آثار تاریخی شهرستان گرمسار

 از آثار به جای مانده از دوره‌های گذشته در شهرستان گرمسار (خوار) تپه‌هایی است که در سطح منطقه به صورت پراکنده به چشم می‌خورد. این تپه‌ها نمایانگر وجود تمدن و شهرهای بنا شده در دوره‌های باستان است که دارای قدمت چند هزار ساله می‌باشند و به سبب موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر تهاجم و لشگر کشی‌های اقوام مختلف، این آبادی‌ها ویران شده و بقایای آن‌ها به صورت تپه‌های خاکی نمایان است.

مهم‌ترین تپه‌های شهرستان گرمسار عبارتند از: تپه‌های غول آباد- ملک آباد- محمود آباد اُصانلو به نام (جیران تپه)- سعد آباد- دز ماران (دژ ماران)- تپه رشمه- تپه امام‌زاده ذوالفقار که به علت حفاری‌ها و اشیاء به دست آمده از آن و وجود بقعه امام‌زاده ذوالفقار از معروفیت ویژه‌ای بر خاردار است- تپه یاتری- تپه آرادان (اردوان)- کهن تل (کهن دژ) در کنار قریه چشمه ملک محل سکونت گروهی از طایفه الیکائی است. گذشته از این‌ها تعدادی تپه‌های کوچک و بزرگ نیز در زمین‌های مزروعی روستاهای این شهرستان پراکنده بودند که اهالی در جهت توسعه زمین‌های زیر کشت و استفاده از خاک بکر آن به وسیله تراکتور و ماشین‌های تسطیح زمین این تپه‌ها را هموار کرده‌اند.

بر فراز بعضی از این تپه‌ها مانند تپه یاتری و آرادان (اردوان) بناهایی احداث نموده‌اند و آثار این تجدید بنا که زمانی محل سکونت افراد بوده در حال حاضر به صورت ساختمان‌های نیمه ویران خود نمایی می‌کنند. در مدخل پاره‌ای از این تپه‌ها مانند غول آباد غیرهای بزرگ وجود دارد که تا کنون کسی به انتهای آن نرفته و افسانه‌های مختلف درباره طلسم و جادو در این غیرها بین مردم این منطقه شایع است که عاری از حقیقت می‌باشد.

قلعه ایوان­کی یا سر دره خوار

 قلعه‌هایی که اشکانیان در سر حد غربی متصرفات خود یعنی در طرف ری داشتند و حدود آن‌ها را حفظ می‌نمود، اول ایوان کی (ایوان­کی) بود و آن را (شاراکس) می‌گفتند و شاراکس قلعه‌ای را گویند که دیوار آن را با چوب چپر ساخته باشند. بعد قشلاق و بعد (اردهان) که محرف اردوان می‌باشد. بعد لاسجرد که معرف لاسگرد است و لاس گرد مخفف بلاس گرد می­باشد. یعنی قلعه بلاس یا بلاش و شاید آن تل‌های مصنوعی که در جلگه خوار دیده می‌شود نیز آثار قلعه‌های اشکانیان باشد. می‌گویند قلعه ایرج ورامین را هم اشکانیان ساخته‌اند و این حرف چندان بعید به نظر نمی‌آید و موید نوشته بعضی از مورخان می­باشند یک نفر از پادشاهان اشکانی ایرج نام داشته است. این قلعه با عظمت و استحکام جز در گوشه‌ای که آثار آبادی دارد باقی اماکن آن خالی از بناست. معلوم می‌شود که اردوی حصین بوده و اکثر ابنیه اشکانیان همین طور بوده است. یکی از مورخان می‌نویسد اسکندر و سلسیوس در مملکت پارت چند شهر که به منزله چند قلعه بود ساخته و یونانی‌ها را در آن قلعه‌ها اسکان داده از جمله هکاتم پیلس (صد دروازه) است که نزدیک دامغان حالیه بوده و هراکلی و آپامه و ارودسپره.

