## واقی <br> 

Kincincin


$$
\begin{aligned}
& \text { واقعهُ قلعهُ شِيخ طبرسى } \\
& \text { اثر: سيامكك ذبيحى مقذّم } \\
& \text { ناشر: مؤسّسهُ عصر جلديد - دارمشتات - آلمان } \\
& \text { جابِ اوّل: } 1000 \text { ا نسخه }
\end{aligned}
$$

رسالُٔ حاضر بر اساس مقالهاى به زبان انگليسى كهب براى انتشار در يكى






 كه بيت مندرج در صفحة


 مفيده مرحمت نمودند نهايت سباس و امتنان خود را ابراز دارد.

## فهرست مندرجات

1 مقدّمه
0
1- خلاصهاى از تاريخ نهضت بابى
 19 r-
Y
 ه- تح تاليلى از ماهيّت نهضت بابي ra 9ـ هـ مقاصد بابيان حاضر در شيخ طبرسى . of V-
 vo يادداشتها. ضميمه يك: تطبيق تاريخ هجرى قمرى با تاريخ ميلادى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |l| ............. . . . . .
 در بارة آثار حضرت ولئ امرانـ 1 i
 irl كتابششناسى 179 فهرست اعلام

## مقدّمه

در ماه مه سال MFF ميلادى جوانى شيرازى به نام سيّد على محمّد اذّعاى بابيّت



 اوّلين جنگ از جهار محاربة بزرگ ميان بيروان حضرت باب و و دولت قاجار
محسوب مىشود.

هدف رسالة حاضر تحقيق در سابقه، شرانط و اوضاع بلافصل، و حوادث نبرد


 مورد توجّه قرار خواهد كرفت. واقعة شيخ طبرسى غالباً به عنوان اوّلين اقدام و و تلاش از يك رشته تلاش هاى نافرجام بابيان براى سرنگونى خاند


 انيراً سعى نموده واقعةُ شيخ طبرسى و ديگر جنگیهاى ميان (Denis MacEoin)

بابيان و دولت رادر سايئ حكم جهاد در آثين بابى تعبير و تفسير نمايد. ${ }^{\text {ولى نامبرده }}$





















 دهند. مقصد گروه بابيان قيام بر ضدَ حكومت نبود. تحقيق در مورد انگيزه و و مقاصد

بابيانى كه در واقعه شيخ طبرسى شركت نمودند همحنين براى روشنتر شدن مسألهاى گستردهتر و بنيادىتر نيز حائز اممّيّت است؛ يعنى مسألهُ ماهيّت نهضت بابى در سالهاى نخست تحوّل آن. تحقيق مقّماتى حاضر مىتواند قدمى باشد در راه تحقيقات عميقتر در باره هر چهار نبرد اصلى ميان بابيان و دولت، و اين تحقيقات نيز به نوبهُ خود در روشنتر ساختن تغيير و تحوّل نهضت بابى از آغاز آن
 خواهد كرد.
واقعهُ قلعهُ شيخ طبر سى نقطهُ عطفى در تاريخ نهضت بابى بود. اين نخستين بار بود كه دولت مركزى كه تا آن زمان به مسجون نمودن حضرت باب در گوشا دورافتاده از كشور اكتفا نموده بود، به نحوى فتال و باعزمى جزم به سركوب بان بابيان هرداخحت. در مراحل نهانى اين محاربه، بين ده تا دوازده هزار نفر سرباز و داوطلب در مقابل چند صد نفر بابى چيكار مىنمودند. اين نبرد هشت ماه دوام يافت و به يك يك
 از اين واقعه، هنگامى كه محارباتى جديد در ديگر نقاط كشور درگرفت، حكومت با سرعت و قوّت بيشتر به مقابلهُ با اصحاب بابى برخاست. در و واقعهُ قلعةُ شيخ طبرسى بود كه نيمى از حروف ححي، يعنى ڤسته مركزى رهبرى نهضت بابی، جان خود را از دست دادند. بعذ از اين واقعه رؤساى نهضت به نفوسى معدود محدود شد و اين خود ضربهاى شديد بر پيكر نهضت بابى وارد ساخت و نقشى اساسى در از هم باشيدگى نسبتأ كامل اين نهضت كه جند سال بعد رخ گشود ايفا نمود. اين واقعه همحچنين در تصميم دولت مركزى به اعدام حضرت باب سهم داشت. دهها سال بعل از اين حادثه، خاطرة آن هنوز در ذهن اهالىى مازندران زنده و تازه بود. نهضت بابى بسيارى از اوقات در سايهُ تحوّلات بعدى آن به صورت نهضت بابي أزلى يا نهضت بهانى بررسى و تفسير شده است. اگرحه اين هر دو نهضت در مبدأ و منشأ تاريخى خويش اشتراى داشته و بسيارى از اعتقادات و باور هاى نهضت


 بِنداشت چه در اين صورت آنين بابى را از جايگاه تاريخى انى كه به حقيقت به آن تعلّق دارد خارج ساختهايم.

## 1- خلاصهاى از تاريخ نهضت بابى

نهضت بابى از همان آغاز به سرعت و در سطحى وسيع در ايران و عراق انتشار











 ملاقات مردم ممنوع گرديدند (زُونية (14F0). در سيتامبر 1449 حضرت باب شيراز رابرابه مقصد اصفهان ترى كفتند. حاكم اين

شهر، منوجهر خان معتمدالدّوله، به نيكوئى از حضرتشان استقبال نمود. بعد از

 آن شرائع و احكامى جديد كه در حقيقت نأسخ شريعت اسلام


















 كه اين جمع در واقعهُ شُيخ طبرسى دريرير شُدند.

يك سال پس از خاتمهُ واقعةُ مازندران، دو محاربهُ بزرگ ديگر ميان بابيان و دولتيان روى داد كه در خلال آن شايد بيش از دو هزار تن از اصحاب بابى بابى جان باختند (نيريز و زنجان، عام اعدام شدند. در اوت ناصرالدّين شاه سوء قصد نمودند، امًا موفُق به قتل وى نشدند. همز مان ميرزا يحيين ازل كه بيست و دو سال از سنين عمرش مى گذشت و بابيان عمومأ وى راز رهبر و مقتلاى جليد خود میشمردند سعى نمود در مازندران قيامى به پا سازد كه آن نيز به شكست انجاميد. د ر بى اين تلاشهـاى نافرجام، آن علّه از رهبران بابى كه هنوز زنده بودند به جز معلودى نفوس همگى كشته شدند. برادر بزرگتر ازل، ميرزا حسين على نورى، حضرت بهاءالله، كه از جملهُ بابيان برجستهاى بودند كه بعد از سوء قصد به جان شاه مسجون شده بودنل، از شهادت نجات يافتند و در مقابل، به عراق سرگون شدنل. در سال الـ در نيريز ديگر بار ميان بابيان و دولت ستيزى روى داد كه در يىى آن حدود دويست و پنجاه نفر از اصحاب بابى جان خان خود را از دست دادند.

در عراق كه جامعهأى بابى به وجود آمده بود، به تدريج عدّه بيشترى از اصحاب در حول وجود حضرت بهاءالله كرد آمدند و حضر تشان در عمل رهبرى بابيان را به دست گرفتند. حضرت بهاءالله اصلاحاتى در نهضت به وجود آوردند و اصحاب بابى را مأمور فرمودند كه در قبال تضييقات و آزار از خود مقاومت نشان نداده، شهادت خويش را بر قتل مهاجمان ترجيح دهند. از اوائل سال الو الو حضرت بهاءالله بابيان را عموماً با ادّعاى خويش به عنوان من يظهره الله موعود بيان آشنا نمودند. ميرزا يحين ازل كه خود مذعى وصايت حضرت باب و رياست جمع بابيان بود اين ادّعا را ردّ كرده و دعوى مظهريّت نمود. فصل ميان حضرت بهاء بهاءالله و ميرزا
 بهاءالله را بذيرفته و از ازل دورى جستند. حضرت بهاءاله ويروان خود را به اطاعت

از حكومات خويش و اجتناب از فساد و خشونت و مناقشات سياسى مأمور
 از دست داده و به فعاليَت سياسى روى آوردند و بعداً معدودى از از ايشان نقشّ برجسته در نهضت مشروطيّت ايران (1909-1911) بازى نمودند.
 بسط و انتشار سريع و وسيع آن در كشور، پديدهاى بینظير در در تاريخ الخير ايرايران به




 جهت اصلاحات مىباشند. در طول انقلاب مشروطه، گروههالى متخاصم يكديكر را






 قاطعانه و خطير آن از سنّت مذهبى كشور بود.

## Y- بابيان، حكومت و علماء

آَثار حضرت باب نمايانگر نظر و ديدكاه حضرتشان در در مورد قوّه حكومت است.



 نمايد و به اذن حضرتش به تسخير بلاد يعنى جهاد بردازد:



 بايدى الهُ قد كان بالحقَ مسطوراًّ^^

علاوه بر خطابات نازله در قيتوم الاسماء، حضرت باب حند توريت توقيع خطاب بـ








 حضرت باب از وزير باعنوان "شيطان مريد" ياد مى مرمايند. امور مانيا مملكت در اين زمان در قبضه صدر اعظم بود.













 ايشان اقدام نموود.
در مورد حكام ولايات، نحوة برخورد و عمل ايشار ايشان در قبال نهضت بابى متفاوت بود. ميرزا حسين خان صاحب اختيار والى فارس موطن حضرت بار باب تحت

تأثير نفوذ علماء به حبس حضرت بابب در منزل مسكونى شان دستور داد و برخى از
 اصفهان حضرت باب را تحت حمايت خود درآورد. در كرمان، حاكم شهر به علّت حمايت امام جمعه از جناب قدّوس از تعرّض به ايشان خوددارى نمود.

 خواسته بودند كه بيروان نهضت بابى راكه در نظر ايشان بدعتى در شريعت اسلام و تهديدى براى آن شمرده مىشد مورد سياست و آزار قرار دهند. علماء همجنين بابيان را هادم بنيان حكو مت جلوه مى دادند. احتمالاً حضرت باب رويارونى با عالماء را غير قابل اجتناب مىشمردند. امًا حنين به نظر مىرسد كه حضرت باب بـر رسيدن به نوعى تفاهم با حكومت را امرى غيرممكن تلقَى نمى نمودند حه كه حضرتشان تا اواخر ايّام حكومت محمُّد شاه يعنى تا سال IAYA توقيعاتى خطاب به وى صـ صادر


آنها رادِ كِ كار بِلماء به جلسهاى فراخوانند تا "حقّ "آشكار كردد. العالّ الدُعاى مقام قائميّت از سوى حضرت باب در مجلس حكومت در تبريز
 موقعيتت خود شمرده، سكوت در مقابل آن $ا$ ا جائز ندانستنل. حقيقت اين است كه اگر دعوى حضرت باب (ابه عنوان امام غائب [قاتم موعود] مورد قبول قرار مىگرفت انت
 در بارة: كيفيّت ظهور قائم و شخصييت وى به هيَج وجه قابل ائتلاف نبود. امّا در مورد مقامات دولتى، اكرحه حضرت باب ملَعى تاج و تخت سلطنت نشـده بودند، ولى ولى
 شيعه قائم موعود عالىترين مرجع قدرت، اعمّ از قدرت روحانى و سياسى شمرده ميشود. بر اين اساس اين نظر ابراز شده كه اعتقاد بابيان به اينكه حضرت برت باب قائم

 منظَم و مصرَّانه به نابود ساختن آن اقدام












 سفارت دولت انگليس در گزارش مورّخ
 مقصد حقيقى آنها هيج ارتباطى به مذهب ندارد، بلكه مقصدشان ايجاد يك حركت



 بابيان بيش آمده بود. بس از مجلس استنطاق ظاهرأ اين نوع حورادث بيشتر از ير بيش







 جريمه و تنبيه بدنى مجازاز

 قائميّت و نيز نسخ و ابطال احكام اسلامى تنها وضعيّت وخيم مين موجود را تشّديد
 بحران بود.
در مشهد در يى يكى منازعه ميان جوانى بابى و فردى از از خدمتگزازاران يكى از





 الصحاب ظاهر شد و بدين وسيله نسخ شريعت اسلام و و آغاز قيامت را العالام داشت



رسيد، مردم اين روستا به بابيانى كه از بدشت به مازندران آمده بودند حمله كرده و
عّدّاى راكشته و مجروح نمودند و اموالشان را به تاراج بردند. مذت كوتاهى بعد از اين وقايع بود كه محمّا شاه دركذشت و و با بلوس ناصرالذّين ميرزا بر تخت سلطنت، قدرت به دست صدر اعظم جليد يعنى ميرزا تقى خان كه لقب امير كبير يافت افتاد. با روى كار آمدن وى موقعيّت بابيان به كلّى دگرگون شد، چه كه قلع و قمع بابيان براى نامبرده اولويّت يافت. امير كبير اصلاحگرى بود مصمّم كه در راه رسيدن به اهداف خود از شدَت عمل و تو توسّل به خشونت هراسى نداشت، بلكه آن را شرط موفّقيّت سياست خويش تلقَى مىنمود. وى با دخالت علماء در سياست مخالف بود و حيطهُ اختيارات اين طبقه و مزاياى ايشان را مقلّس نمىشمرد. حنين به نظر مىرسد كه امير كبير به ماهيّت مذهبى نهضت بابى اذعان داشت و آن را پديدهاى سياسى نمى پنداشت امّا آن را خهرى براى نظم و آرامش كشور محسوب مىنمود. زمانى كه محمّد شاه عاقبت در اثر بيمارى درگذشت كشور دچحار هرج و مرج بود. در اواخر ايّام سلطنت اين پادشاه، به علً عدم كفايت حانجى ميرزا آقاسى در اداره المور، نارضايتى رواج يافته، خزانة مملكت تهى شله و دولت به مرز ورشكستگى رسيده بود. متعاقب مرگ محمّد شاه، در بسيارى از نقاط كشور اغتشاش به پا شد و ضمناً در خراسان طغيان سالار گسترش يافت.^^ براى تثبيت اساس حكومت جديد و نيز انجام اصلاحات مورد نظر خويش، امير كبير ناگزير بود آرامش را در كشور برقرار كند. آرامش و ثبات شرط لازم براى تحصيل ماليات دولتى به شمار مىرفت. حنين ييداست كه مالحظاتى از اين قبيل امير كبير را به تكّ و قمع بابيان برانايحت. به نظر نمى نُوسد كه اقدامات وى بر عليه بابيان به منظور ارضاى خاطر علماء صورت كرفته باشلد، بلكه نامبرده در همان هنگام كه تمام قواى خحود را متوجّه سركوب بابيان نمود همزمان به محدود ساختن نفوذ علماء همُتـ گماشت. نگرانى شد يدى كه بسط و انتشار نهضت بابى در امير كبير ايجاد نموده بود به روشنى

از گزارش دالگوروكى (Dimitri I. Dolgorukov) وزير مختار دولت روسيّه در
 كرماگرم واقعة قلعة شيخ طبرسى، حنين مينوريسد:






 نظم جامعه را تهليد مىكند. 14

فريه (Joseph P. Ferrier)، طبهر دولت فرانسه، بعداً در بارة سياست شديد امير كبير در قبال بابيان حنين الظهار نظر نمود (گزارش

 r• بازنداشته است.

