هشت مقاكله در زمينهُ تاريخ

نوشته
شـهريّن بيانى

دانشيار دا نشعلده ادبيات وعلوم انـانى
دانشeاه تهران

# هشت مقاله در زمينةٌ تاريخ 

نوشته
شيرين بيانى

دا نشيار دا نشكدة ادبيات وعلوم ا نــا نى دا نشعاه تهر ان

> ■ هثت مةالد درزمينة تاريخ
> ■
> I
> ■ انتهارات توى اول خيابان دانهكاه ، تهران arر\&

اشاره

 و دورة مغولاi di كه با درس ايِن جا;ب در دانشغلدة ادبيات

دا نـثغاه تهر ان ار تباط مى_يا بند .
اين هقالهما دراوضاع واحو ال متفاوت نوشتْه شـدمانه،
وهريك درزمانخوددرمجلمه يا كشريهاى به طبـع رسـده است :


براى علاقهندان به تاريخ ايِان خالى از زايده نخواهد بود .
شيرين بيانى
Irar تهران - مرداد مان

## فهرست مطالـب

| $p$ | صفr8 | -إبار |
| :---: | :---: | :---: |
| 0 | D |  |
| 9 | , | - دورة |
| 19 | , | دور؛ هخامكنـى |
| rr | 1 | - دور؛ |
| $p p$ | , | - دور: |
| VV | , | - نتيجه |
| A1 | , | مقا لا دوم - شوش |
| 人0 | 2 |  |
| 9. | , |  |
| Qr | , | - هزارء دوم فبل |
| qp | - | - عصر طلانّى شؤ |
| 91 | , | انحطاط عبلام |
| 1.4 | , | - شوث باينخت هنخامنشى |
| 1. 1 | , | - . |
| 1.10 | , |  |
| IYY | , | شوثّ از دور: |
| IPr | , |  |
| IYA | , | - . |
| Irp | , | - . |
| 1rA | , | - . . |
| IPI | D | شوثّ امروز |
| Ipr | , | - نتّبها |
| $1 p q$ | D |  |
| 189 | D | - . . . |
| $19 \%$ | ها |  |
| PrA | D |  |
| par | D |  |
| PYY | - |  |

## 1

نظرى به روابط فرهنگَى ابيران باستان با
شرق وغرب

 ههارراهى بوده ، كه برسر آن افكار شرق و غرب با يكـديكى تالاقى

 بوده است .
ايران همواره نقش رابط رادر ايجاد ، و تكوين اين فرهنكها
 وباتلغيت وايجاد هماهنـى ونى ونهادن جوهر اهالت قومى و ملى در آن ،
 برشرق وغرب يرنو افكن مىشد . اين نقش فبل از آ نكه اين سرزمهين





هشت متاله در زمينة تاريخ
هس ازسيرى شدن اين عهد ، دنيا بايدِدٌٌ جديد مهاجرتاقوام
Tآـامُى بشرق وغرب مواجه مىكردد ، و بدنبال آن حكومتهاى مهرو
اميراطورىهاى معظمتشـكـل ميشو ند ، وفرهنـكهاىآريائى بدنياعرضه ميكردد ، كه يـكى از مهمتر.ين جلو هاى آنرا در ايران بخصوص در

ادوار هتخامنسْبان وساسائيان مشاهده مـيكنـيم •
رابطهُ نزد.كومستفيم فرهنـكهاى ايرانى باسايرملل سرقوغرب

ماست ودوره بدوره ، مورد هطالمه وبردسى كلى قرار مى كِيد .

دور هٌ مادها
هزار: اولقبل ازمـيالاد مرحلهاى خاصبراى ناريخ دنيا هحسوب ميشود ،و آنا يجِاد وتكوين حـكوهتهاى مفتدروهمظهى در آسيـاى غربى هون آشور ، اورارتو ، وماد مـباشد ، كه ازسه نزاد سامى ، آسيانى و و آريائى تشكيال شانه بود .
آسيانيها وسامىها ازمدتهايش دراينمنطقه بساختتن ويرداختن فرهنككو تمدنى عظيم پرداخته بودند ، كه دوران عهد عتيقرا فراكرفته ومرحلهاى جداكانهرا يثت سركذاشته بود، وحال نزاد جديد آريانیى يس از اسكان در نجد ايران دست بكار ساختن فرهنـك و تمدنى جـيد
 وخود يايههاى بناى جديد قرار كرفت .
قوم آريائى ماد ، يس از مهاجرت از سرزمينها



## هشت مقالد در زمبنء تاريخ

داشتند. حنانكه كشف آثار تاريخى موهنجو دارو ' در جانب غربى
 حهارم ق .م. تاقرن سوم ق. م. هؤيد همينموضوع است.
 دبـكى مظاهر طبيعت بوده ،كه از همه مههشر آسمان بود وبز ندكى یس از مر ك عقيده داشتند

اهتراك إيندينرا نامدنهابين هنديان واير انِيان مساهدهمى كنيم:
هردو قواى طبيعترا ميِيستيدند ، در ودا 「 كتاب آسمانى هنديان اسم

 اصولا يهستش مظامر طبيعت دين ابتداتُى تمام اقوام بوده است، كه هريك بارسوم خاصخويش آنرا فبول داثتهاند . هرستش ربةالنوع مادركه مذهبى بسيار ابتدائى است ، از آسياى صغير تا شونى رواج دانته وهز اران مجسمه از آن دراين منطقهُ وسيع انى كشف كرديدماست . بعدهاامن ربةالنوعدرشوت بنامكيريريشهُ ، هاحب
Mohanjo-daru-1

Hârâpâ - Y
Veda - $r$
Assura - $\psi$
Daeva - $\Delta$
Kiririsha-9

نظرى به روا بط فرهنكى...



 رأى همه Tاسمان فرارداشت ، يس ازیندى دريک قدرت مطلق وبزر كـ
 كرد ،كه درسراسر دنيا متداول كرديد • يرستش خور اشوشيد كه در نزد
 كرديد، وميتراراسوار بركردو نهایكه چنداسب سفيدزيباT نراميـكشيد جلوهكر ساختنه . ايْن رب النوع كذشته از روشنائى ، مظهر يـيمان و و



 وتمدنآريائِها بوده استكه بتدريج تحت نفوذسبك وروت همسايـكان خود قرار كرفت ، ودكركو نيهائى يافت . اين افوام در بدو ورود ظروف

Nanaya - 1
Athena - $Y$
r - كريستنسن : ص
11

هثت مقالد درزمينة تاريخ

سغالين زيبا واشياه مغرغى وTآنى از قيلىاسلحه ، زينت Tآلات ، وسامِر ادوات مىساختْل . دشتها و درههاى غرب ايران ، بهترين محل براى هرورث اسمب بوده ، كه بادىها دراين كار مهارت وشهرت بسياردانتند. وجود اسب در نزد اين اقوام بعدها در كار آشوريها بسيار مؤثر واقـعشد وسبب كرجیدكه| يسانكه تاآنزمان اسبرا نميشناختند از ماديها تقليد
 Tآوريمادر محار بات خويش باماديهاهنـكاميـكهكلههاى اسبرابغنيمت

مـيبردد ، مانند این بوده كه هحيز كرانيهانى نصيبشان شده است . يس از جابِكزينى اقوام مادى درغرب امِران ودامنههاى سلسله جبالزاكرس ، در تأسيساولين حكومتآريائى این سرزمين همسابـكان آن تأثير مستقَم داثتهاند ، و بطور كلى يـكى از عوامل مهم ايجاد حكوهت ماد كرد آمدن بدور سركردهاى و تمركز بخشـدن بفواى هر اكنده برای جلو كِيرى ازنهاجم همسايهُ غربى بوده است . هـزمان با تشكيال سلطنت مادهايكى ازبزركترين قدرتهاىجهانى متعلق بدT تُور بوده ودرشَهال غربى امِران نِز دولت معظم اورارتو ’ فرار داشته كه رقيبى براىT شور هحسوب ميشیده و هـوارمدرصدد توسعه فلمرو ودست ماقتن بنواحى ثروتمند جديدى بوده است ـ اقوام هادى خخلى زود دريافتند كه در برابر ايسان دودشمن قوى قرار دارد ، ولى برای آنان يك خو شبختىوجود داشت ، وآنا ينـكه اين دوقدرت جداً از يـكديـك

نظرى به روابط فرهنكى . . .

ودرمخاصمت باهم بسر ميبر نل . باين ترتيب بود كه ماديها براى جلوكِرى از تهاجمات آشور كه يـوسته چششم طمـ باين سرزمين غنى و حاصللخِز داشت بااورارنو زوعى از روابط دوستانه برقرار ساختند تا در مفابل دشمن مشترك مثاومت بيشترى داشته باشند ، و ایِ موضوع ع درنام همدان بايتخت این سلسالهك بیعنى ״ محل اجتماع ه ميباشد و

اولِن شهرى است اسه توسط مادها ساخته شده ، نمودار است .
 اين رابطه فطع نميـكردد . جنـكهاى فرْورتِش و هوخشَره با آشوراز
 فدرت ثرق توسط مادى هاوبابلى ها مضهعل كردِي ، وجاى آنى ادولت
 اقتصادى منطقه ای بسـيار مهمورابِط بِن آسيا واروبا وبخصوص دروازء
 مى يافت برترى و موفقيت نصيب Tان بود ، بزودى تو جه مادها را بخخود معطوف داشت .
 مورد نظر كشورهای توسعه طلب زمان حون آشور وحـكومتهایى يونان
 ـافتن بدرياىمدیتر انه ومـجاورشدن با يو نان متهدن و ثرو تمند كشو ده شُد . نقثه ای كه بعاهها كوروت هـخاهنشى آنرا دنبال كرد وبهنتيجـه

هـت معاله درزمينه تاريخ

رسيل ، در زمان مادها طرح ريزى كردِيده بود . سر انجام هو خسترهطى جنـكى طولانى موفق شد خود را تا رود هاليس ( فزل ايرماق كنونى ) در آسياى صغير برساند و اين رود مرز بين لـدى ودولت مادكرديد' . آنور واورارنو و اقوام Tسياى صغير داراى فرهنـك و تمدنى بسيار درخشان و ريشه دار بودند ، وروابطى كه از همان ابتدایزندكى هادها در ايران بين ایسان برقرار كرديد كنشته از آثار سياسى و

 ممسايـكان نهر نسـين و متمدن خود قرار كرفتند ، وابن نفوذ معنوى بقدرى نـديد بود كه بس از مادها به سلسله هاى بعلى إِرانى منتقل كرديد .
مادها در نحوة اعتقادات خود از دين Tٓوريها ، بابليبا ،هوريها و عيلامىما متأُر شُده بودند • و سرانجام در اين دوره ماناهد ظهور
 دين رسمى این حكومت كرديد . ماد كه ميخواست در كنار دولتهاى مقتدرى چون T آور و اورارتو با حقوڤقى مساوى زندكى كند ميبايــت
 بين بـرد . برای اين كاركذشته ازفدرتمادى ميبايست متكى بقدرتمعنوى
if

## نظرى به دوا بط فرهنكى

مستحكم وبزركى نيز باشد . ظهو; زردشتكه خداى يِكانهرامییرستيد وخدايان هحلى كوحاك و مقتدر ديـكروا نفى ميـكرد ، بهترين سلاح معنوى حـكوهت ماد براى اين منظور ميتوالست باشد . اولِن فكى يـكانه هرستى درجهان بوسيلةُ زردر:ت عنوان كرديد وباز براى اولِن بار زردشت از معاد ، بفاى روح مسألهُ جبر واختيار و دوزخ وغِره كفتكو بميان آورد ، و بعدها اين مسائل درمذاهب دِيعر

 ادا كرد ـ عقيدهُ هستى يس از مرك در اديان ديكى ساهى ومسيحى از زردشتىكرفته شد . اهريهن بصورت شيطلان در آمد ، ورستاخيزهردكان وداورى باز يسين را كه يهوديان كرفته بودند از طريق دين يهود بـ به
 ; ; اهاهبانان دين وى كشتند ، در غرب شناخته شده بودند ، و نخستِين
 بوده است . بعدهاارسطو ودِـكى شاكردان افاطون بهنعالِمَ مغانتو جه

 وافلاطو نيان وغيرهبودتحتعنوان ان تعليمات مغان_مجوسانه ور وه تعليمات 94-1
Xantus - Y

هشت معالد دد زمينهُ تاريخ
زردشت، رواج يافتهبود' .
ولى از طرفى ديِكى دين زردثتى خود مخلوطى از اعتقادات و
 روثنانُى وغيره وقبل ازآمدنى آريائى ها دين ساكنان اين سرزمينحون دين هوديان وتااندازهاى آثوريها بودهاست . بخصوص تصاويرابليــان
 كه بدن شير وبال عقاب وسرشير ويا ثاهين دانته (كريفرن) و غيره دز

 هخامنشى مظهر ديوان معرفى شدهاند ،كه بوسيله مادىها بآنها منتفل كتّه است .

زردشت در حـود شرق ايران و باختر مسافرتهاى بسياركرده و اغلب موطن وىرا باختر وسيستان دانستهاند ، و امروزه معتفدند كه

اوستا درشرق (ناحيهُ باختر) مدونكشته است .
كذتنه ازافكار مذهبی، نحوه: زندكى مادىها دربدو ورود بايران
 لولوبيان قراركرفته است ـ اين شباهترا در هنر مادىها نيز مسناهده

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 1 \\
& \text { Y Y Y ، }
\end{aligned}
$$

18

نظرى به دوا بط فرهنكى . . .
 است . درچند نقش برجستهایكه برصخر•ها ازاين عهل باقى استنغوذ
 بسرزمين ماد آورده شده بودهاند . در كنجينههاى هنرى سقز و اشياء مفرغى لـرستان نيز كه هنرى سـكانى ومادى است ، نفوذ Tشور بو ضوح
 سلسله تأثير بسيارى داشتهاند، وخود مسألداى براى حكومت مادىها
 تاسرحداتمصر وسواحل Tآيایصغير وهدسايه ششدن باءادىها وايجاد كرفتاريهاى شديد برایآنان ، سرانجام تحت تابعيت اين سلسله ورار كرفتند ، در لرستان ساكن شدند ودراين ناحيه بود كه فر هنـكى و تهدن خويشرا كه نفوذى از فوهنـكهاى ملل خاور ميانهُ زمان خود دانت . بمادىها عرضهكردند
از چـكو نـكى روابط ايندوره باشرق اطلوع صحيحى در دست نيست ، ولى اين عدم اطلاع سبـ نفى وجود ارتباط ایِن سلسله باشرق

 :وده است . همين توسعهُ قلمرو و تهاى باممالن شرقى و وجود روابط بازركانى باآن ممالك وهند ، سبب هم :ستـعىهاي فرهنـغى و تمدنى


هشت مقاله در زمينةٌ تاريخ
مىكنـم . در اوستا اشاراتى بنواحى شمال منل شده است ؛ و متفابال در ريـككودا يـكى از كتب مقدس منديان ، دربارة: ايران اشاراتى ميـيايم • در كتاب كز كفون ' (سيرویدى) راجع بهآمدن سفراتى از هند به دربار مادها روایتى ذكر شده است ، كه چـكو تكى آن بدرسیى برما معلوم نِست

Xenophon -
Y - رك . معالٍ روابط ايرانوهند درعهدباسنان: نوثته دكترTذرى،


روابط فرهنـكىشرق وغرب باتشـكـيل ثاهنشاهى هخامنشى وارد
 در اين دور• استكه برای اولينبار بين آسيا وارویاكه دررأى آنايران
 با دست يافتن بدرياى مديترانه ، وقدم نهادن در خاك يو نان ، تنور برترى شرقرا بر غرب محرز ميسازد .

 در دنيا ميثود.
 بابل ، ليدى ، باختر ، ماوراء النهر و قسمتى از مند ، سراسر دنياى
 حكز و قلب جهان ميكُردد ؛ در حالِيكه اين شهر خود ناريخخى حهار

هست مقاله در زمينة تاريخ

هزاز ساله را يشت سر كنانته ، و عصارءٌ فرهنـكهاى ديُياىهن ، جون سوم ، اكد ، بابل ، آشور ، ومصر ، وهند را در خود جاى داده است. در اين دوره دانشمندان ، علما ، و متفكران حهار كوـُن جهان بدان روى ميآوردند ، و افكار و انديسه هاى حال و كذشته در اين مركز با يـكديـك برخورد ميكرد، واز T نميـيان تحولات جديدعلمى وفرمنكى بظظهور ميرسِد ،كهسراسر دنِيارا ازيرتو خود روشنـى وكرمى ميبخشبد. ثاهنشاهان اولية هذامنشى سععى بسـيار دانتْد كه مهالك و ايالات تشكیلِ دهندة امیراطورى در آداب ، وسنن ، ومذاهب، زبانها، و خالاصه فرهنكك و تمدن خويش باقى بماند ، تا با راحتى خيال و بدون خشم وكينه از حكومت ، تحت تابعـتآن قرار كيرند . از اينرو بســارى از ملل شرق و غرب در ساختن فرهنـك و نمدن مخامنشى سهیم و شريك بو دهاند . در وير انههاى كخ شون ، كه ساخته داريون الست ، كتيبهاى بدست آمده كه در ايِن باره بسـيار هر معنا است ، و ها
 زمين و انباتةن محال آن با ريـكِ درشت ، و قالب كيرى آجر ، كار بابليان بود ،كه آ; ا انجام دادند . حوب سلر زا ازكوه موسوم به جبل لبنان Tاور:ند . قوم Tششور Tآزا تا بابل (T وردداند ) و از بابل تا شون، كاريان و ايونيان آنىا حهل كردند . حوب ميّ مـكن از كنداره و كرمان حمل شد . طالئى كه در اينجا بكار رفته از سادرس وبلخ آورده

نظرى به روابط فرهنكى . .
شُهه . سنغك لاجورد وعقیت را كه دراينـجا استعهمال شَه ، از خوارزم آوردهاند . نقر• و مس كه در ايْذجا بكار بردهاند ، از مصر آورده ششده . تزتُيناتى كه ديوارها را مزـين داشته| زد ، از إيو نيه آورده ششده . عاجى
 اينجبا كار كذاشته شله ، از شهوى بنام ايـودوث در عيلام آورده شده . هنرمندانى كه سنعك را حجارى كردهاند ، ايو نيان و سارديان بودند.
 ترصيع كردهاند ،از مدم ساردس و هصريان بودند . آنانكه T Tجرهای مينائى ( با تصاوير ) ساخته|نا، ، بابلى بودند . مهدانى كه ديوارها را تزئين نمودهاند ، مادى ومصرى وودند . ایِنجا در شُوت ، دستور ساختن

 ممآهنـكى در سبـكها ، و نهادن اصالت قومى و ملى در آن ميـنشان .


 هخامنشـيان است در این دوره ، در انواع علوم ، حون نجوم ، هندسه ، رياضيات ،
. 1 - نمل از كتاب ايران از آغاز تا اسلام : ص . lyg ، ص-r

فلسفه ، حكهت ، و طب و غيره نحولى نـكرف يديد آمد . دانشهندان
 افكار يـديـك با خبر كستند، و توانستند نظريات خود را تكميل سازند . دموكريت' عالم يونانى كه دست بسفرى طولانى زد ، اولين دانتمند يو نانى است كه از بابل ، مهد دانشهاى زمان ديدن كرد ـ ـ وـى علاوه بر بأبل از مصر و اغلب ايالات شرقى كنار دريایى مديتراi ه ، و خلاصه ايالات تابع هخامنشى ديدار كرد ، و شايد به هند نِز سفرى كرده باند . ابن سفر در تمام فرضيات وكثفيات علمى او نأثير مستقيم داشته است .
هكاته ${ }^{\text {| }}$
 كرانبهائى بدست آورده است ـ اولين ثزشـك يو يو نانى كه بايران آمد ، دموسدس ${ }^{\text {r }}$ كه در جنك اود داريون بايو نان بهإسارت اين بادناه


 و هورخ معروف ميباشد ، كه مدتى در دربار اردنير اول ميزيست ون

| Hécaté $-r$ | Democrites - 1 |
| ---: | ---: |
| Ctesias $-Y$ | Démosdes - $r$ |

نظرى به روا بط فرهنكى . . .
اطاععات بـيار جالبى از اینسرزمين در تواريخ خودكرد آروده است ،

 داريوث راه ـِافته بودند ـ كز نفون' كه دررأس سیاهيان يو نانى بخدمت
 بسرزمين خويش باز كشت ، و با خود اطلاعات فراوانى از ايران به يو نان مرد ، كه نتيجهاثى كتاب هعروف ’ باز كثت ده هزار نغرى ع
 را از امور داخلى ادِان بخخو بى آكاه كردانيد . در انر دِـِكر وى بنام
 و رسوم آنان شُح داده شُده ؛ كد ضهن آن كز نغون ميخْواسته بر ای يو نا نيان چجـكو تـكى صفات عالى, درسخوبزيستن راتشريح كند، و برای اينْكار ایدهآل خود را كورون انتخاب كرده ، و قهرمان كتاب وَ ار داده است ـ داريونى زمانيـكه قسمتى از هند را تا رود سند فتح كرد ، تصمیم كر فت كه اقيانوس هنل را بهبحـر احمر ، و سیس دريماى
 بمتصرفات غر بی از راه Tب نِيز به ديو ندد ؛ كهالبته دراين نقمهمقاصد سياسى ، و انتصادى وسيـع و مهـى منظور كشته :ود . از اينرو ميـّتى Xenophon-1 Ciropédie - r

هشت معالل درزمينهُ تاريخ
دريانورد را برياست سْخصى بنام اسكـِلاكس ' كه بو نانى بود ، مأمور ساخت تا با كشتى ازرود سندبراه افتد ،ويس از عبور از اقيانوسهند ، و خلميج فارد ، بمنتها اليه بححر احهر در مصر برسل . اين نقشه عملى
 احهر برود نِل هنصل كردد . عمليات ساختهانى شروع كرديد ،و امروزه ينج سنـك بزركى از جنس خاراى سرغ رنـكى در آنجا وجود دارد ، و نوشتهاى بسه زبان ، بخط ميخحى برآن حك كرديده است ، باين قرار : (من یارسیىام . از یارس هصر را كرفتم • هن فرمان كندن اين جوى را دادهام ، از رودى بنام یـيراوه ( نیل ) كه در مصر روان
 فرمان دادم ،و ناوها Tـيند از مصر از ميان اين جوى به هارس ،
 سفرى طولانى كرده ، و تجربيانى آموخته ، و ديدنيهاى فراوان ديمه

;خخستين انر معنبرى بود كه غريهارادربارة́ مردمان شرق آكاه ميـكرد، و مأخذى برای جغرافى نويسان ، و مورخنين آينده كرديد 「 「 اصولا ما بهخرين اطلاعات را در بار؛ ايـران هخامنغشى ، از روى نوشتههای مورخین و جغرافى دانان يونانى بدست مى آوديم .

- 199 - امستد : ص 1911 ـ

نظلرى بهروا بط فرهنكى ..
در تماسهاتى كه هموازه جين دو مهلـكت وجود داشت ، ايِران
 , نوشتهانى يونانى اين اثو را مى.يابيم كه مهمترين نمو نهٌ آن ،

كذنتـه از يو نان درهند يُز اثر تمدنىوفرهنغى ايراناينزمان ر|

- مشاهده ميكنيم

كز نفون در كتاب خود از روابط كورث باهند رواياتى دارد .
 روابط فرهنـعى ايِان وهند ، وارد مرحلهاى ثازهوخاص كرديد . وى
 هند نام هيبرد ، و اين سرزمین را يـكى از ميخووانب .
 بودهاند . در جنـك خشايارشا بايونان ، هنديان در حاليكه لِاسهائى
 ميشّل ، داشتشاند ، درحر كت بودهانی .
يساز خشايارشا بَدريج نفوذ سياسى ايِران هخامنشى در هند رو بضمف كناشت و حـكـومتهاى متعددى تحت رياست سالاطين مححلّى
 פهرت سابو خود راحفظ كرد . Eschiles - 1

## هشت مقالد در ذممينهُ تاريخ

درهند غربى نفوذ هممارى إبانى كاملا" مشهود است ' . دكتر

 ازآكرا بعنوان نمو نه نقل ميكنيـم : ( هنرمندان موريا بىثك مرهون هنر هخامنشى بودهاند ؛ و

 معمارى بودهاند . زيرا در آنزمان بناهایى عظيمسنـلكى وحجارى عمده در هندوستان حِز تازه درآمدى بود ، و این هنرمندان براى آن كار استخدام شدند . ولى سرمشفراى هخامنسى كاملا بندهوهوار تمليد نشد، بلكه ثـكلهاى هنرى موجود در هند راكه فقط باتوجه به سنن هندى
ميتوان فهميد ، تغيير دادند ،ع .

رالف لِنتون نِّز ، در كتاب خود بنام > سير تمدن ، در اين بار• ميـكويد : ا باغلباحتمال درانرتمدن ايِرانى بودكه الكُوهاى ;مـكـيلات

 فبيلهاى ، درهند مركزى به تفليد از اميراطورى ايران ، كشوررهاى
 IT. 1

$$
\begin{aligned}
& \text { Hermann Goetz - r } \\
& \text { Pâtâli-Putrâ - r }
\end{aligned}
$$

تظرى به روابط فرهنكى . .



را درمنطفهُ سند وينجاب معرز ميسازد .
 مفدارى زيورآلات ، وجو اهراتى كهشُيه بآثار دورة هخامنشیى ومتعلق
 دردورءٌ حملة اسـكندر ياكم_ريخته وبهند رفته|ند ، ويادر بين سیاهِان او باينمنطقه واردشُهاند ، ودر نتيجه هنرهاى دستىخود رابهند بردهاند.



سفير بهند رفت ودرشهر هاتالى یو ترا بحضور هادنـاه موريا باريافت . از ادِن ششخص سغر نامهاى باقى مانده ، كه از ترقيات هنديها . بشغفتى ياد ميـكند
دراينسفر نامه از بناهاى هخامنـْــان ومورياها ، و تفاو تهاى T Tنها



 1

- Y\&Aص

Cândrâ - Gopâ - $r$ Megasthénes - $Y$
 . |YG. |Y|

هشت مقاله در زمينهُ تاريخ

اين تماسهاى فرهنـكى از طريت بازركا;ى افزون ميـكرديد ، جه ايِان خواه هستقيم و خواه غير مستقيم و بصورت واسطه ، روابط تجارتى بسـيار مستحكمى با اين سرزمين داشته است . در زمان هخامنشـيان ديننـيز مانند ساِير شـون فرهنـكى حالتى خاص داشته است : باين معنى كه اديان ملل كو ناكون ، و اديان ايرانى در يـكديـكر تأثـر كذاشته|ند . در دوزان اولِئه حـكومت هخامنشيان ، اهورامزدا بزركترين ، و بالاترين خدايان بوده ، ولى بغان و خدايان ديـكرى نـز مانند مظاهر خورشيد ، آب ، زمين ، باد ، T Tش و غـره وجود دانتند . لِكن از زمان اردشّر دوم، خدايان درجهُ دوم ديِكرى همرديف اهورا مزدا كـتند ، كه عبارتند از ميترا و T آهيتا . ميترا اهميت فوقالعاده داشت • براى او قربانى ونذر ميكيدند ، ودر جنـكها از وى يِارى میِخواستند • براى Tآنيتا معابد بسيار مـيساختند ، و از اين ربةالنوع مجسمهماى فراوانى در اغلب نماط اميراطورى يافتشده است . ساختن مجسمهن آناهِيتا كه از زمان اردثـيـ معمول كرديده ، بتقليد اديان بابلى و يو نانى كه خدأِان خود را مجـم مىكردهاند ، صورت كرفته است' . در اين زمان دين مزديسسنا بهكایادو كيه ، وساير ایالات آسياى صغير ، و ارمنستان برده شـد . اردشير دوم براى آناهيتا معابدى در بابل، دمتّى، باختر وسارد بریا ساخت. اسنادى از بابل يافت شـدهك در زمان وى حـدايان بيـكانه . YYA ، IVA ایران از Tغاز تا اسلام : س

تظرى به روابط فرهنكى...

از جمله ميترا ا1 میرستيدهاند ، وسريانىها نامبغ ثارسى را بر خود
 كيليكيه ، در آسياى صغير رفت ، و بعدها از آن طريت ، ، بتمام ارويا


در اين دوره مشاهده مى كنیـي .
آئين سهكانهرستى راكهبعدها دراغلب مذاهب مشاهده مى كنيم،
 خداى خورشيد ، و بعد خواهرن ، و سومى پسر آندو ميباشد ، كه در كار وى شريكاند . كذشته از آن ، آتش در نزد همهُ ملل مقدى بو ده،
 ميبايستى در هرستشكاه خانوادكى آتشى راكه يـوسته روشن بود، نگاه

دارند
مس ازا آنكه هخامنشيان با يو نانيان تماسـيافتند خدايان ايسان

 دراين ناحيه معابدى بريا داشتهاند وجوه مشترك دار ند ، و زبان سازنسكريت ودائى به زبان اوستانى بسـيار

. YYя Dionisos - r

هشت معالد در زمينهُ تاريخ
 و يس از فتح بابل بنا بهرسوم معمول شـامان بابلى ، وبا تشريفات خاص مذهبى ایِان ، در حالِـكه دست خودرا بر دست بعل ‘ خداى خدايان بابليها نهاده است ، تاجـكنارى كرد ، و براى این خدا قربانى داد . مذهب يهود در اين دوره وخعى خاص داشته است ، و هيحـكاه
 هس از فتح بابل اسراى يهودى را كه از مدتى يت در اين سرزمين
 ماخت ، تادر ساختهان وتجديد بناى معابد ، و وـرانهماى سرزمـينــان
 راعملى ساخت، وان تسخير معنوىفلـطين بودكه ميتو انست مرمترين
 يهوديان در دسنغاه هخامنسـيان وارد شدند ، و بمقامات بالا رسيدند . حنانـكه مرد خاى يـكى از بزر كان دين يهود ، از نزديكان خشايارشا محسوب ميشد ، و در تورات آمده است كه : > مود خاى يهود بعد از اخشورن پادثاه ، ششخص دوم بود ه، ع ويـكى ازهمسران این ثـاه بزركع
Ba'al - r Zeus -
r -

- IYYY ينها ، سُمارههای شهريود ، T بان ، آذر ، د -

هشت مقالد در زمينهُ تاديخ
كه بسـيار مورد عل(قهُ وى بود ، زنى يهودى بنام استر ، و از خويسان مددخاى بود ،كه هردو درحفظ منافـ يهوديان سعى فراوان دانته| نـ . خط وزبان نِيز دراين دوره سر نوشْتى چحون دين دارد ـ در ابتّا
 نوشته ميشده ، ولى زمانيـكه حـكو مت هخامنسیى تبدِل !ِه شاهنشاهى
 مقتضيات زمان باشد . خطط و زبانى لازم است كه بتواند حوائج تمام

 و در بين ملل خاورميانه رواج داشت ، ميـتوانست اين احتياج را براى
 وحل وفصل دعاوى بر آورد . ازاينرو درعهد هخامنشـيان، زبان آر امیى


 نفوذ زبان مزبور توسعه يافت.



و عيلامى نيز مشاهده ميشود .

