



ـــادداششتى برایى جات دوم

سباس خدایىرا كه بس از سالها، تجديد جاب دورة سهجلدى (اتاريخ مشاهير كرده) بـهـ انجام رسيد و اين كار سهل اما ممتنع (!) عاقبت ميسر گرديد. از دو سال بيش كه موضوع جاب مجلد ايـن تـارين، از مرحلـة بحــت گذشـــت و در برنامهى كار انتشارات سروش قرار گرفت، قرار شد كه هرسه كتاب دوبـاره حروفحينى شوند؛ كه اين خود - با توجه به حجم بسيار و سختى كار - تا انجام يافت كشيد و اين همه بود كه جاب دوبارة اين كتاب را سالها به تاخير انداخت
 دو مجلد ديگر - به لحاظ محتوا، جيزى از جاب اول اضافه ندارد و تغييرات متن، تنها به رفع اشتباهات جايى محدود مى شود. ممحخنين تتمهُ مربوط بـه بخـش اول (عرفـا، علمـا،



 Tآسايش و آرامش است.
آيا دوران اين سلطهگرى ها و روز گار اين نسل كشى ها بسر آمده اسـت؟ يـا هنـوز تـا رسيدن به جهانى امن و آرام، رنجهاى بسيار ديگر بايد كشيد؟

راست گفتهاند كه ياسخ ايندست پرسشها را نبـايد در دوردسـتها جسـتجو كـرد؛ چـه سرنوشت تلخ يا شيرين، زشت يا زيباى هر قومى را نسطع دانش و Tگاهـى همـان مـردم تعين مى كند؛ همجنانكه سر گذشتمان را نيز ـ با همهُ كاستيهايمان ـ خود رقم زدمايم.

ماجد مردوخ روحانى
سنتدج، اسفند |rA|

## پيشگَفتار


 درخت تناورى قد برافراشته است．







 به احياى باغ بستند و هر يك به قدر وسع در اين راه كاه كوشيدند و امروز در در سايؤكار و و تالاش اين اين گَروه است كه سند حيات فرهنگى و سابقئ علمى و ادبى اين ملت چنين پايكاهى بلند و جايكاهى ارجمند دارد．





 آن گَرد شتابنذه كه بر دامن صحراست گويد چه نشينى كه سواران همه رفتند

نخستين خاطراتى كه از دوران كودكى ــ به دليل تكرار ــ به ياد دارم، عبارتند از：پير و قلمش

 سوخته از افتادن ته سيگار روى فرش، جاى خالي خاليش سر سفره و．．．

 نامآورى در تاريخ كهنسال و جغرافياى وسيع عالمٌ اساملام سخنى به ميان آمده و يادى رفته است،

 مى أمد، براى تحقيق بيشتر در احوالش، طرح تلاشى تازه را پیى مىريخت．




 مجمعالُصصحا و صدها كتاب ديگُر و ديوان شعر و جزوه و تذكره و بياض و شجرهنامه، يكى پس از ديگَى سطر به سطر－موشكافانه－بررسى و فيشبر دارى شا شدند．

 بالندگى كتاب، مؤلف را پيرى از ياد مىبُرد．

## 米总米


 عمر كار و تحقيق و تنظيهر و ترتيب انبوه فيشها و فهر ستنها، تالشى بىوقفه را را آغاز كرده بود．در پيشگَتار جلد اول چنين مى گويد：
＂احار＂．．ديگًر دير شده است و تا فرصتى هست و دست اجل صفحات دفتر حيات را نبسته، بــه ناهار كتابى راكه از آغاز جوانى تا سنين ييرى باز گشاده بودم．مى بندم．．．．＂）．



تكميل ترجمdٔ احوال اُمرا و خاندانهاى كُرد و نامداران درگذشته و اُدبا و شعراى در قيد حيات باقى
مانده است.
جسم بسيار خسته و فرسوده گشته است و جان برای پرواز بیتابى مى خكند.
 به سوى جانان شتافتن شيرين است و كار را نيمهتمام رها كر دن، تلخ. چه بايد و شيرين چگُونه بايد ساخت؟ اما هنگًام پر كشيدن مرغ جان را را جز صاحب جهان كسى نمى داند و به انتظار آن دست از كار كشيدن نه شيوه بخر باردان است است
 براى ترميه در وجودش يافت نمىشد؛ با وجود اين شعلهاى از درونش لهيب میزد و و گونهاش را گل شوق و اميد مىانداخت. گويى هاتفى از غيب در گوش جانش مى خاخواند كه: برخيز و و دل قوى دار و كارت را ادامه ده! كه خدا كارساز و بندهنواز است. حچهراش گُر داشت؛ دست به سختى فرمان مغز میبُرد اما هنوز بندهاى اطاعت و انقيادش را





 هول ناتمام ماندن كتاب بر وسواسش چیيره گَشته تا پذيرفته است كه دستيارش باشِ باشه. به اين ترتيب مدتى كار پيش رفت و رديف كردن فيشهای مربوط به يكـ موضوع و پ پا كنويس

 حشو و زائد را بسترد و يا عبارت را را به تعبيرى و توضيحى بيارا وايد
 گاهى از قلت بضاعت و فقر ذكاوت دستيارش به ستوه مىآمد و زمانى به دليل محبت پد
 آن دو يار ديرين با هم بود و پس از آن، منظرهُ زيبا و آشناى رقص قلم در آغوش دست پدر را ا. مُراد پزشك انساندوست آقاى دكتر حبيبالنَه رجايیى است كه پون دوستى فداكار و فرزندى دلسوز، تا آخرين روزها از هيجِ كوششى در مداوايش فروكَذار نكرد.

كسى نديد. بى شك اين دست روز حساب زبان شهادت خواهد گشود كه: از روزى كه دانستم تا آن
 قلم سوگّد ياد خواهد كر دكه تادر كَفَش بودم لغزشى نكردم و و از يَى نان يا نام، زراندوز يا يا زورمندى

را نستودم.
 چند روز گذشت، اميد بهبود نسبى و مختصرى كه بشود به روال گذشته در كار كتاب پـيش
 همه را يك بار ديگر كنترل كرد. سيس براى آخرين بار روش كارش را را به دقت توضيح داد و اضافـ انه

 تحقيق، وسواس خصلتى چسنديده و بلكه ضرورى است.




 آفتاب عمر عزيزش غروب كرد و از پیى جانان رفت و در جوار حق، كنار اوليا و بز رگانى قرار گرفت كه خود با كار و تلاشى خستگى نايذير نام و يادشان را از وادى فراموشى به در در آورد و به بها بهارستان بى خزان و تاريخ درخشان مشاهير كُرد سپرد.

توضيح و تذكر
كتاب حاضر، كه در واقع بخش دوم از مجموعهٔ تاريخ مشاهير كُرد است، خود به دو فـصل تقسيه مىشود: در فصل اول به ترتيب تاريخى با خاندانها و رؤسـاى عشـاير و طـوايـف آشــا مىشويهم و در شصت و هشت گفتار آن را به پايان مىبريهم. اما در طول تاريخ به نام اميران و نامدارانى برمى وخوريم كه قدرت و امارت را را به ارث نبردهانـند و
 گروه اختصاص دادهايهم و به عبارت ديگَر سرگذشت اين دسته از نامآوران كُرد درا دا در فـصل دو دوم
 كُرد مىرسيم كه در فصل اول آمده و گفتارى را به خود اختصاص داده است؛ در حالى كه ظاهراً

مى بايست در فصل دوم از اين امير سخن مىرفت. علّت، ارتباط موضوعى و تداخل بحث امير


 چند از بزركان علم و عرفان و ادب آمده است. بيشتر اين افراد پس از انتشار جلد دوم اين مجموعه روى در نقاب خاك كشيداند و چند تن نيز ذكرشان در دو جلد نخست از قلم افتاده بود.


 اقتصادِ اهل كتاب، خريد مجدد جلد دوم ــ به خاطر ضميمهٔ چاپ مىشد. ناچار در اين چاپ نخست از بخش دو دوم (جلد سوم) و تنها در اين چاپ، مطالب ياد شده ضميمه شدند تا دارندكان چاپ اول جلد اولد دوم كتابشان ناقص نشود. براى اين جلد علاوه بر فهرست الفبايى اعالام ــ كه برحسب اسامى افراد، و نه القاب آنـان، تنظيه شده است و مشابه آن را در جلدهاى اول و دوم هم مى مبينيه - فهر ست اختصارى مطالب نيز استخراج شده است كه در بررسى موضوعى كتاب و همچֶنين براى يافتن مطالب مربوط به

 به دلايل مختلف از جمله عدم دسترسى به منابع كافى براى تهميهُ مطالب مستند و مناسب، نا گفته ماندهاند؛ ضمن اينكه در اين جلد هم ــ ــ به روال گذشته ـ تتها از مشاهيرى ياد شده است كه تا تا اين تاريخ روى در نقاب خاك كشيدهاند.


 قلم اين حقير مربوط مىشود ــ كاستى مشهود است. جز عرض پوزش عُذرى نمى آورم و انتظار جشهپپشى دارم.

## ماجد مردوخ روحانى

تهران، فروردين اتو

## فهر ست مطالب

|  |  | فهر ست اعلام |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | خاندانها | فصل اول |
| $r$ | مادها | كفتار اول |
| 9 | ساسانيان | كفتار دوم |
| 11 | آلّ جُستان | كفتار سوم |
| ir | فرمانروايان ارومى | كفتار چهارم |
| 10 | رَوَاديان | كفتار ینجم |
| $\mu$ | خاندان هذبانى | كفتار ششم |
| $r \mathrm{r}$ | فرمانروايان مروانى | كغتار هغته |
| fr | خاندان حسنوئ برزيكانى | كفتار هشته |
| Q1 | ديسه, كُرد | كeتار نهمه |
| 09 | سالاريان | كفتار دهم |
| sy | رَوَاديان هذانِانى (شدّاديان) | كفتار يازدهم |
| $1)$ | شدّاديان آنى | كفتار دواز دهم |
| NV | اُمراى دُنبلُى | كفتار سيز دهم |
| 99 | خاندان بنى عَناز | كفتار خهاردهمه |
| 1.0 | خاندان بنى كاكويه | كفتار پانز دهم |
| 111 | فرمانروايان شبانكاره | كفتار شانز دهم |
| 110 | حكومت مرداسى | كفتار هغدهم |
| Irr | يليان رَوّادى | كeتار هجدهم |
| 1ra | فرمانروايان هُكارى | كeتار نوز دهم |


| Ifr | بادينانيان | كفتار بيسته |
| :---: | :---: | :---: |
| 149 | فرمانروايان لُر بزركِ (فضلويه) | كفتار بيست و يكهم |
| 100 | ايتوبيان | كفتار بيست و و دوم |
| lav | فرمانروايان شيروان | كفتار بيست و سوم |
| 19) |  | كفتار بيست و چهارم |
| r.v | خاندان ملكيشى (ملكشاهى) | كفتار بيست و پنجم |
| YTr | فرمانروايان بدليس | كفتار بيست و ششتر |
| rys | اُمراى اردلان | كفتار بيست و هغته |
| rqu | فرمانروايان آل كرت | كفتار بيست و هشته |
| r99 | حُكام عزيزان | كفتار بيست و نهر |
| $r \cdot \nu$ | جانداريان | كغتار سىام |
| H1) | فرمانروايان مَنْتشان | كفتار سى و يكم. |
| Ma | فرمانروايان مَلِّكان | كفتار سى و و وم |
| M9 | فرمانروايان مشطوب هكارى | كفتار سى و سوم |
| HYM | فرمانروايان سويدى | كغتار سى و حیهارم |
| ryv | فرمانروايان خيزان، مكس، | كفتار سى و پنجّهم |
| rrur | فرمانروايان كلس و وأعزاز | كفتار سى و ششى |
| rys | فرمانروايان زرقى | كغتار سى و هغته |
| ryq | فرمانروايان برادوست | كفتار سى و هشته |
| $r \Delta \Delta$ | فرمانروايان سليمان (سليفانى) | كفتار سى ونهمه |
| rag | فرمانروايان يازوكى | كفتار حهلم |
| rar | خاندان ساوجباغلاغ مُكرى | كفتار چهل و يكم |
| ryv | فرمانروايان گوركيل | كفتار چهل و و وم |
| ryq | خاندان سوران | كفتار چهل و سوم |
| rar | فرمانروايان صاصون (حهزو) | كفتار چهل و حهارم |
| f.l | امارت داسنى | كفتار حهل و پنحّهم |
| f.r | فرمانروايان چَكَنى | كفتار چهل و ششهل |
| H.a | حُكَّام بانه | كفتار جهل و هغتم |
| H1 | فرمانروايان محمودى | كفتار حهل و هشته |

H10
fiv
419
fyt
fry
4ra
HFI
44H
449
401
489
pry
4NO
491
190
011
QIV
Dra
اُمرا و نامداران

$$
\begin{aligned}
& \text { كفتار چهل و نههم } \\
& \text { فرمانروايان گلباغى } \\
& \text { فرمانروايان بنى سيفا } \\
& \text { فرمانروايان سيامنصور } \\
& \text { ايل كلهُر } \\
& \text { فرمانروايان ايل كبودوند گروس } \\
& \text { فرمانروايان عمادى } \\
& \text { خاندان زنگَنه } \\
& \text { اُمراى كُرد رأس نحاش } \\
& \text { خاندان بابان } \\
& \text { حكومت براخوى } \\
& \text { فرمانروایان قوچان } \\
& \text { ايل شكاك } \\
& \text { خاندان ملى } \\
& \text { سلاطين زند } \\
& \text { بدرخانيان بوتان } \\
& \text { بارزانيان } \\
& \text { خاندان جاف } \\
& \text { عشيره سنجابى } \\
& \text { شمذينانيان } \\
& \text { كغتار چهקل و نهمه } \\
& \text { كفتار پنجاهم } \\
& \text { كفتار پنجاه و يكم } \\
& \text { كغتار پنجّاه و دوم } \\
& \text { كفتار پنجاه و سوم } \\
& \text { كغتار پنجاه و چهارم } \\
& \text { كفتار چنجاه و پنجـم } \\
& \text { كفتار پنجاه و ششم } \\
& \text { كفتار پنجاه و هغته } \\
& \text { كفتار پنجاه و هشتم } \\
& \text { كغتار چنجاه و نهچه } \\
& \text { كغتار شصتم } \\
& \text { كغتار شصت و يكم } \\
& \text { كفتار شصت و دوم } \\
& \text { كفتار شصت و سوم } \\
& \text { كفتار شصت و چهارم } \\
& \text { كغتار شصت و پنحچم } \\
& \text { كفتار شصت و ششم } \\
& \text { كفتار شصت و هفتم } \\
& \text { كفتار شصت و هشته }
\end{aligned}
$$

## فهر ست اعلام

| 49 | ابر اهيهر پاشا ملى |  | ((الف) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| r.^ | اميركبير غياث\|الدين ابراهيهم جاندار | ¢ | آزىدهاك |
| 11 | امير ابر اهيهم دنبلى | MF | آقسْنقُر روّادى |
| 95 | حاج ميرز\| ابراهيه, دنبلى | ¢ | ميرئوغوز بيگ اول سوران |
| rruther | امير ابر اهيهـ دوم بدليسى | rav | مير ئوغوز بيگى دوم سوران |
| r.9 | ساطان ابر اهيم دوم جانهار | 119 | ابدال بيگ ثالث كفرا |
| ct | ابراهيها سالاهى | 101 | امير ابـدال بيگ ثانى كفرا |
| r.l | امير ابراهيمه عزيزان | HYK | ابدال بيگى سويدى |
| lis | امير ابراهيهم مرداسى | mqa | ابدال بيك مكس |
| 49 | امير ابراهيه, ملى | $r .1$ | امير ابدال دوم عزيزان |
| r9. | حاج ابوالحسن خان فا | $r .1$ | المير ابدال عزيزان |
| 8人 | 'بوالحسن لشكرى شدّادى | 1 M | امير ابدال كفر\| |
| mi | ابوالحسن هذبانى | ma | \|مير ابدال مكس إلس المس |
| Mr | امير نورالد ين ابوالحسن هكا | $m$. | سلطان ابراهيه, اسبايرد |
| 0.1 | 'ابوالفتح خان زند | lve | ملك منصور ناهر الدين إبراهيهى إيّوبى |
| QQQ | امير ابوالفضل جعفر | rva | \|مير ابراهيها بن بدر كا كوركيل |
| 1v9 | ملى امجد ابوالفضل عباس إيوبى | M1A |  |
| QQQ | استاد ابوالمعمر قاسم | ras | ابر اهيهبيِّ آقساقِ |
| 19 | ابوالهيجاء روّادى | His |  |
| 90 | ابوالهيجاء سالار | Mr | 'ابراهيهبيگ منتشا |
| QQF | ابواليُسر سيهدار آران | +av | ابراهيه پاشا بابان |

194 rqr

QQT
 اتابك احمد فخلويه
(تابكـ مظفرالدين افقراسبياب احمد فخلويه اتاتابكى نصرةاللدين احمد فضلويه المير احمد گوركيل
-1•1 امير احمد گوركيل (دوم)

$$
\text { احمدمختار بابان } \quad \text { OQ1 }
$$

احمدمختار بيگ جاف
ملك أبونحس احمد مروانى
أبومشطوب أميراحمد هكارى 019
(مير شف:الد ين احمد هكارى TVA
|N|
نصر نصرألدين ار سالان آبه
IT. اسحق خان كُرد قرامانیى
اس اسدالدين زريند دست هكارى (الكـمنصور اسدالدين شيركوه ايوبى

اسدالله خان بختيار raV
سلمان اسفنديار بيگ جاندار Mro


اس اسكندر سلطان بانه

MYQ اسماعيل آقا سمكو (سميتقو)

 سلطان اسماعيل بيگ جاندار اسماعيل پاشا بادينانى

شرفـالدين ابوبكر خورشيدى
اميرابوبكر صاصونى
امير ابوبكر كُردى

ما<كافضل ابوحسن إيوبى
|تابكى ابوسعيد فضلويه
ابوعلى هذبانى
ابوطاهر فخلويه
امير ابوكاليجار كاكويه
ابوماجد مُملْهُل, شازنجانى
ابومسله خراسانى
ابو منصور حسنويه برزيكانى
'بومنصور شازنجانى
شيخ احمد بارزانیى
اميراحمدبن محمد گوركيل
ملكـاشرف احمدبن سليمان ايوبى


> اميراحمدبيگگ پالو

احمدبيگ ترجيل
امير شيخ احمدبيخى دنبلى
امير احمد بيگ سليمانىى
إميراحمدبيگ سويدى احمي
احمدبيگ عتاق زرقى
احمدبيگى صاصونى
اميراحمدبيگ كلس
اميراحمدبيگَ مكس
احمدپاشا بابان
احمدخان ثالث اردحلان
اميراحمد خان دنباىي
امير غزالدين احمد خورشيدى

| re． | اويس بيگ پازوكى | ify |
| :---: | :---: | :---: |
| ral | اويس بيغى دوم پازوكى | 4ND |
| M | ايوب بيخى اسبا يرد | 11 r |
| 9. | ايوب خان دنبلى | －$V 1$ |
| Har | امبرايّوب مآّى | $4+9$ |
|  |  | 199 |
|  | ＂ب＂） | rir |
| far | باباسليمان بابن | Mg |
| as． | باباعلى خان گّجوى | aty |
| ry | باز ابوشجاع حسين مروانى | $9 \lambda$ |
| av9 | باقى خان چر دا | r．． |
| rra | بالول بيگ إردلان | 101 |
| $r \cdot \wedge$ | سلطان بايز يد بيگ جا جاندار | 109 |
| YII | بايسنقُر بيگ پر تِ | rat |
| M | امير بايندر بيخً هرموى | ril |
| $4 \cdot 0$ | بُداغ بيگ بانِ | ＋r9 |
| ro． |  | DHF |
| rat | بُداغ بِّى سوران | rra |
| ral | امير بُداغ سوران | rat |
| rav | بُداغ（بوداق）سِطنِ | rat |
| r．． | امير بدرالدين عزيزان | ra． |
| 198 | بدر الدين دسبود خور شيدى | IVT |
| rri |  | ros |
| ＋1 | بدربن طاهر برزيكانى | ros |
| F．F | بدر بيگى بـى بانه | fry |
| r．r |  | rir |
| 011 | امير بدرخان پا | DIF |
| 1．r | بدر شازنجانى | Vr |
| $r .1$ | امير بدر عزيزان | ral |

a0s
10.
185

تاج
اتابكى تكله فضفلويه

4ar
491
い1
nT


010

## Ma

it
s)

4N
$\Delta \Delta r$
aQr
111
$\pi \square$
avr
$0 . Y$
4vs
$+11$
91
$\pi$
010
rav
Mru

- $\quad$ r.r

تيماوى بيگَ ملى FAY تيمور پاشا ملى
\& امیر تيمور تاش پالو
تيمورخان اردلان
f.r
«ث) $\quad$ いs

$$
118
$$

امير ثر يا بيگگ بدرخانى
" امير جان يولاد بيگً كلس "
ج جستان جستانى
جستان سالارى
جثا جعفر آقا شكاك
ه9 جعفربن حميد كردى
جعفر بن فمر جس (يبر نكس) roV

$$
19
$$

-זץ جعفر بيگ كلس
محمد جعفر خان آصف وزيرى
جعفر خان زند
ج.१ جعفر خان كُرد ميانلوى چنارانى

- جا جعفرقلى خان ايلخانى
جعفرقلى خان دنبلى
جعفر هذبانى
rآبی جلادت بيگ بدرخانى
198 جلال بابان
IVY IVY امير جلال سويدى

بساط بيگ اردلان
بسطام آقا ورغكى
امير بشير جانبولاد
بكر بيگ بابان
امير بلكـ بنى سيفا
بوداق بيگ ترجيل بوداق بيگً ترجيل (دوم)

بوداق بيگ چكنى
امير بولدوق مرداسى
بهاءالدين صاصونى
بهاءالدين محمدآقا دنبلى
حاج بهاءالدين منتشابيگ
بهاءالدين يعقوب بيگ شمرزورى
بهرام بيگ بادينانى
بهرام بيگ ولدبيگى
بهرام پاشا بادينانى
امير بهر وز خان دنبلى
امير بهلول بيگگ سايمانى
امير بهلول دنبلى
بيكه بيگى اردلان
"»"
پير حسين بيگَ چمشكزی پيلتن بيگگ بن پیر حسين
"(\#)
تاجالدين بيگَ منتشا
تاجالدين شاه خور شيدى
تاجالملوك ايوبى

حسن بيگ عتاق زرقى $19 \vee$
F19
حه حسن بيگی مكس
 119 امير حسن خسرو رامانى شبانكار0اى فلكـالدين حسن خور شيدى M1
|م..
امير حسن سويدى DQ^
حسنعلى خان اردلان
حسنعلى خان اردلان (دوم)
ح4٪ حسنعلى خان (اميرنظام) گروسى حسن فهمى بيگ جاف
|مير حسنويه برزيكانى
FVQ امير حسين برزيكانى FIT حسين بيگ داسنى هسّه حسین پاشای كلس امير حسين چرموك 099 ملك حسين حصن كيف ملك سلطان حسين حصن كيف امير حسين خان پالو $\quad$ DQ (امير حسين خان شجاعالدولهُ قوچانى . شاه حسين خورشيدى Ify مير حسين سوران ميرحسين شيروان ra. حسينعلى بيگ پازوكى حسينعلى خان گروسى

جمالالدين خضر خورشيدى امير جمال الدين سيفا امير جمال الدين يوسف هذبانى امير جمال كاس امير جمشيدبيگگ پالو امير جمشيد دنبلى جهانگَير خورشيدى امير جياشا اورامانى "デ" چر اغعلى خان زنگَنه "

حاتم خان كردبادلو ملك حافظ كُرت امير حامد محمودى حبيبالله بيگ بابا جانى حبيببيگ كلس (دوم) |مير حبيب بيگ كلس حجو بيگ وان
|مير ابوالهريجا حسامالدين اربلى امير حسامالدين حلى

امير حسن اردلان
ملى امجدالدين حسن ايوبى
امير حسن بادينانى ابوعلى حسن بن مروان حسن بيگ برادوست امير حسن بيگ پالو

سلطان حسن بيگً سليمانى

| DHT | خسر وخان سنجا: | 9 V | اميرحسينقلى خان دنبلى |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| MrA | خضر بيعى اول ارلا | ove | حسينقلى خان مافى (نظامامالسلطنه) |
| rra | خضر بيگ دوم | r9s | ملك معزالدين حسين كُر |
| rat | امير خضر بيّى صانصونى | QDF | امير حسين كردى |
| HFY | شيخ خطّار عمادى | Qit | حسين كنعانى پاشا با بدرخانى |
| ris |  | +11 | امير حسين محمودى |
| 101 | ملك كامل خليل آيّوبى | M1 | امير حمزه ها |
| riv | ملك خليل ثانى حصن كِ كِ | THY |  |
| ris | ملك خليل حصن كا | r4s | حيدربيگى ترجيل |
| 4s | خليل خالد | H/9 | حيدر بيگ, وروكى |
| mr | خليل خان سيانمنصور | +1/ | حيدر بيكى كلباغى |
| 194 | حُسامإلا ين خليل خور شيدى | res | شيخ حيدر مُكرى |
| MA | ملك خليل خيزان |  |  |
| 191 | شجاعالدين خور شيد خور شيدى |  | " ${ }^{\boldsymbol{\tau}}$ " |
| st | خوشجهر شدّا | int | ملكه خاتون ام المظفر إيوبى |
|  |  | rag | امير خالد بيكى پازوكى |
|  | (د)" | HAF |  |
| IVG | ملك ناصر صلاحالدين داود آيّوبى | rrs | خان احمد خان إردلان |
| rra | امير داود خيزان | ry. | خان احمد خان ثانى اردنانلان |
| HA | در ويش بيگ اول كلهر | rar | خان خانان اردلانى |
| mq | درويش بييك دوم كلهر | res | خانزاده خاتون سوران |
| Ho | درويش محمود كله چییى | mir | امير خان محمد هحمودى |
| 191 | ماكه دولت خاتون خور | far | خانهیاشا بابان |
| IV | امير دولتشاه اكيل | fri | خداداد خان برانوى |
| Hr | دولتيار خان سيا منصور | 94 | امير خداداد خاد ذان دُنبلى |
| + | ديااكو (ديوكس) | rel | خسر و خان اردلان |
| ros | امير ديادين سايمانى | ¢9. | خسروخان افتخارالولاة الاردلانى |
| ${ }^{*}$ | ابوسالم, ديسمه برز يكانى | [Q1 | خسر وخان بزركار اردلان |
| か | ديسمكُرد | rvi | خسروخان ثالث اردلان |

＂س＂
rya
4V9
ma
ras
ink
HH
rum
$1 . r$
1.4
1.1

Hry
a人
$H$
rat
4.9
ir．
اميركبير شجاعالدين سليمان بيگَ جاندار
r•＾اسلططان سليمان بيگ دوم جاندار
rq．
rat
rys
raf
409
ran
Ma
riv
raq
 سام خام خان زعفرانلو
امير سبحان بيگى سويدى
سبحان ور دى خان اردلان

س ستالعراق ايوبى سرحال عمادى MF

سرخاب بيگ اردلان

「．．．
سعدى شازنجانی
19 19

FVA

MQ سليمان بيگ بانه
امير سليمان بيگ پالو

امير سليمان بيگ دوم سوران IVF
مير سليمان بيگ سوران IFY
سليمان بيگ سويدى MTY سليمان بيگ صاصونى سليمان پاشاى بابان INF سليمان پاشای دوم بابان ملكى سليمان حصن كيف rov
1^9 ملك سليمان حصن كيف (دوم)
IF. أميرابوحرب سليمان حميدى مروانى
سليمان خان اردلان

《ذ）
＂$ر$＂
رُبات پاشا بادينانى
ربيعه خاتون ايُوبىى رستهمبيگ پر تک

حاج رستهربيگی چمشكزک شاد رستم خور شيدى شاه رستم دوم خورشيدى المير ر ستهم دنبلى رسول پاشای سوران رضاقلى خان زعفرانلو رضاقلى خان والى اردلان ما．كـ ركن الدين كُرت
＂；＂
المير زاهدبيگَ هكارى
مانى زاهر ايَّوبى
زكر يابيگ هـارى
ستالشام زمر د خاتون ايوبى زوراب بيگ در تنگ

زهره خاتون ايوبى
المير زينالدين بادينانى
امير زينل بيگ سليمانى زينل بيگ كفرا

زينل بيگ هكارى

9人 9 مير شاه محمد كفرا
M شاهنشاه شدّادى
شاهنواز خان براخوى NK
شاهوردى خان خورشيدى |N|
DN
199
اثa شجاعالدين منتشا
شی شجرةالدَر ، اُمّ خليل ايوبى
ملك معظه شر فـالدين ايوبى $\quad$ QQV
DQF
امير شرف خان بدليسى IFF
|T| حاج امير شر فخان بدليسى
DFY
مير شر ف عزيزان (دوم) rva
مير شرف عزيزان (سوم)
ملك مغظم شمسالدوله ايوبى
اتابكى شمسالدين آلب ارغون فضلويه
זצז شمسالدين احمد جاندار
مير شمسالدين ايروان
امير شمسالدين بن بدر گوركيل
اميركبير شمسالدين جاندار NT
امير شمسالدين خان بدليسى Vr
مير شمسالدين دشوار IDF
ITI ITI
ملك شمسالدين كُرت THY
ملك شمسالدين محمد ثانى كُرت MVF
مير شمسالدين ولى بدليسى MKD
(ابوالمظفر جعفر شمسالملك دنبلى
شمسى بيگ ترجيل INA

سليمان خان دنبلى
امير سليمان دنبلى
امير سليمان رامانى شبانكارماى
امير سليمان عادل ايوبى
سنجر خان وزيرى
امير سيدى احمد خور شيدى
سيدى خان بادينانى
مير سيدى سوران
امير سيفالدوله زرزايى
امير سيفالدين ابوالهيجا
امير سيفالدين بادينانى امير سيفالدين چرموى حاج سيفالدين خان سههسالار سيفالدين خان سردار مُكرى مير سيفالدين دوم سوران سيفالدين رستهم خور شيدى امير سيفالدين سوران امير سيفالدين مُكرى

> "ش"

ابوالسوار شاوور دوم شدادى ابوالسوار شاوور شدّادى اتابكى شاه حسين فضلويه امير شادعلى بيگ چرموك شادقلى بيگ درزينى ازرقى شاهقلى سلطان زعفرانلو شاهم, بيگى عتاق زرقى امير شاهمحمد بيگً اكيل |مير شاه محمد ثانى كفر|
"ض)"
111
int
"b"
ملكه ضيفهخاتون إيوبى
rrur HiN

91
امير طاهر برزيكانى
FHK FM شيخ طْهُ نهرى شمذينانى
fif ryy

ملك ظافر ايوبى DFI ملك ظاهر غازى ايوبى ظهيرالدين كاكويه
0.1

9V
FNQ سلطان عادل بيگ جاندار rGF ملک عهادل ثانى ايوبى ملك عاء عادل حصن كيف ملك عادل زرزايیى MIY

عاش عاشورخان چكنى عباس آقا ديبُكرى

عباس آقا گَلباغى
عباس خان، سردار رشيد اردلان Fr. عباسقلى خان اردلان 10^ اناظمالمهام عباسقلى خان كلهر F\&A عبدالباقى خان زنگُه
O.r دكتر عبدالحميد اعظمى زنگنه عبدالحميد بيگى جاف

عبدالحميد پاشا وانى

ملك مظفر غازى شهابالدين ايوبى امير شهاب سويدى شهباز بيگ مايدهشت امير شهباز خان دنبلى

امير شهباز خان دنبلى (دوم) حاج شهباز خان كلهر كرماشانى شهسواربيگ پازوكى امير شير بيگ محمودى امير شير بيگ مُكرى شير محمدخان صمصامالملك "ص")

صادق خان استظهارالدوله محمدصادق خان دنبلى امير صادق خان شكاك |مير صارم بيگَ مُكرى صارم خان صاصونى ملك صالح إيوبى صالح بيگِ سُقمان امير صدقه ارومى امير صدقه ثانى ارومى

امير صعب نحاش صفى بيگ كلهر صفى خان سلطان كلهر سلطان صلاحالدين ايوبى صلاحالدين بابان صيدمراد خان زند
arg
asq


ase
mir
|V| ملك منصور عزالدين ايوبى K\&F

عثمان پاشا جاف
عثمان پاشا دياربكرى $\quad$ ©

عثمان پاشا ميرميران
「...
ملك منصور عزالدين ايوبى امير عزالدين بن يوسف عَدَوى

ملك عزالدين خورشيدى
arq امير عزالدين شير بوتانى
\&.६ عزالدين شير دوم هكارى
FOV
امير عزالدين شير هكارى ه\&V
|مير عزالدين عزيزان هFQ
امير عزالدين موسك
عزت بيگ پاشا
ملك عزيز ايوبى

$$
r \& \wedge
$$

عزيز خان سردار كل مُكرى
ivr
ملك عز يز سيفالاسلام ايوبى QFY

$$
r . r
$$

امير عزيز عزيزان $\quad$ OFI
ivt

مهو

$$
\Delta \& \Lambda
$$

هصA
ع عصمةُالدين عذراءخاتون ايوبى
QNA
1.a
irs
FIV
QFH

سا سيد عطاكَلَ
علاءالدوله كاكويه
اتابك علاءالدين كرپه ارسلان rav
على آقا گَلباغى $\quad$ QFY
Qlr على اكبرخان برخوردار

امير عبدال خان بدليسى
عبدالرحيه پاشا ديبكرى
عبدالر زاق بيگ بدرخانى
عبدالر زاقبيگ دنبلى (مفتون)
شيخ عبدالسام دوم بارزانى
امير عبدالعزيز بُختى
عبدالفتاح پاشا بابان
عبدالفتاح پاشا باجلان ميرزاعبدالغفار معتمد وزيرى

عبدالقادر پاشا بابان عبدالكر يهم بيگ جاف
عبدالكر يهم خان بانه
عبدالرحمن پاشا بابان
عبدالرحمن پاشا جليلى عبدالرحمن پاشا رشوانزاده

عبدالرحمن يوسف پاشا
ملك اوحد عبدالهه ايوبى
عبداله پاشا بابان
عبدالله پاشا بويونى اكرى عبدالله پاشا چرميكى عبدالله پاشا كُردى یی امير عبدالله خان براخوى امير عبدالهه خان مُكرى ابوالقاسه عبدالله روّادى
ابوالميجاء عبدالله هكارى
شيخ عبيدالله نهرى شمذينانى
عثمان پاشا بابان
عثمان پاشا بابانى
عثمان پاشا بدرخانى

| Q.t | على مراد خان زند | DFT | على اكبرخان سردار مقتدر |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| QQ9 | على مراد خان كّنجوى | rq. | على اكبرخان شرفالملك اردلا |
|  | اميرابوالحسن سيفالدين على مشط | QQr | على بن خالد كُردى |
| 449 | امير شيخ على نحاش | ir | على بن وهسودان جستانى |
| HFI | عمادالدين عمادى | Hr. | امير على بنى سيفا |
| fr. | عمر بيگ بنى سيفا | for | على بيگ بابان |
| res | عمربيگ ترجيل | ras. | على بيگِ برادوست بِّ |
| rys | عمر بيگ ترجيل (دوم) | res | على بيگ ترجيل |
| 197 | حسامالدين عمر بيگ خورئى | MHy |  |
| FM | عمربيگ در تنى | DrA | على بيگى ريشين جاف |
| MIT | عمر بيك سُقمان | ras | امير على بيق سليمانى |
| $r \Delta \lambda$ | امير عمر بيگ سليمانى | res | امير على بيگ سوران |
| $\Delta F D$ | عمر پاشا رشوانزاده | rı. | شاه على بيگ سوران |
|  | عمر پاشاكردى | rar | امير على بيگ صاهنى |
| MrI | اميرعزالدين عمر هكارى | r.r | شاه على بيگى عزيزيزان |
| fir | امير عوض بيگ محمودى | Y. | امير على بيگ مجنكرد |
| Hr | ابوحسن عيسكان حميدى مروانى | fif | على پاشا هحمودى |
| 119 | امير عيسى اكيل | MV | \|مير على جانبولاد |
| IVV | امير عيسى اكيل (دوم) | 9. | على خان دنبلى |
| H | امير عيسى حميدى مروانى | 4N8 | على خان شكا |
| rrq | امير عيسى سوران | ITr | على رامانى شبانكار |
| ral | امير عيسى سوران (دوم) | F.F | على سلطان خان پا |
| $r \cdot \cdot$ | \|مير عيسى عزيزان | 480 | على غالب |
|  |  | Mrs | امير على قصيرى كلس |
|  | "غ゙" | rer | على قلى خان اردلان |
| $\Delta 09$ | غازى بكى غاز خان امير | r.f | على |
| $\Delta 09$ | غاز ى خان كُرد | 1.9 | ابومنصور على كا كويه |
| r4q | امير غازى قران برادوست | $V$. | ابوالحسن على لشكرى دوم شدّادى |
| lat | غازيه خاتون إيوبى | liv | على مراد خان بادينانى |

قاسه بيگ كلس ray
عهץ امير قاسهم پاشا بنى سيفا
LDF
91
امير قاسم عمادى HYY قاضى محمد FYV ملك قاهر ايوبى
قباد اردل

قباد بيگ بادينانى $\quad$ QYY
99 9 قباد بيگ درتنگ
قباد بيگ سوم بادينانى DDF
امير قباد بيگ مُكرى
قباد پاشا دوم بادينانى
قطY MF
شاه قلىبيگى درزينى ازرقى

"امير قلىبيگى سوران
قنبرخان براخوى N
قوچیى خان V^

قوچى خان VA
N
91
IIY
دكتر كامران بيگ بدرخانى IFA
كامر وا ديلمى جستانى
ملك كامل ايوبى
كداى سلطان IVV
كريهم خان اردلان

$$
\begin{aligned}
& \text { امير قطبالدين مبارز رامانى شبانكارهاى NF }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { قا. } \\
& \text { قلسدر سلطن كله كير } \\
& \text { ق. }
\end{aligned}
$$

ملك غياثالدين ثانى كرت
ملك غياثالدين كُرت |مير غياثالدين فضلويه غياث بيگ دُنبلى غيبالله بيگ غيبالله بيگ كلمر (ف)

فاتورهش
ابوالشوك فارس شازنجانى
فاطمه خاتون مروانى
فتاح بيگ ولدبيگى جوانرودى
|ميرفخرالدين سويدى اميرفخرالدين سويدى (دوم) فخرالدين شداد شدّادى ملى فخرالدين كُرت فرخشاد بيگ بن پير حسين فر هور تيش فر يد خان فضلون چهارم شدّادى ابوالمظفر فضلون دوم شدّادى فضلون سوم شدّادى فضلون شدّادى امير فضلويه رامانى شبانكار الى فلكالدين يليانى روّادى "ق

امير قاسه بيگ اكيل
قاسه بيگ روڭكى

189
YIA
sV
rVV
QQT

QDF
$\Delta F 1$
rıq
．
ra．

1＾人
arq

IHY
HFH
rqa
ryf
r 人

HFs
pap
ara
$\Delta V$.
$\Delta S$

ملك مظفر ناصرالدين محمد ايوبى FqV
ميرحاج محمد بدليسى K． مير شاه محمد بدليسى TYA KIY محمدبن شدّاد （IT
محمد بن عبدالله بن هزارمرد
محمد بن ليث كردى ا． 1 امير محمد بنى سيفا محمد بيگ اردلان HVY محمد بيگ اسبايرد شاه محمد بيگ برادوست امير محمد بيگ ثالث كفرا Q．K FNA امير محمد بيگ چرموك امير محمد بيگ درزينى ازرقى محمد بيگ دوم صاصونى
امير محمد بيخگ دوم كر دكان

- זץ مير محمد بيگ سوران (پاشا كوره)
－سץ محمد بيگ سويلى محمد بيگ صاصونى امير محمد بيگ كردكان زرقى مصحمد بيگُ كلهر محمد بيگ منتشا DNA محمد بيگ هكارى 0 D محمد پاشا اطنهُ كردى QYY محمد پاشا جاندار $\Delta \Delta r$ OIV
 ميرزا محمد پاشا كردى IVA

كريـم خان زند
كلبعلى خان اردلان
كلول بيگى اردلان
كيخسر و بيگ شُقمان
كيخسر و بيگ سُقمان（دوم）

《گ＂）
ابوكاليجار كر شاسب كاكويه امير كونهخان كرد زعفرانلو
＂ل＂
لطفعلى خان اردلان
لطفعلي خان زند
لطفعلى خان گروسى
ليثبيگً منتشا
（م）＂
مأمون بيگ اردلان
مأمون بيگ ثانى اردلان
امير مجحدالدين بُختى عزيزان محر اب خان براخوى

ملى محسن ايوبى
قاضى محمد
محمدآقا جبَّهچى．باشى
امير محمد آقا وانى
امير محمد ابن الكردى
محمد افندى گورانى
محمد امين خان گروسى
ملك افضمل محمد ايوبى

| rva | محمدقلى خان قوپֶانى |  | محمدپاشا كورانلىزاده |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| QQT | اميرمحمد كردى | Qst | محمد پاشا وانى |
| 119 | ميرمحمد كور(شبستان) | tas | محمد پاشاى اول بابان |
| 119 | امير محمد مرداسى | QsA | محمد تيمور كاشف |
| 179 | ملك منصور محمد ناصرالدين إيوبى | my | امير محمد ثانى سويدى |
| ¢*. | محمد ناصرخان قوحانى | r.^ |  |
| $\pi$ | امير محمد هذبانى\| | ar9 | محمد حسن خان مافى (سردار اسعل) |
| res | ملك محمد هكارى | Hed |  |
| ri. | امير محمى بيى | rva |  |
| r.t | محمدى خور شيدى | ris | ملك محمد حصن كيف |
| \|r| | نصرةالدين محمد يليانى روّادي | rıs | ملك محمد حصن كيف (دم) |
| 14. | ملك مظفر محمود ايوبى | Hab | محمد حمدى پاشا |
| Q9\% | شيخ محمود برزنجى | thr | محمد خان اردلان |
| Hr. | امير محمود بنى سيفا | H.介 | محمد ( |
| $1 M$ | مير محمود بيگ كفرا | Hiv | مير محمد خان براخوى |
| 49 r | امير محمود بيكى ملى | 440 | ميرزا محمد خان زان زنگّه |
| tos | محمود پاشاى اول بابان | Mr | ميرمحمد خيزان |
| ora | محمود هاشا | THY | \|مير محمد درزينى ازیرقى |
| or. | محمود پاشا | IIT |  |
| $\Delta S Y$ | محمود پֶاشا كردى | Hr | ميرزا محمدرضا خا خطاط كلمر |
| 409 | محمود پاشاى دوم بابان | H. ${ }_{\text {H }}$ | محمد سلطان پكنى |
| pr. | امير محمود خان براخوى | rym | امير محمد سويدى |
| 90 | امير محمود خان دنبلى (خاور) | 99 | امير ابوالفتح محمد شازنجانى |
| $\Delta \lambda$. | حاجى أقا محمود خان كمانِّر | rry | محمد صلدق خان كَروسى |
| 191 | شجاعالدين محمود خور شيدى | r.r | \|ميرمحمد عز يزان |
| MA | ميرخان محمود خيزان | r.t | امير محمد عزيزيزن (دوم) |
| 19 | \|امير محمود دنبلى | r.r | لاجلان محمد عزيزيزان |
| ${ }^{\text {AF }}$ | محمود شدّادى | r9. | حاج محمد على |
| as. | سلطان محمود كُرد شيرازیى | HS | محمدقلى اسد كَلباغى |

"ن Mr ناصر الدّولهُ برزيكانى IVK

ملكى منصور ابوالمعالى ناصر الديــن مسحمد Dit Dit

امير محمود محمودى
مرادبيگ اردلان
امير مر ادبيگ اكيل
مرادبيگً سويدى مرادياشا اَعْوَرْ مرادپاشا جليلى مر تضى قلى خان دنبلى مر تضى قلى خان دوم دنبلى مر زبان بن حسن جُستانى مر زبان جستان مر زبان سالارى مرزبان شِّادى مسلمان خان دنبلى ملا مصطفى بارزانى امير مصطفى بيگ محمودى مير مصطفى بيگ سوران مصطفى پاشا بدرخانى مصطفى پاشا جاندار مصطفى پاشا رشوان مصطفى پاشا كردی مصطفى پاشا وانی مصطفى خان اردلان مصطفى خان باباجانى مصطفى ذهنى پاشا بابان مصطفى قلى خان ديوان بيگى كلهر مظفر الدين بيگ منتشا ملك مظفر ايوبى ملك مغيث ايوبى مقداد بيگ بدرخانى
( $(\Delta))$
ral

| 10. | اتابك هزار اسب فضلويه |
| :---: | :---: |
| fr | امير هلال برزيكانى |
| QVI | هَلو (ههلو) |
| Mry |  | 0


يارالله آقا گلباغى
ي يحيى خان چهريقى
يحيى خان گروسى FAY
צזץ يحيى خان هكارى
يادكار بيگ پازوكى YAF
نظامالدين يحيى رامانى شبانكاراى

سلطان يعقوب بيگی جاندار ODF
F.
|V| حاج يعقوب بيگ سردار امجد ولدبيگى
ملك ناصر صلاحالدين يوسف ايوبى
امير يوسف بيگ پالو
اءr يوسف بيگى عتاق زرقى
يوسف پاشا بنى سيفا
يوسف پاشاى وزیر
|r| يوسف خان بادينانى

يونس خان بانه

ناصر بيگ برادوست
امير ناصربيگ دوم كر دكان
ناصر بيگ عزيزان
ناصر چلبى باقىزاده
ناصر خان براخوى
ناصر خان ثانى براخوى
امير ناصر كردكان زرقى
نجيب محمد پاشا بدرخانى
نجفقلى خان اردلان
نجفقلى خان دنبلى
نجغقلى خان زنگنه
نجفقلى خان شادلو
|مير نجفقلى خان گروسى
نسيب خاتون ايوبى |مير نصر حَمويه ابوالقاسه نصر مروانى
امير نورالدوله ايوبى
نورالله خان بانه
نورالله محمد بيگ بوتان اتابك نورالوَرد فضلويه

نياز بيگ پازوكى
"و"
امير ولاةبيگَ چرموك
ولى بيگى عتاق زرقى
وهسودان جُستان
ابومنصور و هسودان روّادى
وهسودان سالارى
ابوالهيجاء وهسودان هذبانى
غو اول
"هر

## كنترا رول

 6,
## سرز مين ماد

 آن فرمانروايى مىكردند ــ سرزمين ماد نام داشت. در كُتُب تواريخ از دو ماد ياد شده است: ماد
 و لرستان. به عبارت ديگَر محدود بوده است از شمال و شمال غربى بـه قـفقاز و و دولت آرارات
 كوچك یا آذربايجان.

## قوم ماد

بنا به گفتئ هرودوت و اكثر محققين، قوم ماد مردمى آريانثاد بودند ساكن سرزمينهاى جنوبى آذربايجان و اطراف همدان كه پيش از هزاره اوّل قبل از ميلاد، از راه قفقاز به ايران آمار آمده بودند.



 بودند كه اصول كشوردارى قبايل متَحد و فنون نوين رزم را ا ابداع كردند.
بسيارى از شرقشناسان اروپا از جمله پرفسور سايس (Sayce) معتقدند كه قوم ماد عشاير كُرد بودهاند، همحنیين گروه كثيرى از مورّخين ايرانى مانند مشيرالدّوله بر اين عقيدهاند كه ريشأ قوم
 نخستين كفتار خود را در اين كتاب از سلسلهُ پادشاهان ماد آغاز مىكنيه.

## دولت ماد

برابر نوشتهٔ هرودوت يونانى ــكُهنترين مـورّخى كـه كـتاب او در دست است ــ آشـوريها پانصد سال در آسيا حكومت كردند و نخستين مردمى كه سر از اطـاعت آنـها پـيـحیيدند، مـادها بودند كه با إبراز رشادت و شجاعت براى آزادى خـاك خـود جـنگيدند و از قـيد بــندگى رهـايـى يافتند.
قوم ماد مُتشكّل بود از جندين طايفه كه ديااُكو ــ نخستين فرمانرواى ماد ــ آنها را مـتَّحد
 از ميلاد مسيح(ع) تأسيس يافت و مدت •\ا سال دوام كرد.

## ديااُكو يا ديوكس (



 فرزند خود بىنهايت كوشيد و از هر جهت وى را جوانى برازنده و شايسته بار آورد، تا آنـجا كـه سرانجام به پادشاهى ماد رسيد.


 مطابق دربار شاهان آشورى ترتيب داد و هنگًامى كه شاهان
 مغتنم شمرده، شالودهُ سلطنت مادى را بريخت.
فرهور تيش ( (\$هQ-سזءق.م)


 دولت ماد را توسعه دهد. یس از مطيع ساختن طوايف آريايى كه در شرق ماد زندگى مىكردند، منطقه پارس را نيز جُزء قلمرو حكمرانى خويش كرد و پس از آن با كمك پارس و و ساير قـبايل آريايى به آشور حمله برد، اما در جنگى شكست خورد و خود نيز كشته شد.

## هووَخْشَتَر (س














 تحت سيطرئ دولت بابل قرار گرفت.




 طول كشيد، تا اينكه در سال هفتم در اثناى جنگگ خورشيد گرفت (میه ق.م)؛ طرفين مخاصمه

1. سكا نام قومى است كه نزاد آريايی در آنها غالب بود و يبرامون ايران میزيستا يتند. در اوايل قرن هفتهم قبل از





 الياتس است، گويا سكهزدن از اختراعات مردم ليدى است.

اين واقعه را نشانهُ خشم خدا شمرده، با هم آشتى كردند و الياتس پادشاه ليدى دختر خود را به ازدواج آثىدهاكَ وليعهر ماد درآورد و يك سال بعد هووخشتر دركا
 تا جيحون، از جنوب تا انتهاى پارس و از جنوب غربى تا مرز دولت بابِل مىرسيده است.
آزىدهاك (ه৯Q-• • ق ق.م)

بعد از هووخشتر پسرش آزیىدهاك (استياگّس = ايختوويكو) به سلطنت رسيد. اين پادشاه مدت بF سال فرمانروايى خود را با آسايش و آرامش سيرى كرد؛ دربارش تجمل و شكوه زيادى داشت و چون در ايام او نبردنى خخ نداد، درباريان به عيش و عشر ت پرداختند و سپاهيان تنيرور و


 پادشاهى چون اوضاع بابل را آشفته ديد، براى تصرف آنجا به بينالنهرين لشكر كشيد؛ ولى در همان اثنا كورش از یارس سر به مخالفت او برداشت و سرانجام به سال •QQ پيش از ميلاد دولت ماد به دست كورش منقرض گرديد.

## تمدّن ماد





 مردى در حال یرستش در دخمهٔ كوچكى در ده (انواسحقونده) نزديى كرماشان و تصوير شاه و روحانى در دو طرف مشعل آتش در قيزقایان.
پيش از تأسيس دولت، قبايل ماد حكومت ملوكالطوايفى داشته و هر دسته براى خود داراى
 فرانسوى به نام دارمستر معتقد است كه كتاب مذهبى زردشت (اوستا) به زبان مادى نوشته شده
(. أَنان يا آنزان، نام قديم خوزستان (عيلام) است.

و زبان كردى مشتق از اين زبان است.
پس از انقراض سلطنت ماد و روى كار آمدن هخامنشيانِ پارسى، سرزمين مادها و و بخصوص

 تختجمشيد و همحِنين در متون تواريخ، نام اين دو قوم ايرانى در رديف يكديگر آمده و در واقع يك قوم شمرده شدهاند.

## (9) <br> - 実LL

در سرزمين فارس ــكه ساسانيان بعدها از آنجا برخاستهاند ــاز از زمانهاى باستان طوايـف







است)،

 سخت بسيار بودند و با اسبان و سالاح و جهاريا يايان.")





 طايفهُ شبانكاره و مادر پايك از طايفه كرد بازرنیى است. با اين ترتيب مىتوتوان اردشير را كُرد

در تاريخ طبرى و الكامل ابناثير،ترجمهٔ نامهاى از اردوان پنجم آخرين پادشاه اشكانى خطاب


 اجازت داد كه تاج بر سر گذارى؟

 دومين حكومت نيرومند كُدى خواند.
كرد و بیيوستگى نزادى و تاريخى /و، رشيد ياسمى.


صدفى، در تاريخاللّول، دولت سالارى يا مسافرى (صفحهٔ هV) را ديلمى مى خواند؛ از طرف
 عالمآراى عباسى چنين آمده است كه: (ايرانيان قديم لفظ ديـلم را بـر اكـراد طـبرستان اطـلاق كردهانده). بنابراين ديالمه ' بايد از شُعب كُرد باري باشند.
 منجيل و قصبهُ ديلمان امروز بوده و از اواخر قرن دوم تا اوايل قرن جپارمه، يعنى بالغ بر يكصد سال حكومت كردماند.
 جستانيان تبعيت وى را قبول كردند و در تمام مدت امارت داعيان بر طبرستان، صميمانه يار و

ا. ناحية ديله شامل قسمتى از گيلان بوده است كه از جنوب به ولايت قزوين واز شرق به خاك پا پالوس (تنكابن







 هديه پيش خليفه مى فرستادند. به همين علت ديلم تا مدتى در ميان مسلمين، مانند زنتى و وهندو معنى غالام و اسير داشت.
تاريخ مغصل ايران، عباس اقبال، ج 1.

ياور ايشان بودند و هر زمان كه آنها از گرگان و طبرستان رانده مىشدند به اراضى آل جُستان پناه مى جستند. از جـزئيات حكـومت آل جُسـتان مـورخـين جـيزى نــوشتهانــد و فـقط ضـمن بـــان سـاير

 مىكنيه:

مرزبانبن جستان
مرزبان در سال 119 هـ ق بر طبرستان و ديلمان حكومت كرده است.

وَهسودان.بن جستان
وى برادر مرزبان است كه پس از او به حكومت رسيده و تا سال .Y . هـ ق فرمانروايى كرده
است.

جُستان جستانى
وى يكى ديگُر از خُكَام اين خاندان است كه در سال • •Y هـ ق فرمانروايى داشته است.

على.بن وهسودان جستانى


مرزبانبن حسن جستانى
دربارهٔ وى همين اندازه مشخص است كه در سال . FY هـ ق حك تـومت داشته است.

كامروا ديلمى جستانى
كامروا يكى ديگر ا; خُكَام آل جستان است كه از سال • اطراف آن حكمرانى كرده است.
 مختصر ايران، ياول هرن، ترجمdٔ دكتر رضازاده شفق، ص YV.

## ;

چنان كه از كتابهاى شهرياران كمنام و تاريخ ابناثير برمى آيد، در قرن دوم و اوايل قرن سوم
 صدقهبن على نام داشته، كه در اصل موصلى و از كُردهاى آن ديار بوده است.

## اميرصدقئ ارومى


 برادرانش در آن شهر بناها و عماراتي باتى بريا اداشتهاند.


 خبرى در دست نيست.

## امير صدقهٔ ثانى ارومى

 بر كوههاى فاصلِ موصل و آذربايجان دست يان يانته و قدر و و و شوكتى داشتنه است.
 خرمى را بدو سيرد.
ابن اثير مىنويسد كه زريق با سيدابن انس، حكمران موصل ميانهٔ خوبى نداشت و بين آنها

جنگگايیى هم در گرفت. عاقبت به سال YII هـ ق، زريق با چهل هزار سپاهی آهنگگ جنگی سيد كرد؛ كه در اين نبرد سيد كشته شد. مأمون چون اين خبر را بشنيد، سخت برآشفت و محمدبن حميد طوسى را والى آذربايجان كرد و به او فرمان داد كه از راه موصل برود و پیش از از هر چــيز زريق را از بين ببرد.
محمد در سال YIT هـ ق روانهُ موصل شد و پس از جنگگی خونين زريق را اسير كرده به بغداد فر ستاد و خود به سوى آذربايجان شتافت. از اين به بعد از زريق و خاندانش خبرى نيست.

تاريخالكامل، ، ابن اثير.


در قرون چهارم و پنجم هجرى در آذربايجان و آن نواحى دو خاندان مـهم بـه نـام روادى مىزيستهاند: يكى زوَاد (به فتح را و تشديد واو) و ديگَى زواد (به تخفيف واو). خاندان روادى (با تخفيف واو) در قرون اوليه اسلامى در ارمنستان نزديكىهاى دوين سكونت داشتهاند و به گفتةُ ابناثير بهترين تيره́ كُردان بودهاند. اجداد سلطان صلاحالدّين ايـــوبى نـيز شاخهاى از اين خاندان روادى است. اما سَلَف خاندان رَوّاد (با تشديد واو) از قبيلهاى است به نام اَزد كه از يمن مهاجرت كرده و در آذربايجان سُكنى گَ يدهاند. زَوّادى منسوب به رَوَاد است و روّاد فرزند مُثَّى است كه در روزگار خلافت ابوجعفر منصور عباسى، والى آَربايجان به نام يــزَيدبن حاته، مثنّى را با عدهاى ديگَ از اهالى يمن به آذربايجان آورد و ادارهُ تبريز و چند شهر نواحى آنجا را تا اَهَر و زرقان به مُثتَى سیرد. اگَچه ريشه وتبار اين خاندان عرب بودهاند، اما بعد از مهاجرت به آَربايجان و مناطق كُردنشين در اثر معاشرت و خويشاوندى با مردم آنجا، راه و رسهم و زبان نزادى خود را از دست دادهاند و به تدريج اَحفاد و خَلَف آنان رادر شمار خاندانهاى كرد به حساب آوردهاند.
رَوَاد ـ تا آنجا كه مورَخين ياد كر دهاند ـ سه پسر داشته است: وَجناء، محمد و يحيى. وجناء در تبريز هنگام حكمرانى آنجا به ساختن برجها و باروهاى جديدى دست يازيد و به اسـتوارى آن شهر افزود؛ همحچنين با برادرأنش بناهاى تازهاى در آنجا پیى افكندند. وجـناء در زمـان خـالافت هارونالرّشيد مدتى از زير بار اطاعت خليفه شانه خالى كرده و سر به شورش و اسـتقالال طلبى برداشته است، ولى حاكم آذربايجان از بيه حمله و طغيان او، باروى مراغه را استحكام بخشيد. و نيروى انبوهى در أنجا مستقر كرده است. محمدبن روّاد پس از وجناء حكمرانى داشُه است (حدود سال 191 هـ ق). به گَنتهُ ابن النّديهم

در كتاب الفهرست، بابك خرمى در آغاز جوانى مدت دو سال در تبريز نـزد مـحمدبن روّاد كـار
 حدود سال وFY هـ ق ادامه داشته و گويا در اين تاريخ درگذشته است است

 جهارم هجرى كه أبوالهيجاء به پادشاهى سراسر آذربايجان مىرسد، در كُتُب تاريخ ذكرى به عمل نيامده است.

## ابوالهيجِاء رَوَادى








نام مى بريه.



باشد، بايد بيش از •10 سال زندگى كرده باشد

 برخيز ده. على الظاهر اين حسين نام همين ابوالهيجا الها است، و جنانكه بعدأ خواهي
 بر آهر و زَرقان حكومت كرده است.
در بحث از خاندان سالاريان نوشتيم كه سالار ابراهيم در سال .
 سالمهای .
 ديگر شهرهاى آن نواحى دست يافته بود، سركوب كرده به رسيدگى خراج و ماليات چندين سالهُ

ارمنستان یرداخته است.
خبر ديگُى كه از ابوالهيجا در تواريخ ذكر شده، لشكركشى اوست به سال MVA به نـواحـى واسيورگان '، اما قبل از آنكه به كام خود برسد، مرگش فرا مىرسد و شبانگًاهى در رختخواب در

مىگذرد.
برابر نوشتهُ كسروى در كتاب شهرياران گُمنام، ابوالهيجا عُمر زيادى كرده و دوره فرمانروايى او عץ سال بوده است.
شهرياران گمنام، احمد كسروى. تاريخ مختصر / يـران، بـاول
هرن، ترجمهٔ ابن حَوقَل، چاپ ليون، ص
مَمَلاّن
مملاّن یا محمد پسر ابوالهيجا روادى به سال MVA هـ ق به جای پدر به پادشاهى آذربايجان رسيد. او نيرومندترين و نامدارترين فرمانروايان زمان خود بوده و در بـين مسـلمانان احـترام و محبوبيت چشمگيرى داشته است. مملاّن دو بار به ارمنستان لشكركشى كرده و بـا ارمـنيان و گرجيان و روميان به نبرد پرداخته است. روميان در آن روزگار بر بخشى از ارمنستان دست يافته بودند و از بز رگترين دشمنان اسلام بودند كه گهگًاه در بين آنان و مسلمانان زدوخورد و نبرد روى مى داد و گذشته از سياهيان خليفهُ بغداد ــ كه در مرزها براى مقابله با آنان مستقر بودند ــ هر ساله از ساير مناطق به ويڤه خراسان و آذربايجان، مسلمانان به نام جهاد و دفاع داوطلبانه به اين مرزها آمده و در جنگُ شركت كردهاند. از آن طرف ارمنيان و گرجيان و ديگُ ترسايان از روى تعصب دينى در اين نبر دها با روميان همدست شده و به جنگّ پر داختهاند. لششكركشيهاى مـملّان در شـمار هـمان جـهاد و غَـَزوات ديـنى بـوده و نـخستين جـنگگ او
 مىیردازيه: شاه باز ابوشجاع كرد حميدى از امراى معروف دياربكر و از غازيان بنام مرز روم ـــه در جاى خود از او و خاندان او سخن خواهيم گفت ـ بر دياربكر و بخشى از ارمنستان دست يافته بود؛ در جنگ با حمدانيان به سال •^r هـ ق به علت سقوط از اسب به شدت مجروح شد كه منتهى به

1. واسيوركان: نواحى وان و اردوباد و نخجّوان.




مرگ او گرديد. داويد (داود) نام ارمنى ــكه از جانب رومـيان والى ارمـنستان و مـردى دلاور و


 خانههاى آنمها جاى داد. اين حادثه براى اُمرا و سران اسلام بسيار تلخ و ناگوار بود. به داويد






 دشمن آگاهى يافت، مصلحت را در عقبنشينى ديده دستور داد سیاهيانش شبانه گروه گروه با با مشـعلمهاى افــروخته خــانههاى تــرسايان را ســر راه آتش زده، راه ســرزمين خــود را پـيش گيرند.
دومين لشكركشى امير مَمَلاّن بـه ارمـنستان بـه سـال MM هـ ق رخ داده و سـپاه مـمالّان
 بودهاند.
امير مَمَلاّن درصدد بوده است كه سراسر ارمنستان و گرجسـتان را از زيـر سـلطهُ تـرسايان
 مسجد مسلمانان را در مـنازگرد ويـران سـاخته بـودند، بـه تـلافى آن تـختگگاه داويـد ارمـنى را را

 گرجستان كمك خواست. به تدريج نيروى عظيمى از سوى شاه آنى و شاه قارس و شاه گرجستان به يارى او رسيد.
چس از آنكه نيروهاي امدادى و سیاه خود داويد به هـهم, پـيوستند، يكـباره بـه سـوى كـوره


ا. منازكِرد (ملازكرد ـ ـملازجرد)، شهرى است نزديك خلاط و نخجوان.「. ار. از روم: از شهرهاى مشرق تركيه.


 كشيشان تا ديروقت به خواندن زبور و انجيل سرگرم بودند






 سوار شده به پیكار و دفاع پر داختند و باصدایى بلند ضمن تاختوتان و و كروفر حضرت مسيح را به يارى خود خواندند.














 وهسودان روادى ذكرى به عمل آورده است.

## ابومنصور وهسودان ' زَوَادى

 در حدود سال • • ها هـ ق، اندكى بعد از مرگ یدرش انجام


 وهسودانبن محمد مولى اميرالمؤمنين".








 بوده است.
وهسودان غُزان را در آذربايجان نشيمن داد. به اين اميد كه منشأ خدمتى باشند و در بـرابـر



 سنه


 مدتى همان شيوه ناشايست سَلَف خود را ـ كه غارت و چیاري

1. وهسودان را تواريخ عرب، وهسوذان (با ذال معجمه) نوشتهاند.「.. سه تن از شاهان آذربايجان راوهسودان خوانداند: وهسودان جستانى، وهسودان كنگرى و وهسودان روادى.

ارمنستان و ديكر سرزمينهاى آن اطراف تاختتد.




 آنجا كه مى خواستند فروكنار نكردند و غنيمت و اسير فراوانى را را با خود آوردند.







 او و غُزان دركرفته است جينين كويد:

 هميشه عزم ايشان بود بر تـاراج و بـر كُشتـن چو با باشد عزمشان آن كونه، باشد حالشان اينسان

حنان جون مور كو كردد هلاك آنَكَه شود يـرَّان
و در قصيدها ديگر گويد:








تــرا بـه طَــوع مـلكشان هـمى بـرد فـرمان چه بـاك بـاشد از ايـن عـاصيان پـر عـصـيان چو تو به جايى، كسى ننگَرد به سـود و زيـان
 دو صــد مـهيت پـديد آمـد از يكـى نـقصان
 ; چــاكــرانت يكــى را بـهـ تـن نـبود زيـان

تــرا بـهه طــبع مــلكشان هـمى نَهَهَد گـردن


 دو صــد خـوشيت پـديد آمـد از يكـى تـلخى دليــل آنكـهـ خـداى جـهان بـه فـضل و كـرم

 همدان و قزوين رفتند، ليكن هنوز عدهالى از آنها كه اميرشان فرمانبر دان
 برابر نوشتهٔ ابناثير در سال بَ





 فرستاد تا همگى آنان را نابود ساختند.

 همان سال از راه ارمنستان به طرف دياربكر گر يختند. قطران در اين باره نيز قصيدها ائى سروده است كه اينك ابياتى از آن:
كــمر بســتند بــمر كــين شـه، تـركان پـيكارى

همه يكرو به خونخوارى، همه يكدل بـه جَـرّارى
به سان كوه ز انـبوهيَ و چـون ريگ از فـراوانـى
چو شيران از گران زخمى، چو ديوان از سـبكبارى
جهانجويان به دمسازى، جهانگيران به همپشتى
جهانسوزان به يكزخمى، جهانروبان به يكبارى

جــو عــالى رايتِ خسـرو ز تـارى گـرد پـيدا شـد بر ايشـان روز روشـن شـد بـه كـردار شب تـارى

به انـدك لشكـر انـدك كَـرد مَـر بســيار ايشـان را


اگر خسـرو نـبخشودى و در خـورشان نـفرمودى


چـه آرزد غَـدر بـا دولت، چـه ارزد مكـر بـا ذاتش


خــداونــدا پـراكــندى ز هــم پـيوسته خـيلى را


ز تــنشان تـلْها كـردى بـه صـحراى سـراب انـدر مــيان تَــلْها كـــردى ز خـــونشان جــويها جـارى

دزیى را هــمبِر گـردون بكـردى پست بـا هـامون
به يكـ ساعت چنان كانجا نبود آن هرگز انگـارى
امــيرِ دز بــه گـيتى در شـده آواره چـون غـولان يكى ساعت بود كوهى، يكى سـاعت بـود غـارى

نــيايد بــاز پــندارم هــنوزش هـوش او زى تـن چو كهتر مهترى جـويد بـه خـوارى مـيرد و زارى

به سالارى و سردارى به صـد لشكـر يكـى زيـبد بـه سـالاران نـبايد هشت سـالارى و سـردارى

كسـى كـز گـاه آدم بـاز شـاهى چـون تـو پـندارد


تــرا دانش، تــرا گَـوهر، تــرا مــنظر، تـرا مَـخبر ز تـــيغت صــاعقه بــارد بـه دست ابـرِ گـهربارى
چـو تـو گـردون نـياورده، چـو تـو گـيتى نـيرورده

تو هستى حاجت مردم، تو هسـتى حُـجَّتِ بـارى
نكــوروى و نكــورايـىى، نكــودين و نكــودانــى

نكـــــو فــرّ و نـكــوكيشى، نـكــوفال و نـكـوكارى
الا تــــا ســرخــى از گـــنار نــبود هـــيج نـاييدا

الا تـا سـبزى از زنتــار نــبود هـــيـج مــتوارى
نخ تــو بــاد گُـلنارتّ و حــلقِ خـصم گُـلنارى

سـرِ تــو بــاد زنتــارى و كــورِ خَـصم زنــارى
بمان اندر جهان شادان كه در جسم جهان جـانى


## جنُ امير وهسودان و ابوالهيجا با ترسايان












 غارت كردند؛ اما سال بعد قيصر روم سیاه انبوهى گسيل داشته و بـرگرى را از از دست مسـلمانان بازگرفتند.")

## سفر امير وهسودان به كنجه




 قصيدهاى درباره اين سفر و آشتىكنان آن دو امير سروده كه اين ابيات بخشى از از آن است:

 كه صــد هـزار دل است انـدرو نـوان و نگَـون


 هوا به عـنبر و مشكـ انــدرون شــده مـعجون هــــمان بـــهـار پـــــيدار گشت در كـــانون بـــرون فكـــنده زمــين گــنجخانهُ قــارون دلى نـــماند از ايــن راز در جـهـان مــخزون

 هــمان دو خسـرو و مـنصور و سـيّد مـيمون كه نصرت آيد و احسـان از آن و ايـن بـيرون
 به خـيل آن كـند ايـن تـخت دشـمنان وارون بـه نـعمت آن بـود ايـن را هــيشيه راهـنـنـون يكــى بـگـيرد چـندان كـه داشـتى "(فَضضلون"


 اگَر نـوان و نحَون است زلف او چِه عـج





 كسى نماند از ايـن فضل در جـر جهان درويش اگر بـه خـانه شير أمـده است، شـيد انـي رواست كنون كه ثشت دو خسرو به يكـدرً موصول دو شــــمريار قـــديم و دو جــــايكاه قـــديم (امـير ابــوالحسن) و شـهريار (إبـومنصور")
 به بخت اين كند آن خـيل ششمنان مـخـنول


 هر آنكه كين تو جويد بـه جـان بـود مـــو

 عَدوت بـاد جـو ذوالنّون بـه رنـج انـدر نـون

## امير وهسودان و ز لزلهُ تبريز



 بزركترين و زيباترين شهر هاى آذربايجان شد. اما اما حوادث مكرر به ويزه زلزله بارها ها بدان آسيب

رسانده است. يكى از زمين لرزههاى سخت تبريز به سال


 اين حادثه بر امير وهسودان چندان گران آمده كه همچحون سوگواران جامههاى سـيان
 پيوست و حتى باروى مستحكم شهر را نيز درهم كوبيد. قطران در يكى از قصايد شيواى خود در آغاز از شكوه و آبادى تبريز پيش از زلز
 را در اينجا ذكر مىكنيم:



تا آنجا كه گويد:
نــــبود شـــهر در آفـاق خــوشتر از تــبريز بها ايـمنى و بـه مـال و بـه نـيكويى و جـمال
 امــير و بــنـنـه و سـالار و فـاضل و مـفضال
 يكـى بــه تـاختن يــوز بــر شكــــار غـــزال به مال خويش همى داشت هـر كسـى آمـال فـــلك بــه نـعمت تــبريز بــركماشت زوال رِمــال گشت جــبال و جــبال گشت رمـال دمـــنده گشت بــحار و رونــده كشت جـــبال بسـا درخت كـه شـاخش هـمى بسـود هــالال
 كسى كه جسته شد از ناله گشته بود يو


 در تداوم زلز له كه پيايى آمده و مدتى ادامه داشته است میگويد:








 بـه سـان لاله بـخند و بـه سـان سـرو بـبال

## حَملةُ وهسودان به موغان

يكى ديگر از حوادث زمان وهسودان حملهُ اوست به موغان و جنتيّيدن وى بان با حاكم آنجا، كه سيهبدى بوده است از ايرانيانِ زرتشتى؛ قطران در اين باره قصيدة مفصلى سـروده و بـه شرح جزئيات آن يرداخته است.










 مــيان هــنوز نــبودم كثـاده كامده بـود ز ز ره به سوى من آن سرو قد موى مـيان تا آنجا كه كويد:












 كسى نَجَست، وكَر جَست خـورده بـود حُسـام







 و در پايان به نام دو ممدوح خود (یسر و پدر) اشاره كرده و گويد:



سرانجام پادشاهى وهسودان

Y. دار بوم: جايى در نزديكيهاى أران و و موغان.
F. r. غزا: جهاد.







 اين سال طنرلبيگ حكمرانى امير مَمَلاّن پسر وهسودان پسر مَمَلاّن را در آذربايجان به جالى پيرش تنفيذ كرد).
علىالظاهر مرگ وهسودان در همان سال • • 4 يا اندكى بيشتر اتفاق افتاده است.

## ابونصر مَملان روَادى




 زمان پدرش سمت پيشكارى او را داشته و رشتهٔ بسيارى از كارها به دست او بوده است چپنانكه در ستايش وهسودان گفته است:

 و ضمن قصيدهاى ديگً در ستايش خود مملان مى گويد:

 مى خواند و بديهى اسْت كه در اين هنگام وهين وهسودان حيات نداشته و فرمانرواى مستقل آذربايجان مملان بوده است:

 ز



 گويا مملان شاعر و نويسنده نيز بوده است به قر يننا اين بيت قطران:


## ابوالهيجاء منو چهر روَادى

او برادر امير مملان و دومين پسر وهسودان بوده است. قطرلن چند چکامهایى در ستايش او
كفته است، از جمله:








 آذربايجان بازگثته است.

## ابوالقاسم عبدالله روّادى

 اينكه قطران قصيدهاى در ستايش أو سروده است كه أغاز آن بهاريه است است و پس از آن به نـا نـام ممدوح اشاره كرده، میگويد:



 الى ز راديت شــــده خــيره كــريمان زمـين وى ز مــرديت شـــه طـــيره ســواران زمـان

چچون يكـى سـاعت در بـزم گـرفتى تـو مـقام

 ***

بيش از اين درباره خاندان زَوّادى در كتب تواريخ سخن به ميان نيامده است؛ جز ايـنكه از
 كردى آشنا مىشويه. اين احمديل سرسلسلهُ خاندان يليان رَوَادى است كه در گَفتار بعد از آن خاندان سخن خواهيم گفت.
شهر ياران گمنام. تاريخ مختصر /يان، یــاول هـرن، تـرجـمه ابن حوقل، چاپ ليون، ص


خـاندان هــذبانى از خـاندانـهاى بـرزگ و قـديمى كُرد است؛ كـه مـركز نشـيمن افـراد آن اطراف "آران") و (״وين)" بوده است. تيرههایى زيادى از ايـن عشـيره در طـول تاريخ مـنشعب

 شود).



## امير محمَّد هذبانى



 برگشت و از المكتفى بالله خليفهٔ عباسى يارى خواس

 تاريخالكامل، ج

## جعفر هذبانى

جعفر بن شكويه از سران معروف هذبانى در دوره́ پادشاهى مرزبان در آذربايجان (سال ז

هـ ق) و رئيس عشيرهٔ هذبانى بوده است. تاريخ مغصل ايران، عباس اقبال، جزء اول.

## ابوالهيجا وهسودان هذبانى



 تاريخالكامان، ج9، ص 190.

## ابوالحسن هذبانى

 اربل بوده است. بعدها ميان او و ابوحسن بن عيسكان رئيس قبيلهُ حـميدى و عشـاير طـرفين اختالافاتى پديد آمد و ابوحسن حميدى، على رغه ابوالحسن هذبانى، برادرش ابوعلى يارى كرد و به حكومت اربل رسانيد. تنزيخالكامـ، ج9، ص MKA.

## ابوعلى هذبانى



 تاريخالكامل، ج • (./غتنامه، ص صو جو مسلسل.

## قطبالدين خسرو هذبانى

او برادرزادهٔ ابوالحسن و ابوعلى فرزندان موسك است؛ پدرش بليل نام داشته و از مشاهير و
محترمين رؤساى قبيلةُ هذبانى بوده است.
قطبالدين در قاهره مسجد و مدرسهايى ساخته كه تا اين اواخر به نام قُطبيه، باقى و برقرار بوده است.
تاريخ الكامل، ج • •IVY .

امير جمال الدَين يوسف هذبانى
 سلطنت محمدبن قلاوون - ملكى مصر ـ از حكام قلمرو او بوده و در موقع مرگ ملكـ ظـاهر الـا نيابت قلعه را داشته است. تعريبكُردان به ناوبانگ، ج ז، ص צM.


اساس اين خاندان در حدود سال آY هـ قـ يمريزى شده و و نخستين فرمانرواى آن مردى از

 فرمانروايى اولاد و آحفاد خويش را فراهم ساخت و خود در سنةٔ

## باز ابوالشَجاع حُسين






 أنجا عادلجواز شد.



 شاهباز شد.
شاهباز در سنٔه .ءז هـ ق به نام خود سكه زد و در خُطبه نام او و نام خليفه هر دو را با هم

هنگامى كه ابوتغلب خَمدانى و عضدالدوله ديلمى با هم به نبرد پـرداخـتـند، بـاز، بـه كـمكـ عضدالدّوله برخاست. یس از مرگ عضدالدوله به سال TVY باز با سياهى به قصد تسخير موصل يورش برد. صمصامالدوله پسر عضدالدوله نيرويى را تحت فرماندهى آبوسعيد بهرام، پسر اردشير براى مقابله با او اعزام داشت. دو سياه در محلى به نام ״باجلايايا) روبروى هم ايستاده به نـبـيرد
 بيشترى را به معيت ابوسعيد به جنگگ باز فرستاد و در كنار رود (اخابور)" نبرد سختى در گر گرفت كهـي


 دياربكر بازگشت. سرانجام موصل را نيز از سـلطهُ ديـلميان بـيرون أورد و بــدانـجا سـروسا
 را به فرماندهى زياد پسر كاكويه سر راه باز فرستاد. دو نيرو در تكريت با همم تلاقى كردند و و بعد از
 (سال

 كرد.
به سال •^٪ هـ ق باز شخصاً با نيرويى به موصل تاخت و آنجا را محاصره كرد؛ اما در اثناى تاخت و تاز باز از اسب فرو افتاد و به سختى آسيب ديد و در اثر آن دركذشت.

## 'اَبوعلى حسن بن مَروان'

 خواهرزادهٔ خود باز بود، جانشين وى شـد و با تالاش و جديت زيا
 همسر عمويش شاهباز در أنجا میزيست. پس از جلب موافقت. اين بـانو، بـراى مـقابله بـا هـر پيش آمدى خود را آماده ساخت.

1. چهون یدر ابوعنى حسن، مروان نام داشته از اين تاريخ حكومت اين خاندان به نام (مروانى)" معروف شدهاست.

بعد از أنكه أُمرا و رؤساى مناطق همجوار از قدرت و نيروى او آَاهی يافتند، بدون چون و چرا اظهر اطاعت كردند و سلطنتش را به رسميت شناختند.
ابوطاهر ابراهيهم و ابوعبدالله حسين حمدانى ــكه بر موصل دست يافته بودند ـ بـه خــــال تسخير بقيه ولايات مروانى افتاده، با نيرويى فراوان به جانب دياربكر تاختّد. پس از نبرد سختى، از حمدانيان بسيارى كشته شد و ابوعبدالله حمدانى اسير گشت؛ أما ابوعلى به علت جوانمردى او را

پس از مدتى أزاد كرد.
ابوطاهر با تجديد قوا بار ديعگر به دياربكر يورش آورد، برادرش ابوعبدالله كه تـازه از زنـدان ابوعلى رهايى يافته بود، مى خواست او را از اين تصميم باز دارد؛ أبوطاهر نپذيرفت و برادرش را با حيله و ترفند هملست خود كرده در كنار دياربكر نبرد سختى بين طرفين درگرفت كه سرانجام سپاه ابوعلى پيروز شد و حمدانيان به سختى (و به گريز نـهادند (مـاه صـفر سـال (MA هـ ق). ابوعبدالله باز اسير شده در دياربكر زندانى گشت. ابوطاهر برادرش هم پس از هز يمت به نصيبين گَريخت و در آنجا دوست قديمى وى محمد پسر مُسيَب، امير بنى عُقيل چون از ضعف او آَكاه شد، فرصت را غنيمت شمرده خود او و على پسرش ,ا كشت و بعد از آن به جانب موصل تاخت؛ اما


از استقرار كامل، خود را پادشاه خواند و به نام خود سكه زد. ملك أبوعلى در اندك مدتى قـدرت فـراوانـى پـيدا كـر د. او فـرمانروايـى مـهربان، دادگـر، و بزرگگمنش بود و در ميان مر دم محبوبيت تام داشت و دايره نفوذ خود را تا ملازکرد د و ارجيش و تا درياپپّ شمال شرقى وان توسعه داد و از طرف مشرق هم تا اورفه پیشرفت كرد و اين شهر را نيز مدتى تحت فرمان داشت. كه پیش از آن جزء امپراطورى روم شرقى بود. ملك ابوعلى در سنه YAV سِتٌالنّساء دختر سعدالدوله پسر سيفالدوله حمدانى حاكم حلب را به زنى گَفته به دياربكر آَورد كه مراسهم عروسى اٍ در آنجا بر پا دارد؛ اما ابن دمنه نامی در يكـ فرصت از كمينگاهى به وى حمله كرد و به قتلش رسانيد (سال YAV هـ ق).

ملكى مُمَهِّدُالدَّوله ابوسعيد منصور
ابوسعيدمنصوربن مروان در دوره سلطنت ملك ابوعلى، حاكم ميافارقين بود. به محض آگاهى از كشته شدن برادرش، خود را پادشاه بلاد مروانى خوانده به نام خود سكه زد و در توسعه و آبادانى قلمرو خود بسيار كوشيد. او انسانى مُدَبر و شايسته و كاردان بود. پس از چهارده سال فرمانروايی،
 دو روز پذيرايى، ناجوانمر دانه به قتلش رسانيد (سال Y Y به ق

## مَلِكَ عادل نصرُ الدَّوله ابونَصر احمد مروانى









 ملك ابونصر احمد در ايام قادربِالله خليفهُ عباسى عزّت و و قد



 چند جاى ديگً را به تصرف درآَورد.
 و در ميافارقين به خاك سپرده شد.

 وسايل زندگى و آسايش ملت و اهالى قلمرو خود بود.

## نظامالدّين والدَوله ابوالقاسم نصر مروانى



 رويدادها و زدوخوردهايى به وقوع پيوست كه در آخر به صلح و مُسالمت برگّار شار شد. در سنd Y Y سال fVQ هـ ق دار فانى را وداع كفت.

## امير سعيد مروانى

اميرسعيد برادر نظامالدينوالدوله مروانى در ايام سلطنت برادرش حكمران آمد (دياربكر) بود،


## اَمير منصور مروانى

اميرمنصور فرزند نظامالدوله مروانى پس از وفات پدرش به سال FVQ هـ ق به فرمانروا

 داخل و خارج تدارك ديده بود و در فرصت مناسبى ناگُهانى سر به طغيان برداشت و آمادهُ نبرد



 جنگى سختى درگرفت و گروه زيادى از دو طرف كشته شدند. سرانجام اميرمنصور اسير و زندانى


## امير ابوحرب سليمان حميدى مروانى



 جوانى قبل از وفات پدرش به سال FFV هـ ق دركذشت.

## اميرعيسى حميدى مروانى


 زنگى به مخالفت او برخاسته و زدوخوردى بين آنها روى داده است؛ اما با بعدها عمادادالدين به جها جهت كفايت و حسن سياست و نيكمنشى اميرعيسى، از او دلجويى به عمل أور ده و امارت و و رياست اَن عشيره را به او بازگر دانيده است.
 شوش دست يافته فرمانروايى كرده است.

شــرفنامهٔ بـدليسى (فـارسى) و تـرجـمهٔ كُـردى آن تـوسط


امير حسين بر زيكانى



 داشتتد به دست اففراد اميرحسين افتاد.
اميرحسين دو برادر داشت به نامهاى (ونداده) و (غغانمه) كه رياست عشيره عيشانى (آيشانى)


 همديگ, درگذشتند و تمام متصرفات هر سه امير تحت سلطهُ حسنويه پسر ميرحسين قرار گرفت.

امير حسنويه بر زيكانى



 بنا نهاد و هر سال براى حَرَمين صدقاتى مى فرستاديا
 موصل براى تسخير شهرزور مقرَ حكمرانى حسنويه فرستاد. حسنويه با نيروهاى خود در جانب

غرب أَربل حضور به هم رسانيد و به محض فرا رسيدن رزمندكان ديلمى، به سختى آنها را درهمه




 بَرزيكانى با حكومت آل بويه'دارایى اتحاد و دوستى شد و حسنويه قواى دفاعى خود رد را براى كمى


 افزود.
در سنةٔ




 رسيل
ابن الاثير در تاريخالكامل از كاردانى و حسن سياست و اخلاق حميده و همت بلند حسنويه
 دينور را نيز تحت تصرف خود درآورده؛ اما پايتخت وى همان قلعه و آبادى (اسـرماج") بـوده و


 كتاب طب محمدبن زكرياى رازى استخراج نموده و اين منظومه را مابين سَنَوات وV نام حسنويه حكمران كردستان سروده و به خدمت وى اهدا كرده است)،

## ناصر الدّوله بر زيكانى

ناصرالذّوله ابوالنّجم بدربن حسنويه بعد از وفات پدر (سال وعّه هـ ق) به فرمانروايى رسيد؛ اما

در آغاز كار با عصيان و تمرُد برادرانش روبرو شد، چه بدر برادران متعددى داشت. از جمله: ابوالعلا،





 كرد. اين نيرو به أَسانى وارد همدان شد و به دنبال آن بسيارى از اُمرا و سرداران فـخرالدوله و برز يكانى با عضدالدوله دست اتفاق داده بدان نيرو پيوستند و به آسانى نهاوند و سرماج بها به تصرف عضدالدوله درآمد. پسران حسنويه به اين ترتيب جز اطاعت چارهایى نداشتند و همڭى رهسـیار



 همحنين عاصه و عبدالملك را نيز خلعت داده با او روانه كرد، اما بقيةٔ برادرانش را ا از بين برد (سال هوז هـ ق).
عاصم پس از مراجعت، بـا گـروهى از رؤسـاى تـابعه، سـر از اطـاعت بــدر بـرتافته درصـدد
 فرمانروايى مستقر شد و به ترميهم و اصلاح خرابيها پرداخت و تا آخر نسبت به عضدالذّوله وفادار

ابوالنجم اميرى دانا، با كفايت، دلير و جوانمرد بود، او در تربيت عشيرهُ خود بسيار كوشيد و خراج آنان را عادلانه تعيين و توزيع كرد. پس از مرگ عضدالدّوله با برادر وى فخرالدّ الدّوله آشتى و صلح كرد و اين امر موجب رنجش شرفالدّوله پسر عضدالدّوله شد و منتظر فرصتى بود.كه از بدر انتقال بگيرد؛ تا اينكه در بغداد استقرار يافت، آنگاه موقع را مناسب ديده نـيروى انـبوهى را بـهـ فرماندهى قَرَهتكين براى قلع و قمع بدر روانه كرد. اين خبر به گَوش بدر رسيد؛ بدون وقفـه بـا
 بعد از مختصر زدوخوردى، امير بدر عمداً خود را شكست خور ار ارده نشان دان داد و عقبنشينى كرد و و
 بر پاكر دند و بساط سور و سرور راه انداختند. پس از چند روز امير بدر در فرصتى با سياهيان خود بر

نيروى قرهتكين هجوم آورد و از آنها عدئ كثيرى را بكشت و آذوقه و مهمات و لوازم جنگَيشان را تصاحب كرد. قرهتكين به زحمت از آن معركه گريخت و خود را را به بغداد رسانيد (سال YVV هـ ق). اين پيروزى مقدمهٔ شوكت و استقالال سلطنت بدر شد و دوباره حكومت برزيكانى شكوه و اقتدار از دست رفتئ خود را باز يافت. در سال خود به كمكـ وى شتافت و خدمات شايانى نمود. در مُجمَّ التواريخ مىنويسد: (افخرالذا




 استفاده كرده ضمن حفظ موقعيت خود، دايرئ فرمانروائيش را توسعdٔ زيادى بخشيد. از يك طرف


 و در خدمت به ديانت اسلام نيز دريغ نداشت و به سال وAM هـ ق از طرف خليفهٔ عباسى لقب ((ناصرالدّوله) گرفت، (به نقل از الكامل و تجاربُ درالامم).
 مشنول بود؛ اما از آن به بعد هِلال وى برآمد و در فرصتى كه بدر به كمكـ سيدهخاتون به جنگگ با مجدالدوله رفته بود، هالال طغيان
(.اليشتر _كه اكنون جزء ييشكوه لرستان است ـ در قرن چها رم هجرى طبق نوشتأ حمدانّه مستوفى در دست








## شور ش امير هلال بَرز يكانى

 به آن ديار 'شكر كشيد و ابنالماضى حاكم شهرزور و پسرانش را بكشت و دارايى آنان را به غار آ



 ايستادند. بعد از زد و خورد سختى ناصر الذّوله اسير شد؛ اما هلا الال در كمال فروتنى از پمر پوزش
 سِهسالارى خود بپذيرد. ناصرالذَوله از روى نيرنگَ نپّيرفنه در جواب گفت: من ديگَر طاقت و



 محض آكَاهى به كرماشان حمله كرد و آنجا را به تصرف خود در أَ آر د. ابوعيسى هم به جـا جانب خرمآباد و اليشتر رو نهاده آن دو شهر را غارت كرد. ها هلال چون از ماجرا آَكاه شد به مقابلةُ آنها




 حكومت خود رسيد؛ اما ولايت شهرزور را در پـاداش إمـداد ديـلميان بـه عـمـيدالجـيوش وزيـر بهاءالآوله داد.
ناصرالذّوله كذشته از حسن تدبير و كفايت و سياست و نجابت ذاتى، اميرى بخشنده و وست و
 همحچنين مبالغى در همين حدود جهت تعمير و تسهيل راه و مسير حجّاج و كمكـ به فقراى حجاز مى پرداخت.
بدر بناى سلطنت بزرگى را نهاده بود، اما جانشينان وى نتوانستند از عهدهُ نكَهـدارى آن برآيند.


شورشيان به قتل رسيد.
 ابوطاهر شمساللّولهبن فخرالدّوله ديلمى بلاد متصرفى بدربن حسنويه را ــه در الين تاريخ به دست شورشيان به قتل رسيده بود ــ به تصرف خود در أورد و بر پسرش هلال كه بـه إغـواى سلطان الذّوله به جنگَ شمسالدّوله آمده بود غلبه يافت و مالى فراوان از اين راه حاصل كرده،.

## امير طاهر بر زيكانى

هلال بن بدر بعد از درگَشت پدرش به دستور جالالالدّولهبن بهاءالدّولهُ ديلمى از زندان رهايى
 او و شمسالدّولهبن فخرالدّولهُ ديلمى در گرفت هالال كشته شد و پسرش اميرطاهر فـرمانرواى بلاد حسنويه شد.

امير ظاهر بعد از آنكه ملك موروثى خود را باز يافت، با خواهر أبوالشَوق (ابوالشوك) حاكم بَنى عناز ازدواج كرد؛ به اميد اينكه ابوالشوك در آينده او را حامى و پشتيبان باشد؛ اما اين وصلت و قرابت سودى نبخشيد و ابوالشّوك در قصاص برادرش سعدى ـ كه به دست طاهر كشته شـده بود ــ در فرصتى او را به قتل رسانيد (اواخر سال \& \& هـ ق) و شهر زور را به برادر خود مُهَلهل سپرده، به اين ترتيب بنيان فرمانروايى و سلطنت خاندان حسنويه فرو ريخت و بيشتر بلاد اين خاندان به تصر ف اُُمراى كُرد بنـى عَناز درآمد.

## بدربن طاهر بر زيكانى




## اَبومنصور حَسنويه برز.يكانى

وى از احفاد حسنويه است كه به سال اس ها هـ ق درگذشته و با مرگ او آخرين نقطهُ حكومت اين خاندان به دست ديگران افتاده است.

## ابوسالم ديسه بر ز يكانى


"كاسان" در منطقهُ ذهاب كرماشان، قريب به بابايادكار را داشته است.



 ترجمهٔ آن از ههرّار، از ص צ
 معجم|لادباء، از ص

 ضميمهٔ سالنامهٔ يارس، ص ه.

 استقالال و فرمانروايى برافراشت. بنا به نوشته ابن مسكويه، ابراهيه پدر ديسه يكى از خارجيا
 شُد. پس از آن كه سن و سالى از او گذشت به يوسف پسر آبى السَاج پيوست و از سركر دکان سپاه
 باز زده بود، بعدها گرفتار شد و در بغداد سه سال زندان كشيد. در سال •ا هـ هـ ق خـليفؤ بـغداد دوباره ا'و را حكمرانى آذربايجان و آران' ' و ارمنستان داد و و رى و قزوين و ا'بهر و ز زنگان را را نيز بها او سيرد. يوسف به سال با
 خارجيان معتقد به خالافت و خليفه نبودند، بدون دستور بغداد خود را فرمانروايى داد.

## جنكَّهاى لشكرى با ديسم در آذربايجان






 ץ. گيلان امروز در زمان ساسانيان، ديلمان يا ديلمستان نام داشته و نشيمن دو تيره بوده: يكى ديله و ديگرى گیل.

پس از كشته شدن مرداويج از جانب وشمگير برادر مرداويج حكمران نواحى همدان شد و در آنجا


 به جز شهر اردبيل ـ كه در اين ايام كرسى آذربايجان و بزر بركترين شهر أنجا بود ــ بر ساير نواحى آذربايجان دست يافت. لشكرى مى خواست بدون جنگى و خونريزى بر اردبيل دست يابد و بــهـ



 حمله آور ده راه فرار را بر گيلانيان بستند و انبوهى از آنان راكشته و تار و مار كردند؛ بقيه راه فرار را

 آذربايجان هجوم أورد. ديسم تاب مقاومت نياورده آذربايجان را بجا كَاشاشت و رهسپار رى شد كه
 ناخشنود بود، تقاضاى ديسم را پذيرفت و نيرويى در اختيار او گذاشت و قرار شد كه خرج أن سپاه با ديسم باشد و ديسم پس از پيروزى بر منبر هاى آذربايجأن خطبه به نام وشمگير بخواند، سالانه





 و سپاهيانش را نيز نابود كر د (سال عזץ هـ ق).

 بودهاند. (. موغان (موقان، مُنان): نام دشت باتاقلى بزرگى است كا كه از دامنهُ كوه سبلان تا كنار دهُ درياى خزر كشيده شده و در جنوب مَصَبَّ رود ارس و شمال كوههاى طالش الش قرار دارد.

ديسم چون با سیاه وشمگیير به آذربايجان رسيد فرمانروايى آنجا را از سر گرفت و آن سپاه را

 ترسى از جانب او نداشته تا پايبند پیمان باشدا آذربايجان بود كه ديسم أران و ارمنستان را بدو سيرده بود، در سنهُ .بّ هـ قـ قميانة ابوالقاسم با










 نگگشت كه كسانى از نزديكان مرزبان با او به دشمنى برخاستهانه، نـزد مـرزبان از او بــه سـا سـايت



 ديسم نيز نامهاى نوشت و از كذشتهها عذرخواهى كرد و از او خواست كا كه به أه أذربايجان برگرددد.
 هواخواهى او گرد آمدهاند، نامهاى را مبنى بر خذيرش عذرخا
 آورد. مرزبان چون از جگونگى قضايا آكَاهى يافت، ابوجعفر احمد نامى را به جاى ابوالقاسه وزارت

1. يدر مرزبان و وهسودان كه نامش محمد يسر مسافر است در تارم بنيان فرمانروايیى گذارده بود. وى سرسلسلهُ
「. باطنتَه فرقهاى است از شيعها هفت امامى.

داد و اردبيل را به او سيرد و خود با سياه انبوهى راه تبريز را پیش گرفت. ديسم به محض اطالاع از


 كُردان و ديگران - از شهر بعَر يخت و خود را به أردبيل رسانيده بر آنجا دست يافت.

## محاصر ها أر دبيل به وسيلهُ مر زبان

مرزبان چون از جريان كار اطالاع يافت، سخت انديشناك شده، زيرا مـيدانست كـه اردبـيـل شهرى است استوار با بارويى محكم؛ با اين حال بخشى از سياه را در اطر اطراف تبريز كذاشت و و خور
 را نيز به تارم پيش برادرش وهسودان فرستاد و از او يارى خواست. چون محاصرئ شهر به طور طول انجاميد، آذوقه رو به كاهش گذاشتا
 برخاستند. ناگزير ديسم خود از شهر بيرون شتافته به نزد مرزبان رفت. مرزبان او را بسيار نوازش

 حريفى در برابر مرزبان باقى نماند و سراسر آذربايجان و اران و ارمنستان تا در وبند و و شروان زير
 همه جا خطبه به نام او خواندند.

 كرد و او را با كسانش روانهُ تارم كرد و تا سال سال مرزبان به دست ركنالدوله ديلمى گرفتار شد و ديسه به آذربايجان برگشت.

