に完：
选

.
جلـد دوم
كتاب سوم و حهارم
ازابتداى تسلط سلوكيدها درايران تاانقراض سلسله شاهنشاهان اشـكانى وتسلط اعراب اللى مقذمه حمله مغول مشتمل بر 19 گراور

تأليف دكتر حبيب لوى

چاپ اول

حت طبع و ترجمه براى مؤلف محفوظ است
كتاب فروشى بروخيم


بقيه فهرست كتب واسنادى كه بر ای نوشتن جلد دوم وسوم تاريخ يهود اير !ن ازبغضى قسمتهاى آنها استفاده شد ودر منابع فهرست جلداول ذكرى از آنها نشله بود .

شپ - تاريخ ايران تأليف دكتر عبداله رازی §
 77 - تاريخ مقنس تأليف دانيل روپ

- MV
 نصراله فلنسفى
79 - كتب سياهتنامه شاردن تر جمهd محمد عباس

- VI ايران نوشته لرد كرزن

أ از - VY
س
نوشته او گوست لاكوان دورياريلمورن
V६ - ايران غير متحرك
Vo - V® تاريخ اييران تأنيف كنت گويبنو
ترجمه ابوتراب خواج اجه نوريان
و حاجى باباى اصفهانى - VV

- VA

- 
- 11

气ی - قـسمتى از يادداشتهایى آقاى) شلمو كهن صدق هی - فالاويوس زوز -

- $\wedge \vee$
-     - 1 - بزر گان يهود تأليف آفوير شطين

19 - 19
 اسرائيل راجع بهيهوديان ايران
9 1 در اسرائيل
 شه - تاريخ احفهان ورى) بقلم حاج ميرز الما حسن خان شيخ جابرى انمارى
؟ - البرت كونفينو فعاليت اليانس اسرائليت از اه1 191 •

چاپ تابان (انترتايپ)

متمنى است وَبل از وْ ائت كتاب عاط ها را الـلاح فرمائيد


| ていて | bli | سطر | a＞is |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| و ديخالفين | هغخالفين | $r$ | 1\＆ |
| جنك ، | جنك | $v$ | $1 \leq$ |
| م， | هر اغات ضهيف | 1 － | $1 "$ |
| ا；خ， | از كنشتكى | $r$ | 10： |
| ，فرزن | فرزند | 17 | $17 \%$ |
| بلاث | $\because$ | 11 | 170 |
| ， | ， | ir | i70 |
| عيد | ع | 9 | 177 |
| ，وحدانيت | ， | rr | IV． |
| كنارده | كرد． | 11 | 1＾\％ |
| Sje | پإيروى | 1. | 110 |
| نز | ；زديك | $Y$ | $1 \lambda 1$ |
| ， | ， | 1 | 1＾v |
| بزر كی خط | خطر بزر | 19 | 1＾V |
|  | سط，آخر كسراسِ |  | lnv |
|  استגالز طلبى | －－ |  | 1＾八 |
|  | دو سطر از اولحنف شود |  | 119 |
| ميـكر دند | هيـكردد | $r$ | 197 |
| سلر كيه | سلر كيد | Y1 | 198 |
| ¢ | ع | ri | ヶ．． |
| ت芹 | تثبت | 19 | $r \cdot r$ |
| ى9ز， | ［آزادى | ry | $r$ ¢ |
| و اديابن | ， | r | r．o |

(

| C-* | غلط | سطر | asis |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| زياد كرديدند | كرديدند | Y | r\&q |
|  | مهدى خلى | 1 | Yor |
| مؤ | هوث | $\wedge$ | ros |
| دبونر | دبوئر | 19 | rาร |
| با لله | باليه | 17 | r79 |
| بودند | ':? | $r$ | ry. |
| - | \% | Ir | ras |
| با فى |  | 11 | reo |
| الطائع | الطالع | $r$ | ray |
| التنو | التينوخى | 11 | ray |
| \| | \|عضاء | $Y$ | rar |
| توانست | نتوانست | ir | 597 |
| تو انست | , توانست | rr | $r 97$ |
|  |  | 1 | ray |
| داشت ) | داشت | 1 | rap |
| بود و | بو | $Y$ | ray |
| r^Y صف̇ه | 4* | Ir | r99 |
| معر فی | هعرو فی | Ir | $\varepsilon \cdots$ |
| البته اين | البته | سطر اول | $\varepsilon \cdot Y$ |
| شخفى | شخص | 19 | $\varepsilon \cdot r$ |
| (در معر فبل\| ( 1 ( | درهصرقبلز | 11 | $\leqslant 0$ |
| ، دارد | دارد | 11 | $\varepsilon \cdot 0$ |
| اير\|نبان آن عصر | شيعبان در ايران در مدت | 11 | $\varepsilon \cdot 0$ |
| 4-6 | , | yr | $\varepsilon \cdot 0$ |
| , | ماãب | $\varepsilon$ | $\varepsilon \cdot 7$ |

فهرست Fر اور هاى كابهاى سوم و جهارم ازجلل دوم

| 20 | こう——" | - |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | ب\%94 |  |  |
| " | 10: | - |  |
| r | كr | r | :r |
| or | ب | : | : |
| ir | بيبدر) | - | \% , |
| ir |  | - | ¢ |
| $1{ }^{1}$ | زرن | $\checkmark$ |  |
| $1: r$ | , | $\wedge$ |  |
| 108 |  | , | ! |
| $1 \cdot 1$ | كrex | $\cdots$ | كارنغ |
| I'1 |  |  |  |


 raxingllaxinjl

فو از
$0 \geqslant \geqslant$

- • •

فُ از

فو از
人 》 V 》

 از توارین ！！
1.39

 ازتوارين ؛ $1 \varepsilon, 1$ －
 و 10 ． $1 \varepsilon$ عصر فه از ازوارين ！
r（ 17 ． －

 \＆1，ra＊ －
 از ازو ارْ



فصل يازدهم : احزاب درميان بهوديان درعصرسلطنت ميركان | ازصi

فصل دو ازدهم : ونـايع تار.بخىمر:وط به بهوديـان ايْران و

or, をq,
. عصر انك دهم


-9 , or ,



7. , 09,



Vraxien
-عصراناك بانزدهم


al , vr,

 9を, 91, عصراناك هِانز دهم

 ar, as,


 iry, ar, عصراثك هيجدهم


Iry, Iry, در دصراثك نوزدهمץ

فصل ييست و يكم : وفايع نـاربخیى مربوط به بـهوديـان





 liv, lru,



 فصل 'يست و جهارم : وفابع ناريخى مربوط به ينهودبان




 فصل إيست وشششم : وتايع ناريخىمر بوطبه يهوديان ابران





 إيران ونستهانى از نواريخ بمضى ملل كه وابسته بتار يخ يهود



فصل بيست و نهم از كتاب سوم : اشكانيان و ملت

فصل اول از كتاب جهارم : وفايع iاريخى مريبر بها به

- A:

YY\&arien J! Y \ \&arionl
 ازig
YY人 , YY\& *


از iو يا


- pra

فو

YOE , YRO :
در عصرشّاوودور مك.
فهصل وتستهاز
 فصملشُشمه: وزا از توازين ! !
YY: , YOV, - يزد عرداول

 YYY, YYを,
-

 YYQ P YYY,

 ازتوارين
YYY D YYQ : :

فصل دهم : وفايع وانافات مربوط به بيود ايران وآنجه








 r99 , v̌, , iraliustiona


r.1 , raq,

7relio



.


rir, rir,



ryy , mir ,







- rr .

71
فهر بيـيت ودوم : وتايع و انفافات مربوط بهـهودايران
 ازصفته ه هr vo.li vr.
فصل بيست ودوم : وتايّ و انفافات مر:وط :يهود ايُران
Yo .

vayis
rol, reo,
فصل جيستت وسوم : خزر ها
درعصر منصور خليفـد


ryr, roo,

- نأمرن
ryo , rir *

 ,
ry. , ryy ,


rVy, rVi,





 , آنی,
Elr, rq9, 1. 9 \&


## جلدهو؟

$$
\begin{aligned}
& \text { تقديم بِه اولادان آينده اسر ائيل كه ناملايمات } \\
& \text { رِر اكند } \\
& \text { دكّت >هيب أزى }
\end{aligned}
$$

خلاوند ملت يهود را حنان تنبيهكردكه یلر فرزند خود را
. مـجازات مينمايد
همان قسمكه متحاوز نسبت به اولاد مغضوب 6 مورد نفرت و حمله پِر واقع ميگردد 6 همانطور نيز ظلم كنند گان نسبت به فرز زندان

اسر ائيل هورد خشهم و نشرت خلداو ند واقع گرديدند .
تاريدز گو اه الن ملدعا ميباشد :
سر گذشت و عاقبت مصر فرعونى 6 آشور 6 كلده 6 رمسز ارى 6 اسيانیا 6 تسارهاى روسيه 6 آلمان هيتلاى و بالالخره عدهاى از


دكنر حبيبلوى

تاريخ يهود ذرهيينى استكه با مطالعه دقيق آن :

لرفداران يهودر امستفيضومتأثر، عواممتجاوزرامردده، فضلاى مخالف


 صالح 6 صحيحالعمل با پر نسيپ و مفيد ميباشد .

دكنر حبيبلوى

قرنها طول دارد

 حقيقى انسانيت بتماممعنى برسد ودرداراى تمدن اخلاري اخلاقى واقعى گردد. تا جناگها موقوف شود 6 خود يسنديها و و تجاو




 عموم افراد بشر بدون تون
 آزارها و فشارها و تجاوزات

بشريترا فراگيرد .

مادا|ميكه اين برنامه و آرزوها عما عملى نشود و بشريت بدريه


 ملى برعليه اولاداذ اسر ائيل ادامه خواهو اهد داشت
 به تجاوزاتگو اناگون ديگر نيز عادت داده و درتتيجه ناراد احتى هاى اجتماعى و عقب افتادگى ماى ملل و افراد اد متجاوز از قافله تمدن معنوى ادامه خواهد هی يهود و هیه ساير ملل اگگ عميقانه به اين نكته مهم توجه

نمايند بخوبى پی

 مقصود ، و وجود قـر نها فاصلـه براى نيل بها بها اين آرزوها ، كه يهوديت در قرون تاريكعههد عتيق و وسطى امباذهاى خود
 قابل توجهاى نائل گرديده وآفتات درخشان علم خود بر تيرهيهاى جهل ور ونائ اميدوار ميباشد و با وجود اشكالات بيشمار و گوناگون يقين داردكه

 نمايند و اولادان آدم به اين حقيقت ساده بقول شارير شيرينسخن ايرانى پیى
 چو عضوى بدرد آورد روزگار


 قتل وغارت 6 حربهشـكست خورد تأمين آزادى يهود در جوادي
 دروغين و نفرت بر عليه اين ملت نمونه بارز ايشر ديشرفت تمدن و اخلاق . عالم انسانيت ميباشد
ولو عملى شدن اين آرزوها قرنها بطول انجامد ، حقدر زيبا و دلربا استكه در اتتظار آذ باشيم . دكتر حبيبلوى

مقدمه جلد دومكتاب تاريخ يهود ايران




و انگیيزه اسارت اين قوم پی يبريه .



 خارج از بر نامه اين كتاب دانست ـ

 خارج اتفاق افتاده است ميباشد
 روز هی در خارج از ايران وپا


 اكثر ملل بويزَه ملل شرق وحت وحتى عده كثيرى يهوديان 6 ازريشه
 بى اطلاع ميياشند و

يا موقعيكه صحبت از اختلافات داخلى و حزبي يهو يوديان در عصر خرابى خانه دوم ميشُود تصور ميكنندكه نها قوم اسر ائيل دهار اين مصبيت گرديده است .








 هنوز بسيارى ازهم ميهناذ نميدانده




 محبت روا ميفرمودند) .
هنوز شايد بعضى از ييشوايان ملت ايران در در تحين تأثير



 گذشته و عوامل مختلفه را كه درزمان سابق بمنظور منافع خود 6

موجب تير گی بين يهود و ملت ايران كه دوست ديرين و باستانى

 عقل سليم و قضاوت يیطرفانه خود 6 افكار خويش را را اصلار خداكندكه مشروحات كتب تاريخ يهود اير انكمدكى در رو وشنى


 بهُلريتجديد ودرعين حالباستانى در تقويت منافع اقتصادى وسياسى كشور ايران برداشته شده است .

دكتر حبيبلوى

كتاب سوم تاريخ يهود ايران

فصل اول
در فصول هفدهم و هيجدلمم كتاب دوم
از جلد اول اطلاع هامل نموديمكه اسـكندر
的 در بهار سال غس و از


 را بتصرف در آورد .
درسال צسب فنيقيه را فتح نمود وشهر صور را را خراب وقتلعام




داد و بعد وارد بابل يايتخت دوم ايراذ گشت

 قبل از ورود اوكثته شده بود يافت

مراجعت در بابل فوت نمود .
مورخين نوشتهاندكه اسكندر مانندكليه يادشاهان بزرگد و

فهميده جهان نسبت بهملت ومذهبيهود رفتارى جوانمردانهداش انـت و در تمام هفت سال سلطنت خود در ايران و و قبل از انذ در آر آسياى صغير و مصر 6 موجب ناراحتى يهوديان نگرديد الما با بايد انضافه كرد






 باوجودكليه تشويقات اسـكندر، درهارياليكه ايرانيانيان دراثراثرتسلط











 عملى گذثته كورش وداريوش كبير واردثير دوم 6 حسنروابط (1) مراجهع به صفحه Y Y جلد اول شود .

جلددوم ـ كتابسوم
 موقعيت جغرافيائى طرفين وبالاخره نزديك بودن انيرن نسبى مذهب آنها وخصوصاً همآهنگى دستورات اخلا اخلاقى دين آنهابود. اما روابط بايونانيها زودگذر وموقتى وبراساس مستحكمى



 وبراى عقلاى قوميهود، رويهاسـكندر نسبتبآن ملت غيرازيكخديعه
 دراينزمان يونا نيها برايرانيكَه ازهند تانيكا تامديترانه وسعتداشت يعنى ممالكى


 است وبدين وسيله حتى بسيارى از زواياى تاريك تاريخ ايران را را روشن ميسازد .



اوبرمصر ويهوديه سلطنتكرد) تغيير يافت


 سلوكوس يكى ازفرماندهان !.. كندر تقريباً بركليه آسياىصغير و ايران تسلط يافت .

جلددوم - كتابسوم
فمل دوP
عصر سلوكوس نيكاتور

اين سردار يونانى ايرانرا دردست گرفت و


نسبت بهيهودياز !إيراذبا مهربانى رفتاركرد ودرسال

 ويهوديان 6 خصوصاً يهوديان ايران همواره نست وان بهتعهدى وكنموده بودند وفادار ماندند وتا اينعصر هم رسمى مبداء سالرا ازسال الداس قار ت. م. شروع مينمايندكه موسوم
 مزار گیلمادا وغيره حجارى ميشد براساس سنواتششطاروتبود.
 درشمال سوريه بنانمود وعدهكثيرى از يهوديان ايران و و بابلّ را را



 زمينه را بر!ى بروز حوادث الما ناگوار آ آماده ميكرد . (1) (1) نزديك دماوند




 طرز غذا پختن آنها مشابه ميباشد .

جلددوم ـ كتابسوم
سلوكوس یس از چندين مصافبا سرداران ديعر اسـكندر 6
 (سوتر) واگذاركرد 6 براى استراحت از را راه داردانل عازم
 بطليموس گرائونوس كشته شد .

P
عصر انتيوخوس اول (سوتر )

اين vادشاه تهام دوره حيات سلطنتى
 خويش 6 در جنگك گذرانيد . گاهى باگاليهاى وحشى و زمانى با با خانواده بطليهوس اثر اختلافات بين خانواده سلطنتّى یتولمه در مصر و خانر سلو كيدها در ايران و سوريه ، معاشرت ان و رفت وانـ وآمدهائيكه معمولا
 سابقاً مردان بزر گڭ و و ورزيده در سياست



 اما دراين عصركه يهوديه در تحت نفوذ وجزو متصر اي مصر ، و ايران متعلق به سلوكيدها شده ونه بود رابطه بين يهوديان ايران



جلددوم ــ كتابسوم
 پيشوائى كهانت انتخاب شده بود 6 لياقت اداره امور انشور يهوديه

را به او ارزانى داشت .
شدعونكه معروف به (هصديق) عادل بود 6 موفق ترديد

 بس:

(عهد بطليموس دوم فيلادلف)


در اثر رويه تبليغات شديد خاندان سلطنتى پتولمه معر برای
 داشتند تا خانواده سلوكوس زيرا خانواده اخير اولا در اين اين راهكمتر

 بتصرن سلاطين ايران درآيد تا ازطرفى ازت تعقيب پتولمه رها وائى يابند

 خانواده یتولمه بمنظور بتصرف در آن آوردن يهو يرديه بود همين تمايل بودكه حونيو دومكاهن بزر گك يهوديه 6 بران براى عدم یرداخت ماليات به پتولمه سوم سلطان يونانى مصر خود را آماده

ميساخت

P0
قيام ارثك در سال .0 0 ق.م.
انتيوخوسدوم بجاى یدر بر تختسلطنت جلوس نود ـ ـ اهالى شهر مىلت در آسياى بـي صغير به مشار اليه لقب تئوس يعنى خذا را را باو . ادند و او نيز اين لقب را يذيرفت

عصر آنيوخوس دوم تنويس
זף


جلددوم ـ كتابسوم
بادــاشان هن هخامنشى خود را آقاى شاهان يا شاه شاهان يا شاد •: گك ملقب ميساختند و اسكندركبير يسر خدا ، عنوان خدا

 سلطنت خانواده سلوكيدها را بر سلطنت خانوان راده يتولمه ترجيح


معر نمودند و روابط آنها با پادشاهان سلوكيد تيرهگشت اگر استقرار هكومت سلوكيدها در ايران براى يهر يهوديانكه ملتى علاقمند به ايران بودند ورير غير قابل تحمل بود 6 بر براى




 نيز قيام نمود.
انتيوخوس مردى عياش بود و بالاخره توسط زن اول خود
موسوم به لاآديسكه او را طلاق داده بود مسسوم





جلددوم ـ كتابسوم
فهـ


و اشك دوم يا تيرداد اول برادر ارشك

حون انتيوخوسدومملقب بهخدامسسوم وفوتكرد وسلوكوس دوم اولاد زن اول بتخت سلطنت رسيد ، نگرانى يهوديان ايران ان و و و
 برايران سلطنت دارد دوستانه نموده و باب مراود رودات مفتوح شود

 ماليات به دربار یتولمه سوم (بطليموس اورگ دارىكرد .






 يهودا قرار داد و تير گى روابط را اصلاح وان واز طرف

 دراين هنگامكشور بزر گك سلوكيد متلاشى شد بو اشك دو دومك

جلددوم ــ كنابسوم



 ":

بِجاى پـر بتخت سلطنت نشست . سوتركشششى فراوان ولى بدون موفقيت براى استرداد آسياى مثغير وساير متصرفات سلو كيدها نمود و بالاخره دراثردسيسه دو نفر يونانى

فـفـ


وفرزنش اشك خهارم يا فرى يايت 197 تا (A) ق.م.
انتيوخوس سوم بعد از برادر بسلطنت رسيد ، در مصر هم
 بجاى پتولمه اور گت جلوس نمود ـ در اين عصر است استه واقعات در

شرف تكوين بود :
ددات جوان اشـكانىكه ابتدا در خراسان تشكيل شده بود





يهوديه بر عليه يو نانيها نمود بخوبى هؤيد اين گفتار است .




$$
\begin{aligned}
& 11 \text { جلددوم _كتابسوم } \\
& \text { اشـكانى نسبت به ملت و مذهب يهود و قياميكه ، طولى نكشيد كه }
\end{aligned}
$$

جلددوم ـ كتابسوم
ئيكه درشرف اجرا بود دركار بوده است . يوسف طوبياكه تا سال

 (پ.



 تا ميان ملت نيز كشيده شـد . ازطرفى هيركان خود را بهد دربار مصر نزديك ميكرد و ازطرف ديگر ساير برادران 6 تا بدين ونير وسيله موقعيت خود را را براى بر يهودا بهستحكم سازند .








 فرزندان طوبيا آثـكار تر ميكرد و در در واقع ملت به سه دسته تقسيم

 در اين هنگامكه احتمالزدورخورد بين طرفداران هير كان ان وران وطرفداران انران

برادرانش ميرفت 6 شـمون دوم فرزند هونيوكاهن به طرم برادران دگر هير كان در آمد و در اين ضمن بط بـليموس خهارم
 برادران هير كان جمعيتى بطرفدارى پادشا



 وبدين ترتيب بطور موقت يهوديه بتصرف سلوكيد درد آمدا دراين ضمن اخبار موحشى از توسعه شورش ايريان رسيد 6 هـي
 سومكه تا حدود ايران فعلى بطرف مغرب يور ايشرفته بود
 همابد مختلفى دستبرد بزند از آذ جمله معبد آناهيتا را در ماد

 انجاميد . سلطنت اردوان اشك سوم از از
 هدر نشــت .
انتيوخوس سوم پس از صلع با اردوان متوجه افغانستان و

 دراين عصر پهلوان تازه يا عقاب درندها (1) كرانتز مورخ يهود تأليف كتاب سرود سرودهاى حضرت سليمان يادثاه بنى اسرائيل را به يكى از شعراى اين عصر نـبت ميدهـ .

جلددوم ــ كنابسوم


 -

روميهاكه بطرفدارى یادشاه مصر قيامكرده بودند
 براث حفظ آن داشت. انتيوخوس، هنگاميكه براى دستبرد متوجه
 يشوع سيرا'حابنالعازار شاعر يهود دراين عصر زندگانى مينمود .

عصر اشك ينجم يا فرهاد اول |A| تا وسلو كوس ههارم IAY تا UYo ق.م.

آمادكى ايران و يهوديه براى برانداختن قدرت خارجيها
ايران باستان ميگويدكه :

 متوجه رى گرديد . (ماد مدل سـكنى اسباط ده گانه اسرائيل بود) .


 بطوريكه در فصل قبل دانستيم در اثر اختالاف بين هو دير كان فرزندكوحك يوسف طوبيا با ساير برادران 6 دو دستنگى بين ملت




 معروفيت بين المللى يافتند دربين اين دسته بودند ـ ا اختلاف شدن


 بودند از شمعونكه خود رامنلئوس ميناميد وحونيوملقب بهليزيماك و ورزندان طوبيا

 اورشليم خارج نمودوآنها بوسيله فرماندهك


 در وحله اول در اثر استقامت حونيو و و ملت 6 موفي





 سلوكىكرده آنا را اميدوار به فتوحات بزر تّتر و قريبالوقوع

جلددوم - كتابسوم
 شا! .".
gin
 معاصر







 باقدرت 6 كورشكير رابوجود آورد. درمقابل انتيوخوس ایيفـان
 را معاصركرد واز طرفـديگر متتيا مـكابى كاهن يهودىیرا آماده ساخت
اشك پنجم
 اول همان شخصى استكه ميتواندكشور ايرانرا از شر يو انانيها نجات (1) اين وضع در تمام قرون بعدى حيات ملى يهوددرممالك يراكندكى
 بزر كى با دشمنان بنىاسرائيل بمبارزه ير داخته اند

جلددوم ـ كتابسوم
دهد 6 بنابراين برادر را بجاى خود انتخاب نمود . اشك شششم بر تخت سلطنت جلوسكرد وبسرعت خود رآماده تسخغير حدودتاريخى ايران مينمودكه البته يهوديان ايران ويهوديهاز اينيّيشآمد مد مسرور






ايرانى، دوست باستانى ملتيهود گشت .
انتيوخوس اپيفان مدت اזا
 در استعداد ذاتىكسر داشت 6 سنگدلى و و بيرحمى را از رو روميها



 از هریه مقدس و جنبه اخلاقى داشت متنفر بود .


نبود درجلب نظر اتتيوخوس كمك شايانى نمودهاست انـ طرفداران تمدن يونانيت بهانتيو فرزند يوسف طوبيا ساكن قلعه نزديك هيسبون ماليات از اعراب نباطى بّ منفعت سلطان مصر ميگيرد ومشاراليه از ترس سلطان خودكشى كرد .
حونيو بمنظور روشن نمودن دسايس منلئوس 6 يوشع برادر (1) مانند هيتلر

جلددوم ـ كتابسوم
خود را عازم انطانيه نمود و شخص اخيركه ميتوانست جاى گير

 زيادى مقام كهانت بزد گکرا درخواستكرد.


هخت سلطنت جلوس, نمود .) زازون نيز تقاضاكرد يهوديانيكه برويهيونانيون بموافقتنموده ومانند آنها دربازيها و ورزشها لخت شوندا گرى داده شود ـ طرفداران يونانيت را در يهو يرديه تقويت نمودند و وري
 جهت هراكلس پول جمع آورى نموده و عملياتيكه مردم را با به امنام

 بودند مخالف شوند . طرفداران يونانيت از مدحافظهكارى راز رازون
 برادر شمعون كه درفصل قبلذكش ري گـذشت وازطرف زازون مأمور تقديم ماليات ساليانه به انتيوخوس برس بود 6 و و عده

نمود ومورد قبول واقع گرديد.






برآيد ـ به انطاكيه احضار شد و بمنظور نجات خود مقدارى از ظرون طلاى معبد اورشليم رافروخت وبرادرخويش ليزيماك راك را بجاى خويش منصوب وعازم

 |V| بدستيارى اندرونيك افسر سلطان موجبات مر گث هونيو را در

ق.م. فراهم ساخت .
منلنوس برادر خود را مأمور ساخت تا باردگ. مقدارى از ظرون معبد را براى تقديم به انتيوخوس وتر وتشوري








زازونكاهن اور فرارى بود به اورشليم حمله نمود و شهر را




 جمله هرستيدن خر وخوردن يك يونانى را در هر سال و نفرت نسبت

جلددوم ـ كتابسوم
به سـاير ملل را 6' باين رويه و رفتار انتيوخوس ، قطعا بذر انقلاب بخوبي افشانده شده بود و اين تجاوزات ممكن نبودكه بدون


 :،ربالاجلى اتتيوخوس را مج.ور به مراجعت نمودند

 يكى از افسران او موسوم به ایولينوس 6 در روز شنبه كه يهو يهوديان



 موسى را ندارد وبايستى جهت اصنام يونانى خولى
 مدنوع ساخت و براى متخلفين حكم اعدام مقر ر داشت .
 یاشيد وباگوشت آذ تورات را آلوده ساخت و مجسمه زويتير را

در معبد يهود مستنقر داشت .

(1) انتشاراتكذب را قرنهاست كه دشمنان يهود ، درهر قرن و عصرى،

 كون كوسفند وكاو ومرغ
 اثر حسادت آها و باطاطلاع نبوسن از مذهب يهوديان بوى نسبت ندادند وتهام اينها براى آنَكه نميف وبدون حامى بوده است

صدد تغيير مذهب يهوديان، بطور اجبار برآمد. در مقابل اينعمليات

 ولو بقيمت جان دست از ايدان خود بر نـر نميداشتنـد
 خود براى حفظ مقررات مذهبى بطور مفصل نوشته شده است ويكى

از تابلوهاى مؤثر و وبرجسته اين عصر ميباشد
 دستهدسته براى شركت در جشنها خداى شراب ولى آنها بطرفكوهها وغارها فرار ميكردند تا خود را آلوده به
 روزبروز شديدتر ميگشت ودرنتيجهي كنيسهها راخرابكردهتوهوراتها
 كه مردمانى درويش مسلك وصاريلعدوست بودند از زو زواياى كشور روى بشهر آورده و روحيه مردم را براى استقبال ازمر گٌ آماده

 یناهعاهى مخخقى بودند در مقابل يا مر گّ يا اطاعت از او اوامر او تهديد


 كه آنها را تسلى وتقويت نمايد مأيوس شدند ويونانيها

را قطعى دانستند 6 افقنجات ظاه
 اووشليم بود، براى اجتناب ازمشاهلده فجايع يونانيها بـهــكـده

$$
\begin{aligned}
& \text { جلدور -كتابسوم } \\
& \text { Yr } \\
& \text { موداعين در هكيلومترى شـمال اورشليم يناه برده بود . } \\
& \text { هـ!! اليه داراى ينـج } \\
& \text { ومـx.... نسبت بهملت ومذمب سرمشت قرار گير ند. ناميسران متتيا } \\
& \text { كاهن بزر كـ }
\end{aligned}
$$

rr
جلددو : _ كتابسوم
بترتيب بـدين قرار بود :
يوحنا ملقب بلا گادى 6 شيمعون ملقب به تارزى 6 يـهودا ملقب
به مـكابى 6 العازار ملقب به شوران و يهو ناتان ملقب به شافوس



 وارد دهكده آنها شد و با تهليد وفشار ميخواست ساكنين آندطا را
 آذمحل پيشقدم دراين عمل سازد. متتيا كهمخصوصأ بايسران خور خود

 برادرانم 6 نسبت به ملذهب حضرت موسى وفادار خواهيم مانده . درآن موقع يكى ازساكنين آن مسل نزديك شد


طاقت نياورد 6 بطرف او حمله نموده و وى را را از پای درآورد
 آنها راكشته ونقربانگاه زويتير را خراب نمودند . اين واق وانعه اولين

علامتنهغت انقلاب بود. بعداز اين واقعه متتيا فريادزد:



 بودند نيزدراطراف متتيا گردآمدند. كاهن شـير دل آنها را متوجه مأموريت بزرگى

جلددوم ـ كتابسوم
اسلحه هرداخت، متتيا كه ميدانست دسته حسيديم درروزهاىشنبه جنگّ را ممنوع ميدانند 6 فتوىدادكه دفاع در روز شنبه درمقابل

 زمانى بدان شهر حملهبرد6 بتها وقربانگاهـاه بدستآوردن اسلحه جديد متوجه كوهستان ميگرديد . درابتدا دستههاى كوحكىمأمور تعقيب متتيا ميشدنل ولى هرمرتّبه آنهارا

 وصيتكردكه شمعون يسرش عضو مشاور و يهودا جوانتر مأمور اجرا
 خدا نمود . انتخاب يهودا به فرماندهى 6 موجب موفقيت بود زيرا از عهده



 نبرد با فرمانده قواى يو نانگت انتيوخوس موسوم به Apollonius ايولونيوس واكثر سربازان او او را فا فا

 بارديگُ هرون فرمانده ديگُ راكه با قواى زيادترى متوجه اوشده بودند شـكست داد و تازه انتيوخوس ميفهميدكه قفباوت الو نسبت
 تغيير دادن مذهب يهوديان 6 يا بفكر او اصلاح نمودن اين قوم و

متوجه ساختن آنان بطرف تمدن يونانى را از سربدركرده و تصميم ترفتكه يهوديانرا نابود سازد . اكنون طرفداران يونانيت فكر ميكردندكه انقلابيون حچونه خواهند توانست در مقابل انتيوخوس عليه يهود تجهيز نموده و فيلهاى جنغى گسيل داشته مقاومت نمايند .




 يهوداى مكابى بااطلاع گردند 6 تا آنها نيز بنوبه خودبرایى آزادى خويش اقدام نمايند ارتش خهلهزار نفرى ليزياس با حمله شش هزار فدائيان يهو يودا
 افتاد (اצا ق.م.) موضوع اختلاف
 ارتش يهودا شتافته بودند .








جلددوم ـ كتابسوم
مدت اين جشن در هrكسلو برقرارگردد و مدت اץقرن استك هنوز ادامه دارد .
 و ارساكسياس پادشاه ارمنستان شده 6 خودرا
 خوددارى كردند



 اشك ششمرباكمال شجحاعت فتوحات خود شروع نمود 6 اما بابل در تصرف سلوكيدها
ايران باستان دركتاب حهارم صفحه (ادرباب تاريخ اين فتوحات (اشك شـشم مهرداد


 را در يهوديه شـكست دادهاند
دراين موقع انتيوخوس تشخيص دادكه اگر ارير يهوديانرا بحال

 فرات يش رفته بود . وقتى يهوداى مكابى ملاحظهكردكه ارتش انتيوخوس متوجه
 زاكه همواره او را تقويت مينمودند و با يهوديان دشهنى داشتند و

موجب زحمت ساكنين يهودا را فراهم ميساختند بجاى خورد نور نشاند .
 وآدوميها راكه تافيلادلف يعنى عمان پايتخت فعلى اردن پيشرفته



 كرده و بدين وسيله اتكاى یادشاهاهان سلو كيد را الزبين برد ودوستان

آنان را از قدرت مساعدت ساقط ساخت .

 به تهيه قشوذيرداخت تابه شوش حمله برد وث وثروتى بدست آورده درهمين سفر جنگى استكه فوت نور نمود ـ ا اتتيوخوس اييفان قبل از

 را بدست ليزياس داده بود وهمين عمل موجب اختلافياتي الوانى درخانو اده
سلوكيد گرديد .
 ليزياس بر تخت سلطنت نشست و ليزياس اجازه مداخله در امور يادشاه را به فيليب ندأد .



 بين خواهد برد . يسليزياس بايادشاه جوان وارتشى مكه عبارت از
 العازار برادر يهودا موقع حمله برفيلىكه تصور ميـكر د

 يهودا يناه به اورشليم برد و تصور شـكست وى ميرفت 6 الما واقعهاى غير منتظره رخ دادكه موجب نجات يهوديهر گرديد . فيليپ انطاكيه را بتصرف درآورده بود وحون اين خبر بـ


 را داده و بلادرنگك بطرن انطاكيه بحركت در آمد ــ
 حنين بنظر ميرسيدكه صلح دائم بين خانواده سلو كيدها و يهو يهوديه بر قرار شده واميد ميرفتكه سربازان بتو انند بهامور فلاحتى


 بين فيليپ و ليزياس استفاده نسوده هردو را بركناركرده انر بر تخت سلطنت جلوس نهود ـ دشمنانكشور يهوديه ويو نانيون از اين تغيرير

 آماده ساختند . دمتريوس راي مايل بود قدرت خود را بهموطنان (1) طبق قانون مذهب يهود هر هفتسال يك مرتبه ، زمين را آسايش . داده زراءت نميكردند

خويش نشان دهد بسرعت يكى ازز نر الهاى خون نخوار خود رود راموسوم به باكيدس با ارتش تازه نفس و ورزيدهاى مأمور اورشليم نمود .
 مقابل آذ یايدارى نمايد با فدائيان متوجه كوهـيه باكيدس وياقيم مدعى بودندك انديان مأمور تهيه آسايش و راحتى اهالى كثور بوده و ملت در انجام وظايف مذهبى
 موافقتكردكه •7 نفر از فرقه حسيديم راكه عموى اوهم جزو آنها بود بقتل برساندا
مردم و عدهاى از طرفد


 آوردند و طرفداران يهودا مكا
 انطاكيه حركت كرده و دمتريوس را آماده جنكَ جديدى جـى با يهوديان

دمتريوس، زنرال خودموسوم بهنيكانور را مأنمور يهو يهوديه نمود و مشاراليه در نظر داشت با حيلهاى دوستانانه موجب گرفتارى



 به او تحويل ندهند 6 معبد را آتش يكى از بزرگان قومموسوم بـرازيس Razis را بعنواذ زرو گان مطالبه

نمود اما مشاراليه قبل از آنكه بدست نيكانور افتد خودكشىيكرد . يس نيكانور بار ديگر با لثگگريان خود متوجه يهودا مـكابـى



 يهوديان جشن ميگرفتند .



 مأموريت دادند .
دراين ضمن بارديـُر دمتريوس تحت فرماندهى باكيدس ارتش







 تا آشدود آنها را عقب راند ، ولى على انده فدائيان يهوداكه در در عقب مانده بودند نتوانستند درمقابل رين حمله جنا استقامت نمايند وتا يهودا براجعت نمود جنگّ باز از صبح تا غروب ادامه يافت و تاكليه مردان يهودا و

خودش شهيد نگرديدندكارزار خاتمه نيافت تنها مونقيتىكه براى برادر يهودا حاضل گرديد آن بودكه نعش يهودار را از از ميدان جنگث

 وحدانيت فاتح گرديده ولى اين فداكاريهاى ملت 6 واين خون

 خود قرار نميدادند . ديـگر مذهب و ايمان يهوديت مورد تـجاوز
 دشمنان وى ميفهميدندكه ارزش اخلاقى يهود بسى بز بز ركّ و مستحكم استكه اين همه ييروانش بدان واندي ابسته و علاقمندند .

 را براى ملت خويش آماده ساخت ؟ و وعمليات وى نبودكه موجب
 بعداز يهودا يكبرودت وركودى درميان جنبش ملى ظاهر
 بسر برد و هردم مورد حملات پیىدريى دشمن بسيار قوى تر از خود





 تنها نوددند ، آنها درممالك مشرق آن عصر كه عبارت از ايران و

جلددوم ـ كنابسوم
بابل الى باختر باشد حتى در رم و قلب كشور يونان ساكنند وادامه مخالفت با آنها ممكن است اشـكالات گوناگون وبزر گتترى را براى و



 تهديد دولت قوى پنجه رم واقع گرديده است لذا صا صلا
 دراين موقع يوناتان درشرق الاردن ميزيست و
 جمع آورى ارتش خود براى حركت بطرف سوريه شمالى شلده بار


 متاركه ادامه داشت . دمتريوسعازمبابل گرديد ودراين شهرملقب بهسوتريعنى ((ناجى)
گرديد .

مردمان بابل نسبت به سلطان و تمدن يونان علاقمند بودند و

 وى را برسميت شناسل . طولى نكشيدك اسـكندر نامى اركه دعوى فرزندى انتيوخوس حهارم الييفان را مينمود 6 بكـمك مصر و و حمايت
 دست بدامان يوناتان زده 6 وى را متتحد خود خطاب ور و هر (1) نام خانوادكى يهودامكابى وبرادرانش ميباشد .
 به مساعدت يوناتانان داشت 6 با ارسال هدايايا و تاج طلا ولا و تفويض


 كه بين دمتريونى و الكساندر بالاس اتفاق اقتاد 6 دمتريوس كشته
 فاصله يهوديانِيهوديه بترقيات بزرگى نائل گرديدند ويهوديان اطران هـم درامنيت وآسايش كامل بسر بردند .
 جوانى حهاردهساله و خود را را وارث ووارد ميدان سياست گرديد زيرا هصر و رم رم حمايتخود رالز الالكساندر قطع نمودند
يوناتاندراختلاف دوسلطان طرفالكساندر راگرفت. دمتريوس

 ديرى نايائيدكه ساكنين انطاكيه برعليه دمتريوس دوم حون حقوق سربازان خود را نيرداختنه بود 6 ازازكان
 خواست و سربازهاى يونا از شهر انطاكيه را آتش زدند و از آنها خواستندكه از پادشاه خود معذرت بطلبند .
يسازرفع خطر، دمتريوسدومرفتار خودرابابيوناتان نامناسب
 دراين موقع يكى از زنرانهاى دمتريوس موسوم به ديودوت ترينون

Diodote Trypfhor فراركردوترينون انتيوخوسششم رابرتختسلطنتن نشا ند.(•\&اق.م. بآآنكه كار مرافعه بين دمتريوس دوم وتر وترينون به تتيجه قطعى نرسيله بود ، تصفيهكار اين اختلاف را با به زن خود




 كليه ايالاتكشور را متصرف و نفوذ يونانيون را از بين برد برد ، ايمان
 حهل هزار ارتش مسلح تحت فرمان يوناتان بود و وسعت ونشور اولا شهر دمشق رسيد .
زنرال ديودوت تريفوذكه اتنيوخوس را برسرير سلطنت نشانده انـي
 آرزوهاى خود ميدانست

 يوناتان اطلاع حاصل كردكه تريفون باارتش خود واهو وارد شهر بتر بتشان
 با تقديم هدايا و الظهار محبت بطود

 يوناتان دوهزار ديگر را مرخصر و و به ايالت گاليل روانه دار داشت


جلدوم - كتابسوم
تبلى تريفون موفق شدكه هزار نفر اسكورت يوناتان را بقتل رسانده و خودش را توقيف نمايد وسيس ارتش يهود رار راكي در در دشت يرزعل


 آتشين سستدلانرا تقويت نموده و وبافاصاصله رشته امور را وادر دست گرفته واحتياطات لازمه را دراورشليم و بندر يافا با بعمل آور آورد . تريفون خواست قبل از آنكه يهوديان فرصتى يابندكار آنها رايكسره
 فهميدك شمعون براى جنتگ آماده است از طريت مذاكرات در در آم آمد

و شرايطث بدين قرار بود :


 وفا نكرد ويوناتانرا بقتل رساند . قتل برادر براى شممعون بسيار گران ران وناگوار آمد. راهايران


 زوديها كمكى ازدولت دوست خود ايران برسدل وبر ورعليه دشمن مشترك تافتحقطعى، هردو ملتجنتُثرا ادراد ادامه دهند. دراين عصر وضع يهوديان شرق بدين قرار بود و د با با اينكه در
 بودند دراثر آنكه تجاوز يون انانيها بداخل ورد مؤثرى براى كمك به يهوديه عملى نبود . اما در قلب ايران وبابل


 خاندان اشكانى همواره بكار برده آرزوى سـعاد ايران را مينمودند




 آنها مجبور بودند كه به تجاوزات يونانيهاكه درآذ نواحى

 بازر گانى وكثتى رانى بين اسكتندريه ورم دردست آنهابود واني ودر رشته هاى ديگر 6 صنايع بنائى و مهنى
 يونانى بطورى متخصصشده بودند كه كتاب هومررا مانند اديبات





 به اتكاى آيه (اروزى خواهد رسيدكهقربانگاه ومعبدى درخاكمصر وجود

جلددوم - كتابسوم
خواهد يافته بامساعدت بطليموسفيلومتور، درشمال مدفيس در
 يونانىكتب تورات در عصر همين بطليموس فيلومتور 6 ريك از از دوستان بزر گك يهود بود 6 بعمل آملد .


 به يك بهانه ای ازطرف يا إدشاهان سلوكيد نسبت به يهوديه بعمل ميآيد 6 موجب گشت كه انه اجبارا متوجـه دالت روم گشته و با با






صميميت خود نسبت به اسنتقلال و آزادى يهوديه امضا نمود . حندى نگڭشت شمعون از حدود قرارداد خود تجاوز كرده و شهرهاى ديگرى را را




 (1) واين يكى از اشتباهات بزر كـ شمعون بودكه خرابيها و بدبختيهاى آتيه را فراهم سانينت اود (Y) بنا به معتقدات ملى -- عغوان سلطان منحصر به خانواده هضرت داود بود

جلددوم ــ كتابسوم
زاذيوناتان واگذاركرد ودرنتيجه جنظى

 قدرت و استقلال يهوديه را در مقابل يونانيها حفظ وحراست نوا نـايد

 دوم 6 دمتريوس و تريفون 6 و بالاخره بين كليه سلاطين سلوكيد و خاندانهشمونائيم دريهوديهُ ضنعف وناتوانى سوق دادكه ديگگ, براى سلوكيدها مـككن نبود

 سلوكيدها بكلى از بين رفته آزادى
 نمود 6 در حاليكه دوسال از عمر شـمعون بزر گك ويشيواى يهودا بيشتر باقى نمانده بود


 به بابل ابك آرزوى يهوديان بود وسانيد . مهرداد اول ، ا اولين پادشاه




## فــل نم

زنرال تريفون رقيب بزر گك اتتيوخوس
 خودكشى كرد . جلوس به تخت سلطنت دتر براى انتيوخوس هفتم مانعى نداشت و برادر او انتيوخوس ششم با جمع آورى سياه بزي

اين vادشاهكه عده خدمتكاران قشونش بيش از •مهزار نفر
 هفتم بمنظور ايجاد نفاق بين سلوكيدها اونا ، اسير خود دمتريوس تقويتنمودهروانهمقابلهباانتيوخوس ششم گرديد بالاخرهانتيوخوس
 رساند نا باردگگ گرفتار فرهاد نگردد .


