مهاجر فى سبيل الله

# زناگى نـامهـ ى حسين اخلاقى از مهاجرين اوليه ميمنذ فارس ( 

# رسالهd ی بإيان نامه ى مؤسسه ى معارفـ عالى تهيه كننده : نازنين اتحاد 

استاد راهنما : جناب وحيد دانـا jrıd زمستّان شيراز



> حضرت ولى امر الهه مى فرمايند




 خدمت بـه فتوحـات عظيمـه اي نانـل كرديـده كـه موفـي
 ضياء آن بى نور و فروغ مشاهده مى شده است...

$$
\text { ظهور عدل الههى ص } 9
$$

تقديم به مـادر بزرگ عزيزم، فاطمهـ
كه با داستان هاى شيرينش از دوران كودكى
مرا شيفتّه ى شخصصيت پٍرش نمود.

## بيشُغفتار

بس از شـكرو سياس از آستان متس جمـال كبريا و طلب تابييدات الميّه در راه اتمـام




 بتوانم مانتد آنان، خدماتشُّان را دنبال نمايم. بس از گَراندن طرح معارف عالى امر، اين انگَيزه در من تَوى تر شد و با كسب


 سختى هاى وارده در آن دوران را تجسم بخشّم.

 فرمودند، ممنون و سباسلزادرم.





 صميمانه سباسكذارم.

دز بايان باز هم از مادر بزرگ عزيزم، فاطمه، كه با داستان هاي زيبـايش اين انگيزه
 شُايسته ى وجود نازنينش هست، معرفى نمايم.

9
1.

بيشغفتار
مقدمه
فصل اول : شرح مختصرى در مورد نيريز فصل دوم : دوران كودكى و طفوليت الف ) خانواده و محل تولد بب) كودكى

فصل سوم : دوران قبل از ايمان الف) دوران جوانى ب) عقايد مذهبي ج) ازدواج و فرزندان فصل جهارم : شرح ايمان الف) بيش زمينه هاى فكرى ب) انگيزه براى ايمان ج) ديدن روياى صـادقه و ايمان د) مشكلات و تضييقات بعد از ايمان ه) دوستان ، همسايگان و هـكاران فصل پنجم : دوران پس از ايمان

الف) ازدواج
ب) فرزندان 1 - تعداد فرزندان Y - Y ارتباط هدر با فرزندان r

ج) ترك اعتياد د) شُغل

م) روش و سلوك فصل ششم : دوران فلسفى الف) تَاريخجه ى زمان فلسفى

ب) اوضاع نيزريز دز زمان فنسنى
فصل هفتّ : خدمات امرى الف) مهاجرت

1 - مهجرت به نور آباد Y - مهاجرت به ميمند ب) تشكيل محفل و روش تبليغ ج) اول مؤمن ميمند د) مشكلات مهاجرت 1 - مسكن

Y Y Y اقتصاد
r - تضصييقات
فصل هُتَتم : ختَمه زندگَى و صعود
الف) دوران كهولت و سالخوردگى ب) بيمارى و انتقال به شيراز

ج) صـود
فصل نهم : بازماندگان جكيده

مهّدمهـ
نوشنن شّرح حـال نفوسـى كه از نياكان روحـانى بـه حساب مـى آيند و در دوران هـاي مختلف نـاريخى و مكان هاى متفـاوت زيستّه انــ، بـسيلر مشكل است، زيرا تجسم سـختى هـا و مشقات وارده در راه امر در خذشته برای ما كه زمان حالل را مى سازيم، دشوار اسـت. هر جـه اين فاصله ى زمانى بيشتر باشد، وقابع و خـاطرات كم رنـگـ تر مـى گردد و نصـوير ذهنى مـا
 اجدادشـن در ذهن داشتـه باشـند بهترين كـار جمـع آورى اطلاعـاتى اسـت كهـ در حـال حاضـر هنوز دستخوش گذر زمـان نشده اسـت. تتهـا بـا ذكر جزنيـات زندگى اين نفوس فـار بـه درى فضنا زندگى آنها خواهيم بود. اين جزنيّات به ما كمـى مـى كنـد درى عميتّ تَرى از مفـاهيمى مانند خلوص، شجاعت، ايثّار و از خودگذشنتگى بيـيابيم كه خمير مايـه ى خلث جامعـه الى جنيد مى باسد. شرح حـال ذيـل، كمـى هـا و كاستى هـاى فراوانـى دارد كـه نـگارنده از تّمـامى آنهـا آگـاه است و تا حد امكان سعى در روشن شدن موضـوع نموده اسـت. يكـى از مشكلات مهم، وقت كم براب نوشتن هايان نامه بود كه به طور كلى از آغاز كار تا هابان مراحل تحقيت حدود دو مـاه بيشتر فرصت نبود، بنـابر ابن جـانى تحقيـت و تنحصى بـراى آيندگان بـسيار مـى باشد و اين تتها مفدمه ای است برای شروع كار هايى همڭام بعدى، همجنين از آنجايى كه جناب حسين اخلاقّى
 اطلاعات شايانى در مورد ابشان داشتند، در حال حاضر وجود ندارند. بـه عـلاوه از آنجـيى كه هيج يع از اعضاى خانو اده ى يدرى ايشان در حال حاضر در ڤيد حيات نمى باشند، اطلاعـات و خاطرات بسيار محدودى از زمان كودكى و نوجوانى ايشُن در دست است و مطالب بيشترى راجع به فصول اول تا جهارم يافته نشد. روش تحفيت مورد السنفاده در اين بايان نامه، به دو روش ميدانى و كتابخانـه الى است كه در موارد خاصـى كـه وقـايع مخنلف ذكر مـى كردد از روش كتابخانـه انى استفاده شده و بـه كتاب هایى موجود در آن رابطـه استنتاد گرديده و هصـاحبه هـا بـه روش ميدانـى صورت گرفنـه است. مراحل نـكارش هانيان نامه بدين صورتت بود كه، در ابتدا بـا هر بـكـ از افـراد مـصـاحبه صورت يذيرفت، تممام مصداحبات به صورت انفرادى انجـام شد، بعد از ضهبط صـحبت هـاتى آنها



 دارى رعايت كردد و عينا" كلمات و جملات درج شُود.
 متجاوز نيست، علت آن فاصله ى زمانى طولانى است كه موجب از بين رفتّن تعداد نفوس منقتمين گرديده، هجخنين تعدادى از بازماندكان ابشان در خارج از كشَور سـكونت دارند كه امكان مصاحبه با آنها وجود نداشت.

مى باشّد:
خانم طوبى كلانى هـسر و دختران ايشان فاطمــه اخلاقى و فرزانـه اخلاقى و هسران
 جو، ههر انگيز موسوى، و خانم روحانى و آقايان محمد جان نثّار، على اكبر روحانى، خليل اتحاد، ابراهيم حقيقت جو و عبداله اتحاد مى باشنّند.
تنتها تحقيقى كه بر آن ذكرى از جناب حسين اخلاقَى آمده است كتاب لمعات الانوار
 بسنده مى شود و توضيحات بيشترى وجود ندار ندارد.







فاقد سواد خواندن و نوشتن بودند، از ايشان دستخط و يادداشتّى وجود ندارد.
 حيات بر ثـر ايشان را به تصوير بكثّانم و خوانتده را با شخصيت ايشان آشنا ككم.

$$
\text { شهرالعلاء } 195 \text { بديع }
$$

## سرآغاز

 داشت. هيشَه لبخند بر لبانش بود و از مشكلات خم بـه ابرو نمى آورد. جپین و چروكـ هـانى صورت در دوران كهولت، نشان از سختى هاى متحمله در اين راه بود، تنها نشانـه آى كه بر روى بدن داشت،، آثار به جا مانده از هُداره هايى(1) بود كه در روز عانشورا تبل از ايمان بر



 مجامع عمومى با كت و شُلوار خاكسترى حاضر مى شُد، و در تابستان هـالتو سفيدى بهـ تّن مى كرد، او همبشّه ملكى(r) به بها داشت.
 به خارش و جوش زن مى كرد، بـا توجـه بـه اين خصوصبيت، ميوه ى مورد علاقهـ ى وى


 آش ماست بود.


 عادت عجيبى كه داشت، بلافاصله شُرو ع به خواندن مناجات مى كرد.
 درخت، تنها مشنول تـلاوت مناجـات بود، او عاششق طبيعت و تفريح بود و از هبيج فرصتى برای آرامش در طبيعت نمى كنشت. صدايش بسيار زيبا، محكم و طنين انداز بود، در هنگامى كه مناجات را با صـوت تلاوت مى كرد، قلب شنونده را بـ لرزهه مى انداخت و او را منقلب مـى كرده، قسمت هايى از مناجات را با تاكيد بيشتر و يا بلند تُر مى خواند و اين موجب تأثّر عميق تر مى شُد.
 وارده بسيار صبور و متحمل هر حالت بود. هميشه انتظار اذيت و آزار را مـى كشيد و هيجه كاه از مخالفت ها جا نمى خورد و تعجب نمى كرد.
وى سواد خواندن و نوشّتن نداشت، امـا مناجات هاى طودلانى را از حفظ بود كه آنها را با صداى بلند مى خواند :
"الها، معبودا، مقصودا، كريما، رحيما. جان ها از تو و اقتدار ها در قبضه ى لـ ..." (r)
 "ابى خداوند بى مانند، ما بندكان خاكساريم و تو بزرگوارا..." (ه)
"اكى مهربان جانان، ..." ()

## توضيحات

ا - قَاره : زمان قَديم در نبريز گروهى بودند كه به قاره زن ( تمه زن) معرون بودند، آنها



 شُشير وى مى گرفتنت.
Y Y
 و سريش ساخته مـى شُد كه آن را بـه يكديگر مـى آميختّد و سخت مى كوبييند، و دور آن را را
 مى دوختّد. اين كنش ها متاومت بسيارى داشّت و در باب، راحت و سبك بود.「 - ادعيه ع حضرت محبوب ، ص

YV Y Y - F مجموعه مناجات هاى حضرت عبدالبهاء ، ص FII - ه - مجموعه مناجات هاى حضرت عبدالبهاء ، 9 - - مجموعه مناجات هاى حضرت عبدالبهاء ، ص $19 V$ ا

## فصل اول

## شرح مختصرى در مورد نى ريز




 سيرجان ارتباط دارد. و جون از طرفـ شمال و مشّرق محدود است به بلوكـ سردسير و كوه هاى بر برف بيلاقات و از طرن مغرب و جنوب متصطل است به بلوك گرمسسير و هواى گرم لذا دارای هوايی معتلل و فرح انگيز است و هده نوع ميوه هاى گرمسيزر و سردسير در آن بـه عمل مى آيد.)

اين شُهرستان از لحاظ آب و هواى سـالم و مطبوع بـه نحوى شُهرت دارد كه اطبَّى
 ونيز جلگه الى وسيع و حاصلخيز داشته، از اين لحاظ اهالى در فن فلاحت مـاهر و شـهرتى بسزا داشتتد جه كه وافر ترين و لذينترين ميوه ها، ميوه ى نيريز بوده و به هـين هين مناسبت به شربت خانه ى فـارس معروف گشتّه، و از لحاظ علم و دبن نيز از بيشرفتّه ترين شهر هـانى فارس بوده و اهالى آن اكثرا" دانش بُروه و متّحرى حقبتت بوده اند. (r)

آوازه
 كرفت. معظم له ضمن جند فتره مسافرت به بها اين شهر و مصاحبت و مجالست با ارباب علوم و معابِف، اين شهر را از نظر ذوق علمى و عرفانى و كرّرت دانشمندان و علاقه مندان به ديلانت
 نمود. يس از ايمان، ماموريت يافت تـا در نيريز تيام به اشـاعه ى امر الثه نمايد و برای اعلان

(7). طلايى جلوه الى بديع بخشّيد

دومين واقعه ى تاريخى جنگـ عشاق بى قرار جانباز با وفاى نيريز كـه بـه جنــــ جبل معروفـ است در آخر تابستان سال 9 צ 9 ش شا با حملات بـى رحمانـه ى قوات حكومت جـابر و مردمان خونخوار براى بار دوم آغاز و بـه جانبازى شـجاعانه ى مجاهدين غيور از بقيةًالسيف هـاى فقره ى اول الختـام يافت. اين واقعـه از مهمترين سـوانح تـاريخ عـالم و وتـايع جسيمه ى

عصر رسولى در اين كور عظيم است.(٪)


مونثر بود:
ا - نخــستين عامـل وقـوع حادثـه، انقـلاب مـشروطهو ضـديت و مخالفـت روحـانيون عليـه مـشروطيت و عليـه بهاتيـان بـود كـه فـوانين مـشروطيت را متخــذ از قـوانين بهاتيـت قلمـداد

هى كردند.
Y Y بيشبرد روحـانيون و سـازش عمـال دولت بـا آنهـا در عامـيهه ى مملكت و ر ايـالات و
ولايات.
「 - ورود مبلغين شهير امـراله و ناشرين نفحـات اله ميرزا طراز الله سـندرى و ميرزا على اكبر رفسنجانى متـارن مـاه هـاى محرم و صـفر بـه نبريز و انتـلاب عظـيم جنـش روحـانى و نهضت تبليغى عمومى كه موجب حسادت دغرضان و بدخواهان گرديد. ץ ـ ـ اختلاف بين مسعودالدوله بسر آصف الدوله بـا شيخ الاسـلام نيريز كـه بـا داشتن عيال اول
( دختر فتحعلى خلن ) دختر شيخ الاسلام را نيز عثد نموده سيس طلاق داد.(د) حمله ع شـيخ ذكريـا كو هستانى بـا قواى مجهز بـه نيريز اول بـه جهت بيرون كردن حكومت و نشستن بـه جاى او و بعد بـه جهت فتّل عـام بهانيـان در تـاربخ Y Y مـاه صـفر سـال
(\%). (\% MV بارى عموم بهائيان تا هنحام عصر محل را ترك و عازم كو هستان جنوبى نيريز شدند
 كو هستان شُده اند به وسيله ى منادى در تمام محلات اعلام مى كند كـه هر كس بــــ نفر بهانـى را زند، به حضور شيخ بياورد دوبست تومـان و هر كس كه سـر يـكـ بهـانى را بيـاورد يكصن نومان جايزه دريافت خواهد نمود، لذا عده ایى از تفنگجيـان شيخ و اهـلى محل برایى صواب و


 افراد كرفتار شُدند و شربت شهادت را نوشيدند، كه اسامىى آنها از اين قرار است

1 - جناب ملا حسين فرزند ملا آقا بابا
r r -

4 -
ه - جناب ملا عباس
9 و -
^ - جناب آقا اسداله فرزند آقا ابراهيم شهيد 9 - جناب ملا حسين زينل فرزند زين العابدين



IY - IY جناب استاد عطاءاءله شيوه كش فرزند غلامرضا
 بودند.

18 - جناب استاد على صباغ فرزند كربلايى حاجى
19 ـ ـ جناب آقا امر اله فرزند سليمان
IV - جناب آقا ميرزا الكبر فرزند ميرزا السماعيل أ








 درج شده، در اينجا آورده مى شُود:
 ملكوت لا يرى هيكل مقدس حضرت اعلى در جبل كرمل حيفا در متام معلوم استّرار يافت لهذا تَربانى لازم و جانفشانى واجب احباى نيريز از اين جام لبريز سرمست شُدند و به هِ جوگان هدت گوى سبقت از اين ميدان ربودند. هنينا" لهم ثُم مرينا" هذا التدح الممتلا الطـافح بصههباء محبة الله و عليهم بهاءاءله الابهى... "(1)

## توضيحات فصل اول


r - كـ كتاب لمعات الانوار جلد ا و Y ، تاليف محمد شفيع روحاني ، ص 19
r ـ كـتاب لمعات الانوارِ جلد ا و r ، تاليفـ محمد شفيع روحانى ، ص 19





9 - كتاب نيريز مشكبيز ، تاليف محمد على فيضى ، ص $19 \mid$ ( 9 - اـ كتاب لمعات الانوار جلد ا و r ، تاليف محمد شفيع روحانى ، ص 10


استان فارس


موقعيت نى ريز

$\lambda d$


فصل دوم
لوران كودكى و طفوليت
(لف) خانوداه و محل تولا
حسين اخلاقى در تاريخ ITV| هـش در شهرستان نى ريز از توابع استان فـارس، در خانواده ايى شيعه و بسيار موْمن در محله ایى به نـام گُود عربـان جشم بـه جهان گشود. مـادرش مريم و هدرش كريم نام داشتند، كريم و مريم سه فرزند داشتتد كه فاطمه و نورى فرزند اول و دوم و حسين فرزند سوم خانوده بود، حسين حدودا" • ( ساله بود كهه مـارش را الز دست داد و بدرش همس ديگرى اختيار نمود(1)، كها از او صـاحب يكـ فرزند دختر ديگر به نام گوهر شد. كريم فردى فهميده و معنقّ بود، حسين هميشه تُعريف مـى كرد كه مـن اين عنايـات و فضل جمال مبارك را به واسطه ى خدمات هدرم دارم، ايشان لر ظـاهر بـه امـر مبارك ايمـان

نياورد، اما قلبا" مؤمن بود. حسين برای فرزندانش اين جنين حكايت مى كرد :
 شـهادت ^ا تـن از احبـاى نـى ريـز، مـردان و نوجوانـان و جوانـان همعـى از نى ريز فزار كرده و يا به آبادى هاى اطرافـ مثل سروستان رڭته و عده ایى به كوه ها يناه برده بودند. بـد از پـيان ضوضان يك شباته به شهر برگشتته ولى از خاته هاى خود بيرون نمى آمدند، اجساد شـهـا كنــار خنـدقى در خـارج شـهر قــرار داشــت و در معـرض هـواى آزاد و حيوانات وحشى بود. احباء دور هم جمع شـدند تـا جهت دفن اجسـاد جـاره ای بينديشند و به اين نتيجه رسيدند كه اكر كريم به مـا كمكى كند مـا موفق به إين

مهم خواهيم شد.(r)
كريم مسلمانى با غيرت بود و بـه آنها قول همـكـارى داد، و قرار بر اين شد كهه، وى
شبّى دو با سه جسد را به دوش گرفته و به قبرستان ببرد و احباء قبر بكنند و دفن كند. حسين تُعريف مى كند:

 مـى گششت لبـاس هـا و بـنش بـوى تعفـن اجساد را مـى دالد، لبـاس هـايش را را

اين كار را تكرار كند، مى مـاند.(٪)











 كرده و به سرعت به هنزل بركشثتم.







 حسين در قلب او اثر نكرد و هنگامى كه به امر مبارك ايمان آورد، خانواده اش او او را از خود راندند و او نبز انها راترك كرد و جیون نام و نشانى از آنها نداشُت و اسمى از آنها نمى برده،

متاسفانه فرزندان و هـسر وى نيز هـيج الطلاعى از آنهـا ندارند و حتى اســمى آنـان را بـه رستّى نمى دانند.

ب) كودكـ




 مى رفت.
حسين در دوران طفوليت و نوجوانى، نسبت به امر بسيار شتى و سنگال بوده است،
 بزرگ، به اذيت و آزار آنها مى پرداخت
 حسين براى دخترش فاطمه هِنين نتل كرده است:














وى بسيار طفل شزوز و ن آرامیى بوده است و نه تهها احباء بلكه بقيه ى افراد هـ هم از



 نداشت و همه به باغ رفته و ميوه را تهيه هى كردند، وقتى كه بـالاى يكى از از
 كه كمى آن طرفـ تر زير درخت سيب خوابيده بود، بـه جـاى آنـكـه او را بـي بيدار

 دهـان وى برخـورد كرد، او سراسيمه بلند شـد و مـرا در بـالاى درخت ديـد





 ای را در بالاى چاها احساس مـى كند و بـ فريـاد طلب كمـى مـى كند، و او را




مى كثيد و كمى كج راه مى رفت..(1)

## توضيحات فصل دوم

1 - نام هسسر دوم كريم و نامادرى حسِين نامعلوم مى باشّد.









 شُند و آنها را به شهر كشانيده و به حكم شيخ به اشُد بلا به تَتل رسانيدند.