- Chish - pish - 1

K kharoshti - r

سير تحول فرهنـكى اين دوره از زمانى آغاز ميشود كه يس از أه هلةُ اسكندر بشرق ، عمر اميراطورى هخامنشى بسر آمد ، و و عصرى جديد در سياست ، اقتصاد وتمدن وفرهنـك دنيا آغاز كرديد ، وابران ندتنها از لحاظ سياسى ، بلكه از لحاظ فرهنـكي وتمدنى ، تحت سلطن


 دور: اسكندر ، و يك فرن يس از آن ، عهد نسلطكامل غرب بر



 كه سلو كـان در نشر فرهنـكك خويش در اين سرزمين ، اصرار بسبار

هشت مقاله در زمينهُ تاريخ
داشته|ند ، تا حـكو مت خويش وا از لحاظ معنوى نِيز استحكام بخشند . زبان رسمى و دين رسمى زبان ودين ـو نانى شد، ادبيات وآداب و رسوم و نحوه́ زندكى يو انانى در شـّون زندكى اجتهاعى امِران رخنه كرد . هنر هخامنشى دیار ركود و سستى كرديد ، هنر يونانى نضن كرفت ، وهiرمندان ايرانى تحت نفوذ كامل ایینهن فرار كرفتند '


 كردن اير ان هرجند دامنهدار بنظرميرسيد ، بيش از آنكه در اعمات جامعه مؤ ثـ نٌود ، درسطح تأثِير كرده بود . درماده وشـلعل هوفق شده
بود ، ولى در روح تأَيِ نـكـده بود ه .

حـكومت سلو كى بزودىرو بضعفـوسستى كذاشت ، وهنوز يـك قرن اززندگى آن نكذشته بود كه جاى خود را بدولت انشكازى داد . بارتها زمانى بر إِرانمسللط كردِيدندكه نفوذ معنوىيو نان درجامعدريسـههاى بسيار فوى دوانيدهبود ؛ بخصوصكهدرامن عهدفرهنـكو تمدن امران از دوجهت هو دد متخاطر: عنصريو نانىقراركرفتهبود : درشرق دولت :و نانى باخترودر ادِران حكو مت سلوكى .

سلسلةُ اشثكّى در ابتداى كار روث رفت و هدارا را باعنصر يو نانى
ـ ا ايران از Tغاز تا اسلام : ص • r . .

س

دريشكرفت ، واز اينرو موردكينه و نغرت شديد إِرانيان وخاندانهاى اصيل وكهن إن سر زمين واقع شد . چجه اينان آرزو داشتندكه هريجه زودتر اصالت ملى راكه در حالخفقان بسر ميبرد بار ديـكرزندهسازند ولىبايد بهاثكايـان دراينمورد حوداد ـ زير| اولا خودآنان نوعزندكى قبيلهاى وكوت نـينـى داشتند ، واز مراكز تمدنى مهم زمان حون بينـ النهرين ، آسياى صغير ، مصر ويو نان بدور بودند ؛ وخا(صه درابتداى

 كهكفته شد نفوذ معنوى يو نان بقدرى شديد بودكه بآسانى نميشُد آنرا




 موفق بايجاد فرهنـك اصيل وخالصونى ونى تكامل نيافته كرديدند ، آنكاه
 زمان بالن اول (



## هـت مقالد درزمينهُ تاريخ

سلطه غرب خارج شد .
در اين دوره مسمّلهُ دين بسيار قابل توجه است . چیه یارتها از مراكز اولِئْ خود پرستش عناصر طبيعت را همر اه آوردند و ميتوان
 همان دنباله دينهخامنشى دانست . بخصوص دراينزمان آ آنـيتاهاهميت فوق العاده داثته و معابد متعددى از آن در سر اسر امير المور ى وجود

 آسياى صغير وارمنستان رايج بوده است هرستش ميترا در اواسط قرن اول قبـل از ميلاد بوسـلة دزدان




 است . يس از Tانكه دين مسيح در روم رسمى شد ، ابتدا مسـحـيان با با مهريرستان بمخالفت وشدتعملبر خاستند ، ولى بتدريج بآ آنان بر سر Arthemis - $r$ Athena-1
r- ايران از آغاز تا اسلام:عها
Rhin - $\Delta \quad$ Pompée - $\psi$
Ostia-Y Y- ايران ازآغاز تا اسلام: م•r

تظرى به روا بط فرهنكى...

لطف Tامدند ، وديروان ايندومذهب يـكديِك را •برادر خططابكر دند



یيروان فراوانى يافت .
 اصرار ندانتنه كه دين خود را بايشان تحميل كنمد . خداِيان خارجى نواحى غر بى كه جزء قلمرو شاهنشاهى اشـكانى بود مورد قبول آنان قرار كرفت • يهوديان مانند زمان هخامنشـيان مورد احترام وملاطفت حـومت بودند ، و نفوذمعنوى اثـCانـيان دربيت المقدى بسـيار زمادبود. يهوديان در بين النهرين فدرتفراوان يافتند وموفق شدند افنكار دينى خود را بيش از ییش در اين منطفهبكسترانتد . چون يهوديان ازطرف سلوكيان و رومـيان مورد آزار واذيت بسـيار قرار كرفته بودند ، معتفد شدند كه مانند دوران هخامنسى تنها قدرتى كه مهـكن الست ايسان را
 سواران پاكر (فرزند اُرد، اتك سيزدهم) ، بيتالمفدرا اشغالكردلد ، و حـكومت جديديهودى را در آنجا برقرار ساختنـ، باشور وشعف مورد استفبال T آن قران كرفتند .
كذشته از Tن دين يهود دز بابل توسعه يافت ودر حـود سال ق. م . دولت كو چحكى از يهودِياندست نشانده اشخانى در سواحلفرات


هشت مقالل در زمينة تاريخ
عفاذن قور يهود كه ازهرجارانده شـه ودر منطقهُ بين النهرين متمركز
 مـيالادىكه سراسر زو احى شرقى دولت روم وا فر اكرفت ، شو رشــانمورد

 بر ای جلو كـيرى از تهاجم رومـيان بمتصرفات انـهانى است ، و بخصوص


روم بيش از يـيث تأِيد ميـغند .
جنجلهاى ايران وروم تأثـرمتقا بلى درفرهنـك و تهدن دومـملكت

 و بخصوص یس از نـكست كر اسوس بشرق معطوف داشت ، وزمانى اين تماس نزديـكتر و بيشتر كرديد كه اشـكانيان سوريه يعنى دروازة غرب را انغال كردند . از ایِن زمانبيعد شرق در ادبيات غرب وارد كرديد ، و در نظم و نثر این دوره ,اجع به

 خالاصه نحوءٌ زندكى آنان نكاثته شـده است .

1- ايران ازTغاز تا اسلام : مYY
Crasus - $Y$
rV



 مانند زروم ${ }^{\text {|ز }}$
 بارتى وبعداز آن ، واستعارات و اصطالاحات هـبوط بآن ، نا اعصار بعد وحتى در ادبيات كلاسيك انكلمتـان راه يافته است . ،








 اقتصادى كه اين منطفه داشت بادكان مهثى از سياهيان يونانى در آن

$$
\begin{array}{ccc}
\text { Prapertius - } r & \text { Ovide }-r & \text { Horace - } \\
\text { Jèrome }-~ & \text { Hadrian }-\Delta & \text { Juvenal - } \varphi
\end{array}
$$



هشت معاله در زمينه تاريخ
مستقركرديد تازمرزهاینشمالشروَى ايمانو جادههاینظامىوبازركانى خاوردور وهندوستان هحافظتشود . یس از آ آكهدو لتسلو كى درايران تشكيل شد و بتدريج رو بصغف و سستى كذاشت ، فرماندهُ اين رادكان بنام ديودوت' از مو فع استزاده كرد و تشكیل حكومت مستقلى را داد

كه براى دولت سلو كى بسـِار كران تدام شـد (سال • •ه ت . ) . حكومت كو حك يارتدرخراسان كهدرآن دوراندر حال تأسيس
 استفادهكرد وموفق شد يايـههاى حـكومتجوان خودرا مستححـكم سازد . حـكومت سلو كـيان از جانب دو نِـروى جوان وتازه نفس بمخخاطره افتاده . بود
دراين دوره ازهسثاهى ديـعر درشرق بايد ياد كرد و آن وجود



 سیسـسـستان ناميدهشد. حـكومت سكاها اززمان شاهنشاهى مهرداد دوم
( سץا ت . م ) خراججكار دولت اشغلانى كرديد .

هندى یساز اين واقعه مسألةٌ جديد ديبكرى درشرق نهو دار كرديد ، وTان تأسيس حـكومت مقتدر كوشان است . درحدود • ق.م Diodotes - 1

## تظرى باروابط فرهنكى ...

دستهمائىازاقوام زردنزاد آسياىمركزى كهاز آنميان فبايليويونهجى'



 كابل وفندهار را انغال كرد ، ومرز كونان ران رانارود سند رساني

رسانِد ودر مرزهاى شرقى با ايران اشكنى همــاِيهند 「. .





 است ، تثبيت شد .
 انفاق افتاد ولى كونانى ها از آنخدى كه ذكر كرديد هيج

Yue - chi - 1
Kujùla - Kadfizes - Y

ras
Kaniolka- ${ }^{4}$

هثت مقالد درزمينٌُ تاريخ

امِران يـيُتر نِيامدند .
دراثراين تماسها كهثا يد روابط بازركانى آنىا تشديد ميكرده ،

 علاوه برمردم عادى ، حندتن از بزرگان و شاهز ادكان انـكانى نِيز باين دين كرويدند،وهم خويش را مصروفكسترن آ آنكردند .





 سرحدات شرفى ايِانوارد كرديد ، و دراين دوره مشرق ايِان مر مركز
 تأثير داشته است .

ولى بايمن مسنله نيز بايدتوحه داشت كه باوجود آشو بى كهبعلت تهاجم اقوام مختلف درشرق يديد ميآمد ، ايالات اين منطقه از آبادى
 و تمدن بومى آنرا از بين بـرنذ .


تظرى به روابط فرمنكى...
در اين عهد روابط نزديـىى بين ابران انكانى و حين مشاهده





 براى استقبال از وى •Y هزار نغر از سوار نظام را تا سرحد شرقى


 دراين سغر با خود تخم مهغى بزرك ( كه مسلهاً متعلق به شتر مر غ

 ميِغتهاند ، حنین اظهار ميكند :
, اكثر مردم دهقاند ، بكار كشاورزى اثتغال دارند ، و برنج
Chang - kin - 1

(

$$
\text { Irr } \cdot T-Y
$$

An-hsi - $\Delta$
ry

هشت مقاله در زمينة تاريخ
 قلعه دار بزركُ و كوحكا است ، و از همهُ مـمالك بزركتراست . سو داـ كران از اراءه و كشتى استفاده ميـكنند ، و به كشور های مبجاور حتى تاچندين هزار فرسنـك مـيرو ند ،ودركاربازركانى مهارت فراواندار in.



 اولين سفيرى كه بايران فرستاده شُد ، و در بالا ذكر آن رفت ، شايد در دورةٌ مهرداد دوم باشدكه با احتر ام فر اواناز وى وهمراهانت هذيرامُى بعهل Tآمد . ناكفته زماند كه تجارت بين حِي و امِران ، كه ایِجاد روابط
 زمان شُوع شهه بود ؛ كه بعدها بعلت تهاجم قبايل سـكانى و سیس
 ساسانِان استحكام و رونت بسيـار فراوانى . بافت .
Irr.
Y^ •
 تاريخ دانشكده اد بيات در بارة ر معرفى منابعحینى مر بوض به ايران باستان


## دورf ساسانى

هنكاميـكه يس ازسقوط سلسلهُ اشكانى ساسانـيانيانزمام امور رادرد

 و جلوكيرى ازحملات اقوامزرد نزاد شرقبغرب ، از ط طرفى ديكىبود
 يكديكى بوده است ؛ و اين كارى بود ، كه همواره ايران از لحاظ





 و دليل اين مخالفت بسيار واضح است : انكانيان كه آخر آخر عمر خودرد درضـف و سستى طى ميكردند ، بيـتر مورد قبول دوحكوهت توسعه

هثت معاله در زمينة تاريخ
طلب همسايه بودنل تادولت جوان و تازه نفس و فوى ، حون ساسانيان

 . بودند
 كوشان را منقرنساخت ، واز آن يس كوشان يـكى ازايِالات تابـعايران

 هيناور هايـتخت زمستانى كوشانيان و دره سنـل را فتح كرده و سهس از هند وكش كذشته ایالت بلخ را متصرف شده و از آن یس با عبور از
 با وجود از بين رفتن حـكو مت كوشان كرفتارى ایران ساسانى

 جنوب رانده شده بودند ، و در زمان شادِور جزءِ سیاهــان وى محسوب
 بخراسان Tغاز كردin و نواحى تهمالى خراسان را تا كر كان متصرف
 برای نواحى شهال شرقى امِران فراهم آوردند ، و وَهـتى از ووت وهم"

شاهان ساسانى يس از شايور صرف از بين بردن آنان كرديد . ـ ا ايران از آغاز تاسالام : ص

سرانجام در اواسطط حكومت ساسانِان ، ميتاليتسا' باهياطلد در نرق جاىكوشايـانـ را كرفتند ، وكرفتارى جديدى برای ايران فرام ساختند. ايناقوامكه ازايالتكانسوى بتازكى بوسيلهُ سياهِان ساسانى از شركيداريان خالاصى يافته بود ، مجوم آوردند . هیتاليتها درحدود سال • • ميلادى بسرعت در ثرقو شمال مهلكت قدرت يافتند ، و ساسا نيان كه در جبهـ هاى غرب با روم منغول نبرد بودند ديكر توانائى آنى ا نداثتند كه جلوىاين فومجان و تازه نفس را بِكِر ند 「 • در اين زمان سلسلة ساسانى دورة بسيار بحرانى و خطر ناكى را در زندكى سياسى خود مـيكذرانِيد . ميتوان
 ميبايستى بايشان خراجيردازند ، وشاهزادكان خودرا بعنوانكروكان نزد ایشان فرشتند . چنانكه ییروز ساسانى از جانب آنان بسلطنت رسيد ، و هم بدست آنان درجنگى كشته شد ، وفبادفرزند وى نيزمدنى

جون كروكان در دربار هیاليت ها ميزيست . یس ازآنكه انوشيروان زمام امور را در دست كرفت ، وسلسلة ساسانىنجديد قوائىكرد، وقدرت از دست رفته را بازيافت ، هنا بطورقطع شـكست خوردند ، و متصرفاتشان بينامِانِيان و تر كان آسياى

## Heptalites - 1

Kân-Sû - Y
YYF ص

مركزى كه بتدريج حكومتهانى تشكيل داده ، و قدرنهانئى را در آسيا بوجود آورده بودند ، تقسيم كرديد ، و سرحد شرقى آيران در در رود


تمان بودند
تركان حكومت خود ر! دراراضى واقع بين كوههاى آلـانىى ورود
 بوجود آوردند . حنانكه انوشيروان كه با حكومت جـي جديد ترك معاهده




 از ابتداى روى كار آمدن اين سلسله نا زمان سمّوط آن ادادامه دانت
 و زمانى از آن روم بود ـ درزمان شايور اور ، و الرين ُ امثيراطور رورم

 رالاميراطور روعساخت ، وقلدر خويش را تا سوريه ودرياى مديترانه

Mùkân_Khân-1

$$
\begin{aligned}
& \text { MA-rlv: كريستن - } \\
& \text { Valerien - } r
\end{aligned}
$$

. تظرى بدروابط فرهنكى .
رسانيد . بياد بود اين فتح دسةور داد تا نصوير والرين راكه درزـِرياى

 كننـ . شادور اميراطوررومراباهنتادهزار لزَيو نروومىاسيرِكرد ، وآنان
 رومى بنا كردند ، استفرار يافتند . ايسان بعنوان متخصص ، معهار ، و ر د
 كمك كردند ، و از خدمات آنان ايالت ;روتهند خوزستان فوايدبسـار برد ، كه بعض از اين آثار هنوز در زمان ما قابل استفاده است ' .
 سرحدى را اثنال كردهاند ، و حتى چند بار تيسفون در معرض خطر
 نصيب ايران شد ، وبجاى رود فرات كه مرز بين دومملـكت بود ،دجله سرحد دوامير اطورى مقرر كرديد ، و ايـران امتيازات فراوانى را از
 سلطنت خسرو هروْيز ، ساسانيان بفتوحات بسيارى ناثل آَهدند . بدين معنى كه سراسر آبـياى صغير ، و بدنبال آن سوريه ، و بيت المقدى فتحكرديد. سياهيان ايِان از غزه كذشتند ، ومصر ، وحبته رامتصرف انـ 1 ـ ايران از آغاز تا اسلام : م ra9

هست معاله در زمينه تاديخ
شدند . هيحچ

 كه از طريق ايِان جاده هاى اين منطقه بروى روم بسته ميشد ؛ ولى


 و از يكى از كهن ترين مراكز اين سرزهين بياخاسته بود ، و خودرا
 اميراطورى مىدانست . ساسانيان سلسلهاى تأسيس كردند كه متكى ونى بهدين ملى و فرهنـك و تمدنى بودكه درسراسر تاريخطولانىایر انكم نظير است .

درزمانــكه يـو نانيت بر سراسر ايِان ريسثه دوانيده بود ، يارس
 همحتنان محفوظ بود ـ دراين ناحـيه زبان ، دين، و آداب ورسوم ،دست




 ايران برخاستند، ودرارویا ، وافريقاباT Tها مبارزهشد،درصحارى Tآسياى

اير ان هـحنان حهار راه جهان و هحل تالقى افكار شرق وغرب.
جون حیین ، هند ، بين النهرين ، يو نان ، روم ، ومصر بودهاست . فلسفه

 و اختراعات و تكميل علوم زمان كرديد . همين موضوع سبب ورود مذاهب مختلف جون بودائى و مسيخى ، وسيس سبب ظهور اديانجديد جون مانوى و مزدكى شد ، كه هريك موجد انقالى بزركى ، خواه فكىى ، و خو اه سياسى و اقتصادى ، در دورة́ خود بوده است .
 مزدا ، T' أين T Tناهيتا را نِيزهمحنان محترمدانته بود ، كه خودخاندان ساسانى:نڭهمان معبد آناهيتاى اصطخر ، مههترين معبد اين ربةالنوع
 حـومت خويش را مستحكم ساختند . ولى يس از چخندى سرانجام دين رسمى ، زردشتى كرديد كه بوسـلهُ ساسائيان در نماط مختلفجهان در شرق و غرب يراكنده شد . در آسياى صغير و بين النهرين يـيروان زردشت فراوان بودند ، و قباد ساسانى ايِبريان يا كرجيان ران واكهعيسوى
 در نفوذدادن دِين زردشت درارمنستان داشتند ،كه هو هنی دراينمنطقه هيروان فراوان داشت ، وللىدين رسمى نبود . Y ا ايران از Tغاز تا اسلام : م FYY
 تجارتى صورت كرفت . زردشتيان از طريت ماوراء النهى و سيس حوزة رود تاريم خودرا به سغل رسانيدند ، و در اين منطقه نغوذ آ'يْزذردشت

 در حدود سـالهای אیپ -


 آمده است كه :








1
Hei'en-jiaw - $Y$
Y\I ج •

نظرى به روابط فرهنكى . .

 ( هـى "
 سلسلة تنك ، قدرت جين تا فالات پامير رسيده بود ، و روابط نجارنى

 بازركانان خارجى را دريیش كرفته و يـروانب هذاهب بيـكانه را دركار آزادكذانته بود . بدين تريّب يـروان مذهب زردشت از از آزادى ركامل

 آتشكدهاى تأسيسشد ، و درهمان سال شغلى وياست آ آشـكدهنيزبو جود آمدكه از آن يس بدست يكى از زردتشيان ايِراثى نزاد سيرده ثـد . درسال سV
 چهار سـال دس از آن تاريخ بنابخواسته فيروز درهمان شهر آنشكده

$$
\begin{array}{r}
\text { Hsûan - wu }- \text { ti }-1 \\
\text { Ming-taï-hu }-r \\
\text { pi-Cb'i }-r \\
\text { pi-Cbou }-r
\end{array}
$$

- ه ا T

$$
\text { Ch'ang-an - } 4
$$

هشت معاله درزمينةٌ تاريخ
 داثته است . این دوره: اوج دو نق وقدرت دين زردشت در جين هحسوب



 دين وارد Tآمد.
از يديده هاى فنكى مهم این دوره ظهور مذهب مانى است كه همازافكار شرقوغربمتأثرشده ، وهم سشدت درشُرق و غرب تأثير كذاشتَه است . مانى ازبابل بیاخاست كه مسلماً افَكار بين النهر ينى در او بى تانير نبوده است . كذشته از آن اثراتى شُديد از مذاهب :ودانُى ، عيسووى ،و زردشتى دردين او ميـيابيم • درمانويت بنوعى تناليت برميخوردمي كه در " چِدر عظمت ، انسان اول ، و مادر زندكانى ه خاصه ميشود ، وميتوان


 مبناى دين وىكه بردواصل نور وظلمت ، وخْير وشراست ، اززردشتى انـى كرفته شده .

F1 , F • تای هاندا : مذاهب ايرانى درحین : م - 1
YYY • YlQ : Y : Y :
$\Delta r$

تظلى بهروابط فرهنگى...
مـيزموضو ع يعنىدر بردانتْن افكار عيسوى ، زردشتّى ،و بوداíى، تو جه شُاءور اول را باين دينمعطوف داثت. آ نى ا يذيرفت وجنبهُرسهى
 ملل كو اكون شرقوغرب تحت تسلط يك قدرت واحد در آمده بودند، و حـكومت علاوه برقدرت مادنى احتِياج به نِرونى
 را تحت سلطه آورد • دين مانى امن خواسته را عملى ميساخت ، و از اينْرو ، واز لحاظ سيـاسى مورد تو جه فراوان وافَع شـ . چون دينى قوى و مستححكم بود ، باوجود اينخه بعد ها در انٌ مخالفت مُديد روحانِيان زردشتى و نفون فراوان ايِشان درسياست و جامعه ، مانى كشتَ
 از چین كرفته نا افريقا منتشر كردید ، و اثر فرهنـلى عمیقى درجهان برجای نهاد .
چـكو نـكىرِاكندكىمانويانحنِنودكهعدهاى بهمشرقمهاجرت كردنل ، و دستهای از آن مـيان درچیزی ، و دستهاى درسغد و سرزمين اينور ها مسـكن كرفتند ، وسر انجام مانويان شُرقى بتّدريج ارتباطخود را با همكــشان غربى فطع كردند ، و فرقهٌ مستقلى تهكـيل دادند . درمنابـع حينى مىیِيا بيم كه درحدود
 كردند ، وكنب مقدى خودرا بهحنـنى ترجمهُ نمودند ،و سرانجامموفت

هشت معاله در زمينة تاريخ
 تاسالץشی مـِادى همحنان دراين سرزمين مشاهده ميشود ، ولىدراين سال ثشمهين امیراطور سلسلة تنـك ، فرمانى صادر كرد مبنى برايِنكه حـينىها مذهب مانى را ترك كويند . دراين فرمان به بيـكانـكان اجاز• داده شلهبو دكهرراين دينباقى بما نمل.لازمبتذكر استكه ازايندورهبهبعد چنانـكه درمبحث دين زردشت كفته سشد ، بادريتشكرفتنسيـاستى جديد، نسبت بهاديانخارجى كهدرسابزاز آزادىكاملبى خو ردار بودند ، مخالفتى شديد آغاز كرديد ، كه مسلهاً دين هانى نيز از اين|مرمستتنى نماند'. اقوام ایغورى ترك نز اد ساكن. آسياى مركزى كه در فرن هشتم

 يـكى از خاقانهاى اینور دین مانى را يذمرفت ، و بد نبالآن بزودیاین


 اين قرن بنا بخْواسته امِورها در بعضى نقاط حين معابد مانوى تأسيس كرديد .
 مائى يشتيبان بزركك خودرا درچین از دست داد ، وبا ضر بتى كهازسلسلة 1 - مذاهب ايرانى درحین : ص هr

تظرى به روابط فرهنىى ...
تنكك بآنواردآمد وذكرن كذشت ، اعتبارسابق خودرا ازدستدادورلى

 رفته است ${ }^{\text {r }}$

هراكندكى مانويان درشرق ، سبب نشر تمدن و فرهنـك ساسانى دراين منطفهُ وسيع كرديد . نصاويرمانوى كه درتورفان ، وسايرنواحى تركستان شرقى بدستآمده ، ثنخص را بيادمينيانور سازى ابرانبرانبداز


 دوررا با خود باين سرزمين آوردند ، در لابالى آن هنوز نفوذ هنرى
 . دِن مانى درسراسر آسيـاى صغير ، و روم نفوذ يافت .درقرنهاى

$$
\begin{aligned}
& \text { Men-shu-1 } \\
& \text { Chuan - chu - }{ }^{\text {r }} \\
& \text { ry م } \\
& \text { Y - }
\end{aligned}
$$

هشت معاله در زمينة تاريخ
ههم و دهم ميلادى به تراكيـه ' واقـع درشهال يو نان رسيد ، ودرامنستان

 كاتولِك بمخالفتشديد بآنْبرخاست ، ومدت بيستسال بلو ایعجيبى
 مذهبى چنانT Tيبىديدكهسهقرنبطول انجامـيد تا خر ابيهاى T نمرمت كردد
دين مانى از راه سوريه و مصر به|فريقاي شهالى نفوذ كرد ، و
 بدين آيُنْكرويد هومدت 9 سال بآن وفادار ماند. مانويت در بيناعراب مرحدات غربى ايـران نيز رسوغ يافت ، و كذشته از آن مانى خودبه هند مسافرت كرد وافكار خويش را دراين سرزمـين نـز نشر داد. بدين ترتِب اغر ات نكفته|مَم اكر ادعاكنیم كه مانويت سراسر دنياى متمدن زمان را هـخر نموده بوده است .
 Thrace Cathar - $Y$
Carcassonne, Bezier - $r$
FIY ايران اذ آغاذ تا سلام : F F
Saint Augustin - ${ }^{\circ}$
$\Delta V$

نظلى به دوابط فرهنگى . . .

فكك كمو نيستى جهان توسط وى عنوان كرديد ، كه انتراك در مال ،

 اتتصادى ومسانل مغختلف جامعهُTنروز امِانكه بصورت| ثقا(بى بزرك نظاماجِهاعى ساسايِان را درهم رينت . دين مزدك نِز مسلماً از افكَر شُرت و غرب حون بودانُى ، و مسـيحى درجهت اخالوقى آن متأثر بوده است

آنْن مزدك بخصوص درشرق رخنَهاى خُديد يافت ، و نـيم قرن بعداز ظهور هيامبر ، درحكومت تر كان ماوراء النهر انفاباتى بیاكرد. يسر خاقان بزر كك حامى فقرا و محرومان شٌ ، و بخارا را تصرفكرد . ولى ديرى نیايُـِ كه اين عصـيان سركوب شـه . از طرف ديِكردرحدود
 - نيز بزودى سركوب شـد
 ساسازى ازلحاظ فـكرىنـيز بيندو نِروى شُرق و غروب محاصره شدهبود. دين بودايُى درشرق ود.ن مسيحى درغرب ؛ كه هريك كذشته|زذندكى
 دين:بودامُىهسواسرشرقرا فر اكرفته بود ، بخصوص اززما نيـكهكوثان 1 ـ ايران از Tغاز تا اسلام : ص سوr

هثت مقاله در زمينة تاريخ

تابعيت ایِ ان را يذـرِفت ، دراين سرزمين راه يافت . دين بودا كذشته از ایِنتكه غيرمستفيم درافكار مذهبى زمان رسوخ يافت ، يـروانفراوانى
 منطفهـعابد مهمىساختْهشد ، و راهبانبودانُى براى تبليغ ، و نـكاهدارى معابد باين سرزمين روىآوردند . ولىاز طرفى هس از تماس يافتندين
 تثليثرا يذيرفت،وعدهاى از دانشمندان معتقدندكه درمتراياى' بوداتى

مسيحيت در ايران ساسانى_يكى از مجمترين مسائل سياسى ، و اجتماعىزمانرا تشـكيل مـدهد . روم وايرانهدت• • م سالبايسكديعك در تماس بودند و يس از ظهور مسییح ، ^سـيحيت ازهمین طريت ودرانر هـينتمان درايران رسوخ يافت ، ويـروانفراوانكرد آورد. تازمانيـكه دين عيسو ى مذهب رسمى امهر اتورى رومنشده بود ، عيسـوـان ايراندر آرامش بسر ميبرد ند ،ولى

 بزركترين مو فقيت را دراين راه بدست T Tوددند.
هنـكاميكه مصالح ثـاهان ساسانى ايِجاب ميـكرد بر ای نزديـكى

FIV F

تظرى بدروابط فرهنكى . .
باروم ، عيسويان ايِان را آزاد مى كذاشتند ، وكليساها وصوامعجديد
 به آزار و اذيت آنان ميهرداختند ، و مسلهاً روحانِيان زردنتى دراين امر دخالت فراوان دانتند . چخنانـكه مثالا در زمان شایور دوم كه دورة جنـكهاى شديدايران وروماست ، عيسويان مورد اذيت وآزار بسـيارقرار كرفتند، ولى زمان بهرام ينجم كه بين ايِران وروم صلحى برقرار شد ،
 آزادى يافتند . دراوايل كار ، فرقههاى مختلف عيسوى اين مملكتدر


 معنى كه ايران توانسنه بود بين مسيحيان ساكن اين مملكت، و روم تفرقه اندازد . يـِّى از مراكز مهم مسيحيت شهر ادسا، واقع در جنوب شُوفى

 بدنبال|غتشاشاتمذهبى ، مسـهـيان سريانىزبان نيز بدودسته نسطورى

 نسطوريان ازادسا اخراج شدند و بهنصيبينرفتند: ، ودست بغعاليتشديد

دينى زدند . چنانتكه دامنهُ اين فعالِت بقِرى وسعت كرفت كه T'ئـن
 هین وقسمتى از تركستان كشـيه شـ . نسوريان تحتححمايت شاهان سـاسانى ، مقرياتريارك خود رادر

 بـكى از یايِكاههای مهم نسطوريان در امِران جزمرهُ خارلُ بوده است

نسطوزيان درمواقعى كه هو ردآزار واذيت قرار ميـكرفتندازايِنِاِيـكاه بنواحى ديـك,
 شرقى مهلكت در سال هسء م . توسط شخصى بنام T Tلومشخص نيست امِرانى و يا سريانى بوده ، به چین واه يافته ، و ابتدا در

 در تاريخ ايران واهميت منابع يو نانى ، لاتينى ، وسريانى برای اين دور دورهـ .