 هاى قرن اخير ، كه با رويه تحريك آميز و ايجاد كشورهاى شرق موفق بهاييشرفت وعملى نمودن مقاصد
 طلب بودآلت دست خود سازد. بطليموس هبوبك دوكه دختر شـمعونرا جزنـى داشت و هاكم شهر اريحا و ساكن قلعه دولك Dok بود

 سر سفرة فاميلى بودند ، بطليموس و نوكرانش به آنها مـله نموده

جلددوم - كتابسوم
وشمعون را بقتل رساندند (هrا ق.م.) قاتل بلافاصله مراتب را باطلاع یادشاه سوريه رساند و از وى استمداد طلبيد و عدها را را را مأمور قتل يوهنان موسوم به هير كان فرزند ور بزر كـ

 باخبر گرديده 6 خود را باورشليم رسانده بر مر مسند اوند
 كشور و آزادى مذهب و ملت و حفظ وحدانيت 6 فدا شدند . هيركان عازم قلعه دوك شد تد تا شوهر خر خور اهر نمايد 6 ولى بطليموس مادر ور ودوبرادرادران اوراازبالآى قلعه تهديدبه
 بطليموس هم بعد از اين واقعه مادر وبر اندراد رابات عمون (عمان پيايتخت شرقالاردن فعلى) فرار و ديـگر از او خبرى نشد . باردگر دریائيز هسا ق.م. اتتيوخوس سيديتس با لشـكرهاى


 بوده و هير كان آنها را بتصرف درآورده


 درامور يهوديه مداخله نتمايد و حق اعزام ارتشهاى خود
 ايجاد حسنروابط باهير كان برآمد خصوصا T T نكه خيال جنتك با فرهاد

دوم را هم داشت . انتيوخوس براى تقويت ارتش خود از تمام ملليكه تحت نووذ او بودند كمك نظا نظامى خواست وان واز قران قرار معلوم

 يونانيها بودند وايرانرا ماند وطن

 كشته شد و با اين پيش آمد سوريه ضون 6 خطر بزر گك دشمن مشترك ايران و يهود مرتف آن ميگرديد و و هردو





 بودند و اردوان ارتش خود را متوجه طـخاريها نمود

 محسوب ميغردد .

فهملدهم
در هين سال عזا ق.م.كه مهرداد دوم برتخت سلطنت ايران جلوس، ونويلروز درخشندهاى را براى ملت إيران ميداد 6 اعضاء عصر اشك نهم يــ مهرداد-دوم-بزر تك شوراى عالى يهود در اورشليم 6 ترتيب انجام
 ساليانه جشن هنو كا رابرایيهوديان مقيم خارج ازيهوديه ميداديند
 خاتمه داده شده بود و ديـگر اسـى از آنها در تاريخ نيست






 براى وسعتكشور ايران تا حدود عصر هخامنشى بحركتدرآملده و

راه نصيب اوگرديد .

اين وضعيت ، واقدام زمامداران دوكشور را را نبايستى امرى تصادفى فرض نمود . هير كاذك تا آن موقع درحال دفاع نسبت بسوريه دشمن متجاوز「 خود وايران بود 6 بحالت حمله درآمد .
(Y) يونانيهاكه هر كز حكومتتشان در سوريه بود حتى نسبت به يهوديان
 كتاب با بند 119

سابقاً يهوديه از سه طرف تحت فشار بود 6 جنوب از طرف ادوميها، درشرق توسط سامريها 6 درشمال و شمال شرال شرق وسوانحل درياى



 هير كان 6 اول متوجه سامريها شـد و و معد دود











 متجاوزين درسال 1 1 ا ق.م. كه مصادف با با هيجدهممين سال سلطنت مهرداد دوم بود در گذشت. هير كان داراى هیسربو


 درشرق متوجه ارمنستان شد و مانند هير كان با درد

دوستانه ايجادكرد وبعدا هم اين روابط دوستانه ايران و يهوديه با
 مهرداد پس از ^ی سال سلطنت در گذشت .

## فهيل بازدهم

احزاب درميان يهوديان
واقعات سياسى ونظامى - وموفقيتهائيكه درعصر هير كانوقبل
از او رخ داد ـ اثر خودرا درروحيه ملت يهود باقى گذارد ودر ود


 موجب ايجاد افكار گوناگون جديدى گريا گرديده بود .
 ترقيات يا تمدن خارجى راكه بهمليت ومذهب اولطهواىوارودنسارونازد
 مخالف بودند 6 در آن زمان بسيارى از آنان عقيده مند گرديدند كه ممكن است بسيارى ازافكار وصنايع يونانى راكه مخانيالفتى افكار ملى و مذهبى نداشته باشد بيذيريند .
 ساختمان بناوقصور را آموخته بودند ـ درائن اورشليم قصر زيبائى بر-


 تبديل به زبان عبرى دركليك اركور گرديد. طبقه سياستمداران و

منورين بهزباذيونانى آشنائى كامل داشتند ولى ييشرفت درزمينه مذهبوسعتش بيشتربود. احساسات مذهبىدرهر رشته اموركيكشورى
 آمده بود 6 موجببروز اختلافات عقيدتى ميگرديدري

 ازآنها كه اكثريت داشتند ترجيح ميدادند كه درامورو، اجتمانمى وملىمداخله داشتهباشندواين دسته راييروشيم يامفسرينمينياميدند
 وظايف مذهبى كه درقلب خود داشتند وفق ميدادند . آذ طبقهاى كه در رأس امور نظامى وسياسى قرار درار داشت و اشرافكشور را تشكيل ميدادند 6 عقيدمنند بودند كـند كه بعضى از منافع موقتى كشور 6 نميتواند همواره بار بامور مذهي


 استقلال كشوررا حفظ نمايد وميگفقتند كه كليه افراد كشور بار بايستى قوه جسمانى ونفوذ اخلاقى خودرا براى تأمين استقالال بكال بكاربرندا
 وغير ازمقررات تورات، خودرا موظف بهانجانجام وظايف ديگرى

 اموركشور توسط دوحزب هيروشيم ايننهضتها درزمانهير كان شروع گرديدهوبود وييروشيمههااكثريت ملترا تثـكيل ميدادند .

صادوقيمها بهيروشيمها ميگفتند 6 كاگاگربخواهيم درامور
 طبق مقردات مذهبى رفتار كرد. ویيروشيمها جواب مراب ميدادنـا سرنوشت كشور بلست خدياونداست وحسيديمها حتى ازيميروشيمها شديدتر ومؤمنتر بودند ومخرد


 براى اجراى مراسم طهارت و انجام غسل روزانه


 آنها بهماديات علاقهاى نداشتند وضربالمرالمثلى داشتيند كه: (مال من ومال تو مال خودت ميياشد)

ازهمين نقطه نظرلقب غسل كننده يافته بودند.
حسيديمها معنقد بودندك بامر اعاعات اينمقر رات ، ظهوردمسيح ناجى يهود رانزديك خواهند نمود. آنها بهارواح خبيثه معتقد اندبودند


 خداوند انسان را درانجام عمليات خود مختار كرده ووجود مسئول آذ نموده است . حسيديمها درسياست كثور هيَّتونا نوذى نداشتتد .
درزمان هيركان، بين پيروشييهها وصادوقيمها ، هنوزجدائى

جلدوم ــ كتابسوم
یلديدار نگرديدهبود．هردو دسته را هيركان براى ييشرفت امور


 مقام كهانت بزر گّك 6 رئيسكشور


 فرقه مادوقيم گذاشت وباهي

را برعليه خانواده هشمو نائيم تحريك نمود ．

米 米 米




 بود ثمره خودرا بيار ميآورد ．اريستوبول نهفقط مادر خودرد

 همراه خويش ساخت

 ومو ：ِد علاقه اوبود 6 توسط مر مخالفين بقتل رسيد واين قتلر را بخود

جلددوم ــ كتابسوم
اريستوبول نسبت دادند ـ اريستوبول یس ازیندين جنگّ وفتح بر







 لاتهوروس Lathuros لانسر كلئوياتر ملكه مصركه طرفداريهوديان بود وميخواست مادرخودرا ازسلطنت خلع كند نمود.



 از T Tنها انتخاب كند .
 دوم باقى بود.

عهـر اشك دهــمـ در ممالك شرق نزديك از دست داده بودنـ سينتروك VY Y Y یادشاه بزر گك ارمنستان بطورى قدرت فوت العاده يافته بود 6 كه مهرداد در جنگهائى خود با اين پادشاهكامياب نگرديد
 دولت پنت 6 خود را براى جنتّك با روميها آماده ميساخت و دولت يهود در حاليكه حدود خارد خود را توسعه ميداد 6 ميرفتكه دحار







 دريهوديه يس از فوت يو ناتان (الكساندريانه) 6 ملكه سالومه الكسساندرا بر سرير سلطنت جلوس وس نـو


 رفتار سياسى انى قستتى بودكه همسايگان جرئت جنتُ وستيز را با $\varepsilon$

جلددوم ـ كتابسوم
نداشتند . درمدت وسال سلطنتش حتى آسمان هم با وا وى مساعد بود ومحصول فراوان دركشور بعمل آمد . سـكه بنام خودضرب كرد ا

 كه ازاسكندريه احضارشان نموده بوده املاحاتى درتشكيلات انـشور و قوانين مملكت نمود . فرهنگَ در زمان مشاراليها توسعه يافت مقررات سختى براى طلاق دادن و مهريه در اين عصر وض ونع گراد به اعياد مذهبى وملى درخشند


 بيشتر ازهرجاى د گر ميرسيده است و همين ميرساندكه جمعيت يهود

 هداياى جداگانهاى 6 براى معبد خدر اندا ارسال ميداشتهاند 6 در درنتيجه
 صادوقيمهاكه ازطرز قضاوت



حكومت حند ناحيه بدانها واگذار شـد


 . (1) همين جريان يكى از موجبات جلب غارنتران رومى (Y) تيكران مدت ؟ ا سال تا 7 (Y ميلادى در سوريه سلطنت كرد

01
جلددوم ـ كتابسوم
ارمنستان متوجه عكا شده و آنزا دحامره نمود . موسى خور خورن
 مينويسد : (اتيگران بمنظور انتقامگرفتن ازكلئوياتر ملكه مصر 6
 بود 6 درفلسطين عده زيادى از يهوديانرا







 روميها بطرف قلب ارمنستان، موجب شدكه تيكر انـيران بسرعت ازيهوديه
دور شود (৭؟ ق.م.)



 تمام اهالى آنها ازطرفداران صادو با مساعدت همسايگان اطرافكشور 6 قورانى مهمى رآ رآماده ساخت ملكه مريض در حاليكه در دوره حيات خود روز گاران خوشى طى
 از آنها منتقل به داخلد ايـ ان شدند

جلددوم ــ كتابسوم
كرده بود 6 اينك در بستر مر گك بدبختى آتيه ملت را يّش بينى ميكرد．وىيسازهسالسلطنت درسن سیسالگى فوت نمود（•Vق．م．）

米米米
 و موفقيت 6 بالاخره در اثر اختلافات خانوادگى سالاطين 6 از دوره عظمت بطرف بردگى و پراكندگى سوق داده ميشدند ．اكثر آنها
 باقى نميگذاشتند تا دوره مذلت و بردگى آنها ضبط
 را به اسكندر و سلوكيدها داد ．سلو كيدها نيز بر اثر اثر اختلاف


 سلسللها و ملل مختلف 6 بر همين یايه قرار داشته است است

 دست تقدير شروع اختلاف برادران هثمونائيم را مصادن باد با زمان دخالت دست آهنين ینجه روم درشرق نموده بود و و يس از فوت ملكه الكساندرا 6 ملت يهود در در يهوديه 6 به دو دو دسته تقسيم گرديدند الكساندرا قبل از فوت 6 تاج سلطنت را به هير كان دوم دو داده بود ．هيركان شخص نيك نص و متناسب با آن روز گار آشفته و پر آشوب نبود ．برعكس اريستوبول مردى جسور و برای رسيد ريدن
 دوم به تخت سلطنت جلوس نمود 6 اريستوبول با با قواى خود متو
or
جلددوم ـ كتابسوم
هِاتتخت گرديل و ازطرف ديِگر هير كان با دسته طرفداران خويش و نظاميان 6 در اريتحا به جنگك پرداخته و در نتيجه شـكست 6 به اورشليهم فرار نمود 6 اريستوبول پايتخت را نيز متصرف و طلت قراردادى 6

 .يهود در Tملـه بود ومأمور حـكومت ادوم بوده توانست جلب اعتماد هير كان دوم را بنمايل و بمنظور انتقام و ايدجا دنفاق6 مـكرر او را

 خود بخو اهد . شبانه هير كان باانتيهاتر از اورشليهم فرار نموده و با جلب حمايت آرتاس حاكم ايالت يترا عر.ستان شـهالى 6 با •0 هزار قشون موجب شكست اريستو.ول را فراهم ساختند (77 ق.م.) در ا.ين هنگام يـكسال از سلطنت اشكك يازدهم ميعذشت .

ف

فرهاد سوم پسر اشلكدهمبموقعى برسرير
سلطنت جلوس نمودكه پومپه سردار رومى
عصر اشك يازدهم يا مأمور آسياگگديلده .بود . درسال 7 چو ق.م. فرهاد سوم


 فرهاد سوم طرف روم راگرفت زیر ایومپه وعده داده بود كه ولایاتيرا كه تيتى ان از اوترفته به فرهاد بر گردانل . دراين موقع یسر تيتران


جلددوم ـ كتابسوم
استفاده نموده دختر خود را به آن پسر داد و با قشو نى T السته او را











 پارت را در آن موق صولاح نميدانست و بطرف سوريه متوجه گشت . در بهار سال 10 آرتاس Arétas اورشليم را محاح نسبتّ دحار قحطىى گرديد . در همين موقع است ونه (حيوان آهنين
 لگَمال نمودن بسيارى از ملل آمادهكرده بود) 6 متوجه دشتهاى
 بزانو دراTورده 6 هستى آنها را به باد غاد خود را قتلعام و نابود ميكرد 6 وسر گذشت 6
 رفته بود تا ثروت و شر افت براى ارباب خود تح تحصيل نمايد 6 ولى از ملاحظهكردكه آخرين رمت اين كشور مـكيده شده بنابراين متوجه (1) ايران باستان مغخه (1)

يهوديهگرديد . هير كان دوم و برادرش اريستوبول ، به اين بد بـريختى
 داشتند و هداياى اريستوبول قابل تر بود ـ هر هوا كه قواى آرتاس Arétas



 پنت كامنا به اتمام نرسيده بود واريستوبول خيال ميكرد وهر كهسلطان فاتح يهوديه ميياشد و بهمين جهت توجه










 پس آنهـا و دسته ای هم از ملت كـه عزل هر دو دو را را خواستار




جلددوم ـ كتابسوم
بود ولى بظاهر وعدهماى زيادى به اريستوبول ميداد ـ ـ اريستوبول

 سركوبى اريستوبول حركت نموده، وى را شـكست دادواريستو اريستوبول
 خودكشى مهرداد یادشاه پنت به او رسيد و با الين خبر مسرت آميز

 اريستوبول هم از ترس 6 ترك منازعه را نموده نزد
 و گرفتن خساراتگرديد ـ الما مليون وطن ريرست 6 دروازه ها ها را بـسته از ورود آنها بشهر جلو گيرى نسودند و و با اين ترتيب بعد از


 معبد گشته ، بحالت دفاع درآ دآمدند آنها توانستند مدت زيادى استقامت نمايند تا بالاخره بوسيله









گرديدند همر اه داشت . از آن تاريخ استكه روم داراى جانمهوهاى يهودى گرديذ' و از همان موقع ميباشدكه بوسيله همان يهوديان رمّ پایگگاه مبلغين مسيحيت 6 و اضمتحالال كنند در آن سال 6 روم در وجلد و شادى فتح بر يهودا ميزيسا از پیروزى خود ميباليد و خبر نداشت ون در آتيه مردانى مانند شاول


400
(1) البته قبل از اين تاريخ عده كثيرت از يهوديانكه از مصر وساير.




 خو انده ميشدند حگ




 مثقال نقره يا طلا ماليات مذهبى خود ميفرستادند بنابراين 6 يهوديان ايران بِّ بطور منظم با با يهوديه رابطه داشته و ازاوضاع واحوال وسر گذشت برادران

 بخوبى تشخيص داده بودكه منافع مشتركى بين ايران وران ويهوديه وجود دارد وقطعايهوديانرا دريايدارى مقابل رومتشويقو ترغيب مين مينمودند
 دشمن هيره ساخت ومنتظر ضعف وى نـر نـست 6 يهوديان يهوديه در مدت ساليان دراز بامنتهاى كوشش وفار وفداكارى برعليه كشور مقتدر


 ديگر حس وطن ومذهبهرستى يهوديان بسيار قوى وتمدن انـه اخلاقى

 ادامه تصادم قطعى وبدون شك وري كشور ايراذ وروابط حسنه آنها بادربار ووعدهها واميدهواريهاريهاى

09 جلددوم ـ كتابسسوم
 استنقامت ويايلارى ..يهوديان درمقابل لزّيونهاى رومى .بودهاست. بعد از اسارت اريستو.ول ووفرزندان وى و ورود روميان بهاورشليم؛

 روميان وادامه حـكومت خودرا فر اهم نمود. بطور.يـكه گفتهشلد6 حنين .بنظر ميرسد كه فرهاد سوم .يهوديانرا اميدوار بهمساعلدت و تشويت دراسنقامت مقابل دولت روم نموده باشل ولى عمر اوكفاف نـكرد كه بعهل خود وفاكنل بوموثقتاً وعده دولت اشـكانى بعهده تعويت افتاد درحاليـكه شاهزادگان و وطنیرستان يهود كه بِون در نتك انقلابات وجنتغهاى خودرا برعليه دولت روم شروع كرده

بودنل 6 ديـك, .براى آنها عقبنشينى امـكان نداشت.
 وارد 6 هدلدست شلده یلـر رامسسموم كردند. فرهاد اولين هادشاه ايرانى .يودكه درعهل او اختلاف باروم شلـت يافت ومقدمه جنگهاى . بعدى فرامه گرديد


مهرداد سومیساز كشتهشدن یلر برتخت سلطنت جلوس نمود و هنگاميـكه روانه جنگث با ارمنستان گـرديل 6 درغيبت او عصر اشكدوازدهمياي مهرداد سوم برادرش ارد خود را سلطــان خواند و از •7 تا 07 ق.م.
 ....

جلددوم ـ كتابسوم






 نتيجه هير كان وانتيٌاتر از شهر فرار نمودند .

 سـكه بنام خود ضرب نمود ولى اين سلطنت بادوام نبود زير ايرا اولوس Fاينيوس Aulus Gabinius حاكم جديد سوريه ازطرف رئ روم 6 كه درندهترين مأمورين رومى بود به اقتدار الكساندر خاتمه داد ور ور در ار
 ق.م.) • برای تضعيف كشور 6 گاينيوس مملـكت را بههقسمت منقسم و براى هر قسمت يك شورائى بنام سنهدرين تعيين نمود و و بر بر رأس هريك از سنهدرينها طرفدار هران روم را مأمور كرد 6 اما با بمحض آنـكه
 از فوت شيمعون بن ساطح دو نفر از شاگردان او شسعيا وابطاليون بجاى وى برياست سنهدرين انتخاب شدند و در حاليكه اقنـي اقتدار كشور بدست روميها بود 6 اين دونفر متوجه تفسبر كتب تور رات بيش از
 قدرت پيروشيمها درزمان آنها زيادگرديلـ .

71
جلددوم ـ كتابسوم

شروع انقلاب ومقاومت ملى در يُوديه برعليه روم آغاز اولين جنتك در حران بين روم و ايران

از اين تاريخ به بعد 6 تاريخ يهود پیراز

 اريستوبول موفق شده بود بود با پسر خود عصر اشك سيزدهم ارد اول

انتيگون Antigon از روم فرار نموده وارد يهوديهگرديد . تنفريهوديان
 منفور اكثُريت ملت بود اجتماع كرده و داوطلبان براى جنگّك 6




 تبعيد به روم نمودند . قيامديگىى توسططالكساندر 6 كه گابينيوس اجازه آز آزادى وى
 آمادهكرده وهركجا با روميان برخوردكرد آ آنها را قتل عام نمود . گايينيوس قشوزكافى براى مبارزه باالكساندر نداشت لذا ركا بـا به حيله


 درحاليكه اين جريان در يهوديه، ميعذشت ، قبل از از اين تاريخ

جلددوم ـ كتابسوم
جريان ديگرى در روم گذشته بود كه مصادف با اين سال 00 ق.


 كنند ولى در باطن رقيب يكديگر بودند و هريك ازآنها ميخواست

 بود • یومیه حكمرانى آسپانيا را باسیمت سردارى از از سنا گرفته بود وكراسوس بحكمرانى و سردارى سوريه تعيين گرديده بود . بـي ورود به سوريه در صدد تهيه ورود به اورشليم و اون تصرف
 صرفنظر نموده بودكرد ـ العازار خزانه دار معبد تيرى از طلا راكـ از انظار مخفى بود در اختيار وى گذشت وگر گراسوس قول قول داده بود
 رومى آنهم نـبت بهيهود، اهميتى نداشت دوهزار تالان وحتى ظروف طلاى خانه خدا راكه .... 1 تالان قيمت داشتند تصاحب نمود (६ه ق.م.)كراسوس




 سردار معروف رومى راكثته وارتش صدهزار نفرى روم رمان رانابود وتا
 و افمدحلالحكومت روم دريهوديه بر آمدند . متأسفانه هيج يك ان از

شاهزادگان يهود حضور نداشتند وهيركان دوم درمقابل انتيـاتر
 ارتش معتبرى تهيه ديد تا باكاسيوس بنبرد بیريردازد 6 روميلى
 خودرا متوجهلشگريان يهودنموده، ييتهولوس Pitholaüs رادر نزديك
 -شهازار ازاسرای يهر يهودرابه برد
 ملت آگاه گرديده بوده اميد بر گشت برمسند نياكان واز وريّ رين بردن





 محفوظ داشتند تا از روم حمل اورشليم نموده در مقبره vادشاهان دفنش نمايند . درهمين ايام طبق حكم پومیه 6 بوسيله سييون 6 سر از از تن


 بعد از فتح سردار اشكانى موسوم به سورنا بر بر روميان ار مراجعت او به ايران 6 مورد حسادت ارد ارد واقع گرديده و او او را بقتل
 ارد یسر خود پاكر راكه درصغر سن بود بسردارى سپیاه بعین

جلددوم ـ كتابسوم
كرده و سردار ديترى سالخورده وممجرب ، موسوم بهاوساك راك را









 كردكه تا بهار حملات خود را را تجديد نمايد . بىبولوسوالى جديد رومكه دشمن را قوى ميديد ديد به هيله شده بين قشون ايرانايجاد نفاقنمود (همان عمليرا كهمكر رو




 كثيد و ضمنا اين خبر بها ارد رسيد يس یسر و و لشـكريانش را را الحضار


 و زوليوس سزار بسهولت استنفادهكند غفلت نمود حراذ قانعكرده لشـكريانث به آذ طرف فرات مراجعت كردند

جلددوم ـ كتابسوم
ماداميكه يومیه قوى و در حيات بود انتيياتر نسبت به او باوفا

 مقتول گرديد ، انتيياتر بلافاصله بطرف زول سزار متوجه طرفداران پومیه مخالفت نمود . موقعيت زولسزار در مصر باكمى قشون ، و بـى خـى خـرى از رم رم
 رومى جلب مساعدت نظامى يهوديان مصر ويهوديه را بنمايد و براي


 شناخته شود و حقوق مربوطه را براى او قائل گرديد . بعلاوه آنها
 ازاين پس انتيياتر ديگُ بظاهر تحت فرمان هير كان نبود 6 بلكه بايد






 سنگیينى كه براثر اقامت ارتش روم بر يهوديه تحميل گرديده بود 6
 يك مرتب ربع محصول خود را به قشون روم تسليم نمايند . روى مـي

هم رفته در اثر مساعدتهائيكه يهوديان اسكندريه به زولسزار نـو نـوده
 صغير كه اهالى يونانى دربناى كنيسـهاها





 ازطرف خود و هيركان و سزار مينمود و به آنهائيكه تسليم اراده اده




 انتيياتر حكومت ولايات را به فرز نداندان خود



 هرود اهريمن ملت يهود ، ادومى وخارج انـ از ملت بود 6 مثل آنكه مأموريت داشتكه اسروائيل رادست بسته بسحضيكه در بين ملت خودنمائى كرد سايه وحشتنالك خود را را برروى آذ جمعيت گسترانيد . هرود مانند پِر خـر خويش شرو ازروميها وجريحهداركردن احساسات ملى يهوديان نسود . براى

جلب رضايت روميان و تأمين مصالح فاميل خود ، اولين اقدامش

 محبت زيادى نست به اين عمل هرود نـو نمود مليون با چشم خود ملاحظه ميكردندكه از از انتيباتر خائن 6 افـى زهر آينى سربر آورده است. هير كان بنوبه خود درد دراثر
 اجازه دادكه محاكمه وى شروع گرددد . هرود در رور رو مر معينحاضر گرديد وبا خود نامهاى از سـكستوس سزورار آوردكه هير كان مسئول
 گرديد واين هيبت موجب تردو آنان شد ـ ـ الما شميعا يكى از تضات

روبه همكاران خودكرده گفت :


 بعدالت ميكنيد . بدانيد آن شخصيكه اكنون شـها را بوحشت
 همين بيانات جسورانه 6 قضاترا از رأى دادگاه ميترسيد تقاضاى تجديد جلسه كرد . دراين اين اين هرود بهدمشق فرار كرد وسكستوس سزار از از اوپِيرائى نموده ويرا بسمت حاكم كشور برقرارش ساخت و و او تصميم گرفت كه از هير كان وقضات انتقام بكشد
هنگاميكه سزاركليه دشمنان داخلى خودران ورا قطع وقمعكرده
 بااير ان آماده ساخته وحتى بحركت در آملدهبود، خنجر آزاديخا



"..
 !
 ليــ! وتهامنا را بيردگى فروخت زيرا نتوانسته بودند بسرعت بوى ؛
هير كان عاجز ، اينك خطر فاميل انتيياتر راحس ميكرد ودر ودر جستجوى اتكائى از خارج بود و نميدانستكه بزيلى هودي هرود با



 انتيونيوس ولييل Lepide زمامدار دولت رومگرديديدند اكتاويوس التاوري و انتيونيوس باهم بد بودند اكتاويوس در روم بود ورد وانتيونيوس درمصر به عيش وعشرت مشغول .
هرود كه براى مخالفين اين دونفر، علاقه نشان داده برد بوده از
 انتيونيوس رفته از رفتار اين فاميل ادومى شـكايت كرده بود بودند .
 توانست توجه او را جلب نمايد وبالاخره انتيونيوس فزائل وهرود دو برادر را بهحكومت يهوديه تعيين نسود . اين واقعه يأس آور 6 موجبترديديد كه يكى از افراد فاميل

جلددوم ـ كتابسوم
اريستوبول خود را به (پارت) اییران رسانيدها از اتحاد هرود و

 منافعى براى ايران دارد تذكراتى داد


 پايتخت سوريه را تسخير نمودند . سپس رقشون (پپارت) إيران بدو
 كرد وديگرىرا لابينيوس بطرف آسياى صغير بحركت در آورد و هر دو بهرهمند شدند . (•عق.م.) داوطلبان يهود ازهرسو بطرِّف ارتش پِاكر(ایِران) روميآوردند
 باكمال مداتت خدمت وفداكارى كنند . اهالى يهوديه بارديعگريساد
 باللا خره پيش قراولان ارتش ايران كه از يهوديان تشكيل



شـكى نيستكه ازيهوديان پارس وماد وبابل داوطلبان زيادى

 ها را محاصرهكردند تا آنَكه انتيگون فرزند اريستوبول را برسرير

جلددوم ـ كتأبسوم
سلطنت :ــانن... فزائل خودكشى كرد وهير كانرا بهزندان انداخته وان

 (•:ق.م.) • أير أنيها هير كان را بهبابِل منتقل نمودند 6 وانتيگون


اميد ميرفت كه يهوديه روى آسايش ,! به بيند .
 كفه روميها سنگينى كرد . درزمستان (qست.م. خودراكه یوبليوس ونتىديوس نام داشت 6 بطرف مشرق فرستاد
 حمله برد وجیون عده كافى نداشت 6 ازياكر استر استمداد طلبيلد 6 الما ديرى نپائيد كه لاينيوس دستتغير وكشته شـد .
 انتيگون سثرده وقشون خودرا متوجه آسيا صغير نمودند ودرا آنجا


 درآيد وموقعيت خودرا برغليه هرود مستحكم سازد بولىانتيگون



 را نداشت ودر تمام مدت حـكو مت سهساله خودة نتو انست كارهاى (1) طبق قوانين يهود كاهن معيوب حق كهانت بزر كَ را ندارد

برجستهاي را انجام دهد ويكى از اشتباهات ديگر اوك مخالنت با



 كشتششد ولشكريان اوفرار نسوده متفرت شدند .





 دوست انتيگون ويهوديان 6 قيام نمايد.



 فرات شكست خورده هتوارى وهرود وارد عكا بنا بندر شـمالميهوديه گرديد (هسق.م.) .


 . بكمك هرود فرستاد




بسخضيكه سوسيون بارين ارتش كمكى خود وارد يهوديهگرديد



 ميديدند. بطوريكه درمدت rمان هرماه هنوز هيشرفتى حاصل ننموده بودند
شـمعيا و ابتاليون طرفدار تسليم شدن به هرود بودند و در در اثر اين اختلاف نظر، درداخل شهر، روميها موفق شدند ازد ازسمتشـدال شرقى وارد يايتخت گردند .
 روز روميها مشغول خرابكردن ديوار ورههاى معبد شدند مدافعين شكست خورده و روميها رونا بدون هيحگُونه ترحمى شروع بهكثتار نمودند .

همان روز وماه سيوان واقع گرديد (ق.م.) .

نزد انتيونيوس فرستاد وطبق تقاضاى هرود اور اورا بسختى

 نجات داده ودر اتنها موجب خرابیى آذگرديودند
 سلطنتكنارهگيرى نووده ويسر ارشدش ارئ فرهادرابجاى خودمنصوب

ساخت فرهاد يكى از برادران راكه رقيب خود ميدانست كشت


- (

درو اقع ارود بسزاى اعمال خود رسيد و با اوهمانكردند كه


فْ فُ

فرهاد سس از كشتن برادر و


 ترور و وحشت موجب پراكندگىوازهم گسيختن رشته امور گشور
گرديد .

علدهاى هم بطرف آتنوان پناه بردند ازجمله شتخصى بنام




 خو اهد بود . انتونيوس این پیشنهاد رایذيرفت وسه شهررا برای پیايعًاهبه

 ندايد و پادشاه ارمنستان هم پذيرفت .

جلددوم ـ كتابسوم







بنابراين *تسونى عبارت از شصتهزار پياده ودههزار سوار



 زيادى از نظاميان رومى تلف شدند وبالاخره در اثر اثر سرما وقحطى
 به كلُوياتر برساند وهمين سرعت بر گشت ،
 ريشيواز دلبر خود آمد





 كه ملت يهود نظر مساعدى بهاو ندارد ونسبت بهاثـبكانيان علاقمند واز روم متنف است ، لذا ,وابط خودرا باروم مستحكم ترساخت

تا باقدرت آنها بتواند مقام خويشرا بين يهوديان حفظ نـايد.



اتتى گون بودند.
 موسوم بهعنانل كه بافاميل كهنه بزر درّ




 با او تقسيم نمايد .


 اريستوبول نوه هير كان 6 جو انیزيما



 وعنانل را مستعفى ساخت
 تاموافقت اتتيونيوسرا براى سلطنت اريستوبول جلب نمايد تگرديده وقنيه فاش شـد .

جلددوم - كتأبسوم



 رّ .......



 انتيونيوس ايالت اريجا را، ازيهوديه جدا ودا وبهمعشو هرود قبل از مسافرت اخير خود 6 مريم راكه زنى اري

 بكشد زيرا نميتو انست تحمل نمايدكه بعد از از خود

 هرود مورد غضب انتيونيوس واقع شده 6 مريم در صر صدد جلب حمايت روم بر آمد .

 قتل هرود است . درنتيجه 6 هرود يوسف راكشت و الْكساندرا به زندان فرستاد
(qr ق.م.)

چون غشق هرود به مريم شـديد بود ازقتل وى خوددارى كرد .
vادشاه مادكه دستنشانده فرهاد بود چون سهم كافى ازغنائمروميهاى
 خود زادم و پشيمان وانتظار ميرفت مورد رد غضب وه واق گردد 6 رسولى


 وبعد به هصر مر اجعت نمود . انتو نيوس بارديگر درسال سش ق. ارس رسيد ولى چون از وضع روم و اكتاويوس نگر ان ان بود پادشا
 فرهاد از این دورى استفاده نمود پادشاه ماد را مقهور و را


آذ نو احى بود 6 از يد قدرت آنها خارج ساخته الـو



 تيردادكه شـكست خورده بود پسرفرهاد را برداشته و نزداو كتاو

كه درسوريه بود پناه برد .







اوكتاويوس، انتيونيو سوليِيدك مخالف يكديگربودندئدوهريك
 '-.يگر اقتاده
 ششكــت ا:نتونيوس خاتمه يافت

 راد

 سمت رياست سنهدرين انتخاب شد و و هرود بنى بنا بر مقتضيات روز مجبور شدكه مخالفتى نتسايد .

تَنتارهاى هيلل بزرگَكه تا امروز باقى مانه است .

 برادرش شبناكه تاجر ثروتمندى بود مخار





 وى ميگفت معنى حقيقى تورات همين است و بـ بـ و بقيه تعبير اين جمله ميياشد . او ميگفت »اگگ بخودم نباشم پس كيست بمن) و
 دوست بدار و اين راهى استكه تورا بتورات نزديك ميكَند) و رو

 لياقت حيات زدارد) هيلل در نظر نسلها (آلها آتى ايدهآل بشر كامل

ومترقى گشت .
هيلل مقام يهود و مذهب او را بز ر گك نمود و احاديث يهود

 سازد و دستّورات اخلاقى يهوديت را وسعت دهد .
 هرود بطارف جزيره رودوس حركت نمود و در نزد اكتاو بسيار ساده





 وقتى هرود ش:يدكهكلئوپاتر نتو انسته اكتاويوس را را مانـد اند انتو نيوس

 سازد نابود گرديد غرق شادى و مسرت شدند . فرهاد كه از مشرق بر گش گشته بود و تيرداد را شكـست داد داده و و
 هنتها قدرت خويد رسيله بود 6 وراث تان

جلددوم ــ كتابسوم
 موقتاَ خوردگرديله بود . .




. شايانى ميكَرد
اكتاويوس چهارصد نفر گارد سلطنتى گولوآى كلئوياتر را بهـ


 از طلابه اين معبد فرستادند ـرد



 مقتول سازند ، ديتر نسيتوانستكينه خود دود را را به شوهر در درندهاش



 شد معلومگرديدكه سوام Soem كه ازبهترين دوستان
 او را تحريككرد و بلافاصله حكم اعدام سوام سوهامهادرگرديد ومريم

همتسليم داد گاهى كه هرود انتخاب نسودهبودگرديد ودود ودادگاهمريمرا



گرديد . (Yq ق.م.) .

قتل مريم عطش خوى نمود . عشت مريم 6 جنون وى را تشديدكرد و صتختش را رو بزوال
 نمايد يعنى اورشليم را بتصرف درآور آورده و او را را از سلطنت خلم



 سزار يا ساختمان و دسيسههائيكه گاه بعاه و يا قتل مخالفين خود گشت ـ هرود مانند يو نانيها تماشا خانه و ا Tمفى
 مبارزهباحيوانات راككتفريح وحثيانه سزارهاى رموبودمعمولداراشت. علامت عقاب رم را بر تماشاخانه نصب و و موجب انزجار مرد مردم را فراهم ساخت . درسامره يهوديهكه مورد تنفر يهوديان بود 6


 اقامت روميهاگرديد .

جلددوم ـ كتابسوم
ماليات سنگينى براهالى كشور تحميل وقبور سلاطين يهودا را بدنظور بدست آوردن ثروت بازكرد . بعد از عنانل 6 يشوعه نامى راكا 6 عشقيكه به مريم 6 دختر شخصى


 خـِددارى كردند . عدهكثيرى جاسوس براى تفتيش عقايد افرادملت
 بمنظور تحبيب ازمردم بناى معبد را توسع

 واين بنا يكى از آثار برجسته جهانگرديد


معدد دوم تكمبل شده توسط هرود قبل از خرابى

جلددوم _ كتابسوم
روز جشن و افتتاح آذ 6 سال بيستم ورود هرود باورشليم تعيين گرديد .
در دوره آخر زندگانى 6 درسن •ฯ شلدت يافت و تمام اطرافيان خود را دا دشمن تصور مينسود ـ ا ازمريم
 مادرشان به يدر علاقهاى نداشتند 6 آنها روا را روانه
 دختر یادثـاه كیادوس و براى اريستوبول برنيسس Berenice دختر



 داشتند بود .





 تصميم پیر راجع به ولايتعها










طرفداران هرود او راكبير خطاب ميكرددند و و ملت يهود ور ور را

سالتى و پی أز عدهكثيرى از جمعيت تيروشيم هارا بقتل رسانده بود زير زير آ آنهاجوانانان




 كشتىهاى زيادى وارد و خارج ميشدند
چنين بنظر ميرسيدكَكثور 6 مانند عهد سليمان انيان است زيرا جكومت روميها بنظر غير مرئى بود وتمام اين اوضاع واحور الحو ال بعد از فوت هرود واز گونگرديد .
بعضى از مردم جهان ، هرود را يادشاه يهود تصرد تصور نمودهاند درصورتيكه اين خونخوار وحشى بطوريكه قـلاهم دانستيم يسر
 رم بر ملت يهود تحميل شده بود و و درتمام مدت سلـت سلطنتث 6 بمنتهاى
 او بودكه خواهيم ديد حگچونه عموم افراد ملت استرائرائيل قيام و انقلابات برعليه رم را شروع نهودند .

فرزندانيـكه هرود از ده زن خود داشت 6 لیسر و خنلدين دختر باقى مانله بود . در وصيت نامه خويش به بعضى امتياز داده و برخى را مورد توجه قرار نلاده بود . در عوض T Tنكه اتحادكشور را باقى گذارد 6 آنرا بين فرزندان تقسيم كرد و اجراى وصبيت نامه خود را

منوط به مو افقت او گوست نمود .
انتيّاس Antipas راكهقبلاجانشينقرارداده بوددديـر نميتو انست مشاهده كند كه آركلوس Archelaüs يادشاهكشورشلده ووسعت خاكش

زيادتر باشـل .
سالومه مـار هم مخالف آركلوس بود و هر كدام از Tنهاكوشث ميكردند قيصر راطرندار خود سازنل وبلدين ترتيب اختلاف بين خاندان هرود اليجادگشته. بود . آركوس خورار است ملت را را طرفلار خود سازد و وعلههاى مساعلتت به آنها داد و آنها تقاضاهمأى از وى كردندكه مورد قبولش واقع نگرديل . و بااين ترتيب درسالیهارم ميلاد زد و خوردهائى دراورشليم بين هادشاه وملت رخّدادكه موجب كشته شـلن سهزار نفر گرديل .
دستههاى ديگِر وارث هرود 6 عازم روم شلدنل هـكىى صادر نمايند بودر اين ...يندرمر گوشه وكنار كشورك دستهمائى


 عملياتش مؤثر نيست6 عازمانطاكيه شلده وتشون خود راباقى گذاشت.
 شلد تا ازطرف او گوست خزانه هرود حتتى معبل را براى قيصر .بـرد وجون ار كلئوس مخالفتكرد 6 بمنظور آنكه بتو اند ملاخلهكند ملت را برعليه اركلئوس به قيام واداشت .

بمناسبت عيد، عده كثيرى از يهوديان شهرستانها به اورشليم
 براى سابينيوس Sabinius ، موقميت خطر نالك شد هـد
ارتش روميان شروع به حمله و آتش زدن قسمتى از اطراف معبد را نمودند و سايينيوس از انطاكيهكمك خوان راست و روميها بتازاج خرائن معبد خرداخته و درآذ روز فقط سابينيوس •• غتالاذ

بدست آورد .
آتشر زدن راهروهاى معبدكه فقط دهسال بود بناى جلديد آذ


 انقلاب بهكليهكشور سرايتكرد ولى هتأسفانه انقلابيون 6 هيشوانى


بهمين علت اين انقلاب بيشتر به ملت صدمه رساند تا تا به دشمـن ـ دستجات ادومى اقوام هرود هم 6 دراين ضمن رين خرائ ابيهائى وارد
 هرود ايجادگرديد موجب شدكه مـكتب شـماى مقر رات سختى براي






كشته شد .



حزب فدائيان را تشكيل داد و طرفداران زيادى از گاليل و بعد از جاهاى ديگُر كشور فراهم نموده و اسلحه حكومت نـو نشين ايالت گاليل
را بدست آورد .

واروس فرمانده رومى سوريه 6 ييستهزار سوار







 يهوديه به نزد او گوست آمده و باكمك هشتهز هو ار نفر يهوديان روم

 آ آنكه عنوانشاهى




حضرت هسيح دراين عهد بدنيا آمده است .
 فرهاد و او گوست راجع بهَ ايِجاد روابط حسنه بعمل آمله بود 6 مقرر (1) صليبكثين از مجازاتهاى روميها بود و مقررات يهود هنين مجازاتى را هيجكاه جايز نميدانست .

شد كه يسر فرهاد را كه تيرداد برده و اين یسر به روميان پیناهنذه


بسيار بالا برد .

فرهاد از رم خائف بود و فرزندانش را بلدربار او گوست فرستاد



تحمل يهوديان در ادامه سلطنت خانو اده هو هرود
يوسف فلاويوس مور خِّهود 6 علت توجه فرهاد را نسبت بـه Thermosa رمازآنميداندكهروميهادخترك زيبائى موسوم بهترموري

 موجبات حسن روابط ايران و روم را فر اهر اهمكردا مايل بود 6 يادشاهيكه درارمنستان حـكومت ميكند دست نشانده ورى
. باشد
قيصر اوگوست 6 قشونى به ارمنستان فرستادr و درنتيحه
آراتاواسد نامى 6 طبت ميل قيصر بر سلطنت آنكشور نـو خون نسب اين شخص نامعلوم بود و حون ارامنه بخانوادهاشاشكانـانيان
 اوگوست را یادشاه بدانند . در تنتيجه شورشى برییا شـد دست نشانده رم را از ارمنستان خارجكرده و تيگُران نامديـگرىرات ورا


اوزن حسن و تاصفويه فراهم كردند برخواه . ايران باستان صفحه عییس (Y) پی) كتاب Y Y Yفحه

برتخت سلطنت نشاندند .

 و اريستوبول نيز بنا برتمايل پدر بقتل رسيدند .



 بدان اشاره كرده است
جريان اينكه پسران الكساندر حیگو نه متوجه ارمنستان شدند

 مادر ازخون يّهودى بودند و تهور آنكا

 ايران باشد وعامل رم نباشد 6 پشتيبانى كرده شاهز اد

بسلطنت ارمنستان منصوب داشته است .





「EN (1)
 ازيهوديانرا ازشهر عكابه ارمنستان انتقال داده بود .

جلددوم ـ كتابسوم



شرح بالانشان ميدهدكه حسنرابطه
 يهود را بسلطنت ارمنستاذكه يكى از ايالات مهم و مورد ورد نظـي شاهنشاهان اثـكانى بوده منصوب ميدارد وچون رون روميها ازقرار معلو




 كردنده .
و باز دنباله همين مطالب علاوه ميكند : ((فرهاد هم نتوانست كه خود را بيطرف نگاه دارد زيرا از از زمان مهرد
 ايران باشد . بنابراين فرهاد تصميم گرفت 6 كه در در مسئله ارمنستان
دخالتكند ، ولواينكه روابطش با روم قطل گردد .
 زيرا الولااو توست دراين زمان وير بود و نميخو است رو در آ آخر عمرداخل
جنگى شودكه عاقتتش را نميشد پيشبينىكرده) .


 و يزد كرد اول نيز مراجعه شود .

 يهوديه داراى یادشاهى ماند هرود 6 خارج از خون ملى شود .