「



 ץ -

 مى باشد.

ه - در قدبم بـه علت آنكـه نـام خـانوداگى وجـود نداشتـه، در ادامـه اسـه، نـام پـدر را ذكر مـى كردند. مثل حسين. كريم كه به معنى حسين فرزند كريم مى باشٌد.
 V - V تقل از فاطمه اخلاقى 1 9 - 9 - نتل از فاطمه اخلاقى - 1 - نظل از فاطمه اخلاقى

## فصل سوم

دوران قبل از ايمان

## (الف) دوران جوانى

حسين در دوران جوانى هم دست از شُرارت هـا و شـيطنت هـايش بر نداشت و بـا






مى كردند." اما هيرج كس جرات آنكه او را با زخواست كند و يا شكايتى نمايد را نداشت. (1)









 مى خورد و از ترس از هوش مى رود، حسين هم وتَى اوضاع را اين جنين مـى بيند، مـى

ترسد و فرار مى كند، بسر جوان سخت مريض مى شود و رنـگ از رخسارش مى رود و بعد از يكى هنته مى ميرد.(r)

## ب) عقابيد مذهبى

حسين. كريم، در سن • Y تا با سالگى جوانى توى و برومند بود بـه طورى كه اهل


آقاى روحانى مى گُويند: (ヶ)

 افراد قمه مى زدند، ايشان سركرده يا سرگروه ه . . ب نفر از آنها بود.

 كوجه عبور كند و بر سر او بريزند و او را كتّك بزنند.
 تا اينكه در جوانى به استادى توانا تبديل مى شود.

## ج) ازدواجو فرزندان







 مى دهد و ايمانش را بر زندگى مشَرَرك ترجيح مى دهد.

توضيحات فصل سوم
1 - نتل از روح الله اخلاقى
r - نقل از روح الله اخلاقى
「 - باج بیير : بـاج گير، بـاج گيرنده، بـاج ستان، كسى كـه بـه زور و قلدرى از ديگران بـاج
بگيرد.
بـاج : خـراج، ماليـات، عـوارض، آنهـه در قـديم هبادشـاهان بـزرى از هادشـاهان مغلوبب و زيـر
دست خود مى گرفتند، بـولى كه راهداران از مسافر ان بـگيرند، بـه معنـى بـولى كـه بـه زور از كسى گرفنة شود ممى گويند، ساو هم كفنه شُده.
( منبع ، فر هنگ فارسى' عميد، جلد ( ، صس ب)
 داشنه باشند و ديگران از ورود به آنجا ممنوع بائند.
( $1 \Delta V \Delta$ منبع ، فر هنگ فارسى عميد، جلد (
ه هـقمه : حربه ىى آهنى كوتّاه تز از شمشير كه هر دو دم آن ثيز و برنده است.

قمه زن : كسى است كه از اين حربه استفاده مى كند و بهه وسيله ى ان از خود دفـاع مـى نمايد. قمه همان قداره الست.

 عبدالحسين مـى باشد، و در سن Y ا سـالگى تـا و سـالگى در وقـايع سـيد عزيز واعظ يزدى، شـيخ محمد بيزدى و شـيخ جواد كو هستانى مـورد صـدمات و آزار قرار گرفث. ايشان در حـال حاضر در شيراز ساكن اند. ( V V
 گيوه را مى بافد. گيوه دوز : كسى كه رويه و نه كيوه را به هم مى دوزد. (منبع ، فر هنگ فارسي عميد، جلد (Y)

فصل جهارم
شُرح ايمان
(الف) بيش زمينه هاى مذهبى و فكري
حسين در نى ريز دوستان زيادى داشت، گرو هى از اين دوستان به علت ارتباط شغلى
با وى، بسيار صميمى بودند، حسين در حالمى كه نسبت بـه ديانت بهانى متعصب بود و در درتب به آزار احباء مى بردداخت امـا بـه طور ناخواسته در جريان اعتّهادات بهـائى قرارگرفت، آقاى

على اكبر روحانى مى گويد:

 نى ريز تشرف آلوردند، در جريان اين تبليـات، تعداد 19 آنفر ايمـان آهردند، كه حسين و دوستاتش نيز از آن جمله بودند، المـا دوستان او قبل از حسين به امر مبارك اقبـل كردند و اين، راهى شد كهه حسين بييُتر از المر بداند و




عزاداران بود، به نوعى با هم هـكار بودند.(r)
بنابراين حسين به علت اقبال دسته جمعى عده الى بـه امر، در فكر فرو رفت وفت و اين جسارت را به خود داد كه در مورد امر بيشتر بداند و از دوستانش ببرسد، هـجنبن كار هـاى هبرش در دورانى كه او طفل بود، او را بيـشتر بـه فكر كردن انداخت و از ميزان بغض ور عنادش كاست، امـا هنوز در تلب مطمـنْ نبود، او هيجحگاه بـه مدرسـه يـا مكتب نرفت و و سواد خواندن و نوشّتن نداشت بنابراين نمى توانست به وسيله ى مطالعهـ بر اطلاعات خود بيفزايد و صرفا" معلوماتُّن محدود به گِته هاى ديگران مى شُد.

## ب) النُعِّه ابيان

حسين با افكار خودش، سرگردان بود كه جرقه اى در فلبش ايجـاد شد و او را هطمنّ ساخت، او يكـ شاگزد بهاتُى داشت كـه از اذيت و آزار و زخـم زبـان هـاى وـى در امـان نبود و النماس مى كرد كه "الستاد مر ا اذيت نكن"(ث) حسين هم قبول هـى كرد امـا طـاقت نمـى آورد و شروع به آزار وى مى نمود. حسين برایى بسرش روح الله تعريف كرده بود :
 مـحر نمـى گوينـد كـه وقتى امـام زمــن ظههور كرد، خورشيد از مـغرب طلوع مى كند، جطوف خورشیي از مـزب طلوع كرده كه فقط شـما ديديـ ـ شـاگردم بـا آرامش كفت : استاد انصاف دارى ؟ كفتم : بلى. گفت : بـه نظر مظهر ظهور خورشيد است يا اين كره ى خـاكى ؟ گفتم : مظهر ظهوف. كفت او از مغرب

## طلوع كرده، حال اين كجا قابل فهم نيست؟

ايـن مطلـب حـسين را بـه فكـر واداشـت و جنـدين روز خـواب و خـوراكـرا الز او

> مى گيرد. تا اينكه يكــ شب خواب عجيبى مى بينذ .

## ج) ديدن رويايى صادقه

يك شب درحالى كه حدود ه
 ای مى جوشد، به سرعت خود را به آب مى رساند و مشت هاى خود را از آب بـر مـى كند كه بنوشد، صداييى او را بـه خود مى آورد ." اين آب مانده است ، از آن جششمه ى جديد بنوش " سرش را بـالا مسى كند، سيدى جوان و زيبا و نورانى را مشاهده مى كند، كمـى آن طرف تر
 مـى كنـد و مـى نوشـد) حسين هنگـام تُعريف ايـن خـواب در ايـن قسمت بـه گريـه مـى افنـاد و مى گفت : " حلاوت و شيرينى آن آ ب هنوز در كام مـن است" ايشان بـه قول خودش در واقع
حضرت اعلى را به خواب ديده بود.(د)
( ( هنگامى كه از خواب بلند مـى شود، در مورد خوايش فكر مـى كند و اينجنين تعبير مـى نمايد: اين دو جشُمه در كنـار هم بود، هس جطور مـى شود كه آب يكى شور و ديگرى شيرين باشد، حتما" منظور از اين دو جشمه، ديانت السلام و بهانتى است كه هر دو ازيـــ مبدا ومنبع مى باشند اما يكى تازه و شيرين است و ديگرى مانده و شور . وبدين ترتيب ايمـان قلبـى





 ق

 روحش دريغ نمى كرد و به سيد يونس مى گويد:" من نان شُما را تميهـ مى كنم، شُما فقط به من من





داستان مى شود.

## دل تضبيقات و مشُكلات يس از ابمان









 مى كند:
من با آقاى اخلاقى كـملا" آثشنا بودم، مغازه ى ايشان تا مغانزه ى م من حدود


من مى آمدم جلوى مغازه ى ايشان و بـا هم صحبت مى كرديم، در روزه هـاى






 اى كه مريوط به كارش بود و شبيه به يك شمبثير بلند و بسيار تيز بود، از

 احبـاء كـه بـه او نزديـك بودند، جلـوى عملش را گرفتتد و آن فرد را نجـات

دادند.
حسين ر سال هاى اوليه ى ايمـانش به امر مبارك، هنوز مانند احباء صبر و تحمل
 نمى كرد از دسته ع عزادارن جلو آمده و آن فرد را از زير تيغ نجات دهـ.


 نبودند.(י) آقاى على اكبر روحانى مى گويند:
در زمانى كه شيخ (ب) دوياره مى خواست به نى ريز بيايد و به كشُتن احباء
 حدود








 نمى توانيم بِنهان شويم. در ضمن مى دانستيم كه هـه





 بايد آنجا را ترك كنيم و مـا را بـه منزل فردى كهـ در قـد



 برويم و جه كار كنيم، خنديد و كفت : اينجا خودش دي ديتشويى است است، همين جا
 كثيفـ و متعفن ماتنديم.









 فبول نمى كنتن، آنها تَصميٍ مـى كيرند كهـ هر سـه نفرشـان را بـه حضورشيخ بيرند، آنها را

 يكى ديگر از مشكلاتى كه حسين بعد از ايمـان بـا آن مواجه شد، آزار ها ها
 مى كيرد كه عريضه الى به حضور حضرت ولى امراله عرض نمايد و جون سواد خواندن و




 باشُد. مـن نتط ايمـانم را مـى خواهمَ در بايـان نامـه اسـم شمس الضحى را مرَّوم مـى دارد. حضرت ولى امر الله نامه ى آن عاشّق را جنين جواب مى فرمايند: جناب آَا حسين ابن مرحوم آقا كريم عليه بهاءاءله ملاحظه نمايند. عريضها ى آن حبيب معنوى بـه محضر اقدس مـولای مهربـان حضرت ولـى امـراله روحى

 مى نماييم. آن جناب نيز مطمنن به فضل و عنايت الميه باشيد و يقين كامل به محبت و مهربانى اين عبد نماييد. امةاله صبيَّ شمس الضحى ايتها بهاءاءله را الز قبل وجود اقّس تحتّت و تكبير برسانيد و بشارت و اميووارى به بختش و احسان رب منان دهيد. حسب الامر مبارك مرقوم

$$
\begin{aligned}
& \text { جهادی الاولى } \\
& \text { 19r. ityq }
\end{aligned}
$$

هنگامى كه اين رقيمه ى منوره بـه دست حسين رسيد، اشـكـ شوق ريخت و منظور مبارك را در مورد شّس الضحى از محفل مقدس جويا شُد. اعضاى محفل بـه او مـى گويند: منظور اين است كه شمس الضحى بعد از هندين طفل كه از بين رفته انده، باقى ممى ماند و بايد در تربيت او كوشش نمايى و خوشحال باشىى. اما حسين به آنها مىى كويد: حضرت ولمى امراله بشارت صعود او را به من داده اند و اين نشان از ارتباط تلبى بين عاشّق و معشُوقّ است كـ
 موجب تسكين ڤلبش شُود. تتريبا" بكـ هنته بعد از نوقيع مبارك شـيس الضحى مريض شد و

دار فـانى را وداع نمود. هجنجين لر مـورد ايمـانش كـهـ از حضرت ولــى امـرالهـ تنهـا آن را خواستّه بود، اين جمله از نوتيع مباركـر را جواب خود مى دانست كه فرموده بودند
 مقابله با مشكلات جندين برابرشود.
 حسين كه دلش شكسته بود و تتها دلخوشى اش ايمـن قوى بود كه در دل مـى برورراند، براى


 اليك كه در انتظارش بود مى رود.
 متأسفانه از وجود و نام آنها اطلاع جنداني در دست نُّستّ. او براى آنكه از اخبار امرى مطلع

 مـى گرفت و بـه ميمند مـى آورد. و برای ديگران توضيح مـى داد. يكى ديگر از دوستان او
 مى آمد يا منزل او و يا منزل خواهر خانمس كه منزل آقاى زرنگَ بود (VI) مى رفت.

 مى داد، به طور مثّال براى انتخاب نمودن نـام خـانوادگى " اخلاقى" نيز با او مشورت نمود، هـجنين در مورد عريضنه به خذمت حضرت ولى امر اله ، إشان نامه را تنظيم و نوشتّه بود.
 حسين ارتباط نزديكى داشت و در بسيارى از وقايع با يكديگر هرراه بودند، چنانجه خود ايشان اذعان مى نمايد كه حسين مانتد برادر بزركتّر وى بود و با هم خيلى رفيق بودندنـ
 همراه مى شود و مانند مريد و معشُوق ايشان را لحظه ایى تركـ نـى كند و حسين نيز او را

بسيار دوست مى داشت و هر آنجه نر توانش بود از مطلب امرىو آيـت و الواح لز او دريغ نمى كرد.
خاتم طوبى اخلاقى مى گُويد:
در اوايل ازدواج با حسين ، دو نفر بـه نـام هاى خليل آقا حسين(9ها 1) و جليل آقا حسين با وى دوست بودند و گاهمى به منزل مـا مـى آمدند و بـا هم رفت و آمد داشٌتند.

توضيحات فصل چههارم
 حيرت انگگيز و جشّمگير قوس صعودى خود را طـى نمود و بـه مرور ايـام بـه اوج عظمت و جلال رسيد ... مبلغينى نيز به نبريز آمبند و تبليغ نمودند، از جمله : ناشُرين نفحـات الل ميرزا طراز الله سمندرى (ايـادى امر الله) جندين مرتبـه، فاضل بزدیى جندين مرتبه، فاضل تهزانـى، مطلق، نـوش آبـادى و ميرزا فضل الل نورنى بـه نـى ريز تشريف آوردنـد و جوش و خروش احباء هر سال مضـاعف مى گرديد و ابلاغ كلمة اله مى شد كه تُدادى مصدق و عده الى مـوْمن شدنذ و عائله ى بهائى تشكيل دادند. ... مبلغين شهيرفاضلل يزدى، فاضل تهرانى، طراز الله سمندرى، مطلقَ، نبيل زاده بـه نى ريز آمدند نفوس بسيارى به شريعه ى ايمان واصل گششنّد. ( منبع ، لمعات الانوار، جلد ( و YAV و و
Y - مبلغين شهير فاضلل يزدى، فاضل تهرانى، طـراز الله سـمنرى، مطلق، نبيل زاده بـه كهر ذه ريز آمدند نفوس بسيارى بـه شريعه ى ايمـان واصدل كشتثد از آن جمله خير الله عاشقّ و مـلا حسين اتحادى، برادران بصيرى و حسن افلاكى كه دارایى عانله ى كثيره در ظلل امرند و غيره

(اطلاعات بيشترى در مورد اين فرد در ست نمى باشد، فرزند ايشان در خـارج از كشور بـه
سر مى برند)
 ايمان و ايقان ناثل و در موارد عديده مورد صـدمات زيـاد قرارگرفتند، نفوس ذيل را مـى تـوان نــام بـرد: مـلا خـسين اتحـادى ، حـسين بـصيرى ، قنبـر علـى بـصيرى ، روشـن روان، حـنين اخلافى.

مـلاكـ ديگرى عـلاوه بر كفتـه هـاى آقـاى روحـانـى ، مبنـى بـر دوستى حسين بـا آقـاى بـصبرى وجود ندارد.
ب ه - نتل از فاطمه اخلاقى

9 - بـس از واقعه ى ITYV هوق كه شيخ نكريا در نى ريز به و جود آورد حدود شصت نفر از




 به نام هاى سيد جلال انورى، سيد يونس انورى ، سيد باتر انورى، و ضيانيّيه .

V - د در گڭشته نـان سال اصططلاحى بوده است كه برای خرجى و يا مايحتاج سالانه به كار مى بردند و بسيار مهم بود. حسين اخلاقى از جناب انورى مى خواهـ اهد كه اجازه بدهند تا تا نـان يا


 جمله آقاى على اكبر روحـانى عضو جوانـان بودند و سن كمترى داشتـه اند او نيز بـا آنها همراهى مى كرد و خدماتى انجام مى داد.





 دانسته اند كه بعد از اعراب و نفوذ اسـلام مبدل به مسجد گشته است و هـر هـين مسجد است كه

 به نام مسجد جامع صغير است كه در محله ى بازار واقع است و و بر ديوار داظلى اين مسجد است كه شرح وتايع و حوادث ورود جناب وحبد و ... بـا عباراتى شيوا و خط خوش نوشته
( منبع، كتاب نى ريز مشكبيز ، ص $19 \wedge$ )

با توجه به اينكه مسجد جامع صـير نزديكترين مسجد به ملـه ى بـازار بوده است، احتمـال مى رود كه به جاى مسجد جامع كبير كه آقاى روحانى بر صـحبت هايشان اشاره نـوده اندا، مسجد جامع صغير بوده است.
 بود و رو به آفتاب بود او در مغازه الش شيوه كشى مى كرد و تخت ملكى را مى سا الخت.
 رسولى وتوع يافت و جهار واقعه ى ديگر كه در عصر تُكوين رخ دادر اد


 تجدبد فجايع اوليه و تتل عام بهانيان اعزام داشت.

> ( منبع ، لمعات الانوار، ص \$19 )


 جند نغر از اهالى به شهر وارد و شهر را تصرف نمود.


ه.شُ جهار سال بعد از واقعه شيخ ذكريا.
( منتع ، لمعات الانوار، ص (FY)



 حكومت بود ، ولكن جون حكومت به بهانيت شهرت داشت در حقيقت اين دركيرى بر عر عليه حكومت و بهائيان بايهـ كَارى شُده بود و اين مطلب را كرارا" يبغام داد كه يس از از غلبه و فتح حّى يكـ بهاتى ( منجمله زنان و كودكان ) را با باقى نخوا هند گذاشت.
( منبع ، لمعات الانوار ، ص FTK )



 گرديد.
( منبع ، لمعات الانوار، ص 400 )

 شكست سيد عزيز در سال تبل و با نتشهُ تى تازه جهت ريشه كن كردن بهانيان وارد نـي ريز
( منبع ، لمعات الانوار، ص MOV )

كو هستانى بود، شيخ جواد اردويى فراهم نمود و عازم نى ريز گَرديد.
( منبع ، لمعات الانوار، ص4949 49
9 : حادثه ى حمله و هجوم مسلمانان محلى به بهانيان

^ • ז1 مى باشد.
r







شُه بود.

10 - اين واقعه از كتاب لمعات الانوار، جلد ا و r ص ص بَرِّا محمد شَيع روحانى گردآورى نموده اند.
 كتاب ها ها جاپ مى گردد.
 كلانى خواهر طوبى اخلاقَى ازدواج نمود و صاحب شُيراز ساكن است.
11 ــ آقاى سيد هاشم هوسوى كه شُرح حالل ايشان در فصل هنتّ به صـورت كامل آمده است


 ميمند مهاجرت نمودند و خانواده ى ايشان از فاميلى ايشان بى اطلاع اند.


توقيع مبارك حضرت ولى امر الله

## فصل هنجم

## دوران پپ از ايمـن

(لف) ازدواج
حسين بعد از آنكه از دختر عمويش فرّخ جدا شد، هيج آنـارى از ازدواج قبشُ بـاقى نمانده بود؛ به بيشّنهاد محفل با مرحوم فاطمه كلانى ازدواج كرد. فاطمه تعريف مى كند:

يـك روز بـدر از كوجـه رد مـى شـده كـه مـادرم[[طوبى] را مسى بينـد و بـه او
 خواستگگارى مى رود، مـادرم يكـ خواهر بزگتر داشته است، در قديم هم رسم بر اين نبوده كه دختر كوجكتر زودتر ازدواج بكند، بنابراين خالـه را بـه بـر مى دهند كه نامش فاطمـه بوده است.

