**«Сафавидская административная система в царствах Восточной Грузии»**

***Хабелова М. Л.***

*Аспирант кафедры Ближнего и Среднего Востока,*

*Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,*

*Институт стран Азии и Африки, Москва, Россия*

*E–mail:* [mkhabelova@gmail.com](mailto:mkhabelova@gmail.com)

Ирано-грузинские взаимоотношения насчитывают многовековую историю, уходящую корнями в древность. Иранское присутствие помогло сформировать политические институты, изменило социальную структуру, а также обогатило грузинскую литературу и культуру. Одна из наиболее важных глав в истории изучения двусторонних отношений связана с приходом к власти династии Сафавидов (1501-1722), которая заявила свои права на Восточную Грузию, имевшую стратегическое значение для утверждения позиций на Южном Кавказе. Проводя активную экспансионистскую политику, сафавидские шахи установили господство над грузинскими землями.

Грузино-персидские исторические документы динамично описывают политические, социальные и религиозные процессы, происходившие в Восточной Грузии в XVI-XVIII вв. В исследовании были применены сравнительно-исторический и проблемно-хронологический методы. Изучение грузино-персидских исторических документов указанного периода приводит к тщательному погружение в многогранную историю ирано-грузинских взаимоотношений. Фирманы сафавидских правителей содержат информацию о социальных, административных и государственных институтах, положении населения и шиитской общине.

Подчинение царя Картли Симона I (1556-1601 гг.) Ирану отразилось и на работе царского дивана XVI в. С 80-х годов началось насаждение кызылбашских порядков в Картли, ярким примером чего стало появление грузино-персидских фирманов. Так, мы узнаем полное мусульманское имя Симона I — это Абул Мансур Султан Махмуд-хан мирза, он представлялся не как царь Картли, а как мирза [Путуридзе, 1955, с. 38.]. Изучение печатей на персидских и грузинских текстах дипломатических памятников позволило выявить важных должностных лиц канцелярии, участвовавших в выдаче грузино-персидских документов, а также в их рассмотрении и утверждении.

После полной интеграции Восточной Грузии в административную систему Сафавидской империи при Аббасе I (1588-1629 гг.), назначаемые шахским двором вали [[1]](#footnote-2), оставались представителями царской династии Багратиони, однако необходимым условием для них стало совершение акта ренегатства. Ежегодно вали отправлял к шахскому двору подношение — бархане,которое включало невольников и невольниц, вина, ястребов-перепелятников [Бердзенишвили, 1973, с. 252-254].

Каждое мероприятие, проводимое вали Рустамом (царь Картли 1633-1658 гг.; и Кахети 1648-1656 гг.) в государственном управлении Восточной Грузии, находилось под постоянным контролем шаха Ирана. С этой целью шахское правительство ввело также следующие должности при царском дворе Картли: визиря (советника), мустоуфи (главного управляющего финансовыми и бухгалтерскими делами) и мунши (писаря). Все три эти должности образовывали надзорный аппарат при царском дворе Картли [Жоржолиани, 1987, с. 49]. Особое место в канцелярском производстве отводилась мустоуфи, в обязательство которого входило регистрация документа в реестре (дафатир*)* и недопущение каких-либо изменений в тексте.

Острые политические отношения между грузинами и сафавидами привели к появлению таких терминов, как: тиул, тиулдар, союргал, райят-крестьяне, платившие мал-у джихат (подать, уплачиваемая деньгами и натурой). Эти условия были чуждыми и неприемлемыми для грузинской системы землевладения. Согласно иранской традиции, с тиульных земель тиулдары могли собирать ренту-дань, а не право распоряжаться землей, живущими на ней людьми и оросительной сетью [Петрушевский, 1949, с. 184-221].

Такое терминологическое несоответствие грузинским феодальным институтам объясняется невозможностью передать на персидском языке особенности грузинских земельных отношений, тем, что отсутствие понятия «поместье» в персидском языке и сознании привело к появлению вышеупомянутых технических терминов. [Габашвили, 1958, с. 276-277]. Известно, что сафавидские шахи закрепляли мульки за тавадами и распоряжались вакфами, — так: Сафи I (1629-1642 гг.) в 1635 г. заново закрепил за Гиви, сыном Гурама, мульки, принадлежащие его отцу; а в 1642 г. дал согласие на передачу Светицховели земли вакфа в Картли и Кахети [Тодуа, 1995, с. 33-41].