## م

فرهادك يس از قتل پدر بامادرخود موز بتخت نششت و سفيرى نزد در درار روم فرس انتاد

عصر اثك يانزدهمي يا
「 ق.م. تا ع ميلادى




 درفرات باكيوس ملاقاتكرده قرارى با با او گذاردكه درامور ور ار ارمنستان





 اولاد بمريم هثمونائى حاضر نبود خود را تسليم رومكند و سربازان انيكه

جلندوم ـ كتابسوم
با او بودند از مخالفين جدى روم محسوب ميشدندند ، آيا ايشان همانهائى نبودندكه دراثر ظلم و بيداد گرى رم ترك وك وطن و اقو اقوام ور خويشاونداذكرده درغربت مقيم شـده بودند

بود آنها را تائيدكردند .

سلطنت تيگران يهودى در ارمنـينان ، از از قرار معلوم در در









 برياست دودمان نصب شد

 بدون طلا و جواهر ديتر در موقع ورود بدربار يا اطاق شا شاهى بر سر گذارد . هـ
درست استكه اين جريان مربوط به عصر بلاث اول است ولى بايستى اين مفهوم راداشته باشدكه بعد از خاتمه سلطنت تيعرانها يسران

الكساندر و مريهم 6 عده يهوديان درارمنستان 6 زياد و داراى بسيارى بودند و دراثر آنكه همواره بطرفدارى شار شاهنشاهان ايران

(باگراتونى) مقر د داشته است
ايرانباستانهم درصفحه YYO Yدرشر حدوره بلاش اولمينويسد:

پارتها و روميها گردیده) .















 خود عاملىبرای ازديادروابِل فيما يبن محسوبا


جلدندوم ـ كتابسوم
امروزى با نيشابور و باختر از مراكزى بودندكه عده يهوديان درآنها
. بسيار زياد بود
زوزف فلاويوس مورذ يهود نوشته استكه 6 اير انِيان ازسازش
 را ازدست داده ناراحت بودنل 6 لذا شورشين بر عليه بوى نموده و و
 پس از زدوخو رد مختصري از سلطنت خلعش كرددكشتنـد .

م 0 dxan
فرزند فرهادك يا فرهادكو هو
 احساسهعف مينمود ودولت رومسر ترم ميهاى دو ديعگرى داشت كه صهلا

 سلطنتى بود وازترس فرهادك گمنام ميزيستوخود اوانتظار نداشت، . بتخت سلطنت نشاندنل
انتظار ميرفت كه چون از گمنامى


.يوسف است) .
دراين زمان دوسال ازحـكومتمسنقيم روم بريهوديه ميگذشت.

 وصو لماليات و حفظ المنيتكشور بودند وو حق صدور حكم اعدام و

حت كنترل و مداخله دراحكام صادره داد گسترى را داشتند . بدين ترتيب سنهررين يهودكه قدرت حقيقىاش از زمان هرود ضعيف شد اينك بْكلى از بين رفته بود . بلالاوه درامور معبد و دارائنى آن و تعيين كاهن بزرگت مداخله ميكردند
كويونيوسل Coponius اولين حاكم بر يهوديه منصوب گاكي كيرينيوس Quirinius حاكمسوريه، بهاورشليهم| آمد تادارائىاركلئوس را بمنفغت روم توقيف نمايد . ازدياد مالياتها وفشار برمردم ازطرف
 روميها تشـكيل ميشد مساعلدت كرده آنها را تشويق نمايد در دالين زمان طرفداران طريقه شماى بيشتر از طرفداران طريقه هيلل كه مخالف خشونت است بودند .

 و بعبرى Tنهارا (قنائيم) ميناميدندا

 داشتند دولت يههود فقط بايستى يك كشور جمهورى بار باشد




 لذا عدم رضايت ملت روبفزونى نهاد .
(1) قنائيم طرفناران معنى ميدهل .

جلددوم ـ كتابسوم
پیساز كشته شدن ارد دوم چون ازشاهزار گان اشـكانى كسى


 تحت حمايت وى بودند . حندى نگگشت


 قيصر روم است، بنابراين درسياست كشور طبق امين اميال روميها رفتار خو اهد كرد . از طرف ديتر افكار يهوديان ايران $،$ كه دراين عصر، ازازيالت



 آذكشور بهايران ميرسيد
ضدنا ايرانيان از عاقبت دولت يهودان پساز آ آنكه هرود دست نشانده رم سلطان آن مملكت گرديد واقف شان شده بودند وند وهمينترس رانسبت بايران داشتند باين مناسبت اردوان راكه سابقا ميان سـكاها زندكا كانى مينمود

 در دفعه دومفاتح گرديد ونو ونن به سلو كيه فرار كرد . (1) تاريخ ايران بقلم سريرسى سايكس صفحه 99؟

9v جلددوم _ كتابسوم
با نشستن اردوان بتخت اشـكانى موقتا سلطنت از اين خانو اده خارج
. شل
يكى از واقعات مهم اين عصر فوت سزار او گوست الستكه
 دستورى براى ماليات بر يهوديه داد 6 ولى در اين موقع يهوديان





داشت
فoدjos

در اين عصر واقعات بسيار ههمى رخ دادكه
اثرات آن حه براى بشريت و حه .يهوديت وخود يهوديه بسيار بزر گَك و فر الموش

عحراشك هيجدهم يا اردوان سوم


سهسال ازفوت او گوست قيصر روم ميگذشت . با مشاهده اينـكه عدهكثيرى خصوصاً بانوان رومى بمذهـى موسىى درآمده و
 منخالف گرديده و موقع معينى را مقرر داشتـكه اگر كا تا آن موقع


 و نن پادشاه سابق اير ان از سلـو كيه به ارمنستان v

جلددوم ــ كتابسوم
تخت سلطنت خالى بود او را يادشاهكردند . تيبر كه ميخو است از او او


 به ارمنستان رفته زنوپّر یپ كشور نسود و بسوريه بر گشت .
 كليليكيه تبعيد نسود وبعدازآنكه ونزاز آنبا
 در سوريه در گذشت . گراتوس حاكم يهوديهكه ازطلرف تيبر تعيين شلده بود 6 مداخله

 تيبر ياد ساخته شده بود .
 امهر اطورى زم را درسنا بلرزه در آورده بود 6 مأمور

 يك از حـكام رومى 6 قبل از او جرائت آنرا نداشتند ورا وان




 لزيو نهاى خود آنها را محاصر هو و تهديد بقتلكرد و و وقتى ديدكه براى

كشته شدن در راه ايمان خود Tماده اند تمنى آنها را پپ. يرنت . بارديـگ, دستبعمل تحريك آميز تازداى زد 6 براى مشارج

 مردم اجتّناع نسود به او ناسزا ميگغتند و نغلاميان اوكه خود را به لباس .يهود.يان در آورده بودند غفلتا حسله نموده علـایى را همروح
كرده .و كشتنـ .
 هيعچ گو نه فـجايعى ابا نداشت . اومقرر داشته بودط هرصها ياهرجنبشى ازهر گوشه وكنار كشور شنيله يا ديلده شود 6 فورا آنرا خفهكنـد او از همين نقعه نظر بود 6 كه بسحض شنيدن نام مسيتح كه معنى
 توقيف و به صليبكشيلن حضرت مسيح را طبت قانون روم فراهم ساخته و سر.ازان رومى خوشـحال بودندكه مـلعى سلطنت يهود را معدو سـاختهاند لذا تاج خارى بر سـر او گذارده با حال تمستخر گفتّن

فكر نجات دهنله دريهود و منبع مسييحيت
اليان به يك زاجى (ماثيـح) كه هنگام شدت بدبتختى و پريشانى بر ای ملت ي.هود ظهور خو اهلدكرد و توسط انبيا هم اطلاع داده شده
 بختالنصر كشور يهود را وير ان و آنها را باسـارت برد هر فرد اين قوم





جلددوم ـ كتابسوم
باب يازدهم كتاب اشعياى نبى :
(و نهالى ازتنهايشاى بيرون آمده شاخهاى ازريشههايشخو اهد شكفت 6 و روح خداو ند بر او قر ار خو اهد و فهم و روح مشورت و قوت و و رو
 داورى زنخو اهدكرد وريروفق سـدع گوشهای بلكه مسكينان را بعدالت داورى خو اهدكرد و بـجهة مظلومان زمين براستى حـكم خو اهد نمود . وجها نرا بعصاىدهمانخويشز بنفحه لبهاى خود خو اهدكشت 6 و كمر بند كمرش عد الت الت خو اهد










 آشور ومصر وقبرس و حشش وعيلام و شنعار و حمات و و از جزيره

 (1) منظور مثلى است مربوط به روابعا ظالمين نسبت به مظلومين

ملت 6 ايسان داشتكه قبل ازظهور تاجى 6 الياس پيغمبر ظهور





 و روح ملت براى پديدار شدن ناجى 6 بسيار تحريك گرد طبقه اشراف 6 همه آرزومند آلذ آل بودند .
 را پيشوا و ناجى ميخو إندند 6 باايمانكا 6 امل 6 خود را را دراختيار
 خود 6 آخرين قطره خون را را فداى اين منظور نمودند . اما ما ملت كه درآن عصر در اثر مطالعات و تحصيل 6 پيشر فتهاى شايانى نـوده بود 6 بدانها ايمان نياوردنذ . اختلافات عميقدستهها و احزابگو نجات دهنده 6 بقدرى مختلف بودكه وجود يك اتحاد عقيدتى را
 پيشو ايان مورد قبولكيليه ملت واقع گردد . فدائيان جمهورى طلب
 (كسى
 انتظار داشتندكه ناجى يهود 6 داراى اخلا
 (1) .لاكمى بيغمبر, باب ؛

جلددوم ــ كنابسوم
و نيز نسبت به دسته دومكمتر متعصب بودند 6 ناجى را سلطانى ميدانستندكه دلها را پرازمحبت براى اتحاد و اتفاق نمايد و مـلـه
 داشتند : علامت ظهور زاجى اين است استه ملل دنيا 6 اسباط متا متفرق


پراكند گى را نخو اهند ديد :
(او ايشان آمده بر بلندى صهيون خور اهند سر ائيد و نزد احسان


 نمود . درآن ايام و درآن زمان شان




 ميگويد چنبانكه قـم خوردمكه آبهاى نوح بار دگر برزمين جارى

 گرديد ليكن احسان من از تو زائل نخو اهو شد شد و عهل من من متحرلك
نخو اهدگرديد .؟ (اشعيا نبى باب \&o Tيه هو•1 ) .

فرقه حسيديمك قبلِ از آنها صحجـت شد 6 گوشه
 پذيرفته بودندكهانجام مراسمّآنها موجب ظهور ناجى گردد. ومعتقد

به ملكوت آسمانى (ملخوت شامئيم) بودند آنها ظهور ناجى را






 اردن مينمود 6 درحوالى سال
 موعود ظهور خو اهد فرمود
عدهكثيرى 6 كه از زند

 بحرالميتكه ناحيهاى ساكت تو آرام بود شده ، و خويشتن را شر اشريك زندگانى حسيديم و رويه تقدس و طهارت آنها نموانـا


 نفوذ حسيديم بيمناك بودند واز همين نقطه نظراست كه گفتهشده:


 ظهور حضرت مـيتحكه نام اويشوع واهل ناصرهودريهوديه بوديا بعدازيحيى تعميددهندهوبودو نداى

جلددوم ـ كتابسوم
گرديد كه بدبختى ومصيبت، ياس وحرمانوفشار برملت بنىاسر ائيل


. مينمود
پيشوايانى كه براى نجات ملت ورفعخطر وياتقويت روحيه










 بخارج سرايت كرد وبـين وسيله معتقدات الخلاقى مسيحيت كه

 را حاصل خواهد كرد، فرا ميرسيد . ميره
حواريون حضرت مسيح .يهوذى بودند، اوروحيه آنها را
(1) كثف اخير اسناد مربوط به حدود سقرن قبل از ميالاد مسيحكه از
 قسمتى از نوشتهماى كتاب انج انجيل كه قر نها بعد از تازيخ آن آن اسناد اكتشافى نوشته شده افكار و عقايا مثابه حسيديم را با مسيحيون نشان ميدهل .

تقويت كرده بود وفرا رسيلن روز نجاترا بآنها وعله ميداد و


اجراى فرامين تورات بود زيرا كه فرهود :


((تورات تغير نخو اهل يافت)).
در عصمر حضرت مسيح مسحبت از مقام الهيت وى نـود6 زيرا فقط خودرا فرزنل خلا خخطاب ميكرد وحواريون 6 اين موضو عرا معاير ايمان به وحلانيت نميلانستند . متخصوصا آنكه همو اره حضرت مسيتح تو جه بهخداو ند داشتو جمله (اى خداى من) راتككرار
كرده .بود .

درآن زمان هيجِ يكك از بِانات حضرت مسيح چهه مقررات مذهبى وحه آرمانهاى ملى دخالفتى بااساس معنقدات جامعه خود نداشت واز حيثجنبه اخلاقى هم گفتارش عينا ماننل گفتار نرقه حسيل...م بود المى Tآنكه علاقه مخخصوص و فراوانى نسبت به معنى و روح مقررات مذهـى را از خود نشان ميلاد واين خود موضوعى بودكه در اثُر ازدياد انجام مراسمم عملى مذهبى 6 مر.بوط به مفهوم ظاهرى لعات راجع بهجمالات مقر رات كه عدهاى را ناراحتميساخت
 تهاهم روح مقر رات مو جب جرمى درمذهب .يهود نـود كه باعث علدم رضايت عدهاى را فراهم سازد .
(1) يهوديان از اينكه دوره حكومت سلطنتى آنها خاتمه يافته وحكو مت
 براى آنها بود .

جلددوم _ كتابسوم
آنچه راجِ به تثليث كه بهعقيده يهوديت واسلام كفراست

 بتپپ بتتى ملل شرق در دوهزار سال قبل وجود داشتها وموقعيـكه


 لذا معتقدات مذهب جديد مسيحيت را با فلسفه تثليت سابت مذاهب شرقى توامكردند و بعدها در مـكتب مذهبى الكساندرى 6 هيشيو ايان

 وحدانيتمعتقداتخودحضرتمسيحو يااسلام ويهود مو افقت نداشت. در عصر حاضر 6 كه دراثر آزادى فكرى ومطالعاتى 6 بشر 6 بهتر از هر عصر وزمانى ميتواند بهتحقيق ومطالعات جات مختلفى 6 مانند اتحاديه طرفدار ان (.يهوه) كه مسيتحى موحدند
 هستند در بين مسيحيان بحركت درآمدهاند .
 آنانيكه بعد از صواريون اوليه بودند) تغييراتى در اساس مسيتيت


 نشوند اين حيوانرا بطرز مخصورص رفلا (1) مراجعه شود به مقاله (بيدار شويد) ار گان مسيحيان موحد

خطنه6 كه تامردم رووبر نگردانند 6 آنرا غير واجب وبالاخره بسنظور
 .

 ويهوديت بيشتر محسوس و واجبـ بود 6 زيرا در عصريـكه بعلها 6 مبلغين در آن كشور شرو ع بفعاليت نسودند 6 كشور يهود ديتکر

 خالوصه Tآنكه بعدها پیرو ان آن افنار ومعتقداتيكه ازيهوديت بر خواسته بود 6 نسبت به مادر خود بيوفائى كردنل و راهى را طىى
 طريت ووحدانيت ودستورات اخلاقى .يهوديت را باافـكار ونلسفه
 .
اين رويه كاملا برخلاف عقيله خود حضرت مسيتح بود زيرا
 مذهب يهود از حه قرار است 6 فرمود : ((دشنو ایى اسرائيل خداو ند


 در جستنجوى حقيقت اين و اقعه بر آئهم 6 لازم استى موضوع 6 براووناع سياسى آنروز و اقتدارات پیلاتوس حاكم

جلددوم ـ كتابسوم
مطلق العنان رومى در يهوديه ياضعفجامعه آن كشور وطرزيكه در انجام اجراى حكم بكار رفته ومدجريان حه كها كسانى بودند


وبعد به قضاوت يرداخت


 و استقلال يهوديه را تأمين نهايد . آيـا كورش كير شاهنشاه ايران كه موجب شكست كلدانيها يعنى دشمن يهوديان ران را فراهم
 تاريخ مادركرده بود ازطرف اشعياى نبى لقب مسيَح نيافته بود

 بعشايم • تا درها را بحضور وى مفتوح نمايم ودر ودروازهمها ديگر بسته نشود چنین ميگّ
 شـكسته یشت بندهاى آهنين را را خواه اهم بريد .



درست استكه تعليمات حضرت مسيح جنبه انقابى وخشو نداشتومردم رادعوتبهصبروايساذفرارسيدن ملكوت آلـوت آسمار آنمانمينمود اما روميها وپيلاتوس به مفهوم اين افكار آشنا آنها رانگران وهراسان ميكر.د ازدياد روز افزون اجتماعى بودكه در اطراف حضنرت مسيت ميشد .

بنابراين وسيله محككوميت وصليب اورا فرامه آوردند بيالاتوس 6 باصليب كشيدن حضرت عيسى تصور ميكردكه ناجى يهود را از بين بردد است وقطعا انجام اين عسل را يك مكو موفقيتى
 حواريون 6 دستهاى پيالتوس رالزتجاوز شـستند. آيارفتار سربازان




 روميها وييلاتوس كه ديكتاتور هطق العنان يهوديه بود 6 انجام شـده است ؟
وآيا عدم اقتدار سنهدرين كه قبلا از آذ مطلع شديم دليل قطعى در عدم مسئوليت يهوديان دراين جريان لازم است علاوه شود كه مسيحيون معترفند كهكتب انـب اناجيل
 روايات واقو الن نوشته شده . بهرجهت اينمون وني
 بو.دندا نوشته شده است ونخواستهاند اهانت وتجاوز بـسيت را




 وبطور تسلـلـل اين بديينى و تنغر درلى قرون ون متمادى به ارث رسيده است و اين تنفر را مشهولكاليب يهوديان نمودند .

جلددوم ـ كتابسوم
كه به اوايمان آورده بودند تنها متوجه خود سازند وكوششششده



 -آزرده ساخته وبرخلاف تعليمات اخلاقى وى رفتار كرده برد بودند . بهر جهت دراثر جهالت عده ازمردمانقرون گر گفت نسبتاً مسيح وپيشوايان متمدن بشر امروزى ازآن پيش آمدها متأثر و متأسف ميباشند
دراثر فجايع پيلاتوس در اطراف سام





 يهوديان بود و در اثر مداخله مشار اليها 6 تيبر 6 حكـي


شد تا ازملت دلجوئى نمايد ( ( ميلادیى) ويتليوس بعضى از عوامل نارضايتى را را الزيين برد

 تقويت كرد ـ ويتليوس حاكم رومى در يهوديه بود و گويا تغيير رفتار

وتتليوس نسبت به حكام سابق در اثرآذ باشدكه از سال وس ميلادى

 شد بطرف شمال ايران فرار نمايد ويتليوس ازفراتگذشته تيرداد را برتخت سلطنت نشاند . اهالى شهر سلوكيه 6 واقع دركنار دجله و شهر تيسفون

 ايران انتخاب گرديد 6 اهالى يونانى سلوكيه 6 درحسن پـذيرائى ائى از تيرداد افراط نمودند و سلف تيرداد راحرام زاده وغانى خواندند وميگفتند كه وى از خانواده اشـراد اشـكانى نبوده استا درمقابل اين چايلوسيها 6 تيرداد بار بآنها عهد دوس
 راندن اردوانيشيمان شدها وىرا درا درگر گانيافته تشويق بالمراجعت نمـددند و اردوان از سـكاها قشونى تهيهكرده متوجه تيسفون رون شده وتيرداد بسوريه فرارو خود رو را در در حمايت حا
 منعقد ساخت . در حين فرار اردوان وروى كار آمدن تيرداد وبار دگر فرار تيرداد ومراجعت اردوان واقعه زير اتفاق افتاده بود

 در زمان كورشكير 6 يك ايالت ايرانى گرديد . (1) المنام برست بودردند (Y) (Y (Y (Y () حكومتهالى دت نثاند نده غرب داشتند .人

جلددوز ـ كتابسوم
بزر گترين آرزوى يهوديان كلده 6 مراجعت به كشور اجدادى

 وحتى شهرهاى بزر گیى كه كليه جمعيت آنها يهودى بوري بودند آباد
 افزوده گرديد بعدها موقعيكه لشكريان اسكـندر كبير متوجه ايران شدند و یس از او درزماذ سلوكوس نيكاتور جانشين وى 6 شهر بزر گك ديترى بنام سلوكيه كه يايتخت اوليه سلوكوس است آباد
 كثرت جمعيت سلوكيه افزوده گرديد وتعداد آنها به . •ף هزار ربيد يو نانيها طبق رسم ملى خود 6 هرستش ارباب انو انواع رامينمودند


 در شرق بالاخره دولت يونانى شرق سر نگون


 كرده وحكومت سلوكيدها راسرنگون كرده بودند 6 علاقه و محبت خاصى داشتند . ايران باستان درصفحهی^•₹ץ مينويسد: (اسلوكوس وساير یادشاهان سلوكى با يهوديان جصومت مبيورزيدند وآنها را از بابل به انطاكيه ميبردنده پنين بود وضع

آنها ، تادولت اشكانى بسط يافت، وبابل ايالتى ازدولت پارد

 يهوديهاى پارت انجمنى تشكيل كرده بودند

 هزار نفر بهاورشليم ميفرستادند (يوسف فلاويوس - تاريخ يهود
 مينگريست واز آنها درمقابل يونانيها وسريانيا
 رضايت داشتند و هيحچگاه مايل نبودند ، اغتشاشى در مستعمرات ات آنها

روى دهله
قبل از تسلطتيرداد وفرار اردوان 6 يهوديان بخوبى



 يهود بقيم آنجا گردد.

 بودند و درضمن اوگوست قيصر روم فوت نمود 6 با روى اونار آمدن


 مسلح براى عدهاى از جوانان يهودى اين ناحيه ايجاد گشته الا

بالاخره در سال دوم اردوان سوم كه سال 19 ميلادى باشدصورت
عمل بخود گرفت . دوجوان يهودى اسيناى Hasinai وهانيلاى Hanilai ازاهالى


 برآمد 6 شكست خور
 باقى بود تا \&
دراين سال نفوذ اردوان درايران روبضعف رفته بود و
 تيبريوس حساسترين نقطه رابراى انجام منظور خراد انود انتخاب كردي بودند
آيا آنايالت ايرانىك دوطايفه ومذاهب متضاد مقابل يـكديتر قرارگرفته بودند حساس ترين نقطه براى ايجاد انقلاب نبود
 بود مسسوم شد و بعد در اثر اختلاف بين ها هانيلاى و و مهرداد


 تازهنفس ديترى بر آمده وبه جنگَ جديدى مبادرت نمود






تيتجه نزديكى بابل 6 هانيلاى شـكست خورد و یس از حمله به اهالى
 اهالى نهرارداكه يهودى بودند 6 خواستار شدند اند اما

 ايران باستان مينويسلّ : (ابر اثر اين قضيه بابليها بايهوديها


 بسيار سخت گرديد بهمين مناسبت كوت رون كرده بسلوكيه كه نزديك بود رفته و اين مهاجرت در حدود سال غس ميلادى رن داده است و

 ميدانست . فوت تيبر نزديك ميگرديده درهمان مو قعيكه فرتهمذهبى
 هيحچگاه تصور نميكرد كه روزى مـمين دسته مذهبى 6 امیراطورى اورا قطعه قطعه كرده واصنام اورا ورز برمين ريختنه خورد ور واقتدار وى را سر نتون خوامد نمود. باروى كار آمدن سزار گاليگُولاس ظالم وستمتى 6 كملك (1) كويا اهالى شهر كم كلدانى ويونانى بتيرست بودند بددشهن هانيلاى كمك كرده بودند
YミI • مفגه (Y)

 آنان ، بختالنصر بادشاه بابل موجب خرابى وطن ومرابر ومعبد آنها را فراهم كردد
 مثترك ايران و يهود ، اين اختلان بصورت حاد در آملد بود

جلددوم ـ كتابسوم
شايانى براى آماده شدل زمينه، جهتقبول مذهب جديدبين ساكنين

 محسوستر بود . درابتدا دراثردوستى قديمى بين بين سزار جديد




هرود كه درسال ६ץ ميلادى فوت نموده تعيين كرد. اما زمينه انقلابيكه دردوره تيبريوس برا براى ايجاد نـياد نفاق وتجاور
 را ازدست داده بودند 6 فراهم شده ميلادى دفعتا دراسكندريه وخصوصا درسا درسلوكيه كه واقع درايالت بابل وجزو متصرفات ايران محسوب ميشد 6 يونانيها كه از
 بمنظور تحريك احساسات مردم 6 صدها درد دروغ نسبت ميدادند وعوامل ديگرى همكه عبارت از رو رقابتهاى
 دوره تاريخ يهود مشاهده ميشود، طبقه ساده توده وبى وسواد مختلفه همواره آلت دست فتنه جويان شدهاند ، دراين عصر هم آلت شدند.
دراسكندريه درعهد حكومت فلاكوس Fllacus 6 جنعيت
 را مجبوربه خوردن گوشت خور دراين زمان صدمات بزرگى بـ به يهوديان رسيد ونتيجه قرنها زحمات آنها از بين رفت . درسلوكيه نيز 6 هنگاميكه اردوان بار

 ودر ايران اختلافوودويت برقرار بود، وكمتر اميد كمك بـيهويديان
 متصرفى ايران كه هعف اشـكانيها را حس كرديه وراني



در تتيجه •0 هزار يهودى بقتل رسيد
در عيبت اردوان ، مجلس مهستانكيناموس نامى را بـجاى وى
 بالاخره كيناموس تاج وتخت رابه اردوان واگّ راگذار نمود وارد واردوان دشمنان خود را عفو كردزيرا عزت امنيت آنهارا فمانمانتكرده بود. بعد از اين زدوخورد 6 كه بامونقيت يونانيها
 اردووان كه برسرير سلطنت بر گشته بوده بدانها حمله كرد ولى إلى موفق

 Fllacus
(1) متولد سال اول ميلادى كه درسال 00 فوتكرد يدرش مونوباز و و و
 خود در اورشيليمكه مهاجرت نموده بودكرد
 زاب ناميده ميشُود ازآنَ عبور ميكند . اين كثور جزو اميراطورى ايران بران بود ولي ترارًان آنرا مسخر كرد
 دولت بارت را ديد ، قطعكرده ، كه دراين زمان موقع تجزيه بارت بار دررسيده ووقت آن است ، كه سلو كيه ازدولت مذبور جدا جدا شود . مخصوهاً بايد در نظظر ذاشت كه سلو كيه از تابعيت پارت هيجكاه راضى نبود "

جلدوم ــ كتابسوم
اعمالش محاكمه گردد زيرا باامیراطور سابقه سوئى داثت ودراثر آن اورا بمعلوم ساختتد دراس اوت سال •\& ميلادى هنگاميكه گاليگولا ازكشورهاى

 خداى كامل وبهافتخار او معابد ومتجسمهها بسازند وبا ورا اينترتيب دركشور يهناور روم وخصوصا دراسكار
 يهود آوردند تا با رد یرستش آن ازطرف يهوديان 6 موجب غضب گاليZولا 6 نسبت به يهوديان بشود

 نمايندكه يكى از آنها فيلون فيلسون معرون يون يهودى آن آن عصر بود

 نزد اميراطور فرستادند. گاليگولا كه ميبايستى دراين مورد قضانياوت كند 6 نميتوانست طرف يهوديان راكه باادعاى خدائىاو موافق نبودند داشته باشد
 ميكردند
دراولين برخورد گاليگولا اظهار داشت : (لس شهاها مستيد


 مينمايند سخنانى گفتند ولىسزار ايراد داشت كه خرا شخْص او را

نميرستند وبه چه جهت گوشت خوك نميخورند . سيس امیراطور یشت بهآنها كرده گفت: (بسيار مايلم بدانم 6

 همين ايام 6 درعصريكه يهوديان وارد ميشد خصدوصأ يهوديان يهوديه 6 در اتنظار ظهور خود بودند 6 بر طبت حكهم گاليگو لا
 گذارده شود ودستور داده بود كی باقوه نظامى هر گونه استها

ومخالفتى را از بين بيرند در یائيز سال •ع ميلادى یطرونينيوس Petronius با دولثيون رومى براى اجراى حكم وارد عكا




تجديد نظر نمود .
 بسيار مجللى دعوت نمود وگاليگولا در عوض آن خواست
 مخجسمه اورا درمعبد اورشليم نمود 6 والميراطور نا



 اجراى حتمى حكم را ازيطرونيوس خواستتگارگرديد اما قبل ازآنكه

جللدوم ـ كنابسوم



 داشت، كلود Claude بسمت اميراطور رومانتخاب ترديد ودرعوض





 از سالها ناراحتى و خونريزى 6 يـهوديان يهوديه 6 مراسم را باجضور سلطان خود با وجد و شادى در خانه خدا انجام دادنه

فْ فُ

بعد از اردوان اشلك هيجدهم 6



§
بردان شاهزاده یارتى را خواسته بجاى وى منصوب داشتند .
اولين عمل بردان حمله به سلوكيه ومحاصره آن وهي شهريـه دراثركشتار يهوديان دعوى استقلال ميكردولىدوراين هنگُام (1)

خبر قيامگودرز كه باقشون داهىها وگر گانى
 مراجعت و اهالى اين شهر را باطاعت در آورد (ף؟ ميلادى)


 بردان دانست 6 بردان تصيمر به جنتَ
 جنتك است 6 ناحار دست از عزت كشيده متوجه گودرز گرديد وطى حند نبرد وى را شـكست داد ولى در اثر غرور ونخوت، بناى شقاوت
 . نابودش ساختند
 و در دوره حكومتكوتاه وى 6 يهوديان در آسايش بودند . براى


 دراين موقع نوه هيلل موسوم به گمليل رياست بر سنهدرين را را را

 خارجيان مقيم يهوديه نمود . از توجهى ازكشور استفاده نمودند ودراين عصر بهآسايش زندگانى ميكرداندا سلطنتكوتاه اگريیا راكه از اء تا ؟؟ ميلادى ادامه داشت

گرائيتز مورخ بزر گَ يهود تشبيه به اشهع نورانى موقع غروبTَفتاب كرده است
درعصر اين سلطان فرهنتك يهود رو بتوسعه نهاد وديوارهارهاى


 آنكهكلود سزار رومّ ، بهكليه حكام توصيهكرده بودكه از از آنهاممايت

 فوت اگريیا مورد تفسير مختلف در آن عصر قرار ورار گرفت زيرا

 براى ربالنوعهاى خود قربانى نمودند


 مشـكل نميدانست، كلود صرفنظركردره و يهوديه را يك ايكالت رومى تحت حكومت ریروكوراتور Procurateur نمود .

 كشورى دارى را به جها نيان ميآموخت ، گويا قرارگرفته بودكه بوسيله يراكندگى يهود يهو در دنيا ، بشريت را را ازقيد




دور ميشدند 6 متلاشى نشده و بين ساير ملل تحليل نرفته در اطراف
كنيسهاى خود جمع و قوانين مذهبى را مر اعات مينهودند درآن عصر 6 تنها در دصر از مديترانه تا حبشه بيش از دو ديك ميليون يهودى وجود داشت 6 در ليبى عدهكثرى ساكن بودند 6 درسوريه و انطاكيه جمعيت آنها قابل ملاحظه بود .

 دانوب هم يهوديان زيادى ساكن بودند و اما در امير اطورى اير ايران

جمعيت يهوديان بيش از هر كجاى ديگر بود .
دربينالنهرين و بابلكه جزو متصرفات ايران بود وجود داشتك تمأ جمعيت آنها از يهوديان تشـكيل ميگرديد و
 بطرف غربگل (فرانسه) و اسپانيا فرستاد .
 موجب نفرت طبته اخير را نسبت به يهوديان فراهم ساخت 6 زيرا




 ياسنگى ييش نبود قبول نداشتنده با آنها وصلت نميكردنده ادنه بواسطه


 كه يهوديان را مردمانى عجيب غير عادى و نفرت انگيز بنظر آورند.

جلددوم ـ كتابسوم
يراكندگى يهود راكه ابتداى آذ ، قرنها قبل از ميلاد شروع



 هدايت آنها بطرف اخلا


 بغض وعداوت نسبت به يهوديان يا مذهب موسى بود 6 در صـد نابودى كامل يهوديان برآمدند ولى نتوانستند بركليه جهان دست

 اثرات خود را ظاهر نمود و عدهكيرى را وا بطرن مذهب موسى مجذوب ميساخت و همين توجه بطرف مذهب شايانى براى بسط و توسعه وتبليغ مسيحيت، بين بتهرستاذ

فهـل بهيس
یس ازكشته شدنبردان، گودرزبسلطنت
 كودرز §
 فرستادند تا مهرداد پسر ونن و نوه زيرإگودرز كليب اقرباى ذكور خود را نابودكرده بود .

كلوديوس موافقتكرد وبـحاكم سوريه دستور دادكه مهرداد راد را



 آنجا رخدادقشون مهرداد شـكست خورد كه او مهرداد را ، تحويل گودرز داد وگودروزگوشهاى مهرداد بريد تا ديگر تتواند سلطاذ گردد . گودرز درسال ورال 0 ميلادى فوت نمود و وننوالى ماد را يارتها بتخت سلطنت
 زبانشان يونانى و به رسوم و روحيه يونانيها و مردمان ارياني ارويائى

 از امالى قبرس 6 كوشش مينمودندك بت بت يرستان را با بدين حضرت
 يك مذهب جداگانه و متمايزى در آوردند .

 جمعيت خود 6 لازم بودكه بوسيله تبليغ وجلب طرفدار بران موقعيت وكثرت جمعيت خويش را حفظ نمايند .



 رانى ا!زيو نانيها آموختهو آنهاحو اريوذحضرتمـيسيحرا تثكيلدادندو

جلبدوم ـ كتابسوم
 جمعيت افتاد . اينهاكه دور از اورشليم و مقررات طهارت ار يهو شلده بودند 6 تنها هدفشان جلب يونا


خونريزدهاى آنها بود .
موضوع خطنه و اجتناب از خوردن گوشت خولـ


 وى بود . درنتيجه اين اختلاف 6 بسيارى از ناصرى




عين كدى مهل اقاهت حسيديم

شهرهاى يو نانىى جامعه يهودى داشت رفته ودرT آنجا به تبليغاتخود
ادامه دهند
آنها بيشتر بطرف دمشق وانطاكيه 6 كه يهوديان ملرفدار تمدن
 ملكوتآسمانى كردموبراى رسيدنبهآنسمادت، فقط ايدانبهحضرت

گرديد .

بايد اذعان نودد 6 كه اگر فعاليتها شاول نبود مسيحيت به اين سرعت و موفقيت رو بتوسعه نميرفت . شاولكه در ابتداى سالهاى
 بنيامين بود 6 ارادهاى قوى داشت و و ور زا درآن ايام 6 دراثر آنكه يادشاه اديابن (كردستان) به مذهب



 تصميمش صرف نظركردن از اختلاف عقيدتى خود با با ساير مسيحيون 6 كه مراعات قو انين يهود را نمينمودند شد اند 6 مخصصوصا آ انكه موضو مراعات خطنه وعدم استعمال گوشت خور


 و نيت بودكه تبليغات خود را در شام شرو ع كرد . شيوه جديد وى، موجب مخالفت مؤمنين يهود ومسيحيون





 بلكه تصفيه اخلاق بت بر برستاذ گرديد . در ايّى ممالك 6 بخوبى ازروحيه مردمانش آگاهگرديدودانست


 اوليه و معتقدات خود حضرت مسيح دور گرديد ، بطوريكه ديعر


 موسى ميييمودند 6 بدين ترتيب بين مين مسيحيون نيز

 يونانيهائى
 طرف دسته اخير راگرفتند و بدين ترتيب 6 هنوز نمودن حضرت مسيح نگّشتنه بودكهدرعالم مسيحيتاختلانشـديدى ظاهر گرديد .
يهوديتكه منتظرظهورمسيحى بودذلهوىرااز تحتفشاردشمنان جونخوار نجات داده استقلال كامل او را تامبن ونبوت انبياى

اسرائيل راكه عبارت ازخاتهه جنگها و اختلافات بينالمللى باشد
 افكار بشرى 6 عملى سازد 6 اينك از ازطرفى شاهد الـو اختلانات بين خود

 رومى بدون دادرس 6 ميناليدند . اگگیِيا 6 يادششاهى كرده و يك بلاتكليفى وظلمت مهيبى برسر ملت سايه افكنده بود .
 كليه ملل اطراف مديترانه را بزانو درآورده 6 بر ملتى وركوحك ور و

 مسلكى و مذهبى داخلى بود .
 آن زمان داشتند 6 اگر اختلاف داخلى دور ديلى بين آنها وجود نداشت 6 قطعا روميان راازكشور خود رانده بودند .
 91 ميلادى فوتكرد 6 در روم تحت نظر روميها زند اوگى ميكرد بعد از مردن هرود دوم 6 عمويش خواهر برنيس زيبا وبيوهشده بوده بعقد يولمون كه بمذهب موسى در آمده وبعدا برگشته بود درآورد و ساير


 هريك دزفكر خود بودند ؛ ونه ملت و مذهب .

اوضان درهم وبرهم روز ، موجب بيدايش دستههائى در شر توشه وكنار كثور گرديد وبين آنها دسته العازارابن ديناى وري وري



 نابود ميكردندكه ابدأ معلوم نميگرديلد عملكى برئى بوده است و و بلدين ترتيب فعاليتهاى ترورى دراين عصر شروع گرديد ريد. سنهدريناوضاع

 بود 6 معتقدگرديدكه روز گاران سيانى
 ميخواستندكه اقلا ذخائر معنوى يهوديت را را حفظ نمايند وريند
مظالم حكومت روميها 6 بقدرى وخيم وشديد

 مى عده حكام رومى مأمور يهودِه شدند . اولى آنها كومانوس Cumanus بودكه بِياى
 ايالت گاليلفليكس Felix دشمن (كومانوسحاكم اورشليم) تعيين گرديده بود




موقعككومانوس سربازان متجاوز خودراتنبيه نميكرد العازارابن

 بودند ولىدرنتيجه مداخله بزر گان قومساكت شدند تابالاخره دراثر انر شـكايتبهروم 6 كومانوس منفصل وبجاى وىفليكس Felix منصوب گرديد .

فیلهيريست ودووم
ونن سابقا والى مادبود، يس از گودرزة،

عصر اشكييستويكم
 يا ونن دوم
 را بهمسرى گرفته و اورا بدين خود درآورد . حكومت فليكس بر يهوديه 6 در منتهاى اه تــ اه ميلادى اشك بيستو دوم يا بلاث اول

ونن كلود سزار هنوز در روم امپر اطور بود .

 Radamiste يس بلاش ارمنستانرا تصرف نموده سلطنت آنرا بـ بر برادرش تيرداد واگذاركرد ولى طولىنكشيدكه راداميست مراجعت نمود وباز
 یادشاه اديابن كه مذهبموسىراقبول كردهبودشده تابهسلطنت ورى وري
 نظر مساعد داشتند اما رويه جديد بلاش راكه عبارت از مخالفت با

جلـدوم ـ كتابسوم
يهودِياز بيد 6 بإيستى در تربيت مادرى باش 6 كه زنى يونانى بود
.
. بالثز. b bo

 . نعش عزت را به مقبره خانوادگى وك هلن مادر عزت 6 بسيار زيبا وازسنكث مرمر در اورشليم ساخته بود حمل ودفن نمودن

- (ى $ى$ (


نرون"

جلددوم ـ كتابسوم
درهمين سال عه ميلادى 6 سزار كلود فوت نمود و فليكس

 ايالت گاليل 6 وشهرهاى زولياس و آبيلا را در ايالت ديگّر به
 باز در زير سلطه فليكس بود وبه بهانه امنيت كشور 6 حتى رخون
 رويه فليكس موجبشدكه خارجيان داجلهكشور واطراف روي رويه كينه








 كرد، متوجه ارمنستان شده برادر خودتيرداد راد را يادشاه دستنشانـانده

 ميكرد 6 در اين سن جو گشائى بود . معالوصف هو






 ": شورش گر گان نتوانست متوجه جنتك با را روم گردده. روميهافاتح

 اديابن مونوبازوس 6 كه دست نشانده و متحد وى بود تقاضاى كما

 متاركهاى برقرارگرديدكه قشون طرفين ارمنستان را تخليه نمايند
 بجاى وى كاسينوس یإكتوس Casennius Pactus بمشرق فرستاده شد و جنتك را براى تصرف قطعى ارمنستان شروع نمود و آنجا را متصرفرترديد . طولى نكشيدكه بلاش متوجه ارمنستانگريدريده خسارت زيادى به لزُيونهاى رومى واردكرد و و بتاركهاى بی بعمل آمد
 كرديد .
 را از او دريافت دارد (سףم) درحاليكه بين بلاش و و روم 6 خنين
 بحكومت يهوديه منصوبگردرديد و درمدت بسال 6

 معدوم گرديد .

اگريا كـه روابـط خود را با روم محــكم مـىديد 6 اورشليم آمده و درقصر هشمو نائيم هاكه مقابل معبد بود 6 مان مقيم گرديده تا از آنجا مراقب هر گونه واقعهاى وكه درمعبد رخ ميلدهد 6


 ديوار را دادند 6 و بالاخرهكار حل الختلاف اين موضوع
 بجاى وى منصوبگرديد 6 دراين زمان كار اختلاف 6 سرمقام كهانت بزر گك معبد، بالاڭگرفته بود تابالاخره متتيا تهوفيلوس 6 آخرين كاهن 6 از 6 كر كاهنيكه روم بربملت تحميل نموده بود 6 انتخابششد
 بازهم فشاررا برمردم زيادتركرد وبالاخره آخرين حاكم برد بر يهوديه
 تسريع قيام ملت را 6 بمنظور خاتمه دادن حكومت روم روم بر يهوديه


شهرهاى زيادى را غأرتكرد و طاقت مردم تمام شده وند بود . با وجود شدت عمل روميهاوخونريزيهاى آنها، جرئتو

نرون در روم شروع گرديد .
 يهوديت رادرجهان Tن روزتشكيل ميدادنده وروابط آنها بإِادشاهان اشـكانى بسيار دوستانه بود 6 اينك اميلى رو به بلاش يعنى ها شير يك زن يونانى را خورده و در دامان وى بزر گك شد نداشتند .

