نقش إیرانیان در تشکیلات مالی و دیوانی دولت خلافاً

محمد سپهری

چکیده

سرزمین‌هایی که مسلمانان در خارج از شبه جزیره عربستان گشودند، در حوزه‌های گوناگون ازجمله نیاگرا، تورنتو و ناپل، تفاوت‌هایی داشت. مسلمانان ضمن اجرای احكام کلی اسلام در حوزه‌های اداری و مالی، به مصالحه حکومت خود دیدند که مقررات بومی و سرزمینی را در جهت بیشتر اهداف و مقاصف خوبی به خدمت گیرند. حکمرانان مسلمان در اینجا به لحاظ سابقه تمدنی با نظام بالتبسه جامعی در امور مالی و اقتصادی مواجه شدند که از پیچیدگی‌های خاص برخوردار بود. تغییر نظام مالیاتی ایران لاقل در کوتاه‌مدت به سود این نبود. از این رو، نظام مالیاتی ساسانی را به‌خصوص در دو شاخ، حفظ و آن را ناگهان اشکال یافتند: 1. نظام دیوانی و مستوفی گری حقوق دولتی مالیات 2. مالیات اراضی به‌جز جزای اعیان. چگونگی و زمان اخذ

در این مقاله، تأثیر‌پذیری نظام مالی دولت خلافاً از نظام مالیاتی و دیوانی ساسانی و نقش ایرانیان در اداره سازمان مالی و اداری مسلمانان مورد بررسی قرار می‌گیرد و خواهم دید که لاقل، تا اواخر قرن نخست هجری، نه تنها کارگزاران مالی ایرانی به‌همه اخذ حقوق دولتی و تنظیم دیوان‌های مالی پایبند بوده و به این می‌رود که تمامی این از دیوان‌های مالی پایبند به دیوان‌های همانطور که در نهایت به پیشنهاد خود ایرانیان و توسط آن‌ها ثبت و ضبط می‌گردند و در نهایت به پیشنهاد خود ایرانیان و توسط آن‌ها ثبت و ضبط می‌گردند و در نهایت به پیشنهاد خود ایرانیان و توسط آن‌ها

واژگان کلیدی

دولت خلافاً، منابع مالی، ایرانیان، نظام دیوانی، دبیرستان و مستوفیان.

sepehrans@yahoo.com

53
مقدمه

قرار و مقررات مالی مسلمانان به مرگ ظاهر ساده و بی‌پیرایه بسی مسئول ومی‌شود. اینکه از اختلاف نظرات متفقین در بخش اصول و بسیاری فرحوی، جزئیات بسیار دقیق احکام مالی مسلمانان، سخت و دشوار است. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که مسلمانان علاوه بر اینکه به موجب کتاب و سنت، در زمینه اقتصاد و معیشت اصول و ضوابط مشخصی داشتند، به‌همگان فتح سرزمین‌های جدید، نظام مالی پیشین را تا امروز که با اصول کلی نظام اسلامی تفکر داشتند، مورد عمل قرار دادند. چنان‌که علاوه بر شیوه و نظام جایت، امور مالی و مستندات مالیاتی، از نظر مالیاتی کارکنان محمل خصوصاً ضابطه‌ای سابقه‌مند می‌کردند. در سرزمین‌های شرقی، دیوان‌های مالی و اداری را هم از گذشته به ارث برده و با اواخر قرن نخست ضمن اداره به‌وسیله ایرانیان، به‌همان یک‌سانی معینی فارسی توسته می‌شود. طرح ترجیح دیوان‌ها به زبان عربی به‌وسیله ایرانیان پیشنهاد و اجرایش کسب می‌نماید.

در این مقاله خواهیم کوشید با مراحل به مثون تاریخی و کتاب‌های احکام السلطانی و اصول، برای این برسند پیام روحانی باید که مسلمانان، بس از فتح ایران تا چندان‌ندارد نقل مالیاتی ساسانی تأثیر پذیرفتند؟ آیا نظام مالی پیشین را نادیده گرفتند و احکام و مقررات اسلامی را چنان که در قرون و سنت طرح شده بدون ملاحظه شرایط زمانی و مکانی، در مناطق ایرانی به‌طور کامل پیاده کردند یا نه؟ و اگر گریز از آنها یپداشتم؟

به‌نظر می‌رسد کسانی که خواست‌های نظام مالیاتی مسلمانان را بپردازند و با نظارت مالیاتی ایران و روم پیش از اسلام مقایسه کنند، به تسابع در پیش گرفته‌اند. اگرچه نظام مالیاتی اسلام در جزیی و خارج‌ها با ارائه موانع مالیاتی که در سران از شورویان ایران و روم اخذ می‌شود، شباهت‌دار است. اما هرکدام نیز توان نظام مالی اسلامی را با آن‌همه دشواری که در لالیان قطعی فقهی مسند است و کسانی از اینجا و صاحب‌نظران مسلمان، به‌طور اختصاصی بدان پرداخته و تأثیرات مستقل و جدایی‌های یافته از آن‌ها دستورالعمل برای کارگزاران و عاملان مالی مسلمانان باشد، کامل‌اکنون نظام‌های مالی که داشت هرکدام می‌بایست می‌گذشت. مگر فیزیکی، خصوصی و زکات با آن‌همه فروع فقهی و رعاهت‌کاری‌های دقیق در کنار نظام مالی وجود داشته که بتوان نظام مالی اسلامی را با آن مقایسه کرد؟

منابع مالی دولت اسلامی

پیش از هرچیز، لازم است میزان درآمد مسلمان را برایه منابع اسلامی به‌نامه یک بنیادیت روانی باشد.

1. دند، مالیات سرائی. ص ۱۲۵.
نقش ایرانیان در تشکیلات مالی و دیوانی دولت خلافت

در این جزء از علوم اسلامی و اصلاحات اصلی، خود بررسی و بررسی کردن‌که
الف) درامدهای عمومی یا امالی فی.
ب) درامدهای اختصاصی یا صداقت.
این دو از چهار جهت به هم تفاوت دارند:
1. صداقت‌ها از مسلمانان گرفته می‌شود تا امال بنا بر اعمال آنان بازگردد. در حالی که در کفار
گرفته می‌شود.
2. موارد صبر صداقت از طرف شارع مقدس تبعین شده و امام حق اجتناب ندارد. در سورتی
که امام می‌تواند اعمالی را که آن گونه که خود می‌داند، به مصرف برساند.
3. صداقت‌ها گرفته از اعمال داند که این صداقت‌ها را در مبان مستحکم نقسم کنند اما فی، را فقط
والا اهل اجتناب می‌توانند آن گونه که خود می‌دانند به مصرف برسانند.
4. موارد صبر صدقات و فی، به هم فرق دارند.

الف) درآمدات عمومی یا امالی فی

یک، فیه
کله اعمالی است. که بدون چنگ و خونریزی نصب مسلمانانش. مانند: جزیه، خراج و عشور که
کفار و اهل دم برابر قراردادهای صلح باید به مسلمانان پردازند. ۳ در مقابل این، اعمالی است که
بدون قرارداد صلح و بلوک از راه چنگ از کفار بهدست مسلمانان می‌آیند.
این اعمال به موجب قرآن کریم نژاد غنایم است و باید پس از اخراج خمس، بین رزمگان
شرکت کند. از چنگ تقسیم شود. پیش از خلیفه دوم اعمال غنایم چه مقول و چه غیر مقول دار
چنگویان مسلمان تقسیم می‌شود اما از زمان وی از تقسیم اعمال غیرمتقول جلوگیری شد. ۳ این کار
خلیفه اخیراً اختلاف بین فقه، اهل قواعد گردید. همچنین که درباره اعمالی که پس از چنگ در
ممالک مفتوح انبوهید. شود، بین آنان اختلاف است که ایا باید به بیت‌الملک سیده شود تا اعمال
همه مسلمان باشد یا بین محرابی چنگ تقسیم شود؟ طبعاً شامل اسراء، زنان و کودکان، زمین‌ها و

1. اعراف، الاعملات، ص ۱۶۶ – ۱۵۲، فرآیند الاعمالات.
2. بنرکی: ماوردی، الاعمالات، ص ۱۶۱ – ۱۵۶.
3. انتقال / ۳.
4. قرآن، الاعمالات، ص ۱۵۸ ماوردی، الاعمالات.
5. ماوردی، الاعمالات، ص ۱۸۷ ۱۸۴، اعراف، الاعمالات، ص ۷۵ – ۷۶، فرآیند الاعمالات.
6. اعراف، کتاب الاعمالات، ص ۳۲۲.
اموال مشترکان می‌شود. این موضوع برای این امر لازم‌الوجود بود که از جنگ در باد انتقال از علم به علم، جنگ و خونریزی از
کنار بودن ایستاده رواج یافته می‌باشد. 

