نگاهی بر تحولات زئوپلیکی مرزهای شمالی ایران

چکیده
مجموع مرزهای جمهوری اسلامی ایران 8755 کیلومتر مربع است که شامل 2700 کیلومتر مرز دریایی و 1893 کیلومتر مرز رودخانه، ای و 162 کیلومتر مرز خشکی می باشد. از مجموع رودخانه های مرزی 3 رودخانه مرزی در شمال کشور قرار دارند.
مرزهای شمالی ایران، اعم از مرزهای خشکی و رودخانه ای و نیز مرزهای دریایی خزر، طی یک رشته رویادهای در دوره روسیه تاریک و اتحاد جماهیر شوروی استقرار یافته اند.
مرزهای ایران همراه با تحولات بین المللی در دو سده نزدهم و بیستم میلادی و با کاهش قدرت سپهه ها بیوزه در دوره قاجار، روندی انقضیایی داشته و باعث جدا شدن بخش هایی از کشور شد.
هم‌مان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایران با شماری از جمهوری های تازه ایجاد شده همسایه شد و ادعا ای ارضی و مرزی تازه ای شکل گرفت. ایران از سوی شمال با کشورهای ترکمنستان، ارمنستان و جمهوری

Email: ima.rezaee87@yahoo.com
Email: keshvar.doost@iaurasht.ac.ir
فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی، سال سیصد و پنجم، تابستان ۱۳۹۲

آذربایجان هم‌مرزگردد و خط مرزی ایران و جمهوری های شوروی سابق که قسمتی از آن را مرز آی دریای کاسپین و مرزهای رودخانه‌ای تشکیل می‌دهند، جمعاً در حدود ۲۴۴ کیلومتر است.

پژوهش حاضر به روش تحلیلی - توصیفی صورت گرفته و برآن است تا با استفاده از داده های هم‌جوار نقشه، جدول و آمار به شناسایی تحولات زئونلیکی مرزهای شمالی ایران پرداخته و با روش‌های علمی و نگرشی بانگرهای این دگرگونی‌ها را مورد بررسی قرار دهد. سعی بر آن است تا به این پرسش که روند تغییرات مرزهای شمالی کشورمان چه بوده است، پاسخ دهد.

کلید واژه‌ها: مرز، خزر، روسیه، قاجار، جمهوری‌های تازه استقلال یافته، تحولات زئونلیکی.

مقدمه

آخرين حد قلمرو زميني، هوليو و زيزميي هر كشور را مرز آن كشور مي‌يابد. كشور ايران بيش از ۲۰۰۰ کيلومتر با كشورهای پاکستان، افغانستان، تركمنستان، جمهوري اذربایجان، ارمنستان، تركيه و عراق مرز خشکي مشترک دارد. اگر كناره‌هاي خليج پارس، دريای عمان و كاسپين را به آن بیفزايم، طول مرزهای ايران به حدود ۸۷۵ کيلومتر می‌رسد. کوتاهترین مرزهای ایران، مرز ايران و ارمنستان است. ايران از سوی شمال با كشورهای تركمنستان، افغانستان و جمهوري اذربایجان هم مزر است و خط مرزی ايران و جمهوري های شوروی سابق که قسمتی از آن را مرز آی دریای کاسپین و مرزهای رودخانه‌ای تشکیل می‌دهند، جمعاً در حدود ۲۴۴ کیلومتر است.

مواد و روش‌ها

روش اصلی این پژوهش، تحلیلی - توصیفی و بنا به سیر شست مدلالوزی آن برای اطلاعات کتابخانه ای است. در مراحل اجرای تحقیق، از روش قیاسی سود برده شده است. تحقیق موجود از ابتدا تا نتیجه گیری مراحل چهارگانه زیر را سه‌ری نمونه‌است:

1- شناسایی و گردآوری منابع کتابخانه ای شامل منابع تاریخی، جغرافیایی و...
2- مطالعه و کنکاش در منابع گردآوری شده و استخراج مطالب مورد نظر تحقیق از طریق فیش برداری
3- تدوین و جمع بندی اطلاعات جمع آوری شده
4- بررسی تجزیه و تحلیل اطلاعات نهایی گزارش پایانی و نتیجه گیری
نگاهی بر تحولات زئوپلتیکی مرزهای شمالی