Y- روا بط ايران وهند درعهد باستان : س
A-lo-pen-r

91

نظرى به روا بط فرهنكى . . .
اميراطور سلسله تغكف اجازء: نبلمِ آنين لسطورى را كرفت ، ودرسال
 بناكرديد . كتاب مقدس مسیح به چینیى ترجمه شـد ، و ازآنبس نعداد بسيارىازحـنيها باين فرقهكرويدند . كتاب مقدس درحين بزبانبهلوى كِزترجمه شدكه امروزهنعدادى ازاين متون بدستآمده است بو بطور كلى دركتاب مقدس كه درحين مورد استفاده بوده ، كلمات هبلوى يافت ميشمده و اسامى روزهائى كه نسطوريان دراين سرزمين بكار ميبردهانده بهلوى بوده است . كذشته از آن كشيشان اين فرقه در چين ازدواج ميكىدند، كه شايد دلِلآن نغوذ هذهب زردشت در نزد نسطوريان بوده باشد . فرقه نسطورى يس از چندى نام ’ مذهب ايِرانى ‘ را درچنياز
 تمام مذاهب بيعكانه اين دوره مورد آزار واذيت قرار كرفت ، پيروانش مراكنده شدند ، و بَدريج نغوذ خودرا از دست داد ' . دين يهو دنِيز ممحنان مانندكذشته اقليت مهمى راتشـكيل ميداده ولى كاهى اتفاق ميافتاد كه يهوديان تحت فشار قرار ميكىفتند ، وبياد آزادىزمان اشكايْانحسرتميخوردند . جنانكه مثالا شاپوراول جندان روىخوشى بآنان نشاننميداد ، واصولا دردور: اول عهد ساسانى ،كامى آنى ناراحتىمائى براى آنان فراهم ميكُرديد ، ولى از آن بس يهوديان

EY

هثت مقالد در زمينة تاريخ
 سياسى هندانى نبودند • ـزدكرد نسبت بايسان رفتارى خونى و هلايم داْت و حتى خود داراى زنى يهودى بود . يــكى دـِـكو از ادوارى كه برای يهوديان خوثن آيند نوود ، زمان هيروز است ، كه مورد Tزار و ڤتل و غارت قراركرفتنل ، بخصوص در شُهر اصفران كه مسـكن جماء.ت كثيرى ازآنان بوده است ' .
 كنیم ،كَه بعلتمماس نزديك بين امِران و هند داراى يـروانى بودهاست. درهنو وادبيات وعلوم اين دوره نفوذمتقابل شرق و غربوامر ان
 تابع درشرق و غرب براى ساختن هنر خود استفاده هاى فراوانى برده است ، منتها هيع زمانى را درتارين ايران ندیِيايم كه تا ايمن حد هنو برمبنایاصالت ملى بناشده باشد ، وتا اين حد شعغتـغى و عظمتيافته
 الطلسكتونٌ يافت ، وحتى هنرؤرون وسطاى غرب ملهم ازآنكرديد. درروم ، وفقانسه، وممهالك اروپاى موكزى ، نمو نههاى اين نفوذهنرى
 مركزى ، و نساجان مصر وبيز انسى كرد.ده .

sw

امِرانساسانى مر كز تلاقى افكارشرق و غرب بوده است،و بخصوص تاهان اين سلسلهتو جه خاصى بَر جمه آثار دانمَمندان و ادباىيو نالى، لاينـنى ، و هذدى داشتهاند . درثقل و انتفال افكار بين ايِران و غرب مراكزى كه درسرحدات مهكت واقع بودهاند ، سهم بــيارىدانتهاند، كه سهمبيشتر از آن دانشمندان سريانىاست كه كنجينه هاى فرهنكى نرق وغرب را بزبان سريانى ترجمهكردهاند ، و بعلوم و ادبياتيونانى و شُقى تو جه بسيار دانتهاند ـ يك نفر عيسوى قسثتى از منطقارسطو
 ميخْواند . در زمان اردشِير بابكان به سقر اط و افلاطون توجه بسيارى

 حياتى تازه يافت ، وفِيلسوفانيو نانى حـومت فرار كرفته بودند ، به تيسفون آمدند ، و بوسيلةُ ايشان افكار غرب و افكارىكه از هند وبين النهرين آمده بود درهم آمبخت،ووافكار روشنفكىان ایِانى رابازتركرد ونخصينتائى جون برزويهرايرورانيد.
 تأْير بسيارى درشرق از خود برجاى كذانتند . سريرستى انوشيروان از آنان وتأسيس مدرسهُبزركُطب جندى شـايور ، وتر جمههاىمتعددى
 سببكرديدكه حتى درمغرب زمين نِزمعتقد شُدند كه يـكىازنشاكردان

هثت مقالد در زميننٌ تاريخ

 مارسلن 「



 ور: نق بسيار يافت . كتبى حونكليله ودمنه ازهند بهايران آوريا آرده شد،

 است ، كه امروزهبهلوى آندر دست نيست ، ولى متن عربى آلن آن كه از






- 1
. Prcopius - $r$
Amien Marcelin - $r$
Sida - Hânta -
90

نظرى به روابط فرهنكى . . .

داروشناسى ، رياضيات ونجوم در قرون اوليَن اسلامى بعربى ترجمهشـه كهجون درايندوره زبان هندى نمـدانستهاند ، مسلماً اينىكتا بها ازروى

تر جمههاى پهلوى دورة: ساسانى بعر بى منتفل شُمه است'. همحنانـكه كنته شُ ، يـكى از مرهمتوىن هدارس دنيا در جندى ثاهور تأميسى كرديد كه در T'ن طب امِرانى باطب هندى ويونانى درهم آميخخت ، وكتابهاى جالينوس تدريس ميشد ، وخالاصه هرمتوين هركز اناعهُ علمطبسشمار مـرفت . درمدرسه جندى شايوركروهى ازيزشـان
 يـكى ازْزمشكن معروف هند را بهامِان دعوت كرده بود ركه كذشته از طبابت، تمريس طب تِز ميـكـده است . در اين دوره داروهاى مخصوص هند را بايران هيآوردند ، و موارد و طرز استعهال آنزا از هنديها مـيآموختند .
در زمان بهرامكور ،كه مردى خوشـكذران بود ، عدهاىرامشعر هندى بايران دعوت شـدند ، وبدستور وى ، درسراسر مهلـكت هنرخود را عرضهداشتند . تعداد اينافرادمم:جاوز ازجندهزار نفربودهاست.همين رامشعكان بودند ، كه موسيقى هندى را باخود باين سرزمين آوردلد ، وبا تركيب Tن باموسيڤى يونانى كه توسط سلوكى ما بهايبان T Tمده بود ، وموسيڤى !ومى، موسيڤىدورةُساسانى بوجودآمد . موسيڤىامروز

- اـِ ايران درزمان ساسانبان : م . . . .

هشت متاله در زمينة تاريخ

ما ، كه از دوره ساسانِان باقى است ، بدينـعو نه فراهم شده است' . در
 وسفرایمثعددى بین دو كشورمبادله ششدند ، هردم دو كشٌور نـيز بمسافرت
 كتاب "مروج الذهب ‘ مسعودى چنين ميـيا بـم : ه شیاه هند بدو نوشت از بادثاه هند وبزر كت بزركان مشرت ،وصاحب قصر طال، بادرهاى بِاقوت و مروارید ، يبرادرنیادشاه ايـران ،صاحب تاجودرفش خسرواiوشيروان هز هز ار من عود هندى براكي اوهديه فرستاد ، كه در T تش جون موم ذوب شدى ، ومهر همانند موم بر آن نقش كر فتى ، و خط آن زمودار ندى . بايك جام ياقوت سر غخكهدهانهُ ن بِك وجب بود، يرازمرواريد باده من كافور ،جون يسته ، ودرشتتى ؛ و كنیزیکه هفت ذراع قددانت
 جون برق مـدرخشيد ،و كيفيتى جالب ، ووصفىدلیذير داشت ،باابروان هيوسته وكـيـوانى كه بدنبالخ
 درخت معروف به بافت شود ، وازكياهان عجيبِ است ،كه رنـكى نيـكو ، وبوى خوندارد و يوست آن از كاغن چینى ناز كتر است ، وملو كـ چین و هند بر آن

1ـ دوابط ابران وهند در عهدباستان : سیr^I .

نظرى به روابط فرهنگى...
نو يسنده' . در زمان خسرویرویز نِزسفر اوهداِيايُى بـن دو مهلكتردو بدل مُده است .

سرانجام به نتيِجه این روابِط مِيرسِم ، كه منتّه به دهاجرت دسته عظيمى از امِاليان زردشتّى مذهب به هند ، دز دورء: حملهُ عرب باين سرزمين است ، كه اين دسته بهـج قيمتَى مايلبـهترك عذهب خود نبودهاد ، وبناحار ازايِران خارج شده وبههند روى آوردهاند. امن سفر بـشتر از طريت جزهرء: هومز و خليج فارس وافِيانوس هند انجام كرفته است . درهند حون نظام اجتماعى اين سرزهین ورود ازطبقهای|زطبقات جامعه را بهطبقهديسكر غيرممكنساخته بود(كاست)
 خصوصيات نرادى ، وآداب وسنن خود را حفظكنند . ازاين مهاجرت
 تابهامروز باقى است •「 درقرن هفتم ميالادى بدنبال همان تحولات در ايران ، كروهىاز كلدانیان ایِانى از راه بصره به هنديناه بردند ، وخط ههلوى کهدرروى صليبى در نزديـكى مدرس باقى مانده ، يادكار همين دسته از مهاجران اــرانى بهآنسرزميناست .
$\qquad$

-     - ترجه\& ابوالقاسم ثاينده : م .

Kanheri - $Y$
8人

تظرى بهدروابط فرهنكى...

كذنته ازآنكليساها وصوامعى از لسطوريانى كه ازايِران و از طريت جزیر: خارك به هند رفتهاند باقى است ، كه در آنها كتيبههانُى بزبان وخط يهلوى مو جود ميباشد'.
مهمترين قسمت روابط ايران باحِين در دوره باستان رادر ساسانيانبايدجستجو كرد، كدهريكازطرفينبا بسطو كسترنحوزغڭفلدرو خودبيسازيـن بيكديـكر نزدِاكندند،وحـكومتهاواقوام سـراه بهترين زمينهابرایى ايجاد روابطنزديك بيندوطرفبو جود آوردند. بزركترين
 تجار داخلى و خارجى وايبجاد تسهيلاتى براى تجارتهاى بين المللى و




سهم عمدهاى داشته است . بدمن ترتيب ایمان درايمن دوره هم ثفش واسطه را در نجازنهاى بينالمللى ايفا مىكرده ، ومم بطور مستفيم خود وارد عمل بوده است .

 ابران به روم ميرسيد ، وخود ايران يِز يـكى از مرهترين خريد انداران


ا- دوابط ايران وهند : سצ ا . 99

## هست معاله در زمينه تاربخ

تهيه كنندكان و صادر كنندكان بارچه هاى ابريسمى و صنايع نساجى كرديد .
بدين ترتيب مشاهده ميشود كه ابتدا تجارت باب مراوده را بين
طرفِنكشود ، وسيس بدنبال آن روا بطسـياسى ودر تيجبه روابطفرهنـكى ایِجاد كرديد ، وبَدريج بسط وكسترنَ يافت .
 مطالبىدرايْنصوص بطورمتوالمى هضبوطاست كهوجودروابط اقتصادىو


 است '

دراينمتّون مضبوط استكهدراواسط قرن ينجم ميا(دى درحدود دههيُتسياسىازايران بهحین رفته ، ويك بار نيز هيُتْى بهدربارساسانى






. Ku - ho - to - $Y$

تظرى به روابط فرهنكى . .
سسو غ' ميلِيو نهاكر; ون وياز ميكند ه . امهراطور این هيام را باكهـال مبل یذِرفتند
درمورد روابط سياسى بايـ به يناهندكى يِروز و يسرش نرسه بدربار تنـك

درنفل و انتقالات فرهنـكى بسـار مؤثر بوده است ••
سرازجامT

 درتواريخ حينى بطورمفصل هضبوط است . يس از اضهـحالال اينسلسله


 ودر مبادلاتفرهنـكى بسيارمؤ تر واقعشدند. نتيجه اين روابط در كسترت و ترويج هذاهب اِيرانى حون زردثتى و مانوى درحیین كه درمبحنى جداكانه بحت آن رفت، مشاهده كرديد ـ زبان مجلوى ازطريتى مذاهب Po - Seu - 1

جينى بادى ميباشد .


مر بوط به ايران باستان، .

$$
\cdot \text { T'ang - r }
$$

F -
VI

## معت مقالد در زمينغ تاريخ

ايراكى وروابط بازركانىبه جين راه يافت ،كه مؤيد آن كثغ كتيبها

 از خادان ( سورن ه ... ه'.

مهترين نواريخ حينىازفرناولقبل از ميلاد كه دور:حكومت انكالىدرا در برمىكِرد تاآخر حكومت ساسانبان ، بطور منوالىومفصل مطالب مههى راجع بايران دار ند ، كه خواه مؤلغين اين نورايخ خود

 در يافتهاند ، نكاشتهاند . مهمترين متون برايى دورة اشكانى و ساسانى
 شو ( ( (
 .

$$
\begin{aligned}
& \text { - Si-zin-si-1 } \\
& \text {. . } \text { - Y }
\end{aligned}
$$

r-San - ku' uw - chi'è . Hu - Hanshu - Sui shu. Chi'u-Tang-shu. Wu-yeng-hsiu .

تظرى به روا بط فرهنكى...
مسلهاً برای تحقـت درتاريخ وفرهنـك دورة ساسا نى ، اينمنابع در درجه اول امميت وْار دار ند ، كه متأسفانه نا بحال درايران توجه بها نها نشده ، واميد استكه درT آنده مورد بردسى واستغادءكامل قىار كيرد
دراينجا بعنوان نمو نه قسهتى ازمطالب يـكى ازمتون مورد بحث
 اين شهرده لى "مريع وسعت و بيش ازصد هزاو خانوار سـكنه دارد .





 عنوان , روابط چین وايران در دوران باستان ه دردود



قرار كيرد .

- Y
. منظود سلو كيه است Su - Li - r
. هرلى برابر با Li - P

مثت معاله در زممنة تاديخ

وينبهاى ، قالى وتالِيحهو تافته وحرم كوزن فرمز ، وكندر و زعغران و مـامر مواد خومبو و فلفل ، نـكى ، خرماى ایعانى ، كل ثاج الملوك ،
 آب وهواى [ این مملكت ] بسـيار كرم است وهر خانواده درخانهُ خود
 ميكنند . حبو بات پنجـكانه ويرندكان وحـوانات [اين مهلكت] عهوماً


 *تروتمند حندين هزار رأس ازاين حيووانات دارند .


 وهمحنین ميتو اند آتش بـلمد '.




 1 ـ منظور شترمرغ است ، كه از ايران به هِن برده شد .

نظرى به دوابط فرهنكى . .

 آنها از جلو سوبافته شُهه ، وـِك كِيس ساختَه ميشود و دريشت سو باز كذاشته ، وسرازير انداخته ميشود ، وباكلهاى طلاؤى و نقرهاى آرایش داده ميشود . از بالا وپائين آن يِكرشته مرواريدهاى رنـكار نـك روى دون آنان Tویزان است . يادشاه دراين مهلعت غير از يايتخت خود نزديك به ده نفطه مقرهاى كو حاك دارد كه بمنز لهُ قصرهاى تابستانى درحین است . [ لادشاه ] هرسال درماه حهارم از پايتخخت حركت كرده

 را انتخاب كرده بطور مخفى اسم اورا در سندى نوشته در خز انه خود
 فوت یادشاه ، مجلم ( شاهزادکان و وزرا ) نامه را بیِون مى آور ند ، و مضهو نش را مى بينته . كسى كهاسهن در آن سند مهبوز :اشل بهتخت زشانده ميشُود . سايـ مناهزادكان بهمنصب [فرماندارى] سر حلاتمعين
 از جملةٌ رجال و مأموردن عالى رتمة آنها يـكى كسى است كه
 وى است . ديـك شنصى است كه اسناد رسمى و سایر امور بعهمهاث ميباشد . بعد از اينها ريُـس بيو تات سلطنتى است .

همت معالث در زمبنهُ تاريخ
سيس شخصى كه امور نظامى و سیامى را در تمام مملكت ادار• ميكند . امن مأمورين عمالى درزيو دست خود دارند ، كه هويك امور ادارة خود را ميـكردان .
 آ نها درنبرد ازفِل مماستعاده مىكنندكه سوار آنها ميشو لد، وصدسوباز دنبال يِك فِيل براه مِفتد . درْوانِن جنائى آنان محأزات گْل معمول

 مردمخدایT تش وخداىT سمان رامییرستمد . اكردرميانمردم دخترى باشُ كه بالاتى از ده سال داشته وزيبائى خاص دانته باشل ،شاه وى را بهحرمسراییودميبردتا اورا بزركت وتربيتكنه .آنكاهدرمقام بخشه وانعام بـكسى كه خدمتى كرده باشد ميدهد . جـد مودهما عهوماً بيرون كذاشته ميشود ، روى تيهما . ثا يك
 زندكى ميـكنند ، وفقط Tآنان ترتيب دفن اموات را مـيدا نتد . اينجمع را مودم نجس مـيلكويند ؛ اكى يـكى ازايــان بهثهر وارد شود بايل با زنـكوله حركت كند تامردم اورا از سایر.ين تشغيص دهند . روز اولسال نو درهاه مشمّ است.بزركترين اعـاد T انان دوز هغتم ماه هفتم است ، و روز اول ماه دوازدهم . دراين روزها مردم يـكديـك


وخونـكذرا3ى مىكنند . بعاوه در روز بيستم ماه اور ، هركس براى

درمنابع دِكر بهمين دقت شرح اوضاع ايالات ساسانى و نحو:
 فرمنـى وتمدئى اين دوره را روشن وآثكار ميــازد .

ت090
از آنجه كه كذشت ميتوان حنين نتيجه كرفت كه نقش هريك از مناطق شرق و غرب را درساختن و يرداختن فرهنـك دورة باستان
 از كاررا كرفت و سبب إبجاد نحولات فككى و ع علمى بسيـار وسيمى در

 خودهمواره جونيلى برسر راه شرق وغربقفرار داشته ، وايننخصوصريت



 1- نثلازوى - شوج جلد • • . رسالة رمعرفى منابع جينى مر بوط بايران باستان ، .

هعت مقاله درزمينة تاريخ

كهاقوامكو ناكونT سياى مركزیحون هـاطله ،هو نها ، خزرها وتركها ،
 وتمدن اينمنطفهـ را دكركونمىكردند . ايِان ماندسير باورياسدثى
هموارهدراينميان قرارداشت ، وهريك ازاين تهاجماترا ذفعميـكرد . مادىهابانى اولينسملسلهُ آريايى ايرانى اینسرزمـين راازابِّداى
 فرینـك عظيم و درخشان ابران باستان را يبى يـزى كردند ، ومسلمآدر هـدن دوره بود كه فرهنکك بارور شاهنشاهى ثخـــامنشى بذر افنان كرديد . در ادوار كهنهيحـكاه تازمانهخامنشــان شُرق وغرب درروابطى
 اين دومنطفه تا امن حد درهم نياميخته بود . سبـ ايِجاد اين وضع هخامنشـيان بودند كه باكرد آورى ملل كو ناكون تحت يك ححكوهت ، ز الـجاد روابط نزدِيك با يو نان ، رهبى ملل شرق را در راه ساختن فرهنـكى جtانى بعهدهكرفتند . اشكانيان بركردن فرهنـك و تددن ايبان باس:ان حقى بزركـ
 معنو ى يو نانيان را ريشه كن سازند ، وفرهنـكى اصيل وملب جايـكزين
 را از تهاجم بيـكديـك مصون داشت . در دورء ساسانِان اين فرهنكت

تظرى بهدوابط فرهنكى .
به اوج عظمت و درخشش خود رسيد ، و هنـكاميـكه اسلام بر قسمت
 وتهدن عصر جديد توسسط ساسانِيان ريختّه شـده بود ، و هرجا كه اسلام

قدم نهاد اين فرهنك وتمدن بارور را نيز باخود بهارمغان برد .
 درمقابلحملات اين قوم تازهنفس مى كِيرديد ، مسلماً وضع دنياىیاسلام نيز بطريفى غير از آنحه كه هست ميشد . اوضاعفكرى ، سياسى واقتصادى يُمیى از دنيا نِيز دكر كونكرديد . مآخ

ا ـ ايران در ذمان ساسانيان . تاليف آدتودكريستنسن . ترجهة دشبد



r - تاريخ ادبیايران ، اذقديمترينروز كاران تا زمان فردوسى ، جلداورل :


مال rrri.

. TYF. جاب تهران ، سال
ه - تاريخ مباسى بارت : تاليف نيلسون دوبواذ : ترجهن على اصنر حكمت
. Trfr ، جاب تهران
4 - ايران ازانغاز تاسالام : تاليف رمان كيرشمن . ترجمه دكترمحمد معين
. اrfff جاب تهران ،

- Y
. irfy

هعت معاله در زمينة تادين

 - •
 II - معرفى منابع چینى مربوط به ايران باستان : كوائحى ماندا . رسالة
 IF



 Ir - روابط ايران وهند درعهد باسنان : مقالهای ازدكترعلاء الدينTذرى.


هوشم
 كرد Tمده ، كه طبقه طبقَه ، ولابِل در زیر خاكهاى اين ششهر كهنینهان كسته است ،و مابهرطبقه ازامن مـجهو عه كه دست يابيم ، كو ’یعبورْاى از تاريخ اين سرزمين دست يافته| يم •
اين شهه ازآغاز امِجِاد ، موكز تاقَى دو تمدن هـم بوحه ، كههى

 طبيعى بين النهرين سفلى ، در شمال خليج فارس بوده ، در بو جودT Tمدن

 دادن هـ


1- ايران از Tغاز تااسلام : م
Ar

## مقت مقالد در ذمينْ تاديخ

در دورانها ، زمالِكَه دستاكدر كارنْناختن تاريخ ، وفرهنك و
 از خار : وانر حند وـر انهبر آنها حـِز ديـكى نمودار بود ـ ولى زده ميشد ،كه درزيِراينتِهماى خاركرفته بايدكنجينهمائى نهتتهباشد.
 زد ، كه ازآن يس ابن كارمتوالِياً تابامروز ادامه دارد .

 هرداختْد ، كه جون طرز كار آنان ناقص ، وغير علمى بود ، بسيارى از
 ميأنى فرانسوى باروشهاى جديد علمى شروع بكار كرد و آنهـه امروز



وهرجه زودتى آشكار و روشن كردد .

Wiliam kennet-r
Jaques de Morgan -p

Loftus - 1
Dieulafog-r
Roman Cbirshman - $\Delta$
Af

## إيجِاد شوه







 بخصوص در تابستان بادكرم و خهـكى از جهت بابل ، وخليج فارس در در





Strabow -1


هست مقاله در زمينه تاريخ
حنا نـكهكفته شُد ، خالك شونوبسيار حاصلخيز بود ، وبازبنابكغنتْ ستر ابو مردم ادعادانتندكه جوو كندم هرساله يك تخميـكصدتخم،وكامى دويــت تخم بار مـيداد' . دشت سوزيات ازحدود • . م سال ق . م . مسـكونى بوده ، واز
 دمات ابتدا ظروف سفالـين ختهنى ميساختهاند كه بَدريج نقاشى بر آن افزوده شد . اين تزُـُنات نفاشى نشانهٌ تمدن اولين كساورزان درسراسر

ثرق قديم بوده است •
در اوامل هزاره چهارم قبل از ميالاد ، اولين ده نشينان بسرعت
 كرديد . از بناهاى اوليهُ آن اثرى بدست نـيامده ، ولى باكشف اشياء
 در این زمان مردكان را يس از آنكه كوشت بدششان در مجاورت هوا

 و باديِهاى كوچجى كه در كنار آن قرار ميدادند بخاك ميسبردند . آنحه كه از این كورستان بدست آمده ، عبارت است از اشيـاء فلزىاز

Iـ امستد : س YY
r- تلريخ عمام : سף

بسته شده بود ، وغيرهكه نمودار صنعتفلز كارى بسيارشـكوفانويـشرفته
. ميباثه
سفاللازى مههترين هنر اين زمان بود كه باوج زيبانى خود

 اين شهر نبوده است 「 • تزئينات ظروف عبارت بود از : نقش حيوانات انگال وخطوط هندسى ، وفقط چند هورد از نشش انسان . مهر كهكـى قبلازبناى شهر شوت اختر اعششه بود ، دراين دوره
 عدن بزركى ساخته ميشده است .
 ,ا احاطه كرده ، يامارهاى عظِم الجنه را مقهور ، ورام كرده ، ديده
 بوده است ع

در اواسط هزارة حجارم ، شوتى بصورت شهرى كامل در آمد ، و
 آبادانى رفت • برفراز تیهالى درمر كز شهر معبدى برصفهاى بلندإِجاد

Sévres -r

André parrot - 1
Y.. $\psi \mid$ (

AV
 :وده باشد . با امن اقدام هسته اولِهُ حكورت و سلطنت بوجود آمد. مههترین انر تملنىاين دوره مهراستكه نقش اخداى حيو|ناتعاوايل هز اره حهارم همحنان بر آن مشاهده ميككدد ؛ ودر اين نضش ناخى نـز بر سودارد ، كه نشان قدرت وى است . بعدها اين مو جود اساطيرى

 استفادهاى نمىكرداند . در زندكى این دوره شٌار مانند سابو جاى مههى احراز كرده بود ، و بـكلهداوى و كارهاى كشاورزى نيز المهيت


مال(حظهاى مشامده مى كردد' . اواسطهز ارهُهجارم ازدو رههاىدرخشان تمدنى، وصنعنى,اقتصادى


 است ، كه بروديانههاى دهات بناهائى ساختهانـ . در اين دوره مشاهده ميشود كه فرهنـك وتمدن شون وه كاملا به

 1 ـ تاريخ عيام : س PA .

AN

كهاورزیبسـيارى غنى بوده ، كه شوشىها ميتوا استهاند باين منابعدست يابند ، وازطرفى ديِكر ميتوانستهاند ازآن حدود بمتز له انبارهایغله ومحصولات ديِك ، كه از مناطق دورتر آورده ميشد . استفاده كنند .



 نيز نفوذ يافته ،و شايد بااين سرزمين از طريت دريا رابطة تجارتى

دانته است .
در اواخر هزارءٌچهارم تحولات جديدى درنون بروزكرد .باين

 نقاشى و مجسمه سازى رو نق بسيار كرفت ، و سراكجام بايد كفت كه الـ

 فتوحات سياسى عـيلام ، وارد نجد ايران شد

 r ـ ايران از Tغاز تا اسلام : ص

هزارة هوم مبل از مهلاد
شونى درهزارة سوم فبل از مـلاد بافراز ونيّيبهاتى مواجه بوده، كه اين فراز و نشيبها بستكى كاهل به اوضاع بين النهرين'دانته است. بدين معنى كه حكومتهاى سوهر وآكاد در اين دوره قدرت و اهميت فراوان يافتند ، و از تهدن بسيار شـكوفا و غنى بهرمند كرديدند ـ از قرائن جنين برميآ يد كه در ابَداى اين هزاره هيايتخت عيلام تحت نفوذ فرهنـكى وتمدنى ، وشايد سياسى سومر فرار كرفته و اهميت كذشته خود را از دست داده ، و شهرهاى ديـكر عيلام كه كتنر
 بههانِ دلِل در شهرهاى آوان ، و حماضى ، خالدانهای سالطنتى بو جود آمدند ، كه بعدها درسومر فتوحات درختانى كردند . در اين دوره بر
 ومجسمههانُى از آن برجاى مانده ، ومعرف نغوذ هنرى شديد سومردر شوت است . خط مخصوصمحلىنيزجاىخود را بهخط سومرىبخشمبده ومذهب شوثيها نحت تأيّير فراوان مذهب سومرى قرار كرفته است .
 است ـ دراين زمان ساركن آكاده’ كهبرسراسر بين النهرين استيلايافته

Sargon d'Agadè -

بود ، برعيلام دِزَدست يافت ، وعيالميها اينبارزبانآ كادىرايذدِفتند. نغوذ فرهنـكى سامى بخصوص در زمان نرم سين' هـاه ديـكى آكاد بيش از يـش فزونى كرفت . ولى ديرى نیايُيد كه يس از مر كـ نرم سين بر
 مناسب بودند تاخود را از زير يوغ معنوى ومادى آكاد بيرون كسند ،

 را نايب السلطنه عيالم خواند . وى بسرعت دست بكار محو نفوذ بيـكانه، وايجاد هنر وتمدن اصيل ملى كرديد ، وموفقشد . از زمان اين مؤسس بزر ك حجارى هاى بسيارى در ارك شوث بر برجاى مانده ، كه مبين استفالال ملى در اين دوره ميباشد
در اواخرهز ارة سوم ، وضع سياسى وتمدنى اين منطقه دكركون
 كند . نفوذ تمدنى شون يس از عبور از بین النهرين وسطى ، به آشور
 فراوان در T ششور كشف شده ، مى توان دريافت .
ry . ra،rr

مثت مغالد در زمينهُ تاريخ

در اين دوره درسيمان يكى از ايالات عيلام سلسلهاىجديدروى
 محله مقدس شون ، يعنى آركکآنرا نجديد بنا كردلد ـ در اينهنـكام
 ;مدنخود شدند . ساختن ظروف واشياء سفالى لعابدار كه نهونهاهى آن از كورى بدست آمده ، وفن فلز كارى رونق وتوسمهُ فراوان يافته ، و اصولا دراين زمان آثار هنرىكه بآتش يخته ، وكار ميشده ، يـيشرفت

قابل ملاحظهاى كرده است '.

هزاره: دو مْبل از مبلاد
در قرون اوليَهز اره: دوم ، سلسلهاى
 ياقتند ، ولى ازجكو نكىسلطنت و وقايع زمان ايشان اطلاعى در دست

 بزركک ثرونمندان شونى دانته ، كه داراى كو جهها و ميادبن بـيار وسـيع و مدارى بوده است .

I- تاريخ عيلام : س PY
Sukkalmahu -

درايندوره هددها رادرتابو تهای بزركىاز كل يخته ،كه برقسمتى سنك فرث شده قرار مىكرفت ، مى كذاشتند ، و بناهانى در در روى قبر مىساختند . جسد بازيور Tالات ، اسلحه ، ظروف ، وغيره دفن ميشد .

 است . فلز كارانممجسمه هاى متعدد برنزى ، از ارباب انواع ساختهاند كه كاهى مطالا مى شده است انـ از مهرها ، و تصاوير خدايانى كه از اين دوره باقىمانده ، حنـين

 ازبِن رفته ، ادامه دانتَه است ' .

در اواسط هزارة دوم ، يس از آ;

 با>سو كالماهو هاهجاى




Untash - Gal - Y
Dur - Untash - $r$
94

## هـت مقال در زمبنهُ تاربخ

ياجغازنبيلامروزى بناكرديد،وبناهاى عظيموفصور سلطنتى،وزيـكورات معروف آن ساخته شد . با بناىدووراو نتاث ، هونى در در درجهُ دور اهميت
 را از دست داد ، و بار ديِكر شون در رأى سايِر شهر هاى عـلام فرار كرفت ، و اغلب مجسهـه ها و تزيُينات ابنيهُ آن شهر را بهثونى منتفل كردند' .