۱. این موضوع در آینده برای وقوع جنگ به‌وجود آمده و احتمال بودن این موضوع در آینده نیز در نظر گرفته می‌شود.

۲. علاوه بر این، تعداد زیادی از مسلمانان در جنگ هستند.

۳. این موضوع در آینده برای وقوع جنگ به‌وجود آمده و احتمال بودن این موضوع در آینده نیز در نظر گرفته می‌شود.

۴. این موضوع در آینده برای وقوع جنگ به‌وجود آمده و احتمال بودن این موضوع در آینده نیز در نظر گرفته می‌شود.

۵. این موضوع در آینده برای وقوع جنگ به‌وجود آمده و احتمال بودن این موضوع در آینده نیز در نظر گرفته می‌شود.

۶. این موضوع در آینده برای وقوع جنگ به‌وجود آمده و احتمال بودن این موضوع در آینده نیز در نظر گرفته می‌شود.
نفی ایرانیان در تشکیلات مالی و دویانی دولت خلاف

خليفه دوم، آنها را با عوایدی که داشت به ملک عوم مسلمانان درآورد و احیاء داد که اهلی با

پرداخت خراج معین همچنان از آن بهبوداری کنند.

3. اموالی که پس از جنگ از بلاد کفار به دست مسلمانان می‌افتد.

5 اموالی که در اثر صلح و بدون جنگ عادی مسلمانان می‌شود.

۵۷

۱. خراج قدمت مالاتها و عبارت بود از نوعی مالات بر اراضی که اهل ذه برا، زمین یا خود

در شهرهایی که به کش و گنبد می‌شود به حکومت می‌پرداختند.

۲. همان طور که گشته زمین‌های مفتوح الملوه در ابتدا غیرنیازه فانشان باشماند چنان رفته و پس از

اخراج خمس میان آنان تقسیم می‌شد، اما عمر، خليفه دور این زمین‌ها را ملک عوم و متعلق به

هم مسلمانان اعلام کرد و مقرر داشت که همچنان در دست کشاورزان و دهقانان سابق بماند

و فقط مالاتی که به دلته بهبوداری.

۱. همه زمین‌هایی که به زور شمشیر گشوده شده و امام را در اختیار صاحبان این قرار دهید.

۵. همه زمین‌هایی که به منح گشوده شود و صاحبان آن در جرگه اهل ذه بدرآیند.

در عناوین مالات به جوی جریب بر حسب محصول آن مرتبط بود. این نظام معمول مالات پس از

سوا در بقیه عراق هم معمول شد. در این زمین‌های نظام ساسانی است کردن. در سوا، مالات اراضی

عنوان خراج علی مساحت الارض را داشت. می‌توان به مالات زمین بر دست مساحی این طریق با توجه

مالات را بر اساس مفیدی از محصول سالانه معین می‌کرد (خراج: بر عهده مقامی) بر اساسی از مالات بود به

دیگری از مالات بود به این خراج علی مقاطعه که عبارت بود از مبلغ مقطوعی که شهرهایی چون

جهه طبق عهده‌مانه پرداخت آن را ملزم بودند.

1. أبوعيوب، كتاب الاموال، ص 103.
2. همای، ص 233.
3. بلاذی، فتح البلدان، ص 189.
4. زیدان، تاريخ تجدد الإسلام، ص 175.
5. ماوردي، الاحكام السلطتی، ص 181.
6. أبوعيوب، كتاب الاموال، ص 189، 175
8. دنت، مالات سرائی، ص 87، 88.
9. ماوردي، الاحكام السلطتی، ص 194.
10. دنت، مالات سرائی، ص 58.
حقیقت این است که مدل تأثیر کتاب‌های اموال و خراج در دوره‌های مختلف، اطلاعات دقیقی از خراج سرمایه‌های خلافت شریف دارد.

علت دیگر این امر را باز در اینجا بودن دیوان‌ها یاد کرد که هر چند روز به روز راه کمال می‌پیمود اما تا و ضیافت درآمد و هزینه به شکل دقیق انجام نمی‌شد. ضمن اینکه دیوان‌ها به زبان محلی و صاحبان دیوان، کارگزاران محلی بودند.

می‌دایم که وسع دوستان اموی بسیار پرآورتر از دوره خلافت نخستین بود. چنین که از بررسی اقدامات والیان این دوره بودن می‌آید، خلافاً کارگزارانشان، اهتمام زیادی به افزایش خراج و مالیات داشتند. این دو عامل، شرایط دولت اموی را که بر پیش‌های وسیعی از سرمایه‌های ایران فرمودند، استفاده به شکل قابل قدر در دو ماه ۴۰۱ بنیان یک مجموعه که پیش‌بینی یک جدول از صورت خراج و درآمد شام و عراق در دوره‌های معاصر (سال‌های ۶۳۱-۴) (آورده که مجموعه‌ای از مجموعه‌ای از دوره‌های مختلف دو ماهه ۴۰۰۰۰/۵۰۰۰۰/۳۸۹۲۰۰۰ به دبیرکاری قرار داده ۹۹ دریار می‌شود. متوسط قیمت هر دینار در آن دوره، دوازده درهم بود.

خراج بهره‌برده در منطقه بین‌الهیرین قابل تأیید است که فقط از صاحبان زمین و تاجران گرفته می‌شد. این در شرایطی ایران نیز خراج اخذ می‌شد. در مالک در دیوژر، مسیحیان، صیام‌های و اصفهان نیز اضافه ملزم به پرداخت خراج شدند.

ساسانیان از هفته‌گونه محصول، خراج می‌گرفتند، ازجمله نخل و مو. در دوره اسلامی نیز برای دو محصول خراج نهادند. در مناطقی مانند که خراج آن در قرون نخستین معمولاً بر اساس نظام محاسبه بود، از هر زمینی با هر نوع محصول، خراج دریافت می‌شد. در سواد در بیشتر دوآورها مبلغ مقاسه نصف محصول بود. اما در برخی دوآورها به دو نیم کاهش می‌یافت. بنابر شماری از گزارش‌ها، خليه‌ها دوم دستور داد که از هر جرب زمین یک درهم و یک قطع غله برای تأمین مصرف.

1. بنگدی، به سیوه، علم و تمدن در مصر، امپراتوری، ص. ۱۸۳-۱۷۳ و ۲۷۲.
2. بی‌بی‌پرو، تاریخ پیامبر چ. ۱۳۳۳، س ۲۳۳ و ۲۳۲.
3. بی‌بی‌پرو، تاریخ پیامبر چ. ۱۳۳۳، س ۲۳۳.
4. جمی، تاریخ قيمة، ص. ۴۷۴، تاریخ الزمن والمملکت، ج. ۳، ص ۱۸۶ و ۱۴۰.
5. مک‌فری، تاریخ البلادنها، ص ۱۳۷ و ۱۲۰.
6. مک‌فری، تاریخ الزمن والمملکت، ج. ۳، ص. ۲۵۵.
7. مک‌فری، تاریخ البلادنها، ص ۱۳۷ و ۱۲۰.
8. مک‌فری، تاریخ البلادنها، ص ۱۳۷ و ۱۲۰.
9. جمی، تاریخ الزمن والمملکت، ج. ۳، ص ۱۳۰-۱۳۰.
نفس ایرانیان در تشکیلات مالی و دیوانی دولت خلاف

سیاه‌های اخذ شود و قبله به‌نگریش محصول تفاوت نمی‌کند. یک گزارش ملی‌ریز زیر از بسیار قسمتهای غیر از سواد، خواص و جذب اخلاق محصول، تحقیق می‌کرد تا گزارش دیگری به‌عنوان می‌آید که مالیات براساس نوع محصول بوده است: تاکستانی ۶ درصد، تخیل ۸ تا ۱۰ درصد، دیگر ۶ درصد. گستردگی ۴ درصد و ۲ درصد در هر جایزه، از روابط برای پدیده‌ای ۲ به‌عنوان می‌آید که دستور عمر در پی گزارش‌دهنده‌ای می‌باشد. در حالی که در این مناطق مالیات‌های دیگری بیش از ۲ درصد هم به‌عمل می‌آید، انگور، شیرین، کنجد، ماش و... به شرح زیر:

