

احركّوانو゙

# بسم الله الرحمن الرحيم 

## فهرست مندرجات



| صV Vفحه |  |
| :---: | :---: |
| صفنحه | نڭاهى به تاريخ ايران باستان |
| صفحه 07 | حملات دولت آشور |
| OV صفتح | تجاوزات دولت اورارتو |
| صفنحه 09 | هتوم سكائيان |
| 7. 7 . | دولت ماننا |
| 7) 7 7فحه | دولت ماد |
| صفضحه | سلطنت دياكو |
| صف̇حه 7 7 | سلطنت فرورتيش |
| صفنحه | سلطنت كياكزار |
| صفنحه | سلطنت آستياز |
| صف | ماد و پارس |
| VI | قيامهاى مردم ماد |
| VI Vفحهه | قيام كوماتا |
| VF Vir | قيام فرورتيش |
| VE Vفحه | قيامهاى ديK, مردم ماد |
| V0 صفنحه | آتروپپ |
| V9 صفحه | نام آذربا يجان و وجه تسميهّ آن |
| ص. | زبان آذربايجانى |
| ص0 | قواعد زبان تركى ايرانى |
| صفنحه | اروميه زادگا احتمالى زالى إردانى |
| صفنحه | آتشكدهُ آذرگشسب |
| صفنحه 110 | مغان آذربايحجان |


| صفنحiviver | آذربايجان در زمان اشكانيان |
| :---: | :---: |
| صفحه4119 | عشاير مرزنشين كرد |
| صففحه 119 | تاريخ و وجه تسميهٔكرد |
| \|Y| |  |
| \|Y| | كرد قبل از اسلام |
| صف | آذربايجان در زمان ساسانيان |
| IYTA صe | حملهُ اعراب بها آذربايجان |
| صف̇حه | اروميه واعراب |
| ص1r. | پزشك معالج عمر بن الخطابِ |
| صفضه |  |
| صVV |  |
| صففحه | كرد بعد از اسادلام |
| صففه 1 ¢ | سلسلهُ رواديان |
| صفغهه | تسخير اروميه |
| صفحه 10r | سلسلهُ سالاريان |
| صففه 10r | مرگ سالاز مرزبان و جانثينان او |
| صفنحه 10V | نخستين دستهٔ غز در در آذربايجان |
| صفخه 109 | دومين دسته غز در در آذربايجان |
| صفخه 109 | بيرون كردن غزان از آ آذربايجان |
| 17. | اروميه در زمان سلجوقيان |
| صفضهd | اروميه در زمان انتانبكان آلذربايها |
| صفحه | اروميه در زمان خوارزمشاهيان |
| صفحه | اروميه در زمان استيلا |

صفنحه 179
|V| صفتحه
IV صفده
|Vo صفتحه
|V9 صفنحه
صفنحه
صف
صنتحه
صفنحه 1
صفنحه 191
صer $19 Y$
صفنحه 191
صنحهa 19
صفححه 197
صفتحه 191
Y.. صفته
r.1

Pr Yer
PI•
VII
صIT Yفحه
PIY Fir
TIE

معارف و ادبيات در عصر استيلاى مغول اروميه در زمان استيلاى تيموريان إروميه در زمان صفويان
شركت جوانان اروميه در جنگ جالد جـران حكام اروميه
سلطنت شاه عباس كبير و اوضاع اروميه بناى قلعهٔ ديم ديم هوقعيت قلعهُ ديم ديم ايل افشار ارومى حكومت كلبعلى خان در اروميه شاه صفى و نبرد با عثمانيها حكام ديكر اروميه تمدن وصنايع در دوره صفويه نادر شاه افشار در اروميه سرنوشت شوم سردار افشار قتّل نادر شاه افشار حكومت فتحعلى خان افشار ارومى كريم خان زند و فتحعلى خان افشار اعلام سلطنت كريم خان زند در اروميه عاقبت كار فتحعلى خان افششار حوادث اروميه
حكومت امامقلى خان اروميه در زمان سلاطين قاجار