## r- ظهور قائم از ديدگاه بابيان



 احاديث شيعى شكل گُرفته بود. نظر غالب اين بود كه قاني


 نيز ذكر "قتال" به دفعات آمده است و و اين اشارات دير در عمل بابيان ران را مترصّد و و آمادة

بروز جنين قتالى نگاه مىداشتا
 باب در سال نخست ظهور بيروان خود را مأمور فرمودند كه به عتبات رفته و وري در در آن







حجّاج انجامد. بعدأ حضرت باب در توقيعى فرمودند كه به سبب انكار علماء و براى اجتناب از فتنه، نيت خود رادر مورد آمدن به عتبات تغيير دادند. T اين تغيير ناگهانى كه از آن به "بداء" تعبير شد سبب لغزش و ارتداد عدّهالى از بابيان گرديد. امّا آن دسته كه به حضرتشان وفادار ماندند هنوز حر انتظار آن بودند كه زمانى جهاد واقع شود، اگرحه اكنون به نظر مى رسيد كه اين جهاد به آيندهأى نامعلوم معوّق شده است. حضرت باب در برخى از آثار متأخْرتر خويش نيز گاه ذكر "قتال" فرمودهاند و شواهدى هم موجود است كه نشان مىدهد جمعى از بابيان در قزوين و خراسان به تهيّهُ اسلحه پرداخته بودند كه ظاهرآ به منظور تدارى براى چینين جنگ و قتالى بوده است. "זّحتّى ووايت شده كه حضرت باب واقعهُ شيخ طبرسى وا يكى دو ماه بيش از وقوع آن به تلويح بيشُونى فرموده بودند. بعضى عوامل موجب مى شد كه در ديد و انتظار بابيان نسبت به حوادث بر آينده ابهام پيش آيل. كذشته از امكان وقوع بداء، تأويل و تفسير مجازى و تمثيلي احاديث راه را براى پذيرفتن استنباطات و تعبيرات متفاوت باز مى گذاشت. در عين حال در ميان احاديث نيز اختلافات بسيارى ديله محشد. احاديث تصوير يكيارجهاى از غلبه و بيروزى قائم بر دشمنانش ارائه نمىدهنل، بلكه دستهأى از آنها به صراحت از مسجونيت و شهادت قائم و ذلْت و شهادت اصَحاب او سخن مى باب و مؤمنين بابى با اين دسته از احاديث آشنا بودند و در آثار خود به آنها اشاره و استشهاد مىنمودنل. نمونهُ يكى از اين احاديث حديث لوح فاطمه است كه متن آن را حضرت باب در دلائل سبعه كه در سال سوF (IAFV) نازل گرديده، يعنى حلود

 تأليف نموده آمده است. كذشته از اين احاديث، در آثار و بيانات حضرت اعللى و برخی از زعماى بابى نيز اشاراتى به حوادث آينده ديله مىشد كه با تصوّرات عامةٌ مردم راجع به غلبه و

سلطنت قائم مغايرت داشت. حضرت اعلى خود به وه وقوع شهادتشان در بعضى از آثار و بيانات مبارى اشاره فرموده بودند و مطابق برخیى از تواريخ، حضرتشان


 بود.



 نحو فزايندهاى دجار تضييقات مىگرديدند، اصحاب بابى بيش از پيش مجبور مى شدند كه در نظرات و تصوّرات خود راجع به فتح و طظفر قطعى قائم و حكومت و سلطنت او تجديد نظر كند. حضرت اعلى و ز زعماى بابى نيز اعتقادات عامّه را در بارهٔ ظهور موعود اسلام و غلبه ظاهريّهُ او در آثار خود ظهور قائم را به گونهاى جديد تعبير و تفسير مىنمودند. براى مثال كاتب حضرت



 اعلى در دلانل سبعه اين عقيده راكه فَرَج متضمُن (اظظهور سلطنت و و جند مملكت" است مردود مىشمارند، الّا و در توقيع ديگرى خطاب مى فرمايند: و اگر فرج تملًّك و عزّت يا علم به قرآن و شؤون مختلفه بوده از بعد رسول الن

ص تا امروز كلَ اينها نزد مؤمنين حهـ از سنّى و حهـ از شُيعه بوده و هست، بل بل

او عاجز باشند. "r

هيكل مبارك در ادامة اين بيان توضيح مىدهند كه خداوند ا(غير از آيات شيئى را





$$
\begin{aligned}
& \text { درخت باقيماندهاز زمان واتعه شيخ طبرسى }
\end{aligned}
$$



गxr. Nate ze east Walle of Antichimber of Shrine.

نماى بقعة شيخ طبرسى، ترسيم ادوارد براون

سُستبيمانى كه با سوگُد، قرآن مُهر كرد
خون باک صشقبازان را جه نامردانه ريخت
عهى

Y ب- وتائع نبرد تلعdُ شيّ طبرسى
 Sروهي از بابيان به رياست هلا حسين بشرونى از خراسان به سوى مازندران
 مجبور شُّه بود مشهج را ترى كويد. شمار همراهان مآل حسين در آغاز به حدود
 اصحاب بابى و نيز برخى از مردم آبادىهاى سر راه كه در يمى مذاكره با با بابيان به امر جديد ايمان آوردند بر عدد ايشان افزوده شد.

 زمان يكى از بر جنب و جوشترين شهرهاى أيران و بزرگترين شهر مازنلران به شمار میرفت. مذت كوتاهى بيش از رسيدن بابيان به اين شهر، محمّد شاه درگذشته

 و چوب و سنگ مسلّح بودند رو به رو شدنل. چون جمعيّت مانع از ورود بابيان به شهر شد ملا حسين به اصحاب دستور مراجعت ذاد، امّا در اين بين، جمعيّت عوام دو نفر از اصحاب را با تير تفنگ به خاك انداخت. اين حمله چِاسخ داده و جمعيّت را دفع و براكنله كردند. جمعيّت مردم يكى دو بار

ديگر حمله نمود و هر بار اصحاب بابى مجدّداً حملة آنها را دفع نمودند. در اين بين عدّهاى از بابيان كه ديرتر به شهر رسيده بودند به كاروانسراى
 طولانى كه طّنّ آن عذّهاى بيمار شده و يكى فوت نموده بود اصححاب بسيار خسته و محتاج به استراحت بودند. در طول جند روز بعد، صدها نفر از مردم دهات اطـلـ اطراف به مردم شهر در بارفروش بيوستند و در چندين نوبت بابيان را مورد حمله قرار دادند. با ورود عبّاس قلى خان لاريجانى، يكى از بزرگترين سركردههایى مازندران، اين حمالات متوقّف شد و قرار كذارده شد كه بابيان ناحيه را ترك كنـند.
 جمعيّتى از شهر در بیى ايشان روان شدنلـ در زد و خوردهانیى كه در بارفروش ميان بابيان و مردم شهر روى داده بود 9 نفر يا بيشتر از اصحاب
 تا از آنها انتقام كشند. جون گروه بابيان قدرى از بارفروش دور شدند خـد
 و در ظاهر به نيّت محافظت از بابيان به ايشان بيوست. بابيان بود ايشان را در اطراف جنگال گرداند و سواران او و جمعيتى كه از بارفروشى آمده بودند و نيز مردم دهات اطراف به تدريج و در خفا عدّهأى از اصحاب وا
 كشته ra افراد وى را پراكنده نموده و سیس در بقعd شيخ طبرسى مأمن گزيدنا
 بقعهٔ شيخ طبرسى قريب بيست و چهار كيلومتر تا بارفروش فاصله مسير قريه داردكاشت). اين بقعه عبارت بود از ساختمانى كه مضبع شيخ احمل بن على بن ابیى طالب طبرسى در آن قرار داشت و صحن يا زمين سبزى كه حصارى به



بقعه شيخ طبرسى از سمت مشُرق (فروردين ITTV هش)


جلو: چاه كنله شُله تو تُط اصحاب - عقب: بقعهُ شيتخ

 بابى انتظار داشتند كه مورد حمله قرار گيرند به بناى استحكا





 به سيركروهاياى مازندران دستور داد كه أنها را الز بين بيرند.
 بيگلربيگى با جمعيتّى نزديك به

 نزديكى بقعه آمده و بناى تير انداختن گذاشُتند. روز جمعه Y Y





 بسيارى برخوردار بود حه كه اسلحه و تجهيزات و غيركافى بود. اصحاب هنگار ورام ورود به مزار شيخ طبرسى تنها هفت تفنگـ و تعدادى


بقعة شيخ طبرسى از سمت جنوب (فروردين ITrv هش)



بعد از اين شكست، ناصرالدّين شاه به عموى خود نوّاب مهدى قلى ميرزا $ا$ هـه





 الاحترام خواهد بود و در ثانى به كفّ كفايت نوكره هاى ديندار دولت ابد


 به سائقف تعصّب مذهبى به سركوب بابيان دستور داده بود.
 كيلومترى بقعهُ شيخ طبر سى وازد شد. وى به زود كه با شيخ طبرسى قدرى بيش از ده كيلومتر فاصله دارد اردو زد زد






 خود را براى محاصر رو ها آماده كردند. هنگامى كه بابيان پیى بردند كه شاهزاده منتظر است تا قواى عبّاس قلى خان

لاريجانى كه به منطقه آشنائى داشتند برسند مصمتم شدند كه خود آوّل حم
 الصحاب به قواى دولتى حمله نموده و آنها را پراكند ونده ساخت

 قَّوس در اين نوبت مجروح شدند. سه روز بعد عبّاس تلى خان و جمعيّت او به صحنه آمدند و با با قواى امدادى كه
 يافت. ${ }^{\text {ه }}$ شر شب شنبه 9 ربيع الاوّل





 سنگينى متحمّل شدند. جناب مآلا حسين بشرونى و بيش از از


 شُه بودند. روز بعد قواى دولتى، ظاهراً براى اينكه فرصتى يابند تا مجرو رحين و بعضى از




برخى را سوزاندهاند و يكى را هم سر برده و هم بدن سوزاندهاند. ¢ با مشاهده اين صحنه اصحاب بابى نيز اجساد سربازان را از خاك بيرون كشيده و سر از تن جدا 81. نموده و سرهاى بريده رادر نزديكى قلعه بر چجوب نصب نمود
 وى و عبّاس قلى خان به يكديگر بيوستند. سپاهيان به حفر خندق و ساختن سنگر
 در صدر جمعيّتى از مردم شهرهاى مختلف مازندران وان به شيخ طبرسى آمدند تا در
 نزديكى قلعه مشاهده كردند دچار وحشت شلده و به اردوى شاهزاده مراجعت كردند. ولى به زودى به امر شاهزاده و براى جلوگيرى از سرايت رعب و تزلزل ايشان به جمع سربازان، سركردههاى مازندران آنها را به شهرهای هاى خود دادند.
با جمعآورى سربازان جديد از اطراف مازندران، عدد قواى دولتى به تدريج به Y Y, 0000-10,000 كردند و از برج ها و منجنيقها داخل قلعه را هدف گلوله قرار دادنا
 اوائل مارس، قواى دولتى پس از درنگ و تأمّل بسيار به قلعه هورُّل هردند، امًا


 خواستار ارسال توپِخانه شده بودند. در ماه مارس فوج مجهّز به دو برّاده توبه، دو
 اين ماه آغاز شد. اكنون حمله به لشكر از درون قلعه توأم با خطرات بيشترى لوپ٪ و اضشعاب بابى




 و حدود


 كلولة سربازان كشته شد.
تا اوائل آوريل اصحاب بابي ديگر تمام آذوقة خود را الز شلتوك و حبان




 كه عبّاس تلى خان بابى شده استا








بابى به رياست آقا رسول بهنميرى كه از قبل از شاهزاده مهدى قلى ميرزا قول امان گرفته بود قلعه را ترى كردند ولى رئيس ايشان و شايد چند نفر ديگر به ضرب گلولة سباهيان كشته شدند، و بقيّه دستگير شدند و بعداً به قتل رسيدند. در اين زمان سپاهيان يى برده بودند كه اصحابِ قلعه شبها براى جمع آوردن علف بيرون مىروند. از اين رو شبها نيز فضاى اطراف قلعه را زير باران كلوله مىگرفتند و در نتيجه ديگر كسى ياراى دست يافتن به علف را نيز نداشت. نوزده روز آخخرِ محاصره بابيان ناچار بودند براى رفع گرسنغى گوشت كنديده اسبهائى راكه از قبل كشته و دفن نموده بودند و نيز بوست و استخخوان آنها و حتّى

 وعده دادند كه اگر قلعه را ترك گويند جانشان در امان خواهد مانل. به علامت تحكيم اين وعد و قسم، قرآن مهر كرده و به قلعه فرستادند.
 نفر میرسيد قلعه را ترك كردند. W" روز بعد، سياهيان اصحاب بابى را خلع سلاح
 فرماندهان لشكر برخى از سران بابى راكه در قتل عام نكشته بودند در ميان سيال تقسيم نمودند تا به شهرهاى مازندران برده و به قتل رسانند. از اصحاب

 سبب سن كم و يا شرف سيادت بخشيده بودند. شاهزاده مهدى قلى ميرزا جنأب قدَوس را زنله نگاه داشت تا ايشان را همراه خود به طهران برد. بارفروش رسيد ناگزير شد كه جناب قدّوس را تسليم علماء نمايد و آنها حضرتش را به نحوى فجيع به شهادت رساندند (پنجشنبه شץ جمادى الثّانى IV/IYQQ مـ


ه- تحليلى از ماهيّت نهضت بابى

 ضلَ حكومت قاجار تلقَى شده است. ميخائيل ايوانف (M. S. Ivanov) نويسنده
 اين عقيده را ابراز نموده كه نهضت بابى نهضتى برخاسته از ميان تودههاى مردم بود

 كورت كرويسينگ (Kurt Greussing) نويسنده اطريشى در مقالهاى كه ساليانى قبل متتشر شده نظرى مشابه ابراز مى كند. آغاز يى نهضت اصلاح مذهبى بود كه برایى يافتن بيروانى در ميان طبقات بالایى


 اجتماعى تبديل گرديد. نويسنده اظهار مىكند كه نفوذ بابيان در مناطق نزديك بـا به

 بابى حالت "تدافعى" داشتند و اين خصوصيّت را معلول "مشَكلات لجستيكى"

مى شمارد. وى در توضيح اين مطلب مىنويسل كه بابيان براى اينكه بتوانند به مبارز؛ نظامى براى سرنگون ساختن حكومت مركزى پردازند ناكزير بودند كه براى تأمين آذوقه قواى خود، زارعان همطبقهُ خويش را غارت كنند - روشي كه دشـونان ايشان
 امتناع داشتند.
مدارى و منابع موجود نشان مىدهد كه ايرانِ نيمهُ قرن نوزدهم ميلادى با مشكالتى اقتصادى مواجه بود. امّا اين مطلب كه شدّت اين مشُكالات به حذّى بوده كه بتوان از يك بحران اقتصادى سخن گفت روشن نيست. در ڤين جال دكتر مورّان مؤمن در مورد جايگاه اجتماعى بابيانى كه در محاربات با دولت شركت داشتنل تحقيق نموده و تحقيقات نامبرده نمايانغر آن نيست كه عدّه زيادى از ايشان از تشر
 بودند كه در درجهُ اوّل از مشكلات اقتصادى لطمه ديده بودنل. وكتر مؤمن نظراتى را كه ايوانف در رساله خود طرح كرده نقد نمودهاست، ولِ بسيارى از نكاتى كه ايشان متذكر شده است در مورد مقاله كرويسينگ نيز مصداق دارد. طبفة علماى نُرُرد بز بز ${ }^{\text {º }}$ در مورد واقعهُ شيخ طبرسى، از حدود داشُته و نام ايشان در كتب تاريخ ثبت شده، سابقهُ اجتماعى و كار و بيشُهُ حدود نفر معلوم است. از گروه اخير بيش از 90 درصد از طبقة علماء بودنل، در حالى كه اصناف و صنعتگ,

 باشند در مقايسه با بابيانى كه از طبقه علماء بودند بيشُر بوده است. استا در در مورد آن آن دسته از اهل دهات و زارعانى كه به اصحاب بابي مجتمع در شيخ طبرسى بيوستند، از منابع موجود مشهود است كه اين عمل ايشان انگيزه مذهبى داشته و به قصل

انفlلاب و طغيان نبوده است. براى مشال، در مورد سنگسر و شهميرزاد، ايمان يكى از علماى محل كه از سوى مردم به تحقيق در مورد اذّعاء و عقايد مذهبى بابيان مأمور شده بود موجب شد كه عذّالى از اهالمى اين دو روستا به اصحاب بر بابى ملحق شوند.
 طور كلّى، تصويرى كه از تواريخُ باقيمانده از شامدان عينى اين واقعه به دست مى آيد نشان نمىدهد كه اصحاب بابى ديدگاهى انقلابى (به معناى انقلاب اجتماعى) داشتهاند بلكه نمايانگر تمايالات مذهبى عميق آنها است. ايوانف و ترويسينگ هيج يك در تحقيق خويش در مورد حادثءٌ مازندران از تواريخي كه بابى هاى حاضر در اين واقعه به جا كذاشتهاند استفاده ننمودهاند. اين تواريخ نظر ايشان را مبنى بر تمايلات و مقاصد انقابِى اصحاب بابى تأييد نمىكند. در مورد جنبهُ تدافعى جنگ و جلـُ جال بابيان، اين مطلب روشن به نظر مىرسد كه انگيزه بابيان در جنگ دفاعى، به خلاف آنحه كه كرويسينگ مىنويسل، حسّ اتّحاد و همبستگى با زارعين نبوده است. همحنان كه از تواريخ شاهدان عينى مشهود است بابيان از آتش زدن قرى و دهات نزديى شيخ طبرسى اباء نداشتند، يعنى در مواردى كه سِاهيان دولتى از اين دهات براى تأمين آذوته خويش و و يا به عنوان مأمن و مخفىى كاه استفاده مىكردند. 19 برخی ديگر از محقّقان نظير ادوارد براون (E. G. Browne) ، حامد الگار (Hamid Algar) دولت قاجار ارائه دادهانل، تفسير هانيى كه بر بايعاه مذهبى، و نه اجتماعى -اقتصادى اين مبارزات تأكيد مىورزد. به نظر براون، بابيان مقصلى جز سرنگونى سريع
 مىنويسد:
 1N0-1AFA

 بيشتر به بيروزى آئين خويش علاقه داشتند تا به اصلاحاتى اجتماعى و
9.