محصوره تحقیق

در پروهش حاضر، سیر تحولات زئوپلتیکی مرزهای شمالی ایران و تغییرات مرزی این از زمان سلسله قاجار تا دوران جمهوری اسلامی مورد کنسان و بررسی قرار گرفته شده است و بررسی سیرزمین‌های مرزی این که با همسایگان شمالی اش داشته است و تا کنون مورد توجه شایسته ای قرار نگرفته است.

جایی که توجه های انسانی در پی رسیدن به اهداف جالب برانگیز خود بعنی خشکسالی ها و کارهای آن ها شستند، محل شروع اکثر منازعات زئوپلتیکی از جمله جنگ هاست. بسیاری از اختلافات وکشمکش های دیرین منشأ جغرافیایی دارد که ادعاهای ارضی متناول ترین آنهاست (زین العابدین، 1382). مرز و سیرزمین، اغلب عامل منازعه ها و فرضایش امتیاز در روابط بین خلیل بوده و در جغرافیایی تعریف مازی از یکدیگر جدای نمی شند بلکه با سرحددات یا نواحی مرزی از همن باز شناخته می شدند. امروزه خطوط مرزی ارزش حقوقی دارند و وضعیت خطوط مرزی در سوابق سازمان ملل مند، تغییراتی که بروز می یابند (حاافظ نیا، 1381، 300). اساس و منابع شکل مرزها و خط سیر آنها گوناگون است و در مجموع ناشی از توجه به امینتی، میراث تاریخی، موافقت نامه ها و درگیری های نظامی است؛ ولی در نهایت شکل هندسی مرزها زانیه تفکرات استراتژیک خواهید بود (عزیزی، 1380، 82). مرز (BOUNDARY) خط جدا کننده یک واحد از یکدیگر را گوید.

مرزهای سیاسی به منظور تحديد حدود سیرزمین‌های کشور ترسیم می شوند و در این حال تعیین کننده محدوده دقيق حاکمیت آن کشور نیز محسوب می شوند. مرزهای بین المللی در نوع سطحی هستند.

مفهوم مرز عمومی که از فضا تا سطح زمین و سپس به زیرزمین‌ها متداول یافته و حکومت‌ها را از هم جدا می کنند (میرحیدری، 1386، 7).

طول مرزهای کنونی ایران

درباره طول مرزهای کنونی و ثبت شده ایران هم‌سان سابقه ایران برآوردهای مختلفی شده است و اقوال متعددی وجود دارد. در واقع مساحت و محیط ایران یک دو نیاز به محاسبه جدیدی بر اساس پیشرفت ترین تکنیک‌های محاسباتی دارد. محاسبات انجام شده درباره محیط ایران که در واقع بینان گوناگون مرزهای ایران را به 704 کیلومتر و چشمگیری با هم دارند، برای مثل کتاب جغرافیای نظامی ایران طول مرزهای ایران 7 هزار و 550 کیلومتر و کتاب اقتصاد ایران آن را 7 هزار و 50 کیلومتر و کتاب شناسایی جغرافیای طبیعی ایران طول مرزها را 7 هزار و 731 کیلومتر پرآورد کرده است.

طول مرزهای شمالی ایران جمعاً به طول 2760 کیلومتر شامل:
فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی، سال سیسدهم، شماره ی 53، تابستان ۱۳۹۲