آن اتحاد نظر اوليه ، كه راجع به دشـمن مشترك داثتتند 6 دراين
 اين وضع يهوديان يهوديه غير از اتكابه قدرت وفدانداكارى ونوداميدى ازخارج نداشتند .
آنهائىممكه دعوى نجات دهندهكرده بودند ، بوسيله روميها




تعيشات خود بود .
درسال 77 م. 6 طبتاحصائيهاى


 يهوديانگرديد
در عوض آنكه حاكم رومى بشـكايت آنها رسيدگى كند



 ميگرديد تا دست به خزانه آن يابد 6 مصادن ودزنتيجه هون فلوريوس موقعيت خود را را درخطر ديد از شهر خاري
 فدائيان وطرفدار انقلاب 6 ودستهديـعر علاقمند بهصلع م
 رابطه برقرار نموده بودند و فدائيان سو گند يادكردندندكه تا آخرين
$1 m a$
جلددوم - كتابسوم
دقيقه حيات 6 حتى در زير تير هاى رومى 6 يامقابل حيواناتدرنده سيركهاى آنان 6 دست از استقامت برعليه بيداد
 و از دسته شمائى بود 6 و د دسته صلعط كشور 6 كه علاقمند به حفظ ثرو
 طرف صلح طلبان را داشت ولى موافق بودكه بايستى فلوروس از



از فلوروس را واجب شـمرد .
هم انقلابيون بر خاسته و حتى یادشاه را مـجبور كردندك از از شهر خارج گردد .
بااين ترتيب مأمورين وصول ماليات 6 ديتى جرئت مراجعه به مردم را نداشتند . و دراين حين 6 جمعيت خنجر داران از قلاع مستحكم 6 موسوم به مسادا 6 نزديك بحر الميت را متصرف و انبار اسلحه آنرا بدست آوردند العازار سر دسته فدائيان ، وقتى هيجان آن مردم را مشا مشاهده كرده
 كه ديگر قربانى از دست بت ريرستان مقيم يهوديه 6 براى اميراط

 شروع انقلاب محسوب ميگرديد و خانه خدا مركز اجتماع انقلابيون گشت . صلح طلبان كه از اين وضعيت نگران شده بودند 6 مداخله

اگگییا و روميان را طلب نمودند و عدهاى از لشگريان آنها به شهر

 فراركردند .
سِس فدائيان دزانتونيا را محاصره و سربازان رومى را وا ازدم
 جنگّ سربازان يهودى 6 اگريِيا راكه تسليم شلده بود 6 مرخص و و و بقيه سربازان روميراكه به سه برجهاى قصر يناه برده بودند اند انقلابيون دو دسته را تشكيل ميدادند يـكى بـي بنام دسته فدائيان


 خنجرداران منصوب شوند 6 اختلاف بود و روزيـكه منحم باعلامت
 راكثتند 6 لذا العازار با عدها از از خنتجر داران به دز خنجرداران پناه برد .
بعد ازاينو اقعه، فدائيان تحترياست العازاردن دين ديناى بمحاصر



 به يهوديانيـكه به اوطان خود مر اجعت كرده بودند ونـ دوهزار نفر ازآنان راكشتند 6 انقلاب بهك اوليه يهوديه سرايت كرد
 هائى براى قتل و انتقام از يونانيها و روميها تشكيل گرديد .
 قرار.گذاردند 6 كه در صلح وصفا زندگانى

 هيرست 6 يهوديان شهر را غافل





 كشور 6 به دسته فدائيان پيوستنـد اوند دراين ضمنكمك
 وكنداى Kenedai در رديف فدائيان قرارگرفتند. ازطرف ديترنيرّر Niger كه هريك از آنها ارزش يك ارتشى را داشتند ، به دسته جنگجويان اضافه شدند .
والى رومى سوريه سستيوس گالوس Cestius Gallus كه مأمور حفظ شرافت و حيثيت ارتش روم بود بيش از اين سـكوت را جايز ندانسته بالثغرياذكمكى همسايگان دست نشانده 6 و و سه هزار

 ميگذاشتند با خرابى و قتل و غارت توأم بود . لثيونهاى دشمن ، تا نزديك بيتالمقدس تاخته و درگابااوت 6

جلددوم ـ كتابسوم
جنك با فدائيان Tغاز گرديد و در اولين برخورد 6 روميها تلفات زيادى دادند . فدائيان متوجه داخلا


 عقب نشينى گرديدند و در اين عقب نشينى ، با حمله فدائيان تلفان


غير منظط رو بهزيمت نهادند وريند


 خاطرات روزهاى فتوحات مكابيها بخاطر ميرسيد 6 به اور اورشليم مراجعت نمودند . ارتش روم 6 ارتشىى

 اند بعدهاهم 6 هركس جاى طرفداران صلع ، ديگر قدرتى نداشت
 اورشليهه
 تا براى حملات بعدى روميها حاضرباشند.
 و داوطلبان ازيهوديان خارجه 6 متوجه الورشليم ميگرديدند ـ شـمعون
 آذ طرفدارى ركرده و ميخواست به تتيجه رسد .
 اطرافكثور 6 به اقليتها ىيهود حمله ميبردند وفدائيان درعوضك
 دراين موقع براى قسمتهاى مختلف كشور 6 ري 6 حكامى تعيين شـد
 واگذار گرديد .
درابتدا ، اعضا سنهدرين رشته اموركشور را دردست درد داشتـند


بالاخره قدرتكامل بدست فدائيان تند رو افتاد (צ7م
 ارمنستان را از دست امهراطور بـغيرد . نطت تيرداد در در روم مراد مقابل



 . منى واقبال من) 「 نرون با تكبر جواب داد وبعد تيرداد از راهى ريكه براى اين
 یس از ترجمه نطقى كه براى روميها كرد، تاج را از دا دستهاى نرون گرفت .
درحاليكه ملت يهوديه برعليه دشمن مشتر كـ ايران و يهوديهاقيام
 فرستادن برادر خود بنزد نرون و اعتر اف به الوهيت امپراطور انور فاسد

رومى مقام سلطنت خود را خفيف نموده و نز موقعيتيكه برای ايران
 بدبختيهاى وناراحتيهائى براى قرون بعدى جهت كشورايران وسلسلـ

ساسانِّان فراهم كرد .
 .


 براى وى سهل تر خواهد گرديد تيرداد در سال 74 م م. به ارمنستان مراجعت نمود صلح بين هكومت اشـكانى ازسال سود يهوديان شروع مينگشت منعقدگرديد 6 واين امر تصادفى نـو
 دارد صورت جدى بخود ميگيرد و فدائيان و خنجر داران يهود تا آخرين نفسخواهند جنگيده صلا




انجام اين منظور آماده تر بود . ايالت گاليل دريهوديه كه دفاع آن به يوسف متحيا واگذار


 بصليب كثيده و تاجى ازخار بر سرش گذاردند رون

اهالى گاليل با ملاحظه فجايعيكه ، همسايگان نسبت به برادران
 آنها موجب خطر براى خر خودشان نيز ميترديد ـ ـ لذا سه دسته 6 يكى در گیشالا Gischala شمال 6 ديگرى در طبريه ويكى هم در گامالا درجنوب تشـكيل گرديد .

 Justus Ben Pistos بعدها بزباذيو نانى⿰وشت بهمراهى يشوعهابن صفيارهنماى انقلاييون . بودند
درگامالاهم فراريان يهودى سوريه و ناراضيهاى ازاگريا و

 طرف سنهدرين مأمور گاليل شده بود نهوت


 قابل ملاحظهاى داشت و در قوانين مذهبى يهود وارد بود ـ ـ مشار اليه



 (1) قسمت اعظم تاريخ اشكانيعا را او نوثته و مرحوم ييرنيا از نوشته هاى او استفاده زيادى كردد است $1 \cdot$

جلددوم ـ كتابسوم
كه درباطن روم , نـجه انداخته بود نميديد. بنظر اوقيام فدائيان يهود، مسخر״





 و يكصد هزار نفر سرباز آماده كرد و آنها را مسلح ساخت و و و همز ونار




البته يوسف را خوش نيامد . يوسف نسبت به يوحنان فرمانده گيشالا حسادت ميورزيد و و و الا براى وى موانعى ايجاد ميكرد بالاخره عمليات و نظريات غيرميان انـاسب

 اما يوسف با شيوه تزوير و سياستىى ونه داشت توانست بر سركار خود باقى بماند



شهرى فقط ميتوانست تنها بدفاع ازخود بيردازد (7 (7 م.) ' . در همين سال צדףم پس ازآنكه خيال دولت روم ازطرف ايران (1) موضوع منكور راجي به يوسف فلاويوس يا يوسيفون در كتاب


و ارمنستان آسودهگرديد 6 وهمان اياميكه نرون دريونان بود 6 Cestius gallus خبر شدت انقلاب يهوديه ومردنسيستيوس گالوس كهشايد درنتيجه غصه شـكست از فدائيان بود 6 بـ امير اطور شـكـت قشون امپر اطورى روم 6 كه عالمى را بلرزه درآورده
بود توسطط يك عده از فدائيان ملتكو حیكى مانند يهود 6 حيثّت روم را در خطر مهيبى انداخته و ممكن بود اين انقلاب وقيام بهساير متصرفات روم سرايت نمايد
بنابراين نزون بهترين سردار خود را موسوم به فلاويوس-
وسیاسيان Felavius Vespasien براى جـهه يهوديه انتخابكرد .
وسیاسيان در زمستان VV ميلادى از يونان مهلد حند يهوديت
حركت نمود . یسرش تيتوس از اسكنلدريه لزیيونهاى پنحم ودهم


> رسباسبان

جلددوم ـ كتابسوم
راكه در درندگى و وحشى گییى مشهور بودند با خود آورد .


 .
ارتشي، وسياسيان ازبهترين وجنتَآورترين سياهيان منتخب

 با احتياطكامل وسپاسيان جنتَ را را آغاز نمود . يوسف متحياكهارد گاليل و در جبهه مقدم قرار داشت بتدريج عقبنشينى كرد زيرّا وى سردارى نبودكهروح سلحشورى رادرمهيان نفرات خود


 .بفرار گذاردند
نقشهُ وسیاسيان عبارتازازآنبودكه قبل ازتوجه بطرف اورشليم در ابتداكار گاليل را خاتمه دهد تا ازيشتسر خيالش راحت بار باش بنابراين سربازان وى متوجه درَهاى گاليل خصوصآگابارا و و يوتاياتا

شدند
اولدز گابا راكهمدافعين آن قليلبودنده بتصرفـدششمندراTمده
و آنرا آتش زده وتمام ساكنين آنرا مقتول ساختتد . تمام دها دهاتو
 اى ازآنها رابه بردگى فروختند وباين ترتيب جنگّث روميان با يهود 6
 يوسف متحيا ، خود رادر طبريهكناركثيده و ميخواست تسليم

گردد ولى هنوز حيا مانع وى بود ، لذا وقت خود را به دادذ
 وياگر بايستى دفاعكند و عدهكمكى مطالبه مينمود 6 درصور تيـيكه
 جمعيترتر بود .




 وارد شهر گرديده ، بقتل وغارت ريرداختند .



 راه وطن خود فداكارى نمايند بود .
چֶند روز قبل از محاصره اين شهر 6 يوسف بير بدانجا
 شهر مانع شدند
يوسف هنگام تصرف شهر با•ع نفر از جنگّك جويان مخفى شده بود 6 و موقعيكه روميها از مدل او او باخبر شدند اينكه او را نخواهندكه
 خفت ملت نگرددد .
آنها ميخواستندكه هريك خودكشىكرده با شرافت بميرند و





انتخابكند وى را همر اه و رفيق فرزند خود 6 تيتوس نمود
 بودند در مقابل مهاجمين استنقامت نمايند . گامالا 6 دزكوه تابور و گیشالا .
وسیاسيان مجبور گرديدكه شتخصا متوجهگامالاگردد و دناع !: اين شهر يكى از شـجاعترين مقاومت جنتَ يهود با با روميان ميباشدل مقاومت جنگَعويان يهود بيش از سه هفته طول كشيد
 از فتحخودكثى نمودند واز اينساكنين، فقط دودختر بیهِباقىماند. دراين هنگام
 مانده تابور6 بطرف اورشليم فراركردند وند. شهر كوحك
 بود 6 نميتو انست مقاومت نمايد لذا يورا يوحنان تقاضا شُنبه بود) متاركه نمود واز اين فرصت استنفاده و با حند هزار نـر نـر
فراركرد .

باو جود تعقيب رومهيها 6 خود را به اورشليم رسانيل ـ رود روز بعد

 واحتياج به استر احت داشت 6 ايالت گاليلشـكست خورده وبتصرف دشـمن در آمده بود .

101
جلددوم ــ كتابسوم

خرابى اورشليم و دولت يهود
ههوديان فرارىايالات، متوجه اورشليم شدهويوحنانگيشالائى
 نفر فدائى آمده بودند .
ميل به آزادى وعلاقه آنها به وطن وحص انتقام 6 فداكارى آنها


 محيطى حتى اشخاصعادى وترسوفداكار شده وبهيجان آملدهبودند اند.






 جمعيت آن ••چهزار نفر بدون فراريان ايالات بود . اين هيتجانات بيشتر دربين طبقه فقر او جوانان وجود داشت



 كه يوسف متحيا خيانتكرده و تسليم دشمن گرديده است است 6 يك روح


گرفتندك قدرت و اداره شهر را از دست آنها خارج سازند . هريك



 در نتيجه اين عمليات ، زدوخورد داخلئلى در شهر اور اوشليم 6 بين فدائيان و مخالفين آنها آغاز گرديد و مدخالفين فدائيان 6 درصدرد تقاضاى كمك از روميها بر آمدند و ادوميان مقيم شهر را بـكمك و آك خود خواستند . جنتك بين فدائيان و ادوميان از يكطرف ومخالفين آنها از طرف ديگُر در گرفت و وس از دادن هشت هزار نفر تلفات 6 مـخالفين



 صبر كند تا دراثر جنگهاى داخلى انلى اهالى شهر تمام زمستاذ سال




 مخالفين فدائيان،توانست وارد شهر گردد.درضمن دستهاخير توانسته بود ادوميها را بطرف خود جلب نمايد وبا اين ترد تريب را و ادوميها و مخالفين فدائيان به فدائيان حملهكردند .



 امپر اطورى يافته و داخل زدوخورد بايكديگى شدند




 آنكه تيتوس وى را بسيار دوستداشته و آرزوى ملكه روم شـدن او او


 حاضر است براى اثبات دوستتى حهل هزار سوار هو امپراطور بگذارد 6 اما وسپاسيان اين تكليف دوستانه بلاث را نیذيرفت)، ' بااين ترتيب 6 وقتى خيال وسهاسيان ازاطراف آسودود
 در يهوديه و درسوريه و معر بنام وى احترامام ريات بجا آوردند .





منوجه خارج از اورشليم و دفع دشمن نـراديده بودند .

 وجود اتناق ؛ : براى اضمححلال لزيونهاى رومي نفراتكافى بود . العازاربن شيمعونكا
 شخصى :اكثايت بود خود را ذيحق براى فرماندارى كـد كل تصور




 از شروع انقلاب يهوديه ميعنشت ولثيو نهاى رومى اريه تمام اروپا


تيتّ

تا اسِيا نيا وكليه آسيا صغير وو مصر وشـمال افريقا را بتصرف درآورده و بلاش پادشاه پارت هم اظهار ارادت به آنها ميكرد 6 هنوز هِ ها يهوديهكوحچك را ، بتصرف نياورده باشند .

 اورشليم استقامت ميكرد معروفيت و ارزث نظامى وسياسيان و

پسرش بكلى ازبين ميرفت .
تيتوس 6 يك ارتش •入هز ارنفرى مجهزوبر گزيده آماده نموده 6



ويوسف متحياكه همهجا رهنماى تيتوس بود بود

 ايران بودكمكهائى ميرسيد .

 شده برقر اركرد .
بدوا پيغام دادكه منظور وى تسليم شهر و پرداخت ماليات و اطاعت ازحكومت روم است، البتهنفوذبرنيس كه مايلنبود اورشليم خراب شود 6 دراين رويه تيتوس بـى اثى اثر نبود . مدافعين شهر قسم خورده بودند تسليم روميان نشو ند 6 الين بيشنهاد را را رد كردند و روميها براى حمله قطعى آماده شدند روند

 دومين حمله كه دركوه زيتون بعمل آمد روميها پا بفرار گذار اردند .

جلددوم ــ كتابسوم
دومين حمله زيتون بعمل آمد روميها يا بفرار گذاردند .



 روميها موفق شدندكه ديوار شهر را خرابكنـند ولى ولى حقدر تعجب نمودند وقتى ديدندكه محامرين 6 ديوار ديـرى درى دراين مدتدر اطراف شهركشيدهاند ، هرقدر خطر دردر بزر گتر ميشد جرئت .
مردمان اديابن (كردهاى يهودى شدهم) هم دراين زدوخوريردها

 ازآنها را یس ازقطع دستو گوش 6 برای ايِّاد


 گرديد
هركس فكر تسليم را ميكرد 6 مورد مجازات فدائيان قرار

 اول ماه تموز 6 تقريبا سماه بعد از در دحاصر دومى خرابگرديد و دراين دفعه نيز باز روميها مشاهده نمودندك ديوار ديتى بنا شده است و دري
دراين وقت 6 تيتوس هيغا
(1) عيد فسحكه اول بهار است

شوند شهر وخانه خدا را خراب نكرده واهالى را عفو خواهدكرد


 ممبدگرديدند و درزدوخوردهاماى اطراف معبد تلفات روميها بـيـار زياد بود . قحطى كار خود را ميـكرد و مردان دران دلاور بتدريج

 آنهائيكه كمر بند زرين داشتند 6 ازگرسنگى و آنهائيكه قدرت بازوْيشان فرماندهان روان رومى را ميلرزانيد دراني
 متعفن شده و بيم از بروز طائ ماندگان فدائيان دست از استقامت نميكشيدند 6 زيرا مر گك را بر تسلط بت يرستان 6 تزجيح ميدادند اند اند روميان از استقامت و فداكارى آنها درشعفت بودند و تصر تصور ميكردندكه شايد مردمانى غير ازبشر واز نزد خدا خدايان تصورى آنها

 ذراثر اين اوضاع واحوال عدهاى از روميها به دين حضرت مون موسى ايمان آورده به دسته محاصرين ميييوستتند وهمين قضيه بر جـار انـارت واستقامت يهوديان ميافزود ماشينهاى رومى كار خود را ميكردند ولى موفق بخرابى ديوار

 دستور خاموشكردن آنرا داد، تاارتش وى بتواند داخلمعبدگردد.

جلددوم ـ كتابسوم
شوراى جنگث تيتوس تشـكيل گردید هرچند اكثريت رأى به
خرابى معبد دادند ولى تيتوس كه تحت تأثير تمايلات برنيس بود 6

 نشينى شدند
بالاخخره آن ساعت شوميكه دوهزار سال ملت يهود را عزادار
كرده است فرا رسيد 6 در دهم ماه اب روميها قطعه پارحّهایى را را

 توسعه يافت و بطرف آسمان زبانهكشيد و بالين ترتيب ديگر جاى


مرباز و مردار دوعىعهد امبراطورى

109
جلددوم ـ كتابسوم
 دادولى دراثر هرجوعرج
 ورود خود هر ذى نفـى ركه باقى مانـى
 زدوخورد مشغول بودند
 آنها ارزشى نداشت بهمين علت فدائيان تا آخرين نفر درياني
 تيتوس وقتى ملاحظهكردكه حريقكار اورا آسان كرده فران فرمان آتش

زدن قسمتهاى ديگر شهر را داد .
 ميكردند مقدسترين معبد آنها طعمه آتش گرديده 6 صداى انـا 6 انفجار و
 از دود وآتش بكلى تيره شده بود 6 متشرك


نااميد ميكرد .
عدهكثيرى از وطن پیرستان كه تاب وتوان مشاهده اين صحنه


 رفت . تيتوس 6 آن حيوانيكه خود را بصورت آد آدمى نشان ميداد 6 كهنه باقى مانده معبد راكثت و ر روميان بر روى خرابه آهاى خانهخدا براى بتهاى خود قربانى نسوده و بيرق ظفر رو را نصبكرديه و تيتوس را المپر اطور خواند خردند .

روز خرابى معبد دوم 6 نيز درهمان روز نهم آبكه بخت النصر
معبد اول راخر ابكرد صورت
 زيرا رئسِ، فدائيان در قسمت علياى شهر دركوه صيون بود وآنها ان ان
 نمايند وبدون زدوخورد بخارج روند اند . ولى تيتوس موافقتنـنكرد


خر'!ى ديوارها وايجاد حريق داخل آن شده بقتل وغارت


 مانند عصر بختالنصر ارمياى نبى وجود نداشت ونك دوره بيوهگى صيون را مجسم سازد . آرى ارميا ديگر وجود نداشت تا بتواند بلدبتختى ملتى راكه در
 از دست داده و از هستى ساقط شده بود وصف نمايد و الـد



 بودند به روم فرستاده شدند تا تا رُرو گان 6 براى صميميت
 شركتكردهاند بصليب كشيده شدند .
 (1) ازمراثى ارمياى ييغمبر


منورا ازروىطاتنصرت تيتوس دررو؟

آنها بسيار مدلودد وكم بود وبسيارى ازآنها غذا نميخوردندكه تا


 سيركهماى رومى طعمه حيوانات گرّردند .
 وبدين ترتيب يهوديان رادركشورهاى اروپائى وكه مستعمراتِ روم بودند

 زيبائى هردو را ديده 6 تصميم ميگير وند

 ميباشند و در اثر غم و اندوه وگريه وسیاسيان يهوديهرا ملك شخصصى اعلامكرده 6 امر امرنود قطهعقطه بفروشند و بدين ترتيب و با عهليات خود فرز نـد بختالنصر راروسفيد نسود . تيتوس درسزاروه مهمانىماي


درشهرهاى ديتر يهوديهوسوريه 6 درمقابل جمرين



 مييردند وبر گيورا رابه زنجير كثيده درشهر گردانده واورا برای

كليزه و خر ابهاى روم قديم

جلددوم ـ كتابسوم
قربانى خدايان ازبلندى یرتاب كرده كشتند ويوحنان نيز درمحبس جانداد.
آقاى Saulcy غير يهودى، دركتاب (آخرين روزهاى اورشليم




 باقىاست وتاساليان درازروميها غلبه بريهوديهرابزر گترين فتح . ميدانستند
بلاش پادشاه اشـكانى پرورش يافته دردامان يونان انی 6 سفيرى براى تبريك بهره مندى تيتوس كه درز گما رفته بود باتاجى ازيا فرستاد وتيتوس اين سفيررا گرم یذير كردا .
انحراف سياستبلاش،برويه پادشاهان سابقايران(هخامنشيان


 دارى روشنتر بودندهمواره معتقدبوده كه يهوديه يپيشقر اولياليران

 رابرانداخت 6 بهمين منظور مسار



يهوديهكوتاهى نميكردند زيرا اگردشـمنبهايرانحمله مينمود، يهوديه
 دردوره سلو كيدها مكرر اينسياست وتدابير عاقلانه پادشاهانانايران ثابت گرديدتابالاخره سلسه سلوكيدها ازيين رفته واشكانيان بر كرسى سلطنت ايران جلوس ندودند .
بلاث درهنگاميكه، موقعيتبسيار خوبى ابراى سركوبى وروميها در آسيا صغير وسوريه ومستتعمرات سابق ايران داشت، نهفقط وقت









 درآورده وحكومتمطلق دنيا، ازآنذروم گردد. باني (.pVV نهادr
دولت يهود ومعبد وىاز بين رفته بود ولى يايدارئفدائيان
 بودند . حاكم يهوديه موسومبه باسوس Bassus مامور فتح آنها

گرديده هروديون نتوانستاستقامت كند ودز ماكوروس راروميان
 وحشى كشتند . باسوسحاكم، دراينزمان مردد وسيلواحاكم جديد متوجه دز مساداكه فدائيان تحت رياستالعازاربن يائير بودند گرديد وريد آبوخوراك واسلحه كافىداشتند 6 اما ماشينهاىدزغوبا ديوارهاى دزراخرابكرده وشهامت فدائيان بىتيتجه ماند. بفرمان

 ازكليه جمعيتآن، دوزن وهبیه باقىمانده بود.
 خانه خدا در اورشليم ميفرستادند 6 منبعد براى زو زو

وچون تشنه ثروت بود براى خود ضبط ميـريد .


 كه فلاويوس بود بجاى متحيا به او داده شد .

 ايران بود، ومصر نزد برادرإن خود فرار كردند





جلددوم ــ كتابسوم



 دُوم آنرا ميينددr .
ف
یاوكر تيسفون را توسعه داد 6 تاريخ


مدعيان سلطنت 6 در دوره وى زياد
بودهاند وتمام وقت اودر زدوخوردهاى دانلى صرفميشده ازياين


 مهياكردند .
قواى رومدراثرجنگهاى يهوديه خستهوفرسودوهثده وسياسيان
 ازموقعيت جديداستناده نسايند

 وزمينهبراى زدوخوردهاى داخلى



 اول عهل حضرت موسى -- دوم خرابى معبد اول وسوم خرابى معبد دوماست.





 عملى ₹رديد وايران راروبضعف كشانيد . یساز قتل دهيسين درسال דهوم. وبرقر ارى امهر اطورى ترازازان

 دريشش گرفته بود بدست آورد米

اوضاع يهوديان بعد از خرابي خانه خدا
مصيبت وبدبختى يهوديانيكه دراثر وطنپرستى وعلاقه بحفظ مذهبخداى يكتا 6 همه چیزخودرا ازدست داده بودند غير قابيل وصف است .
خانه مقدس خدا وقبله مو حلـين 6 سوخته بود وطن مركزى

 كشور 6 بممالك ديگرفرار كزده وها وهزاران نفر را بهروم بردهتابوسيله, جنگث بادرند گان، روميها تفريح نمايند وسییاسییان كه از شیاول ملر شرق و خصو صا يهوديه سرشار

Y اير ان باستان صنحه (1) (1) . شر (

شده بود 6 شروع بساختمانكليزه و قصرهاى بسيار نمود و پسرش تيتوس آن بناها را تكميل كرد . كليزه گنجايش هوه هوار جمعيت

. درنده واميداشتند
 غلامانيكه صاحبا نشان براى اين نوع تماشاهاكاكرايه ميدادند. گلادياتور
 بزبان ميآ وردند :


را درود ميفرستنده) .
تيتوس در سال •^ م. . . . 9 و ترازان • . . 11 حيوان درنده كشت . وتلفات گلادياتورها وجو انان يهود وها وبعدا مسيتحيون دراين




 (ادوره سلطنت كوتاه او از V V وتوام بابدبختى بود. حريقعظيم وبعداز آن طاعون شديده روه رومرا


 م. واقع گرديد

 ro §

چنين بنظرميرسد (ومخصصوصا تيتوس چنين فكر ونى ميكرد) كه بانابودى دولت يهود وير اكندگى اينقي


 اميدى براى صلح بين تيتوس و ملت يهود وجود ندارد و و وايتخت وحتى خانه مقدس در معرض انهدام هستند و در واقع دولتيهو ورد رو رو

 نابود كند
لذا بنا ومعبد جديد وپايههاى آنرا افكار يهوديان دنيا استوار وبرقرار سازد .



 امايوحنا فكر ميكردكه بعداز اينخرابى، عالميهوديت بكجا اتكا

خواهدداشت . همانقسمك درموقع خرابى خانهاولف ييغمبران آذعصر مانند

 ومذهب وحدانيت يهودرا فراهم ساخت آنهر آنم
 . محاصره ومنتكوبش كرده بودنانـ يوحنا بنزكاى، باافتتاح مـكتبى، ملتيهودرا ازغفلت ونفاق

وبىسوادى وبى خبرى از مدهب واخلاق نجات داده6 طريق اتحاد وقدرت وايمان رابوى راهنمائى نمود ـ ـمكتب يوحنان كدر ار اورشيليم



 ملتى بدون اسلحه مانند يهود را 1 ، تا هزاران ان سال بعد از اضديحلال دولت روم 6 پايدار نگاه دارد .




 موقوفشدن قربانى زارى مينمود اظهار داشت اشت :

و بيوهز نانر/ خداوند بيشتر از قربانى دوست دارد)؛' .


 بدين ترتيب 6 آن فكرى
 .
و آنها را قانع كردكه حفظ مود موجوديت يهوديان عالم بستگى
به قربانى درمعبد ندارد .

در يينه ، هيئت ديگرى را بنام (بتدين) تأسيسكرد تا روابط
 يوحنان پيرو رويه هيلل بود وبه تفسير و بحث درقوانين
 معبد در دلها زنده نمود .

 و قوانين مربوطهكامل بودندگرديد وآنها از مراسم و مقر وانيكه از عهل هضرت موسى بترتيب با عقاب بوديعه رسيده بود مستتحضر بودند بدين ترتيب 6 اين طبقه دربين مردم نفوذ يافته 6 جاى گیى
 هادى گرديد يوحنان براى مدحلود نمودن بعضى مقر رات 6 ط طريقهاى ايجاد
 با قوانين مذهبى مطابقت داشته باشد آنرا (تلمود) ناميد . ور وى طريقه روشن نمودن بعضى مقر رات تاريك را بوسيله ، منطقى مكه با با قوانين مذهبى وفق دهد آموخت . او بقدرى طرفدار صلع
 معبدكه مظهر صلح است بكار رود يوحنان روابط مذهبى يهوديه را با يا يهوديان خارجه

 . بخوبى رهبرى معروفترين آنها : گمليل ك يهوشوعه واليعرز ميباشند . گمليل



براى يهوديه تعيين گرديد و تسهيلاتى در كارها دا




 حفظ يهوديت و حفظ مذهب وحدانيت حضرت موس دوسى 6 بدون وجود



 در يهوديه 6 كه اساس و استححكام مذهب و بخشش







 و ادب و داشتن محبت نسبت به نو ع بشر مينمودند ـر د ظلم و تحاوز در روم و مستملكاتش بسيار زياد بود و و اين رو دويه نست به يهود تنها نبود و چون پیشو ور ويان مسيتى ملاحظه ميكردند

كه يهود و غير يهود 6 تمام هملدردند 6 لذا موضو


 نمايند 6 ممكن نيستكه اجراى مقر راتى مانند خطنه و نخر ورد


 وحشيانه روميها 6 و در ازاى


 آلوده و نزديك ردديد .

 همين قواى متجاوز شده بود 6 در باطن امهر اطور الطوى عظيم روم 6


 (1) در آن ايام مسيحيان دوِ دسته بودند . دستهالى طبق دستورات
 هذف نمايند . درملكوت آسمان ڭكوجك خور خوامند بود ، و آنهائيكه تورات , را تعليم وبدان عمل نمايند، درملكوت آسمان جاخواهند داشت، عملمميكردند واين دسته را إيو نيت Ebionite ميخواندند. دسته ديلر كه اكثرا المبتر ازيرستان سابق بودند ، مخالف دسته اول بودند ، ابيونيتها بتدريج و بمرور ايام در بين دسته دوم تحليل رفتند . (r) هنگاميكه روميها حضرت مسيح رامليب ميكثيدند، بخداوندمتوسل شده فرمودند . خذاوندا ، خداوندا جرا امرا فراموش كردّى .
آورده بود .


 تشريفات معمولى اكتفا نكرده بلكه ميل نسود 6 در حياتش او را را 'بِرستند و مانند خدا بإ وى رفتار نمايند .






 خود فعاليت زيأدى داشت وبتدريجّ افكار روميها روشنميعرديد





ميرفتّند 6 بسيارى از اعخنا مجلس سنا بـا بقتل رسيدند .




 (1) تاريخ روم تأليف آلبرماله وزول ايزاكتر جمه غا(محسينزيركز اده

سال 97 م. در قصر خود بتتل رسيد و بدين ترتيب سلسلهفلاوين بحالت فجيعى راه زوال و انقراض پيمود و مقام اميراطورى ونه
 كه اسپانيولى و ازاهالى روم بودند واگذارگرديدا .

潾


 سلسله اشـكانيان رو بانحطاط ميرفت مرين بااينكا ترازان درسن • 7 سالگى ميزيست مايل بود كه آرزوى








 رومانى ثبديل يافت درحاليكه ترازان ازآن طرفآسوده خاطر گشته وخود را Tا ماده حمله به ايران ميكرد 6 و نفوذ والي
 9, قبل از سلسله انتونيوسها ، نروا


ميساخت 6 درسال ^^| 1 یاوكر يا اشك بيستوسوم در گذشت .

P

, عصر اشك بيست و روم 6 نه فقط آمبادهكارزار و حمله بها بها ايران


درابتدا، بهانه ترازان آن بودكه پاوكر پادشاه سابق ايران در

 است .



 برهنه بر سر وى بود دواشت
 نفاق انداز وحكومتكن را
 باهدايا براى وى فرستاد و ملاقات در آتن رن داد داد .


「ミV\& ايران باستان مفحه (1)

جلبدوم ـ كتابسوم
IvA
بنابراين ييشنهاد خسرو را نیذيرفت .
ترازان يس از ورود به انطاكيه و استراحت، متوجه ارين ارينستان



 سیّ گرجستان و همالك شمالى اطراف را را بحفظط روابط دوستتى دعوت نهود (و آنهاهم پذيرفتند) تا بعد از آن بتواندمتوجه قلب ايرانگردد .
ترازان از دوطرف متوجه بين النهرين گرديد كه بين فرات ورود خابور است و دوم ازطرف نصييين كه يك شهرى كاملا يهودى نشين بود ورد وضع يهوديان دركشور ايران بسيار خوب و دور درواق يك يكنو


كه جامعه يهود ايران را اداره مييكرد . موقعيكه شنيدندكه خسرو درمقابل لزيو نهاى رومى استقامتامتى



 داشتند و جوانان از يدران خوِد شـنيده بود وند





جلددوم ـ كتابسوم
شـكست خورده ديوارهاى شهر خراب و لڭيونها بامر ترازان 6 به
 دركثور اديابن كه يكقرن قبل پادشاه آن به مذه موسى ذر آمده و دراين موقع سلطان آذ ملذ مبارسابس بود 6 نيز در
 بتسليم شـاند .
روم درحاليكه در وجدو سرور وشادى غوطهور ، و و به آرزوى





 ايران عقب نشينى نسود و روميها طبت خصلت ديرين انی
 نشينى شد و روميهاكليه خوزستان و ماد را بتصرف در دا آوردند .







 برده وشروع به قيام عليه خصم ندايد و از طرف ديگر فشارهاى

جلددوم ـ كتابسوم
وارده به آنها قيام ثانوى را اجتتاب نايذيركرده بود . يس موقعيكه





 انقلابات وسيع يهوديان دركشور
 در آذ نواحى برپا شده و دفعتأ مثّ".1 گرديد .


 پرست بروند . اين انقلاب جسور انه با نقشه قبلى تهيه گرديده بود ودر كليه اين



فدائيان سابق ديده ميشد .

فداكارى كرده بودند . درهمين ايام 6 زن ترازان
 روميها سوزانده بودند 6 يسرى زائيد واين زن عزي

 رؤساى انقلاييون يـكى موسوم به ثولين الـكساندر و شخصص

ديگرى موسوم به پإيوس بودند . ابتدا قيام از ليبى شروع گرديد بواولين اقدام انقلايِون حمله به روميها و يو نانيهاى مقيه آن نواحى بود و بعدا بإ سربازان و ارتش روم كه تحت فرماندهى لویوس بود
 بود . روميها در عقب نشينى خود 6 عددهاى از يهوديان اسـكندريه
 را متصحرف و به مـجازات قاتلين پرداختنـل . يكى از عمليات انقلايون آن بودكه در اسـكنلريه روميها رابه سبيرك برده و Tنها را محبوركردندكه مانند رفتاريسَه با اسر ایى خود مينمودند 6 آنها نيز با در ند گان به مبارزه هردازند . انقلابيون ليبى جمعا • . را از دم شــمشير گذر اندنل .
در جزيره قبرس كه ساكنين زيادى از يهوديان داشت 6 قيام

 يو نانى آن از .يّن بردند .



روانه ميدانكارزار نمود تا آتش انقالاب را خاموش سازد . در ... خوشى نميآملد و هر آن تصور قيام ديـرى ميرفت . فرماندهى قوارا Lusius Kuietus تر ازانبهخو نخوارترين افسر خود لوسيوس كويتوس كه بنا بودجاى گير اوشود واگذار نمود 6 زيرا فرمانله سابتماكسيم را Maxim مو انعيكه يهود.يان در سرراه او بـراى ورود به قلب ايران فر اهم كر ده

بودند ، بقدرى ترازان را عصبانىكردكه بفرمانده جديد دستور درد داده

 كماك نمايند وگرنه شـكست قواى ترازاز مارتيوس توربو Martius Turbo كه مأمور خايورش نمون رون







 قواى خود استقامت يهوديان نصيبين وشهر ادسا را خان
 اين 6 امير اطوريكه وعده تصرف اير انر ا بملت روم داده بود ، شرينـده ميغشت
اين واقعات ترازانزا نگرانكردكه مبادا دركشور يهو يهود،بارديتر قيامى شود و نقشه فتوحات او را 6 درايران و و هند عرانـ



 قشون خسرو با روميها بود .

با وجود سركوبى انقلايون 6 ترازان خود را موخلف ميديدكه
در رويه وسـياست خويش تمجلـد نظر نمايل .


 دولتى كه دست نشانله روم باشثل شناخت و پارثاماسپـات نامى راكه از خانو اده اشتانى بشمار مير فت وباروميها سابق بر عليه خسرو هملدت شلده بود 6 پادشاهیى ا.ين مملكت شثناخت و تاجى بر سرش نهاد و او را پادشاه پارت خوانل .
 بلين ترتيب دیادشاهى دست نشانله بر اليرانكردهو ازآن بيعد نقوذش
 ترازان فر اموش كرده بودكه يهوديان زير.ار حـكام دست نشانله روم نخو اهند رفت و Tارام نخو اهند نشُست . خسروكه از عقب نشينى تر ازان بإخبر گرديد واز ضديت يـهوديان نست به آن الشكانى دست نشانده خائن با اطلاع بود 6 .سرعت خود را به آن ايالت رسانيد
 درسال IIV ترازان فوتو بتجاى وى آدرين به امیر اطورى ووم
بر گزيده گرديد .
 .. Quictus

وى شهر يسنه را خرابسكردند .
در دنباله اين واقعات 6 وقتى ساير ملل كه زير بار حـومت جبار روم در اروپا ناله ميكردنل از جريان شرو مستتحضر گرديدند 6 Tنها نيز تشبثاتى براى رهائى از زير .يو غ روميها نسودنل و در

نتيجه اين هوادث ، فكر و روحيه ادرين بكلى عوض گرديد و با دشمنان خود شروع بمداراراكرد .
 بودند امتيازاتى داد وسلطنت را به شاهر اهـادها



 اگر خدائيراكه به آن ايمان داريد راس راست است است 6 تقاضاكنيدكه جان جان
 آنىك خداوند محض تقاضاى تو معجزهالى ظاهر سازد 6 تويك
 اعدام نرسيده بودندكه هكم انفير انصال كيوتوس و آزادى يهود رين رسيد و موقعيكه كيوتوس به روم رسيد چون آدرين ون آد را را رقيب خود

 را بسازند و اين اجازه دادهشد .
يهوديان درصدد تهيه ساختن خانه خـن اندا برآمدند واز برادران ممالك اطراف ، كمكهاى لازمهـ ميرسيد .
 اردشيراوله شروع بتحريك ودونيس عملرا خطر ناك جلوه ميدادرادند
ادرين براى ايجاداشكال، دستور دادكا
 همينجا آتش يك انقلاب ديگرى ميرفت كهروشن گردد .

يشوعهنامى كه بزر گك ملت بود درصدد آرامش مردم بر آمد




 درسرحد ايران دستداد ودختر خسرو راكه درزمان ترازان اسير شده بود پسداد. خسرو بعداز گرفتن دختر خود در گگشت.


بلاش همان بلاشكه درسال va مدعى
عصر اشكتيستوينجم سلطنت بود 6 در رييروى صاحب تخت و تان انج

درعهد وىTالانها بهآذربايجان وگرجــتان







 هخالفتى نيستند 6 زيرا مل مر مختلفه تسليم وى ميشدند دوستى روم بودند وازترس 6 لوتق بندگى را بيدرنتَ بـگردنشان

جلددوم ــ كتابسوم
ميآويختند' وحتى فكر ميكردكه يهوديان هم درباره علاقه بـيكي وحدانيت خود استقامتى بخرج نخو اهند داد واز اين جهت
 هم قربانى تقديم بت روميها مينهايند بدين ترتيب تصميم گرفته بود شهر اورشليم راكه درشرن



 عدم موفقيت يشوعه بار ديگر يهوديه را را به جن جنب بتواند ازاين نهنت جلو گيرى كند وجود نداشت عقيباكه بِجاى يشوعه پيشواى يهو يهوديان شده بود در در امر آماده


 را در آذ داخلكرده بودند 6 اجراى فكى و نقشه آدرين موجب


بر كوخبا
يهوديان باكمال مهارت و درخفا تهيه خود را تكميل نموده بودند و پيشواى جنغ

 آن از يو نانيها و روميها بود دراثر زلزله ويران انرانرديد و اين ييش آمد

انقلابيون را تشويق ميكرد وآنواقعه فرا رسيد موقعبناى اورشليم ميدانستند . ربى عقيبا ، بركوخبا را را تشويقكرده وه و ميگّفت (مرديكه تكبر روم را سر نگون و در درخشندگى اسر ائيل را بازيا ويابدهمين است


 چكمه لزيو نهاى رومى ناله ميكردند



 بركوخبا نداشت زيرا آمادگى انقلايون در خفا تها تهيه شده بود

 سها 6 پنجاه دز و و 9 شهر و دهات گرديد و بسرعت كليه يهوديه و اورشليم سامره و گاليل را بدست. آورد .





 و مسيحيانزا در معتقدات خود آز اد خَذارد . قورا انين قضائى يهود در محاكم مورد اجرا قرار گ̌رفت و مدت دوسال از

جلددوم ـ كتابسوم
به ساير نقاط و متصرفات روم سرايتكند زيراكليه ارتش رومكه
 افتخارات نظامى خويش را از دست داده بودند . معروفترين رونر رنرال رومى موسوم به زولسور Jules Sévère راز (برتان فرانسهكهمردمان
 گرديد زيرا تشخيص داده شلده بودكه ميتواند در مقابل بركوخبا عرض اندام نمايد
 جنتك را شروع نمايد با موقعيتىك سربازان بركوخباگر ورفتهاند
 برخورد مستقيم اجتناب داشت وكوش شميكيكردكه زراعت نشود و


 براى روميها بود . روميها بالاخره مجبور به
 دراين جنگّ تعيين ميترديد .
محاصره (بتار) يكسال بطول انجاميد و تا ايٌ نتاريخ سه سال و نيم از شروع جنتّ ميگذشت .

فدائيان را ازيا درآورد .
(بتار) افتاد وساكنين آذ بقتل رسيدند (هبا م م.) . دراين جنگّ سه سال و نيمه غير از تلفات ناشى از قحطى يك كـ كرور نفر از يهوديان در ميدان جنتك جان دادند . تلفات روميهاكه بسيار بود گفته نشده است 6 بعلت آنكه ادرين در اين جنگَكها شركتى نداشت،

119
جلددوم - كتابسوم
دولت يهود بار ديـگر وجود خارجى يِيدا نمود . آدرين بسيار نگران بودكه مبادا اين انقلاب واستقالِل طلبى
 قائل نگرديد و فقط براى زول سور قائل شد .


 آنرا يافتكه بدست دشمن اسير نگرديد .

米
بارديگر يهوديه صورت غم انگيزى بخود گرفته بود 6 هز اران


 ينهان شده تا شايد از شر دشـنان بشريت محنو
 و ييرحمى نسبت به يهود ؟ اين دفعه اول نبود ايكه يهوديت
 آن بودكه يهوديان درهر عصر و هر قرن خر اسر استهبودند فريند فكروحدانيت

 از آن روزيـكه حضرت ابراهيم جد آنها تعليم و تربيت توحيد را داد 6 و از از آن ساعتيكَه مصريان

 بر سر قدرت بودند ، مخالفت با فرزندان اسرائيل هيمنطور ادامه

يافت و بعدها هم وقتيكه روى اصل برترى تمدز اذلاقى ومنزه بودن
 تغيير درايسان وقوميت خود وارد سازند 6 يا يا بعبارت ديگر تر تمدن اخلاقى قويترى براى تحليل يهوديت عرض انير اندام نـي


 بتجاوزات خود ادامه داد .
براى بدست آوردن آزادى فردى و مذهبهى 6 يهوديانيكه از


 موجبترديدكه ملت يهود شـكست بخرد رد رد باوجود ويرانى زياديكه دركشور



 يعنى مذهب و مراسم ملى و قبله آنان راكه اورشليم باشد إند روفوس Rufus مامور اجرای اين نقشهگرگديد .


 شخم زد . عجيبا اين واقعه نيز در روز نهم آب قدرى بالاتر در شمال شهر سابق ، روفوس يك شهر جديدى بناكرد





 حجارى نسودند .



 خطنه و مر اعات روز شنبه و تحصيل و مطالعه تورات رات را مـمنوع داشت • دراين عصر يهوديان مر جعى نداشتنـد 6 زيرا
 انجام متر رات مذهبى خود كهكاملا تحت بمر اقت بت بود 6 د زيادى شدند 6 عقيبا پیشو ایى يهوديانرا كه
 وضعى زنده زنده پوست بدنش راكندند وى قبل از فوت إين جمله
 لبانش بود . او باكمال شهامت و بـور بـونفرياد اين زجر راتحسل مينسود بطورى كه موجب تعجب روفوس خو نخو ارگرديد .




.
.يهوديان شبانه و درخفا بتدريج آنها را دفن ميكردنـل . ادرين نسبت

 كه تا آن تاريخ مر اعات قو انين تورات را ميكردند بمنظور رهائى از
 .يهود حتى مقر راتيكه حضرت عيسى بدان عمل مينـو

 هـان ايام استكه دودستتگى يهوديان مسيحى شلده 6 وبتريرستان


 ازمظالم وقتلروميها رهائى يابند والبته قبول مسيـيت ارديت براى آنها

تااجر ای بتچرستتى بهتر بود .