سياسى.
الگُار نهضت بابى را. با نهضت اسماعيليان مقايسه نموده و مىنويسد: (أسماعيليّه و بابيَّه هر دو بدعتهائى با اصل و منشأ شيعى بودند كه با توسّل به جبر سعى در سرنغون ساختن مذهب غالب (orthodoxy) (به ترتيب سنَّي و و الب اثنى عشُرى) داشتند و با تعليم مخفى عقايد خود










 عقيده مكيون، بابيان كوشيدند كه اين منازعات محلّا


شهكست بابيان در اين اقدام برعیشهارد. اين نظر كه اصحاب بابى در صلد تأسيس يك "حكومت دينى بابى" و استقرار "سلطنت اولياء و مقدّسين بر روى زمين" بودند متأثّر است از تفسير آيهُ قرآنى به اين
 مندرج در احاديث كه طبت اَنها ظهور قانم با برقرارى حكومت عدل و داد در عالم بيونل يافته است. امّا در خصوصى جهاد، اين موضوع در آثار اوٌليّه حضرت اعلئ به نحوى مبسوط مورد بحث قرار گرفته است. در قيتوم الاسماء حكم قتال بر مؤمنان نازل شده و از جمله آمده است كه ايشان بايد براى "يوم الجمع "اسلحه تهيّه كنند.
 مواضع ديكر مؤمنان، مشروط به اينكه حضرت باب اجازه دهند، و پس از رسيدن امر از جانب صاحب امر يعنى المام منتظر، به قتال مأمور شدهاند. حكم جهاد در در اين اثر و نيز در آثار ديگرى كه قبل از بيان فارسى نازل شده با حكم جهاد در مذهب شيعه مشابهت دارج. ". در آثار متأخّر تر حضرت بابِ از جمله بيان فارسى كه در اواخر سال IAFV نازل شده نيز معالب و احكامى راجع به جهاد ديده مى شود. حكم جهاد در اين آثار به وضوح در حوزة اختيارات يك پادشاه بابى قرار مىگيرد. مثلاًدر بيان آمده است كه سلاطين بابى موظلّند كه مردم را وارد دين نمايند به همان نحوى كه در دين اسالام صورت گرفت. همحنين به سلاطين بيان اذن داده شده كه به فتح بلاد يردازند براى اينكه مردم را در دين وارد كنند، امًا اضافه شده كه تا حدّ امكان بايد اين كار از طريق
 الحكام شديدى در مورد غير مؤمنان آمده است و از جمله آمده كه جز مؤمنين كسى مجاز نيست كه در پنج ولايت فارس، عراق، آذربايجان، خراسان و مازنلران
 هدايت از روى حبّ و رأفت بوده نه شدّت و سطوت.

اشارات به چادشاهان بابى در بيان فارسى على الظّاهر دلالت بر اين دارد كه ظهور
 احكام بيان در خصوصص جهاد به سالاطين بابى مربوط مى شود و اين مطلب مستلزم آن است كه نخست يك حنين سلطانى به قدرت رسيده باشل تا بعد حكم جهاد تهاجمى قابل اجرا گردد. امّا هيج حكمى در بيان موجود نيست كه به واسطةُ آن آحاد مؤمنان بتوانند در غياب يك پادشاه بابى اعلان جهاد تهاجمى نمايند. هممحنين ثيج حكم يا شاهد و قر ينهاى در آثار حضرت باب مو جود نيست كه نشان دهد اصحاب بابى مىبايست چنين بادشاهى را از طريق اقدام به جهادى تهاجمى بر سر قدرت آورند. حضر تشان در دلائل سبعه مى فرمايد:

و در هر ظهور هركاه ادلّاء اثبات مشاهده نمايند كه خلق به دليل و برمان مهتدى نمىشوند، غير از آنكه از خداوند عالم جلّ و عزّ طلب نمايند كه كسى را مبعوث فرمايد كه كلّ را داخل در دين حقّ كند سبيلى نيست از براى هدايت ساير خلق. مشل اينكه امروز امم فوق ارض را مشاهده مىكنى از امّت موسى و داود و عيسى، غير از آنكه سلطان مقتدرى آنها راداخل آل دين حقّ كند سبيلى از براى هدايت آنها نيست. 1.

عبارت دلائل سبعه نشان مىدهد كه مؤمنان بابى ("ادلاء اثبات") تنها مىتوانستهانل
 حكومت بابى به وجود آورند. اين استدلال كه بابيان در صدد بودند "جهاد" كنند تا تا

 آثار عملاً راهى براى اينكه جهاد تهاجمى انجام شود باقى نمى گذاشتنن، چحه كه تنها يك بادشاه بابى مىتوانست به جهاد تهاجمى اقدام كند و حنين پادشاهى وجود

نداشت.

محقَقان در اين نظر متَفقند كه هيج كاه جهاد تهاجمى بابى اعالان نگرديل. $1 \times{ }^{1 \times 2}$ اين جا بايد متذكّر شد كه در طرح و بحث مسألة جهاد در آثار مكيون، نوعى ناسازگارى ميان نظريّه جهاد تهاجمى مطابق تفسير وى از آثار حضرت باب و و جهاد تدافعى بابى ها كه در عمل صورت گرفت مشاهده مىشود. مكيون سعى نموده به نحوى اين ناسازگارى را رفع نمايد. وى مىنويسل كه جهاد تهاجمى اعلان نشد (ااحتمالأ به اين علّت كه اعلان جهاد نادرست شمرده مى شل، مگر اينكه امكان موفّقيتّ آن در حلّى معقول وجود مىداشت، و روشن بود كه اين شرط در مورد
 در آثار متأخْر حضرت باب تحوّل يافته مسألهُ اعالِن جهاد اصولاً در آن زمان مطرح

نهـشده است.
در بحث فوت راجع به نتائج و مقتضيات فرضيّه جهاد در آثار حضرت باب، به اين مسأله تو جه نشده كه تأهه حلّ اصحاب بابي با اين آثار آشنا بودند يا اينكه تعبير آنها از اين آثار چجه بوده است. در خصوصه مسألة جهاد، آنحه كه در رابطه با جنگهاى ميان بابيان و حكومت حائز اهمّيّت است اين است كه تشريع حكم جهاد و احكام شديده در آثار حضرت باب تا حه اندازه و حگونه بر افكار و اقدامات بابيان تأثير نهاده و يا چه عكس العملى را در ميان علماء و دولتيان برانگيخته است. صرفْ وجود احكامى مربوط به جهاد بنفسه نمىتواند انگيزه و مقاصد بابيانى را كه در نبردهاى با حكومت درگير شدنل روشن نمايد. جهت برداختن به اين مسأله ضرورى و مهمّ است كه سير حوادث، و الوضاع و شرائط بيرامون نبردهاى ميان بابيان و دولت، و همحنين درك و تعبير رزمندگان بابى از اين حوادث دقيقاً بررسى الـي شود. تحقيق در اين مطالب در معلوم نمودن اين مسأله كه آيا بابيان در صدد شورش وش ور ون و طغيان بودند يا خير، و اينكه آيا هدفشان تأسيس يك حـر حكومت دينى بابى از طريق جهاد تهاجمى بود كمك خواهد كرد. بررسى حاضر معطوف به واقعهُ قلعةُ شيخ طبرسى است، و در اين جا به ويزٌه





 گرفت، حه اين مسأله براى روشن ساختن اهد وراف و مقاصد بابيان اممّيّت اساسى دارد.





 كتاب نتطة الكاف نيز حانز اممّيّت هستند حه اين هر دو دو از منابِع بابى محسوب



 اثر، در قدمت محتويات نتطة الكاف ترديدى نيست.

9- متاصد بابيان حاضر در شيخ طبرسى
نبيل زرندى در تاريخ خود از برافراشتن بيرق سياه توسُط اصحاب بابى در مسير






 راجع به اهمّيّت اين واقعه اظهار نظر نموده و متذكّر شدهاند كه برافراشتن بيرقهانى


 به سقوط حكومت اموى انجاميله بود. امما مسألة اصلى اين است كه حنين عملى، يعنى برافراشتن رايت سياه، حر نظر

 دهد معاصران مفهومى سياسى براى چنين عملى قائل شده باشُند. در تواريخ رسمى

قاجاراز رايات سياه ذكرى نيامده، و در آنها ابداً نشانى ازا اين نيست كه دولتاز از اقدام


 رسم چاوش خوانى (خواندن سرودى توسّط جاوش




 علْت سعى داشتند با اظهار اين مطلب كه عازم عتبات عاليات به عزم زياري

 نمايند. در عين حال شواهدى موجود است كاس ده دلالت دارد بر اينكه تول نبيل بتمامه


در تواريخ قديمىتر ذكرى صريح از رايت سياه نيست و در حقيقت تاريخ لطف على ميرزا حاوى اشاراتى است كهي بر اساس آنها كفتهٔ نبيل در مورد


 حريث "رايات سود" از خراسان ممين لباس سياه او است.

 مى كند. مير ابوطالب كه بعد از ورود اصحاب به بـعـة شيخ به ايشّان بيوسته بود در در

جند مورد به تحقَق احاديث مربوط به بيرقهاي سياه اشاره مى كند.
 مىدانستهاند. "\$ در كتاب نتطة الكان نيز به رايات مختلف مذكور در در احاديث اشار اشاره
 الشَّهداء [ملّا حسين بشرونى جناب ذكر [حضرت باب] بودند.


 وعد مذكور در احاديث در بارة بيرق سياه تلقَّى مى شد.
 rاץ تفر قيد مىكند.





 تاريخ نبيل راه يافتهاند.






ديخرى نبود. مشخْص ديگرى را نيز دنبال مىنمود.
 استخالاص حضرت باب از سجن مبارك در آذربايجان بود.


 سجن هيكل مبارك در آذربايجان مان
 حتّى المقدور كوشش كنتد كه كار به جدال با دولت منتهى نشود.


 مشرّف گردند.
 واقعهُ قلعهُ شيخ طبرسى شركت داشت و و جناب سمندر ايشان را مالقات كرده بود






 الصحاب براى رما ساختن حضرتشان از سجن روشن نمى سازد. در تاريخ نيليل ذكر

شده كه هنگامى كه حضرت باب رابه سوى سجن ماكو حركت مى دادند، در نزديكى





 ايمان آورد سابقاً از مريدان سيّد كاظم رشتى رهبر طائفهُ شيخيّه بود، و غالب بابيان
 شايد موقعيّت آن را داشته كه وسانل استخالاص حضرت باب باب را فرامم نمايد. ولى در اين مورد، صدور پيام مبارى خطاب به نامبرده ظاهرأ به مقصد اتمام حجّت صورت كرفته بود. استخلإص حضرت باب اكر به جبر انجام مىشد به مه معناى مداخله در امور



 بابيان نيامده است. تنها اشارء مبهمى كه آمده اين است است كه اصحاب بابي ابـى قصد داشتند عازم عتبات شوند.



 بايد در نظر داشت كه حركت بابيان به سمت مازندران تحت جه شُرائطى
 اشاره شد مطابق كزارش آستين رايت، دولت تقريبأ در همين زمان بان به تعقيب و آرانرار





 2ر منابع ديگر ذكرى از اين نيست كه محمّد شاه دستور به قتل بابيان داده بار باند.




 العلماء در اين شهر ممكن است در آن جا جا كُرفتار شوند. سغيد العلماء با بابيونما و










زيرا خطر آن وجود داشت كه در معرض حمله قرار گيرند، جه از جانب راهزنانى كه در صلد سوء استفاده از هرج و مرج اوضاع بودند و حه از سوى مقامات دولتى و يا
 فاصلهُ كوتاهى بعد از مرگ محمٌّ شاه از سارى نوشته شده آَمده كه الاسارى... تنها شهرى است در تمام مازندران كه دجار اغتشاش نشده، و همة راهها ير است اس از راهزنان...(1) اصحاب بابى مىتوانستند آذوته كافى براى كروه تقريباً امنيّت مجذّداً برقرار شود به دست آورند. دو تاريخ رسمى مهمّ دوره قاجار، يعنى ناسخ التواريخ و روضة الصّفاى ناصرى، در توصيف ورود بابيان به بارفروش شرحى كمابيش يكسان ارائه مىدهند. هيج يك از اين دو تاريخ اشارهاى نمىكنند كه گروه بابيان هنگام ورود مورد حمله قرار كرفتند. اين مطلب به وضوح در تاريخ لطف على ميرزاى شيرازى و همحنين ديگر منابع بابى و بهانى آمده، و ظاهراً شرحى كه شيخ العجم به جا حذا كاشته نيز اين مطلب را تأييد مىكند. شُيخ العجم مىنويسل كه خبر رسيده بود كه 000 نفر بابى خروج كردهاند و قصل دارند به بارفروش شبيخون بزنند. مردم بارفروش خود را با تفنگ و
 قتل رسانيُ,
 تلفات مردم شهر در اين روياروني الّل بيش از اين تعاد بوده، اf| امّا در مجموع شمار كشتُان بارفروشى زياد نبوده واين مطلب نشانهُ آن است كه بابيان قصل حمله
 سپاهيانى كه ايشان رادر محاصره داشتند حمله مىكردند ثابت نمودند كه تواناتى آن
 بعد از شحروج الز بإغروشّ، اصحاب بابى به اكراه موافقت كردند كه خسرو








 راهنمانى يكى از مردم دمات اطراف كه او او را به اسارت گُرفته بودند به بقعة شيغ طبرسى رفتند.
بابيان تصميم گرفتند در شيخ طبرسى بماند






 و كشيدن انتقام خون مردم بارفروش و خسرو قادى كلانى و همبراهانانش را را داشتندا


 نيز بر احتمال نجات ايشان نمىافزود. لهجئ آنها و نيز وضع ظاهر و ولباس ايشان به

راحتى نشان مىداد كه آنها در اين ناحيه جمعى غريب اند. قزوينى مشهود است كه اصحاب بابى انتظا


 غارت كرده و حتّى معدودى را نيز به قتل رسانده بودند. اصحاب بابى در دام افتاده بودند. از اين جهي



 قادىکكانیى ها قرار كرفته بودند. 181

 دو موضوع آشُنا بودند. در نظر ايشان ظهور قانئم موعود نقطهُ اوج تاريخ شيعه بود.







 نظر مىرسد كه اطلّلع به اين مطلب كه همڭى كشته خواهند شد ايشان را مصمٌّم

نموده بود كه بدون واممه به مبارزه يردازند. هلف غائى بابيان البات حقَانيتّ امر

 يادآور استقامت و شهادت امام حسين توانست بود.
 ضذّ دولت نبودند. اسلحه و تجهيزات محلود تعدادى شمشير و خنجر و و معدودى اسب منخصر بور بود، و نيز حضور






 نظامى كشور را 4 هيود مسشغول داشت.







 بابيان شورش بود، به خوبى توانانى انجام آن را داشتند.