1- کرانه های ساحلی ایران از دهه‌های رودخانه آستارا تا خلیج حسینیه یا حسنقلی در دریای مازندران: ۶۵۷ کیلومتر
2- مرز خشکی با آذربایجان و ارمنستان: ۱۷۵ کیلومتر
3- مرز رودخانه ارس: ۴۷۵ کیلومتر، مرز رودخانه بالهارود: ۱۲۲ کیلومتر
4- مرز رودخانه آستارا: ۳۵ کیلومتر
5- مرز رودخانه اترک: ۱۹۵ کیلومتر
6- مرز رودخانه سومبار: ۴۶ کیلومتر، مرز رودخانه سومبار با ترکمنستان
7- مرز رودخانه تجن: ۱۷۵ کیلومتر، مرز رودخانه با ترکمنستان
8- مرز خشکی با ترکمنستان: ۷۹۸ کیلومتر
9- مرز مشترک خشکی با ارمنستان: ۴۴۹ کیلومتر
مرز مشترک خشکی و آبی با آذربایجان و نخجوان: ۱۱ کیلومتر
مرز مشترک خشکی و آبی با ترکمنستان: ۹۹۲ کیلومتر
مرز مشترک آبی با کشورهای جوزرخ، خزر: ۴۴۰ کیلومتر (جاسبي، ۱۳۸۱، ۲۶)

تحولات زئوتلیتیکی مرزهای ایران و روسیه تازی
روسیه زیرگ ترین واقعیت زئوتلیتیک حیاتی برابر ایران است و هدف کشورهای امسال ایران را برای همبسته به اشغال در نیاورانه است. ایران برای اولین بار هنگامی طعم قدرت روسیه را چشید که پنجره به فکر گسترش اقتدار روسیه در سمت دریای سیاه و قفقاز افتاد (نقول، ۱۳۷۳، ۱۵۹).
زندگی در مرزهای یک اکنونی بزرگ برای هر کشور کچکی مخاطره آمر است. روسیه می توانست با اتخاذ استراتژی‌های نظامی غالب در شمال ایران، به جای انضمام خاک این کشور، از روابطی با بریتانیا اجتناب
نگاهی بر تحولات زئوپلتیکی مرزهای شمالی

ورزد و بنوانده به آب هوای گرم دسترسی یابد. مرزهای ایران و روسیه یک نقطه توقف تصادفی در جریان پیشروی روسها در قرن نوزدهم است و میزان پایداری مرزها هنوز هم یکی از مسائل زئوپلتیکی دنیای امروز است.

مرزهای قفقاز

مرزهای قفقاز در اولی دوره قاجاریه، شامل مناطق آذربایجان، گرجستان ارمنستان و نخجوان بود. ولی طی دو جنگ معروف ایران و روس که به غلبه روس ها به ایرانی ها انجامید، دو قرارداد پی در بی بروز ایران تجمل شد که بر اساس آن سرزمینهای قفقازی از ایران جدا شدند. پس از اولین جنگ ایران و روس، قراردادی تحت عنوان عهدنامه گلستان در سال 1191 هـ/ 1873 میان دو کشور بسته شد. دو میلیون قرارداد پس از دوره دوم جنگهای ایران و روس در سال 1206 هـ/ 1889 م در ترمکنجی معقد شد. به موجب این دو قرارداد، بخش هنای و سفید از قفقاز شامل قلمرو جغرافیایی سه کشور مستقل کتیب این منطقه از ایران جدا شدند (حافظ نیا، 1311، 1381). 

عهدنامه گلستان

مناطق گرجستان، آذربایجان، ارمنستان و روسیه ای از جمهوری آذربایجان نام داده می‌شده (مجتهد زاده، 1381، 1382) و ولایات ساحلی دریای سیاه، باکو، دربن، شیراوان، قریبی و شکی، گنجه، موقان و قسمت علیای تالش به دولت ایران و اکثریت شد. به موجب این عهدنامه حق کشتی‌کارانی در دریای خزر از ایران سلب شد. این عهدنامه که در شرایط نامناسبی بر ایران تجمل شد، تکلف سرحددات دو دولت را به طور قطعی تعیین نکرد. پس از این عهدنامه که در شرایط نامناسبی بر ایران تجمل شد، تکلف سرحددات دو دولت را به طور قطعی تعیین نکرد. بود و می‌پایستم نماینده‌گان دو دولت در سرحددات اجماع کنند و مرزها را معین نمایند (شمیم، 1382، 1373). 

عهدنامه ترمکنجی

مناطق ایران، نخجوان، اردویاد (ترآباد، 1373، 1374) و بخشی از دشت مغان به روسیه واگذار شدند (شمیم، 1382).