## علت تَر فتارى مر زبان به دست ركن الدوله


 نسبت به خاندان بويهی كينه داشت، به پدر سالخوردهُ خود محمد و برادرش وهر وهسودان مىزيستند پيغام فرستاد كه به آذربايجان بيايند؛ چون بيامدند آنان را از نتيت خود ــي كه حمله به




 سامانيان برداشته به رى آمد و به ركن الدوله پيوست، ركنالدوله او او را بسيار مورد محبت و و نوازش
 به محض آكَاهى از لشكركشى مرزبان به سوى رى، تصميم گرفت كه قبالا به دفع او پـير دازدذ؛
 برادرانش نرسيده بود، نامهایى به مرزبان نوشت و تقاضاى آشتى كرد ورد و او را وا وعده داد كه اگر به





 بازگشت به آذربايجان را براى خود ننگى مىدانست. ناهِار تصميه بر مقاومت و ايستادگیى گرفت؛

 و از آنجا خود مرزبان را به دز سميرم' فرستاد بودند، به معيّت سركردکان خود از قبيل جستان پسر شرمزن و على پسر فضل و ديگَران به نزد

 بگَريخت. محمد به علت كبر سنّ و خشونت و غرورى كه بر وى دست يافته بود بيش از چند روز نتوانست حكمرانى كند و بر اثر بدخويى با ديلميان همهُ آن طايفه بر او شـوريده مـى اخواسـتند او او را
 وهسودان او را در يكى از دزها زندانى كرد و او تا دم مرگ (حدود سال • • هـ ق) در آنجا محبوس بود.
(. سميرم: دز استوارى بوده است بين سپاهان (الصفعان) و پارس در محلى كه اكنون هم به نام سميرم معروف

پس از آنكه محمد گر يخت، ديلميان در آذربايجان على پسر فضل را به پیشوايیى خو برگز يدند؛
 محض آكاهى از اين خبر انديشناك شد و ديسم را كه تا اين ايام در يكى از دزههاى تارم زندانى
 در آذربايجان داشت و قبايل كُرد آنجا همكى هوا هواه اهو او بودند، وى را به آن ديار باز فرستاد و به


 مدتى وزير مرزبان بود ـ وزارت خود داد. ناگچان در اين اثنا پسر عبدالر زاق بـا بها آذربايجان رسيد، ديسم إردبيل را ترك گفته به يكى ديگُر از شهرهانى آذربايجان رفت و در آنجا بها تها تهيه مـال و

 داشت، همهٔ أن اموال را به اردبيل برده و به پسر عبدالر زاق پيوست. ديسم با نيرويى كه گر آ آورده

 سرنوشت نشست.
پسر عبداللزاق در اردبيل به فرمانرواییى پرداخت و ابوجعفر را به پــاداش آوردن آن امـوال و

 از شنيدن اين خبر سخت اندوهگین شد و از فرمانروايى آذربايجان چشهم پوشيد. ابوجعفر را با خود
 پيوست. ديسم نيز كه رقيبى سر راه خود نمىديد به اردبيل بازگَشت و آسوده و مستقل فرمانروايى وايى





 يافته به كيلان رفت و در أنجا نيرويى از ديلميان را دور خود جمع كـرده روانـئ تـارم شـد و بـهـ

همراهی وهسودان برادر مرزبان به تخر يب حكومت ديسم پرداختند. مقارن همين ايام مرزبان از



 به نزد على ميشكى شتافت. ديسم در اين هنگام به زنجان رسيده بود، چون از قضيه آكَاه شد به

 ارمنستان و ديگر حكام آن نواحى پيامهايیى مبنى بر تجديد پيمان دوستى فرستاد كه اگَ ناچار شد او را يارى و همراهى كنند. مقارن اين احوال على پسر ميشكى با نيرويى به جاني جانب اردبيل روى آورده بود؛ ديسم چون اين خبر بشنيد از بردعه به قصد جنگى با او بازگگشت، در حالى كه هنوز از از


 دستيابى به دزها و گَنجينههاى خود آكاهى يافت و ونيز شنيد كه مرزبان، على پسر ميشكى را با سياهى در تعقيب او به ارمنستان گسيل داشته است ديسم چون در خود ياراى مقاومت نمىديد، أنجا را ترك گفته به بغداد نزد معزالدوله ديله ديلمى




 چون اقامت وى در آن شهر به طول انجاميد، برادرش باع عدها

 چنين كارى بعيد به نظر میرسيد؛ زيرا مرزبان با ركنالدوله آشتى كرده و دختر او او را به بود. ناهار از معزالدوله اجازه خواسته به موصل شتافت، به اميد اينكه از ناصرالدوله كمكى بعگيرد.

اما از او نيز نوميد شده، به حَلَب نزد سيفالدوله برادر ناصرالدوله رفت و مدتى در آنجا ماند. در سنهٔ
 شورشيان به نواحى دربند رفته بود، ديسم بدون مانع به آذربايجان رسيد. مرزبان پس از سركوبى شورشيان به آذربايجان بازگشت. كسان ديسـمى چـون از پـيروزیى و


 او برگر داند. ديرنيق آرجرونى خواه ناخواه ديسم را تسليه مأموران مرزبان كرديه، او را را به آذربايجان بازفرستاد. مرزبان به محض ورود ديسم دستور داد كه چشمانش را كور كر ده وه و به زندان انداختند
 نزديكان مرزبان او رالز زندان درآورده كشتند.




نخستين بنيانگذار خاندان سالاريان، مرزبان پسر محمد مشهور به مامهلاّن ' پسـر مسـافر است؛ كه تبار وى به رؤساى كُرد آذربايجان برمىگردد. اين سلسله را مسافرى نيز خوانند، چه پدر مامهلّان نامش مُسافر بوده أست. كسروى در كتاب خود، ششهرياران گمنام، سالاريان را شاخهایى از كنغَريان و ديلمى خوانده است؛ اما اُُمَّات كتب تواريخ از جمله الكامل ابناثير، اين سلسله را از خاندان كُهن روادى كُدى نام برده است.

مرزبان سالارى
سالار مرزبان يكى از فرمانروايان بزرگ و بنام روزگار خود بوده و داستان كارها و جنگگهايش از هوشيارى و خردمندى و دليرى و مر دانگگى او حاكى است.
 سرانجام بر آَربايجان دست يافت. شمهاى از كارها و جـنگگهاى او را در گـفتار پـيشين، ضـمن سرگّشت ديسم ذكر كردهايهم و در اينجا به ذكر بقيهٔ كارها و فعاليتهاى او مى پر دازيه. از حوادث بزرگى كه در ايام پادشاهى مرزبان روى داد، هجوم روسها بر اران و استيلایى آنها بر بر دعه مركز آن سرزمين بوده است. ابنمسكويه در كتاب خود (تجاربالامـم) به تفصيل از اين
 اينجا ذكر میكنيه: روسهای مهاجه نيروى عظيمى بودند، همگگى دلير و جنگگى و مُسلح به سلاحهای گوناگَون آن

عصر از قبيل: تير و كمان، دشنه و شمشير، گرز و زوبين. اينان از راه دريا آمده بودند و آهـنگ غارت و چپیاول و تعدى به جان و ناموس مردم داشتند. چون به رود كُر رسيدند، نمايندهُ سالار

 پس از تالاقى دو نيرو، مجاهدين دليرانه به دفاع پرداخته، آنحه در توان داشت
 نتوانستند بيش از چند ساعتى ايستادگى كنند و روسها به آسانى راه شهر را پيش گرفته بر آنجا دست يافتند. اهالى از اينكه دشمن را مسلط بر جان و مال و ناموس خود مى ديدندل، سخت نگّران
 مىكردند.
روسها اعلام كردند كه بايد اهالى ظرف سه روز شهر را تخليه كنند. گروهى فرز روندان و كسان



 اخطار كر دند هر كسى مى خواهد آزاد شود بايد جان خود را با با پول خر يدارى كند. چند


 سالار مرزبان مىكوشيد حيلهالى بينديشد و شز آنها را از سر مردم كمه كند. از قضا روسها بها بها جهت پرخورى و مخصوصاً افراط در خوردن ميوههاى گوناگون به شدت دیا


 هنوز هوا كاملا روشن نشده بود، به فرمان مرزبان حمله آغاز شد و تعداد كثيرى از نيروى دشمن





آمده آنحچه از مال و جواهر و جامهها و فرشهای گرانبها كه غارت كرده بودند بر دوش بار كردند و


 يكى ديگً از وقايع ايام حكومت مرزبان ــكه در همان اثناى حملهُ روسها به إيران و پايتخت








 مرزبان چون در بردعه اين خبر بشنيد، گروهى از سپاه را در آنجا در برابر روسها نگاهاهـاشاشته و خود

 كر يختند.

 فرمانروايى جانشينان او در آذربايجان مى پردازيهـ روى همه رفته حكومت و فرمانروايى مرزبان هـ ق به علت بيمارى درگذشت. از او چهار پسر بجا ماند: جستان، ابراهيه، ناصر و كيخسرو.

## جستان سالارى

مرزبان قبل از مرگ، برادرش وهسودان را از تارم فراخوانده بود كه بـه اردبـيل آمــده بـراى آخرين بار با هم ديدارى داشته باشند و با حضور او وصيت كرد كه فرمانروايى آذربايجان بعد از



دزبانان كرده بود كه پس از مرگ او دزها را جز به جستان و پس از مرگ جستان جز به ابراهيهم و


 كرده، از تسليه دزها به وى خود اردارى كردند. وهسودان سخت برنجيد و و با با دلى پر از خشه و كينه

 پذيرفتند. تنها كسى كه از بيعت او سر باز زد جستان پسر شرمزن حاكم اروميه بود كـه هـواى خودسرى و استقالال داشت.
جستان سالارى برعكس پدر خود چندان توجهى به سپاهيان خود نداشِ

 عبيدالله كه در اروميه دبير و منشى جستان پسر شرمزن بود؛ او گَرفتارى نعيمى را بهانه ساخته با با رئيس خود پسر شرمزن به دشمنى جستان سالارى كمر بست و متفقاً نامهالى به ابراهيم برادر

 پادشاهی آذربايجانش برسانند. ابراهيم فريب اين وعدهها را خورده بها اروميه آمد و بـا جســانـ شرمزن و دبيرش به مراغه حمله كرده آن شهر را به تصرف خري انود درآور دردند.


 مراغه تنتها گذاردند و خود به اروميه بازگشتند و كار ساختمانى دزیى را كه در اروميه با باروى آن
 برادرش همحنان كدورت و كينه برقرار بود.
پسر شرمزن و همدستش پس از خاتمهٔ كار ساختمانى و جمع أورى سـالاح و ابـزار جـنـگـ و آمادگى كامل رابطهُ خود را هم با جستان سالارى و هم با ابراهيم قطع كرده، دشمنى خود را برملا




جستان سالارى بود، از زندان گريخته به موغان رفت. یسر شرمزن به محض آَكاهى، با ســاهِ
 تصرف خود كشيدند. جستان و ابراهيم سالارى چون اين خبر بشنيدند به اتفاق سپاه نيرومندى

 .

## وهسودان سالارى

وهسودان كه بعد از مرگ مرزبان كينهٔ برادرزادكان خود را در دل گرفته بـود، هـمواره دنـبال

 رسيد از طرف وهسودان نوازش و محبت زيادى ديد و هداياى فراوانى دريافت كرد، اما حاضر نـر نـر انـد فريب وهسودان را بخورد و بدون اينكه قول همكارى به او داده باشده، آنجا را ترى گـفت. اين بار بار

 داد. ناصر زود فريب خورده از اردبيل به موغان رفت و در آنجا گروهى را را دور خود گر رد أورده بناى خودسرى گذاشت. مقارن اين احوال خزانهٔ جستان سالار سخت خـالى بـود و از عههدهُ تأمـين

 ايستادگى نياورده به دزیى در شش فرسنگى اردبيل گريخت و ناصر به آسانى بر اردبـيل دست

ا. مقارن فرار نعيمى از زندان، اسحق نام پسر عيسى چسر المكتفىبالله خليفهُ بغداد، به قصد خروج به گيلان آمده خود را المُستجير بالله خواند و از مردم دعوت كرد كه به الو بيعت كنند. گروهي از مردم آن آن سامان بر آ او گر د آمده تبعيت





 كردند. بعد از تلاقى دو نيرو جنـ سختى درگرفت و سرانجام لشكر جستان شرمزن گُروه بيشمارى كشته دادند.
 از بازگشت به اردبيل، مرُدهُ كشته شدن مستجير را براى خليفهُ بغداد (المطيع) فرستاد.

يافت. چیيز نگگشت ناصر نيز از بى پولى و تهى دستى نتوانست سیاهيان خود را راضى نگاه دارد. وى اميدوار بود كه وهسودان به وعدههايي كه داده بود وفا كند، ولى معلوم شد كه فر يب خور دهه و از آن جانب نبايد منتظر پشتيبانى باشد. ناحار با جستان از دِر عذرخواهى بر آمده او را با احـترام از دزیى كه بدانجا پناه برده بود بيرون آورده با هم به اردبيل بازگشتند. ليكن نه پولى در بساط داشتند و نه سپاهيان بدون آذوقه و حقوق أَرام مىنشستند. ناگز ير راه تارم را پيش گرفته نز د عموى خود وهسودان رفتند و پس از عذرخواهيهاى زيادى از او تقاضاى كمك و مساعدت كردند. وهسودان سوگند ياد كرد كه از هيحگگونه كمكى دريغ نكند و ا; خيانت و نيرنگـ بر حذر باشد. پس از آنكه برادران از جانب عموى خود اطمينان خاطر يافته دنبال مـادر جسـتان و گـروهـى از نـز ديكان و سپاهيان رفته آنها را نيز با خود به تارم آوردند.
 سوگند و پيمان خود وفا كند و همين كه آنان به تارم رسيدند بیدرنگً جستان و نـاصر و مـادر جستان را گرفته، زندانى كرد و سپاهيان همراه ايشان را با مال و پول رام و آرام سـاخت. آنگـاه فرمانروايیى آذربايجان را به پسر خود اسماعيل واگذار كرده، او را با سپاهى به سپهسالا پسر ميشكى روانهٔ اردبيل ساخت.
ابراهيم پسر ديگَر مرزبان در اين وقت در ارمنستان بود. چون از گرفتارى بـرادران خـود بـه دست وهسودان مطلع شد و آمدن اسماعيل را به اردبيل شنيد، با سپاه مجهزى به عزم جنگی با اسماعيل به مراغه رفت. وهسودان به محض اطالاع از اين خبر جستان و ناصر و مادر جستان را




لشكرگاه او راد دراغه تاراج كرده آن شهر را به تصرف خود درآورد (سال . هr هـ ق).

ابر اهيه سالارى
ابراهيم مدتى در ارمنستان توقف داشت و در اين مدت در انديشهُ چارهجويى و كينهخواهى و لشكركشى به آذربايجان بود. از قضا پس از چندى اسماعیل پسر وهسودان در اردبيل درگذشت (سال 千fهr). ابراهيم بدون درنگـ به آَربايجان شتافت و اردبيل را به تصرف فـ خود درآورد و از آنجا
 چندى به آذربايجان مراجعت كرد.

وهسودان در ديلمان پس از گردآورى سپاه به تارم آمد و شرمزن پسر ميشكى را با نـيروى
 پراكنده شدند و خود با عدهٔ كمى به طرف رى گریخت كه به ركن الدوله پناهنده شود (سال

خواهر ابراهيه زن ركنالدوله بود و او به خاطر اين خـويشاوندى در گـر امـا

 كارزار نداشت، با اين حال جنگى سختى در گرفت و ابراهيهمٍ سالار در اين هنگًامه مردانه به نبرد

 ركنالدوله پس از اين واقعه وزير معروف خود ابنالعميد را به سپهسالارى نيرويى همراه ابراهيم


سرير حكومت بنشاند. سیس ابنالعميد پس از چند روزى توقف، با نيرويش به (ى بازگشت.


 دستش مى يرند و خودش را نيز در يكى از دزها بـه سـال .


حيات بوده است.

## ابوالهيجاجا 'سالارى


 و مقزَ فرماندهى او شهر دوين بوده است. على الظاهر او در همان ايام قدرت پدرش در در آذربايجان حاكم دوين بوده و پس از گرفتارى پدرش، نواحى دوين را از دست نداده و برایى فرمانروايى خود نگَه داشته است.

ابوالهيجا در سنه

> 1. اين ابوالهيجا غير از ابوالهيجا روَادى است كه در مبحث روَاديان آمده است.

برادرزادهاش سنباد پسر آشور پادشاه آنى درگییى داشته است، ابوالهيجا را به يارى خود خواسته



 خردسال بوده و بعد از آن در دستگاه فخرالدوله ديلمى صاحب مقام و عنوان بوده است؛ ديگـر ابوالفوارس سالارى پسر جستان و نوه́ مرزبان؛ سه ديگر فولاد سالارى فرزند جستان، كه ابتدا

 داشتهاند: يكى دختر ماناذر همسر عضداللوله ديلمى و مادر اميرابوالحسن الحمد. و ديگًر دختر جستان سالارى كه زن ابوالفتح ابى العميد وزير و دانشمند معروف همه است.

 ابن اثير، ج9، ص •9 او تا


چنانكه در صفحهٔ ها نوشتهايم، در قرون اوليهٔ اسالامى غير از زَوَاديان آزدى كه ريشهُ آنـهـا عرب بوده است، خاندان بزرگى از اكراد به نام زَوَاد در ارمنستان و نـزديكيهيها دانى دويـن ' اقـامت


 تخفيف واو تلفظ كردهاند. تاريخاللول والاماراتالكرديّهـ شهرياران گمنام. كسروى.

## بُنياد فرمانروايـى شَدَاديان







## محمّدبن شدَّاد

سر سلسلةٔ شَداديان محمد فرزند شدّاد نام داشته است كه در سنهُ • •H هـ ق به پا خاسته و در

اَاران بنياد حكومت خود را پیريزى كرده و پس از تصرف همهٔ أن سرزمين به سال است.

در گفتار چپهارم (حكومت سالاريان) اشاره كرديم؛ توضيح بيشتر اينكه هـنگگامى كـه سـالار مــرزبان فــرمانرواى آذربـايجان بـهـ سـال

 از زندان رهايى يافت، حكومت محمدبنشذاد هم دهار تزلزل شد و در همان ايام خـود او نـيز دركذشت.

## ابوالحسن لشكرى شدّادى


 شهرهايیى را كه پدرش از دست داده بود، دوباره تحت تصرف خود كشيد و هشت سال حكمرانى

## مَرْ زبان شُدَادى

 چون در كارها سُستى داشته و از ادارئ امور كشور خود ناتوان بان بوده است، در بـين او او و بـرادرش إن (فضلون) كينه و اختالاف پيدا شد و عاقبت روزى به سال rVه در شكاركاه به دست فضلون كُشته

## فَضلون شَدَّادى

فضلون پسر مـحمّد شـدادى، دومـين بـنيانگذار حكـومت شـدادى است؛ چـهـ در زمـان او فرمانروايى آن خاندان نه تنها بر سراسر آران بلكه بر دوين و قسمتى از 'رمنستان نيز گسترده شد. او در سنd
 گذاشت.

فضلون اميرى كاردان و رعيّتپرور بود و مردم از حُسن سلوك او خشنود بـودند. ' كـارهاى
 بزرگ و زيبايىى بر رود ارس بست.

نبر دها كرد و برخى از أنان را نابود ساخته بر خاكشان دست يافت
از حوادث مهم فرمانروايى فضلون جنگَ او با داويت بيخاك است. داويت برادرزاده غاغيق پادشاه ارمنستان بود. او به همدستى برادرش سمباد بر قسمتى از گرجستان دست يافته و براى

خود حكومتى تشكيل دلده بود.
 ســاير جــنغگهاكــه هــمواره فـتتح و پــيروزی بــا او بـوده است، ايـن بـار در آخـر از دشـمن شكست خورد. ابـناتـير در ايـن بـاره چـنين مـىنويسد: (افـضلون در ايـن سـال بـه جـهاد بـا گــرجـــيان پــرداخت و بسـيا, از ايشـان $ا$ ال بكشت و عـده زيـادى را دسـتگير كـرد و غــنايهم بسيا,ى به دست آورد؛ اما چون برمىگشت، در راه آهسته حـركت مـىكرد و از تـعقيب دشـمن غافل و ايمن بود. گـرجـيان در فـرصتى بـا هــمدستى سـپاه انـبوهى از ارمـنيان آنـها را دنـبال كرده، از پشت سر ناگهان بر او و سـپاهيانش تـاختند و هـرارهـا تـن از سـپاهیان و داوطـلبان جهاد را كشتند و آنچֶه راlز آنان به غارت رفته بود با آنحچه كه خود مسلمانان همراه داشتند به تاراج


1. در كتاب قابوسنامه، تأليف كيكاوس وشمگير (عنصرالمعالم) داستانى از فضلون آمده است به اين شرح: (ابـه








 آنجا به نام "مهرآوان") بنياد نهاد. پس از مهران، فرزندان و نوادگان او مدتها از بزرگان آران شمرده مى شدند.

## أبوالفتح موسى شدَّادى

ابوالفتح موسى شدَادى بعد از پدرش به حكومت رسيد و پس از سه سال فرمانروايى در سنهٔ HTD هـ ق به جهان باقى شتافت.

## أبوُالحسن على لشكرى دوم شدَادى


 ستايش اين امير دارد كه به پإرانى از كارها و خلدات لشكا

 هر دو از گرجيان و ارمنيان شكست ديده بودند، بازجسته و انتقام گَرفته است. قطران در يكى از آن قصايد كه در عيد قربان سروده مى گويد:






 در قصيدهٔ ديگر صراحتاً نام ممدوح را نبر ده، اما معلوم است كه در ستايش لشكرى و دربارئ فتح همين جنگى او با گرجيان است و در آن از شكست فضلون و مملأن در سالهِ پیش از آن اشاره مىكند، كه اينك قسمتى از آن اشعار:



 نـبرد كس را فــرمان و خـيمه بـيرون زد جُــــز آن نــــرد كـجا آيـد از خِـرد فـرمان

دلش نزند شد از بيهم و تن از هـول نَـوان به جنگً جستن شاه جهان بـبست مـيست مـيان
 پيادهشان هـمه شـيران لگَزیى و شـروان

 نهان شدند سیر در درون يكـان و دوكـان گشـادهروى و گشادهد ور و گشـاده عـنان شـــده بـه ديــن او خــلق خـرم و خـندان مگَر شـود جـَـرِ دشـمنان بــدان سـوزان كه هيج خلق بدان سـركشى نــداد نشـان
 همه چو شيران در نـيستان گـرفته مكـان
 بـهه تـيغ كــرد دريــه دل و ر رمـيده روان بـهه سـاعتى دلشـان شـد نشـانئ پـيـان
 امـــير شان را كــرده اســير، شــاه زمــانـان شود رميده رمه چون شـود گـر فته شـبان وگــــر نــبودى اقــبال مــير شـهـر ستان

 بـهـ زيــر خــاكـ فــرو بُــرد رايتِ كُفران
 كه تا بـر آتش بـوم و بَـرَش كُـنى ويـران
 شـهمى گــرفتى لشكـرفروز و گـردافشـان

جــو بــدسگال از كــردار شـاه شـد آَكاه چو دَم به خواهش نَخَشاد آنكه رفتنش پـيش
 ســوارشـان هـه كُردان آَرمـن و آبـخاز بـــرابـــر شـه أران شــدند بــر كــوهـى
 چـو رايتِ شـير گـيتى بـه دشت پـيـيدا شـد مَــلِك بــيامد آنــجا بــه نـــاز و فـيروزى
 برفت وى كه بسـوزد زمـين دشـمن ديـن ســران لشكـــرِ ايشــان رسـيد بـر كـوهى


 بـه حـهملهُ سـهـه شـاه خــيل ايشان را بـه ســاعتى تــنشان شـد نشـانهٔ زوبـين ; هــول تــير ســواران، بــلند قـــدُ عَـــدو
 امير همچچو شبان بـاشد و ســير چـو زَمَهـه اگـر نــبودى تأيـيـيد شـاه شــير شكـار
 وليك ايشـــان ز انــبوه خـــيل نـازيدنـد
 خــدايگـان بــه زمــانى ز كـافران بسـتد تو زى برون شده بودى به شـهر خـصم انــر
 يكـى سـیاه شكسـتى دليـر و شـاه شكـن




 امــيرابــوالحســن آن فـضضل وجـود را بــنياد امـــير ابــوالفــضل آن ديـن و داد را بــنيان دو شـــهر يار كـــريهم و دو نـــامدار كِــرام دو افــــتخار زمــــين و دو افــــتخار زمــان

 أبوالفضل جعفرى را پس ازمرگ خود او به زنى گرفته است؛ كه اين ابيات از آن است:
 رُخش چون لالهُ نـيسان، كـف چـون ابـر فـروردين

از ايـن پـيمان فــرخــنده نگـــون شـد رايتِ كُفران

هــمانا نــيكويى كــرده است بـا نــيكودهش جـعفر كــه فــرزندان او كشـتنه است نـيكو عـاقبت چـونين

روان پـــاكش انــدر خُــلد چـيمان بست بـا حــورا
چــو بـا دلبـندش ايـنجا بست شـاه خُسـروان كـابين
گز يده بوالحسن كـو را وفـا طـبع است و شـادى خـو
سـتوده لشكــرى كـو را وفـايشيشه است و رادى ديـن
امير لشكرى در گنجه، كوشك زيبا و استوارى داشته است به نام „الشكرى آباده، قطران در توصيف آن گفته است:

ا. اميرابوالفضل جعفر پسر على، همزمان با ابوالحسن على لشكرى، فرمانروالى تفليس بوده است. او از خاندانى است به نام بنوجعفر كه حدود دويست سال حكومت آنجا , ادر اختيار داشتهاند. گُ جيان براى تصرف تفليس در ايام حكومت ابوالفضل جعفر، به آنجا لشكر كشيده و امير جعفر را شكست دادهاند، اما شهر يا, آران (على لشكرى) به
 ابوالفضل جعفرى , ابر تفليس استححام بخشيده است. پس از امير جعفر، خاندان او بر پا و ساليان دراز فر مانرواليى تفليس و آن نواحى را داشتهاند؛ تا اينكه به سال \&VQ هـ ق حكومت آنان به دست خود مر دم تفليس بر چیيده شده است. تفليس در سابت جزء ايران بوده اما أكنون مركز گر جستان است است






 فرزندان لشكرى چهار تن بودهاند: منو چهر، انوشيروان، گودرز و اردشير كـه قـطران در ايـن اشعار خطاب به لشكرى از آنان ياد كرده است:








## انوشروان شدّادى

 انوشروان به جاى او حكومت يافته اما گويا مدت حكمرانى او بسيار كوتاه بوده و از چند ماه تجان نكر ده است.

## ابَوُالسِّار شاوور شدّادى

شاوور هُ شَدَادى پسر فضلون يكى از معروفتر ين پادشاهان شدَادى است؛ كه بعد از انوشروان فرمانروايى يافت. او در زمان لشكرى و شايد از ايام حكومت پدرش فضلون، بر آران و ارمنستان

$$
\begin{aligned}
& \text { (.نوشاد: شهرى بودها است در حوالى بالخ بسيار باصفا و با نقش و نغار كه خوبرويان در آن بسيار بودداند. }
\end{aligned}
$$

「.r. هود: يُيامبر قوم عاد.
ه. شاوور همان شايور است كه در برخى از لَيْجات كُردى چِنين تلفظ مى شود.

حكومت كرده است'. كُنية́ او را برخى ابواتسوار و بعضى ابوالاسوار نوشتهاند. مؤلف شهر ياران

 سِوار (به كسر سين) است به معنى دستبند و آبوالسُوار دارنده و صاحب دستبند. آيا اين دستبند چگگونه بوده و چرا اين امير به اين نام شهرت يافته، معلوم نيست. ابوالاسوار هم تحريفى است از همان ابوالسّوار.
از قطران شعرى دربارهٔ او در دست نيست، به جُز دو بيت؛ كه هم او و هم پدرش را ياد و دُعا

> كرده است:

 أَبوالسَوار دختر آشود باگَراتونى، پادشاه ارمنستان را به زنى گَرفته و دو تن از پسرانش فضلون
 حكم میراند ـ تا دل به مهرش بندند و از سركشى و طُعيان دست بردارند؛ چنانكه تا آشود زنده بود بين ابوالسّوار و باگَراتونيان جنگى روى نداد.

## امير كيكاوس و آبوالسِّوار








 دل بنهادم و چند سال به گَنجه مُقيه شدم و پيوسته به طعام و شراب در مجلس او حاضر بودمى و از هر گونه سخنها از من همى پرسيدى از حال عالم و ملوك گذشته تا روزى از ولايت ما سخن

ا. لغتنامئ دهخدا، حرف الف، ص .


## كشته شدن ابى راد به دست آبوالسَوار







 سوخته، برخلاف دستور آشود وى را به آنى بازگر دانيده بر تختش نشانـ

 صادر كرد.

## جنَى اَبوالسَوار با داويت بيخاك

داويت بيخاك ارمنى كه بر بخشى از گرجستان دست يافته و قدرت زي ايادى به هـ هم رسانيده بود،
 ايمنى نداشت، با همهٔ توانايى و نيرومندى و با با آنكه صدوپنجاه هزار تن سپپاه تحت فرمان دان داشت
 بخش از اران كه به دست ترسايان بود يورش بر ده بر بر آنجا دست يافت و شهر هر ها بايى را تحت فرمان

 بسيارى دست يافته است و اينکى با من سرِ جنگى دارد، اگَ شما به يارى من نشتابـابيد، مجبورم با


 ابوالسُوار بسيارى از ترسايان را به زور مسلمان كرده و و عدها را راكه اسالام نپّيرفته بودند، به دادن


## أبوالسًوار و روميان



 هوهانيس قبل از مرگ وصيت كرده است كه شهر آنى پی از مرگی او به قيصر داده شود، درصدد
 برگز يده، در برابر روميان ايستادگى نشان دادند. كار به لشكركشى و مبارزه انجاميد. در در اين زمان

 از خاك باكراتونيان بگشايد، براى هميشه از آن خود او باشد، حاضر به پذيرفتن درخواست آنان




 كرد و پيشتر نتاخت.

 مذاكره كار را يكسره كنند، به قسطنطنيه دعوت كردند. غاغيق دانست كه حيلهاى در كار است است و نمى خواست اين دعوت را بيذيرد؛ اما بز ركان ارمنستان كه در نهانى هواخواه و طرفدار روار رومـيان
 قسطنطنتيه، از مراجعت او به ارمنستان جلوگيرى به عمل أوردند و بد بدون مشورت و نظرخواهـى از أه او باز سياه انبوهى را به ارمنستان روانه كردند، سرانجام آنى به تصرف رون روميان درأمد و قـيصر ،


 اوست، اما قيصر به پيمان و سوگند خود وقعى ننهاده به نيرويى كه در شرق آماده داشت، فرمان
 رزمنده كرد آورده به سپاه روم بيبيندند. ابوالسَوار به محض آَاهیى از اين خبر دستور داد جلو آبِ

آَزاد رود را ـ كه از نزديكى شهر می گذذرد ـ سذَ بسته آب را برگرد دانيدند و سراسر پيرامون شهر را
 خود را در باغهاى شهر كمين گمارده و خود با قسمتى از نيرو در داخل شهر به به دا حال آمادهباش

 جلو كمينگاه كَذشتند. در اين وقت به فرمان ابوالسَوار شييور به صدا درأمد آمد و يك باره آنان كه در




## حملهُ طغر لبيگَ سلجوقى به معيت ابوالسَوار بر ایى تصرّف آنى



 رسيد شهرت و آوازه قدرتش فزونى يافت و در ميان مسلمانان جايگاه ارجمندى پيدا كر د؛ چنانكه

 צ ¢ سرزمين از وى استقبال شايانى به عمل آورده، تبعيتش را پذيرفت و خُطبه و سكه به نام او كا كرد.


 و كشتار و تاراج پرداختند.

## دستيافتن ابوالسَوار بر آنى

 منظور جنگَ با ارمنيان و روميان و گرجيان به مَعيَت پسرش ملكشاه و وزير معروفش خـواجـهـه

نظامالملكـ به آران و ارمنستان لشكر كشيد و فتوحاتى انجام داد. بزر ركتر ين شهرى كه آلبارسانلان در اين سفر بگشود، آنى پايتخت با گراتونيان بود كه آن را الز چنگگ روميان درآورد. آنى شهر آبادىى

 ارسالان حكومت آنى را ضميمهٔ قلمرو ابوالسَوار ساخت و او حكومت آن را با به پسر كوپک خود منو چهر سبرد و از آن هنگام دومين شاخهٔ سلاطين شذادى كه در كَتار بعد از آن سخن خواهيم كفت، پايه كَارى شد.

## ابوالمظفَّر فضلون دوم شدَّادى



 ارسلان سلجوقى دوست و متحد بودند. در همان سال اول حكومت فضلون يا يا سا سال بعد از آن، بار ديگَ البارسلان به گرجستان تاخت و شهر تفليس را از گرجيان گرفته به فضلون سيرد د. ابن اثير ضمن بيان حوادث سال Har + مینويسد: (اسلطان ملكشاه شهر هانى اران را الز فضلون گرفته و و به يكى از اميران خود به نام سرهنگی ساوتكين خادم سپيد و به جاى آن استرأباد را بـه فـضلون سيرد، ولى فضلون به سرزمين خود بازگشته بار ديگر قدرتى به هـه هم رسانيد و سـر بـه شـورش
 خورده دستگير شد (سال (Y I هـ ق و) و سه سال بعد در بغداد با تنگّدستى در كنار دجله جان سيرد.

## فَضلون و قَطران

قطران چكامههایى شيوا درباره فضلون سروده و در همهٔ آن اشعار از سخا و بخشش فض فضلون بسيار ستايش كرده است؛ اين خود نمايانگر آن است كه بيشتر از ديگُر ممدوحان اين شاعاعر را
 كفتهاند؛ از جمله شاعر معروف جامى در منظومهٔ سلامان و آبسال كفته است:

 طـبع فــضلون چـون بـر آن اقـبال كـرد دامــــنـش از مـــال مـــالامال كــــرد














 و در پا

 است، چنانكه در يكى از قصايد گويد:

 در چكامهُ ديگَ گويد:
بـوَد بــه فـــضل و ادب بـر جهـانيانت فـخر





 r.

## ابوشُجاع منوچهر شدَّدى



 آلبارسلان بار آمده بود تعمير و ترميم ساخت و وآنى را با كوشش و و جديتّت بازسازى كـر كـرد و و بر






 مسيحيان آسوده بودند.

منو چهر در آنى مسجد مجللّلى بنا نهاد كه در زيبايى و شكوه انگَشتنما بوده است و در روى ويرانههاى آن تا سال ها اين عبارت به خط كوفى نمايان بوده است: ״الاميرُ الاَجَلَ شجاعالنوله ابوشجاع منو چهر ابنشاوور". منو چهر برعكس برادر خود فضلون با سـلجوقيان بـه مـالايمت و








 ارمنيان با سپاه خود همراه گريگَور به جنگَ آنان رفت، أما در اين جنگَ گر يگَور به دست تركان كشته شد.

## كثتهشدن ابونصر برادر منوچهر

 اطراف تفليس به نام لوره’ يورش آورد و آن را تصرف كرد و ابونصر بـرادر مـنو پهر را بكشت.
 بعَرفت و به دوين شتافته، قزل را دستگير كرد و بر سر خاك برادر خود خون 'و رأ بر يخت و دوين

را پس گَرفت.

## ابَوالسَوار شاوور دوم شدَّادى



 بزرگ أَى آو يخت و بدينسان ارامنه را بر دشمنى خود بشورانيد. تركان يغماگر در اين ميان به

آباديهاى حوالى آنى هجوم آورده به تاراج و آزار مردم يرداختنتد. ابوالسَوار كه قدرت دفع آنمها را






 كرجستان برد.

 يافته از گرجستان باز آمدند و به فرمانروايى نيز رسيدنذ؛ جنانانكه خواهيم كفت.

## فَضْلون سوم شَدَّادى









 ملاطفت و مثربانى برخورد كرد.

 جزء قلمرو يشينيان خود او بود ـ يورش برده، بر هر دو دست يافت و شكوه و شهر يون خود را




## خوشچجهر شدَادى

 فر مانروايى كر د و پس از أن حكومت را به برادر بزر گَتِر خود محمود سپيد و خود كناره گیيى اختيار

## محمود شدَّادى

محمود فرزند ابوالسوار هنگام مرگگ پدر به مسافرت گُرجستان رفته بود. پس از آنكه به آَنى
 كيفيت حكومت و مدت حكمرانى و انجام روزكارش اطالاع درستى در دست دست نيست.

## فخَر الدَين شَدَاد شدّادى

 نيست كه از چه زمانى حكومت يافته است. به سال •ه ه كشيشان آنى بر شدَاد شور يده و شهر را

 بحث از ايوبيان خواهيم كَت، شادى پدر شيركوه نيز از ايل شذادیى بوده و با حكمرانان شذادى خويشاوندى داشته است.

## فَضلون چهِارم شدّادى


 دزى در آن حدود پناه برد و بيش از اين خبرى دربارهاش نيست.

 سپر د و خود به گَرجستان بازگشتش.

## شاهنشاه شدَادى



 پس از دو ماه به آنى رسيده شهر را در محاصره گرفتند. گر يگور در گرجستان از حملهُ مسلمانان
 شكست مسلمانان گرديد.

 بود - سيرد.
شاهنشاه _ كه او را اميرشاه نيز مى خواندند ـ ـتا سال وها هو هـ ق ح حكومت كر ده است. در اين
 نيست و همان سال آخرين سال حكومت او و خاندان شذداديان بوده است.


دنابله جمع دُنْبُل است به ضم اول و سوم و دُنبُل نام خاندان معروفى است از اكراد. مؤلف

 طايفهاند."
ابوحنيفdٔ دينورى در كتاب آنساب الاكراد نوشته است: (اسرسلسلةُ عشيرئ دنبلى به امير عيسى


امير سليمان...بن يحيى برمكى."،


 هكارى و جزير بوده و از أنجا به آذربايجان كوج كرده و شهر خوى را كرسى نشين آمارت خود قرار دادهاند.

دنابله قبل از ظهور دولت صفويه حكومت مُستقلى داشته و گرويدةٔ مذهب تسنّن بـودهانـــ؛
 و امارت خود را تابع حكومت صوفى كرد و از أن به بعد افراد اين خاندان از مذهب تشيّع پيروى كردند.

كرد و كردستان، امين زكىبيگ. آثارالشيعة/الا ماميّه.

## امير شيخ احمدبيگى دنبلى


 گذاشته است؛ از جمله قلعةٔ باى كه خود نيز بعد از مرگى در آنجا دفن شده است. كرد و كـردستان، امين زكى بيگً.

## امير سليمان دُنبلى

 امارتش را شهر (اسنجار)" قرار داد و كاخ باشكوهى در آن شهر ساخت كه جهت سـاختن آن از از ايران بانى و معمار استخدام كرده است.
 زيادى كرده و به آبادانى قلمرو خود توجه زيادى داشته و به سال • اث هـ ق و وفات يافته است.

## ابوالمظفّر جعفر شمس الملك دنبلى

او نخستين اميرى است از دنابله كه مركز حكومت خود را در شـهر "اخـوى" قـرار داده و از از
 روزگار اين امير اهميت و اعتبار زيادى پيدا كرده، زيرا شمسالملكى در عمران و و آبادانى آن بسيار كوشيده أست.

## امير ابراهيم دنبلى






## امير جمشيد دنبلى



> 1.در كتاب دانسَمندان آذربا يجان وفات شمس الملك سال QQQ هـ ق قيد شده است.
 شهادت رسيده است.

## امير محمود دنبلى

امير محمود فرزند اميرمنصوربن بهلولبن امير جمشيد دنبلى، در دربار سلطان بايزيد عثمانى مىزيسته و نزد اين سلطان قدر و منزلت زيادى داشته أست. او در منطقهُ وان شهركى بنا كرد كه به نام خود او ((محمودسراى)" خوانده شد. امير محمود پس |ز مدتى حكومت در منطقهُ وان به سال . AT هـ ق درگَذشت و در هــمان شهرك به خاك سپر ده شد.
آثارالشيعه، جزء +

## امير بهلول دنبلى

امير بهلول مشهور به حاجىبیگ پسر امير فریدون پسر امير نظرخان پسر سلطانعلىبیی بن ولى,بيگ بن امير محمود دنبلى، در دوره فرمانروايى سلطان حيدر صفوى میزيسته و علاوه بر امارت موروثى، طبر ستان و داغستان را نيز در اختيار داشته و در جنگگى كه به سال • • هـ ق بين شاه صفوى و شاه خليل آقتقويونلو درگرفته، كشته شده است. آثارالشيعه، جزء 4 .

## امير رستم دنبلى

امير رستم ملقب به شاهوردىبيگ، فرزند امير بهلول است كه در سن يازده سـالگیى پس از كشته شدن پدرش بـه امـارت دنـابله رسـيد. در سـال $19 \wedge$ هـ ق جـنگی سـختى بــين سـلطان حيدرصفوى و يكى از سلاطين داغستان درگرفت كه مـنتهى بـه شكست سـلطان حـيلر شــ. امير رسته در اين جنگَ همراه سلطان حيدر بود كه پس از شكست در رودخانهٔ مجاور ميدان جنگَ هر دو غرق شدند.
آثارالشيعه، جزء t. ص Y.

## امير بهروززخان دنبلى

امير بهروزخان فرزند امير رسته، أميرى بوده است دانا و كاردان كه از طرف شاه صفوى ملقب به (اسلمان خليفه)" شد و اجازه أرشاد طر يقهُ صفوى را به دست آورد.

در سـنهٔ 940 هـ ق كـه سـلطان سـليمان خان عـثمانى (جـلوس \& 9\%، فـوت 9VF هـ ق) بـر
 با عدهٔ معدودى در آبادى إبهر قزوين اقامت داشت. در اين موقعيت سلمان خليفه با دو هزار سوار به او پيوست و شاهطمهاسب با اين نيروى كمكى توانست نيروى سلطان سليمان را درهم شكنـد.


 كنعانخان در ايام حيات پدر فوت كرده بود، نوهاش به نام ايوّبان


ص

## أَيوبخان دنبلى


 سهجسالارى يافت و سرانجام در سنهٔ 994 هـ ق دركّشتشت و در قريهٔ نازك كنار اجداد خود دفن

. $\mathrm{M} \wedge V_{\rho}$

## على خان دنبلى

 او در ايام هجوم عثمانيان به خاك آذربايجان در دورئ سلطان مراد عثمانى، دليرانه با آنها به نبرد پر داخت و سرانجام با فرهاد پاشا والى بغداد مصالحه كرده و به حكومت آذربايجان و ارمنستان


## مر تضى قليخان دنبلى

مرتضى قلى خان فرزند على خان، مدتى در اصفهان از مُلازمان و درباريان شاهعباس ثـانى (جلوس (I•VV بوده كه در انجام وظيفه و ابراز لياقت بسيار كوشيد و در نتيجه مورد

توجه شاه قرار گرفته و لقب اميرا الامرايى يافته است. از آثار مرتضى قلى خان پارمانى ابنيه و عمارات عاليه در اصفهان و مرمّت ايوان معصومهُ قمه و مساجدى در اطراف و اكناف قم بوده است. آثارالشيعه، جزء \&، ص r- ب.

## غياثبيگَ دُنبلى

غياثبيگـبن على خان از مقربان شاهعباس ثانى بود و بها اَمر وى با عدها
 دنبلى جرأت مراجعت به وطن نداشت. شاهعباس ناحيهاى از كاشان را به عنوان تيول به او داد داد و
 ضَرَابى شهرت پیيدا كردهاند.
فتحعلى خان ملكىالشعراى قاجاريه و محمودخان پسرش و بسيارى ديگر از اهل فضل از اين شاخه منشعب شدهاند.
آثارالشيعه، جزء K، ص 9 Y ب.كرد و كردستان، ج זاص (14.

## امير شهبازخان دنبلى



 مأمور فتح آذربايجان شد و در اين مأموريت شهر خوى را محاصره كر د. شههبازخان پس از مدتى انـى دفاع تاب مقاومت نياورد و به همراه سى و هشت نفر از فرزندان و بنى|عمام رمام خود كشته شـدند (سال (llf4 هـ ق).


## مر تضى قليخان دوم دنبلى

مر تضى قليخان دوم فرزند شهبازخان، از أُمراى دانشمند و فاضل خاندان دنابله است است كه در علم نجوم و هيأت اطلاعات كاملى داشته و به سال . 1 . هـ ق دركذشته است. آثازالشيعه، جزء ثا ص •T.

## نجفقلى خان دنبلى

نجفقلى خان پسر شههبازخان و برادر مرتضى قلى خان دوم، از امرایى بسيار لايـق و مـعروف




 تبر يز رسيد و از آن تاريخ مدت چهل و چههار سال فرمانرواى تبريز و توابع بود و در ايام سلطنت أغامحمدخان قاجار نيز در سمت مزبور باقى ماند


 تعر يف و تمجيد بسيارى كردند. از جمله اشعارى است از هادى همدانى متخلص به (پنسبت") كه اين چند بيت از آن است:



 نجفقلى خان در سنه 1199 هـ ق درگذشته است.


ص ص

## عبدالر زاقبيگَ دنبلى » (مَفتون"


 و أين مدت از كسب ادب و دانش لحظهاى نياسود و محضر فقها و علما و شعراى أنجا را به خه خوبى دريافت و به اين ترتيب در علوم متداول زمان و ادب فارسى و حُسن خط به حذ كمال رسيد.

عبدالز زاق پس از مرگ كريهخان زند به اصفهان رفت و سيس از مقربان و رجال بنام دربار
 عبدالز زاقبيگ شاعر نيز بود و در شعر "مفتون") تخلص مىكر د. او او به تـمام مـعنى اديب و فاضل بود و در اثر مطالعات عميقش در ادبيات فارسى و عربى به رموز سخنسرايى و نويسندگى تسلط كامل پيدا كرد. مفتون تأليفات زيادى دارد كها از جملةٔ آنزاست: ا. حدا يقالجنان
r. ت. تجربة/الا حرار و تسلية/الابرار ب. . ورضةالاَداب و جنَّةُ الالباب
+1. حقايقالانوار هـ هـ حدائقألأدباء
و و مشنوى ناز و نياز

人 مَآثر ساط انطانيه
9. 9 رياض الجَنَّة (در تاريخ دنابله)
.1. . ديوان /شعار


اينى اشعارى از مفتون:

 گَر مُفلسم ز گوهر شادى از آن پـه بـا


 ***

 زيـــبا صـــنـنى در آن بـهه هــر كــوى


صــــــ شگــــرِ صـــبرسوز ايــنجاست يكـ شخـــــــر اگـــر ز اصـــفهان است
米米㐘
 كــــجا رفت روزِ جـــوانـــى دريـــن




 لغتنامئ دهخدا، شماره مسلسل MY

## اميرخدادادخان دنبلى

 برخلاف پدرش به علت غرور جوانى با اهالى تبريز بناى ظلهم و تعذّى گذاشت





$$
\text { ص } 97 .
$$

## اميراحمدخان دنبلى

اميراحمدخان پسر مرتضى قليخان دوم دنبلى از امراى بزرگی عهد خود پپجاه سال و شُش ماه بر منطقهئ خوى و اطراف آن حكومت كر ده و اهالى در ايام فرمانروايى وى
 بوده و در آبادى و عمران شهر خوى＿ـه پس از استيلاى عثمانيان خرابى زيادى به آنجا وارد

آمده بود' - بسيار كوشيد و در زمان حكومت او و پسرش خوى و اطراف آن روى به آبادانى نهاد و بر جمعيت آن افزوده شد. نادرشاه او را به جهت صفات ممدوحهواش از مقرّبان خود گـر دانـيد و حكومت موروثيش را به خودش واگذاشت و متعرّض او نگَشت. اميراحمدخان پس از سالها حكومت بر خوى و مرند و زنوز تا اطراف رود ارس، عـاقبت بـه دست برادرزادگان خود كشته شد (سال . .Yا هـ ق). پس از آن مـدتى آتش فـتنه و آشـوب در آن نواحى شعلهور بود تا اينكه پسر ارشد وى حسينقلى خان به همراهی مردم شهر بر شورشيان غلبه يافت و پسر عموهاى ناخلف خود را به مجازات رسانيد و به جاى پـــر خـويش بـر سـر سـرير فرمانروايیى نشست و بساط دادگَى گُسترد.

ج الص •V.

امير شههبازخان دنبلى
اميرشهبازخان پسر مرتضى قليخان دنبلى، مدتى اميرالامراى شيراز بوده، كه پس از آن بـه سال IIra هـ ق به آذربايجان بازگشته و بر همه اكراد آنجا سمت رياست و امارت داشته است. كريهخان دنبلى ــه در نخجوان میزيسته ــ با نيرويى براى مبارزه با او ناگهانى يورش آورده و او را دستگير كرده است؛ اما بعدها دست دوستى به هم داده، آشتى مىكنتد و شهبازخان دخـتر كريمخان را _كه صاحبه سلطان خانم نام داشته - براى پسرش ابوالفتحخان خواستگارى مىكند. صاحبهسلطان خانم زنى بافْهم و كمال و اهل شعر و ادب بوده است كه در جلد اول مشاهير صفحةٔ آثارالشيعه، جزء F، ص TMY.

امير محمود خان دنبلى ((خاور)"
امير محمودخان فرزند يا نواده اميرشهبازخان، مردى فاضل و اديب و در علوم تاريخ و حكمت
 محمودخان خاور با رتبهٔ اميرالامرايى مدتى حاكم خوى و سلماس بوده و ايامى سمت بيگلربيگى

1. شهر خوى چندين مرتبه به دست قُدماى دنابله تعمير شده است؛ از جمله يك بار به وسيلهُ اميرموسى و سپس

 اهالى آن قتل عام شدند. تا اينكه احمدخان در ايام حكومت خود آنجا رادوباره بازسازى و آباد ساخت.
 اينك اشعارى از خاور:
 *

همحچون تو بـه عـالم نـتوان گَفت كسـى نـيست در آيــنه عكس تــو بــه ســيماى تــو مـاند





## حاج مير زا ابر اهيم دنبلى




 حاجميرزا ابراهيهم مردى ثروتمند و و در عين حال سخا سخنور بوده و در درآمد خود را با بيشتر صرف امور خير يه كرده است. از او تأليفاتى نيز به جا مانده است، از از جمله:

تلخيصرالمقال فى تحقيق/حوالالرّالجال
اللُّرَّةُ النجفيّه فى شر خنهج البلاغه
الَّعوات

$$
\begin{aligned}
& \text { رسالهاى دز اصول دانشمندان آزيبا يجان ، ص ها. بنزگاكن و } \\
& \text { سخنسرايان آذربا يجان غربى، ص م هو. }
\end{aligned}
$$

## بهاءاءالدَين محمدآقا دنبلى

بهاءالدّين محمدآقا پِير عبدالرزًاقبيگى مفتون، اديبى بافضل بوده و مدتى در تبريز حكومت كرده است. از او آثار و تأليفاتى نيز باقى است، از جمله تفسيرى به زبان عربى. ولـي دى در آخر نيمه دوم قرن سيز دهم دركذشته است.
Tآثارالشيعه، جزء tir صTM.

## امير حسينقلى خان دنبلى


 دستخوش آشوب و هرج و مرج گرديد، اميرحسينقلى خان پسرش به به كمك و يارى مردم، شورش را خواباند و قاتلين پدر خود را دستگیير كرده به قصاص رسانيد.
حسينقلى خان مانند پدرش اهل علم و دانش بود و از علوم هندسه و نجوم و طب بهرهو كافى داشت و علما و دانشمندان و شعرا را بسيار مىنواخت. به عمران و آبادى نيز عالاقلهُ زيادى نشان
 هـ ق آغامحمدخان قاجار براى اينكه أُمرا و خوانين آذربايجان را تحت اطاعت خود بكشد رهسپار

 حكومت تبر يز را نيز به وى تفويض كر در دا حسينقلى خان در سال پا سامره فرستاد و در آنجا دفن شد. فتحعلى خان صبا قصيدها مزارش حجارى شده است.

I، ص

## محمّدصادقخان دنبلى

محمدصادقخان پسر حسينقلى خان در زمان سلطنت فتحعلى شاه بـه حكـومت آذربـايجان منصوب شد و بعدها لقب اميرالامرايى گرفت و پس از درگذشت فتحعلى شاه به سال ••هاهـ قـ ق |ز حكومت آذربايجان معزول شد.


## مسلمانخان دنبلى

مسلمانخان پسر حسينخان ابتدا از خواص نايبالسلطنه عـباس مـيرزا
 رال حكومت أنجا معزول و به جاى آن حكومت شاهرود و بسطام را به وى واگذار كرده است.


## سليمانخان دنبلى

سليمان خان برادر مسلمان خان، اميرفاضلى بوده و خط زيبايى داشته و در مسلك عرفان انـي اجازء ارشاد يافته و همحֶنين شغل وى سرتيبیى فوج شاهرود و بسطام بوده است. آثا, الشيعه، جزء ألص صMa.

## جعفر قليخان دنبلى

 انداخت و به طرف قفقاز فرار كرد. هنگًامى كه اُغامحمدخان قاجار به حدود آَدربايجان رسيد، او وا را


قرهباغ و لشكركشى به قفقاز نيز سمت سردارى ارتش آغامحمدخان را داشت جعفرقليخان پس از كشته شدن شاه (سال ITII هـ ق)، در كوهستانزاى آذربايجان متوا(ى و
 هـ ق) و سرانجام يكى سال بعد دركذشت و حكومت شكى در دست اولاد او باقى ماند.


ص ص

## امير اصلانخان دنبلى

 درآملده است. ابتدا حكومت تبريز با او بود و سپس به حهِ حكومت خوى و توابع رسـيد و در زمـان محمدشاه قاجار حكومت خمسه و زنجان به وى واگذار شد. در ايام جنگً ايران و عثمانى از طرف نايبالسلطنه عباسميرزا به حكومت شهر بايزيد رسيد.
اميراصلان از رجال معروف عصر خود بوده كه دولت روس و عثمانى او را ارج نهادهاند. وى عاقبت در سنهٔ ITAF هـ ق دركذشته و جنازهاش به سامرا حمل شده، نزد پِدران خود به خـاك سير ده شده است. Tآثارالشيعه، جزء K، ص TV.

## 







## أمير ابوالفتح محمد شاز نجانى







## أبوالشَوك فارس شاز نجانى



 إبوالشَوك كَيل داشت. در اين رزم ابواالشَوك شكست خورد و برادرش به قتل رسيد؛ اما با بدلها اين

دو امير با ههم به ظاهر آشتى كردند و طاهر با خواهر ابوالشّوك ازدواج كرد. اين آشتى چییى نپايید و ابوالشُوك ناگْانى به خونخواهى برادرش به قلمرو حسنويه لشكر كشيد و طاهر در اين جنگـ كشته شد (سال $\uparrow+{ }^{4}$ هـ ق)
 آبوالفتح به مقابله́ أنمها فرستاد. ابوالفتح در اين نبرد پیيروز شد و تعداد بسيارى زز آنها را كشته و عدهُ كثير ى ال اسير گرفت. اين قضيه ابوالشوك را بلندآوازه كرد و خليفه بغداد او را لقب حسامالدوله داد و يك قبضه شمير جواهرنشان به وى اعطاكر د.
 پسرش را به جانشينى خود معلوم كرد. ابوالفتح، كه در اين موقع در دينور از طرف پدرش حكومت داشت، به عزم تسخير شهرزور ــ كه در تصرف عمو يش مُهلمل بود ـــ لشكرى بدانجا سوق دو داد؛ اما در اين جنگَ شكست خورد و اسير گرديد. ابوالشْوك چـون ايـن خـبر بشـنيد ســپاه خـود را
 عاءالالدوله كاكويه پناهنده شد. علاءالدوله لشكرى به دينور گسيل داشت و آنجا , اً تسخير كرد. از طرف ديگُ سرخاب برادر ابوالشَوك نيز با استفاده از فرصت، ((داقوقا)، را به تصرف خود درآورده اهاللى آنجا را خلع سلاح و جر يمه كرد. ابوالشُوك ناجار بـه بـغداد رفت و از جـالالالدوله كـمك خواست و با نيرويى از بغداد بازگشت. علاءاللدوله به محض شنيدن اين خبر دينور را ترك گفت و ابوالشوك دوباره به حكومت رسيد.
 خود را براى اطاعت از بـرادر خـود اعـلام كـرد. جـالال الدوله وسـيلةُ آشـتى او را بـا ابــوالشَـوك فــراهــهم سـاخت و ابـوالشَوك بـعد از ايـن صـلح بـه طـرف شـهرزور تـوجه نـمود؛ امـا چـون مهلمل در آزادكردن پسرش ابوالفتح تعلل مىورزيد، بر برادر بتاخت و تمام خاك او را به تصرف خود درآورد.
در اين هنگام ابراهيم ينال سلجوقیى از طرف طغزل برادرش با لشكرى بزرگَ به دينور روى

 دفع حَمَلات ابر|هيه ينال با برادر خود عهد انفاق بست ــ گرچه هنوز ابوالفتح پسرش از زندان

 سيروان پناه برد و عاقبت به سال

## ابوماجد مُهَلهِل شاز نجانى


 حسنويهٔ برزيكانى گرفت و لشكر ابراهيم ينال برادر طغرل سلجوقى راكه به كمكى طاهر آمده بود شكست داد.
مدتى بعد ابراهيم ينال سعدى را با نيرويى از غزان براى تسخير حلوان مأمور كرد. در آغـاز
 سلطان طنر ل سلجوقى (جلوس و طغرل در گراميداشت او بسيار كوشيد و داقوقا و شهرزور و صامغان و سيروان و خفتيان را ضميمأ


 آزادش كند، نپذيرفت و از آن تاريخ سرنوشت مهلمل مجهول ماند.

## سعدى شاز نجانى




 و او دوباره به حلوان برگَشت و بر آنجا استيلا يافت. سلطان طغرل هم قلعئ (راندبين) را را به او سپرد.


 اين نبرد كارى از پیش نبرد. ناپار به جمع آورى نيروى بيشترى پرداخت و بعد از آنكه در خـود توانايى رزم مشاهده كرد، بر سعدى تاخت و او را اسير كرد و و تمام قلمروش را تحت سلطهُ خود

$$
\text { گرفت (سال צ4 } 4 \text { هـ ق). }
$$


 راغارت كرد.

## بدر شاز نجانى

بدر بن مُهلمل پس از آنكه سعدى را اسير كرد آزادانه به حكومت پرداخت؛ اما از كار هاى بعدى او و مدت حكومتش اطالعى در دست نيست.

## امير سُر خاب شاز نجانى





 سعدى را اسير و زندانى كرد.
بعدها يكى از پسران سرخاب به نام ابوعسكر از پدر خود رنجشى پیدا كرده، عاصى شد و و به


 امين زكى بيگى در تاريخ خود نوشته است كه سرخاب در همان سال س بF ك كشته شده؛ الما مأخذ اين قول را ذكر نكرده است.

## اَبوالفوار س سُر خاب شاز نجانى

 داقوقا حكومت يافت و با سلطان بركيارق پسر ملكشاه سلجوقى همرييمان شد.



ابوالفوار س اميرى شايسته و نيكومنش بود و ثروت و مكنت سرشارى داشت و عاقبت در سنة . . 0 هـ ق د درگذشت.
مرحوم دهخدا در لغتنامه نوشته است كه فرزندان او يكصدوسى سال در شهرزور و حوالى آن حكومت كردهانن.

## أبومَنصور شاز نجانى


 ديار آخرت پيوست و با مرگً او حكومت صدوسى سالله بنى عناز شازنجانى

ووز ص ص •
 حرف (االف")، ص YMA. شرفنامهٔ بدليسى، ترجمهٔ هـهوزار، از ص \&ه تا •\&. تاريخاللّول, و الامازات الكرديّه، از ص \& عبا تا . ${ }^{\prime}$.


حكومت رسيدند و قر يب صدسال در همدان و رى و اصفمان سلطنت كردند. وجه تسميؤ ايـن
 " كاكو" را در گذشته كر دها به دايي گفتهاند. امروز نيز اين وازه در زبان كردى مصطلح است، است، اما به معنى برادر بزرگ به كار مىرود.
 اصفمان، عالاءالدولهٔ كاكويه بوده و اين حكومت از سال \& \&

## عَاءُالدّولهُ كاكويه

علاءاللدوله ابو جعفر محمد بن دشمنز يار، نخستين امير از خاندان كاكويه است كه قيام كرد و حكومت مقتدرى را به نام خود تأسيس نمود. ابتداى كار وى چنان بود كه سـيدهخاتون هـمسر فخرالدولهُ ديلمى دختر اسيهبد رستمبن مرزبان ــكه بعد از فوت شوهرش متصدى امور مملكت
 پدر عالاءالدوله، دشمنز يار نـام داشت و دايـى سـيدهخاتون بـود. عـلاءالدوله تـا تـاريخ فـرار سيدهخاتون از رى، در اصفهان بود و چون او از پیش مجدالدوله - پسرش ـ گر یخت، عالاءالدوله هم اصفهان را از ترس رها كرد و به بهاءالدوله پناهنده شد و تا آن زمان كه كه سيده برگشت، پیش وى ماند؛ آنگاه علاءالدوله بار ديگَر خود را به اصفهان رساند و مجدداً حكومت آن ناحيه را به دست گَفت. در سال •YY هـ ق حكومت اصفملن، همدان و شايورخواست (خرمآباد كنونى) با عالاءالدوله بود. در اين هنگام سلطان محمود غزنوى به (ى، قزوين و ساير متصرفات

مجدالدّوله دست يافت و به ممالك عالاءالدوله همر بینظر نبود. علاءاءلدوله پپشدستى كـر ده در اصفهان به نام سلطان محمود خطبه خواند؛ به اين ترتيب سلطان محمود ههم متعرض او نشد و
 پسرش مسعود به اصفهان حمله بُرد و آنجا را از دست علاءاءلدوله بيرون آورد و از جـانب خـود حكومت را تعيين كرد. در سال ال أ هـ ق مسعود به همدان لشكر كشيد و عُمتال عالاءالدوله كاكويه را از آنجا ,اند و علاءاللدوله ناجپار به خوزستان رفت تا از ابوكاليجار و جلال الدوله ــا از اُمرایى ديلمى
 سلطان مسعود به خراسان بازگشته است؛ فرصت را غنيمت شمرده بر اصفهطن دست يافت و در
 حكومت خويش ساخت و ز; عُمَال انوشيروانبن فلك المعالى ولايـات "خـوار") و "ورامــين") و " مسعود از خراسان سپاهی به يارى وى فرستاد. اين سپاه به معونت على بن عمران ــ از اصحاب انوشيروان و ممدوح منوچهرى دامغانى - رى را|ز علاءاللدوله پس گرفت. علاءاللدوله در جنگی زخمى شد و به يکى از قلاع در پانز ده فرسخیى همدان گر يخت.
بعد از فرار علاءاللدوله، انوشيروان در (ى به نام سلطان مسعود غزنوى خطبه خواند و يكى از

 فرّاش و على بن عمران لشكرى آراستند و به تعقيب وى فرستادند. این دو سردار پس از چ چـنـ نبر د، عاقبت در سال بFY هـ ق علاءاللدوله را تا اصفهان عقب نشاندند و همدان و شاپورخواست و كرج را|ز تصرف او خارج ساختند.
 و او را به شرط تأدئُ ماليات ساليانه، بر اصفهان باقى گذاشت؛ اما در سا سال اداى خراج ساليانه سر باز زد و به كمك فرهادبن مرداويج طغيان نمود. خوإجه ابوسهل حمدوى لشكرى به سوى او روانه كرد. عالاءاللدوله ــ كه ياراى مقابله نداشت ــ به بلاد لُ بز بز رگ گر يخت و به امير ابوكاليجار پناه بُرد. ابوسهل اصفهان را گرفت و خزاين عالاءاللدوله را غارت كرد و نفايس آن، از جمله كُتُب حكيه ابوعلى سينا را ــ كه در آن زمان وزيـر عـلاءالدوله بـود و در اصـفـهان
 نتيجه نگیرفت و به طرف طارم گر يخت. بالاخره به سال rشஈ هـ ق علاءالندولهٔ كاكويه جان به جان آفرين سپرد و اداره قلمرو حكومت او
_كه شامل بلاد رى و اصفهان و همدان و بخشى از نواحى غـربى ايـران بـود ــ بـه پسـرش ظهيرالدين رسيد.

## ظهيرالدَين كاكويه


 بعد برادر ديگرش إبورا


 كَفتن حكومت همدان رياست ظهيريرالدين را قبول كندا ريا ابراهيم ينال برادر طنر لـ سلجوقى در سال










 كردند، طنرل كَرشاسب را ما مأور آنجا كا كرد.



 كَرفت و آنجا به نام امير ابوكاليجار ديلمى خطبه خواند و بار ديگر به الادره أن ولايت مشنغول شد.

چون اين خبر به طنرل رسيد، ابراهيم ينال را از سيستان روانهٔ هـمدان كـرد. ابـراهـيم در ايـن لشكركشى بر جميع بلاد جَبَل تا حدود نهروان و خوزستان مسلط شد و گَرشاسب و كُردها دهايى راكه

 اسبان لشكرش از عهدهٔ حركتى برنيامد. به اين ترتيب در تاريخ FrV هـ ق حدود دولت سلجوقيان از جانب مغرب به مرز عراق رسيد.
علاوه بر كشمكشهاى دائمى ميان پسران علاءالدوله كاكويه، مابين ابومنصور فرامر ز كاكويه و





 گرديد.
در سال ^ثّ هـ ق طنرل به عزم تسخير اصفهان به آنجا شتافت و شهر را در محاصره گرفت،

 طغرل خطبه بخواند و از سر فتح اصفهران دركنشت.

 ابوكاليجار ديلمى بيرون أورد. ابوكاليجار از ترس آنكه مبادا عراق و خوزستان و وارس را هــمى از دست بدهد، با طنرل از در صلح درآمد. طنرل تقاضاى او را پذيرفت و در سال خود ابراهيهر ينال نوشت كه از تعرض به بلادد ابوكاليجار خوددارى كند.




 طنرل اصفهان را از تصتَف ابومنصور خارج كرده مسخَر خود ساخت و دولت ديالمهٔ كاكويه را از آن

## ابوكاليجار گَر شاسب كاكويه

علاءالدوله ابوكاليجار گرشاسب بن علاءالدوله ابوجعفر محمد كاكويه، در زمان پدر حكـومت همدان و نهاوند و توابع آن را داشت و در سال




## ابومنصور على كاكويه

ابومنصور على بن ابومنصور فرامرز، از حُكَام خاندان كاكويه است كه از سال حر اطراف يزد و آن نواحى حكومت كرده است.

## امير ابوكاليجار دوم كاكويه

 يزد رسيده است. اين امير نزد سلطان سنجر سلجوقى بسيار مقرَب بود و در جنگى كه در در ساوه به تاريخ دوازدهم جمادى الاول سال سلجوقى ــ برادرزادهاش ـ اتفاق افتاد، از همراهان سلطان سان سنجر بان بود.
 حصار اطراف شهر مشهد از آثار امير فرامرز است كه در سال هاه ها هـ ق كار آن به اتمام رسيد. از
 حكومت يزد رسيدند.
براى كسب اطاعات بيشتر از خاندان كاكويه، رجوع شود به كتاب تاريخ عالم آراى عباسى، كه در آنجا به تفصيل از اين خاندان سخن مىرود.

位
ترجمهٔ دكتر رضازادئ شفق، آثارالشيعة/لاماميه، جـزء چـهارم،



عشيرئ شبانكاره از اكراد ساكن پارس بودهاند. ابنالبلخحى در فارسنامه، صفحهٔ צڭ|ا، طبع اروپا


 اسماعيليان اصيلند). و در صفحهٔ عی\ گويد: (ادر كُردان پارس پنج رم بودهاند و هر يكـ رم صدهزار حومه بـدين


 جماعتى بودند كى عضدالدوله ايشان را از حدود اصفهان آورده بود و نسل ايشان بماند.)
 (بازرنگى)" است. امراى شبانكاره نواحى (بيضاً) و (ادارابگَ د)" و نقاطى از اطراف آن را در در تصرّف

 سرزمين فارس حكومت مستقلى را تشكيل دادهاند كه حدود • الا سال دوام كرده اسا است.
 سرحدى بين فارس و كرمان و خليج فارس شامل دارابگَد و نيريز و ايگً و طارم و اصطهبانات 1. محمد بن على شبانكاره در مجمع/لانساب آورده است كه طايفُٔ شبانكار هاز اسباط اردشير بابكانند.

 فِرَق عشيره كُر د شبانكاره قد قديم بودهاند.
 پادشاهان اين سلسله بر سر شبانكاره و كرمان پيوسته در نزاع بودهاند.

## على رامانى شبانكارهاى

 رسانيده و حكومت شبانكاره را در جنوب فارس پیريزى كر ده است.
'لُغتنامه، شمارء مسلسل هQ.ص 91.

## امير سليمان رامانى شبانكارهاى

بنا بر أنحه در تاريخ گز يده مسطور است، اميرسليمان معامر ابوكاليجار مرزبان، حاكم فارس

تاريخالنّوا والاماراتالكـردّيّه، ص اسا.

## امير فضلويه رامانى شبانكارهاى


 از كشته شدن صاحب، بر شيراز شبيخون زد و به سال

 و پس از مدتى او را كشت و دستور داد كه مادرش را نيز در حمام خـفه كـر دند و بــدين تـر تيب حكومت فارس تحت تصرف امراى شبانكاره درآمـد؛ امـا بــــــا از مـدتى آلبارسـلان سـلجوقى



فارس و كرمان دپار فتنه و آشوب زيادى شدند.


## اميرحسن خسرو رامانى شبانكارهاى


 لشكرى براى دفع او سوق داد. در آغاز اميرحسن پيروز شد. اما بار ديگَ جاولى با با نيروى بيشترى بر او شبيخون زد و امير حسن مجبور شد در قلعئ خود متحصن شود. عاقبت چون ديد تحصن
 ملكشاه (سال (Q11) در خاك شبانكاره امنيت و آرامش برقرار بود.


## امير اسماعيل رامانى شبانكارهاى


 فخرالذين جاولى بر او فشار آورد، به حاكم كرمان مُلتجى شد و در پناه او بود تاريخخالدول والامارات الكُرْديّه، ج جا

## نظامالدَين يححيى رامانى شبانكارهاى




عاقبت از عهلدهٔ مقاومت بر نيامده و سنقر به اتابكى شيراز رسيده است. تاريخ مغصل ايران، اقبال، جزء دوم، ص •1Q.

## امير قُطبالدَين مبارز رامانى شبانكار هاى




 ناهار كرمان را ترك گفت و اندكى بعد در رزم به دست هالا كو به قتل رسيد. تاريخالدَول، ج r، ص Mr4.

ملك مظفَر الدين محمّد رامانى شبانكارهاى
 فوت اميرقطبالدين، (ابردهسير") را دوباره تحت تصرف خود درآورده و تا سـال . . $\ddagger$ هـ ق دوام كرده است؛ اما در اين تاريخ دشمنانى كه در كمينش بودهاند، شـبانگاهى بـر او او ريـخته خـود و فرزندانش را اسير كردهاند.
امارت شبانكاره تا سال VAS هـ ق دوام كرد و در هر مدت يكى از رجال بارز آن خاندان به دعوى استقالال برخاستهاند؛ الما بعدها عشيرهُ شبانكاره مـطيع آل مـظظفر (VQロ-VIY) در فـارس شدند.

اينى اسامى عدهاى ديگً از امراى شبانكاره:
نظامالدين حسن بن محمود بن ملك مظفر الدين (90 (809-9).


بهاءالدين اسماعيل برادر طيبشاه (FN-9N).
نظامالدين حسن بن طيب شاه (VTD-SMN).
نصر ةالدين ابراهيهر بن اسماعيل، از سال WTA.
تاجالدين جمشيد بن اسماعيل (VYY-VFD).
ملك أردشير (VAF-VFY).
فرهنگگ معين، اعلام، ج ه و 9.


مرداسى نام عشيرهأى است از كُردهاى ديار بكر كه در ناحيهُ (اكيل ') توطَن داشتهاند.

 اين امارت از احفاد بنى عباس بوده است كه اجداد وى تركى ديار خود كرده و و در كردستان متوطن
 مشيخت و بالاخره تحت عنوان امارت و فرمانروايى، عشاير و قبايل آنجا را مطيع و منقاد خود

نخستين شخصيت معروف اين خاندان ريير منصوربن حسين اعرج جوده كه سمت مشيخت

 كارش بالا گرفته است. بعد از پيرمنصور پسرش پيرموسى بر مسند ارشاد نشسته و خانقاهى در قريهُ (پيران") _ كه

 محل را حاضر براى انجام اوامر خود ديد، دعوى امارت كرد و و براى خود افراد و و اجنادى تهير انيه كرده
 پس از مدتى يكى از ساطين سلجوقى لشكرى بدان سو فرستاد كه پِير بدر مجبور به فرار و (. اكيل نام ناحيهأى است از كردستان در شمال "آمِد) واقع در كشور تركيه كه فاصلهاش تا ناحيهُ „ پدياربكر)" سى و دو كيلومتر است. مركز حكومت آنجا , ا نيز آكيل خواندهانـاند.

اقامت در (ميافارقين" شد. وى مدتى آنجا نزد اميرحسامالدين حاكم آن ديار به سر بُرد، تا اينكه لشكرى هم جهت تسخير ميافارقين از طرف ألبارسلان سلجوقى (جلوس هـ ق) روانه شد. يير بدر در آن واقعه به قتل رسيد.

## امير بولدوق مر داسى

هنگام فوت پيير بدر، همسرش حامله بود؛ كه سپس پسرى آورد و او را بولدوق ناميدند. زمانى كه بولدوق به سن رشد رسيد، در اثر لياقت مادر و همكارى عشيرئ مرداسى، به جاى پدر حاكم اكيل شد و مدتى باكامرانى فرمانروايى كرد.


## امير ابر اهيم مر داسى

وى پس از آنكه بر مسند حكومت استقرار يافت، در تعمير ولايت و بسط عدالت كـوشيد و



## امير محمد مرداسى

امير محمد نيز چون پدرش عمر زيادى نكـرد و بـه زودى درگـذشت. وى سـه پسـر داشت

 (جرميك + جرموق) بناى حكومت نهادند؛ كه در نتيجه از آن به بعد حكومت مرد درداسى سه شعبه

## شعبه́ اول، فر مانر وايان اكيل

## اميرعيسى اكيل

 آسودهاى داشتهاند. وى پی از مدتى فرمانروايى درگذشته و پسرش دولتشاه بعد از مرگ او جايش را گرفته است.

## اميردولتشاه اكيل

اين امير نيز مدتى با فراغت و قدرت حكومت كرد و عمر ى را به كامرانى گذراند. وى پسرى به نام امير عيسى داشت كه پس از مرگش به حكومت رسيد رسي.

## امير عيسى ثانى

 سر برداند. امير عيسى را دو بسر بوده است: اسفنديار و شامححمد.

## امير شاه محمدبيگَ اكيل




## امير قاسمبيگَ اكيل

وى از أمراى بسيار بافضل و لايق خاندان مرداسى بوده است كه به مكارم اخلاق و محاسن
 سياستمدارى و رعيتّيرورى بين خُكام همعصر خود معروف بوده است. وى در زمان سلاطين آق قوينلو مىزيسته و نز د آنان تقرّب تامى داشته و سمت اتابكى فرزندان آنها را عهدهدار بـوده است و به همين جهت او را للكققاسم, هم گفتهاند.
 شد، للهقاسم زير بار اطاعت او نرفت و طريق عصيان پيش گرفت؛ به همين جهت خـانمحمد استاجلو مأمور تسخير »اكيل) گرديد. وى پس از مـختصر زدوخـوردى آنـجا را تـصرف كـرد و



 با مرگ امير قاسمبيگ، چون فرزندى نداشت، برادرزادهاش مرادبيگ به حكومت رسيد.

## امير مُرادبيگَ اكيل

مرادبيگَ بن عيسىبيگى، به موجب وصيت عمويش، از طرف ديوان سـلطان سـليمان خان

عثمانى (جلوس \& צج، فوت وVF هـ ق) به حكومت رسيد. وى مردى متدين و پرهيزگار و اميرى دادگر و رعيتپرور و نيككر دار بوده است.
 مسافرخانهاى ساخت كه جهت آملـ و شد مسافرين و آسايش آنها در آنجا انواع امكـانـات انـات زمـان خود، از جمله به مقدار كافى نان و غذاى يوميّه مهيًا بود؛ كه سالها اين رسم و روش برقرار مانده است.

پس از فوت مُرادبيگ، پسرانش على خان و قاسهبيگگ ثانى متعاقب يكديگَر حكومت كردهاند؛
 جعفربيگ و غضنفربيگى باقى ماندند.

## امير جعفربيگِ اكيل

وى كه پس از فوت پدرش قاسمبيگى، در صغر سن به فرمان سلطان سليهخان ثانى (جلوس
 (سال ه••• هـ ق) حاكم اكيل بوده است.

## شعبئ دوم، فر مانر وايان پالو

 مىرود. چنان كه قبالً كفته شد، پس از فوت امير محمد مرداسى، ولايت (پالوه) بها امير تيمور تاش رسيد.

## امير تيمور تاش پالو

 كاردانى شهرت داشته است. تيمورتاش پس از مدتى حكومت درگذشت و پسرى به نام اميرحمز ه از او ماند.

## امير حمزه پالو

اميرحمزه پس از پِرش حاكم پالو شد و چند صباحى حكومت كرد. از وى چهار پیر باز ماند:
اميرحسين، أمير يغمور، اميرعلى، امير رسته.

## امير حسينبيگَ پالو

وى كه فرزند ارشد اميرحمزه بود، پس از پدرش به حكومت رسيد. روزگار حكمرانى اميرحسين
 كشته شد و چون پسرى نداشت، برادرزادهاش جمشيدبيگ به حكومت پالو رسيد.

## امير جمشيدبيگَ پالو

جمشيدبيگ بعد از وفات عمويش امير حسينبيگ به امارت پالو رسيد. وى اميرى جهانديده و ور
 به عدل و احسان معروف بود.
در زمان حكومت اميرجمشيد، أوازء قدرت سلطان سليمهخان عثمانى به اطراف و و اكناف رسيد




 كمال قدرت و به كامرانى حكومت كرده است.




 پسرانش تنها حسين خان و حسنبيگ در حال حيات بودند.

## امير حسينخان پالو



 و رفاه به سر بردند.
از حسينخان پسرى به نام امير محمود بازماند كه چون شايستگى جانشينى نداشت، امارت به

## امير حسنبيگَ پالو

 از او دو پسر ماند به نامهاى سليمانبيگی و مظفربيگ.

## امير يوسفبيگَ پالو

يوسفبيگ بعد از وفات عمش حسنبيگ، به موجب فرمان سلطان مرادخان عثمانى سـوم
 حسنبيگَ به مخالفت برخاسته، عشاير و قبايل را بر او بشورانيد و در نتيجه تمام

 همين اثنا يوسفبيگَ فوت كرد.

## امير احمدبيگَ پالو




## امير سليمانبيگَ پالو




## شعبهٔ سوم، فر مانر وايان چر موك


 اميرحسين پسرش رسيده است.

## امير حسين چر موک

اميرحسين بن اميرمحمد مرداسى، بعد از مدتى حكومت فوت كرده و به جاى وىى پسـرش |ميرسيفالدين، اميرچקموك شده است.

## امير سيفالدين چر موى

حكومت اميرسيفالدين چندان دوام نكزده و وى به زودى دری درگذشته است. از از او پسرى به نام شاهيوسف مانده كه به حكومت چرموك رسيده است.

## امير شاه يوسف چر موک

 اميرشاه يوسف پسرى به جاى مانده كه ولاة (ولد) بيگى نام داشته است.

## امير ولاةبيگَ چر موى

ولاة (ولد) بيگ پس از پلرش شاهيوسف بر مسند امارت چرموك نشسته؛ اما دوران حكومتش كوتاه بوده و به زودى دركذشته است.

## امير شاه علىبيگَ چر موك

 يك مدت فرمانروايـى فـوت كـرده است. از عـلىبيگ پسـرى بـه نـام اسـفندياربيگى بـازمانده است.

## امير اسفندياربيگَ چر موكى

اسفندياربيگى نيز مدتى به امارت مشغول بـوده و بـالاخره بـا جـهان وداع كـرده و پسـرش بايندربيگ جانشين وى شده است.

## امير بايندربيگَ چر موك

 نام محمدبيگ داشته كه به جايش نشسته است.

امير محمدبيگَ چر موكى

سال ه••ا هـ ق در حال حيات بوده و بر چرموك حكومت كرد ده است.

ص • •






 مراغه بوده است؛ كه بعدها فرمانروايان اين خاندان به نام ״يَليان روادى)" معروف شدهاند.

## امير احمد يل رَوّادى

اميراحمد يل فرمانرواى مراغه بوده است. در جنگى كه بين سلطان محمد بــن مـلكشاه و
 همرزمان سلطان محمد بوده است. در اين جنگى صدقه كشته میشود و و اسبى كه بر آن آن سـوار
 مىدهد آن را سپاهيان در كشتى سوار كرده به دربار بغداد روانه كنند، اما نرسيده به مقصد در راه

 مىشوند. احمد يل نيز در اين لشكركشى شركت داشته و سپاهيانش بيش از ديگُران بوده است.
 اثناى جنگى، سخت مريض شد. اميراحمد يل انتظار داشت كه سلطان محمد پس از وى تبريز و

ديگَ شهر هاى او را بدو بسپارد؛ اما معلوم نيست كه سلطان، تبر يز را بدو داده و يا بـه ديگـرى سپرده است. احمد يل به سال • $ا$ هـ ق به دست فدائيان ــه كه در اين ايام قدرت زيادى پیدا كر ده بودند ـ كشته شد.

 به دربار سلطان محمد آمده پیلوى اتابك طفتكين نشسته است؛ ناگَاه كسـى از در وارد شـده



 باطنى سوم يورش مى أَورد و با سومين زخم كارد، كار احمد يل را مى سازد. حضار او را را نيز گرفته مى كشند و از وقوع اين حادثه با حضور آن همه نگگاهبانان مُسَلح و شكوه بسـيار احـمد يـل در شگَت ماندند."

تاريخالكـامل، ج • ا. لغتنامئ دهـخدا، شـمارهٔ مسـلسل r، ص

## آقسنقر رَوّادى

پس از احمد يل پسرش أقسنقر به فرمانروايى رسيد. نخستين خبرى كه از از او داريه، بودن وى در بغداد نزد سلطان محمود سلجوقى است (سال
 وى شتافت و او را بر اين تصميم بيشتر تشجيع كرد و به او او وعده داد كه پو
 راه افتادند؛ اما اردبيليان راه را بر ايشان گرفته مانع ورود آنيا شدند. آنگاه به طرف تبريز ير يور يور
 داشته و آن سياه به مراغه فرود آمدهاند. آنما چون


 سلطان محمود پسرى به نام داود داشت كه او را سمت ولايتعهدى داده و آقسنقر را به آتابكى

وى برگز يده بود. در سال Qra سلطان محمود در همدان درگذشت و آقسنقر داود را به جاى وى بر تخت نشاند و در سراسر عراق عجم و آذربايجان و اران خطبه به نام وى خـر خواندند؛ اما سـلطان محمود سه برادر داشت به نامهاى طغر ل، مسعود و سلجوق، كه هر كدام پادشاهی را ا از آن خود
 هـ ق) بود كه در خراسان و ماوراءالنهر و خوارزم فرمانروايى داشت. أقسنقر براى اينكه داود را دا در



 بين برادران، طعرل به پادشاهى رسيد و مسعود به گَنجه رفت و سلجوق در فارس مت متمركز شد. آقسنقر و داود هم در آذر بايجان ماندند و به إستوا(ى كار خود مى یر داختند و همه اميران سان سلطان


 وقت المستر شد بالثه، با طنرل ميانهُ خوبى نداشت، مسعود را به سلطانى و داود را را به وليعهرى او پذيرفت و دستور داد كه خطبه به نام آنان كردند و قرار شد كه مسعود و داود به جـنـا برخيزند و خود خليفه نيز سياه مجهزى همراه اليشاه إيشان كرد.

 دست گرفت. آقسنقر اردبيل را محاصره كرد، سلطان طغرل قراسنقر را مأموريت داد كه به جنگَ با آقسنقر برخيزد، ولى او كارى از پيش نبرد و انبوهى از كسان و سپاهيان او نابود شده، شكست سختى خوردند. بعد از أن آقسنقر همراه مسعود به همدان شتافت و و در آنجا سلطان را نيز شكست داده بر همدان و آن نواحى دست يافت و پادشاهى مسعود را بنياد نهاد. در همين اثنا خود او در
 از باطنيان كشته شد' (سال الر هTVه هـ ق).
تاريخ مغصل /يران، عباس اقبال، ج ا. تاريخالكامل، ابن اثير،

 كه آقسنقر را كشتند.

## نصر ةالدَين اَرسالان آبه

سومين نفر از امُراى خاندان يليان، نصرةالذَين ارسلان آبه خاصبكى يليانى روادى پسر أقسنقر است كه بيش از چهل سال سلطنت كرده و مركز فرمانرواييش مراغه بوده است. نـام اصـلى او ارسلان آبه است به معنى شير شكار كه تركيبى است تركى و نصرةالدَين و خاصبكى لقب او است. او را برادرى نيز به نام شيرگير بوده است.

 ششكركشى شركت داشته باشند. ارسلان آبه نيز در بين اين جمع حضور داشت؛ اما ها هنوز شوكت و شهرتى پيدا نكر ده و آغاز كار او بود.







 به أذربايجان برگَشت. ارسالان آبه نيز درصدد مرإجت بود كه ديعَر امُرا مانع مراجعت او شدند و

 سلطنت رسيد. از اين پس ارسلان آبه و ايلدگز هوادارى سلطان محمد را داشتند و سلطان محمد

 خود آنجا را به دو بخش تقسيهم كردند (سال هFQه هـ ق)، و تبريز از آن تاريخ خميمهو قلمرو يليان گر ديد.
در سال را به اتابكى أرسالان أبه سیرد كه او را تربيت كند. پس از مرگ ايـن سـلطان، دوبـاره جـنگگ و

كشاكش بين شاهزادگان و اميران بر سر پادشاهى درگرفت و سرانجام پس از آنكه ملكشاه برادر









 دادند تا بتوانند در برابر گرجيان مقاومت كنند. گرجيان در اين سالمطا بسيار نيرومند گشتانه، بـراى
 به غارت و تاراج مى یر داختند. در سال



 خور دند و مسلمانان پيروز و شادمان بازگَشتند (سال





 ابناثير مرگ او را در وقايع اين سال ذكر كرده است.

 مفصل ايران، عباس اقبال. شهر ياران گمنام، احمد كسروى.

## فَلَكُالدَين يليانى رَوَادى


 كه نشيمن فلكىالدين بود يورش برده آن را محاصره كرد؛ اما دز بسيار استوار بود. ناجار پس از



 آشتى شد. كه در نتيجه مذاكرات فيمابين فلكالآدين و يهلوان، قرار شد تبريز از آن يهلوان باشد و او آنجا را به برادرش قزلارسلان وا گذاشته از مراغه دست كشيد. تاريخالكامال، ضمن وقايع سال •DV هـ ق.

## اتابكَ ‘ علاءالدّين كُر پپ

علاءاءلدين كُرپه ارسالن يليانى روادى از معروفترين و نيكومردترين فرمانروايان عصر خود

 است به قر ينٔ اين بيت نظامى:






 به باده گسارى پرداخته و به كارهاى مملكت توجهى نداشته، عاءاءالدين با مظفرالذيـن كـوكبرى فرمانرواىی اربل دست به دست هم دادند كه آذربايجان را الز او بگيرند. مظفرالذين با سپپاه خود به




مراغه پيش علاءالدين شتافته با همر راهى تبريز شدند. ابوبكر از موضوع آَاَهى يافته، سفيرى را پيش ايتغمش فرستاده از او يارى خواست. ايتغمش در اين وقت با اسماعيليان آلموت درجنگ بود؛ به محض وصول پيغام ابوبكر، دست از آن جنگ بر داشته با نيروى انبوهى روانةٔ آذربايجان

شد و چون به نزد ابوبكر رسيد، نخست كسى را نز د مظفرالذّين فرستاده چنين پيغام داد: ما ترا مردى هنردوست و نيكوكار مىشناختيه، اكنون چگَونه به خاك مسلمانان تاختهاى در صورتى كه قدرت ما از تو بيشتر است!؟ بنابراين بهتر آنست از همان راهى كه آمدهاى برگر دى. اين پيغام، مظفرالدّين را متوحش ساخت و به جاى خود بازگشت و اصرار علاءالديـن بـراى
 محاصر كر دند. علاءالذّين غافلگیير شده بود، تاب مقاومت نداشت، ناچار پيشنهاد صلح كرد و يكى از دزهاى خود را به ابوبكر واگذاشت. ابوبكر نيز دو شهر اروميه و اشنويه را به او داد و به ايـن
 گفت.).

گفتّى است كه راوندى مؤلف كتاب راحة|الصلوز ــ كه پيش از مرگ عالاءالذّين آن را به پايان رسانيده است - وى را به دادگَى ستوده و پادشاه خوانده است.
 امير علاءالدين كُ په ارسلان سروده؛ اينكى برخى از ابيات مقدمdٔ آن را در اينجا ذكر مىكنيه:



 چون بر يد از من أين غَرَض درخواست شـر شـادمانى نشست و غــمر بــرخـاست
 هـــر چــــه تـاريخ شـهريالان بــود در يكــــى نســـخه اخــتيار آن بــود


 و آنچֶه ديدم كـه راست بـود و درست مــاندمش هـهم بـر آن قـرار نـخست
 زان سُــخنها كــه تـازى است و درى در ســـــــواد بُـــخارى و طَــــبرى

آن ورق كـــــو فـــتاده در دســـتـتم


 فــصل ديگــر دعـاى شـاه جـهـان كـــانـان دُعـا ســر بــرآورد ز دهــان

 عــــــمدةالمـــلكة عــــالاءالديـــن شـــاه كُــرِيه ارســـلان كشــوركير بــهـه ز آلب ارسـالان بـه تـاج و سـرير








 نـــام ايــن خـضر، جـاودانــى بـاد
 زان گُــــل و گـــــلستان مَـــــبادا دور

 نظامى خطاب به علاءالذين چنين مى گويد:


 چــون كــه ايــران دل زمــين بــاشد دل بـــهـه از تـن بــود يــقين بــاشد




 جــــارشه داشـــتند جــار طـــــاز


 وان مــلكـ را كـه شــد مــلكشه نـام بــود ديـنـپرورى چـو خـواجـه نـظام
 الى فــلكهها بـهـ خــويشى تــو بـلند
هــم فـلك رایى .و هـمْ فـلكى پـيوند

نظامى در پايان منظومه بعد از تجديد ستايش از علاءاللّين در بيان تاريخ اتمام مثنوى خود مى گويد:
 روز بـــر چ

## نصر ةالدَين محمَّد يليانى رَوَادى


 گماشتگان عالاءالدين داشته است؛ اين پسر بايد نصرةالآين محمد باشد، كه برادر بـزرگتر بـوده است، به قر ينه كَفتار نظامى:


1. مراغه و أذربايجان در اصطلاح جغرافىدانان قد يه، ،از اقليهر پنجمه است.
 اما باز به گَفتة ابناثير آَحَل او را چندان مُهلت نداده و در اَغاز سال ه •\& هـ ق درگذشته است.

## آخرين بازمانده خاندان يليانى

آخرين فرمانرواى خاندان يليانى در مراغه زنى بوده است نوه علاء اءالدين؛ ولى به به طور قـطع
 علاءالذّين بوده كه نامش را مورخين ياد نكردهانـنـ و شايد اين پسر از دو پسر ديگر عـالاءالديـن

 درستى نداريم كه آيا به حدَّ بلوغ و احراز مقام آمارت رسيده است يا يا اينكه او هم سر سرنوشتى چون برادر ديگر خود داشته است. نظامى در مثنوى خود، آنجا كه از دو پسر علاءالدّين به نام ياد كرده
 در حــفاظ خـــطِ سـليمانى عــى


 آذربايجان به تاراج پرداخته و از جمله به مراغه نيز تاخته بودند. ابناثير در اين باره مـىنويسد:
 منولان به آسانى آنجا را فتح كرده و به تاراج پرداختند.).


 از ستم زورمندان شكايت داشتهاند. سلطان در نتيجهٔ اين شكايات پيش از ديگر شهرها آهنگی مراغه كرده بر آنجا دست يافت؛ ولى رويِندز همجنان تا سالرِا به دست نوادهُ علاءالذانين بوده

 محاصره كردند؛ چون مدت محاصره به درازا كشيد، زن راضى شد كه همسرى شـرف|المـلكـ را

بيذير د؛ اما سلطان جلال الدَين كه آن هنگام در عراق بود ــ به آذربايجان برگشت و از اين موضوع اطاغع يافت و بهتر آن ديد كه خود همسرى آن زن را را قبول كند.
 سراسر ايران و از جمله آذربايجان دست يافته، بساط فرمانروايى خاندانهاى بـومى را بـرپـيـيدند. علىالظاهر روزگار خاندان يليان نيز با خاتمهٔ روزگار نابسامان اين بانو به پايان رسيده است.















 |مير عزاللَين شير است.

## اميرعزَّالدَين شير هكارى


 "(وسطان") شد و عزالآين شير هكارى والى آنجا در قلعهُ وان تَخَصن كرد، چه حاضر به اطاعت از تيمور نبود. امير تيمور قلعه را محاصره كرد و با تمام قوا بر هُتحصنين فشار آورد. پس از چ چند روز
 قلعه باقى ماند، تا اينكه سپاهيان تيمور قلعه را گشادند، شاعرى در تاريخ فتح وان و گشادن قلعهُ آن گفته است:
شاهى كه به تـين مـلكـ ايـران بحَرفت مــاه عَــلَمش ســرحـدِ كـيوان بگَـرفت
 امير تيمور پس از آنكه بر قلعه دست يافت، دستور ويران كردن آن را داد و با ملك عزالذّين به مهربانى رفتار كرد و دوباره او را والى وان گر دانيد و او تا سال داد و در اين سال درگذشت.

## ملك محمّد هكارى

بعد از مرگ عزالذّين شير پسرش ملك محمد به همر|هى امير شمسالدين، والْى ايالت بدليس و خالاط به نزد ميرزاشاهرخ (N•V (N هـ ق) پسر إمير تيمور رفت و فرمان حكمرانى خود را به ضميمdٔ خلعت دريافت كرده به وان برگشت و به فرمانروايى پر داخت. از مدت فرمانروايى و سرنوشت اين امير خبرى در دست نيست تا اينكه در كتب تواريخ با نام


## اسَدَالدَين زريندست هكارى

در شرفنامه مینويسد كه اسدالدّين از اَحفاد أُمراى هكارى است كه در نتيجهُ انقالاب روزگار به مصر مهاجرت كرده و در آنجا به دليل ابباز لياقت و شجاعت در دربار ساطين چراكسه، بعد از مدتى تا مقام سيهسالارى ارتقا يافته است. اسدالدّين در جنگیى بر اثر حـملهُ دشـمن يكـى از دستهايش قطع مى شود؛ سلطان وقت به خاطر علاقهُ شديدى كه بـه وى داشـته است دسـتور مى دهد دستى از طال برايش ساخته و نصب كردهاند و به همين جهت بعدها به "(زريـنـدست)" شهرت يافته است.
در آن ايام كه اسدالدّين در مصر اقامت داشته است، اميرحسنبيگ آتق قو ينلو (متوفي به سال


 مدتى اوضاع هكارى بر اين منوال بـوده است تـا ايـنـكه جـماعتى از بـازر ركانان آسـورى مُـقيه هـكارى به منظور تجارت راهى شام و مـصر مـى شوند و در مـصر از مـحبوبيت اسـدالذآيـن در
 حكام هكارى، بيگانگان عهدهدار ادارئ آنجا شدهاند بسيار متأثر شده، تصميهم مـى گیيرند كـه بـه ملاقات او بروند و از وى دعوت كنند كه به هكارى مراجعت كند و قلمرو حكومت اجدادي انـي خود را را
 پيشنهاد مىكنتن. اسدالآين مى يذيرد و با آن عده به محل سكونت ارامنه و آسوريان مـراجـعت مى
دُنبليها دز مستحكمى در اختيار داشتند كه جز خود آنها كسى حق ورود به آنجا , ا نداشت. آنان
 قلعه را از نان و خوراكى و سوخت و غيره از خانههاى خود جمع أَورى كرده به داخل قلعه براىى
 انجام اين امر روز شنبه را ا اختصاص داده داده بودند و تنها در اين روز مردم ورو درو به داخ داخل قلعه را جهت رو به راه كردن كارهانى مرجوعه اجن اجازه داشتشند.
 مخصوص آسوريها را به تن كرده و همراه آنها راه قلعه , ا پيش گرفتند؛ ضمن اينكه هر هـر كدام در
 بازگشادند و آنان چون دَفَعات سابق بدون اينكه مورد سوء



 آنجا - برای اسدالدَين و فرمانروايان بعد از او لقب شد و اين سلسله حكام به نام شَنبو (شَمو) معروف شدند.
از اَن تاريخ اسدالذَين بر مسند حكومت هكارى استقرار يافت و تا هنكَام مرگَ در نهايت عزَت

## عزَّالدّين شير دوم هكارى

 سال . .9 هـ ق حيات داشته است.

## امير زاهد بيگَ هكارى




## مَلِكبيگَ هكارى



 حسينبيگ، بهاءالآدينبيگ و رستمبيی.
 واسطهُ نزاعى كه بين او و قبيلهُ روگگى بر سر ناحيهُ كواش رخ داد به قتل رسيده است.
 قيام كرد و عدهاىى را با خود همدست ساخته قلعه باى را متصرف شد و پدرش را دستگیی كـر د.







