－Libciscols


くんった。
每
，envers，
Hencs

, بَّ








 اين جزوات مثتمل بردوقسمتاست وهر كدام از آنها دردوجلد: قسمتاوراول
 حكومت خلفاى راءدين تاسقوط دولتعباسى بدست مغول انول . قست اول كه تاريخايران درعهد باستانباشديُحاوى سه بغشت امت :كتاب
 باستان ، وككاب سوم تاربخ فرمنگّ اير اذ در مهد باستاذ است .



 دراين محنهىيناور بودماند اجمالا برشتهى تحرير آورد. وجون دانمجويان اينرثته افزونبر تاريخ سباسىايران ، بايستى اطال(اعات



 درنگارُ اين كتاب مدارلٌ معتبر تارين ايران مديم جه بزبانهاى خارجىمورداستغاده قر ارگرفت، ودر جلد دور دوم

اير اذْ درعهد باستان به جاب رسبله بتُنصبل باد مُله است .
درخاتهه اميلوارم بامـه نتانصى كه مسكناستدرد اين كتاب باسد، دا نشهجوبان



اين كتاب راكثيله، صيامكزارم

دكتر مشمدهواد مـعكور

## مختصرىحر جغر افياىايرانقليم







 رودآمو(جبحون)وازطرفجنوبر







 رطوبتفلاتايران درروز كارييشين بيشازامروزذ




 ايران ميوزد.
 جداكهته بنام(منرو ك) وباباويانامهاى ديكربسمت جنوب غربى منوجايميشودودرد ثمالهرات يستشدممبدل بدتبهامى مواجميكردد.





 ممكند ومنتهبهكوه تاريخىى آرارات ميكردد وازآنجا بكزههاى ارمنستان وتفقاز اتصالجيداميكند .
 كوناكون ازمميانافغانستان وبلوحستان

 لاللزارو كوهتغتاننامارارد.

 كوهاكزاكرسرا كهمهان كوهالى كردستان است جبل الطاقنينز كويند.

رودهاى بزر كع إرانـ درفالاتايرانن كارونتنارودىاست كهقابل كمتيرانى
استايندود ازكوهواىبختيارى سرحشمه كرفته درخوزستانجاريمبيشود.



 ازقره سووتماماسِ تر كيبشده ازميان تنگّهاى




 , آبديزرود آبشور كمثخففآب شابور استجريانياندارد. رود ارس_ك (اراراسك_Erask) نامقديم آنبوده ويو نانيان آنرا د آراكسس Araxes ه م ميگتند از كوهایى آرارات سرازيرميشودو ببرياىخزر ميهيزد وامروز مرحدايرانونوروىامت .

 درازترينرود ايراناست ديكروودتجندرماز ننرانورود كر كاناست كه ازآلاداغوروداتروك كهاز كور

 مبكيردوبمرداب كاوخونىميريزد.


هريرود - از كوهبابا درافنانساننسرجشهوميگير د وازناحيهور كنشته يس ازمشروبكيدنهرات بشمالمتوجه شدهخطسرحدى|ايران كنو نى راتشكيلميدهد. ودرتسمتشنلابه تجنموسوم كثشنه وارد ريگزارخخوارزمميگكدد. ديالهـ بنامهاىمختلفحون كاورودوسيروانرودوديالد ناميدهميشودواز كردنه اسلT باد درمغربكوهالوند سرحثممميگِيردوازمشرت بمغربتاسرحد عراتق جارىشدهوبالاخره بدجلميريزيزد . رودهاى بزر كى كدرر كنار فلاتايرانمانميباشند:



 اينرودتنييرمجرادادوببرياجهآرآرالريخت.




 سيحون-سبحوننرا اسيردريا وبيونانى ياكسارتس Iaxartes كويند وبين سغد وسكائيهفاصلبودهاست.
فراتـ ازمغربايرانوازجبالتوروسTaurus درتر كيه روانميشوووازبابل

 استاز كوهاكفوقالذكرسرحشمه ميگيرد. بزبان :پبلوى اينرودرا اروند

ميكفتند نهرمايى نيزازجبال زاكرس جارى ميشود وبآنمضضم ميگردد كام آننا رودزاب بزر ككوزاب كوجكاست.
 استو در اوستا نام اين درياجه جحى
 متوسط آنهاتا متراست ودرهيج نقطه ازيانزدهمنر تجاورز نمى كند. دريـاههاوان سدر آسباىصغيرودرياجهسوان (كو كجه) درقفقاز.درياهه ساوه




 درياى خزر - بزر كنرين درياحههاى روى زمين است ــ طول آن آن از شمال



 مبول استرابون در كنار



 عمقاست. ازجزايرمعروفايندريا آبسكون بوده كه اكنون درزير آبرفيرينهاست.


اينخليج شبهجزيره عربستانرا|زايران جداميكند وبنوسطتنگهرمزبا بحرعمان اتصاليِيد| مينمايد .
 است. باريكتريننتطهTنیرتنظه مرمزينج كيلومنراست وسعتآنقريب كيلومترمربعاست عمقخليجنارصزيادنيست وعميقترين نقاطآندرحاريود • . امتر

 ازعمهبزر كنراست .
 ازبابل آغازوازجاييكه بعلا موسوم بسسلو كيه كرديدودر نزديكى
 ميرسيد و بعدبهالا كدكرسي. حلوانواقع در كوهاى كردستان نزديك كر كر كوك
 كوهایزا كرىو كامبادن Kambaden (كرما نماهانامروزى)واردورادى كرخا





 بالاخرهرامى كه اففانستانرابوادى آمويه (جيحون) ارتباط ميداداز باميانو









بآ-شخر• (ثاهرود)
 ائيريان وئجه بز بان سانسكريت كه خواهر زبان اوستا است الريهورتهميشود بمعنىزاد گاهوسرزمين آرياهااستــ درو نديداد مينويسد كاينسرزميندهمامزمستان ودوماه تابسنانداشته است وبعلتسرمايا تنڭى جا آرياهانى ايرانى مجبور بمهاجرت از آ نجاثدند محل اين كشوررابرخى ازعلماحوزه علياى رودسبحونواراضى حوالى آندا نستهانن.

 هالى ديگى شاهنشاهى عظيمى تشكيل دادندكه تا آنگاه در جهان سابقه زداشت . حدرد كشوريهناورايِ اندر آنروز كارازطرفـمشرقوشمالرود سيحون (ياكسارتس)
 قفقازوازسمتجنوبـدرياىعمانوخليجنارصبود.مرزغربى بواسطه كشمكشهالىدائمى
 آنمينوانفرضنمود.داريوثبزر كك كشور ههناورايرانرا بیخندخشترهياشتره( كشور ـِاشهر)تقسيم كردوبرایهريكاز آنهااستا ندارى كماشت كهاورا خشترهیوانياشتربان (شهربان) وبيونانى ماتراپ ميناميدندـرودخانهفرات كشورشاهنشاهى ايرانرا بلو بخشَبزر ك تقسيمميكرد- اول كشورهاى مغربTآنرود كششامل آسياىصغير ومصرو
$\wedge$
سوريه بود-دو ممحاللكطرف مشرتاTن كهبرودخانمسنفحتودميشد. اول كشورهاى T Tنسوكرودفرات . الفـد Tسياىصغير - مر كبازده، خشنرْبود - سادرمغرب وحو درمر كزو دودرجنوب وسهررشمال .
ا_ليديه_ليدى كه سابقاً منو نى Méonie نامداشتودر كتيبه داريوث اسهاردا Tامدهاست ازطرفجنوب برودخانه منانلر Méandre وازشرقبیفريگيه و از شمال


يبشازیيوستن ليديهبايران پايتخت آن كشور بود .
 بودندك از • •ه سالقبل ازميلاد آنناحيهرا تصرفكردهوهودند اينايالاتعارانیده شهر بود كهمهمترينT TنامىلتMilei|ست جزائرسامس SamosوخيوسChiosجزو اينايالت بودند .

 اينايالترامشروب مبكردازشهرهاى بزر كـ اينايالت شهرهاليكارناس


بود هرودوت هورخهشهوريو نانى ازمردم اينشهر بود .
 وازمغرببحرازه، وازجنوببليدى وازمشرت به نحتىنيه محدود بود والى ايرانى درشهرداسىليوم Dassylium كه امروزدياس كيلو Diaskillo نامداردساكنيبود و 0- فريگيه Phrigie دشنهاى يهناور ايـن ايـالت بتوسط رود هـاليس Halys (قزلايرماقفعلى)مشروبميشد دراينايالتاست كـ كورثّ بادشاه ايران كروزورس پادثاهليدى رامغلوبساخت .




 ناميدهميشداعرابشام كويند ومعناى آنيساروحي استا
 امروزازنهرهاى معروفآنبوده است. Sinop人- بیتىنيه Bithynie -اين ايالت كمترفرمانبردارثارثامنشامامايران بود و فقط قسمتى ازآنازثاهنهاه الطاءت ميكرد -




 وعر بستان وازجنوب برياىمديترانه واكرفنيتثي وفلسطين راجزو آن حساب كـنيم حلجنوبىآن مصرمحسوب ميكرديدهاستان
بـ اكبيت(مصر، كد درزمان كمبوجبه فتحشد ويكى ازخهنرهمهاى بزر وك




 وازايشان ايناصطلاح بارويا سرايت كرده استداريوثراينكشوررامودردايا خواند وبتظرميرسدك لنظمصرومودراياازيكريشمواصلباثد
1.

دوم- خشترهماى اينسوىفرات .
1 - ا- مزوهوتامىMesopotamie
 تشكيلميدهدكه قاعدهآنجبال توروص واضالاع آنيكى درشرق دجله وديكركیر

مغرب فرات است.
Y- بابيلو نىيابابل_كه در كتيبه داريوث بابيروثن آمده استوثوثامل بابل -
 بخليج فارس وازشمال بدبينالنهرين وازمغرب به عربسنان محلود ميشد فران ات ات از

 ميساخت ودرملتقاى Tان شهرسلوسى دسلو كيه، بناشدهبود مر كزاين ايالت شهربابل بوده كه از قديمترين شهرهاىعالم وعجيبنرين بلادبشمارمبرفت. rـ Tـ Tرمينيا > ارمنستان ه در كتيبه داريوث آرمينه Tمده ، اين ايالت ميان

 وازسوىمشرق ازفرات تاملققاى رود كورث بهارس امتدادرداشت پايتخت آن موسوم

 دجله واقعبودو ازارمنستان تا بابل امتداد داشت وامروزشامل كرد دستان وبالاخص موصلوكر كوك وسليمانيه است . پايتختآشورشهر نينواواقعدرساحلا

 تُكست:ارا درنزديكى آن ازادكنه تاريخى بشمارمبرود.


 بزر ك وعراقعجم وازشرقبـه كرمانيا (كرمان) محلودبود. پاينخت پارس شهر


 شامنشاهى ايران در آنجااست.
 داشتهمرودوتا نرا سوزيان نوشنهواسترابونالاميسو سوزيس مينويسد ايالتىبود كـ
 وازمغرب بابلوازثمال ماد وازمشرق یارس بودماست مر كزاينايالت شهرشوثنام امرام

داشنه كه فعالا در نزديكى انديمشكاراقع استو
 بزر ك ومدياى





حوالى آنبودهاست. اكباتاناو كمبادن(كرمانشاهان)ازشهرهایماديز

 (آذربد) بر آنحكومتميكرد وجونخودرا دربرابروى ناتوانديد باناسكنر ازدر


 بودك يو نانيان آنرا كزا Gazza ناميداند ـ شهرديكردرزمان اشكانيان پإيتخت
 آذر كشنسب يِآتش يارثاهان درنزدينكىشهرشيزواقع بود ويإدثاهان ايران براى زيارت باينTآتشكدهميشنافتند .
1 استرابوناريانا آمده است وامروز آنرا هرات كويند درمشرق فلاتايرايران واتع
 امروز باشد ــ آريانا از مغرب بهيارت وازمشرق بباخترونمال بمرووازجنوب به زرنكددسيستانه محلود ميشد.
 وركان مينويسلوبفارسى كر كان وبعر بیى آنرا جر جان كويند ازثمال
 مشرق بمرومحلودبودازبلاد آن كمبسنComissenاست كه ممانقومسدورورواسامامى باعبودر نزديكى دامغان بود- ديكرازشهرمایمعروف آنصلدرووازهاست كد بيو نانى
 است كفدر نزديكى استر آباد يعنى كر كان كنو نیبود.


 است اشكانبان ازمردم اينسرزمينبودوهان اندا II - باختر_كه در كتيبه داريوث باختر يش ودراوسنا باخلىى ودراسترابون
 بهآريا ناوازجنوببكوها
 آنرا مر كبانا مى كمتند .
 آمههمانسغذ وسمرقنداست كه ازشمال وجنوببين سبحون وجيحون وازمغرب باخوارزم محلودبود- شرمعروف آنمر كند Marcanda بودكه آنرا باسمرقد تطبيق مى كنتد. ديگرازشهرهاى آنشهر كوروش استكهي يو نانيان آنرا (هيرويليس، Cyropolis مبڭفتد و اين شهر دورترين شهرهاى شامنشاهى ايران بشمارميرفت
r| ومعنى آن سرزمين مشرقاست كازازمشرق باسغفوازمغرببدرياى كسبين (خزر)واز شمال بهجيحون ودرياجه آرالمحدود بودو بهوينمناسبت درياجهآرالرابرابنام آنايالت رياى خوارزم مى كفنتد .

 در آن بنام سكستان وسبستان خواندهثده ـ اينايالت ازشمال بهآريا يا انا وازمغرب بـ


(نيمروزبمعناى جنوباست).
10- هرخواتيش_ك دراسترابون آرخوذيا آمد مهان رختج وقندهار است

 IV
$1 \varepsilon$
بارإياميزادآمده عمان افغانستانغربى شامل ايالتكابل ويمهاورانست ازشهرهاكعمه Tآنكبورا(كابل) بودماست .


 ومشرقآنباقيانوس هندورودخانهننوس(سند)وازشمال بهرخخواتيشمسحود بوداليالنى بايرو بیحامل بود
0
جغرافياى ايران درزماناشكانيان
يس ازبرافتادن خاندان هخامنشى بدست اسكندروفرمانروايى سلو كوسها
 نرسيد وحتى درزمان اثكانيان كه يك دولت نيرومند ايرانى برروى ايكار آمد بيشاز
 حكود ايران دردوره اشكانيان ازاينقرار بود.


 شرقى درياى كر كان(خزر) هفهد باريكى بسوى مشرق كشبده ثدهاين ناحيه از
 ـبشرق تارود عريرود درهرات

 شمالوغرب ويارت درجنوب وشرقاينناحيه واقعبوده استـ تحقيقا قسمتسنالى

روداترك جزء كر كان وقسمت علياىآن متعلق بارت بوده است

 خراسان كنو نى بوديعنى تقريباً ازدامغان فعلى شروع شُدهبانمعريرود منتهىميگشته
 دد كزـسرخسـ اسفراين- جامـ باخرز-خواف ـ ترشيز(كالشمر)لرتربيتحيلريد بوده است.

 اينناحبه راسهرشتد كوه درميان كرفتاند يكى دامان
 وباسم جنتاى ياكوههاى جويندرجنوب.









 ميرسيله استوصفحات مجاورسنوصفحاتمجاورخراسان تارودجيحون جزودولت اشكانى شـردمميشدهاست. ازناميناينولايات متصود آننيست كه هارتىـا درتمام

17
دوره دولت اشكانى اينصفحات را داشتها ند البته درطول لاينسلسله وسعت مملكت درزمان قدت وانحطاط تغاوت ميكردهاست • دولتيارتدررزمان قدرتشباستثناى انى قفقازحلودطبيعى فالاتايران راتقريباً داشته است. نويسند كان ارئ ارمنىروى علاق





 وسطممالك|ثكانيان واقعبوده است.









 (ولاث كرد) درنزديكى تيسفون بناكردند استرابون كويدكه باقيمانيانده سال يعنى

 مسازكنشنن زمستان ازتيسفون حر كت كرده بطرفكر كان ميرفت ودرشهرهائى

مانند همدان وركوصصدروازْ توقف ميكردندتا بكر كان ميرسهدند جخر افياىاير انحرعصر ساسانى

 وتعليقاتى بزبان المانى بنام ايرا نشر منتشرساختهاست دراين بخاي را دراواخردوره ساسانى بنا بـكتاب مزبور فكا هيلوى است وكتب مسالك والمـالكُدوره اسالامى كه درعلم جغرافيا است دراينبا م ميآوريم قبلازانوشيروانايرانرامرزبا نانادارهميكردندوازميانايشانجهارمرزبان

خيلى امميت داشتند
 خزرها وآرانىها.


 ثامداشتند ازايشقرار بودهاند:



 ناحيوطرف وقسمت، مر كبميباثد.ورويهورفته بمعناى



 برایهر كدام از لاد كسها نايبا لسلطنهاى معينشكه بود كاواوراياذ كسبان ميخوا ندند واوفرما نداران وبخشداراران را معينميكرد ولى لشكردرتحت فرمان



 انوشيروانتا برافتادنساسانيان همه فرمانروايان كشوروياذ كسبا نان تحت فرمان سبه يتها بودند .
قسمتامل- مغرب إيران يا خورورانياخوربر آن برولاياتزيراطاقاقميشد:

 ازقستهاى نهاونلوعراق عربامروز راماهنهاوند وماهبصرهو كوف ودرجمعماهات

 بشمارميرفت Yـعاسيتان يامسبتن كه بعر.يى آنرا مانىبذان ميخواندند درزمان اعراب جزوخوزستانبود. r- مهر كان كتك كه معربآن مهرجان قنق ميشود.محلاقامت هرمزان اميرخوزستان بود.
 سوادبود. كشورسوادرادرزمانساسانيانسورستان (آسورستان)ميظتُند.شهرسينگار
(سنجار)ونصيبيز كهدررمان نرسى ساسانى بروم وا كذارشدودر وري كردستان (نزديك


 چ- ايران דسانكرتكوات يعنى شهرقباد كايرانراامن كرد يكى ازولايات سواددرنزديكى موصلبود. Y

موصل بود.


 -اــ زا بده درعر يى بزابثوشهردارا درنزديكى سرحد ايران وروهجزواين

قسهت شمرد. ميشد.
قسمت دوم ـ نيمروزياولاياتجنوبى:
1- پارس- پارس درزمان خلفا بهشثقسمت تقسيم ميشد:استخر- شاهورد


 كهبعلا رامهرمزشده وشهرابلدكه بعدابصره جانى آنراكرفتجزوو اين قسهت

بوده است.


 كمندانياكميدان كششرقم فعلى باشدجزوولايت اصغبانمحسوبعيكهت.
$\uparrow$.
ع ع-كرمان كششر آنكرمان بود

 عمان واقيا نوسمند امتداد داشته است . -
V


 ناملبود.
-1 ـ ــكستان همان سجستان وسيستأن دوره اسا(مى . - II ميشونيا ميسان عرب درحدرد خوزـتان فعلى.
 غيرازجزيرهايست كه درخليج فارس است واين جزيره همان نام را درقرون بعا بار

بافته است .
rir بنياتاردشير(بنياداردشير)و.اينشهردااردشيردر بحرينروىشهر يكدقبار
الخطنامداشتبساختوآنغر قطيفدرساحلخالبجفارسواقعوجزء بحرينبوده الست .
عا؟ دير ين يادارينعرب جزيرهايست جزوجزائر بحرين.

 :اشنو كرسى آنرانام محار بود
iv خوزر iv
IA

قـــت سومباختريامطار
 وشيز نزديك تختسليمان،دوم اددبيل .








ע- ریى- (در نزديكى طهرانبود) .
هـ


II- دمباو نديا دنباوندعربدماو ند امرووز،مسمغان يعنى رئيس مغان دراين
شهرمينشستوفرمانرواى اينشهر نيز بود .

طبرستان باشد.

£ عا آ آمل - ازولايات طبرستان.
قـعت جهارم خراسان يـاولاياتسشرقى ايران
ا- كوهث دهبعر بیىقومسنويسنلويو نانىها آنر كمبسن گفتّا نششاملولايات دامغان وحوالى آن بود.

Yr
r-r-ور كان ياكر كان كیعربآنراجرجانمينوشت اينولايات شاملدهستان
 امروزمدر كناردرياى خزربود.
 بود: ارغيجان، اسبراين، جوين، بيك، بيق، باخردر، خواف،
حاكم اينولايات لقبكنا رنك داشت .

を- عرو ومروروت (مرورود)در آغاز دو ولايت بود وِلى در هنگام فتح عرب
بلصت يك حاكم بودند
هـ مرو،يا مرات وكتاشان دقادسهرد نزديكى آن .
چـنـای ميانك ظاهراً ميمناترون اسلامى استا
Yـ تالكان يا طالقان خراسان، قلعه سرحدى كشور كوشان كبمعسابتصرف
ايرانغر آمد
^ــبرن يا آبشينياافشيندرغرشستان ياغرجستان درقسمتعلياكِودمرغاب
واقعبود .

هـــوز كان ياجوزجان قروناسلامى .
-اـ اندراب. ظاهرأ در نزديكى معبرهنو كه .
II الـ وست ياخوست ياخواست

- اY عروم بعريى همار



$$
0 \text { ا- ييروز نخحجير ،در نزديكى بلخ }
$$

آ- دزين آوازك يارز آوازه شهرى درحبور كشور هياطلله.

1 ا^- منـان درنزديكى فارياب.

## rr



. .
Y
 Y.

دستلينالنهرين بيثّازلكريخ
تنا راهآكامى ازاحوال انساندرزدما نها











 ماختما نهاى مشرقزمين قرار كرفته استخان ثوش بكار برده شبوبعدها درتمامنقاط ايرانعموميت ايفت يافت . آجردر دورهماى بعد



 دراين جامعهبدوى وظيفغزنانسنگين بودو آناننگببان آتشوسازندمى ظروني وفراهم Tور ندهىميو مهالىطبيعى بودندحتى برمردردنيز تفوق داشتنـوبيبمقام روحانيت ميرسيدند وحقداشتندشوهران متعدى برايخايودبر كزينّد واينيكىازااختصاهات نخستينساكنان فلاتايرانبودهاست ـ نخستين سالاحى كها نسان برايى درا




 ميلاد صورت كرفت ودراثرتوسعيىتملينارتباط بينشهرها وبلارزيادترشلوراهاها و و
 وشيوهظروفسفالين كثان با نقوثنوظروف هملورهخوددردامغانورىوشوث شثواهت

بسباردارد
درجلگّ بينالنهرين ارتباط بيناهالى شهرها بيش ازساير نقاط بود، زيرا
 آبحمل ونقلا نجام ميگرفت. در آنايام كشتى هانى بادىینيز وجود داشت





ازمهه حيوا ناتسورد استفادوواقع ش.دبعلشا كهاسب دردشتبينالنهرين ثناخته شد



بكارميِيفتومخصوصشاهان بود . دردشت بينالنهرين شيرودر كشان ودامغانپيلنكانموردتوجه بود و نقت آنها

 برروى ظروفسفالين سكُهاى شكارى



 مختلف مصرو كلده وايلام سنكُهاى دندا نهارار كه بجاكداراسزراعتبكار ميرفتييدا

شهُ است. يوشاكانسان در آنادوار بسيارساده بود.

 ازميلاد و لباس او منحصر بهلنگى استى كـه بر كمر خود بسته وشب كلاهمى برسر


 معمولبوده درقبرماكهزارهمنجّم وحهارْقبلازميلاد تعداد زيادى مهره ودا نمهاى


ثده است . احترام بمرد كانوسيردن اشياء در كور ايشانثابت مينايدكمردمهيشاز

تاريخبزندكى همراه مرد كان ظروف وجواهردرا بخاك ميسيردند. غالبأظروف رادردرماريا بلجمانيا




 واينرسم درادوار بعدمراعاتنميشد. درحلود • . . ايران خورشيد درشمار بزر كترين خدايان بودويرستش ميشددراغاغلب نقاط ايران مانند تختجهشيد و نهاوند و كاشان ودامغان بخصوص نواحى جنو


 ظروفسنالى هزارهحهارمقبل|زميلاد دردامغانو كاشان وشوثى وريار ونهاوند وغيره ديهه ميشود كه از آنبمظهرقواى زيرزمينى تعبير كشته است . درلرستان برخلافسايرنقاط ايرانمجسمهنخدايان ونيمهخديايان بسيارديله
 دربينالنهرينجزو نيمهخدايان شمرده ميشد وازاينرومعلوم ميشوداهاهالى لرستان



 رابشكلانسانىدوشاخ كهبادودستدوشيررا كرفتومشغول لخفه كردن آنياستسجسم مينمودند. بعلهـابجاى دوشيردوبزدرطرفين آنقراردادند كهمششغولنوازث آن آناست.

افـاندكبلكامش مطابقمداركى كه ازدوره آسوربانمیالل پادراءاTـوربيستTمده بدينتراراست :


 انكيبورفيتشمومتنغابجنكك هورواواكي






 ازرهائى آنرابربود.
 لرستان اورابرتبدخدايمبالابردند.









قبلازتاريخدراينجايادميكنيم

 دامغان توسطد كترهرتسفلماشهيتاز
 شرقى اليشترومشرق هرسين توسط كنتوو كيرشمن در \AY\ كه هـعصرتبه كيان

 فرانسوى. آثار آنو بين عشق آباد ومروتوسط يوملى آمريكاتى. آثارحشمهعلى رى.
 وآثار تِه حسنلوى آذربايجـان درهی كيلومترى جنوب اورميه. آثارحوزهى سند
 در بلو جستانوسيستان . آثار كنج تِه در مغرب خوروين قزوين . آثاريافته شده در

 قديمترين نقاطى كه درايرانموردسكو نت مردمیيشازتاريخ قرار كرنتدتمسيالكـ كاشاناست.اينتمهاییيشازتاريخدرميانراهبين كاشانوفينواقعشده وهيئت فرا نسوى كه ازطرف موزه لوور باريس بنماينذكى آقاى كيرشمن برای كاوث در


 دستهحاقو كسنگى بكار برده ميشده لباس او منحصر بيك شبكا(مويكلنك كو تاه از
 مرديست كدررمقا بلخداىخوددرحالتواضخودستبرسينه ايستاره ، مجسمه مزبور

نخستين ييكره انسانيششازتاريخ است كهتا كنون بلستمارسيلهاست . ساير اشباه آنجا عبارتاند از دستبندهانى سنگى ومهرمهانى سنگى ورنگين

 وييكان وتبروغيرهبلست آمدهاست. زريافتنشده ولى دو تكمسيميمن ديدمشده استا


 تشكيل شد ومردمى در آنجا سكونت كردند تلريبا آلب دريا

 مردم دراين زمان زراعتوثكار حيوانات بود خانه خودرا بشكل كلبمهاى چو بين

 كم كم خانهعاى كلى برایخودساختند وتشكيل قريد ياثرهما و خانمهاى كور
 شد وجودصدفهاى دريائىمخصوص


 خاكسترى روىتمام اينطبقات رافراكرفتـه وتامدتى اين نواحى متروراء بوده ولى

 اواخر دورهحهارم ناحيلسيالك موردهجو

تددن آنتنييرات بزر كى حاصلشدواستقارالال صنتى صنعتوتدننايلام قرار كرفت كه تقريبآتاريخ آنراميتوانعردحلود . . . . ازميلاددا نست.مسيو كيرشمن تاريخابتدابتمهن سياللكرا تااواخر هزاره هينجمتمبل ازميلاد بالابرده است .







 دوره اولعبارت ازخنجروسنجاق وميلمانى مسي واشباء سنگى وتبروييكانوقططات اثياء صيقلى يامدوراست .







 بجاى آن قرار كرفته ودرشكل طرون

r
فراوان است. تامدتى كثظروفـعنقوث معمولبوده مرد كان خودرا ببانب مشرق

 كه براثرهجـومققائلى ازطرفـشمال وصحراى تر كمهن بوده است وهرجه بجانب جنوب يعنىبطرفرىوو كثانوشوث نزديك ميشويم آنارطروف سيامر نكك يعنى آثار مهاجمين كترديدهميشود. چنا نجه تاريخ دور هحصاردومرا مطابق سهعزارسالقمل








 خاورى هرسين واقع است ازكاوشائى كه درا


 تغيراتىنيزدردورههاى مختلف_آنحاصل كرديده است.


 بشمارميرفتند. قديمترين آثارى كازششمال اينجلكارور نقاطتل خلف ونينوا وشنعار

 ودورازحقيقتاست.
یسازدوره تلخلفدر بينالنهرين شمالىوجنو بیى درنقاطى ما نتدتلعبيلواقع



 آثارتل حلف بآثارركد كاثان، آثارتلعبيدبا آثارشوش اولششباهتداردود.ديگكر آثار جمتنصراست كدرر نزديكى شهر كيش واقعشدمولاتلدنوماكىدر آن كاوث كردهاند. مقايسأ تمدنهاى بينالنهرين وايران:

همعصرشوثدوم همعصر كيان(£)









 عدد آن منقوثّبودهاست. خصائص اينظرفها كهبنام ظروف دوره شُوث اول ناميده
rq
ميشودو نمو ناكامل آن درموزهايرانباستان در كنجينه مخصوص شوث وجود دارد اين ظروف بقدرى ظريف ونازك هستندك مينوان آنها را بهيوست تخمرمرغتشبيه

 بشوثاوللودومكه دوطبعه رويهاست قسمت كردهاند .



 بانظروف سفالى تبسوسبانشوثوابتداى سيالك وحصارورى دريك رديف قرارداد .





 پيداميكند. دورهاولودوم ركدابا دورهتلخلف ودستمسومراميتوانبالظروفـدوورهعبيد دربنالنهرين مقايسهكرد.



 كرفت كه تلبگوم قديمترازتملن شوثى اولاستر


از . . .rrـاليش ازميلادتجاوز نميكند. درحلود • .


 صليب شكسنه راعلامت مخصوص نثاد آريائى بدانيم بايدجينين تصور نمود كه مردم تلبگوم مانندديگرما كنين فلاتايرانآريائىنثراد بودندوتا ديگىى بروجود آريائيها درايران بيش ازهزارين دوراني دوم قبل ازميلاد در دستنيستي بعاوهمهينصليبشكسنهبعضى|وقاتعردبينمردمبينالنرين كهآريائى،بودن آنانمورد ترديد است ديدمميشود.
تر كان ـ (استر آباد) وكاوثهمهاى تور نكت تبه وثاهتبه:









 دستهایخودرابجانب يستانهايشانبرده شيرخود رانثارميكنتد. با اين ظرون تعداد معينى آلات برنزى يِداشده است.
 بعمل آهده ظروفىيافتشده است: اولظروفزَردر نككبانتشسياه ككشباهت بظروف
r
 وجودظروف خاكسترى رنك در كلدرشت ثابت مينطايدك كمردم شمالى تاحوالى ماوه توذكرده بودند .
آربايججان-در نقاط مختلف آذربايجان دراطرافـرضأيه واردبيل در نتيجــ

 قرار كرفتنوظروف سفالين واشياء برنزى Tنـان شباهت بسيارى بظروف و اشياء


 وكيلانوطالش_كاسىها نيز براى عبوراز زاكرس ورسيلن بجلكه بِينالنهرين از
 آذربايجانى شباهتبابر نزلرستان






 بكوهماىلاهيجانومهابادوازمشرقبرودو قـادرجاى




شهرقديمىيمدامنه كه حسزذد ميشود آنشرتوسط آشورىمها ياقوم ديكرى ويران



 ياسكائمابوده باشند ويران كرديده باشد.اولين كاوشى كد دراين محل بعمل آمهس





 باظروف سباه وقرمزر نكك تِ سيالك كاشان يِدا ثده لذا مينوان آنها را مم .عصر

قبرستانهاى الف سياللكدانست .
 مارشالدردرمسند بعمل آملودر نقاطموسوعبه موهنجودارو Mohenio Daro وهاريا تمن كهنى كثف شده كهارتباط باتمدن بابلحارد وهمعصر آنودرحلود سشارديار Harpa
 آمده باشند.سرجانمارشال اينتملندرابهبوميان سند نسبت داده وآنان را ار از نزاد





rı
فيلرا اهلم كردهودارای تجارت بودهاند ، براىحملونقلعرابهنيز بكارميبردندو



 وبنامبشد سرجان مارثال كويد مهرههائى كهبر آنصورت كاوها شده از نظرهنر بسيارجالبتوجهاست وحتى مباى عصر كلاسيك يو نانميرسلـيـدا نشمند مز بورشرح تملن مذكوررا درسه جلدتحت عنوان موهنجوذارووومدنيت وادى سـند

نوشته است.
بلوجستان -در بغضى نتاط بلوجستانمانندنالو جالوان نزديك كويتي
بلوحسنان پاكستان) حغرياتى بعمل آمده ك. نظيرمدنيت وادىسنداست.














ميكردندكه حنى چادشاه هم نداثتنديس ازاينكه كوتىما وارد جلكّ بِنالنهرين









 درشئون ديگرتمدنشاكرد سومرىها وبابكا وبلىها بودند وخطرا از از آنان فرا آكرفتند وررامورمذهبىازا آناناقتباساتى كردند.مثلا كيلچامثرا









 وبلغارسنان وآلمان وسويسوثبهجزيرهاسكانديناو دارد كهباهم اشتباه ميشود. وجود










 طرفين Tنغوديوان مانندبز كوهىياشيريامرغهاىنوك باريك باريك قرار كرفتها ند. كاهى

 ايستادها ندا كتغاشدهاستت دهنهىاسب درقبرهاى لرستانوطالش تااندازهاعزياداداست










جواهرات آنروز شهردمميشدمشغول شدند. برخیى الكىها را بااقوام شمالى چون









 تهاحصاردامغان وتور نك تبه كر كانو بآثار آذربايجان قابل مقايسممباشد.
نتيجه بحثدر ادو ار ماقبلتاريخ اير ان




 شوشنر كشفكرده است .
كم كمفلات ايران روىبخشڭكى مينهادودشنهاسراز آب بيرون ميآورد، با لطبع
 آنانروىبدشتهانهاد. ديرينترينمكانى كا ازان انسان يبشازتاريخغرفلاتاتايران كشف شده تبهسبالكSialk كثاناست .

 ازاكسيدآهن بود.دراينعصراستخوان نوعى ازمكتازیى والـبى ازنوع Srzewalski


 بعضى ازباستانشناسان تصور كردهاندرموزمبنوعى راكذنقاثاناينعصربراى ظروف

سفالين بكار بردهاند درحكم خطبودها است .

 دراينعصرمسرا ذوبوريخته كرى ميكردند. برایتشخيص مالكبت مهررا استعمال ميكردند وروى كلوخهاى از كلرس علامت كذارى ميشد وآنرا بر دها نـ،


مخروطىثكل ازسنبك ومتصل بيكتحلقثبود .



 درتحت تأتيرسرزمين بِنالنهرين قرار كر فته وبعقيده ايشان زندكى آنى آفريده يكُربة


 ازاينجا مبنوانيم الـاى ازدواج بامحارم را در مذاهب قديمايرايرانجسنجو كنيم.

そ
درهزاره سومتفوذى شديدازمردم نواحى مجاور جيحون وسيحونياشايايدوروتر
 دراينعصربينالنرينوارد عهد تاريخيشد.ازينظريك ازيكربير بابلى ككدراين عهلميزيست


 باتشكبلسلسلة سامىار كن Sargon در آكاده Agadé ، ،سار كن دوبار كاربر Naramsin علام غلبه كرد وحتى ظاهر أشوش راتسخير كرد. بازدرزمان نرم سيار

 نيمه هزازه سوم قبل ازميلاد بابل بـا اثرمجو
 بابل برهبرى سلسلد جديد اور UR كوتيهارا براندند.دراين زمانفاتحى
 راتسخير كرد ولى بعدهاثكست خوردهرانده شد.


 دوم قبلازميلاد دودسته ازاقوام هند و ارويائى كه ظاهر آ از دشتهاى جنوبي


 دسنهازايشان ازقفقازعبور نموده تاا نحناى عظيم شطفرات يشات بومى كهآسيانى نثادبودند در آميختهـلطنت مميتانى راتشكيل دادندند. بهنريندوران

 بستهشده نام ميترا (مهر) و ارونا، ايندرا ، ناساتيا، خدايان مشتركا شدماست يكسنه ازسواران جنججوىآريائى در درههاى زاكرس برقرار شدندولى بسرعت توسظ اقوام ديكربخصوص كاسىها ازميان رفتند د

 تملن مردم تهب كيان رابراثرهجوم ايندستهازاقوامآريآيائىميدا نند.
 درفالت ايران وجلكه بينالنهجين آثارى قديم ترازهزاره ینخم قبلازمميلاد دردست نيست،ولى مسلماست كيبشازاين تاريخمردمىدراينسر زمينمسكنداراثتا ندتمان
 نشينى و صحرا كردى بفكرساختنخانمهالى كلىافتادهاست. آنجه مامينوا نيمازروى

 ايرانآمده وتقريبا همه مردم فلات ايراندر در دورهى اولسيالك ازيك نرادرو ولامل دارايیك تمسن بودهاند. مردم سيالك بااهل تر كسنانوهند وبينالنهرينو آسياى
 شمال خاورى ايران باينسرزمين آمدها ند وبااهالى بومى مختلط شدها ند وازجانـ




 خود جاى آنان راكرفتند. واينتغييرات سياسى ارتباط كامل باورود قبائل تازمدر

 تشعيص نزادهـا_ بهترين وسيله براى تشخبص و تميز نزادهاى مختا مختلف از يكديگريردسى جمجمهاى آنهااست ولىبايد دانست كه يافتن نزادخالص امكان

 (علامتراسى)ميگويند.وجمجمهانى كمعرنودرازتررامستطيلالراس دوليكوسفال مينامند. اهالىشبدجزيره اسكانديناو واسكيموها Dolichocephale وبيشترسغيديوستانازاين نوع هستند. جمجمهامالى كوتاه ويهنرا Brachycephale براكى مفاليعنى قصير الرأسمبگويند.ارمنى هاازاينقبيلهستند. خصوصياتصورتور اين تقسيم بنىى دخالت داردبعضى صورتهاى پهن و كوتاه وبیضىديتكبلند وباريك ميباثد. شـكل بينى رادرروى جمجمهاز نسبتبين هيناىحفره بينىودرازاى آن بيست ميآورند. بعالوه بر آمدكى آدوزترا نسبتبديشيانى بايد در نظرداشت. برایتشخيص
 درآنو نزديك مروشش جمجمه رابررسى كرد در نتيجه معلوم شُده كه جمجمهماى نامبرده از نزّاد مديترانه هستند . شخصصت يكنزاد راازروى اسامى يكُملت برملت ديگر مدكنست غالبين زبان خودرابر مغلوبين تحميل كتند، ولى
 بزبان هند وارويائى خيلى شبيهاست وبايند دليل تصور كردماند كاين اقواينى اماماز نثاد هند وارويائى ثستند. ازمعاينمردم كنو نى مدكنست بهمنشاً نزادىاجدار آنانيى،بردمثلاTماريكه

โ7
 مر كزى ودورصديهوديان براكبسانال ودرشمالايرانوتفانفقاز اكثريت بابراكيسغال ودرايران جنو بىاكنريتبادليكسفال است. مسيو Pittard حنبن نتيجه كرفته كا









 جنانكه كنتهر Indice Cephalique نسبت بيندروازا وبهناى يك جمجمه








 وازدستنبراكيسفال هستنوحدا كثرانديس آنبا بها 1 اجميرسد.











براكيسفالل ديگرى از دستهارمنوئيد هاواردايران كشند .

منابعتاريخايران
تاريخ ايرانرا ازاين منابعمينوانجيدا كرد :

 روقول ايشاندر نزدمحققان بامختصرجرح و تعديلى معتبر است مانند نوشتههاى انى هرودت وكز نغون وكتز: ياس.
ز Y




 قرن يس از سةوطآنان هنوز موجود بوده لذا فتط تول موّرخان اسالامى درمورد حاسانيانورسوم وآداب ايشان حجت ميباثد .



 يونانى ياهردونويساندهاند. اين كتيبها ازمنابع معتبر تاريخ ايران شمردمميشود.
$\varepsilon 9$
زيرا ازعصرخود پادثاهانى كه ازتاريخآنان اسم برده ميشود بياد كارمانده است .

 كتب مزبوراغلب كتب دينى وافسانه وداستان است. جزدوسهكتاب ازآنباكه قبل
 قرن سوم وحهارم هجرىنگاثته شده است. اطل(عات اين كتابها جزدرمسائلئدينى وادبى و لغوى يعنى زبانشناسى از لحاظ تاريخى چندان معتبر نيست وغالباً مخلوط
باافسانه واساطبراست .

ه_آثارمكنوبى كه درزيرخالك روى اوراق مخصوص بزبانهاى يلوى و تخارى وايغورى وسانسكريتوغيره كشف شدهاست ازاينها آثارشهر تورفان استدر

تر كستان شرقى كه يكى ازمنابع مهر تاريخ قديم ايران بشمارمارميرود . 7 ـ ـرواياتى كه ازايراندرادادبياتوتواريخ وسياحت نامهمای اقوام قديمغير
 هندى درروز كار قديم ازايرانزيدادهاناند - V ميانه اززيرخاك اخير أكثف كرديده است مانندآثارمكشوفه از قريه سيالك الكثان وغيره . ^ـ سـه وانگشنرىها ومهر ههاووزنها اكهازروز كارقديم ازیادثاهانايران

مانده است 9 ـ رواياتى كه ازايران قديمدر كتب مذهبى يهودو نصار احونتور اتواة انجبل،

 آنها • ' بطور خاميذير فنت . -ا_ـكتابودا ـ مخصوهأ ريككودا كاززمان بامز زيستن آريايى،هاىايرانى

ومندى يادميكند.و نيز كناب اوستاى زرتشت كه كذشته ازمباحث منغبى مارابآداب



 كه قبل ازيِدايش اسالام وحمله عرب براينكشور كذشنه امتا منابع معروف يونانى ولآينى






 فارسى ترجمه وحابكرده وحهارجلد آن از طبع خـارج ثده است مورّخ يو نانى • T Thucydide درجنكهاى يلويو نز Péloponése كهبناسبارت وآتنواقع شده شرح دادهاست .



دوم - عقبنشينى دههزار نغريونانى ـوو ـ كتابيكه درباره كود كـان وجوانـانـان نوشنه وموسوم به سيرويدى ميباثد، يعنى تربيت كورث . زيراكورش
 آورده است .

01
を اوازاينقراراست: يرسيـكا Persica (تاريخ ايران)واينذ Indica (تاريخهند). درباب كو هلا ورودها ودريانوردى بكور آسيا مطالبى نگاشته است، ولىنوشته هاى

اوراجع بايران زياد دعبّر نيست.
0- برس Bérose موّرخ كلدانىمعاصراسكنبروسلو كيها بود كهتاريخ كلدمرا
بزبان يو نانى نوشت ونام آنرا خالدايـكا يعنى كلده كذاشت .
در آتن كرد ويريروفلسفه افلاطو نى شُ • نوشتههـاى او بدوقسمت تاريتحى وفلسفى

تقسيم ميشود •
از كتبتارينخىاويوكتابستكه درتنكره احوال رجـال نامى يو نـان وروم نوشته . نوشتهالى 'ودراغلب جاها با تاريخ ايرانمربوط ميشود. كتاب پلوتارك را مرحو كسروى تبريزى خالاصه كرده ودردوجلدبنام كلچپنى ازیلوتّارك جمـع كرده است .تر جمهديگرىبنامحيات,مردان نامتوسط آقاىوضامشايخى هنشرشده است • ديودورسيسيلى - مورُخ يو نانى بودويكـوره تاريخ عمومى جهان وادر - V جهل جلد نوشت كه تنها بيست ويك جلدآن دردست است . تـاريخ او موسوم به كنا بخانهتاريخ ميباثد Bibliothéque Historique . ویدرقرنالول قبلازميلاد

م ميزيست
^ــاسترا بونStrabonجغرافیدانيو نانى، دريو نتتولديافتـ • عقمتا •ع مبادى وى كتابی درجغر افياىآن روز گار نوشت كهبسيارقابل|هميت/ست. Qـ ازپدوسزار Eusop De Cesare ازبی قيصرى- از كشيشان مسيحى متو لد درفلسطين ץ اول نوشت ــ اورا ثـر تاريخ عيسويت خوا نْن، كتا بیدر تاريخ كليسا ازا بتداى ظهور مسيح تاء -

Or
يونانى . اوتاريخروماست ازها

 قرن ینجم ميلادى تولديافت. وى منشى سردار معروف رومى بيليزاربود برد وكتاب
 Tآى محمد سعيدى بغارسى ترجهـ كرده است منابع مهم ارمنى



 Agnthange منشى تيرداد دوץ پادشاه ارمنستان بود ـ تاريخ
 روى داده است .





 ساسانىاز آن ياد كرديم
منابع عريى



## or

وكتاب الحيوان است كه در آنها اطلاعـات مفيدى راجع بايران ودوره ساسانى آورده است .
IV
 والملوكوياتاريخ الرسل والملوكاست كهراجع بايران بيشازازاساملام اطلاعاتبساريار





 شهـهماى| ايران كه بسستعرب
 زردثتى بود، سبس .سست برمكبانمسلمان شد.ازتأليفات اوالمسالكو المـالك در |علامجغرافيائيست.




 و و متولدرر VAQ دوره ساسانى است.


هجرى از كتب معروفاوالتّبيه والاشر اف،ومروجالذهب ومعادن الجواهراستك حاوى الطاعات ذيقيمتى است .㢄 اصلخرفارس صاحب كتاب صورالاقاليم ومسالك والممالك درجغرافيانى قديم است . كث درقرن حهارمميزيست
YO - ابوالفرج اصغهانى -على بن حسين بن محمدبن اليمنمعبدالرحمن بن مروان بن حكم قرشى اموى . هاحب كتــاب الاغانى الكبير ، كه ازموسيقى


 درجغرافياى قديم است متوفى در • هrهجري


 قديم بشمارميرور. كتابآثارالباقيه رآآقاى على اكبردان الناسر شت (هيرفى)بنارسى ترجمهكرده است .
YA

 عنوانشاعنامئمالمالبىمنشرشدهاست .
 است وصاحبكتابالبده والتاريخاست اين كتاب راسابقآبها بوزيدبلخى نساليبتميميدادند ولى وبعمعلوم شد كازازمقديسىاست.

 ونخست زردشتى بود ومسس اسلام آورد واوصاحب كتاب تجاري المار الامم وتعاقبالهمم استك قسمت ايرانى آن دراغلب موارد عينمطالب تاريخ طبرىياست.

 چنگگيزمنول بود وتاريخخود راتاتشصصوبيستوهشتهمجرىنوشتهاست. Y Y ـ ياقوت حموى ـ ابوعبدالش ياقوت ابن عبدالله الرومى الحموى ملقب
 دائرةالمعارفجغر افائى است و كتابمراصدالاطلاع خلاصه كتاب مز بورميباشد . ابـ مشهوربه ابنعبرى است . تأليفات بسيارىبهسريانى وعربىداشاشنه ـ درششصدوهشنار .ينج هجركدرمر ا:نه وفاتيافت .


 تحت عنوان (ايران باستان: بروايت ابنعبرى)درتهران منتشر كرده است. كتاب


اسالامى ازروى كتب ومآخذ يو نانى كرفتهاست ا

 ازتأليفاتاوالمختصرفى اخخبارالبشر درتاريخو كتاب تقويمالبلدان درجغرافيا است. ه - ابن خلدون - ولىالدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون تو نسى



انَام العرب والعجم والبر برومن عاصرهم من ذوىالسلطان الاكبراست ، كهبناريخ





 دكترمثكوراينتر جمه رابامقاب بلدبا|هلعربى منتشرساخنهاست .
 بزر كنرين كتب حهاسى (كناب رزمى) جهان است كه ثـاهنا




 بسبا, قابل|همبتاست


است وتكررققرنینجم ميزيست ا

 سودمندى درتهــان بطبع رسانيده است.


or

 بطبع رسانيدهاست
Y
 اين كتاب اطلاعات مفيدى راجعبهمزدكوخرمرينان ميدهد . Y وكتابى درجغرافيا بنام نزهة القلوب است .
 ماحب كتاب روضةالصفا است كه جلداول آن راجع بتاريخ ايرانقديمست. 0 § ـ ميرزاتقى


ناهرالدينثاهقاجار بوده است .
ج؟ - عوفى_ سديدالدين (يانورالدين) محمد عوفى ازمردم بخار ادراواواخر

مطالب بسيارى راجع بدتاريخ ايران قديم دارد.

كتاب طبقات ناصرى درتاريخ عمومى ازابندا تاخحنودسال 70 هجرى.
 است كه تاريخ عهومى است .

عصر ودايیى
عصرود'يىعصرى است كهآرياهاىايرانى وهندى باهـ باهم ميزيستند وياتازمازهم

 ــال يبشازميلاد مسيح یانستها ند .
Rig vcda كزاب ودا بترتبب قدمت بحهار بخش منقس ميشود : , يككوودا

 تفاوت دار ند، وبنتاريحسرودناولبنقستآنباآخرينقسمت آن قر نهافاهلهاست




 -ـ

 ار رانى :ه‘دى اشاره شده وازآن بدآرياورته Aryavarta كدهمان آئيريان وائجه Aeriall Viurju اوصتائى است اشاره رفتهاست.

آرياورته بععنىجايگاه وحرا كاهآرياهاست. وميويسدكادرر آنصدزمستان وخزان


 . بسرزمينهاى كرمترشدماند
ماكسمولر Maxmuller عقيدع دارد كه سرزمين اصلى آرياها دردامنهماى شمالىمندو كثنحوززمكرود اكسوس يا جيحون بوده است.
 اطلاعات جغرافبائى نيزميباثد واشارهبسرزمينهائىميكندكا تاريخخوددر آنمبزيستهاندـ اعالام مهزجغرافافبائى درودا ازاينقراراراست:
 رود كوفن Kuin نوشنها دند .
 همان كرم رود اففانستان است . r- رود گوماتى Gomali با رود كومل Gumel دراففانستان جنوبى تطبيق ميثود
₹- روداسوتى Sveti كه درجاى ديگر سوواتوSouvatu آمده و بطلميوس آنراSouvastus خوا ندهدراففانستانجنز بیى واقعاستا
 بيناسوتى وكوبها دانسة|اند ودرمنابعيونانيانى بنام خواس اسسس آمده است .
 Hapta Hendu كه در اوستا هبته هنـو Sapla Sendhug
 خشك شدهو ینجابفعلى از آنماندهاست نامينجرودياينجابك درسرودهاكووداذكر
7.

ثده ازا يمْقرار امت :




ع- ويباسvipass يا بهاس امروز.
0- سوتوزدى Soutourdiياستلب|مروز. با يد دانست كه رود ك:چا يكبار بيشتردرودا ذ كر نشده امتو آ, يایای ايرانى حوزهی كنگكر ادر آن زمانهاى قديم نميشناخته| نل. نامبرخىازقبائل آرباليعدر كتابودا - عـلاوه بـراعلام جغر افيائى نـام بعضى
 است از آنجهله زامقبيله بهاراتBaharat است كه ازقبابلجنگجوى آريائى بودداند ودزیْنجاب ميزيسته| ند . كتابمها بهاراتهك از كتب حماسى ورزمى سانسكريتاست

 آيمنزندتى درعصرودايى - آيـن زنـلـى آريـا هـا درعصرودائى 'راساس

خانواده وعشير هوقِيله بوددك تقسيهات وتحولات آنرا درزيرميآوريم • ا- خانواده ياكولاKula خانواده هسنهمر كزیتشكيلات اجتهاعى آريائى

 Matri واداى آداب منهبى و مربى فرزندان و اهل خانه خود بود. مادرراماترى وري ميخَتندك بانوى خانواده شهردمميشد .

 بودند معلو ميشودغانوادههائى كه براى نگاهدارى كاوهاى خوديكآغل مشترك

داشتندجزويكعشيرهيا كوتر Golral بشهارمير فتن.اين كوتر Gotral يآعل مشترك ازخود رئيسى داشت كه آنر آكوترایپاتى Cotra Pati קهار هايانشاندريك آغلبودوىرامشتر كابر كزيدهوازاوفرمانميبردند. خانوادهبزرك رامباكولا ميخواندند.
Goshti - بهمينترتيب خانوادهاى حندى كه دريك كوترا يعنى - آغل|نِازبودند حرا كاهمشتر كى نيز داشتندكهآنراكشتا - Goshta ياوراجا



شده بود.

 يعنى رئيس كراما.

ميگّفتن ورئيس آنرا ويسلاتى ميخواندند .


 آرياهاترتيبطبقات كه بعدها درهيان آرياهاى هندواير انى معهولشُوجودنداشت. الساس حـكومت آريـائى حـكومتسلطنتى بود وايناساس ازیاتى يعنىیدرخانواده كه كوحچكترين كانون|جتْاع عبود آغازشدهو برئيسعشير هورئيسقبيلمور ئيس قريموشخص vادشاه كهاورا (راجان) ميخوا ندندمىرسيد. در آناوان شاهمما نتخابى بود ودرا نتخاب اوريشىها يعنى (روحانيون ودانايان) وكر امنىها ومجالسعوام دخالت ميكردند. خانوادهثاهى هحتر ببود واعضاى آنرا (راجانا) يا(راجايانا) ميخواندند. شاهجامه فاخرومزين بزرو گو

ثامى, كرامنىـاوسوتا Suta (عرابدرانشاهى)وسنانى- Senani سردارسبهبودند.

 يكديكردسنهاى بمغرب يعنىبسوى ايران وكروها

 اولييشازمبلاد درهمهشمالهند تا نواحى
 است. حون آرياها درهند خودرا برتراز بوميان ميدا نستند بزودى رسم طبقاتىرا درا در


ثغلو كارمردمازاينقرار است:
 ثاملسباهيانوفرماندهانوشاهانميثد.

ع- طبتهسودراها Sudras يا طبعاتعانمهو






بآآوازبلد ميگفت :


 آرياها معمولايكزنميترفتند ـ دختران بزر كتر زودبشوهرمير فتند . عدم وجوديسردريكخانواده وبالعظيمىشمردهميشد. آنانزنغا برایمردواجبعيدا نستند وميگفتند زن آنهان برای مرد ضرورت داردكه زه ازبراى كهان . عقايد دينى Tرياها درعصرودائى _آرياها دراين عصرداراى عقايد ساده وبى
 ستار كازن را ميهرستيدند وبراى آنها قربانى ميكردند. آنان مجهوعه عنامر مفيد و نورانى را داوس Davos يعنىذرات درخشنه مى كفتّن حنانگك در اكثرزبانهای
 ميگفتن . مههترين خدايان وارباب|نواعى كه آرياهاى عصر ودائىمى چرستبدند ازا يمقرار ند :
I ا ايندا Indra رب النوع رعد وجنكُ . 1
Y -
كرفته بود .
r ـ ا اكنى Agni ربالنوع آتش .
 باشيروعسلساخته ميشد وبواسطل نيـــرووحـرارتى كه دربدن توليد مينمود درشه ر خدايان هحسوبميگشت. روحانيونعصر ودائى راريشىميڭفتّن واينان علاوه از مقام روحانيت از شعراء و سرايند كان عصرودأى محسوب مبشدند چنانیه كتاب وداراعدهاى ازايشان سرودهاند .

## عصر اوستايى

جنانكه دريش كفتيدرحبودسهمزارسال ييش ازميلاد شعبها آرياهاى ايرانى
 ازيكديگردير كامىباهمدر آسياى وسطى،وبيشتربينرودسيحونوجيحونونودامنـنهانى
 داشتند،وخودرا آريا يعنىشريفـونجيب مى ناميدند. زبانورداواوستاداراراى تفاوتهانى


 منسوب بدزرتشت بيغمبر قديم ايراناست وريت وتنهاسندى است كه از آنعصر باقيمانده دوره ياعصراوستانى كويند .



 شدند ازديگرهم نثادان خود




مانع عبور آ نان بود بآن طرف نگنشته ويس ازاشغال سيستان بسوى مغربرفتنـد،



 اينمحار باتازصورتحقيقت تاريخىخارج گشتوجامه افسانه يوشيده ودرداستانهاى حماسى ايران چون ثاهنامه بجنك ايرانيان وديوانمشهورشار اندهاست .

 آسياى مر كزى وسواحلشمالى درياىخزرودرياى سياهتاحبود رود دا نوبیراكيا كنده
 حملمميكردند. جنغهاكايرانبان:ربرابراين مهاجميندير گامىدرخاطرهاباقيمىاند
 وتورانيان آمدهاست.داستان زندكى آرياها دراين دوره در كناب اوستامسطور است.
 وبحثدر كتاب اوپِرداخته وسبس زندكى آرياهارا دردورمى اوستائى مورد مطالعه قرار ميدهيم زندتانى زرتثت - حنانكه در پیش گفتيم روحانيون عصر ودائى ریاشی نام داشتند . ريشيها حاقظسننو آدابورسوم وعقايدملى آريائى بودند وازخانواده كرنته

 مهاجرت آرياهاى ايرانى ويِيدا شدن جامعه جديد ومو جبات تازه لازمآمدكه در
 قديم ودائى آنچه كه موافق زمانوجامعهجديدآريائى ميدانست اخذكريد

درمنصبTريائى قديم داد ودينى پديدTوردكى بعلـا بناماوآيين زرتشتى ومزديسنا
خوانده شد
نام زرتشتردراوصنازرتوشتراZarathosteralمده كه بمعنىدار ندهى اشترزرد
 ناماورارامنهاى|على دا نستهاست.لقبوىاسبيتشان Spitman نام یدرثّ بوروشسب
 كرفت وبرياضت ميكنرانيد. ودرسىسالكىدر كنار رود دائىتىازطرف اهورمزدا
 درميان مردم توران وسكستان يرداخت ولبكن يسرفتى نيافت زيراروحانيو نى كه كوى نام دإثتند براو قيام نمودند وبرضداوشوريدند. سبساوبامبامر اهور مزدا ماروا

 بود بزرتشت داد . زرتشت دراواخر عمربجنأُهاى مذهبى برای اشــاعه دين خور هرداخت ووقتبكه بامــردم هيون كه سردارشان ( ارجاسب ) بود ودرمقام مدافعه باوى جنكك ميكـرد بكست مردى تورانـى كه ( تورى براتروخش ) نام داشت كشنه شد . در كتب يلوى واسلامى اصل زرتشت آذر بايجانى يادشده و نوشته است كه
 ثايد اينعقيدهاز آنجاناشى ويرعهد ساسانى ويشش ازآن محل بزر كنرين Tاتشكدهىايـران يعنى آذر كشنسب بوده است .




## 78

 ازيسناكه اثرطبع زرتشت است متعلق بهمين قرن وتقريباً از آثار سمهزارساريال يبش ازماست . تعيين تاريخ قستنهاى ديگراوستا دشواراست وتنهامينونوان يسنا راازناير





 فرمود تا اوراق پراكنده اوستا,


 ساز ند. وبالاخرهثايوردوم يسرهرمز آنربلمهرالسيند را فرمود كه بلوستامرور كرده سند وحجتى برهجتآن آن بدسترهدم.


 كناب اوسنا در آغاز امر و ويش ازحثا


 كتاب بزر گى بوده است.اقوال ديگرى كه ازمآخذقديم بـارسبدهاستاين دعوى راتأييد مبكند، در نامثى تسرمعروف بعيداردشير كه بگشنسفشاه پادشاه طبرسنان


 در درزنبت دراستخر نهادند . يسازححلهىعرببايران بيستويك نسكاوستا كهبروز كار ساسانيان مجلدرا








 بدى ويريرو ازاصول ودسنورات نيك. بنابراين يكفرد زرتشتى در انتخاباينـو املآزادو مختار بود وروى اين فكر بزر ك خود را درا درطبيعت مختاروآزاد حس ميكرد واز افكار جبرى وصوفيانه احترازميجست و ميدا نست كه سعادت و شقاوت
 يسنى (خدايرسنى) يا زرتشثى براصول اخلاقى اسنوار بود از اينرو براى نجات و

 سرسلسله وآفريد كار كائنات ومظهرنيكى وعدالتاست



كه تناجنبهىمعنوكدارد . امشاسبندان كويند كهبهعنىمقدساتنامير اميباشندو آنها ششروانندازاينقرار:
ا وهومنه Vahumana (بهن ياانديشه نيك).
 Y Y ع - اسبنتا ارمئىتى Spanta Armaili يعنىاسفندارمذيعنىعدالتو كنشت وجوانمردى.