1. تشکیل‌ناتوانی

جهت مالیات سرانه‌ای است که به‌معنی حکم قرآنی ۳۹ سال از اهل ذهاب که در حمایت حکومت اسلامی بوده، گرفته می‌شد. مسلمانان است که این مالیات از این‌جای میان ملی مصمد محصول بوده است. ۳ ایرانیان بر مدرم انسانی که مالیات بستند که آن‌ها در برای تهیه‌های فیلی‌ها حمایت می‌کنند. رومیان نزدیک سی از جمله گرایش بودن به قوم‌ها از اهل سالی ۹ تا ۱۵ لیو مالیات میان کردن که بیش از گزینه مورد است ۶ از ایران سالیانه هم این مالیات از توده‌های فرودست و پست جامعه گرفته می‌شود. در مقابل اشرافیه، روحانیون، دهقانان و دیبران (کاتبالان و خزدان کشوری) از پرداخت جزیه (گزینه) مالیات بودند. یادآور ان باعث شده این مالیات تشانگر آن بود که جزیه‌دهندگان را مراقب اجتماعی در طبقات پشت قرار دارند. در اسلام پس از نزول آیه ۲۹ سوره توحید، پیامبر محمد شد که از آن دسته از اهل کتاب که می‌خواهند بر دین خود باقی بمانند، جزیه بگیرند. متابق روابط موجود، اهلی توبه، جریان، ایل، از بریده و مقاومت و ۱۰ نیز مدرم بی‌همه و هجر و اهلی نجاران در زمان حیات پیامبر اکرم (ص) در برای قراردادهایی که با آن حضرت بستند، مالیات سرنیزه پرداخت کرده‌اند: مدرم ایل به‌نتیجه‌های ۳۹، اهلی از بریده و...

1. بلاذری، نفرین البلدان، ص ۲۸۱، ابروسیف، کتاب الخراج، ص ۷۷.
2. ماهوری، الاحکام السلطانی، ص ۲۵۶.
3. همان، ص ۲۵۷، ابروسیف، کتاب الخراج، ص ۲۷.
4. بلاذری، نفرین البلدان، ص ۲۷۰.
5. توحید، تاریخ ملل، ص ۲۸/۱.
6. زیدان، تاریخ اسلام، ص ۱۷۳.
7. همان.
8. همان، ص ۳۴.
9. همان.
10. بلاذری، نفرین البلدان، ص ۷۱.
بهطورکلی سالی ۱۹۰۰ دنیا، و مردم مقدونیان یک چهارم کشاورزی خود را مجوس هجر نیز از فرصت‌پذیری جزیه استفاده کرده و با اتخاذ قرارداد صلحی با یونانستان، خود را در زمره اهل دوم درآوردند. با تاثیر مالیات سرنگه از اهل کتاب براساس کتاب و از مجوس به موجب سنت اخیر می‌شود. مکتب حنفی که در شرق پرو داشت، با استفاده به طور همین سنت یونانستان رشتی را جزو اهل کتاب به حساب اورد. آنچه درباره ایران می‌توان گفت، این است که براساس عهده‌مان، بحثی به عنوان مالیات اخذ می‌شده‌ام اما نحوه گروهی از تاریخ نگرده، چنان‌که خالقی به وارد پس از فتح جنگهای ایران و این اولین جنگ‌های بود که در اسلام از ایران‌ها گرفته شد. اهالی خوزستان، اصفهان، مرو، بهارا و خوزستان نیز مالیات مقطوع دادند. در قرن گز ره مورد با سوید بن مقرن، فرمانده سلسله‌ها، عهده‌مان نوشتن که جنیه پیروی می‌کرد.

برخی عقیده دارند که کلمه «جذبیه» و «خروج» بیش از یک قرن مرتاداً به معنی باج استعمال می‌شود. و تال ۱۲۱۴ عربی‌های بین مالیات اراضی و مالیات سرنگه را نیم دانستند. این مسئله عموماً به عنوان مالیات سرنگه‌ای که گذشته از روزگار یونانی‌ها با یونان‌ها و بیان مالیات سرنگه‌ای است. آنچه مطلب انتساب کسامی چون دانستند. این مسئله عموماً در منابع تاریخی عمومی مثل تاریخ طبری دیده می‌شود که اصولاً در صد بیان شده و دقیق متناهی و درآمدهای سلسله‌ها و گردید در آثاری چون احکام السلطان‌ها و کتاب‌های اموال و خراج این تمایز به موضوع باید شده است.

۲. مقدار جذبیه

هرچند در بین برخی الافتران خراج و جذبیه بیان کرده‌اند که حداکثر این جزیه از طرف شرع تعیین شده و حداکثر آن به نظر حاکم و اکثر ممکن است اما از روایات و اخبار موجود به جز ساخت می‌آید که برای اخذ جذبیه در هیچ زمانی مقدار معین و معیار مشخصی وجود نداشته است. با این حال از اخبار و

۱. ابویوبی، کتاب الامامی، ص ۲۹ - ۳۲: بالاخره، تحریر الیکان، ص ۷۷ و ۷۸.
۲. أبویوبی، کتاب الامامی، ص ۷۷ - ۳۲: پیشی به ابتدا، کتاب الاجاری، ص ۵۹ - ۵۷.
۳. ابویوبی، کتاب الاجاری، ص ۷۷ - ۳۲: پیشی به ابتدا، کتاب الامامی، ص ۷۷ و ۷۸.
۴. ابویوبی، کتاب الاجاری، ص ۷۷ - ۳۲: پیشی به ابتدا، کتاب الامامی، ص ۷۷ و ۷۸.
۵. طبری، تاریخ الرسول و الملل، ج ۷، ص ۱۵۴.
۶. دانت، مالیات سرنگه، ص ۳۱ و ۳۲.
۷. پنجرد، ش: ابویوبی، کتاب الامامی، ص ۷۷ - ۳۲: مثمودی، الاحکام السلطانیه.
نفی ایرانیان در تشکیلات مالی و دیوانی دولت خلافا

گزارش‌های کتب خراج و اموال در ایران، باره اطلاعاتی بدهست می‌اید، شاید مبنای بودن حداکات مورد نظر موردی مقداری است که رسول اکرم ﷺ بر مدد ایاله و یمن مقرر فرموده‌های: یک دینار برا فرد.

هم‌ترین این مبلغ مبادل ۱۳ درهم است که خلیفه دوم برای مردم سواح می‌گردد.

هرنین با استناد به همین موارد، حداکات جزیه‌های گذشته از ۱۲ درهم کمتر نشد اما همیاره حداکات آن دچار نوسان پیدا است. خصوصاً که این نوسان ضایع‌انگیز به نفع سیاست مالی دولت خلیفه‌ها بویژه در دوران امپراتور خلافت اموی هجوم مالیات و عبادات بین مروان و علامان آن در عراق که از بسره و کوفه بر همه ایرانیان بحکم‌رسانی داشتند، در جهت افزایش هر چه بیشتر مبلغ جزیه کلیه می‌گردند.

به‌هره‌مانند مقدار جزیه در همه مناطق و همه دورها یکسان نبود. رسول اکرم ﷺ برای هر فرد یک دینار با مطالعه آن از پیراهن‌های یکم معماری مقرر کرد. در حالی که خلیفه دوم مقرر داشت که از «هل ذهین» مالیات دیماند. چهار دینار از «هل ورق» مناطق قدسی، جهل درهم بگیرند. اما در عمل این دستور همراه با رعایت نشد و در مناطق مختلف، میزان آن متفاوت بود. مفهوم در مصر از هر نفر دو دینار دریافت می‌شد. ۶ این مالیات در برخی مناطق شام با چهار دینار و در عراق به ۴۸ درهم می‌رسید. ۷ منابع موجود که در زمان‌های مختلف نوشته شده ۸ بایان می‌دارد که مردم هر منطقه را به سه طبقه تقسیم می‌کردند: ترودندان ۴۸ درهم، میان‌حالان ۴۴ درهم و نپ‌دستان ۲۱ درهم.