## محمدبيگَ هكارى






پناه برد. سـلطان حسـين اسـتدعانامهایى را جـهت وى بـه دربـار سـلطان سـليمان خان قـانونى ( زينلبيگی چون به خدمت او رسيد بسيار مورد نوازش و محبت قرار گَرفت و دستور داد از او به




 حكومت هكارى را در اختيارت بگذاريه. زينلبيگا بـه قـصد بـازآوردن اهـلـبيت خـود از آنـجا


 كارآزموده و دلاور بوتانى را سر راه او فرستاده در گوشهانى به كمين نشستند. چون زينل بيگی و همر|هانش فرا رسيدند، كميننشستگان ناگْانى بر سر آنها ريختند و همگى را به قتل رسانيدند.

 با تو داشت؟ اكنون بفرستيد جنازة او را بياورند تا محترمانه و با تشر يفات اسلامى كفن و دفن
 جنازه زينلبيگى را پيدا كردند، در او آثار حيات ديدند؛ به هر حال طبق دستور او را حمل كرده به

 مداواى زخمما و جراحات او پرداختند.
اگر چه بدربيگی مخالف اين عمل بود؛ إما زنش به جهت دا داشتن عواطف انسـانى شخصاً
 هكارى رهسپار شد.
در اين وقت محمدبيگ همهٔ قلمرو هكارى را تصرف كرده و بر اوضاع تسلط كافى پيدا كرده
 براى اذيت و أزار محمدبيگ برانه مى تراشيد و عاقبت توانست باب عالى را را نسبت به او بد بابين كند تا آنجا كه دستور بركنارى او از طرف سلطان عثمانى صادر شد و برحسب تقاضاى اسكندر پاشا

فرمان حكومت هكارى جهت زينلبيگَ صدور يافت. اسكندریپاشا باز دست از كينهتوزى نكشيده،




 چون به قرار مسموع در شهر مرض وبا شيوع پيدا كرده است من نمىتوانمر داخل شـهر شـر شـوم، محلى را در بيرون شهر معلوم كنيد كه با هم ملاقات داشته باشيه. اسكندر پاشا خا خواهناخواه از شهر
 هستند. مصلحت در مراجعت ديد و به داخل شهر برگثشت. محمدبيگ هم از آنجا راه وسطان را را





 حكومت هكارى داد.

> يعقوببيگی سه پسر داشته است: اولامه، سلطان احمد و ميرزا.

## زينلبيَّ هكارى



 او نيز ــكه از نزديكان رستهمياشا بود ــاز از باب عالى صانـي

 كه رستم پاشاف دوباره به مقام وزارت بازگشته است. اين خبر براى زينل بيگى مزدهُ خوبى بوده، بدون
 رستم یاشا شتافت و از اينكه دوباره شغل خود را بازيافته است اظظهار خوشحالى كرد، اما رستهپیاشا

مراجعت او را به هكارى اجازه نداد و به جاى حكومت آنجا محل ديگَىى را در "روم ايلىى) خاك


 به عنوان مأمور مخفى به ايران گسيل داشت كه در آنجا مخفيانه به جـمع آورى و كسب اخـبار سياسى دولت ايران بیردازند.
زينلبيگَ برادر ديگَرى به نام بايندر داشت كه او سرسپرده و مأمور مخفى دولت ايران بود.





 موروثى خود رسيد و چهل سال در اين مـقام بـاقى بـود. زيـنلبيگَ را چهـار پسـر بـوده است:
 فرمان سلطان عثمانى به (ابوسنه) تبعيد شد.
سيدى اسب فرو افقتاد و دركذشت. آنگاه فرمان جانشينى به نام زكريابيگی صـدور يـافت و زيـنلـبيگى، ابر|هيمبيگت رادر حال حيات خود ناحيهُ (آآلباق، ارزانى داشت


 تصرف كرد. شاهسلطان محمد و پسرش حمزه ميرزا ـ كه در اين هنگًام در تبر يز بودند ـ پ چون از حملةٔ زينلبيگ به شهر مرند خبر يافتند نيرويى از تركمانان را برایى مقابله با او به سوى مـرنـد



 مخفيگاه در أورده به (جولهميركى) بردند و در حُجره́ مسجدى كه خود در آنجا سـاخته بـود بـا

احترامات و تشر يفات بسيار به خاك سپردند. سلطان مـراد فـرمان حكـومت هكـنرى را جـهت
 "اآلباق" اعزام شد.

## زكر يابيگَ هكارى

زكر يابيگی پسر زينلبيگی پس از دو سال حكمرانى در اثر تحريكات برخى مخالفان از طرف










 او (٪ولهميرك)" بوده أست.
از روزگًار زكريابيگى به بعد خبر مُستندى از اين آمارت و نبيرگان اين سلسله حُكام هكـارى
 بدرخانيان در صفحات تاريخ برخورد مىكيه؛ كه در اين كتاب جداگـانه دربـاره آنـان بـه بـحـ خواهيهر پرداخت.


「

 آخر از اين أمرا بودهاست.

## (

## فرمانروايان بادينان در عماديَه


 سال VFQ هـ ق قلعهُ بسيار محكمى بنا كرده كه يير|مون آن خانههايى نيز ساخته شده است. بعدها آنجا را به اسم بانى آن عماديه نام نهادهاند. سلسله فرمانروايانى كُردزبان از قرن ششهم تا اواسط قرن سيز دهم در اين سرزمين حمين حكمرانى كردهاند كه نخستين مؤسس آن "برهاءالذين") نام داشته و او لاد و آحفاد وى به "(بهادينان") و اخيراً ("بادينان" شهرت يافتهاند و امروز خود منطقه را به نـام فـرمانروايـان پـيشين آنـجا بـادينان ' میگويند.
بيشتر اُمراى بادينان، متديَن و كاردان و دادگّستر و مُحسن بودهاند و مدارس و مساجد و و آثار
 مير بهاءالآين بودهاند ـ مى بردازيه:

## اميرز ينالدَين بادينانى


 يسرش ميرزاشاهرخ (へQ•-人•V) را درك كرده و مورد توجه هر دو بوده است.
 عبارت است الز: عقر د، دهوك، زاخوّ، شوش و وبازيرانـن

## امير سيفالدّين بادينانى

پس از امير زينالدّين پسرش اميرسيفالذّين _كه انسانى مُحسن و نيكوسيرت بوده ـ ـ حاكم
 اواخر قرن نمهم حيات فانى را ترك گقته و دو پسر از او به جا ماندهاند به نام اميرحسن و بايرك.

## امير حسن بادينانى

اميرحسن فرزند اميرسيفالذّين بعد از پدر فرمانرواى عماديه شد. در ايام حكومت وى سلطان آققويونلو نيرويى را به فرماندهى سليمانبيگ براى تسخير عماديه و اطراف آن گسيل داشت؛
 مأيوسانه برگشت.
پس از بـرافـتادن حكـومت آققوـيونلو و روى كـار آمـدن صـفويه، امـيرحسـن بـه خـدمت
 » |ميرحسن كرد، همچֶنين يكى دو ناحيه ديگَر را تحت ادارهٔ او قرار داد.
 سيدى قاسم، مرادخان، سليمانشاه، ييربوداق، مير زامحمد و خان|حمد.

## سلطان حسين بادينانى


 امراى بيشتر مناطق كردستان به وفور هوش و حسن سياست او معتقد بودند و در كار ها هاى خود با با

 او به يادگًار ماند: قبادبيگ، بهرامبيگ، رستهبيگ، خان اسماعيل و سلطان ابوسعيد.

## قُبادبيگً بادينانى

قبادبيگ پسر سلطان حسين پس از مرگی پ夫ر و برحسب فرمان سلطان سليمخان دوم عثمانى



توجه چندانى به حكومت و امارت نداشت و در ادارئ قلمرو خود إهمال مىورزيد إي اين امر موجب شد كه قبايل و عشاير اندك اندك از زير بار اطاعت شانه خالى كنند. در همين اثنا چند روزی بـ به منظور ملاقات شاهاسماعيل صفوى به قزوين رفت، مردم و امراى محل از فرصت استفاده كرد ده

 به قبادبيگ رنجشى پيدا كر ده بود، بهرامبيگى برادر قبادبيگ را با با نيرويى به عماديه فر ستا ستاد كه به


 همر|هان در محاصره گرفتند و خود قبادبيگی را با يكى از پسران و عدهاى از همراهانش به قتل رسانيدند.

## بهر امربيگَ بادينانى

 بر مسند حكومت نشست و با مردم بناى خوشرفتارى گذاشت و محبت خود را دا در دلهاى اهالى



 فرمانروايى در عماديه آنجا را ترك كفت و به زاخو بازگشت.

## سيدى خان بادينانى


 ,احت مشغول رسيدگى به كارها و تمشيت اوضاع بلاد خود شد و بـا مـردم بـــانى خـوشرفتارى كذاشت.

روزگار فرمانروايى سيدى خان مصادف بوده است با ايـام شـرفخان بـدليسى مـؤلف كـتاب
 سيدى خان در سنهٔ Yه• ا هـ ق دركذشته است.

يوسفخان بادينانى
 هـ ق مورد تعرض ملك احمدپپاشا والى دياربكر واقع شد و بعد از مختصر زدوخوردیى احمدپاشا او را دستگیير كرده با خود به دياربكر برد و در آنجا به گوشهُ زندان افتاد و پس از پرداخ سنگين آزاد شد.
پس از يوسفخان حكومت عماديه به پسرش رسيد. در دوره فرمانروايی او قدرت و نفوذ اين امارت توسعه يافت و تعداد سـیاهيانش از مـرز بـيستهزار تـن سـواره و پـياده گــشت (سـال
-l هـ ق ق).

قُباد پاشا دوم بادينانى
در سنهٔ IIIT هـ ق حاكم عماديه قبادبيگ دوم بوده است. قبادبيگ در مدت حكومت خود از طرف دولت عثمانى به معيت نيروى موصل و دياربكر جهت خواباندن شورش مُنتفك مأموريت يافت و پيروزمندانه بازگَشت.

ربات پاشا باد ينانى
 سر بر بالين خاك گذاشت.

بهر ام پاشا بادينانى
 او از اُمراى نامدار و با قـدرت عـماديه بـوده و بـه " (بـهرام پـاشاى كـبير" شـهرت يـا
 كردهاند.

اسماعيل چاشا بادينانى
 مدتى مورد تعرض برادران خود قرار گرفت اما سرانجام بر آنها پيروز شد و حكومت خـر خود KI Y

## على مرادخان بادينانى

 ههم پس از يک سال با دنياى فانى وداع گفته است.

## قُبادبيگَ سوم بادينانى

قبادبيگ نيز برادر اسماعيل ياشا و على مرادخان است كه در سنه MIY اY هـ ق حاكم عماديه بوده است و تا IY I دوام يافته است.

## اسماعيل پاشا دوم بادينانى

 بعدها به عماديه برگشته و به حكومت پر ارداخته است است اسماعيل پاشا انسانى دلير و متمور بود. وى بعد از آنكه در امارت خود استقرارى پيدا كرد، به نواحى ديگَرى در اطراف عماديه يورش برد و آنها را به تصرف خود در درآورد؛ آنگاه دم از استقالال

 خاك عماديه يورش بُرد و بعد از زدوخورد سختى عماديه را تسخير كرد و اسماعيل پاشا از آنجا


 بازگشت. چون اين خبر به حاكم موصل رسيد با لشكر انبوهى به عماديه تاخت. اسماعيل پاشا با با











 لُرُ كو






 ناحيه ((مَمَسنى) نام دارد.








## ابوطاهر فَضلويه

پی از محمد بن على، پسرش ابوطاهر ــه جوانى رشيد و دلير و شايسته بود ـ ملازمت اتابكى سنقر سلغرى، از امراى فارس را اختيار كرد. در آن هنگام اتابكـ سنقر ’ با حُكام شبانكاره در


 فرمان سنقر به لرستان تاخت و در اندك مدتى آنجا را تحت تـصرف خـود درآورد و و بـر مســند
 كرد و بناى مخالفت كذاشت و مستقالًا به حكومت پرداخت

 حكام فضلويه (ايذج = ايذه) بوده است در منطقئ بختيارى كنونى.

## اتابك هزار اسب فضلويه

بعد از مرگ ابوطاهر پسرش هزار اسب به جاى او نشست. در روزگار وى لرستان رو به آبادى كذاشت و طوايف زيادى از كرد و عرب و ترك بدو پيوستند و قوت و شوكتش رو به فزونى كذاشت. هزار اسب شولستان را نيز تحت تصرف خود درآورد و در عمران شهر ها و آباديها كوشيد و بر بر تعداد قصبات و قُرا بيفزود و مردم را وادار كرد كه به زراعت بيرداز برازند و هر جا كه مُستعدَ كشاورزى است از آن استفاده كنند. او نسبت به كشاورزان و دهقانان مهربان و عادل و مُحسن بود هزار اسب خود را (ا(اتابك)، خواند و اين لقب براى جانشينانش نيز مرسوم ماند. خليفهٔ بغداد چون از قدرت و شوكت او آَاهى يافت، براى وى خلعت و فرمان فرستاد. مرگ اين أمير را سال •ه\& هـ ق نوشتهاند.

## اتابك تكله فضلويه

اتابكى تكله فرزند هزار اسب _ـهه مادرش از سلسلةٔ سلغريان بود ــ بعد از وفات پپر بر مسند

اتابكى سعد سلغرى به جهت كدورتى كه از تكله و پدرش در دل داشت سه نوبت به جنگى با

1. اتابك سنقر بن مودودبن سلغر، مؤسس سلسلةُ حكام اتابكان فارس به سال هF هـ ق.

 قرار گرفت؛ اما بعد از آنكه بغداد به تصرف هلا الاكو درآمد، به سمع او رساندند كه تكا تكله بر قتل خليفه
 غذَار و سفاك به تبريز برگشته بود، تكله به حضور وى رسيد و به دستور هالاكو كشته شد (سال عهو هـ ق).

## اتابك شمس الدَين آلبارغون فضلويه


 درگذشت. او انسانى جوانمرد و نيكومنش بود و با طبقات مردم به محبت و نصفت رفتار مىكرد د. از شمسالذّين دو پسر به يادكار ماند: يوسف شاه و عمادالدّين پهلوان.

## اتابك يوسف شاه فضلويه

اتابكى يوسف شاه پسر شمسالدَين آلبارغون، بعد از مرگ پدر به خدمت آبـاقاخاخان مـنول

 جرفادقان را نيز ضميمهٔ امارت او ساخت. بعد از مرگ أباقاخان و جانشينى احـمدخان انـان بـرادرش
 سال FNF هـ ق درگذشت.
از يوسفشاه دو پسر به جا ماند: افراسياب و احمد.

## اتابك افراسياب فضلويه



 همگان مىرسيد. بيشتر مردان كارآزموده و شايستئ دربار پدرش را را از خود رنجانيد و آنـان را الز



افراسياب عموزادئ خود قزل لام را به اصفهان فرستاد تا گر يختگان را باز گر داند. در همين ايام خبر





 تكله را با نيرويى به جانب بندر گر يمرود گسيل داشت ــا كه سپاه انـبوهى از مـنوليان در آنـجا












 نسبت به او تغيير يافت و به دستور وى به سال 990 هـ قـ بـ به قتل رسيد.

## اتابك نصر ةالدّين احمد فضلويه







تاريخ خود المعجم فى آثارالعجم را به نام او تأليف كرد. همحֶنين معياز نصرتى در علم عروض تأليف شمس فخرى اصفهانى و تجاربالسّلف تأليف هندوشاه نخجوانى به نام اوست. أوردهاند كه جهارصد و شصت مدرسهٔ دين تأسيس و يا بازسازى كرد كه از جمله جپهل مدرسه از آنها در خود ايذه بوده است.

## اتابكـ ركنالدَين يوسف شاه دوم فضلويه

او بعد از فوت پدرش احمد نصرةالذين، مدت هفت سال در كمال عدل و داد و و جوانـمردى حكومت كرد و مناطق زيادى از جمله خوزستان و بصره و فيروزان را تحت فرمان دانشت ركنالآين عاقبت در سنهٔ •VFهـ ق دركَشت و در يكى از مدارس ايذه به نـام (ركـنـآباده) مدفون شد.

## اتابك مظفر الدّين افر اسياب احمد فضلويه

مظفرالذَين افراسياب احمد دوم بن ركنالدين يوسف دوم بعد از مرگ پیرش به ایه حكومت رسيد و تا سنةٔ VAS هـ ق حكومتش دوام داشته است.

## اتابك نَوْر الوَرْد فضلويه

 به علت دستدرازى به خزانهٔ ولايتى و تبذير بيش از اندازه بر او شوريدند و وى را از حكـومت برانداختند.
نام اين امير را برخى نورالودود و بعضى نورالورد باضم نون نوشتهاند ولى بـه نـظر صـحيح نورالورد مى آيد به فتح نون، كه به معنى شكوفئ گل است.

## اتابكَ شمس الدَين پشنگَ فضلويه

شمسالذَين پشنگ پسر يوسف شاه دوم بعد از نَورالورد به حكومت رسيد و پس از يكـ مدت فرمانروايى در سال •Y •هـ ق دركذشت.

## اتابك احمد فضلويه

اتابكى احمد پسر شمسالذّين پشنگ پس از پدرش بر تخت فرمانروايى جلوس كرد؛ اما به واسطةٔ عدم كفايت در مدت حكمرانى او، ولايت دچار هرج و مرج و اختلاف و آشوب بود. در سنه


 و با خود به سمرقند برد د.
احمد فضلويه عاقبت در سنئ 11 هـ هـ بـ به علت آشوب داخلى از بين رفت.

## اتابك ابوسعيد فضلويه

وى پسر اتابكـ احمد است كه مدت دو سال در شيراز تحت نظر بوده و پس از فوت پدر به حكومت رسيده و در •1Y هـ ق درگذشته است.

## اتابكى شاه حُسين فضلويه

مشاراليه فرزند ابوسعيد است كه پس از وى حكومت يـافت و در سـنـة غياثالدَين بن كاووس بن پشنگ كشته شد.

## امير غياثالدّين فضلويه

 خود بر سرير حكومت نشست؛ اما او هم چيزى دوام تيمور بر قلمرو او يورش برد و خاندان فضلويه را به كلى برانداخت و حكم قلمرو فضلويه را بـه دست اُمراى عشيره́ بختيارى داد.

 لرستان.


پيش از سلطنت سلسلهٔ ايتوبيان در كشور مصر، خلفاى فاطمى زمامدار آنجا بودند. از اواسط





 قرون وسطى است. وى در جنگگَهاى صليبى مردانگيهيا نمود و ونام كُرد را را در ميان مِلَّل آن روز بلند



 كسترش عدالت و توسعهُ تجارت و تشويق مردم به امور كشاورزى و تهيهُ وسايل كار براى آنان و تعمير خرابييا مىكوشيدهاندانـ.
 شمالى در جانب آران؛ كه امروز از مناطق آذربايبايجان شوروى است است ـ و از قبيله معروفى از اكراد "روادى" از تيره (هذذبانى"'.


شادى بن مروان در ايام سلطنت سلطان محمود سلجوقى مىزيسته و با يكى از فرمانروايان وابسته به آن سلطان به نام جمال الدّوله مُجاهدالدَين بِهروز دوست بوده است. بنا بـه دعـي

 بزرگش نجهمالدّين أبواالشُكر كه بعدها به ملك افضل لقب يافت، مقام او را احراز كرد.

## مَلكى اَفضل ايَوبى


 ترك گفته، به جانب موصل عزيمت كردند. پس از ورود بدانجا مـورد مـحبت و احـرا


نجمهالذّين امير پ پرهيزكار و نيكوسيرت و و پاكدامن و صاحب فهمه و فراست و قدرت و و سياست بود؛ مساجد و تكاياى بسيارى رادر محل حكمراني درانى خود بنا كرد د.


 سال
 رسيد، عاضد خليفهٔ فاطمى مصر به پاس احترام صلاحالدَين شخصاً بـه استقتبال او رفت. پس


 اثر ضربهٔ شديد مغزى زندگى را بدرود گفت. اين حادثه مصادف بود با اليـامى كـه صـالاح الذيـين







 شاهبن شاهنشاه فرمانرواى بعلبك نوشت كها از جملةُ آن است:



 شمسالذّوله توران شاه، سيف|الاسلام طتنكين و وتاجالملموك بورى. وفيات/الاعيان، جـلد اول، ص A A. لغتـنامه، حـرف الف، ص
.هम. الاعلام، ج ا،ص ایبّ.

## مِلِكِ منصور ايَوبى


 بود كه به سال









 بلو تفويض كرد و به اشاره خودِ عاضد، وزير سابق او به نا نام شاور به علت خيانت و همدستى با با دشمن به قتل رسيد.

اسدالذين شيركوه بعد از دو ماه و پنج روز ناگچانى در سץ جمادى الاخـرى سـال درگذشت و جنازه او طبق وصيت خودش به مدينهٔ مـنوره انـتقال داده شـد و پس از چــنـد روز صلاحالذين ايتوبى در جاى وى به وزارت نشست.

 حكومتش تا هنگامى كه درگذشت (سال (هN هـ ق) ادامه يافت.



## ملك قاهر ايّوبى

 پیرش از طرف سلطان نورالدين شهيد، حاكم شهر "حمص" بود. مدتى بعد آن ديار را از او پ
 واگذار كرد و او دزدار اين شهر بود تا زمانى كه فوت كرد ارد ارد
 ص MAT آمده است.
ملك قاهر به سال هN هـ هـ ق فوت كرده و در مدرسهأى كه زوجهاش سِتالشُام بنا كرده بود دفن شد.

مشاميرالكرد، ج riص 1 .

## سلطان صلاحالدَين ايَوبى

 اسلام و نامورترين سردار جنگگهاى صليبى است. فريد وَجدى مصرى در دائرةالمعارف خون المود او را را چنين ستوده است:



 عمادالدّين زنگى، فرمانرواى دمشق شد، نجمالدين ايتوب با فرزندش صالحالدّين ملازمت او را

اختيار كر دند. صلاحالذين در دمشق نشأت يافت و رشد كرد و اندك اندك آثار هوش و نبوغ در سيما و رفتارش پديدار شد و نظر نورالدَين را به سوى خود جلب كر در د. نورالذين به تر تربيت و تعليه او
 ساعاتى كه از مدرسه و كالاسِ درس فراغت مى يا دافت ــا آشنا سازند. صالاحالذّين در تاريخ هD9 هـ ق با با عمويش اسدالذين شيركوه در حملهالى كه نورالذين متوجه

 صلاحالذين سه بار صليبيان را دفع كردند، خليفهٔ مصر شيركوه را وزارت خود بخشيد؛ اما پس از دا دو ماه و اندى شيركوه دركنشت و صلاحالذين به جاي وى وى به وزارت مصر و فرماندهى كُل قُـوى


 متوجه ديار فلسطين شد و در نتيجهُ مُساعدت و فداكاري برادرش تورانيرانشاهبر كشور نوبه نيز دست
 سنهٔ ه\&9 هـ ق نورالذين محمود فرمانرواى شـام نـيز بـه ديـار آخـرت پــيوست و بـالاد شـام و

 آنگاه بر بعلبك و حِمص و حماة نيز دست يافت و حكومت حَلَب را به ملكـ صالح اسماعيلبن نورالدَين واگذار كـرد. پس از آن بـه دو كـار اسـاسى پـرداخت: اـ اصـلاح اوضـاع داخـلى بـلاد
 گرداگرد شهر قاهره باروى عظيمى بكشند كه تا اواخر حيات خود سلطان صالاحالذين ساختمان آن طول كشيد. در سنهٔ هVr نيرويى به عقلان كشيد و از آنجا بها رمله يورش بر برد. در در همين اوقات



 دمشق بود ـ جهت دفع نيرويى از فرنگیيان مُهاجم، كه بدان اطراف تاخته بودند، مأموريت يا يافته،
 دايى سلطان صالاحالذين ـ درگذشت و ملك مظفر تقى الدين عمر از طرف سلطان به جاى وى

حاكم حماة شد، كه تا سال DVY در آن سمت باقى بود. به سال هV هV هـ ق شمس الدوله تورانشاه
 سيف|لاسام طنتكين برادرش واگذار شد. در سنهٔ QVA حران، سروج، نصيبين، موصل و آمد نيز تحت سيطره صلاحالذاين قرار گرفت.
به سال DVA هـ ق صالحالدَين مصر را ترك كفت تا جلو حَمَاتلات و غارات مهاجمين اروپايَى را


 صلاح الذّين به عكَا شتافت و قلعهُ آنجا را از تصرف دشمن بيرون كشيد و پس از آن يافا تا تا ماورایى بيروت را پس گرفت. بعد از آن نابلس و حَيفا و قيساريه و عسقلان و ناصره را از تصرف صليبيون بيرون آورد. آنغاه به سرزمين قدس ششكر كشيد و پس از مجاهدات بسيار و نبردهاى سختا سرانجام آنجا ,ا فتح كرد' و نالهُ زينهارخواهى متجاوزين از شدت حملات و فشار سپپاه اسالام به آسمان برخاست. صالحالذآين پس از اين پيروزی از قتل و اسارت صليبيان شكست خورده چشهم يوشيد و فقط آنها را خلع سلاح كر ده، از گر داگر د بيتالمقدس و حوالى أنجا بيرون كرد د. مسلمانان صليبهايى را كه نصارى در بقعdٔ مسجدالاقصى نصب كرده بودند در همم شكسته به جاى آن شعاير
 اتفاق افتاد. پس از اين فتح سلطان صلاح الدّين متوجه صور شد و از آنجا به جـانب طـرس سوس

 متصرف شد. آنگاه به طرف أنطاكيه تاخت؛ اهالى آنجا بدون جنگى و خونر يزى تسـليه شـدند. سپس بنا به خواهش پسرش ملك ظاهر به خَلَب رفت و سه روز در آنجا توقف كرد. پس از آن متوجه حماة شد كه برادرزادهاش تقىالدّين عمر از او و سپاهيان اسالام پذيرايیى و استقبال شايانى به عمل آور د. آنگاه از طريق بعلبك راهى دمشق شد و بعد به صَفَد روى نهاد و از آنجا به طرف

 در ستايش و تمنيت اين پيبروزى سروده است كه در يكى از إبيات أن مزّدهُ فتح بيتالمقدس را ادر ماه رجب أينده داده است:

|  |  |
| :---: | :---: |
|  | مطلع اين قصيده چنين است: <br>  |

كوكب و كرك رهسپار شد و بعد از پاكسازى همهٔ آن بالاد از وجود دشمن مـهاجم، روز هشـتهم ذيحجهٔ همان سال به بيتالمقدس رفت و نماز عيد قربان را در مسجدالاقصى به جا آورد و و در
 به وى سيرد. بعد راهى عكا شد و دستور داد كه انه حصار آنجا را تعمير كنند و امير بهاءاءالذين قراقوش
 چندين روز در آنجا به نبرد پرداخت؛ در اين هنگًام خبر يافت كه فرنگگیان به جانب
 دوهزار سوار و سى هزار پياده راه عبور را بسته بودند؛ اما در اثر فداكارى و مجاهدات سات سـاهـاهيان اسلام آنها شكست خوردند و مسلمانان پيروزمندانه داخل عكَا شدند. فتح اور شليها و دست يافتن مسلمانان بر بيتالمقدس اروپائيان را سخت به هيجان أورد و آنها را به تداركى و تداوم جـنی
 در سنهٔ عیه هـ ق به جانب اورشليم با نيروى بسيار عظيمى روى نهادند و سال بعد در محاصر الصر
 صلحى سه ساله برقرار شد، بدون أنكه عيسويان از اين نبردها نتيجها الى به دست أَ آر دره باشند.
 رخصت مراجعت به محلمهاى خودشان داد و پس از چند روز اقامت از آنجا به دمشق رفت و و و در بيست و هفتم شوال سال ه19 بدانجا رسيد. تمام فرمانروايان و امُمراى شام و اغـلب بـرادران و فرزندانش در آنجا براى ملاقات او حضور يافتند و ايامى را به استفاده از هز ينهها و وستورها سلطان و رفع خستگى سيرى كردند. سلطان صلاحالذّين تصميم داشت پس از مدتى ونى استراحت و فراهم أوردن تجهيزات كافى و عِدّه و عُدَهُ لازم به طرف آسياى صغير و ايتاليا و از آنجا به جانب


 سیر ده شد.
سلطان صالاحالدّين در عين حال كه مرد سياست و نبرد بود، در تواضع و فروتنى و مهربانى و رقت قلب نيز شهرت بسزايى داشت. با علوم فقه و حديث و ادب آشنا بود، عُلما و دانشمندان را بسيار گرامى مىشمرد و شعرا و نويسندكان را با محبت و صِله مىنواخت. ديوان حماسه را الز حفظ داشت و بسا به اشعار آن تَمَثُل مىجُستِ دُ در طول سلطنت و فرمانروايى براى خود مال و عَقارى نيندوخت. مدت حكومت وى روى هم رفته در مصر و سوريه بّ سال طول كشيد. از صلاحالدّين

ايُوبى شانز ده پسر و يیى دختر به جا ماند.


كتاب ديگُر.

## ملك عزيز ايّوبى



 مصر بود و بعد از آنكه خبر دركذشت پدرش پـ به قاهره رسيد، فرمانرواى مستقل مصر شد (سال
 سپر د و ملك افضل برادرش را از حكومت آنجا بركنار كرد. ملك عزيز مرد فاضلى بود، علم حديث را را ر اسكندريه از حافظ سلفى و و فقيه ابوطاهر بر بن عوف

 ملقب شد ـ در جاى وى بر تخت سلطنت نشاندند و امير بهاءالدين قراقوش را سِمَت اتابكى او دادند.

وفيات/لاعيان، ص ז

## ملك اَفضل ايّوبى






 ابناثير، از محاسن روزگار خود بوده است. در زمان حيات پدرش بر بر دمشق حكومت مى ركرد؛ اما پس از مرگ او از اطاعت برادرش كه بر اريكهُ سلطنت نشسته بود سر باز زد، در نتيجه برادرش


عادل سپرد و ملك افضل را حكومت صَرخد شام ارزانى داشت. ملك افضل تا سال هوه (سالى كه ملك عزيز درگذشت) در صرخد بود، آنگًاه به مصر شتافت و بر آنجا استيلا يافت و روزى چپند بر مسند سلطنت مصر نشست. چون اين خبر به عمويش ملك عادل رسيد با با نيرويى به مصر

 مأموريت باقى بود.
ملك افضل انسانى آرام و نيكنفس و پر طاقت بوده و با ادبيات و شعر و شاعرى آشنايى تام
داشته است.

شرفنامئ بـليسى.

## ملك عادل ايّوبى

 هنگامى كه سلطان صلاحالآين در شام با صَليبيون به نبرد مشغول بود او نيابت سلطنـت را را با به




 معظه را حكومت بلاد شام، ملك اشرف را ديار جز ير و ملك اوحد ار ار اليالت خلاط و و ملكـ مسعود پسر سلطان صلاحالذَين راكشور يَمَن و ملك كامل را وليعهدى خود داد. ملى عادل پادشاهى بز رگ، دانشمندى باتجر به و نيكـسيرت و صاحب خَّ است. در اقامهٔ نماز و روزه و تبعيت از سُنَن حضر تر رسول صَلًّى الشه عليه و سَلًّهِ جديت و پشتكار
 صُلحا را بسيار گرامى مىداشت و در هر فرصتى مى كوشيد كه ساعاتى از وقت خـود را بـا آنـان
 طرف براى ملاقات او راه قاهره را پيش مى گرفتند و از نوازش و انعام او استفاده مىكر دند. امام

1. در همين سال اساس اسماعيليان را در مصر ا; ريشه بر كند؛ به نحوى كه از آن پس كسى از آنان قدرت تظاهر به اين مذهب را انداشت.

فخرالدّين رازى كتابَآساسُ التقديس را به نام او تأليف كرد و از ايران به دربار او شتافت. ملى عادل پادشاهى خوشبخت و كامروا بود و روزگارى را دا در نهايت عزت و و احترام و سربلندى



 حُجرات مدرسهٔ عادليه دفن كردند.
وَفَــياتالاعــيان، ص A
شرفنامه بليسى.

## ملك كامل ايّوبـى


 سياهيان فرنگى يورش آورده و درصدد تاخت و تاز بودند. ملك كامل سپاه خود را بسيج كرده به

 اينكه در ماه رجب سال 1 اء هـ ق نيروها پيش گرفتند. اين زمان ملك كامل فراغتى يافت و به تعمير و آبادانى بلاد و تمشيت امور همت

ملك كامل پادشاهى بزرگی، جوانـمرد، سـتودهسيرت و دوسـتدار اهــل عـلم و ادب بـود. در




 دارالحديثى بنا كرد و رَقَبات سودبخشى موقوفئ آن قرار داد و بر مقبره امام شافعى زَضِىالشه عنه گُنبدى ساخت.
 رفت و حكومت آنجا را به ملك اشرف برادر ديگُرش واگذار كرد (سال צזءهـ ق) پس از مدتى به

قاهره بازگشت و نيروى انبوهى گرد آورده با تجهيزات كامل در سنهُ وr9 هـ ق بـه جـانب آمِـد شتافت و آنجا ,ا به ضميمهٔ حصنكيفا و ساير بلاد آن اطر|ف از حـيطهٔ تـصرف مـلك مسـعود ركنالذين مودود بيرون كشيد. به اين ترتيب قلمرو فرمانروايى ملى توسعهُ فراوانـى پـيدا كـرد،
 گوشهاى از اين متصرفات را به يكى از كسان خود سپرد و پسر كوپكترش را به نام ملك عادل سيفالذين ابوبكر ولايتعرهى مصر داد. ملك كامل روزگارى را مقرون به عزت و سطوت و قدرت به به سر برد و سرانجام در M مـاه رجب سال هra هـ ق در دمشت درگذشت.


شرفنامهُ بدليسى.

ملك عادل ثانى ايّوبى
سيفالدين ابوبكر (ملك عادل دوم) پسر ملك كامل ایٌوبى، كوچكتر ین فرزند پدرش بود كه پس از وى به سلطنت مصر رسيد (سال هrه هـ ق)؛ امـا بســارى از اعـيان و اُمـراى مـصر بـا فرمانروايى او به علت عدم كفايت، ناخشنود بودند و سرانجام در سال وrV هـ ق او را كنار زدند و FIV برادرش ملك صالح نجمالدّين را به جاى وى به پادشاهى برگماشتند. ملى عادل به سال هـ ق متولد شده و در سنه́ \& \&


ملك صالح آيّوبى
ابوالفتح نجمالذّين ايوب ملقب به (ملك صالح" فرزند ملى كامل ايتوبى به سال وهعء هـ ق بعد از خلع برادرش ملك عادل بر تخت سلطنت مصر نشست و به دادگرى و مردمدارى و دفع تعرض صليبيّون همت گماشت. به سال شو\& دمشت را ــ كه تحت فـرمانروايـى مـلك صـالح عمادالدّين اسماعيل بود ــ از متصرفات او انتزاع كرد و براى او تـنها حكـومت بـعلبك را بـاقى گذاشت. در سنd AYV فرنگگيان به دمياط حمله كرده مى خواسـتند بـر آنـجا دست يـابند؛ مـلك اسماعيل به محض شنيدن اين خبر با نيرويى به آن سمت روى نهاد. اما در اشموم مرض ديرين
 جنازهاش را به قاهره انتقال داده در آنجا دفن كردند. كسانى كه هنگام مرگ او حضور داشتند از افشاى آن خوددارى كردند، تا اينكه پسرش تورانشاه ملك معظم از حصنكيفا به منصوره رسيد و

از حادثه آكًاهه يافت و پس از آنكه رسماً خود را جانشين معرفیى كرد، به عـزادارى مـرگ پــدر
نشست.
ملك صالح اميرى دلير، خويشتندار، آرام و كممحرف بوده است. در مصر و ساير مناطق قلمرو خود به تعميراتى دست زد و در قاهره دز استوارى به نام (پقلعةالزّوضة)" بنا نهاد. تولد او را سال r. $\%$ نوشتd|ند.


ملك معظّم تور انشاه ايَوبى
ملك مُعظّم تورانشاه غياثالدّين پسر ملك صالح نجحمالدّين از طرف پدرش حاكم حصن کیفا
 ينهوان داشت و تورانشاه , به مصر فراخواند. در آن ايام مصر يهبا با مهاجمين فرانسوى درگير جنگ بودند. تورانشاه به محض ورود خلعت سلطنت پوشيد و با فر نگيمها به نبرد پرداخته آنها , شا شكست داد و دمياط , نيز ــ كه به تصر ف آنها درآمده بود ـ پس گرفت و به تمشيت امور كشور و جلب

 رسيد و با كشته شدن او دولت بنىايّوب در مصر پس از عی سال تقر يِاً منقرض شد. ملك معظم مردى اديب، شاعر و دانشمند بوده و در علم فقه اطاللاع كافى داشته و بسـا ارباب فضل از محضر او استفاده علمى و ادبى كردهانـد. او سـرسلسلةً مـلوك حـصنكيفا است، چنانكه از آنان سخن خواهيم گفت.


طبقاتالشافعيّه، جزء خامس، ص هr. شرفنا مهُ بلـيسى.

مَلِكِ مُغيث اليّوبى
ملك مُغيث عُمَر فرزند ملكـ عادل فرزند ملكـ كامل ايْوبى، در ايام سلطنت تورانشاه حاكمر


 خاصى تحت تعليمات نظامى تربيت يافته بودند؛ اينان در آغاز خدمات شا يانى انجام داذند؛ اما در آخر چون ضهف دولت آّوبىى را ديدند، به صورت ميكرب مهلكى درآمده، موجب خشكيدن و استيصال شجرهُ سلطنت آنان شدند.


 نيرويى از طرف مصر براى تسخير آنجا رسيده، بعد از تصرف و استيالا بر آن ديار ملك مُعْيث را را دستگیير كرده به مصر بردند و به سال سال
 ظاهر ركنالدين بيبرس گرديد. وَفَياتالاعيان، ج جاص هr.

## شَجَرَةُالدُرُّ، امُمْ خَليل

 صورى و كمال معنوى برخوردار بوده و همين امر موجب شده كار كه ملـى صالح الح او را آزاد كر ده به به

 كه ملك صالح در ميادين جنگَ و جهاد به سر مىبرد، شجرةاللدَ مستقلاً در أمور كشور مداخله مى مر د. او را بدان جهت (امَخليل) گَتنهاند، چون از شوهرش فرزندى به اين اين نام آور ده بود. پس از مرگَ ملى صالح و كُشته شدن جانشينش ملى معظم تورانشاه، تمام كار ها را قبضه كر د و سلطنت را به خود اختصاص داد. از اين رو به نام وى خطبه خواندند و به نام او سكه زدند و به ملكه مصر شهرت يافت.
شجرةالذر در مدت قليل چند ماهؤ فرمانروايیى خود يكى دو بار بـرأى دفـع صـليبيون نـيرو

 كشيد؛ چه مر دم شام به بهانهُ إينكه زنان در اسالام حق سلطن

 المُعْزَز" شُد.
فرمانروايى عزالدين آغاز ظهور دولت مماليكى در مصر إست. اما بعد از هفت سال سلطنت چون با شجرةالدر بناى بدرفتارى گذاشت و درصدد قتل او شد، شجرة الالدر پيشدستى كـردهه، بـه غلامان خود دستور كشتن او را داد. پس از آن به امير عزالذّين حاكم حلب نامهاى نوشته، از او

دعوت كرد كه براى احراز مقام سلطنت مصر قيام و اقدام كند، ولى عـزالذيـن بـنا بـه مـصالحى



 الاعلام، ج זالص الّ

## 

## ملك آشرف ايَوبى

ملك اشرف مظفرالدَين موسى پسر ملكى عادل ايَوبى، مُكَتى بها ابـوالفـتح است. نـخستين محلى كه وى عهدهدار حكومت أنجا شُد، رها بود كه پِرش به سال هو هو هـ ق از مصر او را بدانجا
 اخلاط و ميافارقين نيز تحت فرمانروايى او درآمد و به سال 9 9 بر بخش بر وس وسيعى از بلاد جز ير نيز دست يافت و محل اقامت خود را رقه قرار داد.

 اشرف حكومت دمشق را به خود اختصاص داد و ساكن أنجا شد و نواحى حران و رها و رأسالعين و رقه را به ملك كامل واگذار كرد.
 طبقات مردم به خُسن سلوى و دادگَرى مىزيسته است؛ در جنگگَها موفقيت زيادى داشته و آثار


 مدح گَفتهاند: شرفالذآين محمد بن عنين و بهاء احمد سنجارى و شرف حلّى و كمال ابـوحسن على بن محمد، معروف به ابن النبيه مصرى هستند. ابن النبيه شاعر و كاتب هميشگَى ملكى اشرف بوده است. روزى ملك اشرف ضمن بررسى قلمدان ابنالنبيه، در آن فقط يك قلم مى بيند با كمال تعجب مییرسد: چرا بايد نوشتافزار شما اندك باشد؟ ابنا النبيه فـوراً ايـن دو بـيت را در مـقام

عذرخواهى و پاسخخگَيى إنشا و إنشاد مىكند:






 بودند و من از مشاهدهٔ صميميت آن دو و احترامى كه نسبت به يكديگً رعايت مسى ديردند لذت مىبردم.")
تولد ملك اشرف را برخى هVو و بعضى QVA در قاهره و مرگش را روز پنجشنبه چهارم محرم
سال هra هـ ق در دمشق ذكر كردند.


## ملك معظَّم شمسالدَوله ايَّوبى


 بسيار مىكوشيده و حتى او را بر نفس خود ترجيح داده است. در سنئ عبدالنّبى بن مهدى در يمن طنيان كرده گروه كثيرى را به خود گرويده ساخت و قسمتى از بلاد يمن را به تصرف كشيد و ضمن دعوى فرمانروايى معنقد بود كه سرانجام همأهُ ممالك



 سلطان بعد از گشودن حصار حلب و پيروزى، شـمسالدوله را نـيابت سـلطنت خـود در دمشـق مىدهد.

 آن كثرت مَبَّات و صدقات و صلات شما جهت طبقات مختلف مر مدم است كه حوالهُ آنها را را من مى نويسم، بنابنابراين
 نقصان أتما خواهد بود.

شمس الدّوله در سنdٔ ^\&ه با نيرويى جهت فتّح بلادنو به به امر صلاحالدين روانــهٔ آن ديـار مى شود، إما بعد از مدتى زدوخورد نتيجهاى نگگرفته به قاهره بازمى گیردد. پس از مدتى به مصر برمیگردد و به سال DVY در قاهره وفات مىكند. خواهـرش بـه نــام
 مهذذبالذّين ابوطالب محمد بن على معروف به ابن خيمى حِلّى ــ كه مردى فاضل و اديب بوده - در خاطرات خود نقل كرده است كه: "ادر عالم رؤيا شمس الذّوله را [پس از مرگش كر دم و چند بيتى را در ستايش او خواندم، ديدم كَفْنَ را از تن خود باز كرد و به طرف من انداخت و اين ابيات را برخواند:




 إنَــى خَــرجتُ مِـنَالدُنْـيا وليس مـعى

شمسالدوله اميرى كاردان، جوانمرد، دلير و باحَزم بوده إست.


امير نور الدّوله ايّوبى
اميرنورالذوله شاهنشاه پسـر نـجمالذّيـن ايــوب بـن شـادى يحـى ديگـر از بـرادران سـلطان صلاح الذين و از مبارزان دلير و نستوه جنگَهاى صليبى بوده است. او در يكى از اين نبر دها كه جلو
 هزار تن سواره و پياده بودهاند، به شهادت رسيده است؛ اما مبارزان اسلام سرسختانه جـنگـ را ادامه داده و ييروز شدهاند.


ملكمنصور آيّبـى
ملكـمنصور عزالدّين فزّخ شاه ((ابوسعيد)" فرزند نورالدّوله شاهنشاه ايوبى، از اُمراى جنگَجو و جوانْمرد و مُحسِنِ خاندان ايّوبى است كه در مرز شام و فلسطين به سال DVY هـ ق با نيروهاهى فرنَت جنگگیا كرده و دلاوريمها نموده است. ملكـمنصور فرخ شاه حاكم شام بوده و همانجا در ماه جمادى الاولى، سـال QVA درگـذشته
 بخشيدهام، در إين بذل خسَت به خرج دادم. اين كفن تمام چيزى است كه از دنيا با خود بردهام.

است. او در ادبيات عرب تسلط كـافى داشـته و نـظم و نـثر را خـوب و شـيوا مـىنوشته است. ابنسعدان ضمن قصيدهاى در ستايش او گفته است:



## ملكاَمجدد ايّوبى

ملكامجد مجدالذّين ابومظفر بهرامشاه، پسر فرخ شاه، پسر شاهنشاه ايوبیى، مدتى از طرف سلطان صلاحالذين فرماندار بعلبك بوده است؛ بعدها به جهاتى ملكاشرف بر بن ملك عاده ضميمهٔ متصرفات خود كرده و او ناحار به دمشق رفته و خانهنشين شده است. عاقبت يكـى از مماليك ناگُاني در شب چهارشنبه ملك امجد اميرى دانشمند، شاعر و اهل مطالعه بود، و ديوان اشعارى نيز داشت اشته استه استا


## ملكعزيز سيفالاسلام ايّوبى

 هـ ق حاكم يمن شد و پس از چندى در آن ديار شهركى به نام منصور ه را بنا نهاده، خود در آنجا
 سيف|لاسلام طنتكين انسانى نيكسيرت، كريه، باسياست و اهل شجاعت برا بوده و همحچنين

 كَته و پس از دريافت صلات و جوايز درخور بازگشته است.


## تاجالمُلُوى ايَوبى

تاجالملوك ابوسعيد مجدالذّين فرزند نجهالآين ايتوب و كوچكترين برادر سلطان صالوح الدّين، انسانى فاضل و اهل شعر و ادب بوده كه در ماه ذيحجه سال مال

 اينكى اشعارى از تاجالملوك كه عماد كاتب در كتاب خريده نقل كرده است：


米米米

أَقْـــــَلَ مَــنْ أَعْشُـقُهُ راكــباً
اَشْرَقَتِ الشَّمس مـن المـرِبِ
فــقلتُ سُـبحانَكَ يـاذَا الُعـا


## ملك مُعظّم شرفالدَين ايّوبى

ملكـمظم شرفالذين عيسى، فرزند ملك عادلبن نجمالذين ايتوب، سلطان شام و از رجال
 به سال علم و فضل بوده است．شعرا را مىنواخته و خود نيز گًاهى شعر مى سروده است．

 مذهب حنفيه و ديوان اشعار．از بناهاى او در دمشق مدر سهُ معظميّه است．


## ملك مظفَر إيَبى


 سلطنت داشت．به سال ＂（منازكرده）را محاصره كرد؛ اما در همان اثنا ناگهانى درگذشت و در حماة مدفون شد．
 خير و صلاح ارادت مىورزيد، فقرا و مُستمندان را مىنواخت و آثار خيريهاى از خـود بـهـ يـادكار

پس از مرگ ملكمظفر پسرش ملكـمنصور ناصرالدين ابوالمعالى محمد بن عمر به جاى او نشست كه او هم در دوشنبه YY ذيقعدهُ سال FIV هـ ق در حماة به ديار آخرت پيوست.


## ملك زاهر ايّوبى

ملك زاهر مجيرالدّين داود (ا'بوسليمان"، دوازدهمين پسر سلطان صالاحالذّين ايْوبى است كه

 دانش از اطراف و اكناف آهنگگ ديدار او راكردهاند.


## ملك ظاهر غازى ايّوبى

ملك ظاهر ابوالفتح غازى غياثالدَين پسر سلطان صلاحالذَين ايوبى است كه در سنة هـ ق در قاهره تولّد يافته و در هNT به زمامداري حلب رسيده و در بيشتر غَزَوات پدرش حضور داشته و تا آخر حيات (سال ساء داء) در خَلَب مىزيسته است. ملك ظاهر را در عِداد أُمراى هوشمند، آَكاه، با هيبت و هيمنه و دوستدار علما و صُلحا نـام بر دماند.


## ملك عز يز غياثالدّين ايَوبى

 r| دركذشت؛ او انسانى نيكنفس، محسن و كريمالاخلاق بوده است.



## ملك ناصر صلاحالدَين يوسف ايَوبى

ملك ناصر صالحالدّين يوسف، فرزند ملك عزيز غياثالذَين محقّد، فرزند ملكى ظاهر، پِ از

مرگ پدر به سال وى وزرایى پدرش در اداره مملكت مىكوشيدند و هيَج كارى را بدون نـظر و مشـورت جَـدّهاش ضيفهخاتون خواهر ملك كامل انجام نمىدادند. تا وقتى كه آن بانو از دنيا رفت (سال •\& ع5) كار بر همين منوال بود؛ آنگًاه خود يوسف ــ كه سيزده سال داشت و از هوش و استعداد فوقالعادهاى
 در ميان ملت محبوبيت چشمگیییى پيدا كرد. در نتيجه قلمرو فرمانروايیى وى توسعه يافت و بلاد جزيره، حران، رها، رقه، رأسالعين و حمص ضميمؤ متصرفات او شد. به سال و 4 و بر دمشق نيز دست يافت و حتى حُكام موصل و هاردين نيز از |و نظرخواهى مىكردند. ملكـ ناصر بدين منوال ده سال با كمال قدرت سلطنت كرد. شعر| در عصر وى از رفاه و سعادت كامل برخوردار بودند؛ چه او خود شعر مىگفت و شعرا را نيز مىنواخت. همچنين او را ديوان اشـعارى بـوده است. از آثـار خير ية ملى ناصر دارالحديث ناصر يه در دمشق است. يوسف اميرى مُحسن، متواضع و حليم بوده كه عاقبت به سال 9DA يا 99 به به دست قوم تقار در مراغهّ آذربايجان كشته شد. الاعـــلام، ج 9، ص •ץ

كشفالظّنون، ج الهو صو

ملك ناصر صلاحالدّين داود ايّوبى
 پدرش به حكومت كرك و حلب رسيد. او اميرى فاضل، اديب و شاعرى توانا بوده و ديوان شعرى نيز داشته است. به علاوه مـجموعه مـنشآتى كـه بـعد از خـودش جـمع آورى كـردهأنـد و آن را الفو ائدالجلّيه فى الفوائدالنّاصريّه نام گذاشتهاند. ملى ناصر به جمع آورىكتب علاقه زيادى داشته و در كتابخانهُ او كُتب نفيسى موجود بوده است. به علم حديث عشق مىورزيده و آن را از محضر مؤيتد طوسى استماع كرده است.
 كشف: كظّنون، ج ا، ص AYH.

مَلك مَسعود صلاحالدّين يوسف آيّوبى
ملك مسعود صالحاللدين ابوالمظفر يوسف بن ملى كامل بن ملى عادل ايْوبى، متولد سال У9Vه هـ از امراى جولن و فعال و تندخو است كـه از طـرف جـدّش مـلكـ عـادل ابـوبكر بـن
 را ضبط كر دو بر تهامهو تعز و صنعاء و ساير بلاد آنجا دست يافت. در سنهٔ 19 و 19 به حجاز شتافت





 تجهيز و تكفين كند. شيخ صديق برخَسب خواستئ ملك مسعود جنازهاش را را با پارچهالى كه سالهوا

 نه بنايى بنا كرد و فقط روى سنگ قبرش اين عبارت كه خـود اجـازه داده بـود نـوشتند: ا(هــا



## ملك جواد مظفرالدّين يونس ايّوبى



 سياست ضعيفى داشت. موجودى بيتالمال را به باد داد و مردم را عليه خود شوراند و عاقبت به سال اء4 به قتل رسيد. الاعلام، ج 9، ص Hrرr. وَفَيات/لاعيان، ج r. ص Ar.

## ملك منصور ناصر الدَين ابراهيم ايَوبى

ملك منصور ناصرالدّين ابراهيه بن شيركوه دوم بن ناصرالدالدين محمد ملقب





لشكريانِ حلب، رقه، رها و سروج را متصرف شدند. بار ديگَر در سال • • تاختد كه اين بار نيز به كمك سپاه حلب، ابر|هيم بر خوارزميان فايق آمد و خابور را نيز متصرف

در سنdٔ


 به خاك سیر دند.

 داشته - به سال DAI هـ ق به ديار آخرت پيوسته است.

ا،ص YY. وفياتالاعيان، ج 1، KYA.

## ملك اشر ف مظفرالدّين موسى ايَوبى

 و در وء
 سياهيان وى يكهزار و پانصد نفر بودهاند. با اين حال در يكـ مصاف نابرابر پيروزى با باو بوده و اين حادثه موجب رفعت مقام و شهرت وى شده است.

 سلطنت تمكن يافته است.


## ملك مؤيّد اسماعيل ابوالفدا ايَّوبى




جغرافى دان مشهور به سال ولو هـ ق در شهر دمشق به دنيا آمد و پس از آنكه به حذ رشد رسيد به فراگرفتن علوم پرداخت و بر بسيارى از كُتُب اصول دين و تاريخ و ادبيات و فلسفه و و طبَ و وهيا ونيأة


 "حماة") به وى واگذار شد. مدتى لقب او »الملكـالصالح" بود و پس از آن به »المـلكالمؤيده" شهرت يافت.
ابوالفدا در حماة دانشمندانى را به نز د خود فرا خواند و براى هر كدام مقرّرى مرتبى معلوم كرد د.




 جغرافيا و جامع المسانيه در حديث.
ابوالفدا طبع شعر نيز داشته و اين دو بيت از اشعار اوست كه در وصف اسب خود گَفته است:



 . 1 صV

## ملك افضل محمَّد ايّوبى



 هـ ق دركذشت.
 اينكه از شرق سر برآورد، نورش به مغنرب مى رسد.

## ملكَ اَوحد عبدالله ايَوبى



 مهجاجمٍ تَتَر به مرز ممالك آيوبى شتافت و دليرانه هجوم آنها را دفع كرد.

## ملك مظفر ابوالمعالى ناصرالدَين محمد ايَوبى


 فرمانروايى خود به دست آن قوم محصور بود و سرانجام به سال به قتل رسيد.

## ملك امْجد تَقَىَالدّين ابوالفضل عباس ايّوبى




## ملك منصور محمدناصر الدّين آيّوبى

 كه در سنهُ غ و اندى از سنش مىگذشت. برحسب وصيت وى را بر تخت سلطنت مصر نشاندند و امير بهاءاءالدين



 را خلع گَردانيده با برادران و خـواهــران و مـادرشان بـه دمشـق فـر ستاد و از آنـجا نـيز بـهـ رهـا رهـا

 درآمد و تا مُرد (سال ・ケوه هـ ق) در اين كار باقى بود.

## ملكى مُحسن ايَوبى

ملك مُحسن يكى از پسران سلطان صلاح الذّين ايّوبى است كه هَمْ خود را را بيشتر صرف كسب
 تقوى و نيكـنفسى و فروتنى شهرت بسزايى داشته و در سنأ بّه هـ ق درگذشته است.

## ملك امجددالدَين حَسَن ايّوبى


 بصيرت بوده و در سنهٔ •9V هـ ق در كوك مقر فرمانروايى دركذشته است است الاعلام، جr rerrer rer

## ملك مظفَر محمود ايَوبى


 او بوده أست. ملكى مظفر انسانى دلير، جوانمر د، سخى، هوشمند و دوستدار اهل علهم و ادب بوده
s.

## ملك منصور ابوالمعالى ناصر الدَين محمّد آيَوبى



 علم و معرفت به شمار آمده و در علوم حديث و تاريخ و ادب اطاعاعات درخورى داشته و تأليفاتى


 حَمَامالسُّلطان. اين امير پس از پنجاه سال سن و •ץ سال حكومت دركَشته است.


ملك مظفَر غازى شهابالدَين ايَوبى

 رها و خلاط و آربل بوده و در دلاورى و جنگَجويى و جوانمردى و سخا شهرت بسزايى داشتهن

است.
مورخ معروف سِبط ابن الجُوزى در رها با او ملاقات كرده (سال واء هاء هـ ق) و او را انسانى زبده، شاعر و لطيف خوانده است. غازى مظفر از شيخ محى الدّين ابنالعر بـى اجازه روايت دايت داشته كه در كتاب الاعلام اجاز هنامئ او ذكر شده است.
 و به اين ترتيب بر حكومت خود باقى مانده است استا
 محمد بر جاى وى حكومت يافته است. الاعلام، جه، ص .

امير سليمان عادل ايّوبى
|مير سليمان عادل پسر غازى محمد آيوّى، مدت پنجاه سان سال حاكم حصن كيفا بوده و و در سنغ STV هـ ق وفات يافته است. به كفتلٔ سخاوى او صاحب فضل و ادب و شعر بوده و به جمع أورى كُتب عشق مىورزيده است. الاعلام، جّاص 190.

ملك اشر ف احمدبن سليمان ايَوبى

 ملك اشرف احمد اخلاق پسنديدالى داشته و شاعر نيز بوده و گويا به دست يكى از تر تركمانان به قتل رسيده است. الاعلام،ج انص •با.

ملك كامل خليل بن احمد آيَوبى
مشارّاليه پس از كشته شدن پدرش به سال غ
 القصدالجليـل من نظم السّلطان خليل.
ملك كامل در سنd

ملك ظانو آّوّبى
ملك ظافر يكى ديگر از پسران سلطان صلکحالدّين است كه در قاهره بـه سـال متولد شده و در سنهٔ وYV همانجا درگذشته و از اُمراءى ملك اشرف بن ملكـ عادل بوده أست. و فياتالاعيان.

اينكـ به ذكر نام و شرح حال تنـى چند از زنان نامور خاندان ايّوبى مىیـر دازيـه:

عصمةّاللّين عذراء خاتون اليّوبى
عِصمةالدّين عذراء خاتون دختر نورالدّوله شاهنشاه ايّوبى، بانويى صاحب كمال، خيرانــديش، آگَاه و مُحسِّ بوده كه در جههت تعليه و تربيت طبقهُ نسوان سعى بليغى داشته و براًى تنو ير افكار آنان و آَاهیى از مسائل دينى در عرض هفته جَلَّسات وعظلى ترتيب داده كه عدهاى از فضلاى متذّين و باتقوى به ارشاد و راههـنماييهعاى ضـرورى ديـنى بـراى بـانوان در آن مـجمع اشـتنال داشته|ند.

از آثار خير يه اين بانو مدرسهُ عَذْراوِيّه در دمشت بوده است. مشاراليهها در دهم محرم سـال ه9 هـ ق درگذشته است. الاعلام، ج ف، ص Yו.

سِتّالشَام زُمُرَد خاتون ايّوبى
 متوفًا به سال צاء هـ ق است
ستّالشّام برابر أنحچه كه مورّخين نقل كردهاند از نعمت هوش و حو حافظهُ قوى برخور دار بوده و و از
 حُجرات آن برادرش تورانشاه و شوهرش اسدالدّين دفن شدهاند.
 لغتنامه دهخدا، شمارهٔ مسلسل A^، ص r.r.r.

## سِتّالعراق ايَوبى

ستًالعراق خواهر ستَالشام و سلطان صالاحالذين، بانويى آراسته به زيور كمالات معنوى كه چيزى از خواهر خود در مكارم اخلاق كم نداشته و در تأسيس مدارس دينى و مساجد و و دستيارى
 خود خانقاهى ساخت و رَقَباتى بر آن وقف كرد د.

## ملِكه خاتون اُمُ المظفَر ايَوبى

ملكه خاتون دختر ملك عادل ابوبكر و همسر ملكـمنصور ايتـوبى از نـادره زنـان دانشـمند،

 كذاشت و مذَت زيادى سوگوار و عزادار بود. شُعراى عصر در مرگَ وى قصايد و مَراثى سوزناكى كفتهاند؛ از جمله حسامالدين خشترى قصيدهاى در اين زمينه سروده است به اين مطلع:
 و در يكى از ابيات آن به يوشش سياه ملكـمنصور اشاره كرده است:



## جَليلةُالسُلطانيَّة مونسه خاتون اَيَوبى

 است؛ كه در علم حديث تَبَحَر داشته و فقيه معروف عبدالنه بن موسى زواوى از او روايت حديث كرده است. خيراتٌ حسان، ج r، ص •ra.

## مَلِكه ضَيفه خاتون آيَوبى


 ضيفهخاتون همسر ملك ظاهر پسر عمْ خود بود و از او داراى پسرى شد به نام محمد كـه

1. در غمش، حشمه غرق درياى اشك و قلب در آتشى است كه لهيب آن شراره مى فكند.

بعدها چون نوبت حكومت به او رسيد به ملك عزيز شهرت يـافت. در سـال برّ درگذشت و حكومت به پسرش ملك ناصر رسيد كه در آن وقت كودكى بيش نبود و از عهدهُ اداره كشور برنمى آمد، لذا زمام امور حكمرانى در كف ضيفه خاتون، جدهاش قرار گرفت و اين بانو شش سال تمام در حَلَب با كمال قدرت حكمرانى كرد د. ملك مؤيد ابوالفذا در تاريخ خود مىگّيد: (پس از وفات ضيفه خاتون نواده́ او ملك ناصر در سيز ده سالگی رشد خود را به ثبوت رسانيد و مستقل در حلب به حكومت پرداخت.ه الاعلام، جّا ص با

## رَبيعه خاتون آيّوبى

ربيعه خاتون دختر نجممالدّين ايوب و خواهر سلطان صالحالدّين و زوجهٔ مظفرالدّين كوكبرى فرمانرواى اربل، زنى باتقوى، دانشمند و شُايسته بوده است كه مدرسهُ خَنبليّه در حبل صالحيّه دمشق را او بنا كر ده و براى آن موقوفاتى اختصاص داده و در سنهٔ سثوء هـ ق در دمشق درگذشته است. تولدش را سال \OF نوشتهاند.

YV\&. خيرات حِسان، جا ص IVY.

## غاز يه خاتون ايّوبى

وى دختر ملك كامل فرزند ملك عادل ايّوبى و زوجهٔ ملك مظفَّر محمود حاكم حماة بوده است. از این بانو ملكـ مظفر را سه پسر بوده است كه كوچكترین آنها محمد بعدها حاكم حماة و ملقب به ملك منصور شد و چون سنش كم بود تا هنگام رشد و بلوغ او، غازيه خاتون شخصاً حكومت را اداره مىكرد و مردم آن سامان در آن مدت از نعمت آسايش و امنيت و رفاه برخوردار بودند. غازيه خاتون به سال

## زُهره خاتون ايَوبى

يكي ديگر از زنان مشهور خاندان ايتوبى زهره خاتون دختر ملك عادل بن نجممالدّين ايوب است كه در كفايت و شايستگى و احسان و نيكوكارى شهرت زيادى داشته است؛ به سال مدرسهٔ عادليَه صغر ى را در دمشق بنا كرد و براى آن موقوفاتى قرار داد، از جمله: دو دهكده در
 بود شخصاً مى پرداخت.

نَسيب خاتون ايَوبى



باقى شتافته است.
كتاب خيرات حِسان نام او را ("نَسَب خاتون) بدون ياء قيد كرده است.
خيراتٌ حسان، ج rاص صV IV.


اميرشرفخان بدليسى در تاريخ خود نقل مىكند كه بعد از انقراض سلطنت ايَوبيان در مصر و شام به سال

 و (شيروان") شالودهٔ امارت ريختهاند، كه نخستين حاكم نامدار اين سلسله ميرحسينبن ابراهيم بوده أست.

## ميرحسين شيروان

 كمال قدرت به حكمرانى مشغول بود. وى كه پنج پسر به نامهایى مير محمد كوّر، مير شامححمد، ميرزا، ميرشمسالدّين و ميرمجدالدّين داشت، در زمان حيات خود ولايت را بين آنزها تقسيم كرد؛
 ميرشمسالذَين و (آويل" را به ميرمجدالذَين واگذار كرد كه هر كدام در منطقهُ خود به تمشيت


## ميرشاه محمّد كفر

ميرشاه محمد طبق وصيَت پدر به حكـومت نـاحيأ (اكـفرا") رسـيد. بـعـد از مــدتى بـرادرش


از ميرشاه محمد بعد از وفـات جهار پسر بـه جـا مـاند: ميرمحمد، ميرابـدال، ميرعلى و
ميرعزالذَين.

## امير ابدال كفرا

اميرابدال يس از فوت يدرش به حكومت كـفرا رسيد و مـدتى ادارئ أن سـا آمان را را در دست داشت. بعد از فوت وى پسر ارشدش اميرشاه محمد ثانى به فرمانروايى رسيد.

## امير شاه محمّد ثانى





 داد.

## امير محمدبيگَ ثالث






## اميرابدالبيگَ ثانى


 طرف سلطان سليمان خان عثمانى مجرم شناخته شَد و دستور قتلش صادير كَانر رديد.
 ذوالفقار.

## مير محمودبيگَ كفر

بعد از قتل ابدالبيگ ثانى، چـند سـالى ولايت كـفرا در دست بـيكانگان بـود، تـا ايـن كـه

محمودبيگ به حد رشد رسيد و جوان برجسته و شايستهاى شد. وى به تقاضاى بازگرَفتن ولايت
 زمان سلطان عثمانى بود ـ شتافت. سلطان او را نواز ش كرده تقاني فرمان حكمرانى كفرا به نامش صادر گرديد.
 نإييد و پس ز; سه سال دشمنانش وى رادر بستر خواب به ضر ب شمشير هلا ك كر دند.

## زينلبيگَ كفرا

زينلبيگً هنگام قتل برادرش صغير بود. پس از چند سالى كه به سن رشد رسيد، از دربـار


 ميرمحمود، مير سليمان و ميرمحمد.

## ابدالبيگَ ثالث

وى به سال ه ••ا هـ ق به امارت كفرا رسيد و معاصر مؤلف شرفنامه بـود. مـطابق نـوشته


## مير محمد كوّر (شبستان)

كَتيه كه از طرف ميرحسين، سرسلسلهُ حكام شيروان، منطقةُ (شبستان)" به مير محمد كوّر
 احفاد ميرمحمد كوّر بوده است.

## مير شمسالدين ايروان

چنانكه بيان شد، از طرف ميرحسين ناحئُ (ايروان") به ميرشمسالّآين رسيد. از احفاد وى در
 پاكيز همنش بوده و بر ناحيئ ايروان با اقتدار حكومت كرده است.



چنانكه در آغاز كَتار چهاردهم گَفته: نصيرالدَين محمد بن هلال جـون بـه امـارت رسـيد،




## شجاعالدَين خور شيد


 معطوف داشت و اين امر اختالاف و رقابت شديدى بين او و سرخاب بنى عناز ــه پی پيش از آن او مورد توجه حكمران لرستان بود ــ ايجاد كرد د.
سرخاب چندين بار برایى از بين بردن شجاع الدَين اقدام كرد اما به علت پشتيبانى حسامالذَين از شجاع نتوانست كارى از پيش ببرد. اين كينه همحنان بين آن دو با باقى بود، تا آنكه رُعـاياى
 برأى رسيدگى به موضوع، شجاعالدَين خور شيد را مأموريت داد. او به ميان مردم رفت و پس از
 إيام حسامالذَين دركذشت و شجاعالذَين همهكاره شد و قدرتش فزونى يافت. سرخاب صالاح در




اَن ديد كه از مخالفت شجاعالدّين دست كشد و در مقابل گَرفتن شحنگى مانرود تسليمه رقيب خود شود. به اين ترتيب حكومت شجاعالدين استقرار يافت. تاريخ جلوس او را را سال .




 مخالفين شكست خور ده، به خليفه عباسى در بغداد شاد شكايت بردند.






 براى سران سپاه خليفه فرستاد و درخواست فرمان عفو از طرف خـليفه كـرد د. دسـتغاه خـالافت

 كرد.











او به ستوه آمده و در پیى فرصتى است كه او را الز ميان بردارد و خود به جاى او زمام امور را به دست بگيرد. تحت تأثير وسوسهٔ سيفالذّين، وى انگَشترى خود را به نشانهٔ صدور فرمان قـتـل يسرش به سيفالدّين داد. سيفالدَين با حيله و نيرنگَ در فرصتى بدر راكُشت. شجاعالدَين بعدها بر بیگناهى فرزندش پیى بُرد و از دستور نابجاى خود چنان دپار غصه و أندوه شد كه به بستر

 علت كهولت و بالا رفتن سِن، تا حدودى در مَشاعرش اختالال راه يافته بود. وى يكصد سال عمر

از بدر فرزند شجاعالدّين چهار پسر به جا ماند: حسامالّين خليل، بدرالدين مسعود، شرفالدّين
تهمتن و اميرعلى.

## سيفالدّين رستهم خور شيدى


 اميرى باكفايت و صاحب سياست بود و در تـنبيه اشـرار و بـرقرارى نـظم و امــنيت بـه غـايت مى كوشيد.

 ناجار از سيفالذّين خواستند كه براى سركوبى آن گروه چارْا عههدة اين كار برآمد و همه را اسير و زندانى ساخت. كسان و اقوام آن راهزنان حان حاضر شدند

 آنها را _كه شصت نفر بودند ـ ـبه دار زدند
سيفالذَين برادرى داشت به نام شرفالذَين كه در نهانى با مخالفين سيفالدّين همدست شده
 موقع را براى انجام مرام خود مناسب ديده حمام را محاصره كردند. سيفالدّين از قضيه آكاه شد و با يكى از يارانش از بيراهه به جانب كوه (اكلاو، گر يخت. مُخالفان دريافتند و او را تعقيب كردند
 از كار انداخت، مخالفان سر رسيدند. شرفالذّين برادرش با تيرى او را هدف قرار داد و اميرعلى

فرزند بدرالدّين ــه پدرش به توطئه سيفالذين كشته شده بود ـ او را به قصاص خون پدر خود به قتل رسانيد.

## شر فالدَين ابوبكر خور شيدى

 حكومتش كوتاه و سراسر رنج و شكنجه و ناكامى بود. از همان أغاز كار، زنى كه به سيفالذين













 حكمرانى وى فراهم گشت.

## حُسامالدّين خليل خور شيدى








حسامالذين جهت دستگيرى و قتل او گَارده بود. به اين ترتيب به آسانى دستگير و كشته شد.




 جنگى با حسامالذآين روى آورد و در موضعى به نام "دهليز " جنگَ در گَرفت و حسامالدَين شكست خورد؛ اما پس از چند روز به تعقيب لشكر سليمان شاه پر داخته برادر او راكه عمر بيگَ نام داش داشت با جمع كثيرى از كسان و نزديكان سليمان شاه كشت. سليمان شاه چون أوضاع را چانين ديد، بـه
 را جامهٔ عمل پوشانيد و دستور داد نيرويى در حدود شصت هزار نفر كه نيمى عرب و نيمى كرد
 و خود او به قتل رسيد. سليمان شاه از كشته شدن او متأثر شد و گفت: اگَر زنده دستگّير مى از قتلش مى گُشته. دو بيت زير راكه در اين واقه سروده است مورخين در كتب خود از او نقل كردهاند:

$$
\begin{aligned}
& \text { مرگ حسامالذين خليل در سنهُ • \&\& هـ ق اتفاق افتاده است. }
\end{aligned}
$$

## بدرالدين مسعود خور شيدى

بعد از مرگ حسامالذين خليل برادرش بدرالداين مسعود بن بدر چون لُرستان را تحت اشغا


 حفاظت و دفاع از بغداد بود كه به قتل رسيد. بدرالذين مسعود كه در يى فرصت بود، فرمان حكومت لرستان را از هلاكو دريافت كرده فوراً



به خاك كردستان تاخت و زن و فرزندان سليمان شاه را به اسارت گر فته با خود به لرستان برد؛ اما با آنان در نهايت جوانْمردى رفتار كرد و محتر مانه آنها ,ا مدتى نزد خود نگاه داشت و حتى يكـ دو نفر از پسران سليمان شاه اا به دامادى خود پذيرفت. بدرالدّين مسعود اميرى شجاع، جوانمرد، آزاده، درستكار و دانشـمند بـوده و در عـلوم ديـنـي اطالاعات خوبی داشته و گرويدهُ مذهب امام شافعى بوده أست. مدت شانز ده سال حكمرانى كرده و به سال \&DA هـ ت وفات يافتة است.

تاجالدّين شاه خور شيدى

 أنها به دربار مغول كشيده شد. خان مغول (آباقاخان


 19 سال حكومت به قتل رسانيدند. تاجالدّين اميرى مهربان و خوش خط و اديب بوده است. پس از او حكومت لرستان به پسران بدرالدّين مسعود رسيد.

فلكالدّين حسن و عزَالدَين حسين خورشيدى




 قدرتى در غرب ايران به هم رسانند.





كارشان به اختالاف و زدوخورد منجر شد و در جنگى كه بين آنها در همان سال به وقوع پيوست هر دو كشته شدند.

## جمالالدَين خضر خور شيدى

به موجب فرمان گيخاتوخان مغولى، جمالالدّين خضر پسر تاجالدّين شاه فرمانرواى لرستان شُ؛ اما هنوز يك سال از حكومت وى نگگششته بود كه حسامالذّين عمر بن شمس الدّين تهمتن بن بدر بن شجاعاللدين خورشيدى به معيت شمسالدّين درنگى (لهنبهكى) به مخالفت برخاسته

 آن تاريخ نسل حسامالذين خليل به يكباره منقطع شد.

## حسامالدَين عمر بيگَى خور شيدى



 حسامالذين حركت كرد ولى حسامالذآين در برابر او خود را ناتوان ديـد و عـدمالى را بـه شـا شـاعت

 پرداخت. صمصاماللدين از اين حركت حسامالدّين سخت برآشفت و با نيروى اندكى بـي به قصد تنبيه او و هواخواهانش پاى در ركاب نهاد. نبرد سختى بين آنها درگرفت و صمصام در در نهايت شجا


 كشته شد و عزالدّين احمد بر اريكئ حكومت نشست.

## امير عزالدَين احمد خور شيدى


 بزركتر بود به مخالفت او قيام كرد و به نزد سلطان محمد الجايتو مشهور بَه خدابنده (Y-Y

هـ ق) شتافته به دادخواهی پرداخت. سلطان محمد امير عزالدّين را در دربار خود احـضار كـرد و



## مَلِكه دولت خاتون خور شيدى

پس از درگذشت اميرعزالآين احمد، همسرش دولت خاتون خود شخصاً عهدهدار ادارء قلمرو شد. او بانويى عفيفه و باتعصب بود و به امور مذهبى و معتقدات دينى سخت پاى إیبند؛ اما در كار حكومت سر رشته نداشت؛ در نتيجه اوضاع مـنطقه دسـتخوش آشـتتگى قـرار گـرفت. سـلطان ابوسعيد به علت عدم كفايت او راعزل كرد و حكومت را به برادرش عزالدّين حسين سبرد (سال

## عزالدَين حسين دوم خورشيدى

 فرمانروايى كرد. در روزگار اين امير مردم آن سامان در رفاه و امنيت و آسودگى خاطر مى المى يستند.

## شـجاع الدّين محمود خور شيدى

بعد از عزالدّين حسين، يسرش شجاعالدّين محمود به سال لال






 خوابش او را كثتتد و فرار كردند (سال •Va هـ ق).

## ملك عزالدّين خور شيدى

ملك عزالدّين فر زند شجاعالَّين محمود بعد از كشته شدن پدرش پر بر مسند حكومت نشست. او اميرى دانشدند، صاحبذوق و انسانى خليق و مردمدار بود و براى جـلب دوسـتى و مـحبت

فرمانروايان ساير مـناطق ايـران طـرح دوسـتى مـىريخت. هـنگامى كـه شـاهشجاع آل مـظفر
 فرزند خود را به استقبال او فر ستاد و و در تمام مدت انـا

 طرح دوستى ريخت و احمد بن اويس سلغرى با دختر وى ازدوراج كرد.

 داد؛ اما در سال •V9 عزالدَين و فرزندش سيدى احمد در يكى از قالاع بروجرد دستگير شدند. به فرمان تيمور، ملكعزالذَين به سمرقند تبعيد شد و پسرش سيدى احمد را به أُمراى خود سپر د كه در تربيت او بكوشند و پس از سه سال فرمان حكومت لرستان و اجازء مراجع مراج او را بدانجا صادر
 را جمع أورى و به دربار شاه گوركانى بفرستند. پس از مدتى سيدى احمد و پدرش در ار ارسال ماليات
 بر آشفته، به پرخاش و بیى احترامى نسبت به آنها پرداختند. سيدى احمد نتوانست توهينهاى آنها را

 رسيد (سال †•^هـ ق).

## امير سيدى احمد خور شيدى



 سال بود و در اين مدت دمى آسوده نزيسته و تحت تعقيب مأموران تيمور بوده است.

## شاهحسين خور شيدى





## شاهر سته خور شيدى


 منصوب شده بود - مى فرستاد.






 بازگشت و بعد از چند سال به مرگ طبيعى درگّشت.

## أَغْرَ خور شيدى

 صفوى براى دفع حملةٔ عبيدالهخان اوزبكى متوجه خراسان شد و از اط اطراف و اكناف عدها وانى از از اُمرا



 در نعاوند براى سران قوم پيغام فرستاد كه به يارى او بشتا
 كشته شد.

## جهانگير خورشيدى






داد، جهانگیير كشته شد و شـكر يانش پراكنده گشتند (سال 9\$9 هـ ق).
 ديگَى محمدى نام كه تازه به حدّ بلوغ رسيده بود و استعداد حكومت نداشت. وى را مخفيانه به


## شاهرستم دوم خور شيدى

 لُر كه شباهت زيادى به شاهرستم داشت به ميان قبايل لرستان درآمد و مدعى شد كـه كه شاهرستم

 نداشت و فرار اختيار كرد و در يكى از كوهستانهاى اطراف شهر خرمآباد دستگير و مجازات شده،

 مشغول باشند. به اين ترتيب كه پشتكوه در اختيار محمدى و پيشكوه در اختيار شاهر ستم باشده. مقارن همين ايام اميرخان موصلو، حاكم همدان ـــاكه از طرف شاه مأمور سـركوبى شـورشيان
 او را ديد، از وى خواست كه تاجمير حاكم بختيارى راد در سركوبى ياغيان يارى دهد. زن شا شاهر ستمه
 اميرخان تنبيه محمدى را تقاضا كند. اميرخان با حيله و سياست، محمدى را از مقرَ حكـومتش احضار كرد و در يك مجلس مهمانى او را با صد نفر از همراهانش دستگير و بـه قـلعه المـوت فرستاد.
محمدى دو سال در زندان به سر برد. فرزندان وى شاه ورديخان و ديگر برادرانش در خلال


 گوسفند به قزوين منوط ساخت. هنگامى كه گوسفندها به كنار شمر قزوين رسـيد، حسنبيگى
 آَاهى از قلت تعداد آنها نسبت به رهايى خود مأيوس گشت، ناهِ گرفت و در كوهرهاى لرستان به فرزندان خود پيوست.

سواران قزلباش مأيوسانه برگشتند و شاهرستم چون در خود توانايى مـقاومت نـمىديد، بـه



## محمَدى خور شيدى


 در نگَاهداشت دوستى او مىكوشيدند. پی از آنكه شاهاسماعيل دوم دركزشت و مملكت ايران به علت اختالاف شاهزادكان و طالبان











 صفوى وفادار ماند.

## شاهوردى



 نمىكر دند.
به سال 99 هـ ق سنان پاشا چغالهزاده با نيرويى از بغداد بـه إيـران روى نـهاد و نههاوند را

تسخير كرد و حاكم همدان را نيز در تنگَنا قرار داد. شاموردى خان جهت حفظ خاكَ لرستان از

 شاهوردى خان نمايندها را با هدايايى پيشكشى به دربار صفوى فر ستاد و از گذشته عذرخواهیى


 صميميت حكمفرما شد.
به سال r. .l هـ ق بين اغورلو سلطان بيات _ـه از طرف شاه مأمور جمع كردن سپاه جهت






 به طرف صيمره رهسپار شد. شاه از جانب خود همهى دنبال شاهوردى به صيمره شتافت و سرانجام وى را در كبيركوه محاصره كر د د و با شبيخونى كه بر بر سواران او زد، قوايش را درهم شكست، ناپار شاهور دیىان به قصد خاك عثمانى صف محاصره را درهم شكست و خود را نجات داد.
 جرأت رفتن به لرستان را نداشت و در خاك كلهر مىزيست ـ ـو خود را به شا شاهعباس رسانيد و با


 شاهوردى با سوارانى چند خود را به او رسانيده ضمن اظهار ندامت از وقايع كذشته از او خواهش كر دكه اماننامهالى جهت وى از شاه بگيرد و دوباره حكومت لر ستان به وى تفويض شو شود. نظر به به محبوبيتى كه شاموردى در ميان الوار داشت، شاه به صورت ظاهر از تقصير او دركذشت و و فرمان حكومتش را امضا كرده او را خلعت بخشيد. سلطان حسين ناچار دوباره به كـلمر مـتوارى شــــ

شاهور دى خان مىدانست كه شاه صفوى قلباً مايل به ادامهٔ حكومت او نـيست و مـى ترسيد در


 قبل از ورود، زن و فرزندانش را به صيمره روانه كرد و خود به انتظار سرنوشت در آنجا باقى ماند.





 حضور شاه رسيد، به تندى و خشونت جواب او را داد و حتى از دشنام و نفرين او كوتاهى نكردر.




 لحاظ فضل و ادب شهرت داشتهاند كه به ذكر نام و نشان يكى دونفر از آنان مى يردازيه:

## علىقُلى خان خور شيدى


 اهل فضل و ادب بوده و كاهى اشعارى مى سروده است. اين بيت از اوست: بُعد مجنون عَلَمه عشق ز پا افقتاده است هـا همتى كو كه كنم راست به بالاى كسى

## منو چهر خان خور شيدى




*
ابروى كـماندار تـو پـيوسته بـه جـنـگ است مُـرگًان رسـاى تو رسـاتر ز خـدنگگ است
米



لرستان. تذكرْ: نصرآبادی، پاپ




 كردماند؛ كه به لهجهd محلى آنجا را ا (ملكيشىى) كتنتهاند.
 از نواحى آن اطراف استيلا يافتهاند و حتى در ايام تسلط منا منول و تيمورياين و و سالاطين قراقويوينلو


 سالاطين عثمانى اداره مىكركردانث.

## ملكشاه چحمششكزک




 اسير شده و به قتل رسيده است.

## ملك محمد چِمشكزك ملكيشى

 امارت موروثى خود كوشيده آن را سر و صورتى تازه بخشيد و بر پارها بار از نقاط مجاور نيز دير دست يافت.

متصرفات ملكى محمد در دست اولاد و احفاد وى باقى بود تا اينكه سلسلة آقـق قـويونلو بــهـ دعوى سلطنت برخاستند، در اين موقع حاكم چَمشكزك امير شيح حسن نامى بوده است از احفاد

ملك محمد.

## امير شيخ حسن چحمشكَک






 حكومت پرداخت.
بعد از شيخ حسن، پسرش سهراببيگَ حاكمَ چَمشكزک شد، كه چندان نپاييد و درگَذشت.

## حاج رستهبيِّى چمشککک





را جهت تأمين زندگى، در عراق عجم به وى سپردهاند.






سلطان رهسپار تبريز شد. در محلى به نام (پيام) از نواحى مَرَّند حاج رستمبيگى با كوكبهُ سلطان
 ملكيشى را همانجا أعدام كر دند (حدود سال • 1 هه ق ق). چون اين خبر به پير حسينبيگ پسر حاج رستهبيگ رسيد، از عراق راه افقاد، به اميد اينكه خود را به مصر بر ساند و به فرمانروا





 و در آماسيته خود را به سلطان رسانيد. سلطان از شهامت و بیىباكى او بسيار خوشش آمد و بـهـ
 ,ا الز قزلباشها پس بگیير د و در اختيار پيرحسينبيگى قرار دهد.

## 





 دعوت حق را لبيك گفت.
 حاضر به اطاعت از بزركتر خود نبودند. سرانجام براى تعيين تكليف به دربـار عـثمانى شـتافتند
 ناحئٔ مجنكر د به امير محمدبيگ، ناحيهٔ پرتك به رستهبيگى و ناحيئ سقمان به كـيخسروبيگ
 حكومت همچֶان باقى بوده است. اكنون به اختصار شرح حال فرمانروايان اين سه ناحيه را ذكر

فر مانروايان مجنكر د’

امير محمدىبيگَ
بعد از وفات پيرحسين، ناحيهٔ (مجنكرده) از طرف سلطان سليمان قانونى (سلطنت از צبه تا تا
 برادرش فَرخشادبيگ به جاى وى حاكمَ شد.

فر خنشادبيگَ بن پير حسين
وى چند سالى پس از اميرمحمدىبيگ امارت كرد و از خود لياقت نشان داد؛ الما حا در آخر مورد
 وى بدبين شد تا آنجا كه دستور به قتلش داد.

پيلتنبيگَ بن پير حسين
 رسيد. وى مردى نيكوكار و بسيار پرهيزكار بوده است؛ اما عمر زيا زيادى نداشته و به زودى درگّشته

است.

احمدبيگ.

امير على بيگَ مجنـكر د
بعد از پيلتن بيگى، امارت مجنكرد، طبق فرمان و خلعت سلطان مرادخان عثمانى (سلطنت از
 نداده و درگذشته است.
امير علىبيگ سه پسر داشته است: حيدربيگ، اللهوردى بيگ و پیلتن بيگی. نخست
 فوت كرد و برادر ديگرش اللهوردىبيگى به جاى وى حا حاكم شد.

1. مجنكُرد شهرى است بين ارضووم و قارص در شمال كردستان واقع در كشور تركيه.

## اللهور دىبيگَ مجنكر د

چنان كه گفته شد، الشهوردى بيگ پس از فوت برادرش به امارت رسيد و در تاريخ تأليف كتاب ثرفنامةُ بليسى (ه••1 هـ ق) وى حاكم مجنكرد بوده است.

## فر مانر وايان چر تكـ

چنان كه ذكر شد بعد از فوت پیرحسين، امارت چَمشكزک به سه شعبه تقسيه گرديد و ناحيهُ "(پرتك)" به رستمبيگ، پسر دوم پيرحسين رسيد.

## رستهبيگَ پر تك

 مردى عدالتچيشه، نيكـروش و پسنديدهخصال بوده است. از رستهبيگً سه پسر به جا ماند: بايسُنقُر، محمدى و على بيگی؛ كه بايسنقر به حَسَب لياقت و استعداد به جاى پیر حاكم شد.

## بايْسُنْقُر بيحَ پر تك

 دليل اين خصايص و همحنين توانايى بسيار در امر مملكتدارى، در زمان خود شهرت بسـيار يافته أست.

بايسنقربيگَ به علاوه هنرمند بوده و چنگَ را نيكو نواخته است. وى معاصر اميرشرفخان بدليسى، مؤلف شرفنامه بوده كه در سال ه ••ا هـ ق حيات داشته و به امارت مییر داخته است.

## فر مانر وايان سقمان


 ولايت (سنجق) از ولايت كرد تركيه است.

## كيخّسروبيگَ سقمان

كيخسروبيگً اميرى عادل و نيكوكار بوده كه با تسلط كامل محل امارت اتم خود را اداره كـرده
است. از وى سه پسر به جا ماند: صالحبيگ، قاسمبيگی و عمربيگ.

## صالحبيگَ سُقمان


 يكـ روز به مراد خود رسيد، صالحبيگَ را كشت و خود امي امير سقمان گرديد.

## عمر بيگَ سقمان

عمر بيگ بعد از آنكه حاكم سقمان شد، خواست زنِ برادرش صالحم
 نيت كه قصاص خون شوهرش را شايد بتواند از عمر بيگ بعيَيرد، به اين امر تن دادي؛ تا تا اينكه در
 او را كشتند.

## كيخسروبيگَ دوم سُقمان



 خلعتماى شايان دريافت كرده، شادمان مراجـع



ص ه•1.


بدليس يا بتليس از ولايات شمالى كردستان تركيه است، در غرب درياچهأ وان كه مشتمل بر ششش ناحيه مىشود: بدليس، كنج، موش، اسعرد، اخلاط، خيّانيزان.

 خاندان ترديدى نيست چنانكه در دوره سلاطين ايّوبى اجداد اينان سمت وزارت و سيهسالارى داشتهاند و باز طبق روايت شرفنامه، •غצ سال تا روزگار شـرفـا خاندان كذشته است.
نخستين كسى كه از اين سلسله در بدليس به حكومت رسيده است ضياءالدين نام داشته و و او را برادرى بوده است به نام عِزَّالدَين كه در صاصون فرمانروايُى كرده است؛ به همين جهي
 نفر از اولاد اميرضياءالدين در مدت • • 4 سال حاكم بدليس بودهاند.

## ملكاشرف بدليسى

ملك اشرف از امراى مشـهور بدليسى است كه مدتى مستقالًا حكومت كـرده؛ امـا بـعدها بـا بـا سلاطين مصر رابطه به هم رسانيده و اطاعت آنها را به گَردن گر گرفته است. در سنهٔ تسخير بدليس بدانجا لشكر كشيد و با ملك اشرف به نبرد پرداخت. اما حملهُ نا گهانى قوم مغول موجب تفرقئ سپاهيان سلطان شد و خود او مجبور گشت با ملك اشرف طرح دوستى ريخته تادر

1. ـيادين به لمجههُ كردي بضضى مناطق همان ضياءالدَين و عزيزان هم مأخوذا از كلمه عزالدّين است.

پیاه وى از تعرض دشمن محفوظ بماند. ملكى اشرف مدتى او رادر خانهُ خود امان داد و در ترضيهٔ
 جالالالدين مخفيانه أنجا را ترك گفت و بعد از آن از از سرنوشت او خبر صحيحى در كتب تواريخ

 از شرَ أنها محفوظ نگاه داشت و حكومتش مورد تأييد منول قرار گرفت و و تا آخرا آخر حيات همحچنان فرمانروايى خود را ادامه داد.

 و از آن پس اميرضياءالدين حاكم آنجا شد كه معاصر امير تيمور گوركانى (N•V-V) هـ ق) بوده

## حاج امير شرفخان بدليسى





 ديگَر را ضميمهٔ متصرفات او گَردانيد و شمشير زر ينى را هم خلعت او او ساخت.

## مير شمسالدَين ولى بدليسى







 اهمال روا نداشته؛ تا آنجا كه در بين مردم به شمسالدّين ولادين ولى معروف شده است. او يكـ وقت به

نام خود سكه زده و سكههايش (شمسيته) شهرت داشت و در خطبهها اسم او را به عنوان سلطان خواندهاند.
اميرشمسالدّين در سال • 1 يكى باب تكيه و يك بيمارستان و يكـ مرمانخانه و يك باب
 آنها موقوفه معلوم كرده است. همحْنین مسافرخانهایى براى مسافران غريب و بينوا ترتيب داد كه كلئُ مخارج آن را خود متحمل بوده است.

 خانوادگى به خاك سپر دهاند.
بــعد أز امــير شــمسالديـن پسـرش مـيرشرف جـانشين او شـد، امـا ليـاقت فـرمانروايـى نداشت و انسانى تندخو بود و چیيزى نپاييد كه درگذشت. از او پسرى به نام شمسالدّين به يادکًار ماند.

## مير شمسالدّين دشوار

همسر ميرشرف (شاهم خاتون) از اميرزادكان ("حسن كيّف") بود. او بعد از مرگ ميرشرف به
 ميرشرف در اين موقع كودك نابالغى بود. بنابراين تمام كارها به دست شاهي
 و ناخشنودى سران قوم را فراهم مى آوردند. در نتيجه مردم اندك اندك سر به طغيان بر داشتتند و

 خود ساخت.
شمسالدّين بعد از چندى كه به حد رشد رسيد، اوقات خود را به بازى و صحرانوردى و شكار مى گذرانيد.روزى در حال سوارى كه به شكار مىرفت به يك نفر هيزمشكن به نام عمر يادكار ـ ـ
 گَتاخى كمتر نظير داشته ـ خواهر اسكندر بوده و بسا موجب آزار و اذيت شمس الدّين شده است؛

 آنها رابطهُ امير شمس الدّ ين با شاهر خميرزا بوده است.




 دوباره با آن مرد هيزمشكن روبرو شد و و به ياد حرفهايش افتاد
























بوتان بروند و تا هنگامى كه ميرحسن تحويل داده نشود، گروگانها در بوتان باشند؛ ولى ميرسيدى




 ما برسانيد؛ زيرا من هرگز حاضر نيستم ميرحسن را به آنـها تـحويل دهـمه، طـبق ايـن قـرارداد آن چند نفر به نزد امير ابدال رفتتد و امير ابدال هم ميرسيدى احمد را به ميرشمسالدّين تحويل داد.

 ناگگانى چنان آشفته و هراسان شدند كه از هر گونه اقدامى باز ماندند و گروگانها به آسانى از آب


 گَت: من نوكر سفله و نمك حرام خود را كشتم و با شما دشـمنى و كـينهایى نــارم. اگـر شــا دستبردار نيستيد، اين شما و اين هم ميدان. ميرابدال چون اين بشنيد، جواب داد: پدران شما
 بين اين دو خاندان عداوت و دشمنى راه نداشته است. اكنون من هرگّز حاضر نيستم سوابق را

 گَششته پايدار و برقرار باشد. ميرشمسالدّين جلوتر رفت و خود را به امير ابدال رسانيده همديگر را را
 آن تاريخ او را ("ميرشمسالذّين دشوار) لقب دادند. ميرشمسالذّين پنج پسر داشته است: سلطان احمد، سلطان محمود، ضياءاءلدين، اميرشرف و

سلطان محمود و ضياءالدين به سال هrه هـ ق فوت كردهاند. ميرشرف نيز در أغاز جوانـى
 است. از ميرابراهيه پسرى به نام ميرحاج محمد باز ماند.

## مير حاج محمد بدليسى

 مىنواخت و در رفاه حال آنان سعى بليغ مى دنمود و به عمران و آبادى قلمرو خود تو توجه فراوان
 درگذشت و در يكى از حجرات همان مسجد به خاك سير ده شد شد. ميرحاجمحمد را دو پسر بوده است: ابر|هيهم و شمس.

## امير ابراهيه بدليسى


 خويشاوندى داشتهاند، مبغوض امراى آققويونلو بودهاند.
















 دست از سر مير ابراهيم بردارد و او هم قلعه را در اختيارش بعگذارد. مير ابراهيم از قلعه بيرون آمد

و به تبريز نزد اوزون حسن رفت. سليمانبيگ هم قلعdٔ بدليس را به تصرف خود كشيد.

 پسرش يعقوببيگ (AY-AY) دستور داد او را به قتل برسانند.

 اختيارى نداشتند و حتى أدم بافمهر و معرفتى چون محمدآقاى
 آققويونلو پرداخته بود و در عراق عجم میزيست. البته چپه بسا در فرصتهاى مناسب بها شهر شهر قم مى رفت و پسران ميرابراهيم بدليسى را سركشى مى مرد و از دلدارى و خيرخـواهـى آنـان دريـغ
 بدليس و مناظر زيباى طبيعت آنجا در هر جلسه شمهاى مى
 در آخر مى گفت: ايل روزكى و اهالى بدليسى اكنون بى بر يرستند و از ظلهم و زور تركمانان دلريش
 و جانبازى آمادهاند و میتوانتد بر قلعهُ آنجا ـ كه اكنون در تصرف بيگانه است ــ دوباره دست

يابند.










 حسينعلى را به دست محمدأقا سيرد. محمدآقا آنان را با خود به هكارى برد ود و در خانها يكى از

 بدليس رفت و افراد عشيره را از آملن اميرزادهها آكَاه كرد آما
 قلعنشينان آمادگى كامل را فراهم آورد.


 تسليه نشدند و خود را براى مقابله و رويارويى أماده


 كشته شدند. از قضا آن دو اميرزاده نيز بها به قتل رسيدن انيدند














 مى باريد. محمدآقا مصلحت چنان ديد كه در آن جلسه بيش از آن او را آزار نرساند، خداحانـافظى كرد












 محمدآقا جندان خواهش و لابه كر د كه مادر بيجاره حاضر شد تنها پسرش را را با او روانهُ بدليس

## مير شاهمحمل بدليسى

مير شامححمد در سنه́ . .9 هـ ق به ميان قوم روزكى رسيد. مردم از ديدن او شـاد شـدند و


 داخل شدند و راه ر ر براى جوانان رزي رزمنده و كارآز موده باز باز كردند.


 وجود آن گَروه هֶا كا كردند.



حيات فانى را ترك گفت و در گوك ميدان در كنار مزار اميرشمسالدّين ولى به خاك سیرده شد. از ميرشامكحمد پسرى صغير به نام ابراهيم برجاى ماند.

## امير ابراهيه دوم بدليسى

امير ابراهيم هنگامى كه پدرش درگذشت صغير بود؛ با اين حال او را جانشينى دادنـد و بـهـ

 فرصت را غنيمت شمرده به خيال حكومت بدليس افتاد و جمعى از سرشناسانِ اهالى را با با خود

 اسماعيل صفوى اسير شد و رقيبى براى امير ابراهيم باقى نماند.



 منصرف كردند.
امير ابراهيم هر چند از تعرض امير شرف خلاص شده بود، اما پاى آسايش دراز نكرد؛ چه به


 چندى همانجا فوت كرد و از او سسرى به نام سلطان مراد راد به جا ماند.
 با 9 آن را گشودند و از طرف شاه صفوى، كُردبيگى شرفلوى استاجلو به محافظت آنجا مأمور شد.