Во времена Рустам-хана христианство в Картли официально не запрещалось и не преследовалось. Однако само его обращение в ислам, наряду с другими факторами, подтолкнул владетелей и определенную часть высших слоев тбилисского населения последовать за царем [Куция, 2001, c. 373.]. Таким образом, как мы видим, с 30-х годов XVII в. меняется конфессиональный облик Тбилиси — увеличивается шиитское население. Результатом религиозной политики стал перевод Горгиджанидзе (1626-1696) «книги мусульманских законов — Джами Аббаси» Баха ад-Дина Мухаммада Амили. Благодаря изложению на персидском языке, текст был доступен широким слоям населения, став своего рода справочником для праведного мусульманина. Перевод Горгиджанидзе предназначался для нового мусульманского грузинского общества.

Труды придворных персидских историографов обстоятельно рассматривают военные кампании сафавидских шахов, направленные против царств Картли и Кахети; их связи с грузинской царской семьей и тавадами; а также административно-политический статус грузинских царств. Среди них: «Тарих-и аламара-йи аббаси» Искандер-бека Туркемана (1560/61-1634), по прозвищу Мунши, крупнейшего представителя придворной историографии династии Сафавидов; «Афдал ат-таварих» Фазли Хузани, находящегося на службе у Пейкар-хана (1616-1625 гг.); «Тазкират аль-мулюк» («Памятная записка для царей») — историческое произведение Мирзы Мухаммада Сами’а, составленное в 1725 г.

Важными источниками выступают — «История» Парсадана Горгиджанидзе — даруги Исфахана, который был очевидцем переломных моментов в истории династии Сафавидов; Бери Эгнаташвили, азнаура по происхождению и одного из составителей труда «Ахали Картлис Цховреба», описывающего историю Грузии XIV-XVIII вв.; Жизнь царей» моларетухуцеси (главного казначея) Картлийского царства — Сехнии Чхеидзе (1670-1745); Вахушти Багратиони (1696-1757) — историка и географа, сына царя Вахтанга V.

Представленные сведения ранее не подвергались анализу и не рассматривались в контексте организации бюрократического аппарата в грузинских царствах Картли и Кахети. Благодаря комплексному анализу источников удалось воссоздать процесс и трансформацию внутреннего устройства вилайета.

**Источники и литература**

1. Бердзенишвили Н. Вопросы истории Грузии VI. Тбилиси, 1973. (ბერძენიშვილი ნ. საქართველოს ისტორიის კითხვები VI. თბილისი, 1973).
2. Габашвили В. Феодальный строй Грузии XVI-XVIII веков. Тбилиси, 1958. (ქართული ფეოდალური წყობილება XVI-XVII საუკუნეებში. თბილისი, 1958).
3. Жоржолиани Г. Грузия в 30-50 гг. XVII в. (Картли-Кахети). Тбилиси, 1987 г. (გ. ჟორჟოლიანი. საქართველო XVII საუკუნის 30-50-იან წლებში (ქართლ-კახეთი). თბილისი, 1987).
4. Куция К. Религиозный аспект отношений между Сафавидским Ираном и Восточной Грузией. Тбилиси, 2001. (კუცია კ. სეფიანთა ირანისა და აღმოსავლეთ საქართველოს ურთიერთობის რელიგიური ასპექტი. თბილისი, 2001).
5. Петрушевский И. Очерки по истории феодальных отношений в Армении и Азервайджане в XVI - начале XIX вв. Ленинград, 1949.
6. Путуридзе В. Грузино-персидские исторические документы. Тбилиси, 1955. (ფუთურიძე ვლ. ქართულ-სპარსული ისტორიული საბუთი. თბილისი, 1955).

1. Вали (араб.) — Правитель одного из четырех периферийных вилайетов Ирана (Арабистана, Луристана, Грузии и Курдистана). Вали принадлежал к роду владетелей данного вилайета и пользовался автономией. Вали Грузии получал жалованье из Ирана в форме взимаемых там налогов. Этим подразумевалось, что вали — чиновник Ирана. В персидских источниках вали Картли именовали «Вали-и Горджестан Картил», а вали Кахети «Вали-и Горджестан Кахит». [↑](#footnote-ref-2)