |
|  |  |  |  |  | دشمن زيارى | V |
| * |  | * | * | كهكيلويه | الياسى | $\mathrm{V}-1$ |
| * |  | * | * | كهكيلويه | باوردينارى | V-r |
|  |  |  |  |  | طيبى | $\wedge$ |
| * |  | * | * | كهكيلويه | كرمسير | 人-1 |
| * |  | * | * | كمگیيلويه | سرحد | 人-r |

و ظرفيتهاى بســيار قوى در حوزه آب، معدن، كشاورزى و صنعت نفت دارد، انتظار مىروود كه انديشــمـندان بزر گـى
 گَذشته است و انتظار مىروود كه مسئولان، به ويرّه مسئولان آموزش و پرورش، در اين زمينه تدابير مؤثرترى را در پییش گيرند．
 زيرساختهاى مادى در اين استان قابل حصول هستند و
 منابع طبيعى و انسانى و به عبارت ديگر، مديريت محيطى
 به يكى استان نمونه از نظر طبيعى با حفظ هويت و فرهنگگ عشايرى تبديل كرد．يعنى بهرهگيرى از مدرنترين ابزار و حفظ هويت انقلابى－اجتماعى عشاير و ايلات استان．

 پرداخت هز ينُٔ كتاب و لوازم درسى فرزندان خود را رانداشتند． بارها از ســوى مديران اين نكته كوشــزد شد كه لازم است مســئولان به لحاظ اقتصادى به اين اســـــان توجه بيشترى نشان دهند．استان از منظر ظرفيتهاى بالقوه همى به لحاظ معدن و نفت، همم به لحاظ چشــــمانداز هاى طبيعى و ميراث فرهنگى، غنى است و شايسته نيست كه مردمان آن در فقر
به سر ببرند.

چیىنوشت

「．「． و（اايج＂به معناى مكان و محل تشكيل شده اند است．بنابراين ياسوج يعنى محلى كه در آن ياس زيادى وجود دارد（باغ ياس）．
 تحقيقات اجتماعى دانشگاه ترانران．









منابع بيشتر براى مطالعه


 آذر．تُران．


مجموعةٔ ايلات و عشاير تهران．

اما شيوههاى رفتارى آنها با اين سبكـ زندگى تناسب ندارد و معلوم اســت كه دچار نوعى اضطراب و سر گشـــتگیىاند．
 فرهنگى مســـلط و هجومى وارداتى نتوانســتـه است به آنها
 هويتىاند．اين امر مسئوليت متوليان فرهنگى استان رابيش از پيش دشــوار و حساس مى سازد كه اگر بـر به اين امر دقت
 گَشتأُ خود كاملاً بيكانه است و وآيندهالى مبهمه و ناشناخته

خواهد داشت．
〇．ساختار قدرت در منطقه به هم خور هه است．گروه تصور مى كرد كه به نوعى خان و بزر ركان ايلات بايد از قدرت مسلط مسار
 اما نســل جديد آنان اصلا چنيــن تصورى ندارد．

 كه طرف گفتوگوى ما بودند، با ساختار ايلاتى و دودمانى
 پيشين به هم ريخته اســت، اما هنوز نتوانستهاند ساختار جديدى را كه متناسـبـ با فرهنگً（اكولوزى اجتماعى）و مقتضيات طبيعى（اكولوزى زيستى）جامعأ عشايرى باشد، جاى گزين آن كنند．درواقع در شــهر زندگى مى ركنـند، اما
 شرايط فعلى ندارد．
 اكنون جايشــان خالى است．حتى آداب و رسوم رسمر كهنى كه




 به بارورى فرهنگگ گذشــــته دست بزنـند و حتى در در اين كار تســريع كنند تا جامعهاى با هويت شكل گيرد．روند فعلى به سمت هويتزدايى عشــايرى پيش مىرود كه باز براى متوليان فرهنگگى اســتان به ويزه آموزش و پرورش هشدار دهنده است．〇به نظر مىرســد كه ســطح دانش و فرهنگَ در ميان مسئولان و دستاندر كاران دچار نوعى افت است، به گَونهاى

 بودند كه بتوان به عنوان فرهيخته و انديشــــنـند از آنان ياد