## امير شر ف بدليسى

 هفت سال در حبس شاه صفوى باقى ماند. بعد از آن در اثر تدبير و چارهانديشى امراى پازوكى، از
 دور خود جمع كرده متوجه قلعdٔ بدليس شد كه كُردبيگ شرفلو با افرادش نگَبطان آنجا بود. پس از

چند روز زدوخورد در اول فتح و پيروزى نصيب رزمندكًان روگّهکى شد؛ ولى در آخر به واسـطهُ خدعهُ قزلباشان، نيروى روزكى درهم شكست و امير شرف مجبور شد خود را به دربـار سـلطان سليمخان عثمانى بر ساند. آنجا به معاضدت حكيما ادريس بدليسى و محمدآقاى كلهوكى ـــي كه هر دو از امراى مورد اعتماد دربار عثمانى بودند ـ مورد عطوفت سلطان قرار گرفت. اندكى بعد سلطان سليمخان به جانب آذربايجان لشكر كشيد و در صحراى چالدران با شـاه اسماعيل صفوى مصاف داده پيروز گشت و بر ساير ولايات ــ كه در دست قز لباشان بود ــ دست يافت و بدليس را نيز از تصرف كردبيگ شرفلو بيرون كشيد و اميرشرف را والى ولايت موروثى خود گَر دانيد.
 سلطان سليمانخان (جلوس \&Yو، مرگ وVY هـ ق) بود؛ ولى عاقبت بر اثر پـارهاى از وقـايع از طرف اين سلطان نيرويى براى راندن اميرشرف از بدليس اعزام شد و او ناچار رهسپار اییان شد و به دربار شاه طمماسب ,اه يافت و از او تقاضاى كمك كرد. شاه طهماسب با او دوستانه رفتار كرد و به سال 9 ه از تبر يز با لشكر انبوهى متوجه بدليس شد. سپاهيان عثمانى به مـحض آَـاهـى گَريختند و بدليس بدون جنگَ و خونريزى تسليم شد و از طرف شاه طهمماسب دوباره اميرشرف بر مسند حكومت نشست. امير شر در ازاى اين مرحمت پیشکشهاى زيادى تقديهم شاه صفوى كرد و در مقابل به دريافت خلعتهاى شاهانه و فرمان اميرالامرايى كردستان مفتخر شد. در اين باره شاه طمهاسب فرمانى صادر كرده است كه در شرفنامه مندرج است و بر مراتب قدر اين امير
در دربارِ شاه صفوى گواه بارزى است (سال वrq هـ ق).
 را از هر طرف بخواند و بدان جانب متوجه شود. در موقع حركت فرمان اميرالامرايى آذربايجان را نيز به نام امير شرف صادر كرد و او را بدانجا خواند كه در حفظط نقاط آذربايجان و كردستان جديت كافى معمول دارد. امير شر ف آنحֶه لازمهٔ سعى و كوشش بود در إين باره به كار برد؛ اما نظر به اينكه سلطان عثمانى در پی فرصت بود كه انتقام خود را از شاه صفوى بستاند، موقع را مناسب
 كه در باطن با اميرشرف مخالف بودند ــ به سرزمين بدليس روانه كرد. امير شرف به محض آَاهـى به بدليس برگشت و به استحكام قلاع پرداخت و خود با سپاهيان در بيرون قلعه به دفاع مشغول
 امير شر ف پسرى به نام شمس الذّين به جاى ماند. |مير شرف انسانى نيكمنش و مُحِبَ اهل دين و تقوى بود. طبقئ ضعفا را بسيار مىنواخت و از

كمك مالى نسبت به آنما دريغ نداشت و در انجام عبادات كوتاهى نمىورزيد. آثار خير يهالى هم از

 ساختمان احداث كرد. مقبرهاى براى خود نيز جنب همان مسجد ساني
 همسرش شاهبيگّم خاتون دختر علىبيگ ساسون سرپرستى آن را بر عهده داشت.

## امير شمس الدّين خان بدليسى

بعد از أنكه اميرشرف به قتل رسيد و نيروى عثمانى بر ايالت بدليس استيلا يافت، بزركان و و

 عثمانى اميرشمسالآين جانشين پدر شد (سال (941). مقارن اين ايام شاه طهماسب

 سلطانيه (عراق عجه) پيشروى كر د؛ اما در اين هنگام زمستان فرا رسيده بود و نيروى عثمانى به


طهماسب دوباره قواى خود را قسمتى در آذربايجان و قسمتى در كردستان متمركز گردانيد.


 فرمان، بدليس را ترك گفت و راه ملاطيه را ييش گرفت. در بين راه شنيد كه شاه طمهماسب در ارجيش است و مى خواهد به جانب بدليس و ساير ولايات آن اطراف حمله كند. مصلحت ديد كه بها ارجيش بشتابد و ارادت سابق پيشينيان خود را نسبت به صفويه تجديد كند و براى حفظ خود و اهالى بدليس مخصوصاً عشيره روزّهكى از تعرض قز راه ارجيش را در پيش گرفت و و به خدمت شاه طمهاسب رسيد. و توانست نظر موافق شاه را نسبت به خود جلب كند و با دريافت لقب خانى در سلى أُمرایى دربار او راه يافت الـي بعد از از آن مدتى از از جانب
 سرانجام در خود دربار منصب درخورى به وى وا واگذار شد. اميرشمسالدّين پس از مدتى از خدمت در دربار خسته شد و به كناره گیيى تمايل نشان داد.

شاه موافقت كرد و ساليانه مقر ى معينى برايش معلوم گرديد كه در گوشهالى استراحت كند.
 |ميرشمساللّين در اين موقع سنش حدود شصت و هفت سال بود و به واسطهُ پيرى و بيمارى تتى ضعيف و بدنى نحيف داشت؛ با اين وصف محض امتثال دستور شاه، راه افتاد و چند روزیى

 متعددى حكومت كرده است. اينك به تفصيل از اميرشرفخان بحث خواهيه كرد.

## امير شرفخان بدليسى

|ميرشرفخان فرزند اميرشمسالدّينخان بدليسى، در ايامى كه پدرش در قم اقامت داشت، در
 شاه طمجاسب صفوى او را در اندرون خاص خود جاى داد و در ميان شاهزادكان و اُمـرازادكانـن پرورش يافت و همانجا تحصيلات خود را شروع كرد و پس از فراگرفتن قرآن مجيد و مقدمات
 رسوم سربازى و شيوه فر مانروايى مهارت كافى و اطلاعات دات درخورى كسب كرد و مدات سان سه سال از


 رسيد و ايانت بدليس ــكه در آن هنگام شامل تمام مناطق بدليس، كنج، موش، خلاط، اسعرد د و خيزلن بود ـ تحت اختيار و اراده أو درآمد.
پی از دركذشت شاه طمهاسب، از طرف شاه اسماعيل دوم اميرالامراى تمام مناطق كردستان شُ؛ به طورى كه او رابط بين شاه و حكام و سران تمام اكراد بود. ليكن مدتى بعد در اثر سعايت


سلطان مرادخان عثمانى از اين قضيه آَكاهى يافت و از درِ استمالت او برآمده او را به دربار خود فراخواند. در تاريخ \&یو هـ ق فرمان اداره بدليس از طرف آن سلطان دوباره به نام او صادر شد و به محض ورود به بدليس خلعت و تشر يفات خاص سلطانى از جمله يكـ قبضه شمشير طالا براى
 هـ ق ـــه مقارن سلطنت سلطان محمدخان عثمانى بوده است ـ خود شخصاً حكومت بدليس را
 ارشدش ابوالمعالى شمسالذّينخان وا گذاشته است تا خود فراغت بيشترى براى مطالعه و تأليف و عبادت داشته باشد.
امير شرفخان انسانى متدين، دادگَ، مُحسن، فاضل و اهل شعر و ادب بـوده است. بـيشتر اوقات فراغت را به مصاحبت فضانلا و دانشمندان سيرى كري ده و تأليفاتى هم داشته است است؛ از جمله
 سنهٔ ه•• ا شروع كرده و در V • ا ا هـ ق خاتمه داده است. درگذشت اميرشرفخان در حدود سنهُ (1 ال هـ ق بوده است.

## امير عبدال

اميرعبدال (ابدال) خان بدليسى برادرزادئ اميرشرفخان خا خاكم بدليس بوده است؛ كه در سال

 بوده، نوشته است: (ادر كتابخانئ اميرعبدال خان و٪ جلد كتاب از تأليفات خود اين امير مشاهده
 عبدال خان اميرى فاضل، شاعر و باكفايت و درايت بوده و ثروت زيادى هم داشته وا
 بر انواع كتب دينى، ادبى و فارسى و عربى، لنوى، طبيعى، رياضى و تشر يح هيأت و انواع نقشهها
 بار هفت شتر تخمين زدماند.

عونى، از ص Yצr.

## 

## خاندان اُردلان

خاندان اردلان كردستان از خاندانهاى عريق و كُهن اين مرزوبوماند كه سر سلسلةُ آنان بـابا




 تا سنه



پس از درگذشت قباد آردل، اولاد و احفاد وى قدرت بيشترى پيدا كرده اندك اندك بر تـمام مناطق كردستان سيطره يافتهاند. روى هم رفته حكومت بنىاردلان از قرن هفتم أغاز شده و تا |واخر قرن سيز دهم دوام كرده دهر است.

## قباد اردل

كفتيم كه قباد اردل را بابا اردل نيز مى خوانند به مناسبت اينكه اعلى جدَ اين خاندان است. او |ميرى ستوده سير، پاكنهاد و پرهيزگار بوده و بر مناطقى در نواحى شهرزور و قسمتى از اورامان ا. استور هٔكردستانى، نويسندهُ تاريخ اردلان، سرسلسلةُ اين خاندان رازاز تبار اردشير بابكان شمرده است و شايد اين روايت از آنجا سر چشمه گَرفته بآشد كه سلسلةُ ساسانى ازَ كُردان شبانكار ه برخاستهاندان.

حكومت كرده و در اواخر عمر بر كوى و حرير و رواندز نيز دست يافته و در سنهٔ ؟•؟ هـ ق جهان فانى را ترك گفته است.

## كلّولّبيعَ اردلان

بعد از قباد اردل، فرزندش كلَّلّبيگـ به مقام فرمانروايى رسيد و بعد از مدتى بر اثـر حُسـن سلوك و شمامت و رشادتى كه داشت، نواحى سقز و سياهكوه و زرين كمر (گروس) و على شكر (اسفندأباد كنونى) را بر متصرفات موروثى افزود و قلمرو او از شرق تا همدان و از غرب تا اطر|ف اَربِل و از شمال تا زنجان و از جنوب تا كرماشان توسعه يافت و مدت بيستوسه سال با كمال


## خضر بيگَ اوَل ار دلان


 درگذشت.

## الياسيِيَ اردلان

بعد ز خ خضر بيگ پسرش الياسبيگ جانشين او شد. الياسبيگ اميرى شجيع و با داد و دهش و لايق بود و مدت YV روزگارى را قرين آسايش و آرامش سپرى كردند و از رفتار و كردار او خشنود بودند.

## خضر بيگَ دوم اردلان

بعد از الياسبیگ خضربيگ دوم ــكه انسانى متقى و پرهيزگار و اهل عبادت بود ـ بر مسند حكومت نشست. وى بيش از آسلاف خود از شيوه عدل و انصاف و داد و دهش برخوردار بود و بسا از گر فتن ماليات و حقوق ديوانى چشم مییوشيد و بيشتر اوقات خود را با اهل فضضل و تقوى سیر یى كر د. دولت عثمانى به محض آَاهیى از زهد و سالامت طبع او، نيرويى را براى تسخير قلمروش گسيل داشت. خضربيگ براى جلوگيرى از خونريزى با سردار عثمانى مصالحه كـرد و قسمتى †ز متصرفات غربى خود منجمله كوى، حر ير، عماديه و رواندز را به دولت عثمانى واكذاشت و به ساير متصرفات شرقى و جنوبى خود قناعت ورزيد و پس از عّ سال حكومت دار فانى را وداع

## امير حسن اردلان

 از طريق عدل و داد رفتار كرد و براى اداره امور قلمرو خود به وضع قوانينى دست زد و از جوانان رشيد مملكت سپاهى مركب از سه هزار نفر با تجهيزات كامل فراهـم آورد و آنـان را بـه فــنـون سوارى و تيراندازى و تعليمات نظامى آشنا ساخت. آنگًاه دو سه بار با سپاهيان عثمانى جنگیيد و اگرچه نيروى او اندك بود؛ اما چون ورزيده و تعليهديده بودند، پیروزى با آنـها بـود. و بـه ايـن ملاحظه كه مبادا دولت عثمانى در صدد انتقام برآيد، دستور داد قلعئ بسيار مـحكمى را در يكـ فرسخى جنوب محل كنونى شهر سنندج روى كوه بلندى بنا نهادند (سنةٔ VVF هـ ق) و در دامنةٔ شمالى قلعه نيز دهكدهاى را به نام خود برپا ساخت كه اكنون هم آن آبادى ״ (حسن آباده نام دارد و


## بالوّلّ بيگَ اردلان

نام اين امير را بعضى بابلول و برخى بابلو نوشتهاند. گويا در اصل بالوّلَ (= بهلول) بوده است.
 دست گَرفته و به حكمرانى پرداخته است. او انسانى دلير، متهور، تندخو و مبذّر بوده و در مجازات خطاكاران شدت عمل به كار برده و مُتمرّدين و مخالفين خود را بدون عفو و اغماض تنبيه كرده
 و دو بار بر او شور يدهاند؛ اما ابر|هيهبيگً اعلى جدّ خاندان شاهويسيان كه سمت وزارت او او را داشته و انسانى انديشمند و باتجربه و مُدَبَر بوده است، هر بار شورشيان را آرام كرده و غايله را خاموش ساخته است. بالّولّبيگَ پس از

## مُنذربيگَ ار دلان

 پدرش أميرى متواضع و مردمدوست بود و به استمالت و دلجويى افراد ملت پرداخت و و با داد و و دهش در اندك مدتى محبت خود را در قلوب همهٔ طبقات جا داد. گذشته از آن مُنذر به زيور دانش
I. در حديتهن ناصريّه •VF قيد شدهاست.



آراسته بود و در تيراندازى و فنون رزمى نيز مهارت كامل داشت. وى تاريخ NGY هـ ق درگذشت و پسرش مأمونبيگ جانشين او شد.

## مَأمون 'بيگَ اردلان











 توصيه نمود و خود گوشه گيرى و إِنزوا را برگز يد.

## بيكهبيگَ اردلان



 حسن سياست در رضاى آنما مى كوشيد. بدين تر تيب مدت بـد


## مأمونبيكى ثانى

 به حكومت رسيد. دو سال پس از آن نيرويى زا طرف سلطان سـليمانخان عـثمانى مـركب از

ا. در زبان كردى اين لفظ بيشتر ماموّ (با واو مججول) تلفظ مى شود. ؟.اين نقاط عبارت بوده است از شهر بازار، اراربل، كوّى، حريو، عماديّه و ورواندز.


 و عدهٔ كثيرى از نيروهاى دو طرف كشته مى شوند: شب هنگام مأمونبيگَ با بقيئ رزمندكان خود


 مى كشد و در فرصتى با جمعى از خواص خود، به دربار عثمانى روى مىنهـه. سلطان عثمانى در

 سرانجام در آن ديار فوت مىكند.

## سرخاببيگَ اردلان

بعد از آنكه مأمونبيگی ثانى به اسلامبول رفت و در آنجا زندانى شد، عمويش سرخابِبيگ در


 طرح روابط افكنده و نامه و هداياييى به دربار وى گسيل داش داش




 مرد مسلح در روز پنجشنبه

 طرف عثمانى محاصرهٔ قلعهُ زلم طول كشيد و رسته پاشا فرمانده عثمانى بر اثر زخمى كه برداشته بود دركذشت.


سردارى حسينبيگَ نام جهت امداد سرخاببيگَ اعزام داشت. پس از رسيدن اين نـيرو بـه دو
 به محض آكاهى با رزمندگان خود قلعه را ترك گَتنه به معيت حسينبيگى آنها را تعقيب كـرد دو نيروى عثمانى را شكست سختى دادند و همه را تارومار ساختتد. پس از اين واقعه حسينبيگَ به دربار شاه طهماسب مراجعت كرد و سرخاببيگی با پيروزى كامل به فـر فرمانروايى خود ادامه داد واد و مركز حكومت خود را از قلعهُ زلم به قلعهُ مر يوان منتقل ساخت در تاريخ 909 هـ ق القاصميرزا برادر شاه طمهاسب _ـه سر از از فرمان برادر خود بر تافته بود

 كه در پايان منجر به شكست القاصميرزا شد. القاصميرزا با بيست و يكـ نفر از افراد خود
 همر|هانش، او را به معيت چند نفر از كسان خود روانهٔ دربار ايران كرد. شاه طهماسِّ اين خدمت، هر ساله يكهزار تومان نقد دربارهُ سرخاببيگى مقرر داشت و وبنا به شفاعت او از از جُرم
 مأموريت خود رسيد، شاه تغيير عقيده داد و جمعى را مأمور كر د كه به شيروان رفته او را را دستگير و زندانى كنند. و عاقبت بعد از يىـ سال دستور قتل او را صادر كر د. سرخاببيگَ يازده پسر داشته است: حسنبيگ، اسكندربيگ، سلطان على بيگی، يعقوببيگى، بهرامبيگى، ذوالفقاربيگ، اصلمشبيگ، شهسواربيگى، صارمخان، قاسمبيگ، بساطبيگ. سرخاببيگَ به دليل لياقت و كـفايت ذاتـى، سـطـطانعلى بهرامبيگی پسر پنجم را حكومت رواندز و عماديته بخشيد كه تا سالها بعد اولاد و احفاد او حاكم آنجا بودهاند. محمدبيگى مشهور به مير رواندز كه سالها با دولت عثمانى در جنگً و نبرد بود از احفاد همين بهرامبيگى بوده است. سرخاببيگى پ از سى سال فرمانروايى و اقتدار درگذشت و و جانشين وى سلطانعلىبيگ بيش از سه سال دوام نياورد و سر بر بالين خاك نهاد و از او دو كودك صغير به نامهاى تيمورخان و هلهّوَ (هَلو) خان بر جاى هاند. آنگَاه بساطبيگَ پسر يازدهم در سنهٔ 9VQ هـ ق بر اريكئ حكومت استقرار يافت.

## بساطبيگُ اردلان

بساطبيگ انسانى شجيع و سخى و اميرى باكفايت و دانشور و اهل فضل بوده، و بيشتر اوقات خود را در مصاحبئ اهل علم مى گذرانيده و به دادگرى و سعى در ترويج علم مشهور بوده است. أو
 حد رشد رسيده بودند ـ سر به شورش برداشتند و مدعى حكومت موروثى خود شدند. بساطبيگ انـى عدهأى را تحت فرمان سهراببـيـى بـرادرزن خـود بـراى تأديب و سـركوبى آنـان مأمـور كـر د. تيمورخان و برادرش به محض آَكاهى رهسپار قزوين شدند و به دادخواهى به دربار شاه اسماعيل

 در قلمرو حكومتِ بساطبيگ به تاختوتاز پرداختند؛ اما از قضاى روزگار در همين اوقـات إجـل بساطبيگى فرارسيد و تيمورخان بدون زحمت به حكومت رسيد.

## تيمورخان اردلان

 سروصورتى تازه بخشيد، چون در اين وقت سلطنت استقرارى نيافته بـود، بـا سـلطان عـثمانى
 |طاعت نمود. سلطان مرادخان از اين امر بسيار خوشحال شد و براى وى فرمان مان و لقب ميرميرانى

 بدرخان. وى متصرفات خود را در بين آنان به اين تر تيب تقسيمهر كرد: حسن آباد و سنهدز (سنندج)


 توابع فعلى سليمانيه بخشيد. آنگاه با فراغت خاطر و سپاهى منظم به قصد توسعهُ قلمرو خود به

 نيرويى از لرستان و مردم كلمر سر راه را بر تيمورخان گرفت. تيمورخان كه در حال باز باز



 و در گراميداشت او ذرهاى قصور نكرد و پس از چند روزی وى را با احترام تام به معيت همراهانش









## هَلو (هدلّوّ)خان اردلان
















 يعقوب قاضى، اعلنّ جذ موالى و مشايخالاسلام سنندج بودهاند.


 ترجيح داد. به دستور هلوخان تا جهارفرسنگى آنمها را تـعقيب كـردند و عـدهُ كـثيرى را بـه قـتل
 داشت؛ اين نيرو نيز در برابر جنگَجويان رشيد كرد تاب مقاومت نياورده، با دادن تلفات و خسارات


 هلوخان و نيروى او و قالاع و استحكامات كردستان را در خلوت براى شـاه شـرح مـىدهلد و از

 هلوخان مى فرستد و خود به اصفهان مراجعت مىكند. هلوخان در آن وقت در قلعله مريوان به سر
 خوش نشان مىدهد و خان احمدخان پسر ارشد خود را با تُحَف و هداياى شايستهالى به دربار شاه
 مورد نوازش و محبت قرار مىدهد و خواهر خود زرينكانلاه خانم را به عقد نكاح او در مى آورد و

 دربار اصفهان روانه نمايد. خان احمدخان چند روز پس از مراجعت به كردستان با تمهيد مقدماتى




 میرسانند كه اگر پادشاه ايران از اين دعوت سوءقصدى در نظر داشته إست، خان احـمدخان را

1. در پارهاى كُتب تواريخ، r ا • ا قيد شده است.



رسماً به دامادى خود نمى پذيرفت. هلوخان سرانجام پسرش را پا; حبس آزاد مىكند و پس از چند روز با ارمغانهاى ارزندهاى رهسیار اصفهان مىشود. شاه عباس از ورود هلوخان بى نهايت اظهار مسرت مىكند و آنچچه لازمهٔ توقير و احـترام بـوده است دربـاره́ او مـبذول مـى دارد و بـرحسب استدعاى خود هلوخان، فرمان حكومت كردستان از همدان تا عمادته و كوى حرير به جهت خان احمدخان صدور مىيابد 'و از آن تاريخ (سال هr الا هـ ق) خان احمدخان رسماً بر مسند حكومت كردستان استقلال پيدا مىكند.

خان احمدخان اردلان
خان احمدخان پس از آنكه به حكومت رسيد، در نهايت قدرت و شكـوه بـه تـمشيت امـور پرداخت و سپاهى بيستهزار نفرى، منظم و مجهز از سواره و پياده به نام (نظام اردلان") فراهم آَود و حقوق مكفى جهت آنان مقرر داشت. پس از چندى از طرف شاه عباس دستور رسيد كه چون اهالى مُكرى و بلباس از فرمان دولت تمرد كردهاند، لازم است خان احمدخان براى تأديب آنان بدون درنگ حركت كند. والى اردلان به محض وصول دستور بـا نـيروى خـود بـه جـانب ساوجباغ مكرى مى شتابد. اهالى بلباس و مُكرى چون اين خبر را مى شنوند با جمعيت انبوهى براى جنگگ آماده مىشوند. در اين كارزار گرچه نيروى اردلان نسبت به گروهـهاى منقابل كـمتر بودهاند، اما دليرانه جنگَيدهاند و در اندى مدت از جماعت متمردين گروه كثيرى كشته و اسير شده و بقيه از ميدان نبرد به طرف رواندز گريخته و در قلعهُ آنجا متحصن مىشوند. اردلانيمها آنان را دنبال كرده به محاصره قلعه مى پردازند. اين قلعه بسيار محكمم بوده و محاصره مدتى طول كشيده است؛ اما سرانجام آن را مىگشايند و به داخل يورش بر ده پس از قتل و غارت بسيار، سا كنان قلعه تسليه مى شوند.
خان احمدخان قلعdنشينان را امان مى دهد و رواندز را نيز ضميمdٔ متملكات خود مىسازد و قراحسنبيگ پسر بزرگ بهرامبيگ
 عماديه تفويض مىكند. خالدبيگَ مردى نيكسيرت و شـجيع و بـا فـضل و كـمال و از أُـراى برجستهٔ روزگا, خود بوده؛ حكام رواندز از نسل او هستند و او به (ميرخـوشناو" شـهرت داشـته

ا. ا. دربارهٔ پايان كار هلوخان، كه آيا به كردستان مراجعت كرده و يا در اصفهان باقى مانده، كتب تواريخ اردلان بار به

 كشيده و دچار تنُعَدستى و مَذَلت شده بود.











 خان اردلان پس از انجام إين فتوحات در تاريخ هr هـا هـ هـ ق با نهايت سرايت سرافرازیى به كردستان


 هيج وجه مضايقه نمىكند.







 به حركات غيرعادى نمود. اطرافيان و نزديكانش براى إينه اين امر مخفى بماند او اور ار مقيد و

ا. خاندان وكيل سنندج ـكه به محمدر شيدبيگ منتمى مى شوند ـ از احفاد همين خالدبيگ خوشناوى مى باشند و إز دودمان بنى|ردلان محسوبند.


 كمافى السابق به رتق و فتق امور پرداخت.




















 مى شود؛ الما اردوى خسروياشا به علت فقدان آذوقه و مهمات عقبنشينى كرده به جانب بـغداد انـاد
 مطالعهُ آن به كتاب تاريخ آيتالنه مردوخ أز جلد دوم، رج رجوع شود. Y. خان احمدخان مدت هفت سال مستقلاً حكومت كرده است.

رهسپار میشود. شاهصفى پس از هز يمت خسروپاشا، فرمان حكومت كردستان را به سليمان خان اردلان پسر مير علمالدين نوه́ تيمورخان ــ كه از فرماندهان سپاه و محل وثوق و اعتماد خود او بوده - مى دهد و وى را به معيت نيرويى روانهٔ كر دستان مىكند عاقبت كار خان احمدخان اردلان ,ا در بحث سليمان خان خواهيم خواند.

## سليمان خان اردلان

 كردستان را از حسن آباد به محل كنونى شهر سنندج 'انتقال داد. اين شـهر در آن ايـام قـصبهُ كو چكى بوده و طايفهأى به نام كفش زر ينه يا زرينه كفش از خانوادههاى قديمى كرد در آنجا اقامت داشتهاند.

سليمان خان اين قصبه را توسعه داده و قلعهُ حكومتى را ــ كه روى تپهاى در وسط شهر واقع
 مدتى مركز قشون دولتى و زمانى باشگاه افسران بوده است. سليمان خان گذشته از قلعهُ حكومتى در داخل و خارج اطراف قلعه مساجد و حمام و ابنيه و بازار و دكاكين متعددى ساخت و و يكى دو رشته قنات در غرب شهر سنندج در محلى به نام »سهرنوى̌) احداث كرد و آب آن را با تعبيءُ سه
 مأمن و پناهگًاهى برایى مخالفين دستگاه حكومت نباشد. خان احمدخان چون از حكومت سليمان خان و كارهاى او استحضار پيدا كرد، در سنهٔ هـ ق با دوازده هزار نفر سواره و پیاده از موصل به عزم بازیس گـرفتن كـردستان حـركت كـرد. سليمان خان قبل از رسيدن او با اطلاع قبلى جريان را به دربار شاهصفى گزارش كرد و از طرف شاه نيرويى به كمك او رسيد و بعد از جنگگ مُفصلى خان احمدخان شكست خورد و به موصل
 يونس پییامبر عليهالسلام به خاك سپردند. مدت حكومت خـان احـمدخان در كـردستان پس از پدرش זץ سال بوده كه پنج يا هفت سال آن به نام خود سكه زده و استقلال داشته است.


 نيز به معنى محل سلاطين است (كانى به معنى چشمه و و يا معدن و محل).
 نسب اين خانواده به توس كيانى میرسد.

سليمان خان پس از مرگ خان احمدخان با فراغت خاطر به امـر حكـومت پـرداخت. بـعد از شاه صفى در دوره شاه عباس ثانى نيز مورد توجه و احترام بود تا ايـنكه بـه سـال وعها 1 هـ قـ درگذشت.

## كلبعلى خان اردلان

پس از درگذشت سليمان خان، بر حَسَب پیشنهاد و صوابديد مراد وليد سلطان ــ كه يكى از دوستان سليمان خان اردلان بود و در دربار شاه عباس ثانى صفوى مكانت و احتر|م فوقالعادها داشت - به سال 1 •ا هـ ق قلمرو كردستان بين فرزندان و بستگان او به اين تر تيب تقسيم شد: ا اـ سنندج با مُصافات شرقى آن سمه كلبعلى خان پسر بزرگ سليمان خـان؛ ٪ـ مـر يوان سـمهم
 پلنگگان سمه مر يد ويس سـلطان؛ هـ نـواحـى شـهرزور و شـاربازير سـمهم مـحمدخان گـرجـى؛ عـ جوانرود، سمهم صفى سلطلن. اما از طرف شاه همه مكلف بودهاند كه تحت اطاعت و فرمان كلبعلى خان رفتار كنند؛ كه بالاخره به سال IV FV هـ ق كلبعلى خان در حكومت كردستان استقالال تام يافت و ساير حكام جزء هر كدام به مأموريتهاى ديگرى رفتند. كلبعلى خان اميرى سليمالنفس، با صدق و صفا و حاكمى نكتهدان و خليق و مر دمدار بوده و بر اثر ابراز لياقت و حُسن خدمت، عواطف و توجه شاه عباس ثانى را به خود جلب كرد و بسيار مورد وثوق او قرار گرفت.
چون در آن ايام اهالى خوزستان بناى سركشى گذاشته بودند، كلبعلى خان از طرف دولت ايران به سردارى سپاهی، مأمور دفع فتنه و آشوب آنجا شد و او با كمال نيرومندى و رشادت، امنيت و آسايش از دست رفته را دوباره در آن منطقه برقرار ساخت و بيشتر از پیش عالاقه و محبت شاه را به خود متوجه ساخت. تنها عيبى كه براى اين امير ذكر كردهاند عشق به زراندوزى و جمع ثروت


درگذشُت.
كلبعلى خان بنا به نوشته مورخين اهل شعر و ادب بوده و به زبان كردى گورانى و فارسى، اشعار


## خان احمدخان ثانى اردلان

بعد از كلبعلى خان پسرش خان احمد خان دوم جانشين شد؛ اما او مردى خودسر، هوسران و عياش بوده و در بذل و بخشش راه افقاط مىيیموده و در اندك مدتى تمام نقود و دفائن پدر را به

باد داده و چندان بر مردم زر بخشيد كه كردستانيها او را (پخان زرينه) لقب دادنـد. و در نـتيجهٔ |همال در امر حكومت رشتهٔ كارها الز هم كسيخت و كر كردستان دستخوش بى بنظمى و اغتشاش شد.

 به خسروخان تفويض كرد.

## خسروخان اردلان

خسروخان به محض آنكه فرمان و خلعت حكمرانى را در مريوان دريافت كرد، راهى سنندج شد و پس از استقرار در آنجا خان احمدخان را كتفبسته به اصفهان فرستاد و خود متصدى امر حكومت شد؛ اما برخلاف انتظار مردم، ابواب ظظلم و ستمكارى را بر روى اهالى گَشود و مردم از از


 خشونت خود افزود و به ايذاء و آزار مردم پرداخت. اين بار نيز مراتب را به شاه گزارش رار دار دادند. شاه


 معزول شد و در سنهٔ 1 ـ اه قـ قو دوباره خان احمدخان پسر كلبعلى خان فرمان حكومت كردستان



 جمعيتى به خاى كردستان تاخت و نواحى مريوان و سقز و اورامان را تصرف كرد د. خان احمدخان

 سليمان پاشا شكست خورده عده́ كثيرى از نيروهاى او كشته شُدند.
 مى مسد. در سنهٔ II•V از طرف شاه سلطان حسين، خان احمدخان معزول و مـحمدخان پسـر خسروخان مقتول به فرمانروايى كردستان تعيين مىشود. مدت حكومت خان احمدخان در نوبت

# دوم هشت سال و اندى بوده است. 

## محمّدخان اردلان














 كلبعلى خان كه در صدد احراز مقام حكومت كرد دستان












حسينعلى خان برادرش زمامدار ايالت كردستان شد. حسينعلى خان نيز به هــمان شـيؤ بـرأرادرش



 فرمان حكومت از دربار شاهى به نام عباسقلى خان از نوادههاى احمدخان پسر هلوخان به سال |ITY هـ ق صادر شد.

## عباسقلى خان اردلان



 مُريد ويس اففان إز خط رى به جانب قندهار و هرات حركت كند. عباسقلى خان با هست هزار سوار زبده و كارآمد و تجهيزات كامل رهسپار مقصد مىشود. پس از رسـيدن بـه تـهران و آگَاهـى از اختالال سلطنت شاه سلطان حسين، چند نفرى از رؤسـاى نـيروى كـردستان در مـيان سـواران

 را ترك مىكند و فقط خود عباسقلى خان با دو سه نفر از گَماشتگان در تهران باقى مى میانتد، و جر يان قضيه را همانجا به شاه سلطان حسين مىنويسد. شاه اين قضيه را حمل بر بر بی غيرتى او او كرده دستور جلبش را مى دهد و فرمان حكومت كردستان را به انضمام لقب خانى توسط عليخان فراش براى علىقلى بيگً اردلان پسر جهانگیير سلطان و نوادهُ كلبعلى خان مى فرستد. ' مدت حكومت عباسقلى خان اردلان هشت سال بوده است.

## عليقلى خان اردلان



1. برخى از تاريخنگاران نوشتهاند: در آن نيرو عليقلى بيڤى اردلان نيز بوده و همو در تهران محرك مراجعت آنها

 دليل حكومت كردستان را بدو تفويض مى كند!!.


 را دريافت مىكند، مىگويد، نَعْتم: (اگر خدا بدهد در شَخَلَّه هم مىدهد!!). پس از آنكه أُمرا و اعيان كردستان اطالاع مى يابند، به شَخَلَّه رفته و و او را با اعزاز و و احترام به
















 قليخان سه سال بوده است.






"باغ فردوس" معروف بوده است.
 سندج داد و خود به خاكى بابان مراجعت كرد د.


 سلطان حسين بود و او را طمماسب قليخان مى گِتند ـ بـه همه جاى ايران رسيد. عليخان بابان
 دربار شاه صفوى گزارش دادند و به تصويب طهماسب قليخان (نادرشاه)، عباسقلى خان اردلان، كه پيش از اين از او سخن گفتهايم ـ به حكومت كردستان روانه شد، اما او چندان نیاييد و در اواخر همان سال درگذشت و برادرش سبحانوردى

## سُبحان وردى خان اردلان

 پرهيزگار و عابد بود و با مردم كردستان به ملايمت و عطوفت رفتار مىكرد و و در هر كارى جنـئ
 بود و تا آنجا كه قدرت داشت در آبادى و توسعأ شهر سنندج و تعمير دارالاياله كوشش كرد درد اد در سنdٔ llfV هـ ق نادرشاه به عزم تسخير شيروان از اصفهان حركت كرد و در
 سبحانوردى خان والى در پايين تالار به حالت احترام ايستاده بود. نـادرشاه مـى گويد: والى! مـا مـا

 عطوفت جهارده هزار من روغن و دههزار تومان وجه نقد تقديه می مكند.

 مى برد و به جانب خراسان و هرات حركت مىكند. سرانجام نادر پس از تاجگَذارى در دشت مُ مُنان (شوال llf^ هـ ق) سبحانوردى خان را در نتيجهٔ شكايات اهالى بركنار مىكند و مصطفى خان

برادر او را حكومت كردستان مىدهد. مدت حكومت سبحانوردى خان در اين نوبت پنج سال و هشت ماه بوده است.

## مُصطفى خان اردلان

 به وكالت و معاونت خود به دستور شاه به همراه خود آورد. چهل روزی †; حكومت او گذشته بود كه محمود سارايی با سيصدسوار به خاك كردستان تاخت و به چپاول و غارت اموال مر دم پرداخت.
 چون از او بى غير تى مىبينند بر او شوريده، دستگيرش مىكنتد. و به نزد نادرشاه مىفرستند؛ نادر
 حكومت كردستان مىدهد و اين بار سبحانوردیى خان مدت جهار سال و هفت ماه فرمانروايى در تاريخ HDU ا\هـ ق كه نادرشاه از سفر هندوستان مراجعت مىكند و مى خواهد بـه جـانب خوارزم بشتابد، سبحانوردیى خان را نزد خود فرا مى خواند و احمد سلطان پسر او را ــ كه در همه
 لقبخانى ارزانى مىكند.

## احمدخان ثالث اردلان

احمدخان در سنهُ بها 1 هـ ق بر مسند حكومت نشست و از از ابتداى خاك



 هـ ق به امر نادر به دربار برگشت






تأمين شده بود ـ همه را به فقرا و مستمندان ايثار كرد. اتفاقاً در همين موقع نادرشاه مأمور جمع آورى آذوقه را جهت سباهيان به كرد دستان مىفرستن.





 عثمانى جمعى از بز ركان و اشراف و پـاشا








 كردستان به حسنعلى خان اردلان واكْار
 شيداى كردستان انتقال داده در گنبدى بر بالایى كوه به خاكى مى سپارند.

## حسنعلى خان اردلان

حسنعلى خان پسر عباسقلى خان پس از اين كه به حكومت رسيد، در آبادانى كر دستان و حفظ حدود آن كوشيد.
 ساير عشاير آن ديار را دور خود جمع كرد و به اطراف خاكى كردستان حمان حله بُر دو در منطقةٔ بيلوار

ا.آرُنّه: ناحيهاى است در خاك عثمانى در بخش ارويايیى تركيه و پس از استانبول از مهمتر ين شهر هاى آنجا Yاحاحمدخان سرانجام در خاك عثمانى فوت مى كند.







 لشكر زند در آخر، شكست مى خورد و عץ نفر از مردان نار نا


 شخصى كه خود را فرزند شاهسلطان حسين مى خواند و نام شاهسلطان حسين دوم بر خود نهاده





 كردستان مراجعت كرده كريهخان هم به به كرماشان رمان رفت.





 عاقبتخوبى نخواهد داشت. حسنعلى خان اهميتى به اين تهديدات نداد و فرستاده را مأيوسانه به
 كقتارش را تصديق كرد و جمعى را به هواخواهى او برانكيخت.
 است. والى بغداد قضيه را به دربار عثمانى اطاع داد و به موجب دستور سلطان، وزير بغداد بـه






 توقف، كليئ هستى و دارايى اهالى را غارت كرده با خود بر بردند. حسنعلى خان پس از رفتن اين سياه، به سندج بازگشت و به تعمير خرابييا پرداخت.



 خود درآورد و بناى خودسرى كذاشت







 اطاعت به آزادخان افغان كرد ــ كه در آن هنگام در آذربايجان دعوى سلطنت داش داشت ـ ـو خ خود به جمع آورى فراريان و اعاعاده أرامش و تعمير شهر كوشر كشيد. در تاريخ IISY هـ ق آزادخان افغان در اصفهان پرچم سلطنت برافـراشت و حسـنعلى خان را
 خود رهسپار اصفهان شد. در همين موقع سليهياشا بابان نيز با نيروى هزارنفرى به دربار آزادخان

شتافت و با پيشكش مَبالغ و هداياى ارزندهاى تقاضاى ايالت كردستان كرد. آزادخان بـه سـبـب
 حسنعلى خان را كه به اميد معونت و يارى روى به درگاهش آورده بود، گر فته و اسير كـرد و و بـه


 رسانيدند.
پس از استقرار حكومت سليمپاشا در كردستان، خالد پـاشاى بـابان ا; وزيــر بـغداد تـقاضای


 فوت س 19 هـ تو)، برادر حسنعلى خان يعنى كريمخان اردلان را به حكـومت خـود مسى خذيرند و سليهیاشا رlاز مراججعت به كردستان مانع مى شوند.
كريمغان اردلان

كريهاخان پسر عباسقلى خان مرد نالايقى بود و از راه و رسهم امور فرمانرواییى آَاهیى درستى نداشت و حكومت او بيش از پيش موجب ويرانى منطقه كر دستان و پر يشانحاللى اهالى شد.
 به علت روابط حسنهاى كه با خاندان زند داشت، بار ديگَ كريماخان زند را جهت تخريب كر دستان و دفع كريمخان اردلان دعوت كرد. كريممخان زند يارويس خان را با سيصد سوار مأمور كـرد بـه نيروى ابراهيه وكيل ــ كه حدود دويست نقر بودند ــ بیيوندد. اين عده در اواسط زمستان به قريهُ دوشان از قُراى حومdٔ سنندج نزول كردند. كريمخان اردلان به محض شنيدن خبر با عدهاى از اعيان و محترمين شره به ناحيهٔ شاميان از توابع اورامان كوح كردند و تا آخر زمستان در نهبايت عسر ت و سختى در آنجا ماندند؛ اما چون فصل بههار فرا رسيد، راه شهرزور را پيش گر فته از پاشاى آنجا اطاعت كر دند و گويا سرانجام كريممخان همانجا درگذشته است. به اين ترتيب كردستان اردلان از حكمران خالى ماند؛ تا اينكه خسروخان فرزند خان احمد خان ثالث، ولدسبحان وردیى خان در سنهُ هوا هـ ق براى خود در كردستان امارتى تشكيل داد و خود را والى خواند و مدت يك سال به مُدارا و مواسات با تمام طبقات مردم صرف وقت نمود؛ اما


خسروخان از حكومت بركنار شُد.


 ديگَ خسروخان به امارت كردستان رسيد و سليمهياشا ناچار به بابان بازگشت.

## خسر وخان بزرگَ اردلان

خسروخان ثانى مشهور به خسروخان بزرگ، فرزند خاناحـيمدخان الن ثـالث از هـواخـواهـان و دوستان محمدحسن خان قاجار بود كه در سفر و حضر په بسا او را همراهیى كر ده است است. به پاس
 كردستان شد و عباس شاهسون هم با دويست نفر سوار از طرف خان قاجار براى تقويت همراه او به سندج رفت.

خسروخان اميرى كاردان، شايسته، مذَبر و خردمند بوده و شجاعت و قوَت قـلب و رشـادت زيادى داشته است. مستوره، مؤلف تاريخ اردلان، در قطعه شعرى او را چنين ستوده است:


 بـه خــوانٍ عـطا، حـاتمش ريـزهخور بـه مـيدان كـين، رسـتمش هـم ســر
 خسروخان پس از أنكه حكومت يافت با حسنتدبير و نيروى شمشير، كردستان را سروصورتى تازه بخشيد و از گر داب بيحِارگى و بدبختى به ساحل نجات رسانيد و اهالى را با به عدالت و حُسن عمل خود راضى و خشنود گر دانيد. ابتدا مدتى قلعهُ حسن آباد را با مختصر ترميهم و تعميرى مركز ايالت قرار داد؛ اما بعدها اهالى قلعه را به شهر كو چانيد و به تعمير عمارات و تجديد بناهاهى شهر سنندج پرداخت.
آزادخان افغان از بيم كريمخان زند و تهديدات محمدحسنخان قاجار، اصفهان را ترك كفت و
 به قصد تسخير كردستان به جانب سنندج تاخت. خسروخان به محض شنيدن اين خبر به قلعهٔ حسن آباد برگشت و در آنجا حصارى شد و براى جمع آورى نيرو، مأمور به اطراف و اكناف روانه كرد. آزادخان با جمعيت خود فرا مىرسد و قلعه را محاصره مىكند. محمد رشـيدبيگ وكـيلبن

ابراهيهبيگ و محمدصالحبيگ وكيل به علت كينهٔ ديرينه به اردوى آزادخان مى ييوندند. مـدت



 خسروخان نيز از ديدن نيروهاي امدادي



 پیاداش خدمتى كه به خسروخان كرده بود متصل از كردستان تير و چوب و و غله و بيگارى تقاضا





 حسن آباد مى پر دازد.
پس از أنكه محمدحسن خان قاجار در جنگى با شيخ عليخان _كه از طرف كر يمهان مان مأمور يت


 كريهزان خلعت و فرمان ايالت كردستان براى او رسيد.
 خسروخان پسرش احمدخان را با هداياى شايان به خله خدمت او فرستاد و مورد نوازش و عطوفت كريمْخان قرار گرفت. در تاريخ llV\& هـ ق سليمان پاشاى بابان به عزم حمله به كردستان وارد مر يوان مـيشود.



 خسروخان به شيراز احضار مى شود.







 خود رسيد.










 كريمخان مىنويسد.
كريمخان صادق خان برادرش را با فوجى چند به جا جانب بصره و ونظر على خان را را با جمعيتى از
 تصرف دولت عثمانى مأمور مىكند. صادق خان بصره را تسخير و نظر عليخان بغداد را را متصرف








 مقدارى تاخت و تاز و غارت و چپاول آهنگَ مراجعت مى كینند. خسروخان، احمدِاشا را حاكم شهرزور قرار مىدهد و و رضا قليخان برادرش را را با يكى عده سوار




 نيروى كافى به يارى او مى شتابد و احمدياشا
 مجهز






 نتيجه چند صباحى كشور ايران صحنهُ هرج و مرج
 نادرشاه مىشمرد.

عليمردان خان _كه بيش از ديگُران قدرت در اختيار داشت ــاز اصفهان به جانب افشار روى
 خوانين و سران عشاير عراق و محمدخان قيلى و احمدآقاى



 خواند. خسروخان دعوت او را پذيرفته و اواسط ماه رمضان سال II9f هـ ق با يكهزار و پانصد سوار از اعيان و خوانين و سركر دكان اردلان به جانب ابرهر _كه در اين موقع قراركاه عليمر دان خان بود - روى نهاد. عليمردان خان چون از آمدن او مستحضر شد، شخصاً با گَروه كثيرى از سران نامدار خود تا دو فرسخى اردوى خسروخان را استقبال مىكند و با عزت و احترام او را به همراه

 وى را آزاد كرد و با فرمان و خـلعت مـجدد او را بـه حكـومت كـرمانشان روانـه كـرد پ. پـ از آن آن عليمردان خان از تهران به قزوين و از آنجا به اصفهان روى نهاده در اين هـنعگام خسـروخان و خوانين كردستان همه در معيت او بودند.
 عليمردان خان كه از شوكت و اقندار و رشادت او قلباً بيمناك بود فرصت را مغتته شـمرد واو را را




 رضاقليخان برادر خسروخان صادر شد. خسروخان با جمعى از بستگان خود از راه خوانسـار وارد






خود به جانب اروميه بر مى گردد و با امامقلى خان اروميه ــكه در آن هنگام در برابر عليمر دان خان




 به تحريى محمدرشيدبيگى وكيل، مورد هجوم كمزادخان و لطفعلى خان، به همراهـى جـي
 رضاقليخان مجروح مىشود و به طرف گروس میگريز دو و پس از شش ماه توقف در آنجا فوت



 لطفعلى خان چون روزگار را با خسروخان موافق مىبينلد، به خدمتش مى شتابند و اظهار اطاعت مى كنند.
 هواداران سلطنت بناى ملوكالطوايفى مى كذارند. از جمله كسانى كه در إين ايام به دعوى سلطنت













و به مقابلهُ خسروخان فرستاد. اما جنگَجويان كردستان به آنها مجال حمله نداده همه را پاز پای در
 خسروخان نيز شخصاً در ميدان حضور يافت و مردان جنگى خود را را با اين حضور قوت قلبى زياده بخشيد. نبرد سختى أغاز شد و در اندك مدتى سپاه اللهقلى خان با دادن تلفات زياد رو به گريز نهادند و خود اللهقلى خان به دست ميرزابيگى كلهر اسير و كشته شد.

 و اظهار اطاعت كرد. خسروخان او را نواخته و خلعت و فرمان حكومت كرماشاشان را بـدو ارزانـى

 متصرفات اللهقلى خان بود ـ به خوانين و اشراف كرد دستان بخشيد مهدىبيگى شقاقى شاءر دربار خسروخان جريان نبرد خسروخان با اللهقلى خان و فتوحات او را به نظهم چنين تشر یح كرده است:

بــــهـه تــين حكـايت چــنين داد آب چــنين رانــد يكــران بـه مـيدان رزم جــــو از راه فـــرزانگگــــى گشت دور

 مـــــــرا داد دولت ســـيمهر بــــــلند . عــجب نــيست گــر رو بـه مـا آورى
 بـــتنديد چـــون بـرق و آتشــشان چــنين گشّت و بــر سـوى آعـدا رقـم مَشــــــو از رِ عـــقل و فــرهنگـ دور
 نـــهـد بــر خــطِ حكـــمَ روبــاه ســر نـــــد بــــر گــــرگاه ســـيالاب رخت كشــد كشــتى بـخت را سـوى مـوج

ســـهر ســـنـن را مـهمين آفـتاب ســـــرٍ شـــهـواراران ذَوران نـــظظم كــــه اللـــهعلى خان ز كــبر و غـــرور
 نـــخستين فـــرستاد پـــيكـ پــيام كــه ايـران تـهى شـد ز شـاهان زنـد

 كسـى راكــه صـبح سـعادت دمـيد شنيد ايـن سـخن را چـو خـان جـهان بـــفرمود فــــرمان قـــــدرت شبـــيمّم كـــهـه ای شـــهمريار ديـــار غــــرور بكش دست از كـبر و بــر خـود مـنـاز كـــجا بـوده كــاندر جـهـان شـير نـر
 چــون اخـتر بـه پسـتى درآيـد ز اوج



***
چــو بـرگشت قـاصد بـه سـوى مـقام بــه الَلنَهقلى خان رســاند ايــن پـيـام















 امـيرارســلانخان هــوشنگ شـنگ طـــلب كــرد اســباب از بـهر جـنـگ




 بـــه دستِ هـــنر آن يــلِ جــنگگجو كــفَن بـمر دشـمن شــهِ شـير گَير بُــبرَد بــه خــنجر، بــدوزد بــه تــير

 فلكى چون حيات است در بـحر خـون هــــزاران شــــايق ز يكـ يــاسمن
 چــو خــيلِ كــواكب بـه اطـراف مـاه كســـى را چــو پــروانــه پــروا نــبود بـــهـه دريــاى آتش سـمنـدر شــدند عـيان گشت مـاهى، نـهان گشت مـت مـاه
 فلك تيرهگـون شـد، زمـين لالهرنگا

 فلكـ شد هـراسـان، مَـلَكَ بـى سكون
 بــرافــراشت خـــيمه بــهـ دشتِ عـــدم
 رسـيده در آن جـنـگ از بـحر خـون تــــالاطم بــهـ دامــان گــردون دون كــه مُشـتى ز خـروارْش كـردم زَقـم
 يـــقين تــا قــيامت نغعــردد تــمام
 دَمَــد چـون سـهامش رسـد بـر بــدن

شــد آن دم بــه دَورش فـراهـمـ ســاهـاه
 دليـــرانــــه در دَم ســــمندر شــدند
 تــو گَــتى كــه آن دشت گــلزار بـود
 در آن دم امــــيرِ غَــــنَنفر نشـــــان چنان ريـخت آتش بـه مـيدان جـنگ هــوا تــيره گشت و زمــين لاله گـون ســــاه عَــــــو زان غــضنفر شكـار ســــهـدار ايشــان بــه رنــج و آلــم شــــهنشاه اكــــراد حـــــاتم كــــرم عُـــطارد ز وصـــفش نگـــارد مُــدام در تاريخ . . .

 جعفرخان به نبرد مى پر داز و و سرانجام خسروخان پیروز و جعفرخان محاصره مىشود
 مى خواهد كه راه را برايش باز كرده و متعرض او نشود، تا به هر جا جا كه مى خواهو اهد برود. خسروخان
 مهـى بيگى شقاقى چگُونگى جنگى خسروخان را با جعفرخان چنين بيان كرده است:

خســروِ قــيصر فــر، خـاقان حَشَــما گشت عـــيان صـورتِ مــرگى عـــو " الطـــفـعلى" ״ـــيشرو لشكـــرش خـار و خس بــحر نشـــيند بـهـه كِــل
 رشى گـــلستان جـــنان در جـهـان روى بــــه تســـنخير قـــلمرو نـهـاد گُشت مُـــحـيط غـضضش مــوج زن
 شــد بـهـ فـلكـ نـعرهٔ كـوس و صَــير قــــبِ عَــــدو قــالبِ بــرووح شـــد خيمه بــرافـراشت چـو كـل در ("بـهار)" "ـــاى بـــه مـيدان جَـالادت نـهـاد داد يكـــى ســـنغگر مـــحكم قــرار كــرد فــروزان اثــر حــرب و جــنـگ گـــوهر دريــــاى شكـــــوه و هـــنـر
 شــد بـه نـظر صـورتِ نـصرت عــيان
 تـــيغ كَشِ مــــركهٔ نـــام و نــنگـ خــــان سكـــندر حَشَــم جَــما وقـار شــد چــو ســمندر سـوى آتش روان در دم وَى لاله ز نســـــرين دمـــــيـد صـــاعقه در خــرمن گــردون فكـــند كشت هــــيولا ز صُـــوَر مــــنفصل گُشت يــقين صـورت نــصر عـــيان


آن كــــــــه ز ز آيـــينئه شــــمشير او
فــتح و ظــفـر چـاكــر و فــرمانبرش آتش قـــهرش شـــــود ار مُشـــتـعل در زَمَــــن آن شــــهِهِ كسـرى نــظير گشت ز فــــيضِ كـــــرَمش (اراردلان") " خان جهان چـون بشـنيد ايـن سـخن

 رايتِ مـــنصور چــــو مـــفتوح شــد مـــوسمٍ دى خـــــروِ بـهمن وقـار

 در پسِ زنـــبورك و تـوپ و تـفنیگ احــــمدخان آن يــــلِ رسـتمهِ ســير
 گشت چــــنان جــانب دشــنـن روان زيـن طــرف آن مـير غـننفر شكـار
 مـــاه بــــلند اخــتـتر مِـهر اشــتـهار خــان سَخـى يــنى "ا(امـيرارسـالان '" غـنحهُ تـيرش بـه بــن پـون رسـيد
 شــد أجَــل و عُــمر بــه هـمـ مـتصل مــــختصر از تـــيغ امــــيرارســلان هــاتفِ غـيبى بـهه ســهِ مـزذده داد
"(انـــــصرْمِنَالشه و فــــتحْ قـــريب")
شبـــــرهسان كــــرد فـــرار اخـتيار

از پــــ آن فــــرقئ رو بــــهـه ســـير
 هـــــيج نــــيده است چـــنين كـارزار از پــى تـــاريخ تــفـحص نـــمود

 جــعفر از آن خسـرو مـهر اشـتمهار لشكـــرش از صـدمهٔ شـمشير تــيز شـــــــيرشكاران غـــــضنفر هُـــــنر

 النــــــرض آن والي إقـــليم جـــــود
 خسروخان پس از خاتمdٔكار جعفرخان، به ملاير و تويسركان و فراهان و كلايايگان و چند جاى
 سه روزى توقف كرد و تصميهم داشت از آنجا به اصفهان بروده درد شبى كه قرار بود فرداى آن سپاهيان راه بيفتند، ميرزاالحمد وزير با حضور عدهاى از مقربان و
 است و تمامى كردستان و عراق عجم و كرماشان و لرستان راد در اختيار داريد. آغامحمدخان ديان قاجار

 كسب اجازه از والى در جواب وزير مى گويد: هون و هوس پايانى ندارد، هر كس خور خود را تسليه




أغامحمدخان نوشته، ولاياتى را كه به تصرف خود درآور ده بود، در اختيار او مى گـذارد. آغامحمدخان از وصول اين نامه بيش از اندازه اظظهار مسرت مىكند و و فوراً جوابى را مبنى بر ابراز امتنان و تبريك و تهنيت فتوحات و تفويض حكومت سنقر و كـليايى بـه وسـيلهُ يكـى از

 یس از آن دو سه بار آغامحمدخان از خسروخان دعوت مىكند كه جهت مـالاقات حضورى در تهران حضور به هم رساند.
 تطبيق نمى كند. صور ت ظاهر ممكن است نُسُّاخ به علت بى سوادى يا بى مُبالالتى در كلمات آن تغييرى داده باشند.

 فرسخى پايتخت تمام وزرا و اشراف دولت به استقبال خسروخان میروند وند و او او را با اعزاز و احترام وارد مى كنند. و چون به حضور أغامحمدخان مى رسد بيش از انداز
 مى شود؛ تا اينكه شبى در يكى از مجالس شبنشينى










 مى

## لُطفعلى خان اردلان


 را با تُحف و هدايا بها در دربار مى فرستـا
 لطفعلى خان مأمور دفع غايله آنجا شد و او از طريق كرماشان و و لرستان با سه هزار نفر از نيروهاى الى


 ضمن شرح حال راجى مندرج است.

خود بدانجا تاخت و سركشان را سرجاى خود نشاند. و پس از آن تمام زمستان را در خوزستان به سر برد و در نظم و نَسَق آنجا اهتمام كافى به عمل آورد. دو سال بعد يعنى در سنأ


 باز تششت.
در همين ايام احمدسلطان حاكم بانه و جمعى از بيگزادادكان و خوانين اورامان و اهالى مريوان با




 سلطان را خلعت و فرمان حكومت بانه داد و واو را بدانجا روانه كر د. اهالى اورامامان بعد از از استماع إين اخبار سر تسليم فرود آورده و هر كدام در محل خود آر آرام نشستند.
 حكومت كر دستان رسيد.

## حسنعلى خان اردلان

 والى انسانى زاهد و اهل عبادت و تقوى بود. اوقات فراغت را صرف طاعت و ع عبادت مـى ركرد و




 مى شوند. اما حسنعلى خان به پاس حال عليقلى خان برادر شـاه، ايستادگى مـى ایند و او را تـنـها
 1. منصب وكالت در آن زمان به معنى معاونت امموزه هبده كه با بودن حاكم در محل، ماون و در غياب حا كم، كفيل حكومت بوده است.










 مداواى خود بيردازد و هم اقدامات امان اللهخان را عليه حسنعلى روز در تهران فوت مىكند و كسانش جنازه او را به سنندج بر مى گرَرانند.


 از محترمين شهر در محرم سال




 مى مسد و حسنعلى خان و محمدزمانبيگ معزول و فتحعلى ميگگ پسر محمدرشيدبيگى وكيل به مقام معاونت تعيين مىشود.

## اَمان اللهخان اول والى اردلان





أرجمند بوده است. به آبادانى كردستان علاقةٔ زيادى داشته و در احداث بناهاى عالى و مساجد و و




 اعتبار بيشترى پيدا كر د.



 مىكند.
خانوادئ وكيل ـــه ده زمان حسنعلى خان به تمام معنى قدرت پيدا كر ده و هـمهٔ كــارها بـه
 لياقت خود شخصاً به كارها رسيدگى مىكند و چيزى برایى آنها باقى نمى كذارد، اهالى كر دستان را را با خود همدست كرده شكايتنامةٔ مفصلى عليه امان الشا

 دربار قاجار بروند. موقع حركت والى مى بيند كه تمام اهالى شهر با طايفهُ وكيلند و در اطراف او فقط چند نفر معدودى مىباشند. با مشاهدهُ اين وضع بسيار متأثر مىشود و بداهِّلً دو بيت را را انشا و انشاد مىكند:


در پايان نوشتن آن دو بيت قطره اشكى از چشم او سرازير شده بر كلمهٔ سياهى مىافـتـد و

ا. تالار دلكشا را شر يفالدوله حاكم جابر دوره قاجاريه ـ كه در كردستان به علت كشتارهاي زيان زياد به اشـريف


 اكنون هم پايیار است.




 ديكَر موجبات فتنه و آشوب را فراهم كنند خود شخصاً أَنها را تأديب كند.





















 قضيه آكاه مى شود، به جمع آورى نيرو ير داخته و با تجهيزات كافى از بغـاد بـاد به جانب قصرشيرين


 بابان حمله كنند. المان الشهخان سه هزار نفر سياهیى را بسيج كرده به اتفاق فرج الشانهخان سردار در





 معيت سى هزار نفر جنگُجو خود را به آنجا رسانيده آمادهٔ رزم مىشوند. در كنار دريـاجهأ زريـوار مريوان جنگَ شروع مىشود و بسيارى از دو نيرو به قتل میرسند؛ اما سرانجام نيروى امانالشا خان و اردوى ايران پيروز و اردوى عثمانى منمزم و متفرق مى شوند


 عثمانى به دربار فتحعلى شاه مى فرستند؛ اما شاه، كهيا و همراهنانش را وا محتر مانه اجازه مأ مراجعت به بغداد داد. در نتيجه دونت عثمانى با حكومت عبدالـالرحمن پاشا


 كلوله از پا

 محمدقليخان و كسان آنها بسنده كر ده و آزادشان ساخت. ولى محمدرحيهبيگى و محمدعلى بيگى و نظرعلى بيگى و اماموردى را دستور كشتن داد. عبدالرحمن پاشا پس از آنكه دو سه سالى گذشت و در امر فرمانروايی استقلال تام يافت، باز
 هـ ق به اتفاق رئيس افندى به قصد مقابله باوزير بغداد بدان جانب شتافت و در رمضان همان

سال در خارج شهر بغداد برخورد لشكر بابان و سپاه بـغداد روى داد و بـعـد از چـندى زدوخـور











 را مأموريت داد كه در ركاب شهزاده و مساعدا



 اردلان هم به سنندج مراجعت كرد و چند سالى رالى رادر آسايش و آرامش به تا تأمين وسايل رفاه مردم
و آبادى ولايت سپرى كرد.







 اكناف به خود متمايل ساخته، ناگهانى به طرف زهان وهاب و نواحى گرمسير مىتازد. و و در آنجا نيز

رؤساى ايلات كردستان را فرا مى خواند و در سرحدات ايران و عراق و لرستان بـه تـاخت و تـاز

 اما فايدها نبخشيد. سرانجام خبر طنيان وى به اولياى دولت مىرسد. عباس ميرزا نايبالسلطنه
 مى فرستد كه آن هم بى اثر مى ماند. آنگاه فتحعلى شاه، باباعليخان شاطرباش را با به منظور دلالت و
 MFF





 بيشتر يا پدر و پسر يا برادر و برادر و يا عمو و عموزاده و بالاخره قوم و خويش همديگر بو ودهاند. محمدحسنخان مانند شير زيان حمله را شروع مىكند و در ميدان نبرد چندين نـر
 كشته و زخمى مىشوند. از جمله ميرزاعبدالله وزير و مـحمدعلى سـلطان اردلان و آقـا حسـين

 ميرزالطفالله پسر ميرزاعبداله و ميرزا فضل الشه پسر ميرزاعلى مجروح مىشوند. از گَروه والى زاده نيز جمعى كشته و برخى زخمى شُدانـدا


 بوده ــ در آن گيرودار سخت زخمى مى شود. سياه والىزاده پس از آنكه سر دار خود را زخــمى و

 بر درش را ــكه هر دو مجروح بودند ـدر تختروان نشاندند و به سوى سنندج برگشتند. پس از

يك ماه محمدحسن خان در سن Y سالگیی درگذشت و محمدصادق خان بههبود يافت. پس از اين
واقعه امان اللهخان از غصهُ مرگ چسر اختلال مزاج پیدا كرد و مدتى بییمار بود. يك سال پس از أين واقعه به امر شاه قاجار، امان اللهخان با جمعى راهی تهوان شد تا مراسهم
 رجال سر شناس سنندج باگروهى از خوانين محترمهُ آن ديار در اين جشن شركت داشتّد و مدت يك ماه امر عروسى و سور و سرور اذامه داشت و تمام كاخهاى دربار و ارگ سلطنتى آذينبندى
 سفراى دُول بيگانه نيز در الين جشن حضور داشتهاند. پس از يك ماه، والى و جمعيت كر دستانى، عروس را با تخملات و تشر يفات شاهانه با خود بر داشته به كر دستان مراجعت مىكنـ. امان اللههان - كه مُبتلى به مرض كبد بوده است - پس از بازگشت از تهران بيماريش شدت پیيدا میكند و سرانجام پس از MV سال حكومت، در زمستان سال .
 المان اللهخان گذشته از مقام حكمرانــى و داشـتن صـفات شـجاعت و سـياستمدارى، امـير ى دانشمند و فرزانه بود؛ طبع شعر و قر يحه́ بلندى داشت و خوب شعر مىگفت. اين ابيات به نام او در مجمعالفصحا و چند تذكره ديگَ ذكر شده است:
 *

د ایده! از بـهرِ *

گَفتمش اين تو و دل، باز بـه مـن كـارى هست؛ كَفت اين اول كار است، مـرو آرى هست *

جُــز دل كسـى نـــيد زمـينیى كـه بـاغبان زین دست كُل بكـارد و زان دست بـركند *
当
 *

ا. اين شاهزاده خانم, به مناسبت إينكه همسر خسروخان والى بوده إست به (واليه خانمر) شمرت تِبذاكر دد است.

تا خواجه خواجه است، دلا بنده بنده است جُـز عــجز خـويش عُـنر مـياور گُناه را *
يــارب مـباد كـوديِ كس دربـهدر كـه دل هر جا سراغ مىكُمش جـاى ديگــر است
*
سنگِ غهم تو بشكند بال و پرم اگَر دَمـى جُز به خيال بام تو سـر بـه درون چَـر بـرم *

تو بدين شيوه اگر جلوه كنى در صف خَشر به پرستيدن خـود حـجت و بـرهان مَـنى *

هــزار عُـذر بگَويم گَر آورنـد بـه حشـرم سـياهنامه بـه دستى و دست دوست بـه دستى *

امان اللهخان بزرگ در عهد حكومت و ايام حيات خود، اخـتيار جـوانـرود و ايـل جـاف را بـهـ
 را همم در اختيار حسينقلى خان كذاشته بود و در ايام بيمارى سمت نيابت حكومت را را به خسروخان وا گذاشت و پس از درگذشت پدر، خسروخان رسماً والى كردستان شد.

## خسروخان ثالث اردلان

 جاى پدر به حكومت نشست. ميرزا مرتضى قلى خان متخلص به (مُُخلص) در تاريخ جلوس اين والى و درگذشت والى پدرش كِّنه است:
 "
 خسروخان ناكام اميرى نامدار، رشيد، جوانمرد، باكفايت و فريادرس فقرا و ضعفا بوده؛ دستى گُشاده و قلبى مهربان داشته است. در سنه سختى در كردستان شروع شد و بسيارى از مردم در كوپه و برزن، شهر و روستا از گَرسنگى جان

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. به حساب ابجد، ملكى ايالت = }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كه حاصل برابر است با سال دركذشت اماننالنَّان و جلوس خسروخان. }
\end{aligned}
$$

سپر دند. خسروخان مقادير زيادى گندم و حبوبات (در حدود پنجاه هزار تغار و يا صدهزار تنار برابر




 امتتان قرار داد.







 پاشا را دوباره بر كرسى حكومت بابان مىنشاند.













سوزناكى را پيرامون مرگَ او سروده، كه همگى از تألمات روحى او حكايت مىكند؛ از آن جمله است:



 *

و اينك اشعارى از خسروخان ناكام: اين رباعى را در مرضالموت خود سروده است: خسرو دلت ار ز غـم دونـيم است مـترس وْر جـر جـان بـه رهِ امـيد و بـيهم است مـترس گــــر از ســر و كــار آخــرت مـــترسى آنــجا ســر و كـار بـا كـريم است مـترس *

 *
 مـن دور ز تـو، چـو چشــم بـد از رخ تـو تــو دور ز مــن، رمــيده جـان از بـر مـن *

نــــى مـــورد التـــفات يـــار آمــدهام تـا خـود بـه جـهان بـهر چـه كـار آمـدهام
*
تو هر چـهـ تـلخ بـَـويى رواست زان لبٍ شيرين روا بـود كـه نــديدند و مـىكنند بـه تـخـمين
 كه ريـخت بهر نـثـارش بـه بـزم، رشتهُ هـروين
*
دل ديوانه كـه در زلف تـو انـدر گیير است عجبى نيست كه ديوانگـى و زنـجير است
 خود را خواستگارى مى كند و به عقد ازدواج خود درمى آورد.

آن كه در كشور بيداد به خـوبى مـير است
 كويى ابروى تو در دستِ قدر شمشير است
 بر سرِ كوى خرابـات كـه بس دلگـير است

بـود آيـا كــه بـر احـوال گـدا رحـم كـنـد دلِ شيرين كه به سختى ترو از خاره بَرَّدر

 بســاريد پس از مــرگ تـنِ (خسـرو" را *

وَز سرِ زلف تو مويى بـه جههانى نــروشمه بارى اندر بدنم تـا نـفسى هست بكـوشم پایى تا سر همه تن شيفتّأ آن سر و دوشم
 (اخسرو)! آن نيست غم او بتوانم كه بيوشم

من به سوداي تو تا عُمر سرآيد بـخروشم
 به سراياي تو سوگند كه تا روى تـو ديـد
 آخــر از پــرده بــرافــتاد مــرا راز نـهـانى

## رضاقُلى خان والى اردلان

 درگذشت. به درخواست مادرش فرمان واليگَى كر دستان از طرف شا شاه















خوانين كر دستان دوباره به تهران مىرود و با تشريفات خاصى عروس را به كردستان مى برند.
 اهل تقوى بوده و نسبت به حُكام كردستان خدمات صادقانهاى انجام داده است است هيجده ماه بعد از فوت خسروخان، محمدصادقخان فرزند امان الشخان ــه كه هواى حكومت به سرش افتاده بود ــبا عباسقلى خان برادر ديگَرش ــ كه نسبت به حكومت رضاقليخان خشنود
 دربار و اولياى دولت را به تقاضاهاى خود معطوف ساخته، وعدهٔ مساعدت مى گيرند؛ اما بعاً باً بر اثر كوشش و تلاش واليه خانم سعى آنها بىنتيجه مانده، دستخالى مراجعت مى كنند. محمدصادقخان بعد از دو سال توقف در تهران به كرماشان نزد منو چهرخـان مـتمتمدالدوله والى آن ديار مىرود و از او تقاضاى كمك مىكند و معتمدالذَوله به او وعدههايى مى دهاند.



 تهران را ترك كِته به جانب سنندج حركت مىكند. محمدصادقخان پيش از رسيدن او خود را به
 خبر ورود دحمدصادقخان به سنندج دچار آشفتگى مىشوند. حسينقلى خان فرزند امان الهَ خان و برادر خسروخان ناكام باكفايت و درايتى كه داشته است به دلدارى و تقويت قلوب آنعا پر داخته و با

 محمدصادقخان در قلعهُ دارالاماره حصارى مىشود و دروازء شهر را به مستحفظين مىسپارد. پس از ورود جمعيت به شهر، مدت يـى ساعت تيراندازى بين مُمهاجمين و مـدافـعين ردوبـدل



 بالا مى روند و با جنگَ و ستيز كار را بر حصاريان تنگَ مىكنتد. ساير افراد اُردو نيز به اجتماع، رو




 .r高电
















 .







فوت مىكند.
غالامشاهخان به محض ورود به كردستان بـا بسـتگان و مـتعلقين رضـاقلى خان شـروع بـه
 رهسپار اورامان شده در محلى از آنجا به نـام "(حَـوش و بـارانـى)" خـيمه مــزنتند و مـالاعباس


مى شوند.
در تاريخ Y ج جمادىالثانى سال IY\&Y امان اللهبيگ جمعيت اورامان را با خود همدست كرده
 زحمت امان اللهخان در امان باشد. اما امان اللهخان آَگاه مىشود و از حركت طوبى خانم جلوگيرى به
 اوراميها به محض شنيدن اين خبر عموماً به اماناللهخان والى ملحق مىشوند و و در قلعهُ حسن آباد تـنما خـود امـاناللهبـيگـ وكـيل و پسـرش اسـداللهبـيگت و بـرادرزادهاش فـتحعلىبيگت و تـعداد انگَشتشمارى از نزديكانشان مىمانند. اماناللهخان والى به محض رسيدن به حسن آباد بـراى قلعهنشينان پيغام اَمان مىفرستد. وكيل و همراهانش با اطمينان خاطر از قلعه بيرون آمده، بـه حضور والى مىشتابند. ابتدا با مهربانى و عطوفت با آنها برخورد مى وكند ولى ولى بعداً دسـتور قـتل اطـل امان اللهبيگ را مىدهد و بقيه را آزاد مىكند.
طوبى خانم چندين بار با دربار و درباريان مكاتبه مىكند و از رفتار اماناللهخان به شكايت مییردازد. محمدشاه چندان توجهى نمىكند و به شكايتنامهها وقعى نمى گذارد؛؛ اما سرانجام نظر
 ميرزارحيهخان پیشخدمت روانه مى شود كه او را با كسانش بدانجا ببرد. روز يكشنبه ها رمضان سال بFY جماعتى هم كه به گروس و افشار و كليايى مهاجرت ور كرده بودند، به آنها مى پييوندند و در آباديهانى اسفندآباد متمركز مىشوند.
يكـ ماه بعد امانالشخـان (غـامشاهخان) مـعزول و رضـاقليخان پس از پــنج مـاه مـعزولى فرمان و خلعت حكومت كردستان را دريافت مىكند. قبل از آنكه خـود مـراجـعت كــنـند، دسـتور مىدهد طرفداران غلامشاهخان را دستگير و حبس كنند و بـا ايـن تـرتيب مـيرزاجـعفر وزيـر و
 عدهالى هم از قبيل حسينقلى خان اردلان و نجفقلى خان فرزند مـحمدحسنخان و مـيرزا فـتاح فرزند ميرزا فـرجالشه وزيـر بـه طـرف شـهرزور مـتوالى مـىشوند. خـود والى در ال ذى القـعده

سال IYAY هـ ق بر اینوبت سوم بـه سـنـندج مـراجـعت مـىكند و بـه مـحض ورود كسـانى را



 عزادارى اسداللهبيگ فر زند آن مرحوم را به خلعت و منصب وكالت مفتخر مى وسازد، و او را به جاى پیر مینشاند.
پس از دو سال حكمرانى، مخالفين، رضاقلى خان را به دوستى و ارتباط با بهمنميرزا بـرادر
 گرجى معروف به (خخاجه) با سوارهٔ زينالعابدين خانِ شاهسون و سليمان














 راه گروس به جانب زنجان فرار مىكند.

 مى كند و خود به انتظامات شهرى و جمع آورى نيروى كافى مى پر دازد. هنگًامى كه ناصرالد الدينشاه


 هداياى شايان روانئ دربار مىكند. به محض ورود شاه به تهران، غلامشاهخان در ديوانخانهٔ ميرزاتـقى خان امـيركبير بسـتى و
 خـلعت و فـرمان حكـومت مىىرسد و رضـاقلى خان مــزول مـىشود و ايـن أخـرين حكـومت رضاقلى خان والى بوده است.
رضاقلى خان بسيار شجيع و نيرومند بوده و در زور بازو و قوت دست، كمتر نظير داشته است؛ چنانكه گويند ظروف مسى را با دست لوله مى دیر ده و هنگام تاخت و تاز تاز نصف به را با سرانگَشتان
 زور دو انگًت ابرهام و سبابه بركنده است. چندان به اندوختن مال دنيا عالاقه نداشته و هر چه را به دست آورده مى بخشيده است.
رضاقلى خان از طوبى خانم خواهر محمدشاه قاجار سه پسر داشت كه هر سه به نيكى فطرت و و

 بوده است؛ ؟ـ حاج ابوالحسنخان (فخرالملك) كه سنين عمر خود را در تهران كذرانيد و از رجال بنام آن عصر بوده است. رضاقلى خان پس ; ا'ين قطهه شعر از ميرزامحمد ساوجى در تاريخ فوت اوست:
 چـــه والى كــه بُــد خــاتهِم نــيكمردان



 رضاقليخان طبع شعر نيز داشته و قطعات منظومى از او به يادكار مانده است، از جمله:

## مُثَلَث

به خواب چون گُلِ زيباي چهرهٔ تو بـديدم خـو خـيال روي تــو در كـاركاه ديـده كشـيدم به صورتِ تو نگارى نديدم و نشنيدم
 هواي سلطنتم بود خدمت تو گز يدم
 ولى چه فايده يك دم به كام خود نرسيدم
 اگرچه من ز تو ای بى بوفا طمع نبريدم
*



 جَسـتم از جـاى و مَـى طـلب كـردم

 گــفتمش تــوبه كــردم از مــي نـاب
 گفت: ايـن بـه و يـا كـه مـى؟ گ־فتم: چشش
 لب لعــــــلش مكـــــيدم و گـــــتم:


## آمان اللهخان دوبم اردلان

امان اللهخان دوم »


ربيعالثانى هצזا هـ ق وارد سنندج شد و به تمشيت امور ولايت پرداخت. ' ميرزا الشهقلى فرزند ميرزا عنايتالشه را پيشكار و محمدعلى خان سقزى را نايبالحكومه قرار داد.

 كند. او با نيروى اردلان به سليمانيه مى شتابد و از طرف دولت عثمانى هم نيرويى با تجا بانيزات كافى به خاك بابان میرسد و از دو طرف پاششايان متمرد محصور و سرانجامٍ دستگیی مى شوند.
 ميرزاعبدالكريم معتمد واگذار مى كند و به موجب دستور ميرزاتقى خان أميركبير، يكـ فوج سرباز (هزار نفر) از دهات و بلوكات كردستان فراهم أورده جهت تعليه و اداره آنان صاحبمنصبانى از




 غلامشاهخان و ميرزاآقاخان نورى در خفا ملاقاتهايى صورت مى




 سوارهٔ طوايف كردستان و پنج دسته سرباز از خط جوانرود و پاوه به جانب اورامان لُ لُون و مقابله با محمدسعيد سلطان پیر جعفر سلطان گسيل مىدارد. والى برادر خود احمدخان سرهنگى را براى






ا. شُرح حال رجال ايران، جلد ه، ص اM و TH، حديقهامان اللهى، ص r، تاريخ مردوخ و حديقهُ ناصريه و تاريخ














 جايگاه خودشان را داد.










 تعقيب قرار مىدهد. جافها تاب مقاومت نمى آورند و گـروه


هلاكت مىنشاند و متجاوز از سى هزار رأس مواشى و أغنام ايشان را به غارت مى برد و تا سرحد خاك عراق تعقيب را ادامه مىدهد. پس از آن والى و جمعيت همراه او باز مى گر دند (طول اين مسافرت دو ماه و بيست روز بوده است).




 جهت مركز ارشاد، به حاجىعبداللكر يهخان اختصاص دهد.
 سخت از والى مىرنجند و هر چه سعى مىكنتد كه با موعظه و اندرز شايد والى را از اين تصميهم

 مىدهند. ايشان از طرف خود شيخ عبدالرحمن پسرش را به معيتت دانشمند و اديب معروف كُرد ملاعبدالرحيم مولوى معصومى نايجوزى (تاوگوزیى) از عراق روانئ ايران مىكند، تا درا در سنندج با





 اين پيام برآشفته بيشتر تشدد به خـرج مـىدهد و حـاضر نـمىشود از مـردم دلجـويى كـرده و عذرخواهى نمايد. اين مسأله براى عدهاى ماجراجو دستاويزى شده و برحسب اغتنام فرصت بدون اجازهٔ علما و واري بزر ركان شهر به بازار و كاروانسرا ريخته، به غارت و چپیاول دست مىيازي
 مى دهد دو عراده توپ را روى قلعهُ حكومتى _كه مشرف بر بازار و كاروانسرا و باغ فرد دوس است است
 زخمى از ترس گلوله́ توپ و تفنگگ بازار را ترك مىكنتد؛ اما مأمورين آنها را دنبال كرده، چهـل

نفرى را دستگير و به حكمم والى به مُجازات مىرسانند. علامه شيخ عبدالقادر مُهاجر ــ كه از اَجِلَّ علماى كردستان و رئيس خاندان مردوخى بوده است - پس از مشاهدهُ آن اوضاع، با تمام كسان و
 و حبس جمعى از اهالى پرداخته و بسـيارى از مُسـببين آن شـورش و هــنگًامه را بـه مـجازازات مىرساند. اين شورش و آشوب در كردستان به جنگگ كاروانسرا مشهور است. در اواسط شعبان سال צFVا هـ ق ميرزا!بوالقاسم مستوفى تقرشى به سمت وزارت كردستان، وارد سنندج مى شود و مير زامحمدرضاى معتمد از مقام وزارت معزول و به تهران احضار مى
 حاكم جوانرود بوده است - به نيابت حكومت كردستان مىرسد.

## نجفقلى خان اردلان

 داشت، اما فوق العاده تيز فهم و باهوش بوده و همچنين سالها آرزوى حكومت كردستان را داشته است. پس از دو ماه خلعت و فرمان حكومت بالاستقالا براى نجفقلى خان مىرسد و مدت يكـ اری سال به آرزوى خود حكومت مىكند و آنچچه كه در دوره حكومت جوانرود اندوخته كرده بود، در مدت حكومت كردستان بر مردم بذل و ايثار مىنمايد. نجفقلى خان در آخر سال IYYV هـ ق معزول و به تهران رهسپار مى شود و در آنجا به سمت سركشيكباشى مظفرالدين ميرزا وليعهد، به جانب آذربايجان مسروو؛ امـا بـعد از يك سـا سـال در همانجا با جهان فانى وداع مى گويد. چس از معزولى نجفقلى خان بار ديگر امان الله (غـالامشاهخان) واللى بـه حكـومت كـردستان


 دوباره به مير زامحمدرضا واگذار مىكند و خود مدت سه سال ديگَر باكمال اقتدار به كار حكومت مىیر دازد.
در تاريخ •|Y人 هـ ق جمعى از محترمين سنندج، از جـمله مـالافتحالله قـاضى و مـلامحمد
 مى شوند و از سوء رفتار والى و ميرزامحمدر رضاى وزير شكوه سر مى دهند. به دها دستور شاه محض رفاه حال مردمِ شهر و روستا، ماليات كردستان تا حدودى تعديل مى شود و مـيرزا زكـى رشـتى

مُستوفى ديوانخانهٔ دولتى، با سمت پیشكارى والى مأمور رسيدگىى بـه وضـع مـاليات كـردستان مىشود.
در سنd مىكنند. به واللى دستور مىرسد كه آنها را بار ديعگر رام و آرام كند. والى با نيروى كافى و تجهیيزات
 خاك حوانرود و ابتداي خاك اورامان است ـ علىاكبرخان شرفالملكـ را با جمعيتى از چريكـ و چند دسته سرباز مأموريت مىدهد كه به صورت مقدمةالجيش از جلو بروند. شرفالملك با نيروى ابوابجمعى خود حركت كرده در كنار آب رودخانهُ سيروان با اوراميان ــ كه به كمين نشسـته و كشيك مىدادهاند ــ برخورد مـىكند و زدوخـورد سـختى در بـين دو طـرف انـجام مـى گیيرد و تفنگچچیان اورامى از آنجا مىگَ يزند. شرفالملك نيروى خود را به آن طرف آب سيروان رسانيده ماجرا ,ا به والى اطالع مى دهد. واللى هم بیىدرنگ خود را به شر فالملكـ مىرساند. محمدسعيد سلطان حاكمم اورامان، جنگَ را برخالاف مصالح خود مىبيند و از ترس شكست، نوسود ا, _كه محل حكومت او بوده ــ خالى مىكند و باكسان و اتباع خود به خاك شهرزور قَّم مى گذارد و بعد از گذشت سه ماه جمعى را نزد والى به شفاعت مـى فرستد و تـقاضاى تأمـين و مراجعت به محل خود مىكند. والى بعد از اخذ مبالنى به عنوان جريمه، از سر تقصير اوراميهيا در مىگذرد و دوباره آنان را به محل خود برمىگر داند و خود به جانب سنندج مراجعت مىكند. شـاه ايـران طـبق فـرمانى از اقـدامـات مـؤثر والى رضـايت خـود را ابـراز داشـته، او را لقب "ضياءالملكى") مىبخشد.
 مذاكرات راهى تهران میشود. بعد از يك ماه توقف، والى همانجا در بستر بيمارى مىافتد و پس از چندى در روز سه شنبه 9 جمادیالثانى سال HNFI مى گويد.
از غلامشاهخان سه پسر و سه دختر به جا ماند؛ پسرانش به ترتيب عبارتند از: حسينقلى خان،
مُلقب به ((خان خانان)، محمدكريمخان، مشهور به "احاجي خان") و محمدكاظممخان.

 مطالعه و ادب بوده و كتابخانهُ معتبرى شامل بيش از دوهزار جلد كتُب نفيس (خـطى و چ جـاپیى) داشته أست. به علاوه حدود پنجاه پارچه از املا ک خوب كردستان تحت مِالكيت و تصرف او بوده است؛ با اين حال هنگًام مرگ هشتادهزار تومان بدهكارى داشته كه در مدت شش شاز سال از بهره

آن املاك تأديه شده است．
غالامشاهخان والى اهل شعر و ادب بوده و رونت، مؤلف تذكره حـد يقه｜ماناللهى از ادب و شعر و سجاياى اخلاقيى او ستايش بسيار كرده أست． اينك اشعارى از غلامشاهخان والى：
جوانى، جان من گاهی نوازش كـن جـوانـى ，ا كه تـرسه آه جـانسوزش بسـوزانـد جـهانى را به هر شاخي كه بنشسته پرى بشكست صيادم


米米米



 كــــاكـــل ســنبل نــهاده روى بــه پـايين قــــا

 از پــــــى آزاديـــــــم ز قـــــيد تـــعلق

 صــــورتِ اهــــريمن است مــلكـ ســليمان هــــيأت گگــوساله است و غـــــيبت مـوسى

## 米兼米



 پر يشان خاطرم پيوسته از زلفت چه رمز است اين به زعهِ مَى فروشان اعتبارى نيست تـقوى را خوشا＂والىى＂）به كوى مَى فروشان معتبر گر دم







＊＊＊



 »
زيـن قفس مـوسم آن است كهـ هـرواز كـنى

## ＊＊＊



 فيض صحبت در نيابى تا با به روز مـن نـيـنـي أنى قدر وصلت خود ندانى تا به هبرانـ در در نمانى

米茦米




 غـير از تـو كسـى مـنـى ايــن آيـه نـدانـد

آنكـهـ بـا كـــين تــوأم سابقه ديرين است شـهرت از كوهكن امـا هـنـر از شـيرين است است دختر وصل تـو ایى دوست گـران كابين است






 كردستان وارد سنندج شد.

## عباسخان، سردار رشيد اردلان









 رسانيد. در سال .



 حاصل نكرد و به علت مقاومت سختِ جعفر سلطان و تفنگَحِيان او و استحكام محل، از عمليات خود نتيجهالى نُكَرفت.

سر لشكر امير احمدى در اوايل زمامدارى رضاشاه يهلوى به فرماندهى قواى دولتـى ايـران، مأمور دفع سردار رشيد شد و پیش از هر اقدامى با سرداران اورامـى از قـبيل جـافرسان سـر سـردار معتضد و حسينخان رشيدالملك و مجيدخان سـردار اجـلال و مـحمودخان دزلى و هــمچحنين نمايندهُ وكيل جوانرود به مذاكرات محرمانه پرداخت و سوگندنامهاى را عـليه سـر دار رشـيد بـه امضاى آنان رسانيد كه به موجب آن امضاكنندگان متعهد شده بودند تا آخرين نفس با سردار رشيد جنگیيده و با قواى دولتى همكارى نمايند. پس از اين اقدامات در ماه شـوال سـال واحدهاى نظامى از سنندج و كرماشان به سمت روانسر (پايگاه سر دار رشيد) حمله كر دند و پس از زدوخورد بر اثر خَمَالات شديد، نيروهاى متحدهُ اورامان و فشار پیدريى اردوى اميراحمدى، نيروى سردار رشيد شكست خورد و خود سردار به كردستان عـراق مـتوارى گَشت و در آنـجا از مَـِلك
 محمود به درخواست او روى موافقت نشان نداد. سرانجام بعد از يك مدت سرگردانى تأمين يافته، به تهران دعوت شد؛ ولى به محض ورود توقيف و در قصر قاجار زندانى گشت؛ تا اينكه در واقعهُ شهر يور ماه سال . .


در اينجا سخن ما درباره حُكَام سلسلهُ بنى اردلان به پايان رسيد؛ اما چند نفر ديگر از افراد معروف اين خاندان را ذكر خواهيم كرد:

محمدبيتى اردلان
محمدبيگ بن مأمون بيگ اول اردلان بن سرخاببيگ و نوه هَلوخان (هلوَّخان)، در اواخر
 كردستان حكم كر ده و صور متصرفات خود را توسعه بخشيده و پس از آن راهیى استانبول شده است، كه سلطان عثمانى را با حكومت خود موافق سازد؛ اما توفيقى حاصل نكرده و خائباً برگشته است، دولت عثمانى نيرويى را تحت فرماندهى رستهمپاشا به جنگ با او گسيل داشت و در قلعهُ زَلم (زهمَ) مدت دو سال محصور شد و سرانجام همانجا درگذشت.
مُر ادبيكَى اردلان

مُرادبيگ فرزند تيمورخان ميرميران و برادرزادهُ هَلوخان (ههلَّخان) اردلان، مدتها حكـومت نواحى سقز و سياهكوه و تيلَكو (تيله كوّ) و خورِخورِه و مريوان را از طرف

## على اكبر خان شرفالملك اردلان

 اردلان است كه در سنهٔ ITGY هـ ق در شهر سنندج نيابت حكومت داشته و مدتها هم در در جوانرود حكمرانى كرد و در سنهٔ ألآ هـ ق دركذشته است.

## حاجابوالحسنخان فخر الملك ار دلان

حاجابوالحسنخان ملقب به فخرالملك، فرزند رضاقليخان و مـادرش طـوبـى خـا

 و بنام كشور بوده است.


 منصب اميرتومانى ايل و سوارهٔ خمسه و چند جاى ديگَ


## حاجمحمدعلى خان سر دار مكرَم

 رئيس فوج ظفر كردستان و ايامى نايبالحكومهٔ سنتدج بوده و و سالها سه بلوك عماني
 او به يادگار مانده است: حاجنجفقلى خان سرتيپ و محمدخان سرهنگّ. وى عاقبت در چهـارم جمادىالاولى سال ^سّا هـ ق در شهر سنندج درگذشته است.

## خُسروخان افتخار الوُلاة ار دلانى


 نيكمحضر، دانشمند، اهل شعر و ادب و متقى و پرهيزكار بوده است. آثار و اشعار زيادى داشته كه

فقط اندكى به دست نگارنده رسيد، كه محض نمونه در اينجا ذكر خواهيهم كرد：







 چـون كـه داخـل شـدم بـه دارالضــرب سكــــــه خســــــروى گــــرفت رواج

米米米
جهان به هـيـج نـيرزد مَشَـو بـدان مـنرور



 مَشو جَسور به عصيان به قول واعظ شهر به به امر و نهـى خدا كُوش تـا شـود مَــدور

 پس از رهى كه نموده خـداى داخـل شـو


> خلاف ميل عمومى سخن نگَو "خسـرو"،

اگرچه در همه جا صدق تـو بـود مشـهـر
 آن ايام در دهكدهٔ（ادشه 「＂）ـ إقامت داشته، نوشته است：


راستگــو ايــن شـهـهد را كــى مـى تَشَه؟ ذايــــــــــه مشــــتاقِ ذَوقِ خـــــــوتست
 ليكى نـــى آبـــى كــــه آن آتش كُشَـهـه




 مـــنطق تـــو شــــد مـؤثر بــر شَــجَر گگـــــر شــــوى آتش مَـــنَت آبَ روان
 در وجــــودت عــلم گــويى زيــبق است

 كم بكن انديشه (»خــرو)" مـخلص است



## خان خانان اردلانى




 سنهٔ • سّا هـ ق با دنيا وداع گفته است. اين رباعى از اوست:



## امان اللهخان، حاج عزُّالممالك ار دلان



 در آبان ماه سال هعץا خورشيدى درگذشته است.


حال رجال / يران، ج ا، r، 4, هو.


ملوى آل كرت سلسلهاى از ملوك شرق ايرانند كه از نيمهٔ اول قرن هفتمه هجرى تا اواخر قرن هشتم در آن حدود سلطنت داشتهاند و پايتخت آنان همه وقت شهر ״هرات) بوده است. اين فرمانروايان در تاريخ ادبيات ايران، به واسطهُ خدمتى كه به عالم علم و ادب كر دهاند، نامى به خير از خود باقى كذاشتهانداند. كرت را بعضى از مورخين به مـعنى ("قـطع) دانسـتهانـد، كـه لقب سـرسلسلة ايـن خـاندان


 مصطلح است.
عدهأى ديگر عقيده دارند كه تلفظ صحيح اين وارْه ٪كُّت) با ضم كاف است؛ كه در اصـل "(گكُده) بوده و سپس محرف شده، در اثر اختلاط لهججات و شباهت لفظى تاء و دال، بها اين صورت درآمده است؛ چنان كه پاول هر ن هم تابع اين نظر است و در تاريخ خود آن را بـه ضـم كـا تصحيح كرده است. از طرف ديگُر مورخين در مورد ريشهٔ اين خاندان اختالافنظر دارند كه آيا آلكرت در اصل



 مى خوانند. و همان گونه كه عشاير براخوى نيز از ميان اين تيره برخاسته و تشكيل امارتى براى

خود در بلوچستان دادند، ملوك كرت نيز مدتى در خراسان و سيستان و (اغور" ـ ـ كه اكنون به "هزاردستان" مشهور است ــ تشكيل حكومت و سلطنت داده و به (املوى كرده) شهرت يانتهانـاند و بعدها به اين نام شناخته شدند.

## ملك شمسالدَين كُرت





 برگز يد.
از طرف ديگر در زمان قلعهدارى ملك ركن الدّين كار قوم مغول بالا گَرفت و ملكـركن الآينين

 هـ ق ـ كه درگذشت _ همچچنان مطيع منول بود.





 واگذاشت و به اين ترتيب ملك شمسالدّين از حدود \& \& هـ ق حكمران مستقل مماللكى به اين وسعت شد.

 قهستان را به اطاعت مغول درآورد.

 FV¢

و به همراهى خواجه هارون ـ پسر صاحب ديوان - به تبريز، حضور ايلخان رفت؛ ليكن آباقا بدو چندان توجهى نكرد و ملك شمسالآين در تبريز مقيم بود تا عاقبت در سال \&V\& هـ ق مسموم

شد و درگذشت.
ملك شمسالدّين همحْنين مردى دانشمند و شاعرى با ذوق بوده است.

## ملك ركن الدَين كُرت

پس از فوت ملك شمسالدّين، آباقا پسر وى ركنالدّين را به حكومت هرات و ادارئ قلمرو آل كرت فرستاد و او را به لقب پدرش، شمسالدّين خواند؛ اما براى امتياز دستور داد شمسالدين كِهين خوانده شود.
ملك ركن الدّين يا شمسالآين كِهين بعد از فوت آباقا در قلعهُ (پخيسار) متحصن شد و تا آخر عمر در آنجا بماند.

## ملك فخرالدَين كُرت

وى پسر ملك ركنالدآين است كه در زمان پِرش عاصى شد و سر به شورش بر برداشت. ملك
 ركنالآين را به آزاد كردن پسرش واداشت و بالاخره همين اميرنوروز در سال هو هو هـ ق حكومت

 حقيقت با فخرالذين بود.
ملك فخخرالدين با وجود تمام حقوقى كه اميرنوروز بر او داشت، در شرايطى كه آن امير غازى با با اعتماد به سوابق گذشته به او پناه جسته بود، وى را دستگير كرد د و به قتلغشاه سيرد و ق قتلغشاه
 تعهد كرده بود به ديوان خراسان بفرستد، تخلف كرد و با بعضى از ايلات راهزن سيستان هم ــه كه مغضوب غازانخان بودند ـ همدست شد
غازان برادر خود (الجايتو) را بـه دفـع فـخرالدآيـن فـرستاد. بـا رسـيدن الجـايتو بـه نـيشابور فخرالآين امان خواست و چون الجايتو از توانايى خويش در تسخير قلعهُ هرات شك داشت

 سال \&.V هـ ق كشته شد. الجايتو اردوى ديگرى مركب از سى هزار تن را روانهٔ هرات كر دكه حين

همين ماجرا، ملك فخرالدّين درگذشت و سپاهيان مغول هرات را در ذىالحجهٔ سال \&. \& تسخير

به دستور الجايتو امارت فخرالدّين را به پسرش غياثالدّين سپر دند.

ملك غنياثالدّين كُر ت
 نداده است؛ جز اقدام او به قتل امير چوپان به سال VYV هـ ق كه يك سال پس از اين كار ملك و غياثالدّين به دربار ابوسعيد رفت تا مگر به ازاءِ خدمتتى كه به ايلخان كرده بـود، مـورد عـنايت بيشترى قرار گير د؛ ولى به علت نفوذ بغداد خاتون، التفاتى در حت او نشد و غياثالدّين مأيوس به هرات بازگشت و سال بعد درگذشت.

ملك شمسس اللّين محمدثانى
بعد از مرگ ملك غياثالدّين، امارت خاندان كُت متناوباً به سه پسرش رسيد كه نخستين آنان ملك شمس الدّين محمدثانـ است. وى به سال •

ملك حـافظُ كُر ت
بعد از ملك شمس الدّين، برادرش ملك حافظ بر اريكةُ زمامدارى نشست؛ اما او هم فقط دو سال دوام كرد و در سال YY هـ ت درگذشت.

ملك مُعزالدّين حُسين كُرت


 در علم بلاغه را به نام او تأليف كرده استا است.
جلوس ملك معزالدّين، با ظهور سلسلهُ سربداران در سبزوار و بسط دامنهُ استيلاى ايشان بر
 سربداريه و امير قزغن وقايعى است كه ذكر آنها به طول مول مى انجا ملك معزالدّين پس از وr سال حكومت، عاقبت به سال WI هـ قـ ق درگذشت.

ملك غياثالدَين ثانى


 ماوراءالنهر كشت و سلسلة آل كُرت را مُنقرض كر دانيد انيد.


هرن، ترجمdٔ دكتر رضازاده شفق و هامِش آن.


## جزيرهٔ ابن عُمر و حكَام آن





 ابن عمر اطلاق كردماند.










ساختن مساجد و تأسيس مدارس دينى و اماكنى عامالمنفعه همت گماشتند و همه جا به نيكنامى و جوانمردى شناخته شدند.