کشتی‌های تجاری روسی اجازه‌ی عبور و مرور آزاد در دریای خزر و در امتداد سواحل آن داده شد. همچنین بر اساس مفاد فصل سوم و چهارم این معاهده علاوه بر واگذاری مالکیت اراضی مذکور به روسیه، خط سرحدی و مرزی ایران از محل کوه‌های دیگری در سرحد دولت عثمانی و سرچشمه رود فراوی سه‌می و نقطه نقیبی آن با ارس تا مصب رودخانه آستارا در ساحل غربی خزر تعیین شد.
فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی سال سی سدهم، شماره 42، تابستان 1392

فصل سوم: شاه ایران از طرف خود و اخلاق و وراث حوزات خانات ایران را که در دو طرف ارس واقع است و نیز خانات نخجوان و ایران را به ملکت وقیل به دوی روی وگذاری کند (نقشه شماره 1).

فصل چهارم: عهدنامه مربوط به خط سرحدی جدید بین ایران و روسیه عنوان کرده ایران و روسیه در منطقه آذربایجان است. در اجرای این فصل درباره تعیین خط مرزی یک سال پس از امضای معاهده هیأت مختلی از نمایندگان ایران و روسیه مامور این کار شدند و در آن هیأت مبزر مسعود مستوفی و مهندس بارتنی و مبزر احمدخان از ایران نماینده‌گی داشتند. روس ها در این نقطه مرزی تجاوز نمودند. رست ها و پست بالای خود را به داخل خاک ایران پیش آورندند. حتی اساسی سیاسی از نقاط مرزی را تغییر دادند. قصد داشتند پروتکل جدیدی را به ایران تحمیل کنند که دولت ایران رسمی از امضای آن خودداری کرد (شماره 1، 1383، 102).

مرزهای آسیای مرکزی و ترکمنستان

منطقه آسیای مرکزی در دوره فارسی به خاک ایران تعلق داشت ولی پس از جنگ های ایران و روس در قفقاز و تحلیل دو قاره‌گلستان و ترکمنچای، روس های در پرتو خواه های پر کبیر، مرتبا حوزه خود را برای دستیابی به آبیه گرم از طریق آسیای مرکزی کشور می دانند.

به دنبال یک سلسه حواض مرزی، روسها در 21 دسامبر 1881 م/22 محرم 1369 برای تعیین خطوط مرزی طرفین قاره‌زادی را با ایران امضا کردند. بر اساس این قاره‌زادی که بر قاره‌زادی آن دولتی معرف است منطقه جغرافیایی آسیای مرکزی به روسیه واگذار شد و مرزها و سرحدات ایران و روسیه در شرق دریای خزر تا قلعه بابادورمز در شرق، نطف آباد تعیین شد. در تکمیل مسیر خط مرزی، طی عهدنامه دیگری که در تاریخ 17 می 1892 م امضا شد، خط مرز از بابادورمز تا روسته تنجی مسیب تنه دوالفقار در مرز مشترک ایران و روسیه و افغانستان تعیین شد.

روستای فیروزه و اراضی اطراف روستای حصار و شیلیگان به روسیه واگذار شد.

روستای فیروزه در دره های بالا شمالی کوه های کوپت داغکه در حکم منطقه پیلاتی شهر عشق آباد به شمار می رود و در جنوب غربی این شهر واقع است. در عوض قلعه زمین ساحل راست روستای رستم مختلی قلعه قدیم عباس آباد و ده حصار در مرز ترکمنستان به ایران واگذار شد (جهانی، 1336، 26) (نقشه شماره 2).
مرزهای ایران و شوروی پس از انقلاب اکتبر 1917

تحولی که در مناسبت ایران و روسیه پیش آمد باعث شد عهدنامه مودت و دوستی بین ایران و روسیه در سال 1921 به امضای رسمی ایران مشاور مالک را برای گفتگو با مقامات شوروی به مسکو فرستاد و گفتگوهای آنها درسال 1921 (۷ اسفند ۱۳۲۹) به امضای توافق نامه ای انگیزش که امضاء مشاور مالک و چهارم وزیر امور خارجه شوروی را بر خود داشته و به عهدنامه مودت ایران و شوروی مشهور شد. امضاء این عهدنامه چند روزی پس از کودتای اسفند ۱۳۳۹ بود که به انجام می رسید (مهدی، ۱۳۷۷، ۴). عهدنامه دوستی پیش گفته در تاریخ ۲۳/۹/۱۳۳۰ به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید.