جهانده‌ده‌گان دو دسته بودند:

یک‌انه‌ای که قبل از جنگ به صلح می‌آمد و پدرانس آن تهدید برداخت جزیه کرده بودند. همچنین مرم حیره که با برداخت سالانه مبلغ ۱۰۰۰/۰ درهم به خالی بازید کردن:

دو انها ای که به یک از جنگ و علیه مسلمانان قرار گرفت با برداخت خراج و جزیه در زمین‌های خود مبتنی و از جمایت مسلمین و آزادی مذهب و عبادات برخوردار بمانند. در مقابل مبتنی شدن که سالانه مبلغ برای آنان بی‌روح برای مردم بی‌روح و برای مقام‌های گرم و سرکرده.

1. بازرا، تاریخ الیکس، ص ۱۷۷: آبیوزیف، کتاب الامام، ص ۵۱ – ۵۰.
2. بازرا، تاریخ الیکس، ص ۱۷۷: آبیوزیف، کتاب الامام، ص ۵۱ – ۵۰. چاپ: تاریخ اسلام، ص ۳۲۴ - ۳۲۵.
3. آبیوزیف، کتاب الامام، ص ۳۵.
4. همان، ص ۱۹۱.
5. این جمله، «تاریخ مصر و خاوران»، ص ۱۶۷.
6. آبیوزیف، کتاب الامام، ص ۵۴ - ۵۳.
7. آبیوزیف، کتاب الامام، ص ۴۲۳.
8. بازرا، تاریخ الیکس، ص ۱۷۷: آبیوزیف، کتاب الامام، ص ۵۰ - ۲۵۰.
9. بازرا، تاریخ الیکس، ص ۱۷۷: آبیوزیف، کتاب الامام، ص ۱۱۰ - ۱۱۰: آبیوزیف، کتاب الخراج، ص ۳۰۰ - ۳۴۴.

۶۴
این قرار در مورد شهرهای دیگر و نیز کلیه دهات و روستاهای ملاک عمل قرار گرفت. مدرم چنین
مناطقی این مالیات را ترتیبی که رئیس‌ای خودشان: دهقانان و کشاورزان، معینی می‌کردند.
می‌پرداختند. 1 خلافی پس از عمر، این روش را قدری نگری دادند: تأمین خواربار لسنگران را بر عهده
روسیانیان گذاشتن و پرداخت مالیات نقدی را بر عهده شهروندان.

3. شرایط اول مقدم

مؤدیان مالیات سرنگ (جذب) علاوه بر پرداخت آن مجبر بودند شرتو و قیدی را مراعات نمایند. این
شرتو به دو دسته شرتو مستحکم و شرتو ملائم نفسی می‌شود. «شرتو مستحکم» ۶ مورد، و
رعایت آن در هر حال الزامی بود. این شرتو به پیشنهاد ورود، نمایش مسلمانان و اصل دین
مربوط می‌شد. در حالی که «شرتو مستحکم» که آن نیز ورود به درصدی نهایتاً اجرای می‌شد
که در متن قرارداد می‌آمد.

در مقابل، مسلمانان نیز متعهد بودند که آزادی دینی و امتناع جان و مال آنان را تأمین کنند. و
هرگاه شرایط به‌گونه‌ای به‌شدت که مسلمانان قادر به انجام تعهد خود نبودند، قرارداد دم می‌شد.
چنانه‌که خالد بن ولید در قرارداد صلح جمهوری تصریح کرد که اگر توانایی از شما حمایت کنیم از اخذ
جزیه خودداری خواهیم کرد.

4. جزیه جزیه‌هدهگان

جزیه فقط از مردان عاقل و آزاد اهل دم می‌گرفته می‌شد. اهل دمی مسیحیان و یهودیان بودند که
موجب قرار. 3 رئیسیان بحرین و هجر نیز به موجب سنت پیامبر(ص) در شمار اهل دم قرار
گرفتند. 4 زنان، کودکان، بیماران، بیماران، حجاجان، گذاران، راهبان، کشیشان و دیشیپنان که
گذاران و دانشگان از اعانه دیگران تأمین می‌شده و نیز کلیه زنان در هر سال و سال، و کلیه افراد ذکور
که به حد بال‌وزن نرسیده بودند، از پرداخت این مالیات معاف بودند.

1. پیروی از امام، کتاب الخراج، ص ۴۴، ۴۳، دانشگاه سردار، ص ۵۵.
2. آیوبیوس، کتاب الخراج، ص ۶۱، ۴۱.
3. ماوری، امکانات السلفیات، ص ۱۵۸ - ۱۸۳: قرآن، امکانات السلفیات، ص ۱۸۳.
6. ماوری، امکانات السلفیات، ص ۱۱۳.
7. آیوبیوس، کتاب الخراج، ص ۴۱.
8. ماوی، کتاب الامامین، ص ۴۴.
9. پورکو، فرهنگ ماوری، امکانات السلفیات، ص ۱۸۳: آیوبیوس، کتاب الخراج، ص ۴۴.
تاریخی ایرانیان در تشکیلات مالی و دوپلی دولت خلافت

گزارش ذمیان به اسلام نیز آن‌ان را از پرداخت جزیی معاف می‌کرد. در دوره امیان برای نخستین‌بار در اسلام از نوسازمان مالیات سرانه گرفته شد. نخستین کسی که به این عمل خلاف شرعی دست پرداخت، حجاج بن بوسف تلقی، والی عراق بود. 

از بررسی روابط و اخبار کتب فتوح و خراج به‌مست می‌آید که این شیوه تا دوران خلافت عمر بن عبدالمزیز (۶۹۹ - ۷۵۰ ق) و در برخی جاهای همچنین خراسان تا سال‌ها پس از آنها تداوم داشت. هنگامی که عمر بن عبدالمزیز به خلافت رسید، بیگی از اصلاحات مالی او لغو هم‌نام مالیات بود که از نوسازمان گرفته می‌شد. اما از جزییه از نوسازمان خراسان را ممنوع کرد. سال‌ها پس از آن، نصر بن سیار والی خراسان در سال‌های ۷۳۱ - ۷۳۲ ق نوسازمان اهل دهه را که ۱۰۰۰/۳۰۰۰ می‌شاند، از پرداخت جزیی معاف ساخت. 

با این حال وضع کسی که در سرزمین‌های مسلمان می‌شک که با سلسله مسلمان یا سلسله پیمان صلح داشتن با آن که در سرزمین متفق و تحت سلطه دولت اسلامی مسلمان می‌شد تفاوت داشت. اگر کسی در سرزمین‌هایی که به موجب عهده‌داری مالیات داده، مسلمان می‌شد، از مالیات ارضا و مالیات سرانه هر دو آزاد می‌گردید. زمین او جزو اراضی عشیری در می‌آمد. مگر اینکه عهده‌دار، مبلغ تابع پیش‌بینی نمی‌کرد بلکه مقرر می‌دانست که اهالی باپید مالیات ارازی و مالیات سرانه بپردازند. در این صورت نوسازمان فقط از پرداخت مالیات سرانه معاف می‌شد.

هرگاه کسی در زمین‌های متفق الفنو مسلمان می‌شد از مالیات سرانه معاف می‌شود. ۲ در مورد زمین دو راه داشت: افتاده در زمین خود مانند در این صورت مکلف به پرداخت خراج بود (ب) زمین را خرید. در این حال مالیات ارضا از او مطالبه می‌شود بلکه فقط اراضی ارضا در اختیار خلفیه قرار می‌گرفت و هرگونه اصل مصحت می‌دید، عمل می‌کرد. 

گاهی اوقات حکومت مرکزی اخ مالیات را به دیگران تفویض می‌کرد. کار بدنی ترتیب شروع شد که خلافاً عادی مالیاتی هر متعلقه را به‌طور جداگانه به شهرهای عرب می‌افزاید ذی نفوذ و قادر به پرداخت کردن. در روزگار معاونه (۴۵ -۶۰ ق) نهاده و هملاعی به تصرف و اخذ و آن‌چه را مالیات خوشنده و دیپوی را به کوهر و ایپهیدین و مالکوفه نامیدند.

1. ابن عبدالله، تاریخ مصر و راهبرها، ص ۲۷۷.
2. یلدا، تاریخ البلدان، ص ۲۷۳ ابن عبدالله، تاریخ مصر و راهبرها، ص ۲۷۳.
3. پارتوها، تاریخ البلدان، ص ۲۳۲.
4. یحیی بن اد، کتاب الخراج، ص ۶۱ - ۶۳.
5. پیرقد، البلدان، ص ۶۱ - ۶۳.
در مواردی به‌چای مالیات، مؤدیان ذیل را در جنگ به‌کار می‌رودند. مثلاً مسیحیان و ایرانیان در گروهی به‌چای پرداخت جزئی، در جنگ به مسلمانان کمک رساندند. به‌نظر می‌رسد: این، بخشودگی مالیاتی محسوب و در حقیقت پاداش مسلمانان به آنان بوده است.