## وصر طلانى شُونى

عـلام درقرن צ مملكت به اوج قدرتوع وعظمت خود رسيد ، و تمام مظاهر اين قدرتدر





 كهمهه را به معابد شون تقديم داني وانت ـ از جملةُ اين غنائمسنكك يادبود

$$
1 \text { ـ تاريخ عيلام : م Yه }
$$

Shutruk - Nahhunta- $Y$

## شوثّ

 - خند مجسمهن سومرى بود

كوشن ودقت خاصى كه ثاهاناين سلسله درزيِيا و مجللساختن , خلاصه عظمت بخشيدن شون بكار بردهاند ، مسلم ميدارد كه ايشان مىخواستهاند يايتخترا قلب ، ومركزاميراتورى ، ، و مقر اينشوشيناك خداى بزركك و بیرفيب عـلام قراردهند .


 سراسر ايران غربى ، جزء قلمرو عيلام شد ، و ا از مجموع ع اين نواحى
 متصافب با فتوحات سياسى ، مبارزه با فرهنـك و تمدن بيـكانه شديدتر آن


 بسر شوتروك ناهو نته ، يـى ديـى از از شاهان اين سلسله ، تزئينات بسيارى بممعبد اينشوشيناك افزود . تشريفاتندفين شاهان دراين مaبد

Manishtuseu - 1
Ya باستانشناسى ايران باستان : Y Y Shilhak-in - Shushinak - $r$

## هشت مقالد در زمبنه تاديخ

بركزار مـيشد ، كه چونـكى آن برديوار محرابى مجسم شُده . دريكى ازهحلات شهر ،كهمخصوص فصورسلطنتى بوده ، بهافتخار اينشوشينالـ معبد ديِكى ساخته نـده ، كه نـايد بمنز لهُ عبادتكاه خصوصى شناهان ،

بوده باشـ .
از اين دوره نهو نه هاى فراوانىازاثـياء فلزى ، خواه برنزى ، و
خواهطالنى بدست آTمده ، كه نمودار منر بسياريسرفتهایى مىباشد ،و با


 مستقر شدند ، عيلام با اولين دستجات مهاجر آريانى تمان حاصل اريكرد،
 صورت كرفت . از اين زمان عيلام و همسايـكان آريانى آن ، از لحاظ
 وعميقتر بوده است . در سيلك وساير نواحى نجد ايِران انيائى بدست 'آمده ، كه نفوذ هنرى نوش وا مسلم مىسازد ، و درعون طلا سازان شوشنى كوشواره هامیى بشكل خونـه ساختهاند كه از خصوصيات جواهر 'سازى ایرانى است'.
در اين دوره قبور و سردابهانى باطافهاى قوسى كثف شـه ، ككه
 SY، SY• Y 1












 برایى قربانى ، و تقديم بهمعابد ، با خود حمل مى مرددند ، دراين دوره يافت ثده ، كه نهودار آئين بينالنهرين است

Kutir - Nabhunta-1
plob blare
 در اين زمان دربابل سلسلهاى روى كار آمد كه بار ديبك قدرتكذشته

 شون را متصرف شُد ، ومجسمهُ مردوك را كه در زمان كو تِر ناهو نته بِه شون منْتقل شُه بود ، بمعبل خود در بابل باز كردانيد • عـِام با اين ثـكست از صفحهة تاريخ محو كردیِ ، و تاسه قرن بعد ، انرى از او لمىيابيم ' نه از بین رفتن خود عيام . زيرا این سرزمين بزودى جـبران نـكست را كرده ، ودر این عهد از آبادى كامل و وفور نعهت برخوردار بودهاست. در كشفــات باستانشناسى قبورىكه اشياء تجملى بسيار غنى در آنیافت
 در هزار: اول بطور كلى عيلام با كرفتاريهاى جديدى مواجه
 Nabucodonossor - 1 r- ايران از آغاز تااسلام : ص r-
91

مىكردد . مهترين مسئله ، استقرار عناصر جديد آريانى در عيلام ميباشد . بهايِن معنى كه چنانـكه ذكركرديد، دستههای مهاجهر آريائى از نيمهُ دوم هزارء دوم بيعد بطرف جنوب نج

 در آن هنـكام عیلامT ن قدرترا نداشت זامانع ورود سواركاران

 نيديد كه اين قوم تازهنفس وطالب قدرت مانند سدى در مقابل آشور

 برداختهاند. در قرن هفتم قبل از ميالاد كذشته ازمستألُّ هارسها ، عيانام



 عظمت يافتن بى هد آشور ، و فتح بابل است كه اين زمان آشور فعالّل
 نفدير جنينخواسته بود، كه زما نيــكه عـيام درسستى ، ورخوت ورت فرورفته بود ، آشور در اوج قدرت، وعظمت خود بسر برد .

## مثت"معالد در زمينه تاريخ

نونى درقرن مغتم ، بدون اينـكه ازسر نوشت خودآكاه باثد، در


 لوحهاى بخطعــالمى در آنِيافت شدهاست . كشف اينمجـسمه اسبمبين


 ظرفتنككلو لددارىاست، كهدسته بهابتداى كردن جـبـيده ، و نفتّروى










Assur - Banipal - Y

مكرر غارت كرده وبه عـلام آورده بودند. . . زينت آلات ، نشاههاى
 جلو مىكرد ، مى خوابيد ، (ظروف) كه در آنغذا ميخورد ... آنهارا بمنزله غنيمت بهمملكت آشور آوردم .
من زيـكورات نونورا از آ جرهائى آر با باسنـكنلاجورد لعاب نده




 سى ودو ( (
 كا كاو إي ( ~的 $\bar{i}$


$$
\begin{aligned}
& \text { 1-dabilisH-nadıH Lagamar - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 7- TBJdel } \quad \text { - deŝiriûbiầ Lamassu - } \varphi
\end{aligned}
$$

من قبور يادشاهان قديمى ، وجديدترا كه از ايشتار هروردكار
 وِيران ومتروك ساختم . (اجساد) آ زهارا در معرض خورشيد قرار دادم،






 خهاريايان بزر كف وكو جكرا كه تعدادشان از هلخ بيشتر بود ، بهنزلة
 وحشى (بدون استمنا ) ازبر كت وجود من ( در شهرهای آن آن ) براحتى





 Silhu:-






## Manertur




 .

جنائكه كغته شد ، زمانيكه پارسها در عيلام مستقر كرديدند ،








 حكومت يارسى ، يعنى از زمان آريارمنه ، و آرشامه ' شايد عيلام جزء قلمرو أين حكوهت جوان



 قلدرو يدران خودرا توسعهبخشد، وبرسراسر عـيام دستيابد ،وشوتورا

Arshama, Ariarmena-1
 Astiague - $r$

هشت معالد در زمينهُ تاديخ
 حـكومت ، سُوث بوده است • بعداز سقوط سلسلهُ ماد ، اكر كورونٌ
 و مركز مادها بوده ، واوميخْواست بااتتخابTان بيايتختى حتحاكهمت خويش وا برقلمرو مادها بيش از يـشمحرزسازد ، وبازاكريسازمدتى هاسار كاد را بنانهاد از اینتجهت بود كه ميـخواست پايتنختى اصمل وملى، و إِ يِاهخاصخا ندانهخامنشىونو میارسى بو جودآورد. معهذادرساختن قصور سلطنتىاين شهر جلوهاتىازهنرعيلامىمشاهدهميشود ، وكثـبههاى آن بسه ز بان بارسى باستان ، بابلى و عیِلامى است . بارسها از ههان ابتداى شُروع ساختن تهدن خويش ، از سبك
 ز ندكى شهر نشیْیى را در بين عيلاميها ِذـِرفته بودند ، و نصور میرودكه





 pierre Amiet -
Y - F
$1 \cdot 4$
 مـالادمقدارى اسناد دولتى ، وكزارشهاى رسـى ، وصوروت حسا بها بهـين زبان درنون يافت نده است '.

دأريوهُ و شُوهٌ
هنـكاميكه داريون حمـكىان قلمرو هتخامنشى كرديد ،ازجمله شورشهائى كهدر ابتداى كار وى دراغلب نقآط حساس شاهنشاهى بروز








 وقدرت خود رسيده بود ، واز طرفى بهدرياى مديتى انه ، و شُمال افريما دست يافته،وازطرفىديِعر جلكه هاىسند را درشبه قارة هنددراختِيار
| - تاريخ ماد : م If


$$
1 \cdot v
$$

هـت متاله در زمينةٌ تاديخ

.
اقوام مخلتف يو نانى ، بابلى ،هندى ومصرى وامثال آنهاكهباين دربار مى آَمدند ، مىبا يستىشتکوهو جلال حـكومتمنبوع خودرااحساس كنند . داريون اينموضوع را بخخوبى دريافته بود ،وبخصوص درعظهت
 كتيبهمائى كه در شُونٌ يافت شُده ، خود وى دراينباره چنین مى كويد :
 من نمىتوانستم Tن را بها نجام برسانم اكراهورامزدا عرايارى نداده بود.

آيد
 عبارتاست از:قلعهُ ثهر كه خنانكهكفته شد ، درمحل سابق اركکبناند،
 از آن • شُهر شـاهىه يعنى منازل درباريان ، وعمال ادارى و تجاركسترده
 اینْبناهارا دِبوارى مستحكم ازخشت خام|حاطه كرده بود ، ودرجوانب آن ، بر جهايى كه از ديواربيرون Tامله بود ، قرار داثت ، كه امهوز محل آنرا درطرح عمومى اين ابنيه مىتوان تشخيص داد . مباور هاياه

1 ـ نتل از كتاب تاديخ شاهنشاهى هخامنشى : ص PrY

$$
1 \bullet \lambda
$$

اين ديوار ، خندقى عريض حفر كردند ، كه T Tنى از آب رود شانور كه
 درمحاصره داشت ، و ازكز ند حملات دشهنان هحافظت مى مردد ، وآنرا






 نون ، دوقسمت ازاين خهار فسمت از زير خالك بيرونآمده (تالار بار، ،
 مشرق آن قرار دانته ، كه اطاقهانى كردا كرا كردث ساخته ثده با بود







 $1-9$

هشت معاله در زمينة تاريخ

 با خشت خام دوطرف T T نر بالا بردهاند ، وسيس درميانآن مقدارزيادى
 آنها مر بع و سرستو نمان هركب از قسهت فَامى دو كاو نى است ،كهدر ارتناع بيستمترازكف تالارقرار دانته . دردورانهاىكهن ، هركز تااين تاريخ ، هنرمند درخلق آثار هنرى چنین جرأت وجـارتى ازخودنشان نداده بوده است . البته قسمتهاى قداهى كاوهاى نر تقلـيى مستقيم از سرستو نهاى آثورى و بابلى است . ولى كاملا يـيدا است كه از طـيعت





 ش
 رنـكُها را كُّ خصم فرسنادكان يو نانى وا خـوه مى كرده ، بآنها ثروت و
 7.
11.

دراين محل باقيهـاندههاى يك مجسمه سنـكى داريون نِيز يـافت

 بعضى از آنان درميان بر كهاى نخل ، وكلهاى بنج يرقرار داشته ؛ وسر


 در دست دار ند 「.

ملل كو ناكونتابع ثاهنشاهىدرساختن اين قصور.دستدانتهاند،

 تلفيقوهماهنكك ساختن اینسبكها ، ونهادن جوهر ملى وقومى درآنیا
 , الممالك تابع ميآوردهاند ، بلكه قطعات ساخته شده ، از قبيل وستو نها، و مجسهمها را نيز كه بخصوص بوسيلة يو نانيها ساخته شده بود ، وارد - مى

I ت تاريخ شاهنشاهى هخامنشى : ص 1



در شون لوحهُ فرمان بناى صصور داريون كثف شـه كه بز بان

 از آنرا بعنوان نمونه ذكر مىكنيم :
, اين كاخى استكه من درشوتى بنا كردهام . تزيُينات آن ازيراه






 مكن از كنداره ${ }^{\text {r }}$ كرمان حمل شد





Cariens - 1
Ioniens - $Y$
Gandhara - r
Sardes - ${ }^{f}$














يس از دوسال مقاومت بنصرف سیاهِيان پارسى در آمد ، خزانهُ آنْهر

 به يو نان باز كردانِدند . سـكنهُ هلطِّه نيز !ـ اسارت به نون فرستاده شدند ، و مدنى در آن شهرباقى ماندند ، تا سر انجام دز مصب دجله
 كرد و سیاهِان داريون يس از خرابى تهر ، همه سكنهُ آنرا بهاسارت به شون فرستادند . اينان در حوالى ثهر ، در محلى موسوم
 و از نهك و نفت وقِرى كه ازكانهاى آن حدود بدست ميآهد ،استغاده

 كذشته از اين اسرا ، در زمان داريونى علها و دانتـنـدان ، و وراد
 از جملهُ امن علها ، سـكـِلاكس كارى ُ جغرافى دان معروفى است كه

Apollon de Kanachos - 1
Selucus - $Y$
Erteria - $r$
Arderikka - $P$
 از اهل كارى Skylax - $q$






 هِ

 ,





 -



 Y - تمدن ايرانى : مقالة J F Filliozat
 * $k$

هـت مقالد در زمينة تاد:خ
خويش دردارالـلطنهُ شونى نشسته بود ، درسال سوم ازسلطنت خوردش، ضيافتى برای جمع سروران ، وخادمان خود بر يا نهود ... يس مدت



 ولاجورد ، بار يسمانهاى سفيد وارغوان درحلفههانى نقره




 آنان در كردن بوده است ؛ و حتى اين دسته درامور سياسى نـي





 ـ 1 ـ كتاب اسنر : م

و كوشش فراوان دانتهاند . يـكى از مراكز مهم يهوديان شهر شو


 و قبر اونِيزدر همين شهرفرار دارد .




 است ، وقطعاتى كه ازويراندهاى آن بدست آمده شباهت فیاواوانى $ا$ انیصر
 كو جك ، وداك نالار یذيرانیى و سرانجام اطاقهاى مسـكو نى شاه .
 دخالت دانته است ، وسبك ونوع كار فيديان



ـ 1 ـ كتاب استر : س •
 Phidias - $r$

IIV

هشت معاله در زمينهٌ تاديخ
 برجسته تشكـِل شمده است ، و ماسـر تحورل ، و iكامال هنرحجارى را
 در امن نقوثن برجـتـه نأُير دانتـه امست '. درزمان داردون دوم ، جاسين اردشيراول ، اين كاخ منوزمحل اقامت شـاه بوده . ازاينِو مِيتوان نتيجه كرفت كه مرمت كاخ سوخته آَادانا خاتمه نِافته بوده است . داريون نـيز براى نوسعه بخشـيدن امن

كاخ ، دستوراتى داده بوده است .
درزمان اردشُد دوم شون همحنان اهمِت سابق خويش را حفظ
 الست ، برای ترودج این آئين ، در شهرهای مهم و مختلف شاهنشاهى دستّور ساختن معابد ، و مجسـهـهانى از اين دبة الذوع را داده بوده



 ادن اطلاق ميسوخته ، ولى تثريفات مذهبى درهواى آزاد انجام ميشمه


$$
\begin{aligned}
& \text { I } 1
\end{aligned}
$$

$$
111
$$

بدست آهده ، و كذنته از آن دركتيبهاى كه ازاين شاه بدست آمدر آمده .
 شده ،واو اقدام بساختن مجدد آن كرده است . تعمير اين بنا بـا بقسمى

 كه نا يايان كار ، اين نهر همجينان اهميت و اعتبار خود را حفظ كرده

بوده است
بس از آنكه داريوت سوم در بلخ كشته شد ، اسـكندر دستور




سراسر ايران بتصرف يو نانيان در آمده است ان



 نظر ماست.
جاده هاى مهم قديم از شونى منشعب مىكرديد ، كه مهمترين
 دجله و جنوب اربل به حران ميرفت ، و سّس باورود به آسياى صغير

هشت مقاله در زمينة تاديخ
 هشتاد و سه كـلومتر ، و داراى مد و ـِازده منزل يا كاروانسرا بودهكه كه كاروانهاى هعمو لى در نود روز وِيك هاى شامى درسه روز آنىا طى - مىكردند

جادهاى ديـكر شوش را به تخت جمشيد منصل مِيساخت كه در مسير آن در كنار جبال زاكرس سايبانى سلطنتى ساخته بودنل . ها ياهها و سشتو نهاى اینبنا از سنك و بهسهك خالص شوشتى بوده است . اينراه سنگفرنّ بوده و بعضى قسمتهاىTن هنوز باقى است . امتداد اينجاده

 هخامنشى ويـكى از شهرهاى مهم امِران بود ، متصل مـيـاخت ، كه از
 ازخوزسمانوفارس بـكرمان هيرسيل وحدود غرب را ازطريق جنوب بـ
 فاصلةُ صد كيلومترى خلـيج فارس ورار داشت ، به دو راه مهم دريائى
 - ${ }^{4}$

1

IrA


$$
1 Y
$$

كذشته از روابط بازر كانى ، روابط سمـاسى هغخامنشـيان با مـمالك
 هـهُ آثار شون در اين دوره اين ارتباط هشاهده مىكردد . در زمان
 مصر كثف شده كه بعضى تيز داراى تاريخ است ، و نشان مـدهدكه در اين زمان از مصر بسـيارى ظروف به شوش صادر ميـُشَه است ، و تالار


 از جـكو نـكى ذخائر سلطنتى شوت وصف بسـِار مىكرد ، و مى كغت :


تمايشiامة انـيل رسيدهاست، بلـنترتيبTآغازميشودكه انوساهلـكهُمادر ودربارياندراثر
 دركا

Zeus - $r$ Aristagoras-1
. Yq
Aschyles - $F$
ه - م مبرات ايران : معالذ ه . ايليف ، تحت عنوان , ا ايران و دنياى
قديم ‘ ، ص YYY .
$|Y|$

شوهُ از دوره ملو كى ظا دورهة هاسانى
جنانكه ديديم ياى يِو نانِيان از دورة زمامدارى داريون بيعدير شوتى باز شد ، , از'اينرو زمينه براى نفوذ عنصر يونانى يـى از فتح اسكندر بسبار مساعد و هموار هينمود ، و بههين دلِل يونايان موفق شدند نفوذ سياسى و فرمنكى و تمدنى خودرا هرجه بيشتر در يايتخت
 از اين منطقه رخت بربست ، و زمانِـكه بارتها قدرت يافتند ، بسرءت

 تمدنى ايِن قوم دراِيران شُدند .

## الهعندر و إيجاد همالساله سلو گى











 را رواداشت . آنان رادر تصور سلطنتى خو يش مستقرساخت. شهربان شان شهر
 خودباقى كذاشت،ولى فرمانده وخزانهدار را از كار بر كنار وازشخصيتهاى

هـت مقاله در زمينهُ تاريخ

- مقدو لى برای اين منلهاى حسای استفاده كرد ' پس از امن فتح ، و از راه شُوت بسُرت ، كه از جنوب ایِان مــعذشت ، عازم هندوستان شد و هس از فتوحات خود دراين سرزمين
 ابتدا دختر دار:ونَ رابزنى.كرفت. درهمان موتع دستّور داد ناسرداران وى و ده هزار تن از سهامیان مقدونى :ا دختران ايرانى ازدواجكننـ ،
 امروزه برفراز تیههانى كه ازتفاع حندانى نهارنل و مقابل حصار مهر واقع بو دهاند ، محل اردوى اسـكندر هـیل شـده كه بر جهاى آن هنوز ــغخص است ، و در محدودهاى وسيع بمقدار زيادى سـكه و سفالهاى
 زبان يو نانى واشیاء مختلف دِـك هيداشده است ، كه متعلت بههانقرن

 عنصر يو نانىدرشُون ازهر جهت مهيا ساختّه بود . درجنـكهاى جانشينى اسـكندر Tنتى كون " به نوث


VA،YYf
Antigon - $r$
174

يونانى موفقَكتِكه سلسلة سلوكى را درايِر ان تشكـيل دهد ، وسراسر
قلمرو هخامنشیى را باستنناى مصر ، در تصرف آورد .
سولوكوى براى بیاعتبارساختن شوتى ، اين شهر را بنامسلوكية
 داشتند ، شون بههين نام خوازده ميشند . اين نهر در زمان اي اين سلمسله
 ديِكرى ساخته شی ، و يايتخت آ آنان به بِن النهرين و آسياى صغير





 امتـازات و تسهـلاتى برای آن فائل شد

 سفر جنكى معروف خود بدرد ايِران ، به شوتى نيز سفرى كرده اس است

Seleucie de Eeulaias - 1
r - تاريخ ايران باستان : س Y Y
Antioklios-r
iro

مهت معاله در زمبنة تاريخ
 از رومنـكست خورد، وناحار بيرداخت غرامت جنـكى سنـكينىكرديد، در حدود سال IAV ق . م به شُون رفت ومبدى را كه در كوعستاهاى تزدـك إن مُهر وجود داشت غارت كرد و هـين كار سبب خشم و كينهُ مردم شُد ، وبراو شُوريدند ، و بقتلهرسانيدنل كه اين واقعه يعنىمرك T Tتيو خوس را بايد آغاز انحسطاط واضمحالال حـكو مت سلو كىدانست'.
 يونانى رأ درخود شُهر و اطراف TTن جاى دادند تا هرجه بيشَر جامعهُ يو نانى و ايرانى درهم Tاميزد ، و باز بدنبال اين هدف ، مدارى و

 تشريفات مذهبىيو نانى در Tآها انجام مى
 يو نانى بوده ، و فرهنکك و تمدن هلنى بمنتها درجه دراين تُهر رسوخ
 1 - تمدن ايرانى : مقالة ايمار • تحت عنوان • دولت سلو كى در

Gimnases - Y

IVE

قطعات هنرى يا دريو نان ساخته شده وبهشون صادرشده است ، يااينغك هنرمندانايرانى ، تحت نفوذ يونان ، درخود شهر بساختن آثار هنرى
 دوره تعهير كامل شده ، و براثر حفرياتى كه دراين هحل بعمل آمده ،
 كتيبهُ يو نانى نيزدارد ، بدست آمده است . مثلا يمكى از إِن مجسهـهـها
 فرما ندهٌ ِپادكان يو نانى شُوت بوده است.'
 فترت بين هخامنشـيان وانـK
 واين قوم بخصوص كوثـيدهاند ، ثا هر جه بيثتر خاطر: عظهت ديرين
 اينجهت متو جه ايسان نـكردد .

ـ ا ايران از آغاز تا اسلام : س هی .
ivV

هُوه در دوره اهـهانان
-دت زمائى در حدود دو قرن بطول انجاميد نا اشكانيان موفق شدند ريشههاى نفوذ معنوى يو نانى را از شون ، و و بطور كلى از ايِيان بر كنند ، و فرهنكت و تمدن اصيل و ملى را جايكزين آن سازند .
 از جهت شدت اين نغوذ در ايران بوده است . يادنها زمانى حكومت خويش را در اين سرزمين تشكيل دادند كه از فرهنكك وتهدن قوى و ريشَه دارى برخوردار نبودند نا با بنوانـند




 دست بمبارزماى بى كير با تمدن يو انان زدند، و سرانجام دراواسِط عهر

Philhellène-1

حكومت خود ، بخصوص از زمان بالثى اول ، ما جوانههاى إين نجديد
 شفكته كرديده است .
شون از همان ابتداى كار يارتها ، زام قديم خود را باز يافت ،








 نقض قوانين اساسى شُده ، در اين نامه اها اهلام هيدارد .


 شده بوده ، و متعلق بسالهاى اول ، و دوم ميلادى است . اقدامات ايْ
 I تمدن ايرانى ، معالة ايماد : ص IVY 179

هشت متاله در زمبنة تاديخ


ذر دورء انڭKنِان روابطط بازركانى و رفت و Tاملها ، و خا(صه
تماسهاى منظم ومداومى بين شوشيها واهالى تهرهاى يو نانى، بخصوص ازه مانند كنشته برتُ ار بوده ، و در كاوشهاى اخرِ شون كوزه مانُى يهدا شده ، كه مهر یوونافى آنها حاكى است كه روغن يا شراب وزیتون از يو نان باين شهه فرستاده ميشده است 「 از آثار هنرى اين دوره سر هرمرـن ملكهاى كه هنرى لِيمه ایِانى ، و نـمـه يونازی است ، و حدى زده مـيسود منعلق به اواخر
 فرماد حهارمكه ازسبك هنرى يو نان برخوردار است، دزاين مهر يافت


 هنرى يو نان را نشان ميدهد و بعقيدة كِيرشهن، احتهال ميرود آناهِيا



- VA و YP
.
- P إيران از Tغاز تا اسلام : ص

Ir.
 آمهه است . در زمان اشكّانيان كار كاههاى كوزه كرى و مجسمه سازى و سفال سازى در خارج شهر و نزدياك كورستانها قرار داشته ، و مبران قرار دادن در كورها مودد استفاده قرار مىكرفته ، و امروزه تعدادى
 براى كودكان خهر: ميت ميسـاخته|ند .


 مردكان را در تابوتهای سفالى كه ذكر آن رفت ، وكاه لعاب داده شده بود ، بحالت درازكث ميخوا بانيدند . ولى درآغاز قرن دوم

 مشتركى دادكه يلـكان اطاق مردكان ، وسقف آن از آجى ريخته ساخته


 تشابهى دارد ، وسير تحوول مذهب را دراين دوره نشان ميدهد ، وخالاصه مبين كرايش هوحهه بيشتر اشـكا نيان بسهت مذاهب ايران قدان قديم است.در וو r- ايران از Tغاز تا اسلام : ص بז
$\mid$

مـت مقالد در زمينهُ تاريخ
اين دوره ، يك معبد آنامِتاى بسيار معروف نيز درشونى وجود داثنه


 آخرين انر اين سلسله ميباند ، ومعرف آنست كه هنـكاميكه فيامى


 حالِيكه ناجى برسرولباسى فاخر برتن دارد ، وبر تختى جلوس كرده ،





 كرديده كه بنائى بسيار زيبا ومهم است ـ كذنته از از آنجه كهدر باللا ذكر ثد ، انباء ديكرى ازقبيل تعداد زيادى ظروف سفالين ، مجسمه هاى

$$
1 \text { ـ تاديخ ايران باستان : س • هr }
$$


iry

 شهر ، در دورة مورد بحث ميباشد ' آخرين تلاشهاى اين سلسله براى ادامة زندكى درحوالى شونى
 بايكديكى جiعك كردماند ، وسرانجام باشكست اردوان ، انكانيان



 بداخل شهر هر تاب شده ، در حفريات باستان شناسى ، در خانهـهاى مردم يـدا شده است
بطور كلىشون درعهد انكانیان نهری مهم وT باد ،وازساترابپ.
 كذنتن خود را بازيافته بوده است . ولى در طى جنكهاى آخرى ،
 درجه دوم ايران قرار كرفته است .

A
سr|

شوّ در دورهٌ سامانبان
 سباهيان اشكالى را ثـكست داد ، وآخرين ثاهآكرا درا درآخرين جنكى آنى كه در نزديكى شون انفاق افتاد ، مغلوب ساخت ودر مهمان محل بفتل

رسانيد
 جابددارى اهالى از بارتها صدمات و خـارارات فراوان ازآن ويران ند. ولى جانشينان اردثير بابكان يعنى ارديا ورينير اور و






تصاوريرى يافته ، كه متعلق بهمين دوره ميباثد :


lup

برابر حد طبيعى كشـده شده ' . در این شُهر مهرى از كل رِهته نِيز كشف شُه كه بوسيلةٌ نوارى بسندى رسمى بسته شُده بوده است. براین


 ايـان ; روم ، يادشاهان ساسانى تعداد زيادى ازاسرای رومى را دا در این شهر مستقر ساختند ، هنرمندان بافندة شوشى از روميها فنون تازهاى
 روثق كرفت ، و شهرت يـافت

 و تماس بين دنياى شرق و غرب، دين مسيح در اين ممكلت رواج




 بوده كه بخصوص با السكان دادن اسراى رومى در اين شهر ، بر تمر تعداد

$$
1 \text { ـ ايران از آغاز تا اسلام : ص Y. Y . }
$$




هـت معالد در زمينهُ تاديخ
آنان افزوده شده بوده است.







باين موضوع ميباشد ، جنينمىيابيم كه :
سباهيان نايور طفيانى را كه بتحريك مسيحـيان در اين نهر بيا









Acta Martyrum - 1

r ب ـ باستان شناسى ايران باستان : م


ثوش ، درنزديكى اين محل شهر (ا ايران خوره شامور ه را بنالهاد ، ودرعظمت بخشيدن و زيباساختز آن ، كوشّ بسيار نمود . اين غهر
 كيلومتر بود . در بناى اين قصر ، اسرای جنـكى ، و انباع كشورهای انى
 شهر يكى از مر اكز عمدةٍ بازركانى وادارى ايران بوده وويمانه هاى


 وريشههاى كهن معنوى ، وخا(صه قدرت فعاله واستعداد فراوان دان ، از


 ودراهمیت دادن بآنها بسيـار كوشيدند ، ديكى بشون اين فرهت را كداد كه برترى كذنته خويش رابدست آورد ، واز آن يس دررديف شهرهای درجهُ دوم فراركرفت .
 ivv

شون در ادوار اسلامى
دردورانكهن ، جناتكه مشاهدهكرديد شونى دوباريكى درزمان



 زمانيـكه عمر دوران كهن بسر آمد ، و و دورهالى جديد در ثارين
 درسال •\& \& ميلادى ، اين شهر بتصرف سياهيان اسالام در آمد ، بعلت مقاومت ثديدى كه ازخود نشان داد ، صدمات فراوان ديد ؛ ولى بعلت




 كه ازخاندهاوانبارهاى اين ثهردرقرون اون اول ودوم هجرى بدستآمده

است ، ميتوان بهرو نق شون در اين قرون بی برد ' . ولى حدس زد

 خود ، تنها در دوجانامى ازشون ميبرد ، مبنى براينـكه آبهاتى دراين شهر روان بوده است "
ابنفترت ، وزوال تاقرن حهارم ادامه داشته ، و درمنابعمو بوط





 تهرى اسبت توانـكر ، وجاى بازر كانان ، وبار كدة خوزستان است ، واز
 هيغمبر T آنجا ـِافتند ع ع . درقرون وسطى شونى شهرى آباد ، ومركزولايتى بوده ،كهتوابع

 - 1

$$
\text { | } \mid
$$

YYQ DPQ P - ج

## مثت معاله در زممنة تاريخ

است . نهرداراى فلعهاى مستحكم و قديمى وبازارمائى بانكوه ،و مسجدى بوده ، كه سفغ اين مسجد برستو نهاى مدورى قرار داشته است ، وباحتمال فوىمنظورهمان مـججدقديمىقرن اولهجرىميباشد، كه ذكر آن رفت .
فبردانيال نبى ، دركنار رودكرخه ، كه شهر شُون كـِز كنار آن

 هـتم هجرى ، يعنى يس ازدورة مغول شُون راديده ، در بارة آن جنين




 خود را ازدست داده بوده باشه .
 وضع بيكع منوال بوده ودراين دور: طولانى ، الطلاع ماازشون منحصر


 - 1 - جغرافباى تاريخى سرزمينهاى خلافت شرتى : م

199: , , , , $\quad$ :

استكه درمرطبقه ابعاد آنكو چکكترميشود ـ اين سبكك بنا درسراسر
جنوب عـلام متداول بوده است ' .
شُوس امروز
 بود وكوئى خاك براى مححافظت كنجينهاى كه در درون خود جا جانى داده

 بهاينسرزمين كشوده شد ،انتخاص متهددى
 وـرانه هاى اين شْهر را ديدهاند



 كشيده شده است .
 1 - جغرالفياى غرب ايران : م Pva
Ker Porter - $r$ Kinner - $Y$
Rawlinson - $P$



هشت مقالد در زمينةٌ تاديخ
كه برفراز تين قديمىتر هيأت كاون كنندكان فرانسوى ، در اوايل
 تكاهدارىانـياءبدست آمده باشد . بعدهاتوسط مهـن هيأت ،كاركاههاى ديـكرىنيز د; كنار آن ساخته شد . شون تابستانهاى كرم وسوزان ولى بهار و زمستانى بسيار زيبا و




علغباى بلند مىكردند '
 ستاد ارتش كمك مى كِيريم كه درسال •سشا مدون كشته و از آثروز
 مانكاه تغيير كلى در آن بوجود نيامله است :



 ايستكاه راه آهن شوش درسه كيلومترى باختر شونى واقع ، و مسـافت
 - ـ جغرافباى غرب ايران : مצA IPY

بوده كه ستو نهاى عظيم آن هنوز باقى است ، و شهادت بعظمت خود ، درادوار كذشته ميدهد ، ' .
















lır

مصت مقاله دد زمبنهُ تاريخ

آن ما يه از غناى معنوى وهـادى را داشت تامتوانـد جند قـرن دهـك الهميت و شُهرت خويش را حفظ كند ، و در زهر؛ مهمترين شهرهاى ايران بماند . ولى در دوره: اول شاهنـامى ساسانى ، بار ديـكر لطمهاى شديد خورد و بوـرانى و سقوحا كثـده شـل ، كه اين ويرانى در زمان نامان بعدى اين ـلمسله ترميمكرديد .