بر پایه فصل سوم عهدنامه مودت و دوستی دو طرف توافق نمودند که برای تعيین نوار مرموزی نتیجه «کمیسیون سرحدی ۱۸۸۱ را متین قرار داده و نیز دولت شوروی روسیه پذیرفت که از بهره برداری از جزایر عاشوراده و دیگر جزیره هایی که در کرانه های ولایت استرآباد ایران واقع است، چشم پوشی نموده. نبی قربه قیروزه را با زمین های نزدیک آن به ایران باز گرداند.

دولت ایران نیز شهر سرخس - معرفی به سرخس روس یا سرخس کهن - را به زمین های نزدیک آن و منتهی به روستای سرخس در تصرف روسیه بقی گذاشت. همچنین توافق شد که برای بهره برداری از روستاهای اطراف دیگر روستاها و آبهای مرزی و برای سامان دهی قطعی و نهایی بهره برداری از آبهای مرزی و هم مسائل مرزی و سرزمین مورد اختلاف، انجمنی (کمیسیونی) مربوط از نمایندگان دو طرف تشکیل شود.

در فصل دوازدهم شوروی از اداره کرد تاریکی مرزگان به دولت سابق نزارد چشم پوشی کرد (ابزار معاصر، ۱۳۸۶، ۴۴).

روگزار بهلولی دوم (۱۳۵۷-۱۳۲۹)

با به قدرت رسیدن رزم آرا، گشایشی کوتاه در روابط ایران و شوروی پیدا آمد. در راستای دستیابی به هدف‌های خویش، وی از در گفتگو با شوروی پرآمد و این کار به امضای توافقنامه بارگیری‌های سوئیسی و دو کشور در ۱۳ آبان ۱۳۲۹ و خاموشی تشخیص های مرزی انجامید. دولت ایران متعهد شد هیأتی را برای تعيین مرزهای دو کشور و تشکل و نشانگان کناری تعيین و اعضا نماید.

مجلس شورای ملی ایران، به تاریخ ۵/۱۳۳۳ قانون اجازه مبادله موافقت‌نامه حل مسائل مرزی و مالی بین دولتی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را که در آن بر حل مسائل مرزی و دعاوی مقابل مالی مربوط به جنگ جهانی دوم تأکید شده بود، به تصویب رسید.
موافقت‌نامه یاد شده به اعضا حمید سیاح و لاورینیف سفیران کبیر دو کشور رسوآمی بود (نقشه شماره ۳).

ماده ۱: در طرف برای کشیدن خط نازه مزرعی، در نواحی مغان، دیمان، بدی اولر، سرخس و همچنین در ناحیه ارکاز ته سنگرته (صغری ته) در امتداد خط مزرع تا دریای خزر به شرحی که در بند دوم آمده است، توافق نموده اند، و از این پس ادعای مزرعی نسبت به هم نخواهد داشت.

بر پایه این توافقات‌نامه ناحیه مزرعی که راست رود ارس در عباس آباد و روستای حصار با قطعه زمینان در خاک ایران و روستای فیروزه و زمین‌های پیرامون آن در خاک ایران شورای مقامی ساسک، ایران‌نشان و همچنین ایران‌نشان شدند.

ماده ۲: خط مرز در «ناحیه مارا فقفا» از پوندگاه مزرعه‌ها دوستی ایران، سوریه و ترکیه در پوندگاه رود «ارس» با رود «فره‌س سفلی» تا نقطه مباني مجرای ارس در شمال باختیاری آبادی «ناتو کنگ» ایران امتداد می‌یابد.