ملّا محمّد على حجّت زنجانى كه حدود دو سال بعد رهبرى گواي بايى
 شاه از فرصت استغاده نموده و ظاهرأَ در بحبوحه واقعة شُيخ طبر وسى از بايتخت كريخته بود. تماس وى با ييروان زنجانىاش قطع نشده بود. اوٌّل حمله بزرگ به اصحاب بابى در شيخخ طبرسى در نيمهُ دوّم ماه دسامبر روى داد، يعنى سه ماه و نيم يس از مرگ محمٌّ شاه، و واقعةُ قلعه تا ماه مه سال بعد امتداد يافت. از اين رو به نظر میرسد كه بابيان زنجانى، اگر به ايشان دستور مىرسيد، میتوانستهاند كه به تدارك قيام و طغيان در

 هعحنين شهر يزد بيروان بسيارى داشت و ظاهراً او نيز به تدارك يك قيام بابى تادر بوده است. مع هذا نه حجّت و بابيان زنجانى و نه وحيد دارائى به لثاركى هجنين قيامى اقدام كردند و نه در هيج گوشهاى ديگر از كشور كوششى براى به پا ساختن يك قيام بابى صورت کرفت. در اين مذت حضرت باب با اصحاب خويش در تماس و الرتباط بودند و اگُرحه احتمال دارد كه حضرتشان در يكى نوبت مؤمنان را به ويوستن
 تهاجمى دستور حادر نفرمودند. شاهدى در تواريخ اوٌليّهُ بابى و تواريخ متأخّر تر بهائى موجود نيست كه نشان دهد بابيان حاضر در شيخ طبرسى هوأى تأسيس يک حكي داشتهاند. قول سيهر موزَخ دربار كه مأَعى است مالً حسين به بابيان وعده مى داد كه
 تواريخ بابى و بهائى دارد كه مىنويسند ملا حسين به فاصلةُ كوتاهى پس از ورود الصحاب به مازندران همراهان خود را هشُدار داده بود كه همعىى آنها به قتل خحواهند رسيد. وى گفته بود كه هر كدام از ايشان كه مايل است گروه را ترك نمايد مىبايست

 هجوم خواهند آورد.1ه4


 ميان بابيان و شاهزادة حاكم اشاره مىكنند. مطابق تاريخ لطف على ميرزاى شيرازى،








 باشد ظاهر شد و شما اعتنانى نكرديد، و برسيله بود كه "احرا به مألّاهاى خـى خود





 نه بابيان. و در جواب شاهزاده كه كفته بود مقاومت لشكر سلطان ران را نمىتوانـند بكنند

ملّا حسين چحنين كفته بود كه حقَ هميشه بر باطل فائق بوده و خواهد بود و اينكه اكر
 را در راه امر حقَ مستقيم كرداند.
در جواب شاهزاده كه كفته بود اكر بابيان معجزهاى ظاله
 نيست و شاهزاده را سرزنش نموده بود كه به بابيان كه شاهزاده آنها را نديله و نمىشناخت حنين امرى را نسبت داده بود. بود (ابه جهت تبليغ امر حقَّ) و اينكه (اهر نحوى كه امر حقَّ باشد ما ما مهمان را طالبيم،



 كرد تا وقتى كه شهيد شوم" و اينكه "ادر بارفروش فريب سرد وردار [عبّاس قلى خان خان

 درجهٔ شهادت فانز كرديم." "199 مآلا حسين تلويحاً به خدعه و نيرنـا شاهزاده اده اشاره كرده بود و همجنين در ضمن سخنانش ناصرالدّين شاه را "سشى بحّه" ناميده و و بعد

 نمىكردند. مطلبى كه ملّا حسين در باره عبّاس قلى خان گفته بود و نيز اشاره وى به











 حضرت خداوند را مىنمايمب. تصويرى كه در بالا از نحوة برخورد بابيان حاضر s, دارد. امًا محتمل نيست كه الطّلاعات نويسنده 4 نويسيها














 عبّاس قلى خان گمان كرده بود كه السلطنت آن جناب
 طمع مال دنيا و اقسام تزويرات كرفت.




 مازندران، حضرت باب و و زعماى بابى اصلاح عقائد رانج مياري ميان










 آنين بابى شهادت مىداد.

نبرد شيخ طبرسى در نظر معاصران يكى قيام بابى بود. بعداً حون در ديعر نقاط كشور جنگگهائى ميان بابيان و حكومت درگرفت، اقدامات بابيان به نحوى مشابه طغيان

 تثبيت گرديد. اكثر محقَّان نيز چهار نبرد اصلى ميان بابيان و دولت را حاصل طغيان بابيان مىانگارند، اگرجه در مورد اين مطلب كه آيا جنبهماى اجئماعى -اقتصادى و يا مذهبى اين نبردها اهمّيّت اصلمى داشُته الختلاف نظر دارند. تهزيه و تحليل دقيق
 درك بابيان شركتكننده در اين نبرد از اقدامات خويش اين نظر راكه نبرد مزبور در نتيجهُ قصد بابى ها به شورش و طغيان به وقوع بيوسته است تأييد نمىكند. بلكه اين بررسى نشان مىدهد كه عوامل مختلف ديگرى در بروز اين حادثه مؤثّر بودند:



 ريروى مىكردند كه تهديدى براى طبقات صاحب نقوذ جامعه تلقّى مى شد. حضرت باب مذّعى مقامات معنوى و مذهبى شُدند كه اهمَ آنها قائميَّت و مظهريّت يا بِيامبرى

بود. مؤمنان بابى نيز به نوبهُ خويش در مساجل و بر بالاى منابر به اعلان و نشر دعوت حضرت باب برداختند. هحرز بود كه هنين اقدام و عملى به مخالفت علماء و نهايتاً هبّوم إيشان و عموم مردم مىانجاميد. در عمل مجادله و مقابله ميان بابيان و علماء به دخالت دولت بر ضاُ بايبان منسر شـد. واقعهُ شيخ طبرسى تنها حند ماه بعد از آنكه حضرت باب ادنعاى قائميَت فرموده بودند آغاز شد. متعاقب اعالان ادّعاى قائميّت، در اجتماع بدشت نُسشُ اسكام اسلامي تحڤًّ يافت و خبر آن در اطراف كشور منتشر شد. عزم بابيان به اعلان ظهور قانم موعود، تصميم علماء به نابودى اين بدعت، و
 طيرسى بود.

 ساختن حضرت باب از ميبدن، در مازندران در حركت بودند كه ناگهان با مرگ محمّا شاه كشُور در کرداب مرج و مرج فرو رفت. در اين اوضاع و احوال، بابيان به عنوان جمعى ياغى و شورشگر قلمداد شدند، اُكرجه براى ستيز مجهّز نبودند. اين حقيقت كه همكيشان بابى ايشان به شورش و طغيان سر برنداشتند علىرغم اينكه هوقعيّت آن را حانز بودند نشان مىدهد كه بابى ها در زمان مزبور نقشهاى براى بريانى جنين قيامى نداشتند. به زودى صلر اعظم جديد ميرزا تقى خان و سلطان جوان ناصرالذَين شاه به انگيزه ملاحظات سياسى، و در مورد شخصى اخير تا حدَ بسيارى به سائقهُ تعصُب مذهبى، به قلع و قمع بابى ها فرمان دادند. اصحاب بابى به نوبهُ خويش مصمّم بودند كه به جهاد تدافعى بردازند و بدين وسيله بر حقّانيتت آتين خويش شهادت دهند.

## ^- منابع و تواريخ واقعةٔ شيخ طبرسى










يك - تواريخن بابى و بهانى









 قشُ هاى اجتماعى متفاوتى با ديدكاه و تجربيات خاصٌ خور نود تعلّق داشتند بر ارين ارزش

 مورد همغ منابع تاريخى مصداق دراردي درد





 تاريخ مطّلع بودهاند.















 است. نسخةٌ ديگرى از ثاريخ لطف على ميرزا در مجموعة براون درد در كتابخانانة




 از تاريخ لطف على ميرزا استفاده نموده است الطان



 ولايت بود.





هر كس كه ياراى آن را دارد بايد به نصرت آن قيام كند. ‘^^ به اين سبب بود كه چجون





























 ذكر شد نبيل در شرح واقعة قلعة شيخ طبرسى از تاريخ مير ابوطالب شهميرزادير








 رفته با شرح خيانت خسرو قادى كلانى و قتل وى به دست اصـي
 بسيار كوتاهتر از دو تاريخ ديگرى است كه شا شاهدان عيني اين حادين بانه به جا كا كذاردهاند. حاجى نصير در سال
 كه حاجى نصير تاريخ خود را تا وقايع ايّام آخر حيات خود ادامه داده بود و اين نشان

مىدهدكه تحرير اين اثر مذّت زيادى قبل از درگذشت مؤلْف صورت نگرفته است.

ب - ديعر تواريخ واتعه شّن طبر سى











 نمىكند.
 منبع الطَلاع خويش نام نمى ورد.


 خراسانى را شخصاً ملاقات ننموده بود و صرفاً مطالبى را كه ديگران از ور وى نتّل نموده بودند آوردها است.
الز برخى شواهد موجود جنين به نظر مىرسد كه مهجور كتاب وقايع ميميته را












 بيان

تاريخ مهجور شرح تمام مراحل حادثه شيخل طبرسى را را حاوى است يعنى از









 موجود است. نسخهُ ديخر اين تاريخ راكه در كتابخانة دانشُڭاه كمبريج موجود است است و در بالا ذكر آن آمد (Browne Manuscripts, Or. F. 28, item 1) ميرزا مصطفى در سال $191 \%$ براى براون استنساخ نموده است. ميان اين دو نسخا











 مصيباتى است كه خانوادة ايشان در شهميرزاد متعاقي



 در لندن موجود است. اين نسخه در شبكة جهانى منتشُ شده است.

ج - تواريخ عمومى بابى و بهانى
1- كتاب نقطة الكاف: اين كتاب منسوب به حاجى ميرزا جانى كاشانى است و متن آن در سال 1910 به كوشش ادوارد براون منتشر شده است. حاجّى ميرزا جانى



 متن نقطة الكاف حنانحه از شواهد موجود در خود اين اثر ديده ميشود نمىتواند





 الكاف در حقيقت نامى است كه مؤلْف بخش اوّل بر اثر خويش نها باده بوده اروز



نوع خود مى باشد كه تا كنون به طبع رسيده است Y- Y- تاريخ جديد اثر ميرزا حسين همدانى: ترجمة انتُليسى اين اثر زير عنوان در The Tárikh-i-Jadid or New History of Mirza 'Ali Muhammad the Báb سال 1 ای به وسيلةُ ادوارد براون منتشر شد. از تاريخ جديد نسخههاى متعذّد و

 از بهائيان شيراز دريافت نموده بود و اكنون در مجموعهُ براون در كتابخانهُ دانشغاه

كمبريج تحت شمارة F. 55 نگاهدارى مىشود در حقيقت تاريخ بديع بيانى است


 Cama Oriental Institute Library خود ميرزا حسين همدانى است در كتابخاني در بمبنى يافت. اين نسخه هنوز به طبع نرسيده استا مير ميرزا

 عام خاتمهُ كار قلعه به شهادت رسيد باني




 تفاوتهاى مهنى وجود دارد. تاريخ جديد بعد از نقطة الكاف قديمىترين اترين تاريخ



 The Dawn-Breakers: Nabll's Narrative of the Early Days of the عنوان در سال 194 منتشر شد. موزلْ اين اتر يار محمّد نبيل زرندى Bahá'l Revelation




سوريّه و مصر نيز ديلن نمود. نبيل از زمان ايمانش در سال IAFQ تا خاتمة حيات با بابيان و بعدها بهانيان برجسته مراوده داشت. نامبرده تحرير تاريخ خود رادر لوت (IANA

 عمده مطالب تاريخ خويش ياد نموده است. 14 عار شرح واقعهُ قلعهُ شيخ طبرسى در تاريخ نبيل مفصّل تر از شرح موجود در نقطة الكاف و تاريخ جديد است. نبيل به هويتت راويان و منابع كتبى اطاًلاعات خويشُ در مورد اين واقعه اشاره مىكند. در ميان اينها از همه مهمّتر تاريخ مير ابوطالب شهمير زادى است كه در بالا از آن ياد شد. نبيل مىنويسد كه در شُرحى كه در تاريخ خود آورده تا حذّ بسيارى از تاريخ مير ابو طالب استفاده كرده است. نبيل عمحنين به شرح مختصرى به قلم ميرزا حيدر على اردستانى، يكى ديگر از بقيّة السّيف واقعة قلعه دسترس داشته است. وى همجنين برخى ديگر از بازماندكان واقعةُ قلعه را ملاقات نموده و از آنها اطلّلاعاتى جمع آورى كرده بو2. اسامى سه نفر از اينها در تاريخ وى آمده است: ملّا محمٌا صادق مقدّس خراسانى، ملّا ميرزا محمّد فروغى دوغآبادى و حاجى عبدالمجيد نيشابورى. 190 يادآورى مىشود كه مهجور زوارهالى نيز نام حاجى عبدالمجيد را در زمره راويانى كه از ايشان مطالبى رادر تاريخ خود نقل نموده آورده است. تاريخ نبيل به طور كلّى از نتطة الكاف و تاريخ جديد بسيار مفصُل تر است. نبيل اثر خود را با شرح طلوع نهضت شيخيّه آغاز نموده و حوادث ديانت بابى و بهائى حا تا زمان تحرير تاريخش دنبال مىكند. حضرت ولئ امراله قسمت مربوط به نهضت شيخى و بابى را به انگليسى ترجمه و تلخيص فرموده و با يادداشتـهاى فراواوانى منتشر نمودهاند. اين يادداشتها به تقريب يك سوّم حجم اثر منتشرشده را تشكيل مى دهند.

د - ديكر تواريخ بهائى
بجاست از برخى منابع ديگر نيز در اين جا ياد نمود. مجلّد سوّم كتاب ظهور الحقَ اثر جناب اسداله فاضل مازندرانى كه در حدود سال 19FF در طهران به طبع رسيده موادَ اوٌلِّهُ فراوانى را در مورد نهضت بابى حاوى است. اين اثر همحنين حاوى شرح حال مختصر برخى از اصحاب قلعهُ شيخ طبرسى نيز مىباشد. مجلّب دوّم از همين اثر كه در حدود سال ال التأليف و متن آن در شبكن جهانى (اينترنت) منتشر شده، شرح واقعةٔ قلعةُ شيخ طبرسى را در بر دارد. به نظر مىرسد كه جناب فاضل مازندرانى شرح اين واقعه را در درجهُ اوّل بر اساس تاريخ نبيل زرندى، و سيس تواريخ يادشُده از مهجود زوارهایى، مير ابوطالب شهميرزادى، و آقا سيّد محمّد رضاى شهميرزادى و برخى منابع ديكر نگاشته است. مؤلْف ظاهراً به تاريخ لطف على ميرزاى شيرازى دسترس نداشته است. "تاريخ سمندر" به قلم جناب شيخ محمّد كاظم سمندر قزوينى حاوى شرح حال معدودى از شهداء و بازماندگان حادثة مازندران است. متن اين اثر به طبع رسيده است. "تاريخ سمندر" از چند قسمت مختلف تشكيل شده و تحرير آن طىت جند سال و در جند نوبت صورت كرفته است. قسمت دوّم عمدتأ شامل خاطرات غالباً بسيار كوتاه مؤلّف در باره ححود هفتاد نفر از بابيان و بهائيان اوّليّه و از جمله بقيّة السّيف واقعةُ شيخ طبرسى است و ظاهراً در حدود سال
 واقع شد. پلر ايشان از مؤمنان اوّلِّه بودند و جناب سمندر نيز از كودكى با بسيارى از مشاهير بابيان و بهائيان صلدر امر آشناني يافتند. آقاى محمّد على ملكیخسروى دو مجلّد اوّل از اثر سه جلدى خويش تاريخ شهداى امر را به واقعةُ قلعهُ شيخِ طبرسى اختصاص داده است. مجلَّد اوزل شرح اين واقعه را در بر مىگيرد و در مجلّد دوّم شرح حال اصحاب قلعه آمده است. اثر آقاى ملكخسروى عمدتأ مبتنى بر منابع بابى و بهائى مذكور در بالا (به استثناى تاريخ

نبيل زرندى) است. ايشان همحنين از برخى نسخههاى غيرمطبوعهُ تواريخ امر در
 خارجى و نيز شرح مختصرى كه شيخ الحجم نامى تحرير نموده و در زير به آنها اشاره خوامد شد دسترس نداشته است.

بحثى در بارةأعتبار منابع بابى و بهائى
 در نظر ايشان اين وقايع تحقّق بشارات و وعود كهن مسطور در كتب آسمانى بود كه انـي





ميان تواريخ شاهدان عينى حوادث و ديگر منابع دست اوّل مشهود است ديدگاه و آرمانهاى بهائيانى كه سالها بعد به تحرير تاريخ ديانت بابى دست






 به منظور ثبت واقعات و براى اهل ايمان تحرير شدهاند، همحون تواري
 نشدهاند و مؤلفان آنها در كنار ثبت حوادث در صـد

جديد را براى خوانندهُ غير مؤمن مدلّل دارند، همانند تاريخ جديد.