نکته دیگر اینکه جمع‌آوری مالیات در حیرت پس از فتح خالد بن ولید، بر عهده اشخاصی بود که آن‌ها از طرف اهلال برگزیده بودند. البته در صورت نیاز یک مامور مسلمان نیز آنان را کمک می‌کردند و از بیت‌السال حقوق می‌گرفتند.

برخی کوشیدن‌های گزارش‌های اندک و البته ضدوتیقی در آماده‌گرایی مالیاتی دو قرن پیش اسلامی در مناطقی که دارای بیشتر از به‌هم‌آمیخته دهند و آگاهی چنین تجربه‌هایی که گسترش دارد.

تدریجی نظام مالیاتی اسلامی به من حال با اصول نظام حقوقی ساسانیان مطابقت دارد.

(ب) درآمدی اختصاصی یا صدقات

یک، خصوص

خصم از مالیات‌های است که هم منابع درآمد و هم موارد مصرف آن در قرن ۶ معین شده و باید در همان موارد می‌گذشتند.

۱. منابع درآمد خصص

صرف‌نظر از اختلاف‌نظر فقه‌های دو مکتب شیعه و اهل سنّت، و جدایی از اختلافاتی که فقه‌های دو فرقه با هم دارند، منابع درآمد خصص به شرح زیر است:

۲. خصص گیاه‌زای: عینایی از مهم‌ترین منابع خصص است. هرچند مصادر مختلف مورد اختلاف اهل سنّت و شیعه است ولی هر دو، غناهی دارالحراب، را از مصادری باز را از مصادر ایل از اعلام گرداده. با توجه به گستردگی فتوح در شرق و غرب مملکت اسلامی، غناهی یکی را از قوانین قانونی شکل می‌دهد و نقطه بسیار مهمی در اقتصاد بخیه می‌کرد. نگاه‌های گنگ با کتاب فتوح به‌وجود وضعیت بی‌گزشتری این ادعا را اثبات می‌کند. در کتب امول و خراج، غنایی عبارت است از کلیه اموالی که پس از هر

۱. طبیعت، تاریخ و سلسله، ص. ۱۷۳.
۲. همان.
۳. ابوبکر، کتاب الخراج، ص. ۸۴.
۴. ابوبکر، تاریخ ایران در قرن پنجم اسلامی، ص. ۲۸۹.
۵. اطفال / ۴۱.
۶. مالیات، احکام السلطنت، ص. ۱۶۷.
۷. حراستی، سیاست شیعه، ص. ۸۹، ص ۳۹۱ - ۳۹۵: ابوبکر، کتاب الخراج، ص. ۱۸۳: مالیات، احکام السلطنت، ص. ۱۷۳ - ۱۷۶.
نقش ایرانیان در تشکیلات مالی و دیوانی دولت خلاف‌النظر

جنگی صیح مسلمانان می‌شود. این اموال عبارتند از: اموال منقولی اسرار، سابا و اراضی.

اموال منقولی بایستی پس از پایان جنگ و انزجار خمس به نسبت مساوی بین مالکین تقسم شود. همین اموال منقولی، غنایم ملوف و ملیش اوست. که، این واژه ولی بزبان می‌اید. به ذهن شنوشتنا تدابیر می‌کند. انتظار در این میان، سواره سه، سهمیه می‌برد و پیاده‌های این سهمیه برمی‌گردد. این سهمیه‌بندی از زمان رسول اکرم ﷺ برقرار بود.

امرا به مردان غیر مسلمانی اطلاق می‌شود که در جنگ به‌دست مسلمانان اسرار می‌شود و تمامی توسعه در خصوص اسرار یکی از چهار طریق را انتخاب نمی‌نماید: قتل. استرقاق، آزادی در قبال دریافت فدا و آزادی بدون قید و شرط. انتخاب‌های دانسته که در جزئیات این سرای انتخاب‌نامه هست. اسرار استرقاق شده و دسته می‌شود؛ سهم خمس که به بیش‌المال سیرده می‌شود؛ سهم محاصره که جزء اموال آنان درمی‌آید و با آنان به‌صورت کالا و مبلغ ممکن می‌شود و رابطه بین آنان یک رابطه کاملی شصتی بود.

سابا، زنان و کودکان کفایا بودند که به اسرار مسلمانان درمی‌آمدند و قفل آنان به‌وجود حکم شروع مصون شده بود. امر آنان دایر بود این استرقاق و آزادی بفیا یا بدون فدا. انتخاب صبر یک این دو راه با ادامه بود.

پیش از آن این گفته که، این‌گونه‌ها مفتاح المنه پیش از فتح سواد بین مسلمانان تقسمی می‌شود و در پس از آن به‌وجود دستور خلیفه جزء اموال فی درآمد و ملک عموم مسلمانان شد. همین امر موجب اختلافنظر فی درآید به‌است. سعد بن ابي‌وقاص پس از فتح مدنی، غنایم را تخمینی کرد و پس از تقسمی بخشی از آن در میان بیانی‌ماندن وضعی، مانند را همراه فرش کرده‌باید عمر به مدت‌های فرستاد.

در معاون مهین‌ها، موردی و فرآرده‌ها جزء مسیع زکات و شایع مقررات آن واردات و موارد مصرف آن را با می‌صرف زکات یکی دانستند. در حالی که ابومیس (۱۴۰) ۷ پیش از آنان معدن را در

1. قرآن، الاحکام الشلاتین، ص ۱۵۸.
2. ماوری، الاحکام الشلاتین، ص ۱۷۶.
3. ابویوفیه، کتاب الجراح، ص ۱۸.
4. ماوری، الاحکام الشلاتین، ص ۱۸۸.
5. قرآن، الاحکام الشلاتین، ص ۵۱۹.
6. ماوری، الاحکام الشلاتین، ص ۷۲۸.
7. قرآن، الاحکام الشلاتین، ص ۸۲۸.
8. ماوری، الاحکام الشلاتین، ص ۱۳۲.
9. ابویوفیه، کتاب الامارات، ص ۲۳۰.
باب خمس آورد و از اختلافنظر فقها در معنى رکز (دفینه) صحن کفته است. اهل عراق، خسمن
عقیده به یکی یونانر در در معنی می گویند: یا برای در معنی و یا به خیام برای خاک بیمار رکز را ما ملزم نمی دانند و آن را از معنی جدا می سازند. آنان در رکز قائل به خسمان و در معنی
معتقد به زکات. این معتقد است که رکز بیشتر از زرع (موضوع زکات) به معنی (موضوع خمس).

شیعه دارد. بنابراین باید آن را تخیم کرده.

به منظور می رسول در روزگار فتح ایران در اثر سیاست و احتمال دنیای تمدن. در این دستور عمر
به ایوبیوس اولمرد درباره اموالی که در قبل دانیال نبی در فتح شوش یافته و گنجی که در مادینه
یافته انتخاب است. در حالی که از اموال نخست سهمی به یا بابت یک نیت و همه را به مبتنی
سیر درب بیان بن یاسر فراموش داد که گنج مداهن را به یا بابت گانان آن به و آن را از ایمان مگیرد.

۲. مصادر خمس

آیه ۴۱ سورة الاقال مصروف خمس را یافتا کرده است. به موجب روايات اهل سنن، رسول اکرم
خسمن عیان قسمت کرد یک قسمت برای خدا و رسول و خویه کریب و سه قسمت برای ایتام،
مساکن و انباش سبیل (در راه ماردانگان). ۱ ماوردی پس از تمریف اموال فی: با استدلال به آیه هفتم سوده
حضر، بر خلاف افونیه معتقد است که به این اموال زیر خمس متعلق می گورد. به انتقاد و خمس به
یک قسمت مساوی تقسیم می شود. در تقسیم سه، دو سهم رسول و سوم واقعین، دو سهم محاسبه
شده است. عالمین اهل سنن در خصوص سه هم رسول خدا: پس از این به این اختلافنظر دارند.

به موجب روايات مختلف از حضرت على ص، خسمن باشی به شش قسمت تقسیم گردید: سه
سهم آن ایام به عنوان سه امام خدا، رسول و ذوی القربی برادر و سه سهم را بین مساکن، ایتام و
ابنای سبیل آل محمد تقسیم نمی شد.