 ونهايدا مهاجرت نمودند وازآن عصر مقدمه اينكه آنايالت ايرانـانى

 رسيده ووضغ يهوديان رابهبودى بخشيل . آنتو نين سعى ورين ورد كهمانند
 حضرت موسىومسيـحيت وخصو صامذهبت وت پرستى وشر قيهاكه ميرفت مترول تردد، مجددا ترويج كند . (1) حتى در كايه اروپٍ مراكز مقدس زمان بترِـستى تبديل به مراكز مسيحيت و كليساگرديد

درنتيجه آزادى يهوديان دريهوديه، هفتنفراز شاگردانربى عقيبا بهاوطن اجدادى مراجعت نمودند. آنها مردمانى باراراده بودند كهموجب تجديد حيات ملى ومذهبى راجبداز




 حضرتموسى سينه بهسينه رسيده بود دود داشت وآنهارا جما جمع آورى مينمود وخود اينهيايه واساسى برایىتدوين ميشنا گرديد .
 آل عصر ميباشدكه با روميها مخالف بود و يشوعه حالاقيا نيا نيز از از
 به (سدرعولام) را تأليف نموده و اينكتاد ايناب ، تاريخ از از اول خلقت تا عهد بركوخبا را شرح ميدهد ر ا علدا يهود آنعهد كهشاگراگران دانشكده ربى رعقيبا بودند 6 عده آنها زياد بود. بعداز ادرين تحصيل علوم دينى توسعهيريافت

 مذهبى و تحصيل تورات بودند 6 براي زمان اقدامات كافى بعمل آمد و براى احـي احياى سنهدرين رين فعاليتهائى
 (نهرپاكود) كه نزديك نهردها
 ir

جلددو - كتابسوم
از اجراى آن جلو گيرى شد .

*     *         * 

يهوديان دوبار بر عليه دولت روم 6 يعنى دولتى وكه نظر سوء 6





 سلاطين بزر كك هخامنشى مانند كورش و داريوش وبير و يا اردشير

 كشور ايران ميدانستند 6 اندرز گيرند و حتى ونى نتوانستند از موقعيت روز وزمان بنف خود استنفاده نمايند . اگر بلاش اول و دوم هنگام انميكه يهوديان باكمال تعصب از از

 عصر به حدود زمان هخامنشيها رسيلده بود .
 نسبت بهكشور خويث و بلاش دوم در اثر اييرى و
 اين دو یادشاه اشـكانى گرانـهاترين فرصتها را از دست دادنـا

نصل بيستو شُشه

يازده سال از مردن ادريان گذشته بود

عصر اشكايستووشم

 فرزند بلإش دوم بر تخت شاهنشاهى ايران جلوس نسود . ايران باستان در صفحه





 علاقمند بجنگّ بودند 6 بهترين

هچارصدهزار فدائى قيامكرده بودند با وجودكثرت جمعيت يهود در ايران و نزديكى اريكى بار با دريار






 بهود تغيير داد : احكام ظالمانه ادر ين رو با باطل نمود ؛ نخو استهاست

جلددوم ـ كتابسوم







 یارتيها خودشانرا قوى ميديدند ، Tالانها را بإِول از ایِران بيرون نميكردند . يقينا جهتى بوده 6 كه آنها را بـكشيدن شـوشير مـيور داشته 6 اما اينكه اين انگيزه هِه بوده مذكور رومى برما مجهول است)، اماباشرح اوضا اوناع واحو الو ال مذكوره دربالا علت آن معلوم است و د
 (الا





 اير انيها متوجه گردند 6 آيديوس
 متصرف 6 حاكم و ارتش روم را را شـكست داد داده و متوجه يهوديه گرديديد. وقتى در روم خبر فتوحات ارتش ايران رسيد 6 بسرعت 6 بزر

سرداران روم را تحت فرماندهى وروس الميراطور ثانوى رومّرووانه
 بلاش راشكست دادند وارتش ايران محبور به تخليه يهوديه وسوريه گرديد . سزار وروسكه شـاهد علاقه، و محبت يهوديان نسبت به
 تعطيل واعضاء سنهلرينرا تحت مراقبت شديد اقدر قرار دار داد وحكم




 احكام وروس را باطل سازد ولى موفقيت وى كامل نور نود قبل از فوت سزار وروس ، ارتش ايراذكه از از سردار رومى انـى ديوكاسيون شـكست خورده بود به عقب نشينى خورد ارد ارد آن آنطرف فرات أدامه داد . يكى ديگى از سرداران رور روم موسوم بـر به ستاثيوس پريسكوس ارمنستان را بتصرف درآورد : كاسيوس سردار ديتر


 سلوكيد راكه ساكنين آذ يهودى و يونانى و ايرانى بودند و حهار

[^0]جللدوم ـكتابسوم
صدهزار جمعيت داشت محاصره كردهآنرا متصرف وسوزانداندا يس ازآذ تيسفونراگرفت وتصر تابستانى بلاشرا بانيا باخالك يكسان نمود

و بعد معابد بسيارى را هـ يران كرد د






 چپاول پֶرداختند و درنظر داشتند فتوهات









 و ارمنستاذ تحت نفوذ روم رفت . سالها بعد ، بلاش سوم روز بار ار بار را . بسكوت گذراند

ربى يهود و تأليف ميشنا

بعد از شـكست بلاشسومَ براى عالم يهود و خصهوصا يهوديان

 مذهبى وترويججآن، قدرت معنوى واخلاقى بدست آورند. يهوداى

 يهود يهوديه بعد از هيدر انتخابر 6


 علوم دينى اكه ازكشورهانى خارجى







 دركتاب ميشنا دستورات اخلاقى بسيارى وجود داردكه اين




جلددوم ـكتابسوم
با احترامه صلحططلبى وبالاخره تحصيل ومطاله دثيق توراتياتراست)



يهودى باشد يا بت پرست لازم است به او كمك شود .


آنيه برخود نييسـندى برديگران روام صلح دوست و صلح طلب باش 6 مردم را دو دوست بدار و ا آنها را 1 را

بمطاله تورات تشويق نما . (از گمليل اول)
كاررا دوستبدار وا; جاهطلبى بتريز . (شمعيا) دنيابرسهاملاستوار است: حقيقت، عدالت وصلح (ازثمدونونسوم) هركه محبوبمردم باشد محبوبخدا ازاوَنفرتنمايند خداوند نيز ازاو نفرت خواهي اهدداشُت • (بندوسا)



خود را احترام گذارد ـ (بنزوما)
دربرابر همه فروتن باش • (ازدبىميمّير)

 يهوديه عبودميكرد تاآويدوس Avidus Cassius فاتحايرايرانراكهدعوى


 بود . در تمام دوره حيات مشغول جنــكُبود 6 در سال • •1A م.

جلندوم - كتابسوم
فوت كرد ويسرش كمد Commodes كهردى خشن 6 وحشى و بيرحم وبيهوش وبزور بازوى خــود مغروربود 6 بـجـاى او به مقام

ا امیر اطوزى رسيلـ
وضنع يهوديان در عهل اين سزار .سسار دردنالك و غم انگيز
 آنان بسيار با خشونت رفتار ميكرد . وفتى از او تقاضاكردندكه ماليات بر اراضى غير قابل تحمل اسـت اظهار داشتكه مايلم براى هوا هم ازششما ماليات بـگيرم كمد درسال IAT م. بقتل رسيل.

ف家

يس از كشته شلدن كمل 6 پیرتى ناكس نامى
عصر اشكييستوهفتم امهر اطوردو بالش چهارم
 رسـاندند . در اين موقع سرسدار رومى 6 كلوديوس آلينوس Claudius
 Pannonina قيامكدنل . تا Tنكه ديديوس زوليانوس Didius Julianus راكه تازه امهر اطور شده بود از ميان بردارند . بلاث چههارم سفر ائى نزد نيگک فرستاد و وى را تبريك گفته وآمادگى خود را بر ایى كماك اعلام
 ملـعى وى 6 با لغـكرى نيرومند بآسـيا میآيد تا او را از ميان بردارد 6 از كليه پֶادشاهان دسـت نشانده و از پֶادشاهان الشكانى

كمك بالميد 6 اما بلاش بهوعلده و وعيد، وقت راميعذراند درساليكه



 زسوده 6 قدرت را بدست آورد و و وضن بهوديان دريهوديه بهبودى

يافت . ايران باستنان مينويسد : - ((اهالى آل قسمت از بين النهرين' ، كه درسلطنت بلاش سوم


 عمدهشان قرار داده بودنده مدحاصرهكردند. دراين موقعاهاهالى اديا

 ترجيح ميذادنده) •
 سوم 6 شرح مساعلت سوروس را نسبت به يهوديان يهوديه داده 6


 خطرناكى متمايل گرديدند . قطلا در اثر آن بوده كه حمله روميها به (یارت) ايران شروع گرديده و سوروس بميدان جنتك رفته بود . (1) اين اهالى بينالنهرين ، يهوديانى بودندكه در نهاردا و نميبيين و




T $T$ خود را برعليه روم بلند نمودند 6 كليه مردمان يهوديه برعليه روم بهيجان آملـهانده) جريان واقعى امر چنين بوده است رونه دربهار سال 190 م. 6 سوروس در راس سیاه خود از فرات گذشته بهنصيبينشهر يهودى نشين رفت و آنجا را مركز حكومت خود قرار داد . مورخين مينويسندكه روميها زيادى در اين شهر مقيم شلده و آنرا مستعمره رومي ساخته بودند . دراين صورت ارتش روم 6 بسيارى از يهوديان

 درآمله بود حدله برد و با وجود مقاومت شلديد اهالى 6 سوروس

 جنتك را درايران ادامه دهد 6 پی به طرف روم
 و بين المنهرين را بتصرف در آورد 6 ولى نصيبينر اكه در دست روميها
 يهوديان دريهوديهك در اثر بحركت آملـن ارتش ايران بعمل آمل بايستى دراين موقع باشد .



 خارج نسود و تا Tآخرسال درآنجا بماند تا بتداركات بعد از برقرارى نفوذ خود در ارمنستان ازفرات گذذثته بهين النهرين درآمل . شهرهاى بالبل و سلوكيه را بتصرف درآوردده سيس متو جه

تيسفوزگرديد ، بلاشكه در آنجا بود از تماس با روميها خوددارى
 روميها افتاد
(پیس ازآن روميها دراينجا كارهائى كردند، كهغالبا عادت آنها بودكه نسبت به مغلوبين ميكردند . سختيها و شقاو تها تهاى روميا
 آسوريها ,ا توتينيفنند 6 گويند 6 كه آنها روميها شرقى بودندند)
 بود بهر نحوى









 گرما و امراض مايوس گشته شهر را رهاكرده رون رفتند و آر آرووى بدست آوردن ثروت مردمان اين شهر و معبد آفتاب 6 بدل ترازيان

 نامبزرگىرا براى آذ درتاريخ ذخيره كردداما اما امروز دراين محل (1) ايران باستان صفحه

خيزى جز خرابهها مشاهده نميشود . سوروس در حاليكه حكومت
 سوريه ويهوديهگرديا.

 خداىيگانه، 6





خود نمود .

ف家

پس از فوت بلاش چهارم 6 دو یسر وى
بلاش واردوان هردوبرايران سلطنت نمودند
 در گذشت و فرزندش كاراكالا بر تخت

عصراشكبيستوهثتمتم باش ينجم رو اردوان پنجّم

كاراكالا مانند يدر تا آخـر عمر كينه仿

 كرد 6 بهتفتين پرداخته
 و خودخواه بود و ميخور است كه حدود روم در ز زمان او ، ازطرف

جلددوم ـ كتابسوم




تذوير پرداخت
به اردوان پيشنهاد ندو . . كه بمنظور اتحاد با يكديگر 6 مايل
 دختر خود را بعقد او درآورد و كاراكالا را دا دعوت بايران كرد و


 خود نسود و بحمله هرداختند اما اردوان تو توانست از اين معركي




 Caracalla
خودكشته شد .








Y•V • جلددوم - كتابسوم
قبول اردوان واقع نگردید و پادشاه اشکكانى بحمله پرداخته فاتح


 ميدانست كه در حدود ميدان جنگك ايران 6 يهوديان بسيارى ساكن



يهوديه آنها را بر حذركرده و چنين نوشته بود :

از روى منافف خودش ميباشد و بدانيد موقعيكه به او احتياجداشته


 ديگرى الكساند سور را بسلطنت روم رسانيد . و بنام آنها سلطنت كرد .
 از قراولان خامه سرش را بريده و جسد الان را را در رود تيبر انداخت


 رومشيوع يافت وامااوضاع واحوا
 حتى مقررات ضد يهود ادرين در تازمان الكساندر سورلفو فشار بر آنها كاسته شد .

جلددوم _ كتابسوم







بود. جمله معروف هيلل راكه عبارت از :
 قصر سلطنتى و ادارت دولتى حكرد زيادى قائل بود .
 اجازه دادكه ميتوانند روميها را بمذهب حضرت موسى در آورند ور و

 اين امپراطور لقب پيشوای كنيسه را داده بودند
 كه براىكشور ايران ويهود و حتى روم تأثير بسزائى داشت 6 و ور
 اشكانيان خاتمه داد


 بود و دراثر صلح ماكرينوس وبا اردوان وان و عقب نشينى ارتش روان رومى



جلددوم ـ كتابسوم
نزديكى اهواز بين اردشير ساسانى و اردوان رن داد 6 شخص اخير كثته شد و سلسله اشـكانى منقرض و ار سياست جديدلى در ارجهان آنزوز یيث آمد .
فـل بيست و نم

اشـكانيان ودلت يهود

سلاطين اشـكانى مردمانى شجاع و نسبت به ملل زير دست با




 كثور خويش نسوده و اين رويه را بزر گترين انگيزه موفقيتهاى





 در تتيجه فراهم شدن عدم رضايت ملت ايران گفتتاند اند

 ترجيحميدادند. پروفسور آرتوركريستنوس سدرمقدههكتاب خود(ترجمه $1!$

فارسى) صفحه اب مينويسد :
(ادولت اشكانى، باوجود رنگّثيونانى كهداشت ازحيثايرانيت
پانّسر از دولت هخامنشى بود

 مذاهب ملل تابعه شانرا بر مذاهب ديگر تر جيتح نميدادند 6 از از اين
 زرتشت را بالاتر از مذاهت ديگر نسيدانند .) "




 در دوره اشكانيان 6 يهوديت دها
 خاتهه داد ـ انقلابات


در آن قرون تاريك ظلم و قتل وغارت 6 تنها اميد يهوديان جهان




 اندازهاى بودكه بيشوايان مذهبى يهود ميعفتند :

جلددوم ـ كتابسوم
. (ابرهر محليكه سربازان ايرانى قدم گذارد مدكن است نجات
دهنده ما مسيح از آنجا ظهور نمايد . ") همين خوشبينى و حسن روابط يين دو ملتين موجب گشته بود كهدر كليه جنغهاى اشـكانيان، يهوديان شركت نمايند. درعهـسلاطين



 روميان ترديدنده ولى دراثر روآوردن فراريان بدان الخل كثور ور ودر
 آنهافوقالعاده رو بازدياد گذارد ، تجارت آ آنها روّ ثروت آنها زيادگرديد . در آن آن ايام عدهكثيرى از از يهوديان آذربايجان و خراسان و دماوند گلهدارى مشغول بودند ودرآبادى كشور همت بـان باخاتسه سلطنت سلسله اثـكانيان يهوديه و ينهوديان ايالات غربى ايران و بين النهرين و اديابن . خاتصه مييابد




 متوسل به اسلحه برای آزادى و استقللال 6 شدند .
 یاياين كتاب سوم ازجلد دوم . يهود ميگشايد

جلل دوم
كتابحهارن

اوضاع و احوال يهوديان ايراذ و متصرفاتش و آنهَ وابسته بدان است درعهد شاهنثاهى سلسلل ساسانيان وخلفا تا مقدمه حمله مغول بـه ايـران

از

فهـ أول
قيام ارشير بـابكان ساسانى بـر اردوان
درحاليكه الكساندر سور در سال حهارم








 يكى از شهرهاى فارس حكومت ميكرد و براى پـرش ارد اردشير ،
 ; اردشّير اول


دزبانى قلعهداراب گردرابدستآورد. بعدها بابكشاهم گشت وعنوان شاهى را براى پسرش شایِ


رخ دهدكه شایور در گذشت .





 ميلادى تاجگذارى و عنوان شاهنشاه ايران را الختيار نمود .

 اثر بهبودى روابط لزومى نداشت 6 بود ـ دراين راين عصر زمينهاى يهوديه






 آمده تاطريقه تحقيقات و تحسسات و تفسيراترا فراگير ند دراين زمان (1) اختلاطى از عقيده بت پرستى شرق با معتقدات مذاهب يهود و مسيحيت و فلسفههاى افلاطونى است

علما بروغنن نمودن نكات تاريك (ميشنا) پرداخته و بهمين جهت آنها

 مطالعات غلها بدو قسمت بود 6 دستهايكه بتحصيل و تفسير
 ودسته د.يُّر كه دررشته (آگادا) يعنى احاديث وروايات مطالعه مى

 قرار داشت ، آل حـايات با حقيقت وفق نميداد و منظور براى جلب

مستمعين به بعضى نكات مذهبى و اخلاقى بود . درحاليـكه يهوديان يهوديه 6 در رشته علوم دينى و ادي
 (1) قبل از اين علما ، تنايُيمها بودندكه بتفسير تورات مييرداختند و كتاب ميشنا را تأليفكرد اليند .








 و درقرن ننجم ميلادى تاليف كرديله و بتريّ دريج درهمان ايام تكميل شده است. تلمود بابلى بدو قـمت منقسم است :


 زبانّكلدانى مخلوط دارد د
 رويه درشانيم هـتند .
riv
جلددوم ـ كتابحهارم
آذ ، شهرهاى نهردا 6 شمال بابل و درسورا و پومبديتا ، و ماهوزه

 آنها عطا كرده 6 بترقيات فوقال حر رشتههاى صناعت و تجارت موفقيتهاى بزر گتى داشت

 محليكه وطن اوليهحضرتابراماهيم جد إنـيا














 (الز زمانيكه بخت النصر يهود را با باسارت برد 6 اين طايفه در در بابيل و بين النهرين زياد شده 6 رشتههاى مختلف تجارت فلارت الاحت وصناعت

جلددوم ـ كتابحهازم
را دردست گرفتند. درزمان اشـكانيان يهوديان بسيار بودندخاصهدر


مادهم عدهاى ازيهود اقامت داشتندا
اين جماعت از قرون نخستين ميلاد تحت رياست رش گالو تا Rosh Galouta

 رش گالوتا ماليات راجمع و قضات را رعزل و نصب وسار وهاير امور را اداره ميكرد وقانون موسى وَاحاديث واخبار يهود را را تعليم ر
 تأسيس يافت و از آذ تاريخ طايفه اموردائيم (علماى يهود) بمطالعه و شرح علوم پرداخته اخبار و تعاليم مختلفه را تلمود دعروف است فراهم آوردند .) اباركا معرونبه راب موسس دانشـكده سورا بوديكى ديگر از علما بزر گك عصر (مرشيوئيل) بودكه رياست دانشگاه نهردئا را بعهده داشت . دري دصلين برطبق مقررات، بامور زر اعتى ياكارهاى ديگريرداخته و روزى چند ساعت وقت خود را بتحصيل ميگِّنر اندند . ابا اركا بامر شـموئيل راجع به تفسير قوانين اختلاف نظر (1) و عده بسياري حتى درخراسان وكر كان ومازندران و خصوماً در

 كليه يهوديان كه از طرف شاهن انشاه اتتخاب ميكرديد بور بود . ( أين امتياز تا عها مظا مظفرالدينثاه و قبل از مشروطيت نسبتا وجود

 علوم يهود بود .
ria جلددوم ختابخهارم
داشتند شخص اخير تحصيل در نزد غير يهودى را مجاز و و اولى مخالف بود. مرشهوئيل نزد يك زرديشتى اير انى موسوم به ابلط تحصيل طب ونجوم وثيمى نسود كلورين $\quad$ ورين وى، ميياشد


 مختلف آزادى كاملى را برقرار ساخته بود بود 6 سلسله ساسانى
 مذهب جدا نميدانستند برسر كار آمدند .
"ييرنيا در صفحه



 (آذرباناذ) درامور مذهبى بكلى مستقل بودند . همين رويه نسبت بشهرهاى يو انانى ايران ديده ميشد






 آزهان به اين نكته مهم كثور دارى يهبردندكه سعادت كثور و ترقى آن با آزادى عقايد و مذاهب بستكى دارد .

 روحى خودشان واگذاركرده بوده)





 ظهوركرده) . . و در صفحه


مشترل امشا اسينتها نهادهاند و آنها از اين قرارند وهومنه 6 اشارتا 6 خشهاترا 6 آرميتى 6 هور انها


آنها به هفت نفر ميرسيده) . كريستن سندرصفحه •0 اضافه ميكند : (ادرايندين، ايزدان
بسيار وجود دارده) .


 وايمان بهقدرت هاى گو ناگو

 آن روابط حسنهايـكه 6 حدود بهود وجود داشت تيرهگردد . اين تيرهگى غير قابل اجتناب بود

زيرا بطوريكه كريستن سن در صفحه זشا مينويسد : (اساسانيان از ابتدا با روهانيون زردشتتى متحد شدند ور و اين رابن ابطه محبت درميان دين و دولت تا آخر عهد آنان استحكام داشته

 نسبتا زردشتى بودند ولى خذايان متعدد مانند ساسانيان نداشتند با وجود آن بـ يهوديها اين همه علاته نشان دادند .

كريستن در صفحه 01 مينويسد :
(ا(اريخ زردشتتى ثدن سرزمين ماد
 بود. درحاليكه پارسيها ازيكنوع مزداه پیرستى غير زردشتنىييروى ميكرددانده)
زردشتيان ساسانى به آفتاب احترام ميگذاشتند ـ ـ يزد گرد دوم
 از پرتو خويش جهانرا منور و از حرارت خود كردهاست)؛
ساسانيان وقتى اهالى غير زردشتى را مجبور به ترك آئين ميكردند 6 از آنها ميخواستند خور فئيد دریا ق.م. فهميده بودندكه آفتاب خدا نيست قبول چنين پيشنهادیى

آنهم اججارى 6 ميسر نبود .
دركتاب ميراث ايراذبقلم پروفسور ج.
شهر ليور پول مينويسد :


(Y) كريستن صفحه ミ17 ا اضافه ميكندكه مقصود از آنتاب مهر بود .

جلددوم ـ كتابجهارم
يُعانه هرستى نداشت 6 ديگر اهورمزدا خداى يـغانه بشمار نميرفت. چند خداى ديـگر در دورههاى قديم كه فقط نامى و اثرى از آنها
 . وارد شدند
چون اين
 مقتدرى داشت و حرف مغان قانون روز بشمار ميرفت . در آغاز كار

 هسيحيون 6 گذشت و اغماض 6 وحتى تشويق وجود داشت 6 ولى بعدها اذيت و T Tزار مانيون و مسيحيها آغاز شده) وقتى خبر كشته شدن آخرين پادشاه اشـكانى به رابكه دوست

 نترانى داشت رو مبادا در اثر اختلافات داخلى ايران 6 روميها موفق
 دستهايـكه مورد تجاوز دسته متعصبين زردشتى در آن آن تاريخ قرار


 يهودى و مبجازات طلبت مقررات يهود و ماني قطع و به ايشان اجازه روشن نمودن آتش را در منازل نميدادند و و


 وجود داشته است .

بر'ى تفتيش غفلتا داخلخانهما ميشدند وحتى مرد گاذرا ازقبر خارج


بعلاوهمقام (رش گالوتا) را ازبين بردند .
در دوره سلطنت اردشير اول كه قيام مذهبى زردشتيانيان 6 در
 دست بعدلياثى زده باشند 6 اين رويه ادرامه المه داشت



 اردشير 6 پس از تسخیر نوا حدود خود را تا هند رسانيد . بعددرسال شr^ ميلادى از فرات

 به فتوحات خود قناعتكرده و فتوحات گذشته روم را در ايران
 فرستاد و از او خواست ار متصرفات اروپائى خود قناعت ورزد جسارت نمايندگان اردشير موجبتر فرديدكه سلطان روم امر .توقيف آناندهلد وبلافاصله بتهيه جنگّ

 شـكستخورد . پساز اينفتح اردشبر متوجه ارمنستان گرديد . (Y) از يادداثتهاى كهن مدق

جلددو - كتابحهارم
خسرو یادشاه ارمنستان مانع ييشرفت اردشير گرديد 6 ولى در اثر نقشه يكَىازنجباى اشكانى بقتل رسيد ودروتتيحه ارمنستان
 صلحى بين ايران و روم بر قرار گرديد .

دو9 فـهـل

دراين عهد 6 بازار دين رواجى يافتهبود



 وى مخلوطى ازمذهب زردشت إي وريود گيرىكه روهانيون زردشتى نسبت بفرقه مانوئى داشتند، آئين
 درسال نمودهاليّنراكثتند ودرسالهrץهم الكساندرسوررابقتل رسانيدند.



 انقلاب ارمنستان راخوابانيد وبادختر سلطان هاترا سازش نموده Y•O-Y•₹ كريستن سن هفحات (1) r•V كريستن سن هفحات (Y)

توانست دزمدحكم آنشهررامتصرف شودا'. بعداز تثييت سلطنت 6 خو است ازاوضاع پريشان روم كهبنمنهاى درجه رسيده بودار استنفاده




 رابتصرف درآورند، ولى رخبر كشتششدن گورديان، پيشرفت روم وميها
 ميلادى ايران راتخليه نمود خصوصا آنكه دراين موقع متصرفات

روم مورد تماوز گوتها $\operatorname{\text {Goths}}$



 خود مكريانوس 6 در نزديكاديس 6 اسيرشايور گرديد ور و تا آخر عمر .سـختى در اسارت باقى ماند . دراين وقت درهم ريختتگى و هرجومرج 6 در تشكيالِت و



 (1) دختريكه اميد ملكه شنن ايران را در سر مييرورانيد بعد توسط ثايور بقتل رسيد . 10

گويند اين راهزن در چند ناحيه يهوديه و بين النهرين ، اجتماعات

 وى با يهوديان از اين نظر بودكه بعد از سلطنت اردشير اول ، رابطه



 توجه تودههاى بزر گد واكثريت كشور 6 فشار بر اقليتها وارد آورند

 فراموشكرد 6 موقعيكه اردشير اول 6 شاهنشاه ايراذ سلطنت اين سلسله بود و هنوز يهوديان دريهوديه وكشورهاي شاي شرق نزديك



 راجع به روابط خود با يهوديان تجديد نظر نـر نمودند 6 ان زيرا


 راب 6 شايور ايالتها و كشورهاى بحتلف نمورد ريخته نشود و فقط دركا ایادوس Coppadoce كه بحكم اجبارى بیده

جلددوم ـ كنابحهارم
از يهوديان در ارتش روميهاكشته شدند .




معروف راب شيموئيل به يهوديان 6 اين است : (اقوانين هركشوريكه درآن زندگانى مينمائيد 6 مانند قو انين


 مينهائيد بـكوشيده هِ
Gallien روم درآنايام بقدرى روبهانحطاط رفتهبودكه گالين رود رود




 شهر یالمير را وسعت داد وبر زيبائى آذافز
 زنوبى چند نفر از پيشوايان قيام كنـد راب شـموئيل موقعىكه براين وساطت مدحكومين نزد اينملكه رفت 6 ملكه به او گفت:





جلددوم _ كتابحهارم
خود گرديده بود با ارلين Aurelien كه دراين موقع امپراطور روم بود درافتاد 6 يس در سال سو

 (ابااينكه روحانيون زردشتى بسيار متعصب بودند وند وهيّع ديانتى را درداخلكشور تجويز نميكردند ليكن اين تعصب بيشتر هبتنى بر علل سياسى بود . فرق يهودى بابل 6 براى آئين زردشت ورد ودير

 داشتند 6 حسرت ميخوردند و دردور دره اول ساس
 شاهنشاه ايران بصلع و Tرامش مار ميزيستند . اما وضن عيسويان با با آنها بسيار اختلاف داشت) امنيت حاصله در دوره سلطنت شاهيور توجه يهوديانرا بطرف الط داخله ايران جلب نمود و عدهكثيرى از آنها در شهرهاى فيروز
 قرن دوازدهم عده Tنها را فوق العاده زياد صورت درد داده و بـوقع خود از آذ بحث خواهيم كرد . درعهد اين یادشاهشوقوذوت تحصيلات يهودياندرايران از ازدياد
 گرديد و يك دانشعاه ديـگرى از طرف يهوديان در (يومیديتا) تأسيس شد .

P

تبليغ مسيحيتدر روم 6 بسرعت ويشرفت مينمود 6 يهوديان مسيحى اوليه ديگر وجود






 كثته شد 6 بى نظميها وآشوبهاى نظامى و



 צ

 در كليه كشورهاى تحتا 6 وقبايل وحشى از قبيل گتها ، فرانكها و و آلامانها بمتصرفات تجاوز نمودند . اشراف طلقات عاليه و متوسطه روم 6 ديگر ميل ويل بـ
 سرباز ميگرفتند . هنگاميكه اوضاع و الحوال روم براينيايه بود 6

Decius مسيحيان به تبليغ خود ادامه ميدادند و بغير از دوره دسيوس اند
ووالريان ناراحتى هاى سابق را نداشتتند ．

برده وكليه اينعلل موج بـفقر عمومى گشته بود ．
بعداز سلطنت سلسله اشـكانيان درايران وخصوصها بعد از آنكه اردشير بابـكان زمامدار كشوركورش ترديد و رويه تعصب
 خود را راجع به تأمين استقلال از دست داد زيرا اگر درمدت حهن








 معروف 6 به بين النهرين وايران مهاجرت
 يهوديانمتر اكم تروامنيتو آزادى آسايش آلنها هر چقدر اين رويه ادامه داشت 6 برفقر يهوديه و و ثروت و فعاليت ايران افزوده ميعرديد ．فقر و تنزل ثروت انر دريهود ديه 6 منحصر
 درآنكشور فقر علمى تا به

عنوان دكتر درالهيات است درمقابل یول واگذار ميگرديدا سابقا ازبينالنهرين براى تحصيل به يهوديه ميآمدند ولى ويلى اين امتياز بينالنهرين (ايران) منتقل گرديد و بدين ترين تيب كشوريـو

 بىنظير ازخود ايجاد كرده بود، درحال انحطاط درآمد اما درايالت غربى ايران درمدت هساليكه مرشموئيل تعداد




 داشت .
پرداخت اعانات و معاضدت و همكارى مردم براى توسعه فرهنگگ وكمك بدرد بحصلين بسيار زياد بود . و و بدون داشتن سلطانى، يهوديان 6 خودرا دركشورى زيرا كنابميشناقوانين آنها بودو (روشهـغولا لا شاهنشاه ايران 6 پيشواى بعد از مرشـوئيل 6 هونا ويهو
 نمود و بالاخره هسدا و ربا براباباهو 6 هـر هـر كــدام
 كه هونا در •ع سال غيشوائى درامور اجتماعى و فرهنگى براى (1) در •ه سال اخير تا بامروز در ايران اين عنوان بين يهوديان بدون يول بست ميآيد

جلددوم _كتابحهارم
يهوديان ايران داد 6 مدت هفت قرن دوام داشت .
همين دوره هونا 6 آخرين رشته ارتباط علمى كه ويهوديه بود قطع گرديد . (هونا درسال

 بعدازفوت دویادشاه اوليه ساسانى اردشير وشايور 6 كه




 تذبذبرا پيش گرفت كهبضرر ايراذبود وبافرستادن تحف وهدايا بهدربار رومضعف خودرا نشان داد. درسال TVO م. 6 اوردليان امهر اطور رور دوم مردمان وحشى آلان را 6 تحريك نمودكه از سـمت شمال داخل ايراذ اورلياذكه به بيزانس رفته بود بتتل رسيد و اين ييش آمد آمد نيك 6
 همين سال درگذشت




اين رومى خونخوار و جنگّجو 6 تمام مقاومت ايرانيانيان ران را درهم شـكست و اراضى بين النهرين راكه يهوديان بطور متر اكم در آر آذسكنى داشتند بتصرف درآورده تا زنديك تيسفون رسيد ، ولى در اينجا

هعلوم نيست بیحه علتى فوت كرد ودرنتيجهلشگگريان رومعقبنشستند. بهرام دوم درسال

شلده ووفقط حهار ماه سلطنت كرد .

نرسى و هرمز دوم ميرسيل

 مداخله ساسانيان در امور مذهبى آنان



 ملتجى گرديد . ديو كليثين كه دراوجتدرتبود بـي گالريوس امركردكهازدانو اب حذشته نيروى سوريه را بطرف ايران حركت دوهد


 دشوار است متوجه كوههاى ارمنستان گرديد و با يـ يك شبيخون

ناگهانى فاتح گرديد .
 بودند ر: لذا مجور بنقاضاى سرحد ايران قرار گرفت و حـورد ارمنستان كه بتصرف روم درآمد



جلددوم ـ كتابحهارم
موقع كنارهگيى از سلطنت ، تختوتا



 بود وحون وارثى براى تا شاه خواندند كه شاپور دوم باشی




و وطن دوستى باشد $،$ انجام نترديد و انر

 فوقالعاده براى اين ملت 6 رن داد داده زيرا روميها ميدانستند 6 كه يهوديان دوست ديرين و وفادار ايران ميياشند و هيحعگاه مـمكن نيستكه وحشيگريهاى روميان را فراموش نـراينـيند 6 بنابراين در در هر عقب نشينى و تصرفات جديدى دراين نواحى


 بيش از سابت توسعه ميافت 6 خصوصا آنكا 6 آنه تصور نميكردند ناراحتىهاى زمان اردشير اول ساسانى 6 تجديدگردد .
imo
is

شايوردوم دربينايرانيان وحتى خارج

عصر شايور دومكبير يا نولاكتاف درايران سلطنت كرد و معاصر با دا ده امهراطور روم كه اولآنها گالريوس وآخر آنها (والن


سى نين) ميـاشـد بود .
وى در 17 سالگى زمام امور را را بدست ریرفت .



 به اعراب حمله نمود وازكتفا اسرا



 رسيدگى كند اينها بنوبه خود تصميمر گر فتند دون
 كنستانس كلر Constance Chlor وديو كليسن 6 گالرا را ان انتخابنمود در r.

 عيسويها اكثريت داشتند وديعر درخفا تبليغ نميشد .

جلددوم _كتابحهارم
درسال
كتب مقدسرا نابود وآنانرا از ارتش خار خارج


 گيرىكرد . هنوز يكسال از اين استعفا نگذثته بودكه مملكت دحار اختلال شد . كنستانس از طرف سربازان بامپراطورى انتخاب
 را دردست گیرد لذادريكزمان


 خود و Tانهائيكه ممكن بود احتمالا رقيب وى شون وند ، با با عيال و

 حضرت مسيحدر آمد .
 كشورآزادى مذهب عطا نمود وطبعاً يهوديان نيز ازاين امتياز . برخوردار گرديدند


 شروع بتوسعه ودر •سه آنرا تمام واسم آنرا كونستا نتينويل
. گذذارد Constantinnople
از الين تاريخ به بعد فرقهايـكه مورد ظلم و فشار بت پـرستان
 بتپرستى كهبر اساس دروغغگو
 عادات آنها نموده بود ميداد . مذهب جديد از حيث اخلاقو آداب
به يـكتا پرستتى نزديكتر بود .

تصادفا درهمان اياميكه 6 فرهنگ يهود در در يهوديه وطبريه
رو بتنزل گذارده بود 6 روم هم در جاده انحطاط قدم گذارد .



 واسير ومغلوب مينگريستند باقى مانى
 آثار باقى مانـهه فرهنگَ يهود را در يهوديه نابود سازد 6 بنابر اين




 خود توسعه ميافت .



جلددوم ـ كتابخهارم

YRA

يهود ، و از طرف ديگر تبليغ و توسعه مذهب حضرت عيـى ادامه
 ارمنستان و حتى داخله ايران رو بتوسعه نهاد
شايور دومكه ديگر كيرير شده و اختيارات كشور را را دردست







 كيش مسيح درآمده بود در عا



 ديعر براى شاپپر جاى تأمل نبود و بالاخره در سال و





 دربال

جلددوم - كتابحهارم
كنستانتيوس روبرو شد 6 در حسله اول شكست يافت ولى در دفیه




 دولت ايران ماليات بر مسيحيانرا دوبرابر نموده بود زيرا آنها
 آنها رااعدام نسودند وتا مدت • ع سال مسيحيان مورد آزار بودند و كنستانيوس دستش از ايران و شاهنشاه آذكوتاه
 فشار را نسبت به يهوديان افزون تر ميكردند
 آنها خارجيان شمالى ايران و هو نها بوا بودند 6 تشكيل
 كرد دراين موقع در سوريه و يهوديه


 . سردار رومى برنميامدند چون از طرفى مخالفت اير انيان باروميها و ازطرف ديتر قيام

 و نفراتى 6 جنبشى برعليه روميها آغاز كردند Gallus درهنين ايام برادر زاده امبر اطور 6 موسوم بهگالوسا

فرمانده كل قواى شرق مامور مقابله با ايران شده بود 6 ولى در

 بودند و يـكنفر رومى موسوم بهي ياتريسيوس راتشويت ميكرد . .يهوديان، ناترونار ما مسيح يانـي
 بود 6 بتشويق اسحت نامى شروع گرديد و از آنجا به طبريه و تاليدا

سرايت كرد . 6
اورسينيوس بحكم گالوس انقلابيون را مغلوب بو هزاران نفر

 طولى نكشيدكه اورسينيوس و گالوس مورد
 مع الوصف وضع يهوديان روبه بهبودى نرفت زيراك (حالاديگر) بنظر روميهاى عيسوى 6 يهوديان خدا نشناس شده روه بودند . يعنى آنها آنها را كافر ميخواندند زيرا به خدائيت حضرت هـر هـي هيلل دوم دراين تاريخ در يهوديه بود 6 تقويم جاري راكه ماههاى قحرى ولى هر سه سال شمـسى در ميا يد 6 و وى تنظيم وگويا ازاطلاعات مرشموئيل استفاده نمودهباشد وند وقرارشدلدكه روز اهافى اعياد كمافى السابق باقى بما ند .
 توسطط سنهدرين در يهوديه معين ميگرديد 6 ولى پس از از تنظيم اين تقويم 6 رابطه يهوديان خارج با يهوديه رو بـكاهش
 (1) رابا شالودد تلمود بابلى را در بينالنهرين ريخت

برياست دانشكده پومپیدیتا انتخاب شد و ازطرف متصديان امور
 او 6 از پرداخت ماليات خودردارى كردند . ـ رباكه فرار نموده بود 6 دريناه گاه خود فوت ار درا يهوديان ايران تصور ميرفت 6 زيرا عدها بودند . مادر شايور برای جان جانشين ربا 6 يوسف


 بنام (تر گوم او نقلوس) وجود دانـت ولى مشان الئى اليه آنرا ت تكميل كرد .






 تلمود بابلى را تشكيل ميدهد .



 ارتش ايران و روم واقع گرديده بودند
 17

جلددوم ـ كتابحهارم
كه يكى از دانشكدههاى بزر گك مذهبى وجود داشت ييشتر به عادات



 واگر آنها را مورد اذيت قرار نميداد 6 روى دو اصل بود يكى آن آكه
 آشتى نايذيرى دارد 6 وديـگ, آنكه مادرش طرفـ بود . عدم علاقه شاپور دوم 6 نسبت بيهوديان 6 روى روى مقتضيات سياسى نبود بلكه برعكس 6 دوستى و همـكارى با آنها را واجب ميشمرد 6 یس تنها موضوعيكه موجب اين عدم علاقه ميگرديد ايمان و تعصب او بهكيش مغها و خدايان زردشتى 6 و نفرت ازمذاهب . غير بود رويهمرفته بايستى گفت 6 كه شإيور دوم 6 در عصريكه تا 6 آن اندازه نسبت به مذاهب ييگانه مخصهوصأ مسيحىها 6 رود روى خوش نشان نداده اما نسبت به يهوديان مدارا نـا نموده و بايستى رويه او را زذضايت بخش تلقى درسال 6 ror vor 6
 رومى 6 با روم نزديـكتر شده 6 شوه قراردادى با آ آذ دولت يبندد و تحت
 فرستادكه حداقل تقاضاى او استرداد اودكليه بينالنهرين و ارمنستانتان
 و در ابتدا پيشرفتهائى شاصل نمود هنوز تتيجهاى حاصل نشده بود 6 در اوس كنستانتينوس فوتكرد

و یسرعم وى زولين بجاى او بتخت نشست . زولين ايماذكاملى به








متنفر و آنها را اذيت و آزار كرده بودند اظهار محبت ميكرد
 يهوديان نيز احترام قائل گشت .




را براى يهوديان اعلام داشت .
زولين 6 ازاين بيانيه دو هد هد دان داشي




 مواد لازمه بنائى هم حملى گرد




رويه سياسى جديد اوهم نتوانست يهوديان را بخود جلب نسايد . درهرحال روميها 6 شهر فيروز شاهیور را مـحاصره و بتصرف در آوردند و T آ را Tتش زدند آن حه برسر .يهوديان اين شهر آمده معلوم نيست چون يهوديان ايران مو افق با زولين نبودند و قطعادر تيتِجه جنگك و تصرف آنشهر از طرف روميها دچار مصائبى شدند . اما در ماهوزا 6 حومه شهر تيسفونكه اهاليش كليه يهودى بودند 6 در مقابل ارتش روم ايتسادگى گاملى كردند (سَس) . تا بالاخره شهر را روميها مسخر وخرابيكردند اما نتو انستند تيسفون را فتت نماينده
 تابستانگرديد و زولين زخمى برداشت و در اثر آن درسناساسالگى در گذشت
بعد از مر گك زولين زووين Jovien كه سردار وى بود به سـي
 رِيمان صلحى منعقدگرديد كه هولايت آنطرف دجله بايرانيان مسترد گشت ، نصيبين و سنجار نيز بايران داده شدر شد و ارد ارمنستان از منطقه نفوذ روميان خارج گرديد
زووين امهراطور جديدكه پيمان صلح را با با ايران برقراركرد





 اين جهت مو رد دخالفت كاتوليكها بود اما والنتينين در روم 6 نسبت به مذاهب مختلف بيطرفى را

اختيار نمود والبته اين رويه روىهمرفته براى آزادى آهود مفيدبود.
 بسته بود ديگر وجود نداشت و همينموضو ع موجبر گرديدكششایور
 هنوز حكام رومى T آنجا بودند و شايور با با نير نگگى 6 ارزاس 6
 ناييناكرد و سپس به ارمنستان حمله برد . حـكام روم رو را الخرا الج نمود. در دز (ارتوجراسا) زن رومى ارزاس (اشك) لادشاه ارمنستان 6 كه اسير شایور بود مقاومت بخرج داد داد ولى شـكست ريا



 از عكاياپتو لمائيس بهكشور ارمنستان برده شـده بود و بعدآ در دور دور هوه
 او 6 دو فرزندانش را كشثته بود روم بودند 6 بار رمنستان مهاجرت كوحچك و بزر گَ رَ را بدست آورده بودند در نتيجه الين دو منهاجرت يهود خدا 6 باز عده كثيرى از فراريان يهوديه بر آنها اضافه گشته جمعيت يهوديان در آن ايالت بسيار زياد بودند اند
اصولا ايالات اطراف ارمنستان 6 مانند آذربايِجان
 را به ايران آورد و وبضى بهم عقيده مندندكه اين عده در زمان شوشندخت ملكه يهوديه يزد كرد اورل به ايران ايران منتقل شدنل . (Y) رجوع شود به صفحه





 بودند بنظور رفع خطر تصورى ، آنها را بدا بداخلهكشور و در درين يهوديان طرفدار خود جا داده است .
 در صورتيكه سرسلسله ساسانيان اردشير اول با با تعصب مذهبى كه داشت 6 موجب زهمتر آنا




 محيط (باوجود علاقة يهوديان بهكثور و سلطنت ايران الـيان و باوجود مخالفت و ايستادگى آنان در مقابل روميها ،) ايجاد نترانرانى ميكرد .







r\&V

ذيعلاقه بود 6 وحون از فعاليت اين قوم با اطلاع و با حششمان خود ديده بودكه در ايالت بينالنهرين چه نتايجى از فعاليتهاى آنان بدست
 نائل گردند 6 از اين لحاظ V| هز ار نفر يهودى را به اصفهان و شوش
 كبير 6 عدهكيّيى از اسراى يهود در بابل 6 از راه جنوب ايران تا اصفهان سكنى گزيده بودند .