 وقايع تاريخ ديانتشان براى نسل هاى آينده همكيشان خوريش














 روش جديد تحقيق انتقادى در تاريخنگارى هنوز رواج نيافته بود. 194


 نخست ظهور آتين بابى تحرير شده و از اين رو دگرگونى و تحوّلى كه در طرز

نغرش نويسندگان بهائى بعدأ روى داد - تحوّلى كه در برخى منابع متأخّرتر انعكاس
يافته - در تاريخ وى مشهود نيست.

دو - تواريخ نويسندگان مسلمان
چجند تاريخ به قلم نويسندگان مسلمان موجود است كه واقعةُ قلعهُ شيخ طبرسى





الف - تواريخ رسمى تاجار
1- ناسخ التّواريخ: مؤلْف اين اثر ميرزا محمّد تقى مستوفى كاشانى مانى ملقَب به
 عصر محمّد شاه آغاز نمود. ناسخ التّواريخ يكى تاريخ عمومى است كه سه مه مجلّد آخر




 حسين بشُروئى، استقامت آقا محمّا على تبريزى و و دلاورى زنانى


 خطا روى داده است كه البتّه اين موارد اخير جنبهُ تحريف نداشته استه.







 به دست دهد خوددارى مىكند. 19 ري












 التّارايخ را به دست مىدهد و گه گاه همان عبارات را به كار مى برد. خرموجى

حقائق الاخبار حتّى خلاصه فشردهترى را از متن ناسخ التّواريخ به دست مىدهد و شرح وى از واقعةٌ شيخ طبرسى تنها در معدودى جزئيّات بى اهممّيت با شرح مندرج در ناسخ التّواريخ اختلاف دارد.
بلديهى است كه تواريخ رسمى قاجار نمى توانستهاند شرحى خحالى از تعصّب و غيرمغرضانه از نهضت بابى به دست دهند، زيراكه نويسندگان آنها خود را از ارضاى اميال شخص شاه كه به دستور وى اين آثار نوشته مى شد ناكزير ميذديدند. به علاوه،
 سوء ظنَ نسبت به بابيان و بعدها بهائيان بود. در چنين محيطى غلبه بر تعصّبات راتج و سعى در ثبت حوادث به صورتى عينى و بى طرفانه حتّى برالى نوَيسندة منصف و بى غرض نيز مشكل بود. بالخصوص روضة الصّفاى ناصرى نمايانگر تعصَب نويسنده: آن است.

ب - روايت شيخ العجم
در مورد واقعdٔ شيخ طبرسى شرح مختصرى نيز از شيخ العجم نامى باقى مانده است. اين اثر را مستشرق آلمانى برنارد دُرن (Bernard Dorn) در ططَ سغرى به به مازندران ذر سال اییْ به دست آورد. درن در مورد اين اثر مىنويسد:
 استغاده نموده و در مورد ايشان [بابيان] و قرآنشان تحقيق دقيقترى انجام
 آنها سؤالاتى نمودم انتظار مىرفت جالب توجّه نبود... همحنين تاريخى 2 باره بابيان در بارفروش، هم به لهجهُ مازندرانى و هم به هارسيى، به دست آوردم. كوشش شده كه به كلّى ارزش اين تاريخ را، به استثناي اين حقيقت اثر مزبور به لهجهُ مازندرانى است، انكار نمايند. امّا حتّى آنانى كه به خوبى

 آنها حتى در قلع و قمع بابيان نيز نقشّى نفّال داشتّد نفى كنيند.

شرحى كه به لهجه هازندرانى تحرير شده در سال





 نسبت به بابيان مغرض بودها است.
سه - منابع غربى

The Bábi and Bahá' Religions, 1844-1944: Some Contemporary-1 . Western Accounts



 روسيّه در استرآباد در اين مأخذ آمده است: Excerpts from Dispatches written during 1848-1852 by Prince Dolgorukov, Russian Minister to
 كزارشها در كتاب دكتر مؤمن كه در بالا از آن ياد شد نيز نقل شده است.






 مراحل نهاثى محاصرة قلعه را به دست مىدهنـن．器 为 米
علاوه بر منابعى كه در بالا از آنها ياد شد برشیى اسناد، مداركى و نامدمالى ديكر







 است．

بادداشتها

ا- ماميْت دعوىن يا دعاوى حضرت باب در اين مرحله از رسالتشان از آنجه كه در متن مقاله طر حو ارائه شده پیحيدهتر بودهاست. نگارنده در اين جا براى اجتناب از اطناب مطلب وارد إين مبحث نشـدهاست.

2- MacEoin, "Babi Concept of Holy War".
ץ- منابع اوّليّه موجود در باره واتعهُ قلعةُ شيخّ طبرسى در فمل ^^مورد بحث قرار كرفتهاند. F اصلى گوناگونى كه در دست است مىتوان از جمله به تاريخ نبيل زرندى كه منتخباتى از بخش Nabí, :نخست آن توسُط حضرت ولى امراله به انگليسى ترجمه و تدوين شده مراجعه نمود
.Dawn-Breakers
ه- بنا بر تاريخ نبيل، استنطاق حضرت باب در اواخر ماه زونئن سال A\&A (Nabnl, Dawn-Breakers, p. 301) شُواهد و اسنادى كه اخيراً منتشر شده مدلَّل مىدارد كه جلسهُ استنطاق مزبور در نيمهُ دوّم ماه آوريل سال


 بهانى).
\&- عد مورد عنوال "ازل"و "صبع ازل" شايد توضيح ذيل مغيد باشد. در آثار حضرت باب خطاب به ميرزا يحين نورى القاب متعلّدى به وى اطلات شده الست. نامبرده خود فهرستى از اين

 كلمة ازل مطابق حساب جُمَّل






















 خطاب به ناصرالدّين شاه مرقوم شده بودهاز ميرزا يحين با عنوان "حضر تاز ازل" ياد شـده است
(صV). به نظر مىرسد كه عنوان "حضرت ازل" به مراتب بيش از نام "صبح ازل" در ميان بابيان














- ا- امام جمعغُ كرمان حاجى سيّد جوادكرمانى (شيرازى) از بستگان حضرت باب بود.

11- Algar, Religion and State in Iran, p. 148.
12- Walbridge, "Babi Uprising in Zanjan," p. 359.





 (Bábl and Bahál't Religions

 يادداشت اءا 18 در رسالة حاضر ).
 مؤمن، Babbi and Bahát Religions). اين گزارش در اوائل سال الها تحرير شده است(نكى به .(Browne, A Traveller's Narrative, vol. 2, pp. 187, 200



 تنها مجروح شده بودند. نبيل همحچنين مىنويسد كه مألا حسين در زمان وقوع اين حادثه در مشهـد بود، امّا مطابت دو تاريخ نخست، نامبرده در مشهد نبود.
17- Nabil, Dawn-Breakers, pp. 298-300; Munírih Khánum, Munírh Khánum:
Memoirs and Letters, pp. 15-16.

19- Momen, Bábl and Bahá' Religions, p. 71.
-r-ايضاً.
 عنوان "محاكمة مِّلَ على بسطامي".
 زندكانى حضرت باب اثُر آقاى ابوالقاسم افنان به طبع رسيده است Fr M -
.Amanat, Resurrection and Renewal, p. 279



$$
\text { Y- } F \text { FA-FV. }
$$

ت ن - YV اين رساله كه از خود باعنوان "ابن كربالانى " ياد نموده جنا جناب حاني

YQ- لطف على ميرزا، تاريخ، صهY| (لندن)، صM^| (كمبريج).
 Ir





 روز

 اطراف مازندران در حركت باشند. از اين رو تارينـي
 بسيارى موارد با مطالبى كه در تواريخ شاهدانى

 يك" در خاتمة اين رساله
 حضرتبابن، صTV9.


36- Amanat, Resurrection and Renewal, p. 368.

- لطف على ميرزا، تاريخ، صص \& Fry


 ص) ص^99).

















42- Browne, $A$ Year Amongst the Persians, p. 617.



 قَّوس به شُيخ طبرسى به انجام رسيده بود (Nabil, Dawn-Breakers, pp. 345-47, 357-60).


 بقعه ترتيب داده بودند.
 شد كه YFF نفرند (تاريخ، ص VY [ [لندن]) ص VI [كمبريج]]). به احتمال بسيار زياد اين رقم




 (C. F. Mackenzie) (گزارش فارانت به بالمرستون، موزَ (Momen, Bábt and Bahá't Religions, pp. 92, 96






 Ss somen, Babbt and Bahát Religions, p. 93) رابه






 بهنمير را آورده است. ايشان اطكَلاعات خود رااز تاريخامرى بهنمير اخذ نموده و احتمالاً شمار

شمة بهنميرىهاى حاضر در شيخ طبرسى جندان بيشتر از اين رقم نبودهاست.












 لطف على ميرزا (صVA [لندن]، ص VA [كمبريج [

 جنا با اصحاب قلعه شيخ طبرسى شركت داشت اشته است

 (Tr,000 (Dawn-Breakers, p. 360)

 محاصرة قلعه شمار قواى دولتى بها اين حدود رسيد.



اين زذو خورد راه محزم 1 و\&Q تبت كرده است (Dawn-Breakers, pp. 361-62, 382). مير




 مردم اين تر يه اشاره نمىكنتد امتا لطف على ميرزا












 ك به لطف على ميرزا، تاريخ، صرد






خود از آنها استفاده كرده بودند.










(صص Y\&q-YQا) آوردماند.
 ملكخسروى شمار سربازان همراه مهدى قلى ميرزارا
 شمار سياه شاهزاده دو سه هزار نغر آمدهاست. آمت
(ك







 هدايت تاريخى برایى اين حمله به دست نمىدهد. محتمل نيست كه بابيان جبل از از اتمام بناى قلعه


لطف على ميرزا آمده صحيحتر به

 كرفته واين فرمان موزخ
 هQ- مير ابو طالب، تاريخ، ص






















رسيد و بدين ترتيب در مجموع نه نفر يعنى نيمى از حروف حيّ در اين واقعه شهيد شُدند.

 تواريخ بابى و بهانى آمده قابل مقايسه است (نا





نمىرسند (نك به يادداشت زير).




 [كمبريج]). مير ابوطالب (تاريخ،ص ص19) و مهجور (وقاي ميبيته، ص







 (9- مهجور، وقايع ميميّ، صصى




كرفت مىنويسد: اهحند سر اعدا را آوردند، بالاى جوب نصب كردند. گويا بیى اذن بوده) (فاضل
 خود اوست و فتوكيى آن در كتابشانة افنان در لندن موجود است نيامده است (ن ك به صص10 181). بنا به نوشته مهجور زوار مأى، جداكردن سرهاى سربازان و نصب آنها بر جوب به دستور جناب تذّوس صورت گرفت (وظايم ميميّه) صصى

صص:INY-IAY، IVA-IW

YY
 (Momen, Bábi and Baháí Religions, p. 95) 1^0•) همحنين ن ك به فاضل مازندرانى، ظهور

C
 موز天



 צكرى از اين دو يورش نيامده است. و تواريخ رسمى قاجار تنها به هجوم دوّم كه تحت نظارت


 Browne, Tarikh-i-Jadid, p. 84 هو ايران به كار میرفته است. كلمهُ قميز در اصطلاح "قمهز در كردن" براى خوانندكان كلمباى آشنا

 توب بفرستد (Momen, Bábl and Bahát Religions, p. 94). فوج مجهزّ به توبخانه مىبايد در

 آشنا نبود (Excerpts from Dispatches," p. 20"). از متن كتاب نتطة الكان (ص مران
 (Tarikh-i-Jadid, p. 367








 وq










ص 19r. امير كبير حقّ داشت كه به عبّاس قلى خان ظنين شود. در مّّت صلارت حاجى ميرزا آقاسى، بالخصوص سركردههاى مازندران از دولت مركزى ناراضى شده و به حكومت جديد نيز اعتمادى نداشتند. بعد از مرگ محمّد شاه، عبّاس قلم خان نامهاى به كاردار دولت انگليس در طهران نگاشته و خواستار شده بود كه سفارت دولت انتليس ميان ايشان و دولت جديد وساطت كند. ن ك به دو كزارش فارانت موزخ انگليس موجود در آرشيو عمومى دولت انگلستان: PRO FO 60/138, No. 91 and No. 94 .

 مير ابو طالب، تاريخ، صى \%. همحنين ن ك به Nabil, Dawn-Breakers, pp. 395-96؛ فاضل مازندرانى، ظهور الحتّ، ج، صصىMFO
 رااز متن تاريخ نبيل استنباط كرده است.
 (شرح اين واقعه در دو اثر اخير ظاهرأ بر منبع واحدى مبتنى است)؛ Táríkh-i-Jadid, p. 364 (Y) -Ya م Nabí, Dawn-Breakers, pp. 398-99 حاجى نصير، "تاريخ"، ص Dاr. در تاريخ ناتمام لطف على ميرزااز اين واقعه ذكرى نياملده است. كروه آقارسول بهنميرى و جند نفر از اصحاب مازندرانى يس از مذاكره با شاهزاده قلعه را
 از تير ستاهيان رستند ولى چجرن به تلعه باز گشتند به دست ديعر اصحاب بابى به قتل رسيدند. اين
 بودند (مير ابوطالب، تاريخ، صصى Y-Y Y).اين حقيغت نيز كه در منابع بابی و بهانئى الز آتارسولو

 (لطف على ميرزال، تاريخ، صصو -VF
 (لطف على ميرزال، تاريخ، صد -V0




مهجور مىنويسد كه شاهزاده حاكم سه بار قرآن مهر نموده و به قلعه فرستاد (وتاع ميميت، صص 1 مير ابو طالب در يك مورد در تاريخ خود (ص الو) مىنويسد كه اصحابب، قلعه رادر




 جنجشُنبه بو ده است.
از ميان شاهدان عينى، تنها مير ابوطالب شممار اصحابى راكه در مذبحة عام به قتل رسيدند، يعنى YIV نفر، ذكر مىكند (تاريخ، ص צY). در منابع ديگر ارقامى مشابه برای تعداد اصحابى كـ
 الكان، ص 19 ( 19 (Yro جr" ص.



قرار كر التّه الييت.


 واقعه قلعه از رِّم مذيكير هننالن بيشتر باشد.
Nabíl, ن - Va .Dawn-Breakers, p. 408
-^-براى تاريخ شُهادت جنابِ قَّوس نكبه Nabíl, Dawn-Breakers, p. 415 (در هامشٌ



[كمبريج]).

الست: "M. S. Ivanov: The Babi Risings in Iran in 1848-1852 "
82- "Babi movement in Iran 1844-52"
M-A ايضاً، صص Y\&\&-YY.
84- Momen, "Social Basis of the Babi Upheavals."
85- Smith and Momen, "Babf Movement," pp. 71-72.

 دارد.

AV
شهميرزادى در فمل مربوط به منابع واقعة قلعن شيّ طبرسبى (فصل ^) آمده است. ، "Social Basis of the Bábí Upheavals" ،M در اين مورد ن ك به مقالة دكتر مؤمن



 به تذكّر است كه در محاصره، نابود كردن كامل دهات و خانهها و درختان و بو تههاى اطراف قلعه تا شُعاعى كه در تيررس سالاحهاى اصحاب تلعه قرار دارد يكى از اقدامات لازمه از سوى
 90- Materials, p. xv. See also idem, Tarikh-i-Jadid, pp. xvi-xvii.
"حكومت دينى بابى" ترجمة نگارنده از عبارت "Bábí theocracy" است. مقصد براون از ذكر تأسيس يك حكومت دينى بابی، و عبارت "بيروزى فورى" ("immediate triumph") كه در مقذمهُ ترجمهُ تاريخ جديد آمده، تأكيد بر اين عقيده و نظر است كه بابيان، به خلاف بهانيائيان كه به

تأسيس "صلح اعظم" در آيندهاى دور اعتقاد داشته و دارند، تحوَلاتى سياسى را بالفور خواستار
بودند.
91-Religion and State in Iran, p. 148. See also idem, "Religious Forces in Eighteenth- and Nineteenth-Century Iran," p. 727.
برخى ديگر از محقَقان نيز همانند الكار ميان دو نهضت بابى و اسماعيلى وجوه تشابه قاثل
شدماند. براى نمونه ن كـبـ 452 Lambton, "Persia: The Breakdown of the Society," p.
92- Religion and State in Iran, p. 144.
93- MacEoin, "From Babism to Baha'ism," p. 222.