حسين با فاطمـه ازدواج بى كند و آنها در محله ایى به نـام كوجهه بـاغ نـى ريز زندگى مى كنند. فاطمه باردار مى شود درست هنگامى كه در حـل كنراندن مـاه هـاى آخر بـاردارى است، فرزندش زودتر به دنيا مى آيد و در زمان زايمان فاطمه از بين مى رود و فرزننش نيز نمى ماند. حسين بار ديگر دلش آزرده و قلبش رنجور مـى گردد، او فاطمـه را بسيار دوست مى داشت.

بعد از اين اتفاق دردناكـ حسين بـه خانـه ى زنش رفته و مـى گويد من از اين خانـه بيرون نمى روم و در خانـه ى ديگرى را نمـى زنم، و طوبى را خواستگارى مـى كند، مـادر
 نيز صصود كرده است. اما حسين كوتاه نمى آيد و از خواسته ى خويش نمـى گذرد، بـار ديگر محفل وساطت مى نمايد و خانواده ى كلانى، الطاعت مى كنند و حسين به مراد اصلى اش بمى -e رسد و طوبى را به عتد خويش در مى آورد.

در آن ايام طوبى حدودا" 1 " ساله بود و در عنفوان جوانى به سر مى برد و به خاطر


نبود، اما از آنجايىي كه در جوَ متعصب و متـتّتر از ديانت اسـلام زن حوَ انتخـاب بـا اعتراض نداشت: طوبى نيز مجبور به سكوت و رضايت مى شود.

ب) فرزندان

1) حصبين و طوبى صاحب شش فرزند مى شوند كه شامل دو دختر به نام هاى فاطمه

و فرزانه و جهار پسر به نام هاى منوجهر، روح الشه، موهبت الهّ، و ضياءالله مى باثشند. از اين فرزندان فاطمه، منوجهر، روح الله، و مو هبت الهه به ترتيب در نى ريز متولا مـى شوند و فرزانه و ضياءااشه ثمره ى مهاجرت ميمند مى باشنـند.
 كنشتّه بود آنها فبل از فاطمه صاحب فرزندى شدند كه عمر كوتاهى داشت و فاطمه بس از آن




كرنن.
بعد از فاطمه آنها تا هفت سال صاحب فرزندى نشدند و بنابراين فاطمه درخانواده اش



نى ريز جشم به جهان گثشود.

جون تـا تولد فرزانـه من تـكـ دختر بودم ، بدرم هميشه ايـن شعر را برايم
هى خواند
برادر، بِشت ، برادر زاده ام بشـت
درخـت بـى برادر ، رشـــــــــــارد

پّ از تولا مو هبت، ديرى نباييد كه آنها راهى مهاجرت به ميمند فارس شدند و و هس از شش سال در ميمند فرزانه به دنيا آمد و در غيـاب فاطمه كـه در آن دوران ازدواج صاحب فرزند شده در آبادان سـاكن بود، او دختر خانه گرديد و جـاى خـالى خواهرش را پـر

كرد، و ضياءاءله كه فرزند آخر میى باثد بنج سـل بعد از فرزانهـ به دنيا آمد و در سنين طفوليت، سايه ى بٍرش را از دست داد.

## Y Y اريتباط بدر با فرزندان:

حسين فردى خانواده دوست بود و همسر و فرزندانش را بسيار دوست مى داشت، امـا هميشه امور مربوط به امر الله را بر همه جیز ترجيح مى داد و رضايت همسرو فرزندانش را در اين موارد جويا نمى شد، جـه بسا تصميماتى مـى گرفت و بـه نظرش در سبيل امـر مؤثر بود، امـا همسر و فرزندانش مخالفت مـى كردند، او اهميتى نمـى داد و بـه روش خوشش ادامـه مى داد.

فرزندانش برايش بسيار عزيز بودند جرا كه بعد از مدت ها كه فرزندانش در سن كم
از اين جهان رفته بودند، خداوند آنها را بهه وى عطل نمود و اصولا بِّهـه هـا را بسيار دوست مى داشت و به تربيت آنها بسيار بها مى داد. فاطمه تعريف مى كند:
هار هميشه مرا در بغلل مى نشاند و شروع بـه خواندن ترانه هايم مى كرد كه خودش آنها را ساخته بود به طور مثالل هميشه مى كفت

قربون خودت بشم
قريون خودت و كاكات بشم
قريون عزيزيات بشم
و با اين الفاظو كلمات محبت خويش را به ما ابراز مى نمود.
مو هبت مى گويد:

من شخصا" خيلى رابطه ى نزديكى با پير داششتم، زيرا برادر بزرگتر مـن كـه منـوجهر نــام داشـت بـه علـت مـشكلات مـالى كـه مـا در ميمنـد داشـتيم تـركـ تحصيل كرد و در جزيره ى لاوان (1) مشنول كار شد، همجنين خواهر بزرگم فاطمه نيز ازدواج كرده بود و روح الله نيز در آن زمـان بـسر بزرىـ خـر خـانواده

 جنج ساله بودم و بدر هميشه مرا "طلا" صدا مى كرد.
فاطمـه مى گويد:

بِلر جون سواد خواندن و نوشتن نداشت ، كـه آيـات و الواح را بخواند وفتّى كه من مشُنول خواندن نماز، دعا و مناجات مى شدم، بشُت سر من می می آمد و

 مى شـد، در جشـمانش سرور، شـادى و افتخــار موج مـى زد و اين موجب تشويق من مى شد. حسين هميشه به فرزندانش نصيحت مـى كرد كه در مدرسه، عملى انجام ندهند كه
 المثل را در اين موارد به كار مى بردو مى كنت :" بكذار غريب ، هاكير بشه " (r)
مو هبت مى گويد




 جواب بدهى تو هم مثل آنهـا شده اى. تو بايد ثابت بكنى كـه بـا آنها فرق دارى.
امـا يـك روزى از اين روزهـا كهه در مدرسـه من را خيلى اذيت مـى كردند،



 و خون سرازير شد، درحاليكه بسيار ترسيده بودام بـ سرعت تمـام بــه سـمت


 سفارشاتى كه كرده بود تا مبادا جواب بـى حرمتى آنها را بـا بدهيم، مرا درا دعوا
 سـاعت، پـسرك بـا بِبرش و ارّه ایى لر دست بـه درب منزل آمدنـد و بـدرش

شُروع به داد و فرياد كرد كها اخلاقی، جسرت كجاست كه مى خواهم سرش را را





 تا به شما ثابت بشود كه اين كـار خوبى نيست، جطور است كـه تـا تـا بـه حـل نيامديم به شما اعتراضى بكنيم، ولى شما بـا براى همين يـك مرتبه اعتراض




نرت مى كـشّت و حتَما" تنبيه مى كرد. روح الله مى كويد :







 كجا آرددى؟ كَفتم: در كنار سرجشّمه بيدايش كردم. بعد كَفت : صـاحب آن را


بدهم و اين كار را به سرعت انجام دادم.

 مهاجرين و احباء مشكلى ايجاد نشّود.

در ميمند يكـ خيابانى در محله ى بابيين شهر وجود داشت كه حسين در آنجا مغازه ى
 گوسفند كه از جرا باز مى گشتند، عبور مى كردند. يكـ روز در حالى كه يكـ كلَه كـاو جلوى مغازه ی حسين در حال عبور بودند، مو هبت كـه حدودا" • ( سـاله بود، بوست خربزه ای كهـ خورده بود را برای گله بِرتاب كرد. او مى گويد: هنگامى كه اين بوست خربزه را بِتابب كردم تا يكى از گَاو هـا آن را بخورد، از قضا اين بوسست مستقيم به جشّم فردى خورد كـه در حـال عبول بـود و او مرا ديد و به سمت مغازه ى مـا آمد، من از ترس پشت سـر هـر پنهـان شـدم، اين مرد آمد و چشُمش هم بسيارنـاراحت شده بـود و دستش را بـر روى آن
 من كور شده. بدر كفت : بِسر من سنــل زده؟ كفت: بله. بֶر رو بـه مـن كرد
 خربزه بود كه براى گَاوها بِرتاب كردم و اتفاقًا" به چشّم ايشان خود. چصر به قدرى ناراحت شد كه مرا تنبيهه كرد. در شيوه كشى تسمـه هـيى جرهـى اسـت كـه از آن بـراى جلوى تخـت اسـتفاده مـى كردنـد و مثل كمربنـد بـود، بـا ايـن تسمه ها آنقدر مرا زد كه من ديعر نتوانستم تحمل كنم و با حال زار و گريان به خانه آمدم؛ و جريان را برای مـلدم تعريف كردم، او خيلى عصبانى شد و
 زده و چشّم يكـ نفر را كور كرده، حالا تو به جاى آنكه او را دعوا بكنى فـه
 حق مى دادم. جرا كهه بِر طورى در ميمند رفتار مى كرد كـه ظلمش بـه يـــ موزجـه هـم نمـى رسـيد و حـالا بـرايش خيلى سـنگین بـود كـه بـسر او باعث

ناراحتى كسى بشود.
حسين بسيار سريع متوجه نيرنـــ و سوء استفاده ى افراد مـى شد و فرزندانش را در اين موارد بسيار حفظ مى كرد. به طور مثال هنگامى كه مبوهبت بـه دبيرستان مـى رفت، در مدرسه همه ى شاگردان را جمع مى كردند و برای نماز عصر به مسجد مـى بردند، و بعد از نماز هر كس به منزل خودش مى رفت، وفتَى حسين ايـن مطلب را متوجهـ شد، سريعا" نمـاز اسلام را كلمه به كلمه به موهبت آموخت ، او نماز اسلام را به خوبى بلد بود زيرا ســل هـاى سال آن را مى خواند، جندين مرتبه از موهبت خواست كه بايستد و نمازرا كامل و بدون اشتباه
 مى گُويد:







 وسط هاى نماز، آيات را فراموش كرد. فرداى آن روز موقع صف صبحعا



بخوانى و اين فرد را حسابى تتبيه كرد.

حسين هيشُه يبش بينى اوضاعو و احوال آينده را مـى كرد و خطر را را جلوتر احساس
مى كرد و برای آن راه طلى داشت. مو هبت مى گُويد:








 محافظت مى كند، از ما در مقابل خطرا ت محافظت مى كرد.

حسين شب ها كودكانش را با قصه هاى شيرين و خنده دار خواب مـى كرد. در اين
قصـه هـا خـودش بـه جـاى تمـامى نقش هـا صـحبت مـى كرد و تــن صـدا را عوض مـى كرد. حركات دست و جهره را به آن اضافه مى نمود، قصه هاى او اكثرا" دربردارنده ى يـكـ نـتـهـ
 نوشتن داشتت و نه ارتباط صميمى با خانواده اش در دوران كودكى برقرار مـى كرد، بـه نظر مى رسد كه اين داستان ها ساخته ى ذهن خودش بوده است، كه بدين طريـق، باعث شـادى و
سرورِ فرزندانش مى شُد.

هيج شبى نبود كه بدون قصه، به خواب برويم. در هنگام نقل قصه بعضى از كلمات را به قدرى شيرين ادا مـى كرد كـه همـعـى مــن محـو تماشـاى او مـى
 داشت، اين اطمينان را به مـا نيز منتقل مى كرد. زيرا، جهه شب ها كه هـ هـا سـر كرسـنـه بـر بـالين كذاشـتيم و يـا از عاقبـت و حـال و روز فردايمـان و اينـكـه همـىى سالم و سلامت به دور هم باشيم اطميتـان ند/شتيم.(ه) امـا او بـه قدرى مطمنن به فضل حق بود و اضطراب و نـگرانـى را از خودش دور مـى كرد كه هـا متوجه اوضاع و احوال نمى شديم، و با قصه هايى كه قهتهه ى همعـى rيطن به آسمان بلند بود و شادى و سرور بى حد و حصر، بـه رختخواب مـى رفتيم. همين اطمينـان خـاطر از مـا كودكـنى محكـم و اسـتوار بـه بـار آوند و موجب شد كـه هيجِ كـاه در روزيمـان لر نمانـديم. جچهره ى بِدرم را بـه هيج وجه نمى توانم نـعران، اخمـو و درهم تصور كنم، جـرا كـه هيـج وقّت او را

بريشان و درمانده نديدم.
فرزانه مى گويد:

هميشنه، مخصوصا' تاببستان هـا كـه خـواهرم بـا بجـه هـايش بـه ديـدن مـا در ميمند مى آمدند، به دول بابا مى نشستيم و او برايمان قصه تعريف مى كرد، قصه هايش هميشه طولانى و بسيار خنده دار بودند، بـه حدى مى خنديديم كه دلمـان درد مـى گرفت، بعد دمبـايى اش را بـر مـى داشـت و بـراى شـوخى و


داشت و بسيار مـى خنديديم, مـن هيج وقت عصبباتيت پـرم را نديلم هميشه

## خنده ها و قصه هايش در ذهنم هست.

اين قٌصـه هـا (9) بـه قـدرى تـأثيرش عميتِ بود، و بـه يـاد هـا مانـد كـه در حـال حاضـر تمـمى نوه هـا و نتيجـه هـاش آنها را از دوران كودكى خـويش بـه يـاد دارند و بـه زبـن نقل و تبديل به قصه هانى خانوادگى شُده است.

ج( ترك اعتيّاد
رر نى ريز در زمان قديم كشت خشخاش و ترياك بسيار رواج داشت. يدر حسين، در دوران كودكى او كشت خشخاش داشت و در خانه ترياك درست مـى كردند، بنـابر اين استعمال آن بسيار معمول بود و زمـان مشخصى برایى شروع استفاده ى حسين نمـى تـوان معين كرد. زمانى كه ايمـن آورد، از اين مطلب رنـج مـى برد و ذكر مـى كرد كه مـن " ليس منى " (V) هستم. فاطمه مى گويد:

 در همه ى خانه ها، جه احباء و چچه مسلمـن مرسـوم بود و نهايت احترام بـه مهمان را نشان مى داد.

ر آن زمـان اكثرّ احباء هنوز بـه استعمال افيون مـى برداختند، جرا كـه اين تنيير و انجام احكام حضرت بهاءاءله هنوز معمول و محكم نگرديده بود، و حضرت عبدالبهاء مركز عهد و ميِّاق كـه در آن زمـان اداره ى جامعـه را بر عهـده داشـتند، بـا احبـاء بـه فضلل معاملـه مى كردند و براى تغغير بنيـادى در افكــار و اعمالشُان فرصـت قائل مـى شدنـ. امـا در زمــان حضرت ولى امرالله، احكام قطعيا" تاكيد و لازم الاجراء گرديد و احبـاء همغـى ملزم بـه تركـ اعتياد و كنار گذاشتن كشت و زر ع آن گرديدند.

فرستاد. روح الهُ چنين مى گويد:
يكـ روز يلر از هن خواست كه برايش ترياكـ ببرم و ه ريال بول به مـن داد، من به مـغازه رفتم و سريع برگثشتم، و به پدر كفتم: پدر بـه مـن تريـاكـ نداد و كفت 10 ريـلا بايـد بيـاورى، يدر بهه مـن كفت كـه برو و حقـه و وافور(^) را بيـاور، وقتـى آوردم، آن را بـه زمين زد و حقـه صد تكـه شد و شكـست و بـا خودش عهل كرد كه ديگر تريـكـ نـكشد.

يِس از آن، هر كس آمد و به او اصراركرد كه مقدار كمى تريـاك استفاده بكند قبول



 ترك كرد و كنار كذاشت. اما سيگار مى كثبّب و بسيار از اين بابت نگران و ناراحت بود.

## دـ شـل

شغل حسين شيوه كشى بود كه در اين شغل بسيارمهرات داشت، او از دوران كودكى



 به امر كشاورزى و جمع نوون محصول مى شـد. فاطمه مى گويد:





 را به صورت رشته رشته درمى آوردند، بعد آنها را محكم در هم كره مـى كردند و با وسايلي

 شُن دور آن را با سوزن و نخ هاى محكم بخيه مى زدند تا تا از بكديگر جدا نشودي، بس از از اين


 ظرافت و حوصله انجام مى داد و بنابراين تخت هاى او بسيار ظريف و مرتب و و محكم بودند.

اما بس از ايمان او به امر مباركـ ديگر تخت هايى او را بـه خوبى نمى خريدند و ويمت را بـه
 بودند.

## ه اروش و سلوك






 مى ريخت، او از زيارت احباء بسيار مسرور مى شُد. فاطهه مى گَويد:

 سر سفره شان مى نشُاتد و يس الز يذيرايى كامل او را بدرقه هـى كرد. روح الله مى كريد:

 شُهة گوشت نمى خريد، در تمام خريدهايش همين طور بود.


نظرش ناجيز و بى ارزش گو بود.



 در منزل رفت و بدون آنكـه مـا جيزى بفهميم در منزل را بـــي و و بـه داخل

آمد. مادركه اين حالات بّر را ديد كفت: جهه كسى بود؟ بٍر جـواب داد: فلانس بود.(1) مـادر كفت: جپه كـار داشت؟ و او جواب داد: بيجـاره خيلى تنـكدست بود نياز به Y تومـن بول داشت و مـن Y تومـان را بـه او دادم. مـادر شروع

 برايمان بول بفرستد، طاقت بياوريچ؟ بِّر با كمال خونسردى جواب داد: تا آن موقِع خدا كريم است، غصه نخور.
از خـصوصيات بـسيار بــرز حسين، اطمينـان خـاطر و سـخت و محكـم بـودن او در

 زندگى بسيار ساده ای داشت و بـه گفته ى فرزندانش اگر بـه منزل آنها مـى رفتى بـه سـختى و او مى توانستى يكـ فرش را در كف اتاق ببينى، در كنار اتـاق نيز جند دست رختخواب كهنـه و قَيمى وجود داشت، بيش از اين جيزى به جشّم نمى خورد. حسين هميشه منتظر انقلابات بود. روح النه تعريف مى كند:
وقتى كه در ميمند بوديم بعضى اوقات هوإيماهاى ارتشنى در روستتاها خيلى هايين حركت مى كرد و سر و صداى زيادى بـه وجود مـى آورد، بـه محض اينكه صداى اين هوإيماها بلند مى شد، پار از خانه بيرون مـى دويــ و مـى گفت جنگگ شروع شد. هر كاه از او مى برسيديم كـه كدام جنـگ، وجنگى در كار نيست، مى كفت: بايد در تمـام عالم جنگ بر با شود، اين جنگـ بـه زودى همـه جـا را مـى كيرد مـن مطمـنـن هـستم، ايـران نيـز دجـار ايـن آشـوب هـا مى شود، بعد از (اينكه جنــ همه جيز را ويران و خراب كرد، آوازه ى صلع بلند مى شود. پس از آنكه از دست هيج كس كارى ساخته نبود، آن وقَت از تتعاليم مباركه جويا مى شوند و بدين ترتيب صلح و وحدت ايجاد مى شود. حسين زندگى اين دنيا در نظرش بیى ارزش و پست جلوه مـى نمود، او هميشه بـراى

آنكه اين حقارت و بى وفا بودن دنيا را ثابت كند، اين دو بيت شعر را مىى خواند:

كو كوزه كر و كوزه ختر و كوزه فروش(r)

رفـتم به در كارگــــه كـــــوزه فــروش
هـر يـــى به زبــان حـال با هـم گـنتـنـد
${ }^{0} 01$
و بدين طريق بر ای شنونده توضيح مى داد كه همگى مـا رفتتـى هستيم و تمـامى لوازم و السلس خويش را در اين دنيا مى گذاريم وتنها خودمـن به جهان ملكوت مى رويم، بنـابراين حرص و طمع براى مـال اندوزى بى نتيجه و بى ثمر است.