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 0 \text { - هئوروتات Hourvolat خرداد يعنى تنّرستى ونيكبختى } \\
& \text { 7_امرتات Amertat امرداديعنى جاودانىوفنانانذيرى. }
\end{aligned}
$$ پايِنترازامشاسبندان وجودهاميجردى هستند كه يزتهنام دار ند كه هر كدام

 تحتححايتيكىازيزتهماميباثد. مثلوآترAlar فرشتهحامى آتش ووات Vataباد،

 تولد اودر آسمانفد وپـسازفوت| نسان باروحاوبآسمان ميروند .
 هرمزدباايزدان خود براهريمن ولشكريان اوحِيره خواهدشدوجهان بخِير ونيكى وري محض تبديلخو اهد گشت.
متايسهى آييناوستائىباودائى-دراو ستابسيارى از كلماتبامختصر اختالفلهجه باالفانى كه در ودا آمده استيكى است وغالبأِ حرف سين ودائى ياسا نسكريت در زبان اوستائى و وُرس باستان به Dهاه تبديل ميشود • چنانكه سيندو:هندو،واسورا:

 زبان كتاب ودابااوستاست، بينارباب انواعودائىوايزداناوستائىشباهتبسيارموجود


بها آدميزاد $ا$ ان بخشيدهـهود
$V$
است.منلا وارونا ياربالنوعآسمان پرستاره وربالارباب ودائى دراوستاتبديل به اهورمزدا شده وصفت جديدى كدرراوسناباودادمشدهاستدا ناىتوانااستا در وردا ديگرى ازربالارباب موجود است كهاسوزا ميباشد ودراوسناتبديل بهاهوراكرديده
 آفتابندوحتى دوا Devaك در كتاب ودااطلاق بارباب انواعمفيد ونورانى ميشددر اوسنا بشكل Daeva در آمده ومفهوم مخالف ييدا كرده وبيمعنى شيطان و خبيث و و ربالنوع بدوديوتنييرمعنى دادهاست. همحخنينمينوان سوما وهئوما Haoma (شراب



 هندىها تبديل بهارواح بدواهريمنى شدها ند .ليكن نبايد تصور كرد كـا كار كلبه ديوها
 متايشواحترامآرياهاى ايرانى











## YI





 توحيدتثبيت كرديلوبصورت آينمزديسنارر آمد.



 تشكيل ميشدك آ نرا زنو ميخواندندو و محل سكناى آن بلوك بود كـد
 بود.رؤساىخانوادهها رئيس تِيره ياويس بت و ويس بتها رئبس عشيره را| انتخاب






 Chaste طبقات_تازمانيكهآرياهما درسرزمين اصلى

 بهیار كروه يا خيشنراكك همان طبقهباشد منقس كرديدندكهنخسنين كروه موبدان

YY
هير بدان وآموز كاران وهمه اهل هن, و دانش بودندكه دراوستا اتروان خوان رانده

 (برزيگران) نام داشتند. كروه چهارم يیشهوران وكار كران بودند كها نانراهوانئيتى (موتخشهان) ناميدهاند.
 آمدهاست.در كتابودانيزهندوانرا بحجارطبقه Varna قسمت كردهانداند، ازاينقرار:


 بادشاهان داستانى
 آفرينشحْنِّ آمدهاست:
 بود كه جنگىمياناو واهريمن روى خواهلداد. ازاينرو آغاز بهآفرينش جان كرانرد. جهان درمدت سههزارسال تناعالم ارواح بود يس اهريمن روشنايى راديـد وريآن






 نيروواراده كرديد.يسهرمزدبآفريدنجهانمادى پیرداخت ودر آغاز آسمان ووهومنا







 اينجنك حندان بدبخنى






 پردازدهرمز








آسمانىباديواندرجنكتبودندتاT نككديوانشكستخورددندوبلوزخنوتاريكى| فتادند




 زميناسمندارمنرسيد ودرمدت حهلسال مشيك و مشبانك ك آدمو حواى ايرانيان
 هسازآن روح در Tنها دميده ميشد هرمزدبآنها كفت شمـآرمميد. شمانيا كانبشر





 T Tهنـاختند. ازدرختانجنگّل كلبهاى بنا كردند و كشتن كندم راياد كرفتند. ينجان.






 درروايات ديگريهلوى آمده كه چون كيومرث پديد آمدهرمزد اورا اورا بسوى

Yo
اهريمن فرستادوبا|هريمنجنكُ كرد وبراوهير هشد وبروىسوار كثت ودرهرسوى كبتىمیىتاخت . اهريمن ازاویرسيد كه چهاحیزدرییش تو بسيار زشتاست كيومرث كفت كفدوزخ••سىاهريمناوراتاوزخبرد وبصدفريب خويشراازدستاوآزادساخت و براو سوار كثت ويرسيد تراحكو نه فرو برم، كيومرشميدانست كه كار اهريمن وارونهاست، كفتازیايمفروبر كززمانىديردر كيتى بهانماهريمناوراازصرفروبردحون بزيرنافشرسيد دوقطره ازنطفهى كيومرث بزمينافتاد ویس ازخندى بشكل ريباي اززمين برويمل ویساز آن بهيكکزنومردى كشت كم مشبك ومشيانكبودند. لقب كيومرث در زبان یبلوى گرشاه است يعنى یِادشاه كوه . چون دریهلوى
 كردها ند! فردوسى كيومرث رایادشاه كو مدا نستهاست چنانكه فرمايد: كيومرث شد بر جهن كدخداى نرينبـكوهاندرونساختجاى. درشاهنامهT Tمد كه كيومرث رایسرى بنام سيامك بودكه بدست ديوان كشته شد. بنوشنهبنهشنيكىاز آنهفتجفتفرز ندانمشبك ومشيانك، مـامك و نشاكنام داشتند. از آنان فراواك وفراوا كين بوجود آمدند. هو شنتع - نام او دراوستا. هئوشنگه Haosanghn آمده و بقول يوستى معنى نام اوفراهربـاز زده منازل خوبميبشد. اسموى چنانـكه بر خىازفرهنك نويسان هنداشنهاند مر كب از هوث و فرهنك نيست و منشأ اين لغت سازى اين شعرشامنامه|ست :
كرانهايه را نام هوشنكك بود تو كفتىهمههوشو فرهنكُ بود

 ميشود.دردين كرد آمده كهو شنككخواجهىجهان بود دوثلثديو انرا بكثت ورسم زراعتو كشاورزیرا بمردم بياموخت. در بندهشن آمده كه هوشنگكو كورك نخستَن


V7
(كشورمر كزیى آرياها) بكشور هایخارجى درزمان هوشنك روى روى دادواينمباجرت


 وآذر كشنسب آتش چادثاهـان وارتشتـاران (در آذريا ببجان)و آذر برزين مهر (آتش كشاورزان درخراسان) موسوم كثت دربندهشن آمده كه هوشنك يسرفرواكيسر (درانس

 هادثاهى كرد وانتقاميمرخويشسيامكر اازديوان بكشيدو آتش رااوييدا كردو جشن

 ازآن برجست وبگياهان خشاك كه در كردآن بودند رسبورآتش كرفت شاهبهاين

واقعه فال نيكزدوجشنى بنامسده بريا كرد فردوسى فرمايد :

دل سنك كثت از فروغ آذر نُّن پريد آمد آتش ازآن سنك باز




 سكاهاكه قومى آريايى بودندكرفتهاند.



vv
كه معنى آن دارندهى زين وسلاح است • رراوستا آمده كـه طهمورث زيـنذآوند ازوايو ايزدهوا درخواست كرد كه وى رابههه ديوان ويريان ومردمان حيره سازد











 روزديگگتهمورث براهريمناسبپيكربر نشستو كرد كينى ميتاخت تابرفرازازالبرز







 وى راوزيرى بنامشيداسب بود. طهمورثرافرايزديى بود ازاينرينروبراهريمنسوارارشد

روزى ديوان ازغيبتشاه استفادهكرده بشوريدندثاهباكرزكران بسيارىازآنان





 زائمسسكائى Arpoxais دانسته ويسر تار كِياتى نامبرده در يـيش ميداند و كفته است إريوك زائيس درداستان سكائى نام نخسنينيارثاه ملتى بنام اريا بورداست ائى

دراوستا اريا
جمشيلـــراوستاناماو Yima Xshaeta ياخمنيتيعنى جمدرخشنده ونورانى





 TYama








 تو آن به كه جهانرا بهيرايمىوبه كبتىفزايشو كشايش دهى. جمزيبا كفت يذير فنم بشرط آنكهدر هنگام پادثاهى من باد سرد وكرم نوزد ومر كى و ناخوشىنباشد.


 سيصد زمستان ديكر ازسلطنت او كذشت زمينبار ديگك از حهاريايان خرد وبزر كـ

 يكتلثديگرزمينرا فراخترنمودودرايرانويج اهورامزدابابا ايزدان مينونىانجمنى بياراست وجم را كفت بجهان زمستان سختى يك تملثازجانوران هلاك شوند براى جلو كيرىاز آن وبقاى نسل جانداران بايد باغى بنام وره vara بناكنى كا







 -يآمد. اينباغرا بزبان پهلوى ورهجمكرت ميگفتند يعنى ورى كه جمكردهاستـ.

人•
یّس ازبرطرف شكن طوفانسرما جموساكنان وره بيرون Tمده زمين را ديكر باره
 جنكجويان ،كهاورزان ويیثهورانتقسيم كرد. اين حهارطبقعهرا فردوسى كاتوزيان ونيساريان ونسودى واهنوخوشىمينويسى.
 جنك








 وبعد هافربدون آن دورا ازحنك بةولى V. لال نوشته شده است .






 استيعنىیاحب دههزاراسبونسب اوبهعرب ميرسد.

بروايت فردوسى بروز كارجمشيد در دشت سوراننيزه كزار (عربستان) نيكمردى









ازجوانانرا ميكشت ومغز آنانرا بماران ميداد












 داستان二خاك ظاهر أخاطرمى تسلطسامى هارابرايراندرروز كاران قديم بار

ميآورد. ازمجموعه اين روايات برمى آيد كازيدهاك ازم ازمردم مدالك غريعايران،







 درنسبت بملرث (اثويانه) Athviana ودر קهلوى اسميان وبغارسى وعريى اثنغان



كرده است .
Traitana داستان فريلون درودا بشكلخامىموجوداست بدين ترتببكا






 خونيرثرامبانصلموتوروايرج تقسيم كرد.




Ar
داستاناو آكاهىيافت فرانكفريلونرا برداشنه ازايران كريخت. ضهاك رير هرمايمرا






بنامردى كثتندوفريمونبدستمنوحهر كينايرج بخواست





 سهثخص ومقصودازجنك بينسلموتور باايرج جنك اقوام ياتاخت وتازهمسايگان




 درزمانساسانيانشاخوبر كيهيدا كرده وبصورتداستانهاى الساطيرى در آمدهاست .


 ويكدختربنام كوزك داشت. بسران ايرج راسلموتور كشتند ولىفريمون دخترايرج


 تورانى آمد ومنو קهر راشكست داد وسر انجام درميان إيشان صلع افناد.







 . نانرا شككستداد .
 ساختوريمانى بيناووافراسياب بستهش باينترتيب كيا


 رودمرزبينايران وتوران كرديد. نوذر- نام اودراوستا تئوترا Naotara آمده واويسرمنو جهراست است ودريهلوى Naolariya نوتر آمده كهبارسى نوذرشدهاستمؤسسخانداندا نىاست كدرداوستانئوتريا خوانده ميشود يعنى، نوذريان.




ازمر كینوحهر آكاهشد دوفرزند خود افراسياب واغريرشرا باسبامى عظيم بجنك


 خوردند وخودثاه اسيرشلوبعدها كشتهآمد . زاب ـ نام او در اوستا اوزوا Uzava و نام يرشث توماسبه Tumaspa يعنى
 تومـاسب اـت كهممانطهماسبفارسىاستراربندهشن آمده كمزاب|افراسيابردابرانيانو







 افراسباب بايرانحملهآورد كرثاسب درايناينا بامر




 ודזצیال ويكروزكم.

## خلاصه وتجزيه و تحليلعصر ييـدانى:

ا- اينعصرشامل قرون قبل ازتاريخاست وبه دوقستت تقسيم ميشود از آغاز

17
هيشداديانتامنوحهرواز اوتا پادشاهى كيقباد .

 ץ-ق قست دوم شامل عصزى است كهآرياماى ايرانى در ايران برقرارشده و وسلسلدى منو حهرىهاوزا بىهازازاينعصراند. ع-جمشيد وفريلون ازنظل آنكهنامآنها در كتاب وداذ وتهووث كه تنا نامشان دراوستا آمده ازحيث زمانمقّدم بودند.
 7 ـ مدت سلطهىايناقوامماجم(ضحاكيبا) بها ندازهاى.كه درداسنانبا كفته شده طولانى نبوده وظّنقوى اينست كه حكومتا آنانازدو قرنتجاوز نميكردهاست. V- فريدونىها نيز درفشار مردمان آريايى واقع شده يسازجنگّايمتمادى

منقرن شدنه .
A - باسلسلدى منو حهرىهادول شرقى ايران تشكيلشد.ظّن قوى ميرود كـ پاينخت اين دولت در آمل مازندران بود و آنان تكبهباستحكـاماتطبيعى البرز

داشـنـد .
q ـ ـ ـكاها بازاين دولت رادر فشار كذاشته آ آنان رامنقرن كردند.




 ونمحاك عر بوط نمو
 ككامابمادددرزمان هوخشتره كه خاطره آن بواسطه ثباهت آن بااستيلایىسكهاراز

طرف مشرق باخاطرههاى يكقرن قبلازاينمخلوط شدهاستا

 كرديدويساز آن مشرقايراننيزحون مغرب ايراندردقرن هنتم قبل|زمبادربدست آشورىهاوبعها بدستمارهاافتال .

كيانيان

 پيغمبراطلاق ثده ودرعين حال ويشناسب حامى اونيز بهمين عنوان در كاتها ياد شده است. ازاين تضادنتيجه كرفتهميشود كه كوىيراوستا بمعنىمطلق القاموامير آمدهاست. محيط اسنعمال اينعنوان محققاايران خاورى بودهزيراهيحبك ازيادشاهان ايران
 كى درايرانشرقى بمعنىمطلق شاهوبدهاست فردودسى فرمايمايد : تهمن همبيون يكى جام میى دورنيست كلمهى كياكملقبشاهانماز ندانبودهم .لهجهانىاز كمى بمعنىمطلق

ثاهباثد منو جهر تى فرمايد :


 ودر Xvareno





19
اوستاخور نو كو ئيْم Xvareno Kavaenem ناميده مىشد، كه دزفارسى فّر كيانى مىشود. معمولادراوستافر ، بشكلموغ غوشاهين ودرادبياتيهلوى بشكلخروس يابر• وغير همجسم كرديدهاست .
كيقباد ـ ـام اودراوستاكويكوات Kavi Kavâta آمده ودريهلوى كى كوات ودر یاارسى كيقبادميباشد. در دينكردآمده كه فر كيانى از كرشاسب به كيقبلد رسيد واو كياننياك يعنى جد كيانيان است.دراوسناوازاعقاب منوحهر شهرده شده امت در بدّعشن آمدهكى كوات كودكى خردبود كهاورا درصندوقى نهاده بر آب|فكندندواو
 ناميد درروايات مذهیىیر كيقباد معيننيستولى درروايات ملى كه هـورد استفادهى

 زالانام و نشان كيقبايراكهازتخخهـىفريدونبو البرز كوه فرستادووى كيقادرابياورد وبرتختشاهى ايران نشانيد. فردوسى ازقول

رستم كويد :
قباد كزیــن را ز البرزكــوه مـن آوردهام در ميان كـروه حون كيقبادبشاهى ايران رسيد بجنگک|فراسياب شتافتوىتاب مقاومت نِاورد ازیشنـك پِرخود درخواست كه تقاضاى صلح باليرانِان كنف وقرارشد كه جيحون مرزايران وتوران باشد .
كيقباد يسازآن بارسدوى نهاد واستخردا باينتْتى بر كزيد وبسى ششرو آبادى ساختو آنگاه كردجهن بگشتوباز بِارسآمد وبر اينگو نه صدسالٍادشاهى

 - ياكى آرمین Byarshom برخیسلطنت كيقبادرا از آن لحاظا كهدرِّارسمسكن داشتهو نيزازروىنامهاى
9.

پسرهايش بادورهىسلطنتاجداد كورش كبيرتطبيق كردما نلو كمبو جيه راباكاووس وكورش را باكى ارش وجايشيش را باكميشينو آريلرامنه را باكىارمين مطابق

دا نستها ند.
Kavi usathan ياكوىاوسلنKavi usan كيكاووسسدراوسناكوىاوسن
 وبغارسى بهكيكاووس تبديل يانتهاست. دردينكردآمده كه كيوس ازسهبرادر ديـكر خود بسال، بزر كنر بودو برهفت كشوروديوان وآدميانسلطنتمططلق يافت وبرالبرز
 هيرى دررنج بود چون بدانگاخها ميرفت بجوانى بازميگشت ويانزده ساله ميشد.





 برمرزواقعى ايرانوتورانبكوبدوجنكا

 پادثاهى كندوهر كرابديدممينگريست هالاكميساخت. ايرا نيانافراساسبابرابكشور






ولشكريانش راكور كرد وبهبن|فكند. اين خبر بزال رسيد واورستم را بهمازننران كسيل كرد رستمديوسيد رابكشت وجكراورابر جشماير انيان كشين وهمگانرابينا ماخت. كيكاووسمازنران رابابارترستم بهاولادسبرد وبايرانباز كشت. پس ازیندى بتورانوحین ومكرانر فت ویادشاهان اين نواحى فرمانبرداداوشدند سِس بسه بر برلشكر برد شاه بر بربيارى پادثاه مصروشاه هاماوران ( حهيرويدن )
 رابزنى خواست شاه هاماوران بحيله كاوِرا با جمله ايرا نيان همر اهاوبهبندا فكنن. وحون اين خبر شايع شد اعراب بايِران تاختند. افراسياب با تازيان جنك كار كرد وايشانرا ازايران بيرونراند وخود براين كشوريادثاهى يافت. يسرستم بهاماوران
 كبوو كودزروطوسبايرانباز كشتندسسرستمافراسيابـراازايرانبر اند. كاوس كاخى بلند درالبرز كوه برافراشتويس ازحندى بفريب ديوان بها آسمان رفت وسر نگون


 تندخووخود كامه وحقناشناسبوداما درقبرتوشو كت همانند جمشيد بود ويهلوانى بى نظير حون رستم داشت ازكاوس غيرازسياوث يسرى ديگر بنام فريبرزمانده بود. در كتاب ريتكودا نام كاوس اوسنه كويـا Ussana Kâvya آمده ، بــايستى
 سندبكرديدهوىدرزمر کیيهلوا نانودايىدر آمدهباشدررسير الملوكها آمده كه كاوسدر بلخسكو نتداشت بعضى كيكاوسداستانى,اازنظر بوالهوسىوخودرايى ولشكر كشى وى بهمصروبربروسومالى باكمبوجيه يسر كورش تطبيق كردهانـو آندوشخصبت را يكى دا نسنهاند .
Kavi Siavarshan (كيناوش - نام|ودراوستا

سباووخْن و بغارسى سياوث ميشودكه بععنى دارندهى اسب لرسبا• است. دراوستا
 افراسياب تورانى كرفت ودر بندهن آمده كه سياووخش با افراسياب جنك كرد و
 پينّ خود بزينهار یذيرفت و دخت افراسياب بزنى كرفت و ازاو كيخسرو بزادر

 بود وخورشيد קهريكىازيسرانزرتشت در آنسكو نت داردواز آنجا لثكريشوتن را بوايسين نبرد ( جنككآخرالزمان ) راهنـــامى خواهدكرد اين اين




 بامم شباهت دارند .
كنكتدررا فردوسى جندبارسياووش كردخوانده است.

 كاوس است بعبارتديگرنخست|فسانهماى كنكُرز ازروىداستانوره ماخته شُده و
 درشاهنامه داستان سياوث چنين آمده كه روزى توس و كودرزور كيو درشيكار

 بنام سباوث آوردكه نزد رستم تربيت يافت وحون بزر كـر شـورستم اورا اورا ازسبستان




 ثناخته شديسازحندى باسباهبجانكا





 برخاست رستم سودابدرا بهكين سياوث كشت وبتوران تاخت وآنرا يكرا يكبار مويران
 دخت يريانويسه بازماند.










Q

 بصورت شترىدرميآورد وبراوسوارميشوديسازاينكه وايواورا درا درجائيكه يهلوانان


 ازاين هنگام Tغازميشود. دربندمشنمست پادشامى كيخسرو •7 سالTآمده كيخسرو







 سلطنت است. اينكارتنها ازدستكبخسرو كهفّر كبانبااوبودبر آمد. آنگاه كيخسرو




 شبوليراسبسسرعمخودرا بجاى
 مبخواستند باوىباشند درزير برف زيادى مانده مردند ودر آسمانباوملحقشدند .

كيخسرواز نظرثباهت كارهايش بكورث كبير،اورابدلايل زيربااين. بارثاه.
تطبيق كردواند :

ومادر كورث دختيادثاه مادبود .

:ربار مار .









 نيزدرست معلوم نيست موّرخان قديم رادر كيفيت فوت اواختالاف استوممكناست همين ابهاعسبب ايِجاداينافسانه شدهباثد צ- ديگرعقل ودرايت وعدالت كيخسرواست كى با تدبير وداد كرى وضعيغ يرورى كورث قابلمقايسهاست

خانداناسیه
اين هادثامان بآخر نامشان كلمنىاسبافزوده شده است و آنان طبقهى دوم
 روز كارقديمنقشبزر كى ابازیىميكرداسوارىوفروسيتازازافنخارات ايشان محسوب


لهراسه ياأوروتاسبه ،كشتاسبه، يوروشسبه، ارجتسبه، جاماسبه . لهراسب ـ نام اين پادثاه در اوستا ائوروتاسه Aurvat aspa آمده ، يعنى صاحباسب تندو. درمنونيهلوى وفارسى بهلهاسب مبدل شده در بندهشنمينويسد



 كفت كه وىازيشت كیيشين وازتخهمى قبادكيانى است. لهراسب درروز مهرازمانـ
 ساخت. لهراسب دويسرداشت: يكى زريروديگرى كشتاسب. وبردر كاه خود دوتن


 بسوى روم رفت،ودرموقععبوازدر بابايلرومىییشوى نام كه مردى دانا وغيب كو

## $9 V$

بود، آشناشد، واوراهنماى كشتاسب درروم كشت ـ كشتاسب درروم نزدآهنكرى









 كه ياسخاورا داده كشتاسب را بايران بياورد. يس كشتاسب باكنايون بايور بايران بار باز
 رفت وبسنايش خداى يرداخت ومنزوى شد .
بغضى لهراسب را ازجهتكارهايش جانشين دوثخض تاريخ اريخى كرفتند: يكى
 درثخص اونلطلت ازباخهى اصلى كيان منتقل بشاخهى رورعىميشود، شبيه داريوثر اولدا نستند.ولى معلوم نيست كه سلطنت اوبا تاريخ مزيوريمارمطابقت داشتهباثد . كمثتاسبـ






a
اويشوتنو Peshutanu واسبيوداتSpentodata اسنديار بودند. وزيراوفرشوستر
وبرادرجاماسبا بود .
بنا بروايت بنـعشن دراواخرهزارهى سوم، ويشتاسب بجاى
 فرارسيد. زرتشت، دينراازاهورامزدا (مرمزد) بمذيرفت، وبياورد. ويشتاسب دين او


 بخودحر كت ميكرد. برويشتاسب ظاهرشد، واو راازوجود ديوى سهمناك خبرداد.
 بود‘ كثتاسب برنشست، وبا آنميان نوذريان رفت وبر آن كه روحانى بوداسريت برنشست وبد كروتهان (آسمان) باز كشت . ازسـآتشكدهى بزر كايرا انىدو آتشكدهى آذرفر نبغ با آذر برزينمهرمنسوب
 ويشتاسب فرستاد، وباج خواست.ويشتاسب با ارجاسبT اونازجنك
 كه ازجاودانىها است .
بنا بروايت شاهنامه كشتاسب وزرير يسران لهراسب بود بودن ـ ـ كشيتاسب زيبا و
 كشتاسب ديناويذيرفت، امارجاسب تورانى

 درحينكارزار كشته شد. زرير سبسالارايرانبود، در آن جنك


99
. بستورنام داثت كه انتقام يدررابـُرفت ، ويسازاوسبسالارايرانشد . زرتشت نيزدراين جنك كشتهشد. كشتاسبابتداشكست خوردرواولىبالاخره
 راثكست رهدتختشامى راباووا كذارد؛ بيساسفنديارارجاسبيرا شكستوادهبكمت ودوخواهرخودبا نجاتواد وحون كشتاسب بيجِبيانه ازدست اسفنديار و اصراراواو برای كرفتن تختبارثاهى آسودهنميشد، اورا بجنككرستم فرستاد. واينثاهزاده كرويِنتن بودباهابت تير بحشمانثى بلستيهلوان سيستانى، كه منصب زردشترا
 داشت وا كذار كرد ، ودر كذشت . كشتاسب رابسيارى باويشتاسب تاريخى یدر داريوثبور كی يكى دانسنند . جهويشتاسب در باخترسلطنت داشت، ويسرارشامو نوهى آريرمنه ونبيرهى چئاشيشى
 يشيناست'وجنا نكهدريش كنشت،اوراباحائشيسرمطا بقدا نستند. سلطنت كشتاسب داسنانى برخالاف تاريخ ادت ـ زيرا ويشتاسبثاه نوودهواين شخص درتاريخ جاى دوخشايارشارا كرفتهاست .
 وذكرى كه درداستانها ازبترِستى درزابل وهندياجایى ديگرمبشود اشاره بمنهب بودايى است كه درشرق ايران رواج داشنهاست . بهمن - نامبهن دراوسنا نبامده، واين نخسنين بارىاست كه ريشنى روايات
 حهارم چونیادثاهى بورهومنسبنداتان (بهمن یسراسفنديار) رـ ــ ه، ايران ويران
 باقىنمانده بود.
$1 .$.
ازاين روى عشاى، دختبهمن بِارثامى نشست. ودر آن كتاب دورهكىـلطنت





 يسررستم باسامى بزر كیازبست بيامد، وجنگى رسخت در كرفت. سبامبان فرامرز







 را بجا نشينى خودبر كزيد. سلطنت بهمن درشاهنامهد 99 سال آمده است






 استباتاريخ زندكى.بهن .
1.1

 كاستريودى رابننى كرفت. بنابقول طبرى بهمن كىاردشيربيو نان مباهآورد، و

اينبالشكر كشى خمايارثابيو نان تطبيقميكند .





















بعلها بداريوث دوم ياداراب داستانى نسبت دارها ند. اسكنغر موافق داستانها يسر



اويسريادثاه ايران است











 وصاياىاورايذيرفت ودارادر كذشت. نعش اوراباثثكوههرجه تهامتربغرماناسكنر بخاك سبردند اين ثاه ممان داريوث سوعاست؛ و كاملا باتاريخ مطابقت دارد . تتدخويى


 ميشود، نارخت داريوثن،ودرحقيقت دختر داريوثر استاتيرا بود ، بمعنى رستاره، كه اسكندر باو ازدواجكرد.

اسكنلر
اسكندر دربنهشن خنين ياد شله: يسازيادشاهى دارایعادارايان،الكساننر




 باصفت كجستك (ملعون) ياد شهه. صفت ديكى اسكندرويران كره (ويران كار) آمده است. درشاهنامه،اسكنترجزو سلاطين كيان آمده، ودر آنجا مردیبزر كك خوانده


 Ruman de Pseudo - Callistliéne


 كشتاسب •


كانيان وهخامنتهانـ حینا نكه دريش اشاره كرديم كـروهى ازخاورشناسان،
 دوسلسله، كه يكى داستانى ونيمه تاريخى وديگرى تاريخى است؛ ارتباطى بوجود آورند.هرتل آلمانى Hertel در كتاب خود دهخامنشيانو كبانه براينعقيده


 قبايلغر بیايران بودند.ولىمابقىساطلاطينبعقيدمىاوهمانشاهان هخامنشى هستند.
 ثاهانهاد بودند؛ وكوروثىنيزهمان كيخسرواست.كريستنسندان آنار كىدلايلى بردرد


 خاورشناسفر انسوى در كتاب مذهب یارسيان بنا بمآخذيو نانى،ثابت Benveniste
 بيتج روى كيشزرتشى نداشته، بلكه معتقد بمذهب قديم آريايى بودها ند. بنا براين


امرى محال خواهد بود.




 هخامنشى نشسته، يعنى داستان كويان قرونبعد،السامى شاهان نامبر دهى هخامنشى

رافراموث كرده ، وو كارهاى آنان راكه درخاطرها ما مانده بودبشاهان داستا نهيعنى كيكاووس وكيخسرو نسبتدادها ند. كـ

 §_اردشير وداراب همان ثاهان تاريخند؛ ولى بجهاتى كه درييش كفتهشش ،
 هـ كارهاى كيانيان بعضى ازكارهاىهخامنشیىاست وبرخى ازكارهاكديگر آنيا فراموث شده است .
7- امورشمال شرقى ايران، بقدرى مورد توجهبوده كهكارهاى حلودغر بـى

 Y- دوفقرهازوقايعى كه بوررهى كبانى منتسبشده، ،خارج ازاين دورهاستا:

 دوم ساسانى بوده بلهراسب داستانى و كشتاسب نسبت دادهاند . یـ نام عده شاهان هخامنشى فراموثششده ، باستشناى جهارتن : كشتاسب ، - اردشير، دارا وداراب

## ثهلو انان داستانى




 وازاواثرط،وازاو كرثاسب،وازاو نريمانوازاووسامهوازاوزال، وازاورستمبوجودآمرآمد.

 كرثاسب ازدهاى ثاخدار راكه البان وآدميان را مى بلعيد بكثتى، واين ازدهـا


 وحون ضحاكدر آخرالزمان زنجير بكسلد، وجهان رابويرانى آرد كرشياسبازازيوان برانگيخته شده، وضحاك راملالك ميكند، وجان راب رابعدل ودادبازمياورد .
درثاهنامه كرشاسب بيلوان فريدون ومنو چهراست. اسدى طوسى منظومهيمى




 ورستم انتقام اورابكرفت .


 ويدزال ميباشد. سامدرثاهنامه ازيهلوا نان دربارمنوجهر و ونوذر بود.
 سبيدى موى درثيرخوار كى ازخود دور دور كرد ، وبر كوه البرز نهاد. تادرهما نجاتباه كردد. اما سيمرغ كه دراوستا نامث Merequ Saenaمرغوردئن است، اورا بدرد بديلو




 اين درخت درمان بخش ا-ـت، و تخم ممه كياهان در آن نهاده شده. نام سيمرئ
 رستم - نـام او در اوستا Raota Staxma ( رئوتــه استخهـ) ؛و در يهلوى Rat Staxmak




 رستم اشاره شده است. يعنى رستمرا مانند كودرز وكيوو بيزنوميلاد ، از سرداران
$1 \cdot 1$
زمان اشـكانى دا نستها ندواورا يكوجود تاريخى مينامند. رخش كه هماناسبرستم باشد، نيز حيوان عجيبى بود، چنانانكه رستم بااوسخن ميكفت.
 اشثيگلISpiegel آلمانى عقبده دار ندكه نويسند كان اوستا رستم را ميشناختها ند . اماعمداً ازاونامى بمياننياوردهاند، زيرا رفتاراو مطبو ع طبع زرتشتباننبودهاست.
 ثاه ها ماوران، ورانن افراسياب ازايراناست . وروايات ديگر ازقبيل يـروردن مباوش،و كذشتنازهنتخوان،و كشتنديوسفيد،وخو نخواهى پيرث وغيره، ازرواياتىاست كه بعىا ساخته شدهاست. بالاخره رستم درزمان بهمن بسست برادرث شغار ازبين رفت . Y_كاوه وفرزنداناو - ديگرازخاندانهانیمعروف پيلوانى ايران ، خاندان






 IJralsha

 داستان كاوهشده باشد .
 وايرج ومنوجهرونوذراست.كارن درتاريخ نام يكى ازخاندانهاى اشثكانىاست كه

درامورلشكرى وكهورى اشكانيان دخالت بسيارداشته است. ممكن است داستان


داستانى كرده باشند. بنابروايت فردوسى كاوه رايسرديكرئى بنام قباد




 كى مدكن است اصالا افرادى تاريخى وازخاندان اشكانيان باشند. ازعبجايبآنكه




 ازكسانى استكه باتغان فريبرزو كبوهمراه كيخسرو بكوه رفته نايايد شدهاند اند .
 ازثاهان اشكانى است كه درروايات ملى داخل شده است .ازاو دراوستا اصلا سختى اوراو


## دشمنانايران

اـ ديوان- دريش كفتيم كه سردستهى موجودات خبيث و مخرب در اوستا انگرمبنو Angra Mainyu يااهريمن است. واورااتباع ويرووانى است كدرراوستا دئوDAEVA نام دارنهر در آن كناب ديوبمعنى مخلوق خطر نالـ وآميب رسان ودر رديغ جانوران و يريان است . وبعلاوه ديو برخدايان مذهب غيرايرانى هم اطلاق
 دردانسكريت ومنهب ودا بمعنى خداوفروغ وموجود درخشنده است ، و در
 دراوسنا و Deva درسا نسكريتراازيكزيشششمردهاند،ودو كلمهىزتوّاZeus يو نانى




 داشتند. دوبيتزير ازفردوسى راجع بد ديوان شاهداين مدردين مدان است
سرث حونسريِل ومويشدراز دو حثُمش سغيد و لبانش سيا.

آريايى وخارج ازكين ايرانيان مزدايرست بودند. فردوسى فرمايد:

## 111




 بر آن نصب مينوودند.خطرناكترين ايشان ديو ان مازندران بورند، كه دراوسنار ايشان بناهمز نهائوه Mazana Daeva مخن رفته است • در كتب يلهوى آمده كها
 داشند،وآب دريامعمولا درمبان سينى ايشان بور ؛












 يعنى دار ندمى اسبتيزنروسخن رفتهاست. كشور توران دراوستا تورىيانا Turyana



IIY
KHANG معتقد است كد كنك درُ در بخارا بود و در زبان حینى سمرقند راكهنكان كوينه، درمتون يهلوى چندبار بجاى توران تر كستانآمده است در شامنامه نبزاين اصطلاح تكرار شُده . مسلم است كه تورانىماى قديم



 راكرفته‘ودردورهىیاسانيان بايران حمله ميكردند. ايرانيانروى خاطراتمعلم،


 باصفتشيريا NAIRYA يعنى كنامكار آمده، و از دشهنان بزر كـ ايران و كشندهى
 ونسب بهتوريسرفريلون ميرساند. ويساز كشتن نوذريیشدادى دوازدمهال برايران حكومت كرد . در دينكردآمده كه اهريمن،افراسياب را مانن ضناك والككاندر كجستك

 . بودهاست
افراسباب درشاهنامهعلاوه بريهلوانى'جادويى زورمندبود چنانكه مينوانست


 اذ إسباببست كبخسروبانتقام سباوث كشثه ثد.

IIr
اغريوث_افراسياببدوبرادرداشت: يكى|غريرث،وديكر كرسيوز. ناماغريرث دراوستا Aghraeratha (اغرتُرث):باصنت نروا Narava يعنى دلير آمده است . واز جملى نيكان استكه بلست فرنكرسين(افراسياب) كهنه شد. كيخسرو، كين او بكرفت. بنابروايت بلوى ، اغريرث رايسرى بنام Gopatshah (كبتشث)بود، كر
 درثاهنامه اغريرث جوانى باتدبيروخردمند وبخشهنده ومهربان است،وبعريعلت آزادكردناسرایايرانىودرجنك|فراسياببانوذربلستبرادرشافرافراسياب كشتهشد.

 كيخسرو در كناردرياجهى جییحست كشنه ثـد. ارجاسبـ, نام اودراوسنا ارجهتالسبا AreJataspa يمنى دار ندكى اسبقيمتىو
 دشمن پادرثاه ايران شمرده ميشد ، و اورا از قبيلىى Xyaona خبائونه (خبون) ياهو نهادانستهاند ـ ازجنگهاى او بالهراسب و كيتاسب وزرير درياد كار زريران كا
 ازجملى ييروان ارجاسب درياد كارزريران بيدرفنس جادوست. ارجاري بدست اسفنديار رويينتن يسر كمتاسبكشنه شُد .





 آمده وجنكُ آنان باطوس سبهسالارايران معروفست.

# اقواميكه قبل از تسلط آرياها در ايران ، 

بينالنهرين وخوزسعان كهعيل دولت واهمبودنهعبادكندال: . سومر،اكد ، با بل ،Tكود ،كله و



 مختلفى استكى معروفنرينآنان درقديم عبرانيان و بابلبان وآتوريان وعربيا و آراميرا وفنيقيابودند.










## 110


امرحفارى مصربعملTمد، علها را ثايت كرد كه در كلله وTشور نيزدست بكلر كلوث




 فرانسوىتوفيق حامل كردند. اولين كسبكتحققتاتعلمى راجع بشوث
 Marcel Dieu la F oy دو مينت فرانسوى يكى در تحت ريامتعارسل ديولافو
 تحت رياستذانشمر مان d.de Morgane كارهای ديولافو آراتعقيبكردند. كايپتن
 تلالعبيد كشفياتى كردند. بالاخره لثونادد وولى Wooly Weonard بينالنهرين
وآقايانشمنكمو كيرشمن درشوش وخوزستانحغرياتى نمودند.

سومريها-درحدود حهارهز ارسالقبلازممياد،طوايفى كوشستنىاز كوهسنانهاى شهالى.بسرزمين شنعارياسو,مردر بينالههرين،روى آوردند . ودر آ نجا مسكن كزيدند. ترادآنان معلوم نيست، وحبود كشورايشان را نميتوان درست معين كرد. همينقدر معلوماست كهاوروارخو نيبیورازشهرهاى نامىسومر بودهاست• مومريباببوأدررأس خليجفارسوطرفينشطالعربزندكى ميكردند .
دراين اختالف است كهآياسكنعى اوليبى بابل سومريها بودند ياسامىها . امروزاين عقيده اكث .يت داردكه سومريها ساكن بابل بودند. نام سرزممنسومردر توراة شنعار آمده است،وخود ايـنان كشور خودرا شومرميخوا نند.از آبارمفرغى كـ آم


117
بوده، وآنان تملن خود راازجنوبشرقَى بحرخزدرباخودآورده بودنده ولىبسيارى راعتيده براين است كه سومريان ازطرف دريا باين سرزمين مباجرت كردند.دليل آنان روايت بوس Berose مورخ بابلى|است كهجندى يس ازامكنثر كنايى نوشتیر
 شريعت ميزيسنها ند: ددر Tن هنكام مخلوق عجيبى كه نيم بدنش مامىونيمى ديكر آدمى יودارای عتل بود كهاوانس Oaness نام داهت ازدريابيرون آملم. وخطودانشوصنعت وشريعت بمردمT موخت . مسس درآبدريا نايديد ثد ، ويس از كنشتن مدتهاى درازطوفانى
 اينافسانه را محتقان دليل آز، ميگيرندكدقومى كه داراى تملعالىترى


 معهارىآنان كه برمساكن خودتيروالوار درار قراردادهاند برميآيدكه سرزمين مزيور داراى جنگل وبشه بوده است . باتهسىهاى سومر Palessi ــرؤساىشهر هاىسومرياتسى نامواشنند.اينان|ميرو







 .سيارقابل توجد ميباشد.

IIV
يك ـلـللى كليمى درحلود . . . . . وتايعنگاران شرح احوال سلسلaایى اوليه راجمع آورى كرده ومعون .ساختنه.در
 سلطنت كردهاند. كيف آثارى نيزبعضى ازاقوال اينوقايعنكاران راتأيمد ميكنه . דرتشسوهر-اطلاعات مازارتش صومرمبنى بريك درنث ويكقطهه خاتم كارى ازصف وسنكك لاجورد، ونيزيك قسمت ازافزارجنك ميباثد، كمرشهراوردر كور
 كه مر كدام را باحهار الاغ ميكشند درهرعرابه يكثرانته ويـك سرباز جادارد و السلحیىاوعبارتست ازنيزهماى سبك (زوبين) برای پرتاب كردن كها آنها درتر كشى

 نظامى بانيزهماى درازبراي حمله درصفبالاى شاه قراردارد، كى باتيشه و تازيانیى مخصوص سنگين مسلع است. در آثارمكشر فه،تيروكمان وييكان نيزمافتهشدهامت.
 غظيمى كه ازخشت ساخته وبررويم| نباشنهبودند، وهرجهبالا ميرفت كو جكترميشد تاميرميد بعبادت كاه قلسى ، كه ازهمه كوحكتر و درسربنا ترارداشت . اين معابد دوام زيادىنداشت وبامعبلساىسنگى آمكى مصرقديم طرفمعايسهنبود. وسومريها حون خدايان وامثلا نسان محتاح ميدانستند ، مابد رابراى ايشانْيرازغذاوذخاير وجوامرميكردند. وباوجودآن سهربالنوع بزر كى رانبز ميرسنيدند:آنو ـخداى
 خدايانخودبتقليدانسانزوجه وزنتايلشدندجنانكهTنعوزوجهى آنو بود .سوهرىیها كنشته ازخدايان، بگروهىازارواح شريره وعفريت وجنمعتقدبودند'وبر!ىآ نكه ازشر آنها درامان باششل برای ايشان قر بانى ميكرد ند.ا كرهيكل خداى شهرى را وا بشهرديـكميبردند‘ عقيده داشتند كه خدانى آن شهررا باسارت بردماند. خدايان در

## IIA





 بشكل زنيكه بستانش رابدست كرفته و شيرخود را نتار بنمايد ، مجسم ميشد . ايـن






تاريك بسرميبرد. خورشبد رابابرومامرا نانرميخواندندورو وا آنهارا ميبرستيدند .




 آسمان وازنيهى ديگرزمين راخلق كرد. يسازآن مردوك بشررا خلق كرد وشهر
بابلرابريا نمود .



 :اد، وسبس طوفانى شديروىداد.خدايان بوحشتافتادند. ربالنوع ايشتاراءترامن

119

 رسيد،واوتناييثنين از كشتى پياره شد، وبرانى خدايايان قربانى كرد.
 لتونارد وولى Leonard Wooly درشهر اور، ايندداستان صورتحقيقت بخود كرفته است. بدين طريق درمحلى كهسيلوطغيان آب طبقات مختلفهى خالد را تستها، وزمين رابطلبتاى خاكمربوط بـه . .






 زمين مسكن كرفتتند ، ازن نثاد مردم قبل بــوده وهمان اشباء و ظـــروف سـا



احتمالميروداين واردانجديسومريىها بودهباشند .
 تشيمن داشتند.غالبآ درتاريخ ، مومروا كد باهم ذكرميا رسيد. سيهباركيش وبابلازشهرهاى مهما كدبود . خاندان

 سومريان يس ازهrـالحكمرانى بسستسار كنSargon شكستخوردند وسار كن
 كوحكالديردرحند ميلى جنوب غربى بغداد واقع است. سار كن ازغربتاثلاماتو ازثمال تاكوهماى زاكرس راتسخير كرد. واز كارماى اوآن بود كد كليبىاسناد


 يسرثريموشماهثد.ويسازاو مانـعو بسلطنترسيد. ايندو نغراشتباماً ازيادشان كيش شمردمثهاند. دمر كانفرا نسوىستو نى سنگى از نارامسين Naramsin يافته است كهآن پادشامرر آن نتش قبافههاى سامى دأردوسباهان را بفيروزى سوق ميلـد .

 ميشود، كه درلشكيادشاه نامبرده يكعده سياهان بودند . ازاين كنثته در درهى



بوده است .



 چندى توخگال یادثاه ارخ باتير يكان، یأدثاه كوتىما جنك

وترت وسلطهى كوتى مارا خاتمه داد.

 انزان Anzan يعنى عيلام رامطيع كرد. و بعدل و كشوردارى یرداخت . دورهى او

IrI
ازاوواردرخشان تمدن اوراست.وى ابنيهى فراوان بساخت. وبناى معبدنين كيرسو

 سلسلهى ازثاهان محلى برقرار كفت. ازاينكه دراين زمان بجاى زبان


 شرح آن كنشتدرزماناين خاندانسومرى ساختمشدررزماندونكى Dungi

 تلو كدرمححل لاكاثاست پیداشده، دراينمو قععيلام كاملاتحت تسلط سومر بــود.

دونگىمعبد شوثبنالك را كدررشوشنبودمرمت كرد .




 سلسلدىنىسبنـبرقرارشد .




 وملتسومرواكددرميان سايرمللحل شد. وقوميتخودرا ازدست دارند. دمر كان

ITr
عتيلدوارد كغغلبعىعيلامىهابقلرىباخشونتبود ، كهمردم سومرمجبور بتركاوطان خودثدند، وبالاخره ملاجرت حضرتابراهيم باطاينهى خود بغلسطين، وهجومقوم
 كروهى ازسامبها بسواحل مديترانه رفنه وشهرهاى فينيقىراتأسيس كردند .
 آنهابراىنخسنينبار وضع نمودند، وعلوم وصنايع ازايشانبديكرملا ان انقال يافت.
 اوزان راT Tآمعمول. كردندجنا نكه واحلوزنرا مينا ميگفتند كه همانمن باشد. وولمميكويد تملن مصربتماممعنا مديونتملن سومراست، وسومرىیها در تملنمعلم

بشرقديم بودند .






 وايشتارربالنوع عشقشمردهميشد وشمشا خداى آفتاب بود طالل كويىووعلم ستار شناسىدربابل رواجداثت ،ولىبابللدرمعمارى وحبارىترقيات بسيار نكرد .وصنعت

آن،ازدوره سومريستتر بود .













 نخستررسيهباد ازثهرهاى اكدبود. ويكى از فاتعان عبلام آنرابیغنيمت بشوثى


 واجاره سغاين و كراييى حهارِايان وحتىتكاليف آقانسبت ببندورميراث. درفانون

حمورايى آزادها درمقابل قانونبرابرننوفرقىبينبا بلى وغيربابلى نيست .
 موسوم بهكودور مابوكرا ثـكست داد بولى بازعيلام استقلال خودرا بدستآوردود.




شمهاست .
سلسىى اول بواسطهىفشاروهجو مقوههيتازممانرفت. وتسلط هيتىبربابل دواززيإدىنكرد، زيرامردمديگر موسومبهكاسىها تحتقيادتيبشواى خودموسوم
ivz
 ق . م.) سلاطيناوليّىكاسى ها باحكمرانان آخرى سلسلبیعوم كه در صنحات

 ميان رفت وكشور جنوبى نيز بلستكانىىها افتاد . دراين زمان دولت آشورقدم بعرههى وجودنهاد، ودو بارهبابل راتسخير كرد (II.--ITvo







 بابل راتادرياى مديترانه رسانيد (بهم • اق.م.)

 بازعيلام بابل راكرفت،ولى اينتسلط بيشاز ازشش مالل دوام نكرد.


 را عبلاميبانيزازموقعاستفاره كرده دربا بلتسلطيافتنلوثاهعيلاممدر بابلبنخت

نشست ونام بابلى برخودنهاد





 يدداشلموسومببابل و كلدانى كدوقايعآن درجاىخورد كغته خوامششد.




كرفته شيده بود .
شهر آثورنخـتستِايتختT انانبود. اولينبارازاين شهر كمزكرى بعملميآيد
 باستقلالنايلشد!شهر آشور كم كم متروك كرديد وشهر كالاه درتورلة(كالح) كامامروز محل نمرود است؛ باينغتآشورقرار كرفت . و بالاخخره نينوا نزدبلي موصل حاليه بايتخت آنان شد .
آثورىهامردمى كشاورزو آزادبود نلوحونبسرزمين تازهآمدند، وآنوا كم

 و اهالى آنرا باج كذارخود كنتد. يكى از خصايص آشوريبا شقاوت و بيرحمى آنان

 درملل مجاور خودك ازحيث عده بر آنان فزونى داشتند؛ نفوذ كرده و ايشان را

IY
مرعوب خودمازند؛ بشقاوت وبيرحمى وقتل وغارت متوسل ميشدند.

 ازمشرت وجنوبتاكوه دماوننو كويرلوت يسش ر فت؛ وماد ويارس را مطيع كرد و

عيام را حنان برا نداخت كه ديكر T نكشورحندهزارسالد كمرواستنكرد .


 بملعث سار كن نوثته است . نيروى نظامى آشور معروف بودوسباه ايشان از هولنا كترين لشكرهاى آن
 وسيردارهم يشنيان آ نانبود. آشوريهازمينانيهااسب سوارى آمو


ميكشتن؛ وسرزمينايشانرا ويرانميكردند؛ واموالشان رابعارتميبردند ويند.




 دور مبآوردند.خواندن و نوشتن را ميدانستند، و حتى كتابخانه ترتيب ميدادندند


 نوشته شُداست

ITY
 وقايع مهم آثوروبابل را دردفاتروسالنامهعايى مرتب كردها ند.از اينجهت مينوان كمت كه تاريخآثور،از • • 10 قبلازميلادتقريباً مسوناست. اولين واقعه كه ذكر

 IYY. ادادنيرارى اول دولت ميتانى را منقرن ماخت و يسرث فتوحات ير را ادامدداد. دردور هىاواو، يا يتخت دومآشور، يعنى كلاه، بِندجلهاوفرات ماخته شد. تقريباً در . . ll ق. م. تيكلات بالسراول، بتخت نشست. فتوحات بسيار كرد، وكشورخودرا تاسرحشمدى دجلدبسطداد، وتصوير وكتيبى وى نيزهنوزدر

 كرد؛ وكشور آثور رادست نشاندى خود ساخت . ازوقايع مهمبى اين عهدهجوم ومهاجرتآراميبا ازعربستان بنواحى با بل و ور
 و بسوريه و دمشق و حلب رفته وآنجا را تسخير كردند . و و دولتبا تشكيل دادند (II..)


 وى مردییغالك وخونريز بود. اسيران و كود كانمغلوب را را در آتش ميسوزانيد .


 وشورشها يديدTمد .
$17 \wedge$





 كه دارای اراضى زياد بودند ازماليات معافبودندن و ونميخواستند زارعين درقشون داخل شوند، بالاخره مقررشد، كهبجاى زارعين، اسرارابكارهاى كشاورزیىوادارند،
 بودند، سربشورشبرداشتند كه سرانجامبهععين سار كن منتهى كشتى. ودولت مجبور


 يافت ماشرح اينجنگها را درذيل تاريخ عيلام بيان مينهاييم . تاريغ عيلام وجنعهاى اوبآشورآ كامىما تاشصت سـال يِش ازعيلام، منحصر


ولى در نتيجىى حفريات شوث ازاين دولت اطلاعات زيادى بدستآمده است. حلود عيلام - تمدنعيلام درحوزمى رود كارون بو جود آمده، و كشورعيلام از اين سرزمينا تشكبل يافتابود :



 كلمدىعهلام بمعنى كوهستان است. واهالى عيلام دولت خودرا

IYA
ميخواندهاند. نزاداين قوم هنوزبخو بيى معلوم نيست. وساكنان اوليبى آنرا ازنثراد سياهان دانستهاند.قديمترين زبانايشانز بانانانزانى



نوشته ميشد.
خطعيلامىازا نواع ميخىاست؛و باخط بابلى وآشورى تفاوت دارد ـ ازيكىاز پإرثاهان قديم عيلام بنام باشاشوشينارك كِبل ازغلبّى سومريها برشهراور سلطنت


خط بابلى نوشته شدهاست . ازمذهب اينتوم معلوماتكفى دردست نيست. همينقدر معلوماست كهآ نان
 ولى چرستش اوفقط بِادشاهان وكاعنان اختصامداشت؛ ومكان اودرجاءى متبر كي
 ثلا'ثىتتسيمميشدند. يك قسمتازادعيه ورسوم مذهبى آنانازبا با بل كرفته شده؛ مانند:
 آينز غسل بود؛ كهآ نرا وقتطلوع آفتاب انجا انجام ميدادند. عبالاميبا مانند بابلمباعقيده

 ميخواندند. ر بـالنوعشالا وهمسرث اينشوشىنال مورد يدستش بودند . عيلام درافـانى ميلعامش ميلعامش كه بانمر ود درتوراة تطبيق ميشود ،در داستان او كفنگو در انقياد
 ومعابدآنرا خرابوريرستش خدايانبابلى راتبديلبخدايان عبلامى كرد.واينمنامام


عيلامعزيمت كردند ،وبتوسطزنى جادو كردريافتند ، كدرشمن در بيشهى مقدسى
 كردند،ودروقتيكه پادثاهعلامميخواستبعزم كردث بيرونرود كيلاًامش وخادماو ويراغافلكير كرده بكشتن، وبش:رارخ باز كشتند . ديـك ازيادشاهان قديم عيلام موموركو كومل است كهبرخلاف خوم بابا بابلىمارا شكستداد ‘ و كشورايشاندا

غارت كرد .
هـهيمرمثشتلى عيلام
دمر كان كنشتهى عيلامرابلو قسمت|عصاريبشازتاريخ، وقرونتاريخىتقسيم
 را، ازمشتشزارسالقبل ازميلاد مي،اند، وآنرامرتبط با آثثارمصرى ميشهارد. ولى دانشمند ديكرموسوم بهكينك عقيدهوارد كه اين اشباءشبيهآثار آنووتور نكترته است. ازاينجهت حدىزدواند، كششايد عبلاميبا ازجا نبشمال باين مرزممين آمهد باشند .قرونتاريخى عيلام بسه قسمتميشود ا ا-عهدى كـ تاريخ عيلام ارتباط كامل باتاريخ سومروا كدوارد (اززمانهاى

خيلىقديمتا YYY ق.






ميبافتند ،اهالى كوهستان آنمستقلمىمانداند

 بابلراكرفنه وغارت كرد. ودولتعيلام كاسيهارا ازیاكعدر آورد. ازيادشاهانعيلامیى

IH
دراين دوره، شبل خاككن شوشبناكاست كهيادثاهى مدبربود.وابنيهىبسياربناكرد وتاريخبناى آنهارا در كتيبهي بسامى وانزانـى مينوشت. ودرايـن :وره عيلامازنظر صنعت ومعمارىباوج ترقىخودرسيد .
عهلسومـ وقايععمدمى اينعهد جنگهاى آشور بـاعيلاماست درزمانـانتيكالات „بالسر چارم . آثوريهابامردم بينخودوعيلاميها جنگيده، و آنانرا ازمميانبردند، و بالطـِعباعبا(ميها همسايهثدند . جنتك اول-حیون عبلام ازتجاوزات آشوريـهاميهراسبد ، از نظر دورانـديشى بابابلعها|تحادبست. سار گنثاهآشور ازشنيدن خبراين|تحاد ،قبلازرسيدن كمك ارك

 تفوقداشت ،واسلحهى آشوريان بمراتب بهترازعيلاميها بـود .باوجوداينهاعبل|ميها

 وشكست سنخنى بايشانצاد •سبسبهتسخير سـامارىيايتخت دولت اسرائيل هرداختو

سرزمين هيتبهارا نيزضميمهى آشور كرد .
 عيا(ميهاتحت فرماندهى كالودوش ،شهالبابلر اعرصهى تاخت وتازقرارداد . حتى . يسرهِادثاهرا باسارتبردند
 واودزاين بلوا كشته ثد.سناخريب، شاهآشورازموقعاستفاده كرده، ازسمتجنوبا ،

راباـارت بآشور بر د .
 ماند واقدامى براى جلو گيرى ازلشكر آشور نكرد . آشورىها بدمادادا كنو كــهـدر

Irr




 وسردارعيا(مىנر اينجنك كشتهشد ،بازجنكُبى نتيجماند. ودولشكر بكشور خودباز گشتند .
دریی قبلازمياد سناخريب بالشكرخود ، بجنك بابل رفت .وعيلامبعلت
 شد.و آنان آن شهرداباخاك يكسان كردند ،وبرخرابهاها












 بـادرزاد كانخودو كرومىاز شاعزاد كان عيلامىرابكشد .ازاينجهت بشصتتناز

ثاهزاد كانعيلام كريختبابلربار آشوريناهبردند. آشوربانميلال مقدمايشانراكرامحم شمرد. دراينضمن آشوربانىيال بالشكرىاز مرياز مجراینيل بالارفتد'بشهر تبرسيد 'و

آنشهرومعبدآمونراغارت كرد.
دراينهنگام تئومان باكمبولا كه كنر كاهواى دجلبرادرتصرف داشتر داشتمتحد كرديده



 ييدا كند. ولى پادشاه آشورملتفت اينمعناشده فرستاده رابكشت ،وجنكارينشروعشد.
 مجروحشد وررحين فراربستيكى اورازثاهزاد كان فرارىعيلام ازياى در آهد 'وسر





 شوثىمانهه بـود ومعتقدان بسيار داثت ،واستردادآن بسلب حيثبتشثامعيلام تمام ميشد ‘ازيـدوادن آن بتامتناع كرد، ونا كزير كشت كهبا باريا بابلمتحد شود .



 كرفتار كشتوبه نبنوابابارتبردهثد . آشور بانىيال بهتاممارىتو روى ارخوثي نشان

رادزيراوىدابرایاجرايى مقاهلخود لازمداشت. آثوربانميال يسازآنكه كاربابل




بسلطنت نشست .


 وآشورىهااورا كرفتهبز ندان انداختند وعيلاثمرا غارتكردي كرده بهنينواباز كشتند.







 كشتهشدند، وهموازدمثمشير كنشتند ! !




 وا نتران عيلام :

1ro




مارهاوجانوران كويرو Tهوان اجازمدادم كهآنرافرو كيرند ه .












 جنا نكهيابیى طنيانهايىى برميخاست ،ودولت آثــور برایفرو نشانيلن آنـهامجبور
 نيروىخود راازدسترداده وآثور بانىيال درحوري





درزماناواتتاق افتاد .
دراينوقت دولت نوظهورماد كه سابقاً درزيرسلطلى آشور بود وتازه خودرااز
 بشهارميرفت .رراينزمان هوخشا ودرYا
 بالنتيجهدولت نامى آثورمنقرض كشت .ودرست•ع عاليساز آ آ نكشعيلاماز صفحیى

روز كار برافتاد دولتآٓـور نين:محوشد !



 وبتريج بينالنهرينرا بعستآوردند .ازاينرو آن سرزمين ازقر نهم قبلازميار معروفبد كلدششد. كلدا نيهاىبابلتجارترا




 تشخيصميدادند .ولىايشاندر صنعتو حجارى پيشر فتى نكرده واز آشوريانتتقليد بنياد كنار دولت كلده نبو بولاسسارNabopolassar بود، كهنخست ازطرف آشورىها بربا بل حكومتداشت ،سبسبر آ نان ياغىشد ،وبدستبارىايرانياننينوارا
irv
تسخير كرد .ازياڭثاهان معروف كلده نبوخودنصر يابختالنصريسر نبوريو لاسيار



 قيراندود بود ،هوزراع ارتفاعوهو



 هفتگانیىجهان قديميشمار ميرفت، وثروت آنشهر زبا نزدمردم آنرووز كار بـود .




 كارهاى كثور ‘ دردستسيسراوبلشصر (بالتازار) بود ـ


 هزارسال بهتسلطسامى هابر آسيا خــاتمهوادو بجایايشان يكهتاز آنميدانانايرانيبا كه ازنثادآريالمى بودند، كشتند.
اودارتو يادولت آرارات








 ترتيبتاريخى ازاينقراراست :









## ipq

ازآنكهبادولت ليديهازدرجنك؛


 واناست. وناميدهشبنايشانبخالداو كلدانى
 قوماورارتو رسمالخط وطرزنوشنن كتيبهماى خودورااز آشورىهاتقاتليدكردند.
 بوجود آوردند، كهبنامخطميخى اوراردتوخوانده ميشود. نقاطى كـآثار آثار مردممزبور




 يافتند كار الان ترشبربالاخره Guyard كويارد در ••1



 رجوعبه كتاب تاريخمردم اورارتويا كشف يكسنگتنبشته بخطاورارارتودر آذربايجان تألّلفنگار نده شود .




1\&•
جغاتو وتاررحاكو رود كدارميزيستند .و آنمناطق شاملمهبـاد وشاهيندر (مائين





وبقول هرتسلفد اينشهريا يتخت منانىىها بودهاست . از ككسا نيكهازطايفهىمنائىدر كتيبهما نامايشان Tمدهاستكامكيين سوبار ين ميباشبواز

 كردهيارثدهاست .محل حسن لو كه درجنوبغر بیى دريا جهى ارورميه واقعاست' در





ضميمهىدولت ماد كرديد هيتىها ياهيتها _آ نانازمردمانشما







دولتهاى كوجكى تشكيل كرديد •

احوال جنينبود ‘تاينكه دولت كبليكبه، وبعدليديه درقرننه قبلازمملاد


















 جكسلِاكى，بود．


 رنوف بود ند ．

IEY
سو باديهاوهوريهاسررشمال غر بى بابلقديم قومى



 قرنهشنمق.م. بدبنالنهرين حمله كرده وبر آنجا دستيافيافتند.