## تاريخ اروميه

Pl0 Yفتحه
YiV Yفتح
PIV Yفتحه
PIN صفتحه
קفتحه
YY.
صفتحه
صفتحه
صفتحه YY
صفنحه |
صفخه
صفنحه YM
صفتحه
صفنحه
صفi
صفتحه 7 Y
صفنحه
poq poحه
صفنحه
صفiحه 77
ص7
PVM صفتحه
PV\& صفنحه

شورش محمد قليخان بيگلربيگى اروميه فتحعلى شاه قاجار در اروميه حكومت حسينقلى خان در اروميه سرتيت عسكرخان افشار ارومى عباس ميرزا نايب السلطنه در اروميه حسينقلى خان و صدارت عظماى ايران ورود مجلدد عباس ميرزا به اروميه يادى از عسكر خان سرتيپ افشار قاسهلو سلحشوران قريئحصار حسين بيگ حكومت جهانگير ميرزا سيد على محمد باب در اروميه حكومت نجفقلى خان بيگلر بيگى اروميه حكومت اقبالالدوله در اروميه شورش شيخ عبيداللّه شمهاى از سياحت نامهُ ابرا هيم بيگ شمهاى از سياحتنامهٔ ويليام جكسن اروميه و مشروطيت اروميه و انتخابات تعرض قشون روس در آذربايجان تشكيلات نظامى مسيحيان ايران در جنگ جههانى اول اروميه در جنگ جهانى اول جنگگ روس وعثمانى در اطراف اروميه

TVO Pفتح
PVY صفتحه
TVA صفتحه
PVA صفنحه
PVY صفنحه
PA• صفنحه
PAr صفخه
קفیحه
PAV صفتحه
pq.
صفتحه YqY
صفتحه YQ
ص99
صفتحه r. re
صفـحه 0.
صفنحه ^•
صII
MIV صفتحه
PIV صفتح
صفتحه
صفتحه •
صفتحه
صفتحه \&

عقب نشينى قواى روس از اروميه
ورود قوانى عثمانى به أروميه
هكم جهاد
ورود قواى روس به اروميه
ورود غارتگران فرارى ارمنستان به اروميه
جيلوها جه كسانى بودند
شورش جيلوها
آشفتگى قواى روس
جنگ داخل شهر
خلع سلاح قزاقان
اولتيماتوم جيلوها
مرامنامه و نظامنامه قواى مسلحه آسورى كشته شدن مارشيمون

قتل عام در اروميه سرگذشت يك قوطى سيگار نقرهاى

يطرس و قواى مسيحيان ورود قواى عثمانى قحطى وبيمارى
شورش اسمعيل آقا سيميتقو مجِدالسلطنه و قواى عثمانى

سيميتقو كى بود؟
بمب ساعتى و حوالهُ پستى
مقاومت ضياءالدوله

صفنحه OH
PYV صفتح
صفخحه •
صفحه اMH
صفتحه MM
صفتحه OM
صفتحه
صغ
صفتحه
صفتحه 0 گ
صف்ه چ६
صفتحه
صفتحه PO
صفتحه ror
صفحه
صفنحه TOT
صON
صفتحه .
صفتحه ITM
صفتحه 07"
صفتحه צ7ץ
صفغحه صفتحه 79

دفاع اهالى شهر
قرار داد و سقوط شهر نبرد بندر كلمانخانه

شكست زُاندارمها
عمرخان و اهالى شهر
دادرسى در عدالتخانه سيميتقو
وقايع بنگ سيميتقو
وضع نيروهاى طرفين متخاصم
حكم عمليات بنگى
شكست و فرار سيميتقو
سيميتقو چگونه كتشه شد؟ اروميه در زمان سلطنت رضاشاه پپهلوى مسافرت رضاشاه به اروميه

مقاومت در گردنهُ قوشچچى دستور عقب نشينى
كشتار در سربازخانه
يادي از شادروان رضاخان دادور
اروميه در سال |
اوضاع اروميه در سال IMYY
اروميه در سال IFYY
تشكيل حزب دموكرات وحكومت ملى بيانيهُ فرقهُ دموكرات آذربايجان