## اصفهان'

اصفهان برساحل زاينده رود بنا شده 6 از عهلد بسيار قديم .يهوديان اصفهان ميگفتند : كه اصفهان را اسر ای يهود كه بختالنصر آنها را از .يهوديه به اسارت برد، از بابل 6 بعد از بـختالنصر 6 به





 يهوديان ازخالك وآباورشليم باخودشان بردند و هر كجاكه ميرفتنده آبوخخالك متحل رابامال خود ميسنحيدند. هنگاميكه باصفهانرسيدند
 درآنجا دريافتندكه خاك و آب باخخالك وآبى آى از اور آورده بودند هموزن بود . اين كونج نشينها دريك يا دو دو ميلى جـى
 (1) به صغحه •Y نيز مراجعه شود

جلددوم ـ كتابحهارم
جى تبديل به شهرستان گرديد و يهوديه دوبرابر شهر ستان شد .



 توسعه داده و بزر گكرده الست .


 در آن نواحى نداشته نميتوان پيرو اين عقيده گرديذه . برخىمه اصولا استنقرار اوليه يهوديانرا
 مختلفه 6 هی از منابع اير انى و و ياعرب،

 و آنچه فوقالعاده به صدت نظر اخير كمك ميكند يهوديان ايرانى استكه مابراى صحت نسبى آنها 6 ارزش بسيار را

قائل هستيه •
درسالهاى اخير در زيرمخروبههاى كنيـه يهود درو دلنجانموسوم به (سارابتآشر) سنغگى


 ميلادىكه سال اول سلطنت بلاش دوم پادشاه اشـكانى است است و يكسال قبل از حملات شديد بركوخبا سردار يهودى برعليه ادرين

امثراطور روم ميباشد . به يك دليل نوشته روى سنگّ با آل زمان


 حجارى شده 6 پس نييتوانگفت




 شدهك ازكتب مقدسه استخراج و بهزبان عبرى است 6 ترجمه آن

بقرار زير است :
(ادروازههاى عدالت را براى من بـغشائيد 6 تا آنها داخل


 بدان مكانى كه مهيا كردهام برساندّ

 اسرائيل . غلام اين در گاه يعقوب ابنداود) .

 نيز با نظر يه فوق موافق ميباشند


 (ه) ماه آب برای يهوديان بديمن بوده است

ناحيه لنجان 6 بطور يكه در جلد سوم ملاحضه خواهيمكرد



خرابگرديد .
بهر جهتكمى قبل ازتاريخ انتقال VI هزارنفريهوديانارمنستان وگرجستان به اصفهان ربا رئيس يهوديان ايالت بين النهرين 6 بنابر


رابطه داشت 6 بطورى مورد منجازات قرار دادكه فوت كرد شایور امر بتعقيب وى داد و مشاراليه فرار اختيار نمود و
 براى يهوديان فراهم ساختند . ايفرا هرمز 6 مادر شايور به به فرزند
خود چنين گفت :
(ايهوديانرا اذيت نكن زيرا هریه را را از خداوند تمان تقاضا نمايند


وحتى براى خداوند يكتاى يهود قربانى ميفرستاد بعد از فوت ربا 6 شهر ماهوز انـا كه هنوز قبلا اهميت خود را از دست داده بود 6 وقتى در ار اثر استقامت


 لذا در همسايتى شهر سورا 6 در شهر نارس 6 دانـئى 6 تحت رياست پايا برحنان ايِجادگرديد و مشاراليه تا سال rvo ميلادیى
اين دانشـكده را ادارهميكرد .

ثااين ايام رسالات و تفسيراتيكه ازكتب ميشنا بعمل آمده بود اكثرا توسط علماى بزر گك سينه به سينه رسيده بود و يا اگر

زسالاتويادداشتهاى كتبىوجودداشت، منظمآجمع آورى نترديدهوبود. آذ گنجهاى گرانبهاى اخلاقى وقو انينيكه تا آن آل زمان در در وا واقعيهوديان
 خطر از بين رفتن بود و بهمين جهت علماى روحانى آن آن روز رو كه در در
 و دروزحمات گذشته پيشوايان و محصلين دانشكدههاى مختلف
 فكر 6 ربنوآشىr رئيس دانشكده سورا قدرت علدى آشى بسيار زياد بود 6 در مدت رياست دانشكـده سورا را داشت و و • سال T T ا
 آشى در توسعه شهر سورا اقدا اقدامات سودمهندى نسود

 . بابلى نميرسيد با اقدامات آشى 6 اطلاعات و معلومات دختلفى راكه از دوقرن قبل ازآذ تاريخ توسط ربنويهوداي مقدس شروع شده اقود تود تكميل گرديد .

درسال الا
 (1) دراين عمر كه به آخر قرن جـر جهارم نزديك ميشن ، هو نهاى وحشى





 چین بطرف ارویا حركتكرده بودند بود .



 باقى ماند .
دو المراطورهاى قبلىروم با عدم مداخله در امور مذهبى
 حمله هونها 6 مردم را بخدا و مذهب نزي نزديكتر مينمودند

 مذهب رسـى وكثور رومگرديد بلكه بت يرستى منـون ع ومستوجب مجازات شد .
درسال سגץ 6 گراتين امهِراطور مغربك 6 دوست تهودوز توسط ماكسيم بر كنار گرديد واحتمالنميرفتك ورين والنسين برادر

 بالاخره در سال
 در •ه •
ror
جلددوم - كتابحهارم
 شخص اخير را هم مغلوب نموده و و وخود تنها اميراطور




 در آمله بودند


 سر گذشتهاى متنفاوتى شدهاند و بـه نشيب و نراز

 گفتكه دشـمنى نموده باشد . تلفاتيكه در آسياى صغير بيهوديان


نداشته است .
بهترين گواه اينكه شاپور نيت مخالفتى نداشته همان دفاع




 مبادرت مينهود ولى مادر مهربانش وى را دا در انتخاب طريق عقل و داد رهندائى ميكرد .

جلددوم ـ كتابحهارم
اختلافيكه بعضى اوقات بين جوا امع يهود و دولت شـايور ر
 در بعضى از ممالك 6 مامورين دولتى روى منظور دها نسبت به افراد يهودى عمدا ايجاد ميكنند) . كه در اثر اقر اقدامات


 ولى روى هم رفته عده مهاجرين يهوديان از آسيان آي صغير بهـ اير ايران

موجب شدكه برعده آنها افزوده گردد .




 مواد لازمه براى تأليف تلمود بابلى گرديد .


درمدتيـيستسالسلطنتاينسهسلاطين،
بطور اختصار اوضاع واحوال ايران و يهوديان
بقرار زير بوده است ار ار ار
اردثير دوم جانشين شانــــور دور دوم
مالياتها راكمكرد و بهاردثير نيكو كار كار معرون

بعد از اردشير برادرزاده اش شایور سوم قراردادى با יولت

عصر اردشير دوم
. و شاوور سوم
 و بهرام حهارم .p raq - rMA


روم منعقدكرد و خوناءراب به خاك ايراذ تجاوز ميكردند طاينه

خودش و شاپپر دوم است انجام داد .



دراين موقع يك اختلافات داخلى در ارمنستان وجود داشت


 سلطنت 6 شآپور سوم فوت نمود . بعد از آذبهر|'مهارم غير از يكقيام محلى حاكم دست نشانده ايران ان در ار ارمنستان ، هم دوسوم
 I ا سال سلطنت بدست يكى از سربازانش كشته شد اند .

 بسواحل بحر خزر رسيده و چند دو طايفه بودند برخوردند

 متوسل شدندكه اجازه دهد از دانوب بگُذرند كوههاى بالكانگردندند .
 با آنان مغلوب و مقتولگشت (rv^) بالاخره در نتيجه جنگّ و

جلددوم ــتابحهارم
اقدامات تهودوز جانشين والانس 6 صلع بين طرفين در سال







 گو گى استكه انبياى اسرائيل وعده آنرا دادها






 اسناد لازمه براى تأليف تلمود بابلى نسوده بود و حال آنكه در ابتداىسلطنت يزد گرداول، ميتو انست شروع باني




 فراهم گردد . تأليف تلمود از واقعات مهم تاريخ يهود است .


عصر يزدترد اول معروف به تّنه كار

$$
\{r \mid-r a q
$$

"



 يعنى درسال • ا




 هسانطور كه روميهاى خو نخوار بدا بدون ترحم

 و الاريك رئيس آنان فرمان خرابى و چحپاول اين شهر را حادر كرد
 بود مينويسد : IV
(الز تغرب خبر موحشى ميرسد روم محصور المت 6 ميگويند


 سخخن نسيدهد اين شهر كه تمام عالم را مسخر كرد بتصرف دشمن درآيد 6 بلكه قبل از اسارت 6 ازگرسنغگى ميميرد 6

 "بخوردن اطفال خود راضنى شدهاند



 بمظلومين ميخور راند ، مـكر ر بدست وحشيان 6 گوتها 6 ويسيگو تها

 فرمائى ميكردند



 فتح گرديد باقى بود .
درامیر اطورى شرقى 6 درسال ^^\& (1) نقل از سن زرم ، مكتوب IYY ، اقتباس از تاريخ روثالبرماله ترجمه آقاى عالامحسين زيرك زاده .



 دستهدسته جان ميدادند ، ايران در مر مهد امنيت ميزيست و ويهو ايرانى در منتهاى سعادت مادى و معنوى بسر ميبرند . در •ا؟ ميلادى راب آشى در شهر سورا در ايران بيش از

نصف كتب تلهود بابلى را نوشته بود .


 يزدگرد اول 6 مايل نبود رويه ستم هيشه
 ازهمين نقطه نظروى را يزد گرد گنه كار خو اندند اند




سازد و سوريه وآسياى صغير رابتصرف درا آورد . درست استكه يزد گرد اول ولاد







از تجاوز نفرت داشت، آنهم تجاوز نابهنگامه مورد اير'اد واقع گرديد حتى هلتـب به گنهكار گرديد
روزيكه اين پادثاه بار مينشـت سه نفر از نمايند گان يهود
ايران هم حضور داشتتند رابآشیى بسمت نماينده شهرسور ارياه مرزوما


 رشتهاى اين ملت بترقيات بزر اعلا و درامور زراعتى وحتى آلى
 يزد گرد اوأ، 6 شوشنا دخنا

 از ملكه هاى ايران ، شوشنا ملقب به شوشندخت ارو

 شهر اصفهان انافه نمود و درنتيجه اصفهان يكى از از مراكز بزر گك يهودى نشين عالم گشت .
لغت امفهان را 6 عبرى دانستهاند و آنرا مشتق از (سیان) يعنى vناهگاه ميدانند دركتاب (اوصرنگينوت اسرا الئيل جلد سوم
 لنجان واطراف آذكه در اطر اف اف اصفهان است واستقر اسر ارشان، بايستى مربوط به اين زمان باشد .

اهميت نفوس يهوديان آن زمان دراين ناحيه از آثار قبرستان







سيد مثه) ميعويند 6 ميباشد آند
 به اين نواحى مهاجرتكردهاند

 ارمنستان و گرجستان بشرحى


 ازكشور نمودند 6 عده كثيرى از يهوديان


 قبول مصنف نمياشدع بعلاوه اقامت يهوديان در در همدان ان از از عصر (1) شرح آن درفسل مربوطه به شادعباس اول مر ميآيد
 زمان دانستهانت .
rro (

جلددوم ـ غتابحهارْ


 عدهاى از يهوديان خصوصاً مهاجرين ازخارج بـ بر جمعيت .يهود همبدان اضافه شده بايـي انـ
ك"أب نيلدهه اسر ائيل' راجع به زمان يزد
 داشتت 6 مورخ روسى موسوم به اينوسترانسب Inoustranseb نوشته

 ب . شوشندخت بود
 يهود در ايرانكوشش مينهود . ايـجاد اصفهان را منتسب به او او و یسرش فيروز ميدانند ; اين شهر موسوم به دار اليهود بود با



 كه شوشندخت ملكه 6 دختر رئيس جامعه يهود الست واين سئوال (1) تأليف حضرت آقاى بنصوى (Y) بطوريكه كُنته شد قبل از آن تاريخ شهر اصفهان و جامعه يهودآن وجود داشت .
 نام سابق آن محل كرفار آنه شُده . (؟) ازق (ارار معلوم اين نظريه از پروفسور هرتسفلد كرفته شدهكه نميشود بآآن موافقت نمود .

باقى ميماندكه آيا منظور از مركهنا مرايمرا يا مرزوطر ا بود . مسلم است همحֶنين در شهر خوارزم شوشندخت ملكه ايجاد شده بود، جامعه يهود ماننداميفهان وهمدان

وجود داشته است ."







 ازدرياى ساده لوح آن ناحيه هم باوركرده 6 كارو كسب خود را را ترلك نهوده ور و







 زردشتى، متوجه حمايت ازآئين زردشت
 نسبت بيهوديان رويه خود راتغيير نداد وهمواره مهربان ومساعدبود.

جلددوم ـ كَتابحهارم
يزدگرد اول درسال إو دادهاند بيك اسب افسانهاى كه بالگِ خرد خود 6 او را وا از


 حكايت افسانهاى بهوضوع را طور ديـرى جلوه دهند .
gicion
فرزندان يزد گرداول عبارت بودند از
.
 を پسر سوم وى




 اما بهرامكه •Y ساله و مردى شـجاع ار بود 6 با با نيروئى از اعراب



 بعلاوه دركليه عصر سلطنت ايّن شاهنشاه 6 يهوديان دران در دليهكشور ايران در مهدآسايش زيستند واگر مخالفتى از طرف نرسبى شده بود6 6 ra^ ايران در زمان ساسانيان تأليف يروفسور كريستن سن صفح (1) ايران در زمان ساسانيان تأليف يروفسور كريستن سن شر

طبعاً بطوريكه تاريخ نشان ميدهد روحيه بشرى همواره اين قسم
 كليه يهوديانرا مقصر دانستهاند 6 دراين صورت نارت ناراحتى و آزار يهوديان حتـى بود . درابتداى سلطنتبهرام آشىتأليف كتب تلمودبابلى اناخاتمهداد.
 مورخين عصر 6 راجع به ايالت بابل غري اير ايران 6 آنرا يك ايك كاملا يهودى نشين خطابكردداند .
 كرده بود به شدت ادامه داد و آنها را ثـكنجه مينمود 6 در نتيجه

 موجب گرديدكه تهودوز دوم امهر اطور رو روم شرقى

 به قدرت رياست روحانى يهوديان دريهوديه بود ازسيصاـ سال قبل از اين تاريخ 6 يعنى از از عها



آخرين رئيس روحانى عصر 6 موسوم بهـ گمليل بود .



 مضاعف گرديد

جلددوم _ كتابحهارم
پس ازآنكه درنتيجه شـكنجه مسيحيان توسط بهر ام 6 عدها ازآنان به روم شرقى فر ار كر كردند 6 بهر ام رجعت آنان









 وتحت نفوذ سياستكليساى غرب نبودند لذا به آزار و اذيت آنها

 درسال




 قدرت بودهاست و يهوديان ايراذ درمنتهاى آسايش امراي اما در روم
 يهوديت و يهوديان مبارزه ميكرد .
("بهرام به زبانهاى بسيارى T آشنائى داشت ازجمله زبان عبرى)"



$$
\begin{aligned}
& \text { عصر يزدگرد دوم } \\
& \text { ६or - \& }
\end{aligned}
$$

مكه بزدكرد دوم
 نشـت . خواست باروم داخل جنتَ شود ولى تهود سلطنت روم شرقى را داشت 6 تو انست با عقد قرار دادى از ازجنتك اجتناب نمايد . از خورد . این پادشاه برخلاف جدو پیر خود 6 اطاعت إر معبد
 خصوصآدر ارمنستان شروع گرديد، بلكه به دور

دركشور ايران نيز خاتسه داده شدّ ارْ .
(1) از يادداشتهاى كهن صدق نقل قول ازطالبى
 (ادو برادر موسوم وچون شاد ميشنود كه آنها يهودى هستند اظها آنهار ميداردكى يهوديان مدعى







جلددوم ـ كتابحهارم
د, ا, ارمنستان 6 بس از چندين سالل جنتُ با مسيحيان 6 در سال
 ارامنه به خاك روم فرار نمودند . موقعيكه موفقيت موبدان در




 وادبى عظيمى را انجام دادند بالاخره از از سال م•ءعكه تهودوز دور دوم امهراطور شرق گرديد و قدرت روحانيون مسيحى زياد شده بود 6 تا اين ايام 6 بركثرت يهود بتدريج در اثر امنيت 6 افكار يهوديان
 عده مردانيكه لياقت مداخله در امور سياسى را داشته باشند بـ صفر رسيده بود 6 از اين نقطه•نظر وقتى ديگر تماسى با در دربار يزد گگد دوم وجود نداشت 6 گفتار و نسبتهاى مور وريد بتدريج اثر خود را كرده و تنها كشوريكه پناه گاه يهوديان و و آنرا دومين قبله خود مىدانستند يك مرتبه تغيير رويه داد . بله اير اير ان
 كه غير زردشتى بود رفته و شروع بترك رو رويه آزاد منشى
 گثته بودند از اين تاريخ نفوذ موبدان بر شاهنشاهان هران هخامنشى نيز قطمى گثت .

ايرانيان باحشم خود ميديدند كه مسيحيان در تبليغ و وضع مقررات و شـكنجه 6 يا هر عملى 6 براى يهود بـه مذهب خود حقيقت خود را ، بغلط در محو مذهب يهود ميدانـي

 نگامداشته و به مقررات آن عـل نهايند
 مترقبهاى فوت نمود . در سال • ه امهراطور شرقى هم فوت كرد .


 براى يهوديان ايران نيز شروع گرديده بود .
pid

فيروز فرزند بزرگك وى در سيستان بود .
عهر فيروز

\&AK - \&OY
تخت را تصاحب نمود . فيروز ازترس 6 فراركرده به هو هونها سفيد وحشى پناه برد و در آنجا خوى آنها رآ مو هون 6 هرمز را شـكست داده دستغير نمود . فيروز و عده داده بود

جلددوم ـ كتابجهارم
يكى از دختران خود را به ازدواج سلطان هياطلله در آورد 6 ولى
كنيز كى رابجاى او فرستاد سلطان هياطللهكه از قضيه باخبر شد 6 بعنوان
 سيصدتن روانه نمود . سلطان هياطله عدهاى از آنها را بقتل رساند
 درگرفت و فيروز شـكست خورد ور و مجـور گرفتاريها فيروز در جنثّك
 درسال 4 ٪ زدكه درتاريخ پرافتخار ايران سابقه نداشت .




 جويانه و مخصوصاً با مقررات مذهبى آنان 6 منافاتداشتها



 در كثرت جنعيتبينظير بودند) دو نفرموبد راكثته بهقلابكشيدهاند اند. (1) تاريخ ايران سريرستى سايكس مفحد
 .يهود است وبدان نـبت دادناند
rvi
جلددوم - كتابحهارم
بدون تحقيق و توجه ، ماند موارد بسيار ديـرى ، و در عوض آن آنكه
 قتل عام يهوديان اصغهان مادر گرّديد .

 اين رويه بسرتاسر ايران سرايتكرد


ادامه داشت
كنيسها و مدارس را خراب ميكردند شهر سوراكه يكى از
 عصر است . روش گالوتا ، هونا مارى ، فرزند مرزورطرا معرا معروف 6 و برادر ملكه شوشندخت مادر نرسى 6 و دونر دونفر ديگر از از علسا



 كردند . قنـات يهود كه تا آن عصر حت قضاوت دا داخلى داش گرديدند و يهوديان را بزور شـشير 6 محبور به ترك دين و و آئين خود مينمودند درايران مهد آزادى و عدل 6 رويه ادرين امپر اطور رو روم ، ديده

 . از تربت اجداد خود دور ميگشتند يهوديان ايالت بين النهرين بطرف عريستاد ميشدند و با خود ، كتاب مقدس تورات راكه در آذ ناحيه ؛ سابقه

جلددوم ـ كتابحهارم
داشت باكتب تلمود كه رهنماى دانش و منطق بود بردند . واز ا ايالات شرقى ايران بطرف هندوستان مهاجرت ميكردند
 گرفتهبودندبرياستيوسفرباندرسال • ه؟ بها گرانگانور

 رئيسى را براى خود 6 به آنها داد .
(1) انسيكلويدياى يهود در جلد سـوم مغخد اV مينوي


 مسلمان خود از استعمال نام (يهود) اجتناب وخودردارى كرده و نظرباينكه لغظ (بنىاسرائيل) در قرآنمجيدبطور رمناسب استعمال شال شده نام اخير رانير راترجيح

 هنرث Henery وكنرى Kenery واقع دز اوقيانوس هند در پانزد وند ميلى شل Cheul كه سابقا مركز عماه دادوستد بين عربستان و هندوستان بود

غرق شدند ميباثد ثبت استكد هغت مردو هغت زن ازغرقشدد كان نجاتيافتند وبنىاسر ائيل

 زمان اردثير بایکان ميداند بنثان تودلادر قرن دوازدهم و مار كو كو بولو دز قرن سيزد وهم راجع به آنها شنيدهاند ولى ارويائيان از اين امر وهمجنين وجود يهوديونيهاى سفيد وسياد Cochin مثالدكتر بوثاناز Buchanan ودكتر ويلسون Wilson در اوايل قرن نوزدهم اطلاع حامل نمودند
بآمثن خانواده ساسون Sasson بد بمبئى توجه مستقيم ييشترى توبيطا يهوديهاى غربى به بنىاسرائيل مبذول شد وامور فرهنگى زيادى از آن وقت تا بهال درميان آنها معمول شده است .

يوسف ربان برياست جامعه يهود اتتخاب و داراى القاب و
 هند برخورد به يهوديانى كردندند

 و دسته ديگر سياه يوستك اطلى الاعات مذهبى آنان ناقص و شبيه
 بردند و آنهائيكه در شهر كاى فنك فو Kai-Feng-Fu اقامت داشتند

 بتحـريك موبدان براى تغيير مذهب دادن آنها ادامــهـ داشت 6 بالاخره ارامنه وگرجيها در سال
 بحرخزر و شكست خورده بود . فيروز متوجه ارمنستان شده ور گرجيها خودرا كنار كشيده وارامنه شـكست خورد ورد
 در ارمنستان و در داخل ايران تجاوز فيروز نسبت بمذاهو زردشتى 6 بمنتهاى شدت



 از لشعريان ايرانى اسير هياطله شدند اند .
 از دثـمنان ايران و يا تجاوزات متوالى اين یادشاه نسبت به اديان يهود و مسيحى و قتل و غارت داخلى انى ثروت آنان ازكشور 6 فلج شدن باز واز بالنتيجه ضعف مالى و هرج

 رفت و مدت دوسال ايران خراجگذار هياطله گرديد و و تما ومام اين
بدبختيها در اثر آن بود كه :

 در آذ عصر 6 تنها نسبت بيهوديان نبود 6 بلكهكليه ملت ايران از از اين
دستغاه رنج ميبرد .





 دستگاه دولت وروهانيت بجان آمدهاTرزومند تغيير وتحول ويديايش
đ. فرجى بودند
קروفسوركريستنسن مينويسد :
(1) ايران در زمان ساسانيان تاليف بروفـور كريستنن ترجمه آقاى

- YQI رشيد ياسمى صفحا
- $\mu \cdot \wedge$ ( C (

> Yvo جلددوم - كتابحهارم


 بى ثبات خواهد بودهِ
 درآورد ، تا علاقه Tنها نسبت به عاد شرقى بود قطع شده و در تتيجه مردمان اين ايالت را را علاقمند باليه اير ايران
 در خور يهوديان ايران نبود $،$ زيرا دسته اخير نه
 در ايالات بينالنهرين و اصفهان وكردستان و آذربايجان وريان و نيشابور
 كشورى ايران تجاوزكرده يا از فرمان نمايند 6 بلكه برعكس دري درهر موقع فرصتى شـد

 قوانينكشورى تضادى نداشت بوده و با آرامشى كامل درد در امر اتتظار
 بود و در صور تيكه ظهور ميـيكرد زيانى برانى
 اين هادشاه يا كشور ايران در بر نداش

 فشار ميآوردنده البته بواسطه وجودوروابط ابط آنهابارومبوبودهاستامانمانير از اردشير اول ، ساير شاهنشاهان ساسانى نسبت بيهوديان مهربانى

جلبدوم - كتابحهارم
فراوانكردهاند وعلت آنهم معلوم نيست، حونآنسلاطِينبزر گترو

 بسود ايراذ باشثد روى تعصبات مذهبى بحنين عملياتى دست زد

فهـ دهم

بعد از فيروز برادرش ولگاش بر تخت
 سلطنت واقعى ولگاش اعلام گرديد بنابراين يا ولاش سالهڭ^شروع سلطنتوىى ومحسوباستودراين zay ت eat ملت ايران تحت نفوذ هياطله بود . ولگاش ، فرمانده سيستان را مامور صلع با هياطله نمود 6 بالاخره خوشنو حاضر شد در مقابل مبلمى خراج ساليانه 6 اسرا و غ غنائم ايرانرا مسترد دارد






 ايران كوشش فراوانى مبذول داشت .
rw
جلدوم ـ كتابجهارم
از دوره سلطنت فيروز ثا اين عهد بين مسيحيان دنيا ، خصوصا
 آيا حضرت عيسى داراى دو طبيعت بوده يا يا يك طبيعت يا يا بعبارت ديُگر آيا جنبه خدائى و بشرى وحضرت عيسى 6 از يك يك ديگر جد










 رياست داشت تعيين گرديد اين دو شخصصيت ممتاز دنباله اختتام تأليف تلمود راگر درا تا بالاخره در عهد قباد در زمستان سال نمودند واعلام داشتندكه محموعه مباحثات 6 دستور دات

 ربينا و يوسى در انجام

 اين عصر وجود داشتندكه براى اختتام تلمود يا گگارا ان هـ همكارى

جلدوم ـ كتابحهارم

كتب تلمود تشكيل شدهاست از آ آ جلد 6 با اينكه تلمود يكى از مفاخر يهوديت و در تنوير افكار، اثرات بسزائى ائى دارده مع الوصف خالى از تنقيد 6 از نقطه نظر خود يهو يهود هم نميباشد
 ايرانيان زردشتى گرفته شده مانند 6 راجع به قدرت اجن اجن مثلها و تفسيراتى ، كه بر اساس معتي اسرائيل وفق نميدهد $،$ وارد است . البته نبايد فراموش نمود
 كهكليه ملت يهود در تدوين آل 6 درمدت بديهى استكه افكار و معتقدات گوناگ نميتو اند مندرجات r| اجلد كتاب را بيك صورت و و افكار و معتقدات منظم درآورد و تضادى نداشته باشد


 انسانيت و منطق دركنار آذ است ـ ـ روى هم رفت رفته بايستى اذعان نمود
 را حفظ نموده و اتحاد وى را در اكتع الف عالم برقرار داشته است .

 مقيم سابق عربستان 6 تشكيل جوامع متعدلى دودى داده تحصيل علوم دينى يهود و وحدانيت را در سرزمينينى بترستى بود بين خود توسعه ميدادند وري

فـلمازازدهم
زره یسر فيروزهكه هنگامهحياتعمخود
ولاش 6 قيام و دستغير شده بور بود نتوانست
عصر قباد تخت و تاج ory U Eay

 به آنها خوددارى كرده بود مقدمش را یذيرفت و طولى نكشيدكه

ولاش در گذشت و قباد بسلطنت ايران رسيد ورد قباد طايفه خزر راكه درآذ زمان وهثى و و بت ريست برس بردند
 است . وجود المتيازات شديد بين طبقات مختلفه در ايران و و خري انصوصا




 را درزيرفشار سختقرار داده بوده، قدرت فوق العادر العاده طبقه روحانيون زردشتى بود . در اين سال . .0 ميلادى 6 مزدك أئين خود را را اعلام

داشت .
مزدك خود يكى از روحانيون زردشتى بود و با ارائه طريقت




جللدوم ـ كتابحهارم
مساوى باشند بنابراين مال و زن بايستى بين هـه مشترك باشد و





 وفرمانى صادر نمودكه ملت ييروى از آئين جديد نمايد .


 مورد توجه آنان بود همت گماثتتند و بدين ترتيب هرجور در ايران بروز نمود .
موضوع تجاوز انفرادى مردم به ثروت و زنان ديـران ،

 ثروت قابل تحمل بود 6 موضوع تجان روز
 طهارت زنان و هاكى اخلاق آنها و اجتناب از از ازدواج
 براى آن قائل بودند و با اين افكار و معتقدات غير ممككن بود
 بهاسلحه برده ودرصدد جلو گيرى ودفاع ازاين تجاوز برآمدندند ودر وري (1) ايران در زمان ساسانيان صفحات YミY كرائتز كتاب سوم صفحه (Y)

تتيجه درايالت بينالنهرين كهمركز طبقه منوره وتحصيل كرده ومبحل
 سردسته انقلابيون مرزوترا هوناكه هنگام فوتفيروز بهمقام پيشوائى يهود ايران دوران رسيده بود ميباشد
هنوز خاطرات خونريزيهاى فيروز وتجاوزات اومحو نترديده بود 6 كه يهود ايران مانند ساير هموطنان خران خود دحار


معتقدات خود بمبارزه پردازد ـ
 ابتدا حهار صدنفر ازجوانان متهوريهود رابدور ازتجاوز طرفداران مزدك نسبت بـجامجا
 اعزامى قباد راكه براى سركوبي مرزوترا مدتVسال 6 درمقابل دولت قباد وراد ومزدكيان توانست







 ارتش واق گرديده 6 واينان بهمراهى رئيس موبداد آملدووبالاخره قباد راازسلطنت خلعو ور ادرشجان رياسرابر ابرتختنشاندند

جلددوم ـ كتابجهارم
وقبادرا درقلهه فراموشىزندانى كردند امابدستيارى زنش ازهمس

 واجراى اكين مزدك راتقويت مينمود. بااينكه باطنا بعقيده مزدك
 خصوزصا آ نكه صلعهـهت وىاحتياج بهكاك مردمكشور خود داشت. رويه قباد بعدازبر گشتن بتخت سلطنت نسبت بهيهوديان عوضشدر زيرا درارتش قباد 6 كه




 استبخاك وطن تجاوز نمايد، كثرت داوطلبان يهود درارتش ايران بطورى زياد گرديد كـه براى انجام مراسم عيد متاركه موقتى لازم شده است .



 هياطله واعراب سارازان درور هra ميلادى (تحترياست مندر یادشاه





درسال سזه 6 مزدكيان بخيال آنكه مبادا بعد از قباد مورد تهديد واقع شوند 6 خواستند در حيات 6 ديات او 6 سلطنت را بيكى از از
 نمايند قباد خود را مساعد نشان داد و روز روى را را براى وا راگذارى



 فوتكرد) براى اولين دفعه 6 زدوخورد حيوانيات ران را با انسانهاك

براى تفريح اشراف بود منموع درد داشت .

 زنون Zenon در بيزانس عصر تيرهاى براى يهوديان آسياى صغير
و يهوديهگردد .


 از سابق وجود داشت در صدد خرابى آنها بر آمدند ـ در در شهر انطاكيه اين رويه بيشتر شدت داشت و در نهم زويه سال O•V ميلادى وحشيگرى متجاوزين بشدت خود رسيد ـ ـدراين تاريخ 6 امسيتحيت در


 ميآمد و تنها شهريكه بوئى از يهوديت ميداد شهر طبريه بود .

جلبدوم - كتابحهارم
فهـل دوأزدهم

عصر انوشيروان عادل
ova-orr
مكه خسرو اول
انوشيروان يا خسرو اول كه اعراب او راكسرى ناميدهاند يـكى
از بزر گترين vادشاهان ساسانى و فرزند مورد علاقه قباد بود . كازس یسر بزر گك قباد 6 سلطنت را را حت خود مور ميدانست 6 لـكن (مهبود) وزير اعظم باتكا وصيت نامه قباد 6 سلطنت را با به انوشيروان

 . بسلطنت برداشتند
انوشيروان بدون فوت وت آنها را بقتل رسانيد فقط زامسكه نامش قباد بود توانست فرار



تامين آزادى يهوديان' بود .


 او 6 يهوديان در منتهاى آزادى و آسايش در ايران بسر بردند .
 نموده و نفوذ خارجى در او تأيرى نداشثنه نسبت يبهوديان محبت كرده است .

دانشعاههاى يهود بار ديگر مفتوح وو علم و هنر رونتى بسزا يافت . گيزا و شيمعونا يّيشوايان روحانى يهود
 سورا ودومى برياست دانشعاه پومیِيد



$$
\text { يافته بود } 6 \text { موسوم به دوره سنبورائيم گرديدا . }
$$

ديتر آن ابتكارات سابق وجود نداشت كه بر مطالب تلمود


 سبورائيم 6 وظيفه فورى خرد خود را ، كه عبارت از عملى ساختى



به تلمود صور انوشيروان عادلكه در ابتدا از اوضاع دان دانلى هـلى هنوز نترانى
 زمان امپراطور آذ زوسيتينين Justinien بود و اين اميراطور
 سنصوفى استامبولرا تكميل ساخت وتاسال بعد از صلح با ايران متوجه تسخير شمال افريقا و ايطاليا يا روم گرديد . هون بر قدرت اين امهراطور روز بروز افزوده ميگرديد 6 (1) سبورائيم هنين معنى ميدهل : در معنى هر موضو״؛، جاى ترديد باقى نكذاردند .

انوشيروان 6 ملاح در آذ دانست قبل از آنكه دير شود 6 صلع با با بيزانس را بهم زند واز اين جهت بـرئ ديرعت متوجه سوريه و انطاكيه گرديد .
حمله انوشيروان به آسياى صغير و انطاكيه مثّده بزرگى براي





 حمله انوشيروان ناگهانى بود و و به بعضى از از امان الى شالى شهرهاى







 زمانى از صلح نگذشته بود 6 كه بر سر موضو
 اين دولت ييدا شدكه تا سالهov دوام داش داشت و در در اين موقع بين. ايران و بيزانس جنتّك متاركه گرديد



YAV
جلدوم - كتابجهارم
كوههاى اور ال الى شمال تر كستان روس فعلى 6 سـكنى گرفته بودند.
 آن را تقسيم و سرحد ايران 6 شمال شرقى رود جيحون ترديد انوشيروان دختر خاقان ترك را بهمسرى گرفت و اولاديكه از او آورد ، وليعهد گرديد .

 ايران دور بوده 6 قشون ايران طـى طريق نموّد ـ ـ همحّنين انوشيروان

 با ايران را آغاز ولى درسیه شـكست خورد واير واير انيان فاتح گرديدند



 طاقكسىى را ساخت 6 با وضع ماليات عادلانهاى 6 خزانهكشور را وا


 افزودهرگردد
خنين بنظر ميرسدكه در مدت
 اطران فرار نموده بودند 6 به وطن طرق وشوارع را المنيت داد و علور رو دوره سبورائيم يهود 6 در عصر او آغاز گرديد و فرهنگّ ، كه

جلددوم - كتابحهارم
در يونان رو به انحطاط ميرفت وزوستينين مدارس آتن رابسته بود6




 يهودى بوده 6 بنابراين شـكى نيست آريك بين محصصلين اين دانشـكدههاى جديدالتأسيس 6 عدهكثيرى يهودى وجود 6 واني افراد يهود عمومأ اهل مطالهس بوده بطوريـكه به اهل اهلتابهم معرود

شدند .
دراين عصر موضنوع مطالعه و تحصيل تورات فوقالعاده توه توسعه





 علائمى
 مقدسه براى يهوديان عموميت يافت 6 بلكه علماى
 نموده بمطالعه هردازند و و از از اين راه خلد
 سابق و خصوصا در قرون وسطى 6 در اثر عدم آثننائى به فرهنتك و


مذهب يهود 6 عالم مسيحيت بطور غير منصفانهاى نسبت به يهوديت قضاوت ميكرد و ييشوايان آنان در اثر بى اطلاعى ، انتشارات بـى بـى اساسى را نسبت به يهوديان و مـذهب آنان ميدادن

 برآمدند و همين علامات صداد


 ختم سطور معينكردند و اين علاماتكه در آن عصر توسط يهو يهوديان ايراذكشف و در واقع موجب شد $،$ كه اختلافاتى در مران داده نشود فقط يك قرن قبل وارد نوشتههاى ساير ملر گر








 قريب باتمام است ووكارنيكى نكرده باشد . اين جواب مور مورد يسند
 تخت سلطنت رسيد بر خلاف افكار بلند معلم عاليقدر خود بزر گمهر، 19

جلددوم _ كتابحهارم
نسبت بيهوديان رفتار كرد .




*     *         * 


هورمزد يا هرمز هیارم 6 يسر انوشيروان

 هورمزد - يا هرمز
 جهارم osa - ova عدل و داد رفتار نمايد 6 ولى طولى نكشيدكه خصائل و صفاتش


دكتر عبدالله رازى صفحه VA مينويسد : (Dمادرش دختر خاقان ترك بود و از آن سبب او را را ترلٌ آزاده






ral
جلددوم _ كتابحهارم
 ضهيفالار راده دائم در تصميمات خود مردد و ويا آنكه ديگرى آنها


 خود رهبرى و تبليغ مينمايند وطبقه ملانماهاى بيسواد 6 راد















 حتى ازخارج بكشور سابق خود بر گشته بودند اند 6 متوجه
 كه در آنموقع در تصرف اعرابا بودمهاجرت نمودند ودرآنجا

جلددوم ـ كتابحهارم
دانشـكده علوم :ينى برقرار ساختند
دراين زمان Justin le Jeune كه جانشين زوستينين شده بودا
 ستختركرد ولى درعصر اميراطورهاى تيبريوس و موريس نسبت بيهوديان تجاوزى نشد .
هرمز باكشور بيزانس جنگك گذشتهرا تجديد كرد . موريس

 OA1 بعد از اين واقعه 6 گاهى درميدان غربى 6 ايرانيان فانی اتح زمانى ارتش بيزانس مخصوها در آخرين وحله هراكليوس فتح

نمايانى در بينالنهرين نمود .
درحاليكه سالها بودكه جنتَ بين النهرين ادامه داشت 6 تركان

 مناسب دانسته و تجاوز را آغاز كردند .

هرمز يكى از سرداران خود 6 موسوم به بهرام سردارى لايق و دلير بود ماموّر دفع"آنها نمود . بهرام هو اموبين تركان را شـكست داده و خاقان هم در اين جنكّكثته شد . بار ديگى تر كان تحت رياست يسر خاقان 6 به ايران حملهور

 بقول مير خواند دويستوينجاههزار شتر برایى حمل آنها لازم داشت وبقول طبرى دويست و ينجاه شش شتر .

مقابل واگذارى ارمنستان و قلمهدارا،حاضر شدكه خـرو رابفرزندى

 بطرف تركان يناه برد .





 دانسته بودكه مبساعدتهاى يهوديان ايران به بهرام در در اثر اشت اشتباهات









 حنينائى و اين دو شخص اينا ايران 6 برياست خود
 حضرت منحمد ييغمبر اسلام (ص) در دهمين سال سلطنت خسروپيرويز

جلدووم _ كتابحهارم
درسال 1+7 6 بعثت خود را به ييغمبرى اعلام فرمود .
خـرو یرويز ماريا دختر موريس را بزنى گرفت و در در دوره
 مو يـسهم نسبت بيهوديان آسياى صغير و يهوديه نارانيا



 روز و هرلحظه مردم و مخصصوصأكاركنان دولت 6 رود موجب زان
 انقلابى Anastase 6 كشيش متعه وآناستاز

 , Kotys



 براى خونخواهى موريس پـهـدر زن خود


 ادس وساير استحكامات بينالنهرين شـمالى را بتصرف درآورده از از فراتگذشت از طرف ديگى ارتش ايران ارمنستان و كایادوكيه را

اشغال نمود و بالاخره يهوديان 6 خسرو رادر تصرن انطاكيه يارى
كردند (711) .
دراين بين درسال •ا7 در اثر انقلاب مردم 6 فكاس خلم ور و







 ديگر ميگفتند كه ساعات آزادى و استقلال آنها فرا رسيده و از اين رو از هر طرف داوطلبان يهودى براىجنتک وكشيدن انتقام از دشـنان ديرين آمادمميغشتند بنيامين نامي ثروتمندان يهوديه بوده كليه ثروت خرد
 یردازند . جوانان يهود ازهر ازهر



 ايرانى درآمد . كثتار و خرابى

 بطورگروگان مجبو سساختيلند لذا از تصرف اين شهر صرفنظر

جلدوم ـ كتابحهارم
نمودند . دراين ايام عدهكيرى از مسيحيان يهوديه بدين يهود در آمدند ازجمله يكى ازكشيشان بزر گك كليساى كوه سينا (درصحراى سينا)كه از آنجا بطبريه رفته و موسوم به ابراهام گشته و يكى از از
 ازطرف خسرو داشتند بمقصود نرسيدند و هرقل المير اطور روم از اين رويه خسرو 6 خواست استفادهكند لذا در صر صدد جدائلى آنها آنها از شـاهنشاه ايران برآمد و وعده ميدادكه به آنها محبت خوا آهد آركرد و






䅿

 شـكست ميخو ردند و تمايل وّى به الينكه مردانشاه 6 فرزندى راكه

 rזنفر از اعياذكه از آذ جمله دو یسر شهر براز است، بطرفـر فدارى شيرويه برخاسته 6 خسرو را توقيف و به تار تاريك خان خانه كه خزانه انه او
 خود خسرو را نيز باكمال بيرحمى بقتل رساندند (یזش) . (تصرف




او فتوحاتنكرده ولى كفايت ولياقت اداره انتظام را نداشت انـي


فتح يهوديه بوعده خود وفا نتهود .

* 洪 *

فوـ
اولين اقدام شيرويه صلع با هرقل بود
 عصر شيرويه يا قباد شـهه بودند حاضر گرديدند كه كه بمحاربه دوم

خاتمه دهند .
قرار شد اسراى يـديـگى را مسترد
دارند، وصليب مسيـح راكه ايرانيانيان ازاواورشليم
برده بودند بر گردانند 6 وايرانيان؛ يهوديه 6 سوريه 6 آسياى صغير 6 بين النهرين غرينـي ساير متصرفات رومى را تخليه نمايد و در در همان سال سا

 و اردشير نوم و شهر براز و يوراندخت و تششناسپهـه و خسرو سومخورآزاد و خسرو و فيروز-فرخ زاده خسرو هرمز ينجم از




جلددوم - كتابحهارم
كرده است 6 جواب داد (براى T انكعه آنان دشمن مذهب من بوده و بیرحمانه با با رفتار ميكردند)
 يهوديان يهوديه را قتلعام نمايد 6 امیراطور نیـيـيرفت زيرا ورا وعده مساعدت و محبت به آنها داده بود و اظهار داشت بر بر خلاف تعان تعهد رفتاركردن گناه است . كشيشها جواب داد وادندكه انجام تقاضا وناى آنها








 خود بخيال آنكه حضرت مسيتح را يهوديان مصلوب ساخت انته 6 يا تقاضاى كشتن او را نمودداند و به تصور آنكه مسيح آنها را لعن
 هرقل بر ايران نخوت و تكبر آنها را بالا برده بود و درهينيكه
 و ديـر يهودى در آذكشور باقى نمانده بود 6 در اين زمان دست

 باقى گذارد . شيرويه كليه برادران خود را در وז7 ميلادى بقتل رسانيد

ولى طولى نكشيدكه در اثر ابتلا بمرض طاعون







اخويد: مقتول گرديد .

دراين موقع خزرها بر ارمنستان استيلا يافتتد .