## توضيحات فصل بِنجم

 داردو در فاصله ى دو كيلومترى كبش و لاوان جزيره ى هندورابیى واقع است.
 دلبستَه شود و به جاى غريب، آشنا شده و يابيار و ماندنى بشود. r - ميمند شهرستانى از توابع استان فارس مى باشُد كه در فصل بهار مركز كَل و كالاب است و هواى بسيار مطبو عى دارد. ميمند مركز بخش شهرستان فيروز آباد است و در جنوب شرقى شبراز قرار دارد. فاصله ى ميمند تا شيراز حدود . Y أ كيلو متر است و ارتفاع آن از سطح


ץ كوجك در انتهاى آن بود و سر آن نوك محكم و تيزى داشت و هميشُ آن را در جيب لباسم حمل مى كردم. ه - از يكى طرف در وقايع مختلف در نى ريز مورد حملات قرار مى كرفتتد و امنيت مـلى و جُنى نداشتند، از طرف ديگر به خاطر مذهب از بِر شيوه هايش را نمى خريدند و بـادادش را الستفاده نمى كردند، ههجنين در دوره ایى ديگر مانند سنه ى فلسفى، احباء مورد ضرب ور و شتم واقع مى شدند و هيج كس از خانه كه بيرون مى رفت مطمنْ به باز كَشت نبود. تمامى اين موارد باعث ايجاد رعب و وحشت و عدم اطمينان خاطر به فرددا را اليجاد مى كرد.
 كور و خاركن مى باشد
 الافيون انا نهيناكم عن ذلك نهياء عظيماُ فى الكتاب و الذى شرب انـ ليس منى ـ ـ انقوا الهَ يـا

اولى الالباب ."
منظور از " ليِّس منى" آن است كه اكر كسى از ان استفاده كند از من نيست. حضرت عبدالبهاء مى فرمايند :" ... ای ياران الهى جبر و عنف و زجر و فهر در در اين دوره الههى مذموم ولى در منع از شُرب افيون بايد به هر تدبيرى تشبث نمود بلكه از اين اين آفت عظمى

( تسمت يادداشت ها و توضيحات كتاب مستطاب اقس ، ص • .
 مى گذارند و ترياك يا شبره را به آن مى جسبانتند و دود مى كنتد.


 سروستّان شُدند.




I 1 - آقّى موهبت اخلاقى كه اين خاطره را تعريف نمودند، نـام آن فرد را بـه خاطر نياوردند و بنابراين ذكر نشده است.
r| آـ اصل شعر از خيام نيشابوري
 ناكه زميان يكي برآورد خروش

## ضميمه ى فصل ه

نقل داستان ها از فاطمه اخلاقى
داستان حسن كجٍل :
يكـ بدر و مادرى بودند كهـ وضـع مـالى شـان بسيار خراب بود ، يـسره كجّل بود و اسمش هم حسن بود، بنابراين به او حسن كجّل مى كَتند. آنها از دار و ندار دنيا تنها يـى گاو داشتند، بيش خودشان فكر مى كنند كه ما اين كاو را بكشيم، يوستش را بفروشيم و برنج بخريم و گوشنش را هم بیزيم و همه ى دوستانمان را براى شام دعوت كنيم، بعد آنها هر كدام يـى شب بخواهند ما را دعوت كنند سالل ما تمام شده و زندگى ما جرخيده است. اين كـار را انجام مى دهند و منتظر دعوت دوستانشان مى شوند، شب اول مسى گذرد و خبرى نمى شوده شب دوم هم مى گذرد و هيجّ خبرى نمى شود، اينها بسيار ناراحت مى شوند، آن وقت زمستان بوده است، آنها مى روند و يكـ مقدار گندم بيدا مـى كنند، حسن آنها را مـى كـارد و پـس از مدتى متوجه مى شود كه كلاغ ها مى آيند و اين گندم ها را مى خورند، اين هم يـكـ مقدار سقز و جسب مى ريزد رو سر گندم هايى كه كلاغ هـا آنجـا مـى نشستند و خودش هم كمين مـى كند، كلاغ اول كه روى زمين مى نشيند، ديگر نمى تواند يرواز كند و حسن سريع آن را مـى گيرد و به كلاغ مى گويد: تو گندم هاى من را مى خورى؟ حالا من حساب تو را مى رسم. خلاصـه مى رود از باغ چند جوب تَرْ مى كند كه كلاغ مى گويد: من را نكش، من را نكش، من براى تو تُحفه هاى خوبى دارم، حسن مى گويد به مـن كـكــ نزن، جـه جییزى دارى؟؟ مـى گويد: من اول يكـ ديــ به نو مى دهم كه اگر ديـــ را هم بزنـى و بگويى " باتيـل، كلتَه جوش بيـا ، كوشت و بِلو توش بيا " بِر از كوشت و بِلو مى شود. دوم به نو يكى خر مى دهم كه اگر "هِن" كنى از آن پشكل طلا مى ريزد و اگر "هُوش" ازش آب نقره مسى ريزد. حسن مـى گويد: خوب ديگر جه؟؟ كلاغ مى گويد: يكـ كدو هم به تو مى دهم كهه هر وقت برايت مشكلى بِيش آمد به او مى گويى "اردو به در" از اين كدو يكى اردو و لشگرى بيرون مى ريزد و هر كجا را خواستى برايت مـى گيرد. حسن قبول مـى كند و كلاغ بـا سـر و جـادو ايـن سـه جيز را حاضر مى كند و حسن كلاغ را آزاد مى كند. حسن بـا "خر" و "قابلمـه" و "كدو" بـه خانـه مـى آيـد، شـب كـه مـى شـود مـى گويد: "


مى كند ههـ ى روستّا را دعوت مى كند، يكـ روز از اين روزهـا حسن اردوى شاه را دعوت



 امانت بها او بدهد و ديگـ را از دسنش در مى آورند.
 مى گويد حواست باشد كسى به او "هوش" و "هن" نكند، حمامى بعد از رفتن حسن تعجب مـى





 مى دهد .
پس از گرفتّن ديگى به در حمام مى رود و مى گُويد: اين خر من را بدهيد مى خواهم

 مى گردد و با خوبى و خوشّى با مادرش زندگى مى كند.

يكـ يِرمرد خاركنى بود كه بسيار فقبر و بیر بود. يـــ روز زنش بـا خود مـى گويد
بروم و يكـ كمى حلواى خرما براى اين مرد بيجاره درست بكنم كه يك كم جان بگيرد، جون بولى نداشته، يكـ مقدار خيلى كمى خرما تهيه مى كند و به خانه مـى آيد، بِيش خود مـى گويد بغذارم شب هنگام كه دختر ها خواب رفتند درست بكنم كه اگر بيدار باشند خيزى از آن بـاقى نمى ماند. اين دختر ها هم مى روند سرشب يكى ماهى تابه را قايم مـى كند، يكىى روغن و آن يكى كفگير را و مى خوابند. سحر كه مى شـود زن اول بـه دنبـالل مـاهى تابـه مـى گردد و ييدا نمى كند، بلند مى گويد : واى جونم بالا بياد نمى دانم ماهى تابه را كجا كذاشتم، يكى از دختر ها بلند مـى شـود و مـى گويد : ننـه، نـنـه، من بلدم، يـكـ خرمـابيى بـده تـا بگويم كـه مـاهى تابـه كجاست. زن يك خرما به او مى دهد و مى گويد جيزى به خواهر هايت نگو. دوبـاره زن مـى بيند روغن هم نيست مـى گويد : واى خـدا مـرا مـرگ بدهد روغن را كجا گذاشتم، يكى از دختر ها مى گويد: ننه، ننه ، من بلام و كفگير را مى دهد و يكى خرما مسى گيرد، بدين ترتيب يكى مقدارى از خرما را مى كيرند و مى خورند، يكـ مقدار بسيار كمى مى ماند كه زن براى بيرمرد حلوا درست مى كند. وقتى زن مى رود و مى خوابد، دختر ها باز هم بلند مى شـوند و حلوا را تمام مى كنند و به جاى آن آشغال در ظرف بيرمرد مى ريزند . بيرمـرد بيجـاره فـردا ظـرف را بـر مـى دارد و بـه صـحرا مـى رود. در موقـع ناهــر هميمن كه مى خواهد غذايش را باز كند، بادشاه با اسبش از آن حوالى در حال عبور بوده است
 بفرماييد. و غذايش را جلوى پادشاه مى كذارد. بٌادشاه تا غذا را باز مى كند و جشمش به آشغلل ها مى إفتد، فكر مى كند كه بيرمرد بـه او تو هين كرده است و دستور مـى دهد تـا هيرمـرد را حسابى بزنند.

عصر كه بِيرمرد راهى خانه مى شود، دختر ها طبق عادت هميشگى كـه جشُم بـه راه بدرشان بودند تا بينند جه جيز برايشان خريده است، از سر ديوار نگاه مـى كردند، بيرمرد جون خون آلود بود، از دور قَرمز رنگ به نظر مـى آمده است. دختر اولىى وقتى سر ديوار مى رود مى گويد: ننه، ننه، بابا يك بيراهن سرخى برايم آورده و دومى مى گويد: ننه ، ننـه ،


برايم آورده. خلاصه زن مى گويد: برويد آن طرف بيينم و وتتى نگاه مى كند مـى گُويد اي


بیى كورى بود كه مى نشست و گدايی مى كرد، يكـ روز، مرد باهوش و ذكاوتى وتتى اين كور را مـى بيند كهـ از هر كس بولى مـى گيرد و در كسّ مـى گذارد، بـا خوش مى گويد حالا من حسابشّ را مى رسم، مى رود و يكـ قابلمـه هِر از عسل مـى كند و آن را را تر كندوى عسلل مـى گذارد، وقتى زنبور هـا در قابلمهـ جمع مى شُوند در قابلمهـ را مـى بندد و بـه

 جيست، زنبور ها بيرون مـى ريزند و او را شروع به كزيدن مـى كنند. مرد كور كتش را را در

 راه گاايی بسيار بول دار هستّد. روزى ديگر يـى مقدار زهرى میى بزد و بـه در منزل آنها


( و به طرز خنده دارنى جريان دفن كرسن هر يكـ از كور ها را تُ تعريف مى كرد)


 مرد مى گويد: جطور آن را خاك كردى كه دوباره اينجا آمده است. مرده شُور مـى گويد: مگر




به دليل عدم ثبت عقد بهاتى در دفاتر دولتى در هنگام تعويض شناسنامه نـام همسر در قسمت مخصوصه قيد تشده. همخنين محل صـدور شُناسنامه ى فرزندان آخر در ميمند مـى باشّد كـه اشتباه درج گرديده.


فاطمه اخلاتى فرزند اول كه شباهت زيـلـى به همسر دوم حسين داشُته است

## فصل ششم <br> دوران فلسفى

(الف) تاريخجه هى زمان فلسفى
 نتقيب بهانيان در آن دوران از سياست هاى دوران رضاشاهى به شمار نمى رفت. اما در سالى هاى پّ از سقوط رضا شاه آهسته آهسته اين سياست به فراموشا
 صورت مى غذيرد كه در جريان اين مسالمت مطابق معمول اققليت هاى مذهبى از جمله بهائثان

آسيب فراوانى ديدند.
مسلما" تضييقات و مشكلات در مناطق كوجكـ و بر جمعيت مانند نيريز بيشّتر بود.




 همان ايام هم در تهزان و شهرستان ها شايع بود كه سركوب بهانيـان و تخريبب مراكز ادارى
 جون روز اول ماه رمضان منابر و از طريق راديو آغاز كرد و روز به روز شدت عطش الفزون كرديد تـا آنجا كـه مردم


 درمقابل دوربين، كلنگَ در دست گرفتتد و گنبد مركز بهانيان را خراب كردند.
 طهران به دست عوانـان و ظالمـان خراب گرديد، تلكَرافـ مبارك بعد از شهـادت هفت تن از از
 شُرح ذيل دريافت و بر استقامنتشان افزود.

 البلاغ بفرماييي. بـاران و منتسبين را به تسليت عميق و ادعيه ى فلليـه اطممينان دهيد. اين خبر
 نهايِى امراله محتّوم. شُوقى (r)
احباء يس از شنيدن محتويـات اين تلاگراف فلوبشان اطمينـان يافت و استقامتشان دو
 گرديد و در راه جمال مبارك بر أستّقامس الفزود. امـا در اين جريانـات احباء بـه طور كلى از
 هدنجينّ جلسات و تشكيلات به زحمت بركزار مى گرديد و جون از تبليغ ممنوع بودند سهم خود را در قسمت مهاجرت ايفا نودند. (r)

## ب| اوضاع نى ريز در زممان فلسفى

 برانى برانگیختن اساس بهائيان و متفرق كردن آنان تشديد يافت.






 خروج از منزل را ناناُتتد و درب خانـه هـا را محكم بر روى خود بسته بودند و بـه دعـا و
 دو شبانه روز بدون قوت بسر بردند و بعضى كه از كرسنگى نزديكى به هلاكت بودند و براى
 در اين ايام خانواده ى حسين اخلاقى نيز در نى ريز ساكن بودند و آنها هـ از اين سيل
مشكلات بى نصيب نماندند، فاطمه مى گويد:

حدود سال هاى זّ برويم، در مدرسه بسيار اذيت مى شديم، در تمام طول كلاس به اير اين فكر كمي


 هـمگى ناراحت به سمت او دويديم و علت را جويـا شديم، بدر هميشه شوخ بود و مـى خنديد و صدمات را خيلى جذَى نمى گرفت. كفت: هيجى بابـا ريا





 و من كتك بخورم؟ او هم به غيرتش برخورد و و كفت : كسى حق ندارد آقاى اخلاقى را بزند، من هم سريع فراركردم و به خانه بركشتّ.
فاطمه مى گويد:

 مى آمديم در راه هميشه فحش و ناسزا مـى شنيديم، اصلا" آرزو داشبتم كـه

 و در گوش من فحش مذهب داد، اون موقع عقلم نمى رسيد، من هم از از رو روى
 بوديم، ما را در آخر كلاس گير انداختند و آنقدر ما را زدند كه ديـگر نفهيديم

 كرده بود و بعد از جند روز فراش مدرسهه را بـه دنبـالم فرستاد تـا بـه مدرسـه
برگردم.

در اين جريانتات، افرادى هم بودند كه از آزار و اذيت الجباء نهايت سوء استناده را

 مى خريد، حسين هم جون جاره ى ديگرى نداشت مجبور بود آنها را بفروشد و مايحتاجش را را تأمين كند.

در اوايل ورود سيد محبى الدين، زمانى ضوضاء بالا كرفت و احباء تُدادشان كم شُده بود، براى آنكه اغيار نفهند كه تعداد احباء جتدر است و ونتوالند دايره را بر آنها تتـى كنند،


به خانه ها مى ريختند و هر آنجه وسايل با الرزش بود به يه ينما مى بردنذ. طوبى مى گويد:





فلسفى را يخشل مى كردند و شب ها از ترس تا صبح خوابمان نمى برد.
فاطمه مى گويد:
دو برالر بولدند به نام هاى سيد نورالدين و سيد محيى الدين، سيد نورالدين
 احباء و مسلماتان با هم يكى بودند، با يكديگر نماز مى خواندند، هنگامى كيه
 صورت وجود نداشت، اما پس از آمدن سيد محيى الاين كار ها خراب شـد



 ما جه بدى به شها كرديم مى گفتتد: آب از بالا گل آلود است.

در آن ايـام خـانواده ى اخلاقِى صدمات بسيارى را ستحمل شُدند، امـا از حب جمـل
مباركـ نگذشتتنـ و مانند بسيارى از احباء د ركمال استقامات و صبر در نـى ربز ادامـه حيـات دادند

## توضيحات فصل شُشم

YqY 1 ـ كتا ب لمعات الانوار، جلد او Y ، نوشته ى محمد شفيع روحانى، ص
 r -
Y برانگيختن مسلمانان عليه بهانيان، با تبليغات زهر آكين، تهمت و افترا برآمد.

9ـ محله ى سادات در ڤسمت شمالى نى ريز واقع است و مجاور قّلات خواجه خضر است و آثار قلعه ى سيوش بيگَ در آنجا به جشم مى خورد. نام ديگر محله ى سادات، محلـه ى كوچـهـ بالا ممى باشد كه جزء جهار محله ى معروف نى ريز است. V - - محله ى يهلوى يكى از جهار محله ى نى ريز كه بيشتر احباء در آنجا سـاكن بودند و نـام ديگر آن محله ى جنار سوخته يا جنارشاهى مى باشد.
(كتا ب فرهنگ فارسى عميد ، ص ا^ها

9 - منظور از آقايان، اعضناء محفل نى ريز مى باشد.





 مامـتددا－ج با بها


 هـ

 －Jl س ال



 الـ
苃

 ＋
 با
 زئانت
 بامول

 4
 － coter بin ب
 Fxintry Whatronjor
 ك年 TGOTH 314 هـ的


 بار：المسران مغر








 － بـه



桯






ستوال

 †Tا


 مـعبت




## 






 مبادرتكاد．بـ ．
 بار ：شرو












 ．

 درا بنبا


 كامان



 زار ذ． ك ，



 ازا

 4．

 ذ






 ك：

 بادزه نهر．است بدستـورد سردير





艮很


 ，
 ＂الكا ا الهس ．


 ．
號 a．．．度
 جر مرم －地

 chomatatits ． 4．
 ． مlitutill 6 JLا الم


仿 ，
竍
 إ （ ）

 ，



















 cenjither （4）


 بالى د دنو 4 المكا
 كـاسم انيا






 ممابن ．

 ．
آجتَ



 ，


 22

良 نتا ردزر


 ＂ولم＂ر＇ت
 ．


 ك


 3） （1）

 ＂ נد ـ：
 （5）

 لر شده ا－1





 K 6


 6）


 （A） （居 1－1定 د

 （1）اله居共 Cret
 （1）我
 （1）


## فصلل هفتّم

## خدمـات امرى

الف) مهاجرت
1 - مـهاجرت به نور آباد
 حضرت ولى امر الله و تلعراف محافل روحانيه در دنياى بهاتى آرامش نسبى حاصل و حظاير قدس كه اشغال شده بود به تصرف بهانيان درآمد. متقابلا’ حظيرة القدس نى ريز نيز تحويل گرديد و احباء با رعايت حكمت محافل و جلسات را برگزار مى كردند. بنا به دستور حضرت ولى امر الشه ايادى امر الهه جنـاب فروتن(1)، جنـاب سر هنگ خاضـع و جنـاب خـادم بـه نـى ريز تشريف بردنـد و متعاقـب آن ناشـرين نفحـات الشهنـاب محمد علـى فيضىى (r) و جنـاب آذرى تشريف بردند
 جناب محمد على فيضى و جناب فروتّن به نى ريز تشريف آوردند و امر حضرت ولمى امرالنه را ابلاغ و تشويق به مهاجرت نمودند(r)؛ هنگامى كه براى مهاجرت داوطلب خواستند، تعداد معدودى از جمله حسين فيام كردند، در اين موقع جناب فيضى به گريه افتادند و از اينكه احباء قيام جانانـه نكردنـد اظهـار تأسف كردهه، فرمودنـد اين گريـه بـه خـاطر شماست، جرا كـه امر مبارك در مسير خود حركت خواهد كرد و اجرا خواهد شد، حسين به دستور محفل، بـه "سرا بهرام" در شهرستان نور آباد ممسنى(٪) براى مهاجرت رفت.
آقاى على اكبر روحانى مى گَيد:

ايشان خيلى عاشق مهاجرت بود، در آن موقَع مـن و خـانواده ام در كـازرون عضو دحفل بوديم، نـمـه ای در محفل مبنـى بر مهـاجرت ايشـن آوردنـد، من هم از خدا مى خواستم كه ايشان را ببينم، بنـبابراين او را بـه نوزآبـاد ممـسنـي

فرستاديم، جֶن من با زارعين آن منطقـه قرارداد پِنبه مى بستم و كارم در




مشنول به كار شد.