صفنحه
קفivo
PVT Pفتح
PVQ Pi
صVQ
ph.
صN|
phr صi
pAY صفـحه
ص
صفغحه
Pへ
קفتحه MO
صفیّ
صفتحه M4
صضصحه
صفنحه
صiV
صفخحه VQ
صفتحه
ع. .
صe
صفi

بيانيهٔ دوم فرقهء دموكرات تشكيل حكومت ملى
اروميه و حكوهت ملى
مقدمات حمله به اروميه • بآذر §
شروع تعرضات آY
عمليات روز TY
عمليات روز عمليات در قريهّ بالانش ع זآذر دخالت نيروى بيگانه
موقعيت بحرانى تيت وزلاندارمرى چY آٓذر ملاقات سرهنگ آذر با فرمانده تيب YV آذر قتل عام زاندارمرى «r آذر سقوط پادگان زاندارمهاى شجاع
مد|فعين قريهُ تورباق قلعه
حكوهت ملى در سال \& \&
خلاصـه مضمون شعارهاى فرقهُ دموكرات اهدافن فرقه دموكرات آذربايجان تخليءّ كشور ايران از قواى شوروى كردستان در سال \& צH|
بيشنهادات حكوهت تهران بيشنهادات حكومت ملى سرانجام حكومت ملى آذربايجان

ص.
ص
ص•人
\& $1 \cdot$.
ص!
صفیه
ص 10 صفحه
ص17

صفحة 19
صTY
صYY صف
ص
EYO
§Y0
صY
صe
صفحه רץ؟
صer

صفحهُ
صنغحه

تشكر. و قدردانى سرلشگز زنگنه از مردم اروميه
وقايع بارزانيها
زر و بيگ بهادرى
اروميه در دورهٔ محملرضا شاه يهلوى
روزهاى فراموش نشدنى از انقلاب اسلاهى جنگ تحميلى و دفاع مقدس سردار سرلشگر پاسدار مهدى باكرى انقلاب اسلامى

فصل سوم ـاوضاع اجتماعى اروميه ساكنين اروميه و نواحى آن فهرست اسامى ادارات اسامى استانداران آذربايجانغربى

اسامى فرمانداران اروميه
اسامى شهرداران اروميه
اسامى مساجد اروميه
شهرستان نقده و ایل قرهیاپیاق
اكرادـايلات و عشاير
پيرانشهر وايل پيران

فضصل جهارم .اوضاع اقتصادى اروميه.
بازار اروميه

صQ0
صفiحه 0 §
ص§
§§
§
صف
صor
صفتحه 00 \}
صفنحه 07
صOV صiva
صOV صفحه
صOV صففحه
صفنخه
صفتحه 09
صT

ص
صفتحه 79
صVT صفتح
صفـحه
صفiحه
صفتحه. 0.7

فصل پنجم - فرهنگُ اورميه
تمدن باستانى
ميسيونرهاى امريكائى
خريدارى موسسات فرهنگى خارجيها ميسيونرهاى كاتوليك مسيحيان اروميه و ميسيونرها مكاتب قد يمه
نخستين مدارس اروميه نخستين ملرسهُ دخترانه اروميه دانشسراى كشاورزى اروميه دانشكدهُ كشاورزى اروميه دانشگاه اروميه
دانشگاه آزاد اسلامى دانشگاه پيام نور تاريخحِهُ هنر ورزش

روزنامه ومجلات منتشره در اروميه دانشمندان و سخن آفرينان اروميه سرداران و رجال معرونْأروميه هنر هندان معروف اروميه شعرا و نويسندگان معروف اروميه ادبيات تركى ايرانى