95- MacEoin, "Babism," p. 316. See also idem, "Babi Concept of Holy War," p. 121.

96- "Babi Concept of Holy War," p. 121.
97- Ibid.; idem, "Babism," p. 316; idem, "Bahā'1 Fundamentalism," p. 70.
Q^-ن ك به آية هاز سورة قصص (YN).

99- MacEoin, "Babi Concept of Holy War," p. 104.
100- Ibid., p. 107.





105- MacEoin, "Bahāī Fundamentalism," p. 70.
1.9-در مجموع جنبة تدافعى جنكهاى بابياناز منابع و مدارك مو جود نمايان است.برایى
 غيربابيان رابه جبر وارد دين خود نموده و و يا آنها رااز ولايت اخراج


تنهادر يك موردذكر شدهكهاصحاب هنگام حملةُ مردمدر مقام دفاع از خويش برآمدند (سهر ،
 اينكه جنگ اصحاب بابى جنبةٌ تدافعى داشته در فصل بعاى به صوردتى مبسوط مورد بررسى

قرار كرفتهاست.
107- "Babi Concept of Holy War," p. 121.
108- Dawn-Breakers, pp. 324-25.


مكيون "Babi Concept of Holy War" ،ص10.
111-أا آقاى حالح مولوىنزاد كه توجّها اين عبد رابه رسم جاوشُ بسيار سباسگزارم.
112- Yūsufi, "Čãvoš," pp. 101-02.
(114 جوب زده بودند به نشانهُ عزالباس سياه بر تن كرده بود. عبارت "رايات سود" در احاديث شيعى

$$
\begin{aligned}
& \text { آملههاست. "شُود" جمع "سوداء" (به معناى سياه) است. }
\end{aligned}
$$

 برادر بز رگتر مير أبرطالب (در اردوى شامزادراد، بعد از ترى قلعه) مىنويسد كه اششاهزاده كفت:






 IlV IV

آمده امتا توضيح ارائه شده قدرى متفاوت است، بدين شرح: (الواهاى حقَ مثل خراسانى و يمانى و

 حضرت قذّوس.... حامل لواء حسينى بودند...."
.Dawn-Breakers, p. 354 (11^
119- Amir-Moezzi, "Eschatology iii. In Imami Shicism", p. 578.






| ا - الكواكب الدّرّتة، ج ا، ص 1Yq.
 حسين بود كه بعد از زيارت حضرت اعلى در ماكو و و مشاهلدة شُرائط دشوار سجن، نجات حضر تشان راآرزو مینمود.
 ماكو ذكر شدهكه صحيح نيست و بايد حهريق باشدل
I YV - ظهور الحقّ، جr، ص YهQ.




 حضور مبارك رسيدند هيكل مبارى با تقاضاى ايشان موافقت نفرمودند (همتخنين ن ك به ايضاً، صص
-1r•نك به شرح مندرج در تاريخ جديد (Browne, Tárikh-i-Jadid, pp. 137-38)و شرحى

كه عبدالاحد زنجانى نوشته (Browne, "Personal Reminiscences," p. 777). اين مطلب در تاريخ متتشرنشده ميرزاحسين زنجانى نين آنيز آمده است.








 ديده مى شود. نك به كتاب دكتر امانت، Resurrection and Renewal, pp. 247, 367 و اثر دكتر













 آمدهكةً مكَا حسين تصدعزيمت بدكربلاءراداشت (Dawn-Breakers, p. 324). از ميان مورزخان

قاجار، سیهر نيز مىنويسل كه مقصلد مآل حسين از ترك مشهـد تو جَه به عراق بود (ناسن القوارينغ، ج ج، ص Momen, "Trial of Mullā 'Ali Bastāmı"" و ترجمهن فارسیى آن. FY

كمبريج.
Qr
צYا - ايضاً، ص Y Y (لندن)، صص Y Y Y Y Y ( كمبر يج).
(ITV اطراف تصوّر كرده بودند كه بابيان كروهى از اراذل و اوباش هـستند كه از فوت محمْا شاه سود جسته قصد غارت دارند ("تاريتخ"، صى "O ). M1 A | INFA خارجهُ انگليس، يرونلهُ FO 60/138 در آرشُيو عمومى دولت انگليس (PRO) نگاهدارى می شود. اصحاب بابى در l| سیتامبر \AFA، يعنى يك روز قبل از تحرير اين نامه، وارد بارفروش
 .Watson, History of Persia, p. 360 ؛Browne, "Bábíism," p. 339 (كمبريج) YQ
 | | ا ملكىخسروى، تاريخ شهداى امر، ج ا، حى4Yا. YY
 اصحالب را هنگام عبور از مازنلدان همرافمى كنل، و اضافه مىكنل كه خسرو و مر دانش همان موتع
 على ميرزا روشن است كه خسرو قادىكلانى در خارج بارفروش به جـهع اصشاب پيوسته بود، و اينكه در اين مورد از قبل ميان مآلا حسين و عبّاس قلى خان قرارى گذارده نشـله بود. همين معنى از










 العلماء در اين توطئه نقش داشتّه است (ص צז




 نقش اساسى داشته استر

$$
\text { \& } 1 \text { - ن ك به مير ابوطالب، تاريخ، ص r. }
$$

-10- 0 -


 بودند (وتاع ميمثّ، ص
 THV-YYI
"Siege" ذيل مقالة International Military and Defense Encyclopedia در كتاب - ا00 ( آمده كه (ادر تاريخ جنك موردى ديده نشده كه وتتى قواى مدافع در يك تلعه محاصره شده باشد بتواند به تنهانى و با تجهيزات خود نيروى مهاجم را وادار كند كه دست از محاصره بردارد. دفاع از يك قلعه مميشه جنغى است برای فرصت [بيشتر ] يافتن.
 جr، ص 09ها ا. ظاهراً مفاد تاريخ ميرزا حسين زنجانى دالَ بر اين است كه زمانى كه واتعئ شيخ طبرسى در جر يان بود حجّت در زنجان بوده است.

- IDV (نيز ن ك به نوابز Dawn-Breakers, p. 31
 يس از انتشار خبر محاصبره اصحاب ملا حسين در مازندران، برخى از بابيان زنجان به مزم ثيوستن به اصحاب در شيخ طبرسى راهى مازندران شدند، امٌا بعد جناب حجّت ديكران را الز

رفتن به آن ديار منع نمودند.
10^- ناسخ التّاريخ، جr، ص اه19.
 NabIl, 10\&-100 متن موجود در كتابخانة افنان در لندن. نيز ن ك به براون، نتطة الكان، صصي
.Dawn-Breakers, p. 326
| اء|-ايضاً، صص 1 -
شُاهزاده تصوّر مىكرده كه مقصل اصحاب بابى تصرّف تاج و تخت سلطنت بوده است.
 تاريخ مير ابوطالب (ص Y ا) و كتاب نغطة الكان (م شيخ طبرسى براى ملاقات باعلماء اشاره همىكنند.
(19

 نسخة كمبريج حنين است: (اامر حقّ [هر ][نحو ظاهر شود ما همان را طالبيم، خحواه به غلبةٌ بر باطل،





 بابيان تحت رياست [مآلا حسين إبشر ونى الميد داشتند كه بابيّت را ترويج











 استخراج و نقل نمودهاستا ناريا








شُده بودند و مىدانستند كه سباهيان مازندرانى مأمور به معاونت شاهرانزاده شدهانداند، و برخیى از











قلعه و سبس كشتن ايشان.



 جديد بابيان محسوب مىكردند. ههجور به نامهاى از جنا جناب قَّوس خطاب
 IV.

 نكردهاست (Babi Concept of Holy War," p. 116") . جالب توجّهاست كه مكيون بااستنادبه


 رسالة حاضر آمده، به نظر نگارنده بر اساس ديگُر محتوياتاين نامه (به نحوى كه در نتطة الكات

نتل شـده) اين نتيجه كيرى كه اصحاب بابى در يُ سرنكون ساختن تخت سلطنت بودماند موجهه به نظر نمىرسد.
IVY است. در اين مورد ن كبه نصل ^در اين رساله.



 و كينةا يشانو شذّت تضييقات نسبت به بهائيان كاسته شود. از اين اين رو تأليفات بهائيان دارانى لحنى


 ابوسفيان" آزادانه استعمال شده و طهران بان إد ادمشق، بايتخت معاوية شرير و بسر شرير تر او او يزيد مقايسه شدهاست) (Tarikh-i-Jadid, p. xvii) . -IVF
.Tárikh-i-Jadid, p. 362

$$
\begin{aligned}
& \text { Iq4-IVO }
\end{aligned}
$$

IWV است و اين مطلب در آثار برخى ديگر از نويسندكان بهائى تكرار شده است (ن كى به فاضل
 (Balyuzi, The Bäb, p. 239






دانشُاه كمبر يج نگاهدارى مىشود آمدهاست: Browne Manuscripts, Or. F. 28. IVY أتاريخ شهدای امر، ج ج - IVA IV9- تاريخ، صصها IVA، FA. امامزاده قاسم در شمال شرق سنگسر در مسير شهميرزاد واقع
-


- اAT و در يک مورد نيز مهجور از لطف على ميرزا به عنوان منبع اطًّلع خود ياد مىكند (وتابع ميميت،

 جملة نفوسى كه مهجور از آنها مطالبى را روايت نموده ذكر مىكنند (نى بیه ملكى خسروى، كارين
 هُمان طور كه در متن ذكر شده، در هيج يکى از سه نسخهاى كه مورد مراجعةُ اين عبد قرار كرفته (كه يكى به خطًّ اَقاى ملكىخسروى است و ديخرى در دسترس مكيون قرار داشته) از حاجى نصير قزوينى به عنوان راوى ياد نشده است. احتمالاً قول مكيون مبتنى بر نوشتة آقاى
 تاريخ مهجور كه در مجموعة براون موجود است دسترس داشته و از آن البتفاده شم نموده الست. دكتر محمْدحسينى نيز حاجى نصير قزوينى رااز جملة راويانى كه اقوالشلن مورد استناد مههجور
 ملكخسروى است.




 محمّا هادى طباطبائى زوارهاى (مهجور) است... مطابق تاريخى كه در متن خورد اين تاريخ آمده،


$$
1 \cdot r
$$













MM


## 189- Ibid., p. 158.

 ن كى به Browne, Tárkh-i-Jadid, Appendix-II, pp. 360-68. براى مقايسd ميان متن نتطة الكان و نسخة تاريخ جديد موجود در كتابخانة دانشُاه كمبريج (تارين بديع يبانى) ن ك به .MacEoin, Sources, pp. 156-58
.Dawn-Breakers, pp. 433-34, 437-38


19r- مكيون اسامى بيش از 190 نفر از راز راويان تاريخ نبيل رادر فهر ستى جمع آورى نموده الست. نك به 21-220 2 . Sources, Appendix 9, pp.
19\%


199-برایى بحثي در بارة خصصوصنّات تواريخ بابى و بهانى كه در قرن نوز دمهم ميلادى تحرير

شدهاندنكبه مقالة "Lambden, "An Episode in the Childhood of the Báb. امّاموضوعى كه در متن رسالة حاضر طرح و بحث نسّهه موضوع درجئ اعتبار تاريخ نبيل زرندى و ونيز مسائل


 عبد نيز نظرُات خود رادر بارة اين مباحث در مقالة "بيرامون كتاب حفرت باب" برابراز نمودهوهاست.

197- A Traveller's Narrative, vol. 2, pp. 187-88.
191-براى مثال هدايت بر خلاف سبهر بهاين مسأله اشار الى نمىكندكه در اتر شدَت عمل شاهزاده، يكى از فرماندهان سباه دولتى، يعنى جعفر قلى خان از از جراحات وارده فوت ارت كرد (نا


 . A Traveller's Narrative, vol. 2, pp. 187-88, ارزيابى او از اين دو اثر نك به 192 201- Die Sammlung von Morgenländischen Handschrifien, pp. 4-5 (translated from German), cited in Momen, Bábi and Bahá' Religions, pp. 15-16.

 جزئى ديله مى شُود. .r.r9.r.r.

## ضميمئ يك: تطبيق تاريخ هجرى قمرى با تاريخ ميلادى




 شرقشناس ديكر آلمانى ووستنفلت (Heinrich Ferdinand Wüstenfeld) از قبل تنظيم





 مدد مىكند.
تقويم قمرى بر گردش ماه باه به دور زمين مبتنى است كه در طول يك سال
 طور متوسّط كمى بيش از



و از اين رو سالهاى قمرى به طور عادى HOF روز محسوب شُده و شر چند كاه بر طول سال يك روز افزوده و آن سال را كبيسه مى گيرند. در تقويم قمرى متوسْط كه مبتنى بر سال قمرى متوسّط است در يك دوره سى ساله يازده سال معيّن كبيسه ( قواعدى كه عموميّت بيشترى دارد، يعنى قاعدهاى كه يحيى بن ابى منصور و خوارزمى از آن استفاده نمودهاند، در يک دورة سى ساله "كبائس " به ترتيب عبارتند
 زيجهاى ايرانى متأذخّر، عموماً سال پانز دهم (به جاى سال شانزدهم) كبيسه محسوب

مى شود.
در يك سال هجرى قمرى متوسّط شمار روزهاى يازده ماه ازّل ثابت بوده و ماههاى رديف فرد: محرّم، ربيع الاوّل، جمادى الاوّل، رجب، رمضان و ذى القعده هر يك هب روز و ديگر ماهها: صفر، ربيع الثّانى، جمادى الثًانى، شعبان و شوّال مىباشند. ماه آخر سال قمرى متوسّط يعنى ذى الحجّه در سالههاى عادى و؟ روز و در سالهاى كبيسه or روز محسوب میشود. مبدأ تاريخ هجرى قمرى روز اوّل محرّم سالى محسوب ميشود كه در آن حضرت محمّا از مكّه به مدينه هجرت نمودنذ. هجرت پيامبر اسعلام در ماه ربيع الاوّل (ستتامبر GYY ميلادى) روى داد و بسيارى از دانشُمندان مسلمان، از جمله
 ميلادى در نظر گرفتهاند. به عبارت ديگر، اين گروه از دانشمندان اوّل محرّم سال نخست هجرى قمرى را در مقياس روز با جمعه \&1 زؤئيهُ AYY ميلادى برابر گرفتهاند. امّا برخى ديگر از دانشمندان، همحون بيرونى، آغاز محرّم سال مزبور رادر غروب جمعه 18 زونية سال
 زوئية

متداول در ايران تقويم هجرى قمرى حقيقى بوده و با تقويم هجرى قمرى متوسّط كه در بالا توصيف شد تفاوتهانئى دارد كه شايان تذكّر است.


 روزى كه در آن ماه نو بلافاصله بعد از غروب أفتاب




 يك دوره سى ساله معيّن و ثابت نيستند.


 روزه پشت سر هم ترار میىيرند، مبان تاريخهاى مبتنى بر تقويم قمرى حقيقى و
 اختلاف پِيد آيد.

 ميلادى روش معمول در كتب علمى و محاسبات تاريخجى آن است كه تقويم هجرى

 استفاده قرار ميكيرند بر اساس تقوبيم هجرى قمرى متوسّط تنظيم شدهاند، و از اين

جمله اند جدولهماى تهيّه شده توسّط فريمن گرنويل (Freeman-Grenville)و احمد بيرشك كه در دسترس اين عبد قرار داشتهاند.
بديهى است كه در جدول ورين




 (ن) اYVo W IY90



 مطابقة تاريخهاى هجرى قمرى و ميلادى رادر مقياس روز رو فرض نمري نمودهاند.











كه تقويم هجرى قمرى رائج در ايران عصر قاجار در دسترس باشد. تنها مرج








 دولت انعلستان در لندن در آرشيو عمومى اين كشور Public Record Office (ضميمة نكاهدارى میشوند مراجعه نمايد. (FO 60/144, No. 34
افرادى كه با كتب تاريخ و اسناد عصر قاجار



 اعظم تهيّه شود و در دسترس علاقهمندان قرار كيريردي

;
浟
$\because:$ :

届



فرمان ناصرالدَين شُاه به شاهزاده مهدى قلى ميرزا
11.