 در دوقرن اخير از آن بجز حنه ويرانه كه سراز خالك يـرون آورده و حاكى از كذثتهاى بسدراز بوده است ، و قصبهاى كو حك در كنار آن انرى لـى يا بيم •

 وبا حفريات باستان شناسى كه ادامه دارد، هرووز كه مى كذرد بیث راز

 خوانهه مـيسود ودفتر هر بركى است ، از ماجراهاى كو ناكو نى كه برآن كذتْته است .

محْ

1 - فرهنكعجغرافيائىايِان : از انتشارات دايِ: جغرافيائى ستاد ارتش .
ج 9 - استان ششم • چات تهران ، سال .
Y - ميراث ايران : سيزده تن از خاورشناسان ، زير نظل آدبرى . ترجـن

r
.
P - جغرافياى سرزمبنهاى خلافت شرقى : لستر نع . ترجمه هحهود عرفان
. تهران
-
Irf.

Irpf تهران

^ - باستانشناسىايران باستان : لو ئى واندنبر ك . توجمíد كترعيسى بهنام.
. IFチ\& تهران
a
11 - 11 بيانى • مجلة ينما ، مرداد ما. Irpa
Ilistoire de l' Iran antique : Cameron. Paris - Ir 1938
Persia, From Origines to Alexander the - ir Great : R . Ghirshman Paris, 1964
L’ Aurore de la Mesopotamie, et de l' Iran - if M. E. L. Malowan . Traduit de l' anglais par A. Zin.del - Bernard. Pasis, 1966.

زن در تاريخ بيهقى

زن در أرمغ بيهقى
وضع زن در ادوار مختلف تاريخ ايران بعد از اسلام ، دستخونى نتحول بوده است . درزمان تسلط تر كان از اين حيث ، حالت دو كانهاى انى

 دوشادون مرد كار ميكرده ، وشايد بتوانكفت كه خرخخ اقتصاد قبيلهاى بوسيلة او بحركت در ميآمده است
زن ازكله مواظبت مى كرده ، شيرميدوثيده قميز وقرمه وماست
 خلاصه در مجهوع شـُون افتصادى قبيله ای ، نفش اصلى را بعهده داثته است .
*


هشت معاله در زمينهُ تارين

در مو اقت كوت كردن ، و اردو زدن ، بهمردكمك مىكرده ، در جنعها اغلب دو نادوش مردان مى جنـكـيده . درشكارهاى جركه شركت داشته ؛ وبدين ترتّب در سراسر زندكى مرد ، شريك و سهـم بوده

است '
ولى از طرفى ، زمانى كه در حدود قرن دو ‘م مجرى ، اسلام به
 بين ايِانِيان ، و اعىاب وتركان ؛ و بخصوص از امن زمان بهبعد ، كه سيل مهاجرين ايرانى بـجانب تركستان سرازير كرديل ، و امِابِان فرهنـك و تمدن خودرا باين منطقه بردند ؛ و همینـين برانر روابط نجارتى بسيار مستححكمى كه نقاط مـتلف دنياى السلامرا با يبكديـك
 قباِلِ ترك ، دكركو نىهاى فراوان يافت . زمانى كهدستههاى مختلفترك، وتركمان ، بدين اسالمكرويدند وموفت شدند حـكومتهاى محلى تشكيل دهند ، وسيس این حـكومنوارا توسعه :خخشند ، ومالك قلمروهاى وسيعى در آسيا ، و بخخصوص امران كردند ، بسيار تحت تأثيز تمدن وفرمنـكى فوم مغلوب قراركرفتند ؛ و
 خاصى مواجه هى اجرديم ، كه خون قدرت فرهنـك ، وتمدن قوم مغلوب ، 1 - نظام اجتماعى منولان : تأليف ولاديمرتسف , ترجمه نكارنده .

فهل اول صفحات متعدد .

## زندر تاريخ بيقهى

بسيار بيشاز آنقو مغالب بوده ، ازجانب ايسانيذيرفته شـده است ؛ مةتها

 در شهرها ، و اختال(ط و آميزن بـا شهر نشينان ، و بخصوص ز كدكى در حرمسراها ، ایِن دسته ، آزاديهاى سابق خودرا از دست مىدهند .

 بساطِنوشاهزادكان ، روزبروز افزون مىكردد ، ز نان ازجهاتمختلف جاى شَيودرا بمردان هى بخشنه ، و در نوعى فراموشى فرومىرو ند . يس
 زنان باآزادى فراوان ، ومسيُوليتهاى نسبة" سنعين ، و باشأ نى تقريباً
 نحوء زندكى جديدى كه در يِيْ روى آنان زهاده ميشود ، كرفتار قيد وبندها ، ونوعى فراموشىمىشوند . از ایِنرو ، درزمان نسلط وحككومت

 تعدادشان بـيار كم است . اينان بطور غِر مستقِم بر اوضاع تأثير مىكذاشته|i ، ، در مواردى استثنانى زنانى مستقيهاً ، دراوضاع مؤثر واقـع شده اند'.

Barithold: Histoire des Turcs d'Asie Centrale - 1 Mne Donskis. paris 1945 pp 91, 92 ترجه بغرانسه ازخانم

هـت مقالد در زمينهُ تاريخ
بطور كلى مىتو انكفتكه ، دورء: غز نويان دورة زن نبوده است ،














 بايد هلاكرا ، كه حون براين جمله نباشد ، مرد وزن بـكى است هـ، I ـ تاريخ بيهتى : باهتمام دكتر غنى و دكتر فيان • جاب تهدان ،

-ryár

بعلت يوثـده بودن ودر حرم جاى داشتن زنان ، هِيَج كاه ظاهر،
 بميان نِيامده است . خاتو ;ان ، جون هديهای كه از جانب سلطانى ،
 مىكرديده ، تلقى مُدهاند .
بعنوان زهو نه از دختر قدرخان ، خاقان ترك



 ;زكر غز نويانرابخْود مشغول مىداشت، وحتى در زمان حككو متسلطان
 فراوانى كه در قسمت هاى مختلف داخلى و خار جار
 بآسو.دكى خيال ازجانب همسايـكان شمالشرقى ، بدفع سايرشورنها
 مناسبات دوستى وصلح ، دختر قدوخانرا برایخود ، ودختر يسروىرا
 بود ، يكججاخواستخارى كردورسولى بنزدخاقانتركفرستاد ، وبرسول


همت متالد در زمينة تاريخ
نيكوئى' برفت ، وبركاتاين ، اعفابراخواهدبود ، مارا رایافتادماست

 ما در ملك ، وى خواهد بود ـ آن وديعت كه بنام ما نامزد كنند ، از













 بخواهى ، كه آنجه آنروز بعاجل الحال فرستاده آمهه است ، نثارى 1 ـ منظود دوستى ووداد ، بين طرفين است.
lar

است تكاهدانتن رسم وقت را، وحون مهدها فرستاده آيد، تا بمباركى، ودايع بيارند ، آنحّه شرط و رسم آن است ، بسزایى هر دو جانب با

مهدها باشد . ،' .

 كردند سخت بسيار و برسم ؛ و آن دو جام زرين مهصع بجواهر بود ،
 رومى و بغدادى و سياهانى ، و نشابورى، و تختهاى قصب كونه كونه ، و ثاره ، و مشك و عود و عنبر ، و دو عقد كوهركه يـكدانه كويند
 از این فسهت نكاتى حند استنتاج مىشود ، يكَى اینتكه : نسـب، و مقام مادر امميت بسـيار داتته است . مى بينيم كه مسعود ، بدان اكتفا

Y - Y بمعنى رشتْ مرواريد است
r





-

هـت متاله در زمينة تاديخ

نمى كند كه ڤمهر وى ، و آن يسرن ، دختر قدر خان ، و دختر هسر


 كه مرسوم بوده ، از جانب داماد ، بیر و مادر ، و خويسشان عروس داده
 نـكوه و جالال، و ثروت وشو كت خود را بخخان ترك بذهـايد ؛ و بنا بـكنته بيجقى Tآنحه را كه او ذكر كرده شههاى ، و ففط بعنوان نمو نه و مثال بوده است .
آنحهـ تا بحالا از مدامِامٌى كه فرستاده شده ، و مر اسبیى انجهام كرديده بود ، كنته شد ، بعنوان مقدعه وخو استکارى و سمس ععَل بود؛ و دی از T T $T$ د بغز نين آوردند ، در كتاب بيهةى خنـن مى.يابم : ״روز آدينه نوزدمم شوال ، شهر غز نى بياراستند ، آراستنى بر آن جهله ، كه آن سال ديدند كه اين بـلطان از عران ، بر راه بلغ
 .

 - PYO 1

صمس بيهقى شوح مىدهد ، كه جكَو نه مدتى رسولان خان ترك
 مرتبه داران ، و رسولان ، و ساير مقامات باستقبال رفتند ، و رسولان


 روان شدند ، باستقبال مهد ، با كو كبة بزر كى ، كه كفتند بر آن جملد كس ياد ندانت، ' ' يس از مراسم عروسى عدتى رسولان درشهر بودند،


 بودند ، بايران نرسيده بيمار شد، و در كذشت، و ازدواج عهلم نكرديد .
بغرانتكين را. كه بعد از يدر ارسالن خان لقب كرفت ، همسرى بود ، كه در زمان حيات محمود بهنظور مستحككم ساختن مناسبات دوستى ، و نشان دادن صميميت وعلاقة امنخاندان بهغز نويان، هرساله يككنيز و غالام، برایسـلطان محهود مىفرستاد. حنانـكه بيهقى كو ديد: ( غالمى نادر و كنيزى دوشيزء خياره ، فرستادى بر سبيل هديه ؛ و
1-9 שיp.

- fry ص: : - Y

IQV

همت مغالد در زمينْ تاريخ
امير ، وى را دستارهاى قصب و شار باريك ، و مرواريد و دِبباى رومى
 كه وى را > در جملةٌ هغت و هـت غلام ، كه ساقيان او بودند ، يس از اياز بداشت ، . يكى ديـكر ازاين نوع وصلتها ،كه بسبب مفاصد سياسى انجام كرفته است ، خواستكارى مسعود ازدختر باكاليجار مىباند . مىدانيم


 تحف ، و هداياى بيشمار ، بنزد سلطان مسعود فرد فرستاد ، و اظهار ار اط اطاعت









- 1


محتْدان ، شبانه بهاستقبال دختر رفتند ، و با احترام فراوان ، وى را بشهر وارد كردند . عروس نِز بههراه خود ، ز نان بسيارى ، شحون دايه وخدمتكزار و كنيز وغيرهآورده بود ؛ وسيسخنين مى كويد : ا . . . و
 از يـيادكان ، بدركاه سـای نامزد شدند ، و حاجبى بابسـيار مردم ؛ و


 ساختند اندرميهمانيها ، وزنان محتشهمان نشابور را بجمله آ آجا بردند ونتارها بكردند ، ونان بخوردند ، وبازكشتند . وديعت راكه ساكنهـهد بود ، كس نديد ؛ ونماز خفتن اهيراز شادياخ بر نشست ، بابسيار مردم ، ازحانيت وغالمى سيصد خاصه، همه سوار ، وغالامى سيصديـياده درييش ونبج حاجب سرانى ؛ وبدين كوشك حسنـكى آمد ، وفرود سرایى حرم رفت ، باخادمى ده از خواص ، كه روا بودى ، كه حرم را ديدندى ، و اين خدم وغالامان ، بو ثاق هاكه كرد بركرد در كاه بودند ، فرود آمدند





- ras ، rar ص-1

هـت معالد در زمينهُ تاديخ
از اين كفته معلوم مى كردد كه : د . . . , ا T فتاب ديدار سلطان بر ماه







 مستحكم كريخت ، ودر آنجا منزوى شد ؛ وتاسال آ آ



 ناج و تخت را از





18.

زن در تاريخ بيهقى
ازآن خود مىدانستند . مسعود اينرا خوب مى دانـت ، و بههين دلِيل دركتاب بيهى وانعام داد ، ودختر خود راميز بيـكى از اين يسران ، يعنى امير احمد
 ديك, ازاين نوع زنان ، كه دركتاب بيهقى ذكرى از آنان رفته


 خوارزمكامالتى بسيارمهموغنىبود ،همهوارهفك.رسلطان هحمورد را بخود مشنولمىداشت،ودرصددتصرفآنیآنود.








r - اoبال : ص roq

هثت مقالد در زمبنه تاريخ
برای حمله بخخوارزم بدست آورد ، و ببهاiأه انتهام قتل شوهر خواهر ،
 منصرفات غزنويان در آمد ' . حال بهذكرىازدودختر اميريوسف، برادرسلطانمحتمودمىيردازيم: امير يوسف درنزد برادر مةامى ارجمند داشت ، و هنــكامى كه سلطان انـا


 نيز به حبسش انداخت . تا درهمان زندان جان سيرد .





 وهداياى فراوانبهوى بخشيد . بيهقى اين هوضوع را هنين بيانكرده:



_ _ اقبال : م :

نا عروس را ببر ند . و بـكوشك شاه ، بيحیاره جهان ناديده ، آراسته در



 سلطان محمود كه از امن هوضوع ستخت ناراحت وغهـعـين كشته بود ، دستور داد تا آن خواهر ديسك را كه زامزد مسعود بود ، به عَّهّ
 كيرد . مسعود از اين موضوع دلتنتك مىشود ، ولى درمقابل فرمانِ






 اين زن اطاعى در دست نيست .
يكى از شخصيتهاى مهم زمان مسعود ، سالار بكتغدى مى باشد ،


Isw

هثت معاله در زمبنه تاديخ
كه حاجب ، و سالار غلامان سرای وى بوده ، و در بعضى از جنگهاى
 بسيار متنفذ، و بخصوص ثرو تمند بوده و بهمين دليل شايد مسعودبراى كثيدنتهولاو بجانب خاندان خود ، دختر او را براى يـكى ازيسرانش بنام مردانشاه خواستغارى مى كند . اين موضوع ، كه بطمع ثروت
 جه اولا بعداز عروسى حون يسر خردسال بوده ، وفقط سا سالدانته ، تزد مادرن باز مىكردد تا بسن رشد رسد ؛ و يس از هندى عروس را

 ثانِاً يس از آ نكه مراسم خواستخارى نوسط بو نصرمنـكانانجامكرفت

 و غرض هيست . هم اكنون ، فر اكار ساختن كرفت ، و يس از آن با بيك






$$
\begin{aligned}
& \text { - } 1 \text { - تاريخ بهغتى : م }
\end{aligned}
$$

IF

زن وضيع و شريف مىدهد . اين صلهها ، از دوازده هزار و ينج هزار درم شروع مى شـهه ، و از دويست درم كمتر نبوده است ' . مردا نشاه را طبق هعدول درقصر يدر زن عفد كردند ؛ واو دامير مردانشاه را فباى ديباى سياه يوشانيد موشح بـرواريد ، و كلاهى حهار هر زر برسرش نهاد مرصع بجو اهر ، وكمر برمـيان او بسـت مده مـعللل
 و ده غلام ترك با اسبب و ساز خادمى ، و ده هزار دينار ، و صد يارهجامن قيمتى از هررi در موقع عروسى مقدار جهيزى كه سلطان مسعود از سالار بكتغدى خواسته ، سرسام آور است . حنانكه بيهقى مى كويد : ا تكلغهاى هول فرمود امير ، كه امِن فرزند را سخت دوست داثت ، و مادرن هحتشم
بود 「 ، .

(... و ازابومنصور مستووفىشنودم ،كفت : چندين روز با خندين شاكرد

 عنهما آن نسْخت ديدم ،بتعجب ماندم ، كه خودكسى آن توا ند ساخت.

- 1 - تاريخ بيهتى : م
- AYA - Y
- 

lso

هثت مقالد در زمينهُ تاديخ
يك دوهيز بكويم: چهار تاج زرين مرصع بجواهر ، وبست طبق زرين ميوء: آن انواع جواهر ،و بيست دوكدان زرين جواهر درو ششاءده ، و جاروب زرين ريشهاى مرواريد بسته ـ از اين حـيزى جندباز نهودم ، و


دراين قسمت بهنكته دِيـكىى بر مى خورديم ، وآن ایِينـكه:داين


 مادرشان كنيز و يا زنان غير اصيل بوديد .






 مسعودمى نويسد ، وخبرفوتشوهرن رامىدهد ، وسيسوى رابجانشينى
1 ـ تاريخ بيهقى : ص هYY .

188

زن در تاريخ بيهتى
هحمود دعوت مىكند' ' وديِك, زمانى كهمسعود ازغز نين بهبلغ ميرود
 كه مادر سلطان نيز جزء سایر زنان هـراه وى بوده 「 . ولى در كتاب مداخله حر؛ ختلى ، زمانى درسياست آغا: مىكردد ، كه در نامهانى كه

 روز ينجشنبه ، هفت روز مانده بود ازر بيعالآ خركذشته شند ،رحمةالله،

 رابياغ يـروزى دفن كردند ، وماهمه در حسرت ديدار وى مانديم ، كه

 اينجا آيد ، و بر تخت ملاك نشيند، وعهت بحککم شفةت كهدارد برامير فرزند ، هم در اين شب ، بخط خوريش ملطفه نبشت ، فرمود تاسبك اكتر


 بسيارند ، وماءورات ، وخزائن بصحر|افتاديم • بايد اين كار بزودى كيرد
Y - بيهتى : ש VV .

هشت معاله دب زمهنة تاريخ
كه ولى عهد بدراست ، ومشنول ;شود ، بدان ولايت كه كرفته است ؛ و ديِك, ولايت بتوانكرفت ، كه كارهاكهناكنونمى فت ، بيشت, بهحشمت يدر بود ، و حون خبر مو كف وى Tآنكار كردد ، كارها از لونى ديـك كردد ؛ واصل غز نين است ، و TTنكاه خراسان ، وديـك همه فرعاست. T $T$ این تخت ملك ، و ماضايـع تمانیم ؛ وبزودى قاصدان را بازكرداند ، ك
 ازاين نامه بخو بى Tشفكار است ، كه اينزن دربسسلطنت رسايــلن مسعود ثقشمهم ومؤ ثوى بعهده داشته|ست ، علاوه براينـته اوراتشويق باين كار هىكنل ، منتظر عـكس العهل اوست وجدأ اين امر مهم را از
 و خلاصه ورود از برهمه امور T شنكار است . بهرواء نامهُ دِـكى كهبزر كان وطرفداران مسمود بوى نوشته ، و اورا دعوت بسلطنْت كرده بودند ، مادر مسعود ، وحرء ختّلّلى نـز طلى
 كردانيده بودند ، كهبراى برانلاختن محمد ، وبسلطنترسيـن مسعود زمـنـه Tآماده است •「


- IP • FIF - ا

18人

عالاقمند بَبر كنارى محمد ، وروى كار آمدنمستود است ـ دراين بار
 بود ، و ميتوانست به وضوح دريا بد كه محهـ با خار خصوصياتى كه داشت




 وى رابهمسعود نابت مى كند .
درتاريخ بيهةى مواردى ازتوطتُهْ زنان نِيز مشاهده ميشود ـ ـ يكى








 - 1

هـت متاله در زمينأ تاريخ
وي ، اززگى كمك خواستند ،كهاين زن دخترابوالفضل بـُستى ، وممسر حسن مهران بود ، و بدون اينـكه خود بداند و بخخواهد ، وارد توطثٌ
 هند بسـيار محتشَهان اورا بخواسته بودند ، اوشوى ناكرده ، و اين زن مادر خوا ندهُ كنيز كى بود ، كه هـهُ حرمسرای غازى اوداشت ، و آنجا
 كسانى كهباغازى آشنائى ، وخصومت داشتند ، اينزن رانِز ميثناختند ودر ;وطثّه عليه وى واردنَ ساختند . شىح واقعه از اينفرار است كه : بزنهنـين فهماندند ، كهدر تُبى مقرر ،غازى رابدستورمسـود مى كيرند وبز ندان مىافكنتد . زنكهبسِار تكك انشدهبود،هوضوعرابهكنيز كفتوكنيز نِيزخبر به
 كار باخبركردد. ولىزنكازهازنوطئه باخبر ذبود ، وناخواسته لفشّى بعهده

 وغازى رااز مغاد T Tنها مطلع سازد . بدينترتيب چندين نامه ، كه مهـ وحشت غازی را افزون مىكرد ، نوشت ؛ و غازى نوسط كنيز از آن


اموال و غا(مان خود را كردآورد ، و براى فرار از شههر خارج شد.
 كوشيدند تا اورا نإود كنند ؛ و جنغكى شديد Tغاز شد . در این توطـّه سرانجام حقيقت امر برمسعود T Tشكار ميشود . هعنالك پی از خندى
 كه از حوصلةٌ بحث ماخار بر است
 و خدمت بدستعاه غز نويان معروفيتى داشتهاند ، كفتغو بميان T مده است . از جملة اين زنان دِكى همسر بايتـكـِ نخستين غلام محهود بوده كهسلطان اين غامرابسـيار دوستميد|تته ، ودرزمان مسعود والى
 سخغت بكار Tملده و يارسا ؛ و دراين روزكار كه اهـي مسعود بتخْت ملك

 كه اين زن حضور داشت ، سلطان از وى ميخخواست ،كه حكاياتىرا كه از يدرن بياد دارد ، باز كو كند . ديـCر ازاين كوع زنان ،جدهُخواجه ابوسعيد عبدالغفار فاخربن تُريف ميباشه . عبدالغفاراز 1 | سالـكى ، در خدمت محمود مـيزيسته ، وطى زندكى در در بار غز نويان ، نـغلهای ههمى داشتَه است . در زمان
. 1

همت متالد در زمينه تاديخ
مودود ، رسول وى در دربار خلافت بغداد بوده ، در زمان عبد الرشـد، از معنمدان او محسوب میشده ، و همواره ماموريتهاى مهم بعبدهُ وى

واكذار مىكرديده است .
عبدالففار در باره: مادر بزرك خود حكـِت مــكند ، هنـكامىكه محمود ، باعُّومسعود ،كهث| اله بود ، بد سرزمينغز وغور میرفتند، در راه بزمين دلاور رسيدلد ، ودر خانه بايتَكين فرود آ مدند و مسـكن كرفتنه . در T Tنجا ، جدهُ من بخدعت آنان T مد ، كه > زنى پارسا ، و خويمتن دار ، وقو آن خوان بود ، و نبشتن دانست ، و تغسير فر آن ، و
 هاكيزه ساختى از خوردنى و شُ يتها ، بنايت نـيكو ، واندر آن آيتى بود ... ومسران سلطان ... اورا هيوسته بخواندندى ، ماحديث كردى ، و اخبار خواندى ، و بدان الفت كرفتندى ‘ 「. ـك روز مسعود جله مرا خواند وباوكفت : خواب ديدم در غورم، و طاووسها و خروسهاى



 كه هون بزر ك شُوى ، اكر خداى عز وجل خوامد ، اين بياشد ؛و آخر

$$
\begin{array}{r}
\cdot M r-1 \\
\cdot M r \cdot M 11
\end{array}
$$

IVY

بيود هـخنانكه خواب ديده بود ، وولايت غور بطاءت وى آمدند ه . در ابن قسهت مسمّلماىكهيش از ممه مtم است ، فضل اين زن

 بودهاند ، واين موضوعى بسيار جالب و بااهميت است . در دربار غزنويان بخخوردن ، وغذاهاى هطبوع|هميت بسـيار داده
 وانواع اطعمه واثر به معهول زهان . وى در تعیيف وتوصيف از ز انان
 تلقى ميكرده است . چنا نـكه در قسمتى كه در بارهٌ ورود مسـود بهغز نـين
 كذشته ، كه امير محمودرا ساختى ، بسـِار خوردنى ، با تـكلف ساخته


 سلطان ، ازآن يـرزن ، حلوا وخورددنيباى ديـكر ميخوراستندكه بسيار
خوشْمزه مىیخت 「「.
-Mrص-1
-Y•• -
. 111 - $-r$

هتت متاله در زمينهٌ تاديخ
بيشیى دريـكىدومورد ، دلاورى ، وخويشتندارى ، وقدرت زنرا ستوده است ، وآنزمانى استكه حسنكوزمِرواكشتهاند ، وخبر بمادرُ ، ميبرند . در اين باره ميـكويد : ( ومادر حسنك زنى بود سخت جـكر. آور ، حنان ثنـيدم كه دوسه ماه از او اين حدهـت رينهان دانتند ' .
 چنانكه حاضران ازدرد وى خون كريستند. يس كفت : بزركا مردا ، كه این یسرم بود ؛ كه يادشاهى حون محهود ، اين جهان بدو داد ، وهادشاهى چون عسعود ، آن جهان ؛ ومانم يسر سخت نيـكو داشت ، و

 حجاج سرثرا از تن جدا ساختند ، وبدنشرا بدار آويختند ، وخبربه





 بود روى كرد ، وكغت : د وفت آن نيامده . كه ایِن سواررا از اين

1 ـ منظود قتل حسنك است .

- 1199 - r

IVP

اسب فرودآور ند \& \& وديـكر سخنتى نكفت ، ورفت . چونخبر به حباج
 . سهردin از آنجهكهكذنت ، ميتوانجنین نتيجهكرفت





 همانـكو نهكه اناره هـد ازدواجها


 است . ديِك ازجهات مواصلتها . افزودن بر تروت خود ، ، با كرفتن






مصت معالد در زمينة تاديخ
ايغاكرده باشند ، بسيار كماكد .
در اين دوره ـِيز ماند همهُ زمانهاى ديِكى ، زيبانىى و جعال • خويستن دارى وانتاء بنغس ، نجابت ، خانهدارى ، و داكسنن هنرهاى ظريف مربوط بهآن ، ونز علم و دانش ، صغات يسنديدهُ زن مُمرده

ميشُده است .

مـخ





- Irla جلد ا و

F
- Irfy تهران • سال
lvs

جنگيز ومر تك

- هـئكيز و مر كت








از تاريخن جهانرا متوقف ، يابنوعى ديـكر جلوهكر مى كند .


* اين مقالد درمجلة ينماثمار. هاىاول ودوم فروددين ماه وارديبهشتما. -هץا درج شده است .

هشت معاله در زمينة تاريخ
را ازسواحل اقِانوس كبير تاحلود درِياى مديتراله دربر ميـكِرد ، و

 امِان وـران نمى كرديد ، سُهرهایحند مـِليون نفى ، وحنرصدهزار
 بر جا بز ندكى خود ادامه ميلادند ، كتابِنانهما سوزانيده ، و مدارى ويرانْمىشدند ، فضلا ودانشمندانكتْته ويراكنده نمى كشتند ، يلى كه فرهنCك وتهدن قبل از اين دورهرا بدورةٌ بعلى منصل مبكرد ، فرو نميريتخت ، و حلقة ز زنجير رشته يـيوند مادى ، و معنوى ملى كـيـخته
 نیى آمد ، راه دنیاى غرب بشرق كشوده نميشـل ، وشُرقىما دورانى بس طولانى تردرTآامش خاطر ازتهاجم غرب بسر مىبردند ،وغيره وسرهـن

 ;جات يافت ؛ وععجـب T Tنكه هربار تجر بهاى بر تجربههاى وى افزود ، واورا بيش از يـش در مقابل شـايِ متححهل و در برا بر مسائل زندكى

نيروهند ومقاوم ساخت :

 Taichi’ut - 1 بتصرف چنكيز در آمد .

## جنكيز و مر ك






 وراحتى بسر ميبردند ، وكرفتارى خاصى نداثتند .



 تموجين دهد .
در نزد مغول رسم حنين بود كه از زا زمان خواستر استكارى نا زمان

 برخوردكه جشنى بريادانته بودند . او بنزدآنان فرود آمد ، و تاتارها


- yasûgâi - ba'atur - Y
. Ongqirat - r . ان رؤساى او ;Raï - Sâcân - Y
- Bortâ - $\Delta$

كه كينة قديمى نسبت به يسو كاىداشتند ، شربتى بزهر آلودهكردند ،
 از اين زمان بودكه آشفتكى حال و ودبختى تموحين آغازشد .
 تائِحيّوٌوتها ، كه در اختيار يسو كاى بهادر ، وخويش او بودند
 يسوكاى را يذيرفته بودند ، يس از مركش ، خانواده وىیرا از خود راندنل ، وجدا از ايسان بـكو جكردن يرداختند .
 از افراد ايل خود بنهائى كوت كرد ؛ ولى زمانى لكذشت كه تائيحـيُوتها باقىماندهُافراد واموال آ انانرانيز كرفتند ،و براىهو آلون「 ${ }^{\text {ج }}$ هو آلون ، كه زنى متهور و شهجاع ، وفوق العاده فوى وبانُهامت

 ارجمند خودرا يرورث ميداد . آ انانرا با دانههاى سروكوهى ، وفندف 1 - بحساب ت . 1 - Ho'âlûn - Y - Vr . اوجين بمعنى بزدكوملكه،وTا 5 : Uمعنىمادراست : Ujin - âkâ - $\uparrow$

جنكِيز و مر كع
 ' * . . . اين خانواده سختترين دورة زندكى خودرا مى كذرانيدن ، و



 قوى ورشيدىكشتند . بخصوصتموهین ، كه از همان ابتدا آثار بزر كـى ومردانكى از ظاهرن نهو



 جنـكل تار كو نااو ندور ه فرارن دادند

I - ت • ת • بند . r .

Y مى كند . د كـ ـ ت .