| تاريخ اروميه |  |
| :---: | :---: |
| ضفحه | فصل ششم ـآثار باستانى و بناهاى تاريتى اروميه |
| صضنحه | آتشكدهُ آذر گ\%سب |
| صفنحه | آتشكدهُ تمر |
| ص01\% | بخخى قلعه |
| 017 | تّهُ حسنلو |
| ص0 018 صفحه | تّهّ كرد لر |
| ص01§ 0 | خان تختى |
| ص012 0 | برج سه گنبد |
| صفنحه 010 | عمارت چجهار برج |
| صفنحب 010 | قلعهُ ديم ديم |
| صففحه | قلعهُ شهر بانك |
| صفنحه 017 | كاظْم داشى |
| صففحه | كليساى نهنه مريم |
| 0.1V | كؤى تِه |
| - 011 صفتحه | مستد بحامع اروميه |
| ص011 | مسجهد سردار |
| صففحه 019 | لوحهُ سنگى كلاغين |
| صفتحه 019 | قوت سنگى |

ort صفتحه فصل هفتم ـ اروميه شهر توريستى و شهر شفابخش

صفنحه OY
صفتحه ساحل درياجٌء ازوهيه و خواص طبى معجزهآساى Tن آن

صفتحه پارك ملى اروميه

| 0 YViacie | كردشکاههای اروهيه |
| :---: | :---: |
| CrA | پاركهاى اروميه |
| صفضحه | سوقاتيهاى اروميه |
| OMl | هتل هاى شهر اروميه |
| ص M | موزهُ اروميه |
| صفنحه | در وصف ارومى |
| صنفحه | حو اشى و تعليقات |
| 0\&Vaحفه0 | تشكر و سپا |
|  | خلاهُهٔ احوال مؤ لف |
| صفحة 001 | هنابِ مورد مرا جعd |

## آغاز سخن

تاريخنزيسى در جهان همواره مسائل و دشواريهائى بر سر ران راه داشتـه، جنغهاى متوالى جوامع بشرى تاريخ را با به صورت وقايعنگارى درآرآورده است.





 اسلحه و جنگافزار بودند؟ آيا مثل امروز در منازل و و سـالنهاى مـينلـل و و در كاخها زندگى مىكردند؟
 موجود بودند خيلى كوچجك و كمجمعيت بودند. به عنوان مثال در زمان حملئ مـنول

 نمىكرد.






جمع آورى مىشد، يكى از ايرانيان به نام (آباز) پیر سه پسر كه هر سه قرار بود در لشگر
 كند. داريوش مثل اينكه اين شخص از دوستان او باشد با ماند



جانشان راگرفت.
پرواضح است كه در آن زمان ارزش و لياقت يك انسان بسته به اموال و املاكى بود كه وى داشت و عده بردههائى كه در اختيارش بود، در اين حال كسانى كه ملك و دارايأى نداشتند چچگونه مى توانستند حق و حقوقي









 تجمل و شوكت دربار سلاطين بحث مىشود، معيارهاى امروزى را در نظر مى هيَّج متوجه نيستيم كه مثلاً ساسانيان جمعأ حِقدر بودند؟ بسيار مشكل است كه بتوان صحيحترين اخبار و اتفاقات را آن طوريكه واقع شده است در تاريخ درج كرد، زيرا نبايد تاريخ رابا افسانـانه و قلمفرسائى و تعريف و تمخجيد از



تاريخ حقايقى است كه اتفاق افتاده و و از آثار آن مى توان به رون روحيه و وآداب و و و سنن كزشتگان بیى برد و در مورد آن تحقيق و قضاوت بررسى و نتيجه گيرى قرار داد.

 نتيجه گيرى نمايد.
يك ملت زنده هرگز نمىتواند بدون داشتن تـاريخ و ميراث فرهنگى سرزمين
خويش آزادى خود را محفوظ بداردر.




 به آسانى حل نمود و واز يين برد.

 وجود مىآورند.