 آنجا بود، مى نشست و با صداى بلند شُروع بـه خواندن مناجـات مى كرد. خـانم روحانى مىى گويد:
صدايى كه ايشان داشت هيج كس نداشت، وقتى بـه فهوه خانـه مـى آمدا كسانى كه آنجا بودند مى كفتند: آقاى اخلاقى بخوان، او هم شرووع مـى كرد به دعا خواننن و مناجات ها را مثل بلبل از بر مى خواند. كسانى كه در قهوه
 ايرادى نمـى گرفتتد، فكـر مـى كردنـد اشــعار عارفانـه ایى اسـت كـهـ بـر لـب مى آورد و از خواندن او لذت مى بردند.
روزى جنـاب سـرهنگـوحدت عضو هيـات معاونتـ، آقـاى روح الها اخلاقى فرزند
حسين را مى بيند و براى او اينجنين تعريف مى كند:
 قهوه خانه، آدرس حسين اخلاقى را سؤال كردم، قهوه جیى گفت: همين جـا استراحت كن او نزديـى هـاى ظهر خـودش اينجـا مـى آيد و روى آن تختـه

سنگـ ننسته و دعا مى خواند .
 نزديىى هاى ظهر، شاهد حضور ايشان در قهوه خانه و تلاوت مناجات با لحنى زيبا، روى آن

 افراد به دور او مى شد و اين از حكمت آن زمـان خـارج بود، او را الز آنجا بـه ميمند فـارس محل مقدر او در اين نتشَ ى عظيم مى فرستند.

حسين بس از نور آباد ممسنى، به نى ريز بازگشت و از آنجا بهـ تنهايِي عازم ميمند
فارس شد. ميمند مركز بخش شهرستان فيروز آباد است، آب و هوانى بسيار مطبو عـى دارد، به شهر كل و كلاب معروف است، كالاب ميمند شهرت بسيار دارد و شُغل رايج مردمان آن كالاب
 مشنول بودند با ميمند در خريد و فروش بودند و برای تجارت به اين شهر سفر مى نمايند. آقاى محمد جان نثار مى گويد:
من در سال و خواستتد كه به مهاجرت بروم و كفتتد كه به شيراز رفته و خوريد





آٓقاى اخلاقى هم خودش را به آنجا رساند، و اين سرآغاز آشنايى ما بود.

> خانم حقيقت جو مى كُويد:

حدود سال هاى \&
 يك روز از هم به ميمند آمدند، جهن در آنجا هتل نبود به منزل مـا ما آمدند، مـا

 اجناس ديحرى مى خريدند و مى فرختتد، هم آشبّزخانه بود و در حقّيقت يـــ اتاق داشتيم. شب هنگَام كه موقعَع خواب بود يكـ تخت در در كوشه كهه من و دخترم مهين، روى آن خوابيديم و سـه تـا آقايون هم روى زي زمين



 بول ندارم، هيج جيزى ندارم و تنها شغل شيوه كشى را خوب مى دانم. حدود

كردند.
 ای به نام سر حوض باغ نو، خانه الى بزرگـ وجود داشت كه كارخانه

 همان محله و نزديكـ منزل يك مغازه ى كو جكى كرايه كردند و در در آنجا، حسين شُيوه و تخت

 كردند. خانواده ى حسين هنوز در نی ريز بودند و چون فـر فصل انجير و بادادم بود، آنها مانده

 مى آمدند، حسين غذا درست مى كرد او تا اندازه إى بـه آشّبزى وارد بود و برنج و كوشت را را مى توانست درست كند. يُس از جند مـاه خـانواده ى حسين نيز بـه مبيند آمدند، در آن موقّع فاطمه فرزند بزرگَ آنها ازدواج كرده بود و در آبادان سـاكن بود، و طوبى بـه همراه سـه هـر بـر
 اما جون جا محدود بود و بوى بسيار بـى مى آمد به خانه ى ديگرى رنتينت. آقاى جان نثار مى گويد:
 دارد و شـايد جايى براى شـما داشته باشدا، بـه آنجـا رفتيم و ديدم بيرمـردى



 هاى ايشان كوجِى بودند، موهبت مدرسهـ نـى رفتّ، روح الله كلاس دوم يـ


 جيزى كه بود، از مـا ملكى نمى خريدنـد و بسيار از نظر مـلمى سـغتى مـى

كَشت، ديلم اين برايم زندگى نمى شود آنجا را ترك كردم، امـا آقاى اخلاقى تا سال هاى سال آنجا ماندند.

## ب) تنشكيل محفل و روش تبليغفى

ميمند مكانى بود كه نفوس در آنجا ظرفيت درك حقايق روحانى را داشت

 اطلاعات امـرى بسيار كمى داشتنتد و از قرارهـاى محفل بـى خبر بودنـد و در حـالى كـه در


بودند.
در آنجا سه برادر بـه نـام هـاى خواجه محمد، خواجهـ احمد و خواجهـ محمود زرينـى
 مهذى انورى(• ا) بـه ميمند داشتند، بـا آنها صـحبت كردند و آنها اظههار تمايل نمودند كهـ مـا


 موقع حضرت عبدالبهاء ايشان را جناب زرينى خطاب فرمودود بود بودند و او لقب جناب را برا براى



 رأى براى محفل داشته باشثند، و سه نفر هم آقاى حقيقت جو و آقاى مهذى انورى و خانمشان
 خانم حققت جومى گويند:
جون آقاى جناب دايیى زرينى ها بود به عنوان محفل به آنها مى كفت كه عيد


 همسرش، و خواجـه احمــ و خواجـه محمـد و خواجـهـ محمود در طول ســلـ

حضور نداشتتد، چنـد مـاهى كنشُت و بـدين منـوال سبرى شـد تـا اينكـه آقـاى انورى و خاتم ايشان نتوانستتد آنجا بمـاتند جون خانم انودى مـى خواستتد در دانشحاه مشهد ادامه ى تحصيل بدهند، بـه رونيز فسا منتقل شـدند و از آنجـا رفتتد و بدين ترتيب دوباره مـا دو نفر عضو براى محفل كم داشتتيم و وضـعيت محفل بـا عدم حضور جنابـان زرينـى بـسيار ضـعيف بـود و بـه محفل شـيراز درخواست داديم تـا جند نفر را به آنجـا بفرستتند و آنها آقاى حسين اخلاقىى و محمد جان نثار را معرفى كردند. شل دو آدلند و منطقه را ديدنـد و كـار ملكى دوزى آنجا را نـگاه كردند و آقاى اخلاقى كفتتد: مـا آمديم اينجا بمـانيم و بر هم نمى گرديم. و بدين ترتيب محفل رونق گرفت و لز آن ركود نسبى كه قبلا' بر آن عازض شده بود خارج شد.
در آن زمان كار هاى محفل جندان زياد نبود ، و به نوعى يكى ديدنى از احباء به شمـار مى رفت، ولى همين ديدنى سـاده در محيطـى كهـ بسيار محدود بود و احباء در اقليت بـهسر

مى بردند، باعت دلكُمى و تُجديد قوا مى شد ، جناب جان نثنار مى گويند:
لر آن زمـان كار هاى هـا در محفل ايـن بـود كـه مـاهى يـــ مرتبهه دول هم جمـع مى شديم و چند مناجات تلاوت هى كرديم، اگر نامـه اثى يا يِيامى از بيت العدل بود بى خوانديم و لر مولدد آن صحبت مى كرديم و كال ديگرى نداشتيم، هيج كس از امور محفل و قرارهاى آن خبر جندانى ند/شت. همگـى تُجربيـات اوليهـ

مـان بود.
حسين در جنين شـرايطى، اولين خدمات خود را آغـز نمود و از هر فرصنى براى تنليغ نفوس استفاده مـى كرد. او در مغـزه ضـمن كـار، مرتبـا" بـا صـداي بلند مشغول خواندن مشتوى مبـارك و مناجـات " الى خداى هـر عطـا ... " (Yا) بـود و بـه واسطهه ى ايـن عمل وى، درويشى در ميمند بـه نـام احمد شـاه بود كـه بـه ديدن حسين مـى آمد و الواح و آيـات و مشنوى مبارك را حفظ كرده و در كوچهه و خيابان با صدایى بلند مى خواند و دوبـاره مطلب جديدى را

طلب مى كرد.
خانم حقيقت جو مى گويند:
ايشان وقتى مى خواستند كسى را تبليغ كنند، منتظر نمى شدند تـا او چيزى
 مـى گوينـد امــام زمــان بايـد از جــاه بيـرون بيايـد، مـحر اينطورى مـى شـود و غيره، هر جه را كه شنيده بودند برا ى آن شخص به صصوت شكسته، بسته

مى كفتّد، در آن موقع ما با آن عقل ناقصمان مى كفتيم: خدايا، از دست اين
 مى گفت شُماها اينطورى مى كوييد و اين خيلى بدتر است، امـا از اين غافـل بوديم كه ايشان به خاطر قلب بسيار باكى كه داشتتد صحبت هايششان به قلب مى نشست و شنونده بيشتر جذب اين مطالبى مى شد كه از قلب برمى آمد و بنابراين هر جمله از آيات كه تلاوت مى كرده، سريعا" تأثير خودش رأير ابر جا جاى

مى كذاشت .
روش تبليغى حسين به هيج وجه مورد هسند احباء نبود و هــه از از او ناراضـى بودنـ.

 فرصت ها را براى تبليغ از دست نمى داد و نسبت بـه رفتار ديگران بسيار صنور و شـكور

هس از مدتى كم، كم بـه تحريــى علمـاء مردم ميمند نيز مخالفت خودشـان را نشـان


 آمدند، آنها ديگر در روزهاى عيد رضوان هم در شأن خود ندانستند كه درمحفل حضور بيدا كنند و در كنار فقبرى شيوه كش و بـى سواد بنشينتد.
خانم حققتت جو مى گُويد:

اين مسنله كه حسين به ميمند آمده بود بـه قدرى براى آقاى زرينى سنگين

 اسبت كه با آنها نشست و بريار الماست كنيم.
 متعصبين، جرى شوند و به اذيت و آزار احباء بيردازند. تـا فبـل از ايز اين تسلط ، مقام و قدرت


 و برادران زرينى به طور تدريجى كناره كيّرى كردند.

## ج) ارل موْمن ميمند

( بود، نثل مكان كرد. كدخدای ايل، برا ى آنكه بجٍه هايش در ميمند بـه مدرسـه مـى رفتّد، خانـه اثى در ميمند داشت كه حسبن در يكى از اتاق هانى آن با خانواده اش زندگى مـى كرد و مراقب بجه هاى كدخدا و به نوعى سرايدار آنجا بود، در آن سالل ها استان فارس اوضاع بسيار نـا امن و نابسامانى داشت، جون عشاير قشقايى سر جنـــ بـا دولت داشتند، افراد ايل تــــ ريز هم، ماهى يكى بار جمع مى شدند و با سوار و تفنگجى به ميمند مى آمدند نا آذوقه و مايحتّاجشان را
 منزل كدخدا مى آمدند با آنها حشر و نشز مـى كرد و صـحبت هـاى امرى و بشارات ظهور را مى گفت. سيد هاشم موسوى مى گويد:
من در آن ايام Y Y سLاله بودم. وقتى بعد از خريد براى نهار خوردن به منزل او مى رفتيم او را مى ديدم. بجه ها مى كفتتد اين فرد بـابى است براى همين هــر گــاه او را هــى ديـــم وحـشت وجـولم را تـسـخير هــى كــرد و از او مى ترسيدم.
يكى روز كه به تتهايى به ميمند رفته بودم بـه منزل او رفتم ـ آقاى اخلاقى مشنول تخته كشيدن كيوه بود و خـانمش هم در حـلا نـان بختن بود. مـن جپنـد متـر دورتـر از آنها نشـسته بـودم و بـه آنهـا نـگـاه مـى كـردم. خـاتم اخلاقى جُند قرص نـان با يكـ فنجان جاى لر سينى گذاشت و برا ى مـن آلودد. من كه ترس تمام وجودم را كرفته بود نان و چايیى را بـا ترس خـوردم. همين
 كردن استت. خوب كه كوش دالم در زمزمـه هـايش نـام تيـيامبران را شنيدم كـه ذكـر مـى كـرد. حتـى قبـل از اسـم بيــمبران كلمـه ى حـرت را هـم بـر زبـان
مى آورد.

بـه فكـر فرو رفتم آخر شـنيده بودم كـه بـابى هـا خـا و بيـامبران را قبول ندارند پس خطور است كه با احترام نام آنها را زير لب ذكر مى كند. در اين فكر بودم كه احساس مسى كردم آقاى اخلاقى قصد دارد مطلبى را بـا مـن در ميان بگذارد ولـى مـى ترسد. بـه او حفتم: آقّاى اخلاقى روزانــه جقدر كـار



 بله. كفت: بس بان كها او صد وبيست سال بيش آلدّهر.

















 كرَنته و تبريى كتَتن.





مـا بـه اينجـا نيامـيم كـه بـا مـردم اينطول رفتـار كنيم هـا بـه منظول ديگُرى آمديم، برای همين، اگر مـن بـه زير درخت نـسترنى كـه خـارج از شـهر هست بروم و آنجا جادر بزنم، ولى حاضـر نيستتم كـه چنـين كـارى بكنم. تـو نـُران نبـاش، خداى مـن كريمـه، مـن بـه الراده ى او بـه اينجـا آمــم و او هـم پـشت و بِناه من است، هر آنجپه رضاى خودش است، واقع مى شود. سيد هاشـم فـرداى آن روز بـراى حسين منزلـى در ميمنـد بيـيا مـى كنـد كـه متعلـق بـهـ ابراهيم قَصاب بود و تا يـى هنته مثل تشنه ليى كه بهل آب گوارايـ رسيده باشد به تتگ ريز بـاز نمى گردد و تمام وقت مثل مريد و عاشتى همه جا حسين را همراهى مى كند . او چس از باز گشت به تنگـ ريز، ديگر طلتت نمى آورد كـه كنج درونش را بنهان كند و با.تمام اقوام، دوستان و آشنايان شـروع بـه صـحبت مـى كرد و بشاراتى كهـ حسين در مورد ظهورات بـى در هـى در كتب قبل ذكر شُده بود را كلمـه بـه كلمـه نقل نموده و شـماره ى آيـات قرآنى را كه حسين كنته بود برای آنها مى گُويد، همه منجذب مى شوند و بـا اشتياق بـه صحبت هـانى او گوش مـى دادنـد. جنـد نفرى كـه بـا سـواد بودنـد شـماره ى آيـات را در شَرآن خوششـان جستجو مى كنند، و آن آياتى كه حسين كُنته بود را نمـى يابند و دلسرد شده، هاشم را سرزنش
 مى گويى در كتاب قرآن ها نبست. هاشم كه ايمان قلبى به صحبت هاى حسين داشت، شـكى در آن آيات نمى كرد، اما از اينكه آيات را بيدا نكرده بودند بسيار ناراحت شده و مى گويد: بياييد به خانه ى آقاى زرينى برويم و از ايشان كه با سواد است در مورد آيات سوال كنيم. همگى بـه در منزل آقاى جنـاب مـى روند و مشكل را بـا او در ميان مـى كذارند، ايشان قرآن خودش را آورده و اين آيات را پيبا مى كند و با آيات ڤرآنى موجود در كتاب آنها هطابقت مـى دهد و مـى كويد بعضى از اين علماء كه آيه ها را جمع آورى مى كنند، ترنيب آن را كمى هس و هيش مـى كذارند و قرآن هاى مختلف با هم در نرتيب آيات كمى متفاوت اند. و اين مطلب باعث مـي شـود كه همه بـه يقين برسند كه حرفت هـاى حسين درست بود. و تعداد زيـادى مقبل مـى شوند. از جمله برادران(٪) سبد هاشم كهه بـه امر مبـركـ ايمـان آوردند، امـا از آنجـايـى كهه در آن زمـان تحكيم وجود نداشت و محفل روحانى به اين امور رسيدگى نمى كرد، نفوس به مرور زمـان بـه

عقايد قبلى خويش بازگشتند و عده ى كمى از آنها بر امر مبارك ثابت ماندند.(1ه) سـيد هاشـم موسـوى چـس از ايمـان سـختى هـاى بـسيار را متحمـل گرديد، او كـه سـواد خواندن و نوشتن نداشت، كتاب هاى امرى را بـه منزل مـى برد و بـه برادرش نـاظم كـه در آن موقع هنوز ايمان نياورده بود، مى داد و مى گفت برايم با صدايى بلند بخوان .

بس از مدتى ناظم متوجه شُد كه مطالب مربوط بـه بهاتيـان است و اين را بـه هـرش





 بّرسيدند كه تو جرا اين كار را كردى ؟ سيد هاشم با حالتى متحيرمى گويد: پدر، من اين كار

 را به نام من كرده، اما جون من بهانى شُدم مى خواهد اينها را پس بكيردد. و همه را در هــان باسگاه به بِدرش تُقَيم كرد.
كذخاى ايل تنگ ريز نيز، دختر بسيار زيبايى داشت كه نامزد سبد هاشم بود، او نيز
 وقتى ايمان آورد، در ظاهر همه هيز را الز دست داد، اما باطنا" جيزى را بافت كه در نظرش همه چيز ديگر بست و حقير جلوه مى كرد.
برادرش نـظم نيز جند مدت بعد، خواب ديد كه يـكـ سيد نورانى مـى آيد و بـه الو مى گويد كه متل آنكه هر دو جشُمانت كور شده است و ديگر شیپ

 آورد
سيد هاشم بس از ايمان داراى جنان بصيرتى شد كه تمام حالات روحانى افراد را حس مى كرد، و نَامدت ها وقايع آبينده را بيشّ بينى مى كرد و هميشه زودتر متوجه اوضـاع خطر مى شد.
بدين ترتيب خبر ايمان اول من آمن ايل تنتى ريز ميمند فارس، مثل توبع در هــهـ جـا

 شُده" (5) و دسته دسته براى تماشاى هاشم كه بهانى شده بود مى آمدند و مى خواستند ببينند كه

جه تغيزى كردد، هنگامى كه او را خوب نظاره مى كردند، مى كَتتد : اين كه بيجـاره هجزيش نيستت و مى رفتتد.
ايمان و استقامت بى حد و حصر جناب موسوى موجب شد كه امروزه جندين خانواده ى موسوى كه برادران سيد هاشُم مى باشُند، تمامى فرزندان و ونواده هابشان در ظل امر هـر هستّتد و قلوب افراد يك طايفه به نور ايمان روشن گرديده است. \"
استقامت حسين و رفتّارش در ارنباط درارنباط بـا ديگّران در ميمند، نـه نتها موجب
 بود وبه ميمند منتقل شده و در باسگگاه مشنول به خدمت بود و همجنين آقاى اعتماد. در ارتبـاط با نحوه ى ايمان اين نفوس اطلاعى در دست نيست.

فاطمه مى گويد:
هنگامى كه براى تعطيلات تابستاته بـه ميمند مـى رفتيم نفوس زيـادى بودند




 ايمان قلبى نيز داشتثد ولى در زمزٌّهم افراد بهانى محسوب نمى شُدند.

## د) مشكلات مهاجرت

1- مسكن
گر خيال جان همى هسـتـت به دل اينجا ميا
ور نـــثار جان و دل دارى بيـــا و هم بيـار
رسم ره اين است كر وصل بهاء دارى طلب
ور نباشــى مرد اين ره دور شُو زحمت ميار

 ديگران نتل مى كرد.

حسين و خانواده اش بعد از آنكه از خانه ى كاخداى ايل تنگَ ريز بيرون رانده شُدن، سختى بسيارى كشيدند و هر روز در يـى جـا بـه سر مى بردند بـه طورى كه همسر ايشان
طوبى مى گُويد:

آنقدر از اين خانـه بـه آن خانـه كوع كرديم كـه ديگر يـادم نيست بـه كجاهـا رفتيم، هر روز جابجـا مى شُديم و صاحب خانـه بـه تحريـــ علمـاء و مردم عذرمان را مى خواست. روح الهَ مى گويد:
پس از بى خانمانى هاى فراوان در منزل آقاى زرينى كـه مشههر بـه جنـاب

 جوى آب كه سر كوچه بود و حدود . . ا متر تـا حوض وسط حيـاط فاصله داشت، تقريبا" • \& حلبى آب مى آورديم و حوض و همجنين تمامى مخـازن

 و براى همين آب حوض در عرض يكـ روز تمام مى شد و دوباره مجبور به

بر كردن آن بوديم.
بس از آنكه هند سـالى در منزل آناى جنـاب، حسين و خـانواده اش از دربه درى و خانه به دوشى راحت بودند در ميمند لوله كشى آب شد و آقاى جناب كه در واقع جـي آب آشاميلنى و مصرف روزانه. و كـــى در ديگر كار هـاى خانـه اتاتى اجـاره داده بود، عذر آنها را خواست و جون خانه ى حسين محل كذر يـاران و احباء و مسافران از دور و نزديـى بود و اين رفت و آمد ها زياد مطابق ميل خانواده ى زرينى نبود، حسين مجبور بـه جابجايى مجدد شُد.