 ميشناختند آنان>رحلود ششقرنغراثــر حمالاتمتمادى بربابل حكومت كردند


 نياميختند. خدایبزر كآنان كـانو بود.ودوخداى ديگربنام شوريـاشومارو كــاش مورديرستش آنانبود. كاسى هامردمى جنگـجّوبودند
 سلاحهایجنكى ييدانشده،اشياءيافتهشده ازكالسىهاى عبارتازخخنجر وتيروييكانو
 بتاست كممعولابشكل كبلچامش ميباثد،ازاينجهت امالى الر لرستان درصنعت برنز كاركعر رديف اولمللايشازتاريخقرار كرفتهاند .





ميتانىميباشل.درايناسنارمعلومميشود كمميتانىمابخد|يانهندى:اينغراوارو ناناساتِا وميتر' قسم يادكردهو آنهاراحامى عهنامهىى 'كه بينايشانوهيتبا بستهشدهبود،قرار دادند.ازاينجادادواردمايرهاستنباط كرده كهنجِاوِاروُساىمينانىها آريايى.بودها ند، وظهور آرياهادر تاريخازهمين زماناست(بينقرنحجاردهو بيستزت.م.) • بعلهادرسال



 مياوازشبهجزير هىعر بستانبسور يهوعراتهواجرت كرد ند. ساميبانامآرامرا بكشور لبنانوسوريه وعراتاطلات ميكردند، ودرتوراة از كشور آرام،سرزمينهاكواتعدر شهالششقى فلسطينتا بينالنهرين و آشور نامبردهشده است،وازغرب بدرياعووبواز شُهالبكوههاى توروسدر آسبایصغير مححود ميشده است .از كتيبهاى بابلى كه
 ازقبايل آرامى نز ادبودند؛ودرنواحىدمشت ومناطتجنوب فراتو نزديك خليجفارس مسكنداشتند. بنابرامن مر كزمسكن اقوام آرامىبلو قسمت ميشود:دستهیىازا يشان
 درییرامونبا بل وآشور مهاجرت كردهاند شاهان بابل و آشور كو ششهاى بسیارى دربيرون رانن قايل آرامى ازشهرهاي. آبادان آنزمان كردند ولىبعلتـ مهاجرت مداوم آنقايل بمناطتمز بور بآنكارتو فيت نافتند . هجومقو مهيتهادر حوالىقرنج اتى.م. بآسِيایغيروسوريه وعر اقوقتلوغارت آناندر آننواحى ،مهاجرت آراميهارا بعراقوسوريه آسانكرد، زيرا إادشاهان آنعصرحون خودرادربرابـر خطرى بـزر كترديدند ،ازجلو كيرى آراميبا بــآن مهاللكمنصرف كرديده ، باتمامقواباقو متازه نفس هيتى كهازطرف شـهال كتورايشان :اتهديدميكردند ، بنبرد,رداختتد. آراميها نيزمو قعرامغتنمشهرده ،ازفرات كذشته،

بافراغبالدر بالادآبادان عراقعسور يه مسكن كزيدند بودرحوالى . . . ات.م. كـ



 آراميانبعلت نزاعدايمى' بينزعماى مستقلى قارر نشدند 'ويبوسنه باخود وديكراقوام مجاوردرمنازعه ميزستند؛ چنا بنىاسرائبلاز بدترين دشمنان آراميها بشمارميرفتند 'در توراةجـنـكاى آلى آنـوقــور
 سختى.
 آشورتمامشد . درقرونبعدوولتهاى كو جك آرامى نيزدر تاريخيِيداشدند ، كازازجملهرولت

 عربىو آرامىنبطى استكه دولتى درشبهجزيرْى طورسيناتشكبل دادند.ويايتخت
 سوريه|متدادداشت غودمشقواطرافششر فراترادرادرقلمر وحكوه



 بلكه زيادترشُد.وديرى نگذشت كه فرهنككوزبانايشان در آسباىقدامى (يمشين) شايع كشتوزبان بينالمللى مللخاورنزديك كرديد.






 آسياى ميانهاز آنرسمالخطممأخوذ است .

## وروداير انيانبفلاتاير ان

بقول كيرشمن، ايرانياندر هزارهىاولتق.م. بداخاخلدىفلات ايرانمهاجرت




 بازممانروجارمهيىا كدرر نخستين مباجمهى


 آنانبود، كههنديان آيندهباثند وقبلابآننواحى مهاجرت كردهوهبودند ،ازاينجهت Tا نانراهبلخرابطرنسغرب ييش كرفتند .


 جايگزيناقوام مستطيلالرأن شدند.



\ミV
Ossetes امروزى درقفقاز واسطهى بين السالاوها وايرانيان بودهاند . بعويانى كـ
 كورهاىايرا نيانبثقليدخا نهاى اقوامشمالى ارويا نرديك Nordique ستعى داشت ثيروانىثكل، داراكعوشيب. صوارانايرانى باخانواده واحشام خودواردميشدند. بعضىازآنان واردخدمت امرایىبومىمحلىميگكرديدند ،وبعد كم كمبامارترسيدند. درناحيهى سيالك كثان يكىازاين اميران آريايى مقر باثكوهى برسرتبهيمصنوعى بناكردو كرد آنراديواربكشيد وبر جهايىـاخت درايــن قلمهدِيكر قبرهادر كــغ اطاقهاحفر نميشدبلكه خندصدمتردورازشهر كورستان قرارداشت .مردهما درخالك
 نيزبآ آنابخاكمىسبر دند.دربيناين اشياءتصوير كردو نهى واسـبوسوار برروى آنظروفجالبتو جهاست . قبورما ندارویا بخانهمالىشيروانىدار مباهت داشت،ماندقبر كورث در بازار كاد.

 نهبوميانكه مسنطبل|لرأس بودند .اينطرزبنا كردن زمينىمسطع كهروىى آنبايد قصرواقامتكاه نجاساختهشود ،مستلزم گروهى كار كروبناو آجر چینوسنگك كش
 تهاباامراكمحلىونيزبايكديگر ميجنگيدند ، بلكمهمواره بادول بزر كی غربیحون آسوريها آدرمحاربهبودند.|ميرباملتزمانر كابخود زند گَى حكومتمبنمود ،ودر آمدثرا ازاملا كش تأمينمبكرد، واغلبغنايمى كهازجنارئها بدستميآورد ،جبران كـردر آمداوراميكرد .
 تقسيميشد .روستايياناين عصراز آزادى درايرانبيشتر استفادمميكردند، تادربين النهرينويامصر ؛جنا نكهرراينعصرخر دومالك بينروستايِانايران اريان وجودداشنهاست. $\rightarrow$

1\&A
برایاستفادهى بيشترى|مير ،حامى بازر كانان ميشد ،وبازر كانان كيغالا

 ميادمبشناختند ،ومصر ياندرقرن عاتى.م. ازآناطلا عيافتند .ولىاستعمال آهـن



 ايران‘اسبایفراوانىداشت كهبرایسبآآسور بسيارمميدبودازاينجهت بود كآآسور

 كور كوهنتانى نمينوانستاز آنيااستفارو كند .
 آننواحى،فهميدند كبايدبراى برترىجنگى سواره نظامى ايجاركنتد .

مــادهــا





ماررابسدقسمت كردهاند :
. اولـ مادكوجك،ثامكل آذر بايجان






 توصيف بسيار كردهاند •هرودوتمينويسد كمارهاخاخودرا آريا ميناميدند

 نبردهاست . . . آنراكردسنان گويند ،در آمد.اينناحيه مدتيادرتحت نفوذبا بليهابوده وامير آندر
10.

آنهنغامدمردوكمودامميك،Marduk Mudammik نامداشت. ویازيـششلشكر آثوربكريخت،وبكوهستانيناهبرد. شلمهنصر شخصىرااز كاسىهابنام يانزو در آنجا





 (ظاهراسميراميس)بود، بمادلشكر كشيد ،ونواحىغربى فلاتايرانرا بكرا بكت .
 ازايشان يارشدرزى كيرتو Zikirtu يا بقوليو نانيهاسا كار تى است كهثايد درحوالى تبريزفعلىمسكنداشنهاند

 دامنهىبيكنى Bikini ياكوهلاجورد( كوهدماوندكنو نى) براند. وآشوريان آنكور رايايانجهانميدا نستند، وبواسطهىاين فنحبزر كك كهبآخردنيا رسيدهبودند، ازيا آن


 استدر كياناتفاق افتادهباشد، جها آنجادر بالاى تّبانقاياى قصر آشورىموجو جوداست.


ساخت،وبجاى آنانآراميانرا درفلاتايران جایداد
 رسيد.حتى نواحىدوردست آنازهجوم آشورمحفوظ نماند •آشورياناسير بسياراز

101
آن كیّور كرفتّن وظاهرآٓشوريها بعلى|اسرااهميت بسعارميدادند . زير ا ايشانرا بساختن كخها وابنيهى كود ميگحاشنند .
 علهيىاز بنىاسر ائيلراكهاسير كردهبودند، بهشهر كلح( كالاه)وخابور( بر نهر جوزان)



نامداشتباسارتبرد، واورابه حماقشام تبعیلــرد . بعضى|زمحققان ايــنشخصراديااكو كن نخستين شاممادبودو بيو نانـى آنــرا ديوكس Diokesميگُفتن'تطبيت كردند. آٓسوريها در كتيبههاى خود ولايات دياا كورا درماد، بيتديااكو (يعنى خانه


 وبنابتواريخ يو نانى كيمروى نامداشته، 'وآريايى نراد ،وظاهرأ ازاقوام مكايى بودند، ازـواحلدرياى آزف،ازراه قفقازبحوالىفالتايران، هجوم آوردند!و حونقومى جنگُجوويغها كربودند ،دردنیایآنروزوحشت غريبىايجاد كـردند.شاه واننو آرارات ار كيشتح بــاز حماتزمِادعدر برابرهجوم كيمريبا دنـاع كـرد،وسِس كروهىاز آنان بآسيایصغير فته ،ودسمنيى بسوىجنوب آمدنلودرماننـا بــرقرار
 جومرميدا نستنــد .

 ارتباطىباشد،و آناناماخودر ااز آن ناحيه كيمريها'با تر; Trers 'قو مىازاقوامَآسيانى متعدشدهدرساحل جنو بیدرياى سياه مستقرشدنه .
lor
كيهريها بسلطنتفريرىهاندر آسباحصغبرخاتمهدارند آثور بانىميال كيمرىـ
 آمدعاست .اينقومبآشور فشارسختآوردند .

 كرد.ديرىنگنشت كهآريامامتحلشاه، وكشاتريت Kshâtrit مادى امبا كرومى



 كشاتريت راشكستداد(شَY ق.م.) .





بيستوندربارهى شورشماد كويد :




泛 درزمانبروساينصفحات موـو مبمادبودهاستاست


وكتزياس اختالفمهمى است. كتزياسشاهانآنملسله ومدتيادشاهى آنانراحنین بيانميكند :

$$
\begin{aligned}
& \text { آرتيكاس •0 مال؛آربيان צץشال؛ آرتهيس •ع مال؛ }
\end{aligned}
$$

 جمعوهrال.
هرودوت عدهىشاهانمادرا چهارتندا نسته :
 آستياكس دبا، جهع •10 سال.




 هرودوت يپروى كــرد .









همدان_ نام|ينثهر در كتيبهماى آسورىTمدانه Amadâna هخامنشىیلعمتانا Hagrnatana، ودرتاريخ هرودوت ومآخذ يو نانىآمباكان واكبالان
 مناسبتراداشته، زيرامشرفـبررامىیبود كهبا بلوآشورميرفتهاست .معنىشررهمدان

 قوممادراTماداى ذكر كردهاند.واينتصريح دلالتدارد، كهنامآن قومرادر آما آنزمان




 كهمارمهانماد است.ويكتورلانگلوا Victor langloi كه نو شتهمالىمور رخانارمارمنى
 مادرابارمنىويشتا بازونك Vishtabasunac يعنىازدرهازاد كانميفقتننوبزبانيهلوى بهمهدانه| ممدانه ميگّنتند. بقول هرودوت ديااكوهمدانرا كه ساللايس ازوى آبادبود



 تشريغاتدربار آشوررا اقتباس كرد، وبراییخود ايشاندا الختياركرد .





 جنك كشثـــثــد

















 رامستنووده همهىايشانرابكشتولولشكرآ آنانراازايران بران آند .

107



كلمدىسقز ازاسمبـخامشتق است .
تسغير نيـنوا_بطوريكه دريش كفتم جـونهو خشتره ازنـكــاها آسودهشد، بانبووولاسسار حاكمبابل متحسشد. هوخشتره باتسخبرهرهار (خرخار) كهمحلى



















 Mermenád





چونقوم كيمرى هموارهبخاك ليديهتجاوزمبيكردند. درسال



 باسكاهابجنك پپرداخت. وجون يو نانيان










 شكست يافتّوليديمضمبهىثاهنتشاهى هخامنشى كرديد.






 اختراعليديهااست .

جنـكليديلوماد



 هوخشتر•Tآنرااز آلياتخواست،وىازيسفرستادنايشانسرباززد؛ وبالتيجهجنك درممانxودولترز كرفت
ششـيالبدون هيجنتيجى قطعىزدوخورد جريانداشت؛ تااينكـورسالـوتم ه^هق.م. كسوف كلى

 بداورىبرخاستندووقرارشد رودهاليس(قزلايرماق) سرحدطرفين كردد.

 هوخشترمدر كنشت (६^^ه.م.م).).




17.

مدبديو ارمادىموسو مبود. نظير اينسلر اهميادشاهبا بلبختالنصر ازطرفجنوب كميله بود.معلوهميشود كهباوجودخويشاونىى آندودولتاباز ازهمبيمداشنَن .

 هوخشتره' بجاىیلر بتختنشست.اوبراى آنییر 'فرزندىخلف.نبود.وروز كارخويش رابْخوث كنرانى وبلهوسىميگنرا نِد.دربارخودرا بتقليدازدربار آشوزباتجمل كرد برد. بادثامىطولانىاو تااواخربدون جنكُوجدالودر عيش وعشرت كـنشت .ومردماز

 دولتارس شد .
كويند كايختوويكوميخخواست حرانرا ، كهمعمدسنSin ربالنو عمسـامر
 . برضه|ومتحاشد .

نتيجهى ايننانقر اض



















ITY
نتل كردهاند،وشهادت نويسند كاننزديك بعصرايشانثابت ميكردد كه زبانهادیاز
 فعلى آذرى، حون: تاتى وهرزندى وخلخالى ازبقاياى زبان مادىباشد كهمنوزدر
 ابنيهو Tلاريكهبادها نسبتميلهند
ar-اـشيرى كه|زسنكساخنهاند ودر كنارشهر مهداناست. اينشير كهتـا ميلادىايستادهبوده اكنونشكسنهوافتادهاست، نولد كهآ نرا ازماديهادا نسته ،و بعضى آنرااززمانهخامنشیهيااشكانيانشمردها ند .
ץ- Y بزر ك كندهشدهوموسومبدكانداوود است.دراينجاصورتمردكدا بر جستاودرسنک كندهاند، كهلباسمادى برتنوبرسمى!إمتدارد (بسرسمدستهیى ازتر كهماكعرخت


ايـستادهاست .
r- r-دخمهايست درصحنهى كرما نشاهانما نند رخمهىمن كور، ومورتفروهر
در بالاى آنحجارىشدهاست .
ع-درديران لرستاندخمهييست نزديلكسريل‘ موـومباتاقفرهاد ‘كهناتهام
ماندهاست .
©ــدردهنواسحاقوند، نزديك كرما نشاهان، دردخمهى كوحیكى حجارىبـر
جسنهيست كه يِكرشخصىرا درحاليرستش نشانميدهد . راجعباين آثاربايد كفت كههمهيمعققاندرا نتساب آ نها بمارهاتو افقيندار ند.
 تختجمشيدبىشباهتنيست.
قصركدرهمدانبوده كهيولى بيوسPolibius آنر احنينتوصيفـميكند:سنو نهاى آنازحوبسرووسـر ساختهثده،وروى آنرابالوحدهاىسمينوزرينزو شا آندهبو د ند؛و

تختهمایيوشث عماراتهم ازن
آثارماديهابوده ؛ولىازميانر فتهاست .



مهتر يندا نشمندانى كهدر بار مىمارمهاتتعاتى كرديه ،ودرد


كه آخرينتحقيقات دربارءآنقومامت .

هارسيها




. همانپارسيبابودند
دراهحق.م. در كتيبهى آشورى ‘بازذ كرىازاين مـو بممبانآمده،مينويسد:

 بعدهابمناسبتناماينمردمهوسو مبارس كرديد، برقرارشدند. طبق كتببهماى آثورى

 هرودوتپارسيبارا بششطايفهى شهركوده نشين تقسبيمبكند :




 بختياریدرمشرق شو شتر، ناحيهى واقعدردوسوى كاروننزديك انحناى بزر كاين






 سسسدرزماناشغالمادتوسط سكامامستقلشد.وىقلمروخودرابيندويسرث آريارامنه




 دراينزمـانآسوربانيبال درجنككباعيلام ‘ازخيدالوالو (كوياشوشتر) كنشته،
 بآسوربانيبال، يسر بزر كیخود آروك كور Arukkuرال جون كرو كانيهآشورفرستادر




 تاجِاندازه ازتمدن آ آن متأثر شـدهاند .
 ساختهانىموجوداست ونيزمحلقبرداودختـر نزديكفهليان درفـارس‘ميبـبايستىاز

17
"امرایهخامنشىباشد ومقابرداريوث وغيرماز آنتقليد كرديده باشد. ازارشامهسر آريارامنننيز لوحزرينىبخطميخى درهمدانيافتشدهاست . حاندانهنامنثمــرودووتاينخاندانراازطايفهى ياريساكاديها (بإسار كاديبا)


 عيلامىهااسنفارهكرده،انزان ياا نشان را كهقسمتى ازعيلامبود 'ضميمهى قلمروخود
 وعيلامهارثاهیميكردند.وشاخهىييكر فرعى كهازطر فشاخهى اولحكومت پارس راميراندند. اسنادبابلىمماين موضوعرادراتأييلميكند . داريوثّبزر ككرر كتيبهىبيستون كويد: دهثت تنييشاز منشاهبود ندمن نهين ازدورمانهخامنشىهسته. شاخهىاصلى وانزانى ،یساز حائيشيششدوم اعبارتاز كوروشدوم،و كبو جيهكدوم' و كوروثسوع(بزر ك)، و كمبو جيهى
 كهثاخهىفرعىراتشكيلميدهنوشاه نبودها ند وهخامنشراهم كدنه كوروثنبزر كـ



كبابابانفوق مطابقترارددرزير نقلميگردد :
هخامنث

r-r كـ
rــ كورونُاول

६- حا چايشييشدوم

IV

| *اخهى\| | *اخهىغرع |
| :---: | :---: |
| ه_ كوروثدوم | 1-1/ريارامنه |
| \_كمبوجيهعوم | rrer آرشام |
| Y- | ب-r-ويشتاسד |
| ^-1 كـبو جيهىوم | ع-داريوث\|ول |















 راباور كرد .



171
ايخنوويكو كوروث راطلبيد'وسسازتحقيق،دريافت كهنوهىاوست .ظاهرأ أز ازنـــد






روايت كردهبافسانه شبيهترازتاريخاست .
 كهبرشاممادخروج كند. نبو نيديادثاهبابل اينواقعهراجنينمينويسد :دثاهمادالشكر خودراكردآورد وبتصدكوروث پادثاهانشان (يا انزان) بيرون رفت . لبكنلشكر



آوردهبودبانزانبرد.





 در كرفت'وايختوويكوثكستيافته ، كوروثثاهنشاه ايرانشد .

 نيرويى كرد آودد وبريارثاه ماد قيام كرد.ايخ توويكو لشكَىیى بسردارى هارياكى

179






 كسىرابرستشگاه








 حكومت نخواهمدكرد .






IV.

 ميكرد، كا كوروثّدرفصل زمستان قادر بحمله بسارد نيست. اماثاه بابلبعهد خرد خود


كرورزىیمنو بتاوخواهدرسيد .
كوروثخون|زيشتسرخودمطمئنشد، بسرعتبطرفسارديرديشرفت. كرزوس






(
بقولهرودوت يسازتسخيرسارد، كرزوسو جهارتن از از نجباىليديه بـفـرمان








 استغاندى كرزوسبه آيلونبود.

IVI
درصحتاين داستان محققانترديسكردها ندكه: اولاسوزاندن كسى برخالف شعتقدات پارسيانبود. زيـرآتشرا مقدسميان نستف. ثانياكوروث نسبتبِادشاهـان مغلوببههربانىرفتار ميكرد.دليلايندعوىحسنر فتاراوباديZر پادشاهانبود.ثالثا
 آسور كشخودزادر آتشسوزا نيدبر آنشدكه خويشرادر آتش افكنـوپارسبانبهوقع

رسيدهاورابرهانيدند .
كوروثّساز آن كرزوهعراموردعنايت خودقراردادو تايايانعمر دردربار پارشاهانايرانى باحترامعيزيست .ومشاورمخصوص شاهنماهانايرانبود. كتزياس كويد كه: كو روش كرزوسرا بشهربارن Barene (بعضىاينشهرراباور نهيعنىصفحات البرزتطبيت كردهاند) فرستادتادر آنجا بآسايشزندكيوحكومت كند.

 كوروششاهیارسباقشونخودرر نزديـى شهراربلازدجله كنشت، ودرماهاياربسوى


كذاشته. قول كثتن كرزوسدرايذجا بخلافـعورخانيو نانى! كوروشويو نا نيانآسباىصغير- يسازسقوط ليديــه حلودايــران بهستعمرات يو نانيانرسيد. يو نانيانعقيدهداشتند كاليجارمستعرات يو نانىدر آسياى صغيردر اثرهجوم واستيلاع دريانهاياقوم دروسازطرفـشُمال بشبهجزير•ى يو نانبودا كــه بالنتيجهعدهيىاز آن كشور مهاجرت كرده بآسياى صغير آمدند . هباجران ازســــ قـو ببودْانــد :

 زيادىنداشتن، وليليهاتنا اكتفاميكرد ند نسبتبا يشان نغوذو بـرترىیاشتهبـاشن.

IVY
بهمينمناسبتوقتيكه كرزوسيِّارثاهليديهبود، يو نا نبانباو محبتداشتند، وازستوط


وديگرطوايفآسياكصغير رامطيعخود كرد .




 تورىبرداشنهبرياافكند، وماميانبسيارى بدام افتادند. وهنغامبيكه مامىیهادر تور


ميزد مرقصيده باشبد ه . هرودوتاينمثل راحنينتعبير ميكندكه: كوروثخخواست بآنان بغهاندك فرصترا ازدستوادهاند جهآنگاهكه ييشاز تسخيرسارد بآ نانتكليف اتحاد كرده بود، نِّيرفتّند
ازمستعمراتيو نانى كوروثٔفقطبااهالىميلتقراردادكرزوسراتجديدكرديرد.
 تقاضاى كماك كردند.اسبارتبانبجاىفرستادن ككاك،سفيرى

 ملنزم





خودشانصحبت نهاينده.
هساز كوروث جزاير يو نانىازقبيل لسبوس Lesbos وخيوسChiosوغيرهرا
تحتتسلطدر آوردיويساز آنممالكآسيایصغير جون:فريگيهو كيليكيهر امطبع كرد. فقط كشور كوهستانى ليكيهمقاومتنمود.تسخير آنراهمبسردارىايرانيانىمحول انرد وخودبايران مراجعت نمودبطورى كدرر \&oعق.م.همه آسيایصغير ردزيسرسلطهى
. إرسيهابـود
بقولهرودوت: كوروثمردىازمردمليديمرا بنامپاكتياسPaktyasبـاميرى
 چونسر كوروثرا دورديد،دعوىاستقلال كرد. وچون كنج كرزوسرا كوروثّباو سْردهبـود، وىمردمسواحلرا بـاپولهمراهكرد، ولشكرىترتيبداد وبساردرفته. حاكمايرانى, اكهتابالنامداشتدر هxاصره كرفت. حوناينخبر بكوروثرسيد، به كرزوس كههمراه او بود كفتآيابهن, نيست كليديهارا برده كنمءتاحالمنبآآنان

 كفت:رسولى بسارد بفرستوبنرماى كفليديها|سلحهبر ندار ند' ودرزيررداء قبامى ببوشند، كفشهاى بلندبِاى كنتد ،واطفالخودرا بنواختنموسيقى واشتغال بدتجارت عادتدهن. بزودى خواهىديدمردانلبدىز نانى خواهندبو كـيخيالتوازشئرش آ نان آسوده خواهدشدי كورشراى اورابسسنديد. بارى كوروث لشكرى فرستاد ،و نظمْ


 يو انىیفرماندارى جدا گانه بر كزيد،تاباهممتحدنشو ند. حونيو نـانيان شهرفوسـه آزادیخودراازدستدادند. بسوىجنوبفرا نسیىامروزییفنّه،شهرعدر آ نجا

بنا كردندكه بعدها موسوم به مارسى كرديد . ديودورسيسبلى كويد كه : كوروث

 من كردنواينمثلرآ آورد : ( روزیاريدرى خواستم كه دخترشرا دامادىخود نميدانسترخترشرا بنوانگُرترازمن وعدهداد .ولكيساز


 ميخواميلدوسنى اورابدست آوريد. اكرمبخواهيدر تحتحمايتپاريارسىماباشيدبايد
-ماندبند كانمطيعشويد جنتهاىكوروشدرمشرقايراند يساز تسخير آسياىصغير كوروثى، بنواحى


 طرفعشرقوجنوب تارودسندتاخت؛ وايالاتيارت (خر المان)' ورزر نكّك(ديستـانـان) '




 ممـايگى



 انبياىخود، منتظرستوط آنشهريودند. رابعاً نبونيديا كسى نبود كه بتواند، درجنينموقعخطيرى آن كشوردراالزخطر نجاتردهد، وكارها بيشتردردستيسرش بلشصربود



 دراراضىوسبعى كه دزداخلشهر بابلبود ، كشت وزرع عميكردند، وبقلر كايتا آذورة داشتند. ولىبااينالسقور آنشهر بسرعتانجامكركرفت .


 شهر ميگنشت؛ بر كرداند؛ واز مجرایآن بشهرداخل شد، وشهربابل بتصرف او در آمد(مזهق.م.) .
 ربالنوعبابلمهارا ازخود ر نجانيد. آنانباكوردريدرد ديالدودجلهنسبة" كم آببود، آنغورودرابر كردانيورد بختاللصر بودיداخلشد 'بعد بسمت شمالحر كت كرده ارتباط قثون بـابل

راباشهر بريد .
يس ازآن كنو بروه Guobrova ( كوبرياس) سردار كورش . بونزدوخوردازطرفجوب داخل بابلشد. ويادثاه بابلتسليمُد وبلشصر كتسلسليم
iv
نشدهبودبتتلرسبد ـ كوروثباحر






است'دراينجا يادمبكين :

















ivv
دراينجا زندكى ميكردند بجاهاى مز بوربر كردا ندند، تا درهمان جاعلى|الابلمقيم


 بنونبو طولعمرمرا بخخواهند، ونظرعنايت بمن دار ند وبمردوكآ آقاى منبكويند: كوروثّثاهك تراتعظلم هبكند، ويسراو كمبوجيه...... . . بارىنبو نيدشاهبابلمحبوسشد. و كوروثدر كمال آزادمنشى.



كوروثدر آمدند. وبرایهر كداموى كا كا كمجدا كانه معين كرد • كورشو يهود از كارهاى كورش نجاتقو ميهودازبا بلبود.اينقوماززماننبو كد




بغارت آوردهبودند بامر كورشاز بابلبارض موعودباز كشتند •
 ناماوبنجلبل وتعظيمدر توراةيادشده وباولقب مسيح ومردخدادادادهودر. اينك بعضى از نوشنهماى توراة راجعبكو رشرا دراينجانقلميكنيم : هخداو ندبمسيحخويشيعنى كوروثمعبیويد:مندستراستاوراورا كرفتمتا بحضضور وىامتعارا مغلربسازم كمرهاییادشاهانرا بغشايمتادرها رابرروى وىباز كنم.





بنامت خواندووملتب ساختمهممبيوه ونيستغيراز من خدامى. من كمر تـوردابستم هنُاميكمرا نشناختى تازمشرقآفتابومغربTآنبدا ند كغغيرازمناحدىنيست، ( كتاباشعيا بابحهلوينج)






 (كتابعزراباباول) .

 بهمنججت خدایاسرائيلراكورورون







رفعاختلافثود .
بنابروايتتوراةششبـصر در آنگاه حاكمفلسطينبود.واوروا كهنسبتشبيبداورود
 ايرانى،درماوراء النهراددنبود .
iva
كودوشدرشالشرقفأيرانـسيسازتسخيرشاماتوفلسطين كوروث بايرانباز كشت
 كوروثّبآ نانجنك كرد'




. Tomyris









هشهوراـت !

 وازمغرببه هلسيو نت (داردا نل) وبحرالجزاير وازجنوبي















## كوروشيانوالقرنين













 جوبشاخزن ان ديدووميج حبوانيدر برابرث





int










 مرك كوروثديرداختهباثند

 بتيرستوبدكارى بودماستقابلمقايسهنيست .

## كمبوجيه









بر خىازولايات شر قىايران. مانند:خوارزم وبانختر ويارت وروريانرمانراداشت .






 ثاهايراناز خشكى حملهكرد .




1 1 を
اعراببلوكدا وادار كرد كباهزاراشنرمشكهاىیآببراكسباه كمبو جيهحملنهايند.

 كهيسامنيك Psamtik سو منامواشت فرعونمصرشد. كمبو جيباز كويرى كـهمـابين فلسطينومصراست كنشتو بمصردر آمد ودرجايى موسو مبهيلوزيوم Pelusium كـ،
 ثـكستخوردند سِامتيك بجاى آنكه معابر ترعهماى نيلراحفظ كند، خودراباخته









 آرامىازيهوديهاى مقبي آن كه طرفداران جدىايراير انيانبودند، بندستآمده كهمربوط


 اطاعتيش آورد. وثاهآن آر كزيلاسArkesilas سوم . . ممين كه . . . . 0 درهم



 ازاينروامتناع كردندكه سفاينخودردابرائىاينلثكر كشى





 خوارباردرعسرت اقتارند.وبالاخره هس ازدادن تلفاتزياد نا كزير بمراجمت بمصر
 درسـفر حبشعدلايلى دردستاستك ميرسانديــار ميانبــه ناباتاNapala (سودان







 راكثدراجرایفرمان تعلل كردهبودندبكشت .




147
نمينوانستاين مطلبراا براز كند. بالاخرمدرحال تأثردراكباتانا، كهنام شهركدر


كمبوجبهيش ازاينواقعه، رازخودرا بداريوث كدر لشكر كشىمصرباوسفر
مبكي: ونيزهدار اوبود درميان كذاشنّبود .



 دلمردمازاوبر كثت. اخباردروغدر پارسوماد وديگر كشور رها منتشرشد.يسازاز آن
 برديايسر كورشبرادر كبو جيهمستمتمامهردمبر كمبو جيهشوريدند.













VAY
كرديد، كاينشخص برديانيست وسابقأكوشُراهمبريدهاند،نساز آن باداريوث همسو كندشدهو بكاخ اودر آمدند!وداريوث خودردابايكى ازهمراهانبا ننرونزسانيده مغ راكشت.
كنزياسمورخ يو نانى ناماين مغرا السبتهداته (اسفنديار) نوشتهاست كهبمعنى
 است،و كئوماتا بايدلقباوباشد

 متعصبى بوده؛ وحوندر كبـن زرتشار


 اسستو كويدرراين روزمغهاازخانهى خودبيرون نميآينه .

كفتكوبرسرنوعحكومت






 وتهترابيشازهر كسى باوردارد.رضاىخاطر اورابجاى آوردنمشنكلنرازاسترضاى




 بمردبوا كذاريم. يعنى(حكومت دمو كراسى) .
 (حlig, حrc!: ie

 توقعميتوانxاهت ازكسى كهجزكيادنكرفنه.حكومتمردمبر مردזرابايدكسانى

119
 وحكو مترابآنان ميسهاريم. دراينعدهم

اشهناصالبته بهنرينتصميمهاست .
 بغبو خثراجععبحكومتمردمبرمر دم صحيحاست، ولىدرباب عدیىقليلناصحيح، هیزی بهتر ازحكومت بهترين شخص نيست. حوناينشخصصدارای بهترين نيات امت، بهبهترينوجه امورهردمرا ادارهخوامدكرد. دراينصورت كارهائيكهمـــر بوط بلشمن خارجى است بهتر پنهانخواهد ماند ـ بعكسدرحكومتعدهمیى قليل حــون

 هيجان هاى داخلى روىمىدهد. وازهيجانهاى داخلى خو نريزى وبالاخره منجر
 بهنرين طرز حكومت امت. ثانياً درحكو مت مردم برمردم‘ از" وجود مردم فاسد . نميتوان احتراز كرد. وهر كزمردمفاسد، برایمنافع دولتبا همدر جنكّ نشو ند، بلكهباهم بساز ند وبرضددولت دستبدست هم دهند.ايناوضاع دوام مييا بد، تايكى از آنانندر رأى مردمقرار كرفته بايناحوال خاتمه دهد. خنِن شخخصمورد اعبجاب وتحسينمردم واقع كشنه، بزودىمالكالرقاب وديكناتورميشود. يسباز ثابتشش كه حكوهت يكنفر بهترين طرزحكو مت هاست، حون آزادى ماازيكنف استواز نظر تغير سنتى كه درميان ماريشهدوا نيده'جز اين فايده براى ماندارد، لذا بايد حكومت مطلقهرا حفظ كنيه.
هو تانه حونديد علوب شده، روى بــوستان كرده كفتمن بــاشها رقابت نخواهم كرد؛نه بسلطنت مايلمنه بـهتابعيت. مـن از حكومت كنار ميروم ، كهخود
 ومقرر كردند، هر كدام ازاين شش نفرهر زمانى كه بخواهند مينواند ، بىاجاز بسرایشاه در آيند،مـكروقتيكه شاهباحرمخويشاست ديـكاينكه شاهبا يد زنخودرا
19.

ازخانوادهى يكىاز اينششنر بر كزيند. نام رؤساى اينشش خانوادمى اشرافى إارسىاز ايسقراربود :
r- r-هوتانهسرثوخر
غــوكعر نهيسربغابيننه
ז-آردومنيّسيسروموكي

ا-سويندفرنايسرويسيار
ץ_
0_بغ:بوخشيسردادوهيه


 همينكه ايشان بدان محل رسيدند اسب داريوش بياد مارياديا ماريان روز قبل ثيبه كشيد. ويارثاهى بداريوثرسيدن
اين كنته هرودوت بافسانه ثببياست.زيرا داريوث ازشاخاخىىفرعى هخامنشى

 ثيهى اسبىملو كيرد؛ زيرايس از كمبوجيه حقآثاهى رابارث ميبرد .

## داريوشبزرك

 بمصرى آنتريوث ياتاريوث ، در تورات داريونى است . ودر متون يونانى دادوسى Dareios
داريوثّسر ويشناسبـبود. وبتول هرووروت درزمان كوروث ويسازازاويعرئى



 خزانهى دولت تهى' وارتش ازم
 سرايتكرد. ويساز آن ماد ويارتتو كر كان وارمنستان وغيره شوريدند ريان






 امورمزدا ازدجلد كنشن نىدينتو بلداثكست دادروازآنبا با با بل رفتم وان شهردا

يس از محاصره بگرنتم ونىدينتوبل را اسير كردهودر بابل كشت. زمانى كمنید
بابل بودم اين ايالاتاز من بر كشتند:
 دريا:ّس مردى بور مرتبه نام برمن ياغى شد ، و بمردم خوزستانتان كفت: من


 بسردارى وكدر نهى ايارسى بماد فرسنادم. واوقشون مادراشكست :اد. قشونمندرمار منظظر آملن منبآنجا شدند. دادارشيش نامارمنىرافرسنادم؛ تا ثورش ارمنستان را
 آن وئوميساVaumissa نام پارسى را فرستادم بارمنسنان واوثوروشبان را ثكست راد. بازشورث شد وئوميسه ماندتامن واردمارشوم. يساز آن مآن من ازبا
 كريخت. اورادسنگير كرده نزدمن آوردند. كوث وبينى وزبان او راو رابريده وجشم

 اورادر آر بل بدار كشيدم. پارت وكر كانبرمن شوريدند، وبطرف فرورتيشرفتند. وشتاسب یبرمن دريارت بالشكرى كه بسوى اوفرستاده بودم شورثيان را شـكست
 فرسنادماوراثكستراد، ومىيزداتث

 آنرخج ازآن من كرديد.


194
 مادىرا بجنكُاوفرستادم|وبا بلراكرفت، وآرخابدستورمن دربا بلبدار Tويخنهشا.
 ونهشاهرا كرفتم اينجا داريوث نامهاى يارثاهان نه طاندرا باتمثال آنها دربيستون

آورده است.
هرودوت كويدكه : درفتح بابلزويِر نامى (بفارسىهرمزد) كد ايرانى بود


 اعتماد بابليهاشد. بعد رئيسدستهىقشو نىشدهوشبانهسبامايرانراببا بلد امداد • جلو تبرى ازشودش درآسياى صغير: هرودوت كــويد : كــوروث اروئى تس Oroités , رايگناهبكثت ودعوىاستقلال كرد وبعارمبنروباتس Sithrobates والى






 داريوث آورد .




والى ايران درمصرلشكىى باوى بتسخير برته فرستاد. پارسبيا يساز Ariandes

 (بنغازى امروز) پيش رفتّن. واين شهردورترين نتطهاى بود ازافريقاك ايرانيان

دردست داثتند.



 تاقربانى انسان وخوردن كوشت بـكمر اقغن كنتد.ثا.علاوه بر. آن امرميكرد كا

 كردندولى برای اينكه بمطالب ديگرحـارثاه جواب رد نـــهند، ــايراحكام اورا قبول كردند. دربارمى قربانى انسانغر كارتازبايد كفت،در آن كشورممعول بود كهمادران
 بطور افقى باز بود كذارده، درزير آنآتش روثنميكـرد
 كردد' واينكارازافتخارات بزر كَ ايراناست.

## 


 كالمرأ دراول بااقوام ديگرهند وايرانى دريكجا ميزيستند . وبععــابنتاط ديكى مهاجرت كردند.








 وصحرانثبنى بسرميبردند، ازاينرومزاحم اقوام


 وارجاسب وغبرهآمده اشاره بقو م سكاما مبياشد.

197






全 Skilh



 بكريزيد. زيرا بلايى ازسوىشمال وشكستى عظبم روى خواماهد داد.....












كرفته تااورال ادامه دادند.
هرودوت كويد: خود سكاما عقيده دار ند كه ازديكرملل جوا اترندا















 ميبرستيدند. خدايان آنان ازاين قرار بود:

 צـ ناهسممانساد (خدإى دريا). ○ـ آرهييباسا (خداى زيبايى)
 خوك ونگامناشتنآن حيوان درمنهب ايشان جايزن نيست.

191
عادات ورسوم سكاهاهـكاها خون اول دشمنى راكه مى كشند مبآثامنـده، وصرهاى مقتولينرابرای پادثاه ميبر ند. زيرا اكر سردشمن را نياور ند سهى از
 ميكتنو كامىازآن يوستالباس ميسازند. ازسردشمن كهخيلىمبنورن باشد، كاسه
 آيداين كاسه راباو نشان دهند . وكويند هريك از كاسها جهبشهى جه كس است وهرقلر از اين كاسها بيشتر باشد، اقتدارثان بيشتر است. آنان بـتانقأل واقوال

 اورامومميگير ند واينجسلرا حر كت داده بقسمتهاى مختلف كشور ميبرند . ودر انتهاى كشور جسداورادرمتبرهى هارثاهانسكايحدفنميكنتد بعديكى از زنانغير
 وبااسبها وطلآلات بادشاه دفن ميكنذ.
 لباسزنان عبارت بوده ازييراهن بلند تاقوزك پِا ونيز كمر بند ورويوثى مانند ردا
 ميساختند، اسباب آلات جنك سكاها را تشكيل ميداد. اسبابخانه عبارت بود از




 مننىازطلا وفلزات ديگروسغال ميفروختند. حمامهاى سكاناماخبلى ابتدائى بود.

## 191

ودرجادرى ازنهد روى سنغبايى كه ازآتش داغثشهبودر، ثامدانه مبياشيدندا ودود

 موارد مجبوربودندكه باجى بآنان بيردازنداندا








 كه برسكائيه استولايافته بودند.

برخى ازاتوام معروف ــها :







 للاسايثان مطلا بود زره اسب را نيزازمس ميساختند . ولى رهندى اسب ازطالا و
Y.•

نعره بود. Tهن اهلا بكار نمبردندواين فلزرامملكت آنان فاقدبودولىمس وطلاى









 براث تنروترين خدأيان قربانى سريعترين حيوانات مناسباستا






ماسارتها بودند، يعنى ييشازايشان در حوالى مشاريالى مشرق ميزيستند.

 ــيهانهى دانستهامتا


 داريوث از كشور ...كاما ناقص بودهاست. نولدك Noldeke راعقيدهبياين اه.تك
 سايكس انگليسى عفيدهى گُروت مردود است . زيـرانه اخالاق داريوثَ اقتضاء،
 يسعبدهى راولينسون رادر نظر كرفنه كوييمتاختوتازهو لناكسكامادرمادو آسباى
 از آنجه كه درخور لياقت واستعدادجنگىايشانبودهاست منتشر كرده باشد، ليكن اكرداريوث نسبتباين طوايف صحر انشين اقدام بلشگك كشى كرده. فقط ازترس آنانبوده كه مبادا موقعيكدعزيمت بيو نان ميكند.خطوط ارتباطبهاو راقطعنـنـايند.
 نه ازاستعداد سKما خبرداشنه' نه بعد مسافت محل آنبا را ازخطوط ارتباطيبى ميدانسته است . و اينكه كفتهاندكه داريوث قصد حمله بيونان داشته وميخواسته استازیشت سرخود مطمئن شود، حون مشكلاست قبول نهاييم كها آنیادثاهبراى خطرموهومقطعخطوط ارتباطيدبحنين لشكر كشى چرزحمت ويرخرجى اقدام كند، بنظرسريرسى ما يكس منظور نظرداريوث يو نان نبودهبلكه ميخواستهورلايت تراس
 راويرانكرده بو=ند، ودر نظرايرانيان داراى اهميت بوده ومعرون بودكه طلادر آن كشورفراواناست، حملهبرد. وشايددلايل ديگرى هم كا|مروزبرمامرامجهولاست وراست داشته وبالاخره اين نكته را مم ميدانيم كهداريوث در كتيبهى نقش رستمذ كرخبر كشو رـكاهاى ماوراء درياراكرده وممكنناست كه حمله بدشمن چنین دوردست و
 باثد. در آغازاين جنك داريوث بها آريارمنه والى ولايت كهب دو كيه فرمان دادكه بسواحل شهالى درياى سياه بنازد ،واسرايعى باخود بياورد . وى اسرايى بياورد
 بسيارمفيد واقع شد.
Y. $Y$



 جباران بلاد يونانى پل قايقى ديگرى نيز ترتبب داده بودند وخود ايشان اير مأمور



 درقلب كثورسكاها (روسيه كنونى) ييشرفت كرده ،وشرهارارآتش زده غنائم زيادى




 مناسبترى ارسال خواهم داشت . يس ازآن رسولى نزد داريوث روا روانه كرده . اين
 حونمنىى آنمدايا را ازرسول يرسبدند. كفت : اكريارسىما باريا باخرد بودند، معنى


 جان بدرنبرده كرفتارتبرهاى ماخواهوند رياند. ازآنطرف سكاها با جباران يوناني


Y.r

داحنتلفات زياد بطرف دانوب بازكتت وازمهان طريقكه بارويا رفته بود بـازد
 بنابوخش (معابيز) مأمور كرد كه بلاد يونانى تراو راكه علممخالنتبرافراشته بودند، مسغر كند ومقلو نيه را نيز باطاءت درا درا ورو ند.
 كموردهاى امروزى ذيل بوده است: بغازبسغر، تراكيه، رومانيانى
 اين راه تقريباً دوهزار كيلومتزبوده است.
 داشتن آنها از نظر هم ثرادى وثروت وجمعيت، براى ايِان آ آنروز مهم بود، افتاد .


 را پيموده' بعد بسواحلعر بستان كنشنه ، واز بابالمنب دارد ويس ازطى آن ازترعهىى

 بخبال وصل كردن درياى مغرب با بحراحمر، ازراه شعبهنى از رود نيل. افتاد. و بامر وى كشتيایىازاينراه بسواحل هند ميرون ميرفتند. بنا به توصيف هندرر كتاب هرودوت، جمعيت هند ازننوس تمام ممالكى كـي

 (درحلود شش مليون تومان) تأديه مى كردند. از مردمآسياكد معلوماناند، هنديا شرقىترين آنها مستند. اراضى آن كشور كوير است (مقصود هرودوت ازمندظاهرأ
 عدمیى از آنان در باطلاقها مسكن دارند ، و قوتشان ماهى خام است . صيد در
 مشرق هند هسندن كه قوتشان كوشت خام است ـ ـكويند: مريضان خوردرا ميكشند وميخورند. ناخوشى خود را انكارمبكتد، ولى دوستان ايشان نمميذير ند.هنديان

 با بوّست مى وخر ند وتمام هنديها قضاى حاجت را ما ماند حيواناتآآثكار مى كتند. Pakita رنتك هوست آنهامثل اتيويىها (حبشىها) سياه است. هنديهاى اراغنىيكيكا (ثايد يخنوها) يا (يشنوها) از همهى هنديها جنگّا كو يرهايست كه از ماسه يوشيده شده . دراين ماسهما حيوا اناتى هستندكه تقريباً

 درهند طلازياد است وآن ارزمين ورودخانه بدست مى آيد. دراينجا درختانى است
 مرمكى(صمغمخصوصى)در آن فراوان است. شنرهاى هندى ازاراسب باز نمبيانند، باينتفاوت كه بارازاسب زيادتر برمىدار ند.

 كرديد. يكى موعظهى بودا وديگرى لشكر كشى داريوث بهند كه دومبداً تاريخ قديمآن كشور است. شورش مستعراتاTسياى صغير- در زمان داريوثن مستعمرات يو نانى آسباى
 ثلث يو نانستان در تحت حكومتايران ودوثلث ديگر آنمر كب ازدورلتهايى، وبودند،



 ايرانبودند،وولتايران دخالتزيادى
 وثخصىراازيو نانبان بجبارى آن مستعهره ميخماشت.
 بعلها فهيدند، ك يو نانبان جه مردمانى هستندوسنيزه كردن با آنان جقر دشر دشوار است. در•اهق.م. مردمآتن جبار خودراكه نامش هيبياسـHippins بود بمبرون



 اسبارتىهالشكريانبآتن فرسنادند .و كلهايستن ناكزيرشدروهعابل نيروىايشان
 اسبارتنان از آتن خارج شده با قشون بيشترى باز كشتند . و حون آت آتنىها خود رادربرابرايشان ناتوان ديدند، بناحار سفيرى نزد والى ايران يرساردفرستاريتاده ازاو درخواست يارى كردند. والىايران كفت كهك مى كنم بشرطآن نكها آبوخاك
 باز كشت آتنىها از كفتهى خود عدول كردند (1-هق.م.) يس از آن آن اسبارتىها

 هىذيس ترات وتحريكات او برضدآتن ندهد . والى ايران پاسنخ خثنى داده كفت:

آتنىما بايد جبار سابق خود را بذذيرند ، وكرنه برایى يذيرايى لهكر ايران در آتن حاضر باثند.
ازمطالب هرودوت جنين برمبآيدكه داريوثن درصلد تسخير يو نان نبود. در دربار ايران كسان بسبارى اين عقيده راداشتند، كه جنك بايو ايو نان امرىينى است. ولى ولات ايران در آسياى صغير نظرثان غيراز اين بود يعنى حون توسعانى قلمرو و اقتدارات خود را طالب بودند از موقعبتها استفاده ميكردند، تا جزاير

 يونانيان كرديد.
 داريوث بسكئيه، هبستبانامى كه جبارشهميلتMiletle بود، درحر استخيلدا نوب بداريوث خلعت كرده بود، منظور نظرثاه شد؛ وشهر ميرسين Myrcin را داريونى
 بناكرد . وبغابوخش رئبس قثون ايران در ارويا داريوثى را از خيالات او آكا.
 ويسرعماو آريساكر داد، وخودهيستبا محترمانه دردر بار ايران منوري

 مطالب خودرامينوثت. ويس ازاينكه موى سرغلام بلند ميشد او را را روانیى مبلت ميكرد. دراثراين تحريكات شورشانيى درمستعمرات يو نانى روى داد.

 كشتى بكدك او فرستادند. شورشبان بواسطلى اينمساعدت "قوت قلب يافتهثورد بهه با(دآمياى صغير سرايتكرد . ايشان در هथءق.م. ناكهان بشهر سارد حمله

Y•Y
 وحون اين خبر بپارسىمایى درمشرت رود ماليس بودند رسيد نيروى خود را كرد آورده بيارىليديباشنافتند ويو نانيان راكك مسبباين عمل بودند دنبال كردند وآزها را درشهر افسوس Ephesuse شكست دادند. يس از ثـكست يو نانيها Tتنىــا دست از تقويت يونا نيها برداشنه و به اريستاكر جواب دادندكى كهكى نتوامند كرد، جه اقدامات يِ نانيها برضد داريوث بیى بحاصل است.
 خشهنالك شدكه فرياد بر آورد من ازآتىىا اننقام میى كشم. يس ازآن بيكى از خدمتكاران خود كفت : هرروز وقتى كه من برسر سفره نشستهام سه بـار بـكو : مـا (ـاها آننى ها را فراموش مكنه.
 فنيقى ازطرفـدريا عرهه را برشُورشبان تنك كردند. بالاخخه جنگى در نزدريكى ميلت در كرفت. يو نيان مضدحل شدند وميلت ولادكه جزيرهاى درمقابل آن بود
 دردهانهى دجله برده شدند. و هيستياكه باعث اين شورث شده بود وبخلعه از شوش كريخته وباين نواحى آمده بود دريكى ازجنكکها اسبرشد وبامر آرتافرن كشته كرديد.
پس ازفرو نشاننن شورشها داريوثاهلاحاتىدروضع مستعمراتيونانى كرده وتر تيبات صحيح دروضع ماليات داد. اين امالحات باعثارامش يونانيهاكرديم. داريوث یساز آن مردوينه راكه يسر كبرياس وداماد داريوش بود بااختيارات تام وقشونگفى بآسياى صغيرفرستاد. مردو نيه ازهلسيو نت گنشته به تر اسدر آمه'و تا دماغهى آتوس Alosse واقعدرترا كبهيششرفت،ولى سفايناودر دماغهى آتوس دحار طو فان شد، ودراثر آننِمىاز آنها ازميانر فت. مردو نيه تسلط ايران رادوبار• در تراكيه مستقر نمود. وى براى اينكه مستمصرات يو نانى را ازايران راضى كذد.

بآنهاحكومت ملىاهداءكرد، مردونه سبسالكسانمريسر آمينتاس هادثاممقلونيه را مجبور كرد كبتعهدات يكرث درمقا بلايران رفتار كند.
 كارهاى او به داتيس وآرتافرن محول كشت • در حمله به سكائيه ظاهرأ داريورئ

 بدستآرد دمو كدس Democedes يزشك مشهوريو نا نــــ، خودرا باناو كانى بسوى جزاير يو نان فرستاد. تصور ميرود كه اين هيأت به شهر تاراتتوم درايتاليا رسيده
 قرارداد وشهر بيزانس تابعيت ايرانرا پذيرفت
 آتن وارى تيرى درمستعمرات مزبور قطع نشد. رعباير ايراني بود، ازطرفى بسيارى ازيونانيان اشرافى كه از حكومت ملي ماري


 واعلام كرديو نانيان بايد سرتسليم فـين



 ج . .



 وحمله بسارد داشتند، آن شهردآتش زدند. وبسبارى ازمردم Tنرا باسارت كرفته بولايت عيلام تبعبدكردند.





 بود. ومواى آندررسرداشت كمججدرأبجبارىآتن برقرارشورد. هيبيياسحراينموقع
 برایعمليأت ــوار نظظام مساعدتربود.


 سفاين بسيارمناسب ونزديكآ كرويل Acropole يعنى اركآتـنـن بود. وهيبيبياى

 بارسبماراتن آ كاه شدند بآنبا تاختند.
لشكر آنان دهسردارداشت يكىازا آنها مبلتيادى Milthiades يسر كيمون ازنجباى آتنىبود. اين همان ميلتيادر است، كك يردانيانوب ميكفت: بايد
 نخستجبارىخرسو نوسرا داشت.آتنىمانخستحاذر برانجنككنبودند، ولىميلتيادى

YI.
ايشانرا بجنك تحريك كرد. نهمزارتنسياهيانآتنى كه يششازاينجنك يكنزار
 اسبارتشدند، ولىاسبارتيانبعنرغيرموجه كه مابراى اقدامبرينك


 اختبار كنتد يابايد منتظرحملهى دشمن شوند. سردارداران سباه كه دهتن توبودند بطور

 طرح جنگى اواينبود كه جناحندا تقويت كرده برای اينكه كثرت علد ايرا نيان






 واردآوددند. تلفات ايرانرا ازحهارتاشش هزا

 Tآنا دراينجنك هفت فروند ازدست برفت.

 بآتن حملة برد' وآن شهردا زودتراذاينكهآتنىها برسند اشغال كند. بااين مقصود
ril
سونيوم Puniume رادوررده بفالرون Phaleron بنر Tآتن در آمدند. الماممينكه ايرانيانآنجا رسيدند، ديدند لشكر آتن يش ازايشان در آنجا
 تلفاتقشون ايران نسبتبعلمى آنان ناهيزبود. اكريوردرماراتن المهدخوردردند









موجب تنييرخط مثى وسياست اونميبايست بشورد.

 هرودوت كويدوتتى خبرثكست بارسىها بكوث واريون


 ايرانشد. چنانكه شورتمصريان نيزدراثراين فنح يونانيان بود.

شورشمصر ومرك داريوش
درسال \&Y\& ق.م. مصربر ايرانبشوريد. اينيكى از نخستين نتايج جنك
 تحمبل شدهبود. درمال مزبور شخضصى موسومبه خبيش برانى
 شد. داريوثبر آنشدكشورشمصردافرونشاند،ويو نانيانغا نيز بسزایخخودبرساند.

 ميهاندكار يو نانيان زار بود .

 ثاه از زن اول خود كه رختر كبرياس بودسه يسرداشت ويس از از نشستن برتخت، آتوس سا دختر كوروثراكرفتوريهاريسرازاويديا كرد.ارشداوولادزناولآرتو تو بازان Artobazan






Yir
محقدانسنه، اوراوليعهدخود كرد .




مسربعفرسنك ازتختجمثيد واقعاست.
داورى دربارهى داريوش -داريوثشاهنشاهى خردمنوقوىالارادهبودهرجند دربرخى مواردسختميگُفت ولى فتارث بامردم مغلوبملايمومعتدل بود. اكىاو يساز كمبو جبهبتخت نْشستهبود، شايدرور ميشد.اينشاهدرواقعدولتبزر كی ايرانرااز نو بنياد كنارد، وبآن تشكيلاتىداداد كه بِادشاهان دورهىبعد حتى|اسكنروسلو كىها وساسا نبان واعراب هم اين تشكبلات اساسىرا باتغييراتجزئى تقليد كردند. اساسىراكهاوهى|فكندبقدریمحكمواستوار بود كه باوجود بىلياقتىاكثرشاهانهخامنشى یسازاوتقريباً دويست سال برياماند درزمان !و كشورايران بباعلىدرجهى وسعت خودرسيد ، كه تـآنزمان وتا كنون
 جديداورا ستوده وبزر كت شمردهاند. بعضىدوايراد بداريوش كرفتهاند . يكىى مسفر جنتىاوبسكائيه كه ميكويندعمبرهرمنديش ازا بهتاو كاست. وديشّراينكهيو نانيان را نميشناخت وامميت باينمردم نميدادهاست. كلية" اين نكتهدرتاريخمحرز است كـ

 ماعللجنك باسعاهارا دريسث بيان كرديم' اماجنك با يو نانيانرآآتنىما باعث شدند. شورثمستعرات يو نانبانآسياكصغير و آتشزدنشهر سارد زيرسر آنها بود.

 يونا نيانهم كهملتى جوانومنمدن وفعالودرعينحالفقير بودند مبخواستند، ازثروت

آصيابهر•اننوز ند، وبالطبعاين دوحريف ديريازود ميبايسنىباهم درافتند ، بنابتول ختايارثا يسرداريوث اينسخن درستبود كـ كنت: ديايو نانبايد مطيعما كردد يا مارامطيع كنتوراين مسنله حلودط نبستع.
داريوث تشكيلاتوسبعى در كشورشامنشامى ايرانغاد وحون آن تشكبلات
مر بوط بتاريخ تملنميشود ازاينرو از آنهادر فسلى كه راجعبهتمدن هخامنتىىاست
بحث خواهيمكرد .

## خشــــــــــايارشا

نام ونـب ـ ناماينشامدرفرسباستانخشيارشا Xshiarsho، وبشوشى خشرشا
Xsharshô






 اينثاهبكلى فراموثُثدهاست.
خثيارشايسرداريوثاول اززن او آتسسا Atossa دختر كوروث بزر ك بودי









YIT
فرونثانن شودش بابل - سسس بسوى بابل لشكر كشيد، بنابالواح با بل در
 بودند يساز آن طرف ايران والى بابل كشته شورشرا فرونشاند ولى ونـندى بعد اورا كشتندويسراو بغابوخش (بيونانىمكابيز) بجاءى اوبر كزيد

 ربالنوع بابلرا بايران بردند. آريان واسترابن مينويسندكه معبدداساهيله ويران وانران
 آغازسال دستآن بترا ميگ.فت. يس ازاينواقعه ديگر بابل كمرراست نـراست نكرد' و















riv
كهتبرو كمان داشتند. يس از آنانكامىها وهير كانبان بودندكه هـلاح آنان مانند



 وسيالمان آسيا كه ظاهرأ بوميانجنوب ايران بوردند . مغفرهاى عجايبيى داشتندك آنرا از كللى اسب ميساختند. وطوايف ديگرحتى مردمان جزايرايرديرودردست خليج






 ساخته بودند.درهر ناوى جند تن ثارسیىيا سكايى بودند. ناوماى حمل ونتل عبارت

ازسه هزار فروند بود.
بنا بروايت هرودوت تر كيب اين لشكر كشى كه درتاريخ ، معروف بسبـاه
بزر كك شده ازاينقرار بود:

 اينعدهر اازينح مليون متجاوزميساخت! البنه اينمقداررا نميتوان باور كار كرد


 مثشتن سباه اوداردانل- سباهايران ازبوغازداردان نل كه در آنروز كارموسوم

## YIS

بع ملميو نت Helles pont (بليو نان) بود ازروى يلى كه ازقايتها بامرشاه ساخنه بودن درمـت هفن ثبانه روز ازآسيا بطرفاروبا كنشت عبور لشكريا
 Abidoes








 اوضاع يو نانـ دراين حمله مانند حملىى يين آتن منظور نظر بورد آز ازطرف

 مم سرانجاممربوط بهكار آتنمى






تازه برای خود تميه كنتد' وراستى تميسنو كلس بهمين خراني
 وادار كردماختلاف داخلىداكنار كذاردهاتحاريهىعظليمى در برابرايرانيانتشكيل

 آر كوس بآنكه رنتارث موجب نكرانى بود آثكارا با بار ميبا موانتَ نكرد. با




 Corsira








 ازعهمىى سواره نظام ايران بر بنخواهواهندآمدان




 هغت هزارتن آتى مأمور حنظ تنكسى ترمويِل بودند. رياستاين عه با

لثو نينداس Leonidas لاسمدمو نى يسراناكساندريد Anaxandride بود. يُروى














 وافنخار ابدىنصيب ايشان كشت.مينويسند حون سِاهمان يو نانى كه با لؤونيداس

مينوودند!وازجان كنشنهجنك مبكردند( •^ء ق. م.) .
 زوزدرترم ماند ند. زيرا ميان بندروخليج ياكازيا فروندكشنى تندرو يش انداختندو وناوماى
 برخاست ،و . . غفروندناوماى ايرانیرا درمم ثكست. يسازطو

## TYI

ايرانبطرفآفنه Aphetae كك درمقابل آرتىميزيوع درخاك اهلى يو نان واقع بود














 اوبهآتيك'كهآتن در آن واقعبود، ههارماه طول كثيد.



 خبرداد.