 حكومت ها و ملتها قضاوت خواهي اهد كرد.
براى ملتى بزرگ داشتن تاريخ باستانى اهميتى بسزا دارد، زيرا درا در برابر آبر آنست كـه
 درآمده است، ؛یى بيرد ملت اگر به فدا كاريهاو جانبازيهاى نياكان خود و وخون شهيديدانى

كه براى حفظ آب و خاك و نواميس مردم ريخته شده آشنا نباشند و اعمـال آنـان را سرمشق خويش قرار ندهند و تنآسا و راحتطلب باشند، هرگز نــمى توانـند آزادى و
 تاريخ تنها اعمال اشخاص و حوادث و وقايع را ثبت نمى وند بلد ولكه آنها را از نظر



 آذربايجان تاريخى بس قديمى دارد و هميشه سير بلا بوده چهَ در زمان آشور و چچه در زمان امپراطورى روم و چه دوران بعد از آنها حوادث گونا گونا گون ديده كه كمتر استانى در

 خطه را خواهيم ديد و اين تاريخاست كه مى تواند نسل جوان را به حوادث و فدا كاريها و ايثارگريهاى گذشتگان آشنا كند.
طبيعت حنين مقرر داشته است كه مردم آذربايجان در حساسترين

 خداى متعال چنين خواسته و دست تـوانـاى تـقدير الهـى چـنين مـقدر كرده كـه آذربايجان در مقابل حوادث ناگوار تاريخ سير بلاى ايران باشد و آذربايجان غربى به منزله آن برجسته فولادى سير است كه ضربات جانفرساتى بيشتر بر آن نقطه فرود آمهده
 پافشارى آن افزووده مى شود.
در ختام مقال به روان پاك شهوائى كه براى اعـتلاى ديـن مـبين اسـلام و بخـاطر سرافرازى ميهن اسلامى ايران زمين تا آخرين نفس با دشمنان مملكت جنگيدند و تن به

## 0 <br> آغاز سخن

ذلت و خوارى ندادند ، درود مىفرستم•
درود بر. جوانان مبارز و جانباز و حقطلب كه دربارهً احياى حق و عدالت از هيِ
 ناموس و براى استقلال و آزادى ايران از جان و دل كوشيدند و براى خود و فرزندان خود بزركى و افتخار آفريدند.


اروميه IHVY خورشيلى
احمد كاويانيور ارموى



[^0]

## فصل يكمــ جغرافياى اروميّه

## اوضاع طيعى:

شهرستان اروميه مركز استان آذربايجان غربى يكى از از شهرهاى قديمى و خورش
 مرز ايران و تركيه واقع است، وسعت خود شهر


 مى سازند يوشيده شده استا

 مى مىاشد. دربارةٔ حاصلخيزى و وفور آب و كثرت نعمت اين سرزمين همين بس كه اين اين ناحيه چجندين بار در طول تاريخ مورد تاخت و و تاز آشوبط
 آذربايجان به تحريك خارجيها
 آن پايمال سم ستوران گثته و ساكنين آن از هستى ساقط شدهاند. در اندك مدتى از از

بركت وفور نعمت وكوشش اهالى زحـمتكش جبران مـافات گرديده و ايـن مـنطقئ
 در پائيز همانسال مردم آن ديار عزم زيارت عتبات كردهانداند، اين حقايق، دليل بر وفور دياري نعيت خدادادى و حاصلخيزى زمين آنست.
در ادوار متوالي تاريخ، اين خطهُ زرخيز اشتهاى استيلا گران را را برانگيخته، گاهى





بطوركلى 'اروميه از اعصار بسيار قديم يكى از مراكز آباد و يرجمميتيت كشور بوده



است.


 آن معتدل و به علت مجاورت با درياحه نسبتاً مرطوب مى اشباشد و دارایى زمستان كمى طولانى است.'

## اروميّه و وجه تسميهُ آن:

اـ ـجغرافياى مفصل ايرانـ مسعود كيهان
جغرافياى آنربيايجان غربى إير
 Por I IMT 7 دبيران Fروههاى آموزش جغرافياى استانها جلد اول

## 11 جـرافياى.اروميه

بزرگترين مؤلف كتابهاى مسالكى الممالكى مانند ابن فردادبه، ابن فقيه همداننى، بلاذرى، ياقوت حموى، ابن حوقل و حمداللله مسـتوفى بــه اتفـاق أرومـيـه را يكـى از شهرهاى مهم و باستانى آذربايجان شمرديانداند.
 آباد و مسكون بوده و از طرفى از آثار تاريخى اين شهر و اطراف آن آن مانند كشفيات تِ تِّ
 جغرافىدانان دليلى بارز بر قدمت اين شهر تاريخى مىباشد. اين شهر از قديمالايام با
 گرديده، قدمت اين ناحيه را تا حدود دو هزار سال قبل از ميلاد مسيح مى دانند.
 ((اورميا)) وارمنى ها ((اورمى، اورميّه)) و اعراب آن را ((ارميّه)، أيرانيان ((ارومى، اروميّه)) نوشتهاند.