 به هر حال قلعه سر دره خوار یا ایوان­کی هنوز هم قلعه بلند و محکمی است که بر بالای تپه‌ای سر بر آسمان می ساید و مرور زمان هم نتوانسته است به این بنای مرتفع آسیبی برساند. در قسمت فوقانی دیوار قلعه روزنه‌هایی برای نگاهبانی و تیراندازی دیده می‌شود.

 در دنباله روایت آریان درباره فرار داریوش سوم (دارا) آخرین پادشاه هخامنشی از مقابل اسکندر مقدونی دربند خزر (دروازه کاسپین) تنگی است که (ماد) را از (پارت) جدا می‌کرد. اینجا دیواری ساخته و دروازه‌ای بنا کرده بودند. دروازه مذکور از آهن بوده و مستحفظینی داشته که این محل را حالا با سردره خوار تطبیق می‌کنند. محمد حسن خان صنیع‌الدوله در قرن سیزدهم هجری در کتاب مطلع الشمس می‌نویسد:

 «در دهنه سردره یک کاروانسرای سنگی و یک قراولخانه کوچک و چهار بنای قدیمی مخروبه بود که می­گویند از بناهای سلطان سنجر است.»

 استرابون (کتاب 11 فصل 9 بند 2) می‌نویسد: بعد از آن که اشکانیان مسلط شدند به تجدید بعضی از ابنیه پرداخته و در نقاط مختلف متصرفات خود قلعه‌هایی احداث نمودند. قلعه‌هایی که اشکانیان در سرحدهای غربی متصرفات خود یعنی در طرف ری داشتند و حدود آن‌ها را حفظ می‌کرد عبارت بودند:

 اول قلعه ایوان کیف (ایوان­کی) که آن را شاراکس می‌گفتند و شاراکس قلعه­ای را گویند که دیوار آن را با چوب و چپر ساخته باشند.

 صنیع‌الدوله می‌نویسد:

 «روز سه شنبه هشتم جمادی‌الثانی (سال 1297 هجری قمری) 17 لوئل ئیل یک ساعت به دسته مانده1 به طرف ایوان­کی روانه شده و شش ساعت از دسته گذشته وارد در خانه کربلایی حسین نام منزل نمودیم. ایوان­کی دهی است معتبر 250 خانوار رعیت دارد که بومی همین جا هستند. قلعه معتبری دارد خیلی قدیمی است 5 برج دارد که یکی از برج‌ها آجری و دروازه قلعه است. خارج قلعه خانه و دکاکین و آبادی از چهار سمت دارد. سه یخچال و دو حمام دارد. روز چهارشنبه شانزدهم صبح طلوع آفتاب از ایوان­کی به سمت ورامین برای سرکشی شوران شوش آباد خالصه، که تیول امین السلطان است، حرکت نموده وقت بیرون آمدن از آبادی ایوان­کی از خرابه‌های قدیم ایوان­کی عبور نموده یک اثر عظیم قدیمی دیده شد که بنای آن را با سنگ و گل خیلی محکم نموده‌اند. گفتند ایوانی بوده است که در زمان سلطان السلاطین عظیم‌الشأن کیان ساخته شده. این قریه را به همین واسطه ایوان­کیان نامیده‌اند. حالا از کثرت استعمال، ایوان­کی می‌گویند و بعضی «ایوانک» هم می‌گویند.»

1. در سال‌های گذشته ساعت‌ها را (ایرانی کوک) تنظیم می‌کردند و ساعت 12 را دسته می‌گفتند.

قلعه ده نمک (قصر الملح)

 در حرکت از شرق به سمت غرب قدری از عبدل آباد (عبدالله آباد) گذشته در حوالی کاله های (پرتگاه‌ها) عمیق برجی گلی و قراولخانه­ای دیده می شود1.