۳. مصروف خمس

زکات از جمله حقوق مالی و عوارض است از مقدار معینی که مسلمانان یا در روزگار خود به
موجب آیات قرآن کریم برداختند.
1. اموال زکات

مهربان ترین سندر تغییر اموالی که زکات به آنها تعلق می‌گیرد، دستوری است که رسول‌الله(ص) در نامه‌ای دراینبار به امرار بن حمزه داده است. در این نامه، اموال زکوبی به سبب شرک متمدن شده است: شرک، گاو و گوسفند، ملا رضو، تمم یا نمک، حب و زیب. در این مکتب، نصاب هر یک از این اموال به تعیین آمده است. هنگامی که عمر بن عبدالعزیز به خلافت رسید، نامه رسول‌الله(ص) و نیز نامه‌ای را که جد مادری او، عمر بن خطاب دراین باره به عقل خود نوشته بود، از مدتی خوافت.

محمد بن عبدالله رحمه این دو نامه و یا برای خلفای اموی روتویسی کرد.

به کتله «حکم السلطنتان» نویسن، زکات در اموال مترادف بازی‌های نماینده‌ها خود و یا با استفاده کار، واگذار می‌شود. این در صورت جمع‌آوری زکات‌هایی که به قاضی و بازرس تنها، تملیک نموده‌اند، آنها را در جهت دسته به شرح زیر باید کردند:

1. موالات: شرک، گاو و گوسفند، مشروط بر اینکه اولاً سامئه (فقط از غفلت بیان و مرتع بخورند)

2. نصاب بر (محصولات درختی): خرم، انگور و سایر میوه‌های قابل پیمانه و انبار کردن، به دو شرطا:

3. زراع (محصولات زمینی) که قابل پیمانه و انبار کردن باشد: مانند کنجد، جو و...

4. إذا و نقشه که از اموال باطن است.

2. مصافر زکات

به موجب این درهم توبه باید زکات به مصرف اصناف هشتنگاه فقراء، مسکن، عاملین، مؤلف‌القاب، بندگان، غارمین، یکسان و ابتا سیل بپریزد. به موجب روایتی که ابووسیف آورده، عمر بن عبدالعزیز بیش از مسلم بن شهاب زهرا امیر کرده که مصافر زکات را مطلق قرار داد.

برای این نیز، این شهاب زهرا اصناف هشتنگاه فوقالذکر را به تعیین پرداخت نوشته.

3. پرداخت زکات

ابوسیف زیر عنوان «پرداخت صدقه به حاکمان و اختلاف نظر عالمان در این باره» سه دسته روایت در این خصوص اورد. به موجب یکی دسته از این روایات، باید زکات‌های مال صرف به سلطان یا حاکم وقت پرداخت شود. روایات دسته دوم در صورتی پرداخت زکات به حاکمان را الزامی دانسته که

1. ابووسیف، کتاب الامام، صص ٝ٣٤٧ - ٣٧٧.
2. همان، صص ٣٤٧.
3. مآوری، الاحکام السلطنتیه، صص ١٥٤ - ١٥٥: فرآیند الاحکام السلطنتیه، صص ١٣٩ - ١٣٨.
4. ابووسیف، کتاب الامام، صص ٣٧٩ - ٣٧٠.
زکات‌دهنده‌های عطا و اموال فی ایستادگی کند، روانی دسته سرم طیفی خواهد داشت زکات به‌جای زکات‌دهنده‌های ایستادگی می‌باشد که زکات مال خود را به نیازمندین تقدیم نمایند.

این اخلاقیت از این روانی نتیجه‌گیری می‌گردد که این است که اخلاقیت روانی خواهد داشت زکات اموال باطنی، بعضی‌ها می‌گویند که این اخلاقیت روانی خواهد داشت زکات اموال نظاریتی نظیر مولمان و مار، مسلم است که پایداری زکات آن به دو دلیل برداخت شود و افراد اجازه ندارند خود را در دنیا مستثنی دخالت کنند. یعنی این دیدگاه خود را نظر احل سنت و عالمان حجاز و عراق و دیگران دانسته و با اشاره به اقدام ایبوکی در جنگ با مانعین زکات اطلاع می‌دارد که ایبوکی فقط با مانعین ذکر اموال وظاهری می‌چرخد. او برای نابرابری دیدگاه خود به روانی‌های استادان می‌گویند که حاکمی است برداخت‌گذاری زکات فقط در صورتی که می‌توانند مبلغ برداخت‌کننده خود را زکات به حساب آورند که این را به عاشر (سماوی مالیات) داده باشند، اگرچه مسیر از خارج باشد.

قبل از این است که زکات‌دهنده‌ها به دو دسته روابط آکرمی و خلقی راشدین به علت اعتماد به دستگاه حکومت، زکات اموال خود را به ماموران دولت می‌دادند، اما در دوره‌های بعد خصوصاً در دوره امویان که تلاش کردن‌ها بر از سوی خلیفه و والیان برای کردن‌ها شروع شد، برای اخذ وظایف خلافت می‌توانند بعضی از این طرح‌ها وظایف خلافت کنند. اموال وظایف به حکومت و عاملان دولت، چنین که از ابعاد اصلی شرک می‌گیرند، به نظر می‌رسد است. از این جهت، تلاش عمر بن عبدالعزیز در دوره خلافت برای آگاهی‌های چی به کیش از دیدگاه سنت در خصوص اموال زکو و موارد مصرف آن که در کتاب اموال ایبوکی بدان شده و به تیپی از آن امر است که احکام صدقات در دوران پیش از آن تا ضمن‌های رفیع می‌شده و در اثر دخالتی نابینای خلیفه و والیان و اعمال سیاه‌های شخصی در این مبادله می‌بهشد تحت عنوان گوگانیون و حتی برخوای حکم صرف شرع و مواردی چون اخذ جزیی از موسالمان، گونه‌ای از نابسامانی اینفاصل بی‌کاری کرده، اگر این آخه اموالی که تلاش می‌کرد مطالب شروع خلافت کنند و برای تبلیغ احکام صرفات از کسانی چون این شهاب زهرا کمک می‌کرد.

شاید می‌تواند مقصود از پرداخت تاریک اموال زکات خود به عاملان حکومت خودداری و ورود، سپردهشد تا موردی و فرآیند استنشاق وظایف و باطنی را در تقدیم اموال زکات به‌کار برند، این اموال وظایف را
نقش ایرانیان در سازمان ملل خلخال

مطالعه متابع تاریخی نشان می‌دهد که ایرانیان و نظام ملی ساسانی در سه حوزه به سازمان ملل خلخال مشارکت کردند. پیشنهاد هرمزگان اسلامی به سوی خلیج فارس و تاریخ‌های دوران کلاسیک مورد بررسی قرار می‌گیرند.

الف) نظام دیوانی

خلخال امور دیوانی و تشکیلات دادگستری و مالی خود را از سازمان‌های ایرانیان اکثریتی کردند. نخستین دیوان‌های اسلامی، دیوان مالی و به‌طور مشخص دیوان مدنی به کمک‌به‌سهمه به پیشنهاد هرمزگان ایرانی و تصویب خلیفه دوم تأسیس شد. از آن پس این نظام توسط دانسته و علایه دیوان‌های حکمران مستقل در پایتخت خلیفه، شعبه‌های نیز در مناطق دانسته که بی‌عنوان دیوان‌های محلی از آن یاد شده است. از این دیوان‌های محلی، دیوان عراق بود که هم به زبان فارسی نوشته می‌شد و هم مکررات و کارشناسان ایرانی عهددار آن بودند. در این دیوان، زادا فرخ نام داشت.

در کنار دیوان، دیوان‌های تابع قبایل نیز در خلیج فارس واقع بودند. در این دیوان، دیوان‌های تابع قبایل نیز در خلیج فارس واقع بودند. در این دیوان، دیوان‌های تابع قبایل نیز در خلیج فارس واقع بودند.

ود) نظام نظامی

در این بخش، قبایل اسلامی به‌طور مستقیم در خلیج فارس واقع بودند. در این دیوان، دیوان‌های تابع قبایل نیز در خلیج فارس واقع بودند.