نخستين فرمانرواى مسلمان جزيره سليمان بن خالد است كه بانى امارت بُختى و عزيزان است. اين امير در نيمهُ دوم قرن هفتهم میزيسته و از او سه پسر به جا مانذه است: ميرحاجى بلرو مير عبدالعز يز و ميرابلدال. ميرعبدالعزيز به جاى پلر حاكم جز يره شده و ميرحاجى بلر در نـاحيه گوركيل حكومت يافته و ميرابدال ناحيهٔ فنيك را اداره كرده است كه در اينجا ابتدا به بـحث از سلسلهٔ عز يزان مى پر دازيه.

امير عبدالعز يز بُتْتى
امير عبدالعز يز فرزند ميرسليمان بُختى تا حدود سال •\& 1 هـ ق حـيات داشـته و در حـفظ و حراست منطقةُ حكومت خود بر حَسَب لیاقت و شايستگى سعى فراوان مبذول داشته است. امير عبدالعز يز را دو پسر بوده است: سيفالدَين و مجدالدّين. سيفالدّين پس از مرگی پدرش به حكومت رسيد؛ اما چندان دوام نڭر د و ـدرگذشت و حكومت به برادرش رسيد.

أمير مَحِدالدّيـن بُحتْى عزيزان
امير مجدالدّين بعد از برادرش سيفالدّين بر مسند حكومت جز يره نشست و به عمران و آبادى
 سنd • VY هـ ق درگذشت و پسرش امير عيسى پس از او به حكومت رسيد.

امير عيسى عزيزان
امير عيسى انسانى نكوسيرت، مُحسن، عدالتپيشه و متديّن بوده و در رعايت حال مردم از فقير و غنى بسيار كوشيده تا جايیى كه محبوبيت زيادى را در ميان قوم خود به همر رسانيد. و پس و
 او حاكهم جزيره شده است.

امير بدرالدَين عزيزان
بلدرالدّين نيز چون پلر و نياكان خود امير شايسته و نكوكارى بود، چنانڭه صاحب شرفنامه از
 VQ هـ ق دنياى فانی را به جا گذاشته است.

امير آبدال عزيزان
پی از اميربدرالذين، پسرش اميرابدال فرمانرواى جزيره شده. او نيز انسـانى پـاكـطـينت و ستودهسير بوده و در حدود سال •V^ه ق درگذشته است.

امير عِزالدَين عزيزان
|مير عزالذين فرزند اميرابدال، پس از فوت پدر به حكومت رسيد و از فرمانروايان بز رگ و مقتدر اين خاندان بود. امير تيمور گوركانى بعد از أنكه بغداد را فتح كرد، هنگام بازگشت از آنجا، ابتدا به »"تكريت)" تاخت و پس از تخر يب قالاع آنجا و تـصرف تـمام آبـادى و نـواحـى آن مـنطقه بـهـ "(اردين" روى نهاد. اميرعزالدّين به محض اطالع، به استقبال او رفت و شرايط اطاعت به جاى
 غارت جزيره و سركوبى اميرعزالدّين گسيل داشت. عزالدَين نتوانست در برابـر انـبوه مـراجمين
 حدود سال • •

امير ابدال دوم عزيزان
مدتى بعد از آنكه امْير عزالذين متوارى شد، پسرش امير ابدال دوم به موجب تصويب مردم جز يره به حكومت رسيد؛ اما چندان دوام نياورد و در عنفوان جوانى درگذشت.

امير ابر اهيه عزيزان
بعد از امير عزالدين، فرزندش امير ابراهيم حكمران جزيره شد؛ اما او هم چندان نیإييد و به ديار آخرت پیوست و سه فرزند از او به جا ماند: ميرشرف، ميربدر و كاكمحمد.

امير شرف عزيزان
 فرمانروايى سر بر بالين نيستى گذاشت و برادرش أمير بدر به حكومت رسيد.

امير بدر عزيزان
بعد از امير شرف پسرش امير بدر تا حدود سال NVQ هـ ق فرمانرواییى كرد و پس از مرگ، سه فرزند از او برجاى مانده: مير شرف، ميرمحمد، شاهعلىبيگ.

## امير كاكمحمد عزيزان

يس از مرگ امير بدر برادر ديگُرش اميركاكىمحمد حاكم جزيره شد. در زمان وى حسنبيگ


 رفتند و هدتى چلبى نامى از طرف حسنبيگى فرمانرواى جز يره شد.

## امير شر ف دوم عزيزان






 يافته و بدو پيوستند.


 به عزت و كامرانى و قدر ت سپب ى كرد.
از مير شرف دوم جهاز پسر به جا ماند: بدربيگ، ناصربيگ، كاكمحمد و ميرمحمد.

## شاهعلىبيحَ عز يزان

بعد از مرگ مير شرف، قبايل و عشاير بوتانى شاهعلى بيگى برادر مير شرف , الايق حكومت و




 سرانجام با تقبَل تقديم هدايا و يششكشها رهايى يافته، به ديار خود بازگَتشتن.

شاهعلىبيگی بعدها به همراهى ميرشرفخان بدليسى به دربار عثمانى رفت و مورد تـفقد و نوازش سلطان سليم (919-9به هـ ق) قرار گرفت و از آن به بعد با فراغ بال و آسايش خيال به جز يره برگشت و حكومت خود را تا سال • •9 هـ ق ادامه داد.

## بدر بيگ سوم عزيزان

بعد از شاهعلىبيگ، پسرش بدربيگ سوم به حكومت جز يره رسيد و آن بلاد را به حُسن اداره و بسط عدل و داد از نو عمران و آبادى بخشيد و ساليان دراز با استقال ل حكمرانى كرد و نسبت به به
 بسيأر مورد تفقد و احترام قرار گرفت و در بسيارى از مسافر تهاى آن سلطان |ز همراهان نزديكـ او

بدربيگِ در اجراى احكام دينى و مسائل شرعى از هيج كوششى فروگذارى نمىنمود. علما و
 روزگار وى مولانا محمد برقلعى، مولانا إبوبكر، مولانا حسن سورجى، مـولاناسيدعلى و مـولانا
 تأليفات ارزندهاى داشتهاند. بدربيگـ در حدود سنهُ • 97 هـ ق درگذشته است.

## امير محمد عزيزان

بعد از بدربيگا، پسرش امير محمد فرمانروأى جزیره شد. او برخلاف پدر انسانى زردوست و حر يص بود. و همت خود را به جمع مال و اندوختن ثروت مدرف مىداشت و از اين ,اه دارائى سر شارى فراهم آورد؛ اما پس از هفت سال حكومت در جنگی كه با قز لباشان روى داد كشته شد و پسرى به نام سلطان محمد از او به جا ماند.

## سلطان محمّد عزيزان

سلطان محمد هنگَام كشته شدن پدرش كودک صغيرى بود. شايد اسهم ديگرى نيز داشته است ولى بنا به رسه بين اهالى آن بلاد كه نام پدر مقتول را روى طفل خردسال مى گذارند، بدان جهت 'و را سلطان محمد خواندهاند. مادر سلطان محمد دختر ملكمحمدبن ملك خليل حصن كيف زنى بود كاردان و خردمند و دارالى رأى و تدبير فوقالعاده؛ كه به تربيت پسـر خـود اهـتمام ورزيـد و دخترانش را به عقد اميرناصر و ميرشرف پسران خان ابدال درآورد و اداره امور جزیيره را به طور موقت به آنان واگذار كرد تا اينكه در فرصتى پسرش شرا با خود به به استانبول برد و به حضور سلطان

مرادخان عثمانى شتافت و پيشكش و هدايايی به سلطان و عذهانى از رجال دربار او تقديمه كرد و

 91ヶ هـ ق).

## ناصر بيگَ عز يزان

 جز يره را به نام "تور") و "هيتمه" در اختيار داشت.






## امير عز يز عزيزان


 999 هـ ق از د دربار عثمانى تَرفتند و أميرمحمد بن خان آبدال را حكومت دادند.

## امير محمّد عزيزان


 طرف دولت عثمانى حكومت "حصنكيف) را يافت.

## مير شر ف عزيزان





از فرمانروايان بعد از اميرشرف در جزيره تا روزگار حكومت بدرخانيان آگاهى صحيحى در

 شرفنامهُ بلدليسى، چاپ تهران، از ص

كردستان، امين زكىبيگ.
كنْار كام

## حكومت جاندار كُرد

در اواخر قرن هفتمه هجرى در ايالت قسطمونى عثمانى، به وسيلهُ يكى از سردارارن لايق و و

 روزافزونى يافته و بسا مستقالًا فرمانروايى داشتهاند. ملوك و حكَّام جاندار كاهى خود را را اميركبير و ايامى سلطان خواندهاند و بر سگّهها و فرمانهايى كه از آنها باقى مانده است، اين دو عنوان ديده مىشود.

## اميركبير شمسالدَين جاندار

 جاندار« كه بعدها كلمهٔ جاندار بر تمام امراى اين سلسله اطالاق يافته و به اين نام شـهرت پـيـا كردذاند.
امير جـاندار در سـال اء9ه هـ از طـرف ايـلخاكـيخاتو ـ از أمـراى سـلجوقى روم ــوالى ايالت قسطمونى شـد. شـمسالذيـن جـاندار بـعد از آنكـه در آنـجا مسـتقر شـد بــه پشـتگرمى


 بدرالذين بود و بعدها »اميركبير) لقب گرفت و وبه مرور اميركبير لقب تمام سلاطين اين خاندان گرديد.

اميركبير شجاعالدّين سليمانبيعَ جاندار



 شجاعالذّين پس از آنكه كاملاً در فرمانروايى خود استقرار و استقالال يافت به منطقهُ غازى

چچلبى حمله برد و قلعهُ (اسينوب)" را متصرف شدا شا پادشاهی اين امير تا سال •VY هـ ق دوام كرد و به قول ابنبطوطه سيناح معروف، او را سه پسر بوده است: ابراهيه، على و جواد.

اميركبير غياثالدّين ابراهيه جاندار
بعد از اميرشجاعالدّين، پسرش غياثالدين ابراهيه بر مسند حكومت نشست. مقز فرمانروايى


سلطان يعقوببيگَ جاندار
 كرد.

سلطان عادلبيگَ جاندار
 حاكم مطلق العنان آن سامان بوده است.

سلطان بايز يدبيگَ جاندار
 فرمانروايى كرد و در سنهٔ VAV درگذشت.

سلطانسليمانبيگُ دوم جاندار
به سال VND سليمانبيگ دوم پسر بايز يدبيگ، از پدرش عاصى شد و اسكندربيگی برادر خود را به قتل رسانيد و بعد از آن به عثمانيان پناهنده شد. مرادخان اول عثمانى پناهندگى او را به فال

نيك گرفت و او راگرامى داشت و با معونت سياهيان سلطان مراد به خاك پیر تاخت و قسطمونى
 سليمانبيگَ دوم بعد از مرگ پدرش حكومت موروثى را به سال VAY تح كشيد؛ اما همچֶنان از سلطان عثمانى اطاعت مىكرد د. چون سلطنت عثمانى به سلطان يـيلدرم بايزيد رسيد، وى در صدد برآمد كه حكومتهاى مستقل اكراد رالز الز ميان بردارد. سليمان دبيگى جاندار

 جنگى سليمانبيگَ شهيد شد و قسطمونى به تصرف اُمرای ترى درآمد.

## سلطان اسفنديار بيگَ جاندار

پس از آنكه قسطمونى را تركما تصرف كردند، اسفندياربيگ برادر بايز يدبيگ دليرانه از قلعؤ سينوب دفاع كرد و آن قلعه و اطراف آن در تصرف او باقى ماند؛ تا آنكه تيمور گوركانى به قصد جهانگشايى به خاك عثمانى تاخت. اسفندياربيگى با هدايايى از او استقبال كرد و و مورد عطوفت قرار گرفت و تيمور او را از سران سیاه خود گردانيد و در بيشتر جنگگّايى كه تيمور با عثمانييا كرد او او از سپهسالاران نيرو بود و به اين ترتيب تمام سرزمين موروثى خود را از تركها پس گر گرفت و تا سال NF4 مستقلاً فرمانروايى كرد.

## سلطان ابراهيهم دوم جاندار

 NFV درگذشت. اما قبل از اينكه دركذرد، سلطانمراد عثمانى براى اينكه سران ايـن حكـومت را نسبت به خود مطيع سازد و از دعوى استقالال آنها جلوگيرى به عمل آر آورده، دختر اسفندياربيگى را براى خود خواستگارى كرد و خواهر خود را به عقد قاسهبيگ پسر اسفنديار بيگى در آور د. و پس از
 داد. ابر|هيهبيگى از سلجوق سلطان داراى دخترى شد به به نام خديجه سلطان كه از با بانوان باكفايت و مُحسنهٔ عصر خود بوده و موقوفاتى از خود به جاى كذاشته است

## سلطان اسماعيلبيگَى جاندار

 حكومت كرد. در اين تاريخ ايالت قسطمونى تحت تصرف يكى ديگر از افراد اين خاندان به نام

قزلاحمد افتاد، كه از هواخواهان آل عثمان بود؛ اما پس از مدتى از حكومت معزول شد و تا سال أز از رجال و امراى محترم دربار عثمانى و از سران سپاه بود.

محمدپاشا جاندار
محمدپپاشا فرزند قزلاحمد، از آغاز جوانى در دربار عثمانى میزيست و پس از آنكه از لحاظ
 مقام سيهسالارى رسيد.

شمسالدّين احمد جاندار
 مقام صدارت نيز رسيده و عنوان وزير اعظم را داشته است.

مصطفى پاشا جاندار
وى نيز فرزند محمدپاشا است كه در ارتش عثمانى به درجات عالى نايل شد و مانند برادرش مدتى سمت وزارت داشته است.
تاريخ دَول اسلامى (تركى)، خليل ادهـمه، 19Vr ام، تـرجـمهؤ


$$
\text { شمارء } 91 ، \text { از ص (9ّ تا 9هr. }
$$


"(منتشا)" نام شهر و ولايتى بوده است از متصرفات دولت عثمانى واقع در آسياى صغير و از مراكز صوفيان كه در سابق ("قاريا)، نام داشته و اكنون در كشور تركيه واقع است و آنجا را ("منتشاو ولايتى" مى خوانند.
در اين ديار مردى از سرداران شجاع و تواناى كُرد ــ كه سپاهی نيز از سلحشوران كـرد دزبان



حاج بهاءالدَين منتشابيگِ

 ضميمdٔ قلمرو خود ساخت. حاج بهاءالدّين در دوره سلجوقيان ملكـالسَواحل شد و به اين نام شهرت يافت. سيّاح مشهور ابنبطوطه در سال سپV هـ ق راهش بدان سرزمين افتاده و پادشاه آنجا را ديده و پايتخت را شا شهر "بحچين" نام برده است.

شـجاع الدَين منتشا
بعد از فوت حاج بهاءالدّين منتشابيگ، پسرش شجاعالدّين اُرخانبيگ به حكومت و سلطنت

متأسفانه نه تاريخ فوت بهاءالذين معلوم است و نه به طـور صـريح مـورخـين دوره زنـدگى

شجاعالدّين ارخان را معلوم كردهاند. گويا در سال .VF هـ ق مشاراليه بر تخت فرمانروايى بـوده

## ابر اهيهبيگَ منتشا




## محمدبيگى منتشا

 حكومت وى است و هم اكنون در موزه شهر استانبول قرار دارد، سال VA هـ قـ نو شته شده است.

## تاجالدّين بيگَ منتشا



 تاج الدّين احمد، مشهور به ("سلطانالسواحل) بوده و بـعضى از مـورخـين او را بـا ايـن لقب خواندهاند.

## مظفر الدَينبيگَ منتشا


 مظفرالدّين تا سال

 حكومت پرداخت.

## ليثبيگَ منتشا

ليثبيگِ يكى از پسران مظفرالدّينبيگ است كه پس از پدرش با تلاش بسيار به حكومت


هنوز يك سال از سلطنت او نگگذشته بود كه اسيرش كردند و اساس اين حكومت كُرد را پا از از

مجلهُ دهنگ گيتـى تازه، به قلم حُزنى مكـريانى، ســال سـوم،

تركى، تأليف خـليل ادهـم. فـرهنگ اعـالام مـعين، ج ع، ص

$$
. r \cdot r \Delta
$$

مَلِكان سلسله أُمرائى بودهاند از احفاد ساطين ايـوبى كـهـ بـه قـول شـرفنامه، بـعـد از آنكـه

 رسيده و پس از چندى از طرف وى حاكم "اصارو" شده. مـدتى بـعـد از امـارت آنـجا مـنصرف




 كوردلى كبير، كوردلى صغير، رشان، كيشكى، جلكى، خندقى، سوهانى و بيديان، تحت فرمان وى درآمدهاند.

## ملك سليمان حصنكيف


 پیرش ملك محمد به امارت رسيده است.



## ملك محمد حصنكيف

وى پس از آنكه بر مسند فرمانروايی نشست، به تعمير ولايت و تأمين آسايش و رفاه ملت و تمشيت امور مملكت پرداخت و با اقتدار و عظمت تـمام مـىزيست و بـا سـالاطين وقت، لاف همسرى میزد.

## ملك عادل حصنكيف

 پيرش را ادامه داد و با دادگىى و حُسن سياست در آبادى مملكت خود كوشيد و عاقبت به سال VA1 هـ ق دركذشت.

## ملك اشر ف حصنكيف

وى به سال VAI هـ ق به جاى پدرش ملكى عادل بر تخت حصنكيف نشست. ملك اشرف با



## ملك خليل حصنكيف

بعد از وفات ملك اشرف، پسرش ملكـ خليل، ملقب به ("ملك كـامل") بـر مســند حكـومت نشست. وى در زمان ملك شاهرخ بن اميرتيمور میزيسته و به سال مال
 ملك خليل عاقبت به سال

## ملك خَلِف ابوالسيفين حصنكيف




 ساخت.

ملك خَلَف در دوره حسنبيگُ آققوينلو مىزيسته و بالاخره به واسطهُ خيانت سپاهيانش به

دست تركمانان كشته شده است. به اين تر تيب چند صباحى حصنكيف به دست اُمراى آققوينلو افتاد.

## ملك خليل ثانى حصنكيف

وى در موقع هجوم تركمانان به حصنكيف و قتل ملك خَلَف، در حماة مُختفى بود؛ چس از آنكه بين أُمراى آققوينلو اختلاف افتاد و هرج و مرج حكمفرما شد، به معاونت اميرشاه محمد
 تراكمه، حماة را ترك كفته، به طرف (اسعرده) تاخت و در مدت كوتاهى آنجا را به تصرف خـود
 زدوخوردهاى فراوان در نبردى دليرانه آنجا را نـيز ار تـركمانان پس گـرفته بـر تـخت حكـومت حصنكيف نشست.
پس از مدتى شاهاسماعيل صفوى بر تخت سلطنت نشست و با ملك خليل طـرح دوسـتى ريخت و خواهرش را به عقد نكاح ووى درآورد؛ اما پس از مدتى از او بيمناك شد و در ز زندان تبر يز

 اريكهُ حكمرانى نشست و پس از يكى مدت ديگَر فرمانروايیى دركَشت. از ملك خليل چهار پسر به جا ماند: ملك سليمان، ملك على، ملك محمد و ملكـ حسين.

## ملك حسين حصنكيف

ملك حسين جوانى بلندهمت، دادگر و خوشسيما بوده و به همين جهات عشـات اير و و اهـالى حصنكيف بعد از فوت پدرش او را به حكومت خود قبول كردند.


 متوسل شد؛ ملك حسين را نزد خود دعوت كرده، او راكشت و بدين ترتيب حكومت حصنكيف به ملك سليمان رسيد.

## ملك سليمان حصنكيف



اطاعت مىكر ده د در دستگاه وى تقرب زيادى داشته است؛ اما اهالى حصنكيف از او راضى نبوده


 ملكعلى تعيين شد.

ملك محمد حصنكيف
بعد از وفات ملكـسليمان، برادرش ملكـمحمد مدتى بر ناحيئ (اعربگير" از نواحى "اخريوط")
 منزوى شد.
ملكمححمد يازده پسر داشت: خَلَف، سلطان حسين، اشرف، عـلى، سـليمان، خـليل، ظـاهر، عادل، محمود، حسن و احمد. خَلَف، سليمان، ظاهر و حسن در جوانى از دنيا رفتند و از ملك خلَ خَلِّف پسرى به نام ملك حمزه باز ماند.

ملك سلطان حسين حصنكيف
 است. وى در سال a • •ا هـ ق میزيسته و امير حصنكيف بوده است.
 والامازاتالكرديّه، ص بVr.


چنانكه كَفتيم در خاك هكارى سلسله حُكام بسيارى برخاستهاند؛ از جمله خاندان (ششنبو)" كه
 (مشطوب)" معروفند.

## أبوالهيججا عبدالله هكارى

مشاراليه سرسلسلةُ خاندان مشطوب است كه چند قلعه و أبادى از قبيل (ااشب") و ״"نوش" از بلاد هكارى را در اختيار داشته و با قدرت حكمرانى كرده و در سنه


## أبومشطوب امير احمد هكارى

 "(نوش" بود؛ كه بعدها به جاهاى ديگر نيز دست يافت؛ از جمله شهر ״ (نابلس" را ههم به تصرَف خود كشيد.
تاريخالكامل ابناثير، ج (I، ص هو و

## امير ابوالحسن سيفالدَين على مشطوب هكارى

 سيهسالاران بنام سلطان صلاحالذين ايوبى است؛ كه در آغاز كار فتح مـصر، هـمراه اسـدالذّيـن


فداكارى كمنظير بوده است. او در اواخر سال عNه هـ ق از طرف سلطان صـلاحالدّيـن حـاكـم عكا شد؛ اما صليبيون براى تسخير آنجا با نيروى انبوهى بدان سو تاختند و مدت يك سال تمام
 مشطوب و لشكريانش استيلا يافت و آذوقهُ آنها رو به كاهش گَاشاشت. اميرمشطوب خود را در محاصره ديد، ناحار شد نامهاى به اين مضمون به پادشاه فرانسـه (فـيليپ اوگـوست)
"شما صليبيما طرز رفتار ما را نسبت بـه شـهرهايیى كـه در اخـتيار شـما بـوده و مـا آنـها را مسـحاصره كـردهايـما ديـدهاليـد؛ و ديـدهايـد كـه بـعد از پـيروزى، هـمهd را امـان داده و مـتعرض حال احدى نشدهايه. اكنون ما هم در اين قلعه بر اثر شـيوع مـرض و قـلت آذوقـهـ نـاگـز يريه امان بخواهيه و چنين تقاضايى را از شما داريمپ". فيليپ در جواب خشونت نشان داد و تقاضاى امير مشطوب را رد كرد. ناچار امير مشطوب مرگ را بـر حـيات تـرجـيح داده لشكـريانش را تـا آنجا كه توان داشتند به دفاع تشويق و وادار كرد. سرانجام مرض و گرسنگى آنها را مجبور كرد كه دست از دفاع كشيده عكا را تسليم دشمن كنند و خودِ امير اسير شد. (هفدهم جمادىالآخر سال . A ( AV
 كه در آن هنگًام سلطان صالاحالدّين در آنجا بود ـ سلطان از رهايى او بسيار خوشوقت شـد و شخصاً به استقبال او شتافت و حكومت نابلس را به او واگذار كرد؛ اما بعد از آن چیيزى نپاييد و روز پنجشنبه צץ شوال سال DNA در نابلس درگگشت و همانجا به خاك سپر ده شد. علت اينكه امير سيفالذين را مشطوب خواندهاند، شكافى بوده است كه در يكى از جنگگهاى صليبى بر پيشانيش ايجاد شد كه پس از آن تا آخر حيات اثرش مشهود بود.
 كس پايه و مـقام و شـخصيت امـير سـيفالذيـن را نـداشـنه است و هـمعًان او را "امـيركبير") خواندهاند." وفياتالاعيان، ج r، ص ه人ه الاعلام ;زكـلى، ج ه، ص لeتنا مهٔ دهخدا، شماره مسلسل NQ. ص

## ابوالعبّاس احمدابن مشطوب هكارى

ابوالعباس احمد عمادالذين مشهور به (ابن مشطوب)، فرزند امير سيفالذين هكارى، يكـى ديگر از امرا و سرداران مشهور دربار سلاطين ايوبى است كه به بلندى همت و دليرى و كفايت و

درايت معروف بوده و بعد از درگذشت پدرش در نابلس حكومت كرده است. بعدها به عللى مورد بى مهرى ملكـ اشرف مظفرالدّين بن ملك عادل ايوبى قرار گرفت و در قلعهُ حرّان محبوس شد و
 اتفاق افتاده است.
هنگًامى كه عمادالذَين مشطوب در زندان بوده يكى از شعرا اين بيت ,ا جهت تَسَلْى خاطرش

يـــا احـــمدُ مــــازلتَ عــمادأَلِلدين يـا آشـجعَ مَـن آمسكـ رُمـحاً بـيمين
 وفياتالاعيان، ج ا، ص ه人. لغتنامهُ دهخلا، شماره مسلسل
.^Q. ص. .

## ابوعبدالله محمّد بدر الدَين هكارى

ابوعبدالله محمد بدزالدين، فرزند ابوالقاسم متولد سال جنگَ صليبيون و از اُمراى ملكى معظه ايوبى بوده است. وى گذشته از جانباز يرها و فداكاريهبا در ميدان جنگَ، ار امور خيريه نيز شركت مىكرده و يكى دو مسجد و مـدرسهٔ ديـنى در قـدس و خليلالرحمن بنا نهاد و سرانجام در يكى إز جنگَها با فرنگگيان به شهادت رسيده و جنازهاش در قدس دفن شده است. ابوعبدالثه بدرالذين محمد، پدر امير عيسى شرفالذّين ابومحمد هكارى است كه در مجلد اول
از او سخن گفتهايهم.

اعلام، ج Y، ص

## امير نور الدّين ابوالحسن هكارى

امير نورالدَين إبوالحسن علىبن محكى هكارى، از بزرگان اُمرا و سران مشهور كرد است كه به حُسن سير ت و شجاعت و همت عالى و ثبات قدم و عزم راسخ معروف و والى حلب بوده و در ربيعالاول سال SVA هـ ق در همان شهر وفات يافته است. مُعَرّب كردان به ناوبانگ، ج r، ص Vr.

## امير عزّالدّين عمر هكارى

عزالذَين عمر بن على هكارى اميرى هوشمند و متخلت به اخلاق حسنه بوده است. وى در

سال وYV هـ ق از طرف ملك اشرف بن ملك عادل ايْوبى ـ حاكم حلب ـ مأموريت لشكركشى و دفاع از هجوم خوارزميان در دمشق و جزییه و خلاط را يافته و از خود فداكاريهیای چشمگییی نشان داده است.

تاريخالكامل، ج

امير شر فالدَين احمد هكارى
 هكارى بوده و شوكت و قدرت زيادى داشته است.
امير شرفالذين در سنهٔ ؤهوه هـ ق با شرفالدَين محمد به دست باينجو به قتل رسيده است.


يَحيى خان هكارى





 همه زخمى كرد.
كرد و پيوستگى نثادى و تازيخى /و. تأليف رشيد يـاسمى،

$$
\text { ص } 9.4 .
$$



عشيرهٔ سويدى تيرهاى از كر دها بودهاند در ناحيأ (ا كنج" از نواحى شمالى كر دستان كه امروز در


 آن شهر " اكنج" بوده و به اين دليل ولايت را نيز به همان نام خوا خواندهاندا
 ششمين حاكم اين سلسله (ميرفخرالدين ثانى سويدى) در روزگار حسنبيگا آققوينلو مىزيسته است.

همجچنين بنا به نقل تواريخ، امارت سويدى در روزگار سلاطين عثمانى تا مدت زيادى دوام داشته است.

## امير شهاب سويدى

نخستين كسى كه نامش به عنوان امير سويدى در كتب تواريخ آمده، امير شهاب است كـه
اساس اين حكومت توسط وى بریا و استوار شده أست.

## امير جلال سويدى

امير جلال فرزند امير شهاب پس از پدرش به فرمانرواییى رسيده و مدتى حكومت كر ده است. از وى پسرى بوده است أمير محمد نام.

## امير محمد سويلى

وى پس از پدرش اميرجلال، بر مسند حكوهت قرار گرفت و روزگارى فـرمانروايـى كــرد. از امير محمد پسرى به جا ماند كه فخرالذّين نام داشت.

## امير فـخر الدّين سويدى

بعد از فوت امير محمد پسرش اميرفخرالذّين به جاى وى نشست كه به مدد حُسن عـمل و


## امير حسن سويدى

وى بعد از پدرش امير فخر,الذّين بـر اريكـهٔ حكـمرانـى نشست. امـيرحسـن مـردى بـىباكى، بى|نصاف و سفاك بوده است كه در اواخر حيات به دليل ضعف و ناتوانى حكومت ال به پسرش امير فخرالدّين دوم تفويض كرد و خود كناره گيرى اختيار كرد.

## امير فخر الدّين ثانى سويدى

امير فخرالذّين امير ى كاردان و شايسته بوده كه هر چند در آغاز حكومت، برادرش ميرمحمد به مخاصمت وى بر خاست، اما نتوانست در أساس حكمرانى وى رخنه كند و مدتها با فر|غت تمام به حكومت یر داخته است. از امير فخرالدّين پسرى به جاحى نماند.

## امير محمد ثانى سويدى

امير محمد برادر كوچك مير فخرالدين ـ كه مردى سخاوتمند، با فضل و شجاع بود ـ بعد از أنكه برادرش به حكومت رسيد، به خدمت حسنبيگ آققوينلو در دياربكر شتافت و مالازمت وى
 به ولايت موروثى برگشت تا حكومت أنجا ,||ز امير فخرالدّين بغيرد. بدين ترتيب بين دو برادر
 مير فخخرالذَين پس از اَن در كمال فراغت حكومت كرد.

## ابدالبيگَ سويدى

بعد از فوت مير فخرالدين، چون وى را پسرى نبود، حكومت به برادرزادهاش ابدال بییگ پسر

اميرمحمد رسيد. در زمان اين امير سپاهيان قزلباش، به سردارى ايقوت اوغـلى نـامى، جـهت

 كه با خود همراه داشت به جا گذاشت و ور به گَ ريز نهاد. پس از اين واقعه اميرابدال چند سالى با اقتدار حكومت كرد.
از ابدالبيگی دو پسر ماند: سُبحانبيگـ و سلطان احمدبيگ.

## امير سبحانبيَّ سويدى

وى بعد از وفات پدر بر مسند امارت نشست و به اتفاق برادرش سلطان احمد، در تثبيت و تعمير أساس حكومت و حفظ و حراست آن و دفع دشمنان دليرانه كوشيد و چـند نـاحيه را نـيز

"چجاقجور" و توابع آن به سبحانبيگ و ساير قلاع و ولايت را سلطان احمدبيگ متصرف شد. چون چند سالى بدين ترتيب كذشت، ميانئ آن دو برادر به هم خورد، تا تا آنجا كه در صدد قتل هم برآمدند. عاقبت در نتيجهٔ سعايت و سخن چیينى سلطان احـمدبيگ، طـبق فـرمان سـلطان
 از امير سُبحانبيگی پسرى به نام مقصودبيگى باز ماند.

## سلطان احمدبيگَ سويدى


سلطان احمدبيگ دو پسر به جاى ماند: مرادبيگَ و محمدبيگی.

## مقصودبيگَ سويدى

مقصودبيگَ بن سُبحانبيگ، پس از آنكه پدرش كشته شد، ملازمت دربار سلطان عـثمانى سليمانخان قانونى را اختيار كرد و از خود در جنگَها رشادت و لياقت بسيار نشان داد. تا آنكه به دستور سليمانخان نواحى "(سنجاق" و "چپاقجور" به نحوى كه در تصرف پدرش بود بـه وى باز سهر ده شد.

## مُرادبيُ سويدى

اسكندرپاشا، ميرميران دياربكر، ولايات سلطان احمد را بين پسران او قسـمت كـرده نـاحيهُ
" تصرف خود اُمراى عثمانى بود ـــ به مرادبيگ تفو يض كردا د.

 آن مدت زيادى نپاييد و درگذشت.
مصطفى بيگ در جريان تسخير تبريز توسط سپاه عثمانى، همراه اُمراى اكراد بـا قـز لباشهبا درگير بود كه توسط آنان به قتل رسيد. على خان بيگ نيز در آن معركه اسير شد كه پس از دو سال رهايى يافت و به آمر سلطان عثمانى به امارت " سلى امراى خاص دربار درآمد.

## محمدبيگَ سويدى

 محمدبيگ واگذار شد؛ اما وى چندان در حفظ و حراست قلمرو خود اهتمام نداشت. لذا فرهادپاشا سردار، متصرفات او را همم به سليمانبيگ تفويض كرد و بر سر آن چند سالى مشاجره بود تا آنكه محمدبيگ فوت كرد.

## سليمانبيَّى سويدى

وى معاصر امـيرشرفخان بـدليسى، صـاحب شـرفنامه است و شـرفـخان هـمواره او را بـه سخاوت، بلندى همت، جوانمردى و فرط شهامت ستوده و در شمار اُدبا و شـعراى مـوشكاف و و باريكـبين قلمداد كرده است.
محل اقامت و مركز امارت سليمانبيگ شهر ״ ( كنج" بر كنار فرات بوده است. اين امير به دليل
 را هنوز به پايان نرسانيدهاند.
اطاعات ما درباره فرمانروايان سويدى تا اين تاريخ است و پس از آن خبرى از اين خاندان در در تواريخ نيامده است.

شــــرفنامئه بـــــليسى، از والاماراتالكرديّه، تعريب محمدعلى عونى، ص qءr و .ry.


## فر مانروايان خيزان

خــيزان نــام شـهمر و مــحلى بـوده است نـزديكـ اســرد (سـرد)، جـزء مـنطقهُ ديـاربكر از مناطق كردستان تركيه، كه اكنون به نام "هـزان") مـروف است و بـخشى از ايـالت بـدليس است.

در اواخر عهد سلجوقيان، امارتى در اين ولايت توسط عشيره نميران _كه بزر ركترين عشيره
 پس از آنكه چند تن از اين خانواده حكومت كردند، قلمرو آنها بين سه برادر _كه از احفاد آنان
 بلبي乏ى و بليجبيگ؛ كه اولى در (خيزان")، دومى در (مكس") و سومى در (اسبايرد)" به امـارت پرداختهاند. اكنون به ترتيب و اختصار از آنها نام مى

## حُكام خيزان

نخستين خبرى كه از اُمراى اين خاندان در دست است، ملاقات پسر اميرسليمان خـيزانــى
 از آن نيز باز خبرى از أمراى آنجا در دست نيست تا اينكه نوبت امارت به مـلكـ نـام خـي انـيزانـى مىرسد و پس از وى امير داود به امارت رسيده است.

## امير داود خيزان


 علوم اسلامى سعى بسيار كرد د.
از امير داود سه پسر به جا ماند: سلطان احمد، مير سليمان و حسنبيگ.

## سلطان احمد خيزان


 ماند: اميرمحمد، يوسفبيگ، ملك خليل، ملكخان و و خان محمود.

## مير محمد خيزان

ميرمحمد پس از وفات پدرش، طبق فرمان سلطان سليمان عثمانى، حاكم خيزان شد شد؛ امـا چندان نیاييد و به زودى درگذشت. از او سه پسر باز ماند: سلطان مصطفى، داودبيگ و ز زينلبيگ.

## ملكخليل خيزان





 أورد تا بالاخره به سال 991 هـ قـ ق دركذ از ملك خليل تنها پسرى خردسال به نام حسنبيگ به جا ما ماند.

## ميرخان محمود خيزان





اميرحسن خيزان
اميرحسن بن ملك خليل بعد از قتل عمويش به سال 997 هـ قـ به به حكومت رسيد؛ اما عا عموى


 كشيد و سرانجام يوسفبيگ كشته شد و اميرحسن با دادن خسـارت بسـيارى، دوبـاره بـر مـرّ

حكومت خود جلوس كرد د.
در زمان تأليف شرفنامهُ بدليسى (ه ( ا هـ ق) أميرحسن حاكم خيزان بوده است.

حكّام مكس'



اميرابدال مكس
نخستين اميرى كه به نام اميرمكس شناخته شده است اميرابدال است كـه دو پسـر داشــته است: احمدبيگِ و حسنبيگـ.

امير احمدبيگَ مكس
وى بعد از پدرش به امارت رسيده و مدت سى سال حكومت كـرده و دو پسـر بـه نـامهاى ابدالبيگ و مير عمادالآين داشتهن است.
 مىزيسته است.

ابدالبيحَ مكس
وى بعد از وفات پِرش به موجب فرمان سلطان سليمان عثمانى، حاكم, مكس شد و بعد از

ا.مكس نام شهر و ناحيهاى بوده است در ايالت وان تركيه.

مدتى فرمانروایی، به سال ه • •ا هـ ق فوت كرد و دو پسر به جا گذاشت: ميراحمد و ميرمحمد.

## حسنبيگُ مكس

حسنبيگ بن رستهبيگی بن حسنبيگِ بن ابدالبيگ، پس از فوت پدرش ــ كه مدتى كوتاه حكومت داشته - به جاى وى منصوب شد و حكومت تمام ناحئُ مكس را به دست گرفت؛ اما اميراحمد به اتفاق عشيرت به مخالفتش برخاسته، پس از جنگى و جدال زیادى وى را از حكومت ساقط كر دند.

## اميراحمد دوم مكس

وى آخرين فرمانرواى شناخته شدهُ مكس است كه در زمان تأليف شرفنامهُ بدليسى به سال ه ه • ا هـ ق مىزيسته است.

## أُمراى اسبايرد'


 فوت \&ケ9 هـ ق) میزيسته و دو پسر داشته است: سلطان ابراهيه و ميرشرف.

## سلطان ابر اهيه اسبايرد

وى بعد از وفات پدرش به موجب فرمان سلطانسليمخان عثمانى بر مسند امارت جايگزين شد. سلطان ابراهيهم را دو پسر بود: محمدبيگَ و حسنبیگ.

## محمدبيِّ اسباير د

محمدبيگ پس از پدش په حكومت اسبايرد رسيد. او سه پسر داشت: ايوببیگ، خالدبيگى و اويسبيگ.

1. اسباير د ناحيهاي بوده است در ايالت بدليس كه گويا اكنون اسپاروت نام دارد.

ايوببييُ اسباير د
وى پس از پدر حكومت يافت و در سال ه••ا هـ ق - زـ زمان تأليف شرفنامه ــ مدت بيست
سال از فرمانروائيش مى گذشته. ايُوببيگ اميرى كاردان، باهوش و مقتدر بوده است.
شرفنامهٔ بـليسى، از ص YYY تا Y Y


ريشَ حكام اين خاندان با فرمانروايان خاندانهاى هكارى (حكارى) و عماديه ــ مطابق نوشتهُ
 عماديه و منتشابييً نياى حُكَام كلس ' برادر بوداند و اسامى آنَان را به اختصار: شَمو (شمدين)، بادين (بهدين) و مند خواندهاند.

## مندبيگَ كلس

 آور ده از زادكاه خود بـه طـرف شـام و مـصر رفت و مــلازمت سـالاطين ايـوبى را اخـتيار كـردهـ، از طرف آنها ناحيهُ (قصير" در نزديكى (انطاكيهه)، از نواحى سـوريه جههت اقـامت وى تـعيين گرديد.
پس از مدت كوتاهى كُ دهاى "جوم" و " پكلس" ـ از مسـلمان و يـزيدى - پـيروى از او را يذيرفته، عموم تحت فرمانش درآمدند. امير مند با اين امكانات، خدمات شايانيانى به سالاطين ايوبى
 شام و حلب دادند. اميرمند پس از رسيدن به اين مقام، با طغيان عشاير يزيدى روبهرو شد كه منجر به جنگَهاى خونينى گر ديد و عاقبت آنان را تحت اطاعن انـ خويش درآورد.
 توابع اعزاز به شمار رفته، كه آن زمان شهر بز بزرى و وعتبرى بودهاست.

## امير عرببيَّ كلس

 پسرى به نام اميرجمال بوده است.

## امير جمال كلس

وى كه پس از پدرش حاكم كلس شد، اميرى كاردان، مقتدر و سياستمدار بوده و توانسته است امارت موروثى را سر و سامانى ببخشد. امير جمال پسرى به نام اميراحمد داشته إست.

## امير احمدبيگَ كلس

دوره امارت اميراحمدبيگ، مصادف بوده است با روزگار برافتادن سلطنت ايوبى و به قـدرت رسيدن امراى چراكسه به جاى آنان. احمدبيگ از اطاعت چراكسه سر باز زده اعالام استقالٍ كرد و تا پايان حيات بدون فرمانبر دارى از سلطانى، كوس سلطنت زد. اميراحمدبيگ , اد دو پسر بوده است: حبيببيگ و قاسهبيگ.

## امير حبيببيگَ كلس

وى كه پس از فوت پدرش حاكم كلس گر دید، از طرف چراكسهُ مصر چندين مرتبه دعوت شد كه اطاعت آنها را بيذير د. عاقبت تحت شر ايطى نز د آنها شتافت؛ اما با نير نگُ مواجه شد و در حلب توسط آنان به قتل رسيد.

## قاسمربيگَ كلس

 در همين موقع حكومت كلس از طرف چراكسه به شيخعزالذين نامى ــ كه از احفاد شيوخ يزيدى
 لشكرى نيز جهت دفع قاسمبيگَ گسيل شد. قاسمبيگً هم با عشاير و افراد قبايل پيرو خود در در كوه (اصهپيون") موضع گرفته، منتظر رسيدن دشمن شد. به اين تر تيب در همان محل نايره جنگگ مشتعل گشت و پس از مدتى لشكر چراكسه شكست خورده، متفرق شد.

 به دفع چراكسه پر داخت، قاسهبيگ به خدمت وى شتافت.

بعد از فتح مصر و شام، قاسهبيگَ به همراهی پسرش جان فولاد _ كه در سن دوازده سالگی
 پرداختند و كار را به جايى رساندند كه به دستور سلطان به قتل رسيد و پسرش جان فولاد در در دربار عثمانى به اتابكان خاص سیرده شد تا در تربيت وى بكوشند. و امارت كُردهاى كلس را را هـه بـ به شيخ عزالدّين مزبور واگذار كرد.

امير جان پو لادبيگَ كلس
چنان كه گفته شد، جان پولاد پس از قتل پدرش، در دربار عثمانى تحت تربيت مخصوص



 خواست تا به كلس برگردد. درخواست وى قبول شد و علاوه بر حكومت كلس و اعـزاز، نـاحيهُ


 QVY هـ ق درگذشته است. وى پسران زيادى داشته، از جمله: حبيببيگ، عمربيگ، احمدبيگ، عبداللهبيگ، حسينبيگ، جعفربيگ، غضنفربيگ، زينلبيگ، حيدربيگ و خضربيگ.

جعفر بيح كلس
وى يكى از فرزندان اميرجان پولاد است كه طبق وصيت وى در سال 9 هـ هـ ق به حكومت كلس رسيد و چهار سال پس از آن درگذشت.

حبيببيچ كلس
بعد از جعفربيگ، برادرش حبيببيگ به حكومت كلس رسيد؛ اما چندان نیاييد و به زودى از مقامش معزول گرديد.

يُپ
حسينبیگ پسر پنجم جان پولادبيگ، بعد از بركنار شدن حبيبییی، طبق فرمان و نشان

سلطان سليمان عثمانى به حكومت كلس رسيد و سپس به سال ا . . ا هـ ق به دليل ابراز لياقت و
 طرابلسِ شام نيز ضميمهٔ امارت موروثى وى شدا شد.

 ضمن دسيسهاى از طرف دولت عثمانى، به قتل رسيد.

## امير على قصير ى كلس









 ساير بلاد شام را به تصرف خود در أورد و اعالام استقلال كرد دو






 استانبول رفت. سلطان عثمانى از وى درگذشت و امارت ناحيئ (٪مشواره (از نواحى تركيةٔ فعلى) را به وى داد.
اميرعلى سرانجام حدود سال •Y. Yهـ ق به قتل رسيد.

## امير سعيدبيى جان پولادزاده



 - پپاهنده شدند؛ چها از ديرباز اين دو خانواده با هم روابط نز ديكـ و صميمانها بز ركان لبنان قدوم اميرسعيدبيگ و پسرش را گرامى داشتند و از آنها خواستند كـه در آنـجا اقامت گز ينند. اميرجبل در اين زمان امير فخرالآين بود كه از ملاقات با سعيدبيگ بسيار خوشوقت
 اطراف آن را بدو سپرد. پس از آن اميرسعيدبيگى عمر چندانى نكرد و و به زودى درگذشت. امير رباح نيز پس از پدرش چند سالى بيشتر زنده نماند. امير رباح سه پسر داشت: على، فارس و شرفالذّين. اميرعلى به تفصيلى كه خواهــيمه ديـد، رئيس قبيله (شوف) شد.

در اينجا لازم به توضيح است كه با مهاجرت امير سعيدبيگ به لبنان، شهرت اين خان انوانواده بين
 همين نام مشهورند: چنان كه المنجد مینويسد: (اجنبلاط از خاندانهاى دروزى لبنان، منسوب بها جان پولاد كردى هستند كه در اوايل قرن هفدهمهم. در كلس نزديكـ حَـَّب مسـتقلاًا حكـومت
 زُعماى اقطاع لبنان شدند."

## امير على جانبولاد

على بن رباح بن جانبولاد (جان یولاد)، در (شوف)، نشأت گَرفت و سيس دختر شيخ قبلان
 در سال IVIT م. شيخ قبلان بلاعقب فوت كرد و و بز ركان (اشوف) از والى (اميرحيدر شهابى) تقاضا كردند كه شيخ على جانبولاد را رئيس آنها قرار دهد؛ اميرحيدر پذيرفت و امارت (ششوف) را به وى واكذار كرد د.

 عوام را به جانب خود معطوف داشت تا آنجاكه (اشيخالمشايخ) آن ديار شد و منشاء صلح و صفا

مابين بعضى از شهابيتون و ارسلانيّون گرديد. وى با توفيق در امور ديگر از جمله آبادسازى بلاد و برقرارى امنيت و ايجاد رفاه، شهرت و محبوبيت زيادى كسب كرد و عاقبت به سال ال ال هـ قـ در قريهٔ (عذران)" درگذشت.
از امير على جانبو لاد (جُنبلاط) شش پسر بازماند كه يكى از آنها قاسهم نام داشت و به جاى پدر به امارت رسيد.

امير قاسه جانبولاد
اميرقاسه چون به سال II9V هـ ق به امارت رسيد، مانند پدرش در نهايت خُسـن رفـنار و سياست با مردم عمل كرد و توانست بر آنمها با قدرت و محبوبيت حكومت كند. اميرقاسه در زمان اميرالامرائي احمد پاشا جزار نيز از در اطاعت درآمد و با وى ساخت و و بر مسند امارت باقى ماند و چس از مدتى حكومت درگذشت.

اميربشير جانبو لاد
برخلاف اميرقاسم، پسرش اميربشیر - در زمان حيات پدر و در حالى كه هنوز چهارده سال
 مذكور و اتباعش به ستوه آمده بودند، در اطراف اميربشير جمع شدند و او را ــه جوانى شايسته و دلير مىديدند - همراهى كر دند و به اين ترتيب لشكرى به دور اين امير جمع شد كه چندين بار با احمد پاشا مصاف داد و هر بار او را شكست داد. در اين گيرودار اميرقاسم فوت كرد و اميربشير رسماً حاكم شام شد و مدتى حكومت كرد تا
 فر ستاد.
اميربشير چهار سال در حبس ماند و پس از آن آزاد گر ديد و دوباره به امارت موروثى رسيد. در اين دوران بعد از زندان، شهرت و آوازماش - به واسطهُ كارهايى كه انجام مىداد ــ فراگیير شد؛ از جمله به دليل كمكهايیى كه به مارونيهای لبنان كرده بود، از طرف پاپ برايش نامهأى تشكر آميز و همچچنين هدايايی ارسال گرديد. به علاوه هز يمت دادن يوسف پاشا والى شام قدر و مقامش رادر جَبَل لبنان فزونى داد.
وى در سال بسيارى , خر يدارى كرده بر آنها وقف گردانيد. همحچنين مقدارى زمـين و بـرخـى امكـانات بـه مارونيان داد تا براى خود كليسا بسازند و به زندگى بیردازند.

اميربشير _ كه در اين زمان عنوان شيخالشيوخ داشت ــ در عمران و آبادانى ولايات سـى بسيار نمود و به احداث و ترميه راهها پرداخت و پلهایى بسيار ساخت. نهر ״ (باروك" را بـا حـفر كانالهايى _ كه بيشتر از ميان سنگلاخ مىگذشتند ــ به مختاره رساند و توسط ايـن آب رونـق تازهالى به آن شهر بخشيد.

 شــد و تـوسط والى آنــجا (عـبدالشهجزار) آزاد گَرديد. در ايـن آتـا امـيربشير شـهابى نـامهالى مبنى بر درخواست قتل او به محمدعلى پֶاشا، والى مصر نوشت. محمدعلى پֶا دستور قتل شيخ بشير جانبولاد را به جزار ابلاغ كرد. عبداله جزار شيخ بشير و عدها الى از سرانش را
 بشير را با شيخ امين عمادى به قتل رساند. در اين زمان سن شيخ حدود پنجاه سال بود. شيخ

 و رفاه ارزانیى دارد.

 شيخ بشير بنا كرده بود با خاكى يكسان كرد و اموالشان را به غارت برد. تا تا آنكه حميت و غيرتي اهالى (اعكا) را بر آن داشت كه در كار آنان دخالت كنند و عموم بازماندكان را به ("صفد) إنتقال

در سال آها هـ ق زمانى كه ابراهيه پاشا با شا شكرى از مصر بر بلاد شام بتاخت، خـاندان جانبولاد از دولت عثمانى جانبدارى كردند و به والى شام پيوستند. تا آنكه بين دو سپاه مصر و عثمانى جنگَ معروف "حمص" پيش أمد و به شكست عثمانيان انـجاميد؛ أنغـاه امـيرسعيد و
 شكستخوردهٔ عثمانى به حَلب بازگشتند. اميرسعيد و اميراسماعيل بعد از آنكه به جبل جبل رسيدند از از امير بشير اطاعت كردند و او آنان را نزد ابراهيم پاشا فر ستاد. پس از آ آن اميرسعيد وارد نيروى مصر

شد و درجهٔ (اضابطى) گرفت و سال ITAT هـ ق "يوزباش") و سپس ("بكتاش") شد. يكى ديگَ از پسران شيخ بشير به نام اميرنعمان، مدتى در استانبول بود و بعد از آن به مصر

رفته و در لشكر آن كشور استخدام شدبوهه رتبهُ (اميرآلآى") رسيد. بعدها امير سعيد و اميرنعمان
 نمودند و عاقبت اميرنعمان به امارت جبل لبنان رين رسيدا




الاعلام ز;كلى، ج ه، ص 99.


در كتاب شـرفنامئ بدليسى مى خوانيهم كه نسب فـرمانروايـان ايـن امـارت بـه شــيخحسنبن
 كرامات و خوارق عادات بوده كه از شام ممهاجرت كـرده و در ((مـاردين)" مـتوطن شـده و آنـجا روزگــاى را بــه عــبادت ســيرى كـرده است. و چـون طـبق عـادات صـوفيهُ أن دوره، جـامهُ كبودرنگ پوشيده، به (شيخ ارزقى") معروف شده و بعداً اين نام بر تمام افراد آن فاميل اطالاق


شده است.
 وقوف يافتند، عموم با او دست ارادت داده، سر در قدمش گذاشتند و از جـان و دل گـرويدهاش

شدند.
رفته رفته شيخ داراى خانقاه و دستگاه و پيروان بسيارى گرديد و كارش بالا گا گرفت؛ تا جايى كه

 سر تسليهم فرو آورده، آزادش كرد و يكى از خواص و مريدانش شد و بر سبيل اعـتذار و تأمـين
 بعد از فوت حاكم، شيخ حسن به جاى وى بر مســند امـارت نشست و از آن تـار آريخ بــنـيان امارت زرقى نهاده شد. بعد از شيخ حسن اولاد و احـفاد وى ولايت را بـا بـه چههار شـعبه تـقسيه
 خواهيم برد.

## شعبئ اول، امراى درزينى

"(درزين" يا ((ديرزير)" و يا (درزنى" از نواحى ماردين، داراى قلعهاى بوده كه به استحكام و
 او پسرش قابيل به حكومت رسيده است؛ تا اينكه نوبت حكمرانى به امير مشهور اين سـلسله، انـ، |ميرحمزه رسيده است.

## امير حمزه در زينى ازر قى

اميرحمزه بن امير خليل بن اميرغازى در روزگار شاه اسماعيل صفوى (جـلوس v•a، فـوت
 و بعد از وفات يسرش محمدبيگ به جاى او نشسته است.

## امير محمد درز ينى ازر قى


 پسر به جا گذاشته است: علىبيگ، شامقلىبيگ، يعقوببيگ و جهانشاهبيگ.

## علىبيگَ درزينى ازر قى

پس از فوت اميرمحمد، بين برادران بر سر حكومت نزاع شد كه عاقبت على حييگ غالب شد و
هفت سال حكومت كرد.

## شاهقلىبيگُ درزينى ازر قى

وى به سال 9F1 هـ ق به موجب فرمان و نشان سلطان سليمان
 دست ناصربيگ زرقى كردكانى _كه ذكرش خواهد آمد ــ كشته شد.

## يعقوببيگُ درزينى ازر قى

يعقوببيگ پس از برادرش به موجب فرمان سلطان سليمان خان، به سال درزين شد. وى اميرى دلير، كاردان، سخاوتمند و با دانش بوده و طبع شعر نيز داشته است. بيشتر

به زبان كردى شعر مىسروده و ديوانى هم داشته، كه از بين رفته است. شرفخانِ بدليسى در كتاب شرفنامه بسيار او را مىستايد.
يعقوببيگ پس از سىوپنج سال حكومت، به ميل و رضاى خود از امارت كـناره گـرفت و
 دست قز لباشان كشته شد. يعقوببيگ هم يک سال پس از اين واقعه درگذشت (Q 9 هـ ق) . از دومانبيگ دو پسر به نامهای محمدبيگ و علمبيگِ به جا ماند.

## امير محمدبيتى درز ينى ازرقى

 در سن پانزده سالگی بر مسند حكمرانى نشست. او با وجـود صِـغر سـن و خـردسالى، در امـور مردمدارى و آداب امارت از خود چنان شايستگى و لياقتى نشان داد كه در مدت كوتاهى پايهٔ قدر و
 در تاريخ Q••• هـ ق محمدبيگ حاكم درزين بوده و پس از آن خبرى از اين امارت در دست وس

## شعبهُ دوم، أُمراى كر دكان

كردكان نام قلعه و محلى بين " (دياربكر") و (ميافارقين" بوده است. مؤسس امارت اين محل، يكى از احفاد هابيل زرقى بوده ــ كه پيش از اين از او نام برديه. نخستين حاكم مشهور كردكان، اميرناصر است كه معاصر شاهقلىبيگ درزينى بوده است.

## امير ناصر كر دكان زرقى

اميرناصر معاصر شاهقلىبيگ بوده ــ كه پيش از اين از او سخن گفتيه - و بين آنان بر سر قريهٔ ("منار)" _كه حدفاصل قلمرو طرفين بوده ـ همواره اختالف و گاهى زد و خور ارد وجود داشته؛
 از شنيدن اين خبر به شدت خشمگين مـىشود و بـا جـمعى از افــراد و كسـان خـود بـه قـصـ

1. محمدعلى عونى در كتابش، مسُـاهيرالكرد، (دودمانبيگَ)" نوشته است.

 مىرساند.
چون ميرلواى بولى از جريان اطالاع مىيابد، باعدهالى سپاهی امير ناصر را تعقيب كرده، وى را با چند تن از كسانش در قصاص خون شامقلى بيگ به قتل مىرساند.

## امير محمدبيگُ كردكان زرقى

 پسر دومانبيگ به نزاع پرداخت و سرانجام به دست كسان وى به قتل رسيد.

## امير ناصر بيگَ دوم كر دكان

وى پس از قتل پدشش، با وجودى كه هنوز نوجوان بود به حكومت كردكان ركان رسـيد و مـدت
 ناصربيگ دو پسر داشت: اميرمحمد و اميرابوبكر.

## امير محمدبيگَ دوم كر دكان

پس از قتل ناصربيگ، پسرش اميرمحمدبيگ بر مسند حكومت كردكان نشسته و روزگارش مصادف با زمان تأليف شرفنامهـ بوده است.

## شعبةُ سوم، اُمراى عِتاق

عتاق يـا هــتاخ و يــا آتـاخ، قـلعه و مـحلى بـوده است از كـردستان در مـنطقهُ ديـاربكر كـه اكنون در كشور تركيه واقع است. نخستين امير اين شعبه از خاندان زرقى، احمدبيگـبن ميرمحمد است.

## احمدبيكَ عِتاق زرقى

احمدبيگ به موجب فرمان سلطان سليمخان عثمانى حاكم عتاق بوده و قدرت و و سلطهُ زيادى داشته است. وى را سه پسر به نامهاى: شاهمبيگی، يوسفبيگ و محمودبيگ بوده است است.

شاههبيحَ عِتاق زرقى
 خيانت را برايش تراشيده و سلطان را به كشتن وى واداشتند.

يوسفبيگَى عِتاق زرقى
يوسفبيگ پس ا; كشته شدن برادرش حاكم عتاق شد. وى كه در دوره سلطان سليمان خان
 خود به جا گذاشت.

حسنبيَّى عِتاق زرقى

 ثروتمند بوده است.
پس از خود دو پسر به نامهای يوسف و ولى يیگ به جا گذاشت.

ولىبيحَى عِتاق زرقى
بعد از حسنبيگ، ابتدا پسرش يوسفبيگ بر مسند امارت نشست؛ اما اجل چندا! نداد و درگذشت و برادرش ولىبيگ مسندنشين حكومت عتاق شد.
 اعمامش مواجه شد؛ اما طبق فرمان سلطانمحمدخان عثمانى در حكومت پايدار ماند و به سال دل ه ••ا هـ ق حكمران عتاق بوده است.

شعبهُ چهارم، امراى ترجيل
"هترجيل" نام شهرى بوده است در نزديكى »آمِده كه منطقهُ اطراف آن را نيز به طور تغليب به همين نام خواندانان. ترجيل دو قلعهُ بسيار استوار به نامهاى: قلعهُ ترجيل و قلعهُ دارغين داشته است. مركز و محل اصلى امراى زرقى ترجيل بوده و نخستين امير مـعروف زرقـى در تـرجـيل عمربيگ بن حسنبيگ نام داشته است.

عمربيگّ ترجيل

 ناحيهٔ ((مهرانى)" و (انوشاد)، راضميمئ قلمرو ترجيل كرده استر استي
 عمربيگ را والى ايالت بدليس گردانيد.

بوداقبيگُ ترجيل

 عتاق - برقرار سابق - تحت فرمان بوداقبيگى بود.

احمدبيگَ ترجيل

 شـ.

علىبيگَ ترجيل
على بيگَ فرزند بوداقبيگ، پس از برادرش احمدبيگ، در سال ده سال امارت كرد و عاقبت به سال بr9 هـ ق درگذشت.

شمسى_بيگَ ترجيل

 يا برادرزادهاش.

حيدر بيگَ ترجيل



بوداقبيگ ترجيل

 شد؛ اما پس از هشت ماه درگذشت و امارت به برادرش اسماعيلبيگى رسيد.

اسماعيلبيگَ ترجيل
وى كه پس از فوت برادرش حسينبيگى حاكمت ترجيل شد، مدت چهار سال امارت كرد.

عمربيگّ ترجيل
عمربيگ پس از وفات برادرش اسماعيلبيگ، طبق فرمان سلطان مرادخان عثمانى (جلوس
 دياربكر عموماً در كارها با وى مشورت كرد اكهاند و سمت رياست هما همه را را دارا بوده است. عمربيگ به سال ه - • ا هـ ق حيات داشته است.
 الاماراتالكردّه، ص YYه. مشاميرالكرد، محمدعلى عـونى،
جr.


فرمانروايان برادوست از نَسل و تَبَار خاندان حسنويه هستند كه بر دينور و شهرزور حكومت مى كردند. نَسَب آنان به امْير هِلال فـر زند نـا

 بزرگى اين سلسله است به اروميه رفت و بعد از مدتى آنجا را متصرف شد امد

## امير غاز ى قران برادوّست

نخستين امير معروف سلسلةٔ برادوست ملقب به غازى قران فرزند سلطان احمد است و نام اصلى او معلوم نيست؛ غازى قران لقبى است كه شاه اسماعيل صفوى به وى داد داده است. غازى

 كشت. پس از آنكه اندى اندك أُمراى كردستان با دربار صفوى آشنايى يافتند، غازى قران نـيز
 - لقب غازى قران داد و نواحى تهرگَهوهر و سوّههاو چند جاى ديگَ را بها او بخششيد و به فرمان واليگرى مفتخرش ساخت.
غازى قران تا هنگام قضيهٔ چالدران رابطهُ خود را با صفويه حفظ كرد. بعد از آن به سـلطان سليمان عثمانى پيوست و از او نيز احترام و اكرام ديد. سلطان چون او را اميرى خر خرد امنــ و و صاحب
 اردوكشى كرد، او را در آن سفر نديهى و همراز خود قرار داد و بعد از مراجعت به پاداش راهنماييهايیى

 پسر از او به جا ماند: شامهحمدبيگى و على بيگ.

## شاهمحمَدبيگَ برادوّست



 اسكندربيگـ و زينلبيگ.

## بُداغْبيگَ برادوّست


 اوليابيگ، سيدىبيگى، شاهقلى بيگى و محمدبيگـ.

## حسنبيگَ بر ادوّست





 پرسش كرد. چون حقيقت حال معلوم شد، دستور كشتن او را داد و امارت برادوّست به على انيگی رسيد.

## علىبيگَ بر ادوّست

 بر ادوست به اوليابيگً برادرش عاقله داشتند، از طرف باب عالى اوليابيگى حاكمَ برادوّست شد و
 درگذشت.

## اوليابيگَ برادوّست

اوليابيگ فرزند بداغبيگ انسانى بلندهمت، نيكومنش و دلير بود. بعد از أنكـه عـلى بيگـ از از
 شرفنامه - فرمانرواى برادوّست بوده است.

توضيح -افراد مذكور از أمراى برادوست، به مناسبت مركز مأموريت، به نام حكام „اسوّما) شناخته شدهاند؛ اما دستهٔ بعدى كه از همان امراى برادوست مىباشند به حكـام تـهركهوهر و قـلعه داود

مشهورند.

## ناصر بيگَ برادوّست

ناصربيگ پسر شيربيگ پسر شیخ حسينبيگَ نيز از تبار همان سلطان احمد است، كه پیش از


 اثر آشوب داخلى قلمرو خود را ترك كفت و به نز نزد شاه طهماه

 و دركذشت.

 بعد از آن معلوم نيست كه سرنوشت آحفاد و نبير ههاى آن خاندان به كجا كشيـــ...

## أميرخان يكدست

|'ميرخان يكدست آخرين امير مقتدر برادوّست أست كه با شاهطمماسب صفوى بسيار دوست

1. الروميه قبلاً در دست اسكندر بيگَ بن شامحمد بود ولى بعد از آنكه از حكومت اروميه بركنار شد، كُنج عُزلت را اختيار كرد و حكومت را به كلى پشت پا زد و تا آخر عمر به اطاعت و عبادت خدا مشغول بود.

بود و شاهطهماسب اروميه و اشنويه ,ا بدو سپرد. او در جنگى كه به معاونت يكى از حكام سوّران انجام داد، يك دستش قطع شد و بدين جهت به اميرخان يكدست معروف شد. نام اصلى او معلوم

 برادوّست باشد.ه
بعد از آنكه شاهعباس بـه سـلطنت رسـيد و آذربـايجان را از تصرف عـثمانيها بـاز گـرفت، اميرخـان بـه خـدمت وى رفت و شـاه بسـيار او را گـرامـى داشت و دسـتور داد دسـتى از طـلا



 شهر اروميه، كهنهدزی بود از زمان ساسانيان كه خـراب شـده بـود. امـيرخـان آن رادر نـهايت

 بهاران از آب باران پر شود تا قـلعهنشينان در مـوقع ضـرورت از لحـاظ آب در مـضيقه نـمانـند.

 بداغبيگ فرمانرواى آذربايجان را نيز با خود همدست كرده، كـوشيدند كـه نـظر شـاه را نسـبت
 به كار خود ادامه داد و قلعه و برج و بارو را آن طور كه مى خواس
 به خاك ايران آمده، از شاهعباس تقاضاى پـهناهندگى و مـحل اقـامت كـر دند. شـاه دسـتور داد



 داشت. بـين اعـتمادالدوله و امـيرخـان چحـندين نـامه رد و بـدل شـد مـبنى بـر ا ايـنـكه دست از
 و به تدارك كار خود مشغول شد. اردوى ايران قلعه را محاصره كرد و مدت چهبار ماه جنگی و زد و

خورد بود كه نتيجهایى نداشت و نتوانستند قلعه را تسخير كنند. سرانجام مجراى چشمه آبى را كه به داخل قلعه جارى بود، يافتند و آب را از قلعهنشينان قطع كردند و مدت ال ار روز اهالى داخل قلعه

 هيج كس حق ندارد تا دم مرگ دست از تالاش بردارد. لشكر قز لباش در اين حمله تا خود را به
 جنگَ به همين طريق ادامه داشت

 دست قزلباشها افتادند. اندك اندك نيروى اميرخان به تحليل رفت و عدهُ زيادى از جنگً انجويانش
 'و به فرماندهى رسيد. اميرخان مى دانست كه سرانجام در برابر آن همه سپاهیى و انبوه سلاح و و
 مزاحمتى نكنيد تا شخصاً به حضور شاه بروم و مطالبى كه هست با با او در ميان بگذارم، حاضرم
 خيمه و خرگاه بيگدلى رفت. بيگدلى در چادر خود از او پذيرايى شايانى به عمل آورد و و صميمانه با
 زيادى در دل داشت ــ از راه حيله و تزوير كفت: شما شـؤون و حـيثيت امـيرخـان را مـا دـلاحظه

 نزديكان او را در خيمهٔ خود باقى كذاشت. در اين وقت الياس خليفه مشاهده كرد كه خان خان ابدال و جماعت او همحثنان هسلحند. به نوكران خود گفت اين شرط مهماندارى و پذيرايیى نيست. اينها بايد استراحت كنند، بياييد و اسلحهٔ آنها را جمع كنيد. خان ابدال مكرى كه در در آن جمع حاضر با بود
 الياس خليفه دستبر دار نبود و مى خواست به زور سلاح را از خان ابدال بعیيرد. خان أبدال در يـ

 افراد سلحشور برادوّست و مكرى كشته شدند و اميرخان يكدست، آن جنگّجوى بى نظير سرانجام

## الغبيگَ برادوَست


 داشتند؛ اما در اين مدت عدهامى از عشيرهٔ برادوّست تا اندازمالى به خود آمده و جانى گَرفته بودند و




 به قلعه حمله كرد و به جنگى و زدوخور د با با دزنشينان پر داخت. عدهُ زيادى كشته شدند و سرانجان




 ناحار خود و افرادش شباهنگام با آن همه سوختگى و زخم قلعه را ترى گفتنتـ.
 الاماراتالكرديّه، جr، ص هیr تا • وr.


نياى بز رگ اين خاندان سليمان نام داشته و به همين جهت افراد آن به (اسليمانى) يا به لْهجهٔ محلى "سليفانى" مشهور شدهاند. محل امارت آنان منطقفٔ ("قولب) (قلب) بوده است، كه ناحيهاى
است از ولايت بدليس در جنوب كُنج.

 "بانوكى" (بانهكى) فرزندانش بها امارت رسيده و در اندك مدتى دايرهٔ فرمانروايى أنها بر بلاد كنار دجله امتداد يافته و چندين قلعه و آبادى از ارمنيان و گرجيان _كه بر آر آن مناطق استيا انتزاع كرده و به تصرف خود در آوردند و بالاخره اساس حكومت نيرومندى را نهادند كه بـد به امارت سليمانى مشهور شد. و بازماندگان آن خاندان به نام عشيرت سليفانى يـا سـليوانـى در اطـراف (ميافارقين) سكونت دارند.
نخستين بانى امارت سليمانى مروان نام داشته و بعد از أو پسرش مير برهاءالالدين رياست يافته

 چون دركذشته از دو سرش ميرديادين (ضياءالدين) و اميرشيخ إحمد، بـر حَسَب وصـيت پـدر، ميرديادين جانشين پدرش شده است.

## امير ديادين سليمانى

 از طرف شاه اسماعيل صفوى _طريق مُدارا و مواسات پيش گرفته و دخترش شبه نام بيكسى خانم

را به عقد نكاح خود در آورده است. امير ديادين هشتاد سال عمر كرده و پس از او اين امارت به دو شعبه منشعب شد: امرای قلب و بطمان و امراى ميافارقين.

## شعبهُ اول، امراى قلب و بطمان

## امير شاه ولدبيگَ سليمانى

اميرديادين داراى اولاد ذكور نبوده؛ اما شيخ احمد برادرش نُه پسر داشته است: شاهولد، بهلول،

 برانذاختن وى و غصب حكومت برآمدند. ناچار ميرديادين از محمدخان استاجلو كمكى خواست؛ محمدخان هم لشكر انبوهى به معونت او فرستاد و به اين ترتيب بين وى و برادرزادگان جنگی خونينى انخ داد و در آن معركه عمرشاهبيگً و سوسنخان و جـهمانگیيربيگً بـه قـتل رسـيدند و
 گر يخته، فرارى شد و به خدمت سلاطين چراكسهُ مصر شتافت. پس از آنكه جنگی چالدران و عواقب آن پیش آمد و آستيلاى قز لباش بـر كـر دستان رو بـه نقصان گذاشت، شاهولدبيگ به همراهی عدهاى از عشاير محل، متوجه ("قلب)" شده به أسانى بر مسند حكومت جلوس نمود و زمام امور را به دست گرفت. پس از مدتى ولايت دياربكر كردستان به تصرف سلاطين عثمانى درآمد و متعاقب آن شكاياتى عليه شاهولدبيخ، از سوى بـرخـى از از


 فقط قلعdٔ قلب و توابع آن براى شاهولدبيگ باقى ماند. پس از آنكه سيزده سال بدين منوال گذشت، شاهولدبيگ فوت كرد. از وى شش پی پسر به جا ماند: على، ميرديادين، ولى خان، جهانگير، اميريوسف و اميرسليمان.

## امير علىبيگَ سليمانى

بعد از فوت شاهولدبيگ، علىبيگ به واسطهُ حسن اخلاق و هوش و فـراست ذاتـى، مـورد

نوازش قرار گرفت و والى ولايت (قلب") و توابع شد. علىبيگَ پس از مدتى حكومت درگذشت و دو پسر از خود به جا گذاشت: سلطان حسنبيگ و ولى خان.

## سلطان حسنبيگَ سليمانى

وى پس از پدرش به موجب فرمان و نشان سلطان سليهخان عثمانى، به سال • •هـ هـ ق امير قلب شد و سيز ده سال با قدرت حكمرانى كرد: تا آنكه در سال 99 هـ هـ ق در (اسعدآباده) تبريز، هنگام جنگَ با قز لباشان كشته شد. حسـنبيگ شش پسـر داست: قـليجّبيگ، زيـنلبيگ، سـيداحـمد، زاهـدبيی، حـيدربيگى و قاسمبيی.

## امير احمدبيگَ سليمانى

وى ابتدا مدتى در اسارت قزلباش بود و پس از رهايى از طرف سلطان عثمانى حاكم قلب و بطمان شد؛ اما پس از چند سالى نظر سلطان از او برگشت و و به استانبول احضار شده معزول كَرديد و عاقبت همانجا به سال

## امير ز ينلبيگَ سليمانى

زينلبيگ پسر سلطان حسنبيگ، پس از برادرش احمدبيگ، حاكم قلب و بطمان شد و در


## شعبئ دوم، امراى ميافارقين

ميافارقين مركز ناحيهايست كه اكنون (اسلوان") ناميده مىشود، در ولايت (دياربكر)،، نَسَب امرایى ميافارقين نيز به امير شيخ احمد سليمانى، برادر امير ديادين مىرسد. نخستين امير ايـن ولايت از آن خاندان، امير بهلولبيگى بنالوند بيگى بن امير شيخ احمد است.

## امير بهلولبيگَ سليمانى

امير بهلولبيگَ مردى شجيع، سخى و اميرى دادگَر بوده؛ كه ابتدا از سران سياه عثمانى بود و چون در مراحل متعددى آثار شهامت و ليـاقت و خـلوص خـدمت از وى بـروز يـافت، سـلطان

سليمخان، فرمان و نشان حكمرانى ميافارقين و توابع آن را به وى داد و بدان سامان روانهاش كرد.
چس از مدتى عشاير و قبايل قلب و بطمان سر از فرمان سلطان عثمانى باز زده از پر داخت ماليات به ديوان خوددارى كردند. به دستور سلطان، بهلولبيخت به مصاف آنان رفت و در ميدان

جنگگ كشته شد.
از بهلولبيگَ پنج پسر ماند: اميرخان، عمربيگ، محمودبيگ، محمدبيگ و عثمانبيگ.

امير خانبيكَ سليمانى

بود، پس از مدتى به اشاره́ سلطان عثمانى، به دست محمدپِاشا، ميرميران (آمِده) كشته شد.

امير عمربيحّى سليمانى
عمربيگ پس از قتل برادرش به امارت ميافارقين رسيد؛ اما در تمشيت امور و تنظيمه كارها
 جهت از طرف سلطان محمدخان عثمانى عزل شد و امارت ميافارقين به ابراهـيمهبيگ أقسـاق (آقسماق) بن جهانگيربيگ بن اميرشيخ احمد ــ كه أ سران سپاه عثمانى بود ـ رسيد.

ابر اهيهربيگّ آقساق
 ولايت ميافارقين را تحت تصرف داشته است.
پس از اين امير هيج اطلاعى از اين سلسله در دست نيست.

والامارات/الكرديّه، ص نیV.r.


حُكَام پازوكى سلسلهُ اميرانى بودهاند كه بر عشيره پازوكى از عشاير كرد ايران امارت كرده و به دو شعبه تقسيم شدهاند: الف ـ خالدبَكلو كه بر مناطق "خنس" و و ״ملازكردده) و قسمتى از ايالت
 بودهاند. از اوايل تأسيس اين حكومت خبرى در دست نيست و فقط از دورهٔ صفويان نام آنـها را در برخى از كتابهاى تاريخ مىبينيه.

## حسينعلىبيـّ پازوكى

 شكربيگ.

## شهسوار بيـى پازوكى

وى پس از برچیده شدن بساط فرمانروایی سلسلةُ آققوينلو (حدود سال •9r هـ ق) ملازمت
 ستودهكردار و نيكسيرت بوده است. از او پسرى به نام خالدبيگ بازمانـد.

## امير خالدبيگى پازوكى

خالدبيگ مردى بسيار دلير، سلحشور و نيرومند بود كه ابتدا به ملازمت شاه

 شد. شاه اسماعيل نظر به علاقئ وافرى كه به او داشت، دستور داد دستى از طلا ساخته به جايش


موروثى وى افزوده و فرمان امارتش را تجديد كرد.

 شروع به استيلا بر ولايات اطراف نموده، دعوى استقلال كرد و دستور داد خطبه را بـا بـه نـامش




 رستهبيگ، قبادبيگ و محمدبيگ داشت.

اويسبيحُ پازوكى
 را اختيار كرده و از طرف وى به امارت " اعدلجواز") رسيد.




قليجّبيحَ پازوكى


 اويسبيگ باقى ماند.

ذوالفقاربيگَ چازوكى
 فوت كر د. از ذوالفقاربيگت پسرى بر جاى نـ نماند.

يادَاربيگَ پازوكى



 »الشكرده) تحت فرمان يادگًار بيگَ درآمد.
يادكاربيگَ مردى دلاور، سخى و ثروتمند بود كه به دليل حُسـن سـياستش در روزگَار وى



نيازبيگَ پازوكى


 قليجبيگی را به جاى وى حاكم پازوكى گردانيد.

اويس بيگَى دوم پازوكى
 كفتهاند ــبه امارت رسيد
نيازبيگَ تا روزى كه شاه طمماسب حيات داشت، سرگردان و بيكار بود؛ اما پس از وى چون

 او يسبيگَ عاقبت در جنگى كه بين ايران و عثمانى درگرفت، توسط يكى از اُمراى عثمانى كشته شد. از او پسرى به نام امامقلى باز ماند.
از اين پس در كُتب تواريخ بحثى راجع به فرمانروايان پازوكى ديده نمى شود. شــــرفنامهُ بــليسى، از ص الشّ والامازاتالكرديّه، ص •YY.


ساوجبالغ مُكرى يا مُكريان، از شمال به درياچپه اروميه و جلگَههابي ناحئ سلدوز، از شرق به جلگَهاى مياندوآب و تكاب، از جنوب به سرحذّ عراق و خاك عراق محدود است. شهرستان مهاباد مركز تمامى مكريان محسوب مىشود. ايل دهبُكرى تقريباً


تيمور، †ـ ناحيؤ تُرجان.

## حُكَام مُكرى

نَسَب حكَام اخير مكرى به پاشايان بابان منتهى مى شُود؛ اما پيش از آنان نيز كسان ديگرى از عشيره قديم مكرى در آن سرزمين حكومت كردماند كه برابر نوشتئ شرفنامهٔ بدليسى نخستين امير معروف أنها سيفالدين نام داشته است.

## امير سيفالدين مُكرى

برابر نوشتهٔ شرفنامه اميرسيفالدين انسانى باهوش، مدبر و دلير بوده كه نسب وى به بها بابانيان



 نامهاى صارم و باباعُمر به جاى ماند.

## امير صارمبيگَ مكرى





 ميدان نبرد دور كرد.

 اطاعت كرد.
صارمبيگَ در ايام سلطنت سليمان خان عثمانى نيز بر مقر حكومت خـود پـايدار و در دربـار سلطان مُعز و محترم بود؛ اما چندان نپإييد و فوت كر دـ د.




 مهحمهشه (محمدشا) سهمه ميرخضر شد.




 (بهرام) و از امير خضر هم دو پسر: ميرحسن و الغبيگَ به جا ماند.

## مير هبيگَ مُكر ى





## مير هیاشا مُكرى

ميرهبيگَ دوم فرزند شيخ حيدر بعد از مرگ ميرهبيگ اول به شاه شاه طمهاسب پـيوست و بـهـ









 رمهٔ اسبان شاه طهماسب كه در آن ديار نگَهدارى مى شد به دست يغما گران افتاد. بـعد از ايـن پيروزى سلطان عثمانى بر احترام ميرهبيگى افزود و او را لقب ياشاشيى داد و و ادارئ مراغه را نيز به او

اميرحسن پسر خضر بيگ _ كه عموزادهُ مير ببيگ بود ـ مدتى پيش از آنكه ميرهبيگ به دربار

 ميرهبيگَ در قلعهٔ درياس متحصن شده بود؛ اما عاقبت به دست گماشتگان مير هبيگً بـه قــتل

رسيد.
چند سال بعد تبريز به تصرف عثمانيها درآمد و جعفر پاشاى وزير به حكومت آنجا اعزام شد.

 و نسبت به وى در نز د سلطان عثمانى به سخن چينى پرداخت. به دستور سلطان، موصل و اربيل را الز او پس گرفتند. جعفرپاشا باز بهانهتراشى كرد و به مير مبيگ پییغام فرستاد كه مراغه تابع تبر يز است و بايد در اختيار من باشد كه والى تبريزم و سرانجام آنجا را به زور 'ز متصرفات ميرهبيگى جدا

## شيخ حيدر مُكرى

بعد از اميرپاشا پسرش شيخ حيدر ـــه كهر حال حيات پدر حكـومت مـراغـه بـه وى تـعلق داشت ـ به إمارت مكرى رسيد؛ اما جـعفرپاشا حـاكـم تـبريز بـه مـخالفت او قـيام كـرد و كـار به جنگَ و اردوكشى منتمى شد. شيخ حيدر به دربار شاهعباس پـناهنده شـد. شـاه او را بسـيار نوازش كرد و گرامى داشت. شيخ حيدر نيز با كمال صداقت حاضر به خدمتگزارى شد و با او به آذربايجان رفت و به معيت رزمندگًان مُكرى به مخالفت با دولت عثمانى برخاست و بر نخجوران و و چغر سعد و يهر يثان (يَريوان) دست يافت؛ اما سرانجام در نبردى در پايين قلعهٔ يهريڤان كشته

## امير قبادبيحَ مُكرى


 مكرى را جهت تعليهم و تربيت و راهنمايى او برگماشت. قبادبيگ پس از آنكه به سن رشد رسيد، گروهى به مخالفتش برخاسته شاهصفوى را نسبت به وى بدگمان كردند. در سنهٔ IV الهـ ق شاهعباس اعتمادالدولهُ وزير را مأموريت داد كه به جنگَ با فرمانرواى برادوّست و تخريب قلعهٔ دمدم برخيزد و براى قبادبيگ مكرى نيز دستور رسيد كه در
 حضور نيافت. شاه بيش از پيش به او بدبين شد، اما خشه خود را آشكار نكرد. در ماه ربيعالاول
 مصلحت چنان ديد كه به حضور وى بشتابد و مراتب بندگى خود را بـه مَـنْصَهُ ظـهمور بـرساند،
 او رفت و على الظاهر مورد تفقد قرار گرفت. مـدتى بـعد شـاه بـا سـیاه خـود بـه كـوهستانههاى كردستان رو نهاد و نزديك مراغه در كنار قلعهُ كَادوّل ـ كه مركز نشين مُكرى بود ـ ـو توقف كرد. قبادبيگ با گروه زيادى از مردم مكى جی جهت خيرمقدم به حضور او رسيدند. شاه صفوى اين بار
 رسانيدند و زنان و فرزندانشان را به اسارت بردند. نيرويى را همه به گَرمرود _ كه مركز يكـى از برادران شيخ حيدر بود ــ گسيل داشت و فقط از روى تعصب و كينهتوزى او و آتباعش را قتل عام كر دند. به اين ترتيب از اُمراى عشيره مُكرى تنها شُير بيكـ نامى باقى ماند كه مشمول عفو شاه

## امير شير بيگُ مُكرى

بعد از كشته شدن قبادبيگ و قتل عام عشاير مكرى به سال 19 ـا 19 هـ ق شير بيگى به رياست



 دوباره مكريان را حيات تازایى بخشد.





 يورش اين نيرو بيمناك بود، مصلحت نديد كه شيربيگً همچچنان رنجيده، دشمن او باقى بماند.

 شما را بخشيدهايم و مىتوانيد كمافى السابق فارغ و آسوده و مطمئن به كار إمارت خود مشار مانول باشيد. شيربيگ با اين ترتيب توانست مكريان را الز چنگَ قزلباشان رستگار كند و شهر ساوجبالاغ (مهاباد) را مركز حكمرانى خود قرار دهد.

## بداغ (بوداق) سلطان مُكرى

بعد از شيربيگ إمارت مكرى همحֶنان پاییار ماند؛ اما اسامى فرمانروايان و و جزئيات حكومت
 او ياد شده، بداغ سلطان بوده است. گويند: بداغ سلطان نخستين مير مكرى است كه ساو جبالاغ را به صورت شهر درآورد و آنجا را مركز مكريان قرار داده و مسجد بزرگ سور از آثار نيك اوست كا كه


 مكرى و ساوجباغغ و غيرهها را داشته. اين مسجد را مشاراليه در سنهُ 19 ـا بنا نموده و بـعضى

موقوفات براى آن قرار داده است."
بداغ سلطان در زمان شاه سليمان صفوى مى زيسته و بسيار مورد توجه و احترام ام او بوده و نز د

 است كه بر رودخانئ ساوجباغ هم اكنون از نسل بداغ سلطان كسانى باقى ماندهاند كه بسيارى از آنان دارالى نام و نشانند؛ از قبيل: بيگزادگان فيضالشهبيگى و خاندان مجيدخان.

## خاندان ابدال مُكرى




 خواست)، در صفحهٔ V9 همان كتاب، خان ابدال به نام خان اميرمكرى آمده است.

## عَز يزخان سر دار كُلْ مُكر ى




 عز يزخان در حدود سال V.V اY هـ ق در سردشت متولد شد و پس از رسيدن به سن رشد و






1. ميرزاجفر وقايعنگار خرموجى در كتاب حدايقالاخبار، ضمن وقايع سال ITYQ هـ ق به به نـل از نـوشتهُ خـود
 مرادبيگى بن صارمبيگى بن قبادبيگى،.





 پيشکش قشون ايران را الز محاصره هرات منصرف كنند. و آنان كما كان در هرات به استقانلال باقى


 برآمد و ميرزاتقى خان وزير نظامِ اتابكى اعظم شد اين خبر به شيراز رسيد. من به فكر افتادم كه اين مرد را نيك مىشناخته و خوى درشت او مىدانستهم؛ گرچه


 رعايت به شفاعت ميرزانظرعلى يافتهام و خبر رانده شدن او شنيده بودم؛ به يقين اتابكـ اعظمه اين به دل دارد و به ناهار اين فوج از من بستاند و بينوا شوم. به محرمان خود گَفته: چه نيكو بودى اگر اين دسته سياهى به من ماندندى. دَمى از اين خيال آسـوده نـبودم تـا روزى قـاصد
 بود به خط آن بزرگ چنين نوشته بود:

باز برفتم و راه حضرت برگرفتم. به راه با مـحرمان سـخن مـگگتفتم كـه ايـن چـه تـوانـد بـود؟





 و با دست از رنج راه بيرسيد، پس گفت: به حضور شاه برو! رفته، شاه بنواخت و فـرمود: نـيكو

خدمتهاى تو به هرجاى، اتابكى اعظم به ما عرضه كرده است، اكنون هنگام پاداش است؛ ترا به تمامى لشكر ايران آجودانباشى نصب كرديهم. منشور و تشريف ما حاضر است، برو به كار هُشيار باش. نياز آوردم و برفتم دوباره به حضرت اتابكـ. فرمود: ترا منزل أماده است بر فـراز رنـج ران راه



 بيامدند و چون ساعتى بگذشت، گفتند تشر يف و منشور را پذيره شود. تا بيرون سراى برفتمه و تشريف پوشيدم و به ايوان شدم. بز ركان تهنيت گفتند. پس به حضرت اتابابكى رفتم، بنواخت و مبارك باد گفت...)..





 كند، اما به اصرار شاه و بعضى از متنفذين دربارى، اميراصلا

 سال

 قرار گرفت.




 مىكرد، تا فرصتى به دست بياورد و تيشه به ريشهٔ نفوذ و اقتدار او بزند.

## دور هُ سر دار كُلى عز يزخان



 ذى القعده عزيزخان در مقابل جميع سران سپاهى و فرماندهان لشكرى خوانده شد و حـمايل سـردارى و
 امر شاه، با بيست عزاده توت و يكى عده از لشكريان مقيه تهران از پايتخت عازه ساز سلطانيه شد تا با سياهيان ديگُىى كه از ساير نقاط به آنجا مى آيند در حضور شاه سان بدهند. اين سان كه در آن
 كفايت و زحمات عزيزخان سردار كل در اين سان بز رگَ مورد خشنودى و و عنايت شاه واقع شد و شاه يكى از اسبهاى اصيل و خوب خود را براى نشان دادن ميزان مـحبت و و عـلاقفئ خـود بـد

در اواخر همين سال پس از فوت محمدعلى خان شيرازى وزير امور خـارجـه، تـصدى امـور دارالفنون به مناسبت اينكه اكثر دروس اين مدرسه، دروس نظامى بود، علاوه بر ساير مشاغل به
 محمدخان بيعلربيگى واكذار كرد. مير زآآقاخان صدراع
 مرد سپاهى به سرحدات آذربايجان روانه شد. در اين وقت صدراعظم فرصت را غنيمت دانسته
 بيستم شوال
 ميرزا داودخان با اجازه از طرف شاه جانشين عزيزخان كرد

 و ميرزاجعفرخان مشيرالدوله به رياست دارالشورى تعيين گرديد، شاه بار ديگــر عـزيزيزـان را را بــهـ
 دادن نشانها و امتيازات سابق به سمت پيشكارى معزالدوله (بهرام ميرزا) مأمور تبريز شد و در سنٔ بعد به عضويت شوراى وزرا منتخب گرديد.

در سنd IrAY عزيزخان سردار كل از تبريز احضار و به وزارت جنــ و فـرماندهى كـل قـوا منصوب شد و نصرةالدوله فيروزميرزا به جـاى وى بـه پـيشكارى آذربـايجان مأمـوريت يـافت. عزيزخان در دوره پيشكارى در آَزبايجان، به جمع آورى املا ك خود اقدام كرده بـود و در ايـن مأموريت نيابت او را ميرزا قهرمان قُمشهاى اصفهانى ملقب به مُشير لشكر داشت كه بيست سال بود به سمت سر شتهدارى كل قشون و استيفاى نظام در خدمت سـر دار كـل بـه سـر مـى برد. عز يزخان سردار به علت عاققه ملكى كه در آذربايجان پيدا كرده بود هميشه چشهم به آن حدود داشت و مى خواست كه يا خود به آن سرزمين برگردد و يا هر كس كه به پيشكارى آنجا مى ورود دستنشاندهُ او باشد. به همين جهت بر ضد كسانى كه مطيع او نبودند، إعمال نـفوذ مـى
 اثر اقدامات عزيزخان بيش از اندى زمانى نتوانست در تبريز بماند ـ ناچار به تهران بازگشت و
 و مجبور به استعفا گرديد. شاه اين بار طهماسب ميرزا مؤيدالدوله پسر محمدعلى ميرزاى دولتشاه را با اختيارات تام در سال اYNQ هـ ق روانهٔ تبريز كرد. مؤيدالدوله پس از حبس مـيرزا قههرمان مُشير لشكر، تفصيل تحريكات عزيزخان و عمليات مشيرلشكر را به تهران نوشت. ميرزا يـوسف مستوفى الممالک هم ــ كه در اين تاريخ سمت صدارت داشت ــ از مؤيدالدوله طرفدارى كرد و ميرزا قهرمان را به دادن مبالغ گزافى به اسم حساب لشكر محكوم كردند و هفتادهزار تومان بر او نوشتند. عزيزخان گفت: كه دينارى از ميرزا قهرمان نبايد مطالبه شود؛ زيرا آنچپه گرفته است به من داده، او نوكرى است كه از من مواجب و حقوق معين مىگيرد و سردار اين و جه را خود بر ذمه نهاد كه بپر دازد. اين مطلب در انظار سپاه و مردم بسيار مُستحسن افتاد ولى فايدهایى بر آن مترتب نشد و عز يزخان از عمل معزول گرديد و در يكى از قُراى تهران (گويا دماوند) مجبور به توقف شد. رجال دولت ايران بدان مقدار غرامت و جر يمه هم از وى راضى نشده گفتند: در حساب اشتباه
 پرداخت كند، بهتر اين است كه املاكش ضبط ديوان باشد، عاقبت چنان كردند و املاكش ضبط شد و خود او مجبور گشت به سلطان آباد (اراك) برود. (سال HNA ها هـ ق)
 عدهاى از رجال دولت او را استقبال كردند و در كمال احترام به تهرانش وارد نمودند؛ ولى كارى دی به دستش نبود و محترماً به سر مىبرد، در ضمن املاكش را همم به خودش وا گذا كـاشتند. هنگًامى كه شاه به سفر رشت و گیلان رفت، به وى دس دستور داد كه در هنگام مرام مراجعت بايد در قزوين باشد. چنين شهرت يافت كه باز ممكن است به مأموريت پیشكارى آذربايجان اعزام شود و

مؤيدالدوله از اين خبر سخت نگران شد و آنچچه مقدمهٔ بر هم زدن نظر يهٔ شاه بود از از دادن پيشكش و تعارف به جا آورد. در مراجعت شاه به قزوين آثارى از آنحچه كه مكـنون خـاطرش بـر بـود ظـاهـاهر


 آذربايجان را توقع نداشت.


 همان سال در همان شهر درگذشت و در محلهُ سرخاب تبريز كنار يكـ باغچچه جنب تالار نسبتاً
 بر قبر وى سنگى مرمر سفيد و بزرگى است كه با خط نستعليق بسيار زيبايىى روى آن چنين نوشته



$$
\text { عز يزخان فى } 19 \text { شهر شوال IFAV هـ ق." }
$$


 رسيد كه شب چهارشنبه <br> شوال عزيزخان سردار كـل


 مذموم را باطل گردانيد و در ضبط مملكت شرط امانت و آثار صيانت و دقايق سياست و لازمهٔ حراست را ظاهر نمود و با عامه حُسن مماشات ظا مضايقه مى يوشيدند و كأس عواطف او را وضيع و شريف مىنوشيدند. سر آمد صـفات حـميده و اخلاق پسنديده او كوچكدلى و تواضع نسبت به عموم مردان، خصوص آشنا


 ميرزاتقىخان وزير مشهور به علت كفايت به سمت أجودانباشى رسيد و بــلـ سـردار كـل يـعنى

فرمانده كل قوى شد و در إيام جنگ ما با ايران همين سمت را داشت)،.



 خواهيم كرد.
 منقور است مربوط به تاريخ بناى پلى كه به امر عزيزخان روى رودخانئ سردشت بسته شده اسن است. اينك آن ابيات:

 فــــرماندهى كــــه بــــندگى آســتانِ او عيشى است بیمالالت و سـورى است بـىزبان






در يكى از جُنگچهاى خطى غزل ذيل را به عزيزخان سردار كل نسبت داده بودند؛ گويا عزيز يزخان 5اهى محض تفنن شعر مى گفته است:







 عشق را پايان نـباشد مُكريا خـاموش بـاش راويان در اين حكايت بس روايت كـردمانـد

## سيفالدَينخان سر دار مكرى


 در تــاريخ اديبالممالك فراهانى هم كه حضور داشته قصيدهاى خطاب بها امـيرنظام سـرو المرده كـه در آن از مرماندارى و سخاى سيفالدينخان ستايش كرده است. آن قصيده به اين مطلع است: بــماند نـام كسـان از دو چـيز جـاويدان يكـي ز وسعتِ خاطر يكى ز لطف بـيان تا آنجا كه گويد:
مكر نبينى فرخنده سـيف ديـن خـان را بماند تـا بـه ابـد نـام نـيكش از احسـان





## محمدحسينخان سردار مكرى



 پسرى به نام على خان سردار باقى ماند كه به ندارى و پر يشانى سر بر بالين خاك نهاد و و بدينسان خاندان سردار خاتمه يافت.
شــــرفنامهٔ بــليسى، از ص
 چهارم، شمارئ ا و r از ص لr تا تا
اد يب الممالك فر/هانى، ص ه• • .


كوركيّلّ ناحيهاى است از جزيره شام كه سليمانبن خالد يكى از پسران خود به نام امير اميرحاجى


 بعد از طوفان بر آن استقرار يافته، در ناحيهُ كوركِيّل واقع است.

آبادانى ولايت خود بسيار كوشيده است.

## حاج محمد بن شمسالدين گَوركيّلّ



 اميراحمد كه مُتعاقباً هر سه تن حكومت كردهاند؛ اما احمد از برادران ديگرش شبيشتر رياست كرده و و اميرى شايسته بوده است.

## اميراحمدكّوركيّلّ

اميراحمدبن شمسالدين، انسانى با شهامت، دلاور، نستوه و مقتدر بوده و از چيزى و كسى نهراسيده و مرد مبارز و يكهتاز ميدان نبرد بوده است. او در عهد سلطانسليهمخان اول عثمانى


دوره سلطنت سليمانخان (9Y\&-9VY هـ ق) نيز همچخنان تقرّب و مكانت خود را حفظ كرده تا
 اميراحمد زندگى درازى داشته و پس از مرگّ، اميرشمسالدّين برادرزادهاش به جار جاى او حاكم شده است.

امير شمس الدّينبن بدر گَورِكيّلّ
اميرشمس الدّين نيز مدتى حكومت كرد؛ اما پس از چندى و بنا به مصالحى اما امارت را را به برادر
ديگرش اميرابراهيهر واگذاشت و خود گوشه گيرى را الختيار كرد.

اميرابر اهيهبن بدر تَورِيّلّ
اميرابراهيه از مقرّبان دربار سلطان سليمان خان عثمانى و حاكم مقتدر و با نفوذى بوديه، كهي عاقبت در يكى از جنگگّا با لشكريان شاه طمراسب صفوى كشته شده است.

امير احمد گّرِكيّلّ
اميراحمد بن اميرابراهيه پس از كشته شدن پدرش به موجب فرمان سلطان سليمان قانونى،

 پسر خردسالش را به نام اميراحمد حكومت دادند.

اميراحمد بن محمد گوركِيّلّ


 شرفنامهُ بليسى و ترجمهٔ آن به كردى از ههزار.

##  قان

مى گويند سرسلسلهُ حكام سوّران شخصى بوده است معروف به كدلّوّس. كهلوّس در كردى به معنى كسى است كه دندان پيشين نداشته باشد. معلوم نيست كه نام آن شخص هـي همان كهلّوّس بوده و يا نام ديگرى داشته و به جهتى بدين اسم شهرت پـيدا كـرده است. مـؤلف شـرفنامه و





 همان بهرامبيیگ بوده است. به هر جهت كهلّوّس سه پسر داشته به نامهاى عيسى، ابراهيم و شيخ ويس يا ادريس.