در تاریخ ۲۴ ارديبهشت ماه ۱۳۳۹ قازداده با ۴۴ ماده، یک بروکت و سه بروکت درباره «النظامات» مزرعی ایران و «شورای» در مسکو به اعضا رسید و سپس به تصویب مجلس‌های ایران درسید (جدول شماره ۱).

مجلس‌های شورای ملی و ستای ایران در ۱۴ ارديبهشت ۱۳۳۷، طی «ماده واحده» این فهرست انحراف‌هایی را که از خط مرزی موافقت‌نامه سال ۱۳۳۳ و استاد پیوست آن به توافق هیأت‌های ایران و سوریه رسیده بود، تائید کرد که ۱۲ مورد بود. برای این توافق در مجموع ۱۳۲ هکتار از زمین‌های ایران به سوریه و ۶۲ هکتار از زمین‌های سوریه به خاک ایران پیوست (ابار معاصر، ۱۳۸۶، ۲۲).

با قوت باید فضای تشنج زدایی (detent) در دهه ۱۹۶۰ میلادی، راه بر بهبود نسبی روابط ایران و شوریه هموار گردد و رفع اختلافات مالی و مرزی دو کشور از سر گرفته شد. در تاریخ ۱۳۵۸/۸/۷، قانونی فسخ فصول ۵ و ۶ عهدنامه مودت مایبین ایران و «روسیه» به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی رسید. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به استقلال رسیدن جمهوری های جداساند، ایران با ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان همسایه شد.

آذربایجان

مرزهای آذربایجان در جنوب با ایران، مرزهای طبیعی است که شامل رود ارس، کوه‌های تالش، روستاهای بلغارچای و آستاراچای است. طول مرزهای آذربایجان با ایران ۶۱۸ کیلومتر است (امیراحمدیان، ۱۳۸۲، ۱۳). رود ارس در مرز ایران و ترکیه از رودخانه‌های مرزی کشور آذربایجان است و از کوه‌های ارضورم سرچشمه می‌گیرد و با گذر از ایران و ارمنستان به دریای خزر می‌ریزد (واحیدی، ۱۳۸۲، ۵۴ و ۵۳).
نمایی بر تحولات شئوپلتیکی مرزهای شمالی

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان

(جمهوری تاجیکستان) از محل اتصال قراسوی سفلی و ارس و از محلی که به دارکستان و پادیمنشان می‌رسد، آغاز می‌شود و تا آبادی قرادانی که خط منصف رودخانه‌ای ارس است، امتداد می‌یابد. خط مذکور در امتداد خط القاع عبور ارس را تازه کنند آدامه‌ای پیدا می‌کند و پس از بیش از جبهه‌ی مغان در بیله سوار، رودخانه به‌هادی را قطع می‌کند؛ پس از رستای این روستا سرچشمه‌ی رود آدمی بازار که از شعبات آن است، از خط مرکزی های ارتفاعات تالش عبور می‌کند؛ آن‌گاه بستر و مسير رودخانه آتشارا را تا مصب آن در ساحل غربی خزر آدامه می‌دهد.

(حافظ نیا، ۱۳۷۹، ۳و ۳۰۸(نقش شماره ۴)).

به روابط نیز گفته می‌شود از ۲۰۰۰ کیلومتر طول رود ارس نزدیک به ۸۰۰ کیلومتر آن از مرزهای قرادانی ایران به‌فداگر و روسیه هم اکنون مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان است که طبق عهدنامه ترکمنچای نفت و ضبط گردیده است (تکمیل همایون، ۱۳۸۰، ۱۹۰).

ارمنستان

گرافیای ارمنستان: کشوری در جنوب باختی آسیا و قسمت جنوبی فقفاز، در جنوب گرجستان، باخت آذربایجان، شمال ایران و شرق ترکیه ارس، خط مرز آبی بین ایران و جمهوری ارمنستان در حد فاصل دو استان آذربایجان شرقی و سوئیک، محسوب و شناخته می‌شود. طول این خط در مابین مختلف بین ۲۵ تا ۴۱ کیلومتر در نوسان های مختلفی تبت شده است (نقشه شماره ۵).