دؤ دو: فرمان ناصرالدّين شاه به شاهزاده مهدى قلى ميرزا
[سجع مهر، بالا، وسط:] [سالم
الملكى لله تعالى
تا كه دست ناصرالذّين خاتم شاهى كرفت
صيت داد و معدلت از ماه تا ماهى گرفت
.IYsy
[سجع مهر، بالا، راست:]

[متن فرمان:] [:
عمّ اكرم نامدار مهدى قلى ميرزا حاكم دارالمرز مازندران موفُق بوده بداند كه در باب رفع غانيله و دفع فساد و فتنه و آشوب و اغتشاش بابى ها كه در نفس الامر بدعت تازه در دين مبين و شريعت غرّاى جناب سيّد المرسلين گذاشتهاند و فى الواقع برداشتن اينها از صنفحهُ روزگار و روى زمين بر همه كس واجب و از لوازم دين است و ضرورى مذهب و ملّت همين است بل اوّلاً اطفاء ناتره اين شعله منوط و مربوط به اهتمام علماى اعالام و فضالى ذوى العزّ و الاحترام خواهد بود و در ثانى به كنّ كفايت نوكرهاى ديندار دولت ابدقرار بسته است و بالجمله به نوعى كه در هنگام
 در اين خصوص كمال تقويت و حمايت از عاليجاه مقرّب الخاقان عبّاس قلى خان

سردار نوكر لاريجانى به عمل آورده، مراقب و مواظب باشد كه ان شاء الله تعالى فتنه و فساد و آشوب و انقالاب اين طبقهُ حاويهُ هلاكت بالمرّه از منفحات مازندران برخاسته شود و بالكلّيّه اين معود را قلع و قمع نمايند كه آثارى از آنها باقى نباشد و از شرارت و شيطنت آنها همخى الالىى آن مرز و بوم آسوده و فارغ البال باشند. البته در اين باب حسب المقرّر مرتُب و معمول داشته، در اين باب لازمهُ دقَت و جلً و و جهل مبذول و مصروف دارد در عهله شناسد. حُرّر فى بّ شهر صفر المظفًر سنه
.1r80

صحيح است. مهديقلى ميرزا، در اين باب زياده از حذّ بايد سعي بكنيد. اين عمل بازيحه نيست. پاى دين و مذهب در ميان است. اين طايفهُ نجس مردود را ممهو بايد از صفحهُ دارالمرز پاك كنى كه اثرى باقى نماند. البتّه كمال المتمام را بكن و به نوكر لاريجانى باز تقويت كن كه از عهلهة اين خدمت و خدمات سرحدّيّه ديكر
 [حاشيئ جبه، وسط، به خططّ شاه:]
هو. مهدى قلى ميرزال، بايد كمال تقويت به عبّاس قلى خان سردار و ساير نوكرها بكنى كه ان شاء النه همان طورى كه مشافهةً به عبّاس قلى خان حكـم كردهايم اين خدمت را به انجام برساند و امورات آن صفحات كمال نظم را به مم برساند. [حاشية راست:] مقرّر آنكه غائلهُ جزنُى كه در قادىكلا واقع شده است رفع آن را هم بر وجه احسن بايد كرد. بايد آن عمّ ارجمند در اين باب نيز كمال دقّت و اهتمام به عمل آّورد و قرار درستى در امور آنجا بدهد. البتّه حسب المقرّر مرتّب و معمول داشتّه در عهـه شناسد. فی شهر متن سنه MYQ.
 در باره آثار حضرت وليّ امراله

در مورد روش تاريخنٌارى و ثبت تاريخ امر و به ويزه در مورد درجه صحتّ و







 در مورد نشر مضامين كلَّى آن مقاله طلب هدايت مايت نمود







# بيت العدل اعظم <br> مركز جهانى بهائى 

> دارالانشاء بيت العل اعظم

## OY زرانوية $199 \lambda$

مسألهاى كه شما در مورد آثار حضرت ولئ امرالهُ مطرح نمودهايد محتانج بحثى

 نامهاى كه از طرف ايشان در يان تحرير شده آمدهاست:

عصمت وليّ امر محدود بها امورى است كه اكيدأ بهامرالهُ و تبيين تعاليم مباركه
 اقتصاد، علوم، و غيره نمىباشد.

در نامهٔ ديگرى كه از طرف حضرت ولىّ امر امراله توسُط منشى مباركى در سال
1909 تحرير شده توضيحات بيشترى آمده است:

 بايد دقيقاً اطاعت شود زيرا ايشان در خصوص صيانت امرا امرالن دصون از خطار نطا

است. ايشان ممحنان كه الوالح وصاياى حضرت عبدالبهاء به وضوح نشان مىدهد مطمئنْ به هدايت حضرت بهاءالله و حضرت باب مىباشد.

همصحنان كه در مورد بيت العلا اعظم مم مصدات دارد، ولي امر علمي على الاططلات نبود و در ايفاى وظائف خود دود به حقائق و اطّلاعاتى كه در دسترسش بود
 بسيار دقيت بود. يكى از ياران يزد زمانى عريضهاى تقديم حضور مبارك نمود مبنى بر اينكه شرحى كه حضرت عبدالبهاء در مورد وقايع مربوط به شهادت برخیى از هؤمنان در آن نقطه در يكى از الواح مبارك خويش مرقوم فرمودهاند با حقائق معلومه ور "ورد اين حوادث بغايرت دارد. حضرت شوقى افنلى در باسخ فرمودنل كه احبّاء بايد حقاثت امور را به دقّت بررسى كننل و اَنها وا بیى هيتح شانبهُ ترديلى در توارين خود ثبت نماينل زيراكه حضرت عبدالبهاء بنفسه شرح اين وتايع رادر لوح مبارك با عبارتى بلين مضمون آغاز نموده بودند كه شبرح مزبور مبتنى بر اخبار واصله از يزد بوده است.
كشفِ هر از كاه اشتباهاتى در آنار حضرت ولمّ امراله نظير God Passes By ترجمه ايشان از تاريخ نبيل نبايل خدشهاى در ايمان مؤمنان يديل آورد و يا سبب شود كه در تهسٌّ ايشان به لوازم و شرائط عهل و ميثاق الهى نقصانى وارد گردد. مفيل است كه شرح ذيل به قلم امة البهاء روحيّه خانم را كه مأخوذ از اثر وى كتاب
 ولِّ المرالهه به نظر آوريم:

روش كار حضرت شوقى افنلدى در نگارش God Passes By اين بود كه مذت يك سال، تمام كتب آثار مقذّسة بهائى به زبان فارسى و انگليسى، و جميـيع
 غيربهائيان را كه حاوى اشارات مهمْى راجع به امر بودند مطالعه نمود. گمان

مىكنم اين مطالعات بايد در مجموع معادل لا اقلَ دويست كتاب را شُامل شده باشد. ايشان در حين مطالعه يادداشتهائى برمىداشت و حقائت را جمع و منتظم مى نمود. هر كس كه به تحرير اثرى تاريخى مبادرت ورزيله مى مداند كه چه اندازه تحقيق و تتبّع ضرورى است، و چه بسيار پيش می آيد كه فرد مىبايد در برتو آثار مربوطه ميان دو تاريخ مسطور در دو اثر مختلف يكى را بركزينله، و تمام اين كار تا چهه حذ كمرشكن است. ديگر معلوم است كه اين مسأله چحقدر بيشتر در مورد وللِ امر صادق بود چهه كه ايشان همزمان میى ايست براى جشن قرن امر اعظم تدارك بيند و در مورد طرح و نقشنه طبقات فوقانى متام اعلى اخذ تصميم نمايل. هنگامى كه تمام موادٌ كتاب گردآورى شد ور حضر شوقى افندى اين موادّ را در قالب تصوير اهمّيّت اوّلين قرن دور بهانى طرّاحَ

نمود.
اينكه برخى از موادٌ و آثار تاريخى مورد مراجعة ايشان ممكن است جحاوى اشتباهاتى بوده كه من غير عمد وارد كتاب ايشان شده نبايد باعث حيرت وت ور تعجّب گردد. اين گونه اطلّاعات نادرست بر بينش و بصيرت مصون از بهطاي حضرت ولت
 بهاءالله، معنن و مفهوم وتايع يرتلاطم تاريخ امر، و تبيين و تفسير تعاليم امر مبارى پِرداخته خحدشهاى وارد نمىسازد.
همان طور كه شما در نامهُ خود متذكّر شدهايد اين مسأله بايد با حزم و حكمت مورد بحث قرار گيرد. هنگامى كه مؤمنان به نحوى صصحيح از اين امر مطلّل شونل، اين سبب مصونيّت آنها مى شود در مقابلِ كوشش مبغضين براى كاششتن بذر شكت و شبهـه از طريق ترويج استنباطاتى بلاجواز در باره عصمت حضرت ولىت امرالهُ بر بايةُ يافتن


# THE UNIVERSAL HOUSE OF JUSTICE <br> BAHÁ'Í WORLD CENTRE 

## Department of the Secretariat

20 January 1998

The issue you have raised about the writings of the Guardian requires an accurate and balanced treatment in Bahá'́ publications. As you are well aware, an essential element of the Covenant of Bahá'u'lláh is the acceptance of the infallibility of the Guardian. In response to questions about this matter, a letter written on his behalf in 1944 stated:

The infallibility of the Guardian is confined to matters which are related strictly to the Cause and interpretation of the teachings; he is not an infallibale authority on other subjects, such as economics, science, etc.

A further clarification was provided in another letter prepared on behalf of the Guardian by his secretary in 1956:

The Guardian's infallibility covers interpretation of the revealed word, and its application. Likewise any instructions he may issue having to do with the protection of the Faith, or its well-being, must be closely obeyed, as he is infallibale in the protection of the Faith. He is assured the guidance of both Bahá'u'lláh and the Báb, as the Will and Testament of 'Abdư'-Bahá clearly reveals.

As is the case with the House of Justice, the Guardian was not omniscient, and relied on the facts available to him in carrying out his functions. Beyond that, he was meticulous about the authenticity of historical fact. One of the friends in Yazd once wrote to him stating that the account given by 'Abdu'l-Bahá in one of

His Tablets about events related to the martyrdom of some of the believers in that place was in conflict with known facts about these events. Shoghi Effendi replied saying that the friends should investigate the facts carefully and unhesitatingly register them in their historical records, since 'Abdu'l-Bahá Himself had prefaced His recording of the events in His Tablet with a statement that it was based on news received from Yazd.

The faith of the believers should not be disturbed, nor their adherence to the provisions of the Covenant diminished, by the occasional discovery of factual inaccuracies in the Guardian's writings such as God Passes By or his translation of Nabil's Narrative. It is useful to recall the following description penned by Amatu'l-Bahá Rúhíyyih Khánum of Shoghi Effendi's preparation for writing God Passes By, taken from her book The Priceless Pearl:

The method of Shoghi Effendi in writing God Passes By was to sit down for a year and read every book of the Bahs'i Writings in Persian and English, and every book written about the Faith by Baha'is, whether in manuscript form or published, and everything written by non-Bahá'ís that contained significant references to it. I think, in all, this must have covered the equivalent of at least two hundred books. As he read he made notes and compiled and marshalled his facts. Anyone who has ever tackled a work of an historical nature knows how much research is involved, how often one has to decide, in the light of relevant material, between this date given in one place and that date given in another, how back-breaking the whole work is. How much more so then was such a work for the Guardian who had, at the same time, to prepare for the forthcoming Centenary of the Faith and make decisions regarding the design of the superstructure of the Báb's Shrine. When all the ingredients of his book had been assembled Shoghi Effendi commenced weaving them into the fabric of his picture of the significance of the first century of the Baha'r Dispensation.

That some of the historical reference material he consulted may have contained inaccuracies, which inadvertently found their way into his book, should
not be surprising. Such factual discrepancies do not result in any blemish on the infallible insight with which the Guardian treats such subjects as the development of the Cause of Bahá'u'lláh, the significance and import of the turbulent events in its history, and the interpretation of its Teachings.

As you have pointed out in your letter, this matter should be treated with care and wisdom. When the believers are properly informed of it, they will thereby be immunized against the attempts of the malicious to sow the seeds of doubt through propagating unwarranted inferences about the Guardian's infallibility on the basis of their discovery of historical inaccuracies.
 ظاما"



## كتابشناسى

الف - منابع ذارسى
آدميّت، فريدون، ايرير كير وايران (طهران: خوارزمى،









 rer

 باب، حضرت، يان نارسى (بدون جا، بدون ناناشر ، بدارن نارناريخ).
 $\qquad$

امرى،
 ش)
براون، ادوارد ج، كتاب نتطة الكان، به سعى و اهتمام ادوارد برون (ليدن: بريل، 1910 م) م).


تقويم IYها ساله براى تطيين ايتام سالهاى تمرى و شُسسى و ميلادى (طهران: وزارت كار و امور اجتماعى، (irfr هi (
تيمورى، ابراهيم، "نگاهبانى اسناد و تاريخنويسى ميان ايرانيان،" آينده، سال IV، شمارهمایى

1991م)، صص 1ro-109.

صصv-rV-YV.

رأفتى، وحيد، "تاريخ نبيل زرندى،" خوشهعائى از خرمن ادب و هن (V) (لندك: انجمن ادب و هنر،

سههر ، ميرزامحمُد تقى لسان الملك، ناسخ التواريخ: تاريخ تاجاريتَ، بها اهتمام جمشُيد كيانفر (طهران:



 كوشُ منصوره اتَحاديَّ (نظام مافى) و سعيد ميرمحمّد صادق (طهران: نشر تاريخ ايرانه. (17V0 هـ)
شيخ العجم، "من كلام شُيخ العجم مازندرانى،" صص Yo^-Yov:

Bernard Dorn, "Nachträge zu dem Verzeichniss der von der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek erworbenen Chanykov'schen Handschriften und den da mitgetheilten Nachrichten über die Baby und deren Koran," Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St-Pétersbourg, vol. 9 (1866), pp. 202-31.

عبدالاحد زنجانى، "خاطرات شخصى عبدالاحد زنجانى " ذك به منابع انگليسى، ذيل براون


،كتاب ظهور الحتّ (طهران: آزردكان، بدون تاريخ)، جr.
$\qquad$


.(Or. F. 28, item 3
محمّدحسينى، نصرتالله، حضرت باب: شُّح حيات و Tنار مبارك و احوال اصشاب عهد اعلئ (دانداس: مؤسْسهُ معارف بهائى، 10r ب، 1990 م).
 بدون تاريخ).
 جلد.
 $\qquad$

 (Manuscripts, Or. F. 28, item 1

نكارنده).
مؤمن، مورّان، "محاكمئُ مَاكِ على بسطامى: فتواى مشُترى علماى سنّى و شيعه عليه باب،" ترجمة
 نصير قزوينى، حاجى، "تاريخ جناب حاجى نصير شهيل،" "عبدالعلى علاتي، تاريخ سمندر و ملحقَات



 نوّابزادة اردكانى، صدرى، مطالبى در بارها تاريخ نيل زرندى. مطالعة معارت بهائى، جزوه هجدمم



شُ،ج10.


Algar, Hamid, Religion and State in Iran, 1785-1906: The Role of the Ulama in the Qajar Period (Berkeley \& Los Angeles: University of California Press, 1969).
__ , "Religious Forces in Eighteenth- and Nineteenth-Century Iran," Peter Avery, Gavin Hambly, and Charles Melville (eds.), The Cambridge History of Iran, Volume 7: From Nadir Shah to the Islamic Republic (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), pp. 705-31.

Amanat, Abbas, Resurrection and Renewal: The Making of the Babi Movement in Iran, 1844-1850 (Ithaca \& London: Cornell University Press, 1989).
__, Pivot of the Universe: Nasir al-Din Shah Qajar and the Iranian Monarchy, 1831-1896 (Berkeley \& Los Angeles: University of California Press, 1997).

Amir-Moezzi, Mohammad Ali, "Eschatology iii. In Imami Shi'ism", E. Yarshater (ed.), Encyclopredia Iranica (London \& New York: Routledge \& Kegan Paul, 1998), vol. 8, pp. 575-81.

Baha't World, The, vol. 5 (New York: Bahá'í Publishing Committee, 1936).
Balyuzi, H. M., The Báb: The Herald of the Day of Days (Oxford: George Ronald, 1974).