## امير عيسى سوّران

 همين صفات، محبوبيت زيادى داشته و جوانان هميشه به دور او جمع شده و و از خصا خلا


(. هههوديان: روستايى بوده است در دهكيلومترى شمال غربى رواندز، متصل به كوههاى باله كان؛ كه سابقاً خفتان يا هفتخوان نام داشته است. به نقل از مسالكالابصار.










 بعدها با كذشت زمان و براى اختصار به صورت (اسوراني) درآمي آمد.

 در كردستان شمالى عراق است، تحت حكومت عيسى در مىآيد و و او از شبانى به رياست ريا وا إمارت
و عزت مىرسد.

از اميرعيسى پسرى به نام شاهعلى بيگَ به جا مىماند.

## شاهعلىبيگَ سوّران


 داشتند.

شاهعلى بيگَ چهار پسر به نامهاى ميرعيسى، ميربداغ، ميرحسين و ميرسيدى داشت؛ كه در ايام حيات خود ولايتش را بين آنها تقسيم كرد تا بعدها متعرض يكديگر نشوند. از جمله ناحيؤ
 شُقّل̌وه به مير سيلدى واگذار شُل
 كه به طور تغليب بر اطراف آن نيز اطلاق شده و مد تها اميرنشين سوران بوده است و اكنون آبادى كوپكى به جاى حرير باقى است.

## امير عيسى دوم سوّران

اميرعيسى بن شاهعلىبيگ طبق وصيت پدر و بر حَسَب لياقت و برترى سنى بها با امارت حرير رسيد و پس از يكى مدت رياست و حكومت در نبرد با پيربداغ حاكم بابان به قتل رسيد.

## امير بداغ سوّران




 اميرحسين از او به يادكار ماند.

## امير سيفالدّين سوّران

 ״نيلخاص" به قصد انتقام بر خاك او يورش آورده و ناحيئ (اسوماقلو") را از او باز گرفتتن.

## مير حسين سوّران

بعد از اميرسيفالدين برادرش ميرحسين به امارت رسيد و پس از چندى ناحيهٔ سوماقلو را بار ديگَر به تصرف خود درآورد و آن را در اختيار پسر بزرگش اميرسيفالدين دوم قرار داد؛ چنانكه شرح حال او خواهد آمد.

## مير سيدى سوّران


 مبارزه قهرمانى نامآور بود. بعد از مرگ پدرش در شَقالاباد (شقاوه) رياست يافت و در فرصتى انتقام كشته شدن ميرعيساى برادرش را از پيربداغ بابان گرفت و و او را كشت و و بعد از آن سر آ
 فرمانروايى كرد.

 كه خانهها ساختند و به زندگى پر داختند. اندك اندك بر شهر شر كركوكى و موصل نيز دست يافت و و با با اهالى آن مناطق به مهربانى و دادگَى رفتا رفتار كردي د.



 فرو افتادو درگذشت.

## اميرعزالدّين شير سوّران




 توسعه بخشيد و سه مسجد و يك مدرس وسه در آنجا بريا سا ساخت.











 را مغلوبكرد.

بعد از كشته شدن عزالدين شير، برادرش سليمانبيگ هم به ناكامى مرد. از او سه فرزند باقى ماند: قلىبيگ، اميرعيسى و سيفالدين.

## مير سيفالدّين دوم سوّران

 واگذار كرد؛ اما بعد از آنكه همهٔ ولايت سوّران برحسب دستور سـلطان سـليماننخان در حـيطهُ تصرف حسينبيگ داسنى قرار گرفت، بين او و اميرسيفالدين چندين بار كشمكش و نزاع رخ دادي


 مسلك و آيين داسنيها بيزار بودند. عاقبت ميرسيفالدين موفق شد و قلعهٔ اربل را به تصرف خود در آَورد و تمام قبايل سوّران با او متحد و متفق شدند. حسينبيگى با نيرويى متوجه اربل شد و در بين او و ميرسيفالدين جنگى خونينى روى داد كه در نهايت حسينبيگً شكست خورد و و پانصد نفر از رزمندكان دلير يزيدى به خاك هالاك افتادند. اميرسيفالدين پيروز شد شد و اموال زيادى را بها غارت برد و بر قلمرو موروثى استيلا يافت. چون خبر اين شكست به سمع سلطان انـ سان عثمانى رسيد،
 چند نفر ديگُ از امراى كردستان را مأمور دفع اميرسيفالدين و تسخير ولايت سوّران كرد؛ امـا

 سال ع\&9 هـ ق به تشويق يوسفبيگً برادوّست مشهور به غازى قران به دربار سلطان عثمانى شتافت ولى برخلاف انتظار چون بدانجا رسيد، دستگیير و كشته شد.

## امير قُلىبيگَ سوّران

 ولايت سوّران استيلا يافته بودند، در دربار شاهطهماسب مىزيست و جرأت مراجعت به سوّران را نداشت. اهاللى سوّران از دست تعدّى آن جماعت به ستوه آمده بودند و جان و و مال و و ما مذهب آنان

 خود از دست دشمن پيدا كنند. قلى بيگى برگشت و خـود را تسـليه ارادهٔ مـردم آن سـامان كـرد






 پر داخت و چون درگذشت دو پسر از او به جا ماند: بداغبيگ و سليمانبيگ.

## بداغبيگَ سوّران








## مير سليمانبيگَ سوّران


 و سرداران كردستان امتياز داشت.



 آور ده بود به سوّران بازگشت.
خز نى مكريانى معتقد است كه آغازگر جنگَ ميرسليمان نبوده است بلكه به تحريكـ دربـار

1. ايلى است از كردستان ايران كه در كوشهاى از دشت اشنويه مىزيند.

صفوى ـ كه از قدرت روزافزون سليمانبيگ انديشناك بودند ـ امير زمرزا ـ ـكه با دولت ايران ايران













 تاريخ به بعد سليمانبيگً را قدرت و شوكت روزافزون شد و تمام أُمراى كردستان در در كراميداشت او مى كوشيدند.
سليمانبيگ اهل زُهلد و تقوى بود و روحانيون را بسيار محترم مى شیمرد و مُشَوق آنيا بود. او




 و يك سال بعل يعنى سال 1999ز جهان فانى به داربقا رحلت كرد.

## خانزاده خاتون سوّران

خانزاده خاتون همسر اميرسليمانبيگ، بانويى زيركى و زرنگَ و با شهامت و كارآمد و صاحب

رأى و تدبير بوده و براى آبادانى منطقءُ سوّران و آسايش مردم آنجا بخصوص حرير (مركز آنجا) پابهپای همسرش سعى و تلاش كرده است. او چنان روشنفكر و خیرخواه و در اداره امور كشور مُسلط بود كه شوهرش در بقيهٔ كارها از او نظرخواهی مىكرد و با او به مشورت مى پرداخت و به راستى و صدت لهجهه و انــديشهٔ درست او اطـمينان داشت. اهـالى سوّران از جـان و دل مـطـيع
 آورده و با قصايد و سرودههاى خود از او و خدمات ارزنده́ او ستايش كر دهاند. خانزاده زنى خيّر و دست و دلباز بود و در حرير و ساير نقاط سوّران راههـا و كـاروانســراهـا وـا
 خواندن تشويق مىكرد و وسايل تحصيل را براى أنما فراهم مى آورد. مرحوم امين زكىبيگ در تاريخ خود خانزاده خاتون را دختر حسنبيگ و همسر سنيمانبيگَ نام بر ده است. لازم به تذكر است كه برخى او را خواهر سليمانبيگ نوشتهاند.



امير على_بيَّ سوّران
على بيگ پسر اميرسليمان بعد از مرگ پدر به فرمان سلطلان مراد ثالث مسندنشين حكومت سوّران شد. او در زمان پلدرش اداره كنتدهُ جوّلَميّرگَ بود، بعد از آنكه به فرمانروايیى رسيد (احرير")
 بالّه كان و رواندز بست و قاع و سنگر هاى محكم و متعددى ساخت.
 اغلب متعرض او مى شدند و به جنگُ گرفتارش مىكردند. ميانهاش هم با دولت ايران و هم بـا دولت عثمانى خوب بود. با اميرحيدر فرزند مير هاشاشاى مكـرى دوسـتى و رابـطهُ كـرمى داشت. هنگامى كه جعفریاشاى عثمانى و ميرحيدر با هم درگير جنگگ بودند، علىبيگِ به امداد ميرحيدر رفت. علما و اهل معرفت را دوست داشت و به قولى عالمه حيلر ماورانى مشمور را او به منطقة سوّران جهت تدريس دعوت كرد.


مير ئوغوزبيَّ اول سوّران
اميرئوغوزبيگ اول فرزند علىبيگِ بعد از پدرش به حكومت رسيد. مدتى پپش از آن قبيلهاى

بيگانه رواندز را به تصرف خود كشيده بودند؛ ميرئوغوز براى خوانين و مردان سرشناس آنجا نامه



 سنهٔ V ا 1 هـ ق دركذشت.

## مير هبيگَ سوّران

 ئوغوزبيگ اول شده، اما در ايام فرمانروايى او خان احمدخان أردلان به ولايت سوّران حمله كرد.هِ

## اميراحمد سوّران

 شايسته، منصف، مُتكى به نفس و دوستدار ايل خود بود و و و مردم سوّران او را الز صميهر قلب دوست داشتند. بعد از يكى مدت فرماننوايیى روزى در حين شكار به حملةٔ قلبى دحار شد و فوت كرد.

## مير ئوغوز بيِّ دوم سوّران


 مىنواخت و وسايل كار و رفاه أنها را فراهم مى مكرد.
 تيمور بيگ، يحيى بيگ، بايزيديبيً و احمدبيگى.

## مير مصطفى بيگَ سوّران







خاك سوّران تاختند و در نبردى، رانيه و كوى و حرير را تحت تصرف خود كشيدند. از طرف ديگر






 كر دند.


 بابان در حال گريز بدانجا رسيدند، كميننشينان بر آنها تاخته عده زيادى را كشتنتد و آنحچه مرهمات


 سوّران داد و خود كنارهيرى كر يرد.
 جا مانده است؛ محمدبيگ، رسولبيگ، سليمانبيگ و احمدبيگ.

## مير محمدبيگَ سوّران (ياشاكورّره)







 و محمدبيگ را جانشين قرار داد و خود دست از كار كشيد.

ميرمحمدبيگ اميرى هوشمند، با كفايت، لايق و دارایى شَمَّ سياسى بود و در بين مردم بـه یاشاكوّره (اميربز رگ) شهرت پيداكرد. او بعد از آنكه به حكومت رسيد دو عموى خود تيموربيگ و
 اطاعت خود كشيد و دست حكام بابان را از خاك حرير كوتاه كرد و شهر اربل را هم به تصرف درآورد و عشيرهُ دزهيى را نيز مطيع خود ساخت و بر بلاد آلتون كوبرى و كويسنجق و ورانيه استيا استيا يافت و رودخانهٔ زاب صفير را حدّ فاصل بين خاكى خود و خاك با بابانيها قرار داد.
 كرد و حكومتش را به رسميت شناخت و رتبأ پاشايى و ميرميرانى را بر او از باب عالى تا تقاضا

 حمله برد و بسيارى از آنها را بكشت و حكام ماردين و نصيبين و موصل را نيز تهديد كرد. بعد از از

 پس از يك سال به طرف آكرى رو نهاد و اسماعيل پاشا را الز آنجا راند؛ أنگاه به جانب زيبار آشكر



 (دست نشاندهٔ او) را بيرون كرده و دوباره سعيد پاشا را را به حكومت پذيرفتنهاند. نيروهايش را از از كنار موصل سوق داد و آمد را به محاصره درآورد و بعد از سه ماه آنبجا را مسخر كرد و و عدها آى را اكه توطئه كرده بودند برانداخت و رسولبيگى برادر خود را حاكم آنجا كرد و آمــد را ضـميمهُ روانـــز

 بغداد و حاكم موصل نيز دستور رسيد كه به كمك رشيدپاشا بشتابند. رشيد پاشا خود را آماده كرد و و از راه جز يره و زاخو به طرف رواندز روى نهاد. نيروى بغداد و يكى دو جاى ديكر نيز بدو پيوستند.

1. علت حملهُ محمدياشا به خاكي يزيديان و آن همه كشتار از آنها اين بود كه يزيديان على آقاى بالّهتريى را را
 خواست.بدين تر تيب بودكه لشكركشى هاى محمدياشا و كشت وكشتار آنان اتفاق اتانتاد.

اما قبلا محمدياشا به قلمرو خود برگشته و راه ورود و حملهُ آنها را بسته بود؛ بنابراين نتوانستند


 جنگى با سلطان اسلام جايز نبوده و خون ناحق ريختن شيوهٔ مسلمانى نيست. محمدراشاشا ــ كه
 وى رفت. رشيد پاشا بسيار او را گرامى داشت و با تشر يفات و احترامات فوقالعاده محمدپاشاشا را را






را به قتل رسانيدند (سال

 حكومت پايدارى را در كردستان عراق بنا مینهاد.

## امير احمد سوّران



 برادرش سليمانبيگِ به جاى او نشست.

## امير سليمانبيگَ دوم سوّران






بيشتر دوام نياور و به علت ضعف ارارد و ناتوانى در امر حكومت كنارهييرى كردو برادرش رسول
حِاشَا حاكم سوّران شُد.

## رسول پاشاى سوّران









 ارزروم شد و در ههان سال در آنجا دركنشت.



صاصون ناحيهالى است از ولايت (موش) جنب ايالت ((بدليس) كه عشاير صاصونى در آنجا متوطَن بودهاند. نخستين كسى كه در اين ولايت به فرمانروايى رسيده اميرعزالدين نام دارد كه برادر امير ضياءالدين حاكم بدليس بوده است. بنابراين حكام صاصون و بدليس بنىآعمام همديگر مى باشند.
بعد از اميرعزالدين از اولاد و احفاد او چند تن به حكومت صاصون رسيده و اندك اندك در
 صاصون مدت زيادى دوام كرد و بعدها به نام امارت (»حهزوَ)’ معروف شد.

## اميرابوبكر صاصونى

مشارُاليه از امرایى مقتدر صاصون بوده كه در روزگار ساطلاطين آققوينلو مىزيسته و مورد توجه و احترام أنها بوده است.

## اميرخضر بيگِ و امير علىبيگَ صاصونى


 متابعت شاه اسماعيل صفوى گراييد؛ مدتى همم در دربار آن شاه ملازم و نديهم بود. و عاقبت در تبريز درگذشت و دو پسر از او به جا مانده است: محمدبيگ و خضر بيگً.

1. حهزو: اكنون شهر كوچكى است در كردستان تركيه كه در دورهُ حكومت صاصونيان شهر بزرگی بوده و حدود شصت هزار نفر جمعيت داشته و مركز امارت كصاصونى يونى بودهاست.

## محمدبيگَ صاصونى












 احمد، يعقوب و محمد.




 بعد از چهار سال حيات فانى را ترك كفت.

## سليمانبيگَ صاصونى




 به بدليس لشكر كشيد و آنجا راگرفت، سليمانبيگى در آن نزديكى از جاى خود تو تكان نخورد و به

فرستادن هدايايى به ضميمة مقدارى مهمات به حضور وى اكتفا كرد.


جانشينى معلوم نكرد.

## بهاءالدين صاصونى

بهاءاالدين پسر محمدبيگی بعد از مرگ برادرش سليمانبيگی به فرمان سلطان سـليمانخان
 شجاع بود. بعد از يكى مدت فرمانروايى ولايت خود را ترك كِّت و در استانبول از مالازمان سلطان سليمان شد و ميرشكار او بود. وى از عطاياى سلطانى برهره زيادى داشت مُسرف بود كه چیيزى براى خود باقى نمى گذاشت، و چون مُرد مبالغ زيادى بدهكار بـود. مــــات فرمانروايى بجهاءالدين را سى سال نوشتهاندي لازم به ذكر است كه حكَام صاصون را پس از بهاءاءلدين، در احكام و فرامين به نام "احُكـام حهزو") نام بردهاند.

## صارمخان صاصونى

 از هجده سال دربدرى به دربار سلطان سليهخان راه يافت و مورد عطوفت قرار گرفت و و با اخذ



 بود و سرانجام در اين جنگً كشته شد.

## محمدبيگَ دوم صاصونى


 كامل به درس خواندن پر داخت و در فن كتابت و خوشنويسى بهرهٔ كافى يافت. محمدبيگ در در سنئ

فرزند محمدآقا _ كه از كارگزازان درگاه خود او بود ــ واگذار كرد.

شمسالدين بعد از مدتى به خودسرى پرداخت و به آرزوى خود عمل مـى آريرد تـا آنـجا كـهـ

 تصرف كرده، حكومتش را به محمدنام برادرش بدهر اند.
سرانجام محمدبيگ يس از هجده سال فرمانروايى در سنة بـ . . اهـ ق دركذشت.

## احمدبيگَ صاصونى

 پسر خضربيگ رسيد و عشيره و اهالى نيز خواه ناخواه قبول كرد ودند و از جانب فرمان به نام او صادر شد.







 كرده، در قلعه را به رويشان كشودند اريند








 عشيرههاى مودهكى و زيّدانى آنها را دنبال كردند. شمسالدين الدين چون به حهزوَّ رسيد همراهانش او او

را تنها گذاشته و پراكنده شدند. ناهار دست اهل و عيالش راگَرفت و با شاه محمد شيروِيى بـه



 محض رسيدن حسين آقا به داخل قلعه، دستگيرش كرده به زندان انداخت. شمسالدين بـعد از اينكه از ماجرا آكاه شد چون ديوانه به كوهيايهها زده
 جان و دل پذيرفتند. سلطان محمد هم بنا به درخواست آنها فرمانروائيش رأبه رسميت شناخت الـا
 محمدبيگ آزادى حسين آقاى پسرش را از زندان بخواهد؛؛ اما قبل از آنكه آدم و پيغام ميرشرف به حهزوَ برسد، حسين آقا كشته شده بود. اين مسأله موجب رنجش ميرشرف شد شد. شمسالدين ترفند تازهاى به كار برد؛ به اين ترتيب كه به گوش ميرش


 برآورد كنم و ترتيب كار را بدهم؛ فقط نيرويى لازم دارم و از شما مى خواهو اهم كه من را را در اين سفر
 همراه خود و شمسالدين به جانب حهزوَ برد و تصور مى وكرد قبل از آنكه بها اسعرد بر برسند، مردم
 پذيرفت؛ اما برعكسِ تصور او، مردم آنجا يكباره مُتحدالقول شده بودند كه دست از امير خود بر
 ميرشرف و شمسالدين به اسعرد آمده و آهنگَ حهزوَ دارند، بدانجا شتافتا شانته ميرشرف را را از ورود به

























 دست بر دارند و برگر دند.








اگَ نه از عـواقب كـار ايـمن مـباش. مـحمدبيگِ چـون از مـضمون آن نـامه آگاه شــ، بـراى بهاءالدينبيگَ سفارش فرستاد كه براى تو بسيار نـنگی است مـن را دسـتگير كـنى و بـه دست
 مستحق كشته شدن هسته، خودت من را بكش. پس از آن متوارى شد و به عشيرهُ خالدى پپ برد و به كمك محمدآقاى خالدى و يكى دو نفر ديعَ از آنجا به قلعهُ صاصوّن رو نهاد و به بها يارى |هالى آن ديار خود را به قلعهُ آنجا رسانيد و در همان جا جا ماند.

 تصميم گرفت كه راه ورود به آنْها ندهد. بنابراين به نيروهاى خود دستور داد كه سـر راه آنـها را




 قلعه رسيد اطالع يافت كه دو روز پيش محمدبيگى با صاصوّنيها اتفاق بسته و در آن قلعه اقامت

 داشتند كه مدتى ديگُ توقف كند، نپذيرفت و آنجا را ترك گفت؛ زيرا آفواهى شنيده بود كه گويا

را مىكشند كه برگَ دد و به رياست بيردازد.
 شب جمعه ششهم شوال محمدآقاى آبكى، شمسالدين رين را دا در ميان قلعه به قتل رسانيده و اهالى الى





در ناحيئ حهزوَ مستقلاً و بدون رقيب به فرمانروا يیى پر داخت (سال a •• ا هـ ق).


"(داسنى" يا ("طاسنى) كه آن را ("يزيدى) نيز كويند، امروز يكى از طوايف نسبتاً بزرگى اكراد است در كشور عراق، كه به كردى حرف مىزنند و به كردى عـى عبادت مىكنند و حتى معتقدند كه خدا هم به كردى سخن مى گويد.




داسنيها در زمانهاى قديمه هـمواره مـردان دليـر و شـجيع داشـته و فـرمانروايـان زيـادى از از ميان آنان برخاستهاند كه از جمله حسـينبيگـ داسـنى است كـه در ايـنجا بـه شـرح امــارت او مى یردازيه.

## حسينبيگَ داسنى

حسينبيگ از امراى مشهور داسنى است كه (ادهوك") را تحت تصرف داشته؛ إما يكى وقت امير (بادينان) بر او شبيخون زد و دهوك را به زير سلطهُ خود در آورد و ضميمهٔ خاكى بادينان ساخت.





از مدتى اميرسيفالدينبن ميرحسين سوّرانى به جنگً با حسينبيگى قيام كرد و ملكى موروثى را طا از وى بازگَرفت. سلطان عثمانى چون اين خبر را شنيد، حسينبيگى داسنى را به اسـتانبول فـرا خواند و در أنجا به اين دليل كه در نگچهدارى ولايات مرجوعه سُستى به خرج داده است، به قتل رسيد.



حیكنى از ايلات بزر کی كُرد ايران بوده كه امرا و فرمانروايانى از ميان آنها برخاستهاند و اغلب





 ملازمت خود دعوت كرد و در رعايت حالشان كوشيد و آتيا را در (اغرجستان) ــ ـبين هـرات و كابل - جاى داد.
 طى حكمى رسماً امور آن ديار را به يكى از سران ايشان، به نام بوداقبيگى واكذار كرد.

## بوداقبيگَ چَكَنى







امارت لشكر خود واگذار كرد.

سمت اميرالامرائي داشته است.

عاشور خان جحكنى
عاشورخان نيز از اُمراى مشهور اين خاندان است كه در دوران سلطنت شاهعباس صفوى بر ولايات ((مرو)") و ((هاهيان)" فرمانروايي داشته است.

على سلطان خان چكنى

 سال 90 9 هـ ق، اسير شده است.

محمدسلطان چكنـى
محمدسلطان نيز از اميران كرد دوره شاهعباس صفوى بوده كه حكومت ("قرهباغ) ـ أ و ولايات آذربايجان - را داشته است.





بانه منطقهاى است از كردستان ايران در شمال غربى سنندج، از روزگَاران پـيش از اسـلام
 ميل و رغبت و بدون جنگى و خونريزى به اين دين مُبين گرويدهاند، أمراى آنجا به إختيارالدَينى
شهرت يافتهاند.

برابر نوشتهٔ شرفنامه در كذشته بانه داراى دو قلعهٔ بسيار محكم و مهم بوده است به نامهاى
(پپيروز") و ((شيوه).

## مير زابيگَ بانه

ميرزابيگ فرزند ميرمحمد، نخستين امير معروف بانه بوده كه در اواسط قرن دهم مىزيسته است. سلطان على بيگى غنليج به مخالفت او برخاست و مـى خواست حكـومت را ا| او بحَـيرد و



 و اغورلو.

## بداغبيگَ بانه

 سالى حكم راند، برادرانش ميرمحمد و اغورلو ــكه از مادر ديگَرى بودند ــ بر ضد او قيام كردند.

بداغبیً به شاهطهماسب پناهنده شد و از او كمك خواست، اما اجل او را ههلت نداد و در قزوين درگذشت.

سُليمانبيگَ بانه
بعد از بداغبيگ، شاهطمجاسب برادرش سليمانبيگی را امير بانه قرار داد. سليمانبيگَ مدت



 همانجا درگذشت. حدود سال ^. . ا هـ ق.

بدربيگَ بانه
وى برادر سليمانبيگ و به اغلب احتمال پسر بوداقبيگ بوده است. بدربيگی در اوايل قرن
 تواريخ ديده نمىشود.

اسكندر سلطان بانه
 سلطان حاكم بانه بوده و در سنهٔ مذكور در خدمت شاهعباس اول به سر میبرده و پس از آَ از او او عاصى شده است.
نور اللهخان بانه

وى از حكام بانه است كه در سنهُ غץ؟ا هـ ق بر مسند حكومت أنجا متمكن بوده است.

عبدالكر يم خان بانه

 جا ماند.
عبدالكريهخان اميرى شايسته و فاضل و اهل شعر و ادب بوده است كه به فارسى و كُردى آثار

و اششعارى داشته و گويا（اكريم）تخلص مىكرده است．اينكـ اشعارى از آن مرحوم كهـ در يـك جُنگى خطى متعلق به شادروان حاج امير محتشه اردلان سقزى ثبت شده است：

اگــــر سَــر بــايدت سِــرّ را نْغـهـدار نــماند سَــر چــو شـــد اســرار گ־ـتنه

 نــــزيبد تــاج شـاهى بــر ســر بُــز بــه گَـنجشكان نشـايد لُـققمه بــاز تـو تـا بــاشى بـه نـا｜هـالان مــياويز كـــه او بــا كس نـــاند جـانـاودانــهـ تــو را آن مـال مـار و جـاه چا چـاه است
 چـــنـين شـــوهر كُشِ دونِ دَغـا را كــه بســيار است بـرخـــوردارى كـمـ كه فـردا تـا چـه آيـد مـر تـو را پـيش





 چـون تـن و جـان بـه يكــتر در شـد



 رهــزنى ديــد هــر كــه رهــبر شــد

米米米
نغَـهعبان ســرت گشــتنه است آســرار

بـه قـدر عـقل هـر كس گـوى بـا وى
 بـــه كــيخسرو رســــــــــــج فــريبرز نگــــويد بـــاخرد بـــا بــى خـبر راز

كـــالامت را ز نـــا｜هــالان بـهرهيز مكـــن تكــــيه بـــه اقـــبال زمـانـانه اگــر جـانت زبـــنِ مـال و جـاه است از ايــن مــعشوقِ هـرجـايـى چـهـ آيـد
مـــــه دل ايــن عــروسِ بـــونا را ا
اگــر دارى بــخور وَر نــه مــخور غــم بـــخور امــــروز از نــابود مَــنـديش

عشــق را جــان و تــن مسـخَر شـد

گــــره از زلفِ عــــنبرين بگَشــــود
هــر كــه رويش بــديد ايـمان يـافت
هــر كــه بــويى ز سِــرْ وحـدت بُـرد

ظــــلمت و نــــور امــــتزاج گــرفت
مـائه عـقل و عــلم，و ايــمان گشت

هــــر نــفس كسـوتى دگــر رپــوشيد
گـاه شـــد بُتشكــن چــو ابــراهـيه
گَــاه رهـــبر شـــد و گـهمى رهــزن


米米米
در حَرم مُشتى ز خاك كوى جانان ريختهم طرح يكرنگى ميان كـفر و ايـمان ريختمتم


米䊂半
دلِ مـــجروح از آن خــنجر مــرگگان دارم
 در نــفس دوزخ و در سـينه گَلستان دارم
شـــادمانم ز پــريشانى دل زانكــه مُـدام
لب پر از آه و درون پُر ز خيالِ رخِ دوست
＊＊＊
آن بـلبلم كـه شـد دلم از اضـطراب خـون از بس كه سـينه بـر در و بـامٍ قـفس زدم
半半伟
نمىدانم گَاهم خيست كَز من سرگران دارى سرت گردم قصورى در وفاى خود نمىبينم

## يونسخان بانه

يونسخان بعد از آنكه عبدالكريهخان راكُشت، خود به واسطهُ نفوذى كه به حكومت رسيد، اما چندان نیإييد و به دست برادرزادهاش فتاحبيگى كشته شد و قصاص خود خود را پی داد（اوايل قرن چهاردهم هجرى）．

## حهمه（محمد）خان بانه










چندى سردار مكرى و سيفالدينخان سقزى در مراغه به دار زده شدند و شيخ باباكُل نيز تيرباران شد.

$$
\begin{aligned}
& \text { شــــــرفنامئ بـــــليسى، از ص }
\end{aligned}
$$


 اكنون مركز آن قصبهايست به نام (اسراى)؛؛ آن زمان اين منطقه را آشوت يا آشيت مى گفتنهاند.
 سلاطين قراقو ينلو مىزيسته و از طرف قرايوسف قلعdُ آشوت بدو رسيده و امارت ناحيهٔ (آشوت)" و "خوشاب) را به دست آورده است.
خاندانى راكه امير محمود نخستين امير آن بوده، به نام خود وى محمودى خواندهاند.

## امير محمود

امير يا شيخ محمود بعد از آنكه در اثر لياقت و جلب قلوب اهالى بر مسند امارت نشست، به سر و سامان بخشيدن امور پرداخت و به زودى توانست امارت مقتدرى تر تيب دهد.
 عشاير آنجا دستگًاهی ترتيب داد كه همواره شش هزار سوار مسلح داشُ وت وى با اين سپاه خدمات شاياني به قرايوسف كرد و به همان دليل نزد وى بسيار ارجمند و عز يز بود.

## امير حسين محمودى

وى بعد از پدرش (اميرمحمود) به حكومت رسيد و بسيار مورد توجه و علاقةء امُراى قراقوينلو قرار گرفت؛ تا آنجا كه ناحيهُ »الباق" ــ كه در تصرف امراى هكارى بود ــ ضميمةٔ حكومت وى

اميرحسين چندين بار به عنوان كمك به تراكمه، لشكر عزالدين شير هكارى را شكست داد و

 داشت. در فرصتى كه ميرحسين در غايت قدرت و عظمت، كنار رودخانهُ خوشاب _ كه به " پههم
 لشكر شيخ امير بر سرش ريخته و پس از نبرد مختصرى او را از بين بردند. از اميرحسين پسرى به نام اميرحامد باز ماند.

## امير حامد محمودى

وى پس از كشته شدن پیرش حاكم محمودى شد و پس از چندى با صفويه ارتباط و اتحاد يافت و توانست نز د آنان براى خود موقيتى كسب كند.
 ميرشمسالدين، عوضبيگ و امير هبيگ.

## امير عوضبيگَ محمودى

 شاه طهماسب صفوى اطاعت مى كرد، مدت زمانى را با قدرت حكومت كرد و سپس دركّشتش. از او پنج پسر ماند: حسينقلى بيگی، شاهعلىبيگ، حمز هبيگ، حسنبيگَ و بوداق بيگ.

 قلعئ ("نوان) از نواحى خوى بوده است.

 در سال a ه • ا هـ ق - سال تأليف شرفنامئ بدليسى ـ حاكم ناحيئ " اجورس" بوده است.
 شاهطهماسب حكومت محمودى را به محمد بن ميرشمسالدين حكن بن ميرحامد تفويض كرد.

## امير خان محمد محمودى

مشارُاليه هر چند دورهٔ حكومتش سراسر با زدوخورد و مخالفت طايفهُ دنبلى برگزار شد، اما آثار

رشادت و مردانگى و كفايت را به خوبى از خود نشان داد و توانست به مدد عمر زيادش، حكومتى طولانى داشته باشد. اميرخان محمد را سه پسر بود: ملك خـليل، أمـيرشمسالديـن و امــيرمحمد. پس از مـرگی خانمحمد، بين فرزندانش بر سر (اآغچه قلعهل" _كه وى در اواخر حيات آن را با به تصرف درآورده

 قلعه) را در تصرف داشته است.

## امير هبيگَ محمودى

اميرهبيگی پسر اميرحامد محمودى، پس از برادرش عوضبيگی حاكم نيرومند محمودى بوده است؛ اما به دليل وابستگى وى به صفويه، به دستور سلطان سليمان عثمانى به قتل رسيد.
 رسيدند، منصوربيگ حاكم (اسكمن آباده) از توابع خوى شد و زينلبيگى در مسلى امراى دربـار عثمانى درآمد.
 (سلدوز) در اطراف مراغه را متصرف بوده است.

## امير حسنبيگَ محمودى

 محمودى است كه در ارشاد و راهنمائى قبايل محمودى سعى بليغ بـيغ داشته و آنها را ا از اتباع مذهب

 قرآن و آداب دينى را فرا گرفتهاند.

 فوقالعاده محترم بوده و به نوشتهٔ شرفنامه در شجاعت و نيكوكارى و نيز در عشـيرتپوروى و و عدالتگسترى يگانهُ عصر خود بوده است و دولت عثمانى با اينكه همواره از سطوت و شوكتش بيهم داشته، همواره در رضايت خاطرش مى كوشيده است. اميرحسن پس از پنجاه سال امارت و سلطنت، عاقبت به سال پ9 هـ هـ ق به ديار آخرت كوج

كرد و در مدرسهاى كه خود در ("خوشاب)" بنا كرده بود، به خاك سپرده شد. او را سه پپر بوده است: عوضبيگ، شيربيگ و شيخىبيگ.

## امير شيربيگَ محمودى

وى پس او وفات پدرش به حكومت محمودى رسيد و طريق احسان و نيكوكارى رادر امر
 علما و عُرفا و اهل تقوى بوده است و در طاعت و عبادت و خيرات ذرها اهى اهمال نداشته. امير شيربيگ تا سال Q ه ا• هـ ق، دوازده سال از حكومتش مـيگذشته و بـعد از آن تـاريخ، خبرى از او در دست نيست.

## امير مصطفىبيگَ محمودى

 حكومت میكرده - حاكم قلاع ماكو شد و پس از آن در نتيجهُ ابراز لياقت و رشادت نزد حكومت عثمانى تقرّب بيشترى پيدا كرد و از طرف آن دولت حكومت تمام ماكو به وى رسيد.
 جنگيد و مقاومت كرد و عاقبت تسليم صفويان نشد. وى به سال پ| ال هـ ق درگذشته الست.

## على چاشا محمودیى

على پاشا آخرين حاكم عشير هُ محمودى و منطقةُ آشوت (آشيت) است كه به سال 19.1 هـ ق به دست قرهمصطفى پاشا امارت وى برچیيده شده است.



اين خاندان را روجهكى ووزكى و روزكى هم مى گويند، كـه عشـيراهى است در ("بـليس" و
 فهره و انديشه و تدبير و شجاعت و صلابت معروف بودهاند. اينك بيوگرافى چند تن از آنـان را میأور:

## درويش محمود كلَّه چیر ى

 آَكاه، اديب و مُنشى بوده و به واسطهُ داشـتن صـفات حسـنه و مـزايـاى فكـرى و عـلمى أو را جامع الحيثيَّات گفتهاند.
 قرآن مجيد را با لحن بسيار مؤثرى تلاوت مىكرده استى استا او در دربار سلطان سـليمان عثمانى
 نيز بود. انشاء و نويسندگى را از منشآت مولانا ادريس بدليسى پيروى و تقليد مىكرد و در فـنَ نويسندگَى بر همخَنان برترى داشت درويش محمود در أغاز كار از منشيان شرفبيگى بدليسى بود و بـعد از وفـات آن امـير بـانـه استانبول رفت و چنان كه اشاره شد، به دربار سلطان عثمانى پيوست و مقام و منصب يافت و در امور اجتماعى و سياسى نيز مرجع اُمراى مناطق كرديستان بود. شرفنامه، ص FVY. مشاهيرالكرد، ج r.r ص IAV.

## حيدر بيگَ روزَ كَى


 شرفنامه، ص MYY.

## ابر اهيهبيگَ روزَكى



 مرز بلوج رسيد.

شرفنامه، ص HVT.

## بسطامآقا روزَكى



 شرفنامه، ص YY F

## قاسهبيگَ روزَكَى

 و انسانى كاردان و شر يف بوده و در حسن اخلاق و داد و دهش داريخ هاراى شهرت بسزايى بوده است.



مؤسس اين امارت عباسآقا نام داشته كه از اولاد و احفاد تركان استاجلو بوده و بعدها بـه واسططهُ اختالط و آميزشِ اجداد وى باكُر دها، خصوصاً كر دهاى قبيلهاى كه كَلباغى نام دارد، سيرت و صورت و زبان كُردى را فراگر فته و در شمار كُردزبانان در دآمده استا

## عباس آقا ََلباغى




 پس از مدتى عباس آقا خود دستگاه امارتى تشكيل داده و بر ولايت (ابيلوار") نيز دست يافته و
 شاهطمهماسب صفوى هم حكومت او را پذير فته است.

## يارالله آقاكَلباغى

بعد از فوت عباس آقا، پسرش يارالله آقا به حكومت گَلباغى رسيد؛ اما بعد از مدتى كنار گَرفت و برادرش على آقا را به حكومت تعيين كرد.

على آقا كَلباغى
على آقا گلباغى كه بعدها به (اعالى كلباغى") معروف شد، فردى مقتدر و ثروتمند و بسيار شجاع

بود، كه از بيكهبيگ اردلان اطاعت مىىرده و هـر سـاله خـراج ولايت خـود را بـه وى تـقديم مى داشته است.

## حيدر بيگَ گَلباغى

 از مدتى فرمانروايى دركذشته است.

## محمدقلى اسد كَلباغى

 دولت عثمانى اطاعت مىكرد و مدتى امارت دا داشته است.



 والاماراتالكرديّه، ص هYA.

 ("طرابلس)، "اعكار") و "حصنالاكراد") سكونت داشته و بر بعضى از مناطق آن نواحى حكومت مى مردهاند. در اينجا با مشاهيرى از اين خاندان آشنا مىشويه:

## امير جمال الدين سيفا

وى سرسلسلهٔ خاندان بنى سيفا و از امرایى مقتدر و بانفوذ در دستگاْ ساهلاطين عثمانى بوده كه
 محل فرمانروايى جمال الدّين نواحى (طرابلس)"، (اعكا)" و "حصنالاكراده) بوده است.

## يوسف پاشا بنى سيفا




 أنجا به طرابلس برگشت.
يوسف پاشا در سال شץ ال هـ ق با اميرعلى جان یولاد (جُنبال(ط) اتحاد دوستى بست؛ اما اين
 و يوسف پاشا مجبور شد كه تقاضاى صلح كند و به اين ترتيب قرار شد كه به ("حصنا الاكـراده) برگردد و بدانجا اكتفا كند.




 شهرت بسيار داشته است. او اولين پاشايى است كه به عنوان متصرف ايالت طرابلس شناخته شده است.

## عمر بيگَ بنى سيفا




## امير قاسه چاشا بنى سيفا

 سال DF•ا هـ ق داراى رتبأ ميرميران گرديد.

## امير محمود بنى سيفا

 "حصن الاكراده) رسيده است.

## امير بلك بنى سيفا



## امير على بنى سيفا

 شد و اميرقاسم ناهار به بيروت رفت. بــالاخره المـارت ايـن خــاندان بـهـ ســال •؟.ا هـ ق بــه دست شـاهين پـاشا، والى

طرابلس و اميراسماعيل كردى برچیيده شـد و تـمام افـراد آن خـاندان بـه مـناطق ديغـر تـبعيد گرديدند.
تاريخاللول والام مارات/الكرديّه، از ص
كتاب/خبار/الاعيان فى جبل لبنان، تأليف شـيخ طـنوس بـن
يوسف، طبع بيروت، سال 1N09 م.


سيامنصور قبيلهاى بوده است بزرگ از ايالت كُرد در منطقهُ گروس كه در قرن دههم قـدرتى بههم رسانيده و امارتى تشكيل دادهاند.

## خليل خان سيامنصور

يكى از افراد شايستهٔ ايل سيامنصور كه به شهامت و شجاعت و كفايت معروف بود، خليل خان نام داشت كه از طرف شاهطمهماسب اول صفوى لقب خانى و اميرالامرايى گرفت و الداره مناطق

 رسانيد.
خليل خان سه هزار نفر كرد سلحشور در اختيار داشت كه براى حفظ قلمرو خود و امنيت طرُق
 خليل خان چندان فزونى يافت كه شاهطمجاسب از طغيان او بيمناك شد و مىترسيد كه بر اثـر
 به سمت مرزدار ثغور خراسان مأموريت داد و او هم تا آخر حيات در كمال صداقت و بـى نظرى به انجام اين شغل قيام و اقدام كرد.

## دولتيارخان سيامنصور

پس از درگذشت خليل خان، پسرش دولتيارخان به موجب فرمان سـلطان مـحمد خـدابـنده صفوى متصدى امارت قلمرو پدر شد؛ ولى چییى طول نكشيد كه عثمانيها به خاك آذربايبان

يورش آورده به تاخت و تاز پر داختند. دولتيارخان از طرف دولت ايران جهت حفظ و حراست حدود
 مهاجمين رو به خرابى نماده بود دوباره آباد سازد و مردم آن سامان را را با تجديد روحيه، به كار و و كوشش و فعاليت وادارد.
دولتيارخان " كوشب" را مركز ايالت خود قرار داد و قصبه و قلعهٔ محكمى بنا نماد و با اقداماتش آسايش و امنيت دوباره در آن نواحى فراهم آمد و مر دم نفس راحتى كشيدند و زندگى خود را ا از سر گر فتند.
دولتيارخان بعد ز اين كارها به واسطهُ قدرت و نيروى فوق العادهاى كه پيدا كر ده بود، از اطاعت
 سلطان محمد خدابنده در صدد تنبيه او برآمد. دولتيارخان در ناحيءٔ انگُوران و شبستان، دز بسيار محكمى ساخت و آماده́ دفاع شد. شاه، مرشدقلى خان شاملو را به معيت شش هزار سوار جنگَجو مأمور دفع او كرد. مرشدقلى خان به محض اينكه به شبستان رسيد قلعة او را محاصره كرد؛ اما دولتيارخان در ظرف چند روز در نهايت مر دانگیى و رشادت به دفاع پرداخت و بسيارى از نيروهایى دولتى را از پاى درآورد و مرشدقلى خان نوميدانه دست از محاصره كشيد. دولتيارخان به تعقيب او پر داخت و سپاهيانش را تار و مار كرد. شجاعت و دليرى دولتيارخان و رزمندگان او در اين نبرد مافوق تصور بوده است؛ گو يند: مادر پیر دولتيارخان در آن گیير و دار بر اسبى بدون زين سوار بوده و در تعقيب فراريان ضمن تشويق و تحر يی سواران خود، بناى تاخت و تاز نهاده و از كشته پشته ساخته است.

اين نيرو پس از شكست ز; ترس شاهعباس (999-1 برگر دند، بلكه راه گیلان طا پيش گر فته به احمدخان والى آنجا پناه بر دند؛ اما شاهعباس رؤساى آنها ال به دربار خواست و همه را به قتل رسانيد. دولتيارخان پس از فتح و پيروزى بيشتر غرور پيدا كرد و درصدد تصرف سلطانيه و ابهر افتاد. شاهعباس سواران شاملو را به سردارى حسين قلى سلطان، از امراى كرد سيامنصور با نيرويى به جنگگ با او فرستاد. اين بار نيز شكست با لشكر شاه بود و سـپاهيان بـدون نـتيجه بـه قـزوين برگشتند. (سال 991).
چس از آنكه قدرت شاهعباس فزونى يافت و بر سراسـر كشـور ايـران تسـلط پـيدا كـرد، بـه دولتيارخان نامهاى نوشت و او را به دربار خود فرا خواند و وعده داد كه خواستههاى او را برآورده كند؛ اما دولتيارخان اهميتى به نامهٔ شاه نداد و به پيشروى خود به طرف قزوين ادامه داد. شاه لشكر انبوهى را تحت فرماندهى مهدىقلى خان تركمان شاملو به جنگ او فرستاد. پس از كشتار

سنگينى، لشكر مهبى قلى خان رو به هز يمت نهادو با تلفات بسيار عقبنشينى كرد. شاه بار ديگر نيروى بيشتر و مجهز دولنيارخان كرد كه اين نيرو نيز كارى از پيش نبر دي
 خود نيز از قزوين راه افتاد و به نزديى قلعهٔ دولنيارخان رسيد. دولنيارخان پون تان تامه را خا خواند از
 شاه كه از أمدن او مستحضر شد رؤسا و سران سپاه را به استقبال او فر ستاد و با إكرام و احترام او را را به حضور شاه بردند پس از پذيرایی مختصرى، طبق نقشهُ قبلى يکى عده از مأمورين بر سر او ريخته، زنجيرش كردند. سپس شاه دستور تصرف قلعه را داد و شمشير بـىدريخ قــز لباشان بــهـ قتل عام اكراد سيامنصور افتاد. پس از آن شاه دولنيارخان را با با خود به قزو آ ميدان سعادتأباد ــه جايگاه اعدام سران كُرد بود ـ او را با فجيعتر ين وضعى كشتند. بـدين سان قلمرو سيامنصور به دست قز لباشان افتاد.


خاى كلمُُ در جنوب كرماشان بين راه قصرشيرين و كِمِند واقـع و مـحل ايـل كـلمر است.
 محل قشالاقى آنها قلعهشاهين است. اغلب طوايف اين اين ايل جعفرى مذهب و قسـمتى مسـلك على اللالمى دارند.
از ميان ايل كلمر مردان نامى و شجيع و امراى غيور و ميهندوست بسيارى برخاسنسانهاند و در



## اُمرای پِنَكان

## غيبالله بيحى


 شهرزور دست داثته و از طرفداران شاهعباس صفوى بوده است.


## محمدبيگَ كلمر

محمدبيیى بن غيبالهّبيى، بعد از يدر به امارت رسيد و از شامطهماسب صفوى اطاعت

مى كر د. اومردى فاضل و دانشددوست بوده و در قلمرو خود مردم را به كسب علم و فراكيرى آداب مذهبى تشويق مى در ده و در گراميداشت عُلما و فضا دلا بسيار كوشيده است.
 روى نهادماند. وى مرد شايستهالى بود و شاهطمهاسب دختر او را را به عقد نكاح خود در آورد و اين امر بيشتر موجب حشمت و اقتدارش شد. وى در زمان حيات خود يكى از پسـرانش را بـه نـام |مير/سكندر جانشينى بخشيد.

شـرفنامه، ص 9 ب.

## امير اسكندر كلمر چلنكَان


 بود و سرانجام پس از بيست سال حكمرانى دركذشت.
 تصرف امراى عثمانى درآمد.

 كلمهر در نواحى بيلوار رياست و امارت دار داشتهاند.

 با تكيه بر قول ايشان، اينكى به طور خلاصه از آن يادداشاشتها استفاده مى كنيه:

## درويشبيحَ اول كلهِر





 كه او را صفى خان نام كذاشتند.

## حفى خان سلطان

صفى خان در دستگاه والّى به حد كمال ;سيد و از هر جهت لِياقت و شايستگیى به هم رسانيد و
 صفى خان سلطان شهرت يافت، تدريجاً به حكومت جوانرود رسيد و در آن منطقه محل مناسبى را ــ كه از لحاظ موقعيت شباهتى با محال پلنگًان داشت ـ انتخاب كر د و در آبادانى آن كوشيد و
 مُشر ف بر آن بنا كر د كه به (اصفى آباد) مشمور شد. به علاوه در محل قشلاقى همجوار صفى آباد


صفى خان سلطان، اميرى هوشمند، سخى، مردمدار و مُدبَر بوده است. هشتاد سال حكومت كرد و سنين عمرش به •| ا سال رسيد و در سنهٔ • اهـ ق درگذشت.

## اللهوردى سلطان

اللّهوردى سلطان فرزند ارشد صفى خان سلطان، پس از مرگ پدر به حكومت جوانرود رسيد و تا سال 1 اl هـ ق حكومت او ادامه داشت و در اين سال فوت كرد.

## درويشبيگَ دوم كلهر

درويشبيگِ دوم فرزند صفى خان سلطلن ــ كه در أغاز مرگ پدر و حكومت برادرش كودك نابالنى بود ــ تحت توجهات مادرش به تحصيل پرداخت و در حوزه تدريس مناطق جوانرود به فراگيرى دانشهاى لازم مشغول شد و ضمناً با آداب مملكتدارى و سياست آشنايى يافت و چون خود اههل فضل و دانش بود، در ترويج علم و توسعهُ حوزههاى علمى آن سامان سعى بليغ به كار

درويشبيگ مردى نيكنزهاد، متديّن و پاىبند احكام اسلامى بود؛ ذوق شـرى نـيز داشت
 معروف به " كوّسهى ههجيج") به خـاك سـهر ده شـد. ايـن ابسيات ,ا آقـاى سـلطانى از او نـقل كرده است.

$$
\begin{aligned}
& \text { در كشــتى جـبر نـاخدايـى مـن و تـو } \\
& \text { در بــند نـواو بـــينوايــى مـنـ و تـو } \\
& \text { الى مست شراب خودنمايى مـن و تـو } \\
& \text { كشكول زده به كاس سـلطان درويش }
\end{aligned}
$$

طــاووس مـقيمه بــام سـرگين نشـود كـائينه ز عكس كـوه سـنگیين نشـود

اين تختهياره تخت سر گَور مـىشود

*

درويش صـىى ز جـاه خـودبين نشـود آن كس كه صفا يافت به حق مى داند

تا چند فخر و كبر بدين تخت زرنشان ســيماى بـى بديل سـليمان مـثال تـو

## صفىبيگَ دوم


 و اين وصلت بيشتر موجب استحكام رشته موذت بين او و طـوائـف جـا



 گرديد.

## اُمراى در تنگَ

مقرَ حكمرانان اين امارت، ولايت قديمى "حلوان") و مركز آن قلعهُ "ادرنگ") بوده است. نام تنى چند از أُمراى درتنگ به قرار زير است:

## زوَرابِ بِيگَ در تنَىَ

 " (زنجير"، "روانسر "، „دوان" و "زرمانيكى") را در تصرف دأشته است.

شرفنامئ بليسى، ص

## عمر بيگَ در تنـَى

بعد از زوّراببيگ، پسرش عمر بيگی به حكومت رسيد. اين امير اطاعت از سلطان سليمانخان عثمانى را پذيرفت و از فرمان صفويان سر باز زد و پس از عمرى طولانى فوت كرد.


## قبادبيگَ در تنـَع


 كسترش داده و در سال ه-•ا هـ ق - زمان تأليف كتاب شرفنامه - بر حكومت خود باقى بوده است.

شرفنامئ بدليسى، ص YIY. مشاهيرالكرد، ص IIY.

## أُمر اى ماهيدشت

اين امارت در ناحيهُ (ماهيدشت) (مايدهشت) و "بيلاور) (بيّلّهوار) تأسيس يافته و از قضا هنوز هم اين دو منطقه به همين نامر| موسومند.

## منصوربيگَ مايدهشت

 يازدهم هجرى قمرى، المارت كرده است.
 شرفنامه، ص Mr.

## شههبازبيگَ مايدهشت

شهبازبيگی پس از آنكه به سال از دربار عثمانى اطاعت كرد و در سال ه••ا هـ ق حيات داشته و به امر حكومت مشنول بوده

## اُمراى كر ماشان

## حاج شهبازخان كلهر كر ماشانى

حاج شهبازخان سرسلسلةٔ حاجىزادكان كرماشان از تيره كلمهر، شخص
 كاروانسرا به يادكار كذاشته كه همه به نام او معروف بوده است. مجane

## ناظهمالمَمْامَ عباسقلى خان كلهر



 دركذشته است.


## مصطفىقلى خان ديوانبيگى كلهر



 مجaعالilanا.

## مير زامحمدر ضا خطّاط كلهر







1. براى آگاهى از بيوگرافى حسينقلى خان سلطانى به تاريخ مشاهير، ج 「، ص 「^ مراجعه شود.

به مرحلهٔ كمال رسيد و در رديف استادان مسلم خط نستعليق و مشاهير نويسندكان درآمد.
 قبر ستان حسن آباد تهران به خاك سِير سانه شد. برایى آكًاهى از شرح حال كامل و كارهاى آن مرحوم به جلد دوم تاريخ مشاهير، ص هث مراجعه

مجلئ يادُكاز، سال اول، شمارء Y.

## سلطنت كُر دكلهر در عراق

 به جاى وى، يكى از امراى نامدار و مقتدر كرد به نام ذوالفقارخان _كه رئيس قبيلهُ (اموصلو" از عشاير كلهر بود و لرستان را نيز تحت فرمان داشت ــ به شرحى كه خواهد آمد آمد به تسخير عراق پرداخت و دستگاه سلطنتى به هـم زد.

## سلطان ذوالفقار خان كلهر




 تأسيس كرد. سيس با حُسن سلوك و تدبير درست و بسط عدالت در كوتاه مدتى بر سراسر خاك عراق دست يافت و خطبه و سكه به نامش شد.
بعد از مدتى سلطان ذوالفقارخان، چون قدرت روزافـزون شـاهطهمهاسب را ديـد، بـا سـلطان سليمان خان قانونى (جلوس
 پيش نبرد، شاه راه نيرنگَ پيش گرفت و برادران ذوالفقارخان را تطميع كرده. توسط آنهها وى را مسموم ساخت و به اين ترتيب اين دولت كرد دنيز منقرض شد.

بغداد، سال



 مییر دازيه.

## لطفعلى خان گَروسى

 او در ايام شاهسليمان صفوى علاوه بر حكومت گروس، حكومت قمى و خَلُجستان را نيز داشته و امير مُقتدى بوده است. لطفعلى خان به سال ץ ... هـ ق باغى به نام چهارباغ در گروس ساخته كه تا اين اواخر همم باقى بوده است.


حسينعلى خان گَر وسى
 نادرشاه افشار، ايشيك آقاسى آن پادشاه بوده است. مجلئ يِادًار، سال سوم.

## محمدامينخان تَروسى

فرزند حسينعلى خان، كذشته از آنكه در گروس سِمَت امارت داشته، از طرف كـريمهانـن زنــد

بعدها مدتى حاكم كرمان بوده است.
مجلئ ياكًا.

## امير نجفقلى خان گَروسى

وى فرزند محمدامينخان، از مقربان دستگاه عباس ميرزا (نايبالسلطنه) بـوده و حكـومت
 مى جنگیيده است. نجفقلى خان نخستين مسجد جامع را در بيجار به سال • • آب هـ ق بنا كرده كه تقر يباً كَنجايش ششصدنفر را داشته است.


 ("قلهفت)" كوج كرده بود ـ فر ستاد. اين دو نفر هر قدر كوشيدند نتوانستند مصطفى خان را قـانع كنند.


 مقر مصطفى خان طالشى بود - رهسپار شد.
در سـال צ
 گروس - چون در زمان حيات آن مرحوم با او مأنوس و مألوف بوده ـ نعش او را به مشهـ ببر د و در آنجا به خاى بسپارد و ضمناً برخى كارهاى مهم, را نيز به وى محول كرد كه در آن سفر به انجام برساند.

 همين سال رديشچحوف سردار روس، طالب مالاقات عباس ميرزا نايبالسلطنه كَرديد؛ نجفقلى خان وسيله ملاقات أنها را فراهم كرد و خود به سمت مهماندار و پذيراییى از اين سردار روسى معين

$$
\begin{aligned}
& \text { شرح حال ;جال ايران، ج } \\
& \text { ناصرى، ج جاص } 99 .
\end{aligned}
$$

محمدصادت خان گَر وسى
محملصادقخان فرزند نجفقلى خان گروسى و پِر حسنعلى خان اميرنظام، پس از درگـذشت پدرش برحسب دستور و فرمان نايبالسلطنه حكومت گروس و رياست ايل به وى رسيد و تا آخر
 گَاشت.

در موضوع فوت محمدصادق خان، شهرت پیدا كر ده بود كه پدر به دست پسر خود كشته شده است و آن هم به جهت اينكه محملصادق خان به همسر حسنعلى خان (كه عروس خودش بودهم) علاقهُ ظاهرى پیدا كر ده بود. عروس قضيه را به شوهرش میفهماند و از محمدصادق خان شكوه مىكند. اما حسنعلى خان چنين چیيزى را باور نمىكند و اهميتى بدان مسأله نمى دهد؛ تـا ايـنكه روزى خود حسنعلى خان به واسطهُ پیش آمدى يقين پیدا مىكند كه عروس در ادعاى خـى خود صادق بوده است. در يكـى از روزهـا كـه مـحمدصادق خان در مـيان حـياط خـود قـدم مـىزذده است، حسنعلى خان از پشت در يكى از اتاقها او را هدف گلولهَ تفنیَ قرار میدهد و پس از اصابت گلوله

كشته ميشود.


حسنعلى خان (امير نظام) تَر وسى
حسنعلى خان ملقب به امير نظامبن محمدصادقخان بن نجفقلى خان گروسى، يكى از رجال جليل القدر دوره قاجاريه است كه در سياست و كفايت و فضل و كمال و حسن خـط و انشـاء از
 نظامى و سياسى و ادارى مهمه را در داخل و خارج ايران به عههده داشته است. مرحوم امير نظام به سال عشץ| هـ ق در بيجار گروس تولد يافته و تحت توجه پلر تا هجده سالگی به تحصيل علوم ادبى و عربى و فراگیرى حسن خط مشغول بوده و چنان سعى و كوشش به عمل آورده كه در همان سن كمر در انشاء و زيبايى خط و و احاطه بر اشعار عربى و فارسى به حـ حد
 شاه به محاصر هُ هرات رفت و در مراجعت، رياست قراولان ارك تبر يز به أو محول گر ديد. در سال ITDV




از جلوس ناصرالدين شاه، به پايمردى ميرزاتقى خان اميركبير دوباره حكومت گروس به به خـاندان اميرنظام رسيد؛ اماخود امير نظام حكومت را قبول نكرد و تقاضاى شغل نظامى داشت. در نتيجه رياست فوج را به امير نظام و حكومت را به عمويش زين العابدينخان دادند. در سال فتح مشهد شد و پون در اين سفر خود او و فوجش شجاعت زيادى نشان دادند پس از مراجعت به رتبئ سرتييى ارتقا يافت.
 هرات گرديد ـ حسنعلى خان نيز جزء سران سپاه او بود و با دو فوج گر گروس به حضار اَن شهر حمله




 محرم צVY ا به در بار پار يس معرفى شد و او قر يب هفت سال در اين مأموريت بود و اوقات خود را اين مدت به مطالعه و بازديد مدارس نظامى و بيمارستانيا و كارخانجات و سر سر برستى محصلين ايرانى در آنجا مى گذرانيد.
 سفارت در أسلامبول شد و پس از چهارده ماه از أن شغل استعفا
 سال مأمور تسطيح راه مازندران از طريق لاريجان و آمل بود و آن را با زحمت زياد بـه انـجام رسانيد.

 بود ـ در اختيار داشت؛ اندكى بعد اروميه و خوى نيز ضميمئ أنها شد و ناصرالدين الدين شاه به پاس خدماتى كه انجام داده بود، او را به اعططاى يى قبضه شمشير مُرصع و ولقب سالار لشكرى ممتاز
 آذربايجان منصوب گشت و رسماً لقب (امير نظام) گَرفت.
 و كرماشان شد و در سنةٔ IMIT حكومت ملاير و همدان و تويسركان نيز ضميمهٔ قلمرو حكمرانى

پس از قتل ناصرالدين شاه و جلوس مظفرالدين شاه بار ديگـر پـيشكارى آذربـايجان بـه او محول شد؛ أما به عللى در اءIM استعفا كرد. در اوايل سال IVIV اميرنظام والى كرمان و بلو چستان شد و اين آخرين مأموریت او بود؛ چه در همين سفر به تاريخ پنجم رمضان IMV هـ ق در كرمان به سن •^ سالگیى وفات يافت و او را در ((ماهان)" در بقعdأى كه خود جهت مدفنش ساخته بود، به خاك سپر ند. اميرنظام در پپشكارى آذربايجان به قدرى مُدبّر و مقتدر بود كه هر كسى در هر مقامى كــه داشت از او حساب مىبرد. تمام اطرافيان وليعهد از قبيل سلطان عبدالمـجيد مـيرزا عـينـالدوله ميرآخور وليعهد و عبدالحسين ميرزا نصرةالدوله رئيس قرانسورانهاى أَذربايجان، أز ترس امير نظام جُرأت خودسرى نداشتند؛ چنانیه يکى وقت دستور داد كه به عين اللدوله توسرى امير نظام شخصى خردمند، با تجربه و با ا,لإه بوده است. در نهايت پاكى و درستكارى و جديت و كفايت میزيسته و هيج وقت نتوانسته است بعضى از حركات زشت و آبروبرانداز وليعهر را در اَذربايجان تحمل كند. چنانكه بارها او را مورد بازخواست قرار داده است. اميرنظام زبان فرانسه را در كمال تسلط تكلم مىكرده و در سبك انشا و شيوه́ تحرير خـط ممتاز بوده است. پنلـنامهٔ يحيوى كه به همان خطط زيباى خود در كمال سادگى نوشته و تـوسط حاجسيدنصرالله تقوى گراور شده، نمونهٔ بسيا, خوبى از خط و انشاى امير نظام است. اميرنظام طبع شعر نيز داشته و گاهى به فارسى شعر مى گفته است. گويا اين رباعى |ز اوست:

$$
\begin{aligned}
& \text { الى آن كـه بــه رنـج بـينوايـى مـرده }
\end{aligned}
$$


^ تا بr. شرح حـل ;جال ايران.

## يحيـى خان گَر وسى

در إيـامى كـه حسـنعلى خان امـير نظام گَروسى در كشـورهاى فـرأنسـه و انگــلستان سـمت وزيرمختا, داششت، یحيى خان پسرش و ابوالقاسهخان پسر زينالعابدين خان عمويش را بـراى ادامهَٔ تحصيل به فرانسه فرا خواند و آنان در سنهُ I I هـ هـ ق رهسپار أن كشور شدند و يحيى خان در پاريس در رشتهٔ نظام تحصيلات خود را اذامه داد. او جزء محصلين اعزامى دولتى نبود و به
 در بازگشت به ايوان يحيى خان درجهُ سرهنگی فوج گروس يافت و با فوج مزبور براى حفظ




 آلحُكْمَ صَبياً").
شرح حال رجال ایيان، ج ه، ص شسش.

(در جَبَل لبنان)

خاندان عماديه سلسله امرايى بودهاند كه جدشان از اهالى عماديه بوده و اتفاقاً عماد همه نام
 نفر از مشاهير آنان را نام مىبريهـ.

## عمادالدين عمادى





 شكسن، ناحار به (باروك)" هجر ت كرد و همانجا بود تا دركَشت (سال •人•ا هـ ق). از عماداللدين چهار پسر به جا ماند.

## سِر حال عمادى




## امير قاسم عمادى






## شيخ خطّار عمادى



 خيال حيله و نيرنگَ دارد، به ولايت جبا جانل لبنان بازگَشت.

از كتاب /خبارالاعيان فى جبل لبنان، تأليف شيخ طنوس، طبع
بيروت، سال 1009 م.


ايل زنگَنه از قبايل بزرگ و كهن كُردند كه در ادوار مختلف از ميان آنان رجال بـرجستهاى برخاستهاند؛ چه آنهايى كه در ايران در منطقهُ كرماشان و اطراف آنجا میزيستهاند و چهِ آنان كه در نواحى كركوك و كفرى عراق اقامت داشتهاند. افرادى از ميان طايفهٔ زنگْنه در زمـان شـانالسـماعيل صـفوى بـه مـراتب و مـناصب عـالى رسيدهاند از قبيل شيخ علىخان و جدّ وى آلى الى و كسان ديگِ كه تـا مـنصب وزارت پـيش رفتهاند.
در عراق نيز شاخهاى از اين قبيله تا اوايل حكومت خانه پاشاى بابان قدرت و نفوذ زيـادى
 در ناحيؤ قادر كَرَم عراق بوده و تا اين اواخر اثار ويرانههاى سپاهخانه و اردوگاه او در آنجا باقى بوده




نجفقلى خان زنگَنه
نجفقلى خان فرزند علىبيگ، مردى لايق و كاردان و فاضل از عشيره زنگ̌نه است كه در آغاز
 آن بيگلربيگى قندهار بوده است. او در موقع لشكركشى براى تسخير قندهار از خـود رشـادت و

شجاعت زيادى نشان داده و مورد عطوفت شاه قرار گر فته است. نجفقلى خان شاعر نيز بوده و اين ابيات ,ا صاحب تذكره نصرآبادى از او نقل كر ده است:
 *

*
نقش نگه درست ; خـطش نشسـته است اين سرمه مـوميائي جسـم شكسـته است
*



عبدالباقى خان ز نَّنه
عبدالباقی خان زنتگنه ا; امرا و مقربان دربار نـادرشاه افشـار بـود. هـنگًامى كـه در اسـفنـدماه
 تعيين تکليف سلطنت به شور و مذاكره بپر دازند و كسى را كـه شـايستگى و ليـاقت اداره́ امـور سلطنت ايران را داشته باشل برگز ينند. پس از بـحث و گَفتگَى زيـاد، رأى عـموم بـر آن قـرار گرفت كه خود نادر زمام امور را در دست بییيرد و به سلطنت بیردازد. نـادرشاه قـبولى سـلطنت را مشروط و موكول به پذير فتن اين شرط كرد كه آيين رسمى ايـرانــيان مـذهب تسـنن بـاشد؛ اما كسانى كه مى خواهند در فروع مقلد امام جعفر صادق (عليهاللسلام) بـاشند، آزادنـد و طـر يقةء
 سپس براى اينكه بين دولت ايران و مملكت عثمانى صلح پـايدارى بـرقرار بـاشد، رونـوشتى از تصوينامdٔ اين كنگَه به ضميمdٔ نامهاى از خود نادرشاه و هداياى نفيسى به دربار عثمانى ارسال

داشنتد.
كسى كه حامل وثيقه و پیشنهوادهاى نادر بود و به عنوان سفير براى اين مأموريت برگز يده شد، عبدالباقى خان زنگگنه بود؛ كه چند نفر ديگَ از رجال مورد وثوق همراه او به دربار عثمانى راه يافتّد و اينان خبر جلوس رسمى نادرشاه را با صورت واقعه به عرض سلطان رسانيدند. اما سلطان عثمانى زير بار برخى از مواد پيشنهادى شاه ایران نرفت و نـتيحهالى ا; ايـن اقـدامـات حـاصل نگگر ديد. شرح حال رجال ایِان، ج r، ص عشr.

## محمدحسين خان ز نگَنه

محمدحسينخان زنگَنه از رجال معتبر زمان سلطنت فتحعلى شاه و محمدشاه قاجار و مدتى رئيس تشريفات عباس ميرزا نايبالسلطنه و محمدشاه بود. در سال IY\&9 آبه اتـفاق مـيرزابـابا حكيمباشى به عنوان سفارت به روس و انگَليس فر ستاده شد.
 خود را براى احراز مقام صدارت و جانشينى قائممقام آماده كرده بودند كـه يكـى از آنـها هــمين محمدحسينخان زنگَنه بود كه در آن وقت ايشيى آقاسى و رئيس دربار بود و چند روزی او و و

 خويش قرار داد. و او با اشاره و صوابديد بيعانگان بر اريكنَ قدرت نشست و و همه كارئ أيران شد. محمدحسينخان به سال ITDI هـ ق به مرض وبا درگذشت و به جاى وى محمد قليخان
 محمدشاه شد.


## ميرزامحمدخان ز نگَنه

 محمدشاه قاجار است كه مدتى رئيس قشون آذربايجان و يیى چند پپشكار و مدتى خـود، والى آذربايجان بود.
در سال ITFY هـ ق كه گر يبايدوف سفير فوقالعاده دولت روسيه به دست اهالى تهران كشته شد؛ برحسب صلاحديد و پيشنهاد ايوان پاسكيويج - فرمانفرماى قفقاز ـ قرار شد كه شـاهزاده
 عذرخواهى به پطرز بورگى پايتخت آن وقت روسيه فرستاده شوند. اميرنظام با خسروميرزا رهسپار اين مأموريت شد و دولت روسيه به خوبى آنان را پذيرفت و موفق و پیيروز به ايران بازگشتشتد. اين

 اعظم شد ـ جزء همين هيأت اعزامى بود. در اين سفر اميرنظام بيش از ديگران مورد محبت و توجه نيكالى اول اميراطور روسيه قرار گرفت.


بسيارى معتقد بودند كه احضار وى به منظور احراز مقام صدارت است؛ اما مخالفين و مُعاندين ذهن محمدشاه را مَشوب كر دند و به جاى صدارت، رسيدگى به انتظام و تجديد افواج تهران به او واگذار شد. و چون ممكن بود كه ماندن وى در تهران مخل موقعيت ديگُان باشد و خود اميرنظام داوطلب مقامات بالاترى شود، از اين جهت طولى نكشيد كه پس از انجام امور محوله، دوباره به مأموريت آَربايجان و پيشكارى قهرمان ميرزا حاكم آَربايجان گسيل شد



## چر اغعلى خان ز نَحَنه

به گفتهٔ هدايت در جلد دهم زوضةالصفا، چراغعلى خان زنگَنه ملقب به سراج الملكـ، مردى كاردان و زيرك و دستپرورده اميرنظام و محل وثوق اميركبير بوده و در سالهاىى اول سلطنت ناصرالدين شاه رياست غالامات شاهى را داشته است.
 براى رسيدگى به كارهاى اصفهان به آنجا فرستاد و چون در مدت مأموريت اطالاعات كافى از امور
 رسيدگى به آن شهر فرستاده شد و پس از چندى به جاى غالامحسين خان سپهدار به حكومت اصفهان تعيين شد و او در اندك مدتى بر امور حكمرانى آنجا تسلط پيدا كرد و به خوبى از عهده
 ادامه داشت. در اين سال به جاى عباسقلى پسيان حاكمم شاهرود و بسطام ـــه در حين مسافرت
 منصوب و روانه گرديد و در همين مأموريت در سنهٔ IYVF ملقب به سراج الملك شد.
 در IYNI به رياست أحتساب (شهردارى) تمهران برگَ يده شد. شرح حال زجال ايران، ج ا،ص . .

## دكتر عبدالحميد اَعظمى زنگَنه

دكتر عبدالحميد زنگْنه فرزند اعظمالدونه كرماشانى است. اعظمالدوله از رؤساى ايل زنخْنه در كرماشان و از رجال محترم و صاحب قدرت عصر خود بوده است؛ كه در قضيهُ طغيان سالارالدوله، به طرفدارى از مشروطهخواهان برخاست و سرانجام در جنگگ شهیی شد. پسر ارشـد وى دكـتر

عبدالحميد متولد سال 1 KA هـ ش در كرماشان، تحصيلات ابتدايى و متوسطهُ خود را به پايان

 در مدر سهٔ علوم سياسى پار يس به إدامهٔ تحصيل پر داخت.

 شد. پس از مراجعت به ايران در دانشكدهُ حقوق به تدريس پرداخت و اندكى بعد به معاونت آلـ
 در دوره جهاردهم به وكالت مجلس شورى انتخاب شد.

 به نام نصرةالشه قمى در دانشكدهُ حقوق كشته شد. وى در اين موقع كذشته از رياست دانشكـ،
 دكتر زنگگنه انسانى خليق، محجوب، مؤدب و مهربان بود و از استادان دانشمند و مُبرز حقوتـ. به شمار مىرفت. يادداشتهاى نويسنده.


اين خانوأده از قبايل كردهايى بودهاند كه سلطان سليمخان دوم عثمانى (جلوس هVF، فوت
 أَنجا حراست كنند و همر مانع نفوذ فرانسويان شوند.

## امير اسماعيل نحاش

امير اسماعيل بن اميرموسى به سال DV •ا هـ ق وارد خدمت دولت عثمانى شد و پس از مدتى



## امير شيخ على نحاش

شيخ على حمادة نيز از خانواده نحاش است كه در سال QV•ا هـ ق وارد خدمت دولت عثمانى شد و با اميراسماعيل همكار بود. و به سال .F.1 هـ ق در جريان حمله به خاندان بـنى سيفا و بيرون كردن أنها از طرابلس، امير اسماعيل را همراهي مىكرد د.

## امير صعب نحاش

 خاندان به نام اميرصعب بن حسين به حكومت "جبل" رسيد؛ اما روزگًار امارت وى چ چندان دوام نيافت و در اثز حمله و تاخت و تاز عماديُون، هم او و هم اقربايش ناگگانى إز بين رفتند.



خاندان بابان از اقوام كُهن و شر يف كُدند كه از ميان آنان مردان نامى و شايسته و مـقتدر بسيارى از ديرباز بر خاسته و رياست و حكومت داشتهاند. برابر نوشتهُ شرفنامه "ادر ميانةٔ حكـام كردستان به كثر ت خيل و حَشَهم و جمعيت و انصار و خَدَم مشمور بودهاند.ه گو يند سر سلسلهُ اوليهٔ


 شاخهایى از عشيره نورالدين سوّرانى پشدَر به حساب مى آورند. پير بوداق انسانى نيكنفس، سخى و دلير بوده و بر نواحى پشدر (پشدهر) و ماوت رياست كر په است. بعد ز ز پيربوداق يكى ديگَ از ميان إين عشيره به نام فقى احمد، قدرتى به هم رسانيده و به رياست قبيله رسيده است. فُقى احمد از أبادى " (دارشماته) كه محلى است در ناحيهٔ مرگّه و ماوت و سر دشت بر خاسته و چون مردى تحصیل كر ده بوده است، أو را شهرت فَقى دادهاند كه در زبان كردى به معنى طالب علم إست.
فَقى احمد جوانى فرزانه و دلير بوده و رشادت و لياقت زيادى داشته إست؛ اما بعد از مدتى از دست زورگ̌يیى و ستم عشيرهٔ بلباس به ستوه أمل، و جالاى وطن كرده و چند صباحى در خاى عثمانى سرگر دان بوده است. از قضا در آن ايام جنگگى بين دولت عثمانى و روسيه در مى گیيرد؛ فقى أحمد براى اينكه در اين جهاد شركت داشته باشد، داوطلبانه حاضر مىشود كه به جبهه برود.

 سلطان وقت مورد تقدير و تشويق قرار مىگیير دو بر حَسَب درخواست خود او، اداره ناحيَّ پشدر و

دارشماته و اطراف آن رسماً به او واگذار مىشود. فقىاحمد به زادگاه خود بر میگَ دد و عشـاير بلباس را تحت اطاعت خود در مىآورد. بعدها دايره قدرت و سلطهُ خود را توسعه داده و بر تمام نواحى پشدر و حتى سردشت أستیلا پیدا مى پند. و چون مرد باسوادى بوده نسبت به اهل علمر
 سردشت ـ مدارسى براى تدريس بنا نهاده و مدرسين خوبى را جهت اين مدارس از مناطق ديگر بدانجا دعوت كرده و طالاب از هر طرف به آن مدارس روى آوردهاند. فقى احمد عاقبت در سنةٔ VD • ا هـ ق درگذشته است.

## باباسليمان بابان

باباسليمان - كه جمعى او را فرزند فقى احمد و گروهى نوه́ او نوشتهاند ـ در سنd VQ•ا هـ ق بر مسند حكومت نشست و در تأمين رفاه و آسايش اهالى ديار خود بسيار كـوشيد. بـاباسليمان اميرى باهوش، دورانديش و داراى فراست و سياست بود و در توسعلّ قلمرو خود سعى بليخ نمود؛ چنانكه در اثر ضعف تدبيرِ حاكم وقت اردلان، فرصت را غنيمت دانسـته بـر قسـمتى از ولايت اردلان در سنهٔ ¢•1ا هـ ق دست يافته است؛ اما پس از يك سال لشكر انبوهى از اردلان و اقوام إيرانى به جنگَ با او برخاسته به سختى وى را شكست دادهاند. باباسليمان بعد از اين هز يمت به
 همانجا درگذشت.
بعد از رفتن باباسليمان به استانبول، قسمتى از نواحى خاك بابان به دست عشيرهُ زنگُنه افتاد
و قسمتى هم در تصرف پسران خود سليمانبيگ باقى بوده است.

## بَكر بيگَ بابان

بين پسران باباسليمان يكى از آنان به نام بكربيگ از لحاظا كاردانى و حُسن سياست بر ديگر برادران برترى داشته است. وى اندى اندك زمينهُ رياست خود را فراهم كرد و به امارت رسيد و
 رسانيد. بكربيگ درصدد بود كه بر تمامى خاك كركوك نيز دست يابد؛ دولت عثمانى به محض
ا. جمعى سال درگذشت او را M1 • ا هـ ق ذكر كرداند.



آكَاهى، ولى بغداد را مأموريت داد كه به دفع او بشتابد. والى چندين بار با او بجنگیيد و سرانجام


## خانه پاششا بابان







 حكومت بابان رسيد.
جون در آن ايام در حكومت شاه سلطان حسين صفوى (جلوس ه• الا، مخلوع هזا1ا، مقتول












ا. خانه پاشا پس از استيلا بر كردستان إيران، ملاعبدالكريه قاضى اردلان را باهداياى فراوان به دربار سلطان
 كرد. مالاعبدالكريهـ بعد از وصول به أنجا و ابِلاغ پيام خانه پاشا مشمول عطوفت و مراحمه سلطان قرار گر گرفت و فرمان قضاوت و افتاى وى تجديد شد واز خلعتماى شايستهُ سلطانى بهر مهند گرديده به سنتدج مراجعت كرد. خانه پاشا



 سوّران جُدا كرده، ضميمهٔ خاكى بابان ساخت.

## على بيحَى بابان





 اll... بدون جنگَ و جدل به جا گذاشته و به خاكَ بابان بازگشته اسْت.

## سليم پیاشا بابان
















## سليمان پاشاى دوم بابان










 خسروخان والى أردلان معزولاً به شيراز احضار شد. دو سال بعد از اين واقعه، عمر پاشا واشا والى بغداد

 على خان پسرش را به جاى خود حاكمه اردلان قرار داد. '
سليمانياشا در اندك مدتى امارت بابان را سر و صورت تازمالى بخشيد و قـلمرو خـود را تـا زهاب و رانيه و كفرى توسعه داد.




 احمد به ضرب خنجر كشته شد (سال IIVA هـ ق) و در قهلَّ پوالان دفن ترديد. عـبدالنهبيگً متخلص به راجى (متوفى به سال (191)، از شعراى معاصر وى قطعه شعرى را در تاريخ شهادت سليمانياشا سروده است به اين مضمون:

آن كــه تــردِ ســتم از دهــر بــرُفت


والي عـــــصر و ســــليمان زمـــــــان و آن كهه تـا چـرخ بـه كـامش گَرديد

ا. على خان بعد از دو سال معزول شد ودر سنه IVQ هـ ق خسروخان اردلان دوباره به حكومت كردستان رسيد.

#  <br> نـه بـه كـام دل خـود خـورد و بـختفت بــا كــفَش تـيغ ســياست هـم جـفت يــــافت تشــريف شــمبادت را مُــفت گــــوهر جســم گــرامـــيش بسُــفت <br> بــانگگ بــاز آى بــه جَـــنت بشــنُفت <br> اهــــتمامش هـــــمه ديــندارى بــود بــود در عــدل در ايــن عـالمم طـاق چهـند سـالى كـه بـدين قـانون زيست <br> بـــعد نــــه روز ز رضــــوان جــنان <br>  <br>  <br>  

## محمدپپاشا اول بابان

مجمدیاشا پسر خالد پاشا پس از كشته شدن سليمان پاشاى برادرش بـه سـال IIVA هـ ق حاكم بابان شد. بعد از مدتى برادرش احمد پاشا عليه او قيام كرد و به پشتيبانى والی والى بغداد، امارت
 برادر ديگرش محمود پاشا بر مسندِ امارت نشست.

## محمود پاشاى اول بابان


 آشوبى كه در اطراف آن شهر مشتعل شده بود با نيروى خود حركت كرده آن را فرو نشاند. محمود پاشا بعد از جمعأورى نيرو و وسايل حركت، به طرف بغداد شتافت و عدهاى از مفسدهجويان و


 پانصد نفر مرد جنگى روانه كرد و اين بار نيز نيروى وى موفق و پیيروز بازگشت؛ إما والى از اينكه
 محمود پاشا به محض شنيدن اين خبر براى اينكه خونى در بين ريخته نشود، به خاك ايـران گر يخت و نامهاى به على مرادخان زند نوشت و با در نظر گرفتن سابقهٔ معرفتى كه بين آنها بود، از

1. ا.عبارت داخل گيومه به حساب ابجد. برابر است با IVA، سال دركذشت سليمان يֶاشا.
 بوداق خان حاكم آنجا او را نیذيرفت و كار به جنگى و نبرد منتهى شد و محمودپاشا در اين ر اين رزم به قتل رسيد (سال 119 11 هـ ق).

## ابر اهيهر پاشا بابان

 حكومت يافت. او از حكمرانان لايق و شايسته و دورانديش و با ارادهُ بابان بوده و چنانكه مشهر إنور 'است شهر سليمانيَه را هم او بنا كرده و به نام والى بغداد، آنجا ,ا (اسليمانيّهه) نام نهاده و مركز امارت را از قهلآچوالان بدانجا انتقال داده است.

## عُّمان پاشا بابان

 بود و خود را كمتر از والى بغداد نمىدانست و هرگز در برابر اين والى حا حاضر به كر برنش نبوده است؛
 عثمان پاشا بدانجا رسيد، والى دستور داد او را مسموم كردند و در جامع اعظهم به خاك سپ سیر دند.
 بيشتر دوام نياورد و حكومت به عبدالرحمن پاشا رسيد.

## عبدالرّحمن پاشا بابان

عبدالرحمن پاشا فرزند محمود پاشاى اول پس از برادرش ابر|هيه پاشا حكا پاشومت پافت. او از
 وهابيان أحساء شد و دولت عثمانى را كمك زيادى كرد ولى بسيارى از افراد نيروى او در آن واقعه




 عبدالرحمن پاشا روبرو گرديد. عبدالرحمن پاشا در برابر نيروى او تاب مقاومت نداشْ ايران گر يخت و از طرف دولت به حكومت سُنقر رسيد. اندكى بعد عبدالرحمن پاشا با دولت ايران و

حكومت اردلان پیمانى بست و با سیاهی انبوه به جانب سليمانيه روى نهاد. والى بغداد چون اين
 جنگَ در گرفت؛ عبدالرحمن پاشا فاتح آمد و لشكر سليمانبيگَ را تار و مار و خود سليمانبيگَ را
 مدتى بعد على پاشا والى بغداد درگذشت و سليمان پاشا نامى والى آنجا شد. عبدالر حمن به دوستى و صداقت امراى عثمانى باور و اطمينان نداشت، از ابراز خلوص و اظهار تها تهنيت مقام و ورود او به بغداد خوددارى كرد. سليمان پاشا سخت از اين بیمبالاتى مكدر شد و در فرصتى با

 و حكومت خود را از سر گرفت. والى بغداد هم چون آر در برابر عَمَل انجام شدها

 عثمانى مأمور دفع و سركوبى او شدند. عبدالرحمن پاشا در اين واقعه به شدّت جنگیید و و بر بغداد

 اما در اثر خيانت عموزادهاش خالل پاشا فرزند سليمان پاشا شكست خورد و به كوى گر يخت. ولى

 پاشا به سرزمين بابان گسيل داشت. عبدالرحمن پاشا خود را براى دفاع آماده كرد و دو نـيرو در كفرى (صاححيه) وارد نبرد شدند. در آغاز فتح و پيروزى با لشكر بابان بود؛ اما به علت رسيدن نيروى تازهنفس و تجهيزات بيشتر براى تركها، عبدالرحمن پاشا مصلحت وا را در در متاركه ديد و به
 سرانجام عبدالرحمن پاشا در سنهٔ MYA هـ ق با دن انياى فانى وداع گفت. عنايتبيگ نامِ شاعر، ضمن قصيدهاى در رثاى او، در تاريخ مرگً او گفته است:

 حسّ مليت و در عين حال متقَى و پرهيزكار و دوستدار اهل علم و دانش و مُروّج احكام شر يعت

1. عبارت داخل گيومه به حساب ابجد برابر است با ITY^، سال وفات عبدالرحمن پاشا.

اسلامى. مدت MY سال حكومت كرد و بز ركترين امير بابان بود؛ امّا خيانت نزديكانش از طرفى و حيله و ترفند واليان بغداد از طرف ديگِ هميشه سدّ راه او در رسيدن به آرزوها و آرمان ها او بوده است.
او عاقهممند بود كه در كلئُ مسائل كشورى مستقيماً با دربار سلطان عثمانى در تماس باشد و




 هم دوستتر دارم.

محمود پاشاى دوم و سليمان پاشاى بابان

 بغداد تقاضاى موافقت كردند. در نتيجه از طرف سلطان عثمانى فرمان جانشينى محمود پا پاشا با با




 هزار نفر به كمک محمود پاشا فرستاد و با وصول اين نيرو محمود پاشا تـوانست عـرصه را بـا بـر
 هم به كشور خود بازگشت. پس از مدتى عبداللّه پاشا به كرماشان نزد محمد على ميرزا رفت كه زمينهُ حكومت خود را در

 فزونى يافت. اندكى بعد داود بيگ ــ كه يكى از نزديكان و محارم دستگاه اسعد پاشاى والى بغداد



وسيلهُ سفارش و نگًارش از محمود پاشا خواستار اعاده́ داود بيگَ به بغداد شد؛ اما او اهميت نداد و


 جمع آورى نيرو و فراههم كردن وسايل حمله به بـغداد پـرداخت. داود بـيگی هـم ــ كـه شـخص
 دستوپاكرد. محمود پاشا با دوازده هزار مرد جنگیى به معيّت داود بيگـ و هواخواهانش راه بغداد را پیش گر فت؛ امّا در اين ايام سرزمين بابان به علت بى بارانى و كمبود خوار و بار دچار قحطى و مضيقه شده بود و بالطّبع با اين وضع نيروى پاشا هم از لماظ تأمين آذوقه در عُسر و حَرَج بوده است. محمود پاشا نتوانست ,اه خود را ادامه دهد و نزديک شهر كفرى (صـلاحتيه) نـرسيده بـه كركوك آهنگگ مراجعت كرد. شاهزاده محمد حسين ميرزا از اين قضيه اطالاع پيدا كرد؛ نامهاى به محمود پاشا نوشت مبنى بر اینكه تو ز; پدرت عبدالرحمن پاشا چه نشانى دارى؟! غير تت كجا رفته است و پرا از حمله به بغداد منصرف شدهاىى؟ اگَ به علت كمى آذوقه است، اينك به مقدار كفافِ سپاه، برايت آذوقه روانه شد. محمود پاشا با اين پيام قوت قلبى يافت و تا كنار بغداد بتاخت. اسعد پاشا جرأت نكرد در برابر نيروى محمود پاشا عرض اندام كند، در شهر خود را مخفى سـاخت ور و وا دستور داد كه برج و باروى شهر را استوار كر دند. محمود پاشا اطراف بغداد را محاصر ه كرد و راه آمد و شدِ مردم را به خارج بست. اندى اندك مردم شهر در مضيقه افتاده، از قحطى و نايابى خواروبار
 بدون هيج گونه مانع و رادعى به شهر وارد شد. سپاهيان به پناهگاه اسعد پاشا هجوم برده، او دست بسته به حضور محمود پاشا آوردند. محمود پاشا بى درنگ دستور كشتن او را داد و اموالش را سربازان به تاراج بردند. پاشا بعد |ز فراغت از كارهاى مقدماتى، داود بـيگى را لبـاس امـارت و واليگُرى بغداد پوشانيد و مردم را به تبعيّت با او فراخواند و پس از آن با غنايهم و اموال زيادى به
 ارسال داشت و با فراغت خاطر به كار حكمرانى خود پرداخت و ولايت كوى و حریر را به عثمان بيگ برادر كوچكش - كه انسان با فُهم و كريمالاخلاق بود ـ ـپپ و و به برادران ديگرش (سليمان پاشا و حسن پاشا) هر كدام محل مناسبى واگذر كرد. عثمان بيگَ مدت شش سال سال در كوى به سر برد؛ أنگاه مرگ او فرارسيد و از او پسرى به نام محمد امين بيگَ باز ماند. اندكى بعد حسن بيگ
 عهد او آسايش يافتند و به كار و كسب خود پر داختند. اما عدهاى كه از خوان نعمت او ــ بر حسب

ظاهر - بهرأى نبرده بودند، درصدد تخريب كار او برآمدند و سليمان بيگِ برادرش را عـليه او تحر يی كرده، به هواى حكومتش انداختند. سليمان بيگی كه جزئى كدورتى با برادر خود محمود پاشا داشت تحت تأثير سخنان آن گروه قرار گرفت و به فكر جمع آَوى عِدَّه و عُدَّه پرداخت. گروه كثيرى در پنهانى سر بر خط فرمان او نهاده و در فرصتى به معيّت وى راه بغداد را پيش گرفتند. سليمان بيگ بعد از وصول به بغداد، نزد داود پاشا رفت و نسبت به برادرش محمود پاشا تهمتهایی ناروايیى را نسبت داد. داود پاشا نيرويیى را همراه او كرده، به حكومت بابانش فرستاد. محمود پاشا چون إين خبر بشنيد با سپاهى آراسته به دفع او شتافت. در دو منز لى سليمانتيه هر دو نيرو به هم رسيده به نبرد پر داختند و عذّهاى از طرفين كشته شدند. امّا در آخر فتح و پيروزى نصيب سليمان بيگَ شد. محمود پاشا با اهل و عيال و اثاثالبيت به همراه دو هزار سوار به جانب آذربايجان راه افتاد و به خدمت نايبالسلطنه ايران رسيد و مورد عطوفت و احترام او قرار گرفت. از آن طـرف سليمان بيگَ بر مسند حكومت بابان نشست و لقب پاشايیى گرفت و از بستگًان محمود پاشا هر كدام به دست او افتاد، دستور حبس و مصادره اموالش را داد. محمود پاشا بعد از شش ماه، مبلغ سى هزار تومان به رسم پیشکش به نايبالسلطنه تقديهم كرد، در عوض به فرمان نايب|لسلطنه، حبيباللله خان شاهسون و سليمان خان گرجى ــ كه هر دو رتبهُ سرهنگیى داشتند - با دو فوج سرباز و چههار عراده توپ به همراهى محمود پاشا به قصد تسخير سليمانيه روان شدند. از آن طرف سليمان پاشا همر با چهار هزار سـوار بـه مـقابلهُ آنـهِا شتافت. در سرزمين شهر زور دو نيرو با هم تلاقى كردند؛ نبرد سختى شروع شد. سرانجام محمود پاشا ظفر یافت و سليمان پاشا گر یختت. محمود پاشا به سليمانيه بازگشت و بر مسند امارت جاى گرفت و سليمان پاشا با نيروى بازماندهُ خود راه بغداد پیش گرفت. چهار ماه بعد از اين واقعه با انبوهى از سپاه عثمانى و نيروى بازماندهُ خودش به سـليمانيه بازگشت و با محمود پاشا مصاف داد و او را براند و خود به حكومت نشست. محمود پاشا مجدداً به نايبالسلطنه ايران متوسّل شد و با كمك نيرويى از ايران دوباره به سليمانيه باز گشت و بـه حكومت پرداخت. حاصل أنكه در مدت چههار سال اين دو برادر چندين بار به نوبت بـه ولايت بابان استيلا يافتند و باعث خرابى آن سرزمين شدند. در سنه محمود پاشا در اين وقت بر سليمانيه حكومت مىكرد، خبر فوت نايبالسـلطنه مـوجب تـزلزل حكومتش شد. ناچار از خیر حكومت و امارت چشه پوشيد و در خانقاه يكى از مشايخ نقشبندیی گوشه گیر و مُعتکف شد. سليمان پاشا با خيال آسوده به حكومت بابان بازگشت و اغلب بدان خانقاه مىرفت و نسبت به برادرش محمود پاشا اذاى احترام میكرد و از كارهاى گذشتهُ خود عذر مى خواست و به همل گونه



## احمد پاشا بابان
























 يك پارچه آتش ديد. هر چه فرياد كشيد صدایى او راكسى نمىشنيد. ناییار مركبداران اسب او را را

حاضر كردند. احمدپاشا سوار شد و سواران و سربازان نيز چون خبردار شدند دنبال او راه افقتادند و پی از اندك مدتى از نيروى او كسى در آنجا باقى نماند. احمد پاشا در آن شب تيره و تار با يكهرار سوار به سليمانيه بازگشت و به فرمان او تمام كسانى كه در خدمت او بودند عيال و اهلبيت و مايحتاج خود را از شهر بيرون آورده، دنبال پاشا بها جانب مريوان شتافتند.
 چون سر و صدا خوابيد معلوم شد كه احمد پاشا فرار كرده است. از اين پيشامد سخت در شگا ماند و از خوشحالى در پوست خود نمى گنجیید و با خاطرى آسوده عبدالشه پاشا را حكومت بابان و و
 احمد پاشا راتعقيب كرد؛ اما چون او آنجا را ترك گفته بود، دست خالى به سليمانيه بازگشت و بر بر كرسى امارت نشست. و كسانى كه از هواخواهان و طرفداران احمد پاشا در آنجا مانده بودند خود را تسليهم عبداله پاشا كرده و ملازم خدمت او شدند.
احمد پـاشا خـود را بـه دو فـرسخى ســنـدج رسـانيد، رضـاقلى خان والى اردلان بـه مـعيّت



 همراهانش در داخل ايران سكنى گز ينند، تا سال آينده آنحֶه مقتضى باشد در حـ حق ايشان انجام

 جاهايىى معلوم كرد و مايحتاج و كليه مخارج احمد پاشا و همراهانش را برایى مدت سه ماه تقبل

چون يی ماهى از توقف او در روانسر گذشت، از جانب محترمين بابان نامههاییى به احمد پاشا رسيد مبنى بر اينكه همكى اهالى دل به فرمان او دارند و مراجعت او را انتظار مى كششند. احمد پاشا با همراهان خود مشورت كرد، جملگى متفق بودند بر اينكه به سليمانيه تاخته و عبدالشه پاشا را را

 در ابتداى خاك زهاب دو نيرو به هم رسيدند. پشت گرمى احمدپپ براى او نامه نوشته بودند؛ اما آنما خُلف وعده كردند و افراد همراه وى چپون از كمكى مردم بابان مأيوس شدند ناچار راه فرار را پيش گرفتند. احمد پاشا با •ه سوار از ميدان كارزار گر یخت، ابتدا بها

كرماشان شتافت و از آنجا هم به مرزهاى كردستان رهسیار شد و از راه گروس و شاهين دز نيز گذشت و از ولايت مُكرى خود را به سرزمين شمزين رساند و در خانقاه سيد طه شمز ينى پنج ماه رها توقف كرد. چون از هيج طرفى دست كُمكى به سوى او دراز نشد، چاره خود را منحصر در در توسل به دولت عثمانى ديد و از راه موصل به جانب استانبول حركت كـرد د، دولت عـثمانى چـون از از او
 فرانسه شد و مدت دو سال و نيهم در شهر پاريس به سر برد. بعد از معاودت به فرمان سـلـو سلطان عثمانى والى حجاز شد و چون بدانجا رسيد به قلع و قمع يك عـد
 كشور يمن شد و متمرّدين آن ديار را نيز سر جاى خر خود نشاند. احمد پاشا روى هم رفته مدت چهارده سال را فرا خواندند و بعد از شش ماه توقف، حاكم وان شد و يكـ سال بعد دوباره مأموريت يمن يافت
 مُشير كه همرديف وزير بوده است، به وى اعطا شد انـ

عبدالله چاشاى بابان
 قيام كرد و از سال . .

 بابان از آن تاريخ انقراض يامت.

چند تن ديحَّر از رجال بابان كه داراى ر تبه و مقام بودهاند:

عبدالفتاح پاشا بابان
يكى از رجال بارز و با شخصيت بابان، عبدالفتاح پاشا است كه سمت اميرالامرايى داشته و در


عبدالقادر پاشا بابان
وى نيز معاصر عبدالفتاح پاشا بوده كه ابتدا در در نه و باجلان حكانِان

حاكم كوى و حرير شده و مشاغل ديگرى نيز بعدها بر عهده داشته است.

## على غالب پاشا بابان

وى فرزند سليمان پاشا و برادر احمد پاشا بوده كه در آغاز تحصيل در مدرسهٔ نظام عثمانى در



## مصطفى ذهنى چاشا بابان

 مدحت پاشا والى بغداد، بدان شهر شتافت و وارد خدمات دولتى شد. پس از مدتى به حكـومت
 استانبول برگشت و از خدمت دولتى دست كشيد و كار خود را منحصر به مطالعه و تأليف كرد و و به


## محمد حمدى چاشا بابان

او برادر مصطفى ذهنى پاشا است؛ كه در سال آه آه قـ در سليمانيه متولد شده و همانجا به تحصيل پرداخته است. پس از آن راهى بغداد شده و دوره́ متوسطه و عالى را در آنجا كَذرانـيده

 حكومت كرده و در سنdٔ ابسّا فوت كرده است.

## موسى بيگَ بابان

موسىبيگ از پاشازادکان بابان است كه مدتها در خُرمالِ كردستان عراق حكومت كرده است.


 مسجد قرار دارد، نقر شده إست:
والى مـــلـى جـــود و كــهـف عـبـاد آن ســـليمانِ تـــخت عــزّت و داد
 موسىبيگ عمر زيادى كرده و به همين جهت در بين مردم مَثَل شده است: (اخــواخــوهى تُهمينّى و موسى بهگى"

## خليل خالد پاشا بابان

او فرزند احمد پاشا آخرين امير خاندان بابان است كه گفتيه در جنگً سليمانيه اسير شـد و نجيب پاشا والى بغداد او را به استانبول فرستاد. خالد پاشا در آن شهر پس از خاتملؤ تحصيل به درجهٔ افسرى رسيد. مدتى در مدارس نظام استانبول تدريس كرد و در سنهٔ • 1 هو هـ ق به سمت مترجمى در وزارت خارجه به كار پرداخت. بعد از آن مدتى منشى سفارت فرانسه شد و ايامى نيز در سفارت انگگليس به كار مشغول بود. در ايام جنگّ روس و عثمانى، سمت معلمى وليعهد وقت


 بدون اجازه به پايتخت بازگشت. دولت عثمانى از اين تمرّد برنجيد و او را تبعيد كرد، و از سـال ITI اتا هنگام مرگ (سال IMTV) در تبعيد باقى ماند. خالد پاشا مردى فاضل، أديب، آگاه از اوضاع اروپا و سياست روز، سياستمدارى بـرجسـته و دييلماتى فوقالعاده بود. علاوه بر كُدىى به پنج زبان ديگر (تركى، روسـى، فـارسى، فـرانسـهـ و انگَليسى) آشنايى كامل داشت.