ترکمنستان

۹۹۲ کیلومتر با ایران مرز مشترک دارد. کشوری که اندکی بزرگتر از ایالات کالیفرنیای آمریکا است. موضع رسید ترکمنستان نشان از آن دارد که مرزهای ایران و ترکمنستان از آرام ترین و با ثبات ترین مرزهای بین‌المللی ایران در دهه های گذشته بوده است (ابراهیمی، ۱۳۸۶، ۱۲۲). مرز بین‌المللی در خاور و جنوب خاوری دریای خزر و در راستای که داغ جلو می‌رود. (ارتفاع ۸۷۰۰ می‌روند) یک گوده در طول جغرافیایی از شمال باختی به جنوب خاوری در راستای که داغ کنده‌ی می‌شود. پخش باختی این گوده را سامانه‌ی اترک پر کره است.
خط مرزی از مصب رود اترک آغاز می‌شود و در مسیر آن تا آبادی چاه، در محل تلاقی رودهای اترک و سومبار امتداد می‌یابد؛ سپس از خط الرأس کوه‌های سینگوداغ و ساراکم گذشته، از چهل‌فندق، کوه‌های چوب بست، شمال خیار آباد و شمال کلات نادی عبور می‌کند و در دو فرسنگی شمال سرخس ناصری به رود تاج می‌پردازد.

نتیجه‌گیری

مرزهای ایران همراه با تحولات بین المللی در دو قرن 19 و 20 میلادی و با کاهش قدرت سلسله فاجعه‌برنده روند انقباضی داشته است؛ بخش هایی وسیعی از کشور در شمال ایران جدا شد و به تصرف امپراتورهای هم مجاور در آمده است. در تعیین و ثبتی مرزهای شمالی ایران، عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای و آخال، و دولتهای روست و انگلیس بیشترین مداخله و نقش آفرینی را داشته‌اند که با افزایش قدرت ها و پیدایش دولت‌های جدید، دور تازه‌ای از منازعات و ادعاهای مرزی آغاز شد که این وضعیت در فقها و دریای خزر قابل پیش‌بینی است. ایران هیچ‌گاه نسبت به همسایگان خود اعم از کشورهای کهن و آنها که تازه تأسیس شده‌اند، ادعای نداشتنش است. دولت و ملت ایران نشان داده که می‌خواهد درون کشورشان به آرامی زندگی کند. دو پایان بحران اولیه در تعیین حدود مرزی ایران و اذربایجان بروز کرد، هرچند دولت و حکومت ایران سعی خورد در جهت تعیین مرزهای مشترک و ثبتی آن در قبال قرارداد های دولتی به کار بیشتر است. اما با توجه داشته که مسائل مرزی و ارضی مانند آنتی‌پراید است که با ورش باید، شعله وری که گردد پس از اتمام دوران جنگ سرد کشورهای منطقه با راهبردهای نوین کشورهای امپریالیستی روبرو شدند، چرگی بر افغانستان و عراق، تحولات اذربایجان و فقها و ... زنگ خطری است که باید به صدا درآمده است.

از این رو لازم است دولت‌ها توجه خود را به اتخاذ سیاست‌های مناسب و راهبردی بپردازد تا ایجاد روابط قوی با همسایگان خود متمایز و مبنی بر مطالعه آمیز با همسایگان خود متمرکز نمایند.
نگاهی بر تحولات زنوپلتیکی مرزهای شمالی

نقشه شماره ۱- مناطق جدا شده از ایران

نقشه شماره ۲- اصلاحات مرزی در دره فیروزه (منبع: حافظ نیا، 1381)
نقشه شماره ۳ - اراضی و اکثریت حصار به ایران (منبع: حافظ نیا، ۱۳۸۱.۱۲۶۷)

نقشه شماره ۴ - کشور آذربایجان (منبع: www.map.com)
نگاهی بر تحولات زئوپلتیکی مرزهای شمالی

نقشه شماره ۵- کشور ارمنستان (منبع: سایت هوسه سحاب)