YYY
مز بور بود كهT فرو ند كرديدتسخير Tتنوييشرفتناو كانايرانبسوىفالرونباعتا








 سهامِارسى تصرفكرد.
 يو نانيانآورد. يونانيان دا نستند يابايد جنك كاري




 اكرحهدرميسره غالببودند ولى درميمنه سرانجام مغلوب


 دراينجنك اشيل شاعر كه دريكىازناو كان جنكى بودمدرمنظومنیمعروف

YrY
خودكه بعنوانيارسيان مشهوراست خيّن سرودهاست. چدر آغاز نيروى دريا معىيارِسى







 هوشيدهبود تآنكه حضورشبآن وحشترا الزنظرها مستور كرده. يونانبان نخست متوجه يیشر فت وفتح خود نبودند وشب را در در سالامين در تهيه اسباب جنك روز بعد كنرانيدند ولى حون بامداد ثد ديدندك از از كشتىمانى پارسى اثرى نيستويونان ازاضمحلال نجات يافثه است (•^^غف.م.)
 آنجا مردونيه رأى داد شاهنشاه به سارد باز كردد وتكميل تسخير يونان رار با به او وا كذارد. وسيصدهزارتن لشكر را باو بدهد. خهايارشايندایى ولا یذيرفت وخود


 جندين هزار تن از سباهيان او نبز در آنجا بهلا كت رسيدند، درهنگام باز كـدت
 فنبقىدرياسالارمز بور ،خلدت ارتش اير انرا تركـ كنتد.
 كه برای حمله بملاجرنشين يو نانى سيسبل وضربت وارد آوردن بجزأيريونانتهيه
rY\&






 مردونيه دريو ناند مردونبه باز بدهى قشون خشايارشادريو نانماند. وكهمردى

 - بارثاه مقدونيهك دستنشاندمى ايران بود با يونيان داخلمناكرا







 مجروح شده اورا بزمين اند'خن ويونانيان شتافتدواورا بقتل رسانيدند.

 مردونبه ميخواست بيكجنك

rro
بامردونيه است زيرايارسيان شجاعتفوقالمادهاى ظاهرساختند. امااسلحهىايشان
 بسماه جاويدان فرما ندهى ميكرد بواسطلىتِيى كه خورد ازاسب فروافتادو كشته شُد. وسباه مىسردارأِران بيحامل جنكسرا ادامهداد. ولىبالاخره شـكست يافته و مهـ كشته شدند. وبقول هرودوت فقط مصهزارتن جانبسالمت بردنـد. وازطرفى يكستهى جهل هزار نفرى بسردارى وارتهباذ، كه مخالف نظريات مردونيه بـود و
 بايونانيان طرف شود. بارى نظم وترتيب واسلحه يونانى وازجان كذشنگى ايشان باعث اينفتح شد.
جنت ميكال Mycale- تاريخ اين جنُكهحققاً معلوم نِست. هرودوتآ نرا
 كه درهقابل جزيرهى سامس لنگرانداخته بودند برأى اينكه با فاتحان سالاميس روبرو نشو ند، ناو كانخودرا بدماغهى ميكال كه دراصلخشكى, واقعاست كشيدند. موهع مستجكمىدرمقابل يو نانيان كرفتنوشصتهزارتن ازسباهيان آنانراتقويت
 آخرى تسلط پارى را بريو نانبان جزايردرهم شكست. وطغيانلزهمه طرفـرضوند ايرانيان شروع شد . آتنيان كه هاحب اختبار دريا شده بودند شورشيان را مـــد ميكردند، تا اينكه يو نانيان اروپا وجزاير ههـ آزاد شدند. تسخير ڤلعهى سسنس YYA Sestos ق.م. - سستس دزی در ساحـل اروایايى

 خورده بڭريخت وبسيارى ازايشان كشته شدند. جهات يــرفت يونانيان وريمست ايرانيان - شرح جنگاى ايسران و يو نان و ثكستايرانيان ازيونا نيان ، اكرحه اززبان دشمنان ايران يمنى موّرخان يو نانى

YY

 بودند ثـكت يافته وابهت وعظمت خود را دراين جنكك ازدست دادند. حال بايد

ببينيم كه علت اين عدم يمشرفت حه بوده است:
 لشكَ جاويدان باقى را ازممالك ديگر كردآورده وبيو نان فرستاره بودند. مادها




 را به يِاره نظام بنمايد. r-
 بو دند وهيحچگاه حاضر نبودند تن ببندكى داد حيث طرز حكومت با ايشان منغاوت بود بر كردن بعيرِ ند. ثانياً: حون يو نانيان درخاننى خود ميجنگبدند، وفتح وشكست مسنللى حبات ومماتبرانى آنان ان بشمار
 را بزور وجبرباين جنكّ آورده بودند، ازروى علاقه باين كار مبادرت نميكردند بلكه ازترس ميجنگيدند.


 جنگى فاقد وحبتادارى بودند. بعكس حريف كه ملتى دريانورد ودراينفناستاد

YYV
بود ورامهاى دريايى را بخو بى مىشناخت. ثانيأ: خبط بزر ك ايرانيان در جنك دريامى مالاميس بود كد فنوحاتقبلى را عقيم كذاشت زيرااين خليجبعلت كوجكى براى حر كت كشتياى بزر كى وعدهى كثير آنا خيلى مناسبت ندا تمام كشتياكايران بكار نيفتاد.
 مردى ممالطدكار ماتند مردونه بود . حـالآنكه خشايارثا ماريا مبايست به ير كردن
 بيمصرف بود بآسيا مراجعت دهد، تا بدينو سبلد كمبودآنوته را حل كند. ثانياً : با



 جنك
 وجود نداشت، وآنان خورا كشان را از نواحى اشغالى بدست ميآورد ند.و نيز تعداد بسيارى از افراد كشنىهاى ايران (يو نانى، بودند ويو نانيان آسبا درحنين جنگى ميبايِّت با برادران يو نانى ارويايّى خود متحد شو ندا

 ميكشبد. ولى بزودى عاثقزن ماسيستس Masistes برادرخودكرديد؛ وحون آن


 در اين زمان از مادر خود او منصرف شده عاشق عروس خود كرديده بود . ملك
rYA
آمستريس Amestris زن خشايارشا چون ازاين قصيدT Tكاه شد، حسنى بجنبيد ومادرورختر را بحنكى آورده وناقصالاعضاه كرد . واين عمل سنمكانـانه ماسبستس را بطغيان واداشت. ليكن بامر خشايارشاكرفتار شد وبا يسرانشنكشته شد




 ايران بريو نان تسلط ييدا كند، وبا ابران در نبان ارتباط يافت. اين راز بالاخر• كشف شدواورا بدحا كمه كشيدند. داستان ساتاسبس دراين زمانْمردى بنامساتابِسس(صداسب) هحكوم باعدام ثه. خشايارثا باو كهت اكر سفرى بافريقا بكند و تحقيقات خود را بار بشاه عرضن

 خود را تهام نكرده بايران باز كثت وبحكا وبكم شاه بدار آويخته شد.
 .
 است. اينك خلاصهى داستان:






YYQ
بنام مردخاى كه استر درنزد اوتر بيت شده بود. دراين احو المردخاى توطثُهاعرا كه دوتنازخخواجهسرايانبرضد شاهترتيبداده بودند كشف كرده، وقضيه راباطلاع
 يهوديانرا دردل كرفت، وازشاه اجازه كشتن آنان را خواست. ولىمردخاى آکاه شد وازطرف استر حكمى ازطرف شاهصادرشد كه يهوديان از كشتن رستند ودشمنان خود بويزه هامان را بدار آويختند. كمته شلن خـا يارشاـ درسال 77عق.م. اردوان رئبس قراولان مخصوص شاه با ميتر كدات (مهرداد) خواجهباشى همدست كرديدند وخشايارها را پس از بيست سال پارشاهى كشتنذ.
داورى دربارهى خـا يارشا ـ بـا بمنابـع يو نانى خشايارشا مردى زيِا وبخششنهه وخوثّمحضر بود. ولىبا اينهمه درانتخاب اشخام نظرىیصائب نداشت. رأكىرست را ميسنديد ولى اورا ارادهى اجرایىآن نبود . او مرد شهوت ران و مغلوب زنان بود. و كارها را بهدست خواجه سرايان ميسبرد. ؛ لى يو نانيان بزر كك منشى او را

 تو برزمين افتاده باشی، تا مجازات شوى درازاى اينكه بيو نان لشكر كشيىى. يا تورا باحترامآن دوح بزر كک وصفات خو بیى كه داشتى بلند كنهه.

## اردشير اول يادرازدست

نام ونسب_انام اين يادشاه در فرس باستان ارتهخشثر• Arlaxshathra، در در ترجمهى بابلى كتيبهما ارته خشتسو Artaxashatsu Artaxasashiودر كتابیرودوتارتاكـركـ، Artaxacharcha سس:Artaxerxès:ودر كتابكتتزياس ار تكسرك سس Arloxerxès، وردير در يلوتارك






 Tآمه اسن.
يلوتارك نوشنهاست كه دست راستاوازدستحتِ درازتربوده . نولدكها


 داريوثُ اول را درازدست نوشثه و كويدكه رستهاى اودر هنـام ايستادن بزانويش ميرسيده است.
اينثاه يسرخثايارشابود ومادرث را يو نانيانTآمستريس Ames Iris دختر

## YYI

اتانس (هوتانه) ازيكى ازهفت خانوادهى بارسىنوشتهاند.اردشير حهار برادرداشت: داريونُ وويشتاسببرادران بزر كتراوبوردندا




 هخامنشى شمردماند . تااينكه درهدد قتل پادرثاه جوانافتاد ،و در اينكار كامباب
 آ كاه كرد •اردشير دستوردادك كاردوروان ومهرداد خواجه رانك قاتل قتل اوبورند بهلا كت رسانيدند.


 برهرايرانى مسلم كرد . اردثيردربابلسبساست يعردا تعقيبكرد ور زمينهاى آنايالت را مبانايرا انيان
 وهيأت مغان در آنبا اههبتى يافتند . بكنهى محلى در زير باريارمالياتناخردشدند .

 ملى سوءاستفاره كرد ورثوهخوارى بيشتر نهود ، بالاخرها آتنيان از اور نجيده اورا اورا
 يناهنده كشت. شاه جوانمردى كردهاز ازخطاهاى او در كذشت واورا مشمول عنايات خود قرار داد.

ثاه ايران در آسياى صغيرسهشهررا باوبخشيد وى همثجنان مرفه ميزيست، تااينكه مصر بتحريك يو نا نيان ثورش كرد وسيمون آتنى بآسياى صغيرحماريله نمود •در اين
 ايران رابرعهده كرفته بإو.نانيان بجنگّ.تميسنو كلس باوجود ر نجشهامى كه از
 آتن مردمانى بودند، جون سيهون كه اقبال همهجا با او بود بنابراين تصميم بد خود كشى كرفت .وخون كاوآثاميد ويا بقول ديگرزهرخورده ودر 10 مالكى در كنشت(جلوتارك). بعضىازموّر رخان مانتد ديودورسبسيلميناهنده شُن تميستو كلس

رابايران مر بوط بزمان خشايار شا نوشنها ند •

 تجديد قواكردهلشكرى بهيو نان بفرستلوميخواستند بايرانمجالندوهندكه جنكى
 طرف ديگر برمسنملكات خود بيفزايند. باين منظور آتنى آباريتر يوريو نانباناتحادى
 بود. يو نا يخ الد دستايران است. ولى درحقيقت مقصودثان اين بودكهآن مسنعمراترا تابـب خو, كردانند. .


 يافت. واريستيسخزان كل قواى آن شد. كميون كه سردارى لايق بود يمشرفنهايى حامل كرد ، ،و چون
rrr
 يو نانيان مبلغى بها آتنبردازند ، تاخود آتن لوازم جنك



! يو نانيان جنك كردند وشكـت خور خورند




مورخان حون نديودورسيسيلى آنرا مر بوط بزمان اردشيردرازدست ميداند .
 حال سابق باقىماند وثاهزاد كان آن كشورازقترت محروم نگرديدند ـ ازاينرودر






 لهكرايران عقبنشينى كرد وبطرف منفيس Menphis رفت. وبه كوشك سبيديناه


رادفعمينهودند.
در سال


YY६
آمد. ار.ته باذ عازممصب نيل كرديد ‘ ومكابيز بسوى هنفيس پايتختمصرحر كت كرد. دراينجا بين او وشورشبان جنك در كرفت در اين جنك اين ايناروس شاري
 Prosopitis


 شورثمصررا خاتهه داد ولى كروهى ازميهنيرستان بباتلاقبايناه برده بجنكهمايى
 Amyrteus















YYo
صلعكالياسن:-آتنيان يس از آنكه در مصرشكستِيافته بالاسه رمو نىها صلحى
 كشتى بسوى قبرى راند.ولى درضمن جنك آن سردارثايسته در كنشت.وحون

 آتنيان اين ييشرفت راغنيمت شمرده برای اينكه هلح دايمى با ثاهنشاه


 ومنعهد شد كها آتيان هيچچگاه بااملحه درمتصرفات ثاه داخل دنشوند












 كشيدواسبابآسايش خيال ايران شد ودولت ايران در بين آنها تحريكاتى ميكرد

وTاتش جنك راتيزترمينوود .



 اين پيغام درخشم شد واز اهالى كس Gosse خواست تا تا او را با بايران بفرستند ولى

تهديد شاه درمردfآن شهرتأثيرى نكرد .

 هزشكى دانشRاه پاريس ؛ وازمورحّان قديمكسى اين خبررا ذكر نكردهاست .






 بعنوان رئبس بيتالمقدن ويهوديه شناخته شد .

 تريس بود .ولى موّرخان اسالامى وشرقىاورا پارثاهى داد كردا انسنها ند.

خشايارشاى حوم



YTV

 (فر ناك) همدست شده' شبى كه خشايارثامست بود باطات او رفته وى را بكشت . نعش شاه مقتول را با نعش ار دشير وداماسْيا، كه درروز فوت اردشير در گُنُنه بود يكُجا برای كذاردن دردخمیى شاهان هخامنش بِارس بردند.

سغلليان
 ابوريحان بيرونى: هغدناتوس، ابنعبرى: سغدينوس نوشته| ند. ظلاهراً نام اوبِارسى
 برادر كش يسازنشستن بتخت بغراز Bagorazes خو اجهرا كه باردشير بسيار با ونا بود' ويس ازاو جنازهى وى وملكه را بدخهـى شاهانبارس برده بود بكشت.
 و نسبتبر ادرث وهو ك(اخد) ظنين كرديد ، واو را بدر بار احضار كرد ولى وهوك از آمن امتناع كرد وبيارى بزر كان خود را شاه خواند وباو پیشنهاد كرد كَ با با وى منفتاً سلطنت كند سغديان باور كرده نزدوهو كا رفت وكر فنار شد و محكوم باعدام كرديد و بقول كتزياس او را در اطاقى پرخا كستر انداخته و او بتريج در خاكستر فرومير فت تاخفه شد. بنوشتهى اين موّزخ ملت اِادشاهى او ششُ مامو نِم

وبتول ديودور سيسيلى هفت ماه بود.

داريوش ون
وهو K(اخس) حون بنخت نشست خود را داريوث ناميد (Y६؟ق.م.) ناماو
 تخت جمشيد،داريوشهى ها،توسيديد،دارىيسDareios،در توراتواريوثن،ابوريسان دارالثانى' مسعودى دارابن بهن ابن اسفنديـار ، طبرى وحمزهىاصففانـى داربن

 اورا ‘ نوتوس Nothos لقب دادماند . يمنى حرامزاده زيرا مـادراو: كسمارتمن (بابلى Cosmartyden
 داثت وزنان وخواجه سراياندر زمان اينثامر در دربار نفوذ كامل يافته و بالنتيجه سر كثىما وشورشهايى درروز كار او روى داد.





خْه عددند.
 يو نانى دعوى استقلال كرد ولى يو نانيان او را درمقا بل يول داريوث رها وهاكردند'
rra
وبدست تيسافرن والى آسياى صغير امير شدواو را بنزد شاه فرستادند واو نير در
خاكستر خفه شد.

 بارسيان يوسىديس Paussiris يسر اورا بحكومت شناختند. درزمانداريوث دوr‘ باز مصريان سربشورث برد برداشتند، وببور آميرته نامىى









بعداً مطبع كشتّن.

 سواحل ملسيونت واقع بود. حون آتن واسبارت باهم درجنك

 بسط دهد . اين موازنه همجنان ادامه درد داشت

 توا نستدآتنىا را درجنك آنسيو الما Aigos-Potamos ثكست رمند.

Y६.
 ويامنعلق به نياكان او بودهاند، ازاين يس نيز در تحت اطاعت شاه خوراهو اهند ماند .









 مأيوى ومغلوبآتنيها نكردند.





 كشتى آتنىفقط دوازدهناو بگر يخت. درياسالاراسارتى واردشهر آتن كرديد. مر دم


 فاتحين ميرقصيدند. ويس از آتن خاتمه يافت، و دولت ايران بدست اسبارت با يول فراوانى كه درايـن راه

خرجكرد اتقام خود دا ازيو نان كشيد؛ وآن كشور را ازهستى ساقط كرد ورد




معبد بانجام رسبد．
شودشكر دوخها－بقول كز نفون（در كتاب عقبنشينى دهمزار نفر）دراواخر

 بهرهمندى نيافت．

 امور دولتى است．ازفرزندان او كسانيكه نامشان درتاريخماندهاماستعبار تنداز：



نام ونسبـ درفرس باستان نامش ارتهخشتر، درتوراتارت خششتا، بيونانى
 برای امتياز وى ازاردشير اول اورا همنمن Menemonه يعنى با حا حافظد كفتهاند. ظاهرآ يو نانبان شايد اين لقب را ازبهـن (وهومن) كه بمعنى نيكتخواه وبا حافظل
 داريونى، وبتول كتزياس خالیى داريوث بود بود

 لحاظ با اسبارت نزديك شد. و قشون ايران را تحت نظر افسران يور يو انانى تشكيل





 كورش وارد آودد، ملكه شيونهاكرد تا شاه از كناه او در كذشت وحكک كردونوراً بايالت خود ليديه بر كردرد
 واز آن سبا اجيرخواست وبآ نان وعدهى مالبسبار كرد. وبالاخره عدمـعـازمردان

جنتى يو نـان را تحت رياست كللآرخوس Clearchus اجير كرد؛ ودر I•غق.م. بعزم تصرف تاج وتخت ايرانازمارد بسوى بابل رهسمارشد. ــباه اوازسيزدمهزار

 حون از مىسيه Myssia عبور كرد؛ جنين عنوان كرد كه منظورث درهـــم شـكستن قشون آ برو كوماس Abrocomas والى سوريه است. يسبسرعت ازدر بنهايسوريه عبور كرد. وحون به تايساك Tapasqque كه كنار فرات است رسيد، آ كاه شد. كه آبروماكوس كشتىهاى اورادرفرات سوزانيده وعقبنشسته است. دراينجايونا نيان

 تا شاهنشاه مجال جمع آورىقشون داده نشود. جنتركو ناكسا Cunnoxa حون كوروث
 خيال كردكه اردشير بابل را ترك كفتهاست. الا روزحهارم ناكهانسوارىسردسيد


 وميسره را در تحت فرمان آريائوس قراردادر ور
 در كوناكساواقع دريازده فرسنگى شمالبابل (خان اسكدريهىامروز)در کرفت.

 فرورفتودردم بهلا كتترسيد، وا كر كوروث كشته نشده بود بطور قطع فنحبااوبود. وبااينكاقشونشاهجندبرا برقشوناو بودنميتو ا نسنند درمقا بلسِاهميانيو نانىوايرانى

مشقديدهى وى مقاومت نماينف.
 كه داشت شاهنشاه بزر كى ميشد، وممكن بود دولت ايرانرا بمقامى كه در زمان كوروث بزر ك وداريـوش اول داشت برساند • كز نفون مورّخ يو نانى كوروث را بسيار ستوده است.
باز مثت دهزار نغر- در اين وقت كه كوروث كشته شـ . قشون او يرا اكند

 خود دعوت كرده وآنان را دستگير كرده وببابل فرستارهاند و در آنجــا همه بقتل رسيدهاند. دراين احوال يكى ازيو نانيان كه دنبال سباهبان يو نانى بطور داوطلب
 ده هزار نفر بودند بيو نان رساند. وازدجله برا برود بتيليس واز آ آنجا بغرات علبا وبعد به طرابوزان رسانيد. واز آنجا سواحل درياى سياه را يِيهوده و بيو نان مراجمت

 يس از كشتهشن كوروث، كلها ارخوس تزلزل خاطر بخود راه نداده،تكليف


 يابند . ولى ايشان امتناع كردند . وآريائوس بايشان كفت هــر كان دراه درـه روز در حر كت شتاب نمايند. ازخطرمجاورت لشكر انر شاهنشاه خوامند امند جست. روز بعد با

 با بإرثاه مصالحه نموده وباتفاق قواى تيسافرن با يونانيان عمراه شده. واز دجل




 وطرابوزان رسبدنواز آنبا بيو نانر فتند. اينجنكا ثابتكرد كه ايران با وسعنى كه داردازحيث اسنعداد نظالمى بسبار ضعيف استواز عهدهى يو نانانان بخوبى بر برنميآيد.






زيراحمايت شهرهاى مز بور را تكليغ خود ميدانست.



 كد دشمن سابق كوروث كوجا رفت وبقرى ازاو سعايتكردك كا اوبه تيترستس Tilhrausles دستوردرداد بآسباى
 اوحنين كرد. يونانياننازخبر كشتن شين او غري ازاو براى خود تعور نمى كردند. ولىتيترستس يس ازآمدنبآسياكصغير فهميد،

مقصود لاسكمو نيها (اسبارتيها) اين است كه ممالك ايرانو يالااقلآسباى صغيرزا
 باينحاهنالان بيو نانفرستاد ،تادرهرشهروؤما راخريدها آنان رابجنك Timocrate بااسبارتتحريك كند.ودر تيجها تن تب، كرنت، آر كسعليا بااسبارت از درجنك
 دراثراين حملات كه ازيشت سربكشوراو شده بود، ناكزيرشد آ آسياى صغير را ترك كند .
یلوتارك كويد: كها كمزيلااوس درحينباز كشتميغفت: هاسىهزارتيرانداز
 ثدهبود. زيرا دريكطرف آن سكهما صورت تيراندازى راكه يك زا زانو بزمينزده

كهانرا ميكشيد منقوثبود .
 يامغلوب معلوم شود ، وكنن Conon درياسالار باتفاق فرن ناباذ نيروى دريايىا فياسارت




 ديـوارهـاى طـويل آتن در تحت حمايت فرنابانذ بـول ايـران دوران دوبـاره راخته شد. بيمانآنتالسيداس Antalcidasبالاخر هاسبارتمجبورشدسفيرىبنامآ تتالسيداس


 است: ثامار ششيرعادلانمميداند ، كششرهانىآسآيايى وجزاير كلازمن Clazumene

YEY
وقبرى را جزء مستملكات خود بدا ند ،و آزادى و امتقالل داخلى شهرهاى ديكر


 براعنبارات شاهنهاه دريو نان افزود وبراى يونان موجب خفت وخوارى كرديه . ثورشقبرس-اواترابس Evagoras لادشاه سالاميس (درقبرس)برايران ياغى شُده وبمصىهاكهازحند سالقبل (درسلطْت داريوثد دوم) برايران شُوريلهبودند هدراهى ميـكرد وبكهكآنبا وسردار آتنى خا برياىXobrias بقلرى نِيرومندشد،

كه دست به فنيقبه انداخته شُهرصوررا تسخير كرد . دراين احوال معاهدةً اتالسيد|ىنيزمنعقد ثد، واردشيرخواست بـكارقبرس ومصرخاتمه دهد. و چون قبرس سنـرمصربود .ابتدا توجه خود را باين جزير•
 داماد اردشير بود بسر كو بى اوا كراس Evagoras مأمورشدند. بالاخخه دراين جنك اواكراس شـكست خورد وتقاذاى صلح كرد • تِرىباذ كفت دست ازجنكُ برنخو اهد داشت مغكراينكه اوا كراس تمام شهرهایقبرس

 Orontas بوى اطاعت هيـكند. تيرى باذ اين هيشنهادرارد كرد. یس از آن ارنتاس داماد اردشير كـه بـهتيرى باذ رشك ميبرد ' در نهان بشاه نوشت كـه وى سالامين را نكرنته است وبالاسهدمونىمامشغول سازث است. اردشير افتراهاى وعىا باور كرد وبـاو نوشت تِرى باذ راكرفته بلر بارفرستد وخود بجاى وى بششيند واونيز
 مالامين اكتفاكرده وباج بدهد، واطاعتاوازشاهنشاه ماندبادشاهى باشد . بالاخره شورثُ وزدو خوردهای ده مالدرر قبرسبدينظريقخانمه يافت (خیّ ق.م.)

Y\&A
جنع اددشير باكادوسيانـ كاروسيانمردمى بودندكه در كبلان جاكداشتند، وظاهرأ نباكان طالشيباى كنو نى ؛-ودراند . وكادوسمصحفـيا يونانى شدهى تالوث
 بودهاند . بقول یلوتارك اين مردْ در زمان اردثير سريشورث برداشتند. أردشير

 توجه واعنمادنبود؛ شاهوقشون اورا باتدبِير نجات داد. كاروسبان دويادرثاه داشتند




 باز كثت، ولى





 بيك قسمت يعنى هماندلانى نيل تسلطيا


 فرعون شد. اين شخص با اوا كراس یادثاه قبرس متحد شد ـ درزمان ار Oxoris

اردشيرسه سرداررا مأمور كشودن مصر كردولى آنانظمياب نشدند. يس ازاين سلسله نام نكنانب Necnanebe اولراذكر كردهاند. مانتار او رانخستيتفرعون سلسلهىسىام نوشته است.













 رنجيده خاطرشده وبه يو نان باز كشت وجون رودنيل شروع بطلنيانكرد هارسيها عقب نشستند ومصرمستخلص شده



 قثون بنزديكىفنققيه رسيد ازمصرخبر آمدكه در آنباثورشى رخ داره استويسر

Yo.
 را دراين ديدكه از كويرع_بسنانكذشته بدر بار ايرانیناه برد وعنر تقصير بنخوامد
 بتصد مصرحركت كند بوى داد ولى دراين اثنا اردشيرفوت كرد واخس بجاى او
 مصر نشـت. مطلم نوشتهماى ماندتن مصريبا شامانايران رااز كمبو جيدتاداريوتُ دوم بيستوهغتهين سلسلهى فراعنه خود ميدا نستنه ویّ از شورش مصر در مـطنت

 نكنا نب دوم. درزمانوىبود جنا نـك بيايد مصر ازنو جزوكشورايران كرديف.
 معرنا يو نانىها بوامسطه رقابت با يـكديكر دوبارهدرسالوrVY.م. آتاليسلاس را بشوث فرسنادند تا حـكم حديدى ازشاه دريافت نمايد،كهبهصوهتهاكهو جود در
 رسولا زى بنزد اوآمدند؛ زيرا هرجندآن شامنشاه مردى ضعيف بود ولى يونانيان حنانیست ثده بودند كه همه اورا بحـكميت قبول مى كردند. جنا يات ددبار اردشير وفوت اردشيو- درزماناردشير جنايتهاى بسبارىیردربار وى روى داد. كه اهم آنها ازاينقراراست: קروثات (یريزاد) مادر اردشير كه زنى خطلر نالـ وفاعل مايشاء دردربار بود؛ استاتيرا زن اردشير راكه يو نانى بود، ازووى حسادت بحيله باو زهرداد، و براى
 كو جكت اخى وليعهل كردد، سوعقصلىنسبت بیرخودنمودهبقتلرسيد،وارياسبى Ariaspes كردد، خود را بزمربكثت. اين خودكشى بنحريك اخس بود، كك بعد بسلطنت

Yol
رسيد. ديگ, ارسان Arsane يسراردشير كهازهمخوابهاى توليد شده بودوموردهر هدر بود' به تحريك اخس نيز بقتل رسيد. وشاه اردشير درهشتاد وششسالگى از از


ممواره برای عفو مقصرانحاضر بود؛ ولى چروشات كاملا براو تسلط داشت درزماناردشير ديگرسر باز ايرانى آن ارزش سابت را نداشت؛ بلكـهعاملمهم طلX بود، كه سياستهداران ماهر ومحيل شاه دربـاربردنآن واختَان انداختن بين دشمنان ايرانبدانواسطه ورزيدهبودند. بعدازهلح آنتالِيسد|م كه كاملا بنفعايران بود' و آنچه راكه داريوث و خشايارشا بادستغاه مهيب جنگى خويش نتوا نسشند، بعست آورند، سياست اردشير دوم با استعهال مفرط طلا با نجام رسانيد. سرداران وولاتريگ, اطاعت سابق را ازشاهنداشتن. همهجا طغيان وشورش رواج داشت حكومتها درخانوادههاموروثى شده بود. وولات حنان ريشه پيداكرده
 تجزّيه بود. مالِيات سنگگن كمر مردم را خورد مى كرد؛ وآنان را وا واداربعصيان وسر كشى مينمود.
ازاين پادشاه درتورات (كتاب عزرا وكتابنحميا) به نيكى باد رفته است، درزمان او تعميرات شهر اورشليم بدت نحميا كه ساقى شاهشاه وازقوم يهود بود ادامه يافت.



 قرت رابلست كرفت خويش راشاهنشاه خواند(مهوف.م.)





 جندى از جزايريو ناندرجنك
 معقر نيه يناه برد ـ اما بعدبرائرثفاعتمنتورسرداريو نانى مزدورايران ثاماز كنا. اودر كنشت
صورشصوداوقبرسح دراين هنگام صيدا وديگر قسمتهاى وفنيقيه ، حونازحكام
 فنيقان مردى بنام تنس Tennes بود . ولى حون قشون ارون اردثير نزديك شدرو ورى از



## Yor

شهرصيداراتسليم شاه كرد ' وعاقبت خوداوهم بامرشاه بقتل رسيد ! بعد مردم شهر ، يانصدتن نماينده براى استدعاى عفو نزدشاه فرسنادند ، ولى شاهآن نمايند كان را بكشت ! ومردم شهرهم ازبيم خشم شاه وازفرط يأس اقدام بخود كشى دسته جمعى كرده ، ومنازل خويشرابازن وبحهى خودبسوختند! احیون اخس بشهدر آمد جزتلى ازخاك وويرانه، حيزىنديد، وآنرا بمبلغى كزافبكاوش كتد كان وجويند كان كنج بفروخت! بقول نولد كه دراين واقعهحهارصدهزار نفر
 كـخيرمصرـاردشيريس از پايان بخشيدن بكارفنيقيه باسباه خود و يو نانيان مزدورازراه خشكکى رهسبارمصشد . و به זلوزيوم Plusium اولين شهرمصر كه در نخستين شعبهى مصبـرودنيل واقعبود، رسيد. وايرانيانبوسبلهىنهرهايى مخصوص آب رابر گردانيده سدهارا كشيدند، اردشيرقشونايرانرا بسه سباْتقسيم كرده براى واى هر كدام يك سرداريونانى ويك معاون ايرانيمعين كرد ـ مصريان درعقب حصارى

 و يشت سرمصريان راكرفت. نكنانب حون ديد خطوط ارتباطيهنى او متزلزل شده بسوى منفيس عقب نشست، ویاد كان یلوزيوم تسليم شد. بنابر اين مصردر؟ غّق.م. بدست ايران افتاد؛ بقول ديودورسيسيلى اردشير

 تهيه كرد رابرمصرشش سالنوشنه است .
اردشيرپسازتسخير مصريو نا نيانرابسيار نواخته بهميهنشانروا نه كرد .وهنتور يو نانى كى درفتح مصرخدماتىشايان كرده بود؛ بقول ديودور، والى وسباهبد همبى ابالات ساحل بحرالجز' ايرشد ـ وسسساردشيرفرندات Phrendate رادرمصراسنا ندار

YoZ
ماخته وخود باغنايم فراوان ببابلباز كتـ.
اوو 1


 متلونيه باءت نكرانى دربارايران شد، باكواس خواج




 تابعمىايران دادهبودادامه ميعاذتازسقوطايران دردورهىا|سكنرجلو كيرىيميشد.


 يو نانيان ازتجديد قواى ايران بدست اردشيردروحشتبودندو ازيان ازمدتى هيش


 بثمارميروند.

 ترجيع داده دشمن داكمراهكرده باب تجارت باايران راباز كند، تاهنكام فرصت منامب بايران حمله نمايد .



 بقول ديودوراين خواجه طببيى رآلت اجراى جنايت خود كرده بود .
 بود . و شـت عمل اردشير نسبت بهووطنان مصرى او،ويرا بانتقام جويى تحريك
 جـساورا ريزريز كردهبسگانواخورانيد.







 يكانه ثامى بودك ازلشكر كشبياى بزر كى خود بابير ممندى بيرون آمد، ومرك اوبرای ايران ضايعهى بزركى بود.

## ارشك(Trarrarق م.)

نام اوراموّرخان يو نانى آرسس Arses 'وپيلوتارك اوراارسس Oarses نوشته.



Yot
باكوارص خواجه يس ازاردشيرويرا بنخت نشانيد وبرادزان اورا كشت. تا اوفتط
 رابكيفر برساندولىبا كواسيشيشدستى كردهو ويرا درسالسوم سلطنتنت بقتل رسانيد
(Trre)

 دارآمدهـاست. زوستن از قولدىى نن اورا كدمانCodoman نوشثه، و كنت كورث اورا نيزبهمن خوانده است . است نـبتاوح وى يسر آرسانبود ،وآرسان يسراستن Ostan ، واويسرداريوثدورم.



 اين خلدتوالى ارمنستان كرديد. ديودور كويدكا : بعد ازارشك
 باثد باكواسخواجه اورابر كزيدتابنام شامىا كتفاكرده وزماماماموردرا كاملابيست



 فوحمات اسكندر جلو گيرى شده بود
 تاريخى ايران قديم اتفاق افتاد ـيعنى اسكندر مةلونى درزمان يادرثاهى او بايران

تاخت و خانوادمى هخامنشى را برانداخت ودر • جهانبربست، وايران وجهان متملن آنروز بكام اسكندر كشت .



 مردمان بودهاند ا- مردمانهند وارومايىى كه معلوم نيست ازحه زمانباينجا آمهه بودند.

 وخليج سالو نيك ميزيستند ـ درقرون بعد اينمردمان باهم در آمبخته ، وتحت تآثير تمدن ومنهب يو نانىقرار كرفتند .

 شدهبود.|فراطررميگسارىازصغاتبارزاينقو مبنمارميرفتا
 مجزا هسند طبيعة سرزمينواحدىرا تشكيل ميداد، وشكل جغرافيانيامى آناقتضاى تشكيل دولت واحدىزا ميكرد از اينجهتغالبآ در آنجا يك پادثاهبيشترحكومت



 درزمان اين بادشاه داريوشاول!بقهد سكاها ازبغاز بوسغور بغنشت ويسازباز كشت
roq
بـا بوخس (مكابيز) رابالثكرى دراريـا كذارد ، تا تراكبه ومتمونيه وديكرولايات








 مقلونيه تشويق كرد ، يسراوارخىللاتوس Archilaus تشكبلات لشُكرى را محكم



 كك هرديكاس يسر آمينتاس سوم تخت را تصرف كرد، ويس از كشته شن او برادر
 فيليه دوم Philippe_ اين يادثاه تشكيلاتى بمقدونيه داد .وثى مقلونيه رااز




 ثروتىفراوان بدستآورد ـ وىبازروزوردشمنان ڤخود دامطيع مبساخت. بزر كترين

Y7.
رشمن اودموستس Demosthenesخطيب بزر كى آتى بود ، وميكفت وظليفهى آتنىها است كه حمايت يو نانيان رابعهده كيرند، وملل يونانى را برضد اوتنريك ميكر ميكرد . جنك متلس (درخهץق.م.)- جنكى بين يو نانيا در كرفت كه بجنككمقدس معروف ثد. ومدت دهسال طول كشيد. اهالى فوسيدمى كفتند: معبد دلف كامنعلقن بهآلن الهىى Tنتاب است بايد در تحت حمايت آنان باشد. آتن واسبارت طرفدار



 جنك مز بورخاتهه يافت• یس ازوقايع مزبورفيلبي به ايليرين پرداخت وآنان را قتل عام نمود ، با آمفییوليس Amphipolis جنك كرد، وآنرا مسخرساخت، ويساز آنترانر ران راتا درياى مرمره تسخير نمود.
 و در خرونه با فيليب روبرو شدند . جنك
 ولى بآٓتن بخوشى معاملهكرد، واهالى آن شهر را آزاد نمود ، و بآن شهر عقد اتحاد بست .

 كرديد. دراينجا فيليب لزومجنك را را با ايران بيان كرد. وييشنهاد نمود كاواورا

 ودرتيهى جنك با بايران بر آمد. المياس Olimpias_نخستينزنفيليِالميباسخختراسيرىازايروت Epirote

## YTI

زنى بسيار زيبا، ولى تندخووبيرحم بود. فيليب ازاويكيسر بنام الكساننرودخترى









 كردماند. ولى بايد كفت كه شر كت اوررقتليدرث ثابت ابتنشده است. بخصوص كي وى شُ كاى قتل يدرث را سخت كيفر بخشيد.

## اسكنلر سوم (بزرك)

نام اين بادثاه مقلونى الكساندر Alexandre بود. ولى موّرخاناساسلامىاو را اسكندر يا اسكندرالرومى يااسكندرذوالقرنيننوشتان اند. اويسرفيلمبي ازالمبياس
 ونزديك درياحهى بئوم بوكى يا زابنّ كنو نى سكنى كزيده بودندا


 وعلم وحكمتآموزد.









 تملس كردهك با شرافت ونام نبلزُندكانى كنمه ولى حون جاهطلبى امكنغراورا

## צ7\%

بجامى رسانيد كه خواست اورا از خدايان بداند ، فيلسوف مزبورTآفكارا در ميان








 بآفتابنگاه داشت تاساييى
 اسكندرازتزيينات والبسهى فاخراحنرازدراشت ؛ ودرريعان جوانىانىازمعاشرت بازنان بقدرى كريزان بود، كه مادرث ميترسيد عنين باشد. ولى يس از فتو انـات خود در آسيا داراى • rץ زن برد بود.





 واتالوس كه ازخويشان نزديكآن زن بود برضداسكنترتوطئه ميكرد .اسكنـر از
 پارمى نيون بآسيا رفته بود ؛واسكنرمينرسيدك او سربازان راباخود همراه كند.

YME
ازاينروهكاته Hécatée يكى ازدوستانخود را با لهكلى بآسبافرستاد ، تااتالوبى
را دسنكير كردهـا اورابكشد.



اونقشهى خود را اجراكند.
 اسكنر بلوناينكازاين وقايع وحشنى بخود راه دمد ، يس ازهمراه كردنتسانسالبان
 يونان را مجبور كرد كى اورا سهسالار هدهى يو نانبشناسند ، وفتط اسارارت دراين








 كل يو نان برقر ارداشت.





rro
جوبينبرایآثامين آب داشت ولى آون روزى ديدك كود كى بوسبلى دودستش Tاب مينوشد. آنكاسه را نيز بدورافكنده كفت اين هم زيارى است است






 كتند وسباه مقلو نى درزير آناخرد شوند . اسكندر دسنور دادكه سباهيان صفوف خود رابرد ابغشايند تا ارابهسا رد شُوند
 حين كردند وآسيبى بساهيانيان اونرسيد . يسازآن اسكنعر برای نبرد با مردم ترى بال Triballe به آن طرف رود
 ازطرف اقوام زرمنى كه ازرود دانوب تـا درياى آدرياتيك يراكي كده بـوودند بنزد اوآمدند . سِس بسوى ايليريه Ilyria عزيمت كرد ـ ايليريها بقول آريان بيش از آ آنكه جنك را Tغاز كنتدبرای فتح سه نوجوان وسه دخترقر, بان كردند اسكنر بز آن قوم نيزفيروز آمد . انهدامب - دراين احوالدريونانشهرت يافت كه الـكنردرجنك ترى تربال كشته شهه . بدين جهت يونانيان ازاين خبرشادمان شدند ، و شورث در بلاد يو انان
 و تبىها رسهاً عليه|سكند قيام كردند.اسكنلد بشتاب بسوى تب حر كت كرد، و

Y7
چون بدا نجا رسبد نخواست فورآ جنكك كند ، زيرا اميبوار بود كد تبىما يشبمان ثهه باشند ؛ ولى تبىـا كرد آمده تصميم كرفتندتا وايسين دم بجنگند .


 ثاه بزر كى (ثامنشاه ايران) وتبىها برضد اسكندر جبارمنحد شودتبىها او راينا.

 تب نيههبازاست بهيرديكاس امر كرد' كه باعدميى بشهردر آيد . تبىها فالا نثاورل
 داخل شهرشده ناجارعقب نشسته و شكست يافتند .


 كرد. ويرانى و تخريب تب درد ع عبرتى ونى بود كه مثل ماعثهآوازهاث در در سراسر
 اسكنريسازاضمححلالتب رسولانىبها تنفرسناد ؛ وخواست كيمردم Tنشهر ازسخنرانهاى خود كسانى راكهبرضد اسكندبرودند وشمارمىايشانبدده تنميرسيد

 آنان درى عبرتى شده بود . بالاخره فوسيون Phocion كهلقب إكدامن داشت وبارفتاردموستن مخالف بود ، برخاسته كت: • اين اشخاسبايد نجات ميهن را برمر كرخود ترجيح دهند،
اكرچنين نكنتد مردمانى بىحميتوترسوهستن.

ميس دموستين بكرمى خطابه رفت و كفت: دمان ای مردم فــيب نخوريد،
 برداشت . اسكنر كينهى كسانى راكه بيدار و جسورند بدل دارد، ودرصدن فناء

 دموستن را تأيدوويشنهادكرد فرمانى هادر شود باينمضمون:دناطقين مزبور را

 ديكل نزداسكندر فرستادند. دمادسسابقهى خوبىبا دربارمقتونى داشت وتوانست بابهرهمندى مأموريت خودرا انجام دهد. الكندرراضى شلـكه دموستن وليكور كُ Chârideme وديكران در آتن بماند' ونفط يكتن را استثناءكرد واو خاریدم بود كك تبعيد شده بدربار ايران رفت.
 جنك باوبر آمدهبود'وميخواسترامونهىجنكك رابمقلو نيه ببرد ولى همينكه ثنيد



 وقت بامرداريوث كشتىهاى زيادى ساخته شد. ازسرداردانى
 موم خمات نمايان كرده بود.
 اجيرمنصوبنمود

YTA
دراين احوالبارمىنىين سردارمقنونى كهدر آسبابود، وانظظار آمدن اسكنر





 بدارد كه اونتواند باين هوى هلسيو نت قدم كذارد.














 ديكر بايد جنككرا بارويا برد ونيروىخهـكى ودريایى مقلو نى را درمقلونيهبكار

Yา9
انداخت. وميگفت مقدونيها بيش ازيك ماهآذوقه ويول ندار ند. ويس ازأتهامT انها حارْاى جزعقبنشينى نخواهند داشت. ولى اكرجنك








 من اجازه نميدعم حتى يككلبه را درايالت من بسوزانيد.



 قرار كرفته بود.
ايرانيان ازغايت غرورحاضر نشدند، پِياده نظام را در ميدان جنك حاضر


 درجناحزاست كرد آورد.
درابتدا ييشرفت باايرانيان بود ؛ زيرا تيراندازان ايرانير انى تلفات زيادى به

ry.
وبين ايرانبانزوبيندارومقدو نيا كهنيزههاى بلند داشتنزذدوخورد
 به ميترادات داماد داريوث افتاد. صورتش را نشانه نموده اورا روى خان الك انداخت. دراينهوقع ضربتى روى كلاه خود اسكندروارد آمناد
 TClitus
بدنبال اين جريان قلب قشون ايران شكافته شد،وسوارهنظام خورد وبگريخت ومزدوران يو نانى درمتابل مقدو نيبا بمون كمك ماندندند. اما آنان آن
 افتاده وبقيه كشنه شدند.
اسكندر فرمانداد كهفراريانرادنبالنكنتدمدهى كشتگانومجروحينمينمقونى
 بودهوبيست وينج نفر كهبه هتر Hetaire معروف بود ند دراين جدال كشتـ شدندند؛
 ايرانى رادراين جنك دوهزارسوار ودههزار يِياده نوشتها ند.
 ميگنشتند واززخم تيرهاى ايرانيانمصون نيرن نبودند



 آنسوى كوههاى توروسTaurus واقعبود ، بىسروسالار ماند . واقوامآن نواحي
 Callas كرانبك بدانكارمبادرت كرده بودفريگيه بیسردار ماند؛ واسكندر كالان

YY
 Dascylion مهان مالياتى راكى بدربار ايران ميدادند ازاين پس هم بايد بردردازند، اين رويه را تقريباً اسكندر درهمهجا مرعى داشت. وميگفت: اكرماراليات راكياني اوراخارجى دانسته با جشم بد باو خواهنسنگريست. وهر كاه بيشتر كند تحملـ نايذيرخواهد بود. واعلان كرد كه تمام شهرهاى يو نانى ازدرست ايران آزادادند.
 ميترن Mithren (مهرن، مهران) ازروى جبن باستقبال اوآمده وشهرراباخزاين آن باو تسليم كرد؛ درصورتيكه ميتوانست مدتها در قلاع مستحكم شهر متاومت



 برایجاويدان كردن نام خودآنراآتشزده بود .اسكنرمقردرداشت كه مالياتافس صرف تعمير آن شهر كردد. اسكندر معبد ديانا را برسميت شناخت .









YYY
 ثكست بخورد واثرتبليغاتى بزر كى برعليه مقلونبياداشته باشد، ولى جوناسكندر خود رادرخشكى موفق ميدا نستازاينرواز نظرصرفهجويىترمخارج، امر بـراجعت بحريهى خويش بمقلونى داد. كـخرههاليعارناست اسكندر ، بعد بتصد كرفتن كاريدكدكر كرسى آنهاليكار ناس بود رهسارشد. اين شهر مر كز سباه ممنن بود' ودواركمحكم داشت ممننسردارى قابل وباير ان علاقفى بسيار داشت. ولى دربار ايراندردبارمى او بدكان


 مهـى بحريهىايران را باخخنيار او كذاشت.
 اسكنبرآمد ودرخواست كمك كرد. اسكندر وعده داديسازتسخيرهاليكار ناس اورا دوباره بنخت بنها ند. بايمدانست كه طبق سنن كاريه يارثاهان آن كه دست نشا ند كان ايران بودند


 Ephialtes ازيو نانهزدور بسبار دثوار بود،وبا:ادنتلفاتزيادازازطرفمعقون نيهار بآن نجارسبد كها

 مقاومتكرده تا اونيزمغلوب شد. رفتن بيامفيليه ويىسيديهـ يساز كرفتنكاريه اسكندر به فريگبه متوجشثد
ryr
ويارمینىينرا به سارد فرستادتا از آنجا ناكهان بغريگيه حمله برده برایحر كت
 دريايع بود دنبالكرد، تابحريدىدوولت ايران را ازدا ازداشتن تكبي كاه محروم رازد.

 Alexandere فريگيه فرستاده واورا مأمور كر ده كه خود را بالكساننرلنسسا كه ازسردادان اسكندر بود، رسا نيدهاوراتطميعبقتل اسكندر كند، ووعده Lyncest

 فيليب دستداشتند، كشته بود. ازاينجهت اسكندر اسرامر بباز كشت الكساندرلنس دارهوازجهت مقام بلندى كد درخانوادهى اسكندرداشت، مدتها دراعدام او تعللشد، تا بالاخره يس ازسه سال كشتهشد Marmariensiآ درليكبيكومى
 جونمأيوس شدند زن و فرزند خود را كشي آنان كنشته بكوهغای مجاور يناه بردند.

 را ازبيخ وبن بر كندند ومردזآن را نيز ببرد كى فروختّند مركع ممنن-دراين هنگَنم كه ايكنلر ايالات ساحلىرايكرايكايك تصرفميكرد ممننب باقيما ندهى لشكل ايرِان ميخواست جنكُرا به يو نان ومقبونه ببرد. تمام اميدوارى داريوث ثايستًّى ومردانگى او بود، كه نيروى بزر كى دردريا داشت.



YYE

 كردند، وديورْن راكهازاهلهمينشهر بود1 ك بواسطبى طرفدارى ازايران تبعيد
 كثيرىازيو نانيانرا بطرف ايرانجلبكران اسهارتبهابسيار اميدوارشدهبودند؛ ولىمقدر نبود كه اينمردنامىدراجراینیانقشهماى
 دوامى نكرده‘ بامر ك او يايان پذيرفت.
 جه كند. بعضى از رجال عقيده داشتندك با بايد خود شاهنشاه فرما نــهسى سباه را
 حوستان فيليب بود واز Tتن بوأسطهى دشمنىبا
 نبايد تمامكشور را بخطرا نداخت. داريوث بار سنگين ادارهى آسيارا بعهه دارد.


 اين رأى را يسنديد ولى درباريان مخالفت كرده كفتند : خارىدم حنين ييشنهادى ميكند تا همهايران را يكباره بتصرف اسكندر رهد.



 ثاه بزودى ازاين فرمان بيداد كرانىى خود يشيمان خواهد شد ودر اثر اين سوه
rro
سياست مملكتُنُ را از دست خواهد داد و





 بود ‘واوميتوا نست بلنديها راكد بر آنتنگه مشرفبوداشواشغال كند ، وازعبور اسكندر




دارد ، وخودباكسانش ازآن ولايت بيرون رفت.




 وبراى شستنخود از كرد وخاك راه در آن رود آب تنى كرد ‘و وجون آب بسيارخنك بود ،او سرما خورده از حال رفت. همه كمان ميكردندكا اسكا اسكندر از آن بيمارى
 يارى خواست بالاخره يزشك مخصوص او كه فيليب نام داشت اور اوا يس ازسه روز

بسيع سِاه ايرانـ داريوش سوم خود بر آن شدكه فرماندهـى سباه ايران را را بعهه كيرد. بإلرا لشكر كاهقراردادوبهمه ساترايها فرمان داد كه سياه بسبارىاز




 را در قاب بلورين بقلرى بلند نصب كرده بودند،كه همه ميتوانستندآنرا ببيتن.



 حر كت ميكرد. يسازآن سواره نظام و بعد سباه جاويدان ميآمدند. كه دهمزار

 هس ازآن سياهى ميآمدكه درى Dorryphores نام دام داشت (ايـن كلمه


 قيد اسببا بسنگهاى قيمتى مرصع بود 'و منتهى ميشد به دوهيكل زرين ارين بيك ارث ميرسيد. يكىازآننامجسمهى بينوى Ninus وديگكى بلوس Belus بوده


 ديگرى افتاده بامنتار باوضر بت ميزد وهردو او از زور اوبافته شده بود ـ از از كمربند زرين


YVV
تاج شاهى را پارسيانسىاريس Cidaris ميناميدند (مرودوت ویلوتاركتيار

 ازنجبا ونزديكان اواحاطه ميكردند، اين كبكبه بسىهزاريهياده منتهى ميشد، واز دنبال اين كروه حهارصد اسب شاهى اوا حر كت ميدادند. دورتر بفاصلهى يكا يكتا 1^0 منر كردونهی ميآمد، كه سىسى كامبيس Sysigambis مادرداريوث در آن بود.در كردو نهعييگرزنداريوش بود.خدمهى ايندوملكه حواره ازدنبال كردو نهها
 ثاه ویِرستاران وخواجه سرايان را حمل مى كرد. بعد زنانغيرعقد بیشامميآمدند.
 آنبودند.زنان خويشاو ندان شاه دستهى ديگُى تشكيل داده بودند؛ ویِ از آنهـا يیشخدمنها وخدمهى دربار وبنه حر كتميككدد. درا نتهایاين مو كب سباهيان سبك اسلحه بارؤسا يشانحر كتمى كردند. بعكس درسياممقدو نيه تمامدرخشندكى كانها از آهن بودنهزروسيم.ايناننهفقط مر اقبآواز شيّورهامى بودند كهازطرف فرماندها نشان دميده ميشه، بلكها نجّنان مواظب بودندكه بيك اشارهى حشم فرمان آنها را بجاى ميآوردند. اينان هرجـا
 !ارى داريوث چونازفرات كنشت شنيد، كه اسكنرددربندها راكرفتهاست. لذا ميخواست هرحّ زودتر خود را باو برماند . آمينتاس مقلونــى اسكندر كريخته وبلربار ايران پناهآورده بود، بنا بقول پلوتارك بداريوش كفت : درررفتن شتاب مكن ودر همين دشت بازبمانزيرا عدهى مقلونيها بمراتب از سیاه

 تو خواهدآمده سِس داريوث بسوى كيليكيه رفت.

YYA
 بود، فرمانده يونانيان مزدور كرد. وى دراين زمان سیاهيان رااز فرناباذ تحويل
 نشسته درجلگّهأى بينالنهرين با اسكنر مطاف دهد، ولى در باريان رأنداريوث

را زدند .

 آمان Porte Amanique كنشتهودريشت سراسكندر واقع شد وتشون مقلو نیدر ييش خود دريا ودريس خود قشون ايران راداشت. ويس ازآن داريوث نيزاز رود
 براى قشون اندك مقدو نى مناسبت داشت.
 واقع بود.جنك اسكندر با داريوش دردشتى مجاور اين شهرروى داد اين دشتاز












## rva

Y- سـاه يو نانــ اسكندردرجبههیميدان، قشونفالانزمقدو نىرا جاداد ، و نى كهنورNikanor یس, یارمنى قشونآمينتاس وبطلميو س تشكيل يافت . پياده نظام در تحت فرماندهى كراتسر Cratere
 بسياه ايرانزد. يعني نخست بجايى كه سواران مسلح ايران ايستاده بودند، حملد برد. وسوس.بسوى كردونهىشاهبتاختدراينهنامامايرانبان رشيد دليرانه كوشيدند وفدا كارى كردند ونگذاشتند|سكنر بشاه برسد ولى اسبهاى كردونهرمكردند ، وداريوشمتوحش شد. یارسىها حون وحشت شاه را ديدنل رو بهزيمت نهادند. و چون فرار درمعبر تنگك روى داد فراريان روى يكديـگ افتادند ، وبعضى مم زير
 قشون اسكندر شد.
 بود وسوارهنظام ايران تتوا نست عملياتلازمرا انجام دهد.
غارتاردوى ايرانـ حــون شب در رسيـد مقلو نيهـا از تعقيب دشمن دمت برداشته بغارتاردوى ايران پرداختْد. جون زنان حرم اسباب وتجملات بسبار با
 مقدونها لباسزنان حرم راكتنه زينتهاىايشان را ميربودند. فرياد وشيونونال وضجهىز نان همهجاراير كرده بود. احوال رقتآور مادر وزنودخترداريوثويسر او كشششساله بودحشمان ناظرين رایرازاشك ميساخت.هر حه دراردوى ايرانبوده مقوييىهابغارت بـدند، وفقط خر كاه وبار كاه داريوثّ مصونماند، زيرا رسمخينـ بود كه فاتح دزخيمهى مغلوب منزل كند. عدهى تلفات متلو نيها را از •10 سو ارو
 تلفات هممبهنان خودراكمتروتلفات ايرانيان را زيادتر تلمداد كردهاند.
rл.








 ايرانى



 وبنابراين ميتوانم تحمل رنج متامى راكه ازيورآني


 زن داريوث و دختراور فتار كرد ، وبا وجوديكا ويكه باوميكنتند ، كه جنين ثامزارياده
 ولى درمقابل زيبايى آنان، ياكدامنمى را ازدرست نميدار.




YAI
ازهندى بكيفراعمال خودرسيد‘ وبدست يكىاز سرداران ايرانى كشتهشد.
 , Coele - syri باو واكذاشت .
 درسوريهبود رفت ، دراينجانامهيىازداريوش دريافتداشت كهبقول آريانخلاصهى انـي

آن اينبود :
(درايننامش داريوث آزادى مادروزن وفرزندان خود راميخواست ، وبعهى
 زدن ملع ميخوا نه .وخود رامجبور بدفاع درمقا بلتجاوزاسـكننرميدا نست ، وتقاضا كرده بود ، كه اسكنلررسولانى براى مذا كره بفرستده
 داخل مقدو نيه ويو نان شده اين ممالكت راغارت ميكردند ، و حال آنكه از طرف ما
 خود راازتوهينى كه شدهاست، بـكشم بلرمنبدست كسانى كشته شده كه شمامحرك آنان بوديد،و يو نانيان رابرعليه من تحريك كرديد، كه برمن بشورند . اكنون تفضل باين ممت بشناسبل، ووقتى كه بین نامه فينويسيل بعنوان إِشاه آسيا بنويسيد، و هر كاه خود را شاه ميد|نيد، ديكُ از جـدال مـكيزيد، زيزا هرجـا . بشما ميرسم
اسكنلدرفنيقيه هيس از آن اسكنبر بـه فنيقيه در آمد، و بيبلس Byblos را تصرفكرد،واز آنجابه صيا رفت. درايناحوال بعضىسردارانايرانى كهازجنُ ايسوس مالم مانده بـودند، در صدد بر آمدندكه لِديه را از آن تيـُون Antigon سردارمقلو نيه بـير ند. ولىشكست خوردن،، نيروعجريائىايراننيزدردرياازناوكان مقكونى هُكست يانتند .

 تـليم نشد، قشون اسكندر آن شهررا محاصره كرد. درست هفت ماه محاصر هواين شهر بطول انجاميد.
بعول ديودورجهت عمدمى مقاومتاين شهر آنبود كه ميخواست اسكنـر را معطل كند، تابداريوثُ وقت دهدكى اوسباه جديدى برایى نبردبا اسكنعرتيه كند.



 جزيرهىقبرى كه بايرانخيا نت كرده باسكندريوينه بودندكار تسخيرصوررآ آـان كرد ـ واسكندرازخشكى ودريابآن شهريورثبردو آنشهر اتسخبر ومردمسرسخت آنراباطاعت آورد. اسكندريساز كرفتن آن شهرشقاوت عجيبى ازخود نشان داد ـ وامر كردكه

 مقلونى ميجنكيدند.
بالاخره قريب هفت هزار ثر درشهردرحال جنك كششته شدند ؛ و تعداد دور


 اسكنربود.
نامثى ديعردادبوش باسعنلدـ بقول كنت كورث در همين احورال نامهيى ديـر ازياريوثنباسكنررديدكه اورا پادثاه خواننوباوتكليف كردهبود دخترثىاستاتيرا

Statira هالِس واقع است و یيشناد صلع با اسكندر كرده بود ؛ ولى آريان مىنويسدك

 راكه ازفرات تابحرالجزايرواقعستباباسكندروا كذار نهايد.
 دارم ونه قسمتىازمهالك اوراخواستارم ‘زيرا تهام خزانمها و و همه ممالكث ازي از آن من است ودخترثردا مماكر بخخواهم ميگيرم،
 عمدهىفلسطين بشمارمير فت ودرجنوبحيفا ودرهى نيل درساحل درياامتدادمييافت وبرتبهى ببلندى •


 زياد برداشنه بود بدست قشون اسكندرافتاد . اسكندر نسبت باو باوجوديكه دردار ورال

 شهر كردانيدند ثا اوجان داد بیضى ازمورّرخان بهتيس را عرب دان انستهاند

 سماهيان جديدى براى او كرد آورد دراين شهرهزاردان نفرازازاماهالى ومدافيمين ازدر شمشير كنشتند وتهام زنان وكود كان رااسكندر برده كرده بفروخت.
 همبنكه خبرفتوحات اسكندررا شنيدند، اوراباآغوث بازيذير فتتند. وازمهه طبقات دريلوز كرد آمدندواورا استقبال كردند، بعداسكنلربه ممفيس یايتخت مصر رفتّو

Yイะ
احتراماتزيادى نسبتبه معبل يتاو كاو آيسمرعى داشت ، وسبسازرود نيلسرازير

 آب فراوان ودرخنانبسيارداشت وهوایى آنهميشه مانند بهار بود. بعول كنت كورثعردم Tان مانند معا بد ديكرهبكل را را نمبيرستبدند ، بلكه زمردى را ميبرسيدندكه شباهت بناف داشت ودور آن جواهرقيمنى نتانده بودند.


 ميخواندند.تاربالنوعبدوُوالى كميشودجوابمنجزعبدهد. دراينجابود كدكامنان اسكنررا ، يسرخدا خوازدند. بعضى از موّرخان عقيله دار ندْكه كاهن ميخواست اسكنررا بزبان يو نانى درود كويد. ولى ایون اين زبان را درستنميدانستبيجاى



كلهنبز كَاورا يسرخدا خوانده است.



ودزيافت .البه را بيكنفريو نانى داد. وباقى اداراترا ابخود مصريهاسيرد.

 در كنشت. اسكنبرازمر ك اوبسيارمتآثر كرديد، وحتى كريه كرد
 ازازدحام و مرج و مرجى اردوى اسكنر بنزد داريوش كريخت وخبرنوت ملكه رابشاهنشاه داد .