 صنیع‌الدوله در سفرنامه مراجعت ناصرالدین قاجار از خراسان می‌نویسد:

 «پس از طی مسافتی به روستای ده نمک می‌رسیم که در کتب قدیم به نام قریه الملح از آن یاد شده و عرب‌ها آن را قصر الملح نیز خوانده‌اند. ده نمک قلعه مدوّری دارد تقریباً به ارتفاع بیست ذرع دیوار آن گبری و مدخل قلعه رو به مشرق و خندق و پل داشته است. آب ده نمک از رودخانه است و سر چشمه آن واقع در لزوزه خاک فیروزکوه از کوهی در طرف شمال موسوم به رُهمه می­باشد. از سرچشمه سه فرسخ است. در خارج قلعه ده و در این سنوات بعضی­ها خانه ساخته و در آن‌ها مسکن گرفته­اند.»

1. این محل به نام «مُوکُشُن» (یعنی می‌کشند) نامیده می­شود که قبل از دوره پهلوی منطقه­ای ناامن بوده و کمین گاه دزدان صحرایی به شمار می‌رفته است.

قلعه سردار (قلعه کهر شاهی)

 قلعه سردار بین رشته کوه سفید آب و ملک صدرا واقع است و در زمان قاجاریه به وسیله نایب حسین کاشی ساخته شده و به مرور به نام «قلعه کر شاهی» یا گهر شاهی معروف گردیده است. این ردیف دارای دو ردیف دیوار بلند است که بین آن‌ها گودالی بزرگ تعبیه شده است. ساختمان از گل و خشت می­باشد و بر روی مظهر یک قنات بنا گردیده تا در صورت محاصره شدن ساکنان آن جا با کمبود آب مواجه نشوند.

دیگر قلعه های شهرستان گرمسار به شرح زیرند:

1. قلعه های ریکان که آثار قلعه ها و برج های عظیم آن ها هنوز در قصبه ریکان پا برجاست.
2. قلعه های کهک که آثار دو قلعه مربوط به زمان متأخر و قلعه خرابه ای موسوم به زرین قلعه مربوط به دوره قاجاریه موجود است.
3. قلعه فسکان که خرابه های قلعه قدیمی دارد.
4. قلعه رشمه مه در دهی موسوم به همین نام واقع بوده و خرابه های آن قلعه موجود است. لازم به توضیح است که پیتر ودولاواله جهانگرد ایتالیایی در سفر خود از اصفهان به مازندران در دوره صفویه چند روزی را در این ده و قلعه به سر برده است.
5. قلعه حصارک که آثار خرابه های آن موجود است.
6. قلعه محله باغ که پیتر ودولاواله جهانگرد ایتالیایی در زمان شاه عباس صفوی در سال 1617 میلادی (1025 هجری) یک شب در آن جا به سر برده است.
7. قلعه محمّد آباد که قبلاً خسرو آباد بوده و اکنون خرابه­های آن با دیوارهای زخیم موجود است.
8. قلعه های ناسار (نوحصار) یا (نه حصار) که خرابه های آن موجود است.
9. قلعه حسین آباد کردها که خرابه­های آن موجود است.
10. قلعه پنج تم که خرابه­های آن موجود است.
11. قلعه مگس تپه که دو تپه قدیمی دارد و خرابه­های آن موجود است.
12. قلعه بن هِلم در بُن کوه که در دهنه رودخانة حبله رود در پای کوه بنا شده و خرابه­های آن موجود است.
13. قره تپه که در 6 کیلومتری جنوب غربی گرمسار قرار دارد که زمانی قبرستان بوده­است.
14. قلعه یاتری که خرابه­های آن موجود است و طبق نوشتة صنیع­الدوله در زمان ناصر­الدین شاه عمارت مدور دو مرتبه زیبایی به همت امین السلطان حاکم خوار بر روی این تپه بنا شده است.
15. قلعه پاده مشهور به کفشگران که خرابه­های آن در قصبه پاده شهرستان گرمسار موجود است.
16. قلعه کند که در فاصله 13 کیلومتری شمال شرقی گرمسار واقع است و از ساخته های حاجی محمّد قلی خان آصف­الدوله می­باشد و به نام «کندقلی خان» شهرت یافته است.
17. قلعه زور آباد واقع در 9 کیلومتری شمال ایوانکی در مسیر جاده ایوانکی به آبسرد.
18. قلعه رباط ماری واقع در 3.5 کیلومتری جنوب ایوانکی.