Onon - $p$
Târgûná - ûndur - $\Delta$
\גr

هـت معاله در زمينة تاريخ
 در مهحاصرهكرفتند .'
تهو چين سهشب در جنـكل هاند ، ودس ازآن حون از كرسنـكى وتنهانى در عذاب بود ، تصمـيم به بيرون آمدنكرفت . اسبش را بدنبال كشيد وبـاه افتاد . در اين هنغام زين اسب هاره شُد ، وبه زمين افتاد ، ولى تسمهه وتنكك اسب ، ممحنان برجاىبود . اوبا خودكفت : اكرزين

 ـافت وبازكشت ، وسهروز دــكى ماند . خون بارديبك بر ایخارجشدن براهاقتاد ، براه خروجىجنـكل كه رسيل تخته سنـك سفيلى شـبيه خـيمهاى در راه خروجى افتاده و

Tآنى ا سل كرده بود .
 كنل ، !! كشت وسه روز دِيبك ماند .

 نداشت باقوت قلبى كه ازانفاقات جنـكلكرفته بو د تصهيمبخروجكرفت.





## حِنكيز و مِرك

نايُيحيّوتوتهاكه مراقبش بودند اوراكرفتند و بردند .
مقاومت نهروزه نهو جِن درجنـعل ، تنها وكرسنه ، كهخودآ نرا





 دار مراقبت از تموجين بود .
 خودرا بارهكرد ، وضر بهاى بسرمرد جوان واردآورد ، وبداخل جنـنـل انونكريخت ، وبراى اينكه ينهان شود ، دركودال آب ساكـي خوابيد .
بندهائى كه باو بسته بودند، درسطححآب موج ميزد ، و صورتش ازآب بيرون بود .



ـ ـ ت • ك • بند •1 •

Tarqutâí - Kiriltûq - r
\^ロ

هشت معالل در زمينة تاريخ
سورقانشير.' ازايِل سلدوسكه درست ازهمانجا ميكذشت ، تموجين را ديد ، وبوىكنت : > مسلماً حونتومردحيلهكروجابكى هستى و جون ايشانميـويندكه جشمانت شرربار است ، وسيمايتدرخثنده ، رؤساى

ترا نثان نخواهم داد . ه اينرا كفت ، واز نظر نايديد شـد

 ودندانهايشانرا بكار خواهند انداخت ـ همينطور رخوابيدهبمان ومواظب
". .
 روشن از دست ما كريخت . جطور درشبتيره عفب او بكرديم . اكنون

 ازكنار مخفى كاه تمو جين كذنت وكفت : دهمه ما با براى خوراب مير ميرويم تو فراركن ونزد خانوادهات بر كرد د ، واكركسى ازنويرسيدكسىترا ديده نكوكه منترا ديدهامه
( عاقبت نيز بايل جنكيز بيوست وجنكيز
دختر وعرا بزنى كرفت .

- X -
.
- A
- ه ت ه

10s

يس ازT انـكه افراد يراكنده شدند، تمو چین بطرف مسـكنسورقان


 بار آن يشم بود ودر يشت جادر قراردانت سو ارو فدا ان ' , ا ـأمور محافظت او كردند
 حدود مخفى. شده باشد ، ودستور دوادند تهامچایادرها وارا بههارا بـكردند.
 كشيدهبودندكنارزدند،و بدانداخل ارشدند.در اينهنـامامسورقانشيرهكفت :


 سيخ زدند ، از ميانآن يِيا نشد ، وحون حق تعالى دولت او خوراسته


 همين دختر بعدها بهمسى تهوچين درTمه Qada’an - 1
-^ه
. AV $V$ -

ه - ت •
INv

هشت مقاله در زمينة تاديخ
 وسوار براسب:ن كردنه و روانهاثن ساختند . در آن هنCام كه مادر و برادران و زنان و كودكان تموحـن هيجـج
 حاليِكه از ;ا بودى حتهمى دهائى . يافته بود . از آن دِس تموحین بتقويت وواى خود هرداخت . باكرفتنچند فِّلهُ ضعيف تر و بدست آوردن ثروت و افراد جديد نا حدى بوضع T Tنفته خانواده و قيلهُ خويش سرو سامانى بخشـيل ، ولى هنوز ياراى آنى ا نداشت كه جلوىتهاجماقو ام ديـكر:جخصوص ايالات مهم وثروتمند
را بـكـرد.
 رود كالوران 「 اردو زده بودند ، روزى صبح زود صداى تاخت و تاز، و صدای سوارنى كه بسوى آنان درحوكت بودند ، بـكون رسـي . تمو چين
 این افراد ماركيت ها و روّسايسان بودند كه برای كرفتن انتقام قديمى بهقبِلهُ تمو چين حمله آورده بودند . موضوع انتقام از اینقَرار بود كه

Burgi - 1
Kaluran - $Y$
1AN

سابفاً يسوكاى بهادر درد:ردٌ جوانى،دخترى ازماركيت ما را كه همان هو آلون مادز حنـكِيز باشد ، دزديده ، و بههسرى خود در آورده بود .


 قلدون



 بمساكن خود بازكشتند




 از كوره راههاى كوز نها كذثتم • هن بهبورقان قلدون صعود كرو كردم ، و

I - رك . ت • ک . بند
Burqan - qaldun - $r$


هشت متاله در زمينة تاريخ

برای حفظ خود با تركهماى بيد كلبهاى ساختم • من دربورقان قلدون هى با يستىما تند و!كسنـجاباز جان خو دمصافظت مى كردم . وحشتبسـيار كرده بودم . منهرصبحدر بورقانقلدونقر بانىخواهمكرد .هرروزدر T انجبا . استخانْه ودعاخواهم;هود ، تايِس انیسرانمنبدالنه . اينر اكغت، و روى بطرف خو رشيدكرد ،كمر بندخودرا بـكردنآويتت ، كل(هث را بدست
 كرد ، و دعا نمود ، و شراب به زمين ريِخت . ، '
 باكوشُشويشت





I ـ ت ع • بند
. Ong - Khan - r
Karait ياكرأيت Kârâit -
Jâmuqa - $\varphi$
anda - $\Delta$ در نزد منول هر ايطى خاصداثت . رك . نظام اجتماعى مغول . ترجمه نكادند. فـل اول .

كه جنكيزنزد يدرن يـافته بود بسيار نكَلانبود و عهواره يدرخود را

 بهرههاكر فتهبودند ، دوستىها تبديل بدنهمنى وصلحوووداد تبديل به نفاق وجنـك بين دوطرف كردِدِ ' .



 فوران ميكرد بیهون شید . شب هنـكام جالها
 خود را برركک دريده وى كذاشته بود ، و هنعاميكه دهانش از خون
 افتاده بود ـ از غروب تا نيمه شب جالما
 تشنـكى نـكايت كرد .
 با همان ترتيب ، نيمـه برهنه و بدون كغش بسوى اردوى دشمن دويد
-
Jâlma - r

191

## هـت مقاله در زمينة تاريخ

و از يـكى از ارابه ها سطلى ماست يافت و از عرابه ای ديبك آب و با شتاب بسوى چنـكِيز بازكشت ، و آنها را باهم مخلوط كرد و بوى نوشانـد . خان درحين آنـاميدن سه بار نفس تازه كرد ، و سيس كفت : "دردرو نم احساى ميـغنم كهحشْهانمباز شنه ، اين را كفت و همانطوركه ;شسته بود ، سرن را بلند كرد و نتاه كرد . صبح دميده وهوا روشن
 شده بود كه جالها مكيده و تف كرده بود .‘' خنـكـيز خان آ نراديد،


 ماركيت ${ }^{\text {T }}{ }^{\text {T }}$
 خشكاندى و جان میا نجات دادى . كذشته ازآنزمانيكه من ازتشنـكى مركبارى درعذاب بودمجانت را بخطر انداختى وحشمبسته بـيـاندشهـن


خواهد ماند ه「
ـ ـ ت . س • بند Ifp •

Toqto,âal
Qa,atai - Darmala كوقاتاى درمله Dayir - usun دائيراوصون
r ـ ت . س • بند If ا •

جنكيز ومرك
از آن يس همچچنان جاموقه وسانكعوم آتش نفاق و دشهنى را









 اورا كرفتار سازند . يساز آنكهرسولى بنزد ویى براى دعوتفرستادند،
 يكى از يارانت وى را الز رفتن فورى منعكرد و وأهمل ;ا دراين كارجامِيز

دانست .

 اسبان دراطاق بود وسخنان آنان را نغيـي . فورآ دوستش را كا كه او نيز
 و آن دو تصمیم كرفتند براى كرفتن باداث پخنكيز را آكاه سازند .

هشت معاله در زمبنة تاريخ
مبانه سوار براسب شدند و بنزد وى روْتمد وT نیحه را كه كنشته بود


حتمى رهائى .بافت .

 قوى و نِرومندساخته بود واندوختن تحر بههاى بـشمار باكذشتن ازاين حوادث مر كع بار ، هر روز بـسوى يـيوزی و نروت وشـكوه كامى تازه برمىداشت تا جاءُى كه موفق بساختَ امهراطورىجهانىخودكرديد ، و
 بريزافتاد ، و ازT
 مليحدلال ظريفححو كات نغز سكنات ، حهل دختَ از نسل امراو نويان،
 بستنل وجامه هاى كرانمايه يوشيده با اسبان كزيده ، تزديك روح او - ${ }^{r}$ *

- 1

Gengio- Y

- Mロ • MP. IMr Khan
- 

19F

منابع و مآخذ
1 ـ تاريخ سرّى مغولان ( يوان جائوبى شه ) ، ترجمه بغرانسه از از
 r - جامع التواريخ دشيدى : بكوششبرذين Berezin (جلد دوم)

سال


ل


$\Delta$ - Gengis - Khan : B . Vladimirtsov, Trad • par : Michel Carso w, paris, 1948, édit A. Maisonneuve.

علأم اختصارى

$$
\begin{aligned}
& 1 \text { - تاريخ سرّى منولان : ت . س . } \\
& \text { r - } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$

$\Delta$
بررسى اوضاع اجتماعى ايران از خلال جامع التواريخ رشيدى








 وفرازها ، وجزئيات آن با بهترين وجهى در اين اين كاب تشريح ، و تبين كرديدهاست .
دورة مغول از لحاظ مدرك ومنبع ، دررماى بروغنى است ، و از

*     * متن سخنرانى ايراد شده دركنكر: ين المللمخاخواجه رثيدالدين
 .

هشت معاله در زمينغ تاريخ
اين حيث چه از نظركهى ، وحه از نظر كيفى. ، بر ساير ادوار برترى خاصى دارد ، ومسلماً جامـع التواريخ عالِيترين وجامع ترين اینمنابع ارِ

 خدمت امراء مغول بوده ، وحشيـكرى چنـكِيزخان را ينهان نميدارد ، وجنبه هاى تارِ؛ ومنفى ححكومتى راكه برڤوم مغلوب آحمیلكرديده،
 آثكار است كه جز|دجام دستور كارى نمىكند ، وتیزیى از خود بر آن نمـيافزايد . تنها بنظر ميرسد كه مدح وتناى غازان خان را الز صميم قلب كفته باشه .
مطالب كتاب را درمورد تاريخ مغول بدو بخش ميتوانتقسيمكرد: وقايمى كه فبل ازدورةٌ زندكى مؤلف اتفاق افتاده ، ووقايعى كه درزمان
 رجهان ندارد ، و مطالب قسهت اول ثِز به همان دقت و روشْنى مدون كشته است كه مطالب قسهت دوم • زـيرا رشـد الدين منابع دست اول وبسيارارز ندهاى اززمانهاى يـش دراختيار دانته است ، ازجمله دتاريخ

 اساس آن مبتنى برشواهدى است كه بزمان چنـكـِزخان نزديك استو هدف مؤ لف مشخْص ساختن افساله مقدى خالسان چنـكـيزى و مسون

بردسى اوضاع اجتماعى ايران ....
ساختن تاريخ از روى آن بوده است . تاريخ سر "ى شامل شجره نامة
 مختلف رشتههاى زi زدكى مغولى فرون فرون \& و V هجرى ) مواد وموضوعات غنى و فراواونى كردآورددهاست.







 همه ، محافظت ميشده ، ولى امروزه ازبين رفته است .



 صحيح وروشنى از جامعهُ مغول كرديده است . در اين مفدمه راجع بمعرفى كتاب ومؤلف بههين مختصر اكتفا

Bolad - Ching - Sang - 1
Aliân - Dabtar - Y

هشت معالد در زمينة تاريخ
مى كنیم ‘ يعنى بر معالب جامعالتواريخ ، نوع زندكىقيلهاى و وضـع خاص كوع نشـينى دنـيانى وراى دنياى شهر نشينان ساختّه ورداختّه است ، كه از سراسر آن بوى استِ به مشام مى خورد ، صداى سم اسب بـكون مـرسد و


وابـتصته بهـهي سه حـز است .
 ميتوان بدو دسته تقسيم كرد : دسته شـكارحيان بيسه نشـن ، ودسته


 وجنعل نشينان ، حيوانات وحشى را رام مىكردند ، و از كوشت و


 ز زندكيها و بالاتوين خوسيها از آن مردان يـشه است . درطول ترون متمادى ، مغولهاى صحرا نشين در جستْجوى چر اكاهاى سرسبز وعناسب درعرن سال چندين بار جابجا ميسدلس ، وخط سيروتو تف آنان بستخى بنواحى واهميت كلهما داشت . درموتع
. 1
.... بردسى اوناع اجتماعى ايران
اردو زدن ، ارابه ها دايره وار وبــكل حلقه متوفف مىشدند ، كه



 كه قبامل را برسر موضوعى ، كه شايد مربوط به اجداد آ آنان بود ، با با يكديكربنزاع وجنـكاى خو نين واميداشت ، و كاهى سبب اضمـولال فيـيلهاى ميند .
درابتدا بين افراد فبامل مغولى تفاوت چندانى و جود نداشت ،






 داشتند .

دراينجا موضوع جـكو نكى انتخاب رئـس ياخان كه برانىاقوام ايلى امهيتى حياتى داشت ، مطرح مى مردد ـ ازممان دورانهاى اوليه،

Kuriyân-1 Osh - r

رسم براین جارى بوده ، كه شوراهاى فبايل كه امطلاحاً دقوريلتاى، '
 مغول ميتوانست در آن واحد جندخان داشته باشد ـ ا آنان با قدرت و


 تموحين با بهادران خود ميـكويد : 3 كله ورمه وخاكههاى را بسيار و زن
 وجر كه ميكردم وثكاركوهى وا بجانب شما مبرالدم ه'. يس وظايغـيك خان عبارت بوده ازتصرف غنيمت درجنكهاو تقسيمآنها بين فرمانسهان وافراد قبايل ، ترتيب دادن شكار وكذاثتن حيوا انات صيد شده دراختيار زيردنستان وياران خود .
حال كه صحبت ازياران وزيردستان كرديد ، بى مناسبت نـيست ريّ



 فئودالهاىتايعخان تبديل مىكردِيدند ،كه خود داراى افراد زيردست

با قورولتاى Qoriltâi -


بردسىاوضاع اجتماعى ايران . ..
 كه در رأى همه خان فرار دانت ـ افراد قبايل به دسته ماى كو ناكو نى



 طبقات اجتماعى قرار دانتند ، زيْردست خوانين بودند و در ارتباطل با
 افراد خويش دارایقدرت وتوانانى نامحدودى بود بودند .

 قراحوها

 نداشتند .

غاممان كه ازقبايل و سرزهينهاى بيـكانه باسارتكرفته ميشدند يـكس دراختيار صاحبان خود بودند ، و درخانه واردوهاى آنان كار ميكردند

Noyân-1
Qarâchû - Y
「 「 ر رك . تظام اجتماعى منول : فصل|ول

هثتمعاله در زهـينة تاديخ
 درمقابل يِكـدِـك فرار كرفتنل ، وبراى بدست آوردن قدرت وبرترى
 دامت ، تازمان تصو جين ، كه هوحند ابتداى ز ذدكيش با سـختى فراوان كنشت ، بَّدريج توانست قبا يل وايِالت متهددى را تحت تسلط آورد ، وهايه های امیىاطورى را يىدمزى كند . اين كار هستلزم اين بود كه

 شـدهاند ؛ وباافنانه هانى كه دربارة اجداد وى ساختّه و پرداختهكرديده ،
 ومقامى افنانهاى وروحانى در بين مغولانكسبكرده بودو نيزداستانهاتى دربارة جوانيم كه با سختْى هاى فراوان روبرو شده ، و هر بار بطور معجزهTo سامىازT او نـدلا " بعد نسل تُبِت مُده است ' . درجامـع التواريخ ، مواردكو ناكو تى دربار: اين موضوع مىيايم

و بيجملاتى نظير جمالت زيمبرمـيخوريم :



ص•19ه ا

بردسى اوضاح اجنماعى ايران ．．．
ثايُيدات آسمانى مخصوص بود ．．ء＇．اين حالت اسرار Tاميز آسمانى



 بوده ، كه مدفن ايشان درموضعى باشد نامعلوم ، از آبادانى و عمارت

 يسازجنـكـيز وقطعرابطةُ دربار مغول با إيران نيز آدابورسوم

 مذهبى وغيره ．ولى يس ازاسلام آوردن غازان خان ورسمى شدنهجدد
 دراين دكركو كى مؤنر بود ، استعداد خوكيرى مغول


 خود جون سازمان مستقلى بود ، و عالاوه بر آرامكاه دستڭاهاها و ابنية

$$
\begin{aligned}
& \text { rryロハをーI }
\end{aligned}
$$

هثت ممالد در زمينهُ تاريخ
ديِكى از قبيل : مسجد جامع ، مدرسه ، خانقاه ، دارالـياده ، رصد خاثه، دار الشفا ، بيت الـكتب، بيت المتولى ، حوضخانه ، كرمابه ومكتببرای قر آنآموختن به يتيمان ، بدان وابستهبوده است ـ عاوه براين دستكاه ، سالانهخر جهائىبراى فقرامنظا خرج دادن درايام ولِالى متبر كه ، خرجكفن ودفن فقرا ،كه اصطالاحاً


 كهعوض آنرا بخر ند وسرجايش كذار ند ومورد بازخ انواست واذيتارباب قرار ميعرفتند ، اين خرج از موقوفة مقابر تأمين ميشد . مر ك سلطان و جانشينى سلطانى ديـكر مراسم خاصى دانت،كه

شرحض درجامـع الثواريخ حنين آمده است :






 اردوها بود ، و در خدهت ايلخان مدنها طريق هوادارى و خدمتـكارى

بردسى اوضاع اجتماعى ابران ....
سيرده ، آ باقاخان را آن و شراب داد ودرخلوت صورت احوالروكيفيت






 را ميكشودند و بكردن ميانداختند ، زانو ميزدند و كاسه ميكـرفتند
 وشاهزادكان و بزر كان يول وجواهر توانـيم ميـكرد ، وبعدازانجانمرانمراسم








- جr، ש...

Y ميشدند ، واين امطلاح مكرد درجامع التواريخ آمده است .

هشت معاله دد زمينه تادبخ
مثال قطعه زير را از رشيد الدين نقل مىكنيم : د جنـكيز خانراقريب بانصu خاتون بود وهريكى را از قومى ستده واكثر آن بردهاندكهحون ممالك واقوام را مسخر و مقهور كردانيد ايشانىا بغارت بياورد وبستد. ليكن آنان كه خوانين بزر ك بودهاله و درصدر اعتبار زمام Tآمده ينج بودهانده' .اين زنانكه مقام ومنزلتهان در نزد شو ور و درجامعه متفاوت
 تمامكارهاى فبيله با مردان شريك بودند ، وحتى در جنـكها و ثــكارها
 ماست وسرشير وقميز، از جملهكارهاىیآنان بود ـ زكان امرا وسلاطبن
 همكارى داشتند . رشيد الدين دربارة' قوزخاتون واهميت كار اوچنين ميـكويد : ه .. اعتبارى iهام دانت وبغايت حاكمه بود ، وجهت ار انـكه افوام كرائيت دراهل عيسوىاند همواره تقويت. ترسايان كردى و آن طايفه درعهد اوقوى حال شدند وهالاكو خان مراعات خاطر اورا اورا نر بيتواعزاز

 توضيح T Tنكه ، اينزن ازايل كرانيت ونوء اونـك

$$
\begin{aligned}
& \text { - rry ص. } 1 \text { - } 1 \\
& \text { •V • • }
\end{aligned}
$$

بردسى اوضاع اجتماعى ايران . . .
بوده است . از اين قسمتـباهميت وضع زن وشدت تأثير او در جامعه
 عيسوى بودند ، و اين موضو ع درسياست و اوضاع اجتماعى امِرانتأثمر
 حوصلهُ بحث ما خارج است . باز در بارةً اهميت نشش زن در سياست

 وترتيب امور مملكتى ميافتاد و مادرن قو تى خانو انون كه بغايت عاقلهو

در نزد مغول






 , آلان قوابعد از مدتى كهبى خر كاه نورى در آمدو بشكَماوفرو رفتواز آ آنمعنىمتعجبما ندو بترسيد

- ج • • • •

هشت متاله دز زمينة تاريخ

وTTى باكس نـارستكفتن • بعد ازمدتى ادراككردكه حامله شـده بود و اين فرزند ، بهمان جد جنـكـز بوده＇．درجاى ديـكـ در همـن هورد از
قول وى ميـكوِي :
＂هوشتب درخواب حنان مى بينم كه شـخصى انتفرانى انـهل ، نرم نرم تزديك مى T． مساُله ديبكرىكه اناره بدان لازم است ، موضوع پـكو دكى تشكـيالت ادارى مملـكت ميـاشد ، كه چنانـكه درTاغاز كفتار خود ياد

كرديم ، از هرمتوين موضوعاتكتاب جامـعالتو ارينخ است ． در دوره：منول ، تمـكيلات ادارى بسيار وسيع ودر عـنحالبسـار



 شنصيتهاى بزركك امِانى بسيار زود موفق شدند زمام امور را در دستكيرin ، به Tشفتعى هانى كه قوم غالب بوجود اTورده ：وده سر و
 سازند ．ڤبل ازآنكه ایِلخانان بدين اسلامكرايند ، در اجر ای وْواين ،


$$
\begin{aligned}
& \text { - |Y| ロ・1 } 1 \\
& \text { •|Y| ロ・リヒー }
\end{aligned}
$$

PIY

باعث نابسامانيهانى كثته بود ؛ ولى بزودى سروصورتى باين كار دادهشد وفقط دعاوى اقوام ترل ومغولى كه درامِران جر اكنده شُده بودند ، طبق
 كاركزاران هغولى حل وفصل ميـكرديد .

 دـوران استيفا ، ديوان قضا ، دـوان انشاء ، ديوان انشراف ، ديوان ان الغ

 بمضى از آنبا مانند ديوان نظر ، الطلاع :بسيار كـى در اختياز داريم • در دستكاه حك.ومت ، دوايِ وادارات مهمیوجود دانتهكه به بعضى ازاين دواوين ، وابستـى داشتند ، وداراى تشكيالات وسيع ومنظمى بودند و مستقل ازديوان بامورمر بوطبخود رسيـدكى ميـكردiه ،مانند : خز انه ،

عايداتديوانسلطنتومهصولاتامالكخاصه، درخزانهكردآروى
 و جنسى ، از شهرها و دهات دريافت مى داشتند ، بخز انه ميفرستادند .
 هرجهراكهميرسيد، درصحرارويهممـيانباشتند ورو كشى ازنمد روى آن ميكشيدندكه بهاند . دراينصو رت جونضبطور بط معينى نداتى ،خزانهـ انـ

هشت دن!اله دد زمينة تاريخ
دار و كار كزاران او ، از آن هالها ياخود بـرميداشتند ويا بخغوـشان و دوستانشان مـيادند وبيثىاز دودهم اجناس درانبار باقى زمىماند .غازان ضدن اصلاحات همهجا نبهاىكهكرد ، دستو رداد تابرای هر جنسى، هحل هناسب ومعينى ترتيبدادنل ،ودفاترىقَارداد تاهرخهراكه واردوخارج

 درست شده :ودكه بهاجنال مِيزدند iامعلوم شودكه جنس متعلزبخز انه الست . مأمورين خزانه عبارت بودند از : خزانحیها ، فر اثان و ناظرها كه همه تحت نظر وزيٌ ديوان كار ميـكردند' '. داير؛ اوقاف ، وا بسته بديوانوَضا ورياست آن بعهمة قاضى|لقضاة بود و قادِب وى سمتحـكومت اووافرا داشت . این نخـصيت درمرإِالت
 سر كشى كند وعوایِترا كردآورد و بیركز بفرستد . مساجد ، مدارس



 مـيسند
 كانرا !4 حكو مت ایالات مهم ميفرستادند ، كههم مقامى شايستهداضته $\Delta r a \cdot \Delta r \wedge$ • PC-I
YIF

بردسى اوضاع اجتماءىايران . . .
باشند وهم ازدستغاه مر كزى واقدام به انحر دك ودسيسـه دور بمانـد . اصولا ممحلكت دارای تقســاتى بود ، كه بهاِيالات وهر ایالJ بشهر ها و شهرما بدهات وפصبات تقسیم ميشد . براى ايالت ازطرف ديوانبزر كی حاكمى انتخاب هيCكرديد ، و این حكام هويك بنخوى كه خود تابـ


 بخز انه بفرستند ، وTن باين طردوت بودكه ، مأمورينى از مركز بنام متصرفان ولایِات فرستادهعيشدند ، وايشان طبتحسـاب و تحت نظرحاكم ماليات هحالـدا مىكرفتند . حكام بعلت دورى از مر كز وبا استفاده از قدرت خويش بحقوت مردم تعدى بســار هـيكردiه ، واغلب دراثر اهممال






 شُده بود ، كه اكر كسى در آمامت ديههای آن ميـكردید ، قطعاً يك


هشت مقاله در زمينة تاريخ
چندكه هاندهبودند ، ديدهبانى معينداشتند ．جون ازدور يـكىرا بديدى
 اساس كار دواوين وحـكومت ايالات ، برثبت و ضبط حسابها در دفاتر قرارداشت ؛ چنا نكه هرديوان ، چندنوع دفتر وهر ايالتدفانرى جداكانه داشتند ．يـش ازغازانخان باين كار مهم تو جه چندانى نميشد، ولى بنا بدستور وى ، تهام دفاتر مر تب ومدونكرديد ، ومنشــان و وانبان كار آزموده ، بر آنها كمارده شدنل ．

 جامـع التواريخ ، دراين باره حنـين آمده است ：





 كو چك ، برای بروات خزا $4 i 1$ و مـكتوبات ديوانى جهت معلومات آب －وزمين بود،

$$
\begin{aligned}
& \text { PロQ~•r e-1 } \\
& \text { Tamga- } Y \\
& \text { ・ロ・1 ص. }
\end{aligned}
$$

بردسى اوضاع اجتماعى ايران ...
 دانت . بدين معنى كه هر كاه سلطانى مـيخواستفرمانى صادركند ، بايد
 لازم داثته باشد ، سلطان| نجام دهد . سيس باكنويس ميـكردند ودوباره
 بيتکجحـان بود ولى يسازآن نزد خود سلطان ;ـكهدارى ميشد ودروقت

 نتواند هنـكى آن فرهان نود . سیس وزرا و رؤساى ديوان آنى ميخْواندند وصحتشراتايُيد ميكَردند وتمغاى ديوانرا زير آنميزدند، وسيس تسليم شخص مورد نظر مى كردند .

 بتوانند بآنها رجوع كتند .



 هايزهایكو جـكتردانتند . يايزههاى مقامات مختلف دردفاتر مخصوصى yerlig - 1

همت متالد در زمينة تاريخ













 ذاد تاسكه هائى كه عيارهاى نامناسب داتی ، ازكردنى خارج شد ، و



 دينار بود ، واحد قرار دادند .


بردى اوضاع اجنماعى ايران . .
دراغلب فصوكتابتاريخ رشيدى ، درخالال ضبط هطالبتاريخى البى
و تشريح مسانلا آن ، بمواردى از خرابى اوضاع ، ويرانى شهر ها ها ، فقر
 شخخصيتها وكاركزاران حكومت برميخوريم ، كه با صراحت و بدون
 جنانكه خود كويد : ’ بیضى از حكيات و احوال آنكه ذر هرولايتى اموال و حقون ديوان برچه وجه مىستدند و انو انواع آن آن حندبود و
 ولايات را خراب مىكردند و رعايا را درويش مى كردانيدند تا متفرق



 كنيم " • ترس رشيد الدين ازآن بوده است ،كه كـا نيــه بعدها كتاب
 باور ندارند وآنرا اغراق فرض كنند
 در زیـر سمستوران سهاه مغول ويران و درهم كو بيده شده بود ، آ آبادبها



هثت متالد در زمينهُ تاريخ
ابنـيه وTآثار وخلاصه همهحيز آسيب ديده بود ، وميباِستتى درتمام اين شُون ، نظامى جديدبرقرار شود ، وT نَهـه باقيماندهبود ،ازذير ويرانهـا بدر آ يد . این كار بعهدة اِيلخانان واكذار شد ، كه خود سلولةٌ همان مغولان ووارث همان زحوه: حكلومت بودند .
 اين سرزمين قرار كرفتند ، و خطر اینتكه مليت و اصالت ايران از بين

 واختلالات فراوانى وجود داشت . جنجكهاى داخلى و خارجى ، ناامنى راهها وشهرها ازجهت وفو رراهز نان ودزدان، ارتشاء وتعدى كاركزاران وان حكومت ، نزاع و رقابت بين شاهزادكان و دسيسـبازى و تحريكات بين بزر كان ازكرفتاريهاى بزر كى بشمارميرفت كه درسر اسر جامـع التواريخ

 نهو نه خندعنوانكتابرا ازفصول هختلف ذكرمى كنيم : د اختالاف امر| بعدازواقعة ارغون خانه' . كرفتن|مرا ،كه بو لفاقكرده بودند ، ويارغو داشتن ایشان ه‘. عاصى شـدن بايدودربغهاد واختالاف امر ایاين جانبو
 وتحريكات وجنك و جدالها چنان شديدميشدكه سلطان ، يساز دفع

$$
\begin{aligned}
& \text { •rrrerer •rrracr-1 } \\
& \text { • YPr ص• }
\end{aligned}
$$

بردسى اوضاع اجتماعى ايـان . . .
آن ، بارديكى مراسم بهiتختنشستنرا انجام ميداد ، جنانكه در جامـعالنواريخ مضبوط است، هنـطاميـكه اباقاخان فتنهُ براق را ازبين برد، جنـن كرد . موارد بدكونى وسعايت امرا و بزركان ازهمديـكر نزد سلطان ،
 تحريـكات جان ومال خود را از دست داد .