810

 فراتراباووا كذاردو دههزار تالان برایرد اسكندر در آورد. اسكندر در اين باره با دربـاريان خود مثوردت كرد


 اختلال عالم مىشد درزمين هم نمىتواند ، دو یادثاه باثد بى آنكه اختالل در نظم آن رنخ دهد.
بسيعسهاه داريوشــ چون داريوث شنيدكه نامهماى اوباسكندر نتيجهىیندار
 خوددسنورداد كه ازآسبا دربابل كردآيند. ازاصلاحات داريوثى درسباه خوديكى اين بود كه شمشيرونيزهماىیساهميان

 كه دردل دشمن توليدوحشت كند.
پس ازآن داريوث ازبابل به نينواى قديم رفته ودراربل اردوزد

 ازجنك احتراز جسته و رهات وآباديهاى سر راه رآآتش زده عقب نشست. سسس
 بسردارى ماتروپات بآريستن Ariston سردار اسكندر روى داد و باكشته شـن مـاتروياتفتح باآريستن شد. دراين وقت قشون ايران آباديهاىسرداه خودردآآتش
 نجات دهد بالاخرهاسكندر بدكو كامل اردو كاه داريوث رسبد.

マイィ
مو تاملGaugameles ：اكثر مورّخان قديم جنك سور و آخرين جنك




 اين شتررا دراينجاحفظ وحراست كنتن و خراج جند دمرا براى آكايش اين شترو مستحفظلين آن تخصيس داد． بايددانست كاسكنبردرلشكر كشى ازآسباى صنيروبينالنهرين اختيار كرده بود كد كورث كوجك بادمهزارتن يونانى ييموده بود، ونيزازتجريبات آنيو نانيان ييشيناستفاده ميكرد وهمبشهT ن لشكر كشى را بياد سباهيان خود ميآورد وTان راتشجيع مينمود．در زمان عبورسباه اسكندر از فرات تاورود آن بهكو كالمل فرصتهـاى جلو كيرى از دشمن براى تشون ايران بيشن آمد ولى ازآ آنها ميج استغاده نشد．
 دستمهاى متعلدممكنبود بهسبك（جنك وركريز）صلمات زيادى بد قشون اسكندر

 باداثتن تيراندازان ماهرمينوا نست مانع از عبورتشون اسكندر كردد و و يا لااقل

تلفات بسيارى بدآن وارد Tورد．





YAY
نوشتاند. شايد ارقام كنتكورث موافق حقيقت باشد. ودر اين جنك؛ ينجاه فيل جنكى همايرا نيانبكار برده بودند.



 كرده صدمات زيادى وارد كردند. ازطرف ديگر مازه با سواراران ايران متينونيا را هدف تيرقرارداده، وتلفات بسيار بدآ انان وارد ساخت
 مقلونيه كرديد، واسيرانى كه در آنجا بودند جرأت يافته بيارى ايرانيانآمدند ؛



 بعد داريوث واسكندر بمقابل يكديِكر ڤتافتند اسكندر زوبِين بطرفداريوثاروافكند



 به ار بيل وارد شُد، واز آنجا ازراه ارمنستان به ماد رفت.
 درجنكك كو كامل ازخود دلِيى بسبار نشان داده بود، با فرزندان خويش بانقياد



YАл
ازروى خيانتراه ورود اسكندر را ببابل با تاج كل زينت داد. وعودسوزهاكسيمين درسرراه او بناد.


 معابدى راكه درزمان خشبارشا ويران كرده بودند، تعميرنمايند. بعول كنت كورث اينشهرازنظر انضباط نظامى برایمقلونيها مضر بود. زيرا اخالاقبابليبا بقدرى فاسد بودكه ازهيج حيز براى تحريك شهوات نغسانى دريغ نمبكردند؛ ومردانبا بلدرازایوجى كهبآ ناندادمميشد، Tشكاراز زانوردختران انهان را بنحشاء تشويق ميكردند، ودر مجاللسبزم شراب زياد ميخورددند، ودرحاللمستى مرتكب اعمال زشت ميشدند ، حتى زنان ودختران خانوادوهانى مهتاز بیعفتى را جزه شرايط ادب وباصطلاح جزوتملنميدا نستند. قشون مقلونيه سىوحهاروروز در

 كه داراى نفتبودمشاهده كرد وبرایتماثا، آنرآآتش زد. یلوتارك كويدكیقر زمينهاى بابل هرازاين آتش است.
 حاكم تراكيه سربشورث برداشت. اهالى يلويونز بخصوص اسبارتيا به طنيان او كمك كردند، ويادثاه ايشان در آنگاهآزيس Agis نام داشت. آنان جنگى مردانه بآآتى اترينايبالسلطنهى
 توانست، امنيت را مجددآ دريو نان برقرار سازد.
 بنام| بولت Abulèt يسرش را باستقبالاوفرستاد، ودرشو ثاسكنلرخزانثعداريوث

## Yı9

را تصرفكرد. وبقولديودور آنهجلهزارتالان تمش طلا ونقر• بود. كنتكورث


 ييشخدمتان اسكندر دويده مبزى آورد تاياى اسكند روى آن قرار كيرد.





 وآريستو كىتون Aristogeiton بود، كه ازمفرغنساخته بودند ' وخهايارشا آنهارا از آتن آورده بود. ودوباره بشهر آتن مسترد داشت






 بخواهد. ملكه نامبيى دراين باره باسكندر نوشت. اسكندر نه تنها براثر شفاعت او ماداتس را عفو كرد بلكه محصورينى راكه تسليم شـه بودند از دادن مادن مـالبات معاف ساخت.
اسعند دد دبند بادس- يس ازمطيع كردن او كسبان، اسكند سباه خودرا

หq.



 رتكآبء است. دراين. معبر آريو برزنAriobarzanكه سردارى شجا عبودبابيست وینج هزار سا.ه منتظر ورود اسكندر بود، وآن معبررا ديوار ودروازهـى محكمبود
 ميكردند. بعلاوه مدافعين باران تيروفلاخن دا برمقدونيها روان ساختّن.
 ناكزيرشب، همانكارىراكه ايرانىها درترمويِل كرده بودند بكند، وبراهنهامى



 ازميان آنان بيرونجست وخواست ييشازرسيسناسكندر پايتختهخامنثشىرا اشفال كند ولى قشو نى كه اسكندرسا بقاً ازجلكه بفارس فرستاده بود مانع عملياتاوشد.
 بودكه درحملمىاسكندردرايران بعمل آمد.
 براه افتاد. دراين احوال نامهاى ازتيركعاد Tiridad خزا اندار تخت جمشيد باو

 نزديكى رود كور بقول كنت كورث چهأرهزار نفريو نانى كسسابقاً اسيريارسبيا بوده' وثكنجهى بسبارديده بودند باستقبال الـكندر آمدند. ازاينان بعضى بیدستونو برخى

Yal

 ما ناقص هستير بر كشتن ما بيونان باعث شرمسارى









 كشنارمهبيى شروع شد. اهالى جونوضع را جنين ديدند بخود كشى اقدام كرد ندوبرخى نيز منازل



 وعدهى زيادى قاطر ازشوث وبابلاخلانواست.
 مشثولبودند. يكى اززنان كدتائيس Thaï نامداشت، وازاهل آتنبود اسكنر را
 براثرجهالت مستى دريشصصفى كه هادى آنان تائيس بود قرار كرفت.اولاسـكند

YaY
وبعدتائيس مشعللايى درمقرسلطنتى انداخته وكاخ يك ديودور كويد: رخيلىغريباسته توهينى كه خشايارشا بشر آتن كرد د اوارك آنراTٓت زد انتقامش را، يسازناللا زنى كهاونيز آتى بود كشيد. نولدكي كويد كه اسكندر تخت جمشيد را از روى عمدآتش زد ، وخواست بارين عها
 تخت جهشيد يسازاين واقعه ديگر كمرراست نكرد. وبراى هميشه ويران بمانن. اسكنر بقول خود با اين عمل انتقام از كارخشايارشاكشيدكه ارك آتن دا

آتش زد .
بايمدر نظرداشت كهخهايارشامم ميخواست| نتقام ـوزانن شهرسارد وجنظل مقدس آنرا بكشد؛ شكى نيست كهخشايارشارواواسكنـرهردروبد كردند، ونتايجاعمال
 راأموخت بقول پارسبا اين درسرا ازيو نانيانفرا اكرفته بودند .

 مسنحق اين مجازات بود زيرا شوث پاينخت جهان بودآ نبا بود كه همه كسانى كـ

 نشده بىاطالكاع بودهاند .
 پارس بسوى همدانرفت(• بّق.م.)|اسكندردرهمدان سواره نظام تسالى رامرخص


 درمشرق ايران رفته ، قشو نى از ايالت شرقى برای مقابله با اسكنر كردآورد.
rar
حوناسكندر بحوالى دامغان رميد شنيدكهنبرزن Nabarzan كه بسردارى والـي هزارسوارباداريوث بود ، وبسوس والى باخترو برانيازان Brazas والى الى داريوث راتوقيف كردماند، يو نا نيان اجيرتا آخرباداريورو ثو وفادارارماندند. اسكندر بشتاب دردنبال داريوث ميرفت. چونبسو صودسنياراناوديدند كا|سكندردرتعقيبايشاناست، بسوسزيخمهاى مهلكى بهداريوش زده ، خود براى تصرف سلطنت بباخنترفرار كرد ـ اسكندر وقتى

 وشاهرود وظن قوى ميرود كه در نزديكى دامغان تقريباً درشمال حاجى آبا باد كنونى


شاهان سبردند.


 یوشانيد ، وآنرا بشوث نزدمادر داريوش فرير فرستاد . جهات شكست ايراند عللشكستايران بسياراست،واهم آنيا رادراينجا خلاصه ميكنيم . وآنها عبارتنداز: ا_عدم مها نعت ازعبوراسكندرازبوغازدارداردانل با وجوداينكه ايران نيروى دريايى قوى دراختيارداشت. Y_ كذاردنساهمبانيو نانىدرذخبرهوبيكارمانننيِادهنظامدرجنكك كرانيك. r_تسلمي شدنشهرسارد بواسطهى ६_ كهك نكردنبحريهى ايرانبهاهالى هاليكار ناسازطرفـدريا. - هـ عدم استفارْازدربندهاى محكم كبليكيه وسوريه . 7ـ اننخاب جاى نامناسب وبدى درجنگك داريوث واسكنبردرايسوس .

Ya\&
Y- نرسانيلن كمك بصوريها ومردم غزه ازطرف دريا .
 وكريزدراين محل . Q_عدم مهانعت ازعبوراسكنلرازفرات و دجله. - - - بعهد كرفتنداريوثسههسالارى لشكررا، زيرا كهاوفاقد روحميافشارى وازخود كنشتگى بود. يكى ديگرازعلل شكست ايران رواج فساد اخلاق، درايرانواختانلاف بين درباريان و خيانت بعضى از سرداران و فرمانروايان ، مانند مهران بود ـ ايرانيان بواسطهى غوطهورشّن درثروت وتنعم بيشازحدد ‘ وعادت به تجمل وعيش وعشرت مست شهه بود ند. وريگرحاضربراى فداكارى نبودند • وروح ازخود كنشتكى سابق رااز رست داده بودند، و ميخواستند، بجاى اينكه به نيروى بازوى خودتكبي كتند ، همهكاررا ببول ورشوه حل نهايند. وحون حند بار در سابق اينكار راكرده و و نتبجه كرفته وتوا نسته بودندكه بين دشمنان خود اختلاف بيندازند . خيال ميكردندك اريكا
 كند و از اعمال كذشتهى خود يشيمان سازد ‘مردى ما مند اسكا
 زمان درجهان نظيروبديلى نداشت واز كون سازر. دراين زمانايران شامنشاهى مانتدكوروث كوّهك يالااقل اردشيرسوم لازم

 شروع كرديدكها نرابايستى مقلنو نى ويو نانى ناميد. سلسلمى هخامنشى ازخروج كوروثيز
 راییش ازقيام كوروث بزر كى در نظر بگيريم سلطنتآن سلسله حهارصد سالمميشود .

YaO
خانواهمى داريوشـخانوادهى داريوثعبارتبوداز: مادراوسىسى كمبيس. زن

 زنهفستيون سردارمحبوباسكندر ‘ ودخترسومى كه نامش معلوم نيست زنششخصى

بنام مهرداد بوده است برادراوا كزاثر Oxathrès نامداشت.
 (طبرستان) تمشيت دادوبسوى ور كانه (كر كان)رفت ،ودرزده كارتا كرسى آن استان
 را ماردنيزميگفتند واز بـوميان ماز ندران بودند'و ظاهرآَآمل مأخوذازنام ايشان است) كهررمغرب طبرستان ميزيستند، كردن بفرمانبردارى ازاسكندر نهادند. سمس اسكندربارتوشهرى كه بعدها هكاتم پيلوس Hecatompylos (مد دروازه) ناميده

شد در آمد .
دتو تمون شلـن رفتاراسكند - در همين اوقـات بودكــه بقول ديودورو كنت


 كه مانند شاهنشاهان ايران مردم دريششاو باوبخاك افتند . ولى يو نانيان كه عادت بحكومت دمكراسى كرده بودنـد، از تغيير وضـع او

راضى نبودند .
رهسبارشدناسعندربسوىباختر-اسكندر بدنبال كشندهى داريوثى يعنى بسوس كهدرباختر بناماردشير ، خودراشاهآسيا ميخوا ند، روا نهى آن سرزمين شد، Bessus در بينر امساتىبرزنSatibarzane، والىهراترا كهياغى شده بود،ازميانبرداشت.در سبستان شنيد ، كه كنكاشى ازيونا نيان برضد اوترتيب داده شده ، وبعضى ازسرداران مقكونى خيال قتلاورا دارند.

Y4ฯ
 سرداران بود، دراين تــوطئه دست داشنه است. بفرمان اسكندر فيلوتاس و يدر او


- دوستان خود ويدرث فيلبي بود ، بقتل رسانيد انيد
 روانهشد.اين ايالت درقندهار كنو نى بود. يسازتسخير آن بسوى باخترروانه شُد. بسوس بهمحض رسبن خبروروداسكندرازبلخ كريخته و يس از كنشتن ازجيحون بسوىسندرهسبارشد. اسكندر بهاسبىتامن Spitamenes سر كردمكاروارارانايرانى درسند فرماندار كه اورادستغير كند، اورابزودى كرفتار كردند ، وبفرماناسكندر درهمدانبدار آويختند. اسكندردرسغد-درسغداسكندرامر كردبرانخيلها Branchides را كه مردمى


بودنداز كوجك وبزر ك قتلعامكردند .

اسكندريساز كنشتنازجيحون، بدمر كندكآن رآن راباسمرقندتطبيق ميكنتد،






Alexandria-Eschata

 سكاما سراسیىتامن رابريده برایاوفرستادند.

درمياناسبرانجنگى_حخترىبنامر كسانا Roxana بود.اسكندربوعدلباخت.

 ميدانست، بعدكه ازمصر بمعمبد آمون رفت، كاهن آن ويرا زويستر آمون خواند ازآنيس اينفكربقدرى درمغزاونيروكرفت كه خواست اورا پسرخدا بخوانن. مقدو نيباازخداخواندن اواباكرده ، اينفكرسخيف را استزاء ميكردند.ولى مبیضى

 ثد،وتوطئه كتند كان كهيكىاز آ نان كاليستنCallisthene برادرزادومىارسطورودورست باوفاى اسكندر بودشر بت مر كنو شيدند لثعركثىاسعندبه هنلد در بارسال
 محل كابلامروزبورداست،در آمد. يسازا آنازدرهو كنر كاهخبير كذشته واردولايتى شدكه درجنوب ييشاور است. بواسطهى يلى كه برروى رود سندبست بشهرتاكسيلا درینجاب در آمد. پادثاه ومردماين شهرازوى استقبال كردند. هس ازآن بسوى رود هيداسس Hydaspes كه جيلم امروزباشد، رهسارشد. دراينجا ياردثامى

 واقع شد. دراين جنك اسب اسكندر كه بوسيفال Bucéphale نام داشت از كثرت زخهوايى كه برداشته بودبمرد. اسكنلر درمر كآن حيوان اننوهناك شده دستور داد كآن را در كنار رود هيداسب دفن كرده ، برسرمدفن اوشهرى بنام بوسيغال بناكردند . باز مـت اسكند بايرانــدر كنا, رود هيفاز Hyphasis كه يكى ازشعبرود ینجاب است، سباهيان|اكندر فهيدندكه اكر دورتر بروند، بإيارثاهانى كهبسى
ran

 كيكرده است اكثفاكرده به مبين باز كردد. اسكندر با بـىميلى زياد ناجار شده ازههانجا مراجعت كند.



 نبردى سختاتفاق افتاد، واسكند درهنگام كشادن شهر آنان زخمى شد، ويساز جند روز معالجه بيبود يافت.
در پاتالا Patala (اين شهر درجامى بود كه مصب سند واقع است) اسكندر بدكراترس Craterus ك يكى ازسرداران خودبود فرمان دادك با فيلها ولشكريان ازكارافتاده، ازرداهر رخا
 اطلاع داشنهباشروا Tنها راازدور ببيند!


 شده بود به سباه اسكندردسيد. اسكند درياساركاد- يس ازآن اسكندر از سيرجان به ها آسار كاد رفت. در
 مقبره درميان باغهاى شاهي ياسار كارجاى دارد. وآن راازهرسو درختهاوجوبيارها
 وبطاقىمنته ميشود كه مدخلت خبلى كوجك است، نعش كورش را درتابوتى از

ห११
 بابلى وتاليهاى ارغوانى ولباسهاى هادى وباطوقها وقمهاها ويارهها وزينتهاواواحجار

 شاه وقت همه روزه يك كوسفند ومقدارى آردوشراببـبآنان ميداد. ودرهر ماه يك اسبروىقبرقر بانى ميكردند. يسازتحقيقمعلوم شدكه دزرهاميخواراستها ند جواهرات داخل تابوت كورثرا هم بلزدند. بدين منظورتا بابوت را شكستند. ولى
 درمقبره را باديوارى سدكنتد، ومهراسكندر را نيربر آن بزنند.
 ثد. درشوث اسكندر به كيفردادنبسردارانى كهدرغيبتاو سوءاستفاده كرده بمردم
 وتشارخوس كه از درياى عمان وخليج فارس به ايران ميآمد دراهواز از راهكارون

بديگرقسمتهاى سباه اسكندر پيوست.


 زن ايرانى داشت. درشوث اسكندر براى هفستيون Hephaistion سردار محبوب خود دختربزر كنر داريوث راكى درى يهتيس Drypetis نام داشت تزويج كرد. و
 واداشت ومدتينجروزجشن عروسى ناتوان وازكارافتاده را بمقدونيه فرستادوسس ازشرو سردار محبوب او هفستيون در كنشت . اسكندر بقلرى ازمر ك او او هتأثر كمت كدفرمود يال اسبان وقاطرهارا درعزای اوحيدند؛ و كنگرههاى برج وباروها را
r..
 كرد فرهان داد اززن ومردآنان را قتل عام كتن، تاروان آن سردار ثادر كرددا مركع اسكنده اسكندر يس از قلع وقمع كوسبان بابابل رفت. در اينجا از از
 اوآمدند. دراينجا|مر كردكد نعش هفستيون را با ثڭكوه وجلال بخاك





كفت: به شخصى كه ازمهـه دليرتراست.
 شده بوددر كنشت(بrץق.م.)آريان كويد: بنابقولضعيفى اينزهرراارسطو كه از از مركى كاليستن برادرزادماث بدست اسكندر خشمناك بود ، بـراى دشمنان اسكندر ببا بل فرستاده بود.



 هرديكا شريك جنايت او بود بعدها فيليبآريده نابرادرى اسكننر نعش اورا اورا در

م مصر بخاك سبرد
كشوردارى اسكندهـ اسكندر در وايسين ماهطاى زندكانى

 Alropates
r. 1

تنييرنام داد. اسكندر هرجهدرايران بيشتر مىماند، محبت او بايرانيان بيشتر
 افرادايرانى تشكيل ميدادند.
 را ملتى مغلوبكه بر آن يك تن خار جى حكومت كند حس نميكردند. وى در





 جهان بهتى ايجاد كند. وى در برقرارى طرق ارتباطى از برى وبحرى وايجاد

 ازررياجبى حبانيه راكمدرعصرماتحقق يافت، امكننر بمنظورمنظم ساختنطنغيانهاى فرات ريخته بود. اسكندر مانند ثاهان بكردآوردن كنجينهط ، نمیيرداخت. وى
 ساخت. وحون تنا يك نوع يول درشاهنشامى يهناور اوواسطلى دادورسند بودروا بـط

 ونزديك بود كه صلحى طولانى در دنبا برقرار شود كه با مر كى او اين آرزو نقش بر آب شد .
r.r

جانشينان أسكنلر





 اوماع حامل نشد وميراث اسكندر بين سردارانشتفسيم شد. مصرنصيببطلمبيوس
 ازولاياتآسياى صغيرشد. سليكوس Seleucus نيز بفرماننسى سواران منصوبشمد





 مأمورشكه بود كه دردفاع ازحقوق اسكندر يعنى




 شد. درايناحوال اختلاف وهرج ومرج درامبراطورى اسكنـير هـنا كاTتشآن يكبار خاندان اسكنر را بسوختوفيليبآريده برادر ناتنىاوومادرث

## $r \cdot r$

الهـياس ور كسانه زن او واسكندردوم همـى درضمن اينحوادث بقتل رسيدند. آتتى كون فرمانروايى مطلقشرق را بدستآورد.اوخزاين اسكنـرراغارت كرده بمغرب باز كشت. ديگرسرداران كه به يیروزيهاى آنتى كون رثك ميبردند، متحد شدند ودر(YاYق.م.) وقتى كهآتيُون سر كرم جنگّاى حوالى مديترانه
 بر آنجا مسلط شد. ويس ازحندينجنك كه بيناو و آنتيُوناتفاقافتاد، آنتيگون تكست خورده وبسزاى اعمالث رسيد وكشته كرديد.


 نامىازدولتاسكنبر نيستو براطلال|اميراطورىاسكندرايندولنهارسمأ بو جودآمدند: 1- متلونيه با يو نان.
r- تراكيه باقسمتى ازآ آسياى صغير. r-६-دولت بطالله يا بطلموسوها درمصروافريقا.

سلوكيان
 يكى از سرداران نامدار فيليب پير اسكندر بود . سلو كوسنيكاتراز

 شهبانوومادروليعهل دولت سلو كى كرديد .




 ميديد ، خواستبا بل رااز اوبكيرد ، ولى سلو كوس كوس كريخته بنزد بطلميوس والى ومصر


 دراين وقت يارثاه معروفىبنام جنره كويتا Chandragupta در آنسرزمين


 هند. . ه نيل كر فت . سلو كوس يسازباز كثت ازهندسبامآتى كون را درايسيوس

$$
r \cdot o
$$

درفريكيدرهم هكست، وبراثرآنآتتى كون نابود كرديد. ولايتى راكسلو كوري
 وكثور میاراياميزاده (افنانستان شهالى) بود.









 متظمكرد .






 بسست بطلميوس كرائــو نوس Pololémée-Kéruunus كثتهش شد. وى يسر ارشد بطلميوساول والى مصربورد
جانثينان سلوكس- جانثينان سلوكىنيكاتر، نوانستندآن مجد وغظلمتىدا
P.7

كه سلو كوسبنياد كذارده بود، ادامهرهند. يسرسلو كوس آتيوخوس سوتراولبود
 بالكان وآصياى صغيرورسانن خسارت مالى، وجانى بسيار بهآنايالت بود. براثر فتحى كه آتيوخوس در مقابل اين قوم در فريگيب كـرد ، اورا سوتر بـر بمعنى منجى
 كهبشكستمصريا ا نجاميد، ولى آنتيوخوس درساردازیادثاه ير كامشكست خورد
(צוזق.م.).
 تئوس Theos راكهبنامخداوندكار است براى خود اختيار كرد. او بـا بطلميوس
 ييشوائى ديودت Diodote ناميويو نانى، ازدولت سلوا برضد سلو كيلا در(•• هY.م.م.) بد قيادت ارشلكنامى بود.
 كالىنى كوسCallinocos بود، كبمعنى فاتحدرخشان است. وى بامصر جنكت كرد
 اجير كالىبرادررا شـكست داد؛ وولايتآسياى صغيرتاكوها




 داشت كشته شد.
 پادثاه هر كام راازسارد بيرون كرد، وشهرهاى يو ان نى را باطاعتآورد. وى دربين
$r \cdot \gamma$

 لشكر كشيد.خشايارشا (كز كسس) اميراينسرزمين، از درفرمانبردارى درآمد.

 به اردوان ييشنهاد صلح كرد. وازوى خواست كه درجنكنسلو كيبا، بإيادثاهباختر بيطرف بماند.



 كرا Gerrha (القطبف) را بالماعت در آورد؛ وبسوريه باز كشت(ه-Y-\&•ץق.م.) سِس سله سوريه راالمصريان بترفت. دراين هنگام رومبان كه تازه هايشان بمشرق بازشتده بود، به بآنهى حمايت ازمصرباسلو كيها ازدرجنكُ در آمدند، ودرمـا كنزى Magnésie در آسباى صغير سلو كبها را شككست سختى دادند( •هاق.م.).، وآسياى صغير بدست رومبان افتاده
 دولت جدا شدند ـ زر نـك وبلو جستان ورخب (افغانستان جنو بیى) هم جزء دولت باختر شد .

بايانكار سلوكيها - يسازشكست ازروميها سلو كيها يكباره روى به ناتوانى كناردند. درمشرق دولت يارت وباختر بكلى دست سلو كيها را از مشرق ايـران ان ان كوتاه كردندر قابت با بطلميوسهاى مصروجنگهاى میدريى بآ آنانقوای سلو كيها را تحليل برد. يكى ازعللضعف سلو كيبا دشمنىبايهوديان بود. جهنشا آن بود كا سلو كيها يو نانيترا در آسبارواج ميدادند. ويهوديان حاضرنبودند سنن ملى خودرا
r.A

ازدست داده ازاين جريان پيروى كتن. تا درزمان تينوس امبراطور روم (Al-Ma ق.م.) بويرانى بيتالمتسى وكشتاريهود انجاميد.




سوريه راكرفت، وآن راايالتى ازروم كرد.



حولتهاى كو چكى كه پسازاسكنلريیداشدنل
اولدو لتهاى مغرب ايران وآسياى صغير:


















rl.
ار طرف روميبا بسلطنت برقرار شدند. در زمانتيبريوصTiberius اميراطــورروم


ازايالاتبيزانس بشمارميرفت . دولتبنتدكشورينت بهآن قسمتاز كايادو كيه اطلاق ميشدكه در كناردرياى Coppadoce-Pontique سياه بود؛ و بههين جهتآن كشور راكــايادو كيبى ينتى
 خانوادهى درجهاول پارسى بود • چون سرسلسللى اين پارثاهان مهرداد نام داشتاز

 تخت نشست.درجوا نىبراثردسيسهى كسا نشمدتىازتْتخت سلطنتدورشد. دراينمىت فنون جنكى وسوارى را بخو بیى آموخت وبكسب دانش ومعرفت يرداخت

 به كشورخودباز كشت، وولايتشمالجرياىسيامراستخير كرد و حلود كشور خودرادر
 يادرشاهان آسباى صغير كه كشورشان ببست مهرداد افتاده بود ، به روم شكايت كردند ، ودولت رومسرا نجام بوى اعلان جنك
 آكيليوسAquilius سردارروم راكه اسيرشده بود نزد او او آوردند. وى كفت اين

 هشتادهزارتن بودند قتل عام كردند. وسبسروميها راازيو نان وبحرالجزايرايربراندي
 داد، ومهردادبروميبشنارصلحكرد، ،وقرارشدبعنوانغرامتسهـهزارتارتالان برومبدهـ.

MII


 دست رفتهى خودرا در آسياى صغيردوباره بكستآورد . لو كولوس Luculus (سردارروم) بـهآسياى صغير لشكر كشيد. و مهرداد را
 ازلو كولوس ، مهرداد توانست بازبكشورخود
 برسركار آمد.و درحات.م. بالثكرى ازسرحد بذت كنشت مهرداد بحالتجنكا

 مارها شد، ونبزدر كرجستان ازمردم كوهستانى آنجا خسارتهاى فراوراوان ديد ، و

نوانست به هرددار برسد. مهرداداز كناردرياى آزوف وارد شبه جزيرهى كريمه شد ـ جون باقشو نى كـ
 داشنّل . وفرناك يسرث دردأس شورشيان قرار كرفت، مهرداد جوناز


 بـاشرافت در كذشت .
 اكنون رودى بنام یر كاماحایى در آننواحى
 ليزماكخزانداراراو،موسومبه فى له ترPhilétère ثهرير كامرا برا كرفت ،ودولتّر كام

Mir



جلد نسخهى خطلى بود.






 ثد؛ واز زمان كوروث جزومتصرفات وايالات هخامنشى در آمد. در زمان اسكان




 خودرا بازيافت• مقارناينزمان اززمينلرزمهسختىصددمهىفراواوانديد. درقرن سوم


 هخامنشى، حكومتميكرد ،وى آترويات Atropat أم داشت كه بمعنى آذر بار بداست.

 درتقسيم اولى ايـالات اسكنبر درצזצق.م. مــاد كوحك بنا بموافقت هـرديكا
rir

اورا بيغزود. واز آن يس آن كشوررا بنام او، آتروياتنAtropatene كفتند.


آذربايجان معرّبآن است.
يس از آتروياترورمان او دراينجا باقىماندند، وبمرور اين كشور دولتىشد كهاسماً جزء دولت سلو كىبشمار ميرفت، ولى درمعنى مستقل بود. جونيونان انيان دراينجارسوخى نداشتند، آذربايجان ازلحاظ وجود طايفهى مغان ور آنجا یناهكا آين زردشتوتكيه كاب ايرانيت دربرابريويو نانيت كرديد.





 درياى خزر وكادوسبان محلود بوده است.



ارومبه بوده است.
نام بعضى ازِّادثاهان آذربايجان بدينقراراست:
آترويات، درزمان اسكندر دریצّق.م.م. بتختنشست.
آرتدبازان، كه معاصر آتيوخوس آسو م سلوكي می بود.


 ازكلؤواتر ملكهى مصرى داشت كرفتارتموازده دريثسالگى درروم بمرد.

قسمتووم خاندانهاى شامى حرخاورايران
 زمان ایارثاهان هخامنشى، درتحت نفوذ وسلطهى ايران بود. درزمان اسكندرويسان او حكومتآن نواحى بدست حكاميو نانى وهندى اداره ميشد، كهازطرف اسكاندر



بهرج ومرج روینهاد.









 وى Megastenes
 كى ازدستر فته استتواسترابون مورخ معروف ازمنورجاتآن استفاده كرده است.

 Amilokhada



 هندوستان رفت وآمد ميشد . جنانكه ياتروكلس Patrokles نامــى از سردي


 و از بزر كترين پادشاهال هند بشمار ميرود. قلمرو او ازبنگال تاجنوبافتانانستان




 آشو



 ييدا كرده بود كه دراطراف دارمه Darma يعنى قوانين واصول دين بودا تحقيق

VIT
وبحث مى كرد .
قلمرو دولت موريا درزمانآشو $ا$ ازدونوع خاك



 Sophagasenes


باختر كرد (.ץگق.م.).

يادشاهانيونانى وباخترى
 قصى راجع بتاريخ باختر در قبل از اين زمان يمنى عصر اوستالى و هخامنشى كفتاكو نماييم.




 مزديسنا را رواج اداد. وثاهانداستانى چحون كيقباد وكيكاوس وكيخسرو ولهراسب , كشتاسب دراين شهرمىزيستهانداند. درزمان هخامنشهان كورث كبيراين ايالت را به يسرشنبرديا سبردنواواومدتها






 زهان خشايارشا درآنجا بسر ميبردند، ابقا نكرد. اسكندر براى مطيع نكيداشتن
rin
 درباختر نرادى نيمهايرانى ونيمه يو نانیديدآمد ـ دراينجا اسكندرازرسم باختريان دربارهى اموات خود منتقرشد. زيرا باختريهامانتد اغلب زردثتيهاى خالص جسد
 اسكندر فرمودكه مرد كان را بسگان ندند و دخهمها را ويران و آتشكدهما را منهد ساخت .
دراينجا باختريهاى زردشتى دردين ، خالصترازسايراتوامايرانى وبودند. زيرا ازاقوام سامى، بابل وآسوددورميزيستند. ازسرداران اسكنـر كه درزمان اورانيا اوحاكم باخترشدTمينتاس Amintas مقلونى بود و يس ازاو ، تيرياسب Tryaspes ايرانى منصوب كرديد.




خانو ادمى شاهى ديود.ت
وقتيكه سلو كوس كشته شد ، و مبانمصرودولت سلو كبه جنك در كرفت ،

 سوتز يمنىمنجى
 دوم وطرف ديلُث تصويرزنوس يروماكوسZeuspromachus ربالنوعحـامى
 ثناسان آنها را به يسرث نسبت مبلشند .


كاتحادى
 - Euthydemus كشته شه.

خانو ادمى ايو تيلموس ( . .
يس از كمنه شلن ديودوتوس دورهى اولين خاندان شاهى مستقل يو نان و و

 خود بشوريد .ولى ايوتيديوس زير بارسلو كيان نرفت ، ودعوىانياستفالول كرد ـ ـ دراين






 ازطرف دولت مورياحكمروامىميكرد بااونيز بنن آنكه جنگى


 شده ، واقوامآن نواحىازجملل تخارها ومردمان ختن وفلات يإميررا زيراطاءت و

 وبينايشان كاهى زدوخوردهانيى روى ميداد .
rr.
استرابون مينويسدكه باخترهزارشهر داشت.البته خالى از اغراق نيست الى




 ايوتيلموس نتش شدهاست دراين زمان بين باختروجين و هنلوسنان راهواى تجارتى بازشد ؛ وارتباط



 حمل ميشد .









 محققان كمان ميكندكه اينشهربايدررجامى نزد يكبهجهنك Johaing ياسيالك كنو نىشمال لامور بوده باثد.

MYI
 اشكانى حكامآن ايالات را در امور داخلى آزاد كذاشت ـ و وجون شهر سا كار الا در

 وى بشوريد ، و او را شكست داده و دمنريوس به بريشانى و بدبختى جهان را وا

برود كفت .




 پوست شير است . ودر سمت راست او كلمهى بازيلوسودر سمتخشش نامردمتريوس

ثبت است
سو مي.ن خانلان شاهى و يادشاهان يو نانى وباخترى







 سلو كيها ويار تيها را تهديد كند، وازخيال دستاندازى بكشور باختر منصرف سازد
ry
سر:ارى تيمارخوس Timarchus زام راتحريك بهطنيان درحوالى بابل كرد!ولى مهرداد بطور ناكان برتيمارخوس بتاخت، واورا ازميان برداشت.


 كرد. مئل اينكه دشمنى راكثته باشد، وحتى جسد يرردا دفن نكرد.
 يو نانى وباخترى مبانى اين دولت را سست كرده وازطرف ديكر مردمان شمال و
 باختر رادر فشار كذاردند حتى ظّن قوىاين است ، كه اين مردمان سكانى بعضى ولايات شمال يونانى و باخترى را در آن طرف جيحون اري بقول زوستن، ايو كراتيداسمعاصر مهرداد اول اشكانى بود وحتى هرانى تاريخ بتخت نثستند. بارى يس ازكشته شسن ايو كراتيداس مهرداد بباختر تاخته واين كشوررا ضمبهدى دولتاشكانى كرد. ولىاسترابون كدروايالتتوريوا Turina وآ آسبيو نوس , Aspionus كويند اين ايالات بين جبحون وسيحون بودها ند. مليو كلس Heliokles يس از كشتن یلر، بسلطنت نشست. وى درزمانير نيا بت سلطنت باختررا داشت. مر كز ثاهى او در بلخ بود. زوستن كويد هليو كلس چون بتخت نشست، خواستايالات ازدست رفتهى باختر را بر كرداند ـ از ازطرف


 دولت پارت كرد. وباين نيزقناعت نكر ده وبطرف مشرق راند و بهند در آمد وتارود
rrr
هيداسب (جيلم كو نىدرينجاب) راند.


 را يايتخت ثانوى خود قرارداد. وتآخرعمر درآ آنجا بسريرد. وى آخرين پادثاه يو نانى باخترى است كه درصفحات شهال حكومت كرد كرده است . |Y•)Anitalkidas ازجانشينانهليو كلس در درّمى كابل ، آنيتال كيداس

 كردند ومنعاقبآكوشانىما جاى آ آنان را كرفتند.




 كه سلطنت را ازخازدان موريا در هند غصبكردرد كان بود، و حامىى منسب برهما بود جنك كرد.منا نلردرمسكو كاتخوددولقباختيار كردبود:يكىديكايوسيعنىعادل، وديگرسوتر يعنى منجى.

سكايىها



 شى شو آندى كهازازخا نوادهىتزينTzine بود، در آمد. اواين =يوارهانى جدا كانه

 قلمرو بزر كی كه هر كدام را خانى اداره ميكرد تقسيم شدند:



 ساخت وتمامى مغولستان را تحت حكمرانى خـو دود در آورد ودولت هونرا
 يافت تأسيس كرد. درج•ץق.م. خان اين دولت مودو نام داشت. تاختوتاز مهببى :رجين كري



ryo




 وسطى درهردوطرف رود سيحون وجيحون سكنى داشتند . اين مردمان از طوايف مختلف بودند. مورخينوجزغرافىدانان عهد قديم اينان را ساك Sakes و و دار يوثى







 گڭغك است.








ry
عديده توانست كه جلوى اين سبل ميبب رابگيرد. اما دولتيونانى باخترتوانست سدى درمقابل اين مردمان كردد؛ وبالنتيجه ازبينوبن جاروب شدومردمانشالى


 سيستان كثت . وبعد سكا بوجود آمدكه در تاريخ بـولت هند وسكايىى معروف است.



 كاهى استعمال ميكردند. طغارها - قومى ازسكاها بودندكه در آن طـف سندكه اكنون آن صنحهرا فرغاندكويند زندكىميكردند. ودرقرون اولاسلامى اعراب ازاين قومنامانمعيبر س.


 اطلاعات مفيدى ازاين قوم ويارتها وباخاختريها ماريا مبدهد.






ryv





 استآثارى خطى بدستآمد و سه زبان در اين كتابطا يافتّند ـ يكى ازآ آنبا طخارى
 علياى رود جبحون بنام قوم طخارمعروفبه طنخارستان (تخارستان نـان) شد .







اسم برده شده زبان سكايىها ياكوشانى هانى طحارستان بوده است .
پیادشاهان سكايى
Indoscythia ا اينارئاهان معروف به هند وسكايىهستند، وبيونانى آنها

 وبهوادى كابل هم نفوذ يیدا كردند.
 سفلى ازمردمان هند وسكامى بسلطنت رسبد ' موئسخواند
rYs
كهاز تاكزيلا بدستTآمده ، بنام دثاه بزر كت مو كا، ياد كرديده . مسكو كات ايـن















 ازيليزوس. دريثت سكه بخط خروشتى نوشته شده مباراجا ساراجاتى راجاجاسامهاتا سائى لىزاساه
بهلو ها



rqa












رسبده است.
درمسكو كات زام و نس بايكمده ازشاهزاذركان وامراى ديگرهمراهاست.
 واسالا كاداما Spalagadama برادروبرادرزادهىاووغير ه 'ودرضرب

 ازسكهى پادشاهان باخنتراست .




 وبرخىاو رابا ازن پادشاه هند وسكایى كه درفصل يیش كذشت يكى دانستهاند. از
rr.
اسالى ريزا سكهيى ازمس يافت شده ،كه با يسرخويش اسالالارارامس مشتركا سكهزرها ند.وعنوانخوداوبيو نا نىدرسكناجنيناست:دبازيلوسباز

 بزر كى اسبالى ريزس .


 يششاوردرتختباهى كشفششده است. وىعلاوهبرعنوأندبازيلوىبازيلون،(شامنشاه) عنوانسوتروس(منجى):دديندار نيزداشتهاستبعضى اسمقندهاررامشتقازاسم كنونار مىدانثد. درزمانيكه كنونارساز حوزهى ارغندابكرفته، تاتهام سيستان و كدروزيا (بلوحسان)وحوزهى سندفرمانروايى داشت. درمنطقهى كابلهرما

 هرمايوس را شـكست داد ، وحكومتاورا منقرض ساخت ازوقايعى كه بزمان كندوفارس نسبت ميدهند، سفرسنت توماس از از قديسين
 فار بدستاينمبلغيسوى آيين مسيحىدا يذيرفت، ومجمع مسيحيانهندهنوزمبدأ



 (بازيلوى بازيلون ماوس كنوفروس،، يعنى ثاهنشاه بزر ك كندوفارس
ry



ابدا كازوس 4.

دودمان پهلواست' ودر نيمهى دوم قرن اول ميلادى سلطنت ميكرد اوريا
 اين بود خلاصهى از سلسلدى يهلوهاكه مدارك آن بيشتر سكهسایى است


 ديگرى اخلاف كنوفارس. برخى ازروى نامهاى پادشاهان آن سلسله، ايشان را محققاً پارتىدا نسنها ند
 ق. م.) يكى درینجاب وهند وديگكى درسكستان واراكوزیى (سيستان وقندهار) به

 آنان درنواحى ـبـستان وافنانستان حكومت ميكردهاند.

يادشاهان یارت
هنوز دوسه سال ازتأسيس دولت باختر توسط ديودوتوستDiodotus نگذشته

 هيجچاه تحتمتابعت سلو كيهاقرارنكرفته بود. اين مردم بطورحإيادر نشينو آزادانه

 حادر نشين دراستبهاى مبان كر كان ودرياى آرال زندكى ميكردنـ استرابون مينويسدكه مردم داهه در آغاز در كنار درياى
 كزيدند. وسبس بخراسان كنو نى مهاجرت كردند.


 شايد مترادف هرثوه Parthava است، كه در كتيبهكداريوش هما هم ياد شده است؛ و بعدها بـ هيلو تبديل شده است. بعضى ازايرانششناسان اين كلمه را بمعنى دجنگاور وسواره كرفتهاند• واين اسم حنين است كه ازطـرف قور خار خانه نشين به همه اقوام
 بريكى ازايالات سرحدى مشرق ثاهنشامى ايران اطلاق كرديده؛ ميتوان اين نونوذ


 حكومت يونانى در آوردند.

خانلان أشكانى
اين عوانازنام ارشكبيناد كذار آن خاندان كرفته شهه است. نخستآنان را در اتتساب به ارثلك سردودمانآن خاندان دارشكانى، مى كفتند، بعدهاتبديل


جهت آن خانوادهرا اشكانى خواندند' ولى اين قول ضعيف بنظرميرسد.




 شد (ץ\&ץ.م.م)
ارشك نباى پادثاهان اثڭانى است. ومورد ستايشايشان بود. واورا بدلقب





 تاريخ خود قراردادند.

PY
اشكانبان برای اينكه خاندان خود را محبوب مردم ايران سازندا خودرااز نسل هخامنشيانميشمردند،وميZفتند كه فرىيايّيت Phriapites يترانك وتيرداد



 نبرد آنتيوخوس سوم برادر سلو كوس سوم بآخخلانوس استفارهكرده

 را در آنجا غارت كرد ومهادل حهارهزار تالانذخاير ازآنجابغارتبرد(Q-זق.م.)
 آنتيوخوس واردآوردند. Tتتيوخوس خسته شده با اردوان صلع كرده
 اردوان درحوالى جهاق•م. در در كنشت.
 پارت، بآسود كى وآرامش پادشاهى كرد. زيرا باختريان منوجه مند بودند و با







 را فيلادلفوسPhiladelphus ميخوا اند جانشين اوشورد.

## rro



 دراين زمان دولت سلو كى بواسطشى جنك


 باختر را بتصرف در آورد.



 درينجاب براند.
 ,






 معبدعظيمووريرمايدآتنان Athena و آرتمبس Artemis را كمدحتمالامعابسقدس آن آهينا (ناهيد) بوده است، غارت كرد ؛ و غنيهتى عظيم نصيب او شد .
















 درزر نك كه قستىازايران شرقوانوبود مسكن كزيده، ،وكمكمآن ناحيه بنامايشان







rry
سختى داد ـ وخطرنثاد زرد را ازايران دور كرد . وى در حلود الق ق. م. هياًت

 برای اككال جهانگيرى خود تسخيرايران وهند را لازم ميدا نست. درزمان مهرداد دوم بود كه روم وايران برای اولينبار بيكديكر برخورا كردند. اختلافايران ورومازهمان روزهماى نخستانتا آخر، برسرمسألدانىارمنسنان








 بعدها درزمان تيگران حدود ارمنسنان توسعه يافت، وآن آنشور ازخليج ايسوسدر
 .
 اتحاد بإيتت قسمتى از اراضى ايران را اشغال نموده بود مهرداد اوراو اول سفيرى بنام ارباز Orbazus بنزد سولا Sylla كنسول روم در آسياى صغيرفرستاد ، تا بادولتروم


 جرا حبثيتخود وايران را حفظ نكرده است.
rY^
مهرداد دوم ايران را بصورت قدرت جهانى درآورد، وتماسهاى اوباروم در

 شرقىايران راتاكوهاى هيماليا رسانيد.



 اشكدهم ـ سنتروك Sintarokes الشاد
 دارد كه يس از مهرداد اردوان نامى به تخت نشست كه همان اردوان دوم دوم باشد و

 است. وظاهرأ درجنك باسكاما مدتى اسبر آن قوم بوده است. . وبعد بيارى آنقوم
 منازعهباارمنيبا وتبكران شاه ارمنستان دراين زمانبقترى مقتدرشده بود، كه خود


اثك يازدهم (فرهاد سوم)





 بهفرهاد بر كرداند . فرهاد يذيرفت وبارمنستان حماكنه برد. تيكران ديكست يافته
rra
 پس ازمراجعتفرهاد تيكران يبراز كوهاباز كشته تيكران جوانران انرا هـكست دادر




 دربارمى مرزدو كشورتناعدالت ميتواند ، معلوم دارد كه مرز دو دولت از كجا




اشك موالدهم (مهرداد سوم) :

 ثوريده و برادرث ارد را به تخت نشانيدند . مهرداد درارهنستان ازاين خبراطراع يافت ، وبالشگرىبايران باز كثت. اردبگغريخت. مهرداد بقدرى سفاكى كرد كه
 مهرداد كريخنهنزد كابینيوس Gabinius سردارروم درسوريدرفت(00 ق.م. م. )كا بـى




اشكسيزدهم (ارداول) : اين شاه يس از بـرادر بــه تخت نشست . جلوس او را اغلب در هـه قـ ـ م . نوشتهاند. در زمان اين مُادشاه كــراسوس Crassus يكى از كنسو للاى سـ كانیى
r£.
 بخبالT نكه حوناسكنر آسبا را فتع خواهدكرد ‘ بهايرانلشكر كشبد. نخستبه
 دراينجا آرتاواردس هادثاه ارمنستان او را ملاقات كرد 'و وعهس داد ، كـ در

 النهرين باسباء ايرانمصاف دهد. زيرا الينسرزمين رالزجهت سغرى كه قبلابدان

كرده بود بهترميشناخت درإين هنگام سفيرىازايران بخدمتاورسيد، وكفت: د پادثاه ما ميكويد اكر مردم روم ميخواستند باايران جنك كنتد ، من حاضر بجنك ميشدم !ولــى


 زندا نيان خود ميلانند نه هاد كان شما ها كراسوسبا كبرونخوت كفت: د نينَ رادرشهرسلو كيهبشمااعلامخخوامم كرد. سفير ايران كه ويزى كس Visiges نام داشت، خنديلو كفت : د كراسوس اكراز

 از طرفى ارد بشتاب وارد ارمنستان شدها

آن نتواند سواره نظام خود رابيارى كراسوس بران بغرستد . ارد يكىازسرداران خود راكه سورنا Surena نام داشت باتهام سوارهنظام


 در آمد، وتانزديكى حران Carrhoe كه در ميان ادس (اورنا) ورأى عين واقع
r2l
واززمان قديم مر كزهابئين بود يبشرفت. دراين بيابـان بیآب وعلف نـاكـان

 داد. رومبان شروع به تيراندازیى كردند.ولى تيرها

 يس ازآن از هرسو بر كشنه تلفاتسختى برينى برايشان وارد آوردند. دراين ميانفابيوس Fabius يسرجوان كراسوس كه زيردست زوليوسسزار





 شود رهسبارشُد. افسرانستادارتش اونگا


 بودند اسبريارتىهاكشتند. تلفات سباهكراسوسوا

 اوانداختند .
 وى ده هزارسوارازامالك خود براى اين جنك تهيه كرده بود. كوينسور نادرشهوترانىافراطاطبسيارميكرد.هز ارشنر باروبنهشخصىاوراوراميبرده

ودويست عرّاده حرمخانهى اورا حمل مبكردهاست. از حهل هزارتن سباه روم يك







 وآنجا رانيز تحت نوذ ايران قرارداد ـ در اين هنگام جنك دار داخلى در در دولت روم



 يا بدتا در نتيجه روم ضعيف كرددتا اوبتواند مستعمرات رومرا در آسياتصرف كند. دراينحالبود كه ارد روم را مورد حمله قَاردراد . نقششى جنگى حنینينود
 بكار برد و ديگگى تحت فرمان لابينيوسبراى تسخير آسياي صغير فرسنـاره شود
 وتىديوس Publius-Ventidius نامداشت ثكست خورد ، ودر ألياليكهفرارميكرد كشته شد(arق. م م.).

 وآنرا به يسر بزر كترخودفرهاد وا كذار كرد.

## rer

## اشك جهاردهم(فرهاد جهادم)








 ايران مغتنم شمرده با صدهزار لثريون رومى بايران آئت تاخت. دراين سفر آتتونيوس یادشاه ارمنستان آرتاواسدس Artavasdes را با با خود




 بخاك هلاك افتادند.
آنتو نيوس بشرطيسدادنبيرقهاواسرایروميیيشنهادصلح كرد.ولىاينيِيشنهاد






 ودر بهار آينده مجدراً ارمنستان را تسخيرويادشاهآن را مغلوب نمود.
rqz
دراين وقت ميان پارثاه ماد آذربايجان ، وفرماد ثاه پارت نزاعى روكدادا
 باين قسمت ايرادى كند. اينبود كه سفيرىباسكنعريهى مصر نزدماركاك آنو نيوس فرستاد، واورا بجنك با بايران دعوت كرد. آتو نيوس برای اينكه بـكست دو سال


 آذربايجان پيهانى بسته قسمتى از خاك ارمنسنان را باو سبرد.


 هجبور شد ارمنستان را تخلبد كرده به اسكندريه مراجعت كندا كرينغن فرهاد وباادشاهى تيرداد
فرهاد حون خود را در برابردومميان ييروز ديد'باز بيداد وستم ازسر كراد





 او یسر فرهاد رايس فرستاد ولى تيرداد روا





امبراطوررومبرایاستوارساختندوستىبيندو كشور كنبزكايطالليايىراكیموكزا Moysa كسيل داثت تادر روم مقيم باشند. براثر اين حسنهنيت وتدادير تجاوزاوزات خصمانها
 شد. كه برومى فراتاسس Phraatcé وبه هيلوى فرهارك نام دام داشت.




 اينرو ميان ايــران وروم اختالاف افتاد. او كناويوس حيون نميخواست جنكك كند نو•ى خود كايوس Caius نامرابا اختيارات تامبمشرقفرستاد تا بطورمسا المتآ آميز

 خرانده شد .
اشك بانزدهم (فرهاد بنجم)
فرهادك با فرهاد ينجم كه درسكهماصورت اوبا مادر اورث همر اماهاست، درا بندا


 رولطنت او از צق. م. تا ع مملادى است . ازوقايع مهم تاريخ تولد عبسى مسيح در روز كار او بود. حون ايرا نيانازفرهاد ناراضى بودند شورشى عليه او رخداد وازسلطنتخلع شد. كشته شد.

そ६7
اهك شانزدهم (ادد دوم) :




مدت إدشاهى او از¿تا^ مبادى بود.
الشك هفدهم (و نز Vonones)

فرهاد جهارم راكك دررو؟ بود' بايران بفرستد تا بر تختايران بنشيند. اين شاهزادهدرواتع مانف، ساير هسران فرهاد حهارم تحت حمايت رومبود چس از آ بكه مدت كو تاهى ازآمسن او بايران كنشت بزر كان كشور از او ناراضى شدند،زيرا اوباخخلاق رومىعادت كردهبود. واز آداب ايرانى نفرتداشت• بزر انان، اردوان نامى راكه بيشتر درميان داهىهابود ، ودراين زمان بر آذر بايبان پادشاهى
 رفت.واز سلو كبه بهارمـستان بِاهبرد. و حون دراين وقت تخت سلطنت آن كشور
 زو شـه4| ند .
اهك هيجدهم (ادموان سوم) :
اردوان سومكه از مادراشكانى ولهادشاهآذربايجان وددت نشاندهى شاهنشاه ايسران بود. يساز آنكه شاه شد بفكر آن افتار، كه ونن راكه درحمايت روميان شاه ارمنستان شدء وطبعاً مزاحم او بود براند . تى بريوس Tiberius كميغخواست هه و نن يارى كثن براثر تهديدات اودوان از يارى خوددارى كرد. ونن كريختهنزد سيلانوس Silanus والى روع درسوريه رفت . اردران سفيرى نزد زرمانبكوس Germanicus فرمانروای رومكه در آسيا قرارداشت فرسناد وخروج و ننرا ازنزديكى سرحدات ايران بخْواست.زرما نيكوس


rev
آنجا كردند 'ردوان ازاين حر كت روميان مكسر كرديده، نامهيى توهين آميز
 پادثاهآن سرزمين كرد.

 تحريك كرد كه ازشمال به ارمنستان حملد كنيند. أنان درارمنستانارشك ;ار كرفته كشنّد. ازطرفى درداخل مملكتبزر كان
 طرفوىتليوس Vitellius سردار رومىدرسوريه يشنيبانی، ميشد بتختتنشا ند ندا ند.
 عقيدهو، خو= را دربارمى وى تغيير دهند نشست. اتفافاً همينطور هــم شد. تيرداد بهو افقتزعماى كشور با تجليل فراوان واحترامبه تيسنول واردشد، ومطابق آيـن

 ثد، ويكباره برسرتيرداد تاخته، تخت سلطنت را را ديگر باره هـا


 بست. ؛هو جب اين قرارداد اردوان قبول كرد كه ارمنستان خارج ازمنطفهـى نفوذ ايران باشد،ويكى ازفر زندان خودردا نيز بطور كرو كان انبرو
 بجاى اوشاهكردندـ إردوان كريختد نزد ايزاتس Izates پادشاهآريابن رفت. او بوى كمك كرد تا او دوباره بشاهى نشست. كين ناموس هم از سلطنت استعفاكرد، وتخت ها هاشاهى را مجدداً بـاردوان
r\&A
وا كذار كرد. اينبار اردوان مهـ دشهنان ومخالفان خودرا عغو كرد.
 بودكه دوجوان يهودى بنامهاى آسى ناى وآنىلاى براثر

 كرد. زيرااقليتقا بلاهميتى ازيهود در آنشهروجو انودياهت




دربا بل نميتوا نند بما ندكو جا كرده بسلو كبه رفتند.



 استةلاللمردم آنبود .


اهك نوزدهم(واردان) :
هس ازاردوان يسرث شاهشد. برادرث كودرز مدعى ــلطنت بود، ولىدر آغار توفيق با واردان بود. واردان بخوابانيبن شورث سلو كبه كه درزمان اردورانس آغاز شده بود يرداخت. واين شهردا محاصرهكرد. ولى دراين اين احوال وران خبر قيام


 سلو كبه را تسخير كرد. بعد بفكراتزاع انر ارمنستان ازدست روميبا افنار.
r६a


 (.م

اشك بيستم(مودر3):
بزر كانايران پساز كشته شدن واردان كودرزرا بشاهى برداشتند (ఇ ؟ م.).






باقى مانده است.
اشك بيـت وبكم (ونن دوم):
 برادر اردوان سو
 بالاث را شريك خود در ادارهى كشورقرارداده بود . اثك بيـت ودوم (بلاشاول) :

 درا بتدا ارمنستان سرتسليم پيش آوزد شبوع مرضى مهلك درارمنسنان •جبور بمراجعت كرديد .



ro.
شتافت وآن طايفه را از امران براند. جون باز كمت ديدكه ايزت شاهآديابندر كذثنه ويسرث مو نوبازوس Monobazus بجاى!اونهسنه است.
 باثد. بسازآن بلاتُ بازبارمنستان لشكر كشيد، وياد شاه ارمنستان راداماميستاس

 , , , Corbulo










 بارمنستان درا Tمد، وآنر اغارتكرد ، ولى بلاثياورا غافل كرده ن:اكهان بـراو باناخت،وويرا شكست داد.




نرون' تاجارمنستانغا برسراو كذارد .

خطط مسافرت تيرداد در ارويا جنين بود: تراكيه ، ايليرىتا آدرياتيك؛ و ازآنبا ازراه خشكى بشبه جزير•ى ايطاليا . جهتاينكه تيردادازسفردريا احتراز

 - . .



 اوراجنين خطابكرد: هاى آقا!من ازيشت ارشكا
 وترابرستم حانانكه مهررا ميبرستم , از اين زمان سر نوشت من بست توست و تو اقبال وطالع منى، .




 باخنيار امبراطور بكنارد . ولى وسباسيان با اظهار تشكى اين تكليف دوستانه را

$$
\text { نبذيرفت (9 } 7 \text { م.) . }
$$


 Osvetine
ror
آنان خويشتن را ايرانى مبخوا نند. زبان آنانهم اززبانهای ايرانىا انیا


 برده، وتيرداد رامغلوب ساخنه ، اوراباكمندكرفتند . بلاث حجون شكست شاهاندست نشا ندهى خودرا ديد ، ازوسباسيان اميراطور روم يارى خواست. ولى روميا بشاهايران كمكى نكردند، ولى طولى نكشيدكه


داشته است.
در زمان بلائى اول نخستين علاتم|حباى ايرانيت جديدآشكارشد ‘ در يشت

 بود كمتناوسناتتوين كرديد ـ يادثاه براكدرهم يُكستنمقاومت شهريو نانىسلو كبي تصميمكر.فت كشهر بلاثى Tآباد را بنا كند. اشكبيستوسوم (باكردموم) :
 نامى را شاهاشكانى ويسر بلاثاولنونوثنها ند ازروى سـكها احدسى زده ميشود كاواوتا rar ميلادى
 كها كرخاكخسرون را ببادثاهآن آ بكار فروخت. خسرون مـا

 خسروبرادرياك كررا جانشيناوقرارداداد . اشك بيـت وجهارم (خـرو) :

ror
وروم یسازصلح ینجاه ساله باز برسرارمنستان در كرفت.
 بنام اككيدار Exedares بدونمراجعهبقيصر بسلطنت ارمنستانمنصوب نهود .اتفاقاً

 تسخيرمشرق زمينافتاد، وميخواستاسـاسكنردورم شود. خسروجون ازقدت اوآكاه بود، سفيرى در آتن بنزد او فرستار و كفت :








 كشتند! ترازان یسازالحاق ارمنستان بروم بينالنهرين را ضميمهى امبراطورى
خود كرد. درنصيبين آ بگاریادثاه خسرون اظهاران نقيادكرد . درحا
 تسخير كرد • درتيسفون تراران مقاومتى نديد، خسرويیشازير ازير آمدن روميانباين

شهرخزانهى خود را ازاين شهر برده بود. ولى كه روميها را بداخلدىايران بكشاند ، وباجنگایلى صحرايى باسلوب پارتى كارشان

Yos
رابسازد . رومبانبهرجا وارد ميشدند ، شروع بنارت ميكردند‘ ازاينرو موردثرت

 دزهمهجا مردم برضد ايشان سر بشورث برداشتتند.