نقشه شماره ۶- کشور ترکمنستان (منبع: سایت موشه سحاب)
جدول شماره ۱- مناطق مریز ایران و شوروی برای پروکسیت فرادراد مرزی ۱۳۳۷ ش ۱۹۵۷ م

<table>
<thead>
<tr>
<th>موارد موجود در مرز کلنی ایران ترکمنستان (مشخص شده پیش‌تر)</th>
<th>کشتار عملیاتی</th>
<th>مرزهای مقر دامی مرزبانی</th>
<th>نام منطقه عملیاتی مرزبانی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>شماره میل پایان</td>
<td>شماره میل آغاز</td>
<td>ایران</td>
<td>شوروی</td>
</tr>
<tr>
<td>۱</td>
<td>پلدشت</td>
<td>نخجوان</td>
<td>پلدشت</td>
</tr>
<tr>
<td>۲</td>
<td>جلفا</td>
<td>مغری</td>
<td>جلفا</td>
</tr>
<tr>
<td>۳</td>
<td>کلیبر</td>
<td>چهل‌گرد</td>
<td>حضرموت</td>
</tr>
<tr>
<td>۴</td>
<td>مغان</td>
<td>بله سوار</td>
<td>گرم</td>
</tr>
<tr>
<td>۵</td>
<td>اردبیل</td>
<td>اردبیل</td>
<td>لرکان</td>
</tr>
<tr>
<td>۶</td>
<td>انزلی</td>
<td>فزل‌الترک</td>
<td>گنبد قاووس</td>
</tr>
<tr>
<td>۷</td>
<td>غلامان</td>
<td>بهارون</td>
<td>غلامان</td>
</tr>
<tr>
<td>۸</td>
<td>لطف‌آباد</td>
<td>قهف‌هه</td>
<td>لطف‌آباد</td>
</tr>
<tr>
<td>۹</td>
<td>سرخس</td>
<td>سرخس</td>
<td>سرخس (ترکمنستان)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: ایران معاصر، ۱۳۸۶، ۲۶.
منابع

1- امیراحمدیان، بهرام (1382)، «بررسی کشورشناسی جمهوری آذربایجان»، تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

2- تراب زاده، منیژه و دیگران (1373)، «مایه تجربه در آسیابی مرکزی و تفکر»، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

3- تکمیل همايون، ناصر (1380)، درگذشت در نزدیک ویژن‌داران، تهران، انتشارات نیل.

4- جاسیسی، عبدالله (1381)، اندازه‌گیری بررسی‌های ساحلی دریای ترکسیمه بزرگ و دیگر خزر، تهران، انتشارات فرهنگ مفاهمت.

5- جهانپوی، ایمان الله (1379)، «مرزهای ایران و شوروی»، تهران، چاپخانه مجلس.

6- حافظ نیا، محمد رضا (1379)، «جغرافیای سیاسی ایران»، تهران، انتشارات سمت.

7- زین العابدین، یوسف (1382)، «درآمدی بر جغرافیای سیاسی پیرتره»، رشت، انتشارات کتابی گیل.

8- شمیمی، علی اصغر (1383)، «ایران در دوره سلطنت قاجار»، تهران، انتشارات زریاب.

9- عزیزی، عزت الله (1380)، «ژئولوژیک»، تهران، انتشارات سمت.

10- فولر، غریب (1373)، «قبله عالم زئولوژیک ایران»، ترجمه: عباس مخبر، تهران، انتشارات مرکز.

11- گروه مولفان ابرار معاصر (1386)، «مرزهای ایران»، تهران، انتشارات ابرار معاصر.

12- مجتهد زاده، پروز (1381)، «جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی»، تهران، انتشارات سمت.

13- میرحسین، دره (1386)، اندازه‌گیری در جغرافیای سیاسی، تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

14- هوشنگ مهدوی، عبدالرضا (1377)، «سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی (1357-1360)»، تهران، انتشارات کسوس.

15- واحدی، الیاس (1382)، «برآورد استراتژیک آذربایجان»، تهران، انتشارات ابرار معاصر.