يكـ روز هنگامى كه به دنبال خانه مى گثشت و به آرايشگاه آقا مرتضى فَيـمى جهت اصلاح رفته بود، مشكلش را بـا او در ميان كذاشت. ايشان مى گويد: اتاقى دارم مانند تخم


 آنها بر تاب مى شود و آقا مرتضىى در حالى كه به ديوار تكيه زده بود بـه أنها التمـاس مـى كند


مر تَضى اهل دسجد نبود و خبر نداشت كه حسين بهـانى است و در خانـه ى بِــــ بهـانى زندگى مى كرد و نمى دانست كه در مسجد قرار بر اين شده است كـه كسى بـه او و خـانواده اش خانـه ندهد تا از آنجا بروند.

در هر حال آن شب حسين مجبور شد وسايلش را به آنجا ببرد ولى قول داد كه هر جـه سريع تر خانه الى بيدا كند و از آنجا بلند شود. جيزى كهـ خستگى حسين را بيشتر مـى كرد آن بود كـه هبس از اسبـباب كشى، از بلند گوى مسجد مـى شُنيدند كـه آخونـد ميمند كـه نـامش آقـاى مناقبى بود با صداى بلند فرياد مى زد:" استاد سلمانى، نانت نبود، آبت نبود، خانـه بـه اخلاقى
دادنت چچه بود؟"

زندگى حسين بسيار ساده بود و اسباب و اثاثيه ى او جيزبى جز يكى مقدار رختخواب،
بكى قاليجهه و جند قابلمه و ظرف نبود. مو هبت مى گويد:

نبايـ لد اطرافش اسبباب و وسـايل بجينـد. بنـابراين مثل سـربازى كـه هميشـه

## آمـاده ى حركت است، آماده ى تغييرات و تضييقات بود.

ر همين گير و دار كه حسين و خانواده اش نمى دانستند به كجا بروند، منوجهر بسر بزرگ خـانواده كـه بـه خـاطر مشكلات مـالى تُرك تحصبل كرده و در جزيـره ى لاوان كـار مى كرد به ديدن آنها آمد. او كه مشكلات مهاجرت را مى دانست مبلغ قابل نوجهى را بـا كـار و تلاش فراوان و صرفه جوبِى پس انداز كرده بود.(^1) با آمدن منوجهر درهاى بسته بـه روى آنها بـاز شد و موجـى از خوشحالى و شـادى در خانـه اوج گرفت و تصمميم برآن شد كـه بـــ قَطعه زمين را خريدارى نمايند.
منوجهر بسيار مخفيانه، با شخصى كه صـاحب زمينى حصـار كشيده و داراى جـاه آب بود و طبق نتشهه ى احداث خيابان در ميمند قرار بود خيابـن از وسط آن بگذرد، وارد معاملـه شـد و آن زهمين را بـه اشـاره ى حـين كـه هطمنن بـه عنايـات حق بود بـه جهـار هزار تومـان خريدارى كرد.

خريد ايـن زمـين منّل بمـب در ميمند منفجر شد و آنها كـه قصد داشتند حسين را از ميمند بيرون كنند و حال موفق به خريد زمين شده بود، مغموم گرديدند. اين مـاجرا باعث شد كه ديگگ به استاد سلمانى فشار نياورند و آنها تا ساختن خانه در آنجا ماندند. امـا اوايل هيج بنـا و كارگرى برای آنها كار نمى كرد و جون خانه هاى ميمند را با سنگـ مى ساختند، افرادى كه از كوه سنگى مى شكستند و به شهر مى آوردند، به آنها مصالح نمى فروختند.

اگر جه در ابتداى كار هيج كس حاضر بـه كار برای آنها نبود ولـى در ادر ادامـه حسين توانست افرادى رابا دادن حقوق بيشُر به كار بگمارد ولى از ابتدا برا براى ساختّن خانه ى ميمند،
 منزل براى آنها بفرست. حسين، روح الهُ و موهبت نيز به جاى كارگر، بنا و تمامى كسانى كه در ساختن ساختمان لازم است، ايفاى نشش كردند. گّج و سيمان را مجبور بودند از شيراز

 سال و روح الله حدود 19 سال بيشتر نداششتند.
مو هبت مى كويد:
 متعصبين و آخوند ها مورد بى حرمتى قرار مى گرفت ولى او بـي
 مى آهرند كه برای شُما كار نكنم اما من كار كار كردن براي شا شما را دا دوست دارم
 مى كردند، اما جُون در آن موقع ديوار هـا را در ميمند از سنگـ مـى سـاختنـد و اگر آجر از شهر مى آوردند بسيار گران مى شُد، هاره ایى جز اين نبود كه بايد خودشان مصالح را تهيـه مى كرنذ.
روح الشه مى گويد:





 خواستيم سنگً ها را از آنجا بِيدا كنيم.
مو هبت مى كويد:




مى رفتيم، مثل اينكه اين رگه هاى كوه به جلوى ششم ما مى آمد و سـريع آن را بيدا مى كرديم، از شانس ما شمـن سـلا باران نيز آمده بود و كِلَ هـاى بـين اين رگّه ها خوب خيس خورده بود، مـا ديلمى كه همراه داششتيم مـا بين شيلار
 ساختمـن بودند، از كوه سرازير مى شد و ما در ظرف يكـ صبح تـا ٪ بعد از ظهـر بـه انـدازه ى Y مـاشـين سـنـگ آمـاده مـى كـرديم. در ايـن مـدت سـختى بسيارى مى كشيديم چرا كـه آب آثــاميدنى نداشُتيم و در آن منطقـه جشُمهه را بلد نبوديم، مواد خوراكى مـان نيز كه جيزى بيش از يـكـ تكـه نــن نبود تمـام مى شد و آفتاب در هواى گرم كه هيج سايه او نداشت بسيال وحشتناكـ بود. يادم مى آيد يكـ روز براى آنكـه يـك مقدال سرم خنـكـ شـود بر روى زمين دراز كشيده بولم تـا درخت خـارى كـه حدود . ه سـانتى متر ارتفـاع داشتت و آفتاب پشت آن مـى تابيد، بر سـرم سـايه ایى را بيندازلد و صورتم يـــ هقدار

خنك شود.
 بود و ماشين در اختيار داشت مردانگى مى كرد و براى آنها سنگ هـا را بـه ميمند مـى آورد و

در جلو جشمان بهت زده ى همگان به فضل جمال مبارك مصالح تهيه مى گرديد. چس از مدتى آقاى مناقبى، روحانى ميمند منوجه شد كه يكى بهائى در بالایى شـهر دارد خانـه مـى سـازد و خانـه ى او يـايين شـهر و در محلـهى قديم رو بـه روى مسجد واقـع است، بنابراين نزد خود تصميم گرفت كه او هم بايد در بـالاى شهر خانـه داشتنه باشد، او هميشه از الينكـه در مـورد بهـائى هـا در مـسجد صـحبت بكنـد وحـشت داشـت بنـابراين در خانـه اش مـى نشست و شروع به صحبت مى كرد، خانه ى او كه فاصله اش تا مسجد ب يا ها متر بيشتر نمى شد، به وسيله ى سيم كشى به دسجد مرتبط بود و در مسجد صحبت هـاى وى از بلند گو بخش

خانه ى حسين در مكان خوبى از نظر امكانات قرار داشت، جرا كه از سرو صداى شهر به دور بود، اداره ى برق و بهدارى هم در كنارش وجود داشت و بنـابراين، آقاى منـاقبى
 يك زمينى مجاتى به دست آورد و يكى عده الى هم مصالح مجانى برابش مى آوردند و عده اى ديگر مشغول سـاخت و سـاز بودند. خانـه ى منـاقبى در جند متّرى خانـه ى حسين بنـا شد، هر روز كه براى بازديد از منزلش به محله ى بالا مى رفت، از جلو خانه ى حسين رد مـى شد

و زوح الله، مو هبت و حسين را در حلل كار كردن مى ديد، سرى تكـان مـى داد و مـى كفت
اخوان، اخوان و رد مى شد.















 جليد، جاده أى كه بين ميمنذ و فيروز آباد است بايد مرتب شود و و جادي
 مى كَتتد در خيابان واقع شده است. يك روز دوباره آتاى منابَّى بهد در منزل حسين آمد و با خوشحالى هر جه تها تمام تر به







شكى به خود راه نمى داد. مستى گُنشت و خبر آمد كه نتشَه الى كه كشيده شُده اششتبَاه است و در

 نصف ببشتر دز خيابان قرار مى گرفت.

موهبت مى كويد:

 شو
 كه با آن مسافر كشى مى كردند، ديگر كسى ماشين نداشت. وقتى وارد منزل شدم، ديدم كه جند نفر از مهندسين جاده مى باثشند كه از قضا يكى دو دو نفر از از آنها بهانى بودند و جین لر ميمند هتل وجود نداشت و شنيده بودي خاتواده ى بهانى در اينجـا سـاكن اند بـه منزل هـا آمده بودند و و يكى دو رو روز
 جوا ب كفتتد بـراى بـار دوم كـه نقشُه كشيده شـد اسـتاندارى بـال هم آن را
 دو طرف كنار خيابان واقع شده بود و منزل آقاى مناقبى كاملا’ در جـاده قرالر

 صاحب آن كَردن كلفت است. بـه قـدرى آقاى منـاقبى عصباتى و ناراحت احت بود

منزل حسين همان طور كه آرزوى تلبى وى بود بـا تلاش هانى او و بسرانش، محل عبور و گذر مسافران و احباء قرار گرفت، هر كسى كهـ در ابتدا به ميهند مـى آمد و جايـى را
 مى شسند همگى در ابتدا در منزل حسين مورد مهمان نوازى ترار مى گَرفتّد.

> Y - اقتصاد

قسمت عمده ى زندگى حسين با مشُكلات اقتصادى همراه بود، زيرا الز زمان ايمان وى .ر نى ريز وتايع متوالى بر عليه احباء به وجود آمد و نه تتها حسين بلكه تمامى احباى نـى


 اوضاعش بسيار بدتر از قبل شد، او با دست خالى به فَصد مهاجرت، عازم ميمند شد در حـلى

كه مى توانست باغ و ملكش را در نى ريز بفروشد و با توشه ى بيششرى راهى سفر شُود.
روح الش مى گويد:

هميشه ناراحت بودم و ودرم را سرزنش مى كردم كه اتر كمى عاققلاته تصميم

 بعد از ايمان برادران موسوى متوجه شدم كه اگر ما در در ميمند خانه داشتيم و و سرو سامانى گرفته بوديم، هرگز سرايدار خانه ى كدخاى ايل ايل تنتَ ريز نمى شديم و اين آشنايى هيج وقت اسبابش فراهم نمى شد و نداى امرالهـ در آن مناطق بلند نمى شد و اين هستى حقيقى از بس آن نيستى ظّاهرى رخ كَ كشود. جه بسيار از قدماى امر كه در راه خدمت به امر جواهر اهرات خويش را را در راه ريختند و عازم كوى بلا شدند. شكر حضرت بهاءالله كهه بى سر و سـامان و

فقير بوديم.
باتوجه به كفته هاى فرزندانش، به نظر مى رسد حصين نيز بهـ اين كهـ در راه جمـل
مبارك بايد بدون توشه ظاهرى قام برداشت و رنج وتعب، متحمل كرديد متنقل بوده است. حسين كه تنها منبع درآمدش فروش تخت و ملكى بـى بود، در هنگام ورودد بـه ميمند با




أنها شدند و از آنها خريد نمى كرددند.

وقتى هيج كس از آنها ملكى نخريد و ما ديديم كه وضع مالى شـان بسيار بد

 خريد لوازم اوليـه براى كـر را مـى دهم و شُما ملكـى بدوزيد و مـن آنهـا را

 آنجا با قيمت نـارلترى وجود داشـي









 از آن خانواده ى ايشان نيز به هيمند آلمدند.

 مى زنتذ و تَها متـار كـى از آن ذكر مى شُود.


نروخت و اين كار را سخت تر مى مى كرد.









را بايد براى هغازه دار بعلى تُكرار مى كرديم. بعضى از آنها بسيار مغرض بودند و ما را اذيت كرده و مى گفتند: زود باش يكى صلوات بفرست، بعد از صلوات آن را به روى زمين بربت كرده و مى گفتند نمى خواهيم. مـ با حزن
 مى رفتيم، اين ها به قَرى بد طينت بودند بودند كه شيوه تا مــازه ى آخرى از آن آراستگى اوليه بيرون آمده و كثيف و وارفته مـى شد، مغـازه ى آخر شخصى به نام اسنتاد محمد بود، او مى دانست كه ديـگر هر قيمتى كـه بكويـا مـا حاضــر بـه فــروش هـستيم و بـه كمتـرين قيمـت يعنـى ه تومـــان آن را مـى خريـد، گـاهى اوقـات هـم وفتّى فـروش نمـى رفـت مــا نـاراحـت بـه منـزل مى آمليم، امـا پـر بر خـلاف انتظار مـا مـى كفت: نـاراحت نبـاش بابـا جـان، دوباره درستش مى كنم، و دفعه ى بعد خودش آن را براى فزوش مى برد. فروختن شيوه در بازار ميمند دردناكـ ترين كارى بود كه به عههه ى بجـه هـا كذاشـَه مى شُد، آنها از اين تحقير و تو هين بى نهايت ناراحت مى شدند. روح الهم مى گويد:

 مى رسانديم، وقتى اعضاء خـاتواده بـه دور سـفره جمـع مـى شداند و نــن در سفزه گذارده مى شد، همه به سمت نان دراز مى شدند و در آخر كار مـا بجهd ها، به طرفـ وصله ى زرد رنگگى كـه سـفره ى بֶارجـه اتى مـا داشـت بـه خيـلا

نان حمله مى كرديم. فُطعـا" حسين از ديدن نـار احتى هـاى كودكـانش بسيار رنـج مـى بـرد و آزرده خـاطر مـى شـد، المـا در راه جمـال مبـارك همـه را بـر ديـده ى منـت مـى گذاشـت و بـه آنهـا دلـدارى مى داد.

بعد لز جند سال خانم حقيقت جو هم عضو محفل شدند و در يكـ كانونشن در شيراز، در مورد وضعيت موجود در ميمند صحبث كردند و خواسنار جايگزينى جند نفر ديگر به جاى آنهـا شـدند، زيـرا بـه قـدرى وضـعيت مـالى بـه همـه فشار آورده بـود كـه خــانم حقيقت جـو مى گويد:
وقتى آقاى حقيقت جو به منزل مى آمد گريه مى كرد و با جشمـن اشـك بـرّ، هر جه در خاته داشتَيم از برنج و سبيب زمينى و بیاز و قتن و شـكز، همـه را

نصف مى كرد و يـك مقدارى را برأى خـانواده ى اخلاقَى مـي برد. خودمـان هم در وضعيت بسيار بدى بوديم و از محفل خواهش كردم كه به جاى مـا جند نفر ديگر را به ميمند بفرستند، در ضمن وضعيت مـلى خـانواله ى اخلاقى را تشريح كردم و خواهش نمودم كـه اگحر امـكـان داشـته باشد از صندوق مـلى مـهجرت يكى مقدار بـه خـانواده ى اخلاقى كمـى كنند. آنها موافقت كردنـد و مبلغ بود، به مـن دادنـد و وقتّى ايـن پـول را بـه جنـاب اخلاقَى دادم و كفتم نـاراحت نباشيد، جپون اين پیل كمـك از صندوت است و هر موقـع كـه داشتيد آن را پس بدهيد، ايشان با خوشحالى يول را كرفته و كفت: من با خيال راحت براى
 تضنمين مـى كنيد كـه يـك سـال ديعر هم بمانيـد؟ ايشان كفت: مـن مـى روم و الان دو كيسه آرد خريده و در منزل مـى گذارم، خـانمم هم نــن هـى چِزد. اگر
 جـالى بـود كهه هقدر در راه مـهاجزت، اسـتقامت و توكل دارد كـه بـا يـكـ نــان خالى، برای يكى سال ديغر خيلش راحت استّ.
حسين همين كار را كرد و بـا دو كيسه آرد كـه از آن هول تهيـه نمود و همت همسر و فرزندانش، باز هم در آنجا ماند و نقطه ى مهاجرنت خويش را تّرك نكردد، سـختى هالى فقر و تتگى دستى به قدرى شديد بود كه اطر افيان آنها را نيز تحت تـثّثير قرار مـى داد و بـه فكر فرو مى داشت. فرزندان حسين با اينكه جندان كارى از دستشان بر نمـى آمد، امـا از هيج كمكى دريغ نمى كردند. به طور مثال، جون در آن موفع آب آشاميدنى لوله كشى وجود نداشت، مردم بايد با سطل از جند كيلومتر دورتر آب مى آوردند، دوستان و نزديكـان و احبـاء براتى آنكـه بـه آنها كمكى شده باشد، از فرزندان حسين اين كـار را مـى خواستند و بـه ازاء آن ب بـا با ريـالل پپل به آنها مى دادند.
خانم حقيقت جو مى گويد:

 حسين هم كلاس بودند، او به منوجهر گِته بود كـه هر روز بـه دنبـالش بيايـا تا با هم به مدرسه بروند. يكـ روز صبح كـه منوجهر بـه دنبـل سـعادت آمده بود، سعادت در حال صبحانه خوردن بود و به او گفت جند لحظه صبر كن تـا

مـن صبحانه ام را بخـورم و بـا هم برويم. مــدر سـعادت برايش تخم مـرغ درست كرده بود و يك لقّمه از آن تخم مرغ را به من منوجهر تعـارف كرده، امـا هر جه قـر اصرار كرد، منوجهر آن را از دست خانم
 مدرسه نمى آيم و منوجِهر به تنهايى به مدرسـه رفت. بعد از رفـي رفتن او خـانم

 خودش دانسته بود. بعد از ظهر كـه منوجهر از مدرسـه برگشت طبـ هر روز برايم دو سطل آب آورد، وقتى مى خواستم به او يول بدهم ، خنديـر




 خدا مى داند. و حرفـ او بسيار در ما اثر كذاشت



 نكردّ. وقتى ايـن حرف را بـه خـانم زرينـى كَفتم و علت عمـل منـوجهر را

توضيح دادم، او هم بسيار متاتر شد و از برداشت خودي
 منوجهر تركـ تحصيل كرده و در آبادان و جزيره ى لاوان مشخول بـه كار شد، ادامـه داشت،


 به ديدن خانواده اش در ميمند مى آمد، اهالى محل بيشتر بـا آنها معاشرت مى نمودند و بدين طريق ابواب جديدى رخ گشود.

در تمامى مراحل زندگى حسين، كسى كه هميشه يار ر و ياور او در كار و سختى هـا ري


 كاهى اوقات به خاطر دست بخت خوب او، ديگران نيز بـه او پول مـى دادند تـا برايشان نـان
مو هبت مى كويد:
 آنجا مى نشست و نـان درست مى كرد. در آن موقع مـا فرزانـه و ضياء واء را را هم
 دست به ضياء شير مى داد با دست ديگرش هم خمير درست مـى كرد ونـان مى بخت. من هم در دست كردن آنثّ زير تتنو بـه او كــــ مـى كردم و و ـــان

ها رابر مى تردداندم.
علاوه بر تمامى اين كار ها بايد به فرزندان هم رسيدگى مى كردد، رسيدگى بـه المور 9 فرزند در حالى كه آب لوله كشى تا مدتى رر ميمند وجود نداشت و بايد لبـاس ها را را جندين متر حمل كرده و به سر جوب آب برده تا بشويند بسيار سوار بود و طوبى تمامى اين كارهـا را به درستى انجام مى داد.