 خصوصاً مواضصى كهلهكى مغول بآ نجا رسيده . جهازا ابتداى ظهور آدم

 هعظم بسـيارخلق ، ورلايات باطولوعرض راحنان قتل كردند ، كهدر آن كسى نماند ه 「. Tآنكاه درحدود بيست شهر مهمرا ، كهمةروك و خراب






$$
\begin{aligned}
& \text { • } \Delta \Delta V \text { • } \cdot \text { - } \\
& \text { • } \Delta \Delta \wedge \text { •• }
\end{aligned}
$$

هـت مقاله در زمينة تاريخ
بعضى ازشهرها را Tبادكردماند ، و بناها و جويها و بازارها ساخته|ند ،
 را از دهات ومزارع خود جدا ساخته| ند وبسرآن كارها كهاردهاند ؛ و

در نتيجه ، مزارع Tانان باطل وخدهك كرديده است ' مسلمأ حكومت، بخصوص از زمان غازان خان ، درفنكر جبران

 است ، كه حـكومت اراضى متروك و بیهصرف مانده را در اختيار هردم مى كناشت و چون آباد ميشد ، سال اول ماليات و عوارن بآن تعلق

 هرداخت مالياتها وعوارص مختلف ديـكر ، مانند حرز ومعاسهـه و غيره هعافبود . زمينهایآبادشدهایكهدرتملكشتخصى قىاركرفتهبود ، بارث بفرزندانش ميرسيد • براى واكذارى اين نوع املاك بمردم ، ديوانى بنام ديوان خالصات تأسيس كرديد ، كهطبت فوانيـنى خاص املالك را به مردم واكذار مـيك.رد ومها نـكو ندكه كفته شـد ، عوارن T Tنهارا هیى كرفت وضمنا نمى كذاشت كهـهـ صاحبانشان تعدى شود .




$$
\text { . } \triangle Y Y \text { • }
$$

بردسى اوضاع اجتماعى ايران . . .

 ازمواردى كهثقريبآفرستوار ذكر آنكذنت ، نهو نهمایى بسـيار فراوانى در كتاب رشيدالدين مـتوان يافت ، كه روشنـكر كليةٌ شـُون اجتماعى تاريخ دورة وى درايران است .
 تاريخايران است . فومغالب باتمام قَرت، خود را بر آ آن نحمـيل كرده است . منتها قوم مغلوب باهوشيارى وبدونتظامر بـدري

 راكه خود مىيسندد ، برجاى i:كاه دارد .
اين يـكى از درسهانیى است كه ميتوان از تاريخ كرفت و اين


منابع ومآكن
1




سال.


- Y
B.Vladimirtsov
. IPpy كتاب تهران

تاريخ سرّى مغولان

تارديغ هر "ى مفولثّن
$!$

منورلستان با دنتهاى وسيع ، كوههاى مرنفع وجنكانلهاى انبوه ،




 تاريخ بوده است ، و آنحه اين داريثشندان را در روثن شدن موضوع

 سيزدم ، بجاب رسيده است .

Yy

هشت مقاله در زمينة تاريخ

ـارىفراوانكرده ، متو
نـزَ در دست است .
هودورهای مدارك مهم و پرارزشى از خود برجاى كذارده است

 ;رسل . زيىا كه مدارك í وتازه ، درهمان زمان حدوث وتايـ مدونو كردآورى كشتهاند ، وهر لحظه كه مااوراق T Tنا را بـكشائهم ، دمو نف

زمان را از T Tنها الستشهام مى كنیم


 شناسى نارسا و ناقصمىمانل . اـن سند مهم، جنبه هاى مختلف تاريخى وفرهنـكى مغو لستان ، يعنى چـكو نـكى تمـكـِل ایالات وسير تحو لنان ،
 تأسيس حكومت ، و تمديل آن به امیراطورى ، تهام مـُون زلدكى اِلى از نقطه نظرهاى روابط خانوادكى وايِلى ، زندكى اقتصادى ،روابط
 مغو لستان ومراكزمهم ايالاتآن سرزهين دا مورد تجزیه و تهلِلبِبسار

Monggol-un ni'uca tohc!'an -

فبايل قرون وسطاى آسياى مركزى مى يابد ، ونسيم استِ رابرييشانى خود احسان مى كند . مسلماً منابع بعدتر مر بوط به مغول ، از از اين

 جنانكه از ابتداى كار مغول تا زمان او كتاىقآن آن كه مدتوا

 را فراوان مى نوان يافت :
 است :
 آبستن بوددردالىاون بولداق عٌ، واقي در در [ كنار رود


 اورا تموجين ثام نهادند هـه ه.

Tamûjin - ûga-1
Qori - buqa - $Y$
Ho'alûn-Ujin - $r$
Dali'ûn - bûldaq - $Y$ $\Delta 9$ - $\Delta$

YYQ

## هثت مناله دد زمينه تاريخ




 بازكشت ، وخانومان وكله ورمة ايشانرا غارتكردوبه موضعى ايكه آنىا


 وقهر بادثاه ايشان تموجين اوكه قريب العهد دست داده بود ، و بريانى ظفر يافته ، آن معنى را بغال كرفته ، فرزند فرهمنـد را آنام تهوجين كرد . بنام يادثاه تاتاركه ذكر اورفت'، . . در قسمتى ديِكى ، زمانى كه اونك



 كه از آن حنكيز خان بودهاند . باشد كه لشكى و مال وملك من باز

$$
\begin{aligned}
& \text { Ong - qun-r } \\
& \text { Karâìt - r }
\end{aligned}
$$

تاريخ سرى منولان
كِرند . بدان سببجنـكِز خان ، بواورحونويان ' ، موقالى كويانك
 اونك خان فرسناد © .

 اين ايلجىىرا فرستاد وكفت : قوم منوخاندان من ، ز زنانمن ويسرانمن بوسيلة نايمانها اسير شدهاند . . من [ اورا ] فرستادم تازاز تو يسرم ،جهار سوارت را بخوامم تاقو ممنوخاندان مرانجات دهند ، وبمنبازكردانند.
 . موقالى ، بورغول وجـيلائون بهادر رi فرستاد
 دقيقاً نابت مى كند .




Bo'orcû - 1
Mûgâli - r
Boroqul - r
Cila'ûn - $\varphi$

Koksa'û - Sabraq- 9

- Y
rrl

هثت مقاله در زمينة تاريخ
سالهُ حنـكِيز خان ، و افسانهُ مقدس T ان دِده مىشود ، كه درامن باره
تنامدى از خود كتاب مى آوريم :

مرد ؛ ویس از اوسه :بسر ديسك ، بدون داشتن شوهرى ، بدنيا آورد . دو يسر بزركتر در بارهٌ مادر شان شـك كردند ، و او بـاى تبرنه خود ، بإيشان چنین كغت : . . . هرشب يك مود زرد نورازی ، ازسورانخ بالایى



 درككند [ اينعلامت] مسلم استكه [ این سـهسر ] ميبايستى فرزندان
 ميـكنيل ؟ايشان سال(طين جهانى خو امند شی ، و Tنكاه مردم عادى بخوبى درخو اهند مِافت
 Alân - qoa - 1 Y- Y در اينجا زرد بمعنى انديشه طلاكى است ، وكنايه به تساوير طلائى ربانى بودائى
 منظود توده وعامن مردم بودهاند ، كه خود طبعنای خاس دا تمكبل ميدادند

- Yا تاديخ مرى مغولان • بند rry

تاريخ سرى مغولان
دقِتَ شرح داده شده باند . اين كتاب بوسملة طبقه انراف مدونكشته، كه ايشان یيوسته ميل داشته|ند افكار وشرح اعمالشان ب!الصطلاحات حماسى ومنظوم باقى بـاند وحغظ كردد ، و اين موضوع در بين مغول همواره مرسوم بوده است ' .

 ندانتند ، واز آن يس نِز تاهدتها بابى اعتنايُى بدان مى نـكريستند . در

 خود، دربارة آن حنين اظهار نظل مى كند :
 كه درسال GYV يعنى سيزده سال يس ازمرك حنـكِيز خان تدوين شده


 درآن برثته نظم Tآمده ، اعتبار تاريخغى داد ه' . براى جوابباين نظريه از كفته ب . ولاديمير تسف 1 - نظام اجتماعى منول ـ نتودالسيم خانه بدوشى ، ترجه: نكار ند. . 190

B . Vladimirtsov - $r$

هـت معاله درزمينة تاديخ
معروف دوسى ، دركتاب بر ارزشش بنام د نظام اجتهاعىمغولان، ' كهك مى كِيـم كه مىكو يد : > من بخود اجازء: جنـين ادعائى را ميدهم كه ميتوان زندكى اثرافى مغول را از روى حماسهُ تاريخ سرى ، در مهان






 VAF VAF = IWAY :
 تصور ميرود كه منن بدين مناسبت بهحینى آوالويسى شـه بوده ، تا در دسن:كاهمتر:جانومفسرانحـكومت ، بمتز لiُكتا بی برای تمرينوممارست مورد استفاده قرار كيرد .
 هـخلف ، وبه زبانهاى كو ناكون انتشار يافته است كه بتوتِب زمان -

Ogtaï-qa'an - Y
Transcription - $r$
P ـ تاريخ سرى مغولان : ص د .
rpp
 كارهاى هبيّت ارندكس روسى يكن ، برای اولين بار تر. جمه كامل آنى
 Transcriptsiya paleografieeskago teksta Yuân tchao pishe
ترجهـ كرد ـ وى ابتدا متن را از روى آوانويسى چينى به



 كتويجّ مطالعانى در بارءٔ اين كتاب نحت عنون وران K,izeanijn Yuan tchao bi -shi



## Palladius - 1

M. pozdeneev - $Y$
.
Petrograde - $F$
Kotwic - $\Delta$
Yetô - houeî - 9

هـت متالد در زمينه تاريخ
ديبرى منتشر كرديده است '.
 Apropos de lqueques : مستارت portraits d’empereurs mongols مورخ معروف نيز در كتاب خود بنام پتركستانه در بارة اين متن بحت مفصلى كرده است . از مهثةر.ين كارهانى كه در بارة (
 Untersuchungen über das Yûan ch,ao pi - shi, die J, بايدنامبرد،كهدرسال
 مقالات ومطالعات متعدد ديـرى نيز توسط محففين بخصوص دوسى و آلمانى انجام كرفته است .




- ا تاريخ سرى منولان ، م ج
A. Mostaert - Y

Barthold - $r$
E. Haenisch - $\varphi$

Paul Pelliot - 9
צry

بزركترين مورخِنعصر حاضر ازدست رفت ، ومقدار زيادى از كارهای اريا




بطبع رسيده است .
 كه فبلاْنوسط مؤلفين ديكر مدون وجاب شده بود ، ندوين كردماست، الما

 . Histoire secréte des Mongols
اينجانب اين متن هفيدرا انز روى ترجمه يليو بفارسى ترجهـ
 از اين راه كدكى بكارها ومطالعات منول شنا
 Stadios under sicret History of the : باره ;حت عنوان . بعهل آمده است Mongols
 كتاب باشرحسلالدواجدادجنكيزخان جنـنـن آغاز مىنود : داصلو نـب

Adrien Maisonneuve - 1

## هـت متالد در زمينه تاديخ

جنكيزخان به برناحينو' ميرسد ، كه [بخواست الهى ] از از آسمانى كه


اردو زد ـ درا نجا [از ايبان] بتحّى خانه بو جود آمدلء، .

برجيفين ^ ومادر وى هو آلون اوجين

 وسرانجام اناارهابدستجنـكيز ازبينرفتند ، وافرأدنا

 وارد مسكنى متروك شد ، و شوراى بزركى تشكيل دادند ... و در حين

$$
\begin{aligned}
& \text { Bortâ - Cino - } 1 \\
& \text { Qo'aï- marâl - Y } \\
& \text { Onon - } r \\
& \text { Burqan - qaldûn - } p \\
& \text { Btaci - qan - } \Delta \\
& \text { • Y ـ } \\
& \text { Yasûgaï - bahatur - Y } \\
& \text { Qiat - Borjigin - } \wedge \\
& \text { Hô'alûn - ûjin - a }
\end{aligned}
$$

THA

## تاريخ سرى مغولان

شورا بايكديِ, كفتند : از زمانهاى كذشته ، قوم ناتار اجداد [ما ]







 بود ، در دالى اون بولداق







- I ا تاريخ سرى ، بند

Tamujin-uga - r
Qori-buqa -
Dali - un - boldag - $\varphi$

Taici'ut - $v$

مثت معاله در زمينة تاريخ
رهایشان ساختند ، وايشان را در بين خود نیذيرفتند . هو آلون كه زنى بسـيار سشجاع وعاقل بود ، از اينكار نهراسیِ ، وتصميم بمبارزه با وضع موجود و سروسامان بخشـيدن بزندكى فرزندان خود كرفت ، و مسلماً

 كوت كردند ، ^و آلون اوجين دا در اردو رها كردنل . آن بيوه زن با يسران جوانش ، مادر ويسران ، هو Tٓلوناوجین كه زن چارهجووهآل.



 آ مـه بود ، يسران ارجمندخودرا پرورن ميهاد ... يسران اTكا اوجين

 ووفادار بتانون بارTمدند
 و . بمنى نوعى كلا اصت , كه جنبة دسمى داشته boqtaq - 1 همسران خواتِن برس ميكذاشتهاند . uijn - aka _ r مسس خان دا دارد . - YF

ورنجهاى فراوانى رامتحمل شد تا نوانست براى خار خودوضع مسنحكـى


 ميشد ،
متنزسالددربار: اسارت وىبدست تائِيحبئوتها جنبنميـكويد : منكاميكه نمو جين را نعفيب كردند ، و او بجنـكل كريخت

 و بزمين افتاد ـ [ تموحين ] بر كشت و ديد زين باز شـه سينه بند و تسمه [ هنوز ] بسته است .










مشتمعالد در زمينة تارين
چادرى بود ، و درمخرج [ جنـعل ] افتاده ، و آ نرا مسلود كرده بود ، كنار بز ند ، و راه را بازكند ، ولى موفت نشد. [ يس ] درختها را باكارد خود كه با آن نـزه ميساخت قطع كرد ، اسبش را وادار بخزيدن كرد،
 بود اورا كرفتند و بردند' ، . البته او بعدها موفت بغرارشُد و بارديكى

 درامِنجِا تذك مِك نتكته كمال ضرورت را دارد ، و T ان اينتكه ، همانكو نهكه دراين قطـه ملاحظه شد ، يّوسته سعى شلد استه بكار .

 به اين دلِل كه Tانان بخْصوص سعى داشته انى عاووه برگّرت مادى ، با قدرت معنودى گيز برتلهرو خود حـكوهت كنْد ، تا بدين وسيلب سلسلن خويش را كه با نفوذ معنوى تفويت شده بيش از يـش برملا





$$
\text { - } 1
$$



- رك . ركr



居


 درمانده و ناتوان مانده بود ، يارى فراوان كرد ؛ و اصولا" يدر خوانده او محسوب ميشّد . ولى ميدانيم كه در اواخر كار ، زمانى كه فد
 وسرانجام قوم كرائيت نِيز بنصرف ايِل جنـكـِز در آمد . در بارة روابط

 كفتم ، زمانى كه تو برايم يك يك يوستين قاقم آوردى ، و برتنم كردى ،

- Mr ب - Y - 1

Vang - qan $\ln$ Ong - qan - $r$
Kârâit $\mathbf{L}$ Karâït - $\neq$

- ه منظور اونك خان است .

rr

همت معالد در زمبنهُ تاديخ
يس ، من ماند يدر تو شُدم . من T Tـكاه كنتم :
 [ اين اكديشه ] دراعماق سينهام جايـكزين خوامد شـد ، [ و ] درادررو مر جاى خواهد كرفت . عن اینرا بتو كغتم . حال بقول خود وفادارم ، و درعو ن يوستـن قاقم با يد تمام ماركيتها ' را نابود ساخت مغولان داراى تمـكـيلات و قوانين وسيعى در مورد ادارة ممالك
 روسن ميسازد . برای زمونه دومورد از اين تشكـيلات راذكر ميـكنـم: روابط زيردستان بارؤسا روابط خاصى بوده كه ميتوان از اين قطهـ
 ما ترا خان خواميمكرد . هنـكاميـكهنهو با انان و يـشتازان بجلوى دشمنان ميتازيم ، دختران و بانوان خون



 جنتك وكريز شكار بيرون خواهيم آمد ، و آنها را بتو خواميم داد .
 ( ، Markit- 1
Y ب بند Y Y

Sâcâ - bâki, Qucar, Altân $r$

تاريخ سرى مغولان
خواهـمَ داد . در روز نبرد اكر از اوامه تو سريَحیى كرديمّ ، مارا از انباعهان و از خدمتكزارانمان ، از بانوان و ز زنانمان جدا





است .
 بوده استكه طبتمراسمى خاص تشكل ميشده ، وتمام كارها ميبا يستى دراين شورا كه جنبة خانوادكى داشته مطرح وبردس انی كردد ، ونتيجه
 ' جنغكيزخان كه تانارهارا از بينبردو كار فتل و غارت آنان رابه| انمام رسانيد ... وارد مسكن متروكى شـد ، و شورانى بزركى فقط از از اعضاءِ خاندانت تشـكيل داد . ايشان درحين شورا با يِـديـكى كفتند ... جون
 و درقسهت ديِك همين قطعه ، در باره قوانين اين نورا جنين ادامه ميدهد : جنگكِز خان كفت : - 1 Qoriltaï - Y . \AP - $r$ . يكى از برادران جنكبز خان Balgûtaï - $\varphi$ ryd

هشت متاله در زمينة تاريخ
بزر كیخا نوادكى را برملاساخت ، بهدستجات ماتلفات فراوان واردآمد.
 شورابايد بـكارهاى خارج رسيدكى و دروغغلويان را مححاكمه كنـ . چون شورا تهام شٌ ، ويس از آنـكه '
 كه عبارت است از : رسيدكى بامور مهم إملى از قبيل جنكها ،وسيلى بدعاوى بزركت و مهم ، و بخصوص انتخاب خان و رؤساى تِايل ، انتظام

 اولاغ كفته ميشـل وغير• •
ازجهاه روابطى كه بين افراد ایِالت وجود دانت ، و در زندكى



r ـ نظام اجتماعى منول : م lav .



$$
\begin{aligned}
& \text { - IAf } 1 \\
& \text { - yâm-r } \\
& \text { - anda - } f
\end{aligned}
$$

تاريخ سرى منولان
زندكى مشترك دارند، و يـكديـكر راترك نمى كنند . كفتند : اين حامى , نكهبان زندكى [ ما ] است . باين طريت بود كه ایشان يـكديـكر را دوستداشتند. حال [يـو ند] آ ندائى خو دراتجديد ميكردند و بيـكميـكر

كفتند : ما يـكدبـك, را دوست خواهيم داشت .
 باز كرد وبكمر Tآندا جاموقه بست . آندا جاموقه را بر ماديان كهرى

 تهوحينبست [و] تدوحين رابراسب سفيدى ... كهآن نِيزمتعلق به دائير اوسون بود ، سوار كرد ـ در هعابل قولدقاقون
 دوست داشتند، ودر جشن وسرورى كهبريا كردند ، بشادى يرداختند، وثب را بايكديـك دريك بستر خوابيدند ${ }^{7}$ ، .
رسم آندائى حنينبود كه دوشخص كهعهوماً متعلق بقبايل مختلف


Toqto' a -

Dayir -usun - Y
Uwas. Mârkit - $r$
Quldaqa - qun - $\varphi$
Roroqan - jûbur - $\Delta$
Y
YYV

مثت معاله در زمينة تاريخ


 ازتطعة بالا مطلب ديِكرى رايُـز ميتوان دريافت ، وآن آزادى روا بط عاشهانه بين دومرد ، ازطريترسم T Tداتٌى است: > ... بيـكدبكى

 - درِك بستر خو ابيدند ،

كذشته ازاين قطعه ، كاه بـكاه ،در بين خشو تها وجنـك وجدالها وكينهتوزيها وا نتقامها ،متنما باحالتى يراحــاسمسائل عثقى رابطريت خاص خود عنو انميكند : (T آكاه كهڤو م داركيت باشتاب دركنار[رود]






Y - TYY بند •

Salangga - $r$
ك Borta -
جنكك بهمين مناسبت دركير شده بود .

تاريخ سرى مغولان
[آن شب] مبتاب بود ، تمو چِين نكاه كرد ، برتا اوجين را شناخت ؛



فرود آْنم ' ، .

هوضوعى كه همواره درزندكى مغو لان بحشم ميخورد ، و آنى
 بخود مشغول ميدارد .
ايشان بدون ا نتقام نمىتوانستند بسربر بد ، وكاهى اتفاق ميافتاد كه انتقام سهنسل ييش راسه نسل بعد ، از قبيلهاى مى كیرفت ، و هر كز








To'oril - qan - 1 II-
r - r
req

هعت معاله در زمينة تاديخ

بحث ماخارج است


 مذهبى خاص بودند كه كذنته از مرستش مظاهر طبيعت ، بخصوص

 تمو چيندرجانُ ميِكودي : د منهرصبحدر [كوه] بورقان قلمون قربانى خواهم كرد . هر روز درآنجا استغاثهودعا خوامم نمود ، ثا يسران من


 ...): درمورد يرسمَث مظاهرطبيعت جملة زير بسـيارهرمعنا است وباكرفتن كيروى عجيبى از آسهان وزمينكهآسمانقادرهقدر كرده بود،

$$
\text { I - بند } \mid \text { | }
$$

Fetiches - $Y$
Totemes -- $r$ Tabus - $\varphi$
chamanisme - $\Delta$
-

تاريخ سرى منولان



ايلاتمغول بسحر وجادو اعتقادفر اوان داثتند ودرسراسر شُون
زندكى ايشان جادوكرى دخالت بسيار دانت ، و جادوكران دسته
 داده شود و آناينكه عمل جادوركرى بسيارمذموم وموردنغرتمردمبود ؛



 درجهاتبالا وبائين ، درحال جابجاشدنومونو



 [
Buyiruq - qan - $r$ Quduqa - ${ }^{*}$ - ه - بند

مثت معاله در زمينة تاريخ
 رامنهـاى كرالبهاتى براى روشن شـن تارين مغول و اوضاع اجتماعى

آن است

منا بع ومآخن


- Ira

Y - جامع التواريخ : تأليف رشيدالدين فـلّاله مـدانى ، بكوثش

- lafィ برزين • سن بطرز بور كا

— P

-     - 

 YAY

نقدى بر تاريخسر ـى مغولان





 دورانخودوىقراركرفته است . ايناثرمكملاكتابديكرولاديميرنيرنس
 شناسى است ، وجندسال يين توفيق اين دست داد ، كه من من آن را را ينز نرجمهكم ، ودردسترى علاقمندان اين رشته فرار دمم .

 Vladimirteov . Le régime Social des Mongols -2

از انتشارات بنكاه ترجه ونشر كتاب ، تهران IfYy

نتدى برتاديخ سرى منولان
ر كه كروسهُ مغول شناس ومحقَقكرانهايهُ فرانسوى ، مقدمهاى



وحه مغولى وحينى را مورد بردسى دقيت فرار داده است .
 كه متنى هیْولى است ، و در سالهاى يس از مرك شده ، مقام خاصى را احراز كرده است . كروسه با چِيره دستى فراوان حت هطلب را ادا كرده ، و تمام خصوصـيات ، و ارزفهاى این منبع بزر ك را برما روشن ساخته است .
 قسهت اول إينكتاب را تو جمهكردهبودم ، ودر دست حاب :ود ؛ و حال مِيتو اند آكامى بيشترى در هورد ه تارينخ سرْى ه دراختَـار علاقمندان T آن بكنارد
 نيز خواهد بود .

 René Grouraet - 1
Monggol - Un - niuca - tobci - ân -r

هـت معالد در زمبنه تاديخ
است ،كه در آن برجستكى صنعت توزيع' حاكى از فصد وشيوة:شاءرانة
 موضوع مغار: افسانهاى آركاثاقون



 و سيس تعريف و تفـير روايت آلان زيبا ( آلان قوا ) اوج و كسترن

$\qquad$ 1 - م منظور صنعتى درشعر ، كی دريك مصر عيك حرف جن جندين بارتكرار


رثا مكرد آمده است ( $)$
Argâna - gon -r
Bôrtâ - Cino-r
Qoa - marâl -- ${ }^{\text {r }}$






( $($ ) 1 Tr^
9-
rav
 خان بو جود ميآ يد . اين ’ حرامزادكى الوهى ‘ در نزد مغول ، مانند تمام اقوام بدوى ، بمنزلة تقديس و تائيد فررمان هحسوبمى الود










حنـكـز خان آ ينده ميرسد .

 ( Bodoncar - munggag - ، مو نكعاق بمعنى ابله وساده لوع


 Yasûgaï .- $r$ Jayagatü - $\varphi$

هشت معاله در زمينهٌ تاديخ
برما مسلم ميدارد ، كه منبع مغولى مطالب خود را از خلال سنن ،

 درنوجوانى يـكى از برادران كوجكشرا وا عمدآ بقتل ميرساند ـ مادرن









Ho' âlûn - -
 .ay
.
باتغاق بسرانث چنكين را از بند تائجيئوت ما آزاد مبساذد (م.
Bo' orcu - $\varphi$
مبشود (م.).

نتدى برتاريخ سرى منولان

 بسيار بزركى ازيـكديكر جدا ماندهالد .

 فانو كهبا برناى' زيبا وثروتمند ازدواج ميكيكند ، وتابآنحدقدرت ميكيرد،





 با تمام جزنيات ذكر مى كردد ؛ وما در اينجا ساءت بهساعت ، باتوجه و

Borta - 1
Karâït -r
Jamûqa - r سرانجام بمخالفت با او مببرداذد و جانبدشمنان تمو جيندا ميكبرد ، وعاقبت

بدست خان منول بتتل مبرسـد .

- anda .Markit - 0

צ•

## نتدى برتاديخ سرى مغولان

علاقهاى كه هر آن افزون ميشود ، موضوعرا تاصسنهآخر ، يعنى ’باز




 صادقانه است ، وبقدرى حر كات برشور وهيبجان انكيز است، اسْ كه اثروا



 ويا كنجكاوى علمى رشيدالدين ثابت ، ومحرز ميكردد .



- kilgo - 1
 r r بـ ب •

Iliade - -
Ramyana- $\Delta$
Yuan - she -9


نه نيز كه نا حد بسيارى اين دورا ;وصيفكردهاند ، عهـالْ آز آن جشم













 مختلف راباتفكيك از يـكديعى شرح داد \& ) ، واينوفايع را بزنجير
 باكارائيتها ، وبا نايمانهاء، وبا يسر عمويش آلنان

اـ منظور هـان يوان ـ شه ميباشد ( م . ) •

- Nâiman -r

Altan - $r$

نتدى برتاديخ سرى مغولان
وقوع امن حوادث ، يعنى به هنـام دنامةُ شفاهى خود ، بهو نـكعخان' ومنحديمن وى ، دو سال

 مغو لان|عالامشدهاست ؟


 كه : „صنـكـِز خاقان ، عنوان خانگرفته، واين دليل آنست كهدرمتن (خاقانه عنوانى است ، كه يساز مهك بوى داده شـده ، و بدون ترديد



. Vang -




 r تاريخ سرى .بند gaston - Viet - $\varphi$

## هـت معالد در زمينه تاريخ





 دريك نبرد ساختكى ناجوانمردانه ، به بالكوتانى داده استّ ايناو"لينجنكك باكايما نهاىمغورلستانغربى (بندهوها 1 ) وتلفينات جاموقهاست: دمن جكاوكى هستمكهدريكجاز ندكى ميكنم ؛ ولىتمو اين
 بصورنهاى كو ;اكون دريوان ـ شـه ( ترجمهُ كراوى ، ص •ץ ، در در مورد


> Bûri - Bôkô -
> Jûrki -r
> Bâlgûtâi - r





 - (.f) If. . Ipr

نتدى برتاريخ سرى مغولان
 افسانهُ وى ، باجند > كلمهُ تاريخى ، كه بوسيلة منابع مختلف بر كزيده شده ، وفوام و كمالـيافته ، دراين خطوط اصلى ثابث ومحرز شـده است. بر عكس اعالام داشتن جاموقه بمنز لهُ ضدخان ، وجنـك و وى ور برضد


 براى ما روايتميـكند ،كه جاموقه دستورداد تاهوا خواهانجنـعيز خان را در هفتاد ديكِ بججوشانند ؛ در حالِيكه از طرفى رنـيد الدين (تر:جن برزين ، صء


نمايانـكر تفدير ، هوا داران جاموقه را جا جوشاند . در >تاريخسر "ى، ( مانند ساير اسناد ومدارك ما در اين دوره )





ا- رك . بند
 واو دا در معابل دشمن تنها كذاشت ( م . ) . - Jâlmâ -r

Y\&D

همت متاله در زمينة تاريخ
 رابطةٌ خاصى بامطالب آن قسهت داتتَه باشد ، مسلهاً تنها براى حالت

تأثر انكـِز ، احساسانى ورi
دو روايت طويلكه از موضوع يكتواقعه ساده در مـِـكذرد ، ودر




 مازدن ؛ه نَن خود در وظلِيف نسبت باقراد است ، وبرسر فول خود

 سلطان بز رك ضعيف ويست است ،كه بعلت جلهكردن بـكسى كههمینان او را يدر خطاب ميكند

. Tayâng -

نيز همجنان اين عهددا كرامى مىداشت و ونكع خان دا بدد خطاب هيكرد .
. بمعنى بدد است aciga -r
Sanggum - Ilqa - $\varphi$
Yタタ

## نعدى برتاريخ سرى مغولان

 ميخواهد اورا از ميان خانوادء خود طرد كند ، و سرا نجام نوبت بسـه جاموقه ميرسد، آن زوح متشتْ ، در وضعى خدعه آميز ، و دشمن ;زديك قهرهان ، ومتركُ تمام انحادها برضموى ، ودرءين حال آنداى فديمى ، كه هركز نميتواند رشته هاى یيو ند كهن ’ برادرى سوكند
 خان را بياد آن ميآورد .


 ريك درام فوى ضرورى است ، مو جود ميباشـ . وقايـع با جنبش ، و
 عزيز كردة فاتحكه نايديد شده بود ودر فرداى جنـك بوروغورل r اورا




Ogdaï - r
Borogul-r
Tûnggali - ${ }^{\text {r }}$

هـت مقالد در زمبنه تاريخ
به رؤساى مختلف دشهن فرستاده ' و مدركى شفامى بوده ، كه حداقل

 از اين متن روايات مختلفى وجود دارد : روايترشيدالدين (كه شباهت بسيار بهمتنيوان ـ شه دارد ) ، وروايت دتاريخ سر "ى ، ، كه درمجهوع شبيه آندو است ، منتها كاملتر • درواقعهُ معروفبازكشت به بالجونا هجيب است كه دريوان ـ شه ، و كتاب رشيد الدين ، هوضوعات

 اردوكشى ، فاتح دوبار باين ناحيه ميآيد .
 حماسى است، وزنیى بازهم قوىتردارد. مقدماتاين جنـك بان باقتلو نـك
 .لـكة نمايان ، قربانى ميكند ، و بافتخار آن سرموسيفى مينوازد .