 رآغاز نمودند، ودردنبالTآنان ارمنستان سربلندكرد. ترازان چون ازيشت سرخود اطمينان نداشت تصميم بهعقب نشينى كرفت ، در راه خواست شهر الحضر راكه بردومبان شوريـه بودند، دوبـاره تسخير كرده مردمآن را تنبيكند• ولى موفق بكرفتنآن نشد ، وعقب نشست. وييشازوصول
 اين امبراطورافكاراستعمارى سلف خودرا تعقيبنكرد ‘ ومرزمبان دو دولت باقيهاند. هادريان درمرزايران وروم باخسروديدار كرد ، ومذا كراتى بين آننوثد





اهكبيـت وبنهم (بلكث موم)



 امبراطورانرو؟ بود . اممراطوران مزبور خواهش بلاثى دوم را دربـارهى تقاضاى استرداد تخت

طلاى ايرانكه بدر تست ترازان برده شده بود نبذيرفت ولى در زمان اوبين ايران و روم صلحبرقراربود.
اهك بيست وششم (بلاش سوم)
 1६^

 كنثته بـ سوريه در آمد .
در آغازموفقيت بااو بود ، ولى كاسيوس Cassius كه ازسرداراران نامدارروم


 رابگرفت وقصربالثر را باخاك يكسان كرد وآن شهردا غارت نهود (170 م. )


 سردار رومى بهآذر بايجانآمد وآ نرا تصرفكريرد ورد ولقب مديكوس Medicus يعنى

 جنكّ روم و ايران اين بودكه قسمت غربى بينالنهرين يـا نصبيبن جزو مهالك روعكرديد.
Lucius - Aurelius - بس از اورليوس یسرش لوسيوى اورليوس كمودوس بجاىاو نشت . بلاثن ـوم قريب ده سال معاهراو بورد. اشكـكيست وهفتم (بلاش جهارم)
Sanatroces يس از يدر برتخت نشست بعنى نوثتهاندك او پسرسنتروك



 نيگر بمعنى „ـياهع فرستار كانى نزد بلاثى ويادشاهان ارمنستان والحضر كه
 اشكانى درميانآن دوحريف بیطرفمانياند . دراينموقع بعضى از مردم بينالنهرين ازجنك خانگى


 كون Adiabenicus يعنى فـاتح عر بستان و آديـابن اختيار كرد وتنوق رو؟ در ارمنستان وروم استوارشد.
 وقريب صدهزارتندا اززنانو كود كان باسارت بردند .








 یی از در كنشت بلاثى حهارم دويسر اوبلاثي و اردوان مدعى سلطنتشدند.






 ارمنستان فرستادند ولى آن سباه شكست يافت آلا پپّ





 ازايران باز كثت .








ros
صلحى برقرار كردد


 عليا را بايران پـس بدهد .

 جنكادامه داشت تا بالاخره طرفين ازجنك



 انقران سلـلهى اشكانى

 نشاندهى يارى بارد
 (هرمزد كان) ميانبهبان وشوشتر در كنار رود جراحـي

 آرتاواسلس (آرتاباذ) خودردا شاه هارتخوا
 وحتىاردثبررا شكست داد ـ ولىاردثير بحيله براوغالب شد .



شاخههاىخخاندان اشكانى
بطور يكه ازمطالعىى تاريخ قديم برمبآيد اشكانيان علاوه برايران برخارج ازفلاتايران نيزثاخهـايشان حكومت ميكردند . سنمار تن كويد : اشكا نِان تازمان نهضت هونها تاقرن هنجم ميلادى باقىى
 اشكانى درقفقاز ودر كناردرياى بالتبك برقرارشدند. ازمعمالعه در نوشتمهاى موزخان ارمنى خينين برميآيدكه سلسلدى اشكانى به هیار ثاخه مششعب ميثدند : شعبهىاول درايران پادشاهى داشتند. دوم درارمنستان . سوم در باختر تاهتاهند.


 |متدار ميبافتهاست .
ارمنستان
ارمنىها نزادخودرا بشخصى بنام هايكا ميرسا نند. وى در آغاز در بينا النهرين

 كويند اومعاصرنينوس پارشاهآسور بود .


r.
 ارمنستان را اازدستهمسايگان رها نبد ولميساز آن طولى نكشيد كه ارمنستانجزو
دولت یِارس شد .

 ـا آراراتنام داشتند كه نزادرآنان تاكنون من معلوم نشده ومادر فصلى جدا كانهاز آنان

ارمنىما كیآريايى وبقول بعفى ايرانى نرادهستند دراوايل قرن ششمق .م.
 تراكيهازاروبا بآسيایصغير قدم كذشتها ند.ومدتىبافريتى هارير آسياكصغيرميزيستند

 از كنادو كبه بسوى كشور آرارات يـا اوراتور رفتند و دولت وان يـا آرارات را منقرض ساختند
 زمان كورثجزو دولتهخامنشى در آمد ودر زماناسكندرجز

 شمرده مستقل شدند. دوتن از فرما نروايان اردور ارمنستان: آرتا تاكسياس (آرتاسيس) و زاريادرس ارمنستان را بين خود تقسيم كردند آرئ





M7
درزمان مهرداد اول اشكانى، ارمنستان برسلو كيه ثوريد و شاهزادمیى بنام
 ق.م.) درزمان اوحدود ارمنسنان از كوهالىاقفقاز تانصيبين امتدار مييافت.
 ثاهشد ومعاصرمهرداد دوم بزر ك بود.

 آن ارمنستان بين ايران و دولت بيزانس تقسيم كرديد ، و و تقريباً حهار ينجم آن آن
 ثاخهى دوم خاندان افكانى ارمنستان




نيز نامبدهاندكه دریץق.م. بسلطنت نشست .



 سلطنت ارمنسنان بااردشير ساسانى ويسرث شا شاهي







Mir
آرتاكسسسربير امثاهيوهازسلطنتمعزول وارمنستانمانتدايالتىضمبمهى ايرانشُد.
دولتأوسرئنياخسروت

 زمان دولت اشكانى تا بغرات رسيد وِارثاهان ادس دست نشاندهى دولى دولت نامبرده


كه در متدونىبود اينشهرراادس Edess ناميدند . ارمنيبا آنرا Ourrha اورهاوعربها روها Rouha (رها) ميناميدند باوا كنون

اورفا نام دارد ر در دياد بكر واتع واز قصبات تر كيه است .

 ثاه بزر كى ميخواندند . روميان T Tنانرا تويارخس Toparches يعنى اميران محلى مـى خواندند.

 در تاريخ ادس نام نخستين پادشاه اين كشور Thevio .


 آن دولت رامنقرض كرد ناماوسرئن يا اوسرهوئن تصحيفى از كلمبى|اورهوئن است است
 ظاهرأ شاهان يا فرمانروايان نخستين اين شهر را اشكانيان ارمنستان ارونان تعين



שׂץ
آبگارها واينان را ارخاندان اشكانى ميداند . أديابين



 ارمنستانتوا نست ادسرا ازدرستبرد پاردثاهـان آريابن يـانـانصبيبن حفظ كند ، زيرا بإرتيهااز آنان حمايتمبكردند. نويسند كان كليسايىمى نويسند كهآبگار يادرثاهاوسرئن معاصرعيسى مسيح

 يّيرفتدبوده ناشىيشده باشد.


 بوده ياباايشان قرابت داشتهاند .

Lo نبطى
 بودنلو كشور ايشان درجنوب شقىى فلسطِن تا خليج العقبه در كنار درياى احمر امتداد داشت ،وازجنوب بهبيابان حجازوازمشرق بهباديةالشام وازشمال به بلسطين
 تدعروغزهوخليج فارس وبهراحصر ويمنبود . وحون ازصخرهـهاى بزر كی ساخته
 عربیسنگىميگفتند. ولى اسم اصلى آن نباطو بوده وخرا بهمالى آنیر وادى موسى درجبال الشراء در كشور هاشمى اردن است .
 م. بلست روميان برافناد . نام نبطىها در قرن هعتمق ق.م .در الواح آسور بانیِيال پادشاه آسور آمده است .
 جنك كرد وحون شهريطرا ازسنك ساخته شده بـود نتوا نست آن شهررا تسخير

كند وبعد ازدادن تلفات ناحارشد دست ازمحاصرهبرداشتهباز كردد .
 نبطى غالبآ دالحارثهودريونانى آرتاس Aretas يا غباده دريو نانى Obodas يامالك

دريو نانىMalichus بود


## "าo

آخرين هادثاه اين دولت مالك سوم نام داشت كه در زمان او ، روميان به
 زبان نبطىها لهجهى ازذ زبان آرامى بود ، وآثار بسبارى بردوى كتيبه ها و مسكوكات ازآنان بدست آمده است .







## دولتتر:بى الحضر






 . سوروس يافت ، داراى معروفيت خام كرديد
 استوار داشت ودر درونآن معبدى آبود معروف بيقصر آفتابكه بواسطىى ننورات كرا نبهانى كه ازطرف مردم متدس باين معبد تقديم مبيشديراز

 از سكنه شد .

بنابراين بايد دورهآبادى آنرا ازحلود . . الى . . . م ميلادى دانست وآثار و ابنيهى عظيم| آنراكه تاكنون ماننه است به 10 ميلادى نسبت ميدهند

 زمان ساسانبان بناشده ، واسلوب معمارى آنها از روى سبك يارتى اقتباس كرديده

است . ايندولت درزمان اشكانيان تحت نفوذ يارتها بود ـ در آغاز يارشامى ثايور
 شهر هاى جزيرهه رادر شمال بينالنهرين متصرف شد ، ، آ اينكه بشرحى
 بود بترفت . در كتب تواريخ عرب نام يادشاه الحضر كه بالاد جزيره را تسخير
 تواريخ هز بور اهالى|الحضر را ازتبيلى قضاعه بشمار آوردهاند .

تسر نيز مانند يطرا مر كز تجارت بين شرق و غرب بـبود • تدر كها




 دوم ميلادى درخاور نزديك اهميت بزر كی پيدا كرد ، واين مجد وعظمت تا تاقرن
 التوافل ياملكالتجار ميغنتند .
روميا درنيمهى قرن اول قبل از ميلاد ، بسردارى مارك ماك آنتوان خوا واستند اينشهررا فتحكتند ، ولى توفيق نيافتند و دراواسط قرن اور اول مبلادى در در امور آن
 وآنرا بنامخود آدريان يوليس ناميد ، و مالياتهاى خيللى سنگين بر مردمرآن شهر


 يِافت ، و ثروت و مكنتتمردم آن بيشتر شد .
 خواست ازاختلاف بين روم با ايران استفارهكرده ، خود را بكلى ازقيد روميان
ra

 نام دارت . اذينهى ثانى خواست كه انتقام بيرث را از روميان بكيرد ـ از اينرو






 Gallienus





 بعلقب سبنميا ملقب شد . اين زنبزر كتر ين امير تدمر وازمشاهبر بزر كـ تاريخ عالم است وكزنى زيبا و دانشمندبود و بز بان آرامى و قبطى ولاتين و يونانى آثنايى

 بينداخت وخودر|ا كوسنوس يعنى كبير نامبد . سهسالار سباه تكهـر در اين هنگام مادرش زينو بيا بود • وى بناى كشور.
ry.



 اوبغرستدنيروىيمختصرى برایاواوفرستاد لاجرم اونتوا نست درمقابل قشونجنكت.

 ازآن تاريخدولت آرامىیزبان تدمر برافتار . واين كشورضميمه| امبراطورى

شاهان چارس




بردو كونه است :


 . يشش اوديده ميشود
 ميشود كه روى آن بֶرندمیى كد ظاهراً ثـكلععابى است قرار كرفته ، و در بعضى





 فيشتهيى ازفرثنگان بزر ك دردين يهود و مسيحى رانشانميداره، ولى بعداً ميترا Mithra ياايزد مهر( آفتاب) رامينموره است.

YYY
دورهى اولیا دورهى متلونى ميدانند .



 Oborzos




 چارثاهان سلسلدروم: شاهان:




كوشانيها
در نتيجهى تاخت وتاز قبايل هون كه ازاقوام زرديؤست و خوريشاوندانقوم

 و وسونWusun نام دار ند . بـجنبش در آمدند بعد بر اثر آم فشار ايشان سايراقوام



 ناكزير بنركمسكن خودشده واز حوزهى رود ايلى وتاريم كنشته و درمنطقهى ابين





 وبدخشانامروز) برقرارشدند. دراين هنگام مابه نرادى بناموطخاره هِ ياتوغردراين
 بودند. يايوئهجیان پسازتسلطبرقوم طخارها بنامآنان خوانده شدهاند . كروهى از

اين قومكه بزبان طخارى موسوم بشلهجى چالفه تكلم ميكردند. خود رآرسى . Arsi

درمنابع چینى نام طذخارها وتاهياعآمده است. طخارها منملن وتجارت يیشه بو دند. و بايوئهاجيهاى شهالجيحونمناسباتدوستانه وخويشاوندى داشتند .سرزمين

 رئيس كوشانىيو ئهحى كه اميريكى ازاين ولايت بود جهارامبرديغكرراهنلوبك كرده دوات واحدىتشكيلداد كه درتاريخ دولت كوشانى نام دارد. دولتکوشٌانى

اين نام درسكهها و كتيبهها بصورتهاى مختلف، ما نند : كوشانا، كهوشانا، كيو شانا، كيورشانا، كورشنو ' كورو نو ، كورانو ، كورسانو '


 ياكيدارىها دوم بازماند كان كوثا نيهاى خرد يا رتميلها ا .
 رتبيلها را به بعدازفصل دور انى ساسانى ميگذاريم .
كوشانيـهاى بز

 كوشانيان بزر كك هسنند . اين سلسله از نيمهى قرن اول ميلادى با با لادثاه خودا كو جو لاكدفيزن Kujula - kadphisès وارد تاريــخ ميشوند . نام اين اميـر كو شانى كو جولاو نام خانوادهاث كدفيزس بود .
ryo
اين پادشاه پسازتصرفبلخ (باختر) ازهندو كش گذشته ولايت ابل وقندها: ;ا اشغال كرد . و بسلطنت هرمايوس آخرين پادشاه يو نانى و باخترى كابل خاتهـ
 ميرسد كه رومبان برایتضعيفسار تها باكوشا نيان معاهداتى داشتهوباروا بطلتجارتى رتى خود آنان را تقويت هيكردهاند . كو جولاكدفيزن بالحاق مروظاهرأ قراردادى باكر كانيان بستهسرأسر مسير قابل كشيرانى جيحون راكه ازآن رامازطريق درياىخزر و رود كورا در قفقاز و درياكي سياه مالالتجاره بروم حمل مبشد، تحتنظارت در آوردو خود را



:ر گذشت .
ويماكدفيزس اimnkadphisév

 محاربات ايشان زابارو؟ مغتنم شمرده ‘ هراتوسيستان و رخج ر الاز دولت اشكانى


غر بى هندرا مسخخر ساخت
اينچارشاه دين بودارا پذيـر فت و خود راشهشهاه و فغفور لقب داد . جون
 تسخير ولايات غر بى ازكثغر تادرياى خزر فرستاد ، و شـكست سختـى به قشون


ry
شرقى بحر الروم كه درتصرف روميان بود دربنادربحراحمربار كيرى وحمل ميشى
 آنگاه بوسيلىىكروانها ازهنو كث وياميرعبورداده پس از كنرانن ازتر تر كسنان

تينبهاهين حملمبكردند .
 درددت كرفتند: نخست جاده بِندودرياى خزروسياه ، دومجادريمى كها ازراه مرو مرو
 سو مطريقدريايى بينهند ودريایاحمر. تشكبل شامنثاهى كوشان درمرزهاى شرقـى الـكایى براى دوات پارت دو

خطرداشت :
اول خطرس سياسم_ايرانعهدیارت بجاىاينكه يك رقيب درمغرب داشت بـاثـ بصورتشاهنشاهى مر كزى واقعدربين روזو كوشان در آمدهبود. دوم ازلحاظ اتتصادى _كشور كوثانيان ماند كشو ريار ازترانزيتاستفاره ميكردوقسمتى ازسهجادرمىفوقرادرتسلطخخود داشتومينوانستند كالاهارا ازراههاى خارج ازسرزمين هارتعبوردهند .



 يعنى منجىبزر ك، لقبداشته ودر بعنى ازولايات سكدزرد است. Konishka كنيشك حون اكثريادثاهان كوثانى كه ازايسن بهبعد برمشرق ايـران حكومت
 ثمردهاند، وآنانرا خاندانجديدى از كوشا نيان دانستها ند .
rvv






 جيندا بكرو كان باخود بهايتختخويش دربـكرامآورد. كنيشكا لقبشاه كنداهارا

 مينمود . درهیين نواحى سرحد دو كشوراشكانى د كوشانى تقريباً قريبباخطـى امروزمشخص سرحد بينايرانوافغانستان است تثبيت شدهبود. جنك بـر بين كنيشا ويارت درزمان ولاث (بلاثر) سوم ظاهرأ وتوع يافته است .


 را تادريا عقبراندند.




Vashika واشيكا یسازيدر بتخت نشست. وكعرزمان یدر فرمانرواى ماتورابود. اززندكانى اواطلاع زيادى دردست نيست.
rin
كنيشكاى دوم


يساز كنيشكاى بزر ك مشهورترين يادثاهان كوثانــى است وقلمروسلطنت


دزترويج وتبليغخ آين بودا سعىبليغ كرد .

 بود . درمسكو كات اوهم ارباب انواع هندى ازقبيل شيوا وغيره نيزديده ثدهامتا وراست.

 رفتهبود دوباره باز كرفتنتوشاهزاد كان ساسانى كمدرمشرق وخراسانـاندورحكومت

داشتند، لقب كوثان ثاه يبدا مى كردند .
 منقرضشد، وقلمروايشان بدست ساسانيان وهياطلله افتاد.

ساسانيان

 حكومتى راكه ساسانيان تأسيس كردند بردويايیى دين و مر كزيت استوار اريو بود.
 كرده دولتى تشكيل دادند كه قدرت كشوردادر خود تمر كز داده واده وبااقتدار بسيار




درسهجبهه، محار باتخود را بادشُمنانايران ادامه ميدادند . باروميان درمغرب ، باكوثانبان ويفتاليان (هباطله)در مشرق اوباوحشىها



 ايرانىدا الرزانيد ‘درشهر وقصبات خونجاري كرانى
 ولى ضربت قاطعاز طرف دشمن بزر ك ايران دولت روموارد نيامد ، بلكهازطرف
ra.
قومتازه نغسى بنام عربكه رسالت تازهآورده بودند ؛ وارد شُد ـ و يكبار طومار

 ازاين اختلاط ايرانـى و عرب ايران تازهيى بوجودآمدك اير ايران بعد از اسانلام خوا نله مى شود .

ظهور ساسانيان

 كمولاث حهارم ثورش خطرناكى رادر فارس فرو نشاند .


 بازر نگيان|فتاد. بعضىازمحققانكلمهى وازرنك

 بجهت ديوارهاى سفيدث بيضا نام كرفت سلطنت داشتند .
 ملسلهاى كوجكى ازثاهان محلى وجود

ظاهر آ دينك، ودرمنابع اسلامى رامبشتتبود ازدواج كرد .


 او كرفت.مموست ك بعلهابمنز لهى مؤسسحقيقى سلسلىى ساسانى شنايننه ميشور

## YAY










 يعنى اردثيروثاهوبورنزاع در كرفت. شامبور برحسب اتفاق بنا با كانبانمرد. كويند:
 نا كاه سنگى ازسقف افتاده اورا ازِّایى در آورد .

 خودبگرفت،وولخش (بلاث) پادثاآنجارارا اسبر كرد، وتاسواحل خليجا



 اهوازفرمانداد كه بالشگرى بجلوى اوبشتابد .

 بتصرفـدر آورد .اينولايتدردستاعرابیبود كازازعمانآمده بودند. ــرانجامجنكى

سخت بين او واردوان ينجم درهرمزد كان كه در خوزستانبود در كوفت، وروارودوان
 ميلادى) يس از اين نبرد اردشير فيـروزمندانه باتيسفون در آمد و ايالت بابل را به اطاعت خود در آورد . المـاهى اردهير :
طبق روايتكار نامهى اردشير بابكان ،ك ككابى است بزبان يريلوى و مأخذ





 براى وكديدى و يايكى ازفرزندان آنمرد بـادشامى جهان ميرسد . يس ماسانغا
 آيازيبران و نياكان تو كسى بوده كيإِشاهى وسردارى كرده باشد ازبابلتزينهار خواست • و كغت : من ازنسل دارا يسرداراواى كيانى هستم و درزمان
 را بزنى باوداد .آن دختر درزمانآبستن شد 'واردشير ازوى بزاد ـ با بابكاردشير

 ازبابك خواست اروا اورا نزد وى بفرستد. بابك اردشير را باهدايايمى يثى اردوان فرستاد. اردوان ارششيرراكرامى داشت و او را هم صحبت شاهزاد خويش كرد . روزى اردوان بااردشير بانخجير بود ، كورى بُنست . اردشير ويسرمهنر اردوان ازيىآن كور بتاختند . اردثير در رسيد تيرى جنان بريشت كور زدكه از
raz
سوىیيگر بگنشتو كور برجاىبمرد. اردوانوسوارانفرارسيدند. چوناينضربترا


 ديكر كن.اردوانازاين كستاخىاردشير بر Tشفت. اورا بهاخوردرسنورانفرسناد.
 ستور كا. نشسته و طنبور ميزد وآواز ميخوانداو راو را بديد دلباختهى اردي اردشير شد.
 رفتى وتانزديك بامداد ريش اوبودى روزى ستاره ثناسان اردوان را كفتند از اوضاع كواكب هنين هيداروت

 بود اردثبر دواسب ارُاسبان اردوان كه روزىهیفتادفرسنك میيميمودند، زين كرد.


 يناه يزدان كرفنهبود .





 كرمعقد بر آمدهام و خود باغلامان با روى كداختد كهآماده كرده بود بخلهت كرم مشنولشُد.

## rno














 اردشير بخشم اندراست وازآن بسيشيمان شور . آنزنرا بجاى آ آنكه بكشد بخانه برده ينهانكرد، وزنخودرا كفت اوراكرامى دارد.


 نگاه دارند .
دختراردوانرا هونهنگانزادنفرا رسيديسركزاد كهاوراشاهيور نام نهادند

 كه رخت اردوان درثكم داشت بياد آورد، همجنا نكهدريشت اسبن بلندكريست. مو بدمو بدانجون ازمبب كريثى شاهآ كاهثد، ودانست كـهـ شاه از
rıт
فرمان كشتنزن وفرزنشيشيمانشدهزينهارخواست. بتولثامنامه حقدىسر بهررا خواست. حون كشودنداردشيرشرهموبدرا در آنديد. اردشير راز راز اينكار بريرسيد.



ومرواريد شاهوار كرد .
.آغاذسلطنتار دشير
اردشيردرخYזميلادى تاجگذارى كرد،وعنوانشاهنشاه ايرانرا الختبار نهود


 زيراكه اردشيرميخواست بوسيلىى وصلت باخانوادهى اثكانى اساسدولت خودردا






درنبرد هرمزد كان شر كتجست .
 براى جبران شكست اشكانى برضد اوايجاد شد. سلسله جنبان ايناتحاديه خسران اترا اول پادثاه اشكانى ارمنستان بود


 بارت تنهاخاندان قارن دراين اقدام برضد اردشبرشر كت كرد وبقيه ازيارثاه تازه

برطبق عقيلهى زاره احتمال مبرود كــــ اردشبر درمعبد آنامبيناى يـارس


 اشكانيان شهر تيسفون رادر كنار دجلدهايتخت قوار دار داد • در ساللاى بعد اردثير



 رادر دست داشت و بادثاه طوران و مكــوران ( ناحيبى فعلمّزدار(قصدار)جتنوب


 (فرات) ميرسيد
اردشيردر YYA ميلادىبششر دورا(شهرى كاروا نیدرعر اف) حملهبرد.ازسكسىى مسين كه درينجاب ييداشده، ويك روى آن صورتآتشكيكه شبيهبدسكهماى اردشير

 از فرات كذثت . الكسانـر سوروس Alexander - Severus قيصر روم سفيرى
 وحثى نيست ، و ثكست بارتهارا درزمان تراثانان و سبتم سوور بياد آورد تااز اين

اقدام تنبه حاهل نهايد .
اددثبر دريانخ ايننامهميأت مخصوصىمر كب ازحهار صد تنايرانى كاز
r^A
جهتقامت وصورت ولباسلى فاخرو سلاح ويراق واسبوساير تجملاتعمتاز بودند






 لشغر سوعدر تحت سردارى شخاد






بكشد، وارمنستان راضميمهى ايرانسازد ـ ارون




 ووهاردشبره هخواند. هاردشيرخورهه و و ريواردشيره و و
 اردشير هجددآٓ آبادى يافت . ديگك شهروهيشت آباد اردشير است كه در آغاز اسلام بنام بصرهآبادى يافت.
rı9
اردشير شاهنشاهى باتدبير و دلير وآبادكر بود از كلمات اوست كهُ كويد: ملكحاصلنگردد مگر بهلشک, ولشگ, فراهمنگردد امگربشزر و زربسست
 اردشير اندكزمانى ییشازمر كش شاهوردراجانشين خودساخت وبدستخود

تاجشاهى برسراو كناشت .
ازا ندرزهايى كه فردوسى درشاهنامه بوى نسبت ميدهد اينست!

بــرادر شود یــادشاهى وديـن
نخستين ز بيداركـــر شهريـار
; مسرد هنرمنل :ـرتسر كثد
بــديناركــوشلـكــهـه بيشى كند وكرحنل بر كوششورنج اوست ببـار آورد شــاه رنــج ورا حو خواهى كه روزت ببد نگخرد

حو بردين كند شهريار آفرين
سرتخت شاهان به ییحید سه كار دوم آنكه بيمايـه را بـر كشد سهديگ, كهباگنج خو يشى كند كجا كنج دهقانبود كنجاوست نـغهــان بـود شاه گنـج ورا نگهدار تن بـان و آن خــرد

## r-شاهيوراول

ثاهوودردسال \}

 تصويربتقليد مجلس جلوساردشيردر نتشرسنم حجارى شدهاست، تاجكذارىعدسى
 خطبهى مانى يعنىيكشنبه اولنيسان كها آفتاب در برج حمل قراردارداثت ايراد شد



 كرد، ودرزمان بهرام اول بايران بر كشت وبامرامروى كـثنهشد .

 نشينانىود كهبر كنر كاهياى قفقاز(فشاروارد ميآوردند) ثامنشاهى كوشان انـان ازدور لحاظ توجه ثاهووردا بخود جلب مى كـر كرد.

 نقلمبكند كه: سبامفاتع اوييشاوريايتخت زهستانى شاهان كوثانيرا متصرف شد ،
ral
ودرّهى سندرا انغال كرد وازراهشمال ازهندو كش كنشته ايالتبلغنرا تستخير نمود،




بگمارد • ازاوسكههايى بـاقىاست كاينعبارت بهآنها نوشته شدهاست: (يرستندهىمزدا يِروزالهى شاهنثاه كوشان،. صورت خدايمى كه برروى سكهاىیهيروزديدمميشود اينعبارترا در بردارد:
حدسزده ميشود كه اينشاهزادهیرودينمانىبوده ودرعينجالهميرستنهى
مزدا مينوا نسته استباشد وهمريرستنهى بودا خبرمرك اردشيرباعث شورث ارمنستان وطنيانالحضر (هاترا) شد. شورث

 ظلاهرأ شاهوور بحيلهى منوسلشدهبراينقلعهاستواردستيافته است. بنا بافسانههاى شرقى نضير هدخت ضيزن هادشامالحضرعاشق شاهیورشد ودروازهى شهررا بردوىا او بخشود . شاه در ازاى اينخـعت اورا بزنى كرفت شبعروسى زنغر بستر بخغواب نمير فت واظلاررنج ميكرد. صبحروزبعد درزير بالش اوبر كیسودىى يانتند . ثاه از

اينلطافت يوست دختردرشگفت ماند. یرسيدیلرت بتو جه خوراكى ميداد دختر كفت: دمغزوزردهى تخممرغ وسرشيرو بهنرينشا بهاه. شاهور كفت: حتو نسبت به كسيكه درتربيت تسواينقدرر نج برده وتــرا بناز ثرورده خيانت كردى، ميترسم بمن نيزخبانت كنى.ع سيس فرمان دادكي كيسوان اورا بدماسبى سر كش بسته در بيابان رهـاماختتد تاهلالكشود.
 تسخير كرد. يس ازآن بطرف مغرب رفنه انطاكيهرا نيز درسوريـه تصرفكرد .
rar
دراين هنگام امبراطور جوانى بنام كرديانوس Gordianus درروم سلطنتميكرد .

 اودررأسالعين (رشعينا)واردآوردند نصيبينرا دكرباره ازازاو يس كرفتند . لشكر
 جنك ايران وروم بوسيلهى صلحنامهى كهبسال ع६Үميلادى بين شاهمور وفيلمب عربULArabe Philip قيصر تازمى روم|مفاء شدبايانزسبل . بموجب اينمعاهده قيصرغرامت هنُقتىرا تعهدكرد وبينالنهرين وارمنسنان رابايرانوا كذاشت بنا

بمدرجات تاريخ اربل :
,
 كيلها وديلمىهاواهالى كر كان كهدر كوهستانهاى دوردست كناره بحرخزرمسكن داشتند تاخت، .

بموجب مندرجات كتابى خهلوى در جغرافيا بنام شهرستانهاى ايـرانشهر، شاهور درخراسان يكيادثاه تورانىرا بنامهوليز ك شـكست دارهبكشت • درمحل





 سهاه رو؟بسردارى والريانوسValerianus بمعابل اوشتافت . امبراطور.يساز استرداد انطاكيه در نزديك الر الرها ، ادسا Edessa بالشگَر ثاهوور هصارف شد. دراينجاثاهوور نقشبى جنككرا طورى ريخت كه رومبانمحصور
rar
 فرمانده كل بود.خيال سلطنت روم رادر سرمیيّخت خيانت كرده سباه روم راعمداً

درمحاصره انداخت .
بارى والريانوس اميــراطور روم باهفتاد هزار لثميون رومى كرفنار كشت
 دشمنان متمكن كرد .شاهنشاه در آن هنگام كـ خــودردا ثاهنشاه مشرق و مغرب


 واهلفن درايجاد كارهاى عامالمنقعه مخصوصأ بناى پللا ،سلها وجادهها باروميان
 ايراناسير انزومىرا در ناحيهى كندىثاهووروشوشترمستقر كرده باشد. بالاثلكهم
 مكريانوسيسازا نجام نقشهىخائنانیىخود قباىارغوانى امبر اطور رومخواند ، وبعد بقصد كالينوس Gallienus يّر والريانوس حر كت كرد .شاهوور برایاينكه رقبىى روىكار آورد و برمشكلات روم بيفزايد ، يكنفر ميريادى Cyriadès نامرا ازاهل انطاكيه كه باردوى شاهنشاه رناه برده بود، بـه امبراطورى رسانيدهباولقب قيصرداد . رفتار شاهور باوالريا نوس بسيار اهانتآور بودوباوى ما نتدبردهایرفتارميكرد 'ودستلاى اورادرز نجير كرده هنگام سوارشين

 موارى بفاتح بىمروت خودخدمت ميكردهاست . كويند بعدازمردنشيوستبدنش راكنده وبراى اينكه ياد كارىازفتح مزبور باشد نگاهداشتند . بايد دا نست كهاين كارهارا نويسند كان كليسايى كهباشاهوبورشمنىداشاشنها ند

## ras

بوىنسبتدادهاند ودرروايتTاننانتاحدىمبالغ است• !موجبروايات شرقىشاهيور اورا مجبور كردكه درساختمانسد نزديلتشوشتر كار كند . ايزنـد و . . 10 قدمطول داشت وهنوز هم براى بر كرداننن آب كارون بمزارع بكار ميرود و بـه بندقيعر معروفاست
شاهيور بيادبود غلبهخودبررومواسارت|مبراطور ،ادستور دادتصويرورالريانوس

 شكه منتوث ساز ند .
شامهوردرتعقيب فتحخودسوريموكايادو كبيرا ويران كرد.دررهنگامباز كشت مورد حمله اذينه اميرعرب وآرامى كشور تدمر كه بيو نانـى آن كشور پالمبرنام داشت واقعشد. توضبحT نككوقتيكهشامهور بطرفـسوريدر رهسار بود، اذينه كازازوولت
 براى اوفرستاد . شاهيورجون شاه متكبرى بود : ازلحن ناميا

 باحاملين آنها بغراتريختند .
اذينه كه ازاين حر كت ثاهوبر كين در دلداشت منتظر فرصتبود تااينكا
 درهحارى خشككموردحملىى ناكانى سواران اذينه واقعثد . اين هجوم مناكانى

 رادر محاصرهكرفت . ولى اين شكست در نظر اير ايرانيان حيزى از از اهميت غلبى


rao
ملكهماذكرمند كه ظاهراً زنثاهيور بودماست. ناماينملكه بستكينزديك وتعلق خاندان ساسانى را بممعبدآناهيد استخر بياد ميآورد .



 كتند ، وضميمبى كتاب اوستا كه جمع آورى آن اززمان اردياني اردير ساسانآغاز شده
r-هرمزداول


 هرمزد درزمان پادثاهمى دستُرد يناهداد و نوازث كرد ـ



 باوى جنك كرد واورابكشتونسلاوراتباهكردمكردخنرى وخو بروى كـبكريخت ودر ميان شبانان ميگنرانيد .





צ47
كنتدخترمهركم.شاهوور بذرسيدكه اكر یدرث اردشير بدا ندزنرا بكشد. زود
زن ويسرداكهازاو داشت ينهان كرد . روزیار دشير بنا كهان نزدشاهيور آمل ، يسرى ششسار
 است. اردشير كفت : منجمان مرا كفته بودندكاين ملك بدست اوافتد، و اكنون حنان شد. حون شاهوور بتختنشستهرمزد راباميرىخر اسان فرستاد،هرمزد بخراسان سبا•بسبار كرد كرد. بدكويان شايوررا كفتند:هرمزدسباه كردميكند تا با توبيرون آيد. هرمزد دا نست كهيرشرشبروى

 وشاهى طلب نميكنم شايور آندست بريده ديد ودلثبسوريو



 وقشون تدمرشكست يافت . اورلين Aurelien امبراطور



 خود بطرف بيزانس رهسبار كرديد. دراينجا اوحكم قتلعدهيى ازمأموران وسران
rar
 بكُوثمحكومين رسيد وآنانبراى نجات خود اور اورلين راكششتد ، وقتلاو در در زمان


كنشت (


 كاه، آن دروازه بروازهى هانى دبابمانى، معروف شد.



 راتغيير داده تايايان عمر بداد كسترثى يرداخت .









 مواست ! اوبقول خود وفاكرد ، وهمهجامقاومتايرانبان رادرهم شكستوسرزمين
ran





نجات يافتونوميرانNumerian قيصرجديد متار كه جنكترا اعلامداشت.
 النرين بتصرف روم در آمد، واكنارى اين دوايالت ازطرف ثامتشاه دروتتى ناتوان شده بود بى جهت نبود . وسببآن شورث بزر ور كـى بود كه درمشرقايران عليه

حكومت بركزى روىداده بود. توضيحT نكه هرمزدبرادرشامنشا. كه نيابتسبيستان راداشت بتصد تصرف تانج وتخت عصيان كرده ' ويارثاه كوشان كهبراثرمشاهدهى كمى قدرت شاهنشاه دررفكى

كسب قعرت مجلو افتاده بود، باويارى ميكرد . سكاهمالى معروف بسكهماى سكایىوساسانى Scytho-Sassanide كه ازطرف نواب سلطنت قسمت شرقى دولتايران يعنى خراسان ضران شرب شده بود، حاكى ازانیاين








 باروم خاتهه داده ، بسر كو بیى شورشيان يرداخت وسـئستان (سيستان) را دوباره
raя
 مكانشاه داد زيرا هِا نكه هرتسفلد مينويسد: معمولا وليعهل ايران را بار بحكومت

مهمترينايالت ياايالتى كه يسازديكارايالات تسخيرشده بود ميكمار ند .
 ازآن كه بفرمان بهرام دوم كنده شدهاست و شاه را بياده در ميان خانوادواراث

 هيروزى اوبردشمن است .
1- بهر امسوم



 ازقستهاى|ايران شرقى بشامىباقيمانده باشد.
(ע) (ע)
 شد. واين پادشاه تخت وتاج ساسانى

 آغازسلطنت ،مابيناو وهرمزد برادرثّبرسرتختسلطنلت نزاعمدر كرفت ،وسرانجام نرسى برهرمزد يريوزنشد.
 ارمسستان كريخته بروميناه برد .


\&.•
 لادثاه ارهنستان ساخته بود خرابكردند. ديو كلمسين Diolétien در اين زمان

 كند .ازسوى ديكرنرسى بهينالنهرين تاخت.
 سوم نزديك حرانروميان كامـلا "ثكست خوردهوتار ومارشدند ، وتنها كرومىاز





كرديد . نرسى بازخمى كهبرداشته بودبازحمت بكريخت . دراينجنك ، أرسانArsone زننرسى بدستروميان كرفنار شد.يسازآن آن نرسى سفيرى نزد كالريوس فرستاده خواستارصلحشد.ــفيرمز بور براییخوث آمد

 كرده ورفتا. ثاهووردا باوالرينبياد آورد واو رامرخص كرد ور كفتآقآى اوقيصر بموقعشرايط صلعرا اطلكعخواهدواد.سسسفيرى نزد نرسى فرستاره شرايط زير
رابراى عقد صلع چيشنهادكرد :


نوشنهاست : ارزن ،Tآنكل،سوفن، زابده وكرد دوم -دجله بجاىفرات بايدمرز بينايران و رومباشد .
\&.1
سوم - عدهدخالت ايران درارمنستان و وا كذارى درز مزتاعدر آذربايجان. حهارم -ايبرى (كرجستان)بايدتحتالحمايدعروم قرار كيرد .
 خواهد بود
مادهاخيررا مينويسند بخواهش نرسى
 محروم كرديد .درهيجزمان دولت روم خنينامتيازى در برابر ايران بيستنياوروده



نيزازانلوه بمرد(Y-Yم.)



 هرمزد دومباشاهدختى كوشانىازودواج نيتخانوادمى عروس نسبت به ساسا نيان تلقى كرديد .


 درزيبايى نامبردار . بوددارا است. نهـ -آنرنرسى


 راكور كردند وبرادر ديگرثرا كه هرمزد نامداشت بزندانافكندند. اوكريخته
E.Y

برومبان پناه برد مقارن ايـن احوال ‘ بزر كـان كود كى خـرد سال بنام شاهبور راببادرثاهى بر كزيدند











 در كنار اين پلجسرى ديگـربرياكتنتا آيندكان ازيلى و رو ند كانازديكرى بــنـرند .
درهنچام كود كى ثاهيور، كوثانيان ازاغتشاثات داخلى وضهفققدت دولت



 قدرت ويسبوهر كان (اشراف ) كه از زمان كود كـى او اقتدار زيادى يافته بودند

بوده است . بنا بروايات اومشغول دفاع ازسرحدات عرب نشين نيــزبوده است . تصرف

بحرين (الاحساء) درماحل غربى خلينج یارس درزمان او اتفاق افتاد .شاهيور در

 كـ_دثانهساىTنان راسوراخ ميكرد .ازاينرو بوىدذوالا كتافى كفتند . بعضى بر اينعقيد| ند كد كلمهىذوالا كتاف اثارهبر واقعهىجنككاو نولدكه تصور كرده است كد كلمــى ذوالا كتاف ( هاحبشانهما) درحقيقت



 شاهورد يساز سىسال سلطنت بفكر جبرانشكست نرسى ازرووم افتاد .دراين




مرمزد شاعزادهى فرارى حمايت ميكرد • در دو
 مسيحيان رابجرم مسيحيت شكنجه ميداد ،اكنون مسيحى منعصبى شثله و مردمرا



 بودوجا نشيناو كنستا نسيوس Constantius شخصاً سبهـالارى لشگَــر روم رو را در مقابـل ايران بعهد كرفت. اينجنك مو قتأ بـقع رومباندرارمنستان خاتمهيا فت. درسالیץץ شاهوور نصيبينرا كهمر كز مهم روم دربينالنهرين بود ، مدتدو

ماهمحاصر•كرد 'ولىنتوانست ازعهلىتستخير آنشهربر آيد . ولىلشَكر روءادر رشت شكست داد .


 كنستانسيوس روبروشد .
روميانثكست فاحشى

 كها كاه خبرهجو
 مباجمهى كوثانيان اصغروهياطللى خيو نى ، ثامنها. رامدتى دراز در درثرت
 بسته، بازمتوجهروم شود. كرومىازهونها باكرومبيات Grumbiatis پادثاه ايشان




 كرديد ، وارمنستان طبق ييمانىاز نوزير نفوذ روم قرار كرفت.
هنچامى كه ثاهيور بامردمان صحرانشين خبون درجنك امبراطور ميخواهد تاصلحى ميانايران ورومبرقرار كردرد ، واينخبرازآ آنجاناشى
 ايران رادرحضورشاه واسطهى صلح قراردادهبود.
 دریاریهيى سفيدبجا ;ب قيصرفرستاد .وآن نامه باين مضهون بود : ,شاهیورشاه شاهان برادرمهروماهوهمتانى ستار كان ببرادرخود كَنستا نسيوس سلام ميرسا ند، وخوشو قت است ازاينكه امبر اطوربرائر تجر به براه راست باز بار كشته است. نياكان من قلمروخود را تا رود استريمون Strymon وحدود مقلونيه بسط
 كاارمنستان وبينالنهرين راكه بحيله و تزويراز دست نياكان من بدر كردهايقباز ستانم. اين سرزمينهاى كو جك راكه فقط موجب نفاق وخو نريزى است بصن يس دهيد وبشماميغُويم كها كرسفيرمن بى جواب منبتباز كردد ، يساز كنسشن زمستان
باهمه نيروى خود بجنـك شما خواهم آمد. ،

دریاسخ او كنستا تسيوسفنح كنْدهى درياما و خشكىها وخداوند فروشكو•

> جاودا نى ببر ادرش شاهورحچنيننو شت :

هاكر روميان كاهى دفاع را برحمله ترجيح ميدهند، ازترس و بيم نيست. بلكه از راه مداراست ـ وا كر حه روميان كاهى درجنكفيروز نشدهاند ،لكنزنتيجهى
 اميانوس مارسلينوس مورخمشهوراصلاين دو نامه راديده بوده ودرجنك بين


 بجایمحاصر

> حمله نهايد .

اميا نوسمارسلينوس كه خود شاهداينجنك بود ، وازبالاىتيه ، شاهبورونيز



وTن قله رابازحمت بسيار كشود (0ه م . .) بعد بزابد (بازبدى) راتسخير كرد .در ايناحوال كنستانسيوس در كنشتويوليانس Yuliens اميراطوردورم شد (Yشپ م.).



 ازسردارانايران كه مهراننامداشت ،سدكرد. ودرطىيكىازجنكايولبانوس كثنـ شد(Yזץم.). جانشيناو ، يوويانوس Yovien لشكرروبراباز كردانيلو بزودیعلحى بمدت سىىال بينطرفين بسته شد.

 رأى شورای|اميرانارمنستانمعزول وبايران كسيلشد ، ودراين كشور
 .مقاومت كرد شكست خورد واورا بايران بردند و كشتند ممالكتفقاز ماند ايبرى(كرج جستان) وآلبانى بمو جبشرايط

 اقواموحشى محافظت ميكرد، بايران شر كت جويند . يسازيوويانس، والنسيـين共 Valentien شرقىرا ببرادر خويشر. والنس Valens سبرد .
 رافريب داده اوراببر بار خويشخوان

 باكوشانبان يابقول مار كوارت باخيو نيبا درجنك بوريارياي راازارمنستان بيــرون

كرد. بار دوم موشل سردار ارمنى ايرانيانرا ڤڭكست دار. بموجبروايتفوستوس انوس






 شهرده سردارىبنامسورن رابا لشا

 ارمنستان شدءاسبار كورس Spacures نامىرا برتخت آن كشارو آرو نشا نشا نيد. براثراين


 سال پادشاهى در كذشت .
 شاهوور نسبت به كليساى شرقبدبين شود وبهمسيحياندشمنىورزد. وحونمسيحيان

 بههز ينهىجنك بايدررعوض معافيت ازرفتن بهجنك دو برابر ماليات ببردازنه . از اين تاريخمسيحيان در ايـران مـورد شثكنجهى دولت و علماى ديــن زردشتى اري قرار كرفتند . داورى دربارمىشاههور ـ شاهور از برجسنه ترين شاهنشاهان ساسانىاست .
$\varepsilon \cdot \wedge$




بودهاست.
راجعبآزار مسيحيانبايد كفت كه ثاهووراحساساتخصومتTانيز مخصوص نسبتبه مسيحبان نداشنه وحون عيسويانعداوت نانىباايران داشتند، وجود ايشان

 وبسيارغضبناك ودرشتخو بود . معذالك ازروايات آميانوس برميآيد كاوداراراى صنات

 و از بيمT Tنكه شايد فاتحين بناموس اودست درازیى كتند برخود ميلرزيد.

 قرارميداد ‘ وامرميكرد كسىمتعرن آنان نشوود وآنان را را دراداى فرايض آزارمیکذاشت.
شاهووردرزمرهىبانيان بزر كاشهرهای نامى از خور بياد كار كذارده است. وى يساز آنكه شهر باستانى شوث را واورانيرانكرد ور و بعلت شورش ، مردمآنرا بقتل رسانيد مجددآ آنرا باسم ايرانخور بر وهشاهمور بنانهاد.

يازدهم - اردشيرטم ( (




$\varepsilon \cdot 9$
مخالفتواى منظم نجباضعيف.مىید ، باواجازهىتعيينجانشينخويشراحنا نكه درزمان نخسنين ثامان ساسانى معهولبود ، نميداد. دراين دورهى طولانىايران بصورت سلطنتى انتخابى درميان افراد خاندان

 اوقريب حهارسال طول كشيد ـ اردشيردوممردى ضعيفالتفسبود وسرشتىيبالكداشت.

 مال یادثاهىاوراازسلطنت خلع كردند. مתازدهم ـ شاهبودسوم (

 لشكر كشيد. ازاينجهت عر بهااوراسابورالجنود لقب دادها ند ـ و وى درطاق بستان در



 كمانوئل نامداشتبرضدوارازتارقيام كردهواوراراازميانبرداشتنها


 حمله كردهآ نرانا بود ساخت.



そ1.
 كه بموجبآن قسمت اعظم شرقىارمنستان ضميمدى كشورايرانشد' وتسمتغر بیى




 ميزدم - بهر امجهارم ( (
 شاه بمنامبتآنكه درزمان يدرث فرمانرواى كرمانبود اوراكرمانشاه لقبدادهاند اند


 حون ميخواست صلح رانگهدارد ‘ ازوى حمايتنكرد از اينرو وىبفرمان شاهنشاه


 كرفته وبزخم تيرهلاك ساختند .
چههاردهم- يزدکر داول:



 نام اوبنيكى ياد شده واورا برخالاف زرتشتيان شاه نيكو كار وطـفـدار مسيحيت و مسيحيان خوا ندها ند.

そい
همجّنين پرو كويوسى Procopius مورخبيزانسى ازسخاوت وبزر كـ منشى



 ميكنى بتوجهخواهد داد وحهمبلغ یولازاوناكنون كرفنهای ؟


 بارسربشورث برداشتند .

 الاحون رعايا قدر او را ندا نسته وفرمان نبردند سختىييش كرفت و خون بريخت
ازمجموع اين مطالب مينوان|ستنباطكرد كه يزد كرد شهريارى باراده بود
 اعيان وروحانيون وارد كشمكش كرديد‘ مجبور به بيداد كرى وسختگيرى شمد.


 Tآلريك Alaric در • اء ميلادى بكلى آن دولت رااز یادر آورده بود. ولى روابط

 بهيزد كرد سيرد • يزد كرد حهايت اورا بعهده كرفتو خواجهعى دا نشهند را بنام

EIY
 خواجهراشروين مينويسن. وتاآخرسلطنت وى ذكرىازجنك وست وستيزبين ايران و





 ماروتا بِادشاه قبولانيدكه يك مجمع دينى درسلو كيه تشكيلدهد .


 ايران بودند بـه عيسويان اطمبنان دادند




 ايشان اورا شاممسيحى خواندند عاقيت يزد كرد براثرجسارت و وقاحت مسيحيان نظر خوردرا نسار نسبتبها نآنان

 در نزديكى كليسایعيسويان بود ويران سازر. و حورن اينكار بتحريك عبدا معرون صورت كرفته بود ثامثخصاً آنانرا محا كهـك كرد ، وبه عبدا فرمان داد داد كه

آتشكدهى ويران شدهر ااز نوبنا كند، ولى حون اوامتناع كرد محكوم بعامدام شُد . اين نوع تعصباتعيسويانطبعاً بزيان آنانتمام ميشدا بزر كععيسويان رابمقام بزر كفرمذارى (نْستوزويرى) دليل تغيير فنارشاهنسبت باعيسويان بايد يانست بنظرميرسد كهدرزمانيزد كرد نخستين اختلافاتبينايران وران ودولتهياطللى








اترى بِيدا نشد .



پانز دهمه- بهر المنـجم يابـر امكور






 حيره در قصرخور نق ،كهبناى آنرا بهنعمانلخمىى بدست معمارى سنهارنام نسبت

そ1を
دادها ند، ميزيست . ومريى او مننر يسر نعمان بود . اين مننر از جانب يزدكرد ملقب به دراماوزود يزد كرده يعرد يعنى رامافــزود





 تخمهىمهران، كودرز دبيرلشعر، كمنسبآذرويش ناظرماليات ارضى ، ثناه خسرو روانگان دبير ( مديسر امور خيرات اموات ) در كتاب اخبارالطــوال دينــورى

ديله ميشود
باوجود T Tنكهيزد كرد بهرامرا بسمت وليعهدى ارخود تعيين كرده بود، يساز

 بمثعبهى از دودمان ساسانى بودبرتخت نشاندند. دراين زمان بران


 همراهكرد آنانرا بسوى تيسفون فرستاد. بزر كان ايران بوحشت افتاده بابهرام

 يرثديزد كردرا جبران كند، ويكسالبعنوان آزمايشسلطنت نمايدايد، وسبسا تتخاب
 ثير كرسنه بگنار ند . خسرواز كنران انن اينامتحان سرباز زد ـ ـ بهرام بميدانرفت

وشيرانرا بكشت وتاجثاهىدا برسرنهاد . ظاهرأ اينافسانمرا ازآنجهت بايستى



بتخت نشاند
بهرام ينجم ازيادثاهان محبوب ساسانى است. وىنسبت بممهد كس نيكىىروا ميداشت ، وقسمتى ازمالياتاراضىدا بممؤديانبخشيد. داستانهاى بسياركيعربارهى جنگاورى وعشقبازیهاى اودرادبيات فارسى وعربTمهـ است كه نمونهيـى ازآن

هفت يدكرنظامى كنجوى است . اينداستانها نمفقطدرادبيات بلكهدر نقاشىايرانهم رواجـيافتهاست، وقرنهاى
 درتواريخTمده كه بهرام یادثامى

 مشورد‘اينيادشاه كروهى ازلوريانراكه اجداد فيوج فعلىمسنن ازهند، بايـران
 باعث شدكه اورا ملقب بدد كورهكردند. بعد 'اين تسميغرا مربوط بهاين واقعهى دانستندك روزى درشكار بيكتير كورخروشيرعحا كهبريشتاوجسنهبودبهمووخت. موّرخان عهد ساسانى بهرامرا


 وزر كففرمذار(هـراعظم) آنزمان مهر نرسه يسروداز كـ بود كـــه لقب هزار

بندك(خداو ندهزاربنده) داشت . وىازدودهان سبندياذ بود كه يكى ازهفت خان اندان بر كزيدمىايرانى بشمار

ميرفتند. مورّخان عرب اورا مردى هوشمند ودانــا شمردها ند، ولى نـويسندكان

 كه دربخشناى اردشيرخوره وشاپوريارصداشت. كاخهاى بسبارىبناكردوآتشكامى ساخت كه بنام اومهر نرسيان خوانده ثد. ودر نزديكـى زاد كاه خــودآبروان، در

 كاهرأ تاروز كارطبرى هنوزآباد بوده است .



 مدير كلامورمالى كشور 'و كاردارارتسشتاران سالاريافرماند كلـوقوا بود.
 اول بطوريكهنوشتيم براثروقاحتعيسويان سباستملايمدولت ايران نسبتبايشان تنييريافت. بطوريكهدسازبرتختنشسننبرامبكنىیعيسوىولايات مجاورمرزماى
 كرد وبسيارى ازعيسويانرا بكشتنداد .



 بهرزبانى آنجا بركزيمه شد ،

جهت اينجنكُرا مورّخان آزارمسبحيانمقيم ايراندا نستها ند كاهازبيرفتارى




 محاصرْىنصيبينيرداختتد، ولى حون بهرام بشخصصبهميدان محار بدثتافت، روميان

دستازهحاصره كشيده عقب نشستند.





 سـال مسيحيان آزادى مذهب دادند و نظيرهمين آزادى را هم روميان در بـارهى زرتشتيان مقيم بيزانس قائل شدند.





 آنراتعهد كند .

そ1人
درزمان بهرام مسألى مسيحيان ايران حل شد . برانر اختلافى كــه بين

 دادكليساى ايرانرا ازتا بعيت بيزانس جدا كردممستقل ساخت بدينوجهباسوعوزلنى كهنسبت بايرانيان مسيحى درمتهم ساختن ايهان به جاسوسى روم ميرفت خاتمه داده شد . نبرد بهرامباهو نها - از حوادت زمان بهرام هجوم هياطلل ياهو نهاى سفيد از






 جنكى بود زينتآتشكدهى آذر كشنسب درشهر شبز آذربايجان شاند. برادرث نرسىنیا بت سلطنت ايرانراداشاشت ويسازييروزىیبرخاقاننرسى بحكومت خراسان كماردهشد . مرتّ بهرام بهرام پنجم دری


 ممكن است وفات بيروز كه در كودالى افتاد سبب جعل اين افسا نه بـودرد



وعمومأ اين عبارتبر آنها ضربشُده : دمزديسن بكُو رهران ملكاه . سر بهرام در
 عامتعماه وآفتاب ميبامد.
شانز دهمهيزدکر ددوم(يزدكرت)


 درايران معهول بود كه هريكازيكار كناران دولت حِّقداثت در نخستين هفتهى ماهـ،


 بهآن كشوراعلان جنك



 رفناديزدركردباعيـو بان ويهوديان
 آنكهدخترخود راكه بزنى كرفته بودبا خند تنازبنر كان بان بكشت ! دررفتارثن نسبت







EY.
 درارمنستان ازمدتى ييث باعثنگرانى دولت ايران شده بود و زمامداران ايران ميدا نستند تارمنىها اعثقاد بدين عيسىدار ند تمايلبروميا خوامنداشتا مهر نرسى كه وزير اعظم بود ميخواست ازراه جبر و زور مردم ارمنسنان را بترك دين عيسوى وادارد و درفرمانى كه برای ارمنى ها هادر كر د ودر آن آن اصول عقايد


دين زردشتى بترسا نيد . يسازآن استفها وروحانيون ارمنى داوكهاء جمعشدهرر بارهى اينفرمان




 منيرستيم كرآسهان و زمين ازاوست . يزد كرديس از وصول اين نامه رؤساى ارامنه را خوا خواسنه بـز ندان افكند.



 ثاهزاد كان معروفارمنى و مرزبان ارمنستان بودنسبت بهايران انيان وفادارمانداند و





وزكى راسير كرده جبراً بدين عيسوى بر كرداندند .







 كر كه (كر كوك) واقع درمغرب حلوان كشته شدند. يزد دكرد درمثرقر ور يزدركرد هنوز ازكار ارمنيان فارغ نشده بود كه دو باره اغتشاثي درمشرق در
 راشكستسختىدادند. وى درسالهایى آخرخودبسختى كرفتارجنكا باكيدار باريان كه




 طبيعى در كنشت . مورخان ايرانى وعرب برخلاف مورّرخان مسيحى او را ثاهنشاهى مهر بان و و


هفلهمم-هرمزد سوم و ملكه دينگَ


سكستان درس:ستانحكومت داشتاستفاده كرده تاج وتخت راتصاحبكردد . ظاهرأ



 ميكرد. از اين ملكه مهرى ييدا شُده كه صورتاورا Bânbishıân-Bânbishn
 شده است وكوشوارهيى كه داراى سه مرواريد است در كوث

 بيارى














ETY
شهراصغهان كه مسكنجماعت كثيرىازيهوديان بودشتسبسياريافت.
 شديدىدرممياناين دوفرقديديدآمدنسطوريان معتقد بودند كمهسيح دوطبيعتمسجزى

 اورها(اورفا) كه عيسويان ايران در آنجا



 مسيحى راازمذاهب ديگرمسيحيان كه در روم بودندجدا كنداز برصوما ونسطوريان درمقابل يعقو بيان كهازطرفـروم يشتيبانى ميشدند حمايت كرد ،واورا اسقف نصيبين
وبازرس|فواج مرزىايران كرد.

دولت بيزانسدرقرن پنجمزم.كرفتاراغتشاشاتى بود كهبراثرهمجوم اقوام وحشى هيشميآمد، وديگر جندان براى ايران خطرنداشت. روم براى حفظ خود ازخخطر
 ايرانيها وهياطلددامن زند. درعينحال روم مايلنبود كهايران بكلىدرمقابلهياطلل
 اسيرشد امبراطورزنون Zenon فديهى آزادى اور راداد . جنت باكبدار بان پيروز در آغاز پادشاهى خود خواست كيداريان راكه ازهونهایسفيد بودند




そY乏
رابراى اوفرستاد . حونهادرثا.كيداريان دا نست كه فريبخورده جنككدر كرفت.

 كنر كاهاى قفقار وارد كرجستان و ارمنستان شده بودند دفع نهايد ـ ـ اماظلاهرأ اين درخواستراقيصر نذّيرفته است. باوجود آن هيروز كيداريان رامغلوبساناخت وآنان بقيادت كو نگخاس مباجرت كرده درقندهار ساكنشدند . هياطله دراينزمان قومديغرى بنامهفتاليان ' بارمنى هتالHeptalدريارسى هيتال Helal





ميشدند،و اينعنوان بعدها بمفتالبان اطلاق شده است . بارى يیروز باايندشمن جديدجنغيدهو شكستخوردوه اسير كشت. وناجار



 آمده است . شايد ايناسمباكلمتىسغدى خشوانKhshêvan كهمعنى شاهاستبى ارتباطنباشد . شورش ارمنستان (1 (1) يسازشكست فيروز ازهياطله ارمنىها ازدين زردشنى بر كشته وبدينمسيحى

EYO
 بارثاهى برداشتند • دراينشورشرير ضد اير ايران

 واهان فرمانده نيروى ارمنستان منوارى شـد هنتكرو بادهى فيروز باهياطلل





 كرديد ويپروز باكروهبسيارى ازلشكريان خود در خندقى افتاد وجسد او هر كز

 كردند . وخراجى ماليانه نيز برايرانيان تحميل نمودند


 هيروز بــه آنان رسيد بشتاب به تيسفون آمده و ولاث ( بلاثى ) برادر هيـروز را را بشاهى برداشتند
نو زدهم_بلاش(ولخش)
 بدفع فتنىههاطلهيرداختوزرمهر(سوخرا)فرمانروایسكستانرامأمورساخت كهبا

ยหท

 مبلغى خراج بدولت هياطلل بردازد
 هياطله ديگرهم پيمانايران بشمار نميرفت بلكه قوم مخنوم وسرورى بشمارمبآمد


رقابتهاى مدعيان تخت و تاج ايران نيزمداخاخله ميكرد.
 دخترمستردنشد و بارثاه هياطلهاز او دخترى پيدا كرد كه بعد زوجهى قباد اولشد.


 ثانيا: آتشكدههایارمنستان ويران وخاريا إموش كردد . ثلانا: اكــر از ارامنهكسى ديـن زردشت رااخنبار كند بــاو منصب و شغل

دولتى ندهند
رابعا: شاهنشاه ايران شخهاً بدون واسطهامورارمنستان را اداره كند.

 شرايط صلححاضر نبود موافقت كند كهآتشكدهها درارمنستان خاموث شوه


 ارمنستان كرد. بلاث ظاهرأ مردى نيك نهاد بود وقصد داشت ملت خودرا خوشبخت كند.

ETV
كويندحونازويرانىدهى آ كاه ميشدرهعان را مجازاتميكرد، كهحراباروستايمان


 ايران كرمابه بسازد. ز زيرابعقيدهىايشان استحمان درا درا آب كرم كناه محسوبميشد.




 بآن قو زمان بلاثٌ برصوما اسقف مسيحى در دربار تقرب داشت وسفرى به قسطنطنيه كرد تا جلوس بلاث را رسمها اعلام كند.
بيستم_قباد اول (كو اذ)
قباد( كواذ)يسرفيروزدر





 از آن يَداشدكه : آتش سوخرا

 دره 0 يا 0.7 ميلادى بيمان متار كهیىامصناء كرده است.

EYA
امابةولير كويّوس ،اويلدزنقباد بودبنا بروايت كتاباسستليساين سبامبذ بويه نام داشتهاست هـنت با خزر ها
 از نرادآلتايى كه در كناردرياى خزر كه اكنون هم كزيده ودردرّهى رود كوروممالك همسايه بتاخت وتازميبرداختند وپايتختا آغازدر تمرخانثور ای كنو نیدر قفقاز بود،ولى
 دشتواقع ميانولاًا_دنسكنى داشتن. قبادثخصأبالشگرى بجنكک آنانر فت وآن
 Tآن محفوظماندشرىیبنامTآمدررسرحد ارمنسنان ساخت وآن غيرازشر آمد ديكر
است كه در ديار بكرواقع بود.