## احمد مختار بابان

احمد مختار از رجال سياسى بابان است كه به نجابت و شرافت ذاتى معروف بوده است. در سنه́ 9 1 M هـ ت در بغداد تولد يافت و تحصيلات ابتدايى و متوسطه و دوره عاللى حـوق را در همان شهر خاتمه داد و در سن بيست و سه سالگیى موفق به اخذ ليسانس شـد. پس أز آن در

وزارت دربار، داخل خدمت شد و تا سال IFYV در اين شغل باقى بود. سپس به سمت حكومت به
 در دادگاهرهاى بغداد تا سال
 سمت وزارت كار تعيين شد و بالاخره پس از يكى مدت احراز منصب وزارت دادگسترى، عهردهدار مقام وزارت دربار عراق شد.
 در تمام مشـاغل دولتـى، طـريقهُ راسـتى و درسـتى و اسـتقامت و بـنـىنوع دوسـتى را از دست نداده و در كمال شايستگى و خوبى به انجام وظيفه پرداخته است. مشاراليه عـلاوه بـر داشـتن
 فراوانى كشيده و لوايح مفيدى در اثر پيشنهادهاى او راجع به اصلاح مواد قوانـين بـه تصويب رسيده است.

## جلال بابان

جلال بابان يكى ديگُ از مردان ادارى و سياسى خاندان بابان است، فرزند رستم لامع بيگ،



 آزاد شد و به بغداد مراجعت كرد د.

 پرداخت. بعد از آن مدتى حاكم اربل شد و بالاخره در سَنَوات مختلف بعدى مشاغل زير را دارا
 و اقتصاد، سال
 آن عضويت مجلس اَعيان و سنا و بالاخره سال . عץا هـ ق وزارت مـاليه و عضضويت مـجلس

جالال بابان در تمام ادوار خدمات سياسى و ادارى و ملى خود از بذل هيج گونه مسـاعدتى

نسبت به آب و خاك و ابناء وطن خود دريغ نداشته و براى قوم خود نيز فردى خدمتگگزار و مؤثر بوده است．

صلاحالدين بابان
وى برادر جالال بابان و فرزند رستم لامع بيگً است كه به سال • اسا هـ ق در صوير هُ عراق تولد يافت و تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در كوت به پايان رسانيد و پس از آن راهى بغداد شد و با ثبتنام در مدرسهُ حقوق و گذراندن دوره سه سالهُ آن به اخذ دانشنامه توفيق پيدا كرد．چون
 برگشت و در سنهُ •هr｜هـ ق از طرف لواى اربل، به نمايندگى پارلمان عراق برگز يلده شد و بعد از آن عاوه بر نيابت مجلس شورى در هر دوره، مشاغل ممهم دولتى را نيز دارا بوده است؛ تا اينكه به سال پرداخت．

تاريخالمشاهير الالوية العراقيه، ص عץاو وr
米米米
خاندان بابان از خاندانهاى بزرگ اكراد است كه علاوه بر اشخاصى كه تا اينجا نام بردهايه، معاريف و رجال برجستهٔ ديگگى نيز در دامان آن خاندان پرورش يافتهانـد؛ از قـبيل：اسـماعيل حقى چاشا وزير معارف عثمانى، مجيد پاشا ميرميران پدر جميل بيگ بابان، قائم مقام روانـداز و


بابان، مدحت پاشا، رسته لامع بيگ و صدها نفر ديگر．

شـرفنا مهٔ بـليسى، از ص Yوץ تـا





عشاير كرد براخوى در بلو چستان به سر مىبرند و به نام ״ کُردكَل" (كوردكهل) معروفند؛ كه بازماندگان عشيره́ " كوجيه)" يا (قفصيه)" هستند از عشاير كرد كه در دوران حملات قوم منول، به
 امتزاج با عشاير بلوج و افغان، به صورت قبايل بومى درآمدند و در زبانشان كلمات فارسى و بلوچى داخل شد.
در دوره جهانگَشائى نادرشاه، عشاير براخو با نادر مساعدت كردند و از خود رشادتهاى بسيار نشان دادند و در فتح هندوستان پيش قراول لشكريان بودند. نادر در مقابل خدماتى كـه انــجام دادند سرزمين » كلمور") در هند را به آنها واگذار كرد.

## قنبر خان براخوى

قنبرخان از رؤساى مشهور عشاير براخوى بوده كه در اواخر دوره صفويان (سلطنت از V•V تا
 تسخير افغانستان سوق داده، او هم با نيروهايش حاضر بوده أست.

## امير عبداللّه خان بر اخوى

وى نواده قنبرخان و از رؤساى عشاير براخوى بوده است. اين امـير بـا يكـى از فـرزندانش به نام محتّت خان، به مخالفت بلو چها برخاستند و بر خاك آنها اسـتيلا يـافتند. بـعد از مـدتى عبدالله خان با عشاير » كلمورا") وارد جنگَ شد و در اثناى همين نبرد كشته شد. در اين زمـان پسرانش محبت خان و ناصر خان در دربار نادرشاه به عنوان گروگان به سر مىبردند. بعد از اين

جريان، محبتخان براخوى به دست احمدشاه دورانى، حاكم افغان افتاد و اسير شد و در محبس
فوت كرد.

ناصر خان براخوى
ناصرخان بن عبداللّه خان، پس از وفات نادرشاه به رياست عشاير براخوى رسـيد و خـود را تحت حمايت حكومت افغان قرار داد و در مدت كوتاهى حكومت مقتدرى در ("مكران") و "(پَج")

براى براخوى فراهم آورد.
پی از چندى كه قوت و قدرت ناصرخان فزونى يافت، از اطاعت احمدشاه افغان سر باز زد. احمدشاه ناچار به سال IIVT هـ ق لشكرى به سروقت وى فرستاد كه سپیاه ناصرخان را شكست
 و قرار شد ناصرخان به رياست احمدخان اعتراف و تمكين داشته باشد. ناصرخان قبول كرد و به
 انجام داد.
ناصرخان از امراى نامدار و شايستهٔ براخوى بوده كه هم داراى عـزم و هـمم صـاحب حـزم و شجاعت بوده و در سياست، نبرد و حسن تدبير و لشكركشى شهرت بسيار داشته است. اين امير به سال • • اY هـ ق فوت كرده است.

امير محمودخان براخوى

 توانست قسمتى از بلاد مانند ״ (كراجى" را از حكومت محمودخان جدا جدا كند.

 وى به حكومت براخوى رسيد.

مهر بانخان براخوى
مهربانخان به سال \& بشا هـ ق بر جاى پدر به حكومت نشست. بعد از مدتى احمد يارخان بن بهرامخان به خصومت با وى برخاست و ميان آن دو آتش جنگى برافروخت كه در در نتيجه احمد


## محرابخان براخوى



 شده و محرابخان را به قتل رسانيدهاند.

## شاهنوازخان براخوى

بعد از أَنكه محرابخان كشته شد، شاهنوازخان بن بهرامخان، نوادهُ محبتخان بها به حكومت براخوى رسيد. ناصرخان پسر محرابخان به عشاير نوشيروانى پناهنده شد و از آنها مدد خواست تا به حكومت براخوى برسد. عشاير نوشيروانى به اتفاق اطرافيان خودِ ناصرخان، ناگْانى بر قلع قلعهُ ("كلات) حمله بردند و آن را فتح كرده، شاهنوازخان را || حكومت بر داشتند و ناصرخان را به جانى چیرش بر مسند امارت نشاندند.

## ناصر خان ثانى براخوى


 عـاقبت در ســال شوז| نـاصرخـان عــلاقه و روابــط خـود بـا دولت افـغان را قـطع كـرد و

 تحت نظر آنها بود.


## خدادادخان براخوى

 رسيد و مدت سىوشش سال با كمال فراغت به امر حكومت پرداخت و پس از از آن به ميل خود از حكمرانى كنار گرفت و پسرش، ميرمحمد خان را به جاى خود امارت داد.

## مير محمدخان براخوى



تاريخى كه كتاب تاريخالدول تأليف شده، امير و حاكم براخوى بوده است.
تاريخالدول والاماراتالكرديّه، ج r، الز از ص
نقل از دايرةالمعارف اسلامى و كتاب دههزار ميل يـا هشت
سال سياحت در ايران، تأليف ميجر برسى مولسورت، لنــنـ،



قوچان شهرستانى است در شمال خراسان واقع در شمال نيشابور شامل چـندين بـخش از جمله: (احومه) يا ((باجگَيان)" و (شيروان") كه مركز آن شهر قوچان است واقع در سر راه مشهد به مرز ايران و شوروى.
شاهعباس صفوى در ايام سلطنت خود چچندين عشيره (در حـود .... .10 خـانوار) از كُردان شمال غربى ايران را به دو منظور به خراسان كوج داد: ا. جلوگيرى از ارتباط آنها با دربار ساطين
 عبارت بودهاند از عشاير: زعفرانلو، شادلو، ميانلو، بادلو، صوفيانلو، شيخوانلو، زيدانلنو و...ي؛ كه بيشتر


 داشتد و فقط هر ساله مبلغى را به عنوان خراج و مالياتِ سالانه به دولت مى پرداختند. نادر در همان دورهٔ سيهسالارى و پيش از رسيدن به سلطنت به إستمالت و دلجويى آنان پرداخت و بها بها همين منظور دختر يكى از رؤساى عشاير زعفرانلو را به عقد نكاح خود در آورد و پس از آن در دستگاه حكومت خود عدهاى را منصب و مقام داد و به اين ترتيب توانست تا مدتى آنها را نسبت به خود مطيع و منقاد نگَهبارد د.

ا. كلات، (كلات نادرى) شهرستان كوچكى است در شمال خراسان كه از شرق به شهر ستان سر سرخس و واز شمال به







 سلطان عثمانى بوده است.'





 مىكر دند.
نادر تصميه داشت كه به سركوبى آنان بتازد و بدين منظور حركت كرد؛ اما هن هنوز به قو قوان



 اينك به ذكر سرگذشت چند نفر از افراد بارز اين ايل مى پرداز يهم:

## شاهقلى سلطان زعفر انلو


 رياست ايل و حكومت قوچان منصوب كرد.



## سامبيگِ چمشكزی

سامبيگ وكيل ' اكراد چمشكزک فرزند قراخان، از رؤساى معروف اكراد زعفرانلو بوده است.

 خراسان اهميت بسزايى داشت ــبه عقد ازدواج خود در آورد. سامبيگ اين موار الصلت را دا دون شأن خود مىدانست و هر قدر از طرف طمماسب قلى خان اصرار و پافشارى به عمل مى آمد، او زير بار
 را بيشتر دچار محذور كرده بود. طمهاسب قلى خان براى اينكه سامبيگى را رام كند چندين بار با او
 در ميان ايل زعفرانلو عُلقهُ خويشاوندى پيدا كرد. بعدها بر اثر همين خويشاوندى از قدرت اكراد مزبور استفادهُ زيادى كرد؛ گرچهِ عاقبت همان اكراد سبب قتل او شدند.

## محمد قلى خان قوچانى


 بوده است.
هنگامى كه نادر مى خواست تمام افراد قزلباش و هواخواهان صفويه را به وسيلة اوزبكهـا و
 همدستان خود را مطلع ساخت و شبانه نادرشاه را كشتند و خود را از مهلاكه نجات دادن رادند. پس از آنكه محمدخان قاجار ايروانى سر نادرشاه را بريد آن را به نزد محمدقلى خان برده به او تحويل داد، او همم سر را محض اطلاع و خشنودى براى عليقلى خان برادرزادهٔ نادرشاه كه بر عمّ خـود ياغى و عاصى شده و عازم پيكار با وى بوده فرستاد. عليقلى خان پس از ورود
 راگرَرفته و به زنان حَرَم نادرشاه تحويل داد و آنان نيز او را تكه تكه كردند.

## حاتمرخان كُرد د بادلو

حاتهخان از اكراد بادلو و از رجال زمان سلطنت نادرشاه است كه در اواخر سنهٔ IIDV هـ ق
ا. تا مدتى رئيس اكراد زعفرانلو را وكيل مى گفتند و پس از آنكه محمدحسين خان پسر سامبيگى از طرف دولت ايلخان لقب يافته، رؤساى آنزا ايلخانى ناميده شدند.

پس از كشته شدن مير حسن بيگٍ ـ والى فارس - به فرمان نادر، حكومت فارس به او رسيد.











 طمعكار بود ـ براى حكومت بر ايالت فارس برگّز يد.

## جعفر خان كُر د ميانلوى چنار انى









 شاهرخ شاه بود به نفع خود ضبط كند. بـد بـد از آن شاهر


امير علمخان، عرب خُزيمه و جعفرخان، كردميانلو ــكه از مـخالفين و دشـمنان سـرسخت

 مغلوب و دستگير شد. متفقين او را با برادرش زال خان و جمعى ديگً از بستگان و نزديكانش با با







خراسان كينهٔ او را به دل گرفته در مقام انتقامجويى برا بآيند. امير علمخان بعدها به دست كسانى كه از او صدمات و لطمات زيادى ديده بودند گرفتار شد. آنها او را به مشهد بردند. شاهرخ شاه چون كورى خود رالز ناحيهُ او مى دانست، فوراً دستور داد




اميركَونه خان كر د ز عفر انلو
اميرگونهخان فرزند محمدحسين خان ايلخانى و پدر رضاقلى خان است، كه هر سه از امراى بزرگ خراسان بودهاند.
 شاه افشار، رهسپار خراسان گرديد و توفيقى در اين باره نيافت. هنگام بازگشت نسبت بِّ به بعضى از




 انجام آن امر خير بيردازند. ميرزا شـفيع مأمـوريت خـود را بـه نـحو احسـن انـجام داد و دخــتر اميرگونهخان را به همراه خود با تشر يفات خاصى آورده، به حباله نكاح حسينعلى ميرزا پسر پنجم

فتحعلى شاه _كه در آن موقع II سال داشت و حاكم فارس بود ــدر آورد. كيخسرو ميرزا يكى از 19 تن پسران حسينعلى ميرزا از دختر اميرگونهخان بوده است.

 قوچان و ايلخانى زعفرانلو گرديد.

## رضاقلى خان زعفرانلو

رضاقلى خان پسر اميرگونهخان كُرد زعفرانلو از خوانين و امراى بزرگَ و و مقتدر خراسان بود كه





 موفق به عزل او و نصب احمدعلى ميرزا پسر نوزدهم فتحعلى شاه گرديد.

 مىزدند ـ توقف كر د و هر دو برادر پس از محاصره و تصرف قلعهٔ بام در مقابل سپاه شاه تسليم شده اظهار اطاعت كردند؛ آنگاه فتحعلى شاه به دفع رضاقلى خان همت گـما مدتى قلعهدارى كرد اما بعداً تاب نياورده قوچان را تركى گفته و به شيروان رفت. ميرزا محمدرضا قزوينى منشى و مـيرزامـحمد شـيـيع و مـيرزافضضل عـلى آبادى مـازندرانـى مستوفى و ميرزا فضلالشه خاورى شيرازى براى استمالت و دلجويى او بـه شـيروان رفـتند؛ امـا رضاقلى خان با اين تفاصيل مطمئن نگرديد و به نزد فتحعلى شاه نرفت. صدراعظمه و همراهـان




 لكنهوات از تركمنها است و چگــونگیى ايـن مسأله بـه قـرار زيـر بـوده است: جـلال الدوله پسـر

سعادتقلى خان در سال צ\& أ به قصد زيارت امام رضا به طرف مشهد رهسپار مىشود و تركمنها




 مى گرداند.
رضاقلى خان بعدها به دستور عباس ميرزا نايبالسلطنه كه از او ناراضى بـود تـوقيف شـد و سامخان پسرش ' به جاى او ايلخان شد.


## سامخان زعفر انلو

سامخان پسرِ بزر رَ و ارشد رضاقلى خانِ زعفرانلو؛ پس از آنكه پدرش دستگیير و توقيف شد
 سامخان متدرجاً امير با عرضهایى از كار درآمد و خدمات ارزندهاىى به مردم و مملكت انجام داد.

 بازگشتند.
در اوايل سلطنت ناصرالدين شاه ــه ميرزاتقى خان اميركبير سرِ كار بود ـ سامخان مراتب


 سمت ايلخانى و حكومت قوچان يافت.
سامخان پپرى داشت به نام خان باباخان كه در آ به حكومت قوچان منصوب شد؛ اما چیيزى نداشت و نتوانست آن سامان را اداره كند و پس از يـى سال معزول شد.

1. برخیى او را برادر رضاقلى خان نوشتهاند.


## امير حسينخان شجاع الدوله قوچانى








 خلوت كرده بودند.)
شجاعالدوله با همdٔ محاسن و قدرتى كـه داشـته در نـوشيدن مشـروبات افـراط مـى كـرده و و

 و در مقبره خانوادگى به خاكى سپرده شد.

## محمدناصر خان قو چانى




 مخصوص اُمراى قوچان دفن گرديد.

## إسحق خان كُرد قرامانى



 خراسان شد، تهمتهايى را نسبت به اسحقخان ان زده بودند. از قبيل: دشمنتراشى بـراى

دوپهلو بازى كردن، تا آنجا كه مورد بدگمانى دولت شده بود. چون فتحعلى شاه در چمن رادكان
 جعفرخان بيات حاكم آنجا را راضى كرده با خود به نزد فتحعلى شاه بُر دو و براى اين خدمتگگزارى و
 نسبت به شاه اظمهار اطاعت و انقياد كردند. آنگاه شاه او را بنه همراه محمدعلى ميرزا (دولتشاه) به عنوان مقَدمةالجيش خود براى محاصرهُ مشهد و سركوبى نادرميرزا مأموريت داد و او به خوبى از ار ان عهدهٔ اين كار برآمد.
اسحق خان چند سال غير مستقيهم محرك اصلى خوانين خراسان عليه محمدولى ميرزا والى
 تصميم گرفت كه هر طور شده شاهزاده را از حكومت خراسان بردارد و ديگرى را به جـا جاى وى
 و ظاهر قضّيه را پخنين وانمود كرد كه پسرش برای درخواست حكومت ترشيز (كاشمر) به تهران رفته است؛ لكن باطن امر تقاضاى عزل شاهزاده از حكوهت خراسان بود، دولت با درخواست عزل



 ننمودند. مخصوصاً حسنعلى خان بسيار با شاهزاده جسورانه برخورد و صحبت كـرد د. مـحمد ولى ميرزا برآشفت و دستور دادكه اسحق خان و حسنعلى خان را طناب بيندازند. فوراً امر او اجرا شد و هر دو را كشتند.
سرانجام به واسطهُ شورش شديد خوانين خراسان و مخالفت سخت أنها با محمدولى ميرزا، دولت ناحار شد او را در همين سال فراخوانده و به جاى وى برادرش حسنعلى ميرزا را ـ پ پس از دادن لقب شجاعالسلطنه ــ به استاندارى خراسان روانه كند.

## جعفر قلى خان ايلخانى

 است. در سال rar آه ق هنگام لشكركشى محمدشاه قاجار به هرات، او نيز با سواران ابوابجمعى
 معيّت محمدعلى خان پسر اللهيارخان آصفالدوله براى حفظ و حراست امنيت مرز مدتى در آنجا

باقى ماندند.
















## نجفقلى خان شادلو

 خوانين بزرگ كرد خراسان و رئيس ايل شادلو بوده است؛ كه در بجنورد و اطـرافـ آن آن سكـونت دارند.



 حاكم تازء خراسان رفتند.
 قوچان هجوم بُرد، نجفقلى خان چون پسرش جعفرقلى خان داماد ايلخانى بود برحسب ظاهر بـا

پيدا كرد.

در سال IY\&9 كه محمد ميرزا (محمدشاه قاجار) از طرف پير خود عباس ميرزا براى تسخير هرات از شهرهاى قديمى خراسان عزيمت كرد، نجفقلى خان شادلو نيز در عرض راه هرات با افراد و سواران ابوابجمتى خود به اردوى شاهزاده پيوست.

 مخالفين خراسان به تهران فرستاد. نجفقلى خان چندى در تهران تحت نظر بود، بعد به خراسان
 در جنگى و نبرد بود و بارها آنها را شكست دادر خـيا

## مَمَش خان زعفرانلو

مَمشخان كرد زعفرانلو |ز سركردگان خراسان و خوانين مقتدر طايفهُ زعفرانلو است. وى چِند سالى حكمران چناران بود. در سنهُ • IY اكه أقامحمدخان به صوب خراسان عز يمت كرد و و وارد مشهر شد شد؛ ممش خان
 مانند ساير امرا و بز ركان آن ديار نسبت به جانشينى فتحعلى شاه كمتر سر تسليم فرود آورده، كاهى
 تمايل نشان مىدادند.
فتحعلىشاه در اواخر سال MIT براى تصرف مشـهـد و دسـتگير كــردن نـادرميرزا رهســار خراسان شد و صادقخان شقاقى و حسينخان قاجار قزوينى را مأمور تسخير چناران و سركوبى ممشخان كرد. صادق خان در اين مأموريت به شاه خيانت كرد و با ممش خان دان دست دوستى داد و او را وادار كر د كه از نادرميرزا طرفدارى كند. ممشخان
 فتحعلى شاه در اين باره چیيزى نگَت و خيانت صادق خان را به روى خود نياورد؛ فقط دستور داد كه صادقخان به خان محمدخان قاجار دولو ملحق شده، به اتفاق يكديگً به محاصرهُ مشههد بپردازند.
در سال IYY^ كه عباسميرزا نايبالسلطنه قلعهٔ اميرأباد را به قـهر و غـلبه از رضـاقلى خان ايلخانى زعفرانلو و حاكم قوپان گرفت و او را با خـود بـه تهمران آورد، حكـومت چــناران را بـهـ كريمخان زعفرانلو برادرزاده ممشخان واگذار كرد.

## خان اُبدالخان

خان ابدال خان از رؤساى كُرد طايفهُ جهان بيكلو' بود كه پس از از فرار أغامحمدخان
 پيوست و هنگًامى كه آغامحمدخان پس از شكست برادران مخالف خود به وسيلهُ جعفرقلى خان برادر موافق خود، در همين سال به شاهى وارد شد، ابدال




 است؛ ناپار آغامحمدخان تن به قضا داده تسليه برادر خود گـر ديد. رضـاقلى خان خـلى خـواست او را را بكشد، أما كسان ديگًر مانع شدند.


 امر مرتضى قلى خان به قتل رسيد.

$$
\begin{aligned}
& \text { و M }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { و، ص }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r. } 19
\end{aligned}
$$



ايل شكاك در مـرز آذربـايجان و تـركيه بـه سـر مـى برند و مـحل زنـدگى آنـان آبـاديهاى " افــراد ايـن ايـل در شـجاعت و رشـادت مشههورند. زبـان كـردى آنـان كـرمانجى است كـه بـا بـا كردى سوّرانى و اورامى تفاوت دارد و عموماً سنى مذهبند. اين ايل ايل به دو دسته
 شده است.

اسماعيلخان عَبدوى شكاى
اسماعيل خان اول از طايفهٔ عبدوى و رئـيس قبيلهُ شُكاك، در اوايـل، سـلطنت قـاجاريان مىزيسته و مردى مقتدر و صاحب نفوذ بوده است.


امير صادقخان شكاك
اميرصادقخان نيز از رؤساى عشـيره شكاك است كـه در آغـاز از هـواخـواهـانـن قـاجاريه

 مغلوب شل. دهنگ گیتى تازه، كُد و ییيوستگى نزادى و تار يخیى او، رشيد ياسمى.

على خان شكاک
على خان بن اسماعيلخان نيز از رؤساى اين ايل است است كه مدتى بر ار اروميه و سلماس و قسمتى از آذربايجان استيلا يافت و مدعى استقالال بود؛ اما دوامى نياورد و از از بين رفت. فـ

جعفر آقا شكاك
جعفرآقا بن محمدآقا، يكى از رؤساى زبردست اين قبيله بوده كه مدتى با دولت ايران نــزاع
 آَان داد و آنان نيز تا الندازهاى براى اطاعت دولت حاضر شا شانـنـ

 برساند و او در شبى كه جعفر آقق را در منزل خود مهمان كرده بود، مأمورين خود را تحريك كرد تا تا او را غفلتاً ترور كنند. بها اين ترتيب آن مرد كشته شد شد
 كشته شدن جعفرآقا، براى دولت به خوشنامى نيانجاميد؛ زيرا او امان يافته بود و و مردم آر آن را را خلاف جوانمر دى و درستى عهر تلقى كر دند. نتيجهٔ شوم ديگُرى كه از آن برآمدل، ياغى شدن پیر جعفرآقا و برادرش اسماعيل آقا سمكوّ بود.
 نظامالسلطنه در اطاق مجاور دستور داده بود پالهأى بكنند كه در موقع حمله به جعفرآقا، بـراى حفظ خود در آن پنهان شود.ه كسان جعفرآقا در آن شب هفده نفر از اجزاى حكومت را كُشتند و گريختند



اسماعيل آقا سمكوَّ
اسماعيل آقا فرزند محمد آقا و نوهٔ على خان شكاك، ملقب به سردار نصرت، رئيس عشيرئ شكاك و از مردان دلير و متهور است كه پس از كشته شدن ناجوانمر دانهٔ برادرش جـعفرآقـا در
 آ

تبر يز، سر به عصيان برداشت و در صدد انتقام برآمد. قيام اسماعيل آقا (سمكوّ) مصادف است با اواخر سلطنت سلسلئ قاجاريه و وى با استفاده از ضعف دولت مركزى و بهرهگيیى از افرادى بسيار شجيع و دلاور، خيلى زود توانست به عنوان


 فرمانده ــ به قتل رسيدند. سمكوّ با اين پيروزى بر بيشتر نواحى آذربايجان غربى، از از سـواحـل
 حاوى بمب براى سمكوّ فرستاد. اين بسته هنگًام باز كردن منفجر شد و چند تن از سران جمله برادر سمكوّ را به قتل رساند؛ اما به خود اسماعيل آقا آقا آسيبى نرسيد. وقوع كودتاى سوم اسفند سال 1 1 هـ شـ توسط رضاخان ميرينج و تسلط وى بر قشون،
 در پاييز سال .. فعلى) حمله برد. وى سر راهش به هر پاسگاه و مقرى كه میرسيد، پس از ضبط سالح و مهمات آنجا، افراد را مىكشت و محل را به آتش مى دكشيد. به اين ترتيب رُعب و وحشت زيادى در دل نيروهاى دولتى ايجاد كرده بود. در هر حال اسماعيل أقا شهر ههاباد را نيز پس از كشتن حدود چهار صد تن زاندارم تصرف
 رسيدند و ثروتمندان و خوانين از هستى ساقط شدند. به عالاوه سواران سمكوّ هم از كشتن مر دم دم و غارت اموالشان چندان كوتاهى نیردند. البته پس از دو هفته، خود اسماعيل آقا به دلدارى بز ركا
 خاطرءٔ تلخ اين هجوم را در ياد داشتند.
پس از فتح مهاباد توسط سمكو، فرماندهى نيروهاى دولتى در آذربايجان به سرهنگى لوئيد

 به فرماندهى قشونى مركب از دو هزار چريك و پارتيزان آذربايجانى، برایى دفع سمكوّ به جانب اروميه اعزام شدند. جنگگ در محلى به نام "اتهسوج") درگرفت. افراد اسماعيل آقا به سرعت اين قشون را درهم شكستند و حدود . Y بنفر از جمله سامخان را كشتتد و بقيه پا به فرار كذاشتند. متعاقب آن سمكوّ با همهٔ افرادش به حملهُ وسيعى عليه نـيروهاى تـحت فـرماندهى سـرهنگگ

 متفرق شدند.










 به نحوى بهره ببرد.
از آن طرف قشون نظامى و انتظامى، تحت فرماندهى واحد و حمايت انگليس نظمه و تر تيبى
 رضاشاه پيش از هر چیيز خلع سلاح ايلات و عشاير و در صدر آن يكسره كردن كار سمكوّ بود؛ لذا











شكستتد و به قلب سپاه زدند و به دليل نداشتن اسلحه و مهمات كافى با شمشير و خنجر به نبرد
 نكتهاى كه در اينجا جالب توجه است آلن كه: سپاهيان اسماعيل آقا در صبح روز آغا آغاز ايـن


سیاه ايران پس از اين پیروزى به سوى اروميه حركت كرد و و آن شهر را، بعد از آنكه چپهار سال


 كشور شدند ـ خلع سلاح كند. اسماعيل آقا در هجومى غافلگيركننده، سپاهيان ايران را در ناحيأ (پقهلهرهشـهه) مـجبور بــهـ

 تركيه چاره ديگَرى نگَذاشت.
 همهٔ افراد و امكاناتش را از دست داده بود. حتى زنش را كثته و پسر ده سالهاش را در زندان كور كرده بودند. وى در ملاقاتى كه اواخر آبان همان سال با سرجان إدموندز انگَليسى _كه يكى از
 دولت انگليس بيشتر ين سرمايه گذأى را كرده است است.

 كه بيشتر از هر كسى به حمايت نياز داشت. در مدت يكى ماه اقامت اسماعيل آقا در سليمانيه، روابط شيخ محمود و دولت بريتانيا تيرهتر شده بود؛ ناچار وى آنجا را را تركى كرد و و به تركيه برگّشت و مدتى مخفيانه زندگى كرد د.
 تأمين گرفت و متعاقب آن به ايران برگشت؛ اما برابر گَارارشِ


اجراگَرديد و اسماعيل آقا در عحر روز جمعه همان روز، ترور شد.




يحيى خان جهر يقى
يحيى خان از رؤساى اكراد شكاك بود؛ در ايامى كه عباس ميرزا نـايبالسـلطنه حكـمرانـى


 ملكآرا از اين زن مى باشد.
چون دو خواهر يحيى خان زن محمدشاه قاجار بوده است، يحيى خان په در زمان عباس ميرزا نايبالسلطنه و چه در عهر پادشاهى محمدشاه، قربت زیادیى پیدا كرده و تا مدتى كه محمدشاه


 چون آب " (رود آجو)" براى مشروب كردن تمام محلات شهر اروميه كافى نبود، قناتى را با خرج زياد احداث كرد و محض احسان از خود به يادگار گذاشت.
 وى نجفقلى خان افشار قاسملو حكمران اروميه شد.



ملى عشير هاى است بزرگ از كُردهاى اطراف دياربكر و ملاطيه تا نواحى موصل، كه اكنون افراد آن به طور پرا كنده زندگى مى مینتند. خاندانى از اكراد مدتها بر اين عشيره رياست كردهاند كه در اينجا به ذكر چند نفرى از آنان مى پردازيه:

تيمور چاشا ملى
 بر خاسته و مدتها در دستگاه سلطنت عثمانى مأموريتهاى مهمى بها او سپرده شده و بر بر اثر ابراز لياقت و شايستگى از رجال معروف و محترم روزگار خود بوده است.


 جانب سلطان عثمانى مأمور مىشود كه با سپاه انبوهى به دفع وى بشتابد؛ بعد از از وصول اين نيرو،
 »قلعdُ بوك") دفاع كند؛ اما به علت كثرت سپاه سليمان پاشا، تاب مقاومت نياورد و در فرصتى قلعه را ترك گفت و به خَلَب گر یخت. سليمان پاشا بر مقر او دست يافت و هواخواهان تيمور پاشا و همچچنين سعدونبيگَ برادرش و محمدبيگً عموزادهاش را اعدام كرد. و عشاير مـلى را نـيز بـه سختى گَشمال داد. تيمورپاشا پس از سه سال كه از اين واقعه گذشت به بغداد رفت و از سليمان پاشاى والى تأمين

خواست؛ سليمان پاشا با كسب اجازه از دربار عثمانى او را تأمين داد و والى گرى ايالت "رهقه) را به عهلدهٔ او كذاشت و پس از مدتى محل مأموريتش به سيواس انتقال يافت. تاريخ كرد و كردستان، امين زكى بيغ.

اميرابر اهيم ملى
 اميرابراهيمه به سال IT•V هـ ق به رياست عشيره ملى رسيد.
تاريخكرد و كردستان، امين زكىبيگ.

امير ايّوب ملّى


 دياربكر محبوس شد و سرانجام همانجا دركنشت.
تاريخكرد و كردستان، امين زكىبيگ.

تيماوى بيگَ ملَّى

 بيگانگان شدند و قسمتى از اراضى آنها تحت سيطرئ عشاير ديگَر قرار كرفت. تاريخكرد و كردستان و مشاهيرالكرد، امين زكى دبيًا.

امير محمود بيگَ ملّى
پی از آنكه در دورهٔ تيماوىبيگ، اراضى و مناطق نشيمن عشاير ملى دستخوش تاخت و تاز



 محمودبيگ قلعdُ ويرانشهر , التمير كرد و خود عهدهدار رياست عشيره شد؛ اما پس از مدتى

دجار تعرض عمر پاشا والى دياربكر گرديد و عاقبت در گوشَّ زندان اين والى ـ در ديار بكر ـ اسير و محبوس ماند.
ابراهيهبيگی پسر محمودبيگ به اسماعيل پاشا، خديو مصر پناه برد و او را شفيع قرار داد كه پیرش را|ز حبس عمرپاشا رهايى بخشد. خديو اسماعيل به واسطهُ خدماتى كه اين قبيلهُ كرد در استقرار حكومت محمدعلى كبير، پدر خديو اسماعيل انـجام داده بـودند؛ از سـلطان عـبدالعـزيز عثمانى عفو و رهايى محمودبيگی را خواستار شد؛ سلطان شفاعت او را پذيرفت و دستور آزادى محمودبيگِ را داد.

تاريخ كرْ و كـردستان و مشاهيرالكرد، امين زكىبيگ.

## ابراهيم پاشا ملَّى


 و قوتى فوقالعاده پيدا كرد و به اذيت و آزار قوافل و كاروانيان پرداخت و راه دياربكر و ماردين را بست. دولت عثمانى لشكرى براى دفع او فرستاد و بعد از زد و خورد بسيار، ابراهيهبيعًا اسير شد و به سيواس تبعيد گرديد. اندكى بعد |ز آنجا گريخت و با زحمت زياد خود را به ميان عشيرهاش رسانيد. بعدها سلطان عثمانى از تقصيرات او بگخشت و و رتبأ ميرميرانى و پاشائيش دادي اد. ابراهيه پاشا اندى اندك نفوذ و اعتبار زيادى پيدا كرد و بر تمام عشاير عرب آن اطراف غلبه يافت و چندين عشيره را تابع فرمان خود گر دانيد.
 "قراجهداغ" تحت فرمان او درآمد. بعد از اعالان مشروطيت عثمانى، سر از ربقهٔ اطاعاعت حكومت بيرون كشيد و لشكر انبوهى فراهمم أورد؛ اما دولت عثمانى در فرصتى ناگٌانى انى نيروى عظيمى را به ديار او گسيل داشت و تحت محاصرهاش درآورد و در كوه عبدالعزيز راه گريز بر او مسدود شد و اسير گرديد. تاريخ كرد وكردستان و مشاهيرالكرد، امين زكىىبيگ، ج r، ص •1 •1به بعد.


عشيره زند يكى از شاخههاى عشيره́ »الَكَ كُدد" است كه در اطراف ملاير أقامت داشتهاند. در ايام تسلط عثمانيها بر غرب ايران، اين شاخهُ لك گاهى بر تركها مىتاختند و ايامى بر افنانيان. نادرشاه افشار پس از راندن افنانيان از ايران، عشيره زند را نيز سركوب كرده و عدهٔ كثيرى از آنها ارا ا به خاك (ادرهگز") خراسان كوج داد و آنان را در مقابل مساكن تركمانان اطرافِ (ابيورده) جاى داد. ' در زمان عادل شاه افشار يكى از سپاهيان قديهم نادرى به نام كريه, توشمال، اگرچه از تعرض اردوى عادل شاه ايمن نبود، با اين حال جسـارت و جـرأت بـه خـرج داد و بـه كـمك بـرادرش صادق خان، عشيرهٔ زند را به خاكى ملاير عودت داد. از اين تاريخ رياست اهل زند به كريهم توشمال رسيد.
هنگًامى كه ابراهيم شاه افشار بر برادر خود عادل شاه عاصى شده بود، كريمخان به دعوت او مأمور سركوبى بعضى از ايلات ياغى عراق شد و در ازاء اين خدمت از ابراهيهم شاه هداياييى گرفت و شهرتش فزونى يافت.

على مردانخان بختيارى و كريهخان با هم متحد شدند و عزم اصفهان كردند و وارد آن شهر شدند؛ ابوالفتحخان حاكم اصفهان چون ياراى برابرى با آنمها را نداشت، ناچار از درِ اطاعت درآمل و و سه نفرى در سنdٔ بیا\ا هـ ق درباره سرنوشت سلطنت ايران به گـفتگو و مشـورت پـرداخـتند. سرانجام تصميم اين جمع بر آن قرار گرفت كه سلطان حسين دخترزاده شاه سلطان حسين را به نام (شاه اسماعيل سوم") به سلطنت برسانند و علىمردان خان نايبالسلطنه و كريهخان سردار سپاه و ابوالفتحخان والى اصفهان باشد. و هر سه قسه ياد كردند كه متفقاً سلطنت اسماعيل سوم
 خود نشان داد و در لشكركشى به هندوستان و جنگچهاى ديگر مورد توجه نادر قرار گرفت.

را حفظ كنند و اگر يكى از آنما پیمانشكنى كرد، دو تن ديگر به دفع او قيام كنند. عاقبت كسى كه
 جلفاى اصفهان به آزار عيسويان پرداخت. كريهخان در اين هنگام در كردستان بود؛ به مـحض
 كر يمخان پس از غلبه بر علىمردان خان به فكر دفع محمدحسن خان قاجار افتاد و نخستين بار به
 گَماشت و به دستيارى شيخ عليخان زند حملهُ خود را شروع كر د؛ اما شيخ عليخان شكست خورد.

 ضد كريهمخان همهييمان شدهاند. كريهخان با شتاب رهسپار كرماشان شد و علىمردان خان ران راكه

 گرفت و با خود به اصفهان برد و در قمشه بار ديگً كريهمخان را شكست داد. خان زان زند به لرستان

 آزادخان افغان براى نبرد باكريمخان از اصفهان راهى فارس شد و و در سر راه بوشهر با او روبرو
 رسانيد (سال (l|צ)؛ أما چون خبر يافت كه محمدحسن خان قاجار از جانب شمال عازم اصفهان است، مصلحت چنان ديد كه آنجا را ترك كرده به آذربايجان بتازد. كريهمخان پس از اين پیروزیى


 محمدحسنخان شكست خورد و كريهخان ناگزير شخصاً رهسيار اصفهان شد؛ اما در جا جنگَ با
 فارس و تعقيب كريمخان رو نهاد ولى چون أزادخان افغان از آذربايجان به قصد حمله به او حركت
 آزادخان را شكست داد و او را مستأصل كرد، تا آنجا كه مجبور شد به كر يهمخان پناهنده شود و از اين تاريخ أزادخان اهميت و اعتبار خود را از دست داد. هنگام عقبنشينى محمدحسنخان مان شيخ عليخان زند اصفهان را متصرف شد، ولى محمدحسنخان پس از مغلوبكردن آزادخان بار ديگَر

نيروى زند را از آنجا راند و خود بر آن ديار استيلا يافت. در اين زمان تاج و تخت ايران دو مدعى داشت: يكى محمدحسنخان قاجار كه بر سواحل بحر خزر و شمال ايران تا اصفهان استيلا يافته بود و ديگرى كريهخان زيان زند كه بر فارس و قسمتى از غرب ايران حكومت داشت. در سال IIV هـ ق محمدحسنخان برالى از بين بردن رقيب خود به شيراز لشكر كشيد و آنجا را محاصره كرد. كريهخان بر اثر شجاعت و كفايت شيخعلى خان زند و
 اصفهان بازگشت؛ اما به علت بدرفتارى كسانش با اهالى، در آنجا نيز ايمن نبود و به مازندا و كريهخان با پيروزى تمام وارد اصفهان شد. سیس براى اينكه كار را با خأن قاجار يكسره كند، فارس را به برادر خود صادق خان سپرد و خود. به تهران آمد و از آنجا شيخعلى خان آن را به مازندران

 برگشت و هنگامى كه در آن ديار مى خواست از پلى بگگذرد به دست يكى از سران قاجاريه _كه با
 اَغامحمدخان از ترس دشمنان خانوادگَى به صحراى (پيموت) نزد د تركمانان رفتند؛ اما بعد از جهار هأه مجبور شدند به كريم خان پناه بياورند و خان زند همه را آمان داد و در دستگاه خود پذيرفت.

## كريمهخان ز ند

كريهخان فرزند ايناق، پس از آنكه محمدحسن خان از بين رفت، به طور مستقل بر تمام خاك ايران - بجز خراسان ' ـ حكومت يافت. و تتنها كسى كه مخالف او باقى مانده بود فتحعلى انـان افشار از اتباع آزادخان افنان بود. كريمخان به همراهى شيخعلى خان خان برایى دفع او به اروميه رفتند؛ فتحعلى خان ناگزير تسليم شد و تقاضاى عفو كرد. كريمخان او را بخشيد؛؛ إما بـعدها در نـتيجهٔ

 شاه، شاهرخ كه از طرف مادر نسبش به سلطان حسين صفوى میرسيد، در مشـهـد بـه سـلطنت رسـيد؛ مـيرزا سيدمحمد نامى با او به مخالفت برخاست و شاهرخ را را نابينا كرد و در صدد برآ بآمد كه به نام سليمان شاه تاج و تخت را را تصاحب كند. ولى شاهرخ به يارى يكى از سرداران، به نام ميريوسف على مجدداً بر تخت نشا نشست و سليمان شاه كشته شد. دو سردار ديگر به نام جعفر و مير عالم, متحد شده مير يوسف على را رامغلوب و مقتولو كر دند دند و شاهر خر را به

 را پادشاه آنجا كرد. پس از شاهرخ پسرش نادرميرزا به امار ت خراسان رسيد.

سوءرفتار، به دست يكى از كسان خان به قتل رسيد. گويا در همين ايام شيخغلى خان بران براى كشتن





 محبوب و نيكنام ساخت.
كريمخان با وجود نزديكى پايتخت به خليج فارس به علت اشت اشتغال به زدوخورد با با مدعيان و
 جز يكى دو اقدام براى جلوگيرى از تعديات دزدان دريايى، تا اين زمان تالاشى در اين جهت از از خود نشان نداد.





























 كارى از ييش نبرد. براى تالافى اين شكست بار دور سران سرالر ديگرى را روانه آن ديار كرد، كـه او او عثمانيها را مغلوب ساخت












 ايران جمعى از آنان را تلف كردند و حكمران زند نيز به دست غانلام خود به قتل رسيد. كريهخان

بار ديگًر صادق خان را در ا1 ابه تنبيه اعراب سركش و ضبط بـصره روأنـه كـرد. صـادقخان ياغيان را سركوب كرده به بصره رفت و تا هاه صفر سال 1194 در آنجا بود. در اين تاريخ خبر مرگ كريمخان به او رسيد. وى فوراً به شيراز برگشت و چون بصره خالمى ماند، تركان عثمانى به سهولت بار ديگر آنجا را به تصرف در آوردند.

## مرَّ كر يهمان

كريهخان در اواخر عمر به مرض سل مبتلا گَرديد و چون سن او در اين تاريخ قر يب به هشتاد سال بود روز به روز ضعف بيشتر بر وجوشش مستولى مى شد. واقعهُ قتل على محمدخان و شورش

 مدت فرمانروايى كريهخان مجموعاً سى سال و هشت ماه و دوازده روز بوده است. كريمهخان از پادشاهان خوب و نيكـسیرت ايران است. او مردى بود ملتپرور، خوشرفتار، عادل، به دور از حس كينهتوزى و سختكشى. بسيار ساده مىزيست و از تشر يفات و تكلفات و تجملات سلطنتى بيزار بود و حتى از قبول عنوان پادشاهى و سلطنت احتراز مـى جست و خـود را در تـمام مـدت "(وكيلألّعاياه) مى خواند. از بناهاى او در تهران عمارتى بوده است به نام ((خلوت كريهمخانى") و در شيراز بازار و مسجد و حمام وكيل و برخى عمارات دولتي.

## جانشينان كريمهان

بعد از مرگ كريهخان، بين نزديكان او بر سِر جانشينى نزاع در گرفت و زكى خان برادر مادرى كريهخان - كه به قساوت و بیرحمى معروف بود - چون مى دانست كه با وجود صـادق خان و پسران كریهخان، بزرگان خاندان زند زير بار حكم او نمىروند، براى مجبور سـاختن آنـان، ارك
 محاصره أدامه داشت و پس از آن قرار به مصالحه شد و در تمام اين مدت جنازه كريهمخان بـر

 بود ــ با او در اين امر شر يكـ قرارداد و خود در حقيقت زمام كارها را در دست گرفت و پانز په تن از بزر كان زند را كشت و اموال آتها را مصادره و بين لشكريان تقسيم كردم.

## أبُوالفتحخان زند

 دستور زكى خان محمدعلى خان برادرش نيز با او شريك شد. از بزركان زنديه كان كسانى كه به دام دام
 داشت - و ديگُرى على مرادخان سردار كريهمخان كه اندكى قبل از مرگ كريهمخان به اصـفـهان مأمور شده بود.
صادقخان با پسرش جعفرخان از بصره به جانب ايران حركت كرد كه خود را به شيراز برساند.

 جانب اصفهان حركت كرد. در (ايزدخواست)" جمعى از لشكريان كه از حركات سـوء و نـاهنجار زكى خان به جان آمده بودند او را به قتل رسانيدند و ابوالفتح خان در سلطنت خود استقالال يافت. صادقخان و پسرش جعفرخان به محض رسيدن خبر قتل زكى خـان خـود را از رفسـنجان

كرمان به شيراز رسانيدند و اطاعت ابوالفتح خان را پـيرفتنتد.
 يافت، در بادهسارى بيش از پيش راه افراط سيرد و هر قدر صادقخان كوشيد كه أو را در خط اعتدال نغَاه دارد، فايدهاى نبخشيد. عاقبت صادق خان وى را خانهنشين كرد و خود متصدى امر

## صادقخان استظهارالدوله

صادقخان در روز پنجشنبه سوم ربيعالاول سال 1194 هـ ق ابوالفتـح خـان را بـا دو بـا بـرادر ديگرش خانهنشين كرد و خود بر تخت شاهى نشست. على مرادخان كه تا اين تاريخ از از ابوالفتح

 ابوالفتح خان را شنيد، به ضديت صادق خان در اصفمان خود را پأدشاه خواند. صادق خان بران اينكه سركردكان نيرويى را كه در اطراف على مرادخان بودند پراكنده
 آشفتگى دوام داشت. سرانجام در سال 1190 على مرادخان يكى از سرداران خود را بـه جـنگی صادق خان به شيراز فرستاد. على نقى خان پسر صادق خان اين اردو رادر خارج شيراز شكست داد و بسيارى از سران سپاهى على مُرادخان اسير شدند و خود على مرادخان به حدود كرمان انـان

رفت. ولى پس از جمع آورى نيروى جديد به شيراز حمله برد و اين بار جعفرخان پسر صادق خان
 جانب على مرادخان را گرفتند و صادق خان و یسر ديگرش على نقى خـان در شــى

 نشست و در إزاى خدمتى كه جعفرخان نسبت به او كرده بود، وى را حكومت كردستان داد.

على مُرادخان زند
على مرادخان ــ كه خواهرزاده زكى خان بود ــ بعد از آنكه به دستيارى اكبر خان قدرت دستش افتاد و از جانب سران زند آسوده خاطر شد، در اصفهان حدود چهل چهاهزار سپاهى تهيه ديد
 به فتح مازندران فرستاد. شيخ ويس خان پسر على مرادخان ــ كه اندكى بعد پدرش و سران ديگر







 صباحى از شعراى معروف آن دوره، تاريخ مرگ على مرادخان و جلوس جعفرخان را چـنين گَته است:
'نوشت كلك صـباحى: ز قصر ســلطانى على مراد برون شد، نشست جعفرخان

جعفر خان زند
چس از فوت على مرادخان، جعفرخان پسر صادق خان استظهارالدوله و بـرادر مـادرى عـلى مرادخان ــ كه به حكومت كردستان و خمسه مـنصوب شـده و در لشكـركشى عـلى مـرادخـان
 را بيفزاييمه حاصل 1199 سال قمرى مرى على مرادخان و به حكومت رسيدن جعفرخان مى شود.

به مازندران بر او شوريده بود ـ به اصفهان رفت و به محض ورود شيخ ويسخان را راگرفت و كور


 ساخت. جعفرخان پس از مراجعت آغامحمدخان، اصفهان را از قاجاريه یس گرفت؛ اما وا سال بعد يعنى در . .
 به توطئه بعضى از امراى زنديه مسموم و مقتول شد و صيدمرادخان زند جاى او راگرفت.

صيدمرادخان زند
پس از كشته شدنِ جعفرخان، يكى از سران زند به نام صيدمرادخان بر تخت نشست. پسـر
 میزد، در اين تاريخ مأمور بنادر و سواحل خليج فارس بود. چون خبر كشته شدن پدرش را را شنيد به سرعت خود را به شيراز رسانيد و پايتخت را از


لطفعلى خان زند
لطفعلى خان در سن بيست و سه سالگی، روز IT شعبان سال IT. عين جوانى و شادابى مدعى تاج و تخت شد. او كه زندگیش بر پشت زين اسب و ميدان جنگی








يكى از اين پسرها لطفعلى خان بوده٪.
 حاجى ابراهيه پسر حاجى هاشم (كدخداباشى مـحلات حـيدرى) سـپرده شــده بـود، هــهچنان






 براى خود پيدا كند، به همين منظور نزد آغامحمدخان
 گرفت.





 شدند و خود لطفعلى خان به سرعت بر اسبى بىزين و برگ نشست و به طرف شير شيرز حركت كرد؛







 اسير بگَرفت و تا نزديكـ شهر شيراز پيشروى كرد؛ لكن نتوانست قلعهُ محكم شيراز را متصرف




اندك مدتى آن اردوى عظيهم از هم پاشيده شد و اگر چند دقيقهُ ديگَر ادامه پيدا مىكر د اساس
 معنى چون پراكندگى اردوى قاجار را ديد فرمان داد كه دست از جنگى بكشند. سپاهيان فاتح او او نيز
 بلند شد لشكر يان لطفعلى خان دريافتند كه فريب خورده و آغامحمدخان فرار نكرده است. بلكه
 مغلوبانه ترى كند.





 دوباره آنها راز خاك در در آورده و به نجف فرستادند. أغامحمدخان در اين سفر آن چه از آثار زيباى عمار
 به دست آورده آنان را نيز به تهران گسيل داشت





 بر روى سكه افتاد، به اندازْایى در خشم شد كه از همانجا چاپارى فرستاد تا فتحالشه خان طفل



 با فرار او مقاومت كرمان به پايان رسيد و قشون قاجار در شهر ريختند. آغامحمدخان همين كه از از

فرار او آگًاه شد، فرمان قتل عام داد و بيشتر مردم آن شهر را يا كشت و يا كور كرد و شهر كرمان شهر كوران شد و زنان و كودكان آن شهر را به سربازان خود بخشيد. لطفعلى خان بعد از فرار از كرمان بين بهم و كرمان را ــ كه حدود سى فرسخ است ـ بر پشت اسب در مدت بيست و چههار ساعت طی كرد. وقتى كه به آنجحا رسيد، عدهاى كه او را شناخته بودند بر او ريخته اسبش را پي كردند و خودش را هم با شمشير و خنجر مجروح ساخته و كتبسته به جانب اردوى قاجار نزد آغامحمدخان بر دند (چهوارم ربيعالثانی سـال Q•M هـ ق). هـنگامى كـه لطفعلى خان را دستبسته به حضور آغامحمدخان آوردند، همحچون شيرى خشمگین برافـروخته بود. بدون اين كه سلام بكند در كنارى بايستاد. خان قاجار گفت: چرا سلام نكردى؟؟ جواب داد: مردان را سلام بايد گفت. اين جواب كه خالى از تعر يض نبود ' در آغامحمدخان سخت اثر كرد و به حدى در غضب شد كه براى انتقام از گفتةٔ او دستور داد كه تركمانان او را همه گونه آزار و شكنجه دهند و خود نيز با دست خويش چششمان او را از حدقه بيرون كرد و بعد آن دلاور كور را زنجير كرده به تهران فرستاد و اندكي بعد دستور قتل او را داد. جسد آن دلاور را در امامزاده زيد تهران دفن كردند.

آغامحمدلخان بعد از آن كه لطفعلم خان را به نزدش آوردند، بازوبند گرانبهباى او را از بـازوى باكفايتش گُشود. اين بازوبند شامل سه قطعه الماس بود: يكى درياى نور، ديگرى به اسهم تاجماه و سومى به نام اكبرشاهى؛ كه هر سه از بقاياى جواهراتتى بودند كه نادرشاه از هند آورده و پس از پراكنده شدن به دست كريممخان افناده و از او به لطفعلى خان رسيده بود. پس از مرگ لطفعلى خان، فرمان قتل عام خاندان زنديه صادر شد و از آن خاندان كسى معروف نماند جز عبداللهخان كه به مناسبت خو يشاوندى با رضاقلى خان قاجار از مرگ رهايى يافت. بـا مرگ لطفعلى خان آخرين روزهاى متزلز ل حكومت خاندان زند پايان يافت. آقامحملرضا مؤلف ذيل تاريخ زنلـ يه، پس از شرح داستان كشته شدن لطفعلى خان در كتاب خود به قطعه شعرى تمثل جسته است كه عيناً از روى مجلهُ يادگار آن را نقل مىكنيه: بــه مــرگش چــراغ سـغ بــــه أســـيب يكـ دم زدن كُشــتمى جـــراغ كـــان كشت ایى كــاش مــن


ا. آغامحمل خان قاجار خواجه بود، كه به امر عادل شاه افشار اخته شده بود. گويند وقتت كه لطفعلى خان 'ز بازيافتن تاج و تخت ايران تماماً مأيوس شد و دانست كه سلطنت ايران بر خان خواجهُ قاجار قرارگرفت. در نتيجهٔ طـبع سرشارى كه داشت الين رباعى را سرود.

دادى بــه مـخنثى نـه مـردى نـه زنـى
بیش تو چه ذف زنیى، چه شمشیی زنسی

بـارب سـتلى مـكى ز دست چجـو هـنى
ا


از شعراى معروف لطفعلى خان _ـكه او را بارها مدح گَفته است ـ فتحعلى خان صباى كاشانى است كه بعدها از مداحان فتحعلىشاه قاجار شد و از طرف او لقب (״ملكالشعراء گرفت. صبا در روز ورود لطفعلى ختم مى شود و تاريخ جلوس را متضمن است:
 از جملهٔ مدايحى كه صبا درباره خاندان زنديه به ويره لطفعلى خان سروده و و باقى مانده استه است،

 دشمنان و غاصبان سلطنت، به شيراز دعوت مىكند. در اينجا ابيا دياتى از آن قصيده را نقل مى آكنيه:

 عـرضه ده از مـنِ مسكـين مُشـوَش خـاطر
 هيج دانى كه چسان رفت و چسان میگگرد








 خلق اين خطّه به راهت همه جـان بـازانـنـد از صــغير و ز كـبير و ز نســاء و ز رجـال ***

## سخنى پیير امون خاندان زند

 سخن رفته است، به نظر بىمناسبت نمى آيد كه با نَگاهى، ولو گذرا، موضح و موقف اين خاندان را در آن دوران، به نسبت ملت و همجنینين تاريخ ايران بدانيهم. در اين گفتار از جريانهانى پس از نادر و شروع اغتشاشاتى كه با مرگ وىى دامنگیير ايران شد،







 آن عِرض و ناموسشان، فقر و فاقهُ بيشتر و ديگر هيجّ

 كذاشته بود ــ ساير نواحى و بالاد ايران را مطيع و مُنقاد خويش ساخت بنا به اظظهار مورخين كريهخان مردى خودساخته و در عين حال بز رگمنش بود و و با وصفى كه

پيش از تسلط بر امور و برانداختن رقيبان، در كارنامهُ عملش گاه و بيگاه كشتار و خونريزى بـهـ چشهم مى خورد؛ اما پس از آن، تاريخ ايران پا پادشاهى تا آن درجه ساده و عادل، كمتر به ياد دارد. وى خود را شاه نخواند و ديوان و دربارش به نسبت بسيار كمخرج بود. او با وجودى ان كه بـى سواد بود، به علم و دانش توجه بسيار داشت و دانشمندان را بيش از ديگران ارج مىنهاد. در سياست خارجى چون سلطان محمود و نادرشاه به كشورگشايى و لشكركشى هاى آنحچنانى نیر داخت و به


 پس از كريهزخان باز به همان داستان تكرارى تاريخ إيرأن بر مى خوريه، جنگـ بر سر جانشينى

تنها در سطر آخر سرگذشت اين خاندان به نقطهُ روشن ديگرى مسرسيهم كـه بـه گـواهـى مورخين قـدرت شـمشير رادر كـنار ارزشـهاى ديگـر از جـمله دانش و درك و درايت دانـيت داشت او

 بيابند؛ اما خيانت دستنشاندكانش حسرتى ديگر آفر يد و ضمن از بين رفتن دلاور زنــد، بــنـيان خاندانى ريخته شد كه سر تا سر دوران حكومتشان، ايران را سراسر فــر و جهـل فـرا گـرفت و دورانى رقم خورد كه از تاريكترين سالهاى تاريخ ايران استا
تاريخ مختصر /يانی، پاول هرن، ترجمهٔ دكتر رضازادادٔ شفق، از از ازي



 . اتاء.


در صفحهٔ بF| آر پايان بحث از حكام (اشنبو" در هكارى نوشتهايه: از جانشينان اين خاندان بعد از زكريابيگى خبرى در دست نيست، تا آنكه سالهایى بعد در صفحات تاريخ با با اسامى جـمع ديگرى از حكام جز يره و بوتان در قرون اخير به نام (بوتانيان" آشنا مىشويه؛ كه اينكى در اينجا دربارء آنان به سخن مى ير دازيم:

## نورالله محمدبيگّ بوتان

برابر نوشتهٔ تاريخ كوزدان به ناوبانگ، آخرين حاكم هكارى نورالله محمدبيگ نام داشته كه تا تا هنگام قيام بدرخان بيگ (سرسلسلهُ بدرخانيان) حكومت كرده و پ پس از آن به استانبول رفته و در در آنجا اققامت گز يده و سرانجام به سال IYVV هـ ق در همان شهر وفات يافته و در تكيهُ محمدپپاشا مدفون است.

## امير بدرخان پاشا



 رهايى بخشد؛ براى نيل به اين مقصود با يكايك اين حكام تماس برقرار كرد د و از آنان دعوت بـ به

 تهيهُ مقدمات كار پرداخت و پیش از هر چيز به تحصيل اسلحه و ابزار جنگى و ذخيره́ آذوقه و



 به دفاع از آسوريها پر داخته به دولت عثمانى تذكر داده بودند كه آسوريها بايد حـنظ و و حـراست

امير بدرخان اهميتى به پيام دولت عثمانى نداد و درصدد پياده كردن نقشؤ خود بود. سلطان










 مسأله موجب شكست بقيةٔ سپاهيان امير بدرخان گرديد و جزيره در تصرف سـر بانازلان عـثمانى درآمد.







 امير بدرخان تا سال IFYV ایه ق حيات داشته است.

## امير عزَالدين شير بوتانى

 آن سیهسالارى نيروهاى او را داشت؛ اما در اثناى جنگَ خيانت ورزيد و موجب شكست عمويش شد. پس از آن پون منطقه را خالى از رقيب ديد، دعوى حكومت كرد و مدتى در در كمال استقالال بر بوتان فرمان راند؛ تا اينكه به سال آل آه ق نيرويى از طرف دولت عثمانى براى دفع او روانه گشت و بعد از كشتار خونينى، لشكرش متفرق شد و خود وى تبعيد گرديد. پس از مدتى سلطان عثمانى او را مورد عطوفت قرار داد و به ("ميرميران") ملقب ساخت و حكومت ناحيه "يـانيه") از


## عثمان پاشا بدر خانى


 جنگى شركت و همكارى داشته باشند. آنها اين مسأله را فرصت خوبى دانسته با عدهاى از كـار بهدستان و افسران اتفاق بستند كه انقلاب پدرشان را تازه كنند و به انجام بر سانند.


 شكست خور د. عثمان پاشا تاجفر مانروايى بر سر نهالد و بر بالاى منابر خطبه به نام او خوانده شد.

 نشان دهد و با بدرخانيان به ملايمت رفتار كند. دستور داد هر كه از بدر بارخانيان و وابستگان آنهيا در زندان اسير است أزاد شود و با عثمان پاشا به مكاتبه پرداخت كه بهتر است طرفين و كشتار بكشيه تا بيش از اين خون مسلمانان به ناحق ريخته نشود و با دادن وعدههاى زياد او را به استانبول دعوت كرد تا با دولت عثمانى به مذاكره بنشينـيند.

 موافقت نمىكر د و مى گفت: هدف تركها از اين نرمشها إغفال و گول زدن ماست و مصا مصلحت نيست
 از مدتى هر دودستگير وزندانى شدند.سیس آنان را آزادكر ده، دراستانبول تحت نظر قرار دادند.

## حسين كنعانى پاشا بدر خانى

 شايانى انجام داد و پا به پایى او در همهٔ كشمششها و جنكُّها شركت داشت.

## مصطفى چاشا بدر خانى

مصطفى پاشا يكى ديگر از فرزندان بدرخان پاشاست كه در دستگاه سلاطين عثمانى قُرب و منزلت زيادى داشته و با رتبهٔ ميرميرانى و بيگلر بيگى در مناطق مختلف داراكى مشاغل عمدهاىى بوده و در سنئ اY ا هـ ق فوت كرده است.
 و چند زبان ديگر آشنايى داشته است.

## نجيب محمد پاشا بدر خانى


 در طرابلس غرب جهان فانى را ترك كفته است.

## عبدالر زاق بيگَ بدر خانى

 ساطين عثمانى میزيسته و مشاغل عمدها مدتى براى اتحاد امراى كرد به فعاليت يرداخت و در سنؤ ז

## مقدادبيگَ بدر خانى






## امين عالى بيگَ بدرخانى



برادرش مدحتبيگى رهسيار استانبول شدند و نرسيده به آنجا براى جمعى از أُمرا و رؤساى كرد





 و وكريز تسليم شدند.
امين عالى
 همكارى داشتهاند.

## امير ثر يا بيگَ بدر خانى

اميرثريا بيگَ فرزند امين عالى بيگَ يكى ديگَ از اُمراى دانشمند و با با حزم و انديشهُ بدرخانى است كه تا نيمهٔ دوم قرن چهاردهمه حيات داشته است. او پس از اعالان مشروطيت تـركيه، در استانبول به چاپ و نشر روزنامهٔكردستان همت گَماشت و هدتى آن را توزيع و اداره كر د.

## امير جالادت بيگَ بدرخانى

 در شهر استانبول تولد يافته و تحصيلات خود را به طور مرتب تا اخذ ليسانس رشته حقوق اذامه داده است.
پس از كودتا در كشور تركيه و روى كارآمدن كمال آتاترك، افراد خاندان امين عالى پاشا ناچار
 بعد برادرش جلادت بدرخان نيز بدو پيوست و در همان ايام انقالاب شيخ سعيد پيران در تركيه
 براى مبارزه با دولت ترك پر داختند؛ اما اين قيام دوامى نكر د و سركوب شد و جاد

 تالش نايستاد و از راه انتشار مجله و روزنامه به زبان كر دى خدمات و مجاهدات خود را ادامه داد و

توانست بنگاه انتشار نشريه هاوار را تأسيس و مجلهاى نيز به همين نام منتشر سازد كه تا سال 1944 دوام كرد.
جلادت قبل از انتشار هاورار مجلهُ مصور روناهى را مىنوشت و او از نخستين كسانى است كه كتاب و روزنامه و مجله را به زبان كردىى و حروف لاتين منتشر كرده است.



 پس از ا Y سال اقامت در سوريه دركذشت.

## دكتر كامران بيگَ بدرخانى



 و سالمها در مدرسةٔ شرقى تابع دانشگاه سوربن به تدريس زبان كردیى مشغول بود. همحچنان كه در آن جامعd به همت او رشتهٔ جديدى براى تدريس ادبيات و لغت كردى تأسيس شد.


 زياد از او به يادكار مانده است كه در جلد دوم مشاهير صفحهئ
 ناوبانگا ج



 ريانى، ص بّ تا


بارزان نام ناحيهأى كوهستانى و مرتفع از كردستان است كه در مرز سه كشور ايران، تركيه و عراق واقع شده و اكنون بخشى از استان (ههوليّ)" عراق است. مردم بارزان به دليل نداشتن زمين زراعتى مناسب، بيشتر از راه دامدارى، جمع آورى صمغ و كتيرا، استفاده از درختان و ميوههاى جنگَلى و شكار حيوانات وحشى ارتزاق مىكنتد و در مجموع مر دانیى كممر آمد و اهل قناعتند. كوهستانى و صعبالعبور بودن ناحيهٔ بارزان موجب شده كه مردمش در طـول تـاريخ خـود نتوانند با همسايگان و دنياى خارجى مراوده و ارتباط زيادى داشته باشند و این امر گرچه عاملى بازدارنده در جهت شكوفايیى اوضاع اقتصادى و ارتقاء سطح دانش و آَاهيهاى آنان بوده، اما اين امكان را برإيشان فراهم آورده است كه فرهنگ اصيل خود را حفظ كنند و صـداقت و يحـرنگیى زبانز دشان رlاز دست ندهند. همچچنين نیاز به شكار حيوانات چابیى و وحشى در آن شرايط سخت جنرافيايى، از مردانشان تيرإندازانیى دلير و بسيار ماهر ساخته است.

## مشايخ بارزان

 نوشته است: سينه به سينه اينگَونه نقل كر دهاند كه مشايخ بارزان در اصل از خانوادهُ اميران آمدى بودهاند؛ كه مسعود نامى از اين خاندان، زندگى اميرى و حكمرانى را رهـا كـرده، طـريق عـــزلت
 میی پـر دازد.
پس از مسعود، اولاد و |حفادش نيز همين رويه را پیش میگیرند و ضمن سير و سلوك، به

تحصيل علوم دينى مى هر دازند. به اين لحاظ است كه برخى از افراد اين خاندان را شيخ و برخى را ملا خواندهاند.

 عبدالشه بن ملا محمد بن عبدالرحمن بن مالا تاج الداين بن عبد بند السالام بن سعيد بن شيخ محمد بن ملا احمد بن عبدالرحيه بن سعيد.



 مشايخ بارزانى اهل طريقهٔ نقشبنديه به شمار مى آيند.

 بارزانى، پسر بز رگَ و جانشين شيخ عبدالسلام، عليه خوانين ستمكار و مـزدور حكـومت بـانگى
 به موصل تبعيد گرديد. شيخ محمد بارزانى پنج پسر داشت: شيخ عبدالسالام (دوم)، شيخ احمد، شيخ محمد صديق، شيخ بابو و مالا مصطفى.

## شيخ عبدالسَّام دوم بارزانى



 مرحله توانست نيروهاى دولتى را شكست دهد. پس از چندى لشكرى گران از سـییاهيان ارتش
 شكست بارزانيان و متوارى شدن شيخ عبدالسلام انجاميد و عدهٔ زيادى از خانواده شيخ به اسار انر درآمدند. در آن زمان مامصطفى بارزانى كودكى خردسال بود كه بـا مـادرش در شـمار اسـيـيان
I. رجوع شود به جلد اول مشاهير، صفحهؤ \&.r.r.

 عثمانى دست زد. اين بار تركها به سختى شكست خور دند و دولت عثمانى ناحار از قبول شرايط او براى قبول صلح شد. به اين ترتيب همهٔ اسيران آزاد شدند و بنا بر آن آن شد كه بـا بـا بـودجهُ دولت تعدادى مدرسه و بيمارستان در مناطق كردنشين احداث گر ددد.
 ترك ترور شد. صفوت بيگى نامى كه از دوستان شيخ عبدالسلام و كارگزاران موصل بود، متعهم به
 رساند و پناه خواست و شيخ او را پناه داد. در نتيجه آتش جنگَ بار ديگَر جان گرفت.
 مقاومت نياورد و به ايران گر يخت و با اسماعيل آقا سمكوّ پ پيمان دوستى و همكارى بست. روزى شيخ منزل صوفى عبداله نامى مهمان بود. ميزبان به طمع مال و مقام، تركها را خبر كرد. شيخ عبدالسلام دستگير شد و پس از چـندى در مـوصل بـر سـر دار رفت. (سـال 1914 ميلادى).
پس از شيخ عبدالسلام دوم، برادرش شيخ احمد به جانشينى او رهبرى ايل بارزان را عهدهدار

## شيخ احمد بارزانى

در همان سالى كه شيخ عبدالسلام دوم بارزانى توسط دولت عـثمانى بـه دار آويـخته شـد، نخستين جنگى جهانگیير اتفاق افتاد، كه جهار سال طول كشيد و از جمله نتايج مهمه آن فروپاشى



 به دليل وجود حوزههاى نفتى كركوك و موصل، دولت بر يتانيا توجه خاصى بها بها اين بخش از
 اساس بود كه چֶان سرسختانه با نهضت شيخ محمود برزنجى ِ در جنوب كردستان عراق درافتاد.

در شمال هم لازم مىدانست كه براى ايل بارزان طرحى دراندازد كه برايش مشكلى پیش نياورد.
 ميلادى بود، كه در جريان نهضت بادينان، دو افسر انگُليسى توسط او كشته شدند. از اين تاريخ شيخ احمد به عنوان يكى از دشمنان اصلى بريتانيا در منطقه به شمار آمد. شيخ احمد در ميان بارزانيان از اعتبار و احترام فوقالعادها
 دينى شيخ احمد موجب شد كه قدرت او روز به روز بيشتر شود؛ به ويثه چون مردم را عليه استعمار
 و دل مطيع فرمانش شده بودند. نخستين بار در سال I9YV ميلادى، ستونى نظامى به فرماندهى يكى از فرماندهان ارت ارتش عراق و زير نظر جمعى از افسران انگليسى به سوى بارزان حركت كرد، تا كار شيخ احمد را يكسره كند. اين ستون در چند كيلومترى بارزان متوقف شد و از پيشروى بازماند.
 نظر مىرسد كه در دورانى چنين پرآشوب، كردستان شمال عراق در آرامش به سر برده باشد؛ اما به هر حال در اين باره چیيز زيادى نوشته نشده است
 كرد؛ اما روشن نيست كه نتيجهٔ اين اقدام چه بود و عاقبت كار به كجا كشا كشيد.


 اولاً توان مالى بارزانيان هر چه ضعيفتر شود و در ثانى بين آنها و آسوريان تخم دشمنى بیل بكارد و
 ميزبان اخلاق مهمان نوازی و همچنين ميهمان رسه نمكشناسى را الز ياد نبر دند و اين دو قوم بار با

محبت و الفت با هم زيستند. چون اين تير به سنگ خورد، دولت انگَليس به ترفند ديگَرى متوسل شد، كه گويا شيخ احمد و پيروانش از دين خود برگشته و مسيحى شدهاند. تا آنجا كه شايح كردند شيخ احمد به حلو الول بودن گوشت خوك براى پیروانش فتوى داده است.



ميلادى شيخ رشيد هواداران خود را به نام جهاد به محاصرهٔ بارزان فرستاد.

 سياستگذاران انگليسى و به بهانها ارسال تفنگَداران بارزانى توسط شيخ احمد به تـركيه، ضـمن تقويت شيخ رشيد، خود نيز وارد معركه شد و در نمهم دسامبر همان سال محاصرهُ بارزان كامل شد.
 فرماندهى برادر كوچكش ملامصطفى به دفع دشمنان فرستاد. در اين جنگى لشكر شيخ رشيد به
 تالافى اين شكست، در اولين ساعات صبح روز بعد، نيروى هوايى سلطنتى انگَليس روستاهاهى

 اما اين جنگ، عزم دولت عراق را جزم كرد كه به هر قيمتى شده كار شيخ احمد را يكسره كند.


 بى توجه به زمستان و هواى سرد كوهستان، به حملهٔ ديعَرى عليه بارزانيان دست زده د. نتيجهُ اين جنگى نيز بار ديگَر شكست ارتش عراق بود. لذا چاره آن ديدند كه تا رسيدن فصل بهار صبر كنند.
 مقرَ حكومتى داير كند و به شيخ احمد دو روز فرصت داد تا موافقت خود با اين اقدام را ااعلام دارد.

 از اين لشكر، دو بار در نوزدهمه مارس و سوم آوريل به محاصرهٔ بارزانيان درآمدند و هر دو بار بار با پشتيبانى نيروى هوايى بريتانيا از مهلكه رستند و سرانجام به مدد حمايت بىدريغ آنمها مـوفق شدند بر ناحئَ بارزان تسلط يابند.
شيخ احمد در اين مرحله _كه توان مقابلهُ مستقيه با التش عراق را نداشت ــ به جنگـ و گريز پرداخت و با توسل به اين روش مدتى عرصه را بر نيروهاى فراوان، اما آسيبپپير دولتى تنگ كرد.
آخرين جنگى منظه ارتش عراق با شيخ احمد، در ماه زوئن سال بr919 بود. در ايـن تـاريخ نيروهاى عراقى با پشتيبانى قواى سلطنتى از زمين و هوا پیى در پیى پيشمركان كُرد را زير آتش

كَرفتند و بسيارى را از بين بردند. شيخ احمد ناهار به همراه جهارصد تن، با عبور از حدود شمالى بارزان وارد خاكى تركيه شد و از آن دولت درخواست پناهندگیى كر د.

 سپس به سليمانيه فر ستاده شدند. بدينسان نهضت شيخ احـمد بـارزانـى، بـا وجـود رشـادت و فداكارى خود و افرادش، چنين انجام ناموفقى داشت. شيخ احمد تا سال 1989 ميلادى زندگّى كرد؛ اما از از اين تاريخ به بعد، حضور سياسى و نظامى

فعالى نداشت.

## ملامصطفى بارزانى


 گونهاى بود كه وى از اَوان كودكى جنگَ و زندان و تبعيد را شناخت و تجر به كرد و بسـيار زود مسئوليتغاى دشوار را عهدهدار شد و از همان سنين جوانى، استعداد و جوهر ذاتى خود را آشكار






 بدينسان نهضت بارزانيان بار ديگًر جان گرَفت.




 يازدهم نوامبر نيروهاى عراقى، پّ از تحمل •\& نفر كشته و بسيارى زخمى، ناحار به عقبنشينى

تاريخ بروز اين حوادث، يعنى سال 19ヶ4 ميلادى، مصادف است با دور دوران سرنوشتساز جنگگ


 جلسات و مذاكراتى چند، مقرر شد كه از آن تاريخ، در مناطق كر دنشين عراق، خوانداند و و نوشتن به



باشند.
با برترى يافتن متفقين در جنگً (سال 1944 ميلادى)، اندك اندك پيمان شكنى و عدول از
 اين حركت تلويحاً به معنى بىاعتبار شدن قرارداد امضا شده توسط وى بـ با بارزانى بود.
 هجومى تازه به كردستان أغاز شد. ملا مصطفى كوشيد تا به هر نحو ممكن مانع بروز جنگَ شود.

 ديگَ, آتش جنگى خانمانسوز شعلهور گردد. همحنين به نخستوزير عراق پیشنهاد مذاكره خواست كه از آن طريق مسائل را حل كنند؛ اما هيج يكـ از اين اقدامات مؤثر نشد و در ماه اوت


 هزار مرد مسلح، مركب از بارزانيان و ديگًر دوستان عشاير دوروبر را آمادهٔ كارزار كند.
 " (عهقر ه) و »ازخو"، با تحمل تلفات و خسارات زياد درهم شكستند. همچچنين در جبههُ "رهواندز")
 شكست ارتش عراق در اين نبرد، موجب خشم دولت بريتانيا شد و روز يازدهمه سپپتامبر در

ا. لازم به ذكر است كه براى بيان مشروح وقايع دوران حيات مالامصطفى بارزانى، لازم است تار يخ روز شمار پينجاه









 از نيروهاى ارتش عراق به محاصره درآمده و در شرف تسان تسليه بودند.






 ايران بيبيوندن.











آن است. ابراز رشادت بارزانيان تا آنجا بود كه سيهبد رزمآرا، در يكى از سخنانش كفته بود: اگر پنجامهزار نفر از مردان بارزانى را داشته، خاورميانه را تصرف میكر دمر.
 مصلحت ندانست، بارزانى زز او جدا شد و با افراد خود راه كوهستان را پيش گر از طرفى شاه ايران ميل داشت كه بارزانيان را به عنوان اهرم فشارى در منطقه - براى مواقع
 به وى پيشنهاد كرد كه سالاحهايشان را زمين بگَذارند و در ناحيءَ الوند همدان سُكنى بگَيرند و به كشاورزى و دامپرورى بپر دازند. اما ملا مصطفى عقيده داشت كه نبايد اسير سرزمينى شوند كه به
 آن اينكه زمستان را هر طورى شده در آرامش بگَذرانند و با فرا رسيدن فصل بهار و اعتدال هوا،
 نداشتند. به شوروى بروند، تا در موقع مناسب به عراق برگر دند. وى با باين بهانه كه تصميهر نهايى را شيخ احمد مىگیيرد، توانست از تهران به كردستان، ميان قومش بازكَرد دد.
 ايران ز; تسليه شدن آنها مأيوس شد، ارتش بها استقرار و أرايش قـوا در اطـراف آنـهـا پـرداخت.
 "(نقده) و "(مهرگهور") مستقر بودند.
 دشت و كوه را هنوز برف پـوشانده و هـوا هــحتحنان سـوزناك بـود. در ايـن شـرايـط و اوضـاع، ملامصطفى به جنگَ و گر يز دقيق و معقولى دست زد. وى با پرهيز از دركيرى - تا آنجا كه امكان داشت ــراه خود را به سوى شمال پيش گرفت و با وجود سر ما و قحطى و شيوع بيمارى در ميان افرادش، هر بار كه ناجار مى شد، سريع عمل مىكر د و پيروز صحنهُ برخورد را ترك مى گفت. ابوالحسن تفرشيان، يكى از شش افسر ايرانى كه در اين جنگى و گر يز با بارزانـى بـوده، بــهـ
 كتاب قيام افسران خراسانـان:
"الا محصطفى در عين حال كه تحصيلات كالاسيك ندارد، مـرد فـهميدهأى است. او زبـان

... يادم هست موقعى كه أو را ديدم، مثل پیامبرى در ميان افرادش ايستاده، بينشان فشنگی تقسيم مىאرد. موقعى كه مرا ديد به طرفم أمد و... كفت: من پيشلورى نيستم، پناهيان همه نيستهم

كه در موقع صلح رئيس ستاد ارتش باشهم و در موقع جنگـ ناگْان سر از باكو در بياورم. من هستهم و أين تفنگمم... نوكر هيجّ قدرت و هيج حكومتى نيستم؛ نه انگگليس، نه امر يكا و نه روس... من فقط نوكر ايل بارزان هستهم، نوكر امت خودم هستهم...
 سنگر مى خوابيد. او روشى داشت كه افراد بارزانى دوستش داشتند. كافى بود ملا سوار اسب شود، تا بلافاصله پانصد سوار مسلح بدون اينكه بدانند يا بپر سند به دنبالش راه بيفتند... ... زمين را خيلى خوب مى شناخت و خيلى خوب مىتوانست از عوارض آن بهرهبر دارى كند و تصميه بگير د. خوب و عميق هم عمل مىكرد. ما با اينكه ظاهراً متخصص و مر د تاكتيكى و درس خوانده بوديه، پس از تحقيق و مططالعة زمين و مشورت، اگگ خوب تصميهم مىگرفتيم، تازه مثل او تصميه گر فته بوديه....
... بعد از دستگيرى قاضى محمد، سرهنگُ غفارى، در يكى از آمدوشدهايش به اشنويه، با ما ههم صحبت كرد. او به ما توضيح داد كه... برتر است خود را تسليم كرده و از اين بلاتكليفى نجات يابيه. ما براى تسليهم خود تضمين كافى خواستيم؛ مثالًا ما اط رسماً عفو نموده، در راديـو تـهران اعالام نمايند. اين گفتوگو در حضور مالامصطفى صورت گرفت. سرهنگ غفارى در جـواب مـا گفت:

ـ خب ديگ久 بقيهاش با آقاى ملامصطفى است كه در تهران قول دادهاند شما را تسليم كنتد. ملا مصطفى از اين حرف به شدت بر آشفت و اعترضكنان گَت: - چرا دروغ مىگوييد؟ من به شاه شما گفتم به جاى اين شش جوانْ، هجده جوان از پسران خود را ميدهيه، اين ننگَ است براى ايل بارزان كه شش جوان را بگيرد و به شما تسليم كند.)؛

جنگگ و گر يز اين مرحله، بيست و شش روز طول كشيد و طى آن، بارزانيان بارها از زمين و هوا مورد حمله قرار گرفتند و با تحمل تلفات و خسارات بارها حلقهُ محاصر هشان را شكستند و عاقبت خود را به حدود بارزان رساندند. شيخ احمد دست از جان شسته همراه قومش وارد خار خا عراق شد و ملا مصطفى و پانصد نفر از مردانش راه شمال را پيش گرفتند. أنمها ضمن عـبور از
 قواى نظامى اين سه كشور شدند. شاه ايران ــ كه آن زمان در اروميه بود ـ ضمن صدور دستور

 كيلومتر مانده تا كنار رود آَس را جهار روزه طى كردند و خود را به كـوههایى آرارات رسـاندند و


 كردهاى بانفوذ، استالين دستور متفرق كردنشان را صادر مىكند.
 مى شود كه به همر|هانش كار بدهند و جوانان بتوانند تحصيل علم كانم كنند.
 حكومت پادشاهى عراق پايان داد و خود قدرت را به دست گرفت و در نخستين بيانيهاى كه پخش كرد، برابرى حقوق كرد و عرب را در عراق اعلام داشت. بدين سان پس از داز دوازده سال، در هفتم
 سالمها عليه دولت استعمارگر انگگليس و حكومتهایى پادشاهى عراق و ايران جنگییده است، مورد استقبال گرم هقامات دولتى و مردم عراق ـ از كرد و عرب ــ ــ قرار گرفت




 وعدههاى اعطاى حقوق برابر به مليتهاى عرب و كر د فراموش شود و و در عوض تـر تبليغات وسيعى

 پس از تظاهراتى ــه حز بَ پارت به تحر يی كمونيستها جهت اعطاى زمين به كشاورزان تر تيب



 تا مرزهاى تركيه و سوريه عقب راندند و بزودى شمال و غرب بار بارزان را از دشمن پاک كا کر دند و با
 ("سليمانيه)" و (ههوليّير)" رسيدند. اين پيروزى موجب آن شد كه علاوه بر جوانان حزب پارت دموكرات، تعداد كثيرى از نظاميان

كردزبان ارتش عراق نيز به صفوف بارزانيان بييوندند. به اين ترتيب در مدتى كوتاه چنان نيرويى
 كر دستان نمايد و بارها به صراحت از شوروى تقاضاى كمك كند. اعتبار و محبوبيت ملامصطفى

 و ناتوانى سوق مىداد.
 حمايت انگگليس اقدام به كودتا كرد و دولت عبدالكر يم قاسم را ساقط ساخت.



 برسند؛ اما ملا مصطفى عليرغم مخالفت جدى و حتى رنجش فرماندهان و يـارانش، پـيشنهاد آتشبس دولت بعث را پذيرفت و تن به مذاكره داد و بدين سان مرتكب اشتباه بزرگى شد و اين فرصت را |ز دست داد.
مذاكرات كُردها با حزب بعث عراق جهار ماه ادامه داشت. در أغاز بعثيان با حرارت از برادرى كرد و عرب و حقوق مسلم برادران كردزبان خود صحبت مـى وكردند. در ايـن أثنا مسألة اتحاد

 بر عكس سور يها به دليل ترس از بروز اغتشاش در كردستان سوريه، مخالف با دادن ادن كمترين امتينا به كردها بودند و عراق را به سركوب آنان ترغيب مىكردند و در اين كار وعدهٔ هر نوع همكارى را مىدادند.
در پی اين مذاكرات و پس از بهانه جو ييبايى چند از سوى سران حكومت عراق، سرانجام در

 "(سليمانيه") را با تانكـ محاصره كردند و پس از تصرف اين شهرها به كشتار عـمومى و غـارت مغازمها ير داختند.

روز دهم زوئن، راديو بغداد طى كِنتارى اعلام داشت كه شوراى انقلاب عراق مـصمهم است هرچه زودتر به كار بارزانى پايان دهد.

تاكتيى بارزانى در اين جنگ عقبنشينى سريع و در دست گرَفتن ارتفاعات بود؛ كه در نتيجهٔ
 نگَشت كه ارتش عراق تقر يباً تمام نواحى و شهر هالى كردستان را متصرف شد و در چهاردهـم

 زودى روشن شد كه اين سخن از روى سادهانديشى بوده و در واقع جنگَ تازه آغاز شده است.

 بيستودوم اكتبر سورى ها نيز وارد اين جنگى شدند؛ ولى معلوم شد كه از آنها نيز كار پــندانـى

عمليات پيروزمندِ پششمركان كرد و اختالاف درونى شديد بـين رهـبران حـزب بـعث، آنـهـا را

 عبدالسلام عارف رئيس جمهور وقت عراق، حزب بعث را ساقط كرد و خـود بـه عــــــوان قـدرت بالامنازع كشور، همdٔ امور را به دست گَرفت و وارد مذاكره با باكُر دها شد. ضمن آتشبسى كه بدينگونه برقرار گرديد، بين بارزانى و سران حزب پارت دمرا

 فوريئ سال 1980 هجوم همهجانبه به كردستان را از سر گرفت و جهان بار ديگر شاهد كشـتار

 بودند تاكار كُردهاى عراق را براى هميشه يكسره كن ار كند.



 حداقل مطلب اين است كه مرزداران ايرانى مانع ارسال كمك از سوى كردها دهاى ايران نمى شدند و به عالاوه به رزمندكان كرد اجازئ عبور از مرز را مى داردادند.


جنگى نشد و برعكس برادرش عبدالرحمن عارف ــكه جانشين وى شده بود ــ آن را با شـدت بيشترى دنبال كرد.

 ماه F ....










 پيشمرگان كرد را به پشتيبانى اعراب، به جنگَ با با اسرائيل بفرستد.




 اسام است.

در هفدهم ڭوئئه سال 199人 طى كودتايى بدون خونريزى، عبدالرحمن عارف بركنار شـد و

 بر امور كشور عراق مسلط كشت.
 در آن ديد كه از اختالافات ايران و عراق سود ببرد و هر چه بيشتر از ايران كمكههاى تسليحاتى و

دارويى بگير د. از قضا شاه هم عطش زيادى به اين كار داشت و كردهاى عراق را بهتر ين وسيله
 در هر حال، حدود دو ماه پس از به قدرت رسيدن بعثيان در عراق، ارتش با تعرضى تازه به به

 سرانجام اين جنگگ همر با توفيق پيشمكان بارزانى و ناكامى ارتش عراق همراه بود و نتيجهُ آن مانند گذشته درخواست آتشبس دولت عراق و پيشنهاد مذاكره براى دستيابى به صلحى پايدار

در يازدهم ماه مارس سال . $19 V$ ملا مصطفى بارزانى و صدام حسين ـ پس از سه ماه مذاكره
 كرد منظور شده بود. دولت عراق جهار سال مهلت خواست تا در اين مدت با نشان دادن حسن نيت خود، در عمران و آبادانى كر دستان بكوشد و موانعى را كه طى سالمبا در راه تفاهم و محبت بين كرد و عرب ايجاد شده بردارد و پس از انقضاى اين مهلت، مواد معاهلده را وارد قانون اساسى كند.

با اين توافق تا بهار سال 19V4، يعنى مدت جهار سال برخورد دمهمى بـين ارتش عـراق و
 داشت. در هشته, آوريل سال IGVT ميلادى با اتحاد شوروى قراردادى بست و به مـوجب آن، ضمن اعطاى امتيازات بسيار به روسها مقرر شد دو كشور به مدت پانز ده سال از جهات سياسى و اقتصادى و نظامى همكارى نزديك داشته باشند. با تنظيه إين قرارداد، آنـحچه را كـه روسـها بـا بـا سرنگَونى عبدالكريم قاسم از دست داده بودند، دوباره به دست مى آوردند و تنها مانعى كه بر سر سر





 دلايل قانعكندهأى وجود دارد كه غرب و به تَبَع آن حكومت ايران در صدد تقويت كردها برا آيند.'

1. تحليل مسائل و بيان معادلات سياسى اين دوران، به بحثى تفديبى و موشكافانه نياز داردكه در تخصصص اين قله نبوده و به علاوه موضوع بحث اين كتاب نيز نيست؛ لذا به همين اشار كُ كَرا بسنده میى كنيه.

در هر حال، ظرف مدت تعيين شده، دولت عراق به احداث پـايگامهاى نـظامى در مـناطق مختلف پرداخت و به نام طرحهاى عمرانى، جادههاى سوقالـى الجيشى متعدد كشيد و از هر لحاظ
 اقدامات نشان مىداد كه افقها تاريك است و آينده هيج اميدى به صلح و آرامش را نويد نمى دها ندا
 حز ب با هم ائتالاف كر دند و بدينسان نيروهاى حز حب كمونيست آن كشور ــ كه قبالًا عليه دولت






 ترتيب بعثيها با رسيدن مجدد به قدرت، پیمان شكنى و آتشافروزى را الز سر گرفتند و با اعلام
 عراق قرار گرفت.
در نخستين روزهاى شروع اين جنگَ، أيران اعالام كرد كه مرزهايش به روى كمكهايى كـه



 پیشمرگان، موجب تضعيف و كاهش نيروى آنان شد و ناحار دست كمك بـه سـوى ايـران دراز
 كه اندك اندك كلئَ امور مربوط به تداركات و لجستيكى جنگى توسط ارتش ايران انجام مىگرفت و پس از چندى پيشمرگان در واقع فقط مى جنگ̌يدند و حتى مهمات مورد نياز و جيره غذايششان را

ايران تأمين مىكرد.
اين جنگگ به دليل دخالت غيرمستقيه ايران، به نسبت جـنغگْاى گـذشته شـدت و وسـعت بيشترى داشت و اخبار آن در صدر گَزارشهای خبرى بود. پس از گذشت چچـند مـاه، خـبر ها از رشادت تحسينانگگيز پپشمرگان و ضعف روحيهٔ سربازان عراقى حكايت داشتند و اكـثر نـاظران

كذشت زمان را به زيان عراق مىدانستند. در اين گيرودار و در شرايطى كه پيشبينى مىشد آتشى
 و با صدام حسين ديدار كرد و پس از مذاكراتى در پشت درهایى بسته، اين دو در در روز ششهم ماه مارس سال ا9Vه قراردادى را امضا كردند كه در آن با وجهالمصالحه قراردادن كردها ــ به قول خود ـ به توافقى اصولى دست يافتنـد بعدها روشن شد كـه شـاه و صـدام در واقع صـحنه گـردان مـاجرايـى بـودند كـه قـدر تهاى
 كه ديگر امكان عرضاندام نداشته بـاشد. و ايـنكه چـرا نههضت چهـل سـا سـاله كـردستان عـراق به رهبرى مـلا مـصطفى بـارزانـى، بـا وجـود فــداكـارى و رشـادتهاى فــاواوان خـود و يـارانشانش،
 بازدارنده و مخرب درونى از قبيل: خيانت برخى از سران، عدم رشد و آگاهى تودهُ مردم، رسوخ فساد در دستگاه ادارى و نظامى نهضت و بويزه حزب پارت ذموكرات و نـيز سـادهدلى و خـوى عشايرى شيخ ملامصطفى و برخى مسائل ديگً بودند كه راه را براى نفوذ دشمن بـاز كـردند و نهضت را عقيه ساختند.
در هر حال پس از توافق الجزاير، ملا مصطفى _ كه تازه عمق فاجعه را دريافته بود ـ دانست كه مقاومت و ادامهٔ جنگَ جز مرگ و نابودى حاصلى ندارد. ناپیار دستور به توقف جـنگی داد و همراه جمع زيادى از يارانش بها ايران پناهنده شد و در عظيمئُ كرج مقيه گرديد. او اين اواخر به
 بدرود حيات كفت.

ملا مـصطفى بـارزانـى مـردى مـتديَن، مـتين و بـامهابت بـوده، زنـدگى سـادمانى داشـته و از تـج در وصف شـجاعت و تهورش اظـهار عـجز مـىكنند. در كـنار ايـن خـصوصيات، از ويـزگيهاى
 بدان وفا كرده و سخنش را دوست و دشمن حجت تمام دانستهاند. از پاپیلوسى و تـملق نـفرت داشته و رياكاران و چاپِلوسان را ااجازءٔ حضور نداده است. بارها در هنگامهُ جنگَ، دشمن در حال هز يمت را اگر امان خواسته باشده، بخشوده و رها كرده است. قلبى رؤوف داشته و به سادیى از سر تقصير دشمنان قسم خوردهاش مى گذشته است. در تمام دوران زندگى پرماجراى سياسيش، كسى


يكرنگگی او بود. افسوس كه برگ برگ تاريخ اين جهان بىبنياد، حكايت قربانى شدن اين نسل راستان است.

كوزذله سهدمى 19 و •r، نوشتهٔ كريس كوپيرا، ترجمهٔ محمد






- الا تا IDF.الاكراد فی بجلدينان، از ص 19Y.



 مراتع خوب، هنگام بهار و تابستان به كردستان ايران آمدهاند و پس از اعتدال هوا، به مساكـن خويش بازگَتشهاند.
 شايسته برخاستهاند كه به ذكر معدودى از آنان مى يردازيه:


## محمد پاشا جاف

محمدياشا بن كيخسرو بيگی از رؤساى مشهور جـاف است كـه در نـتيجهٔ ليـاقت و كـفايت مدارجى را طى كرده و از پاشايان معروف دستگاه سلاطين عثمانى و داراى قدرت و و نفوذ زيادى بوده و بر ناحيهٔ حلبجه (ههلهبجه) و اطراف آن از كردستان عراق حكومت كرده و به سال ^•r اr ا هـ ق درگذشته است.

## محمود چاشا جاف


 عثمانى حكومت اورفا (رها) به او محول شد؛ اما خود به اين مأموريت راضى نشد و شخصاً به استانبول رفت و مدت سه سال در آنجا ماند. بعد از آن به روسيه رفت و از آنجا به ايران آمد و از

ايران به شهرزور برگَشت و مدت دو سال از دولت عثمانى عاصى بود. پس از آن سلطان عثمانى

 میىرد و شاه ايران چندين بار او را خلعت و مدال افتخار بخشيده و به خاطر خدماتى كه انجام داده بود لقب خان داد.


 شتافته است.

## عثمان پاشا جاف




 رسيد و مدت بيست سال در اين سمت باقى بود.

 داده است. وى عاقبت در سنهٔ YYYا هـ ق در حلبجه بدرود حيات گفت.

 فرستاد. همسر عثمان پاشا به نام عادلهخانم صاحبقران نيز از از زنان با شههامت و شايس شايسته و نيكوكار عصر خود بوده است.

## طاهر بيگَ جاف



 شاعرى روى آورد.

طاهر بيگَ بعد ز پشت سرگذاشتن دوران كودكى و بلوغ، قائهمقام حلبجه شد و اندكاندك ضمن كارهاى اجتماعى و سياسى بر اثر ادامهٔ مطالعئ آثار فارسى و كردى، خـود نـيز در در رديـف شعراى بنام كُرد د درآمد.

 مدفون مى باشد.
چون در مجلد دوم مشاهير به تفصيل به شرح حال و ذكر اشعار او پرداختهايه، در اينجا به همين مختصر قناعت مىشود.

## احمد مختار بيحَى جاف


تولد يافت. او مدتى قائممقام حلبجه بود و ايامى هم به نمايندگى و و وكالت پارلمانمان عراق رساق رسيد. احمدمختار تحصيلات خود را در مكاتب و مدارس دينى شروع كرد، و بر اثر استعداد ذاتى در

 احمد مختار انسانى جوانمرد، مُحسن و خليق بـود. وى در تـاريخ ناجوانمردى قرار گرفت و به شهادت رسيد؛ وى در عبابيلى مدفون است. براى مشاهدهٔ اشعار احمدمختار بيگَ به جلد دوم مشاهير مراجعه شود.

## حسن فهمى بيگَ جاف

 تحصيالات خود را در حلبجه شروع كرد. بعد از آن به مسافرت پرداخت و از هر گوشهالى توشهایى اندوخت و تجربتى حاصل كرد. در ادبيات ذوق سرشارى داشت و سلسله مقالاتى از او در مجلة كردى گهلاويّث چاپ شده است. در علوم سير و تاريخ نيز اطالاعات وسـيعى داشت و كـتابخانهٔ ارزشمند و مفيدى در حلبجه ترتيب داده بود. حسن فهمى مرد ثروتمندى نيز بوده و در احسان و بخشش شمهرت داشتر داشته است.