*     *         * 


قبل از آنكه بشرح حالل زمان يزدگرد
 بعثت حضرت محمل (ص) ا•1 تا تا

اوضاع و الحوال ايران بقسمى بودكه در فصل انـور اخير ملاحظه

 رسيدن بمقصود، آزار واذيت بيروان مذاهب غير زردشتيهى را واجب

اختلاف داخلى ايران خصوصاً در دربار 6 بحدكمال رسيده



 مهاجرت و ترك وطن مىشيدند زيرا اعتمادى در بين نبودكه فردا حه بسر آنها خواهد آهمد
افكار مذهبى تازهاى در جريان بود $ا$ و قوانين زرد
 قوانين تورات بسهولت تحت مطالعه و تحصيل درديمرديآمد و ور قوانين
 جالبى انجام دهدكه قرين تمدن و اخلاق باشي
 و وقتى متوجه لزوم آن گرديدندكه بسيار دير شده بود ـ ـ بهتر است





 و بى مغز شده بود . انحطاط قطعى و ناگزير بوده درهمين ائى ايام
 قرار داده بود 6 مسيحى كه در در بدو آمر بر براى تقويت دولي در مقابل بظظالم روم قيام كرد ، اكنون اسلحها
r•r جلدوم ـ كتابخهارم
كشنده حضرت مسيح بود و در اين عصر خود را هيشرو مسيحيت ميدانست گرديده ولى نه بوسيله محبت و دستور مسيح بلـا بلكه با
 و مقاصد خويش قرار داده و بدون ترحم هر هرمانعى را از ازجلو يـيشرفت



 و افكار جديدى آماده گشته بود .

## * 絭 *

موقعيكه يزدگرد سوم درسال \&سף بتخت سلطنت رسيد 6 دوسال از رحلت حضرت محمد پيغمبر اسلام (ص) ميگختشت 6 امـا
 درمدت اب سال مذكور 6 و خ خصوصاً از سال هجرت
 بودكه قبل از تماس آن واقعات با ملت ايران و جمعيت يهو اني اير انران،




 آئينى بود آسمانى و عرب قومى بود وحشى و آلوده بهز ارها عادت

وكتاب تاريخ تمدن اسلام بقلم جرجى زيدان ترجم 6 ترمه فارسى از آقاى على جو اهر الكلام ، جلد هِارم صفحه 10 ، مينويسد : (املت عرب حه (عدنان وحه
 ميخواندند . كله عجم از اعجم ميآيد كه

 ميدانند 6 عجم مطلق از نظر عربها 6 اير انيان بودند





 در قـمت مربوطه به بابيلونيا راجع به دوره اعراب مرين إرينويسند : (اعربستاذكشورى استكه دو برابر خالكفرانسه وسعتداردور

 است و قسمت وسطى ححاز است و مدينه كه سابقا نام آن آن يثرب بود ومـكه درآذ جا است و در زاويه جنوب غربى وبى آذ شبه جنيره
 بكنار بحر هند ميرسد 6 و و عمان در انتهاى سـمت شرقى استى بخليج منتهى و قسمت مرتفع مسطحى فارس ميرسد آنرا نجد مينامنده هـ م (اعربستان جنوبى در ازمنه سابقمسكن نزادهاى گو ناگونبوده

و تمدن با شـكوهى از كلده بدانجا رسيده بود و ساكنين آذ از نسل قحطان بودداند . در قســت وسطى كه حـجاز باشد فرزندان (حضرت)
 موجب بزرگى و عظهت عربستان گرديل
 خدا يرستى جد خود حضرت ابراهيم را فراموش حضرت محمد (ص) از ساكنين ححاز و از اولاد حضرت اسمعيل

قبل از بعثت ييغمبر اسلام (ص) در شهر مـكه و در خانه - • جمع بود وحتى قربانى انسان هم در ميانشان معيون

 و روميها آنها را سارازن مينامند.


 براى آنكه اعر اب از سابق عادت بخطنه را داشتند . اغلب 6 مو قعيكه يك رئيس قيله تغيير مذهب ميدادكليه قبيله از او پيروى ميكردند
 اوس و خزرج بكيش يهود در آمدند .

 كرد وحیون اهالى Tن شهریسرش راكشتهبودند بسختى رفتار ميكرد. $r$ -

جلندوم - كتابحهارم
دو نفر ازعلماى يهود كعب و اسد هامور طلب بخشـش از وى وشدند

 دونواس Zorah Dhou Nowas نوه ابو غريبه 6 كليه اهالى يمن
بكيش يهود در آمدند (or.) ميلادى' .

 آزادى عمل وتجارت دركثور خودنميداد (دو نواس) رثـكست خور رده و چون راه فرار نداشت خود را را بدريا انداخت در در نتيجه شهر يمن
 يهود در عربستان رو بنقصان رفت و دراثر اين واقعه 6 اهالى عرب

 قرن ششم يهوديان يثرب قدرت و نفوذ خود را باز يافتنده هِ و بار

ديگر در ترجمه كتاب جرجى زيدان صفحه 14 مينويسل :: (اعربهاى حجاز سالهاى بسيارى كه شـارش آنرا خـرا خدا ميداند






(1) (1) يعنى ای سال قبل از بعثت حضرت يبيمبر (س) كه بحمايت عيسويان در آمده بود ( ( $)$ ( $\left.{ }^{( }\right)$

در مدينه بودند
آمدن ينهود به حجاز در وضغ اجتماعى اعراب آن من رينطه تأثير بسيار داشت . مراسم حج ، قربانى 6 نكا رسومات عيد ، انتخاب كاهن و امثال آن آن مطالبى بود

 (ا و همينكه بشهر خويش (مدينه) رفتند ، اسلام را ميان اهر اهل






 تازه در مدينه منتشر گردد و رييغمبر بآن شهر باز آيد .ه

و در صفحه V آيضا مينويسد :


 ميشدند همه نوعكمك مالى به مسلمانان بكنند و بد بدت آن آنان از
(1) ملتى كه تمامهستى فداكرده - عالاقمند بودنش بهييشرفت السالم براى اين نبوده كه به (بازر كانيش زيان وارد نميشاه است)
(Y) علاقه بثروتيهوديان ، براى مصرن نمون در در راه دفع شر متجاوزين نسبت به ملتى مظلوم و بدون دفاع بوده و ميباشد .

جلددوم ـ كتابجهارم
روميان انتقام بكشند و علاوه بركمك مالى هر كمكى


 ميكرد . معاويه سردار سیاهيان اسلام 6 از يهوديان كما يكى از يهوديان بنام يوسف از ران راه آب مسلمانها را بدان راخل شهر
 و در واقع فتح قيصاريه یس از




باشند .)



 مورد ناراحتى نبودند مهاجرت نهودنـنـ

 ديگىى گفته استكه درعصرشاول وداود عده ازيهوديان درحهواز

 گزيدهاند تابازر گانى باهند را تامين نمايند
 خانه اول توسط بخت النصر، بهآن سرزمين يناه بردهاند. درشماليكه

اوضاع واحواليهوديان دريهوديه وكشورهاى ارويائى بسيار دردنالك

 اعراب يهودى شده عربستان بفنون جنغ
 قرار داد و يا اتحاد دفاعى داشتند و در موارد لزوم درم بميدان جنـك
 يهوديان دركاركشاورزى آزموده و در اغلب موارد ، هادى

و رهنماى اعراب بودند .


 و مركز كليه عثّاير شهر يشرب يا مدينه بود براى حفظ خود از حملات عشاير بدوى استحكا



 بين يهوديان و اعراب وجوه ششتركى ورد وجود داشت از قيليل




 خود آشنا وموحد و الطلاعات عميق مذهبى داشته باسواد بوده

جلددوم _ كتابحهارم
در صورتيكه اعراب فاقد آن بودند و بهمين جهت اعراب آنان را ، (اهل كتاب) ميخو اندند
يهوديان عربستان احترامكاملى براى تلمود مقررات آذ رفتارميكردند وبامر كز روهانى
 تعليمات يهود بود و روابط يين يهود و اعراب زياده از جا حد معمول زيرا یه اعراب يقطانى و چهه اسمعيلى ريشه آنها از یلدر به يهود
. ميرسيد
با توجه بمطالب ابتداى فصل و مطالب بعدى آن ، از طرفى




 وخطر واقعى براى اقليت يهود موحد، بودند . بنابر مندرجاتباللا


 بوده و بهكيش يهود درآملده و اهل حرب و جنتك بودند .

 آذ ملت و رفع عادات مذمومى آنانگشت بود 6 داشت . بارديگر يكى از اولادان حضرت اسمعيل فرزند خضرت

جلددوم ــــتابحهارم
ابراهيم ، اين ماموريت بزر گك و اين انقلاب سترلك فكرى را انجام داد
شايد بعضى از نويسندگان بدلايلى يهوديانرا ونا وخالف اينقيام جلوه دادهاند و يا بعضى اتفاقاتكو راكه در اثر منافع عثيرهاى دسته اول و سوم مشر مشروحه در و بالاكى اولى عرب بتیرست و سوري
 ولى حقيقت امبر غير از آن است .


 بت پپرستى آنان و تشويق اجراى عدل و داد و ايدان و ترس از

خداوند 6 مهتمرين آرزوى يهوديان آن نوا

 همين طور نيز عمليات بعضى از ملانماهاى بعدى مسلمين رو را را نميشود
 صغير 6 از ظهور اسلامكه مذهـهى در در اساس عينا
 آگاه بودند بعلاوه فشار روم شرقى
 ازهر گونه نعمتحيات محرومكرده بودوظهو راسلامبر الى آنهاموهبتى

 عبدالله ابن سلام و بسيارى دگر از اهاللى مدينه و بعدها موقع

فتوهات اسلام در افريقا شمالى واندلوزى (اندلس) اسيانيا، يهوديان
 آسايش و تأمين هستى خود را در موفقيت اسلام ميدانستند .






 بعدى اسلام در اين شهر ريخته شد ـ
حضرت پيیمبر (ص) درسال צسף ميلادى وفات يافت وبرانی

 . يا قوم يهود وضع نفرمودند .


فهـ


عصر يزدكر سوم צ و ابوبكر צT\% و و عمر غ

مـكه بزدكرد سوم
يزد گرد سوم از طايفه ساسان يسر شهريار و از زن حبشى نوه


 اجرای توطئه ديترى بمنظور آزار بو اذيت ييروان مذاهوب نصارا بود بدون T Tنكه توجه نمايند در كشور عربستان ممسايگى
 ايرانادامهميدادند وافكار اهاللى كشور را مشغولبهايجادياد محدو ديتهاى مذهبى براى يهوديان يا مسيحيان ميساختند .

اوصر اسرائيل بطور اختصار راجع به زمان يزد گرد سوم مينوريس

 داشت و مقر شدكه يهوديان در خارج شهر كنيسه داشته و در آنجا

جلددوم - كتابحهارم
بنماز يردازند)
هنگاميكه يزد گرد به تخت سلطنت جلوس نمود دوسال ار
 بود. درزمانفوتحضرت محمد(ص) درمدتكوتانتاهمىلتى بتماممعنى

 يهشوايان او در خواب خر گوشى غوطه ور بودند يكسال قبل ازبتخت نشستن يزدگرد 6 از طرف خالد قواى ارتش ابوبكر 6 جنگهاى سرحدى


 ساخت . بعد از اين فرماندهى قواى عرب در جبهه ايران با با نهاهزار
 شروع شده بود



 ابوبكر كه در بستر مر گك بود 6 بوسيله عمر بار ديتُر لشعرى آراسته از مدينه آنها را روانه جبهه جنتك نمور
 بود در گزشت . (1) از يادداشتهاي آقاى كهن صدق استخراج ازكتاب اوصرايسرايل جلد سوم هفحه 9

درهمين ايام درسال عسף =










 و آV

رسيل .







 خراسان شدند . در §६ף = سال سץ هجرى ابولولو يكنفر غلامايرانى، عمررا

بضرب خنجراز يادر آورد وعثمانبجاى وى منصوب گرديد．هنگامَ
 لايق مغلوبرگرديدند
بالاخره ايران يس از يك سلس لطمات شديد سخت فرسوده شده سقوط كرد．يزد گردازازرى باصفهان
 تاآنكه دركلبه يك آسيابانى در نزديكى مرو زندگانيش


درحمله عرب بطرف ايران ، تصور نميرودكه يهوديان علار الاقاى نشان داده يا كمكى كرده باشند زيرا رير رفتار عمر در ابتدا
 نيتوانستند با يك نيش زنبور دست از عسل بردارند
لازم استيادآور شدكه بنابراراده پيغمبر اسلام 6 ميبايستى از ابتدا حضرت على ابنا اييطالب داماد او بخار بالافت بر گزيدهر گردد زيرا

 هن هامام فوت ييغمبر 6 سرانتخاب خليفه 6 نزديك بريك بود اختلاف منجر به زدوخورد و نفاق بين مسلمين گردد تا با بالاخره امير المومنين


 بجلافت تعيين گرديد ．

## 

معاويه يسر ابوسفيانكه در جنـك احد برعليه پيغمبر سركرده مخالفين بود ورد ولى بعد

عصرحضرتعلى (ع)
711 - 707
و حضرت حسن
71 -
و ( مسجد دمشقآويزان نموده وتاوقتيكه خيالات حضرتعلى(ع) رانسبت بخود معلوم ندانست اقدامى نتمود وهمينـكه ازطرفخليفه عزلشده برعليه هضرت على (ع)شروع بهاقد اقدام كرد
 مخالفين خليفه متوجه بصره شدند اند و حضرت على جلو گيى از جنتَك 6 بطرن بصره
 كوفه حركتكرد و آنجا را مركز خلافت خود قردار داد و در سال
 اين بين معاويه حيله عمر و عاص را یذيرفت و مردم شام 6 هرين هرينك




 على (ع) اختلاف مامل گرديد به اين معنى ركه دستهاى بنام خوارج

جلـدو.م - كتابِحهارم
M1A

معروفگرديدندكه مخالف هر خليفه ایى بودند . (اخريتك يكى ازروساى عرب بود ، علاوهاز ايرانيهاى


 كهيكى از خوارج بود شهيد گرديد






 عشقومدبتاست. دنيا آموزشعاه كمالومكتب فضائل واخلاقاست







 خداوند مانند آتشزبانهزد ودامن آلودهاشرا باشراره . خاموش
ria
جلدووم _كتابحهارم

 ازآن زبان بستهها فروتر خواهى اهى



















(1) اين بود مختصرى از دستورات عالى اميرالمؤمنين (ع) اما در عصر
 آوردند ، كهمر مومن حقيقىرا متاثر خواهـد كرد .

جلدورم - كتابحهازم
(راجعبهافكار بزر گك اخلاقى وعدلیرورى اميرالمومنين وساير
 ودراينحا فقط بهذكر يكو اقعه مستند قناعت ميگردد : ابن الحديد
 يهودى اذيتكرده دستبند اورا بردند 6 حضرت بطور خيلىشديد

جرْده اين عمل خلان، اقدام كرد).
 هجرى دستاز خلافت كشيد ومعاويه فرمانرواى مطلق گرديد وبعد
 خلافت اسلامرا غصبنموده سيساول اول امامحسن وبعد درجنتُ كريلا
 يكى
 و خويشان حضرتمحمد (ص) روح پيغمبر اسلام رآزردند وشرح واقعه ازاينقرار است :








 yy تاريخ عرب و اسلام صفحه (1)

رسد اين كنارهگيرى انجام شد. ازآن یس معاويه پادشاه مستقل

 ميگرديد وقهرمان پرستش احنام بود اينك بِجاى يییغبر اسلام نشسته
بود .

مهعاويه پايتخت خلافت رااز.مدينه .وكوفه بهشام منتقل كرد .
















 آنان بااطلاع شـدهبودندا: مساعدت آنها خبرى نشد . ri

جلددوم ـ كتابحهارم
 كربلا فرود آمده بودند ودشـنـان 6 آنهارا مدصصور كرده وراه





 ماندهكه آنهارا بطرف شام حركتداد نهفقط مساعدتى بهحضرت امام حسين نكردند بلكه درشهادت انـو او شركت نسودند

مasjosin

 امامحـيتن (ع) است در درمار هی قرار بوده است درزمان حيات ييغعبرمخصو هـا ازسالهاى
 عرب واسلام خصوصا درزمان عـر عمر برانـ اوضاع يهوديان در حجاز و و متصرفات عرب از 1+7 ميلادى بعثت ييغبر تا • =
 منظور عملى گرجيد عثير همهاى خزدرج
 گرديدند ومرحب از عربهاى حمير، كهبراى انتقام قتل برادرش وعر

حارث ميجنگيد وبعدها بناميهودى خوانده شد واين اثتباه موجب نفرت بسيارى ازشيعيان برعليه يهود گرديد و بار درايران، ازيكطرف افككار روحانيون زردشتتى نسبت بيريروان
 عم يهود ميدانستند ومذهب جـي شدهبود عينا برهنان اساس مذهبيهود استوار اسبوبود 6 باديدهنفرت


زيادى, گشتهبود .
درعصر ابوبكر اولين خليفه، عسل بخصوصى برعليهيهوديان



 ديتر باقىمانده يهوديانرا درحيا مـجاز بهاقامت بودند بكلى ميراند .

 بدين ترتيب برعليه يهوديان يهوديه ومسيحيان وضن مينمايلدي مينوع


 قضاوت درمورد مسلمين 6 وعدم حق جلو گيرى ازآنكا آنها اسلامآورنده غدغن مهربهانگشت


جلددوم _ كتابحهارم

 يااهل كتاب ازقبيل يهوديان وعيسويان واردكرد تامياريم


 آنها ساليانه حهار دينار وبرایى طبقه متوسط دوردينار و بينوايان يكدينارطلا معين نسود بجزمار وباليات نقدى كه ميريرداختند. درست استكه يهود و نصارى (اهلذنه) ميبايست همه ساله مقاديرى يغله بيتالدال تحويل كنند واين مقادير جنسى متناسب زمينهاى مزروعى

صاحبان آذها بود .
حنينبنظر ميرسدكه ستخت گيريهاى عـرنسبت بيهوديان ووض



 حاصل نموده و چون عمر مردى سياس و مراعات مقتضنيات روز را


 وضغ وند اثرىمخرب دركليهامور جامعه يهود عالم ندارد

 ميكردند درحاليكه شبيح اينقوانينرا ( $)$ رابراى مظسيحويان ومخماجوا

عمركه خيال تصرف جهان آنروزرا داشت فهميددبودكه درهر كجاقدم گذارد مصادفبا جمعيت يهو كهدشمنى Tنانرا برنيانگيزاند 6 زيرا دشمن نتوان
 پشت ديوار اين شهر معطل نگرديده بودند ؟ وا وايا دراثر مساع

 تغيير داد وخانواده اموى خصوضا شام ويهوديه وبين النهرين كوشش

 . بودنا ازطرفداران جدى امير المومنين باقى مانى ماندند


 ودروى موثر واقع گرديد وامتيازات زيانى انـ درد



دركتاب شلشلت قبالا صفحه 99 مينويسد :
 - •

 به بوستناى داده) .

تاريخ • وسع بالا هربوط بهشروع رياست بوستناى بر جامعه يهود است زيرا سال اخير الذكر مطابق سال . •ף ميلادى يعنىيك سال قبلاز بعثت حضرت پیغیبر ميياشد. وموضو


. 小ít.
و إما راجع بهدختريـكه :إزدواج بوستناى در آمده دختر كدام از پاد و گرائيـز صفحه rav 6 يـكى اورا دختر خـر دختر يزد گرد سوم • بهرجهت كليه اطالعات تاريخى .يهود حاكى از
 داشتند وجريان شرح كتاب شـلشلت قبالاكه نزديك بهز

 بیشرفت جمعيت شيعه 6 خود نيزدليل ديگرى درعلاقه آنها نسبت

بهوراث پيغمبر اسلام بوده است .
 قسمت دوره عرب مينويسد:

 يـكنفر واعظ يهودى بنام عبدالله ابن صبا ازعربستان جنوبى


 حضرتعلى (ع) كوفهرا درعرات پايتخت نسود و يهوديانيـكه

از عربستان درهدود سال| ؟؟رانده شده بودند بهآنجا روآوردند .




 آنزمان ورئيسيهوديان وحتىرياست دانثيعاههاى آنان نفوذ زيادى

رِافتنده)

 ناراحتيهاى يهوديان را 1 فرامر
 دروغى يين يهوديان آذزمان گرديد (بعدشرح داده خواهو شو شدر) .

مisen
ايران و منهب اسلام

 ساليان دراز دراين كشور شروع دراين اينكه اعراب داراى پيشوايان
 وبالاخره روحجديديكه مذهب اسلام درآنها دميده وايشان را را

جلددوم - كتابحهارم
بصورت يكملتجو ان درآورده بوده ناحار ايرانيان به شـكستهاى پیدریی دهار شدند. ازطرفدديگر شر ايط مهاجمين عرب بسيارساده بود و اشكالى توليد نميكرد، آنها پذيرفتن اسلامرا ميخواستـند يا جنك .
وقتى ايران دهار چندیین شـكست متعدد شد وايرانيانملاحظه كرد

 ايراناءم اززارعين وكارگران وكسبهشهرها، غيراز قبول اسلام چاره نداشتـد

 ايران شده بود كينهعيقي داشتيند
 غصب نسوده ومعاويه باخدعه باو خيانت كرده فرزندان حضرت على (ع) كامام حسنوامام

 بهطرفداران حضرت على (ع) اقلا اينتسلىرا داشتتندكه ويروميخرب ايران يعنى عمر نگرديدهانداند .
 خود بااعراب فرق بسيار داشت . اكثريت نزديك بها واتفاق كليهاعراب

 متوالى حتى تابامروز هم نفهميدند كه چهخخيانت عظيمىرا مرتكب

گرديدهاند اماملت ايراذ كهبزو شمثير اعراب بهاسلام گرويدمبود







 مذهبرسمىكثور ايران گرديد .


جلددوم ـ كتابحهارم

فـ
درحاليكه اين جريان دريين اعراب و

عصر يزيد اول
ازچه قراربود :

يهوديان ايالت غربى ايران وان وبين النهرين
 بودند. گذشتهاز آ نكهه يهوديان سو گندوفادادرى نسبت بهامير المومنين يادكردهد بودنده اصونا لا
 را ديده بودند وقطع ويقين داشتندكه در
 آنها بهتر تامين خواهدترديد

 خسروپرويزرا داشت باحضرت حسين قرابتى شا و وعاويه دوم
 و مروان 7 و عبدالملك Y. و وليد اول vo U Y.O و سليمان vir Vio و عمر دوم نزديكداشت واگربقولى دگر دختر يزد vF. U VIY داشت بسيار نزديكتر ميگرديّد وهمّدردى باخانواده حضرت حسين راواجب تر ميساخت



 (1) كرايُيتز كتاب سوم صغحه .. . .

1
جلددوم - كتابحهارم

 تشكيلاتاجتماعى وجود نداثته است .
 يادرواقع پيشواى روحانى ورئيس دانشگاه سورا و جانشين او


 وتاسال •Vr درحيات بوده وزندگانى تقريبا شاهانهایى دانـت وت و وى نماينده جامعه يهود ايران در در مقابل خليفه بود ورد 6 ماليانير اكه ملت براى مندوق دولت ميبايستى بيردازد توسط اوجمع آورى ميشد 6






 تقسيم ميشدند 6 تشكيل دوسنهدرين راميدادن وند

 رهبرى جامعه يهود 6 درخانو اده

 حضار شعار ميدادند : (ازندهباد رئيس ماشاهز اده پراكندگى

جلددوم - كتابحهارم
گاونها احترامات مقام رياست رابجا آورده دردست راست وچپ اومينشـتند مخارج پيشوا ازماليات فوقالعادهايـكه از ايالات نهروان وفارس وهلوان ميگر فتند 6 تامين ميگر اديد اريد
 وتبديلبه هيئت متننهميعرديدند . مقررات موضوعه اين هئنتها تا
 جزئيات تشكيلات يهود مفصل است تعيين (ديانيم وزقنيم) قضات
 معين ميگرديد وماليات بر گوشت كاشر كه تازمان اخير هم دم درشهرهای ايران مجرى بود، ازآن زمان مرسوم گرديد .


 هكنست) ميناميدند . مقامرياست يهر يهود 6 حقتنبيه وتبعيد را داشت واغلب متخلفينرا چوب ميزدندا هرچقدر متصرفات خليفه ازشرق وشمال يانجنوب الى اسپیانى وهند توسعه ميافت همانقدر قدرت رئيسكل جامعه يهود ايران اقتدارش زيادتر ميگرديد . وحتى يهـي


 صيون ملت يهود زارى ميكرد 6 مركز اقتدار يهود گشته بود حاليكه يهوديان ايران درعصر خلفا بهآزادى كامى كاملى نائل ترديلده و (1) قبلاز مشروطيت ايران ، آخرين رئيسجامعه يهودايران مانند ملاآبراهام آقابابا ، داراى چخين حقى بود .

جلدورم ـ كتابخهارم
جامعه آنها مانند جزاير مستقلى دراقيانوسييكىان سبزوخرم بودنده
 ميبردندكه شرحآز ازبر نامهاين كتاب خارجاس است منباب مثالآنها را


 هجور بهاقرار ميكردند كه تاكنون الوهيتمسيع را اعترافـنـنكرده ودراشتباه بودهاند وحال طبتميل خود آزادانه بهاين اشتباهبزر گك پي.ردداند وحاحر ند بهمقر رات .يهود عمل نـكرده وبايهوديان معاشرت زكنند ووصلتهای نزديك بادائى وغيره بندايند . خطنهنتمايند.
 عيدپّح و شنبه را مراعات ننهايند و از خوردن گوشت خولك نفرت
 ساعى باششندوغيرهو غيرهوهر كس بإمطالب فوت دخالفت مينمود
 - نـيتو انستتد مبادرت بهاجرای مراتب بإلا نمايند . درسالهاى سلطنت، اوضاع بطورى وخيـمشدتاحتى حت كاروتجارت بامسيحيان رااز آنان سلب كردند واطلبا اطفال آنهارا ميربودند تادرمسيتيت
 ازسال \& 79 بااعرابكهتاافريقا رسيلده بودند تماس بغير ند وبالاخره
 مظالم را بدون عكس العسل گذارند لذا به قشون طارق پيوستنـد و
 ويزيگوت، اعراب فاتح وبطور سريع وارد اندالوزى داخل كشور

جلددوم _ كتابحهازم
اسپانياگرديده وحفظ شهرها را بهسربازان يهودى واگذارميكردند.

 موسىابن نصير وارد خالكاسپانيا شده شهرهاى زيادىى را بتصرف



 بودند، خلفاى اوليه الموى موجبناراحتى آنهارافراهم نسارياريتند



 واعياد وروزانه ، بتدريج ازاين عصر شروع تر ترديد .
 باردگر عملى ساخت وفشار بريهوديانرا بسيار سنغگين نمود وليد وسعت ممالك اسلامى در مشرق ومغرب اسِّانيا 6 تافرانسه
 واقعاتمهم اينعصر آنستكه درعهد خلافت عبدالدلك 6 مخختار در


$$
\text { بودند } 6 \text { دستگير كرده ميكشت . }
$$


 درزمان خليفه سليمان 6 گر گان ومازندران بتصرف اعرابدر

آهده هزاران ايرانى كشته شدندا ．


در نتيجه تجديد مالياتهاى سنتــــين و

اقدامات ومخالفتهاى خوارجقيامهائى دراطلراف واكناف امپر اطورى عرب شروع گرديلده بود． درهسين اوان يكنفر يهودى اهل سوريه
موسوم بهسرن Sérc̀ne كه احساس ميكرد 6 ．يهوديان ازتجديداجراى مقررات مـحدوديت
 يا ناجى قوم خودرا نسود يهوديانرا دور خود جهع نمودهميگفت：يهوديه رامستنقل وبه حـومتيزيد درآن ناحيه خاته ．خو اهد داد
سرن دربين يهوديأ نيكه ازححاز بهيهوديه 6 و الطراف مهاجرت كردهبودند 6 نفوذى يون وچون ملاحظه كردكه اجراى مقررات اتلمودى
 بدينترتيب نميتو انندازتورات استدلال لمايندك

عصر يزيد دوم VYミ U VF． و هثام
Vをケじ Vrを و وليد دوم Vミ』じ V\＆ ويزيد سوم Vミ£じ Vミ๕ و ابراهيم Vミぇ し V و مروان
 وانقابات تا استقرار ابوالعباس Yo．U Y Y

لذا درصدد لغو تلهود بر آمد ．
ممكن است قيام سرن باقيام فرق ديگر اسلامى كه در اين زمان زمان حاضربه قيام برعليه خاندان معاويه شدهبودند رابطهاى داشت داشته باشد． （1）تاريخغ ايران سايكس，جلداول حفته Y79 ترجمه سيلمحمدتقى فخر داعى گیِيلى •
.هـه جهت يزيد دوم بهسرن فرصت ند نداد و غائله راختم نمود .
 Nahamia [يزيد دوم] 6 تبليعات عباسيان براى







 عباسيانكه هسر عم پيغمبر اسلام بودند ميگشتنـد دراين زمان علامت انحطاط بنى اميه آثــكار بود ويس ازي
 سروصدا بلندشده بود مصلحت درآن ديدكه بمقر رات عمررا نسبت . بيهود. لفو نمايد
 ومشاغلمهمه، باحقوت زياد ييهوديان داد واينرويهارا دركليه قلمرو

امپراطورى عرب اجرا كرد .



. ا( (Y) بولان پادشاه خزرها است كهبعدا بدين حضرتموسى درآمد .
irv جلددوم ــُتابٌ

لرسپاه عرب (درنزديـىى اردييل) نمود والجر اح كشته شد'" . درسال

 بهاخزرها كرده فتح نمودكه درنتيجه صلع برقر ار درسال • V६ ميلادى 6 زيدابن حسين 6 خرون عراق طبت رويه پيشين 6 عهدى را را كهي با وى نسوده بود 6 ندادند و او را تنها گذاردند 6 ريس زيد


خاندان بنى اميه و تقويت عباسيان بيشتر اتناق نـي بعد از هشام وليد دوم بخلافت رسيل وى و بساز و و آواز و و اسبـ

 خانواد گى السلطنه عراق را با بير حمى كشتيند . حميريهاى سوريه

 بالاخره وليد دوم راكشتند و جسد او رادر كو
 عصر او شورش و قيام در فلسطين و سـاير نقاط امپر اطورى عرب سر ايتكرده بود وكسى زير بار بيعت با خليفه نسيرفت و يك بـ بحر ان
 (Y) درسال . .
 خزر تا نزديك هملان رسيدند . $T$

جلدووم _كتابههارم
سياسى بىسابقهاى ، كليه نقاط اميراطورى عرب را فراگگرفته بود و

 نشــت ولى حكم أو خارج از دمشق خوا انده نميشد ـ م مرواذكه عامل




 رسيده بود خود را خليفه و مروان دور در ار خو اند اند
 عرب و حتى ايران را فرا گرفته بودكه يهوديان الصنهان هم سهمى درآن داثتند . بطوريكه قبلا دانستيم درعهد شايور دوم و يزد پرد آرد اول
 بعد از


 زياد بود . دراين زمان درشام انقان انلاب شروع گرديد وكـى هيرو فرمان مروان دوم نبود . . ابومسـلم خراسانىكه طرفدار عباسيان بود توانستكه بين دو (1) تاريخ عرب والـلام قفته شالما
 خر اسان از اعراب مدحرى 6 بإــكى از سركرد گان حميرى كهدركرمان بود مشغول زدوخوردگرديد . همينكا ابومسلم قو اى دوطرفه عرب را برضد يـكديـك مشغولكرد 6 برعليه خلافت بنى اميه تيامنمود و شيعهان رابـگردخوددعوت كرد تانصر رالزحـكومت خراسان بر اندازد6

اعر ابس حميرىكرمان هم عليرغم نصر 6 به ابو مسلم پيو ستنـ . ازطرف ديـگر عبدالله بن معاويه از־ـاولاد جعفر بر ادر على ابن ابيطالت (ع) كه در اثر بل قولى مردمانكو فه فرارا بـلـينه رفته بودا وعده كثيرى درالين شهر 6 در زير لو ایى او جسع شدند .

 ابومسلم كه طرفدار حـكومت عباسيان بود كشته شـ . قبل از كشته شدن عبدالله ابن معاويه 6 •عو بديا ابوعيسىى .يهودى اصفهانى ابناسحتابن.يعقوب خياط دراينشهر قيام نموده بود . حنين بنظر ميرسدكه فرمانترماى اصفهان و رى هى طرفلدار خانو اده عبدالله بن معاويه اولاد جعفر .برادر حضرتع ادعلى (ع) بود خواسته الست از وجود جمعيتكثير .يهوديان اصفهان 6 استنفاده نهايد و بـه ابو عيسى كه مردى جسور و ورزیده و آشوب طلب بوده رو آورده وبه اواطسينان داده است
 ابوعيسى رئيس ويششواى .يهودگردد . ابوعيسى با تو جه بهكرت جمعيت يهود و اوضاع وخيهم روز خلفا اموى 6 وقيام ا!ومسلم در خراسان و شعاعت خود و وعدههاى طول درازى كه بوى داده شلده بود 6 روح خوش باورى؛ وى را قانع ساخت كهمو ققيتش قطعى است - Vyr تاريخ ايران سايكس جلداول حنحهد (1)
جلددوم _ نتابچهارم

واگر بزودى دست بعمل نزند خيانتى است . شايد اين پيشا همدها و اميدها نيز موجب گشته بودكه تصور نمايد پيشوا يا ناجى و مسيح
.يهود شخص خودش ميباشد .
طرفداران ابوعيسى ميگُفتندكه سو اد عبرى نداشته است ولى نبايد چنين.
 دانست وتصور كرد 6 بمقام بزر گى كه به ون وی وعده داده خو اهد رسيد .
او ادعا ميكرد كه جلودار مسيح است و آمده است است راهـها را را صاف و Tاماده سازد . به ماموريت خود ايمان كامل داشت كه خدار اوند


 خوردنگوشت و شراب و قربانى را براى هميشه مـمنوع دا داشت

 را متمركز ساخت مساعدت حاكم اصفهان كه طرفدار عبدالله بود و از از
 او را آسانتر ساخته بود 6 ابوعيسى اقك نفوذش رو روز بروز زيا و با تجهيزات كاملى ميخخو است افكار خود
وقفهاى بدين قرارگرديد :

ابومسلم كه فتوحاتش در خراسان مدحرز گرديده بود با با بيرت

 عرات بآن پیوستند و اقدامات مر:وان دوم بسيار دير شـده و مؤثر

نبود بالاخره قحطبه 6 يـكى از سرداران ابومسلم با قشون خراس المان كوفه را متصرف و ابو العباس عبدالله سفاح اولين خليفه عباسى را كه درشهر كوفه دخفى بود بخلافت اتتخاب نسود و در هـنينسال


 ابوالعباس شـكست خورد و فرارا به فيوْم مصر عليا آمدكه در آنجا بقتل رسيد . بااينكه عبدالله ابن معاويه اولاد جور جعفر برادر

 خودرا متفرق نساخت وداخل جنگّ با ابوالعباس گرديد .




 شده بود 6 بنابر اين ابوعيسى داخل نبرد با خليفه شـده است
 رفتار بعضى ازخلفاى بنى كردهاند ممكن است حدس اولى صائب باشد .

جلددوم - كتابحهارم
فصلبيست ودو
عصر خلافت بنىعباس كه زمان نهضت ضد تلمودى وابتدائى جنبش قرائيم' است ك 6 ريشوايان مذهبى يهود نسبت به نهونتى كه بر بر عصرابوالعباس عبداله سفاح عليه تلدود ابتدا درسوريه و بعد دي در اصفهان YO\& - YO. ايجاددردديده بود 6 عكس العملى از خود و ابوجعفر منصور نميدادند و مسكن بودكه اين افكار جديد
YYO - YOZ

و محمد مهدى منتهى به تزلزل بيشترى نـبت به معتق ايندات
تلمودى گردد .
yno - yvo و
YAT - YAO

اشتباهات واستبدأد پيشوايان اجتماعى يهود هم اين رويه را تقويت ميكرد . آنها براى ايرادات بيجا و ضهيفى ، روساى لايق دانثشعاهها را ان از كار


 , را هركجا بدست آورد از بين برد 6 غير از دفع غائلل ابوعيسى و
 بعمل نيامد
 منصور برادر ابوالعباس بمقام خلافت رسيده بود ـ ـ سليمان فرز فـندى

 تلمودىموافقتنداشت.دونفر روساى دانشگاهـهاى سورا ويومبديتا . (1) قرائيم بهمعنى متكلفين ميباثد

از نظريه وى يبخبر بودند و رأى آنها در انتخاب رئيس جامسه يهود

 دان





 بااين ترتيب خليفه او را مهجاز داشت انت

 قر نها بودكه راجع به كيش يهود 6 مخالف و م منقدى از از بين خود


 ; توجه به ايساذكور كور انه بودكه عكس العمل آن كا



راگرفت
تنقيد و حملاتيكه قبلا از طرف سرن و ابوعيسى احفهانى




جلددوم _ كتابحهارم
اين عصر بتوسط يكى از پيشوايان بزر گك وعلماى معروف انجام گرديد و نميتو انست بىاهميت بـيت بـاند


 درآن عصر دربين مسلمانان نيز دوفرقه وجود داشت يكى


 خودرا، تشويق بهتحصيل ومططالعه تورات (ميقرا) مينمود واز اين




منظور قوانين را در نظر نميگرفت .

 كتو اوت) نوشتكه مندرجات آذ عبارت از خلاصه مقررات عملى مذهبى باشد . درواقعمقررات لازمالانجام تلمود رابصورت اختصاردر آورد.
 رياست جامعه كه از عهد بوستناى ارثى بود انتخابى گشت





ج६0 جلددوم - كتابچهارم
دراين زمان استكه يهوديان اسپّانى تقاضا نمودندكه يك نـغخه
از كتاب تلدود براى آنها ارسال گردد .

*     *         * 


## غفصن بيست و سهو P

درهمين ايام 6 عهد خليفه اول يا دو دوم عباسى 6 در همسايتى ايران اتفاق ديتر وقوع يافتكه براى عالم يهوديت خالى از الهميت نبوده اس ت ت


 مردمان فنلاندى و بولعارى و مجار كه در آنجا سلطنتى تشكيل دادند . مذهب آنها بت پرستى بود ـ ـ با با اينكه جمعيت آنها


 جلو گيرى از تجاوز خزرها مييّرداخت و خـيا نزديك دربند قققاز است سلى اسـى ساخته بود تا از از حمله آنهاكه اغلب


 آنها زدوخورد شد. پادشاهان بيزانس و و روسهاى دنيّهير، ساليانها مالياتى به آنها مييرداختند تابقسطنطنيه وخالك روسيهاتجاوز نتمايند.

دراثر معاشرت با اعراب مسلمان و يو نانيان مسيحى ، كه براى


 تجارت وطبابت مشغول شدند . بسيارى برای جلب بولان پادشاه خزر 6 درسال .
 را از طرف بولان ، به دو نوع حكالايت نسودهاند 1 - دراستدلاليكه نماينده خليفه
 اين سبب مذهب موسى ييشتر جلب نظر بولان را را نسود .
 داردكه در مقابل آنها بترپِ و تجسس برآمد و بيشوايان خليفه و مسيحيانيان را طلبيد در در حاليكه براى استدلال همواره از تورات و مو موسى صحبت ميكرانردند هريك ريك
 به متنكتب مقدس آنهاوارد وياقضاوت نمايد ناحار از نمايندي خليفه پرسيد مذهب موسى بتو نزديكتر است يا عيا عيسى ؟ وى جواب داد موسى و از نماينّده مسيحيان نيز همين نوع سئون نوود اوهم جواب داد مذهب موسى بمن نزديكتر استر است ، لذا استي

 يكى از جانشينان بولاذكه بنام عوبديا خوا انده ميشد علاقيمندي
 وكليه امالىكشور را مجبور بـ تحصيل تورات و و تلمود نمود ـ كتاب

نيدحه اسر ائيل صفحه 00 مينويسل . بولان لان الدشاه خزر در اثر نفوذ يهوديان ايران به مذهب يهود در آمد . دركشور يهودى
 گرديد تا از روى عدالت هرفرقهاى 6 دينى خويش قضاوت ندايد . درهمين كتاب اثر قلمآقاى بنصوى راحع بهمنشاء قوم خزر اطلاعات دقيق ترى ميدهد كه دراثر تِّسِسات آن نويسنده 6 (ك



خارزم يا خرزم ميياشده (هر
((شار خيل پايتخت خزر هاها بود . سووى اطوسلاو كشور خزر را



 ميباشند 6 ولى تحقيقات جدى ترى كه بعمل آمده آنهارا از خرز آم ميدانده
(اخرزم دارای تدلدز قديسى بوده و عصر جديد آنرا خيوه


 درقرن هشتم 6 اعراب آنجا را فتح نمودند اما آنها استنقلال خود متحفوظ داشته چنگییخ هان آنرا خراب كرد و تحت حكومت خانها

- MIY (1)
- YIY (1)

جلددوم _ كتابحهارم
rq^
 نام قديم باقى است و امروز جزو ايالت ازبكستان و وتركـي






 و خزريها يهودى. بولان متمايل بهمذهب يهود گشت ون ونوه او عوبيا يا عبدالله كاملا يهودى بود . طبت عقيده ابن الاتير : خزريها الوا از
 گفتهاست : مامونخليفه برعليه آنها از گر گان حركتكرد رو رو وايلات


 از سووى اطوسلاو خزريها عقب نشينى كرده و درشبه جزيره
 . خارزميها در آمدند طولسطوب نهضت درآمدن بكيش يهود رادرخارزم 6 قبل از
 طرف فاتحين عرب مورد حمله قرار گرفته وسئو ال ميكند كه آيا همين موضوع موجب نيستكه يهودى شد گان خورارزم برّ بطرف خزرها

مهاجرت نسايند ؟ واين واقعهرا درسال VII ميلادى ميداند .





 درشهر خارزم كهتوسط نارسه يسرشوشند
 بالاخره ازذكراين نكته نبايد خوددارى كرده، كهمنشاء ملت خزر


 از دست ميدهد واين تغيير در اثر آل است است 6 كه هريّ يا اخلاق و تربيت يهوديت ييشتر آششنا گشتهاند 6 تمدن اخر اخلاقى آنها






 اخلاقى خزرها 6 يهوديان ايران سهم .ز ریگى داشته اند 6 ساكنين

يهودى خراسان از قرون سابق تا بامروز در امر تجارت و مسـافر تهاى




 درنتيجه تناس اين دو دسته با خزريها ، تغييرات مذها
 (تاريخ ايجادكثور يهودى خزر در ارويا) در صفحه هـ هـا مينويسد : (ادسته سوم از يهودياذكه بكشور بازر گانى وسيعى بودكه از خراسان و خوار خر خزر) انجام ميشد . در بين كمتر از از دو قرنى كهى آنها و متلاشى شدن امبراطورى





موجب تقويت اهالى كشور شدهل



 تجارت را بوسيله يهوديان در اميراطوري اطور خود تشوي يهوديان براى سنارت بهمدالك عربى خصوصا نزد هاري ارونالرشيد
rol جلددوم ـكتابحهارم
استفاده ميكرد . و در vav 6 اسحق نامى را مترجم و مامور ساخت و پس از ملاقات خليفه باهداياى زيادى مراجعت نمو عصر عده زيادى از .يهوديان در خالك آلمان كه جزو خرا خالك شارلمان . بود اقامت تزيدند

* 洸 *

منصور خليفه

درموقعيكه منصوور بتخت خلافت نشست 6 عبدالله عموى خليفه عباس كه درجنگّ با مروان 6 آخرين خليفه اموى فاتح بود از سوريه متوجهكوفهگرديد كه بمقام خلافت برس برسد ابومسلم را مامور جنتّى با اوكرد 6 عبدالله بدون ترد





 را در یيش گیرد ناحار منصور از در حيله در آمد و با داد دادن اطو وعده هاى قابلى 6 البومسلم از عزيمتى
دربار خلافت گرديد .
 روزيكه تدام پيروانش دركان خليفه خلع سلا خلى بودند 6 درمقابل خليفه بقتل رسـيد .