از حوارث ديگر، مغلوب شدنسباهايرانران در ارمنستان و شورث كاديشبان ور تموريانازعشاير كوهستا نىايراندر نزديكتصيبينوهجوم قبايل عربدرايران انو بود . يداشلذ مردك دراين زمانشخص متفكرىبنام مزدكسِر بامداد پديدآمد، واز آميختندين مانى وزردشت وعقايد افلاطون در كتابجمهوريت ، كيشى تازهآورد كهاساس آنبر.


 ازدانشمندان اين نهضت رابمنز ليى عكسالعمل برد كان وروسناييانى كه نيمه برده

 كه در آن زنانبسيارى بر'ى كماكذارىاحتمالى|يشان محبوسبودنده اعتران كرد.

EYQ
قبادبرایاينكه از نفوذ فوقالعادمى بزر كانو مو بدان بكاعهد طرفدار نههت

 زرمهربودند نيز امو بدان ياريى كردند .





 بزندانبايد افكند. جرو كوييوس كويد كه قباد رادر زندان ا نوشبرد Anushbord درُ فراموشى زندانى كردند (\$ بقول رولينسن Sir Henry Rawlinson محل اينقلعهدر كل كردردمشرق







 بامهاهى دوبارمى قباد
 قبادبالشگّرهياطلدبايرانباز كشت' زاماسبمقاومتى نكرده ودوبارهقباد دادشاه شد.

Er.

 نزديكتراست برميآيدكه قبادازخطاى برادر بردر كار كنشت.
 مزدكبان راحمايت نكنددرست نيست، ولىاحتمالميرود كه در كارمزد كيانشرايط احنباط را مرعى ميداشنه است. قباد بزر كانى راكه بر ضدار او اقد اقدام كرده بودند

 دارتيهتاران سالاره يعنى فرما نده كل قوا رسيد.
 بودندباطاعت در آورد و قبايل عرب را از تاخت و تازبازداشت. و اعراب حيره به
 مرباطاعت Tوردند وقبادبهT نان آزادى دينى داد بشرطا


 جنت اول تباد با روم





 بعنوان غلهازروم بگيرد. قيصر باميداينكه اكرقباد خراج مورد تعهد خود رابدهباطله نبردازد ، باءث

〔M1
جرىششن آن قوم عليه قباد خواهد شد و بالنتيجه از ايناختالاف دولت روم استفاده خواهدكرد درخواست قبادرا نـذير فت .سيس آنـاستاسيوس Anastasius امبراطور








 قباد شهرى از قققاز راكه يرتو Partav نام داشت بدزی تبديل كرده هيروز كواذ

ايندورهازيادشاهى قباد دور هيى آرام بود دراينزمان درا Tابادى كشوربكوشيد



دريارس بنا كرد .

به زوستن Justin رسيد. دراينزمانايبرى (كرجستان) برايران بشوريد، وجهت آن اين بود كه قباد به كر كـن Gurgenes پادشاهآن كشور فشار آورد كها آيينمسيح


داد ماندايرا نيان اموات خودررا دردخمهها بگذارند.
 وخود به لازيكا Lazica كه در كناردرياىسياه بود كريخت. (لازيكا را بالاز ستان

そYY
امروزتطبيق كردهازد كهايمرتى ومين كرلى كرجستانامروزبوردهاست)


 بيزانس راباوداد واورادوباره ازطرف روم بهلازيكا فرستاد . درْحلود 019 ميلادى قباد خواست جانشين خود راشخار اشخأ بر كزيند. وكيسه



 كيوس خوامرقبادبود. زُم فرزند دومقبادازيك

 نتص او شمرده ميشد.
 هنگام فرار بنزد مياطلله در نبشابور او را ديده بكابين خود آورده بود افـانـهـى

بيش نيست

 داد متار كه بست. قباد برای استوار كردن هادرثاهى خسرو كه اورابجا


 جنانكك درطوايف وحشى معمولاستبوسبلى سالح انجانم شود. ظاهرأدراينجامراد

طرز فرزند خوانى قبايل زرهن ساكن ارويا بودهاست كي كويا جندان الزامامآور نبودهاست و تكليفى بو جود نميآورده . ازآن نبا آك قباد نمينواني
 ولايت لازيكاياكلخيزKolchisازآن ايران شود.
يس مذاكرات بين طرفين معوق ماند . ارتشتاران سالار سباوث باتفـانـانق


روم بودند .
 وحنينوانمود كرد كه اوموجب بهراد



 سر نخوير كان يافت دراينكار بوى يارىيميكرد. واتعیى قتلعام مزد كياندر آخر




 اسقف مسيحبان ايران كه در رد مزدك بازردرشتوان همرداستان بــود در اين انجمن
 بگنرانيدند .
اننرز كر مزد كيان كه ظاهرأ خودمزدك بود دراينميان كشتهردنوبودارامى مزد كيان ضبط وكتابهاكدينى آنان سوختششه .حلس زده ميشود كه هس از كشتار

そrを
مزد كبان قباد دست باملاح و عمران كشور زده است واين كارى است كه جانشين
او خسرو اول باتهام رسانيد جنع وهم با روم یس از اينكه زوستن هيشنهاد قبادرا دربارمى حمايتازيسرثّاخسرو رد كرد
 ارمنستان ايران شدند. ولى روميبا ندرراينجا توفيق يِافتند و نه در بيـنـالنهرين
 Lecelarius ازمردمتراس كهدرخدت دولت رومبود به حوالى نصيبن تاخت ولى مى نتيجه باز كشت . در مر ميلادى زوستن در كنشت و بجاى او برادرزادهاث ، زوسنى نين



 واقاً اكر ماسارتها نبودند روميبا \&كست خورده لشگى ايراندا شكستدادند در آنوقتقبادبقدى پيرشده بود كهريگ, نميتوانست انست

خود شخصاً فرماندهى سباه رابعهده بكيرد .


 اينواقعه عالم مسيحيترا عزادار ساخت . در سال بااعرابساراسن كمسختتحت نفوذمننر بودندبرای حملدبشامومنحدشدندندبيليزاريوس سردار رومى بمقا بل آنان شتافتوازتسخير ا نطاكيه مما نعتبعمل آورد. ولى خبطوى

Callinicus آنبود كهدشمنراتعاقب كرد،در آ نحالايرانيباباز كمتوردر كالى





درسال الr م. قباد بيمار شد و وصيت نامهيى دربارمىووليعهد خور خسرو

 وصبتناممىقبادرا يرانجمن بزر كان ان بيرون آورده دعوى كيور



زرمهر(سوخرا)رسبد .

## بيستو يكم_خسرو اول(انوشيروان)

خسرو اول كهيساز مركى لقب انوشروان (انوشلكروان) يعنىروانبيمر كى

 اول استوار نشدهبود. جي تهام طبقات حتى مو بدان
 رادر كشور برقرار سازد ، ازاينجهت درتاريخ اورا دار داد كرلقبداد
 ولى اين آزادى راببهاىخرابى كشور ور هرجو مرجمملمكتبدست مزد كيانتحصيل

 كر داند واموال بىصاحب رابرای اصا درباب زنانى كه مزد كيان ربوده بودند درصور تيكه آنزن ازاز آغاز شوهـر
 بآن زنبرابر باشد بايستى اورا شرعاً بعقد خود درآورد وكرنه بايستى ازآنزن



 متعلق بمخانوادهى باشدكه در آن زندكانىميكرده و در آنخانواده حقو ورائت

〔rv
داشتهباشد. هر لسى خسارتىبديُكى رسانيده بود مجبورباداى غرامت ميسد. وبه مجازاتىمتناسب باجرم خود ميرسيد.

 راشمردند . وبهر كدام ازآنان قوتلايموتى دادنـي




 داد كه|ملاك وابنيه وقنواتىراكه براثر كوتاه شكن دستصاحباحبان آنها ويران وباير
 وىاصلاحات زيادى در روث اخذ مالياتكرد. ييش ازوى كشاورزان قبلاز ازتعين ميزان مالِاتتوسط مأموران دولتى جرأت نميكردندبميوهماكى رسبده دست
 برای اين امر بـر كزيد. و دريافت ماليات ارضى جديد بــراساساس ايــن مميزى قرار كرفت.
نرخهاى ثابتى كد مطابقاصول جديد معين شدازاينقراربود . هر كريب (جريب معادل با • \& عبمترمربع) كندم يا جو ،سالىيكيرهم ، هر-

 مى كرفتند. سايرمحصولات يـيگرازاداى ماليات معاف بو:، ونخلاى يرا كنده كه جزو نخلستانى مستقلبشمار نميآمدازادای ماليات معافك كشت.

そr^
جزيهىسرها (مالياتسرانه) نِّز برتمام اشخام بيستسالداتاينجاه ساله تعلق ميكرفت، باستناء بزر كان ومو بدان ودبيران وخلمتکزاراراندولتوسر بازازان كاز




 واكرخساراتى منناسب با ماليات بر كندم و باغ اشخاس واردآيد‘آنان را ازاداداى ماليات معافكتند. قضاة دمستانهاصورت معافيتارابحكومت مر كزكعيرسانيدند،

 خسروفرمان دادكه براى نجباى فرودست كه بمنز لهى وستنو مغزسباءايران بودند و تآٓن زمان بدون جيره خدمت ميكرد بخرج خودثان فراهم مينمودند حتوق وجيرهىى معيننمايند.








 بودند ثكست داد،وده هزارتنازآ آن رااسير كرده وايشان رادر آذربايجانمستقر

ミra
كردانيد،ونيزدر بلادا الثابرانومسقط كبابمراوبناشدودردرزمرزنحدر بند(بابالابوابان) سربازانىجنك
 النهاستجين، باشد.







 خور بران (مغرب) رياست سباه عـراق را را تا مرزمانى روم ر ، و سباهمبذ باختر(شمال) رياست سباه ماد بزر كى وآذربايجان رابعهده داشت .

 خسرو كرده باآنچه درروايات شققى هست مطابةت ندارد.
 حادثه جويى وبدعت بود وهمواره دربير امون خويش تو ليد هيجان انيان ميكرد، و اورا


 آورىازميان ميبرد.
 مبنو يسد كدر فنحشهرسور اSura بدستايرا نيان، خسروسربازكداديد كدز نیزيبا رابر

そ๕.


 كه خودمسبباينجنكششده بود. نمونه ديكرازتزويرخسرورا بابلاذرى شرحميلهد:







 دهد ديوارى بين دو كشور كشيده شود . خاقان رضا داد و بكشور خود باز كشت . خسرو ديوارىاستوار بر آورد وحونخاقانترك دريافت كه خسرو او را فريبداده

وكنيزى را بجایدخترش باو داده ديگرقارر بكشيلن انتقامنبود

 آكايثاس بفرمان خسرو نخويـرى راكه در كشور لز كى كهامغلوب شدهبود زنهه ووست كندند. درشوراهاخسروحنينوانمودميكردكه ميلدارد كهديگران هم،عقيدهى


 ازجاى برخاستوباككال ادبيرسيد كيادثاه خراج دايمىبراشياء نايايادار تحميل

فرموده واين بمرورزمان دراخذ خراج موجب ظلم خواهد شد .


 فرموده امت موافق عدالت است .


 ايرانكه ازتلــون و بيرحمى خسرو ميترصيدند هواخواه داشت. حتى خالــوى

خسرو اسبدس Aspebdes نيزطرفدار زم بود . بزر كان قرار كذارد براى اينكه قانون سلطنت رامراعات كرده باشند، از جهت ناقصالاعفاء بودنزمَ، قباد يسررُمرا بِادثاهى بردار ند. ولى













امناع ميكند. خسرو خشمكين شده فرمانداد كه ماهبوذ برروى سهيايهيى كه در
 منتظر ماند تابحكم شاه اعدام شد . ثعالبى اين قصه راحنين نقل ميكندكا زا زروان رئيس خلوت كه دشمنجان ماهبوذ بود يكيهودى رابايول راضى كرد تابِادشاه وانهايد كهالهبوذ خواسنهاست
 ودا نست كه در آنكار شتاب رواداشتهاست . درزمانخسرو،نسرث انوشُغاد AnoshaghzAdh بهمنهب هسيحى در آمده و ظاهراً بيارى مسيحيان سر بشورش برد برداشت . خسرو در آنگاه سخت بيمار بود ولى شورش رافرو نشانده انوثڭانزاد رادستكير وكـور كرد و بدينوسيله او را از سلطنت محروم ساخت خسرو باموبدان زردشتى متحد شد تامزد كبان رابر اندازد ولى نه طبقدى
 خسرو درمسامٌ مذهبى جمود و تعصبنداشت، ونسبت به عقايد مختلفه دينى , نلسفىىوسعت نظر نشان ميداد. وى عيسويان را درمؤسسات عامالمنفعه استخدام
ميكــرد .

يساز تأسبس شهررومگان درمداين ، بهفرقىى يعقوبى اجازه داد كا نجمن

 هرداخت، اما اين آزار موقنىبودو بزودى برطرفـش شد.

 قرار داد . درزمان خسرو اول بازى شطر نج ازهند بايـران رسيد و از جمله كتابياى

هندى كه بز بان يهلوى ترجمه شدداستان زندكى بودا وني

. يزشك بايرانآورد .
سياست خارجمى انوثيروان
خسرو چساز رسيلن بادرشاهى نخستينكارث صلــح بادولت روم بود، زيرا بطوريكه دربالا كنشت قصد اصلاحات عميقى رادر داخـل كشورداشتا ردار زوستى نين
 باشرايطذيل بيندولتين برقرار كرديد (شrه ميلادى) :


دربند و سايردز هاى قفقاز بنولت ايران ببردازد
 آنجارا مر كز نيروى خوددربينالنهرين قراردهند .
 بهمان حالت باقىخواهد ماند .
§ - ايران ورومباهم منحدخواهند بود ـ
 ودر آن جاهاتوسط سردارث بيليزاريوس به فتوحات بزر كــى نايلآمد .
 مفيرانى ازطرف است كتها Ostgoths ازمردم زرمن كه براثر فشارهونها ابهايطاليا حمله آوردهآن كشور رادر تصرفداشتند ورووستىنين ميخواست ايطاليا را ازآ آنان

 كنشته است .

جنتع اول باروم
دراينهنُام مابين دوملك عرب حارثبنعمرورثاه غسان كهتحت حمايتروم
 اختلافآن دو دخالت كردهبلون كسب نظرايران خودراحكم قرارداد. خسرو كه
 در • عه مبلادىازفرات كذشته بسوريه حمله بردوثهرا نطا كيه رادرمحاصرهكرفت،



شهه بود درخو است صلح كرد .
 ليبرای طلا ساليانهبراىنگاهدارى در بندهاى قفقاربايران تأديد كند (•\&هم.).


 عهدنامدا نسته بازجنكا فتاغازشد. نوشنها ندكه انوشيروان يسازتسخِير انطاكبهبه سلو كيه بندر آن شهر رفنه در درياى مغربT رابجا آورد. شهرانطاكيه بقدرى يسندخاطراورارشد كهدر نزديكى تيسفونتوسطيو نانينا شهرى مشابهآن ساخت، وآنراموهانديو خسروه يعنىشهرخسروبهترازازانطاكيباست

 مسكن كزيدند . جنت لاريكا
 كرجسنان|مروز بود، قلعهىمعبراينوولايت ينرانامداشت، و دردست دولت روم بود.

اين شهردر كنار درياى سياه بجاكى باطوم حاليه قرار داشت. حاكم روماريمى آن شهر







 خواست. زوستى نين.
 روميان شكست خوردند.
 پنجهزار نفرباقيمانده' بقيه بايايران مراجعت كرد








رابرایجنكّبا طوايف:كت بايطاليا روانهكرد .


ยรา
شود و بيتالمتى راغارت كند. ولى براثر شيوع بيمارىطاعون ازاينسغرمنصرف شه . سبس جنكهايى درارمنستان رخداد و ونتح باايران بود.ينجسال جنكت ايران ورومبطول انجاميد. روميهامكّرد تقاضایصلحميكردندند. امبراطوردرومفرستاد كانى
 קوند طلا بعنوان هديه باو تقديم كرد. جون خسرو انـوشيروان خاطـر در در مشرق
 . برقرار نهايد
در هo ميلادى قرارداد متار كیى جنك بمدت ينجسالبستهشد .
اـلازيكا ازآن دولت رومثد .


 ه ـ شهر دارا نبايد مر كز سباه شرق روم باشد . جنك باهياطلـ خسرو انوشبروان پسازصلع باروم بفكر انْافتادكى مسألدى هياطلد را در
 بكلّى



 بدست ايران افتاد . جنت باخروها خزرهاكه درزهان قبادشكست خوردهبود ند دوباره سربر آوزدند.| نوشيروان

لشكرى بجنكّT نان فرستاده و سرزمينهانرا بباد تاراج داد و هزارانتنازآنان
را بكشت .
ركترفرستاند بهيمن





مسطوراستموفق نشد وبعلتطاءون درسال عـمميلادىاز نيهه راه باز كشت.
 شاهزادمىيمنىبنامسيفبنذى يزنبر ایىاستمدادازثشاهنشاه ايران بر كر كاها نوشيروان





 (مهريزازجانب شاهنشاهبغرمان نروايـى آن كشور كهارده ثد.

 مروزانMarvazânيسروهريزراتعيين نمودويسازوىبينگانونوهىوهريزجانشيناو

 حكمرانانايرانى يمنباوپايان يِافت. مباهيان ايرانى

〔\&1
خود را حنظ كردند . جنانكه عــر بهاى دورمى اسلامT انان را ابناءاحــرار، يعنى Tآقاز كانمى كفتند . درتكميلاينبحث بايد ياد آورشويم كه قسمت شرقى شبه جزيرهى عربستان تاحلودمهره وحضرموتوتامسافنىدرداخلتحت تصرفيانتوذايرانبودهاست. كلازر مستشرق معروف تمام ساحل شرقى عر بستان و عمان وحتى يمامهم وبلكمدغربآن آن







درتحتتبعيت حكمرانايرانى ان كشوربود. جنت باكر اكن




 راتصاحبكردند . كلمهىترك•مأخوذازنام كوهى
 خاقانآ نانتومنTumen نامى بود كه درحوالى
 كك معاصرخسروانوشبرواناست كد در〔00م. باشاهنشاه ايرانارتباطيافت. دريبش
 باتحاد بايك قبيلمى ترك بسردارى سين جيبو Sinjibu (سيلزبيول Silzbiul) برانداخت. رود جبحون مرزايرانيانو تركانشد . انوشروان برای تحكيم مبانى عهد صلح باتـي كرفت، و هرمزد يعنى يسرى كهي يسازوى برتخت نشانی
 بعضى ازقبايل تركدرقفقاز زمودارشدند. وخسرو انوشيروان آنانجلو كيرى كند براسنحكامات قلاع در بندافزود . درو


اومرده است .
سبنجببو چون ازحقيقت قضيهآكاه كرديد ، خشمناك شده هيأتسى بربار زوستن Juslin امْراطور روم فرسناد تا قرارداد مودتى علبهايران برقرار مازد .





جنت سوم باروم
اين جنك از ovali ovr مبالادى امتداد يافت. دراين جنك رو روستن ملح

 ايرانْ را بعهده كيرد . خسرو انوشبروان باسرعتى فوقالعاده از دجلــه كذشته ،
\&0.
افواج رومراكه نصيبينرا محاصر•كرده بودند شكست داد وشهررومى دارا را در

 زوستننتوا نست بسلطنت ادامـرهد، واستعا كرد ـ ـ وجاى خار خودرا بـا بـا كنتتيبريوس داد وى ناجـار شد بملت يكسال با خسروا نوشيروان قرارداد


 سى هزار سكهى طلا بايران بِردازد . ولى ضمنآ شرط شد كه ارمنستـان از از اين حكم مستنى باشد . یس ازآنكه خسروا نوشيروان بارمنستان روז داخلشد، در ابتدا از كورس渵 Kurs

 تطاول و تاراج كشودند • درايناحوال موريس Mauris سردار رومى بجاكرّوريتن



 یيوست و جنك هر جنان بين طرفين ادامه داشت . داورى دربادمى خــرو انوشيروان

 اد بياتوفرهنككاينعهد راكيغبت مخصوصى بخشيد. درزمان|وسلسلدى ساسانىىباوج
\{01
عظلمتخودرسيد،




برد مهمر
هرجاكه سخنازانوشيروان بميان ميآيدنامى هم از وزير اوبزر كـهربرده ميشود. درمنابع عربى وفارسىراجع بهعقل و كباستاين وزيرسخن بسعاررفتهاست. ودراد بيات اسالمى شر كاه خواستها ند كففرد اكمل و نهو نهى كاملازيك وريك وزيرباتدبير


 امت كیآنعنوان رادردورهىسامانى وزر كى فرمذار(بزر كثفرمار) يعنى وزيراعظم
 باشد. اينن بزر ك فرمذارزمان انوشيروان رايسرسوخرا (زرمهر) دا تستها نل هحون موخراملقب به بختگان بود ازاينجهت بزر كمهررانيزسسربختگان نوشنه| ند.

 است كه خسرويرويزسرا نجام بزر كمهروابكشت.

هرمزد كهازسوى مادر نوهىخاقانتركبود وبهمينمناسبتاوراهرمزدتر كزاد
 بود. بلعمىدربارهىاو كويد: مررملكعهم هر كز بعدلوانصاف و داد هرمزد هيع ملك نبودهاست، وليكن آنعيب بودث كه مردمان بزرك را خرد داشتى ودرويمان وحقيران رابر كشيدى

بمرتبهى بزر كی. ا كر درست ملاحظششوداو بيشازخسروا نوشيروان ثايستهى لقب اداد كرهاست. همهوتواريخ شرقى دراينمعنىمتفقند كك هرمزدنسبتبه ضعيفانو سنمديد كان خيرخواه ، و نسبت به بزر كان سختڭغير بود نويسند كان رومى كه جز


 ايران هم طرفداراو بودند. جنا نكه يشوع يبه Isho-yabh كهبفرمان پادثاه بمقامجاثليقى رسبدهبود ، از ثاهنشاه اظهارحقشناسى ميكرد وبوسيلهى دادن اخباردربارمى حر كا لشكر لـروم خدمات شايستهىببولتايراننهود.
 مسلط باشد. اماجون كمتررعايت احتباط راميكردبزودى خور خود رادرميانم مشكالاتى



ازجمله موبدان موبد زرتشت نام بود. هرمزدحونمشكلاتبسياريششيايى عبسوى مذهب اتكاء ندود؛ وهمينامرموجب عكسالعملىقويترازجانب روحانيون زردثتى كرديد.
جنك باروم
 ولىهرهزدآنرابرهم زد.ديگر باره در

 حملaقراددادودر • م م بخبالتعقيبسياستزورلينباحند كشتى بطرف سرسيزيوعرفت
sor
وميخواستباكمك اعرابساراسنبهتيسفونحمله كند. ولى|عراب مزبو, كدبودندج
بهتابع اير انوىخيانت كرده و نقشهى اوبهتسبجهنرسيد.
 ازششهرهاى روم حمله برده بودند شكست فاحشىداد ! ولى چون شنيل كـتيبريوس اهمبر اطوررو؟ درحالنز ع است فتحخودرا تمامنكرده بخهال جا نشينىاوبهقسطنطنيه رفت . و دختر امهراطور راكرفته يسازمر كش بجاى او نشست. يساز باز كشت موريس ايرانيان بناى يیشرفت را كناردند و فنح در همهجا بآآنان بود ، مـگر در يكجنكك كه بدست فيلىيِيكوس Philippicus برادرزن موريس شكست خوردند. هر اكليوس يدرامپراطور آ ينده كه بهمين نامخوانده ميشود در اين كيرو دار ظاهر كرديد، ولى نظل براينكهقستى ازنيرو زير فرماناوبودنهتمامسِّن نتوانست
 يـكدسته از سیاه ايرانى را در نــزديـكى مارتى رویوليسMartyropolis شكست

دارنــــلـ .
در سالبعد فيلى پیکوس شكست خورده بروم احضارشد وكهنىيولوس Comentiolus بين النهرين حملهبرد ولى د: نصبين شـكست خورده فرار كرد . هراكليوس جاى اوراكُ فت و جناك را ادامه داد .و اتفاقاً سردار ايرانى كشنه شعولشكر ايرانيان بهدرُ نصيبين پیاهبردند . جنتك باتر كان
 كـر فتارى ايــران را منتْ شمرده بهباد شرقىايران حملها آوردهان . هرمـزد يـكىازسرداران لايق وبزر كک خودرا كه بهرامچو بین نامداشت بجلوى آنانفرستاد . ، بهرام حو بين كه ازمردم ركو يسر وهرام كشنسب ازدودمان بـزر كی ههرانبود بإكروهى ازمردانكار آزموده كه كمتر ازحهلسال نداشتُنبمبارزهىتر كنشتافت'
\{0\}
ودشمنان راشكست داده حتى خاقان هم دراين جنك كشنه شد. و يسازآن جنك
 طلا وجواهرداشت .
دراينجنك خاقان تر كستان يِلان و شُبران جنكى بكاربردهبود كازاز زخم تِرهاىتير انداز انايرانى بر كشته بجانتر كانافتادند واضطرانى را إِجاد كردند موجب شكست دشمنشد. جنع لاريكا
 به تسخيرلازيكا فرستاد، ولى اينباردرجنّكى كه بين او و روميان روى داد ه بهرام شكست خورد.
هرمزد كهبسردارخويش بواسطهى فتوحات تى درهى اوحسد ميبرد وبنضضاورا دردل داشت، حالا شكستاورابرای كينه جويىوشماتت مغتن شمرده نه فقط اورا از فرماندمىانداخت، بلكهبراى توهين بوى براى اودوكدان وجايمى ز نانفرستاد. طنيان بهر ام جوبين بهرام كه اين توهين را اززهرمزد نسبت بسهـخودديد، طــاقت نباورده سربه
 تيسنون يیش كرفت. حتى نيرويىى كه هرمزدبجلوىاوفرستادنيز بسباه اوملحق شد،

 اريارثامىخلع ويسرثّ خسرودومملقب بها برويز Abharvez (يرويز، بمعنىمظفري) راببادثاهى بنشاند.
هرمزدبدست دوبرادرزن خود زنداندانيشّده وازدورحشم نابينا كرديد. و يساز

 خسرودوم كهر هنگام خلم يلرثّهرمزد در آذربايجانبود شنابانبه تيسفون رفتا ودر • 09م. بیتخت نشست. امابهرام جوبينحاضر نبود كه بضرمان بادشاهجديد

 راشاهنشاه خواند.
اين كودتا مخصوصازازجانب كسى كه ازخناندان ساسانى نبود خيانت بزركى



 رسيد. هيز بان رومى باكمال احترام ازوى پذيرايىنموده و قرارشل درهيرايوليس
 بامناى دولت خود بِادشاه فرارىايراننوشت كه حاضراستاورابفرزنهى پذيرفته نيرومى:اوى همراهكنه. درغياب خسروبهرام حوبين بِادشاهىايران رسيل. ودرتاريخ معروف به بهام شُم است. بسيارى ازبزر كان وموبدان بإِادشاهى اومغالف بودنه، ولى ازعقيدهى الى توده مردم اطلاعى نداريم.|مايهودانبهرام را حامى ونـهجبان خود شمرده اورا بمال ملد ميدادند.
 تزد برادرُوستهم(بستام)شد. ودر آنجاعلم مخالفت را برداشته مردم رابمفع خسرو كرد خودفراعم ميآورد.موريـكوس (موريس)قيصرخسروراباسیاهىملد كردبشرط آنكه سردار او مايفرقط Martyropolis راكه رومیان در جنكُ كُفته بودند‘ به روم واكنارد. بسيارىازبزد كانازنزدبهر امكريخته بخسرويوستن.
\&07
دربهار 09 ميالادى خسروبسوى دجله راند، ويشازاز آ نكهاز آنبگنرد يك
 اورابوضع مسخره و موهنى مئله كرده وبعد بدقتل رسا اندند. آنگاه از از دجله كذـشنه

 شيز) آذربايجانشكستدادند. بهرامبسوى كردستانرفت ودر آنبا كمكىبويكرسيد.



تحريك خسروبقتل رسبد.



وان وتفليس رسيد.
موبدانازباز كشتخسروكه درا 09 م. اتفاقافتادحندان شادماننشدند زيرا اينإدشاهازروم اينارمغان راهمراه داشت كهنسبتبه عقايدنصارى ميلى بيدا كرده بود، ومؤيداودراينعقايد زن عيسوىاوثيرين نامبود. خسرودرتيسغون دوبارهبتخت



 خودقرادداد. وستهم رابفرمانروايى برادرثو ندوىيلرثمرمزد را كشتها ند، وبيم آنداشت كیعمل آ نانرا




EOY
پإيدارى كرد و درملطنت خراسانباقىماند ودوتن ازیارشاهان كوشانى, كه شاوك ويريوك Paryogh Shâvag



كشته شد .
جنتك خسرو باروم
تاوقتى كیموريكيوس(موريس)'مهر اطوررومبود روابط ايرانوروم در كمال حسننيت وصفاادامهداشت . درسالY • 7ميلادى موريسبدست فو كامPhocas نامى
 شده بودلشگر كشيد .
خو شبختا نه نارسيس فرمانده سِاه روهى كه خسرو تاجو تختتخودرامديون اوميد|نست ، ازشناسايى فكاس امیراطور جديد رومسربرتافتهو بالشکگخودبه ادس



 صنير ییشرذت كردكه مـردم قسطنطنيه جنُك را در نزديك خود ميدينـــد ، در اضطاراب |فنادند .
Heraclius فكاي همنتوانست بهسلطنت خود ادامدرهو بدستهرا كليوس
مردار رومى در آفويقا در • آم. كشتهشد . جنتعفوتار معارن اين اوقات بين ع•7 و • 7 ميادى و بقـوول نلدكه در
 خندان مهم وقا بل توجه بنظر نهى آمد، ولى نتايج آن درنيم قرنبعد بظهوردسيد .
\{0A
 عيسوى كرويده بود فداى كبنهجويى خسرو پرويزشّى .
 خواندو اوفرمان نبرد و نيز خسرو توسط اياسطايى كه از دشمنان نعمانبودودر هنگام فرار خسروبهروم به او كدك كرده بود، خبريافت، كك اورا دريرده دخترى زيباست. آتش هوس شاهنشاه مشنعل شد، و خواست اورا برا بزنى كرفته درشمار ز نان حرم خود قرار دهد. ليكن اميـر عرب از دادن دخترش بـه خسرو عنر آورد . ثاهنشاه خشمگين شُده نيرويى بـه مردارى ايــاسطايى شيخ قبيلى طـى بـراي دسنگيرى|وفـرسناد . نعمان حـون ازقضيها كاه ثد بنزد قبليى بنىشببان رفته همه دارايى خودرا بادخترثبرئيس آن قبيله، هانىنام سيرده نزد خسرو آمدكــهـ
 معروف بزير پاكى يیلماليد و امارت دودمان لخمى راكرفته ، بهاياس طايـى داد و يك تـن ناظر ايرانى بـراو كماشتكـه در تاريخ لقبآن بازرس نخوير كـان

آمده است .
يسازآن برئيس قبللى بنىشيبان فرمان داد كه دارامى نعمانرا تسليمكد
 بسردارى هامرز براكسر كوبى قبيلهعهزبوررهسبار بدبنىشيبان شد.رئيسقبيلىى
 شكست خوردند ، و اين نخسنين فنحى بود كه عر ببا درمقا بل ايرانيان كردند . امر اطوردفلن هر اكلميس هراكليوى Heraclius در • ال عيلادى بمسلطنت نشست. اوضاع روع ردراين زمان قرين هرجو مرج بود . خسرو بهجانكيرى ادامس داده در الشا مبلادى به
 هزار يهودى مسخر ساخت و صليب حضرتعيسى راباغنايم بسيارى بدتيسنونبرد.
z09
اينفاتح مغرور درنامهى خود بهراكليوس چخنِنوشت :

 خداى شما توانستاورشلمي راازدست منجرهانل ... بيهوده خودرا براين ايمان واهی كه بععيسى مسيح داريد فريب ندهيل . اوحتى نتـوا نست خود را از هنـك يهودان نجاتدمد ،یس چكونه توا ند شمارا نجات داده. درها 71 مبالادى قدت وشوكت خسرو درغرب وشرق باوجخود رسيل. در
 Sombât. Bâgrâtuni ترلبود، بطايمردىسردارارمنى خسروبنامسمبات باكراتو
 بامنهاه ايرانرا بگردن نهاد . سـكهايى كه دراين نواحى يافت شده شامد ايسن

 او را روميزان Rômêzân هـم ميگفتند، واو داراى لتبشهر وراز (كراز كشور خنْمرالملك) بود.
درسال 77 مبا(دى شهروراز (شهربراز)از كويرى كه مابين ثاوو مصراست كنشته وارد مصرمد ،و اسكندريه راكششهر مهمبازر كانى آن كشور بودبلونهيع تعرضى تسغير كرد . سـاهايران صسازنه قرن ديكرباره وادى مصررااثغال كرد.




ميلادى بطول| نجاميد ستوطكالـبون
ازطرف ديكر درـالTV ميلادى شاهين وهمن زاد كان ازكاإدو كبه كنشته

โ7.
ولاياتآسياى صغير را يكىيس ازديگرى تسخير كرد، وهرا كليوس يساز ملاقات باثاهين بصلا ح ديداو سفيرانى برایى در خوا

 ا ادربر ابرقسطنطنيه بنصرفآورد. Calcédon




 وعمارترِداختها ند، وازاين كارمعلوممىشود كممنظورتسرف دايمى ونگاهمدارى وبلاد

مفتوحه بودهاست
اوضاع دولتبيزا نسدراينهنگام بسيارمضطرب ويأس آوربود، ازطرف ديگر




 درعوض كليساهم اجازه دادتمام ظروف طلاو نقره راذوب كرده سـكه زنند وبمصارف جنككبرساند. جنتهاى هر اكليوس


 وديكرانهمدست شدهازطرفلازيكابايرانلثكر كثى كرد. خسروباجهلهزارسرباز

โไ1
 وآتشكدهى بزر كآذر كشنسب راويران كرد.
 حمله بهآران (آلبانى) بـرده بكمك سـ ارد اردوى خودقوان قيصررامعلوم سازد ولى


 شهربرازامچراطور راور كليكيه دنبالنموده درنزديكى رود ساراس بااومصاف داده ولى مجبورشد شبانه عقبنشينى نمايد.
خسرو كهازفتو حات روم مضطربـشده بود خواستيك ضر بت قاطـع به روميبا





 يسازاين شكستازبيم خشمخسروخودراباباختهدق كرد. ثايد هم بغرمان خسرواوراورا

 قسطنطنبه آن بود كهايرا انياننيروى دريا يمىنداشتند.

جنت سسترد
هرا كليوسدر شr






 تيسفون منصرفشله بغارترستكرد اكتفاكرده بدكنز كـ ياشرشيبز در آذر بايجان

رفت (رTYY (T) ميلادى)

اين ترس وبزدلى خسرو و فرار او از ميدان جنكك وبغارترفتن دستكــرد اورد




 راردنمود به تيسفون در آمد وبيلر نك اري از آنجا خار

 خسرواز اوبدكمان شدوويكى ازسرهنكان زيردست او را وادار بكشنن وى آكرده

است . يسشرايط احتياط رابجاى آورد وكردناز زيريميمان خسرو كشيد . خسرو دراين وقت بهبيمارى اسبال مبنلا شد و امرداد كه اوردا بــه تيسنون


 متربود مصم شدكه ازحق خود دفاع كند . فرمانده كل نيروى كشور كشنسب -
 هراكليوس وارد كتكو شه . اونيزحاضر كرديدكه باايرانيانصلع نمايد. دبكر

بزر كان از جمله ثمطا يسريزدين و نيوهرمزد فرزند پاذ كوسبانمردان شاهكا

 شُدند يسشيرويه خودرا يارشاهخواند .





محسوب ميشد جاى دادند كويند كفشکى درراهبا آن جماءت كه خسرورا ميبردند مصادفشد، وشا





 هرداخت ويدرث خسرورا درانبار كنجخانه نگالمداشت كه از كرسنگا


بنابرقولى شمطاونيوهرمزد باجازمْى شيرويه خسرو راكشتند. ـ در تواريخ


 خسروبا مهارتازخود دفاع كرد، ويسررا مورد ماريامتقراي خودرا كه هفدهتنبودند بتحريكشهطاى عبسوى وبیضى از بزر كان بان بكشت، ولى

โาร
 سلطنتشد وبفرمان شيرويه دستراستشرا بريده بزندان افكندند . خصال خـرودروبر


 هزار كنيزكُ براى خواندن ونواختن جزو حرمسراى اوبودند ـ از از اينجا مينوان




 ماليات خرد كرد . جنغهای ،





 دادو يك ايران ناتوان وآشفته ازخود بياد كار كذارد .

 (قباد) درسد دجله كه در كسكى سفلى نزديك ميسان بود شكافى بزر كی افتاد وTاب



رخ داد (TY人 - TYV.) وجندين مصرادرهمشكست .
 تشويق كرد تايك روزه حهل سـد را ساختّند اما اين كوشر




 ساسانى و فيروزى اسالام ثمردهاند .
 خاص خود زادان فرخ فرمان دران داد تاهمه زندا نيانرا كه شمارهى ايشان بمسىوشش هزار تن ميرسيد هالاك كند .
 بنابقول سبوس Sebéossآنزنازمردم خوزستان بود وخسرو اورا دراوايل سلطنت



 بيستو جهارم-قباد (كو اذددوم)شيرويه درست حهار سالكـه از مـر ك خسرو دوم و جلوس آخــرين پارشاه اين


 سربازان خود يابكمك دولتروم در صدرتصرفتاج و تخت بر آمدند .

## ET1

ثيرويه كبنام كواذ دوم يسازخخلع يدرث برتخت نشست" نخستين كارى كي



 مقردراشتهبود موقوفكرد وز ندا نيانرا رهايمى بخشيد وبمردي
 دادند وبعضى مر.ك اورا بطاعو نى نسبت ميدهند كه بايران سرايت كرد و كرومى عظيم ازمردمانرابهلا كت رسانبد
بيستو پنتجم-اردشيرسرم(ارته خشتر)

 فرخان شهروراز سردار معروف خسرويرويز كه در زمان قِّاد دوما




 هرا كليوى بهيسرشهروراز كه نيستاسنامراشت لقبياتياتريكان

 جانب تسسفون راند . دراين شهر دوتن از بزر كاني
 پادشاه خردسال راكه بشش ازيكسال ونيم سلطنت نكرده بود بكشت وخود بشامى

بيستوششمْ (شهروراز)






 فرخويوسفرخ|زمردماستخرو دوبرادر او كهباوى در كاردسلطننى خدمتميكردورند

 شهروراز كرفتار آيد . مورّخانارمنى نوشتهاندكهشهرورازيوراندخت دخترخسرو یرويزرا تزويج كردهبود.
هورمى هرع دمرع



 كناره كرفت. از او وقايعزمان اوصلح قطعى بامرا كليوس استودرد تيجه نصيبين
 چها.م بر تخت نشست . يسازاو آرآزرميدخت دخترخسرويرويز وخواهر بوراندخت קندى ثاه ايران بود

 بزنى

اورا فرامم آورد . Tنگاه هسرفرخعرمزدكـهـ رستم (رستهفرخزادر) نام داشت باسباه

 در نصيبين خودرا ثانخواند. ويسازحیندي بدست سربازان خود كشته شد، ويساز اوخسروحهارم وبسازاويِيروزدو
 برتيسفون دستيا فت. خلاصهدرفاصلىى چهارسالازمر كی خسرويرزويزدوازده نفردر ايرانباشامى نشستّد.
سىوبنجم- يز دكردسوم(يز دكرت) اين ثاهنشاه يسرشهرياراززنىزنتى ونوهى خسرويرويزبودكه بطور كمنام درحلود استخريارس ميزيست. بزر كان استخراورايارثارثاهخواندندا ودر آتشكدهى

 بزير آورده هلاك ساختند. باين ترتيب همه كشورايران ريران بـرایى آخرين باردرزير فرمان يزد كرد سومدر آمد (Y (YZم.).
 فرخزادياخورهزاد كه منصب دريكـبند Darighbadh ريـاستالموردر باررا داشت



 كد درزبان ارمنى بمعنىداميره است.

 درمقابل قوم تازمنغس عربحخظ كند.

هجومعرببجايران ان














 بنوتغلب وبنو بكردرديار بكرقرنها يششازاساسلام بوده است. مهاجرت اعراب بايران
 اواخراشكانى واوايل ساسانيان بود كه قبايلى ازعرب بايرانآمدند. يكى ازاين

EY.
طوايف بنوالعم بودندكه شايدنخستين طايفهى عربباشندك كه رخت مهاجرت بلرون



 بود كو جيدند. طبرىممينويسد كه : اينطايفه ازقبيلىى بنىتميم وجد ايشان مرةبن مالكبن حتظلـه باييروان

 ايران از عراق و خوزستان و يارس وكرمان و وريان بحرين ميزيستند ،و رعيت ايران


زيرحمايت ايرانبود .
بعالاوه از زمان انوشيروان تا اواخر ساسانى كشور عر بـى يمـن تحت تسلط


ايران جلو كيرى ميكردند .
دراين زمان عشاير بسيارى ازاعراب صحرا نورد روى بـه مباجرت آورده



 عربححيرهكه تحت حمايت ايران بودند وظيفهى مهم ايشان نغامدارى مريانى مرزها و


 قتل وغارت ميگشودند جنانكه شاههور ذوالاكتاف اعراب بنو تغلب وبنـوبكردا

كدرر كودكى اوباعث خرابى ايران شده بودند دربزر كى كوشمالى بسزا داد و طبرى مينويسدكه : شاهوور دوזسِازسر كوبى اعراب كروهى ازبنو تنغلب رادر بحرين(الاحساء)
 رملبه ازخاك اهواز نشيمن داد .
 در عراق و جزيره به تاخت وتازو هِاول يرّ

 بودند .خسرو انوشيروان حهار هزار سباه بدفع ايشانبغرستاد وبسيارى ازآنانرا بخاك هلاك افكند . بسازاسلام قر نها بدينسان كذشت و اعراب روزبروز برانبوهى شمار وسختى معيشتشان


 ميداد اينبود كه اكر دين اورا بِذيرند ، عراق وايـرانو سوريه ازآن ايشان خواهد بود.
 سرزمبنای سبز و خــر ع عراق و ايران و سوريـه و مصررا تصاحب خواهندكرد





به بلاد آبادان جهان بود • جنانكه هرسرزمينىدا كه مجاهدان و جنكاوران اسالام
 ابن خلوندر بارهى بسيارىازقبايل اعرابدر آغاز اسلاممطالبى ازاينقبيل مينو يسد : هفلان قبيلد در كشور هاي اسلامـى هراكنده شدند ه يا ددر آغاز اسلام مهاجرت كردندو كسى ازايشان در عربستان نمانده . اينكه اكنون درسراسرعراقومصروشاموسودان وشهمال آفريقا وجاماكديكر بعربى سخن كفته ميشود دليل است كه اعراب كروه كروه باين سرزمينهـا ريخنه


ازمردم آن زبان بدا نباوTآميزثبابوميان راهى نبوده است . بارى انحطاط دودولتايران و رومكى دراين زمانبــه منتهاى خود رسيده

بود كارحمله ومهاجرت عربيا رآسان كرد


 آن و شيوع بيماريهاى خانهان برانداز حوان حون وبا ت تغرقه بين مردم بواسطهى اعتقار بممذاهب و فرق كــونا عيسوى ، بودايى ، مانوى ، مزد كیى ،زروانى وغيره و مسائل ديگرى امثال اينا




 يرستى و برابرى و برادرى ميخواند ايـن ندای مساواوات و عدالت طبقهى محروم ومظللو ماجتماعرا كهبيشازديترطبقاتبود ندجلبكرد.
zYr
كروه بهآيين جديد در آمدننوطومار رسمكهنزادر نورديدند .


 وديگىى را ازراهحجاز بسوريهفرستاد . نبردهایخالد درحيره
درسال
 وتسخير حيره شد . دراين زمان اياسبن قبيصه بجانشينى نمانباني مننر ازجانب


 درمقابل خالد بايستارند. ايرانيان ممگى سواره بودند، وسردارى داثتندكه موّرخان عرب ناماورا
 دفاع جز حصار وديوار كننهى جيزديZرنداثت، ناجار اياس تسلمي شد، ودويست

هزار درهم جزيه بِذيرفت.
فتع ابله و نبرد زنجير
يساز فنح حيره ابو بكى مدر بيشترى براى خالد فرستاد تاشمار لشگر او



 تنبهتن) كرده اورابكشت ، وابله بدست عرب افتاد .
\&Yะ
ازجمله غنايمى. كه دراين جنك نصيب تازيان شدفيلى بود كاTن را بمدينه

 را زنجير كرده بودندكه نكريزند. جنك مدار
درماهصفر سال| المجرى، قارن نامى ازافراد خا ندانقارن بهلوازتيسغون

 بادوسردارث قباد وانوشجان كشته شُدنه . نبردولجه

 اورابانيزهبكشتوان ندز كرشكستيافيافت. نبرد السس







اردشير سوזبود .

نبردامغيثيا وفحع حيره
خالدسبس ييشرفت خود رابسوى وادى غـرد


EYo
حيرهبود باوىبجنگيد وشيكستيافته بغريخت. خالسبس بدحيره آملو آن شهر رابكرفت وهمه ايالتسواد مسخر او كهت . نبرد ونتعانبار
خالديساز آن قعقاعبنعمرو را بـرحيرهامير كرد ، وخود بشر انبار كهي



 ! يران درهرزروم بوداز آنرو آنشهردا انبار كتتند . نبرد عينالتمر
خاللززبرقانبن بدررابرانبار اهير كردهخود برعينالتمر آمدردراينجابنىتغنلب

 نبرد دومـالجندال





 ازروميان وايرانيان را بكشت (Yاهجرى = غ غ


 بانهمزارتنميرسيد.معلو ماست كهاينعدمدر برابرلشگرايرانراننمينوا نستايسنادكى

EM7
كند،ليكنخالدقبلا تماميز نانو كود كانوبيمارانرابمدينهفرستاده بود'وسردارعرب مينوا نست باتهام قواىخود بجنك بيردازد وحونمينى| مازمدتى


 غلبه كردند. تا اينزمان نبردهاى عربـوايران حكم جنكت هانى سرحدى داشي اشت از
 ثقفى نامزد سردارى سياه درعراقشد. ازجانبايران همرستم فرخزاد سبهالار كل

مباه كشت .
نبرد نمارJ
متنى حشمبراه ابوعبيدهبود كه شنيدجابان بالشگرى بسيارازايرا نيانيبري

 شكستدادموجابانرا السير كردند . نبردكمعر دزديه كسكرازروستاهاى سواد درثى بود كه ماقطيه نام داشت ونرسىى نامى


 هنتعالجـرياقىالناطل رستم فرخزاد سبهبخراسان بـاختّتارات تام سبهسالارسباها ايـران در برانر





ازيل كذشتند. اسبباى عرب ازدينففلها بوحشت افتارند وسواران تيرا ندازازايرانى
 مسعود كه بيكى ازفيللا حمله كردهبودزيريا
 كه قطعشده بود تعمير كرده عقب نشستند .

 عربرا جمع كند. ا كر بهمن جادويهآ نانرا دنبال كرده بودهر آين آين همهرا ازمبان
 سردارايرانى باثتاب بِاينخت باز كشت. متنى یسارازاين ثـكست بهاليس رفت واز عمر كمك طلبيد دراينسال كه سال هحاردهم همجرتبود عمرجرير بنـعبدالشّبجلمىا بيارى مننى فرستاد . نبرد بويب


 كشنند.دراينجنكا




 بود' در كنشت.


§Yス
محل مسنحكمى درقادسبه موضع كرفت. ازسوى ديكريـزد كرد شامنشاه ساسانى حون عربعادرحملة بهايران مصمريافت. رستمفرخزاد يا بقولى رستمفرخهرمزمزدرابا
 حتيقى ايرانهحسوب ميشد. مردى بزر كك وباتدبير وسردارى دلير بود واين خطر
 هوات اعزامى عرب بنزد يزدكرد درهمينسالعمرسغارتىمر كبازحهاردهتنازبزر كانعربتحون:مغير•بنزرارهـ، نعانبنمقرن مز نى، وجرير بنعبللّبجلى وطليحةبنخخويلد بنزديزد كردبه دربار ايراندرتيسغون فرستاد . بآنكه ظاهر آنان باعث سخريهى مردم بود. يزد كرد آنانرا بااحترام يذيرفت، زيرا مقارنايناوان شسلمين شهردمشقرا درسوري




 واكنون خداىتعالى خواستهاست كه غنىو نيرومندباشيم،حال كه الـالامنمیميذيريد، حاكم بينماوشما شمشيراست. يس رسنمآزاد مردرا درمقدمهسباه روانه ـاخت. بنتك قاسيه






\&Y4
بودبانيزه קشم چيلسفيدىدا كور كرد.ديكراعرابنيز حنين كردند. هيلان بر كثنـ


 سكك وشغال درمى آوردند . روزحهارم جنگى سخت در كرفت وتندبادى وزيدمخاكمبدان ايرانبانزد واختالل بزركى درصفوفآنان ايجادشد. عرب فرصترا مغنتّ شصرده




 رستم خودرادرنهرالعتيق انداختا رايايد بشنا بتوا ندجانبا

 اينخخبر لشكريانايرانرا بهراسان انداختنوخودردا برودا


 صورتبكه بهاى واقعى جواهراتآن ملوبيست هزارديناربوده است. بناى شهر بصر ه
درسانشانزدهم هجرى (FYY.


\&
متع ويه اردشير



 ازكرسنكى جزرمقى نداشتند خودرا بدتيسفون انداختند. دراين ميان سعلوقام حملى نيروى اعزامى ازطرفملكه ماررشامرادفعنهودوسرداراين لشگردرجنك مرد ومرد (تنبتن) كشتـشدن
تصرف كـسفون (مدالن)
هيشارورود سِامعرب باحومهى تيسغون وتسخيرر باط كا تـا تـا مداين يكرورز راهبود، يزد كرد ؛ـادرباروحرمسرا وبعضى كنجهاى خــود ازيإينخت كريخت در در


 ساحل غر بى دجلدرا بعرب وا كذارد بشرطآ نكه منعر اينييشنهاد بامسخر كى رد شد . بهار بود ودجله طغيان داشت وايرانيان جسرهارا بريله وقايتوارا ازساحــل
 درموقع عبوراعراب ازدجلهازلحاظ اينكهآنان از كشتىسازىاطلاعلاع نداشتندعدتها آنانرا مهطل نهايد. امالهگرعرب يس ازتسا آتخيرويه اردشيردردجله، كدارى يافنه ازآب كنشتند ودرماه صفرسال شانزدهم هجرى بافتحوفيروزى تكبير كويان واري پإينخت خالى ساسانى شدند. دراين تاريخ، إى سال ازتأسبس دولت ساسانى بلست اردثير كذشنه بود . اعرابازديسنغظهتوجلالوشكوموT بادانىاينشهرا نكشتححيرتبدندانميكزيدندند.

〔A1
چونبد ايوان كسرى رسيدند سعلوقام هشت ر كعتنماز فتعدر آنبگذارد.

 وبزر كانايرانى بهثاهنثاهبودجا




 ونشانهاى بسيار كرانبهاى سلطنتىدا ميبردند.

 ومزين بمرواريد بود. در صنـوق ها ها



 رادر كعبهآويخت. قالى معروف بهار كسرى يا يبارسنان هم جزوروناينى عمرفرستادند. عمر كفت تآثنرا قطعققطه كرده ميان اصحاب
 تعلق داشتجدا كردمدربينشصتهزارارتن سباهميانسعد تقسبمنمودند. كويند بهرتن دوازده هزار درهمرسيد .
 حونهواى تيسفون(مدائن) بامزاجعرب ساز كار نبودوعمرديد كه كو نها هاى اعرابجر آنشهر زرد بنظر ميرسد، منو حش شده دستور داد كوفهرا درنزديكى باريل
\{AY
قديمبنا كردند. اننخابآنهم ازآنجهت بودكـه اين شهر بصحرا اتصال داشت قسمتبيشتر مردیو شجاعت عرب مرهونآن بودهاست.


انحطاطنهاد .








 ثـكست دادن كشنسب نام سردارديكى، قصرشيرين وحلوانرانرا برانرفت'وآنرآنرامر كز
 بلاذرى مينويسدكه سردارابران دراين جنك ازجملفغنايمى كه بلست ايشان افتار يكصلعزار اسب مارى بوبود. يس ازاين ثكست يزد كرد بدرى كريخت. سعدميلداشتيزد كردرا تعقبب كند. ازعمراجازه


 كافى است <> يسازفرمان توقفسِياهازجانبعمر قشوناساسلام بهتسخير باقى نقاط بينالنهرين
 مدائنبود دست يافت واعراب مسيحى آن نواحــىدرا منحد خود ماخته باملدرآنان


 درجنوب غربى فرات تحتا نقباد دولتا｜سالام در آمدند．





（ثطالعرببناكردند）．

خطهى زرخيزراتحت تسالط اسلامدر آورد． فتحماسبدانو سيروان
در برابر حلوان دوشهربود كهيكىرا ماسبذانو ديگرى را اسيروانميغُنتند．
سعلضرار بنالخطابالسعدى را بدا نجاى فرستاد وآن دوشهررابگرفت． فتح اهواز
درسالهيجدهمهجرى سعدنعيمبن مقرنرا باعبداللّبنمسعود بدشت ميشانور كهادناهواز فرستاد．امير اهواز هرمزاننام داشت، وازاميرانمحتششمايرانيانىانود．



 ابوموسى اشعرى بود． لـكر كثى


\& 1 を
كرد اونيز بهوس كشور كشايىافتاد وازبحرين (الحساء كنو نى) كه درشمال شرقى




 عقب رانده علاهرا نجات رهد.

هرمزاناميرخوزستانازييشرفتهاىمردم
 پارس همدست شهه برعرببجنك برخاست وخواستاعراب راب را ازاهواز بيرون كند.

 دسينهوبدست براءبنمالكصورت كرفت ولىطبرىاينخيانترا بهدسياهع نام ديلمى

نسبت دادهاست.
هرمزان بشرطآنكه اورا زنده بنزدعمرببر ندتسليم شد. چون اور رابنزد عمربردند









§人0
تسخير كشت ويسازآن شهرجندىشايوربدستعربافتاد. جنعكنهاوند:


 حكومتاوبود كماشتهاست. از آ نجا كه سعد راسردارىباكفايت ميا ميدانست نست ورفتن او را فرجى براى ايرانيان ميِند|شت خشْود شده لشگرفراوانى كردآورده بسردارى فيروزان در مقابل عرب به نهاوند فرستاد . عدهى سـاه ايران درحلود صدو پنجاه

هزارتن بود.
 حاكم اهوازراباسىهزارتنمأموردفعايشان كرد. لشگرايران باوجودافزونى

 سِاه عربنزديك باتمام بود. بعضى سردارايرانرا دراينجنك مردان مرانشاه درازا برو
 بنام هاسْيذهانه بود، بالاذرى مينويسل كه ايرانيان دراين جنكّدررفث كاويانهرا باخودداشتند.
دراينحال نعمانحبلهى بكار برده عقبنشستوحینينوا نمود كرد كهخبرمر ك خليفه رسيدهاست. ايرانِان فريب خورده ازسنگرهاى انخود بيرونآمدند : ممينكا سِاهيانايرانبجايى رسيدند كه منظور نعمانبوداعراببر كشته خنانسخت شدند، كه ايرا نيان تاب مقاومت نياورده روىبیگريز نهادند. دراينهنانام نعمان كشته شد وحذيفةبناليمان بجاى اونشست، ولى كشته شدن نعمان تغيرى دروضـع جنـك

 فتح بقدرىدرخشانبود كهاعرابآ نرافتحا لفتوحناميدند. چيزىازفتح نهاو ندنگنشنه

乡イㄴ
 فكع اصنهان



 پايان:ورهى ساسانىمر كزواسووهران (الميرزاد كان) ايرانبود. جنتك واجرود
دراين وقتك ديلمان اميرى بنام موتاداشتند دردـتنى (دشت ميان قزويـنـن










 اين زماناز آنايالتتجاورزنكردند.

 سامى خود' ينىى آثوريا و بابلىىها بمراتب نيروميندتر بودند. دين داستنيى يشتيبانآنان بودكه بيرونازقترتنظالمى، نووذ معنوى وعمبق آندين’


 يبثاز يكقرناستقالال خودرا دربرابر حمالاتمسلمينين حفظان
 مستقلبودند، باخوديار كند،اما ميسر نشد.



 :ندارد. ناهاراريزد كرد روىبمرونانهاد.
بلاذرى مبنويسد يزد كرديسازئكرد


 خراسان رفت تا بمرورسيد دري







\& 1 A
بنا بروايت بلعمى جنكى نبودند. همه غلامانو خواجه سرايانو زنانو فراشانوآثبزانو دبيـران بودند.وههه از خوآم اوشمرده ميشدند. آنگاه ماهوى مرزبان كه ميخواست ازاين مهمانان ناخوانده خلام شوو بانيزك طرخان|مير بادغبس متحدشد. نيزك تحتفرمانيبغوى طخارستان بود. نيزك فوجىرا بگرفتن يزدكرد فـرستاد. پإثاه بختبر كشته روىبفــرار نادوتنها و حبران ازجايىبه جايى ميرفت تاثبى براى خفتّ بها آسيابى در آمد. آسيابان اورا
 بكشت. يابنابروايت ديگر سواران ماهوىكه درجستجوى يزد كردبو دنداورا در آنجاخغتهيا فته بكشتندر ثعالبى كويد جسد اين شهريار بخت بر كشنهرا ادروود مرغابانداختند. آب اورا همى برد تابجد ولى كه زريك نام داشت بشاخهى درختى كيــر كرد. اسقغ مسيحيان اينشهر جسداورا ازآبكرفت ودرطيلسانى مشكآلود يبحيله ودرباغى
 در

 جلوس او بسلطنت كه مبدأ تقويم ايشان سنهى يزدكردى|است سال خودرا بنام او تجديد ميكنند.



 بيست و حهار ساله و درنر خم ميلادى كه درمرو كثته شد سى وحهارسال داشت.او
\&ヘ9



 يزد كرد رانميتوان بدتقصير بزر كياخياخبانت مهیى متهم داشت .ليكن جوري

 . يمشاه تاريخ مسنولو محككوم دانست بازماندهان يزدترد
 او راحنين ميشمارد: دويسر وهرام وييروز، سه دختر اردك Adrugh و شهر باني مردآوند .
از كتا بها برمى آيدك يزدكرد سـز درن داشته وازاين سهزن داراراى هغت يسر

 ضبط كردهاند.
 ديترىهمبنام حشربانوه باو نسبتداده| ندك كوينذ بادودخترديگر، آنانرا بانسارت




 كرد وليدبايكى ازآن دوبخفت ويزيدبنوليد معروف بهينيدناقصازآن زنمتونولد

شد. طبرى اين دختر رادخت دمخدجهيسيزد كرد دانسته ك فززند زن مروى الג بوده است.
مسعودى مينويسدكه بيشتر اعقاب يزد كرد در مروساكن شدند ـ ولىا وراكير بازماند كان ثاهان وجار طبقدى ايرانى هنوز درسواد عراقهستندو نسب خوردرا نوشته و مانند اعرابحفظمبكنتد .





ايران دا نسنه است .

 داشته ومعلوم نيست در كجا بوده است . بعغنى آن را در انتاى ميستان و و برخى نزديك رودسبحون ينداشتهاند .

 آتشكده درحانك كاندادهاست.
 درT Tنجاما ندوبرایباز كرفننملكخاو



 ايْنيادثامرا ذكرنكردماند .

خYY•All • خسرونامیدا نيز نوشتهاندكه ازبازماند كان يزد كرد بود بيارىتركان بااعرابجنكك كرد ولى بمتصود نرسيد

 در در


 ديكربودند دربارمى ميراث اختلاف افتاد .

## پادشاهان محلى دردورمىساسانى






 بود. طبرستان راالسهبدان داشتند . پارثاهان ممالنكا شمال|ايرانبودند بهالقاب مخصوص خود معروفند. ثاه نسارا،وراز Varaz (كرازان، مقايسه شود بالقب شهروراز)، و ثاه ابيورد را د وممنه،،خوارارز



 ترمذ دترمنشاهه‘ جوزجان ركوز






زابلشاميا فيروز‘حكمران زابلستانررجنوب سبستان.سانشاهيا سكستانشا.

ابخازثاه، هادثاه ابخازيان درابخازستان كناردريانى سياه.