 IAr . IAY در جنك باونك خان ركש . بندهای Baljûna - Y Gûrbâsû - r

كردى ! صداى زوزة سڭهاتُى را كه از بدبختى ومصيبت خبر ميدهند،

 واقع بوده است ، بمةابل هم ميرسند . وحشت و هصيبتى آسمانى كهـ از از










 اينان ثبنم ميآشامند ، و مركبثان باد اد است ـ درجنـكها كوتُتانسان
( Nemesia - Y T T Priam - Y

هراكلس Heracles تجديد بنا كرد (م.)
(م.) Achéens - Y

مـت معالى در زمينةُ تاديخ
را مى. بلعند . اكثون بندها را كسستهاند . كف بردهان ، و شاد مانند.
امن حهار سـك : جابا ، قو بيلاى ، جالها و سو بوداى اند •'




 , او فرزند مادر هو Tالون ع است ، كه از كوشت انسان تغذده مـيكند . او تـم






Jâba, Qubilai, Jâlma, Subur udaí - 1 Y Y مبيمت ، در دنياى برند كان T نرابه ببر ، تشبيهكردها ند (م.) Joci - qaear - r از نظل امدبتى كه اين زن درتاريغ مغول و برودث

حنكيز داثته است ، نام او بخصوس ذكر شده المت (




$$
.(Y \cdot 1)
$$


 وتصاويرى عالى ، بدور آن كرد ميآ يند ، بدون اينـكه ترتيب تاريخى هِ آن بخصوص رعايت شده باشد .





 وقايع هيجان الـكيزخود، كههر آن رو بغزو ونىمى كذارد، آغاز مى كردد.
 Qurultaï - 1 مباثد (م.)
(r.) عنوان مذهبى و روحانى است Baki - r Kokocu - $F$
، بهعنى آسهان جاويدان ، و روع آسهانى Tab - Tângri -
لتب كوكوحو بزد كترين معام دوحانى نزد مغول بوده است (م.) .
( بانو ـ مادر ه هو آلون ، بيوء بزركت ظاهر ميسازد ، برجـتكى اين


 شرح داده ميشود ) .از او ميترسد . سيس تصميم ذاكهانىخان ، تحت نفوذ همسرنىبرتا ، و تزاعآخرى كه در جريان آن شهـيُير زنان ، زبردست ، و مرخاشجو دريشت يورت سلطنتى ، تِير: ينت كوكو
 ويك ساحر ، درته حادر درميكِيرد ،كه سرانجام اين درام برون مغولى
 مىنـكند .








## نقدى برتاديخ سرى منولان

ديـك دفتخاص خودراميـيابد . هو جندكه دراين مورد ، هنـكام مقايسه


 دبـك آغاز مىكردد . زيرا آلان خانسفرانی, اكاكه از جانب امهراطور


 سببنهاتى ازسركرفته شدن نفاق وجنغك ميلكردد .


 بجز يك مورد ، تو جهى ندارد ؛ و آن هورد نزاع بين جو چجى كه به حر امزادكىمیهم است ، وبر ادر كو جـكش جغتاى
 سومين برادرچنـكِيزخانى ، اكداى ـى باشد .

Song - 1
Kai - Fong - $r$
يكى از ايلات ههم مغول واقع در كنار رود جوى Sarta'ul - r


Jagatai - $\uparrow$

هتص معاله در زمينة تاريخ

مؤ لف نميدالمدته كه سلطان مِّلخوارزمشاه (كه اورا خان ـ مالك مينامد) دزجزير\&ّو


 فوهانده دهسال بعل باين حدود فرستاده شده است .






 آناطال(عات ناقص جاسهسر ای مغو لى درمورد نشان دادن عملِياتخارجى چنج


حهارسال ڤبل (آوريل شז I ) در كذشته بوده است .
اكنون جاىآن دارد كه ارزن تاريهِى شواهد ورواِات
Carmagûn - 1
Tanggut - $Y$
Muqali - $r$
ryp

نتدى برتاديخ سرى مغولان


 تدماند؟ جواب مثبت است • بعنوان مثّال يك نهو نهرا ذكر ميـغنيم : در


 بانام حشم|







- يكى ازمهمترين ياران جنكيز ، Bo’orĉu - 1

Dolon - namurga - $r$
. . بمعنىبالتو وبالابوثياست
Bactar - f



هثت معاله در زمينة تاديخ
 (lunor mao - ملكة كور باسوى كاِيدان را در باره: بدبومُى مغولان . روايت ميـكنه ( utan

كه دورخى وابسته بهسلسله سلاطين است ، ومانند يوان ـ شـه ، كهعلاوه

 واساطير عر بشاه ، درباره: زندكى تيمور ناكفته مانده است ؛ و از اينرو
 كه بنظرما همة اعمال ورفتار وى در منابع كامفهوم ، و درك كشده ، قوام
 تاروشن سازد كه جامو قه خود درخواستكرده ، تا جنـكيزخان اورا بكشد ، و!وضعى اين درخو استرا كرده ، كه او بتو اند حكعم تتل يك
بّادر خوانده (آندا) را صادر كند •




$$
\begin{aligned}
& \cdot(\cdot p) 1 \Delta Y \cdot 1 \Delta \Delta \\
& \text { • Ming -r }
\end{aligned}
$$

 بردك و نابخشودنى معسوب ميكرديد (م.) •

人
او لانباتودرا مىشناسيل ؟

اولان بانود را مى شناسيد ؟ه

قرن هاى متمادىاستكه ارتباط ما بامغول ومغولستانقطعتده ، در حالى كه قسمتى بسيار مبماز صنحات تاريخ ما يوشيده ازذرد وغبار


 ونابجا نخواهد بوداكرسفرى به اولان باتور يايتخت و و مر كز منو ولـتانان



France Observateur اينمقالد ازمجلة فرانس ابسرواتور *
 شده است .
Hantei - $Y$ Urga-1 rva

داراى ميدان مركزى بزركى است كه دورا دور آن را عمارات دولتى
 درزمانهاى كذثتهنوسطهعهاران| يتاليائى بهاين سرزمين راه يافتهاست . بدين معنى كه تفليـى از قصور تزارهاى روسيــه ميباشد كه بدست هنرمندان ايتالِيأىى ساخته شده ، و بعدها روسها آن سبك را بهمعولـها انتقال داده|iند .

 بنا كرديده كه امروز به موزههاى مختلف تبديل شده است ، و بازديد. كنندكان وجهانکكردان را بخخود فرا ميخوا اند .
 يا جمهورى مغو لستان امروزى ميباتشد ، كه داراى جهعيتى تزديِك به





 ميدهند . اكر در نقاط مختلف مغولستان ماند : تايكـا ' جنكللها و

اولان باتود دا مىشناسيد




دنيا ميباشد .
دراين سرزمين نابستان سوزان و طاقت فرسا در اوايل شهريور. ماه جاى خود رابيك پائِيز سرد وبرفى ميدهد . سراسر بهاربا بارانهاى
 ادامه مییابد سرماى خثلك بسـيار سختى دارد . بدين معنى كه در جهُ

سرما بطور متوسط از ها تا •



 بو جود ميآورد. بعلتّ وسعتفضايآزاد وفر اخـى سر اخـى
 كلمهاى خود بيابند . اكثر مردم در سال بيست بار كو ج ميـكنند و از از

 وا ميدارد ، بدين معنى كه دراين سرزمين ، كلّه استكه ووع زندكى, أصـ

Gobi - 1
8NI

هـت معاله در زمينة تاريخ
 بادو باران زمـتانى و يافتن جشمه سارها و جويبارهامٌ كه از ذوب برفهاى بهارى در تابستان جرـان مـيا بند ، و مر اتع سر سبز هائـزى ،

. ميسازد .
هند ترن يسش مار كوجولو' سـياح معروف ايتالِايٌى در سفر نامه
خود در این باره چنین كوشت :
(مغولها در زير چادرهای مدورى زندكى ميـكنندكهتير كىبلند


مع.برنده .
از داخل هو ايِيماتا چشم كار ميكنـل منظرء: ادن چادرها ويورتها


 ديِكى حهل ميشو ند و هنغامى كه موقع حركت فرا هيرسد ،تِركِهاى



 Marco - Polo - 1
rer

حادرها را كه جهع شُده ، بريشت شترها يا اسبها ميـكذراند ، و بسوى افقى تازه براه مـيافتند .
 در بيننده إيجاد مى كنند . داخل يورت بسيار راحت است است و ر هـه كو نه وسانل زندكى در آن يافت ميسود . فرشّى یشمى كف آنى ا مییوشاند




 كه انواع كتابها در آن يافت ميسّود ، و خلاصه يك راديوى كو كوجاك باطرى دار ،اسباب اين چادرها را تشكـِل ميدهد ، ; زندكى ساده را

بسـار راحت و دلیذير ميسازد .
جون باشبان مغولى (ارات' ‘، كه بسـار مهمان نواز است رو برو ميشويد ، با لبخندى مهربانوبا اداى كلهة Senbaïno (كه به زبان

 ;وعى ماست تازه استكه نبايد بانوع ديبكرى tarag
 arat-1

هشت مقاله در زمينة تاريخ
اسست ) انتصباه كرد .
(T) airag ميريزن و :هـقدار زياد مـيآنامند . این ماده از شهـر ماديان كه كمى

 هشوو بـى عالى است غذاى مغول ها يمشر از كوشتكاو استكه فطعه قطعهكردماند،




 متخترع ملف سرويس دانسـت !




 بیخو بى جوابـكوى احتـياجات داخلى است ، و بداميرورى उـز تو جه .

در مغو لستان زنومرد داراى تساوى حقوق كامل مـيباشْند.ايمشان نرجیح ميدهند كه صحر اكرد باقى بماننل ، و لباس محلى خو درا كه





 حـكومت روحانى قديمى بودانى و جانشین زنده: بودا در نبت ، و نيز
 و دستنتانلكان ايسان در صو معه هاكه تفريباً • 4 در صد مردان صغول از اين دسته بودنل و هزردهاه نامـيه مينْدند ، در كرفت . سربازان


 واجِارى :ود ، بردند • پساز اين تغيـرات ، امروزه ازلامامِسم هِيزى

 از لحاظظ هنرى و تاريتخى بسيار مر ارزنْاند و با دوت دركتابهنانه ها



هثت معالد دد زمينهُ ناديخ
قانون منع صيد ماهى كه از لجاظ شُعى و بنا بتعاليم بودا جارى بود، لغو كرديد و در طول . . . جrكيلومتر رودخائه ، (بدون در نظركرفتن
 آزاد شد . در اين رودها و درياجه ها ده هاهزار ماهى وجود دار دارد كه




كرفت .
مغولستان براى نـكارحيان كيز بمنزلة بهشتى است ، و يكـى از از
 واز يوست خركون ، ومون خرما (درسال سهميليونيوست اينحيوران ،


 كار طبق قوانين و اصول خاد
 دارد و مما لطوركه در نقاط ديـكر جلجله برروى سـيمهاى برق وتلكران





اولان باتود دا مىثناسيد 9
mazalal (نتر وحشّ) habteyai ، (خر وحشى) hulan ( خرسهاى كوجك قهوْاى رі:كك صحرانى ) كه در دنيا منحصر بغرد







ونلل مرنغ آلتاتُى وجود دارند




 وكركك وصرف وقت زياد در برانداختن نسل آن ، بز همت توانستهاند



آفتاب بجنـكل رفت .
اسب بر سراسر زندكى روز مر: منول تسلط دارد ـ در در موسيفى نخستين آلت موسيقى ملى بنام morin hor وبولو نـى

## هتص معالد در زمينة تاديخ

 شله است . درهنر همواره الهاماتو مظاهرى از اين حيوان زيبا بافت



 بدون ترديد اسب است ،كه هميـّه زبن كرده وا او إِستاده است، تاوى را ازجائى بجاى ديكربـرد ،وياازكلهما محافظت

طريت, رام كردن اسبهاى وحشى و سركن در اين سرزهين عبناً




 و باياشنْ با و ثلاق بحيوان حهله ميكند ـ در سراسر استب ابرى از

 مغلوب ، خسته و عصبانى نيبه مبكيهد و دست و باميز ند ، ولىـر انجان انجام

## Gauchmos - 1

اولان باتور را مىشناسبد ؟
برسرجاى خود ميخذلوب ميسود ، و باسارت مغول درميايد .
موضوع دِيCكى كه نبايِ ناكفته بهاند ، مسابِات است دوانى
 وجمون در ;زديكى اولان بانور همراه باساير تفريحات و سركرميها مانند نشاiنه كِيرى با تِر وكمان و غيره ، بمناسبت جشن ملى مغو لها

 ميكنند ، وبمتضض سُروع مسابقَسوار براسبان وحشى مانند تيرشهاب ميجهند ؛ درسراسردشتير اكنده ميشو ند ودرحدو ه ثاكيلو مترميرانند. اين رزءّ سواره ;ظام جوان كه در ذهن ، قدرت زمان كذشته را بيدار


 جمهور جإيزهانى را :وعى مىدهد .
درخانهه بايدكفتكه دراين سرزمین هـه حيز لطف و دلیذيرى زمان كهن خود را حفظ كرده است . مفول ها خود مثلى دارند كه


## فهر ست هـا

1 - فهرست اسامى اشخاص r - فهرست اسامى جاها r - فهرست نصاو.ير
P ـ غلطنامه

## فر ست الهامى أنغام

$T$
آ ـ لو - ين : أو أو
آبولون : آ آ
آنوسا : آ آ
آدم: آبی
آرتهس : : هr.

. 99 - 9 - - VA. $1 \cdot$ - $9:$ :
آربار منه: : 1-1. .
آستياك : A• ا آ



yar

هشت معاله در زمينة تاريخ
. YVF _ YVY _ Y\&Y _ YFF: ) ( خان ( T
Tآمين مارسلن : ه

$$
T
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { TTHF :THE }
\end{aligned}
$$

الف
! إ

ابوالحسن عراقى : اء99 .
ابوالهحسن على ( خوارزمشاه ) : :
ا!ووالعاسى ( خوارزهشاه ) : اء|


ا! 180 :
احه ( غز
. YII: :
ارد : عش .
pat

فهرست اعارم
. 179 : اردوان سو م
ارسطو : Af

- Y•人 : ارغون خان

|l|

| | | $\mid$ |
افلاطون : A
اقبال ( عباس ) : سشץ.

آكوستن وديس :
| امستد : 10 .


$$
\begin{aligned}
& \text { أو }
\end{aligned}
$$

. YVY : اوسون
او نتان كال : Ar

اويد : ه .

هثت متالْ در ذمينة تاريخ

$$
\begin{aligned}
& \text { اسورا : • } 1
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ايغور : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { اين شوشيناك (رب النّوع) : as ه } \\
& \text { ب } \\
& \text {. 1\&• - 10人 : با كاليجار } \\
& \text {. YVA : باكتار }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بتَحى خان : אשY . } \\
& \text {. Y\&V : بداى } \\
& \text { - YYY-Y\& - Y\&• - Y\&Q _ Y4A - |AQ - |A| : } \\
& \text {. YAV - YWA : مرتا حـينو } \\
& \text {. } 1 \text { برجيقين ( قبيله ) : } \\
& \text { برزويه : At . } \\
& \text { برزين : R\& } \\
& \text { بعل : •r. }
\end{aligned}
$$

نهرست اعلام
ب

$$
\begin{aligned}
& \text { بارسها : } \\
& \text {. Av: : يارو ( آندره ) } \\
& \text { باكر : צس. } \\
& \text { بالاديوس : هسץ . } \\
& \text { هرايرتيوس : גس . } \\
& \text { جروكو يـوس : هو . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بلانى اوْل : } \\
& \text { بواز ( نيلسون ) : ^ץ . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. Y بودونحر : : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. بورى بوكو : } \\
& \text {. IGP : بونصر مشكان } \\
& \text { بو.وروق خان : I }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - | } \\
& \text { - IVf - IVI - Isa - IsV - Iss - IsA - Igp - Ify }
\end{aligned}
$$

## هـت متالأ در زمينهُ تاريخ

> ريام : Y\& .
> رزدنغ : :

> يمهـ :
> .
> . 91 : 91 :

$$
\begin{aligned}
& ت
\end{aligned}
$$



$$
. Y 8 \Delta-Y \Delta 9-191
$$


．YVA
．YV• ．Y\＆の＿Y\＆A＿Y\＆シ ：


．YVY－Iaץ：：تنگقوت（ ایل ）
．توقتوا ：
تيّور（ اهير ）：YV\＆
ج
جابا：• •
ヶ१＾

－Y\＆Y－Y\＆－Y\＆－Y\＆•－Y4Q－Y4\＆－19世－19．：
. TVF - YVI - YV• - Y\&Q
جدرات ( ایل ) : • 19 .

جغتاى ：سV
جلال الدين（ خوارزمشاه ）：YVF ．YY• ：جو جى فــار

جوتي ：جV
区
حاندرا كويتا ：YV

．TVY ：حرماغون





－Y\＆－YタY－Y\＆－Y\＆•－Y
－YYY－YY－YV•－Y\＆Q－Y\＆－Y\＆V－Y\＆\＆－Y\＆－Y\＆f

$$
\begin{aligned}
& \text { YY•- Y } \\
& \text { جالِنوس : \&\& }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { چیِانون : \MY . } \\
& c \\
& \text {. I\&V : حاجب على } \\
& \text {. IVA - IVF: حجاج }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حر": كالجى : ح }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1 \Delta \Lambda \text { : حسن ميهـندى } \\
& \text {. IVF - IDQ _ I } \\
& \dot{\subset} \\
& \text { خزرها : VA } \\
& \text {. IAr - FA - FA : خسرو هرويز }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ง } \\
& \text {. }|A| \text { : دانُى ساحان } \\
& \text {. YFV : دائيس اوسون }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - IYF - IYY_ IIG. IIV - IID - IIf - IIF } \\
& \text {. MA : داريون دوّم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فهرست اعلام }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. YY : دوسدى } \\
& \text {. YY : دموكريت } \\
& \text { دونوّز خاتون : • • د } \\
& \text {. A } \\
& \text { ديو ( داوا ) : • } \\
& \text { ديودوت : ra . } \\
& \text { ديولافوا : A . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ر } \\
& \text { راماميانا : إצץ . } \\
& \text { | |l| ارلينسون : | }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. YVF_Y\&N_Y\&D_Y\&Y_Y\& I_YDV_YYQ_rrm } \\
& \text { j } \\
& \text { زاماسب : IYQ } \\
& \text { زنوس : مـ } \\
& \text { زبير : زي } \\
& \text { زردشت : FY- } \\
& \because \cdot 1
\end{aligned}
$$

زوو نال : ג .
س
. MFF: :
ساركن آكاده : • 9 .


.
. YYF: : سرتا اول ( ایل )

. YV• : سو
. YロQ_\AV_IAF : سورقان شيره . VY: سورن
سو لو كوس ( اوّJ ) : IY
. $1 \cdot Y$ :
. VY: سیزین سیى
ش
. شايور او لJ :


شاه خانون : عها .

## نهرست اعلام

. YV\& : ترف الدين
. $9 V$ : نوتروك

. 9 .

ملاح الدٌدن ایْوْو : سءץ .
b
bخارها : . .
$\varepsilon$

> . IVF : عايسشه
> عبدالجبــار : 10人
> . IVY : عبدالر تُـيد

عربشاه : YVG .
$\dot{\varepsilon}$
غازان خان : غ
 -

> فرهاد ورتش : كهارم ) : •سا . . .

## ممت معالد در زمينه تاريخ

> . TYY : فيناغورث
> . TIV : فيدياس

$$
\begin{aligned}
& \text { وَباد ( كو - هو - تو ) : عץـ•هـ•V• } \\
& \text {. IAV : قدالن }
\end{aligned}
$$

－｜

．YV• ：قوبيالى
قوتى خاتون ：YI ．

．Yロ\：：

قيات－برجيقِن（ ايل ）：גسY ．
．Y\＆V ：يسمليت
كת

－Y\＆A－Y\＆V－Yチ\＆＿ケタロ
كتزیاس ：צ
كتودِ ：دسץ ．
كراسوس ：RV
كراوس ：ك\＆．


هشت مقاله در زمينة تاريخ
$J$
ע• עامار :
لفتوس : AF
لـيتتون ( رالف ) : צץ .

$$
\begin{aligned}
& p \\
& \text {. YAY : ماركويولو }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. VY: ماسيس } \\
& \text { - } \Delta V-\Delta F-\Delta \Delta-\Delta H-\Delta H: ی^{3 l}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. YVF: : } \\
& \text { - |SK - |FY - |F| - | } \\
& \text { - IVF - IVF-IVr - IVI - I\&A - I\&V - I\&\& } \\
& \text { مردانشاه : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مردول : ه } \\
& \text {. } \Delta \Lambda \text { - } \Delta V \text { : } \\
& \text { هستارت : \&شץ . } \\
& \text { مستو فی ( حهدال山ّ ) : • • . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r.s }
\end{aligned}
$$

فهرست اعلام
. IVY - IVF - |YY - IV|
. SY : مسعودى

مفد سى : IMa .
. . .

$$
\begin{aligned}
& \text { هوزا ( ملكه ) : •ها . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { هر ( هتيرا ) : }
\end{aligned}
$$

ن

$$
\begin{aligned}
& \text { كانابه ( رب النوع ) : } 11 \text { ( } 11 \text { ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { نرم سين : } 91 . \\
& \text { نزيس : نوه . }
\end{aligned}
$$

9
$r \cdot Y$

ولاديهيرنسف : سشY ـ Y Y Y Y Y Y
، Mr : وستاست

هادريان : גس .
.
هرودوت : PY

$$
\begin{aligned}
& \text {. هr هـ ه } \\
& \text {. MD . Y Y : } \\
& \text {. YI• - Y•A : مlالركوخان }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. YVY _ YV. - YDQ _ YP. } \\
& \text { هوبان هالناتُ : 1-1 . } \\
& \text { •|r - Ir : } \\
& \text { •وراس : ری ، } \\
& \text {. VA : هياطله ( هيتاليت ها ها ها ها } \\
& \text { هينـيش : عشץ . }
\end{aligned}
$$

$\checkmark$
. YY\&: ياسونى
. يتوهونى :
. VI - .

نهرست اعلام

$$
\begin{aligned}
& \text {. YDA - YYA } \\
& \text {. يعفوبى : Ira } \\
& \text {. بونُه جیى : •F ـ ش . }
\end{aligned}
$$

هرست اسامى باها

$$
T
$$

آبديز ( رود ) : هی .
آيادانا (

$$
\text { آتن : } 11 \wedge
$$

آنربايجان : |س|

. Y T

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \Delta \cdot \text { - } 4 \text { - } \\
& .18 \Delta .119 \text { - } 08
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Mi. }
\end{aligned}
$$

# T Tلهان : <br> آن ـ ـسیى : HY <br> آوان : • 9 . 

الف

$$
\begin{aligned}
& \text { ابيردونى : . } \\
& \text { احهر (بحر ) : MD - Y - } \\
& \text { ادسا : •8. } \\
& \text { اربل : 119 }
\end{aligned}
$$

> . اردريـكه : ا
> ارمنستان :

> ازه : •سا .
> | اسيارت : | |
> اصطخر : *ه .
> اصفبان :

> افريقا : $\Delta V$ _ $\Delta P$ _
> افس : اف
> افغانستان : •
> اكد (آكاد ) : .

همت مقالد در زمينة تاديخ
． $\mathrm{Y} \Psi \mathrm{V}$ ：
انشان（ انزان ）：

$$
\begin{aligned}
& \text { انتليس : هr . } \\
& \text { انـكليس : هץ . } \\
& \text {. } \\
& \text { اورارتو : } 9 \text { _ } \\
& \text { اوستيا : هس . } \\
& \text {. Yヘの _ Yヘ・ - YVQ _ YVV : اولان باتور ( اوركا ) } \\
& \text { ایِتالِا : هس . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ايـران خوره شايور : IrV }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9A - 90 - } 9 \text { - } \\
& \text { mir }
\end{aligned}
$$

فهرمت اعلام
. Mr_ I•V_ 1•0 - I• F - 99
 . ISV : باغ يروزی

بالجو نا : Y\& .
شخارا :
. $\Delta Y$ : زـهـ
بست: |Y|
. 8 .
. IYY : بغداد

. IV : بلو حستان
بمبّى : 4A.

. \ヘ1 : بوركى ( رود )
. 19 : 19 رشْهر
. YY: بار .
بيتالمقْدى : عس ـ بـ
بيزانس : • . .

. IYD - 99

مشت معالد در ذمينة تاريخ

ت
تخت جمشبيد : Y - IY - IIV - III - YV .
تراكــه : : هY .
mif

$$
\begin{aligned}
& \text { تر تر كستان : |FV - | } \\
& \text { تركيتْ : •ع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تاشـكند : } 0 \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. YAD : تـتْت }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. l• } \\
& \text {. } \\
& \text { باسار كاد : \& } \\
& \text { هِامِر ( فالات ) : هr } \\
& \text {. تطروكراد : هr } \\
& \text {. TYM - YVY - YRD: } \\
& \text { ينت : دr . } \\
& \text { •VK - Y : }
\end{aligned}
$$



هـت متالد در زمينة تاريخ

$$
\begin{aligned}
& \dot{\text { خ }} \\
& \text { خارك (جر.يره) : \\
& }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { خزر (دريا) : • - YVF . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \Delta
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { دمشتق : د人 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. YYD : دولون ناموركا } \\
& \text { دماله (رود) : } 9 \Delta \text {. } \\
& \text { ر } \\
& \text {. vV : راجيك, } \\
& \text {. Mr - ra - Y : } \\
& \text { رن (رود) : هـ . } \\
& \text { رود زرد : YA人 } \\
& \text { ris }
\end{aligned}
$$

فهرست اعلام

$$
\begin{aligned}
& \text { رومانى : ه . . } \\
& \text { j }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { زرنك : : } \\
& \text {. IVY _ IVI : زمين دلاور } \\
& \text { س }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { سالامين : س| | | | }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Vr : سلوكيه (سولى) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { سور : } \\
& \text { OV - FA - FV - WV : سوريــه : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1•1- М•- } \\
& \text { سى ـ آن : رك . حنک ـ ـ آن } \\
& \text { HIV }
\end{aligned}
$$

همت متالد دز زمينة تاديخ
سq _ IV _ If : سِتان (سكستان)
as - AA : مـِلك
QY: مییمانٌ
ش ش
Aه : مائور (رود)
ثادوان : 109

$$
\begin{aligned}
& \text { 11•-1•a - 1•1 - 1•r - 1•8 - 1•0 - 1•r _ 1•r_1•1 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { IYQ - IYA - IYY - IY\& - IYA - ITF - ITY - IYY - ITI }
\end{aligned}
$$

b
طخارستان :
$\varepsilon$
عرات : YYF - IDF


. |pr_|p|

MLA

فهرنست اعلام

$$
\begin{aligned}
& \dot{\varepsilon}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. IV~- IVY : غور (ولايت) } \\
& \text { ف } \\
& \text { فارس : رك . بیارس . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فرانسه : : } \\
& \text { فوليان : • }
\end{aligned}
$$

ق

$$
\begin{aligned}
& \text { فراخواجه : } \\
& \text { فرا نهر : } 1 \\
& \text { قراقروم : Qצץ. } \\
& \text { ففقاز : \س }
\end{aligned}
$$

قندهار : ركك . كنداره .

$$
\begin{aligned}
& \text {. YPV : فورقون جو بور } \\
& \text { YDI - YFY : فولدقاقون : }
\end{aligned}
$$

תS

$$
\begin{aligned}
& \text { كائى - فو نـك : : } \\
& \text { كابل : • }
\end{aligned}
$$

mia

همت مقالد در زميناٌ تاريخ
كاردونيانى (با بل) : 1-1 .
. ایA : كالوران (رود)
كانسو : \&ץ .
كبير (اقيانوس) : •1A .
كبير (كوه) : : كا (
كرخ4 (رود) : •
. $\Delta V$ : كركسون
كركوك : $9 \Delta$.

كرمانشاه : ك Y
كنهرى (كوه) : : كي

$$
\begin{aligned}
& \text { كيلقو (كوه) : اءצ . } \\
& \text { كيليكِيه : کQ }
\end{aligned}
$$

5
ك.ى : YAI .
كر كان : • ـ ـ ب .

كنك (رود) : •

I\&V : كوزكانان (جوزجانان)
ry.

نهرست اعلام

$$
\begin{aligned}
& J \\
& \text { IIY: لبنان (كوه) } \\
& \text {. IY• - } 99 \text { - IV : لرستان } \\
& \text { لِان (جزير•) : } 19 \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& p \\
& \text {. } 1 \text {. } \\
& \text { • } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { YAY YAY - YA• - YYQ _ YVY - YYA - YYV _ Y• Y _ } \\
& \text {. YAя - YAD }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مومنجو دارو : •1 . } \\
& \text { ن } \\
& \text {. ناقو (كوه) : } \\
& \text { نسا : نـ . } \\
& \text { © } 8 \text { : : }
\end{aligned}
$$

ryI

مَثت معالة در ذمبينْ تاديخ
. 109 ـ $1 \Delta \wedge$ :
نـيل (رود) :
$\Delta$
هارايا : • .
. IP : هاليس (رود - قزل امِماق)

مرات :
هرمز : هـ




- YYf - IF~_ IYf - IY• - IIY


$\checkmark$

$$
\begin{aligned}
& \Delta Y_{0} \Delta A_{\text {- }}
\end{aligned}
$$

فهر مت تهاومو
عكس ا - لو حه سنـكى فرمان حغر كانال رود ;ـلـ از داريوث بزرك . . Y , ,
حدود قرن \& يا ه ق . م .
, ,
مارك ونيْز •
,
ساسانى قرن \& ـيا V م .
. V , ( 1 - , , 9 ,

مهرهاى به دختون قرن צا ق ق م .
 ا I ,
.
-
سانراب شون
.

,

## غلطنام44

| صحيح | غلط | سطر | صفحه |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Scylax | Scglax | ز'ير نويس | Y |
| ماله | م\%اله معالة | زلير | rq |
| Candrâ-Goptâ | Càndrâ - Gopâ | زير نويس | YY |
| بسبار | بسبارى | 1 | 19 |
| دور اون ناثّ | دورانتاث | $1 \wedge$ | ar |
| كــنرّ داد | كسنرّ | $\gamma$ | 9 D |
| وجود | وجور | $\wedge$ | 1.9 |
| Barthold | Berithold | زير نويس | 101 |
| ووضيع | وضبع | 1 | 190 |
| دوست مبداهت | دوست | $\gamma$ | 199 |
| ميكذرا يـد | ميكذرا نيدن | $r$ | 1*r |
| قوr | وتور | 10 | rr. |
| طبته | كبة | زير نويس | rry |
| quelques | lqueques | r | rry |
| تودوفا | تودقا | 10 | rol |
| Grousset | Grousaet | زيد | ros |
| تآيجهيبن | تائيجّوت | a | roq |
| جنكيزخان | جينكزخان | 1 | r90 |
| Tكهبوبان | Tكا | 9 | r9a |
| جادوكى | جاودنى | $r$ | ryr |
| زيبا | زيا | $1 \wedge$ | rer |

ryp




 هوز゙ دهلى .



كور كـان - نيوبورك


纸 .Walters Art gallery (0.5 )


 كتاب بارت , ـانانى ( كرثهن )



, كانانى ( كـرثهن )


 رابن . عكس از كتاب بارت و ساسانى ( كيرثهن )

 شوث (حچازنبيل ) عكس از كتاب تاريخ عيلام




- عكس از كناب تاريخ عبلام
 .


 هكشوفه در شوثى موزء إِران باستان ، تهر ان


كا كا كو كا كا

)


##  



The History of the Mongol Conquests:





دارنشعاه دولتى اولان باتور