منصور به شهر دمشق وكوفه اعتماد نداشت لذا برای پايتختى خود محل فعلى بغداد را اتتخاب و شهر بغداد راد را در آنجا بنا بنا نمود .
 هجرى =
بعد از قتل ابومسلم كدر ايالت خراسان در V7V برعليه منصور

 بریاگرديد زيرا هردم آذ سامان هنوز پا هايبند مذه
 تاريخ بطور قطع بتصرف اعراب در آمد . درنتيجه اين پيش آمد 6 ديلميان كه هنوز









 اينجا اختلافى بين ,ييروان خاندان

 كاظمرا قبول كردند شيعه ميياشند .

مهدى خليفهبعدازمنصون


 درعصرمهدى درخراسان ظهور نمود. اوميگُفت: (خدا براى اينكه
 او آدم6 نوحك إبومسلم وشخص خرد خودرأ خدا ميدانستكه بصورت
 بامامورين خليفه شكستخورده بقتل رسيد، پیروان اوسفيدپوش . بودند
 ميناميدند وTنها اصول مانى ومزدلكُرا توأماً قبول داشته ومردم رادر







رفت ودرسن سّ سا ساگیى در گذشت .




 Y

خلافت بههارون رسيد
دراينعصر كه خهار دوره از خلفاى عباسى گذشته، اوضاع واحوال يهوديان ايران وسايرمتصرفات خلفاه آرامبود. آنها بـار وكسب وبازر گانى خود مشغول ودرقسمت كردستان وحوراليدانىاوند



هاى عمر نـبت بهيهويديان نبودند (ايـكىاز عو المل مؤ علوم وادييات درنهنت عباسيان اينبودكه خلفا درراه ترجسه ونتل



 كرد، فرات آنهه بنظرش ميرسيد آزادانه برای منصور بيانكردها ' .

فهـل يمستوهماد

هارون الرشيد
اكثر مورخين، عصر هارون الرونير الرشيدرا با
عصر طلائى دوره حضرت سليمان پیادشاه يهود عصر هارونالرشيد مقايسه كردداند . مسيتيان بهتعريف هاري هارون
 غرب توانست توسط نماينده خود
 A.Q - YAT و امين Alr - A.a و مامون
Art - Alr .


 اينمدت ثروت كليهممالكمعروف شرقى
 ميتوانست باثروت عظيمخوردير جلب یهناور خويشرا بنمايد وبدينترتيب خونلبعا متنلقين دربارسلاطلين

 محسنات هارون اننافه ميكند:
 عبارت استاز حس شديد بدگمانى وغيظ وخشمى كه
 خارج ميياغت واينهم تتيجه استبداد وهطلقالعنانى اوبوده) .

جلددوم - كتابحهارم
هارون طاينهبرمكيان راكهحتتعليم وترييتوخدمتبخخانواده

 داشتهانده درمورد رفتارش بايهوديان 6 برخلا




براى يهوديان دوره زاراحتى وآ وآزار بوده است .















 ندود. المين درحيات پدر بوليعهدى تعيين گرديد وعبدالله ملقب

بهمامونكه ازمادر ايرانى بود قرار شد بعدازامين بهخلافت بر گزيده

 نموده وبالاخره خودرا خليفه شرق ناميد وسمرقندرا ورا گرفت . اما
 وبا بذل وبخشش 6 مردم ازاو طرفداد

نداشتند زيرا مادرش نهعجم بود ونه المينقشونى .بهايران برعلية برادرخودفرستادر وى وتوسط سردردار ايرانى مامون، كهطاهر نام داشت شكستخورد. بتدريج درتدام خط سيرش بطرف بغداد فاتح بود تااينكه وارد پايتخت خليفه شد وامينتوسط سربازان خراسانى بقتل رسيد . مامون خيال داشتكه پايتخترا درخراسان قرار داده وبه بغداد مراجعت نتهايد 6 درنتيجه انقلا؛ ىدركوفه
 وسايرمتصرفات عربى




اختيار نمود
 بغداد واعراب برعليه ماموزشورش نسودوه وابر وابراهيم برادرش را
 و لزوم تغيير سياست را به او گوشزدكرد و مامون بطرف بغدنداد حركت نمود . مامون يـكى از دختر انش را بزنى ححنرت رضا و دختر ديگرش

جلددوم ـ كتابحهارم
ros
 واقعه مربوط بعمل مامون و وصلتهاى او را بايستى از روى نقش
 را خاموش وطلاهر را نايبالسلطنه مشرق نمود و بعد از پشندى

وسيله مسهوميت او را نيز فراهم ساخت .





عهرى به سختى مورد اجرا ادر آمد . بعد از آنكه مامون تنها خليفه امپر اطورى عرى عرب شد ور و و توجه

 بود و زن ايرانى داشت قطها اين تربيت و وصلت ايرانى انى در رويه

او نسبت بيهود بـى تأثير نبوده است الـي
بغداد در آسيا و قيروان در افريقا و خصوصا ما مرو در خر خراسان
 و هندى آشنا بود و در علم رياضىى متخصص 6 ارقا


 ملقب به ربانكه در علوم طب و رياضى تخى تخصص داشت




دخالت تامى داشت و مشاراليه استاد رازى شهير و انضر.بى بود . در این عصر 6 يـكى از علو ميـهه بيش از طب و اخترشناسىى و رياضى مورد نظر وواقع گرديد تفسير قر آن بود كه جنبه فلسفه مذهب
 براى خلداو نل 6 يلك نو ع ماديت والز ام جسمانيت ميآوردكه در نتيـه در عقيله يگانگگى خدا لطمه وارد ميسازد و عقيده خود را متـكى بر منطت و عقل ميدانستند اين دسته را معتز لها ميناميدند . دسته ديـگر 6 بعضى اشارات و عبارات قرآز راكه براى خلا شـلـل و ماهئيتى قائل
 حو اس انسانى است و T Tنها را متـكلمينّ ميگفتنـل . و تفسير قر آن را امرى خطر نالك دانسته و خداو نلد را بصورت انسان محسم ميساختند . ا.ين افـكار و عقايد در بين يهوديان هم ییليدار گرديد 6 فرقه (قر ائم) پیرو عقيله متتلمين بودنل و دسته ديـر يهود جزبو Tنان بودنل 6 بعقيلد اول پیوستنـل . مامون و معتصم و

واثق خلفاى عباسى بیرو معتزله بودند ..يهوداى يوذقان ازاهالىى همدان 6 پيرو عقيده معتزله بود و
 ماديت براى خداو ند مخالف بود و اظهار ميلـاشت عبار اتى كه درا.ين زمينه گفته شلده Tان ا بايستى بمعناى همحازى گرفت بعلاو ه وى معتقد بودكه سر گذشت انسان اجبارى نيست و ازطرف خداو ند تبلا تعيـِن
 خود آزاد اسـت و عدل الهى هرعمل نيك و بدى را پاداث ميلـهد . (1) معتز له يكى از فرقههاى اسا(مى بودد كه از فرقه سنى و خدوارج جدا شده عزلت الختيار كردنـ . . YYQ (Y) . تاريخ ايران سايكس جلد دوم مغتحه

جلددوم _ كتابحهارم
يهودا پپهيز كارى و اجتناب از استعمال گوشت و شراب 6



ازلى دارد و بعد از مر گك باز

يهودا را با اسلحه تبليغ و تحهيل كند 6 با با دسته خور از از همد هوان

 زهد را بين يهوديان مجرى سازد .


 خداوند تعيين شـكل نموده مخالف بـلف بود 6 خلقت و و وحى و و الهام به

 ماديات داشته باشد و ويا آنكه دنياى مادى راخلق و و در درمحيطمتحدود


 درواقع خداوند 6 غير مستقيم آفريندي

 و تلمود موافق بود ولى با با اطاعت كور كورانه نسبت بـي به عقيده
 در تجـسات و تحقيقات دينى آزاد باشد وعلاوه ميكرد (ولو اشتـاه

M7
جلددوم _ كتابچها رم
در استنباط 6 گناه محسوب نميشود) .

 (متاترون يا خنوخ) در ميآوردند و بين اساخم و يههود برعليه آنها
. مبارزه مينسودند
اين تصورات و عقايد عجيب منخلو طلى إز افكار پريشان .يهود


 نظر خود را متوجه قصر خدا ساخته و ب! بيان جها
 سازند . طللسـهائىكه بر روى آنها اشـكال عجيب و غريب نقش و اسامى خدا و فرشتتگان را ر وى آنها مينوشتند از عنـليات اين دسته

است .
بعقيده Tنها هر فرد مؤمن و مقدس ميتو اند اين عمجززات را


اين علم با خبر باشـد .
"يشرفت عقيده اخير بطورى درميان مردم شيوع يافته بودكه

 يكى از علماى طلراز اول و با لياقت بود انتخاب شود 6 يك


 (1) اينفرقد بينيهوديان بنام قباليست ياپيروان قبالا خو انده ميشوند.

جلددوم ـ كتابحهارم
گرديد . در سال دک0 6 همان عصر مأمون بين داويد بن يهودا و



 تا بنزد خليفه رسيد . بالاخخره داويد بن يهودا برياست جامع انتخاب و تا اواخر خلافت معتصم (سال • عی) بمقام خود بالاخ باقى و

 قطعا تمام اين اختلافات در اثر وجود نهعت قرائيم بوده است .

* 类 *

معتصم
عصر مامون درخشندهترين عصر طلائى خلفا بوده است و در


فلسفه نظرى هم قدمهائى برداشته شـل .


 MIA
 قبول Tن سر باز ميزد 6 مـجازاتش اته اعدام بود . رويه سياسى معتصم

مانند مامون بود .
در سال س ترك بودند و سالهاي قبل به عنوان غلام از آسياى بركزى به مركز

خلافت Tمدهبودندهموجب شدكه بعدها اساس خلافت متزلزل گردد．



 و بغداد ديده شدند ．معتصم آنها را مغلوب و و روان انه سيليسيا نـيا نسوده


 افشيسن فرمانده قواى خليفه بر عليه ارباب خود


 از بيمارى فوت و پسرش واثق بجاى او نشست ．

米米类
درعهل معتصم در بين قرائيم يهود 6 اختالافاتى توليد منجر به ايـجاد فرقه هاى جديدى 6 كه نسبت به نظريه عنان 6 مبتـكز اوليه دور بودند شد
موسى و السمعيل كه ساكن دهكيلومترى شرق بغداد بود بادند 6

 خوردن ییى مربوط بهحيوانات مخصوص قرونانى معمولى خوردن آن آزاد است＇و اينها فرقه جديدى بنام اكبرى

 وى بعدها در تفليس ساكن گرديد . تغييراتى در در مقر راتى اتيات (قرائيم) متكلمين يهود واردساخت تاريخ اعياد را تغيير داد 6 و تقويم سابي
 نخواهد بود بلكه در انتهاى آن است
 و چندين قرن باقى بودند . درهمين عصر موسى ديگرى از از بعلبك
 یستح در روزهاى هثنبه و روزه بز ر گك (كييور) بايستى در روزهاى واى شنبه باشند ر افكار و معتقدات قرائيمها ، تا به ايالت خراس اسان رسيد در اين ايالت جمعيت يهود بسيار زياد بود و چهون جمعيت قرائيم

 قرائيم اين ايالت مراسم اعياد را نسبت به ساير ايالات در تاريخ ديگرى انجام ميدادند . و راجع به خويشانيكه ، ازدواج باج با آنها مجاز است اختلان نظر داشتند .
 اوضاع و احوال يهوديان در ارويا و خصوصا در در فرانسه رضايت
 پرداخته و عده از آنانيكه به اين كيش در در ميآمدند بيشتر در بيا بين اهل
 علنى مذهب خود آزاد بودند ولى طولى نكشيدكه يكى از ازكثيشها بنام اگوبارد Agobard برعليه Tنان قيام وو اين آزادى را از بين

M70
جلددوم - كنابیهارم
برد خصوصحا درعهد لوئى دوم .

نرزن
دِجاى یلدر نشست 6 علم و ادب را را ترويتج نمود
ابو جعفر هارون
الواثق:
و تعارت و هنر را تشويت كرد . عالاقه خاصى
 عصر او درست شلد 6 در زمان او گدا كمتر در كشور ديلده ميشلد و در تو سعه عقيله معتزله كوشش زياد نمود و عنصر ترلك را مقدم .رعرب وايرانى داشت . درعصر اونقها وپيشو ايان مذهبى مرتجع در خلوت برعليه او مشغول بودنل و با مر گك او نه فقط افتخارات و
 انحطاط گر ائيلد و روز بروز بطرف آشفتتگى روى نهود واثق در
 عوض فرز ند اوبحنايت وصيف ترلك بـجاى .بر ادر نشـست .

جلددوم - كتابحهارم


همانقسمكه قرنهاى متمادى است تاريخ مبل وامم مختلفه نشان ميدهد 6 در هر هر موقعك

عeرمتو كل
人17 - A\&Y
و ومنتصر
سياسى وى آشفتهرگديده است يبشو ايايان الو 6 براى تبرئه خود در مقابل ملت 6 تقصير را بعردن عضو ضيعيفى گذارده هيا بعبارت ATr - All و مستّين


Atr - ATr

 (ولو بدون منطق و علت باشد) انتقام جوئى نموده يا با با مجرم ساختي او خود را تبرئه ندايند 6 كجا توان يافت ترقى و تمدن حقيقى راكه عبارت از اجراى عدي عدل و انصـ انصاف و تامين


 يا بعبارت ديگر تجاوز نفرت انگيز قويتر را

 عباسيان رو بانحطانط گذارد. اوقاتش را بعياشى وميگّسارى مصرو رون داشته امور حكومت را مختل گذاشت و با اينحال در عقايد مذهبى

MTV

فوقالعاده خشك و بى نهايت متعصب بودا') (اعلماى ظاهرى و قشرى در اين دوره تفوق پيدا نمود




 بلباس (پشيرخدا)، كه از القاب على (ع) است در آمده اين عبارت





 خاسى برآنها تحنيل نسود (جزيه) ولباس زردي خوارى بود معين كرد بيوشند و از از حق استخلدام در دواير دور دولتى
 زبانعربى محروم بودنده)

 نسـايند . و سوار اسب نتردند فقط سوار الاغ و و قاطر ميتوانستند بشوند هر ملـكى را معامله مى كردند موظف بود بردند ده يك

جلددوم ـ كتابحهارم
ต
ارزش آنرابخليفه بيردازند. بهاقتدار (روش گالوتا) رئيس يهوديان

 دانشغاه سورا در آمد .






 ميشد كه تجاوز به غير مذهب هسان گناه راه را داردكه نسبت به يك يهودى

 ودانثشاه پومیديتا توسعه ميافت 6 دربين يهوديان مصر وقيروان
 علماى معروف يههود آن زمان 6 استحق ابن سليمان اسرائيلى متولد




 مختلف تر جمه شد .

منتصر
 سخت از او متنفر بود و سازشى بين افسران ترك بر برله اين وليعهد
 مست بودكثتند . ميگُويند پسرش منتصر در اين سوء قصد شركت

داشته است .




 روساىتر كماناذكهدر آنوقت درتعيينمقدراتخلافتن دنفوذكا ذاشتنده نوه ديگر معتصمرا بالقب مستعين باليه در درا

 الطوايفى درآمدند وقدرت وعظمت خلفي

طاهريان


 ميلادى كه طاهردر گذشت محمدیسرش برتختنشست سلسله طلاهريان r
 بطول انجاميد . عمليات طاهريان واستقلالِل آنها درخراساسان

 تسلط عربراكه برايرانيان نـغى ميدانى




نظر باينكه ازعهد مامون


 صفحات
 سنواتميلادى ازطرف نويسنده اضافه گرديده است .

جلد دوم ـ كتاب حهارم
 الى همنـم حـكمفمانى كرده اند

خلفاى عباسى تبلازاز مأمون



| $\begin{aligned} & \dot{2} \\ & m \\ & m \\ & r \\ & r \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \because b \\ & \because \because \\ & \because 6 \\ & ; a b \end{aligned}$ |  |  |  |  |  | , |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | "qos | "cs | "rapror |  |
|  |  |  | OFio |  | Lemin | 2ada 9 Ada | - |  |

imesa-sinn *incd
جلم دوم ـ كتاب جهارم

|  |  |  |  | ساهانيان r^q~rql مجرى درخراسان و ماورالنهر | علويانوآرزباد | سالJمــلادى | سا! هجرى | خنفأى عباسى |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | دزعـاف عرب | دزی | درفارس |  |  |  |  |  |
| , |  | , | , | , | re |  |  |  |
| ¢ | Frrad | , | ryy, | نوحدوr | ** | $9 v \leq$ | rir | طنٌ |
| D | rvad, | ryya | rva al | , | , | , | , |  |
| ravchernel | , | , | , | , | , | , | , |  |
|  | مثزنـالدوله そ | \|ray | سلطانا الدو そ\६ | TAY | - | 991 | rea | فادر |
| ErYMaxe | * | , | , | عبدالملكدومr | * |  |  |  |
| , | 217ad | \&r. | \|بو |  | \| $\mid$ |  |  |  |
| EYY مستو | ملك |  | ملكالرحيم. |  |  |  |  |  |
|  | \&ov t |  |  |  |  |  |  |  |


جلددوم ـ كتاب جهارم

$1 F$
nor
nor

imesd-sincistra
rvv جلددوم - كتابجهارم


مستعين كه از قدرت قراولان تـرك ناراضى وبتنتُ آمدهبود ازسامره بهنغداد
 نمايد. تر كان بدون آنكهدر صد
 . بر گزيده ولقب المعتزبالله يافت
المعتزبالله بمحاصره بغداد شتافتند و مستعين، بالاخره حاضر باستعفا از از خلافت گرديد بشرطيكه بهاوامان داده ولى مامورين خليفه جديد، (برادرش) او رادر
بينراه كشتند .

در بين تركها نيز اختلاف پديدار شد

عصر معتزباله
179 - 人77
و مهتلدى
AY. - ATa
و معتمد
A9Y - AY.

و معتضد

$$
9.5-195
$$ و مكتفى

$$
a \cdot 1-a \cdot r
$$

و متتدر

$$
a r r-a+A
$$








 . بجاى خليفه سابق نشاندند وى خواست اصلالحاتى بنمايد و با تركها داخل مبارزه شد

جلددوم _ كتابحهارم
rva.
ولىدستغير وزندانى گرديده ودر گذشت. سيس یسرارشد متوكل
 وضعيفالاراده بود ولىبرادرش ابواحمد موسوم بهموفقكه مردى


 ميلادى درعصر معتمد رحلت نمود امامت بهايسرش محمد ملقب بهـ


 درخراسان وماوراء النهر قيام كردند .

قيام صفاريان - يعقوب ليث

بطوريكه قبلاگفتهشد. در\& باينمعنى


 عمربنليثكه جانشين وى بود باخليفه معتمل پيمان صلح بسته وخليفه اسنقلال كشور ايرانرا برسميت شناخت
 باعنوان: معتضدبالله رسيد. وىمردى جسور واميد ميرفت كهبتو اند
 - از (1)
ma
جلدوم - كتابحهارم
 ارث اصلاحاتى نمود ومقر

 زمان است. بعداز معتضد خليفهيه زندانهاى زيرزمينى یدرش مردمگرفته بود مسترد داشت وقلون انيب اهالى


 تسام افريقاى شمالىىا بتصرف درا درآورد وري وزيادةبالله اغلب، آخرين

 -
 نماينده علموادب وفلسفه يهود برياست دانشیا

 ^اسال بعدگرديد خصوصا آنكه نوشتههاى (سعديا) بهزبانعربى
بود .

Q $91 \%$ = موضوع جالبى


 وغارت ندودند. بالاخره ابنابـى الثاج ازطرف خليفه مامور دفعروسها
₹ زديد وآنهارا شـكستدادومتجاوزينبهيكى از جز ايربادكوبهمراجعت






 روسى




راجع بهشهرآمل ميدهد بدِينترتيب :
 ويهودى وعيسوى وگبر بوده ویادياد

 قضيه بايستى در زمان خليفه مقتلدر باشد .
 كهدراثر وجود روابط مذهبى يهوديان بغداد مسافرتهاى زيادى نموده عدها رواى ازآنها درميان يها يهوديان اين اين
 قليلى ازمردمان ايندوشهر بهنزاد ارويائى شباهت دارد وبالآكثريت

يهوديان محل اختلاف كامل دارند. حتىدرمازندران وآمل نيزكمى اين
 ازخزرها بهاحفهانو بغداد وغيره 60 بايستى توسط متخصصصين مربوط

 مغولها درسال










مهاجرت دادهاست .

为


 خليفها اوضاعواحورال يهوديان فوق العاده روبيهبودى گذاري

 (1) از:ادداشتهاى آقأى كهن مدق

جلددوم ـ كتابحهارم

 نسوده وعدهاى هماز خاري


 خوريشا بيندربانها تبليغ نسايند


 استفادهمينسود وحـكاياتى خارج ازححيقت سر هر الم
 بودكه دستوراتى ازدوره حضرت موسى بزي بزيان عبرى دردست ورد دارد

 گرديد ودانشگاه پومیليتا برقدرت وتوسعه خود ميفزود دراين

 اوضاع واحوال يهوديان بهتر گرديد وحىمورد توجه خليفه


 اوبرسد كهنصدق شخخص جلى وفـى وفعالىبود . درعصر كهنمدق اختلافى بارياست جامعهيهود اوكبا، برسر . يثشوايان روحانى يهود
r
جلددوم -كتابجهارم
قضيه اعانات ارسالى يهوديان خراسان ايجادگرديدي. وكار اينمرافعه

 اديببودازمقام خود منفصل ودرسال9|v بهشهر كرمشين كهو كرما باشد، تبعيد گرديد.



 وواسطهوى گگديد درنتيجهخليفهمقر رداشتكهوبسقاماولى

 وبراى اينكه نتواند خليفهرا ملاقات نمايد تبعيداورا باوا بهقيروان













ازمقام خود در كنار وديگرى درا بجاى اومنصوب نمايد. ايناختلافات
 درتنتجه يكنفر كَوربنام نيسى نهروانى






 جالبى بهدانشغاه سورامانندسابق بدهده گرديد.

$\operatorname{cin}^{\circ} \mathrm{A}$ gemand

 فاسدالاخلاق وظالم .بود تتيجها Tنشدكه او را خلع وحشُمانش را كور كردنل. (درزمانهمين

 عمادالدوله درفارس قيام نمود) • بزر تانترك متّنف دربغداد6 دراینموقع پسر خليفهمقتلدر باللهرا ملقب بهالر اضى بالله نموده ودرسال
 نفوذى.راى خليفه باقيمانده. زمانداراناموى در اندلس (اسیانيا) كهتا اينو قت از گذاردن عنوان خليفه برخود احتتاط ميـكردنل ازاين پی این احتياط راكنار .گذارده وعباس عبدالرحمن سوم نشان ولقب

خلافت رابراى خود اختيار كرد .
 ركنالدوله برادر عمادالدوله كهازهمان خاندان آلبويه بود در رى قيام نمود اينطلينه ايرانى ساكن ديلم 6 ملدعى.يودندكه ازنسلبهرام گور ميـاشنـل وشيعهمذهب بودنل ودرواقتبر ای اولينمرتبهسلاطين شيعه در اير ان استقر ار .يافتنـ .
 پسر ديـگ, مقتلدر بالله با لقب : المتقى بالله بخلافت رسيلـ و هدو اره ro

جلددوم _ كتابحهارم
از دست تركان اطرافيان دربا, ، خلافت تحت فـار رود بود بالاخره وى
 خليفه (بنهحيمان) رئيس موقتىجامعه يهو يهود وفرزند يهودا رئيس
 תرا باعنوان: النستتكفى.الله، درسال :خلافت , گزيدند. يـكسالْ بعداز اينو اقعه احمد ملقب بهارمعز الدورله
 موقعيتخودرا درخطرديد وملاحظهكردكهقطماً بتصرف احسد ديلمى












 وقريب يكصد سال اينسلسله از سلاطين ايران بعظمت خودباقى

ازسال
r.
(

بودنل ودرواقع دراينمدت خلفا بازيحهاى بلست خاندان آلبويه





قدرت يافت .
دراينزمان ا^ا سال ازرياست سعديا رئيسدانشگاه سورا
 مردان بزرگى بظهور رسيده بودندمانند: مسعودى مورجن ابنر ابونصر



 بطوريكه قبلا ملاحظه شد:
 . بودند
 وتر گان بهاستقلال رسيدند 6
 . بهخراسان وسيستان تسلط يافتند

النهر قيام كرد .
( عمادالدوله ديلمى_آل بويه درفارس
زمام امور را بدست گرادرفتند.

جلددوم ـ كتابحهارم

قدرت يافت

النهرينرا بتصرف درآورد
" ( > البتكين سر سلسه غزنويان وبعدا سبكتكين در
. يافتند
موتُعيت يهوديان ايران، درحاليكه دراين ايام داراي جمعيت






 1ミ7 ترجههكتاب تاريخ تهدن اسلام مينويسد: (اامير سيفالدين تنگز شوشترى جواهرات وزر وزيورهاى

ذيلرا پساز مر گك خودباقى گذارد :
1 - زمرد وياقوت 19 رطل
 r
₹ - طلا .....
0 - نقره ده مليون درهم
(1) بعدا بشرح اححائيه يهوديان ايران خواهيم پرداخت .

$$
\begin{aligned}
& 7 \text { - زيورالات طلل (گوشواره ـ دستبند ـ گردنبند وغيره) } \\
& \text { حهار قنطار مصرى } \\
& \text { V - } \\
& \text { ^- } \\
& \text { بعد علاوه مينمايد : }
\end{aligned}
$$

اگر تركه يكامير مسلمان اين مقدار باشد البته تركهخلفا و و واز
 زيررا درهمان صفحه اضافه مينمايد: (اموقتعيكه ايرانيان بفكر استقلال ميافتادند ثروت


 نيزموحد واهل كتاب ميدانستند. رفتار ريشوايان انيان روحانى اسلامردرد


 ظلموستم فراموش نشده 6 زيرا اينخود امرى اياست طلبيعى (كه درد

 .و گليعاد ودماوند ونيشابور بارياري



 امانميتوان گفتكه ناراحتيهاى استثنائى براى آنهاتوليد شلدهباشـد.

جلددوم - كتابحهارم
موقعيكه ديلميان بهقدرت رسيدند، هيحّ گو نه ناراحتى برانى يهوديان

 برای طرفين فراموش نشدهبود لذايهوديان ايران ازاين ييشرآمدركه
 T آنكهمخالفت شيعيان نسبتبهعهر در آذزمان بقدرى شديد شدهوبود

 عصر صفويه درايران رسوخ نداشتر نرانكه بتو انند آبرا گل آلود كرده بهاTّش فتنهدامن زن
درحاليـكه درزير یرده هنخيم قرون وسط رونى ياعصر جهالت در

 وهنگاميكه كليسا وپِيروان آن، تجسسات علمى وفلسفى راعملياتى
 بهمطالعه وتحصيل ميكردند. ييشازسهقرن بودركه استادان يهود







 بعـل آمد بهبوته فراموشى سترد .

هنگاميكه درسال v. ميلادى كشور اسرائيل خراب ومراسم

 خطر انحلال افتاد، يكفعاليت جديدى باردگر آغاز گرديد. سعدين ابن يوسف اصال ازاهل فيوم مصر عليابو ابودكه بهابين النهرين مهاجر
 وىموسس فلسفه مذهبى قرن وسطى ميباشد. دامنه تحصيلات و واني
 (قرائيم) ومســلمانان وغيرهبطور عميقى آموخته وراجع بهمذهب
 ايران آذعصر ابست وحسداى اولين يهوددى است استه تمدن يهودرا
 ايران نقل مكان ميكند. سعديا ميدانستكه درجستجوى پها پیيز
 نظريه عنان (قرائيم) نوشت وكتاب تور


 گردد كهباسنن قديمه ومندرجات تلنور توسعه متكلمين يهود (قرائيم) متوقف گرد گرديه (ق.الا) جلو گيرى نمود .




(قرائيم) و انَ ميشدند، مرد ميدان مبارزهاى وجود نداشت وسعديا اولين شخصى بودكه بهجواب ومبارزه هريان -:احثّاتكتبيــي تو زات ومعروفيت سعديا گرديد. درآذموقع وضعيت دانشعاه سورا , ضايتبخش نبود، شخصى كه استعداد كافى نداشت بنـ بنام يوم طوب





 فوتكرد وايناتفاق رايكو اقعه آسمانى تلقى نموده ورياست جان جامعـه








 ملت تعهدات مالى

 بغداد، كهداراى معلومات وثروت و نفوذ بود برعليه سعديا برخاست.

از طرف ديگر حون رئيس جامعه درباره يك مرافعه ارثى
 مطالبه ميكرد، كهنصدق هوافقت ولى سعديا مخالفبوده درنتيجه

 اعلام داشت .


 توانستند بادادن مبلغى حكم عزل سعديارا اصادر ويوشياحسن را را بـه

ايالت خر اسان تبعيد ندودند. (אra) ودرا Tنجا فوتكردا .
درنتيجه سعديا مجبور بهگوشه گيرى دربغداد شد ودرمدت



 از (سنريسيرا) كتاب آفرينش ورساله (معتقدات وانديشهها) وهردو رابزبان عربىنوشت. دركتاب اخير دلايل خيوى بلخيرا ورسا برعليه (1) (1) سعديا نوشتهاست كه : (ايهوديان خراسان ازعانمانى ريانى روحانىبابل (ايالت غربىايران كه درآن زمان سمت ييشوائى يهوديان جهانران آنرا دارابود)


 بوده وجون يهوديان خرالسان از نيف وان واختلاف مركز يينالنهـين بالطلاع شدند دروني مقررات خود را آزاد دانستند.

جلددوم ــ كتابحهارم
تورات ردَّزد هيّع عالمىاز يهود باندازه سعديا، تاآن عصر درفلسفه
مذهب پيشرفت حامل نتموده بود .






 وبهنتيجه رسيدند وموسسه سورا بمعروفيت خودرا بازيافت. بعداز

 گرديد. ولى پسازهفتماه فوتكرد وسعاییا پیسردوازدهساله اورا در

 داشت اماطلولى نكشيدكه دراثر اقدامات اتو جاهولانه عدهاى ازمردم


 قتلوى برآمدنل. خليفه كوشش فراوانى
 آنكه شخصص ديگرى مورد تهديد وقتل واقع نگردد از آنتاريخ مقام

 وسورا پيشوائى نداشتند كهآنها هم روبه انحطاط ميرفتند .

فوتسعديا درسالץ〔a، انحطاط غيرقابلعلاجموسسهسورا را












 وتمدن يهود ميEرديد.
 شد. وهمين موجب انحطاط آن موسسه گرديد


 بهاين سمت ميشناختند وبالاخره سال الا اتاونيم دانست .

 يهوديان چهاركشور نامبرده بالاباز خريده شده بودنده درآن آنكشور رها

دانشكدههاى روحانى وتلمودى ايجاد كردند وبدين ترتيب اگر اگر در مدت بيشاز مذذهى خود ميدانستند ازاين پس احتياج





 بآب انداخته غرق ترديد.
 شهرموسوم بهشوفط ناتان حاضر وحضاري
 دانستندكه مرد فقير يكى وزعلماى يهود است. وى الطلاعات وات خودرا درمباحثات فهماند وهمانروز ناتان داوطلبانه مقام قضائى وييشوائى


 حسداىكه دردربار خليفه عبدالرحمن سوم اندلسبسيار متنفذ بودهـ موضوع منتفى گرديد، وعلت درك

 برسايرين داشت وتوانست آنجارامر كز علمىيهوديان نمايدر الـيد
درهمين عصر هوشيلوارد قيروان شدهومدرسه تلمودى را توسعه ميداد 6 گرهیه ابوسهيل دوناش ايرانى





 اندلس اسلامى بودزيرا خلفاى آن، فاقد تعصبات خشك بورد بوده و

 جزء همسر ايت كردهبود .








داشته بودند زيرا درتاريخ باقيمانده از آن آنصر 6 مينويسد:





مردمى شـحاع وميتواننداز خود دفاع نمايند.)؛" .



جلددوم - كتابحهارم
طولى نكشيدكه درسال 970 شاهزادهروسى كيو برعليهخزرها وارد جنگثشد وقلعه سر كلرا فت فتح نمود ودرسال 979 ايتيل یايتخت آنها وشهر مهم سـندرا بتصرف در در آورد ودر

 آذكرتيج گرديد وازآنتاريخ يبعدكشور ودولت آنهادست نشانـاند





داغـتانى يافت شده))! .
 9V. موسوم بهحنوخ مقام پدررا احراز نمود. حسداى درسال فوت كرد .

*     *         * 

پساز كشته شدن يزدگرد در سالو وشكست سِّاهيان ايران 6 ساكنين اين كشر كشور

 ساخته بودكه ديگرتا سال اقدامات ههمى براى تامين استقلال

 عهر طائع 991 - 9YE و قادر 1.51-991 و قائم 1.YO-1.51 و مقتدى ديگر نتوانستند قد علم بنهايند واگّ 1.ą - 1.vo
 برایى تامين استنقلال خودنهود 6 دليل وامنحى از از علاقه ملى وتقدم تهدن وى:ميياشد
 كثور ايران بعسل آمد ازنظر تذر انديم وبعدا همقيامهانى زير صورت گرفت :
درسالیr•1 الغرل سلجوقى تقريبا درتسام ايران
 " اليلداگزاتابك آذربايجان " " 11 «a " " 110 * جهانسوز ازطايفه غوريان

 نسيكردند . روح ملتاير ان و افككار وتمدن اوبا روا روحيه عرب وتسلط

جل'د'وْمـ كتابحهارم



 ازقيام البتكينغزنوى فرهاندرهن
 وحجاز بدستخليفه فاطنى الدعز الدين بالله فتح گرديد ـ ـ طائع بدست


 چوزندرت دنيوى
 فرقه معتزله رامحكوم م بز ندقه نمود واين رويه توليدمنازعانـيات خونين حزبى دراسلام كرد . درزمان اينخليفه (991-دراثر تفتين، شريراگاون رئيس

 بعداز فوت قادر پسرش بالقب القائم بامر الله بخلافت رسيد ومانـي

خلفاى قبلى تحت قيموميت رِادثاهاهان بويهبود .


 مورد تنبيه واقع ميعرديد. الحأكم فاطلى مقررداشت كه يهوديان عكس يك گوسالهرا

برگردن خودنصب نمايند وقوانين مدحدوديت عمررا مـجرى داشت
'. با•| ميلادى) بعدا كنيسهاها وكليساهارا خرابكرد

طرفداران فرقه اسمعيليه درآن زمان تافلـططين وسوريه وبين النهرين

 كشتند.

 درعسر القائم بالله خليفهعباسى، دان در I•V\& ميلادى = يكىازافسران ترلك
 بهموصل فرار ندود وطغرل بهايران ان مراجعتكرد تافتنّهاى را بخرا بخواباند


 (1) پیر الهاكم غزيز بودكه درواقع آخرين خليفه قابل توجه

 كهحاكم كمكم خوى جنون كرىفت . غالبا فرامين عجيب واحكاه مام متناقص

 ييگناه بقتل رسانيل . حاكم در واقعموس مذهبهى جديد بود . ييروانت ويرا مظهر خدا ميدانستنده . (Y) تاريخ تملن الالام ، جرجى زيدان ترجمه آقاى عاى جواهر كام Por ケ7



 1-9६





 يهوديان بسيارى سكنى داشتهاند اند


 توسط جلال عبدالله ، وزير خليفه حبس و بعد درسال • \&• اكثشته شد


 يافت و اندلس وارث آذگرديد .

## غزنويان


 (1) ازكتاب كرزن - البته عدهغيراز يهوديان اطراف اصنهاناست . مخصوها يهوديان النجان

دوره عبدالملك سامانى قيام نمود ولى موسس واقعى غزن نويان سبكتـكينغلام ديتُرترك است كهدر سال 99 ميلادى وعهد قادربالله خليفه 6 خراسانرا از دست نو


محمود دوازده مرتبه بههند لشـئر كشيد و علاقه فوق العادهاى



 بخارا را نيز بتصرف درا ورورد و و بالاخخره برعليه ديلميان نبرد نموده

اصفهان را بتصرف در آورد ．
در • ． $\mid$ میلاددى

 منو⿱夂⺀رى از شعراى ايران بودند

سلجوقيان
سلجوقيان شعبهاى از تركان غز ميباشندكه بتدريج سلسلههاى كوچك و ضعيف را از بين برده و از تر كستان تا درياى


 مرد جنگى آمادهكارزار سازد ـ متحمود غز نوى او او را مـحبوس ساخت

جلددوم - كتابحهارم
ولى در عهد مسعود چهل سال بعد در تاريخ 6 6 §TQ بعد از شـكست دادن پسر مسعود غز غنوى در در خراسان 6 تشكيل


حجاز • ايران بود برسراو گذارد .
 درسال س7.1 = الب ارسلان بجـاى وى منصوب شد . اين سلطان 6 ديو جانس امهراطور روم شرقى قسطنطنيهرا شـكست دا داد واد وارمنستان

 عادل و با انصاف و عاقل و و وزيرش ور خور اجه

الدلك بود . بجاى وى پسرش معروف بهـ :


 كشور انجام داده است . فنون و ادب و تجار تجارت و و فرهنتَ را را ترقى داد 6 بيمارستا نها و مدارس و و مساجد و عمار وارات وات با شـكوهى بنا نمود
 يكى از دوستان همدرسى مدرسه او بود . خواجه براى عمر خيام مستمرى قرارداد 6 تقويم رالى الهلاح نمود
 زمان ملكشاه نهضت معروف به ملاحلده يا السمعيليه به رياست حسن صباح يكى ديگر از هم درسيهاى نظام الللك در گردونه

غيرقابل دسترس ماز ندران بریاگرديد و با خلفاى فاطمى هصر روابط

 هجرى قلعه غيرقابل تسخير الموترا بتصرف درآورانيرد و در در سال

 خاتمه داده شـد .
باحتمال قوى مسلك اسدعيليه خلفاى فاطمى دصر، كه تا تا بـ
 صباحكه با خليفه فاطمى رابطه داشت با اطلا با بود بوده خليفه الحاكم

 در اذهان طرفداران او باقى بود .


 عملياتالحاكم اسمعيلى در مصر مداركى رود روشن از رو رويه اين خليفه بر



 حسنصبأ ميباشده ميتوان حسل برعقيده ورفتار وطبقة| وسمعيليه (آنزمان) دانست . و البته براى پيروان حاكم خليفه فاطنى كه وى
 مردمانى نفرتانگیيز محـوب بيشدند . ناراحتى يهوديانيانرا در عنـر

جلددو• - كتنبحهارم
حسن د. !- ؛ سياح معروف يهودى بنيامين ميتوديلا (كه بزودى



انتخ'ب گرديده ملقب به :
ناصر الدنيا والدين شد امها برادرش بركيارق ملقب به : ركنالدين جاى وى راگرف تو و طولى نكشيدكه پسر ديـر

ملكشاه موسوم به :
 گرديد و نقشه حسن صباحكه طالب هرج و و مرج داخلم واخلى ايران بود. عملى شد و وز
 سنجر فرزند ملكشاهكه درسال1.90 ميلادى بسلطنت خراسان


 امهراطورى سلجوقى متلاشى گرديد، آسياى صغير وسوريه وكرمان
 .زند گانى مينمود

بطور يكه قبلا گفته شد 6 دونفر استادان يهودى ايرانى 6 مشه




 براى نجات ايندو موسـسه نمودند ولى تتيجه حاصل نشد وري

 داود و سلاطين يهودا داشت 6 وى در سال • هـو متولد و در درسال


 يهود قيروان 6 و شاگرد هوشيلكه از اهل بينالنهرين و در دريا دريا
 بودكه تاريخ تاليف ميشنا و سبور ائيم و گاونيّ روني را روشن

 زياد شده بود تا بجائيكه غــير از تعيـين فرزند شريرا كسى را نيافت . در آن عصر مقام گاون ديتً اتر اتتدارى نداشت 6 تا بجائيكــه منخالفين وى در اثر تفت انتين در عهد خليفه
 و دارائىاش را دولت ضبطكرد الما در اثر اقدامات دو دوستان انش آزاد





 لقب دادند وى كوشش نسودكه با رياست

جلددوم ـ كتابحهارم
دانشعاه سورا را احيا نمايـد . شموئيل هوفنى آخـرين گاون
 . بكلى دانشگاه يومیديتا تعطيل گرديد درقيروان توسعه علوم بسرعت پيش ميرفت و در اندلس نتيجها

 از وجود مشاورين و وزراى يهود استفاده هييكردند . روابـ


تخصص فراوانى يافته بودند . طبقه اشر اف يهو وهود مانند :
 ونيسىها، ابنميعًاشها وبالاخره ابولافياها مرانـا مردمان شريف ونيك





 است موجب نخر و مباهات اينملت را در بين مللمتمدن عان عالم فراهم

ساختهاند . مانند : اسحق ابن زيـكاتيلا شاعر 6 يهودا ابن داود (بيناعراب معرون



 گابيرول فيلسوف وشاعر مور اليست ومتفكر معروف كه اعراب ویى



 راجع به طب و دستور زبان عبرى و تور ات ات ات نوشت

 ششوئيل ابن ناگر لا 6 مردى سخرد



 پسرش باديس نخستوزير مقتدر وى گرديد و ارتقاى وى ور در اثر اثر









 ميكرد و از بين فقراى شريف ،

كَ يدرشان ر خ خيعه دربعذاد نَشته و خرار كرده به گر ناد آمده بو دند
خذير ائى كرد .

خلدمات صميمانه ناگگلاها موجب جلب اعتماد ساير سلاطين


 خود باقى بودند . دراين عصر شش ن نفر استاد بزر گك تلمود در اين

كشور تدريس مينمودند مانند :
_اسحتبن الباليا
_استحقبن گيات
_استحبن راوبن
ــاستحقبن سـكنائى

ـشلمو اسحاق معروف بهراشى كهتفسير تورات وىتابهامروز
.بسيار .بسار بمعروف الست .
درحاليكه در اين تاريخ 6 يهوديان اسپیانيا در منتهاى آسايش






 فلسطين و سوريه و كليه ارویا و تا آخرين نقطه السپانيا و وحود اقيانوس اطلس تاثير فراوانى داشت .
 حمله بخالك مورها را شروع و تولد را يايتخت خو خود قرار داد و
 كه بظاهرفرقى بين رعاياى خود نميگذاشت حتى آثار باقى مانده

عدم تساوى سابت را ملغى ساخت . در عهد او اسهانيا صتحنه مبارزات و كشـمكشهاگرديل و مقدمه

 كلر مون تشكيل وجنگَ مسيحىرا بر عليه مسلمانان كه آنها را كفار ميخواند 6 وقبر مسيتح را در تصرف داشتند اعلام داشت و بـه از خود گذشتتگان در الين راه وعلده بهشت ميـخشيلـ و بـلـين ترتيب بشريت و ملت يهود را بـخالك و خون ميكشاند 6 خالك يهوديهكه در
 سپس بلست عمرو خلفاى اموى و خلفاى عباسى و بالاخره فاطمى در آمله بود6 بر سرميراث اسر ائيل واولادان ونرت حوت داودوسليمان،
 عالم ..هود آن روز 6 ابلا دخالت و علاقهاى 6 حتى نـــت الجدادى و اماكن مقدس خويش نشان نميلداد 6 مع الوصف مسيحيان در سر راه خود بر اى جنگث با اسللم 6 اولين شـغار و طعده را 6 هِود ضعيفقر ار ميدادند . در ايران و آسياى صغير سلسله سلجوقى
 مى نشست كه غزهاى وحشى ميخْو استند اير انرا العنهغود قر ار دهند و مقدمه حمله بزر گك مغول فر اهم ميگکرديد 6 .يهوديت اليرانكه با



جلددوم ـ كتابچچهارم
اين اوضاع و الحوال درجلدسوم تشريح خواهدگرديد و r
 .يهود ايران را تشكيل ميدهد .

پايان كتاب جهارم از جلد سوم

اين كتاب در ارديهشت ماه Irma بوسيلة ماثين ״انترتايب" در چاب تابات بيايان رسيد


[^0]:    |Y| (Y (Y)
    
    
     صفحه سrM)