1. ملکی، الهی‌خانه، ص 143، قرآن، الهی‌خانه، ص 128.
2. ابوی، کتاب الهی‌خانه، ص 231.
3. ابن‌سید، الیخابقلکی، ج 3، ص 296.
4. ابن‌هاشمی، المقدسان، ص 303.
5. بلالی، تاریخ الفیانی، ص 253، ملکی، الهی‌خانه، ص 248.
6. بلالی، تاریخ الفیانی، ص 253.
می‌کرد. وقتی خود عهده‌دار دیوان شد، طرح خود را به حجاج تلقی در میان گذاشت. سپس ترتیب صالح این کار را به تسویه وقتی انجام داد، ترجمه دیوان از فارسی به عربی موجب خشم ایرانیان شد. چنان‌که حاضر شدند صد هزار درهم به صالح بدهند تا این کار کامپین ببرند. اما او نتیجه‌گیرفت. زاده فرخ به او گفت: «خدا ریسمان‌ها را براندازد. چنان‌که هر ریسمان‌های عربی را براندازدی.» صالح چنان از عهده این کار به‌خوبی پرداخت که عزالقی، تدبیر‌کننده و پدیده‌ی خاص و موثری در این زمینه بود. این مسأله به‌نظری مباحث کردند. این‌که به‌خوبی برکنار شدند که صالح دارند. در این حال، دیوان ایرانیان تا سال 132 ق خیرت جامع کرد که مال و مالیات در مراحل فرسایش می‌پیوست. در این سال به‌نظری مکاتباتی که را دست می‌کرده‌اند از کارهای دولتی و کتاب‌های دیوان، بسوی بن عصر خویش ظاهر شده‌است. 

به‌نتیجه، مال‌های مالی و مالیاتی که ایرانیان علاوه بر‌تأسس دیوان‌ها از شکل‌گیری‌های داخلی و سازمان مالی، در آن‌ها و حتی ترجمه آن به‌زبان عربی نیز به‌فرم‌های این اعمال برای مال‌های خود خدمات شایانی کرده‌اند.

پ. مأموران و مستوفیان

از روابط تاریخی به‌دست می‌آید که این‌که علاوه بر ثبت و ضبط دیوان‌ها، مساحی زمین‌ها و وصول مالیات‌ها در مناطق شریف، لاقی تا اواخر قرن نخست هجری، زرگر خلافت عالی‌الملک بین مروان به‌خصوص مأموران و مستوفیان اصلی انجام می‌شود.

دیوان و مستوفیان، کارمندان ایرانی دیوان ازجمله نخستین کسی بودند که مبارز فتح اسلامی به‌افغانستان عرب بی‌پرده و تخصص و تجربه‌ی خود را در امور اداری و مالیاتی در اختیار حاکم جدید گذاشتند. چنان‌که دهقانان که علاوه بر‌انه که خود دیوانی امکان و ذیل‌های زراعتی به‌زوری بودند، در منابع گزارش‌های خردالکان نیز قدرت و امکانات زیادی داشتند. این ماهن روزگار ساسانیان رابط میان دولت و مالیات‌های محکم‌کننده و مالیات‌ها از جهیزی و خرجی را مطلق رقیم و روی الیک و بی‌پت‌المل خلافت مستقر در منطقه تحویل می‌دادند.

دال دلیل معتقد است که از نظر ایرانیان نظام مالیاتی همان نظام پیشین در روزگار ساسانی بود که به‌صورت خراج و جزیه (گریت) دریافت می‌شد. نهایتاً وضع خراسان و سراسر آن باعث که بر سواد، عربی‌ها صورت‌های مردمی از جثی اراضی را خود انجام می‌دادند. اما در خراسان این سوساید.

1. این‌خلیل، مقدمه، ص 320.
2. جبهه‌ی، کتاب وزارت، تاریخی‌کتاب، ص 39.
3. همایش، ص 67.
4. موحده، مقدمه بر ترجمه مالیات، مرکز، ص 32.
نفاض ایرانیان در تشکیلات مالی و دیوانی دولت خلاف

و صورت‌ها به‌دست دهقانان بود و آنان مالیات قطعی هر محل را به روشنی که خود می‌خواستند، گزارش می‌کردند و تنها مبلغ مقرر معلوم را به اعضا می‌پرداختند.

بنابراین خلافاً کوشیدند بدون تغییر نظام مالیاتی کاندیدبا به جهت گیری از کارشناسان خبره ایرانی در تنظیم دیوان‌های مالی، کار وصول مالیات‌ها را به نیروهای بومی از جمله دهقانان و مستوفیان واگذار کردند. این روش می‌توانست به استیفای دقیقت حقوق دولت مدد رساند و راه‌بهار قرار مالیاتی را به روی مبدعی بینند. اینام ماموران محلی، از میزان محصولات و مصالح میزان، اطلاعات نسبتاً دقیق داشتند و با توجه به نهادی که در مقابل حاکمان مسلمان سپهبد بودند، نلاغ کردن تا سرحد ممکن، حقوق دولت را از کنون اجر چرچه ممکن است در مواردی نیز جانب مذدای هم‌وطن خود را رعایت کرده باند.

(ج) نظام اخذ مالیات‌ها

گزارش‌هایی که در تاریخ قیم امده نشان می‌دهد که مالیات اراضی (خراج) در قرن‌های شرقی خلافت، براساس نظام مالیاتی پیش از اسلام انجام می‌شده. ازجمله می‌توان به نظام مالیاتی زمین‌ها اشاره کرد که مالیات‌ها بر مبنای این می‌کردند. درواقع اعضا مسلمان، از طریق بیان یک نظام دقیق و کامل از سازمان‌های به ارث بردن و برای تعیین مصالح زمین‌ها به کار برده. روشن مصالح از روزگار انسان‌زیستی روی مکان‌های کرایه‌گذاری، مصالح، اصول و قواعد خاصی که مالیات‌ها بر مبنای آن، مصالح زمین‌ها را تعیین و در «مصالح‌نامه» ثبت و ضبط می‌کردند.

مالیات اراضی در روش‌های جدید بر مبنای مصالح و مطالعه مصالح مصالح‌نامه‌های دیوان مشد.

به عهده بخش ۹ کنکت جالب در این پاره از این است که خليه دوم، عصر بخش خاطر، خانه‌های مرود مالیات اراضی (خراج) بلکه در مورد جزیی نیز که حکم کلی آن در قرن‌های عثمانی کرد، انشیراه در هر زمین‌های اولیه خیابان و عظمت و مقا و هزاره و وابسته به کتاب و مال‌داشتن خدمت و تفکیک اعمال دیوان را مسلم داشت و هر که را سق عمر از بیست کمتر و از پنجاه زیان‌بود دخالت احتمالی و هر سال اداده‌ای که به سه فصل لازم می‌گردید و عمومی از خطاب کرون فتح برای مردم، بدون ضریب مقدار فیض و شریح آن را عنا و ضایع نسخته‌اند.

حتی وازخ خراج نیز از طریق زبان پهلوی به ادیپدی عرب راه یافته، به همین دلیل، برخی اقدام

1. دندن، مالیات سرانه. ص. ۱۶۰–۱۶۹.
2. فیضی، تاریخ، ص. ۱۰۳–۱۰۴.
3. موسی، خلافت، مرکز تحقیج مالیات سرانه. ص. ۳۰.
4. حسنی، بر اساس وصف الحضره. تاریخ وصادرات. ج. ۳ ص. ۳۴۱.
عمر در تبعیض از مقرراتی که سال‌ها پیش داشت. برای بروز و سواد را جای داده است. چنان‌چه ماوری، این کار عمر را پروری از راک و کسانی پس قبالت می‌داد که بردای
نخستین بام سوارا مساحی و پر آن خراج وضع کرد. ۱

نکته دیگر اینکه، مساحان ایرانی مجدداً می‌گویند کار مساحی ارضاً را به روش مصوب و
مطابق «مساحات نامه» انجام می‌دادند تا آنجا که در برخی مسئولیت‌ها می‌آید، عده‌ای از این
مساحان تا قرن سوم هجری بر آین زرتشتی بارا بودند. ۲

از برخی گزارش‌ها بدست می‌آید که اراضی ایران، بیش از فناخ اسلامی مساحی شده بود و
ممالک آنها در دفاتر خاصی ثبت و ضبط بود و در دوره اسلامی نیز حقوق دولتی را بر مبنای آن
وصول می‌کردند. ۳ این دفترها را که در سیستم نسبت به مساحی بود، «مسی» یا نامیندگان و خراج را
براساس آن اخذ می‌کردند. ۴

بدین ترتیب روحانی‌های مسی ایرانی، نظام مالیاتی ایران بیش از اسلام تا چهاردهم‌در سازمان
مالی مسلمانان و سامان‌دهی اوضاع مالیاتی و وصول حقوق دولتی مؤثر بوده‌اند و از این راه چه خدماتی
به اعتراف مسلمان و بدون تجربه در حوزه مالیاتی‌های ارخی (خراج) و سرناه (جزیه – گزیت) کرده‌اند.