Bode, Gert, "Siege," Trevor N. Dupuy (editor-in-chief), International Military and Defense Encyclopedia (Washington D. C., New York: Brassey's [US], Inc., 1993), vol. 5, pp. 2417-22.

Browne, E. G., A Traveller's Narrative Written to Illustrate the Episode of the Bab (Cambridge: Cambridge University Press, 1891), 2 vols.
__ , "Báblism," in Religious Systems of the World: A Contribution to the Study of Comparative Religion, 3rd ed. (New York: Macmillan, 1892), pp. 333-53.
_ , The Tarikh-i-Jadid or New History of Mirza 'All Muhammad the Bab
(Cambridge: Cambridge University Press, 1893).
__ A Year Amongst the Persians (London: A. and C. Black, 1893).
__ , "Personal Reminiscences of the Bábf Insurrection at Zanján in 1850," Journal of the Royal Asiatic Society, vol. 29 (1897), pp. 761-827.
__ , Materials for the Study of the Babi Religion (Cambridge: Cambridge University Press, 1918).
Dorn, Bernard, Die Sammlung von Morgenländischen Handschriften welche die Kaiserliche Öffentliche Bibliothek cu St. Petersburg in Jahre 1864 vo Hm. V. Chanykov erworben hat (St. Petersburg: 1865).
"Excerpts from Dispatches written during 1848-1852 by Prince Dolgorukov, Russian Minister to Persia," World Order, vol. 1, no. 1 (1966), pp. 17-24.
Freeman-Grenville, G.S.P., The Islamic and Christian Calendars AD 622-2222 (AH 1-1650) (Reading: Garnet Publishing, 1995).
Greussing, Kurt, "The Babi movement in Iran 1844-52: from merchant protest to peasant revolution," János M. Bak and Gerhard Benecke (eds.), Religion and Rural Revolt (Manchester: Manchester University Press, 1984), pp. 256-69.
Ivanov, M. S., Babidskie vosstaniya v Irane (1848-1852) (Moscow: Trudy Instituta Vostokvedeniya, 1939).
Lambden, Stephen, "An Episode in the Childhood of the Báb," Peter Smith (ed.), In Iran: Studies in Bábt and Bahá' History, vol. 3 (Los Angeles: Kalimát Press, 1986), pp. 1-31.

Lambton, Ann K. S., "Persia: The Breakdown of the Society," P. M. Holt, Ann K.
S. Lambton, Bernard Lewis (eds.), The Cambridge History of Islam, vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), pp. 430-67.
MacEoin, Denis, "Early Shaykhí Reactions to the Báb and His Claims," Moojan
Nomen (ed.), Studies in Bábí and Bahai History, vol. 1 (Los Angeles: Kalimát Press, 1982), pp. 1-47.
__ , "The Babi Concept of Holy War," Religion, vol. 12 (1982), pp. 93-129.
__ , "From Babism to Baha'ism: Problems of Militancy, Quietism, and

Conflation in the Construction of a Religion," Religion, vol. 13 (1983), pp. 219-55.
___ , "Bahā̀ī Fundamentalism and the Academic Study of the Bābī Movement," Religion, vol. 16 (1986), pp. 57-84.
__ , "Babism," E. Yarshater (ed.), Encyclopaedia Iranica (London and New York: Routledge \& Kegan Paul, 1989), vol. 3, pp. 309-17.
_ The Sources for Early Bābī Doctrine and History (Leiden: E. J. Brill, 1992).
Mehrabkhani, Ruhu'llah, Mullá Husayn: Disciple at Dawn (Los Angeles: Kalimát Press, 1987).
Minorsky, V., "M. S. Ivanov: The Babi Risings in Iran in 1848-1852, Trudi of the Oriental Institute of the Academy of Sciences of the USSR, vol. 30, Moscow 1939" Bullein of the School of Oriental and Afican Studies, vol. 11 (1946), pp. 878-80.

Momen, Moojan, The Bábt and Bahá'i Religions, 1844-1944: Some Contemporary Western Accounts (Oxford: George Ronald, 1981).
__ , "The Trial of Mulla 'Ā̄ Basṭāmī: A Combined Sunnī-Shī1 Fatwā against the Bāb," Iran, vol. 20 (1982), pp. 113-43.
__ , "The Social Basis of the Bábí Upheavals in Iran (1848-53): A Preliminary Analysis," International Journal of Middle East Studies, vol. 15 (1983), pp. 157-83.

Munírih Khánum, Munírih Khánum: Memoirs and Letters, trans. Sammireh Anwar Smith (Los Angeles: Kalimát Press, 1986).
Nabíl, The Dawn-Breakers: Nabíl's Narrative of the Early Days of the Bahát Revelation, trans. and ed. Shoghi Effendi (Wilmette: Bahá'í Publishing Committee, 1932).
Public Record Office, London; Foreign Office Archives, FO 60.
Shoghi Effendi, God Passes By (Wilmette: Bahâ'í Publishing Trust, 1987).
Smith, Peter, The Babi and Baha'i Religions: From Messianic Shi'ism to a World Religion (Cambridge: Cambridge University Press, 1987).
$\qquad$ and Moojan Momen, "The Bábí Movement: A Resource Mobilization Perspective," Peter Smith (ed.), In Iran: Studies in Bábí and Bahá't History, vol. 3 (Los Angeles: Kalimát Press, 1986), pp. 33-93.
Walbridge, John, "The Babi Uprising in Zanjan: Causes and Issues," Iranian Studies, vol. 29 (1996), pp. 339-62.
Watson, Robert Grant, A History of Persia from the Beginning of the Nineteenth Century to the Year 1858 (London: Smith, Elder and Co., 1866).
Wright, Austin H., "Bâb und seine Secte in Persien," Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, vol. 5 (Leipzig, 1851), pp. 384-85.
Yūsufi, Ghulăm Husayn, "Čāvoš," E. Yarshater (ed.), Encyclopaedia Iranica (London and New York: Routledge \& Kegan Paul, 1992), vol. 5, pp. 101-02.

$t$

4

3


## فهرست اعلام

```
در نهرست زير از درج اعلامى نظير "بابى" كه در بسيارى از صفحات رسالة حاضر مكزراًّ Tمد
```





```
    احمد احسائى، شيخ، هـ ها ها
احمد بن على بن ابى طالب طبرسى ن
شيّ طبرسى
    احمد شهميرزادى، آقا سيّد، هQه، به
        اروميّه، شا
        آريم،
```





```
            Fir
```



```
            استايلز، سوزان، 90
```





آجودانباشى ن كك به حسين خان آجودان باشى نظام الدّوله (صاحب اخت اختيار)
 Tآشيو عمومى دولت انگليس، AF آستان قدس رضوى،

 AF ، AF ofY اواره، عبدالحسين، الف






 بقعة شيخ طبرسى ذ كـ به شيخ طبرسى ، بمبنى، 90 FV بنىاميّه، FV

على نورى، Fir بأى


 بيت العدل اعظم، 110، ا11F
 بيرونى، 109 ب va va، ت
Ve تاريخ امرى نور،

 9V "تاريخ سمندر" تاريخ سـندر و ملحقّاتات، 90
 تاريخ نبيل، llo alraod dof dor ، AY



$$
\begin{aligned}
& \text { اصفهان، ه، } 4 \text { ، } 11 \\
& \text { اعتضادالسّلطنه ن كث به على قلى ميرزا } \\
& \text { اعتضادالسّلطنه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 90 \text { ، } 4 \mathrm{~F} \\
& \text { Ar irffich } \\
& \text { افنان، ابوالقاسم، } 101
\end{aligned}
$$

PA، IFV، امام حسين،
امام منتظر،
امانت، عبّاس، 90 ، 90
امويان، 9 r
اميرالشُعراء ذن بـ به هدايت، رضا تلى خان
امير كبير، ميرزا محتد تقى خان، 14، 10، 14،
19
انقلاب مشروطه، 1

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

حسين يزدى كاتب، آقا سيّد، 10 إ
حسين على ميرزا فرمانفرما، 101 حكا
حسين على نورى، ميرزا ن كی به بهاءاءالش، حضرت
VY ،V) حتانق الاخبار نامري، حيدر على اردستانى، ميرزا، 99 (91)
$i$
VA خال اصغر،
VA خال اعظمr، Vه
 ar ، ar ،fA ify
خرموجى ذك به محمٌّد جعفر خان خرموجى، ميرزا
 9V، 99 ، 10
 خوارزمى، 109

2
Xاردكاشت، حا
VI
دارالمرز نذك به بمازندران AV،Ar، AD الگُوروكى، ديميترى، دُرن، برنارد،


دمشق، 101 av،
,
رايت، آستين، بان،


شمسى و ميلادی، 109
تقى خان، ميرزا ذك به اميركير

て
جعفر بنَاى اصفهانى، استاد، 91


جواد كربلانى، حاجى سيَّى،


を

$\tau$
حاجى نصير قزوينى ذ كى به نصير قزوينى، حجّت زنجانى ن كَ به محتّد على حجّت زنجانى، ملِّ


حسن خان سالار ذنك به سالار، حسن خان هان حسن خراسانى، حاجى ميرزا،

حسن زنوزی، شيخ، 4^
 ifV ify ifD iff ify ify ifl ifo if


 حسين خان آجودانباشَى نظام الدّوله (صاحب اختيار)، ه، ه10
 حسين ممدانى، ميرزا، 94، 98 ، 10

سهام الملك ن كث بـ مهدى قلى ميرزا سهام
 سيّد المرسلين ذك به محمّد، حضرت شاهرود، 9



 شيخى، ه، 9 ، 99

 شيرگاه، 49، 0،
 FV، شيعى، شيعيان، ه، ،

$$
\begin{aligned}
& \text { صاحب اختيار ن كي به حسين خان آجودان } \\
& \text { باشى نظامالدّوله (حاحب انتيار) } \\
& \text { صاحب اختيار ن ك ك به سليمان خان انيان ميرينج } \\
& \text { افشار (صاحب اختيار) } \\
& \text { صاحب امر، ها ها } \\
& \text { هr }
\end{aligned}
$$ صبح ازل ذك به بازل، ميرزا يحيون نورى





رضا خان تركمان، 90
رضا قلى خان هدايت ن كت به هدايت، رضا قلى خان
روحيّه خانم، امة البهاء، 110

 109، ،1०f ، A9 (Ar

روم، 90
j



 لسان الملك،
سردار نك به عبّاس قلى خان لاريجانى
 سلماس، 9
 سليمان خان ميرينج افشار (صاحب اختيار)، 90،M1 ، AV ، 49

سمنان،
سمندر، شيخ محمْد كاظم قزوينى، 9\%، fy، $9 V$
ND،VF سمينو، بار تلمى، سن بطرزيورگی، ،r
 ستّى، 19، سوريتّ، 99

$$
\text { فارس، ه، ها، هrّ، } 1010
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { فتنغ باب، } \text { VI } \\
& \text { فرانسه، } 10
\end{aligned}
$$

 فريمنگرنونويل، 10^ فريه، ززف، 10 V9 فضل اللّ نظام الممالكت، ميرزا، Vو فنابابذير، خاضع، Vh


قاجار،






$$
\begin{aligned}
& \text { قرآن، } 9 \\
& \text { قرّة العين ذ ذك به طاهره هرّة العين }
\end{aligned}
$$

ك
كاشان، 94

 كاظطم قزوينى
"كاما اريتال اينستيتوت لايبررى"، 90


ظ

$\varepsilon$
Af ivFir
PF عبّاس خان بيگلربيگى،



 لاريجانی،

عبّاسيان،
عبدالاحد زنجاني، 40، 40
عبدالبهاء، حضرت، 110 ،11 ، 10 of
عبدالجليل ارومى، ملَّ، 10 ، 10
عبدالخالق يزدى، ملاّا،
Ar عبدالن خان افغان AY عبد
 عبدالمجيد نيشابورى، حاجى، 99 ، 99 ، 9 (I)

 عراق (عجم)،
 VI على قلى ميرزا اعتضادادالسّلطنهن على مخْمّد شيرازى، سيَد ن ك ك بـ بابه، حضرت i

 المرسلين، 111 90 محمّد خان تركمان، 90



 محمّد قائنى، آقا نـ كُ به نبيل اكبر، آقا محمٌّد قائنى
 محمّد باقر بشروئى، ميرزال،

محمٌد باقر طهرانى،


محمّد تقى خانى ميرزا نك كـ به اميركبير محمّد تقى مستوفى كاشانى، ميرزا ن كى بـ به


محمّد جعفر خان خرموجى، ميرزا،

محمّد حسن بشروئى، ميرزا،
 بشروئى، منّ
محمّد حسين زوارهایى، سيّد ن كـ به مهجور زوارهای

 99
V• محمّد على تبريزى، آقان
QA، AF ، FQ محمّد على حجّت زنج

$$
\begin{aligned}
& \text { محمّد على قزوينى، ميرزا، }
\end{aligned}
$$

محمّدكاظم سمنلـر، شيّخ نك به به سمندر، شيخ

loralor ،q9

كرمان،

گ
" $110 ،$ "كاد ياسز باكي
 كرهر يكتا، 110 $J$
لسان الملكك ذ كّ به سيهر، ميرزا محمّد تقى مستوفى كاشانى
 ،99 ،9V ©9Y ،91 (DA (DV (D) (DO ،FY
loy 101 6 100 ، 99 ، 9 V ، 98 ، 90





 (VY (V) ،gQ ،9V ©GY ،gY (g) ، $\Delta Q$ (DA
 611 ، 99 ، $9 \wedge$ ، 9 V ، 99 ، 90 ، 9 Y ، 19


 مبشَرين مسيحى، V) متنتينين

مهدى موعود نكی به قائم



AF مهدى قلى ميرزا سهام الملكا Ar ،90، GF ميرزا جانى كاشانى، حاجى،

$$
\text { مينورسكى، ولاديمير، } 91
$$

j
 109 ، OF ، $4 V$ ، 19 ، 19 ، ND

 (111 6l0 601 600 ، 49 ، $\Lambda \Delta$
|f ،|Y ناصرالدّين ميرزا،


 (loy ، 99 ، 90 ، 9 F ، 9 F ، 91 ، 90 ، 10
 lor ، 19 ، As ، AY ، A1 ، A0
نظام الدّوله ن كـ به حسين خان آ نظام الدّوله (صاحب اختيار) نظام العلماء، نام نظام الممالكك ن ك به فضل الله نظام الممالكك،

ميرزا
نظر خان،

 VI نوائى، عبدالحس


محمّد كاظم قزوينى
،9D 6AF 6AY محمّدحسينى، نصرتالنى، |oy (10)
Af محمّد ولى ميرزا،


Vf المستقتظ،
مسيحى، WFir

99 ،99، 49
مصر، 99
مصطفى، ميرزا، اسماعيل صبّاغ سلمهى، معاويه، 101

مقالة شُخصى ستّاح، A0 ، Al ، A0 ،

مكنزی، سى.، اف.، AI

$$
\text { مكه، 190، } 10960
$$


lor doy doo
© 9 F ، 90 ( A A ، AV ، loY ، 41 ، 90 ، A9 ، AF ، AY ، A1 ، $9 V$

 مولوىنزاد، صالح،

 ، 100 ، 99 ، $9 V$ ، 91 ، 90 ، M ، AV ، A0 ، ! (lor ، loy 91


$$
\begin{aligned}
& \text { "وحيد"، }
\end{aligned}
$$

وحيد دارابی، آقا سيّد يحيى، وه
وتايع ميتيت،


ووستنفلت، مينريش، 10^، 100،
 ( أl of ، Aя ، AF VI
$\checkmark$
يار محمّد زرندى ذك به نبيل زرندى vو "يحيّ"
يحينّ بن ابى منصور، 109


سيّد يحين
يحيئ نورى، ميرزا ن كث به ازل، ميرزا يحيين
نورى
يزدد، 110
يزيد، 101
يوسف اردبيلى، مأْا، 10

VÁQI'IY-I-QAL'IY-I-SHAYKH TABARSÍ
By Siyamak Zabihi-Moghaddam
Published by 'Aṣr-i-Jadid, Darmstadt, Germany
First Edition in 1000 Copies
159 B.E. - 2002 A.D.

# VÁQI'TY-I-QAL'TY-ISHAYKH TẠBARSÍ 

## By

Siyamak Zabihi-Moghaddam

'Asr-i-Jadíd Publisher
Darmstadt, Germany