ب ـ ت تضيبقات
يكى از بزركترين هشكلاتى كه در مهاجرت رخ مى گشايد، تضييقات وارده از جانب يـر و اغباراست كه بر خـلاف مشكلات اقتصـادى و عدم امكانـات، تحمل آن بسيار مشكل و صعب مى باشد. در ابتداى ورود حسين و خانواده اش به ميمند، مشكلدت بسيار كم بود، جرا كـه نفوس زبـادى هنوز آنهـا را نمـى شـناختتد و نفوذ و قدرت آقايـن زرينـى در ميمند موجب ترس اهالى مى گشت،، امـا بس از مدتى و با دخالت روحـانيون و علمـاء و تحريـكـ مردم، روز به روز بر سختى هاى كار افزوده گرديد و علت آمدن احباء به ميمند هويدا شُد، امـا از آنجـايى كه مـى فرمايند:" بلايـى عنـايتى "(9) تضضييقات وارده، تبليغانتى شد كه تُعداد زيـادى از نفوس كنجكاو و مشتاق را به سمت امر متوجـه نمود و جذب كرد. از تضبيقات و مشكلات، جندين خاطره كه بازماندگان حسين تُعريف نمودند ذكر مى شود.
روح الشه مى گويد:

يكى روز صبح، هنگامى كه بـر به مغازه رفت، طولى نكشيد كه سريع بـه خانه برگثتت. او جنان حالت سرود و خوشحالى در صوريتش مورج مى زد كه
 باشض. با كنجكاوى علت را جويا شديم و او كفت: درب مغازه را شككسته اند و ابزار و وسايل شيوه كشى را برده اند، وقتى بيججو شلدم، فهميدم كه آن ها ها





 او مى خنديد و مى كفت : خودشان ريختند و خودشان هم بير بيرون آورديند. حسين هميشه مر اقب بود كه مبادا حِيزى مانع ماندن او در ميمند شود و اين فضل را را



 مى كند، حسين به فكر فرو مى رود و با خود مى گُ يويد: نكند جمال مبارك اراده فرموده خون

 رفته بودند و تنها مو هبت كه حدود ه ها 9 ساله بود همر اه حسين در ميمند بود.

مو هبت مى گويد:

 دعوت كرده اند، باغشان هم نسبتا" دور است، من بـه أنها قول داده ام كه حتما" مـى آيم. امـا

 مواظب بانش، اكر ديدى هوا بس است و مشُكلى براى من يِشُ آمد، مبـادا سرو صدا بكنىى،

سريع به شهر برگرد و به باسسگاه خبر بده، اگر هم جيزى نبود كه من خودم صدايت هـى زنـم تـا به بيش من بيايى.
مـن در آن سـن كـم بـسيار احـساس غرولـ و مسـنوليت كـردم كـه كــار بـه ايـن
 تظاهر به شجاعت و شهامت مى كردم، باغ ها در ميمند به اين شـكل بـود كـه لرب ورودى مخصوص نداشثت و از يك باغ بهه باغ ديگل مى رفتيم، يكـى دو باغ را كه رد كرديم، در صد مترى محل، يكـ لرخت كـل نـسترن بود، هـدر بـه مـن كَت كـه هـشت ايت درخت منتظر بمـانم، حـود ب Y دقيقه كاششـت و از او خبرى نشد، من هم پشت درخت نشـسته و هر لحظه مترصد بودم و از لا بـه لاى شـاخه ها سرك مى كثُيدم، بعد از نيم سـاعت بـار مرا صدا زد و كفت: طلا، باباجان بيا كه خبرى نيسنتـ وتنتى رفتّم، ديدم كه آنجـا را جـارو و آب پِاشى كردند، تخنتى گذاششتند، و انواع ميوه هـا مهيـا بود. بعد يـرم براى آنها



او شاهل باشد. آنها از اين صداقت و سادگى پلار خوششان آمد.
بعد از اين مـاجرا و بازگشت خـانواده ى حسين، او براى خـانواده اش جنـين تُعريف

وقتى وارد باغ شدم، ديدم • ا، 1 ا نفر گوش تا گوش نشسته اند بـه محض سلام نشستم و گَتم: اجازه دهيد من براى شـما مناجـاتى بخوانم بعد شـما هر جه مى خواهيد بكنيد، و با صداى بلند مناجات " الهى الهى، تو بينا و آكـاهى كه ملجاء و بناهى ..." را خواندم، پس از آن سرم را بلند كردم ديـم همـگى سرشـان پـايين افتـاده و خجل شـده انـد، بعضى هم گوشـه چشُمشـان قطره ى اشكى لرزان بود، در اين حال يكى از آنها بلند شد و كفت: هر كس بـه اين مرد تعرضى كند با من طرفـ است، و همه سكوت كردند، بعل از آن بلند شدم و موهبت را صدا زدم تا به بيش مـا آمده و از ميوه هاى رنـعارنــع آنجـا لذت

ببرد.
شجاعت و جسارت حسبن در وقـايع مختلف همـه را متعجب مـى سـاخت، او در مقابل مشكلات بسيار صبور و شكور بود اما در جاى خودش، به اندازه اي قدرت نمايى مى كرد كـه كسى جرات تُعرض نمى نمود. به طور مثّال مو هبت مى كُويد:

هر گَاه مى خواستيم از ميمند بـه شيراز سفر كنيم و براى اتوبوس بليط مى خريديم، ما را در صندلى جلو مى نشاندند تا نتوانيم مسافران را به خو ابيى
 مى فرستادند و يكى دو نفر الز اين مغرضين بـا صداى بلند مى كفتتذ: بر






 نشان مى داد به طورى كه طرف مقابل حساب كار دستش مى آمد.
 آن رنج مى كشيد، مسثله ى سيگار كشبيدن وى بود كه از اين بابت بسيار ناراحت بود، اما نمى


يادم هست بكى روز بدر مريض بود و باران شديدى مى باريـا در در آن هنگَام


 بايد من در اين باران به دنبال سيگًار بروم، اين مـاجرا كا كنشت و من سيكًار




 كرد آسبرين بگيرم، آقاى حميدى مرد بسيار مغرضى بود و و جشم ديلن بـر در را
 حساسيت داشت و آقاى حميدى اين مطلب را مى دانست. به محض آنكه من

گرد را بـه بِدر دادم و آن را خورد تــام بدنش شروع بـه خـارش كرد و دانـه

















 نثست و كل ها را به آقاى حميدى تقديم كرد و گَفت: مـن آمدم از تو تش تشكر






 شـا بابت اين اشتباهتان متثكرم. آقاى حميدى نمى دانست كه جه جه بكويد، از از طرفى مى خواست انكـار كند كه من اشتباه كردم و از طرنى هـى هم شرمنده و
 داشت، از مغازه بيرون آمديم و بدر در راه به من كفت: عدو شود سبب خير گر خدا خواهـ.
به فضل جمـال مباركـ ششمنى مخـالفين موجب راحتى و سـلامتى حسين كرديد. او حدودا" VA يـ V9 سـاله بود كه توانست سيگار را ترك كـنار بغذارد و از اين بابت بسيار خوشحال بود.
روزى ديگر، هنگام صبح كه حسين از منزل بيرون آمد از يج بِج كردن مردم متوجه
 احتر امى به تمام احباى ميمند، در بايان نوشتَه بودند " به ريش سـگى اخلاقى لعنت" در حدرد سال هاى . به فرمان روحانى شهر بودند و آنها هر جسارت و تو وينى را عين صوا حسين در اين ايام از لطمات جسمانى نيز بى نصيب نبود. ضياء رياءاله مى كَيدي:
يادم است بكـ روز در حياط منزل ميمند نشسته بوديم، بابـا از خاتـه بيرين رفت. هنگام بازگڭثت ديديم كه از سرش خرّ خون بسيارى مى ريزد، مادرم خيلى

 بجه هاى محل بودند، دعوا كغن. بابا دستش را كرا رفت و كَفت: بجه بوده، نادان
 نُگذاشتت مادر از خانه بيرون بروه. من وفتى حالات بدر را ما مى ديدم، تصور



وآرام تر از حد معمول به نظر ميرسيد.
هـجْنِن روح الشه مى گويد:
يكى روز جهت ديدار خـانواده از شيراز بـه ميمند رفته بودم، بـر در منزل



 بروم و مسبب آن را يافته و حسابى تلافى نمايم، او لبخند عاثققانه ایى زد و

كَفـت: مـن جـيش جمــل: مبــارك همـين را دارم و تــو مـى خــواهى بـروى و
دالخخواهى كنى.

جِزی كه همِيشه در مورد حسين باعث اعجاب همگان بود، عدم نـاراحتّى و حزن وى بود كه در هيج زمانى، هيج كس او را محزون و مغموم مشاهده نكرده است. تتها زمانى كـه او غصـه دار گشت، در موقع رسيدن خبر صعود مولاى توانا، حضرت ولى امر الله به ايشان بود. روح الله مى كوبد:
روزى از مدرسـه بـه منـزل آمــم و بـا كمـلل تعجـب متوجـه شــم كـه هـرم بـا صداى بلند گريه مى كند. اين حزن ووى مرا تا جند دقيقه بر جاى خشك كرد، زيـرا هيج گَاه او را اينجنين نديـها بـولم؛ بـعد متوجـه شـــم كـه خبـر صـعود هـولای او حضرت شوقى افندى بـه او رسيده. ديگـر يـاد ندارم او را غنــاك
ديده باشم.

در نهايت تحمل تمامى مصاتب و مشكلات در ميمند موجب گردديد كه امر از مرحله
ى مجهوليت در آن منطقه خارج گردد و كلمه ى بابى و بهاتى به گوش همگان برسد. روح الله تُعريف مى كند:
جهـت رفـتن از ميمنـد بـه شـيراز يـا فيـروز آبـاد، بهتـرين وسـيله ى موجـود مـاشين جيّى بـود كـه دو نفر در قسمت جلو و شش نفر هم در قسمت عقب سوار مى شُدند، روزى برای رفتن به فيرهز آبـاد بـه كَارازُ رفتت، حـاج حسن نـامى هم بـا يـسرش سوار شـدند، راننـده هـن و حـاج حسين را جلو نـشانـد و پسر حاجى با بقيه ى مسافران عقب سوار شدند. حـاج حسين وقتى مرا جلو مـشين كنار خودش ديد با صداى بلند لب به اعتراض گشود و گفت: اگر مـن بهاتى بودم، بِسرم را جلو سوار مى كردى؟ در. آن لحظهُ مـن برای اولين بـار از يكـ ميمندى كلمـه ى بهانیى را بلند و رسا شنيدم و غرق شـادى شده گفتم: قربان كلمه بهانى كفتنت. هن مى روم عقب سـوار مـى شوم و يـسر حـاجى را
 خواست تا نگهارد و به اهصرار و احترام مـرا جلو آورد و فرزنـش را عقب

نشـاند.
اين خاطره برايى روح الله بسيار جالب بود جرا كه احساس مـى كرد، بدرش بـه خوبى در مهاجرت وظيفه ى خويش را انجام داده است و كلام حق را به گوش دور و نزديكـ رسـانده

حسين بسيار مهربان بود و عادت عجييى كه داشت، هر كجا بهـانى مى ديد او را در




 مى گويد:

يكى از آن افراد شروع به صحبت كرده و در هورد امر و مشكلات آن گَتّ،

 آنها سؤالاتى مى كنند كه ما برايش جوابیى نداريم" تا اين جمله را كفتّ، هـر بلند شد مج دست او را گرَتت و كفت آقاى محتّرم، مهمان مـا هستى قـد جشُم، اما شما بهاني نيستى. همهd ى حضار تعجب كردند، بعضى ها هم هم به او
 اعتراض بدر، شروع به درآهودن كتاب هاى امرى از كيفش كرد و و با صحسبت


 متوجه اين مطلب شده و او كفت: زيرا امر حضرت بهاءاله حيزى نيست كـه براى سؤالى و مطلبى جواب نداشتّه باشد و اين جمله أى كـه فرد استفاده
 و دز ضمن بى سواد بود امـا بسيار زيرك و بـاهوش بـود و و اين هوشيارى اش هميشه ما را دلغُرم مى كرد كه مراقبمان هست.
در جريان تضييقات وارده، دو عامل مؤثر موجود بود، يكى عدم

 باعث شد، جنانجه حضرت بهاءاله مى فرمايند: " اكر احباء بما اميروا عمل مـى نمودند، حـلـ
 موجب مشكلات عميقى در مناطق مهاجرتى مى شود كه مينـا نيز از اين قاعده مستشّنى نبود.
خانم حقيقت جو مى گويد:
 چند نفر ديگر از اعضاء لجنه ى مهاجرت بعد از جنـد سـلا كـه مــا آنجـا بـوديم به ميمند تشريف آوردنـد و ظهر منزل مـا بودنـد، افتخــر بزرگُى بـود، ايششان خيلى تشويق كردند كه شمـا بمانيد و استقامت كنيد ولى مـن خدمتشان عرض
 ديحــر نيــازى بـه مــا نيـست، و بـا توجـه بـه وضــعيت مـالى بـدى كــه داريـم خواهشمندم عذر مـا را بيذّيريـ. مـن در آن موقع عضو محفل بولدم و كـارت تسجيلى چنـد نفر را بـراى تاييـد بـه شـيرا زفرســتاده بـولم، هـر دفوعه كـه بـه شيراز مى رفتم اين كارت ها را يُ گيرى مى كردم، چون هـى خواستم سريع تر آنها وارد جلسات شـوند. الــا خـاتم سـرهنگـ وحـت و خـاتم دبيريـان مـى كَتتـد: بـه خدا نمـى دانـيم جـرا هر دفعـه ايـن كــرت هـا روى ميز است ولـى فرصت باز كردن آنها را نمى كنيم. روزها كذشت وهن بـد هـا متوجـه حكمت
 بـه قصد شـيراز تركـ كرديم و مـن مـى تـوانم تـصور كـنم كـه آقـاى اخلاقَى و ديگگر احباء پس از رفتن ما چقدر در آنجا سختى و ناراحتى كشيدند.

ايل تتع ريز كه اكثر آنها به امـر مباركـ مقبل شده بودند هس از ارتباط نامشروعى كه زن سيد هاشم به نام رخساره با يكى ديگر از احباء ببدا كرد و هر دو طرد شُدند، اكثُر آنها بر سر عقايد قبل خويش برگشتّد، هوجنين آقاى ابراهيمى كه استوار بود نبز مطرود گرديد، آن سه بـرادر زرينـى نبز از امر بركنـار شدند و جیزیى بـه عنوان تبرى نامـه نوشُتند امـا در آنجـا خودشان را مسلمان ناميدند و اظهار داشتند كه ما از اول مسلمان بوديم، و بر بست هـاى دولتى خويش ماندند. سيد هاشم موسوى بعد از اين وقايع بسيار صدمات شدبدى را تحمل نمود، و در
خانه ى حسين در اناقى كه گوشه ى حياط بود زندگى مى كرد.
 هاى 40 و 4 ¢ كم، كم از رونت انتاد. تمامى اين صدمات برایى حسين خيلى سنگين بود. گاهى اوقّات اشتباهات فردى نفوس صدمات بسيار عظيمى به جامعه ى امر وارد مى نمايد كه جبران آن مسلزم سال ها وقت و نيرو مـى باشبـ. بـه هر حـال حسبن و خـانواده اش بـا اسنقاما تمـام تـا آخرين دقايق زندگى حسين در آنجا ماندند و برالى بار و اغيار بناهگاه امن و مطمنتى را فراهم نموذند و مشكلات اين راه باعث دلسردى آنان نـگرديد.

## توضيحات فصل هفتم


 مى فرمودند.

Y - جناب فيضىى از ناشرين فعلل نفحات الله مى باشند كه در نى ريز نقش بسزايى در ابـلاغ كلمة|اله ايفـا نمودند، ايشان بـا الطلاعـات حاصـله از منطقهـه نـى ريز موفتَ بـه نوشتن كتـاب ارزشمند " نى ريز مشكبيز " گرديدند. r ـ ـتشـه ى جهاد كبير اكبر روحانى كه مخصوص تبليغ و تقويت بود، توسط حضرت ولىى امر الهه در سـال $19 \Delta$ ا م اهداف اصلى نقشه تمام و در طى آن . . ا كشور فتح روحـنى شد و در سال را براى تأسيس 4^ محفل ملى قبل از اختّام نقشه بـاز كرد و در سـلل ساختن مراكز بهانى در تمام جهـن و تأسيس 19 محفل ملى جديد را امـر فرمودند. حضرت ولى امر اله قبل از صعودد فرمودند مرحله ى جهارم نه فقط داراى اهداف توسعه و تقويت است بلكه شامل ارتفاع مشرق الاذكارها نيز خواهد بود كه جزو نقشُه است و قبـل از اختتام مرحلـه ى آخر نقشه روح باكشان از اين عالم ناسوت صـود فرمود.
 كيلومترى شمال شيراز، مى باشد. ه - آقاى محمد جـان نثـار متولد سا نمود، ايشان در حال حاضر ساكن شيراز مى باشند و صـاحب Y دختر و Y پپسر مى باشند كـه

همجىى در ظل امرالله مى باشند.

 ظل امر الله مى باشند. ايشان حدود سال هـاى هr كشتند و تا سال اشץ ايشان موفق به تشكيل اولين محفل روحـانى ميمند گشته و در اين راه خـدمات بسيارى انجـام دادند. دختر اين خانواده بـه نام مهين با روح الله فرزند حسين ازدواج نمود.
 بنابر اين تا سه سال نمى توأنستّد عضو رسمى محفل باشند.
 مى دوزد شغلش كمرگير مى باشد.
 - 1 1 ـ آقاى محمد رضا زرينى از متّقدمين و بزرگان ميمند بودند، ايشان بـه علت آنكـه تـا سـال هاى سال صاحب فرزندى نمى شدند نامه ایى به حضور حضرت عبدالبهاء عرض مى نمايند و هيكلـ مبـارك در جـواب ايشان لـوحى مرقـوم مـى فرماينـد كـه در آن فرزنـدان بـا سـعادت و كرامتى را برای او آرزو مـى نمايند و هس از آن صـاحب Y فرزنـد هسر مـى شـوند كـه بـه نـام هـاى كرامت و سـعادت مـى نامند، در ابتداى لوح حضرت عبدالبهاء ايشان را جنـاب زرينـى خطاب مـى فرمايند و او اين لقب را براى خودش حفظ مـى كند، سـال هـاي بعد در دزدى از منزل ايشان اين لوح به همراه يكـ تار شعرات مبارِ ، از ايشان ربوده مى شود.
 ٪ گرديده كه ب Y توهان به جناب اخلاقى مى دهد، اما معين نيست كه حسين اخلاقى آن را قبول كردند يا خير، همجنين فرزندان ايشان در مصـاحبات تأكيد مـى نمايند كه هدر آن بول را فبول
 كيريم.
IY - أ سيد هاشم موسوى فرزند سيد كاظم و جهـان تـاب مـى باشد. او صـاحب سـه برادر و سـه خواهر است، از برادران ايشان جناب ناظظم و غلام رضـا موسوى بـه امر مبـاركـ ايمـان آوردند كـه غـلام رضـا موسـوى بـس از آن در دوران انقـلاب اسـلامى از جامعـه بركنـار مـى شـوند، و
 10 ـ نقل از ضياءاله اخلاقى

19 - معنى جمله محلى به زبان فارسى: مـى دانى، هاشم بهانى شده است؟ IV

صورت مرسوم نبود و اتاقى كه آقاى مرتضىى سلمانى به آنها كرايه داد گُج شده بود.
 شود، دكتر وتتى حـسن نيت و صـداقت او را در اعمـال و رفتـارش مى بيند، هنگـامى كـه بـه

جزيره ى لاوان منتقل مى شُود او را به عنوان دستيار با خود به آنجا مى برد و در آنجا حقوق منوجهر دو برابر مى شود.

19 - 19 كلمات مكنونه
 تعطيلى به طور دسته جمعى به آنجا مى رفتتد.

 كلى داشت.
「 - مجمو عه ى آيات الهى جلد Y ص


 بودند، خانم طليعه يزدانى و جناب دكتر بارسا كه ازُ مهاجرين بودنذ.