طبرسرانشاه حكمران طبرسران درجنوب دربندبابالانابوان البان

یذشخوارشاه، حكمران ينشخوار كر(ـواد كدانهان درطبرستان.
ثارثاه: حكمران ماوراءالنهر.
كبالانشاه: حكمران كِلان.
بوذاردشيرثاه: حكمران بوذاردشير. ناحيبىموصل|مروزن.
ميشانشاه: حكمران دستميشان.
بزر كکارمنيانشاه: يادشاه ارمنستان.
كرمانشاه: حكران انكرانرمان.
هكرانشاه: حكمران مكران.
تورا نشاه: حكمران توران (طوران) ازنواحى
لكزانشاه: پادشاهلز كيان در كوهستان قفقاز

فيلانشاه: حكدران فيلان دراران.
جرشانشاه؛ ياكرشانشاه: حكمران جرشان دراران.
شروا نشاه، ياشيروانشاه: حكمران شروان دراران.
ايرانشاه، يا ابــراز (وراز) حكمران نـاحيبى نسأدر مبان مـروونشابـانـور
(تر كمنستان امووز) .
كازثشثاه: حكمران سرزمين كاذث درمغربايران.
بر كسانشاه: حكمرانناحيهى بر كسان درمغربايران.

を9を
ثايبانشاه: حكمران سرزمين شايبان درمغربايران. امو كانشاه: حكهران دشتامو كان يا موقان در آذر با يجان. براشكانشاه: حكمران براشكان در آذربايجان. كيچانشاه: حكمرانكبكان درميانسندومكران . بلاثڭانشاه: حكمران بالاشگان (بلاساغون) درمشرقايران. نخشبانشاه: حكمران نخشبيانسف در آسياى مر كزى كشميرانثاه: حكمران كشهير .
 امروزبودها ندابنطايفه رابهعر يى رتفس، ويادشاها يشانرادقفصشانيان، كويند.
 سامانخداه: حكمران ناحيهى سامانارْ نواحى سمرقند. حكمران طخارستان راشروين ميظتند. ريوثار:حكمران ريوشاران درماوراءالنهر . بندون: خكمران سرزمين كش درشمال سمرقند . يما نشاه : حكمرانيمن
تازيانشاه : حكمرانسرزمين تازيان(عربستان) ترازخداه : حكمرانتراز يااترار درتر كستان حول : حكمران دهستان در سرزمين كر كان تا خليج حسران درياى خزر
تننياخذين : حكمرانناحبه شاثياحاج بايد دا نست كاينا القاب مر برط بـي يك زمان نيست بلكم دردورهمــانى مختلف
 حتىتــــجند قرن يسازاسالام اينالتاب هنوزباقى بودهاست.

كيداريانياكوشانيانكوجك
چنا نكه دريششازملسلقى ساسانى كفتيم درحوالى قرن سوم ميلادى سلطنت كوثانى درمـرق ايران سقوط كرد ودرصفحات شرقىافغانستان وماوراء رود سند
 دوحكومت كوثانى در باخترو كابلباقِماند كها كوثانيان كوجا كوثانبان كوجك رادر كيداريان درباختر
 قرنسوم عيلادى تااواخر آنبر باخترتسلط داشتند. مشهورتمينشاهان كيدارى ارباختر كيدارا ويسرث كونگخاس Kungkhas است. و بعد از او يسرديگرث بيرو ( كوثانيانكو جككابل اين كوشانيانقلمروحكومنشاندر كابلوباميانبود. برخلاف دولت كوشانيان




 كوثانبان كوچكبستينغاليانازمبان رفت.

ازروى مسكوكاتى كهاز كيداريان درافقانستان ييدا شده ونيزبنابنوشتهماى
 درآغازدست نشاندهى ساسانيانبوده ويسازآن دعوى استقالال كردهاست. اززمان هيرو Piro كه ظـاهرأ جانشين كيدارا بودهاست. ساسانيان مجلواً تسلط خـور را


 باساسانيان ارتباطداشتند، حنانكهثاهموردورم درهریبا سردار Tنان را بهر اه خود بـهـجنك بـا روم ومحاصرهى شر آمد
. برد Amida
يروفسورهرتسنلد كتبهيى درتختجمشيد يافته كه مربوط به جهل وهغينمين سالصلطنت شإوردوم است، كهمطابقسال ناميقافیى
 دراينتاريخبسستشاهوور بوده واوبرایتصرف كنسا را(قندهار)ويشاور كهدرتصرف كيداريان بوده ميجنگيليده است.




 وآنانبا كو نكخاس بادثاهشان مهاجرت كرده درقندهارساكنشدند.

هياطله يايفتاليان






 . بنام يِّل Yeptal
 وغيرهياد كردهاند. درارمنى اين نامهبتال Heptâlودريارسىهتل Hetal ودرعريبى هيطل وجمع آزهمياطله كرديدهاست .



 حوالى
 وسغدميشد كم كم بتصرفخود در آوردند .

〔4
انكاليتو - وىنخستينيـادثاهيفتالىاستدر \&Y0م. بالقب|فتاليتو ياافناليتوس بمعنىدئيس،تاجثاهى برسر كناثت . وى بادويست وينجاه هزار سباهاز جيحـون

 اورابهآتشكدمى آذر كهُسب درشيز آذر با يجان فرستاد .

مهريود ويردكرد دوم
 تصحيفنام ديكرباشد. وىتوانست درحوالى طالقان يزد كردراظاهرأ مُكست داده
 ينجممملادى ميزيست.
 يغنالى است.وىزمستان رادربلخ و تابستانغا در بدخشان اقامت داشت. اين پارشاه


 اخشنوار افتاد . راجعبهو جه تسمبهاورجوع شودبه فيروزساسانى. يسازاين فتح ولايات مرورود هراترا ازايران

 نيزدست پيدا كنتد . مشهورترين پارثامان يفنالى زاولىدرهند تورامانا وهيرا كولا ميباشند، كد تاتا00ميلادى درهند سلطنتداشتند . حنا نكه درييش كنتيم قبادبيارى اخشنوار ويفتالىما توانست بسلطنت برسد


Ea9
ظاهراً ايراندر آن زمانتامدتى باجكذار يفتاليطابودماست .سكهسايعازمباد بلستآمده كه بـ الفباى كوشا نويفتلى بضرب رسبده است. بنظل مار كوارت ، اين

 منقرنشدسرزمين آنان بادو كشور تقسبمكشت. يفناليان درهند
راجع بولت زاولى يغنالى كهدرييش اشاره شد بايدكنت كه نفوذ اينا

 هيرا كولارا شكست داد .

## تر كان ياتو كيوها

 بودندك ثاخهيى ازهيوانك نوها (هو نا) Assena
 سومين امبراطور سلسلىى توباى Toba حينباليانصد خانوار مهاجرت وريكرده ، بنزد
 آنان شدند. ونام خودرا از كوهى كه بشكل كاهاه خودبود ودرد نزديكى داشتندكرفته بترك مشهور شدند، جه بزبان تر كى كلاه خودرادور كو Durku مى كفنتد .


隹 Tumen تشكبلداد كاز مغولستان تاكوهواى اورال بسطيافت.



 درياحهىبالخاث تاحلود يامير بسط بافت. وازطرف هغرب باكشور يفتاليانممسايه

شد. تر كانشققىعوان خاقانداستّوتر كانغربىرا يِنغوميخفتند. ايستامى كه اورا مينيبغو Sinyabghu ميگفتند و مورّرخان بيزانس ويراسبن جيبـو Sinjibu يـ ميلز بول Silzihul كفتها ند وطبرىاورا سنجىبو ياد كردماست، باخسروا نوشبروان

 انوشيروان فرستاده درخواستحق ترانزيت ابريشم ومعافيت كمر كى آن كلارالاز ايران كه برومصادر ميشدنمود
انوشيرواناينْيشنهاد را ردكرد. سيسبين ايستامىوخسرو انوشيروان بر
 ميرفت بهخورد ، وحتىتر كن باروميان عليمساسانيان متحد شدند ، تاكار بجنك

 طخارسنانو باختر راازساسانيان منتزعـاختهضميمهى كشور خود نمايد . كركن درطنارستان
بعدها طايفهيى ازتر كان درطخارستان وصفحــات شهـالى هند و كش دولتى تشكيلداده و قندوزرا مر كزخودساختند. يـكىازخاقانهالىمعرف قندوز‘تاردوشاد Tardushad تمامطخارستان تحتتسلط اوبود . تاردوشاد یسربزر كکخانيلدوز و تاشكنبوداماد خانكئوشانكك Kao-Shang يعنىتورفانبود . یسازآن تر كن ازطخارستان كنشته و بطرفجنوبنفوذ خودرا توسعه داده ودولتىتشكيلدادند كهمر كز آن در كايسا، كوهستان و كواهن كنو نىدرافغا نستان،
 اشغال نـود .

## تجز يهى يثور كركانبلست جمينىها

در هنگاميكه امبراطورى ترك شرقى كه مركز آن دراورخون Orxun ،و

## $0 . Y$

امبراطورى ترك غر بیى كه مر كز آن درايسك كول Issq-Kul بود براثراخراختلافب






 است، واينقديمترين|ثرمكتوبازتر كاناست.



 اسالام اسيرشد، وبآن آكه هدايايى فراوان تقبل كرد نصر بدآزاد كردن اوتن درنداد و اوراكثتواسنخوانهايش راسوزانيد!




(اوغوز)؛ خرلخ (قرلق-خلخ) .

 وخرخبز' وبعدازقطع منازل غزوعبور ببانب شمالبمنازل كيهاك ميرسيدند.

حولتعربى حير
 فراتاباديةالشامو كوير نفوذ داشتودروراقعميان

 آرامى اHarta


 وسى وجندسال معهور بود تاوقتيكه كوفدبناثد.





 درو بيستنفرازاينسلاله بيشازسيصسال درحيرهسلطنت كردنديند ازمشاهير آنان نعمانبن امرؤا القيسبود كَ به بواسطبى بناى قصر



عارایى بام خوبه ميدانن . بنابرمشهور بهرام كوردرجوانى كه در نزد نعمان بود در همين قصر خورنقتربيتيافت . ظاهرأ در عهد همين نعمان دين مسيحى درحبر• اتشهاريافت. ولى ملوكرحير


 اين مننرتاحلود צ7 جاء ميلادى سلطنت كرد، ودرسال اول سلطنت بهرام كوردردجنك
 ازيإرثاهان نامداراينسلسله منذر بنامرؤالقيس معروف بهمنذر بنمامامالسماء

 برضد روم وغسا نيهاى تحتالحمايهى آن دولت معروفاستا




صحيح نيست.
خسروا نوشيروان درا




 قريب 9 سال
 حكومتش طول كشيد، و درزمان اوحيره بدست خالدبنا الوليد سرداردارعرب افتار.
0.0

 سربطليان برداشنه برياست اعرابمرتد انتخابشد، وجندى آهم امارت كرد ، ولىدر جنكججواثا، يايكىديگرازجنغبا بدست مسلمين كشته شـد . امارختر نعمان بنالمننر راهبههى نصرانىشد. 000

دراينجا جلداول اين كتاب كه مشنملبرتاريخ يارثاهان ايرانءرعهدباستان است بايانرسيد .
جلمدوممشتدل است بر تاريخ اجتماعى ايراندرعهدباستان كهبياریخدا بزيورطبع آراسته شده است .




منابع تاريخايران
OYUPAصز


عهر و دأى
ITصAA
TY-Y • T عتايد دينى

اعلام جغرا فبا يمى درودا 04

عصر اوستايى
ypiryps
 خا خانواده وهكومت دراوسنا bI طبات

مهاجرتمآرباما زندكانیزدتمت اوسنا Tآيناوسنايى
بادشاهان داستانى

برو أيت الوستاوشاهنامههاىقلديم

الatrrar
كلهكى A1
كركانيانى كيقباد 19
a. كيطوس مياوثر 11 كيخسرو ac_ar
خاندان|سبه
لهراسب 97
Sa-9Y كثتاسب
49 بهم
هـات 1.1
داراب 1.1

هو هو V7 b جهـهـيد
ف
فريدون AY
AY منوجهر
نوذر
زاي
كرثاسب 10
 9A-AA

| $0 \cdot 1$ |  |
| :---: | :---: |
| كباليان ومغامنبان ٪ ¢ | I-Y دارا <br>  |
| ثهلو انانداستانىالام7 • 1-9•1 |  |
| كرماسب 1-4 | بهلوا نان سبسنان |
|  | نريهان |
| 1-1• | Vام |
| 1-9 بهلوا نانانكا | زال |
| 1-9 1-9 | Jor |
|  | دشمنار |
| TIT كرميوز | II• ديوان |
| اITr | تودانبان |
|  |  |
|  | اMr اغربدت |
|  |  |
| خوزستان تشكيل |  |
| \|ratilitil |  |
| Iry-irn |  |
| اra اودارتو بادولتآرارات | \|rr-I|0 مومربها |
| Ira | \|YT-||a $\mid$ \| |
|  | IY. كوتى |
|  | IYO-IYY (\%) |
| كإیى | حورداب大 |
|  | \|YA-| Y \% |
|  | تاربغ عام وجنج |
|  | سترطآشود |



ليديه 107
جنككليدياوماد 109

|T|
TiT Ti آارمادطا

كيهوبها 101
lor
ديوكس
فمدان
فرودتْبْن

ها هسى ها يا هتخامنسيـان
PAAUITPR1

IVY كورؤؤوبهود


كوروثّباذوالقرنين


ديوانكى كمبوجيه
1A4 برديای دروغ
كنتكوبرسرنوع حكومت 19--1A1

كلياتى دربارهى بارسىا خاندان مخامنشى STV كورؤن بزرك ITY كودكى كودرُ

برافتادن
 TVE جنكهاى كورون درمشرقايران IYミ تسنغربابل

داريوش بزرى
Piptialal
Y. . جنكعداريوث وسكاما

شورث درمستعراتآ


بوردماراتن
شودشُ مصرومر كعداريونى

rratifiang
جاج


شرع غلبيىاو برمشعكلات 19r-191 شورئ در آسيات مغبر شور امورافريما 190 سكا
19Y منیب سكاما
19^ عادات ودسوم برخيازاتوام سكاما 199
01.


الرص•新
Pro ملعكالياس
جro جنگهاي بلوبونس
 اردشير و يهودان چـو
 خrY خـابارثایدور سغديانْ

YF．نامو نسباو
كشا كشن شدناردوان
كانيان ويمناسب
 اتحاد دلس وجنكع يو نانبإيران
 rre
الاريوش ش حو حوم


Yミ1 شورثوكردونغا（كردما）


FrA طلغبانTرسمتس
FrA طلمبانيمسوتس Yra مورُؤهصر Rra شورشُشاد Pra دوابطبايونانبان

ارحشيرحوم

## 

جミA جنكعاددشبرباكادوسبان


YO• روا بطاايرانبايونا نا بانان Y०• جناباتدردباراردشهروفوتاو


$$
\begin{aligned}
& \text { T T T- Y }
\end{aligned}
$$

## 

## 



YYQ اشككدواذدم (مهردادسوم)
rra اتكعبيزدهم (ارداول)


reo اثكعبا نزدهم (ارددوم)






ror انڭ< بيستوسوم (با كردوم)
 |err اعكاول (اردثك) rrr اشلكدوم (تيرداداواول) اهك
 Pr乏 الـكعبنجم (فرماداول) rro اثكعشُش (مهرداداورل)


الثككنهم (مهرداددور)



## olr


 انترامندولتاشكانى

Por أتكهبستو جمارم (خـسرو)
 اعكلبيستوشُم (بالانُسوم) شاخهمالىخانداناشكانى ودولتهلىمعاصر ايشان ryaluraqual


## ساسانيان

## pay

$$
\begin{aligned}
& \text { EYY (بيروز) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { EYY تباداول (كواذ) }
\end{aligned}
$$

 §§V لـكرفرسنادن خسروبديمن
 عزد هرمزد جهارم

 جنا قباد دوم شيرويه

اردشمرسوم
ثهروراز
צTY دورکهعرجومرع
§ §Y خسروسوم
جوฯ جوانْير
§


「Al ظهورماسانيان
|فـانـانیاردشير


ثـ
rqo عرمزداورل rat
بهراماول

بهوامسوم Paq
نوسى På

آذر نرسى I-1
شآموردوم
i•^ اردثيردوم
شاميودسوم 9 \& \&
\&1• بهرامجهارم
\&
بهرامردنجم (بهرامكود)

عرمزد سوم وملكهى دينكه عرد


فهرست عموهى اعلام

$$
\begin{aligned}
& \text { _TME_YKY_TMI_YYA _ YYY _ YYI } \\
& \text { - YFY_YFE_TFD_YFO _ YMQ _ YMD } \\
& \text { - YOQ _ YOF _ YDY _ YOO _ YFQ } \\
& \text { _r rar_yar_rıa_Yfy } \\
& \text { TTHMA TH } \\
& \text { TTتوريارت-هor Tr }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Tثار جمدت نصر-rw }
\end{aligned}
$$

> Tآثار كاشان-انـج
> Tآنورمـ10

> آخه لانوص_TMF YYYإ

> Tآتمفيوس_גזץ اTYY_Yf_T T
> Tديابن (T-سور قديم) rew_rdr
> آديا بنى كوص_תهr آديل (Tآلن)-ه آدرياتيك_C8 آدريانـوعس
> آدريان بوليس_R
> Thaf_ Tرانايانيد
> T آنربايجان _ _ _rIr_rir_IFY_ IF9_s\&_PI

T

Tآثير_א_A
TاTبان دختـHAD
Tا Tبديز-r


THYM TH TH
Tاب زرمـa
Tآبسكونـه
آب شابور-r

آب كركـرــ

FDO_FFF_MOD_T/ LT
TAP_YOH_IAD_T T T
TA\&_TrY_IYo-Tبلون_T
lar 19

Tr
Yo_sq_st
rry_rlw_mir_Thestint

YIATST
100_T
PYATST T T
-rIa_rlacrir_rilarlo_roa - آتـ
$\Delta 1 A$


 _TYO _TAO_ YAI _YY_TrO _TYE far

_IS9_10V_198 _IFT_IFI_IF0

-TET _ TPO _ THY _ YIT _ TID
-TAT _ TAF _ YYY _ TFE _ YFO
-FEO _ YEA _ HIT _ YOA _ YOK -



آصيكى وصطلمحاء1

- IYF_II0 _IIP _101 _Ar_10_
- Ire_Ira _ira_iry _irs _ird


_rso _rfo _1s0
آنكوز_|as_|0r_|0|




Y•Q T T



TFF0-Tأثياس
TVE_Fr_rotront

Tاكرون-108

rororn

آريرمنــ44







TآزادمرفـTMA




آرهيمياسلـ19r


آزيسـطها

 Trسانـت
آسهادامح_10r




Tآستىاباراس_lor


SALumbit
PPA_T T

 _rfr_rfo_roqlay_Irairs


- IOY_IOF_IFO -IVO _IVF _ITH

IFs
Tآصورستانـانـ|Tا

TTIF_T•A T T T





## AFP

$$
\begin{aligned}
& \text { YAD _YOP _YAY _YAY _YAI }
\end{aligned}
$$

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

PoQ اردثير كرنكـكوتار (نيكو كار)
|ra_اردنر
 _ rad _rap _rar _ron_ror _rrs

Pre_raf اردويـودردج






 ارسطاطاليس_Y\&Y



for

ارش




ارارغيجانجا

 fY_ اراركات ارمنـHM

- Fl _ICIV $\mid$ _Iaq_I9Y_I91 _Irp_ira _IrA
rer_yay_yas_rad_IV|_اربل_
اردبيل_I_Y
اراريا_

 ارتبان_Mrf ray_ral_ry_ارتختشت_



ارتكوستو

 ارته خخرجهـ_ارته ارتهختشـ, YY0




 ارته ورديا_يr
|90_I|r_9R-9 ارجانـا 12

 Ar-玉

ird_irf
Af-ارختر

اردـو
اردششام_اءيع

_THY_rrs _rro _rrf _rme _ril
_rFi _ron_rir _ra9 _rad _rra
_rar _ras_ras _raf _rar _rar
_ras_rar _ral _rao _ra9 _ras
PA0_FYF _PYo _FFA _FIF _ra9
اردشيـر (ارتهخشنر=ارتخ

-Y00_TPQ _YFA _YFY _TFF _TFY

## arr




|  | Par ind |
| :---: | :---: |
|  |  |
| Y00_rfRrfr-rforngiky | _far_fas _fYa _fla _rda _roy |
|  |  |
|  | _FAY_FYQ _FYY _fYl _frF _fro |
| \|Y- ا ${ }^{\text {V }}$ | - 0 ¢_fal _fq- _fAD _fAF _far |
| FY\&_الجـر |  |
|  | \|lr_¢ |
|  |  |
| rav_r\&v_rff |  |
|  | إنتالكتوصوad |
| Y0.الدبيل- | \|il |
| \|الدير-1 | -AY _ ${ }^{\text {C }}$ |
| YI-الديلمو |  |
| rar_الر | 190 |
| FYY-اليزنومو | FFPM-IAF_ف_ |
|  | \| |
|  | \|i |
|  | - VA $^{\text {\| }}$ |
| \ra_\|AF_الفانيتن- | - rYo _rlf _rlo _rlf _roy_rk |
| FVA_الفراضر | _fad_ray _ryy _ryo _rri _rym |
| التطهيفـو | dol_fir_far |
| PAY_YEY_YYF - IlY الكساندر كجستكــ |  |
|  |  |
| YOA ال- | الفو |
|  |  |
|  | \|0F_8 |
| FMR-النشاسنجين_ | \|11 11 |
| ffa_ll | -IYY _IYI _IYO - I |
|  | PgQ Iry_Irs_Iro_Iro_Irw |
| YYا_لورئ- | \|كF* |
| الوندين | 151010 |
| الياس-9r |  |
| Fro الياس نصيبى |  |
| FYr_fry_اليـو |  |
|  |  |
| PهD_الين- | اكسيدار_r |
|  | \| اكيّيت (ب) |
| امرتاتـو | \|Tا |
| امرؤالقيس_ها | اكمزا |


|  | Q0_Yr_Ye_FQ_- |
| :---: | :---: |
|  | PYF_L |
| IPI_ITQ_ITY_Fr_و | اموس-1 |
|  |  |
| r80_180 |  |
| Doo_ffa_lab_Jt |  |
| \|Y|-اوراناهوال| | \| امينكاس_ |
| PAF_اورإِاميوس |  |
| ITr_IFY اورتاكو | إاهجه_ |
| اوركاكّس | انبار-12 |
| اورخونـونـا |  |
| \|Yا_ورصومر| | اندرT T-ب\% |
| - ا98_IYAIVY_I*I_100_48 - | FYF_frr_- |
| POA -FOA - FOI -TFI - YrF | FO-اند |
| FYr_MEY_IPF_IFY_tit |  |
| اورك |  |
| PV_اورل إنتا | \|ro_|r|_|YQ |ra_نزان صوصونكا |
| mar_mas اورلين | FYQ انوشبر |
| raf_اركليوس |  |
|  |  |
|  | _FDO _FFQ _FFA_FFY_FFF _FFD |
| YFY_اورنتأسرك | FYO_FFA_FAY |
| إاوروارن_ا | _ral _rat _rar _rod _lacerthit |
| Y-اوروما | _ FOI _ FDO _ PFP _ FMF _ Mar |
| FYr_rfy_lff_lol | f0A |
| اورهـ-MEY |  |
|  | FrF_انومكـكـروان_ |
|  |  |
|  | M0_8A_انكرهمينو (خردو معناى خبيت) |
|  | اينرانـ*** |
|  |  |
|  | VFA_YFY-ا, |
| -AY_Ql_A _AA_AF_AD _ Ar - AY | اوانس-الاء |
|  |  |
|  | ا'ويمى\| |
| ras_mir_llw_l\|r_ll | اوتانس_1AR |
| اوستائى |  |
|  | YYF-اوتوغرادات |
| الوصرهؤن_ז\% |  |
| اوشغ-90 | Par_أوكنالى توى |


|  |  |
| :---: | :---: |

$$
\begin{aligned}
& \text { _ PA - PPA _ FYY _ FIP _ YAY } \\
& \text { PAI }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بابيرنحـ10 } \\
& \text { FAQ بابوب) بانويه) } \\
& \text { بابيلونى(بابل) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {-IYP _IOY } \\
& \text { _MR_MY _Y48 _Y90 _YAK _IAF } \\
& \Delta \text { - I_PQq_FqD_rY。 } \\
& \text { باختريشـتـوان } \\
& \text { Yا باخترمهـا } \\
& \text { YY_I0_بانرز } \\
& \text { PAA_IY_بادغيس_ } \\
& \text { } \\
& \text { FFY_باذ } \\
& \text { باذان-_ } \\
& \text { FrA- بارز } \\
& \text { |V|- بارنـ } \\
& \text { بارورسا_باريا } \\
& \text { |V|بارونها }
\end{aligned}
$$ باز

PY＿lololerner
 FFO－بالطو
باغديشـ＿1AF
باكتريانا＿T
Y
بالتازار＿
roq＿التيكــت
 FAD＿PAY＿Yr＿IY＿f＿باميان

PrY＿بانبيثنت PYY－بانبيثنان بانبيثن باورى

بتابتولوغ＿18P
TFF－بتيليس

｜ايهانيسـتا


ايناروس＿TMP＿YM

VI＿Y0＿PP＿ايندر｜
｜
آينلوزمسبتا＿

FAl＿P80＿ايوان كسرئ

ايوتى دميا＿و

ايو＿4P4

ايوكرا تيدام
ايمونمــــ

بارتو＿10Y


بابكـ＿
بابلمانـ＿rar

－IYロ－IQ＿IIA＿IIF＿IIF＿A
－IY\＆IYA＿IYY＿IYF＿IYF＿IYY
＿IFF＿IFD＿IFF＿IFP＿IFY＿IF。
－IDQ $1 \Delta F_{-} I F P$＿IFY＿IFA＿IFY

＿－19r＿191＿IAY＿IYA＿IYY＿IV8
＿YFP＿YrY＿YrF＿YMI＿YIF＿YID
＿YYO＿YDO＿YAF＿YD®＿YFD＿YFF
＿r०P＿roo＿YAI＿YAA＿YAY＿YAD
＿rar＿rof＿rod＿rry＿ria＿rod

|  <br>  <br>  <br> FOr_FOl_جز, <br> بزُنـون <br> Fr- بسغر <br> YAD_YAr_بسو_ <br> بشتاسب_18F <br> _FYr_FYO_FSO_MAA_IA - $1 A$ - بصره <br> FAF_FAK_FYG <br>  <br> _ror_ror_rra _ ro9 _ 19 - بطلميوس <br> rYs_ror_rof_rof <br> بطلميومكراتونوس_H <br> بغابيغنه_190 <br>  <br> _THF_Yr__rri_rls - Yor - بغابوخت roa_rra <br> YOA_YOT بغاز بسفر \|Fr_|FY_If| بغازكوى- <br> FYY_IYロ_f_ <br> بی <br>  <br> بغ بغ بیرت اولـوت <br> بغ بكرت دوم_TYY <br>  <br> 19r-19 <br>  <br> \|OY_MYr-بودائيان <br> بودا خدا_بو <br>  <br> بوذاردشير_- <br> FFT_بوذامغير <br> PAI_بوستانى <br>  <br> Yar_بوصيغاريا <br> \|f0_بوغاركوى_ <br>  <br> FAY_fAD_fAY_fAl_بلاذرى_ <br> بلامصجانـ_H | بجنورد-\||-10 <br>  <br>  <br>  بحرعمانـ8 <br> -FYD_FY _FYO_FOY _FOl_Y0 بحرين_ DOD_FAF_FAK <br>  بختاTفريد-TMF <br> _180_109 - 108 _IYY _IYF_ _roq Iar_ Ial _IrA _IrY_Iro <br>  <br>  <br>  <br> TY_YR بد بدورور <br> fA\&_بديلبن ورقارئا <br>  <br>  <br>  <br>  <br> براكى_صغال_PA_PF <br> برانخيدها_ج <br> بربر-11 <br> بردشمير4F_برد HIY_IAY _IAY - IAs - IA <br> بردنثهاندمـ 180 <br> PFT_جرزويهـايه <br>  <br>  <br> برمين-YQ4 <br> PYY_FYK_ برصو <br> 1AP_R برتش(بنغازی) <br> Par-بركسان <br> POQ_برلين <br>  <br>  <br>  <br>  |
| :---: | :---: |

$\Delta r$ 。


## ArI



## arr




## $\Delta M F$

| $\begin{gathered} \text { _YOC_YFA_YFF_YYF_IAD - IYF - } \\ \text { YFY_YFD_YF0_YOY } \end{gathered}$ |  <br>  |
| :---: | :---: |
| تب إو | *ابه_18 |
| FQr | Fra_\|rat |
| 100_ا | Fاتاكوش-Y |
|  | F000_YFQ |
| FI-7 |  |
| FrF_YI_S | - 0 - |
| توريها (طبرستانيها) 80- | - |
|  | FY0-7 |
| Ff_fl_ry_rf_-كه | VA_V8_تاركياتس |
| تهب مير زيانـا urn |  |
| تهـ كورامت |  |
|  | FraLتاريخ طبرئ |
| F-5جن-7 | تاريمـريت |
| MQ | \|A|- |
| -YY تخارمتان |  |
|  |  |
| -YA0_YYA_YIM_YA - 11 - تخت جـA |  |
| _ráryar_ral | Yar_) |
| -Y_IY تخت موليمان | rYA_L |
| VF_E* |  |
| faf | FYY_تالاسه دمونيها |
| raf_raf_rsp_lff_تدم_ | Fالان- |
| S AY_S | FY Fالكان¢ |
| FAFF | FFAA |
| FAF ترا̇ |  |
| _rar_res _ rat _ raf _ rar _ - | Y०Y_تانائيس (دن امروز) |
| ral |  |
|  |  |
|  | 大01.- |
| Frr_ترات |  |
|  | FFf_ffl_تو |
| تربتحيدري | -FlQ Fir_fl |
| 101-3/ | fro |
| 10_ترشيز (كاشهم) | Fir تُودوسى بوليس |
| IIr_Ar_تركـتر | تتوص_ع |
| D01_D00_fQQ_fal_ffi_ik |  |
|  | V_الو |
| تركان غربي | تثومان- |

aro


## ars



## arv

|  <br>  <br>  <br> جراغلمـج <br> جريمنكان-r <br>  <br>  <br> FAF-جغانيان FAP <br>  <br>  <br>  <br>  <br> جهرآزاســبץ <br>  <br> جهل جثعـهـبا <br> جيترهتخشه_1ar <br>  <br> _ryf _rye _las _91 _Ar _ra_un <br> fao _far _ryy <br>  <br> $\tau$ <br>  <br>  جانيه_اهبر <br>  <br>  FAQ حجاعبنيوسـارياري <br>  <br>  <br>  <br> حرتا_حونـهر <br>  <br> حزقمِل_1FF <br> Tfo_fy_ry_re_ra_حس FIr-حتو <br> PI_rD_rf_ry_ri_ra_ry_رhat | fAY_fAY_Yلوy <br> Q0-AY_A0_ra_? <br> -AF -AD -AY Al -YA -YY-AR $108 \_91$ <br> TY_YQ_جمثميديا <br>  <br> PYA جعهوريتـوتا <br> PAD _FAK _rar _la_ جندى شاميورئ جنزتــتا <br> جنتكل صنيدا $\Delta \circ \Delta$. <br> FFY-جوانثشير PAY-جور <br> جوزانــج <br> FAY_Yr_YY_جوزجان_ <br>  <br> FFA-جون جون جوينـ_M Vr_ج <br>  <br> جYロ <br> جهوحان-100 <br> PR-ج <br>  <br>  <br> _MIY_YQF - AQ _AF _Ar _FF _Fr <br> _raY_rYY_rY _ _rYy _rYo _rYy <br> _FAY_FDI_FFA _FFF _FIA _FAI <br> DOL_PMA_FAY_PAF_FQO <br> YQY_جـله <br> $\Sigma$ |
| :---: | :---: |

arn

| - ${ }^{\text {- }}$ | FYO_ |
| :---: | :---: |
| FV0_- | FFf_حفرت عيسم |
|  | FFA_FFY._حضرموتر |
| FAY-خانتين | FYY-حفير |
| FF\%-خانه | FOV_IYY حلبر |
| IYA_وايدالو | FAr_far_fri_la_f_ |
| Y\A_YIY_خبيّ_ | \| $\left.10\right\|_{\text {حماة }}$ |
| FAY_ryr_rlear_iricher | حهمز |
| YQf_\% |  |
| F9F-خذين-7 |  |
| - 80 - 18 - 10 - $1 Y$ - Y |  |
| _rry _ryo _rlo - I9Y - IYF | VF_حواء |
| _rad _ras _rat _rar - ral | IFf_حوران-حو |
| -PAF _PFY -FOY _Fra - FIA |  |
| far _fal - FAY | حوض صولطانـ* |
| خرخرخار_ | FY0_حو يزه_ور |
| ¢ ${ }^{\text {¢ }}$ | D 0 \% ${ }^{\text {ح }}$ |
| FAY خرزادنو | -FFF _frF _fro _flF Fir_or |
|  | -FYr_fYo_ffa _fOA _fDF _ffi |
| Y\0اهرشارایشيا |  |
| - ${ }^{\text {- }}$ | $\Delta \circ \Delta$ |
|  | حג¢ |
|  |  |
| HYA_rY0-خروشتما |  |
| 780-خرونه | $\dot{\square}$ |
| -199 -iv9 _IF9 _ir _ir _ |  |
| -fla _rys _rrf _rod _ YaY | YFQ_YFY-خابرياسر |
| DOY _faF _far _frl | FAr_rof_l ${ }_{\text {- }}$ |
| Ffr_ffo_fff_fra_loji | خاراكس_Tr |
| -rAn _ras mrs _rin _rbr_gemer | خار خار |
| -fra _fre _fry _flf - raq | \% خاركـ |
| FAI _fAa _for _ffy | YYF_YEY_\% |
| خسروالنانی_\% | خانـ-Y0 |
| \|ffi-i | 1F0-خالطى |
| D०F_D० \_fQQ_fr | FFO_fro-fra_fla_- |
| _FDA_FDD_FDF _FDI _FFY_خسرويرويز FFA FGY FFE FFA FFP | FAY_fAl_fff_خاقان ترك - 01 - |
| - FFA - FFY FFF - FFO - FFF |  FYO_FYF_خالج |
| ¢8A-7. | \|ramil |

orq



$$
\begin{aligned}
& J \\
& \text { دانٌّتمـ88 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { دادارشيثـ_19Y } \\
& \text { دانوريه_190 } \\
& \text { PlA_اديشوع } \\
& \text { Iادهرمز_PM }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { _PFF _FFP _FPY _FMF _rar } \\
& \text { fal_fDY }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { YMA دارابن بهمنبن اصفنديارئ } \\
& \text { دارابن اردثبربن بهمن_RA }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { Yارينـ- } \\
& \text { PFo_rod_rar_riY_IYQ_داردانل_ }
\end{aligned}
$$

PY

> - 185 _-100 _-10F _-10Y_101 _99
> - IAO_IAQ IAA -IAY _IAF _IFY
> _Y०Q Y०Y_YOI _I9F_ _I9F_-191
> -YIF_YID_YIF _YIT _YIY _YII
> - YFF_YFY_YFI _YFA _YMI _YWe
> -YOD_YDY_YDO _YFA _YFY _YFF
> -YYA_YYY_YYD _YYP _YYY _YOY
> - YAP_YAY_YAY _YAI _YA• _YYA
> -YAY_YAQ YAA _YAY _YAF _YAD
> _MIY_rol_YA9 _r90 _ YQP _YQr
> Ma YYY_C- داريون صومب


## $\Delta F T$


$\Delta F Y$

|  | v_ رنـكّه (رودخانه) flf- روانـكاندبير روبـروبا lov_روكإكريلك رودآبشور-r رود اتركـــر JQ_رودبارد <br>  Jf رودرينجاب هند <br>  ryロ_I_رودكورا (كوروش) תود تجن-" رود rYa_l_رود كورا (كوروصٌ) رود كر كان-r رود هيرمنـدت PYD_روزبه fiQ روزمبتـ <br> Y\&Y_YF\&_תودص <br> \|rA_روما <br>  <br> روشنـكـ_ر <br>  _rDE_rDS_rDF_rロr _rII _rle _r\&A_r\&f_rfo _rff _rDA _rov _rar_ra•_rat _rar _ras _rYa _foo_ran_rar _ras _raf _rar _FOQ FOD_FOF _FOK _FOY_FOI _FYK_FIQFIV _FIS _FII _Flo _FFQ FFF_fra _fry _FMI _FYF _FOY_FOD_FOT _FOY _FOI _FOO _FYK_fYY_FYI _fff _FFF _FFI far_fyd ror_yor_رومانم_ FFY رومـكانـ <br>  _FFY_FFD_FYF _FYO _HYA _MPD $\Delta \circ r \_\Delta \cdot 1$ _FY |
| :---: | :---: |

## DPF



## DFD

| FYO_ساطاكـ_بكراتى FY <br>  <br>  مبزوار_18 | Frf_- ماراكور <br> -IVF_IYY_IYo _ISQ _IDY_A_\&_ <br> _YYM_YYI_YIr_YOQ _Yor_ Iar rof_Yar_YaY_YYr_YYI_TFr |
| :---: | :---: |
| FEV_FFO_سبوس_ | \|OI_|rA_|m|_IYA_IY8 |
|  | مL Fl_ |
| FYo_TIY_(n) |  |
|  |  |
|  | _rar _rar _ral _ 101 - 100 _ |
| FYO-مبا | -FlD_FlF _FOQ _for_for _ran |
|  | FqD_fir _fil -fin _fry |
| ral_rAY_- |  |
| سيتماهوr | -f89_raq _ral _rra _rya _rys |
| $10 \%$ مrevis | $\Delta \circ r \_\Delta \circ Y \_\Delta \circ 1$ FFQQ FqF_FYo |
|  |  |
| VY0- | fYf_مآكيه |
| مبهبت_1A |  |
|  | 198 198, |
| rr\|-سرافيم |  |
|  | ماكارت_19 |
|  | \|SF_ID0_| |
|  | YIY- |
|  | WYr_rYi_ryo_yth |
| سردوركــرسr\| | -YMI -YYY _YYD -YYY_YYI_مس |
| V8_-. | YFY_YM |
|  | YFY_YYM-M POA_م |
| 199_Ar_תرمر | 10V_l0\%_AF_مh |
| Frr-M | 199 ماهارت |
| FIf_مروستانرير |  |
|  | FAF_- |
| Dor_rro-nريانى | 19r_A |
| VA_مريرها | \|AY-ماموس |
|  | -\|Y| _Ire _IYa _|IF _AY_A|_م/ |
| Pfo | FAF_FYY _fSQ _IFM _IFY _IFE |
| FAr_FA0_fra_mand |  |
| -FAY _FAl _FA _ FYY- | VA_sQ_r_hererer |
| FAD_fir | ro_ra_O_oror |

$$
\begin{aligned}
& \text { MIS_MIF_rod } \\
& \text { ملهموريهـمه }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { _FIY_FAA_rFI _rOF _rDO _rar } \\
& \text { FAD_FFF } \\
& \text { سلون-_ LOY } \\
& \text { 10_1_10 }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { FYY منارد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { F } \\
& \text { FOO_F०\&_r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { _ } \\
& \text { _MIP_YOI _YQA _YAY _YAS _IYP } \\
& \text { _rYO_rro _rYY _rYY_rYo _rlo } \\
& \text { _rad_rap_rar_rar_rao _ryy } \\
& \text { مندروكــ_ }
\end{aligned}
$$

> Dor_flr_mithern
> wsl_wda_سزمارتن
> FAr_fVf_fYp_flf - 19 _ 11 FAF-سنيو
> صـ

> صوتابك(موداب4)
> rof_ryr_min_صوتر
> سوتر_كاس_ry

FRA_ros_TME_F_سغد_

FrY_ـغديانوس
10Y_سغدی

FIV_THY_-
DAF_IFO_متز


| $\left.\Delta \varepsilon_{-}\left|0 \Delta_{-}\right| 0\right|_{-} 8 \Delta_{\text {m }}$
_Ar_Va_Y\&_FI _ry _rr _Ir _

- $1 Y Q_{-}$IF
_Y00_199_19A _19Y_198 _190
_YAY_YIY_YIO _YOA _YOY_YOI
_TY今_rYD _rrf _rrr _rrr _ras
_TYr_MFE _Mr _rry _rrl _rra
frf_raf_ryf
YIr_YロQ_lar_f_nerand
ran_rar_mir_IIr_lor_er

_TYA _rY\&_\&\&_Y0_Ir_)
_ FYY _ MAA _ FAY _ PrF _ rrI FYD

سry_سكهr
 rys
rry_,


AF-
par_meriok
|FO_M\&_سلموز
FMY_FYY_صـر

REF_IFF-N
AF_Ar_AY_س
FRF_l••صلوسم(سلو كيد)

سلو كوص كالىنيكوس_rFF

|  | موتروص-_rror <br> \|FW_موتم <br> FOI_FYO_FYY_FYA_D ar_91-a <br> FYY_IAD_مودان_ <br>  <br> Fra سورورات <br> 1A-مورمتانورن <br> Frr._For_صورن_ rov_ros_nوروس_ <br> fYo <br>  <br> 11-11 <br> موسارمس__10r <br> Nموصونكا_سونا <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br> PYY_صوتالخنافنى سوتمالامواز_ MI_M صولا <br> \|Y|_IV0-سولونت <br> vo_سومالـو <br> al_سومالى <br>  <br> _IYA_IYY_IFI_IYO_IIA_IIY <br> IVY_IVf_Ira_Iro <br>  مو مو_ <br> صونسيوسـ10Q <br> Pll-صونونوت <br>  <br> سمرابعـ101 |
| :---: | :---: |



| W F०Q-bاق بستان YFA_IDQ_fo_ra_rg_ra_d blab |  <br>  <br>  <br>  <br> \|f FY-شورياش <br> \|rı <br> \|YQ_|Y|_شوشيناكــو <br> FIY_توشيندختا $\text { شتهرآزادـا } 10$ <br> شــرالعبيدـشr <br> Hr_TY_ر <br>  <br>  <br>  <br>  شهر كو,وش-شז شهر كِيتى_س <br> FAY_fAF_شـر_ 14 <br>  <br>  FFY_شـر_ياز <br>  شrF_شى <br>  <br>  <br> FlA_شِرT آذربادجان FlA_fl\&_O_I_ <br> شتيرباميانـت <br> FVA_شيرزانـرير <br> شير كارىـ_ 100 Y |
| :---: | :---: |


| -PY _PYo _PPQ _PYY - YAY | PAA_PAY_FYF_FYI_YY_U |
| :---: | :---: |
| -PYA _PYY -PYY _PYW - PYY | -FlA _rrp _ |
| _PAP _PA _ -PAD _PAF - PAY | _PAY _PAY _PAF _Pro - Pry |
| Dor | far |
| _MFP _MFY _MOF _IPF -A• _PA | far-barmerner |
| _PY _MAP _TAP _TAC - YYY |  |
| _PEA _PFA _PPP _PY0 - PYA | _ras_ral _rra _rla _ |
| PYA _PYY _PYO _FYo | -PIA -PIF -FIr -Pll - ras |
| PPA_YAF_IIF_fer | -PYO _PFY _PFD -FFF - FFO |
| -IYO - IlP - | - 001 -FQO _FAF _PYF - FYI |
| _YAI _YDO _IYA _IFY - IYY | Dor |
| _PAP _PYY _PFA _FFA - PPY |  |
| Dor _fap | -FAY _PPF _FYF _rYr _rYY_ |
| YOI_YPI_Yrf_Ira_lemer | _ FAY _ PAF _ FAY _ F9O _ FAA |
| عQ عمقا | $0 \cdot 1$ |
|  |  |
| PAPA |  |
| FAr_(امبن\| | far_fAA-b |
|  | fAY-6. |
| _rYo _Y99 _YQA -Y0 \% - |  |
| PAP _pfa _ray | rar_ro_b |
|  | 1FF_طور |
| FYA عماسو | 108_6وز |
| -PAP -PYA -FYA -FYY _FYF - |  |
| _PAD _PAP _PAY _PAY - FAl | FAY |
| far | FOA-6 |
|  |  |
| FYY_FYI_PY0-عيسوك |  |
|  PDY_عيسويتـو | $\varepsilon$ |
| - FIA - FIF - FIF - FIY - FFY | fir_عat |
| -IYI -IY0 _ - |  |
| -IYA _IYA _IY8 _IYP _ IYY |  |
| -IFP _IFP _IFY _IFI _ IFP |  |
| -IVA -IF8 _IFD _IFY _ IrD |  |
| 191 | عبيدبر |
|  |  |
| Pro-لتر- |  |

$\Delta \Delta 1$

|  | غزجستان_ غزراخبار ملوكالفرسوسيرههـهبY <br>  Dor-j FQA_Y0_غ TMF_TAF_IAF_Oj FFF_غسان ©OF_FY0-غ غيانبان f-غور <br>  <br> _fr _ra -if - 10 --IYY _IYY _IYY -IYI - IID <br> _YPM _IVD _IDQ -IFF _ IFF <br> -TAD -YAF _TAK _YYY _ YFF <br> _rDD _roq _rol _raf _ YAF <br> _rys _rsf _rsy _rso _ ras <br> -FAY _FFF _FOO _raf - rAY <br> -FYY _FYD _FYF _FYY - FYI <br> Dor _far_fao <br>  فرادا_1ar <br>  |
| :---: | :---: |



$$
\begin{aligned}
& \text { كاتوزيان- }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { rov_yاكار كار }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { foo_ran_rar_كاروس_raf } \\
& \text { raf_raq_I80_IFF_IYA_r-ig } \\
& \text { كاریی } \\
& \text { TYY_كاريه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كازكم_r- }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كامبي!اكــد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كا كاستـتا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { lfs _lfy } \\
& \text { |YY_كاسيتها }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { 1fY_ma_كاشو_كو } \\
& \text { AFTSاكوكا } \\
& \text { KYO_Y\&A_MST } \\
& \text { |AI_IYD_IYA_V } \\
& \text { 101_180_لع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كالوس-جا } \\
& \text { كالوالوحوش_|r| } \\
& \text { كالياس_- } \\
& \text { _FOT _FFD _FMY _FYY _FIY_GOM } \\
& \text { FFI _FFO _FOY } \\
& \text { } \\
& \text { Y0- } \\
& \text { |FY-قصرشبيرين } \\
& \text { DOY_r } \\
& \text { FAY_ryr_تطن_ }
\end{aligned}
$$

FAF_تفص ششاه

> _ras _rao _ras _rfl - roa
> _FFI _FYA _FYF _FOF - FAY
> FAr_FOI_FFA_FF\&_FFP
قليهـ00000
Ffr_قليس
قه_ 19
فیبصوس-
قمباصوس_TAr
OOI_YY_قندور
fas _fyf _ryf

> rar_ulap
> PI_I\&_|
> 5

$$
\begin{aligned}
& \text { FAr_rad_كابلشام } \\
& \text {-IFQ -IFI -IFA -TIF }
\end{aligned}
$$







_IrY _rod _rra _lar _ 191

fap -par -fis

كر كانيان-هY

ك5 ك5
145018
كرمرانيان-9\&
كزمشايد-1A

 كروسـد10 Yoo-190_كروس Foم for_كرور
 كزاسونا
 rfs
كزه_سr
$102-10_{-\infty}$


- 110 _ 11 - 100 - 108 - 100 _ 99
pAy _fy _fry _fra _riv




| ليكيهلاريوسـ_FFF fYa_لِلة <br> $\rho$ <br> مآنوسافلولـ_ ماتور rar _rav _rqo _rrd _rmp ماداتسس_YA ماداكمو_\|rd_|r|_|ra MIY_|0_ادكوجك Wادركِّا_|| KAY_TYA_مادی ماديس_100 190_1FQ_10_V_bolol |F\_مار (برفسور) اهار T باهـ10F RAI_اراتت KIQ_YIf_YIY_YII_YI®-iراتز FDr_مارتىدوبوليس_f ماردها_10 <br> TYF_Y0_مارسار <br>  <br> _PYY _POF _FOO -III _IY_ماركوارت FQQ FYY_fYp <br>  FIY_ماروتاركار \|PY_ماروتاشتا ماريوس_ماوتا TIL_AA_AP_VP_YI_F-W مازندران_ |  |
| :---: | :---: |

8. 

| PPY_FPI_PYO_FYT_ |  |
| :---: | :---: |
| Prrwals | FFP _rYA _YOO_IQQIVA_IPA_L |
| 10P-L | ماسِاكت (يكى از |
| FIf | FAr_IA_- |
| 10P- |  |
|  | \% |
| PAY_PAARGو |  |
| 10F_\ALS |  |
| POS_FIY_ مایف.in | \% |
|  | ماك |
| A-() مناندر (رودخان) |  |
| منونهـA |  |
| iVf_متورنونو | ماكم-Tr |
| _FY\& _FYD _FYY-منتمبن حارندى شيبانى PYY |  |
| raـجارصتانـوr | مالإبار-Y0 |
|  | \% |
|  | \|r| |
| Yro_rla |  |
|  | \| $10 Y_{\text {Lا }}$ |
|  |  |
| ror_IYY_IIP_FY_YA_Y_ مديترانهو | ماكداكس_-1ar |
|  |  |
| W | 1Y0_مانصو |
|  | Poq |
| FAP_PMP | P0Y-مانو اميكونى |
| PVF_- | FYY_Lانوكا |
| FY\% مذهب نسطوركـ | KOr_YD0_YFQ_YFA_ |
|  | FYA_Mar_rad_rao_man |
|  | مانبالك |
| مركيّ_19Y | مانيزان- |
|  |  |
| - PAF_fld_fyf_ffr_ffr_ormb |  |
|  | ا12.1A |
| \|YF_IYY_مردو |  |
| \|VY_IVf_IYY_IIA مروكو |  |
| 1000مركوك مودام |  |
| -YYP _TY _ - | 10f_lAL. |
| YYY_YYA | \|A_اهالكوفره |

$$
\begin{aligned}
& \text { FFF_FFD_FMY_FYM _FIA } \\
& \text { مسيوبتياردسF }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مسيوهادن- } \\
& \text { مشهول1 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Vf_YD_VF_مشيك } \\
& \text {-IYY _IIY _IID - } 100 \text { _ } 91 \text { _Y_M } \\
& \text {-Iry_iry _ImI_Iro _IYr_IrF } \\
& \text {-IAF_IAF -IFQ IfF _IfI_Ifo } \\
& \text {-YIY_YII _I9Y_IaY _IAF_IAD } \\
& \text { _YMF_Yrr _YrY_Yry _rir_rid } \\
& \text { _YOO_YFQ _YFA_YFY _YMQ YrD } \\
& \text {-YAY_YA _YFY_YDD _YOF_YOF } \\
& \text { _rog_rof _ror_yas _raf_yar } \\
& \text { _rYo_rfa _rod_rof _rIA_rIo } \\
& \text { FYY _FY_FFF _FFO_FOQ }
\end{aligned}
$$

FAY-مa
FYO-مضية
PYA_مغيرهبنزرارمـو
MIr_YMI_f\&_مغ

> FYO_TYF_P_الهو مغها_10Y
> _YAI _YA• _YYQ _YYF _YYM تقدونيها - YAA_YAf_YAD _YAF _YAY _YAY YA9
> _TYF _YIA _Yor _ IOY _ 101 Oتدونيه
> _YFE_YFO_YDQ _YDA _YDF _YOY
> _rod_ror_roy _YY _YFA _Y\&Y

FAR FY مرغابـت
مرغومسْنـ_م

raf_Ir_مركندو
مركيانا_س

10Y_مرمناده
_rAY _rYf_rYo _rof_lar _ra
fqY _fQY _fqo _FAA _fAY
مروع
FQA_faY_fYO_YY_IY_مرورورو
ffY-مروزان
FFD_FFY_FDF_مريهـوز


_FME _FYT _FYY _FYO _FYA مزدكُ DOF_fYY_ffY






110_Jlonemen
مسيتن-1A

FPY_مسروتـ
FQo_fAQ_MrA_Tro_100_
FWM_minn
FOQ مسكو


-PYY -FFI _FYF -IA॰ -IVY مسيع ffa
_PIY _PIP _fIY _MQ• _Mr9

| _ryw _rye _ria _rlf _rif ormer ryr | . MIF_H0D_S |
| :---: | :---: |
| POY_PDD_PAY_POY_FD0- | -1010 |
| مورى | KFY_W |
|  | rri_r\&Y_lele |
|  |  |
| P०P_مومونيانوصا | V0_لكالطبنا |
|  | ملكالملوكـ |
| W8Y_\| $0 Y_{-}$ | ملوكّالطوايف_40 |
| F0Q | _YPA_YMF _YMT - IAD - IAF - 9 |
| FOf_for_- مو | YAr_YOM_YFA |
|  | -YYT_YYY_YY _YEA _YEA _YEY-ن. |
| far_far_rff | YAA_YYA_YYO_YYF |
| -faf_-6. | Ifo_Ira_Li. |
| FFA-_مو كانخان) | PYo-هناذر كبر |
| 000_rYa_Lك | D* 0 ¢ |
| \|A|-مر| |  |
|  | YYA_YEY_YOF_YOY_YOY- منو |
| FY_rY_مو هأجودارونا |  |
|  | - |
| PVA_ماراجا | $\Delta \bullet \Delta_{\text {- }}$ |
| مهارلو-0 |  |
|  | DOP-A |
|  |  |
| -PIP _FOF _Yaf _Yar _YY - | Y |
| FAY_PYY_FYO_FDS_PYY | ira_سTM |
| F8A مrران كثنسبر |  |
| PQA | ry_lly-loaloA |
| \| | AA-9 |
| -rlo _ras _rra _rr - | PYY_منوتو |
| _rro _rrp _ry _rir - MI |  |
| \%remprer | Ar_منوضكرنر |
|  | موT¢0-ب\% |
| مrرداد |  |
| FIf_FiY-( | -rM |
| FQr_fref | VY_Y_SY_موبدانـو |
| 1010 |  |
| مهو | وودرايانج |
| ¢AQ | HTF-( |
| FYo_flr_Plf_fl | V_(مورو (م) |


|  | مسرنوشح000 <br>  FFAR-مسرمو <br>  <br> FIY-ميانارتين <br> \|fo <br>  <br>  <br> اهيتاى <br>  <br> \|FV_ميتراسات <br>  <br> 19Y-ميتروباتس <br> KYF_YYY_میتى لنت <br> میىدامس_109 <br> -ميرابــ10 10 <br> FFF_r <br> MIY_HII_YSY_YFY_A_A <br>  <br>  <br> FAr_ميثانشاهماهو <br>  Yم <br> YYO_ميكالر <br> loy $\rightarrow$. <br>  <br>  <br>  <br>  <br> TYY_مينا <br>  ميننى-4 <br> $\dot{u}$ <br> \|ry_ابونيد |AD_ناباتاتا نادر-8 |
| :---: | :---: |

## $\Delta f f$




 -rI _rr - 1 Fq__far_FYD_YOA مراكلفـو1081
_ FOQ _FOA _FOY _FOT - مراكليوس _fFs _FFF _fIY _FFI - FFO

- FPG - FY - FAl_fgr

مراكرليه (مزقلب)_
v_مراكور(مرات)
Pرايتىبرز-r
_rY _Ifo - -
Fa\&_fls_ral_rks

 |fl|


RYI_ryo_rra_fand



 _rad_rar _ras_ron _rys_lir
_fFY_ffy _FYY_FYI _for_ra9
-FDF_FDD _fDF_FOT -FDI_FFA
FYf_fru

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








|Vf_مرخواتيشت



\$<br><br><br>عادريان-PهF<br>ماريا_<br><br><br><br>ماشیى اردن-_FFF<br>ماكنـما<br><br><br><br><br><br><br>هامونــد<br>TMF-6امبلكار<br>FOA<br>عايكل_<br>roqur<br>مهوروتات_<br><br><br>Vo-<br>هـ<br><br>PAY_FYF_مبتال_<br>far_هتر<br><br>R<br><br><br><br>_roq_ras _ria_rid _rif_rir<br>Fll_rrarrsa_rso

| \|P| | -18Y - 189 - 189 _ $18 \%$ - 181 |
| :---: | :---: |
|  | -IYP_IYY_IVY _IVo _IF9 _ IfA |
| _rlp_rer_rop _rol _rar _riv | -IAC_IAA IAY _IAP _IYA _IVA |
| _MYT-YYY_MY _ryo _ris _mio | -Y०8_Y०r_Yor _l9Y _I9r _ 191 |
| _PID_MYE_MTP _rM _rro _rYa | -YIV_YIP_YID _YIY _YII _YIo |
| _PAF_PQD_PAA _FAI _FYA _FYF | YYY_Yro_rro _rri _ria _rla |
| FALPAA | ¢ |
| 8Y- | 108_() |
|  |  |
|  | 10_IP_F- |
| هن- | \|Y |
| \|F_( | FVF |
|  | PIA مزاربند |
| ®YA_MYY_rYf_If_ |  |
| _ryf_ryo _miY _rlf _lff eit | \|r_P| |
| D01_f9A_FOI_ral | PYA |
| ¢Y_\&_Y_I_ |  |
| ras_Af_Ar_A |  |
| Par_18 |  |
| FAr-*وانون | 10AـA |
|  | PAPA |
| VI_هو | YQQ_YMD_YA•- |
| PYY-(\%) |  |
|  | YPF_Altor |
|  | Y0-8ك |
|  | \|DF_I|_( |
| 9r_وتكّوسا |  |
|  | FfQ |
| 8A_(\%) |  |
|  | FFO_YAr_YEA_Mra_YYA_YYO |
| r80_rol_l9r_180_109 | عليل_raA |
|  | Rrr_rry_er |
| هورنه_¢ |  |
| \|FY-(FY) | FY |
|  | \| $100^{\text {a }}$ |
| *ه0-10 | FYا_ماياكـ |
| AD_VY_Y\&_VO_VP_- |  |
| Al_هوشيدر |  |
| هوكـ-88 | -YAQ_YAF_YQY _IAY _IAF _IVA |
| هوم-9P | FAF_PFA_rAY_ryf_rref |


| 6 |  |
| :---: | :---: |
|  | 1FP_Jago |
| يأجوع_144 |  |
|  | PYO_FOP_MDQ_rY \% _rY |
|  | DOO-FAY_FFA_FFE_FFY |
| 14Q-20 | هونيرهـ |
| V_F- | FFA |
|  | ( ${ }^{\text {PA }}$ |
|  | Vロ0_FA_) |
| SAY_MYY_rYE_MY | 8\%8\% |
|  |  |
| far_يت | _FYI_FIA_FIY_Fof _rYA _TY _ |
|  | _FYQ FYY_FY\% _FYD _FYF _FYw |
|  | _FOL_PFQ_FFP _FYY _FM _FFo |
|  | DOL_fQY_fa |
| 1010 | Y0Q-A |
| flo |  |
| _fll_Plo_rar_ryi_rsi يزد | \|Fr_|F| _ |F0 - | |
| -PYI_FYO_FIP _FIP _FIM _fIY | MY0-هيدارنس |
| -FAY_fAE_PAY _fAl _fYa _fYY |  |
| fro_flQ_fQo_flQffi | FOY_FOD_A |
| يزدكرد | FRQf9ALY: |
|  |  |
|  | PIV_IY_D-A |
|  | Pra_f |
| fA\& يزيدناتص- |  |
| ¢A_SY_يسنا | * ${ }^{\text {A }}$ |
|  | FAY_frf_d |
| FOY_يشوعيبها | PAY_- |
| FMQ_PQA_FAY_PQ\&_f90_rra_ | \|YY-هيكوس |
| - | 19Y-19\% |
| FFA-4.010 |  |
|  |  |
| F9F_يمانمام | $\Delta 00$ _far_latior |
| YYI_وبئها | 88-80 |
| يوتابـMM |  |
| P9Q |  |

$\Delta V$ 。

| _rAq_ry_tyo _ris _rfy _rfs MO_ros_ror_ral | YY0_ورييوس_ <br>  |
| :---: | :---: |
|  | \|AV_Q0_VJ_و |
| _rAp_ral_rra _rra _rrf _ldr | يوسفبفلار يوس_\% |
| rad_rro_rys_rat | يوسيغانوس_\% |
| fof_ | يوليانـس_\% |
| يكونها | PlY_rdY_يوليوس |
| 124 14 |  |
| - - |  |
| -PIP_PIY_rY _rol -rpl -IAY | -rIY_rli_rlo _roa _rol _\|Al |
| FDO_PFY_PYw_FYY | - YIA_YIV_YIP _rID _rip _rir |
|  | _YYP_YY\%_YYY _YYI _YYo _ria |
|  | -TMC_YMD_YYY _YYY _YYs _YYD |
| far | -YFY_YPE_YPD _rFf _rfm _rfo |
|  | -YFD_YFP_YFO -YAF -YAY _YDO |