## عبدالحميد بيگَ جافِ

عبدالحميد بيگ بن عبدالمجيد بيگى بن عثمان پاشا، از رؤساى بنام جاف و از رجال محترم و

ثروتمند حلبجه بوده است كه در سنهٔ ها \ا هـ ق در همان شهر تولد يافته و علوم ادبى و دينى را تا حدودى تحصيل كرده است.
 دولت عراق، مدت هشت سال قائممقام آن ديار شده و تا سال مال

 سوريه و فلسطين كرده است. عبدالحميد بيگ كذشته از امتيازات سياسى، از ملاكين عمده و ثروتمندان نيكنام عراق نيز بوده است.

## على بيگَ ريشين جاف




 مادرى به فارسى و عربى و تركى و فرانسه نيز آشنايى كامل داشتيله و وبه اين زبانها مقا مالاتى دارد.

## جاف جوانر ود

## حبيبالله بيگَ باباجانى





## مصطفى خان باباجانى

مصطفى خان فرزند حبيبالله بيگ باباجانى پس از پدر حاكم جوانرود شد و از
 سپاه كلمُر در سنئ VIVI هـ ق كشته شد.

## محمدبيگَ جاف

محمدبيگ فرزند امين بيگی رئيس عشيره́ رستم بيگى جوانرود، يكى ديگً \ز رجال معروف جوانرود بوده است.
محمدبيگَ شخص باسوادى بوده و گَاهى بر اثر ذوق و طبع خدادادى شعر مى گَته و نسبت به
علما و فضالا ارادت مىورزيده است. تاريخ دركذشت محمدبيگ را سال 19 19 هـ ق نوشتهاند.

## عبدالكر يم بيگَ


 دست أفراد فرمانفرما كشته شده است. پس از او پسرش عبدالرحمن بيگ جانشين وى شده كه او هم در سنهُ . بץا هـ ش پس از اسارت و ده سال زندان در قصر قجر تهران حيات را بدرود گفته است.

## فتَّاح بيگَ ولدبيگَى جوانرودى

ولدبـيگى شـاخهٔ ديگــر از عشـيره جـافـ جــوانــرود است. ايـن طـايفه بـه شـجاعت و مردانگى در ميان قبايل اكراد شهرت داشـته و مـردان لايـق زيـادى در مـيان آنـها بـه وجـود آمدهاند.

فتاح بيگ سردار اكرم فرزند سعيدبيگ فرزند بهرام بيگ فرزند صوفى بي乏ى _ـه سرسلسلة
 سببى داشته و از صباحت منظر و صراحت لهجهه و شهامت و دليرى و عفت و و پا كدامنى برخور دار
 اج يعقوب بيگً سردار آمجد.

## بهرامْ بيگَ ولدبيگَى

بهرام بيگ فرزند فتّاح بيگ، مرد باكفايت و شايستهأى بود و بعد از پدر سمت جانشين او را داشت. بعدها از طرف دولت به مقام رئيسالعشايرى رسيد و در سنهّ • اپا هـ ش دستگير و در زندان قصر قجر زندانى شد و پس از دو سال در آنجا بدرود حيات گفت.

حاج يعقوب بيگَ سر دار امجحد ولدبيگَى
حاج يعقوب بيگً سردار امجد فرزند دوم فتاح بيگى نيز با برادرش بهرام بيگ و وساير سران

 كرماشان درگذشت.



 كه از نقاط حاصلخيز و آباد ايران به شمار میرود. قبل از سنجابى ها ها طوايف ديكرى در در آن محل
 بودماند ـ مخلوط شـد شانداند. سنجابى ها به چֶد تيرء مختلف تقسيم شدهاند كه اينك به ذكر چند نفر از سرداران مقتنر آنان مى يردازيم:

## شير محمدخان صمصامالملك

شيرمحمذخان فرزند حسن خان بختيار خان از رجال متقتدر سنجابى بوده كه در در ناحيئ غرب،



قاسم،خان سردار ناصر
 سرشناس و شجيع سنجابى بوده است. او در زمان حيات يدرشا

 شمسى در قيد حيات بوده است.

## اصغر خان سنجابى


 برجسته و آكاه در امور عشايرى و دولتى بوده است.

## على اكبر خان سر دار مُقتدر





 در ابنبابويه دفن شد.
على اكبرخان فردى مغرور، خودخواه و ستمريشيه بوده است. مرحوم حاج آقا محمودخان كمان كمانگر






## خسر وخان سنجابى

خسروخان بن حسن خان بن بختيارخان، شغلش سرحددارى بوده و در مرز ايران و عراق و و
 سالگی به سال MM اM قمرى در يكى از نبر دهاى سنجابى با اليل كلهر به قتل رسيده است.

## اسدالله خان بختيار



 در نبر دى كه در ماهيدشت رخ داد، هر دو پايش تير خورد و در نتيجه لنگَ شد.

سالار مكزَم مردى ادبدوست، كتابخوان و مطلع و موقَر و طرف اعتماد مردم بوده و سنواتى
 مركز اقامت اسداله خان آبادى »"نيلاوهره) است كه داراى ساختمان، حمام و باغات بوده و در ناحيؤ سنجابى بـنظير است.

## على اكبر خان بر خور دار

على اكبر خان فرزند مهدى خان بن برخوردار خان، مدتى حاكم سنجابى بوده و رتبهٔ مير پنجى
 در سن 90 سالگى فوت كرده است.

## اللهيارخان سنجابى



 لینجم، به قلم دكتر محمد مكرى (نقل به اختصار).

"شمذينان" يا "شمدينان") نام محلى از كـردستان است كـه در كشـور تـركيه واقـع شـده و خاستگاه يی سلسله مشايخ و رجال نامى است.
 شيخ شمسالدين نامى بـوده كـه بـه كـردستان شـمالى مـهاجرت كـرده و آنـجا مـحلى را آبـاد سـاخته و بــه نــام خـود (اشـمسالديـن)" يـا "شـمذين") نـام نـهاده و بـعدها بـه هــمين نـام مـعروف شــده است. بـرجســتهترين شـخصيت در ايـن خـاندان، شــيخ عـبدالقـادر گـيلانى، مــعروف بــه "هــضرت غــوث)" است كــه در واقـع بـنيانگگارى صـوفيه در كـردستان را بـه وى نسبت مـىدهند. يكـى ديگـر از شـيوخ صـاحب نـام ايـن خـاندان شـيخ عـبدالعـزيز بـوده
 "استونى" رفته و همانجا رحل اقامت انداخته است. اعقاب شيخ ابوبكر تا شيخ حيدر، در همان دهكده بسر بر دماند. بعد از او احفادشان به ناحيهُ "هماور") رفته و تـا زمـان مـلاصالح در آنـجا ماندهاند.

ملاصالح دو پسر داشته: شيخ عبدالله و شيخ احمد. شيخ عبدالله از خلفاى بزرگَ مولانا خالد
 شمذينان ـ سكونت كرده و چس از چندى برادرش شيخ احمد نيز همراه با ساير خويشاوندان و اطرافيانشان به آنجا كوج كرده است و كمكمم در نتيجهٔ نفوذ دينى، قدرت و موقعيتى به دست آورده و براى احفاد خود، پايهٔ امارت و حكومت نهادهاند.

1. صفحهئ \&.r، جلد اول مشاهير كرد.

شيخ طذْ نهر ى شمذينانى
شيخ طه از خلفاى مقبول و مورد توجه مولانا خالد ذى الجناحين بـوده است كـه أز إـاظطه صوفيه به شمار مىرود و كشف و كراماتى همر به وى نسبت مىدهاند.
 هدايا و تُحف بسيارى به خدمتش مى فرستاده و همچچنين برای تأمين مخارج خانقاه وى چندين قريه را به عنوان تُيول به او داده اس است.
يكى از همسران محمدشأه، يعنى مادر عباس ميرزا ملكـآرا، از همين خـاندان بـوده و خـود عباسميرزا از مريدان شيخ بوده أست. هدفن شيخ طه در تمران است.

شيخ عبيدالله نهرى شمذينانى

 را هر چه بيشتر گسترش داد؛ تا أنجا كه بساط مشيخت را درنورديد و به فكر امارت و س سلطنت افتاد.
 جنگی به دست أَورد و كوشيد تا كر دها را متحد كند و تحت يكى أداره درآورد. به همين جهو
 سال وهז1 هـ ق قيام كرد.





 تصرف درآورد و ضميمهُ حكومت خود كرد دو اع
چون كار شيخ عبيدالهه اينگونه بالا گرفت، دولت روس را نيز نگَران كرد؛ لذا براى محافظت

1. ماده تاريخ قيام شيخ ("خون جازى شد الز هياندواب) است؛ كه به حساب ابجد צو٪ا مى شود. اين سال در افواه عام به (اسالى شيخ شيخّ)، معروف است.

ولايات خود و جلوگيرى از تعرض لشكر شيخ عبيدالنه، نيرويى گرد آورد و در سرحدات خود بـا ايران و تركيه جانى داد.
 مصطفى قليخان اعتمادالسلطنهُ قراگُوزلو، رئيس قشثون آَذربايجان (ماكو) فراهم أورد و از دز دولت



 دوبا,0 قوه و قدرتى جمع كند و به تعقيب مرامش بیر دازد؛؛ اما دولت عثمانى با !طالاع يافتن از اين

 فراهم. آورد.
شيخ عبيدالهَ نهرى پس از آنكه به حجاز رسيد، در شهر ("طانف") سكونت گز يد و عاقبت به سال •ا •ا هـ ق هم همانجا دركذشتش. پس از آنكه انقالاب تركيهٔ جوان صورت گرفت، پسر كهتر شيخ عـبيدالنه، مـوسوم بـهـ شــيخ






 قاضى، ص با با


$$
\begin{aligned}
& \text { " } \\
& \text { رُماووأهرارن }
\end{aligned}
$$

## ابومسلم خراسانى

 خراسان و از خانوادههاى قديم كُرد آن سامان بوده كه به وفور درايت و هوش و كفايت و شجاعت و شهامت شهرت داشته است.
تولد أبومسلم را سال . .ا هـ ق در ماءالبصره نوشتهاند. برخى مؤرخين نسب و نزاد أو را عرب و جمعى فارس نقل كردهاند؛ اما به اغلب اختمال و به دليل اشعار ذيل كه (ا!بو لامهمه) سروده و ابن خلكان نقل مىكند، وى كُرد د بوده إست:

آلا إنًا اهــــلَ الغــدِ آبـاؤُكى الكُـــرْدُ





 شاهد ديگَرى بر مُدْعاى ماست.
 امويان شـد. وى در انـدى مـدتى تـوانست طـرفداران بسـيارى ,ا دور خـود جـمع كـنـد و ســاه انبوهى فراهم آورد. او هر چند در ظاهر به خاطر عباسيان مى جنگَيد أما آرزوى استقالال ايران را در دل داشت.
اطرافيان ابومسلم به واسطهُ اين كه جامهُ سياه مى يوشيدند و بيرقهأى سياه اختيار كرده بودند. "(مُسْوَدَه)" يا (سيامجامكانن) ناميده مىشدند و اين رنگ شعار بنى عباس بود. كار ابومسلم به زودى بالا گَفت و آخرين خليفهُ اموى (مروان حمار) را شكست داده و سفَاح

عباسى را به خلافت نشاند (حدود سال זץ
 برخى צזاو وبرخى •أ هـ ق او را به قتل رسانيد.


جr:ص و و ها

## جعفر بن فهر جس (پير هكدس)







 مرگ مى اندازد.


نيفتد، خود را مسموم مىكند. (سال צYY هـ ق).


$$
\text { وال، } 9
$$

## محمدبن عبدالله بن هزار مرد

 حكومت اهواز رسيده است.
محمد با دشـمنان خـليفه خـصوصاً صـاحبالز نـج پـنـنهانى مكـاتبه داشـته و بـه اشـاره وه وى


است.
سرانجام درسال

وقايع سال זצז هـ ق.

امير محمد كُر دى
اميرمحمد بن حسن بن جيلويهٔ كردى از سران كُردزبان قرن سوم هجردى اسِ است كه در سال I Y هـ ق بر (٪كبراءء) و نواحى آن حاكم بوده است.
تاريخ طبرى، ج ال1•1.

امير محمد ابن الكردى
امير محمد بن ابراهيمر بن جعفر بن منصور، مشهور بـه (اابـن الكـردى)" از سـران دسـتگًاه
 عباسى - صاحب قدرت و نفوذ بوده است. تاريخ طبرى، ج الص صM.

جعفربن حميد كُر دى
او از اُمراى نامى كرد و فردى هوشمند و بافراست بوده كه در سال . وپ هـ ق بر و ولايت حمص فرمانروايی كرده است.
تاريخ طبرى، ج (l، ص

على بن خالد كر دى
 حلوان حكومت يافته است.
تازيخ طبرى، ج صט

امير ابوبكر كُردى
امير ابوبكر محمد بن على ماذرائى كردى در روزگار المقتدر بالله (خليفهٔ عباسى) مى زيسته و از
 تاريخ طبرى، ج

محمدبن ليث كُر دى
وى نيز يكى از سرداران معروف دوره مقتدر عباسى بوده كه يكـ وقت خليفه او را حبس كر كـر ده
 تاريخ طبرى، ج جان، ص צr.

امير حسين كُر دى

 مصر درگذشته است.

تاريخ طبرى، ج

امير نصر حَموُيه
 از طرف اين پادشاه سپهسالار اردوى بُخارا بوده است. تاريخ مغصل /يان، عباس اقبال، جزء اول، ص \&Y.

فاطمه خاتون مروانى

 ولايت مروانى حكومت كرده است.




ابواليُسرْ سیهدار آران


 هنر ييشهاى را اكه ماسكى بزند كوّسه مى گويند.

رفته - و از ممدوحان قطران است:
چـــراغ نـاموران جـهان (ا!بـواليُسـر") آن شهر ياران گمنام

## استاد ابوالمعمر قاسم

 لشكرى بوده و مانند بسيارى از وزيران آن زمان همر علم و دانش و همر شجاعت را را توأماً داشته أست. قططران تبر يزى ــ شاعر معروف دربار لشكرى ــ او را ستوده موجب آسايش مردم و آبادى مُلكى خوانده است، چنانكه گَويد:
نَبَرده ("بوالمعمر") كُوست جان خلق را ياور و در جايى ديگَر گويد:
هست خــــورشيد عــلم و دانش و ديـن وز دگَــــر ســـوى ("بــــوالمـعقر" كـــــرد شهر ياران كمنام.

## امير ابوالفضل جعفر

(مFI-FYD) امير ابوالفضل جعفر بن على، فرمانرواى تفليس بوده كه با لشكرى دوم شدَّادى هـ ق) قرابت و دوستى داشته است. قطران تبر يزى گرد آمدن آنزها را چنين بيان مى

 تا آنجا كه گويد:


 وى را به زنى گرفته است (ص Vr) همين كتاب. شهرياران گمنام.

## امير موسك بُختى

 مستحكمى داشته است. وى با امير ابوحرب سليمان بن نصرالدولئ مروانى معاصر بوده و اين دو

 مىشود.

تاريخالكامل، ابن اثير، ج 9، ص rar.

## تاجالملوك هزاراسب

تاجالملوك ابوكاليجار هزار اسب بن عياض بن بنكر (و به قولى تنكر) كردىى، از أمراى مشهور

 تاجالملوى خواهر سلطان سلجوقى را زير نكاح داشته است. وى فر فرماندار اهو اهواز بوده و به سال ا\& 4 هـ ق فوت كرده است.


## امير سيفالدّين الوالهيجا

اميرسيفالدين حسين بن ابوالهيجا، داماد صالحبن رزين الون (FQ

 استمداد مىكرد.









 اعزام گر ديد و در حبس افتاد و پس از چند سال وفات يا يافت.

خوخه حسين ـــه لقب سيفالدين حسين بوده است ــ در تاريخ مصر مشهور است. آثارالشّشعه، جزء جهارم، ص

## امير سيفالدَوله زر زايى

 سقمان بن ارتق (صاحب قدس) بوده و مدتى والى اسكندريه شده اليه است.



اميرسيفالدَوله مردى شجيع، با هيبت، مُقتدر و با هم با بود بوده است.

تاريخالكامل، ابن اثير، ج (I، ص MY.

## ملك عادل زرزايی






 مشهور حافظ ابوطاهر احمد سلفى شافعى تدريس كرده است.



ششم محرم سال DFA هـ ق به دست نصر بن عباس، يسر زوجهَ خود به قتل رسيده است.


## امير عزالدَين مؤسك

 و در جنگگ (اخروبه)" ــنزديى بيتالمقدس ـ رشادت و شجاعت فوقالعادهاى از خود نشان داده

است. وفات امير عزالدين روز جمعه پانز دهم شعبان سال هیD هـ ق در خروبه اتفاق افتاده است. پلر عالم شهير ابن الحاجب نحوى، حاجب اين امير بوده است.


## امير ابوالهيبجا حُسام الدّين اربلى

 اين امير از رجال معروف و أمراى مشهور دربار سلطان صالاحالدين إيوبى بـوده و مـدتى از
 به سبهسالا, خليفهُ عباسى حكومت همدان را داشته است.
 معروف شده است، وى به سال . تاريخ الكاملو، ابن اثير، ج ج

## امير حُسامالدين حلَى





## امير جياشا اورامانى





 فوقالذكر است.


بهاءالدين يعقوببيگَ شهر زور ى
مشارُاليه از رؤساى عشاير كُد در قرن هـفتم هـجرى بـوده كـه بـه مـصر مهـاجرت كـر ده و بـه مـقام فـرماندهى نـيروهاى مسـلح درآمـده و مـوجب انـجام خــدمأت زيـادى بــدان كشـو

شده إست.
بهاءالدين به سال V•V هـ ق در كشور مصر درگذشته است.
مشاهيرالكرد، ج ص، صMM.

كداى سلطلان
اميركولانى معروف به (پكداى سلطان")، از امراى عهر شاه عباس صفوى بوده و بـر ولايت زنجان حكومت كرده است.
مشاهيرالحرد، ج T، صY

غازى بَىَ بن خان امير
 بر منطقةُ سلماس حكومت كرده است.
مشاهيرالكرد، ج r، ص 91.

غاز ى خان كُرد
وى از جمله أمراى معروف كرد در دربار شاه عباس صفوى است كه در اواخر قرن دهم ههرى مىزيسته است.
مشاهيرالكـ,

قلندر سلحلان كلّهير
وى رئيس عشيرهٔ كله گير و از امراى مشهور آذربايجان در دوره́ سلطنت شاه عباس صفوى بوده است.
مشاهيرالكرند، ج

على مُراد خان كَنجوى
على مرادخان بن باباعلى گنجوى از اُمراى كُر د دهم هجرى است كه از طرف شاه عباس به

لقب خانى رسيد و حاكم قندهار شد؛ پیش از آن به باباى ثانى معروف بود. مشاهيرالكرد، ج r، ص MA.

بابا على خان كَنجوى


 مشاهيرالكرد، ج r.

سلطان محمود كُ د شير ازى
سلطان محمود از رؤساى عشاير كُرد فارس و معاصر شاه عباس بوده كه از متنفذين دربار وى بوده است.

مشاهيرالكرد، ج r، ص

امير عزالدَين بن يوسف عَدَوى
مشارزاليه از طايفهٔ عدوى منسوب به شيخ عدى بن مسافر است. اين طايفه را به نام خاندان (شيخمنده) نيز خواندهاند.
امير عزالدين بر منطقهُ كردنشين حَلَب در اواخر دولت چَراكِسه و اوايل دولت عثمانى حكومت مى مر ده و به سال 941 هـ ق درگذشته است است
 گرويدهاند.

مشاهيرالكرد، ج r، ص

مرادپاشا اَعْوَرْ
وى از عشاير كُددى است كه در اردوى عثمانى وارد شده و در اندك مدتى به واسـطهة ابـراز

 شد.
مشاميرالكمنـ، جr ص 1A1.

عبدالله پاشا كر دى
عبدالله پاشا ز; مردان صاحب نـفوذ دسـتگاه عـثمانى بـوده كـه مـناصب مـختلف داشـته و بالاخخره به مقام اميرالامرائى (بيگلربيگى) انقره رسيده و عاقبت به سال اء•1 هـ ق درگـذشته

است.
مشاهيرالكرد، ج r، ص

قو جـى خان
وى برادر غازی خان است كه در (ص (aV) از او سخن گفتيه. اين امير إبتدا از مقربان دربار صفوى بوده كه در اثث بىمهرى شاه عباس، به عثمانى رفت و از اُمراى خاص دربار آنجا شد. قو چی خان در واقعdُ جنگَ بُريز دى، با فرمانده نيروهاى عثمانى، صدراعظم جنالهزاده (سنان پاشا) همراه بود و از قضا به دست قز لباشان اسير شد و به سال
 صفوى أعدام شدند.
مشاهيرالكرن، ج Y، ص 19.

امير محمد بنـى سيفا
امير محمد بن امير على طرابلسى، يكى از اُمراى خاندان بنى سيفا (حُكام طرابلس شام) است. وى پس از امير يوسف پاشا سيفى به حكومت رسيده و علاوه بر مقام امارت و حكومت، مردى اديب، دانشمند و شاعر و دوستدار اُدبا و فُضلا بوده است. و مـحمد بـن مـلحة عكـارى شـاعر مخصوص او بوده.
 با دو بيت زير أو را مر ثيه گفته أست:

آمــير بـن سَـيْفا طـاهرِالرّوح وَالبَـدنْ
وَ كَْْفَ يُوازَن البحرُ فَى طِيَّةِالحَفْنِ

\. سكون "(د) و "فـ" در بَدَن و كَفَن براى استقامت وزن است.
 كه چگُونه شمشير در نيام خا ك كشيده مى شود و چگُونه دريا در كفن پوشيده مى شود.

## مصطفى پاشا رشوان

وى از عشيره رشوان (رهشى) در نواحى ((بيرهجك)" و ("أورفا)"ى كردستان است. مـصطفى

 مشاهيرالكرت، ج r، ص 194.

## عبدالله پاشا بويونى اكرى




 lIVF هـ ق وفات مى يابد. مشاهيرالكرد، ج r.r ص r.

## ناصر چلبى باقىزاده

او از اُمراى خاندان باقىزاده است كه كُرد زبان بودهاند و در حلب اققامت دانـي داشتهاند. نسبت اين
خاندان به ايتوبيان بر مى گردد.
ناصر چلبى به سال IVVA هـ ق وفات يافته است.
مشاهيرالكرد، ج TM MIT.

## محمد پاشا وانی

مشارٌاليه از اهالى وان است كه در سال الي الا هـ ق به وزارت در دولت عثمانى رسيده و بر
 هـ ق فوت كرده است.
مشاهيرالكرد، ج r ص \&

## محمد پاشا اطنهُ كُردى



(IIY هـ ق اميرالحاج شده و بعد از آن والى قدس گشته و بالاخره به سـال ش كرده است. مشاهيرالكرد، ج r، ص \&\&1.

مير زا محمد پاشا كُر دیى
مشارُاليه از رجال نامدار كردستان بوده كه به سال IIYN هـ ق والى ارزروم و سپس دزدار دو
 و بالاخره در سال •ll٪ هـ ق فوت كرده است.
 عبدالرحمن بيگ نام داشته است.
مشاهيرالكرد، ج r، ص 149.

محمود پاشا كر دى
از رجال بارز كُرد در دستگًاه عثمانى است كه در ارتش دولت عثمانى تدريجاً مناصبى طـى كرده تا اينكه به حكومت كوى و حرير و لقب پاشاییى رسيلـه است. زمانى بين محمودپاشا كُدیى و محمود پاشا بن عبدالرحمن پاشا بابان اختلافى پیش محمود پاشا بابان او را از كوى و حریپ بيرون رانده است. محمود پاشاكُ دیى ناچار به سليمان پاشا
 مشاهيرالكرد، ج r، ص IAY.

فر يدخان
وى از اميران سپاه شاه طهماسب صفوى و رجال نامدار كُرد در دوره خود بوده است. فريدخان
 مشاميرالحرد، ج r، ص Q•1.

عُمر پاشا كُر دى
وى از اميران نامدار كُد در دربار عثمانى بوده كه مقام ميرميرانى داشته و به سال • الـهـ قـ بر (ااسكوب)" و ( كلس)" حكومت مىكرده است. مشاهيرالكرد، ج r، ص 94.

## عثمان چاشا بابانى

مشارّاليه برادر سليمان پاشا و پدر تيمور پاشاى بابان است كه بر سليمانيه أمارت كرده و در سال $11 \ddagger$ هـ ق فوت كرده است. مشاهيرالكرن، ج r، ص r.

## حاج سيفالدين خان سپپهسالار

 است كه سيهسالار نادرشاه افشار بوده و نزد وى بىاندازه اعتبار و احترام داشته است. تاريخ مستوزه اردلان و هامش آن، ص

## عثمان پاشا كويسنجق


 بر كوه (آآوهكرد) قرار داشته پناه مىبرد؛ اما پس از مدتى وى را از قلعه بيرون آورده و به قـتل معرسانند.

مشاهيرالكرد، ج r، ص

## مصطفى پاشا كُر دی






مشاهيرالكرد، ج r، ص 109.

## عبدالله پاشا چرميكى

 هنرمندى، در مملكت عثمانى و كردستان شهرت بسزايى دايى داشته است.


عثمانى بوده كه به دليل ابراز فداكارى در يكى از جنگگקا به رتبهُ ميرميرانى رسيده و پس از آن در
 ديگر گشته و در سال I DVV منصب وزارت يافته است و عاقبت در سال IIAF هـ ق فوت كر ده است. عبدالله پاشا شخصى دانشمند و اهل فضل و هنر بوده است. خط زيبايیى مىنگًاشته و تأليفاتى هم دإشته است. مشاهيرالكرد، ج r، ص

عزت بيگَ چاشا
عزت بيگَ بن حسين پاشا از كُردهاى سليمانيه بوده كه سمت رياست شوراى دولت داشته است. رشد و تحصيلات وى در استانبول بوده و در دستگاه عثمانى تدريجاً وارد شده و مشاغلى را كسب كرده تا اينكه به سمت مترجمى ديوان سلطان مـنصوب شـده است. پس از جـنگگ اول
 استيلاى يونان بر »ازمير)" درگذشت. مشاهيرالكرد، ج r،ص 99.

عمر چاشا رشوانزاده
عمر پاشا بن سليمان پاشا به سال •19 هـ ق به رتبهٔ ميرميرانـى رسـيـيه و در اواخـر عـهـد سلطان عبدالحميد اول فوت كرده است. مشاهيرالكرد، ج r،ص 9 .

عبدالرَحمن چاشا رشوانزاده
عبدالزَحمن پاشا فرزند عمر پاشاى رشوانزاده از عشيره́ رشوان كُرد در در شمال سـور
 به رتبةٔ مير ميرانى رسيده است.
عبدالرحمن پاشا مردى مُدبر، حازم، امين و خدمتگزار بوده است. مشاهيرالكرد، ج
محمدآقا جبَه چجىباشى

محمدآقا يكى از اُمراى كرد است كه در دستگاه سلاطين عثمانى خدمت كرده و مدتى سِمَت
 در مقبره́ اياصوفيا مدفون است.

مشاهيرالکرد، ج Y، ص اMI.

يوسف پاشاى وزير

 "(حماة) رفته و مدتى ضمن كسب معاش به تحصيل پی داخته و پس از مدتى با علاقهُ بسيار به
 عثمانى داخل شده و كمكم مقامش بالا گر فته و از امرا و پاشایان و وزراى عاليمقام عثمانى گردیده و بالاخخره والى شام شده است.

پس از مدتى يوسف پاشا عليه دولت عثمانى سر به شورش بر داشت؛ سليمان پـاشا ــ والـى بغذاد ـ مأمور دفع او شده با وى مصاف داد. يوسف پاشا در اين نبرد شكست خورد و خود را به
 احترام او كوشيد و نزد سلطان عـثمانى بـرايش شـفاعت كـرد و او را تـبرئه نـمود. از آن تـاريخ يوسف پاشا گوشهنشينى اختيا, كرد و عاقبت یس از سه سال اقامت در مصر، به بيمارى ذات الصلر
 شل.

يوسف پاشا مر دى بلندنظر، سخاوتمند و مقتدر بوده كه در راه ترويج دين أسلام بسيار ساعى بو ده است.

تار


عثمان چاشا مير مير ان
عثمان پاشا از سران كُدى است كه در دربار سلاطين عثمانى به سر میعبر ده و در اثر لياقت





خاك عثمانى و متصرفات آن فرمانروايى كرده است. مشاهيرالكرد، ج r، ص gr

عبدالفتاح پاشا باجلان
وى امير عشيره كُردزبان (باجلان") ساكن حدود ايران و عراق بود كه به سال الا
 مشاهيرالكرد، ج ז، ص YA.

مرادچاشا جليلى
مراد پاشا از خاندان عبدالجليلزاده است، كه در ناحيهٔ ״موش" از نواحى كـردستان واقع در
 دياربكر رسيده و در همين سال فوت كرده است.
مشاهيرالكرد، ج r، ص MA.

عبدالر حمن پاشا جليلى

 مشاهيرالكرد، ج r

محمد پاشا گَر انلىزاده
وى از اميران خاندان گورانلى - يكى از قبايل دياربكر ـ بوده كه به سال

مشاهيرالكرد، ج r، ص 149.

مصطفى پاشا وانى

 والى (اسالنيك)" شده و كمى بعد از آن فوت كرده است.
مشاهيرالكرد، ج r، ص IqY.

عباس آقا ديبُكرى


 پس از عباس آقا پسرش قادرآقا رئيس عشيره́ ديبكرى شده است. مشاهيرالكرد، ج ז، ص یrوهr.

امير عبدالله خان مُكر ى
 دورانديش بوده.



 مجيدخان به جاى وى نشست. مشاهيرالكرد، ج r، ص q.

عصمت افندى

 عصمت افندى در ضمن مردى اديب و نويسندهالى ماهر بوده استى مشاهيرالكرد، ج r.r. ص.

محمدتيمور كاشف






محمدعلى پاشا كرد و مناصبى را از ( كاشف)" تا (امحافظ)" به دست آو رد. تيمور كاشف لقبى است كه به پاس فداكاریهای اميرمحمد، از سوى محمدعلى پاشا به وى اعطا شد. آخرين مأموريت تيمور كاشف به سال سال پاشا را|; خود به جاى گذاشت.
تازيخ آداب اللغةالعربيّه، جزء ث، ص Q ه ا. هامش الاعــلام،
زركلى، ج ا، ص 9D. مشاهيرالكرد، ج r، ص IVA و وV9.

عثمان پاشا ديار بكـرى
عثمان پاشا معروف به شيخزاده، از اهالى دياربكر بوده كه در بغداد زندگیى مـىكرده و رتـبئ ميرميرانى داشته است. وى به عالوه در ولايات "رقه)"، ("قارص)"، (امـاردين") و "مـوش") هـم مدتى حاكم بوده و در سال •ITV هـ ق فوت كرده است. عثمان پاشا همچֶنين شخصى دانشمند و ادیب بوده كه در زمينه́ شعر و ادب اطالعات كافى داشته و ديوان شعرى هم از خود به جاى گذاشته است.
مشاهيرالكرد، ج r، ص 09.

عبدالّرَحيه, پاشا
وى از اهالى اززروم واقع در شمال كر دستان است. عبدالزحيم پاشا نخست سربازى ساده بوده كه بر اثر ابراز لياقت كممكم ترقى كرده تا به رتبهٔ ميرميرانى رسيده و از سال
 يافته است. سپس دزدارى و فرمانروايیى قلعههاى واقع بر درياى سياه به وى واگذار شده است. . مشاهيرالكرد، ج Tr ص Mr.

حَجَوبيگَ وان
حجو (حاجو) بيگ از اميرزادگان عشيرهٔ كردزبان "وانن" بوده كه چون سلطان سليهمخان دوم عثمانى، فرزندان اُمرا و عشايرزادكان را به دربار استانبول فرا خواند تا به روش نوين آموزش داده شوند و فنون رزم را فرا گيرند، حجوبيگ از آنانى بود كه به استانبول رفت و مدتى در آنجا بماند و در مدرسهٔ نظام به تحصيل پرداخت تا به رتبةٔ يوزباشى سوارى رسـيد. سـپس بـه وطـن خـود
(وان) برگشت؛ اما هنوز مـدتى نگَــشته بـود، مأمـوريت يـافت كـه هـر انــدازه مـىتوانـد افـراد



زده بودند.
حجوبيگَ حدود هزار سوار جمع كرد و با خود به مصر برد و در جنگگهاى آنجا مردانگییِيا نمود
(سال •IYY هـ ق).

از اين پس نامى در تاريخ از حجوبيگی ثـبت نشـده؛ تـا ايـنـكه در اوايـل دوره فـرمانروايـى
 مهارتى كه در فنون جنگى داشته، وى را ״یلدرم حجو") نام داده است. لازم به توضيح است كه حجوبيگى در بيرون آوردن مصر از زير سلطهُ مـماليى و تسـخير آن تـوسط مـحمدعلى پـا بيشترين سمهم را داشت.

مشاهيرالكرد، ج

محمود پاشا كُر د
محمود پاشا از افسران رشيد نيروى عثمانى بوده كه تدر يجاً درجاتى را طى كرده تا تا آنجا كه به
 سال فوت كرده است.

مشاهيرالكرد، ج TA

محمد پاشا كُر دی
محمد پاشا در آغاز از عسكريان قشون عثمانى بوده كه كمكم در اثر ابراز لياقت و شجاعت،



عثمان پاشا كُر دى عثمانى

 مشاهيرالكرد، ج r،ص re

## اسماعيل رشدى پاشا

اسماعيل رشدى فرزند محمد تيمور كاشف است، كه پيش از اين ذكر وى گذشت. اسماعيل نيز
 هـ ق فوت كرده است. اسماعيل رشدى پاشا پدر احمد تيمور پاشا مورخ و ادیب مشهور است كه شرح حال او را در جلد دوم مشاهير كرد صفحةٔ MM آوردهايه. تاريخ آداب اللغة العربيه، جزء چهارم، ص ه• او \&•1.

## محمَد افندى گَورانى


 مشاهيرالكرد، ج جاص بr ا.

## عبدالحميد پاشا وانى

وى از رجال دولت عثمانى است كه در اواخر قرن سيز دهمر متناوباً به درجات و مناصبى رسيده و در سال r.r. זا هـ ق والى (وان") بوده و پس از دو سال از اين تاريخ فوت كرده است. عبدالحميد پاشا از اولاد احمد كُردى و خويشان مصطفى پاشالى وانى انی است كه خود شخصى دورانديش، شجيع و محترم بوده است.
مشاهيرالكرد، ج r، ص r.

## مير زاعبدالغفَار معتمد وزيرى

 صديق و پاكدامن دولت بوده كه در جمادى الثانى سال \&. يادداشتهاى نويسنده.

## هلوَّوپاشَا

ههلَّو پاشا از رؤساى عشاير كُرد در شام است كه ابتدا در دربار ساطلا طين عثمانى به سر مى برده



مشاهيرالكرد، ج Y، صM9.

## امير مُحمَدآقا وانى

محمدآقا وانى بن شيخ عبيدالهه، مشهور به ("سنجق" به سال IMYY هـ ق در وان متولد شد و
 حجوبيگ ــ كه فرمانده محمدعلى پاشا در مصر بود ـ بُرد. محمدآقا در مصر نزد دائيش به سن رشد رسيد و سوارى و تيراندازى و ديگر فنون رزم را ياد گرفت و از رجال بارز و مردان ثابت قدم ميدان گرديد.
سن محمدآقا Y Y سال بود كه حجوبيگ وى را وكيل نيروى خود قرار داد و از اين تاريخ بود كه در جنگهایى متعدد شركت كرد و كفايت، شجاعت و لياقت خود را به اثبات رساند؛ تا آنكه در عهب خديو اسماعيل، فرمانده نيرويي شد كه بـه جـانب سـودان اعـزام گـرديد و در ايـن راه خـدمات بسيارىرا به انجام رساند. امير محمدآقا عاقبت به سال رسا
مشاهيرالكرد، ج Y، ص

## فاتورِ هش

زنان كرد، قديهالايام در اغلب امور سر رشته داشتند و حتى گاهى در جنگى و ستيز هم شركت مىكر دند؛ از جملهُ آنها قهرمانى است كه در قرن سيزدهم هجرى مىزيسته و فاتورهش (فاطمه سياه) لقب گرفته كه در تركيه به ("قَرَهفاطمه)") معروف است.
 مـــيهنیپرستى و ديــندارى را بــه هــد اعـلنى داشــته و در انـــر داشـتن هـــمين صـفات و
 دليران هموطن خود نيرويى فراهم آورد و براى جهاد و مقابله با روسها، دامـن هـمت بـر كـمر
 از افــراد روس را بــه خــاك هــلاكت نشــاند و نـام خـود را در دفـتر قـهرمانان و جـهـادگران ثبت كرد.
مشاهيرالكرد، ج Y، ص YYY. به نقل از تاريخ مدحت افندى.

## محمد جعفرخان آصف وزيرى

 آصفاعظم وزيرى كردستانى، يكى از مر دان كاردان و توانا در امور لشكرى و سياسى بوده كه به
 ! سن هجله سالگى رسيده جوانى با معلومات و در عين حال ماهر در فنون سوارى و تيراندازى بوده أست.
محمدجعفرخان مدتى حكومت اسـفندآباد كـردستان را داشـته و پس از آن چــندين بـار بـهـ


 سال V.V V رئيس شهربانى همدان شد. از آن تاريخ به مأمور يتهای بسيارى رفت و به دليـل

 هـ ش در سن DF سالگى دركذشت.
مر ثئّ ذيل را شاعر معروف كرد، هُشيار (دبير مخصوص") در مرگَ وى سروده است:
 رادمـــرى را بـــهـار زنـــدگى آوخ خـــزان شــــد
 بس غــريو آه و افــغان از زمــين بــر آسـمان شـد
تا روان شد سـوى جـانان خـود روان و جـان پـاكش

سيل اشكـ از ديدكان مرد و زن زيـن غـمـر روان شـد
غـنتحه پــيراهــن دريــده، گـيسوان ســنبل بـريده

سر به جيب افكنده نرگس، لاله از دل خون چكان شد
بـود او چـون مـهر تـابان، فـيضبخش و پـرتوافكـن

اى دريـغا مـهر تــابان روى بــنهفت و نــهان شـد
چــون سـر و سـالار كـردان بـود، كـردستان سـراسـر


قـــطرالى بــود از مــحيط بــىكان رهـــت حــت


كلك هشـيار ايـن رقـمر زد بـا اسـف در دور شـمسي
"جهر آصـف وزيـرى نـاگـهانى زيـن جـهان شـد"

## حسينقلى خان مافى (نظامالسلطنه)

يكى از رجال مشهور دوره قاجار كه مردى اديب، كاردان، خوشذوق، خوش خط و هـنرپرور بوده، مرحوم حسينقلى خان مافى ملقب به »نظامالسلطنهه) است. وى در دورها اول مشروطيت و اندكى قبل از به توپ بستن مجلس شوراى ملى، به مقام رياست وزرايى رسيد و عاقبت در سن سالگ̃ در تهران دار فانى را وداع گفت.






 ملاحظهُ همزبانى، به اين طايفه كمك و استعانت رسانيد و به منازل آنان رفت و وبدانان فْهمانيد كه اگَ بها او كمكى


 بوده است.







 1111 هـ ق بود. خود مهدى خان و محمدنظر خان و بعضى از خوانين جزء با هزار نفر سواره، همل وقت ملتز م ركاب

هـ ق اوراقى را به رشتهٔ تحرير كشيده كه توسط استاد و دانشمند محترم، مرحـوم عـباس اقـبال آشتيانى تكميل شده و در اينجا خلاصهامى از آن نقل مى شود:
 سرتيپ، سيصدتومان مقرىى داشته و برادر بز رگترش مصطفى قليخان، ماهيانهٔ موروث را ــ كه
 نظامالسلطنه چون در مدرسه مشنول تحصيل بوده، از كار و حقوق إعراض داشته و تا سن بيست سالگى به خواندن علوم عربى و قسمتى از فقه و تفسير و ادبيات پرداخته. پس از آن به خيال كسب معاش افتاده و با خط نستعليق و شكسته _كه خوب مى منوشته ــ با كمال دقت و سعى عر يضهالى كه هم از حيث خط و هم از حيث مضمون خوب بوده، به حسامالسلطنه، سلطان مُراد ميرزا پسر عباس ميرزا نايبالسلطنه مىنويسد و قصيدها را ها هم به وزن و قافئ قصيدهُ معروف منو چهرى دامغانى؛ (رسم بهمنگير و از نو تازه كن بهمنجنها)، در مدح شهزاده مىنويسد و بـه خدمت او مى شتابد. وقتى كه به خدمت وى مىرسد، جمعى از ادبا و شعرا و ارباب امور نزد وى حضور داشتهاند؛ همه انشاء و انشاد و خطش را تمجيد مىكنند و حسامالسلطنه به خط خود جوابى به وى مینويسد و دايره تحريرات خود را به وى مىسپارد. در سال ITVF هـ ق نايبالحكـومdٔ


 سرخس بدو ارجاع شد.











 نظلامالسلطنةُ مافى نيز به دار آخرت تيوست. مجلئ بادَّار، سال سوم، شمارْ دوم.

بوشمر مىشود و بعد كمكمه پايهٔ وى فزونى مىيابد تا اينكه به گَرفتن حـمايل و نشـان درجـهـ
 مىكند.
در سال IYAV هـ ق به حكومت اصفهلان انتخاب مىشود و پس از يكى دو سال بـه درجـهُ

 قرار مى يـير د.






 انتخاب مىشود و سه سال در اين شغل باقى مى ماند. در D• ها ها هـ ق به حكومت بختيارى و اطر|ف چها



محمدحسن خان برادرش داده مىشود. چس از آن به واسطهُ ابراز لياقت نظامالسلطنه به درجها درأ (امير تومانى") و حمايل و نشـان آن درجه نايل مىشود. در سال •اYا هـ ق كه شاهزاده سالارالسلطنه فرمانفرمایى فارس شده وا بود. پيشكارى آن به نظامالسلطنه محول مىشود و از اواسط سال • •ا والى فارس بـوده است. در سـال ITIT هـ ق والى خـوزستان مـى شود و حكـومت بـختيارى و
 نظامالسلطنه، به برادرش محمدحسن خان سعدالملكـ واگذار بوده است.
 امينالسلطان، در هيأت وزرائى كه رئيسالوزراء و صدراعظم نداشت و در حقيقت تحت ريار ديـاست


\& \& خود سعدالملك , إ به معاونت برگز يد.
در سال IMIV هـ ق حسنعلى خان اميرنظام گروسى، به پیشکارى محمدعلى ميرزا وليعهدل، و حكومت آذربايجان مأمور شد.
در اوايل سال شץ شكاك كُرد اتفاق افتاد. اجمال آن قضيه اينكه: اكراد شكاك كه اغلب با دولت ايران از در تعدى درآمده بودند، در إين تاريخ به علت امانى كه نظامالسلطنه به محمدآقا - رئيس ايشان - و پسرش جعفرآقا داده بود، فی الجمله مطيع شده بودند و جعفرآقا به عـنوان گـروگان و مـهمان در تـبريز میزيست. مقارن اين احوال نظامالسلطنه از تمران از محمدعلى ميرزا نايبالسلطنه ــ كه در آن وقت مظفرالدين شاه براى بار سوم به فرنگگ رفته بود ـ محرمانه دستور يافت كه جعفرآقا را بكشد و او ناپار توسط كسان خود، در شبى كه جعفرآقا را در منزل خود مهمأن كرده بود، و ى را به گلوله بست و به اين تر تيب آن مرد كشته شد.
كشته شدن جعفرآقا براى نظامالسلطنه به خوشنامى نينجاميد؛ زيرا مـردم از آن واقعه هــم ضعف و سوءسياست دولت را استنباط كردند و هم كشـتن كسـى كـه امـان يـافته بـود، خـلا جوانمر دى و درستى عهد تلقى مى گرديد. به علاوه نتيجهُ ديگّرى كه از آن حاصل شد، ياغى شدن پدر جعفرآقا و برادرش اسماعيل آقا سميتقو بود و زحماتى كه سميتقو بعدها براى ايران توليدكرد،

هنوز فراموش نشده است.
نظامالسلطنه در صدارت ميرزاعلى|صغرخان اتابكـ در ايام سلطنت محمدعلى شاه (از صـفر QMr M تا رجب همان سال)، از تبر يز به تهران آمد و بعداً به حكومت اصفهان مأمور شد. كمى بعد

 نظامالسلطنه ,! براى تصدى مقام نامزد نمودند؛ لكن چون اوضاع فارس در اين تاريخ مقرون به امن نـبود، احـضار او رااز شـيراز صـالح نـدانسـتند و مـيرزا احـمدخان مشـيرالسـلطنه ,ا اولاً و ابوالقاسه,خان ناصرالملكى را ثـانياً صـدارت دادنـد؛ امـا چـندان دولتمهاى آنـان طـول نـششـيد و ناصرالملك در V شوال هr VM هـ ق از رياست وزرائى استعفا داد و كار هرج و مرج در تهران بالا گرفت و عدهاى به تشويق درباريان و بعضى از روحانيون، در ميدان توپخانه اجتماع كر دند و علناً بر ضد مجلس و مشروطه قيام نمودند و اختالف بين مجلس و دربار شدت يافت. در اين تاريخ محمدعلى شاه، نظامالسلطنه را ــ كه طرف توجه اكثر يت وكلاى مجلس نيز بود ـ بـه صدارت برگزيد و او هيأت دولت خود رادر تاريخ عا ذيقعده هY

ماليه را خود صدراعظم برعهره داشت، يك عده اشخاص طرف اعتماد مشروطهخو|هان، مـثل مرحوم ميرزاحسينخان مشيرالدوله و آقاى حاج مهدى ملى






 دوم دولت خود را تشكيل داد و در اين دولت خود نيز غالاوه بر صدارت، شاغل مقام وزارت دار دار واخله






 اختاف بين مجلس و دربار تا اندازازى رفع شد و آرامشى حاصل گشت
 با ملت و رعيت بوده؛ در هر جايى كه مأموريتى داشته، به تـعمير و آبـادى و و بـه كـار واداشاشــن
 پیشنهاد او جارى شده است و در تمشيت اوضاع داخلى و سرحـدى مـملكت زحــمات فـراوانـى

|ست.
نظامالسلطنه همحخنان كه شمشيرزن و مملكتدار بوده، مردى با ذوق و ادبپرور و اهل قلمه


 مدح گفتهاند و مورد توجه و التفات او بودهانن. از اين ميان ميرزاى فرصت به امر نظا نظامالسـلطنه

كتاب نفيس آثا,العجم را جمع و تأليف نموده و باز به تشويق او در سال مقالات سياسى خود را به چاپ رسانده است و از اين قبيل تأليف و تراجه بسيارى به دستور او از طرف علما و ادبا انجام گرفته است.
نظامالسلطنه خود نيز مردى منشى و مؤلف بوده و رساله يا كتابى به نام سَقَطات مؤزرخـين
 فارسى و مرقات و قطعات خطوط نفيسه، كه بعد از فوت آن مرحوم، به علت نــداشـتن فـرزنـد
 گرديده است.
مجلئ يادگار، چاپ تـهران، سـال سـوم، شـمارء دوم مـهرماه هr هr شمسى، از ص اس تا

## محمدحسنخان مافى (سر دار اسعد)

محمدحسنخان بن شريف خان سرتيپ مافى، برادر حسينقلى خان نظامالسلطنه _كه پیش از
 حكومت و تصدى گمرك و بنادر فارس میرسد. سپس به سال ه• ها هـ ق ق حكومت بنادر و جزاير فارس به انضمام تصدى گمرك خانهها تا اصفهان، با لقب (اسعدالملكى") و درجهٔ اول سرتيبى و
 نظامالسلطنه _ـه در اين وقت حاكم خوزستان و بختيارى و چهارمارمال بود ــ به سعدالمـلكـ واگذار میشود.
در اوايل سال ITIF هـ ق نظامامالسلطنه به مصالحى خوزستان و چهارمحال را به سعدالملكـ واگذاشت. و بالاخره در سال צآا هـ ق كه نظامالسلطنه رئيس دفتر استيفاء و وزير ماليه مىشود، سعدالملكى را به معاونت خود برمى گز يند.
مجلئ يادكاز، سال سوم، شمارءٔ دوم.

## باقى خان چر داورى

 اين ناحيه همه كردزبان و گورانند. از جمله سرداران اين سامان، باقى خان است كه شهرت بسزايى اريى
دارد.

در جريان جـنگگ اول جـهانى ــــه نـيروهاى روس وارد خـاك ايـران شـدند ـ بـاقى خان

با سوارانش در برابر پيشروى روسها به سختى مقاومت كـردند و تـلفات بسـيارى بـر آنـمها وارد آوردند.
باقى خان عاقبت به سال • بّا هـ ق در جنگگى كه با قواى يَيْزَمخان كرد، پس از آنكه توانست حريف را به قتل برساند. بر اثر كلولهباران شديد توپخانه متحمل تلفات بسيار شد؛ ناپار قلعه و عمارتش در (اسولحֶه) (شورچه) را به آتش كشيد و خود نيز به قتل رسيد.

معين، ج צص ص صب٪.

## حاجى آقا محمودخان كمانعًر

كمانگً از خانوادههاى بزرگ و متنبر كردستان است كه رجال دلير و دانشمند و متقى زيادى از ميانشان برخاسته است. رشتههأى اين خاندان در شهرهاى كرماشان و سنندج و دهات "(ماسان")
 كردستان عراق تشكيل سلسله دادهاند. يكى از مشاهير اين طايفه، مرحوم حاجى آقا محمودخان ملقب به نظامالملك، خلف آقا بهرام ابن أقامحمود بن آقارسته است. وى رئيس طايفهٔ كـمانگر بـود كـه در مـاراب سكـونت داشت و از جمله خوانين صاحب نفوذ و در ميان تمام ايلات غرب وجـيه و مـحترم بـود؛ زيـرا مـردى
 دعاوى فيمابين عموم، قولش نافذ و گفتار و عنوانش نز د حكام وقت معتبر و با ارزش بود. وساطت او بين خوانين سنجابى و داودخان كلمر و رفع مناقشهٔ ميان آنها از جمله شواهد اين نفوذ و و احترام

علىاكبرخان سنجابى (سر دار مقتدر) كه هموأره از او انديشناك بوده و پیى فرحتى مى گشتشه تا شايد او را از بين ببرد، در ماه رمضان سال .سّان هـ ق در حالى كه حاجى آقا و اطرافيانش همه روزه بوده و انتظار هيج گونه پيشامدى را نداشتهاند، ناگگانى نزديكى غروب، با سواران خود بر او مىريزد و خود و دو پسرش به قتل میرسند. مرحوم شيخ حبيبالله مدرس روحانى بر اين فاجعه قصيدهأى سروده أست كه اينكى چند بيت
 بــرگريزان خــزان در ايــن خـريم نــازنين كــى شــود آخــر فــرامـوش درون خـار خـار


كليات غيرت كـرمانشاهی، ص DrV و Dr^. يـادداشتمهاى نويسنده.

## عبدالر حمن يوسف پاشا


 عبدالرحمن پاشا تحصيلات خود را در دمشق انجام داده و حدود سال دولت عثمانى به امارت حج رسيده و در اين منصب به واسطهُ درستكارى و انجام خدمت از رو روى ايمان، شهرت بسيارى كسب كرده است. وى به سال
 اعيان عثمانى انتخاب شد و در سال ITYV آئيس شورای مماكت در استانبول شد.
 سلطهُ فرانسو يها بر آنجا، كمر همت بست و زحمت بسيار زيادى كشيد؛ اما پس از سه سال سال بر اثر همين اقدامات، در شمر دمشق مورد سوءقصد قرار گرفت و به قتل رسيد و در مقبره "(دحداح" دفن گرديد. (سال آثات هـ ق).
مرحوم عبدالرحمن يوسف پاشا دارای شخصيت فوقالعادهاى بـوده و شـجاعت و عـدالت و نيكنفسى را در كمال تناسب داشته است. در خدمت به دولت متبوعها خود و ملت كُرد غـايت مساعى را به كار برده و در عمران و آبادانى ممالكى اسالامى از هيج تالشى دريغ نكـرده است. تأسيس راهآهن حجاز از جملهُ خدمات اوست. مشاهيرالكرد، جr ص r و

## سنجر خان وزيرى


 رفت و همانجا اقامت گزيد. فرزندان خواجه ابراهيه به تدريج زبان و و فر هنگگ كردها را پـايرفتند و در شمار آنان درآمدند.
پِر سنجرخان، ميرزامحمدخان نَرانى (نهرإنى) نام داشت كه مردى اديب و خوشبيان بود و

طبع شعر نيز داشت و سخنوريها و نكتهيردازيهيايش در مجالس ناصرالدين شاه قـاجار (جـلوس








 عموزادههاى پیرش ايشان به روستاييان مىشده است است


















و چون خون زيادى از بدنش رفته بود، بيهم جانش مىرفت؛ با اين حال اجازه نداد كه سپاهيان از زخمى شدنش باخبر شوند و با روحيهاى خارقالعاده، ميدان جنگی را تا فرار دشمن، خالى نكرد.
 نيروهاى آن كشور به خاك خودشان، پايان يافت؛ اما پس از آن، اعتبار و محبوبيت سنجرخان به عنوان جهادگرى شجاع كه بارها ناموس و جان و مال مر دم را از تجاوز بيگانگان مصون داشته و با فداكاريرهايش امنيت و آسايش ايشان را تأمين كرده است، بين اهالمى غرب كشور جا افتاده بود. و او از اين نفوذ و اقتدار در جهت كوتاه كردن دست دولتيان و بزرگ مالكان و دلنوازى مظلومان استفاده میك د و در اين راه بيش از پیش مانع و مزاحم حا كمان و اشراف محلى بود. تا آنكه سرانجام به تحر يك شر يفاللدوله حاكم وقت كردستان و تطميع آصف اعظهم ــ كـه ذكرش گذشت - خليلخان برادر بزرگتر سنجرخان، در يكـ توطئهُ ناجوانمر دانه، سنجرخان و دو برادر ديگ̋ش يداللهخان و احمدخان را به خانهٔ خود دعوت كرد و در روز جمعه دهم ماه مـحرم سال هץץ| هـ ق، هنگًامى كه آن سه برادر در حياط خانه و كنار حوض مشغول وضو گر فتن بودند، خليلخان و نوكانش از روى پشتبام آنان را به گلوله بستند و به شمادت رساندند. مأخـوذ از: يـادداشت اسـتاد سـيدابـراهـيهم سـتوده، خـاطرات صوفى اسماعيل (از ياران سنجرخان)، تـاريخ مـردوخ، ج r،
ص عז و

## شيخ سعيد يبران'

شيخ سعيد بن شيخ على بن شيخ محمود خنسى ‘، اهل پيران، از قُهرمانان تاريخ كُ د است كه
 كرد.
تولد شيخ سعيد را مستشرقين سال MNA م. نقل كردهاند. وى از اَوان نوجوانى به تحصيل علوم إسلامى پرداخت و با رسيدن به سن رشد، مانند پدرش به طر یقهُ نقشبنديه پیوست و بـه همين مناسبت وى را به نام شيخ سعيد نقشبندى نيز ميشناسند. به دليل درستكارى، پاكدامنى و تقواى شيخ كه با شجاعت و حق خواهى در وى آميختله بود، جمع كثيرى از اهالى كردستان شمالى، به حلقةٔ مر يدان و |رادتمندان وى پيوسته بودند.




به رهبرى مصطفى كمال پاشا (آتاتورك)، براى مليتهاى غير تركي كشور، كمترين حقى قائل نبود و












 جوانها مى خواست كه به او بييوندند.













زخمى به شهر دياربكر انتقال يافتند. مطابق اظهار اين افراد، پنج هنگَ فرستاده شده به جنگَ با

 شهر خاريوت به تصرف مردان شيخ سعيد درآمد. در اين زمان تمام نـواحـى (اآرگـانا)، (پـالو)"،



 قبل از آن، نيروهاى نظامى، مردم شهر را كاملاً خلع سالاح كرده و همحِنين تعداد بيست قبضه
 مارس حمله آغاز شد. در اولين مرحله تعداد زيادى از پپشمركان توسط كلوله هاى تو تو عقب نشستند. هر چند در حملههایى بعد تعدادى از پپشمرگان توانستند صف مدافعان را بشكنند و
 دياربكر و برگشتن به جانب شمال و شرق نبود.

 مارس تقر يباً تمام نواحى كردستان تركيه را در اختيار گرفتند.

 را به مجلس داد. به اين ترتيب پس از مدتى، سى هزار سرباز مسلح ترك سازمان دران يافتنـد و بـهـ جنگَ با شيخ سعيد و يارانش فرستاده شدند.




 كه توسط كر دها اسير شده بودند خوب است و و با آنها رفتار بدى نشد نشده است.



پيوستند ـ عرصه را بر وى تنگَ كرد و موجب شد كه در اين جنگَ نابرابر تاب مقاومت نياورد و به اسارت درآيد.
محاكمdٔ نمايشى شيخ سعيد در بيستوهشتم آوريل خاتمه يافت و صبح روز بعد، پـيش از طلوع آفتاب، همراه با چهلوشش تن از يارانش بر سر دار رفت و بدين سان نخستين بـرگ از تاريخ خونرنگ نهضت كردستان تركيه نقش بست.
تاز يخ كرد و كردستان، امين زكى بيحً، كوزدله سهدنى نوزيده
و بيست، كريس كو چيرا، تر جمdٔ محمد ريانى به كردى، از از ص
VV

## سيَد عطاكَل

 كيلومترى شمال سنندج چشپم به جهان گَشوده است. پָرش سيدسعدالدّين نام داشت. او مـرد فقيرى بود و از محل درآمد جزني مُلكش زندگى مىكرد. سيد عطا در سنين كودكى پدرش را دست داد و تا به حد رشد رسيد، رنج بسيار كشيد و فشار و آزار بىشمار ديد. در اين حال يكى از خانهاى محلى به نام خسروخان، خواست كـه مـختصر مـلك مـوروثى
 را بپذيرد، يا از آن روستا برود. سيد با آنكه سن و سالى نداشت، زير بار اين ستم آشكار نرفت و
 مقابل بهره́ ملكِ غصب شدهاش برداشت و روى به سوى جنوب گذاشت و خود را بـه سـنتدج رساند. در آنجا به حاج معتمد ـ كه يكى †ز خوانين مقتدر بود ــ شكايت برد، مگًر مالش را بدو بازگر داند؛ اما بزودى دريافت كه از اين طريق راه به جايیى نخواهد بُر د. ناجار به مـر يوان رفت و داستان خويش را پیش محمودخان كانى سانان ــ كه مردى با نفوذ و شرافتمند بود ــ گَفت. محمودخان كه در عين حال عنوان افسر افتخارى حكومت را داشت، در سيماى سـيد آثـار ذكاوت و غيرت يافت، پس او را بنواخت و به رياست پاسگاه قريه́ ((سيوهر)" منصوب ساخت و و قول داد كه به وقت خود ملكش را بدو باز گر داند. از قضا در ايـن انـناء بـه فـرمان رضـاشاه، تصفيهُ وسـيعى در مـيان عشـاير مـريولن أغـاز شد و بسيارى از جمله محمودخان و بـرالدر شـجاع و پـاكـدامـنش، فـرجاشهبـيگ را بـه ز زــدان ا.كَل (كهل): در زبان كُردى شكافته و پاره معنى مى دهد و سيد عطا را بدين روى كَل ناميد أند كه مادرزاد شكرلب

 نامى كه مباشر حاج معتمد بود و يكى از افسران در افتاد و هر دو را به قتل رساند و علَّم طينيان برافراشت.



 گروش نهاند. بدين ترتيب اندك اندك كار سيد بالا گَرفت و به صورت مشكلى براى حاكمان محلى درآمد.
او در فرماندهى إفرادش روش خاصى داشت و و و با آنكه درس نخوانده و كلاس رزم نديده بود،




 كه دشمن به كر دشان نمىرسيدير.





 سخاوتمند و بسيار با ناموس بود.
تاريخ تولد سيد عطا نامشخص است؛ برخى آن را سال





عبارت ديگر به هيج روى در اين سال، تازه جوانى هـ
 عراق، به دست سعيدبيگ نامى به قتل رسيد. مقبرهاش در فبرستان (ااصحاب سفيد)" سليمانتيه است و مردم آن شهر - كه او را از مجاهدان راه خدا مىدانند ـ بيماران خود را به نيّت شفا بر سر مزارش مى.برند. برگرفته از يادداشت استاد سيد ابراهيه ستوده و يادداشـتهلاى

نويسنده.

قاضى مُحمَّد
در سال 1Y 19 هـ ش از خانواده مشهور و خوشنام قاضى در شهر ستان سابلاغ' (مهراباد كنونى) فرزندى زاده شد كه مـحمد نـام گـرفت. مـحمد بـعدها يكـى از مشـخصترين و مـحبوبترين چهرههاى تاريخ معاصر كردستان شد. همه قبيلةُ او عالمان دين بودند؛ كه از سالمبا پیش كار داورى و دادگسترى بين مردم را بر عهده داشتند و به همين مناسبت لفظ (پقاضى" شهرت خانوادگيشان شده بود. در سال 9.9 M هـ ش نياى بزرگ محمد، ميرزا احمد قاضى مشهور به شيخ المشايخ، رهبران طوايف و قبيلههاى منطقه را در محلى نزديك شهرك " "ديواندره") جمع ك, دو از آنها خواست كه
 همچچنين در راه برقرارى نظم و امنيت دیارشان و پاسدارى از حقوق و حيثيت مر دم بكوشند. در سال IYQ هـ ش قاضیى فتّاح پسر شيخالمشایخ، در دفاع از شهر مهاباد در مقابل هجوم روسها :تركمهاى عثمانى نقش مهمى داشت و عاقبت هم جان بر سر آن نهاد و در همان سال به شهادت رسين.
پدر محمد مشهور به قاضى على نيز از مردان معتبر و اهل علهِ روزگار خود بود كه به سال ץا فرزانه و شاعرى توانا و مردى باهمت بود كه در سال 1Y99 هـ ش سازمانى مخفى به نام ״زهضت


ا. شهر مهاباد مجاور رودخانهاى است كه آن را ساوجبلاغ و يا به بيان محلى سابلا سانلاغ مى نامند. شهر را نيز از آن رو پيشتر بدين نام خواندهاند و در كتابها بيشتر به نام ساوجبا



اَذربايجان همكارى داشت. وى عاقبت به سال سזצا هـ ش دركذشت.
 در ازا قلى قضاوت بين مردم و حل و فصل اختالافات ايشان، چيزى نمى خواستند و چشمه به آجر أخروى كارشان داشتند.



قضاوت دهل، رياست ادارهٔ معارف و اوقاف مهاباد راعهرمدار بود.

 معنوى و محبوبيتش فزونى مى يافت.




 وى داشت.
 تا خاورميانه كسترش يافت. در نيمههاي سال .



 كمونيست آذربايجان شوروى، بارها از الحاق آذربايجان ايران، يا به تبير وى (آذربايجان جنوبى)"



 ايلات اطراف، با استفاده از ضفف و فتور دولت، به شهر ها هجوم مىآور دند و و دست به غارت و و

چپاول اموالشان میزدند، به ياد داشتند و در اين ميان قاضى محمد به دليل درايت و نفوذش،




 مسائل آن سامان قرار داد.




 لاجرم نظرى بر اهمَ وقايع مىاندازيهم و مى كذريمه.












 گرفتن از شعاير اسلامى، براى اجراى عدالت و رفع محروميت از قوم كُرد مى كوشيدند؛ كه برایى

پيوستن به آن بيش از هر چيز مىبايست غسل بكنند و در اثبات وفادارى خود به قرآن سوگّند بخورند.
هر چند قاضى محمد هرگز به عضويت در اين جمعيت درنيامد؛ امـا هــمواره آن را تأيـيد و
 اگر پراكنده مىماندند، احتمال حركات ناسيوناليستى فردى و غالباً افراطى از سوى آنها بسيار بود. در عمل نيز همان طور شد و قاضى به خوبى از عهرهُ نظارت و هدايت اين جمعيت پر انرزى و در

حال تزايد برآمد.
 قر يب به اتفاق مردم عضو آن شده بودند.


 حد خود نمى ديد؛ اما به دلايلى از جمله حفظ و حمايت از وحدت نير وها وها و نيز به نشانهُ قدر شناسى
 مهاباد و تحت فرمان وى باشند. در إينجا بهتر است كر دستان و قاضى محمد را اندكى به حال خود بگذاريهم و نظرى كوتاه بر
 ناگקانى و اتفاقات غيرمترقبه را بهتر دريابيهم. سياست روسها در قبال ايران دو وجه متمايز داشت: بدين صورت كه از طرفى مولوتوف وزير امور خارجهٔ وقت و سادجيكف سـفير شـوروى در ايـران، بـه دنـبال گـرفتن امـتياز اسـتخراج و و بهر هبردارى از نفت شمال ايران بودند و از آن سو "(بر يا)" دست راست استالين و باقروف دبيركل حز ب كمونيست آذربايجان شوروى، به الحاق بخشها
 شد، از مسألهُ أَربايجان، به عنوان اهرم فشارى بر ايران جهت دستيابى به منابع نفت شمال سود

مى جُست.
تلاشهاى سياسى ـ فرهنگَى باقروف در آذربايجان و كردستان، همزمان با حضور ارتش سرخ،

 هيأت تفاوتهاى اساسى ديده مىشد؛ اما هر دو بار مطمح نظر باقروف، توجه دادن ميهمانان كُردن،

خصوصاً قاضى محمد ــهـه هر دو بار سرير ستى هيأت را به عهره داشت ــبه اين موضوع بود كه: روسها علاقه دارند كردستان به آذربايجان بزرگی هرچه نزديكتر باشِد. آنها در واقع كـردستان را
 نمى نگگريستند؛ اما متأسفانه زمانى قاضى و يارانش اين حقيقت را دريافتند كه بسيار دير شده بود. در هر حال، قاضى محمد و هيأت همراهش، نتايج سفر دوم به باكو را اميدواركننده توصيف كردند و اينكه باقروف براى احقاق خواستهاى آنان قول همكارى داده و برآورد انـواع نـيازهاى
 از نتايج مهم اين سفر، تشكيل حزب دمكرات كرد دستان به پيشنهاد باقروف، و ادغام جمعيت
 قبول مسئوليتهاى آينده آماده شد. سرانجام قاضى محمد پس ز; يكـ سرى اقدامات سياسى و ارسال نمايندكانى به تبريز و بحث
 در حالى كه جمعيت زيادى گَردآمده بودند، جمرورى خودمختار كردستان را ااعلام كرد. روش قاضى در ادارئ امور، مانند هميشه بر احترام به افكار عمومى و دادن ارزش و شخصيت


 استخوانبندى حكومت آذربايجان بود، در مهاباد وجود نداشت، سروان آرشى روزولت، مـعاون

 فضاى آكنده از محبت و احترام و اعتمادى كه در كردستان حاكم إست، به هيج روى إن قابل مقايسه با نظام كمونيستى آذربايجان نيست و وى از اين اختلاف بنيادين سخت در شَعفت مانده است. نكتهٔ جالب توجه ديگر در حكومت قاضى محمد، نفوذ و دخالت به مراتب كـمتر روسهها در كردستان به نسبت آذربايجان است. قاضى هيجّ كاه در اعتقادات راسخ خود ترديد نكر د و نسبت به اداى فرايض دينى خود در هر شرايطى، هركَز تعلل نورزيد. تا أنجا كه در وسط يكى از جلسات بحث و مشاوره در باكو و با حضور ميرجعفر باقروف، وى عُذر میى آورد و جلسه را براى اداى نماز








 هركز از نفوذ خود براى فرمانروايى بر ايالات استفاده نكردير.







شمال، رها كرد و در واقح به شاه سيرد.


 قاضى محمد چه كرد؟
 آشوبهاى داخلى حاصل از دلسردى بـى برخى ايلات و عشاير نسبت بها اوضاع آينده، جذّى و خطرساز
شود، ارتش كتترل اوضاع را به دست بيیيرد.



 فرارشان به مشورت نشستند. اين عده يس از آنكه اتناقنظر يافتند كه ديگر جاي مانى ماندن نيست،

غروب روز بيست وسوم آذرماه در منزل قاضى اجـتماع كـردند و بـا الصـرار از او خـواسـتـنـد كـهـ

 گشت و اگر مرا نيابد، آن را بر سر مردم خواهد ريخت؛ در حا حالى كه با وجود من كارى كـ با با آنها نخواهد


 من از بز ركترين آزمونهانها






 نز ديكتر مى شدند. قاضى محمد بلافاصله نمايندهاى به نز د غفارى فرستاد و به وى اطـلاع دار داد
 اوضاع مسلط گردند و عشاير تا آن زمان حق ورو هود به شها شهر را ندارند. و اضافه كرد بارزانيها هنوز


 در اين موقعيت ملا مصطفى بارزانى با شتاب خود را به مهراباد رسانيد و با قاضى مان مالاقات كرد و از او خواست اكنون كه ارتش امنيت مردم را ضمانت كرده است، موافقت كند تا او را از مهلكه


 كنترل شهر را به دست گرفت.
 اوضاع آذربايجان و خصوصاً شهر تبريز داشته باشيهم و بدانيمه كه برخورد همين ارتش در أنجا با





دادكَاه صحرايى محاكمه و اعدام كرد.



 كار خود حاضر مىشـد.















 نخستوزير است و بايد مدتى صبر كنند و شتاب جايز نيست.

سرانْجام روسها آخرين نقاب را از روى خود بر داشتند و به درخواست قوام پاسخ مثبت دادند و به اين ترتيب دست نظاميان براى انجام كار دلخواهشان باز گذاشته شد؛ اما در عين حا دال دال به آنمها اعلام شد كه لازم است دادگاه ديگرى تحت عنوان فرجام تشكيل دهند و محاكمهها را تجديد

كنند.
در يكى از اولين روزهاهى فروردين سال غYبا هـ ش اتوبوسى كه حامل جـمعى از افسـران ارشد بود، از تبريز به جانب مهاباد حركت كرد. اين افراد مطابق دستور رسيده از مركز، مأموريت داشتند كه قاضى محمد، ابوالقاسم صدر قاضى و محمد حسين سـيف قـاضى را دا در يكـ دادگـاه نظامى تجديد محاكمه كنند. هر چند كم و بيش از حكمى كه مىبايست صادر كنند، اطلاع داشتند. ايشان با رسيدن به مهاباد، كار خود را شروع كردند و در ضمن هم همواره در تماس با با مركز بودند
 حكايت از ايمان، أستوارى و شهامت او داشته است كه حتى افسران مأمور محاكمهاش تحتانتأثير





 عقل سليم كار ما را ــ كه برقرارى امنيت و حفظ جان و مال و آبـروى مـردم و رفـع آشـوب و و برادركشى بود - محكوم مىكند؟ با مراجعه به آمار درخواهـيد يـافت كـه شـمار تـلفات مــر دم و و نظاميان، موارد ارتكاب مردم به جرم و جنايت و حتى دستاندازى بيگانگان اشـغالعَرْ در در ايـن
 استناد به كدام مدرك ما را تجز يهطلب مى ناميد؟ مطلوب ما كر دستانى است است آباد و آزاد به عنوان بخشى از ايران آباد و آزاد. روسها كوشش بسيار كردند كه تجز يهٔ كردستان را شعار خود سازيه؛ كه ما هرگز نيذيرفتيه.
محاكمات به پايان رسيد و دادگاه فرمايشى نتيجهٔكارش را به تهران گَارش داد. پانز ده ساعت

 قاضى محمد رسيد. وى با متانت چند جملهاى را به عنوان وصيت انشاء كرد و ضمن آن از ورثه خود خواست كه از محل اموالش مدرسهایى بسازند و همچچنين مردم را به اتحاد و هــمدلى فـرا

خواند. سپس اجازه خواست تا وضو بسازد و نماز بگزارد. پس از آن در حالى كـه دو افسـر او را هدايت مىكر دند، آرام و مطمئن بر سر دار رفت.
سحرگاه آن روز هنگگامى كه مردم از خواب دوشينه برخاستند، ميدان "چوارحرا") را در حالى ديدند كه سه جنازه را در أغوش خود گَرفته بود.
جمهورى كردستان، نوشتهٔ ويليام ايحــلتون جـونير، تـرجـمـؤ








قلم خودش.

## شيخ محمود بر ز نجى

شيخ محمود برزنجى سليمانيهاى، ملقب به (امِلِك") و مشهور به ((نهمر)"، فرزند شيخ سعيد بن شيخ محمد بن شيخ احمد مشهور به (״كاك احمد شيخ" بن شيخ محمود نودهى، از سادات

 مادرش آمنه نام داشت و از خانوادهٔ شيخ بابا رسول برزنجى بود، كه در جلد دوم اين كتاب از او ياد كردمايم.
محمود در خاندان علم و دين و شرف تربيت يافت و پس از ختم قرآن كريه نز د شاعر مشهرو كرد، زيور افندى، به آموزش زبانهاى فارسى و عربى و تركى و برخیى دروس دينى پرداخت. او چون به سن رشد رسيد، جوانى شجاع و تيرانداز و سواركارى ماهر بود كه در عين حال از علوم

ا. تاريخنويسان در ذكر سال تولد شيخ محمود اتفاق نظر ندارند. شيخ محمد خـالّ در كـتاب الـــــــيخ مـعروفـ




دينى اطلاع كافى داشت و به زبانهاى رايج سخن مى گفت. پدرش شيخ سعيد از مردان محترم و بسيار بانفوذ بود كه به دليل قدرت و محبوبيتش مورد

 محمود نيز پدر را همراهی مىكرد و در اين سفر بود كه سلطان عبدالحميد كليد و رمز تـلگراف

 اتحاد و ترقى شد و به توطئه أنزها _ كه داستانى طولانى دارد ـ شيخ سعيد و چند تن از از نزديكان او از جمله شيخ احمد پسرش، روز دوم ماه شوال سال وبזا هـ ق در شهر موصل به شـهمادت

شيخ محمود ــ كه در زمان حيات پدرش به خوبى اسـتعداد و ليـاقت خـود را نشـان داده و محبوبيت زيادى كسب كرده بود - پس از واقعلهُ موصل، بنا به درخواست عموم، در جا جاى شـيخ سعيد نشست و از همان ابتدا گروه زيادى از مردم بدو گرويدند و از در اطاعتش درآمدند. در اين


 در سال 191ه نيروهاى چند مليتى دولت بريتانيا به قصد اشغال خاك عراق، در در فاو و بصره پیاده شدند و به طرف شمال پيشروى كردند. دولت عثمانى لشكرى به مقابلةٔ ايشان فرستاد و از



جنگَ شُعيبه هشت ماه طول كشيد. در اين نبرد لشكر عـثمانى شكست خـورد و نـاچار بـهـ عقبنشينى شد. در طول جنگا، تنها از جبههُ شيخ محمود بود كه خبر پيروزى مى رسيد و عاقبت همى چون دستور عقبنشينى صادر گر ديد، هر چند خود شيخ زخمى شد؛ الما به نيروهايش آسيب زيادى نرسيد و پيروزمندانه به سليمانيه برگشت.
مقارن همين زمان، خبر حملهُ روسها به شهرهاى مريوان و پينجوين و روستاهاى اطراف و تصرف خانقين و رواندز و غارت و چپاول مردم آن نواحى رسيد و معلوم شد كه قزاقوها قصد تصرف
 جنگَ شد و لشكرش را به حدود مر يوان و پينجوين رساند.

روسها كه چنين ديدند، صفوتبيگ نامى را ــ كه پيشتر حاكم سليمانيه و از اعضاى حـز







 دشمنانى سخت كوشيه.

 شكست دادند و ناچار به عقبنشينى و ترك مواضع كر دند.

 اعدامشان را داشتند.
 سپس به سليمانيه برگشت و اعلام كرد كه از اين پس تـحت فـرمان دولت عثثمانى نـيستيهم و سرنوشتمان را خود رقم مىزنيه. از اين جريان چيزى نگَذشته بود كه قواى انگَليسى به ناحيهٔ كفرى رسيدند و و خود را را آمـاده
 يابند.
در اينجا براى آَكاهى بيشتر نسبت به اوضاع سياسى و اقتصادى كرد دستان و همچحنين كيفيت


 گرسنگى و بيما, گر دانيد. چرا كه درگير يهاى مكر; و خانمانسوز در نواحى مختلف اين سامان،

ا. در اين متن هر جا نام كردستان مى آيد، مراد آن بخش از كردستان است كه بعدها ضميمهٔ كشور عراق شد و اكنون به كردستان عراق مشهور است.

ضمن أينكه موجب از بين رفتن كشتزارها و علوفه و دامـراى اين مناطق شده بود، دست به دست
 ساقط كرده، توش و توانى برايشان باقى نگَذاشته بود. در همين حال تبليغات گَسترده و امكانانات از هر لحاظ فراوان انگليسيها بود كه هر جا قدم مى گذاشتند، پيش از هر چیيز به توزيع مواد غذايى و مداواى مردم مى یرداختتد و در عين حال به هر يكـ از مليتهاى زير پرچپم عثمانى، وعدهُ حكومت آزاد و مستقل مىددادند و با اين زوشها ها خود رادر نظر اقشار مختلف مانند فرشتئ نجاتبخش أنهيا تصوير كرده بودند.
 آلمان و انگليس واگذار كرده بود؛ كه با شروع جنگ كار آن متوقف شد و پـيشرفت مـتفقين در
 فرانسوى) در سال 1918 ميلادى گرديد. در اين قرارداد ـــهـ در واقع توافقنامهالى بر سر تقيسم





 دولتهايشان به توافق رسيدند كه ولايت موصل و توابع آن را انگگليسيها اداره كنند و در عـوض سهمى از نفت عايدى آنجا را به فرانسه بدهند.



 در آن مناطق زيسته بودند و با جزئيات ساختارهاى اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى آنجا آشنا آنايى داشتند. براى مثال ميجر سون ــكـه مـنتى فـرماندار نـظامى نـاحيأ سـليمانيه و شـخص اول
 حاج حسين غلامى شيرازى، در شهر سليمانيه و چند شهر ديگً كردستان زندگى كرده بر بود و طبق
 آشنايى داشت و تسلط وى بر اين زبان در حدى بود كه مى توانست قرآن را به كردى تر ترجمه كند.

كفتنى است كه آقاى سون در زمينههاى تاريخ و موقعيت سياسى و اجتماعى كردستان، زبان و و ادبيات كردى، اختصاصات لهجههانى اين زبان و ديگر مسائل مربوط به كرد و كردستان، 9 جلد
تأليف چاپ شده دارد.’

با اين توضيحات روشن مىشود كه چگگونه شيخ محمود حاضر شد با قيد شر ايطى، حضضور
 امكانات و نفرات، توسط مردمى كه هر روز تعداد زيادى از آنـها بـه دليـل گـرسنگیى و بـيمارى مى ميرند، ممكن نيست.

 حاكمه بر سرنوشت خود باشيه و در اين راه هر كه ما را را يارى كند، يار ما ماست.








 محمود در كنار او باشد، پاسخ موافق گَرفت. يكى ماه بعد خود ويلسون به سليمانيه رفت و با شيخ
ا. فهرست كتابباى مذكور به قرار زير است:

1. Mesopotamia and Kurdistan in disguise.
2. Southern Kurdish folcsong in Kermenshahi dialect.
3. Notes on Kurdish dialect, the shadi branch of Kurnanji.
4. Notes on Kurdish dialect, sulaimania (Southem Kurdistan).
5. Gramer of the Kurmanji of Kurdish language.
6. Elementay Kurnanji gramer.
Y.كيتابى ئهو:لّهمين ڤيرائهتى كوردنى.
7. A short anthology of Guran Poetyy.
8. Notes on teh phonology of southern Kurmanji.

محمود به مذاكره نشست و بر پايبندى دولتش نسبت به آنچپه كه تعهد داده بوه بود، تأكيد كرد.



 اهدافشان برسند؛ شخصيتى چون شيخ محمود كه به دليل ارزشهاى والایى دينى و و اخلاقى هـى همه







 مى توانند به همه چیيز برسند.
جالب است بدانيهم كه انگَليسيها در مورد ملك فيصل پادشاه










سون در بدو ورود كارش را با بىاعتنايى به شيخ محمود و بدرفتارى با مردم شـروع كـرد و
 كجخُلقيها و بهانهتراشيهاى سون را ناديده گرفت؛ اما پس از چندى اطمينان يافت كه اين نـوع

برخورد از خودسرى او نبوده و بيانگَر تغيير سياست انگليس است. مردم نيز از دست زورگـويى وـيى عوامل انگَليسى و نوكرانشان به جان آمده بودند و پیى در پیى به شيخ محمود و اطـرافـيان وى شكايت مى مبردند.


 براى گرفتن طبيعىترين حقوقشان باقى نخواهد ماهد ماند.







 ا ا
 لشكر محمودخان فاتحانه به سليمانيه رسيد.

 انگَليسى و پانز ده افسر هندى، ديگَ مأموران و سربازان هندى و عرب و و افغانى آزاد شدند. اسانیى افسران بازداشت شده انگَليسى به قرار زير است:




 اُسرا و ديگَر عواملتان در منطقه نداريه. شيخ همحچنين خطاب سوّران نامههايى نوشت و ضمن تشريح خلافكاريهاى انگَليسيها، اعلام كر دكه زمان آن آن رسيده با

توكل به خداى، خود رااز آلودگى به بيگانگًان پاك كنيهم و دل به دوستى دشمن كافر نبنديه. دو روز پس از اين حادثه، ويلسون شخصاً با هواپیما بر فراز شهر سليمانيه رفت و بيان نامهاى بر روى شهر ريخت و از شيخ محمود دعوت كر د كه براى مذاكره با او به بغداد برود. شيخ براى أين كار چند شر ط گذاشت كه ويلسون نپذيرفت و بلافاصله كلنل بر يدجس را با حدود . . . . م مرد مسلح از كركوك به سوى سليمانيه روانه كرد. طبت اظهار ويلسون، به بر يدجس امر شده بود كه تا ناحيه́
 مى ديد، طرف مقابل را دستكم گرفت و راهش را به سوى سليمانيه در پیش گر فت.
 نفرات سپاهيان در دهانهُ تنگَه بودند، ناگهان از هر طرف زير آتش پيشمرگان كرد قرار گرفنتد و تلفات و خسارات زيادى را متحمل شدند و مىرفت كه بريدجس و باقىمانده لشكرش به اسارت درآيند، كه سپاهى به فرماندهى كُلنل كندى به كمكشان شتافت و به هر ترتيب از مهلكه گر یز شان

شكست تاسلوجه بىاعتبار شدن نام انڭگلستان رادر نظر مردم و عشاير به دنبال داشت و در زمان كوتاهى عده زيادى به افراد شيخ محمود پیيوستند. ويلسون درنگ ,ا جايز نـدانست و بـهـ ز;رال سرتئو دور فرايزر سرفرماندهى نيروهاى مستقر در ولايت موصل مأموريت داد كه با تجهيز و تدارك همهجانبهٔ قوا، سليمانيه را اشغال كند. به اين ترتيب دو لشكر مكانيزه مسلح به انـواع جنگیافزار پيشر فتهٔ آن زمان، كه از هوا نيز حمايت مى شدند، به نيروهاى مسـتقر در كـركوك و
 سليمانيه در پيش گرفتند. در اين سپاه از انگُليسى و هندى و بنگًالى گرفته تا افغانى و عرب و كُرد د جيرهبگير در كنار هم قرار داشتند.
شيخ محمود با أطلاع از اين لشكركشى، صلاح ندانست كه در شهر منتظر دشمن باشد؛ چرا

 به دربند باز يان واقع در بيست كيلومترى شرق چمچچمال رساندند. در آنجا رشته كوه ديوار مانندى
 طرف ديگَ كوهى واقع شده است كه بر آن تنها راه عبور، إشراف كامل دارد. اين گَذرگاه پيشتر، بارها موجب شكست ارتش عثمانى در جنگُ با كُ دها شده بود.
بارى شيخ محمود و يارانش در ارتفاعات مشرف بر دربند بار بازيان استنار كرده بودند و انتظار عبور دشمن از گذرگاه را داشتند، كه يكى از بيگزادگان "همهونده" به نام مُشير محمد سـليمانى
 را دور زدند و از پشت سر، شيخ و افرادش را زير آتشباران خود گَرفتند. به زودیى جنگگ مغلوبه شد و در نبردى تن به تن و نابرابر بسيارى از پيشمرگان كر د از دم شمشير و قمهٔ دشم جان به جان أفرين سیردند. خود شيخ محمود نيز در اين روز (نهم ماه زوئن سال 1919 ميلاديى)
 در دادگاه نظامى ارتش بريتانيا محاكمه كردند. اتهام شيخ در موارد زير بود: ا. اقدام مسلحانه عليه بريتانياى كبير و كشتار عوامل آنها. r. پ. پايين كشيدن پرچم اين كشور و توهين به آن.

شيخ محمود چون صلاحيت دادگـاه را نــيذيرفت، وكـيل اخـتيار نكـرد و تـنها در پـاسخ بـهـ كيفرخواست اظهار داشت كه؛ به درخواست ملتم و برایى كسب آزادى با شما پیمان بستم و به اين شرط كه شما ضامن اين آزادى باشيد اجازه دادم كه وارد خاكمان شويد. شما دروغ گَفتيد و نيت ديگرى در سر داشتيد و من كه به انتخاب مردم حكمدار شده بودم، مسئوليت داشتهم كـه مـانع
 اسير شما هستم و از دشمن خودم و ملتم انتظار خير ندارم و براى مـرگ در را راه مـلتم آمـادهام. سرانجام دادگاه نظامى در هجدهم ماه اوت به نمايش خود پايان داد و حكم اعدام شيخ محمود را صادر كرد. اما طبق اظهار، چون از لندن كسب تكليف كردند، حكم صادره به ده سال تـبعيد در هندوستان تخفيف يافت. اما داستان زندگى سياسى شيخ محمود با اين تبعيد به پايان نرسيد و كار به اينجا ختم نشد.
با وارد شدن نيروهاى انگَليسى به استان سليمانيه، ميجر سون نيز بار ديگُر به آنجا برگشت و
 فرمان خلع سلاح عمومى را صادر كر د و همزمان ستونى را به تعقيب خانوادئ شيخ محمود فرستاد و تالاش بسيار كرد كه ايشان را فرا چنـگَ آورد؛ اما توفيق نـيافت، زيـرا آنـان پـيشتر بـهـ كـمكـ

 بسيارى از روستاييان را زير شكنجه برد و از آنها اعتراف گرفت و اموال مذكور را از خانههايشان بيرون كشيد. همچֶنين دارايى هر كه را با نهضت شيخ محمود همكارى كرده بود، مصادره كرد.
 واقع ارزندهترين منبع در اين كار بود ـ به دست نگارنده نرسيد؛ ناچار دنبالها مطلب را با استفاده از ديگر مـنابع

سون پا را از اين هم فراتر گذاشت و به انتقامجوييهاى شخصى، آن آن هم مر مربوط به روزگارى كه











 حلقٔ ذكر مىبستند و به أعمال خارق العاده دست مىزدند و وحشت بسيار انگليسيها را ا مـوجب مى شدند.
اين تلاشها بدانجا رسيد كه افسران و مستشاران گرد هـم آيند و چارْاهى انديشند. ايشان اتخاذ











دعوت مىكر دند. سون در عكسالعمل نسبت به بيان نامهأى كه او را به مرگى تهديد كرده بود بود و در








 از روز تبعيد شيخ محمود تا اين زمان فقط از سياستگذاران و افسران انگليسى افراد زير بـه

قتل رسيده بودند:

 افسران: پيرسون - بارسن - ويكلى و ليفتتت روس.








 مىكرد، كه ميجر سون به بغداد فرا خوانده شد و جايش كُ كُداسميت با ظا باهرى متفاوت به سليمانيه رفت.
روز
 شر عى و حقوق و حدود اسلامى را به عنوان قانون حاكم بر جامعه به عموم ابلاغ نمود و سپس بـه به


 در آن مجلس قرار شد كه ارتش مستقل كردستان با بودجه كه عنوان مَلكـ كردستان به شيخ محمود اع اعطا گَ رَ رديد.



















 در جنگَ عليه ايران با همم متحد شوند.
شيخ محمود و اطرافيانش در برابر بيشتر اين دسيسهها عـلـا عكسالعمل منطقى داشتند. اولا با آن كه رفتارشان نسبت به نمايندكان دولت بريتانيا همراه با احترام بود، با أزدمير على شفيق نيز

ايجاد ارتباط كر دند و دعوتهاى وى را پاسخ رد ندادند. ثانياً مىكوشيدند كه با عربها و حكومت بغداد روابط دوستانهاى داشته باشند و بىدليل حساسيت ايجاد نكنند. سوم آن كه ضمن استقبال از اسماعيل آقا و پذيرايى گرم از او، به صراحت گقتند كه عاقالانه نيست در اين شـرايـط جـبـهئه تازمایى را عليه خود بگشاييهم. و اما مهمتر از اينها، براى رفع اختالافات داخلى، شيخ محمود اعلام




 شديداللحن نسبت به شيخ محمود، دو بمب نيز روى شهر ريختند و عدها را را به هالا كت رساندند. در اخطاريه از شيخ محمود خواسته شده بود كه در اسرع وقت خود را در چمچچمال و يا كركوك تحويل انگگليسيها بدهد؛ در غير آن صورت شهر به شدت بمباران خواهد شد. شيخ با شهروندان به مشورت پرداخت و سوگّند خورد كه در راه سعادت و آسايش مرد

 مختلف را آغاز كر دند.
اين وضع حدود ده سال طول كشيد و البته به بركت همراهی و كمك بید برين مرين مردم بود كه نهضت كردستان عليه دولت بر يتانيا توانست زمانى چنين طـو لانى عـرضا واقعيت را نا گفته نبايد گذاشت و آن رفتار ددمنشانه و ضد انسانى نيروى هوايى بريتانيا با مردم بى دفاع و مظلوم كردستان در اين سالهاست.
به بخشهايى از كتاب نگامى به تاريخ جهان، تأليف جواهر لعا لعل نهرو ترجمهٔ محمود تـفضلى توجه مىكنيم:
رو"... اين شورشها مخصوصاً در مناطق كردنشين بيشتر بود و اغلب با حملات نيروى هوايى و
روش نجيبانئ (!) بمباران هوايى و از ميان بردن تمامى دهكدههاى شور شا شى سركوب مى شد. ... تنايج اين كوششهاى نجيبانه (!) براى برقرارى نظهر را شايد بتوان تا انداز ازاى از توصيفى كه

 به اين حوادث كَت:
... نيروى هوايى انگلستان با لجاجت و خونسردى او بدون اعتنا به اعلاميههاى زنو] در طى

ده سال كذشته و مخصوصاً در شش ماه اخير به بمباران كردها [در عـراق إ مـى پرداختـه است.












 در اين اولين تجربهشان با شكست آشنا كند.















## حضرت شيخ محمود افندى

پس از سالام و اداى احترام، به عرض میرساند كه ما به قصد جنگگ نيامدهايهم. براى نوعى مانور آمده بوديم [!] و اكنون به قدرت و توان شما اعتراف داريه. تقاضا مىكنم اذن عبور محبت فرماييد. پزشكى را نيز جهت مداواى بيماران خدمت مىفرستيه.
مخلص شما: زنرال براون
پاسخ شيخ محمود:
جناب زنرال براون
اخلاص نامهٔ از سر ناهاريتان را ديدم. دستور دادم كه به مدت يكـ شب راه عبور را برايتان باز
كنند. برويد!

## محمود

## 19rv/4/IV

 استعمارگران را كور كنند و موجب پايان دادن به جنگّ و كشتار مردم بىدفاع گردند. پس از اين



 از لباس و خوراک گرفته تا مهمات و نفرات بود؛ اما در ايران اوضاع به نفع رضاشاه پيش مىرفت و او تحت حمايت انگليس، روز به روز پايههایى حكومتش را محكمتر مىساخت و اين به قدرت مطلق رسيدن شاه ايران، از جمله براى حركت شـيخ مـحمود مـصيبتبار بـود. و سـرانـجام بـا





 كفتنى است پس از چندى كه انگگليسها كاملاً بر اوضاع ايران و عراق و خليج فارس مسلط شده
 پاسخ آنان را با قطعهُ زير داد:

> نامdوى زینـى ئهسارهت، بلسمه عـومرى گـومر ههـى نايكهمه سdرخوّم بهدهستى موددهعى تـاجى شـهـهـى قـهـت بــهئهمرى دوزمــنانم نــامهوى




 خوشقلب و باصفا بود. روحش شاد باد باد.

## نامهُ شيخ محمود به ر يُيس شوراى جامعdٔ ملل



جناب آقاى رئيس!
















ظلم فاحش با وعدهاى كه جامعdٔ ملل درباره اعطاى خودمختارى تام و تمام به كردستان جنوبى داده بود تا اندازهاى تخفيف پیدا كرده ده بود. ليكن با اين كه از آن زمان تا به حال سالها از پی هم گذشته است نه ته تنها بها اين وعده وفا نشده بلكه بر عكس، زندگى ما، زنان و كودكان ما و پدران ما هر روز در معرض آتش بمبها و هواپیماهاى بمبافكن و مسلسلمبا هستند، به جرم اينكه ما همچچنان ابا داریهم ز

 ترديدى به خود راه نداده و كـردهایى آنـجا , اكشـته أست بـه جـرم ايـنـكه از شـركت در انتخاباتى سر پيحیدهاند كه همان دولت مى خواسته است براى تصويب قراردادى انـجام بدهد كه همهٔ حقوق حقهٔ كُر دها را انكار مىكند و كاخ اميدها و آرزوهاى ايشان براى آينده را فرو معريز د. ما معتقديهم كه اين بمبها و اين تير مسلسلمها كه بر سر و تن قربانيان كرد ساكن كردستان جنوبى ريخته مىشود در واقع حملهاى هم هست كه به آبرو و حيثيت جامعd ملل مىكنند، زيرا كردها تحت قيمومت آن جامعd يعنى تحت حمايت او هستند.

 جامعd اداره كند ــ تكرار تاريخ و حمله به بغداد و اشغال آن براى كرُ دها از كارهایى روزمره و سهل و آسان مىبود. ما آمادهايهم و هميشه هم آماده خواهيه بود كه از وطنمان در برابر اعراب دفاع كنيه، ليكن چون نمى خواهيه با دولت انگليس كه به نام آن جامعلُ مـحترم اقدام مىكند درگيرى مسلحانه پيدا كنيم ترجيح مـيدهيه بـه خـود آن جـامعه شكـايت بياوريهم و خواهان اجراى حت و عدالت بشويمه.
مسلماً با خواست اين كه ميهن ما به عراق عر ب ملحق بشود و با تاش در راضـى كر دن ما به قبول اين الحاق به زور اسلحه، به هيج وجه صلح و امنيت _ـ كه مطلوب آن جامعd محترم است ــ در اين بخش از دنيا تأمين نخواهد شد. تا وقتى كه سر نوشت ميهن
 اين منطقه را به دست نگگير نمیىتوان به تأمين صلح و امنيت در آنجا اميدوار بود. كُردها كه سابقهُ تاريخی چندهزار ساله دارنـد و در ادوار پـى در پـى تـاريخ هـمواره دانسـته و توانستهاند از حيات و ميمن و تاريخ و تأسيسات ملى خود دفاع كنند ككنون تصميهرگرفتهاند در دفاع مسلحانه از خود و شرافت خود تاآخر ين نفر بميرند ولى سر به بندگى عر بهایى عراق نسیارند. ماكُر دها مى خواهيم با همdُ تودهها و هملُ ملتها دوست دوس باشيهم و نسبت به هيج ملتى




 ,اه توسل به خونينترين اقدامات جنگگى مقاومت ما ارا در هم بشم بشكند.













 به رسميت شناخته شود و مراعات گرددر.
جیيزى كه ما خواستار آنيم شناسايى استقالال ميهنمان يعنى " ادولت مستقل كردستان



 اتخخاذ كرده بود باز گردد.
با تقديم احترامات فائقه

از طرف ساكنان كردستان جنوبى، شيخ محمود

با بررسى زندكينامهٔ شيخ محمود برزنجى و داستان عمر پرماجرايش، حقيقتى تـلخ نـمايان مى شود كه دريغ است نا گלته بماند و در حقيقت همه به عنوان حاشيهاى بر اين نوشتار جاى كفتن دارد.
در پاسخ به اين پرسش كه پرا مجاهدات شيخ محمود پايان موفقى نداشت، سـخن بسـيار
 سياست پر پیج و خم روزگارش را كمتر درمى يافت. درست است كه او با دولتى در افتاده بود كه از
 و اندازه كه مى خواست به مقابلهاش مى فرستاد؛ و درست است كه در برابر مسلسل و هواپیيما، با تفنگَ سر چُر كار چندانى نمىتوان صورت داد؛ اما علتالعلل نا كاميها چییز ديگَرى بود. واقعيتى كه در جاى جاى اين كتاب حضور سنگیين و اسفبار خود را به رخ كشيده است: خيانت خودى. عالاوه بر مواردى كه در اين بخش ديديمه در در كتاب خاطرات سيسيل. جي. ادموندز يكى از

 خواننده در مى يابد كه آنحهَ كمر اين نهضت را شكست، در واقع خيانت بابكر آقا رئيس ايل پشدر و

 قدرت را|ز او بازپس گیرند و مجازاتش كنند، چشمه و گوش بسته، از در اطاعتش در مى آيند و در صف دشمن مىشوند.
 كوزدستان، محمد رسول هاوار، ج ال، لندن • 199 ميلادى.




 IAV