## ضميمه فصل هفتّم

شرح ايمان جناب آقاى سيد هاشم موسوى كه قبل لز صعود از گفته هـاى ايشان نسخه بردارى شده است.
(ل جايى كه ما زندگى مى كرديم در حوالىى ميمند فـارس و تقريبا" شش كيلومترى شرق
ميمند بود. حدودا' بنجاه خانوار در آنجا زندگى مى كردند و به تتگـ ريز شهرت داشت هيج گونـه امكانــات از قبيل آب، بـرق، تلفن و مدرسـه وجود نداشتـ. ايـن روستا در دامنه ى كوه سبيدار قرار داشت كه در حـلا حاضـر خانـه هـاى جديد جاى خانـه هـاى قديمى و كاه گلى آنجا را گرفته است.
وقتـى مـن بجـه بـودم ( مـابين ؟ تـا 1 ( ســالگى ) از طبيعـت اطـراف خـودم لـذت بخصوصى مى بردم. حتى صداى جيرجيرك ها كه سـوت شبانه را هـى شكسثتد گوشهايم را نوازش مى دادند. هرگز شيرينى آن ايـام كودكى را از خاطر نمى برم و نمى توانم آن دوران

را فراموش كنم.
اما حبف كه اين لذت جند ساللى بيشتر مهمان من نبود جرا كه بعد از مدتى بـه تدريج آن شَـادى هـا از خـاطرم رخت بربست و محو شـد. احساس مـى كردم همـه ى زيبـايى هـا تمـام

 مـى نشـستم هــوز دو لقــه نخـورده بـودم كـه از سـر سـنره بلنـد مـى شـدم و از خانــه بيـرون
 آرى شايد او راست مى گفت من مثل عاشُقى بودم كه به دنبال گمشده ى خود مى گشت. در محل ما هيج گونه امكانتاتى وجود نداشت حتى براى خريد كردن بايد بياده بـه ميمند مى رفتيم. كدخداى محل در ميمند منزلى داشت كه بجاهـه هـيش در آنجـا زندگى كـى كردند و بـه مدرسه مى رفتتد. در آن منزل اتـقى بود كـه شخصى بــه نـام آفـاى اخلافى بـا خـانوداه در آنجـا زندگِي مى كرد كه كدخدا بجه هايش را به او سبرده بود. مـن در آن ايـام بY سـاله بودم. وقتى بعد از خريد برالى نهار خوردن به منزل او مى رفَتيم او را مى ديدم. بجه ها مى كُتتد اين فرد بـابى اسـت بـرای هــين هـر گـاه او را مـى ديـدم وحشت وجـودم را تـسخير مـى كـرد و از او مى ترسيدم.

يكـ روز كه به تنهايى به ميمند رفتـه بودم بهـ منزل او رفتم ـ آقاى الخلاقى مشنول تخته كثيدن گيوه بود و خاتمش هم در حال نان بختن بود. من جند متر دورتر از آنها نشسته
 و برا ى من آورد. من كه ترس تمام وجودم را گرفتـه بود نـان و جايـى

 بيامبران كلمه ى حضرت را هم بر زبان مى آورد.

به فكر فرو رفتم آخر شُنيهه بودم كهـ بـابى هـا خـا







سال بيش آمده.
با شنيدن اين كلام ناگهان منقلب شُدم گويى از يكـ سياه جال تاريكـ رهايیى يافته بودم يا اينكه در يكى تخم مرغ بودم و تازه متولا شده باشم احساس عجيبى بيدا كردم كه نمى تما توانم آن را در قالب كلمات بيان كنم جرا كه كلمات نمى توانتد روح مطلب را ادا نمايند. دنيا به كلى


 وقت به درخت ها، سنگ ها، بِرندگان نگاه مى كردم گويى نور خداوند را را در آنها مى ديدم.


 دعوتم كرد و كفت : بيا داخل كه ديگر شب شد شده است.

بجـه هـاى آقاى اخلاقى هم از مدرسـه آمده بودند آنقدر آنها را دوست داشتّت كهـ در
وصف نگتجد

ساعت هشت شُّب بود كه كذخا با اسب وارد شُد اسبُش را در طويله بست و بـه طرن

 شُدت عصبانيت شُب آنجا نماند و بـه منزل دوستانش رفت حتى فراموش كرد كه بهـ اسبش

علوفه بدهد. )
مشُنول صحبت كردن بوديم كه ساعت • ا شب شُد در اين لحظه درب منزل به صـ صدا

 برنجُرد، بيا كه اين هم مثل خودمان است. در اينجا بود كه فهميلم كه او هم بهانى الـي




ديگر به آنجه مى خواستم رسيده بودم. همان گمشده الى كه به دنتبالش بودم را ياقته بودم.

 آب گوارائى رسيده باشد دوست نداشتم از آنجا دور شوم. احساس عبييى داشتم هر گـاه بـه

 در آينده انثاق مى افنَاد را مى ديدم.
 در اين مقال نگگجد. ولى براى نمونه به ذكر يكى مورد اكثفا مى كنم.




 برابي حفظ ايمان خود ميمند را ترك كردم.
آقـى دكتر بـا لبخند كفت: شُما حس شُشم شَوى داريد. مـن بـا شُنيدن اين بيـان كمى ناراحت شُدم جون با جُّم خود مى ديدم جه اتفاقاتى ترار است بيفنت.
خلاصه گر نويسم شُرح آن بى حد شود اين مختصر شرح ايمان بنده ى حقير بود كه با فداكارى هاى آقاى اخلاقى كه لر نقطه ( ) مهاجرتى تشريف داشتند حاصل گرديد. روحشان شُاد


آقّاى سيد هاشّم موسوى


موقعيت ميمند در استان فارس


اين عكس ها در باغ آقاى جناب (زرينى ) در ارديبهشت مره ماه كرفته شُده است و آقا و خانم


رديف بالا از راست به جپپ:
آقاين ابراهيم حقيقت جو، خسين اخلاقى، زرينى ، محمد جان نثّار و خانم ها طوبى اخلاقى، زرينى
رديف دوم از راست به جِب: مهين حقيقت جو، منوجهر آخلاقى، روح الش اخلاقى، مو هبت اله اخلاقى، سعادت الش زرينى


بيكى نيكى به همراه اعضاى خانواده و دوستان در اطراف ميمند


اين عكس در كوه هاى ميمند گرفته شُده

آقاين ايستاده از راستث به جپ :
عباس كلانى (برادر همسر حسين) ، و حسين اخلاقى



موقعيت زمين خريدارى شُده جهت ساخت خانه


نقشه ى خانه ى ميمند


حسين اخلاقى ر حلل نظارت بر ساخت خانه


حسين اخلاقى در مر احل هايانى ساخت خانه

## فصل هشتّم

## خاتمه ى زندگى و صعود

## (الف) دوران كهولت و سالخفردیىى

حسين كه در هنگام ورود به ميمند حدودا" 90 ساله بود و به سختى به كار شُيـــــوهوه



 هدسر و دو فرزند كوجكترش، فرزانهو ضياء در ميمند زندگى مى كردند. حسين در اين سال
 بود و در كــنار آن شــبانه روز مـشنول خواندن دعا و مناجات بود، اكترا' با با مردم ميمند و با افراد ايل موسوى در باغ ها مشُغول صحبت در مورد امر مى شــد و از اين عـمل بسيار لنت
 مو هبت مى گويد:
اينجـا مهـاجر باشيم؟ مى گفتت: تـا زمـانى كهـ مـن در اينجـا بميرم، جـون مهـاجر حقيقى كسى است كه در نقطه ى مهاجرتى خويش آنقدر استقامت كند تـا جانش را از دست بدها. ما بايد اينجا بمانيم و به همين وضع در اينجا زندگى كنيم. پس خيلى سخت نگَيريد. اين مطلب هر كاه به بدر مى كفتيم كه جه دليلى دارد ها با بايد تمامى اين هصانب را در اينجا تحمل كنيم؟ مـى كفت: بابـا جـان، مـا اينجـا هـهـاجر
 راحت با مشكلات كنار مى آيد و هدفش را دا دنبال مى كنـ.

از منزل بيرون مى رفت راه را كم مى كرد. در حدود سال هاى . . 1 آ حسين ديگر حافظه


مواد مخدرى كه از كودكى در بدن بِر بود، و او به يكبـره آنها را كنـار كذاشته بود عوارض خودش را در دوران بيرى بغتتا" نمـيــان نمود و سريـع بدر را از كار انداخت و ناتوان كرد.

اما مطلبى كه بسيار جالب است، اين كه حـتى در دورانى كه حسين، خانواده اش را به درستى به ياد نمى آورد، مناجات هانى دوران جوانى خويش را بدون كوجكترين اشتباهى همواره تلاوت مى كرد و به ياد داشت و هر كاه او را مى ديدى زير لـب آيات و
طوبى مى كويد: را زمزمه مى كرد.

مدتى بود كه اخلاقّى، ديحر مثل قبل هوش و حواسنى نداشت، در آن موقـع بجهِ ها در شيراز ادامه ى تحصيل مى دادند، من هم خمير درست كرده و نـــن مـى بختّم و براى آنها به شيراز مى فرسنتادم, تا اينكه رفته رفته ديعر مى ترسبيديم، اخلاقّى از منزل بيرون برود، جــترا كه ممكن بود راه را گم كن. امـــ توانـــيى مقابله با او را نداشتيم، و نمى توانسـتتيم به تنهايـ از او مراقبت كنيم بنابراين به شيراز آمديم.

حسين به همر اه خانو اده اش به شيراز آمد اما فطعاُ اگر هوش و حواسى داشت اين كار را نمي كرد، چون آرزوى قلبيش صـود در ميمند بود و هميشه اين مطلب را به فرزندان متذكر مى شُد. يس از آنها آقاى سيد هاشم موسوى جندين سـال در منزل ميمند زندگى نمود و از آن نگهارى كرد. ايشان نيز در دوران انقلاب آن مكان را نرك كرده و به داريون رفت، بّ از آن ناظم، برادر سيد هاشم در آن ساكن بود و وى آن منزل را به نام خويش ثبت كرد و آن را فروخت.

## ب) بيماري حسين و انتقال به شيراز


 مناجات هانى دوران جوانى را نلاوت مى كرد و آنها را الز ياد نبرده بود. او در ميمند احتيـاج بـه مر اقبت داشت و جِون بجـه هـاى او در شـيراز بودند، ايـن امـر تـا انـدازه الى محـال بـود، بنابر اين لجنه ى محترم مهاجرت امر فرمودند كه ايشان با خـانواده بـه شيراز نقل مكـان كنند. آنها در ابتدا در خيابان فردوسى و سبس در جهار راه تحويلى، در شيراز سـاكن شـدند. بـس از مدتى بيماز وى و وخيم تر شد و دست هايش به شدت مـى لرزيد. بنـا بـه بيشُنهاد شُـهـيْ مجيد،

دكترّ بهرام افنان، او را در بيمارستان فاتحى نزّاد واقع در بلوار كلستانٍ شيرّاز بسترى نسودند.


حسين بيمارستان را دوست نداشت و در آنجا زجر مـى كشيد. مرتب از از فرزندانش
مى خواست كه او را از آنجا ببرند. وضميتّ جسمانى او در بيمارستان بدتر شُد، زيرا او بـر بـه آنتى بيوتيكـ حساسيت داشت و در بيمارستان به او آنتى بيوتيكى مى دادند و موجب شد كه در در بدنش تاول هاى بزرگى ايجاد شود. او را بـه تخت بسته بودند تـا نتواند فرار كند و در اين حالت حسين بسيار زجر مى كشبي. فاطمه مى كوبد
برای آنكه او را الز تخت باز كنتد، مرتب مى كفت: فكر نكتنيد من اينجا بـى كس
 هنگام بنترى در بيمارستان مرتب دلش هندوانه مى خواست و و از آنتى بيوتيك

ها خسته شده بود.
حسين در حالت حواس پرتى هم در بيمارستان موجب تبليغ عده الى گرديد، زيـــرا كـرا كه
 بود. وتتى خانواده یى وى براى ميادت به بيمارستان مى رفتتد، آنها سؤالاتى مى كردند و و منيع اين كلمات را جويا مى شدند.

## ج) صعود ايشان

بعد از حدود يكى، دو هفتّه كه حسين در بيمارستان بسترى بود يكـ روز روح اله،
فرزنش براثى ملاقات وى به همراه طوبى به بيمارستان مى روند.
روح الهُ مى كويد :
من در آن هوقع سرباز بودم، يـى روز كهه مرخصى داشتم به همراه مـادرم بـه



 كللستان قديم شيراز برديم و در آنجا به خاكى سبرديم. بر روى سنگى قبر ايشان نوشتيم
حسين اخلاقى مهاجر فى مبيل الله

براى خانواده ى حسين تنها كااششن آنها خيلى دردناك بود، زيرا در آن زمان هــگى






ميمند بودند. عكس در ايام اخير حيات حسين گرفته شده كه فرزانه و ضياعالله نزد يدر و مارشان در


آخرين عكس از حسين اخلاقى

$$
\begin{aligned}
& \text { (4) } \\
& \text { R }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { *S\} } \\
& \text { مادره }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مر گش درد نترهردگان مـال } \\
& \text { (alo } \\
& \text { اين رونومنتنملاصه ونات بدونهيجعيب وخدشه ونلمخوردگى بر حسب تقاضها }
\end{aligned}
$$

## فصل نهم

## بازمـاندگان

 كه هـگى آنها در ظل امر مبارك مى باشند. طوبى در حالل حاضر در قيد حيات مى باشّد و

 عطيه فرزند حاج مجمد است كه نوه ى حاج قاسم مى باشد. دركتاب لمعات الانوار شرح حـا ايشان و جانفشانى هاى او در وقايع اول و دوم و سوم بسيار ذكر كرديده است. حاجى محمد
 مانده است ذكرش فراوان آمده است و عكس او در اين كتاب ها موجود است.(1) 1 - فرزند اول حسين و طوبى، فاطمه كه با آقاى خليل اتحاد ازدوواج نمود. در در كتاب لمعات الانوار در مورد ايشان اينجنين آمده است:" شانزددهمين نفر از احباى مختفى نى ريز در ور واقعه
 دست قواى شبخ با خواهر و خوهرزاده هاى خود، ميرزا باقر و ميرزا حسن و زيور، به منزل

 صدمات قرار كرفت. در امر ثابت و مستقيم بود و صاحب سـه فرزند شد كـه هر سـه بـه به رداء ايمان مزينند. از اين قرار - جهان اعلايـى بـا ميرزا حسين اعلايـى ازدواج نمود صـاحب ده فرزند است. - باقر اتحادى مجرد است و مدتى در مهاجرت مازندران بان بسر مى برد. - خليل اتحادى با دختر حصين اخلاقى ازدواج كرده صـاحب $\uparrow$ فرزند است. هـهـ به نور نور ايمان مزين و ساكن آبادان (r)
زمان نوشتن اين مطلب فاطمه صاحب $\ddagger$ فرزند بود. او در حال حاضر صاحب ه فرزند است



رداء ايمان مزينتد.
 بسيارى را تحمل نمود و يار و ياور خانواده اش بود، او در سال TOF با با خانم ماه منير عـا ازدواج كرد و شُمر اين ازدواج جهار فرزند مى باشد كه سه دختَ و يكـ يُسر ابتِ. همگى آنها

در هـال حاضـر سـاكن آمريكـا مـى باشـنـن، و دو دختّر اول ايشان ازددواج نــوه انـد و صـاحب فرزند هستند.

Y Y ش ازدواج نمود. خانم مهين حقيقت جو فرزند مهرى و ابراهيم حقيقت جو مـى باشُد كه سـال هاى سال با حنين و خانواده اش در ميمند مهاجر بودند و خـطرات بسيارى از يكديگر دارند. آنها صـاحب 「 حاضرايشان ساكن شيرازند. فرزند اول و دوم آنها ازدواج نموده در كرج سكونت دارند. ץ ـ فرزند جهارم حسين و طوبى موهبت الله مـى باشد كـه فبل از انقلاب اسـلامى ايران بـه قصد مهاجرت عـازم كشور قطر شد. ايشان مـى گويد:" هنگامى كـه براتى مهاجرت بـه قطر
 مانده بود يعنى توقيع حضرت ولى امرالله خطـاب بـه او و يـك شمايل را بـا خود بـه مهاجرت بردم. هنگامى كه انقلاب واقع شد و برادرم روح الله بـه زندان افتـاد، هر آنجـه عكس و اسنـاد امرى بود از منزل ايشان برده شد و همه ى آنها فكر مى كردند كه اين توقيع و عكس مبارك را نيز به تاراج برده اند، تـا اينكـه يـكـ سـال مـن از روى توقيع مبارك عـكس گرفتـه و برایى تكى تكى آنها به عنوان كارت پستال ارسال داشتم و آنها به شوق و شـعف آمدند و مطمـنْ شٌدند كه جاى اين يادكارى ها امن است. سال ها بعد، به تمـام احباء از جمله احباتى قطر بيت العدل اعظم فرموسند كه هر كس تو اقيعى خطى يا عكس هاى اصـل از هياكل متدسـه دارند بـه مركز بهانى ارسال دارند و من اين امريه را اطاعت نموده، هر دو را ارسـال كردم و ذكر نمودم كـه



مو هبت چنـدين سـال بعد بـا خـانم ترانـه فردوسيان كـه خـانواده ى ايشـان از مـهـاجرين سـابق قطر و ايرانى بودند ازدواج نمود و بـه دهكده ى خود در كشور ڤطر مهـاجرت نمود.
 مى باشّند و در حال حاضر آنها ههجنان ساكن قطر هستتد.
 ازدواج نمود و صاحب جهار فرزند، دو دختّر و دو بسر شدند. فرزند اول آنها ازدواج نموده است و در حال حاضر همگى در شيراز ساكن مى باشند. و همه در ظل امر مى باشُند. ¢ - فرزند ششم حسين و طوبى و در واقع فرزند آخر كه سال های بسيار محدودى را بـا هدر

زندگى نمود، ضياءالله مـى باشـد كه در سـل IYVY بـا خـانم ندا انورى ازدواج نمود، همسر ايشان از نو ادگان سيد يـونس انورى مـى باشد كهـ در ابتداى ايمـان حسين، كمـكـ شـايانى در تحكيم او نمود و از دوستان صميمى حسين به شمار مى آمد. ضـياءالله صــاحب سـه فرزند شُد


مى باشند.

## توضيحات فصل نهم

 .



طوبى اخلاقى


خانواده ى حسين اخلاقى
ايستاده از راست به جپ:

نشسته از راست به چِب:



خانواده ى اخلاقى به همر اه نوه ى فاطمه و همسرش (نازنين اتحاد و آقاى انيس مصلى نزاد )

## جكيده

اين رساله، تحقيقى است در زندگى جناب حسين اخلاقى منولا ناحيه ایى كوجكـ به نـام







 مى تشيند، آنجنان كهه هنوز بعد از گتشت ظلوب افراد مسنعد كاشت به أب لطف و محبت و صميميت آبيارى نمود، در قلب نوادگان و

بازماننگان آنها جوانه مى زند.
اين مطلب گوياى آن است كه حضرت بهاءاءله امرش را ان طور كهه بخواهد و بـه هر
 ندارد. جه بسيار نفوسى كه در ظاهر نسبنشّان حقير وتجاربشان محدود و لـى بهـ اعلى درجات

 خود و خانواده ى آنان نبز مى شود. آنجنانكه عـادات، اخـلاق ، آمـل و آرزو هايششان مطـبابق بـا
 حسين اخلاقى در حالى كه خاندانى مؤمن، موقن، مهمان نواز و خوشُ قلب از از خود بـه يادكار

 تحصيلات متوسطه ى خود را در شيراز به اتمـام رسـاند و در سـل I YV9 شمسى مطـابق بـا 10^ بديع تحصيل خود را در موسسه ى معارف عالى امر آغاز كرد و بس از ه سـال آن را
 شيراز سكونت گزيد.
فُوْو ع رساله ى پايان نامه ى ايشان شرح حيات جناب حسين اخلاقى از مهاجربن اوليه ى شهرستان ميمند در استان فارس مى باشد. كه در آن شرح احوال و اوضاع مهاجرين اوليه مندرج است.