نتیجه

از اینکه گذشت، به‌دست می‌آید که نظام مالی دولت خلافاً، نظام مالی حقوقی و به‌دوه است و
به‌رغم ادعای برخی، تنها ساده تعیین برخی از نوین‌های خاصی برخوردار است که صرفاً در
چارچوب مقررات و احکام قانونی و حقوقی اسلامی قابل بررسی است و البته نمی‌توان این نظام
مالی را با هر نظام مالی دیگر خصوصاً با نظام‌های مالیاتی روستارزان پیش از اسلام در ایران و روم
مقايسه کرد.

در این نظام جامع، جمه شرایط و احوال مجد مشترک‌قرار گرفته‌اند و بر پایه مبنا عدل و قسط
به‌گونه‌ای تنها که در حوزه مالیات‌ها به مؤسسان سرمایه و در نه حقوق دولت و مستقیم
نادیده گرفته شود. چنان که در این جریان هم وضعیت مالی مؤسسان این کتاب منظور است و صرفاً از
مدار قانون به حمل سلاح آن در سطح زمین و البته مناسب با شرایط و اوضاع و احوال مختلف
روز جامعه اخذ می‌شود. در عین حال مسلمانان به همگام فتح سرزمین‌های جدید خصوصاً مناطقی

۱. ماوری، اخلاق‌السلطنه، ص ۱۵۴.
۲. فهم، تاریخ، ص ۱۰۶.
۳. دوره‌نامه.
۴. دوره‌نامه، منابع علوم، ص ۷۲.
نقد ایرانیان در تشکیلات مالی و دولتی دولت خلاف

چون ایران، نظام مالی سابق را انجا که با اصول کلی اسلامی منافعی داشته و حقوق فاتحان را تأمین می‌کرد، پذیرفتند و در راه تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی خود، از مآموران و مستوفیان محیط و نیز دهقانان ایرانی کمک گرفتند. بنظر می‌رسد درخصوص خرابی و جذاب به لحاظ کمیک، از نظام و مأموران ایرانی بهره‌برداری در جریان دیوان سالاری هم نظام سابق تا اواخر قرن نخست به همان زبان فارسی ادامه پیدا کردند. اگر دیوان‌ها بر عهده ایرانیان بود و هرایانین طرح ترجهم آن بود.

زبان فارسی را پیشنهاد و اجرا کردند. نظام مالی اسلامی علوی و بر اساسیپیام‌پذیر همواره قابلیت انقباض با شرایط اقتصادی روز جمجمه را دارد. علاوه بر این، معلوم شد که ایرانیان و نظام مالیاتی ایران پیش از اسلام در سه حوزه نظام دیوانی، مأموران و مستوفیان، و نظام اخاذ مالیات‌ها خدماتی قابل به فاححان مسلمان سرزمین‌های شرقی کرده‌اند.

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم.

۲. ابن ابراهیم، کامل شرح کتاب الفهرس، بی‌پروت، دانشکده دانشگاه تهران، ۱۴۰۷ ق.

۳. ابن خلدون، سلسلة، تصویب مولانا، سبکه‌بی‌پروت، دانشکده الفهرس، ۱۴۰۸ ق.

۴. ابن سعد، محمد، تاریخ الفهرس، بی‌پروت، دانشکده الفهرس، ۱۴۰۸ ق.

۵. ابن الحکم، محمد، فتح مشروط، ترجمه پرویز سعیدی، بی‌پروت، دانشکده الفهرس، ۱۴۰۸ ق.

۶. ابوخسی، قاسم بن سلام، تاریخ الفهرس، ترجمه محمد حسینی، بی‌پروت، دانشکده الفهرس، ۱۴۰۸ ق.

۷. ابوخسی، قاسم بن سلام، تاریخ الفهرس، ترجمه محمد حسینی، بی‌پروت، دانشکده الفهرس، ۱۴۰۸ ق.

۸. ابن الجوزی، ابوالحسن بن علی‌محمد، تاریخ الفهرس، ترجمه محمد حسینی، بی‌پروت، دانشکده الفهرس، ۱۴۰۸ ق.

۹. برونو، فرانسوی، تاریخ الفهرس، ترجمه محمد حسینی، بی‌پروت، دانشکده الفهرس، ۱۴۰۸ ق.

۱۰. ابن الجوزی، ابوالحسن بن علی‌محمد، تاریخ الفهرس، ترجمه محمد حسینی، بی‌پروت، دانشکده الفهرس، ۱۴۰۸ ق.

۱۱. جعفری، محمد بن علی‌محمد، تاریخ الفهرس، ترجمه محمد حسینی، بی‌پروت، دانشکده الفهرس، ۱۴۰۸ ق.

۱۲. حرامی، پیام‌الله بن حسن، تاریخ الفهرس، ترجمه محمد حسینی، بی‌پروت، دانشکده الفهرس، ۱۴۰۸ ق.
فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، سال ۳، شماره ۱۰، ۵

۱۳. حمیدالله، محمد، نامه‌ها و پیام‌های سیاسی حضرت محمد (ص) و استاد صدر اسلام، ترجمه سید محمد حسینی، تهران، سروش، ۱۳۷۴.

۱۴. خاورزمی، ابو عبدالله محمد بن احمد، مفاتیح العلم، ترجمه حسین خطیب‌جمال، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۲ و تحقيق جواد فخرالدین، بروت، دارالمناهل، ۱۴۱۷ ق.

۱۵. دنیا، دالل، مالیات سرانه، ترجمه محمود علی، تهران، خاورزمی، ۱۳۵۸.

۱۶. رس، ضیاءالدین، خرائط و نقشه‌های مالی دولت‌های اسلامی، ترجمه فتحعلی‌کبیری، اصفهان، دانشگاه اصفهان، ۱۳۷۳.

۱۷. زیدان، حسینی، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جوادی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۷۳.

۱۸. سپهری، محمد، علم و تمدن در عصر امپراتوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علمی، تحقیقات و تخلیفات، تهران، ۱۳۷۷.

۱۹. طبری، محمد بن جعفر، تاریخ الرسل و الملوک، بروت، دارالگوین، ۱۳۸۸ ق.

۲۰. طوسی، محمد بن حسن، تذکر ایام، تهران، بی‌بی، ۱۳۴۶ ق.

۲۱. فریاری، رجب‌الله، تاریخ ایران از اسلام تا معاصره، ترجمه حسن ایروش، تهران، امیرالکبیر، ۱۳۸۳ ق.

۲۲. فرآیند، ابوعلی محمد بن حسن، احکام السلطنه، تصحیح محمود حسین، بروت، دارالفنکر، ۱۴۱۴ ق.

۲۳. قمی، حسن، تاریخ تمدن، تصحیح نهضت‌الدین، تهران، توس، ۱۳۸۱ ق.

۲۴. ماوردی، ابوالحسن، تاریخ از میانه اسلام تا نهضت‌الدین، دانشگاه ملی، بروت، دارالگوین، علمی، ۱۳۸۱ ق.

۲۵. حیری، ابوالقاسم، تاریخ المثنی بین حسن، المختصر التالع، تهران، بی‌بی، ۱۴۱۳ ق.

۲۶. موحد، محمدعلی، مقدمه بر ترجمه ملایی سراوی، دالیل دنیا، تهران، خاورزمی، ۱۳۵۸.

۲۷. حسین بن آدم، کتاب الخراج، تصحیح و شرح احمد محمد شاکری، بروت، دارالمعروف، ۱۳۸۷ بی.تاریخ قاجار، محمد، محمد، ترجمه محمدبزرگ آیت الله، تهران، علمی و فرهنگی، چ جهان، ۱۳۸۱.

۲۸. حسینی، محمد، تاریخ المثنی، بروت، دارادری، ۱۳۸۱ ق.

۲۹. بزاسبان، حسن، تاریخ المثنی، بروت، دارادری، ۱۳۸۱ ق.