 قديمى و برج و باروى محكمى كه داشته ياد كرده است.




 باغها و بستانها و حششمهسارهاى آن بيشتر از اين ناحيه باشد.

بـ حمداللة مستوفى در نزهتهالقلوب مىىنويسد: ارومـيه شـهرى بـزرگ است، دورش

دههزار گام مىباشد بر كنـار دريـآحهُ چجيخست افتـاده، هـوايش گـرم است و آبش از



 بزرگ، دورش دوازده هزار قدم، در كنار درياحهُ حییخست واقع، هوايش گرم، آبش از از
 خوب به عمل مىآيد. يكصد و بيست پاره آبادى از توابع آنست و حقوق ديـوانيش (V\&... ) ( دينار است.
Ir جغرافياى اروميه

## حومه و توابع:

شهر اروميه داراى يازده بخش و در حدود (Vイ9) آبادى مىباشد و با احتساب آباديهاى شهرستان نقده و بِيرانشهر (خانه) داراى هفده بـخش و در حـدود (VV؟ (l)) آبادى به شرح زير مىیباشد:
 تعداد آبادى lor مساحت به كيلومتر مربع وس VYY- تعداد آبادى 07 - مساحت به كيلومتر مربع

 تعداد آبادى

 VIT- تعداد آبادى 117 مساحت
 تعداد آبادى or or




 V• 9 - تعداد آبادى 10 مساحت به كيلومتر مربع

بخش قوشجیى انزل بخش بخش صوماى بخش برادوست بخش ترگور بخش روضهجايى بخش بششلو حايى بخش دشت بخش باراندوزجايى بخش دؤل بخش مرگور شهرستان نقده، سلدوز بخش اشنويه بخش شهرستان خانه، ييرانشهر بخش لاهيجان بخش منگور
 بامسلمانانمخلوطهستند.مسيحيانآرامىنزاداروميه،خودرآشورى،آسورى مىخوانند.

|  |  | اسامى آباد |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | بخش قوشحى |
| كورها آشاغى | زيندشت | آب گرم |
| كهريز كورها | سلطانآباد | آق زيارت |
| كول تهه | سينج ليك | امإمكنى |
| كلانيك، يوخارى | شريفآباد | بارى |
| گلانيك آشاغى | على آباد | بلارغو |
| كوورجين قلعه | على كان | بهله |
| گولان | قرهباغ | تئزخاراب |
| ماكوكندى | قلقاجّى | تمر |
| محمودان | قوشجیى | تندروك |
| مغول | قولونجى | جبل كندى |
| مقيطالو | نمى بوق | جمالTباد |
| ميسيك | قهرمان | حاجى. |
| هيناس | كاسب | حماملار |
| نجف آباد | كانى شوريی | خان تختى |
| نورالدينآباد | كاى نسى | خرمآباد |
| نوسر | كوره، يوخارى | دلادل |
| - | - | زنگ/آباد |


| خانشان | تازه كند افشارى | بخش نازلوجاى: اباجلوى، يوخارى |
| :---: | :---: | :---: |
| فيزيل خانغان | تازه كند جينيزه | اباجلوى آشاغى |
| الله وئرديخان كندى | تازه كند قاطرجى | بؤيوك اده |
| دانقارالى | تازه كند قشلاق | آرمود آغاج |
| دإيلغ | تقليدآباد | آرناسا |
| دده ساقى | تكالو | امير آباد |
| دستجرد | توريّاق قلعه | \|نگنه |
| دويران | ج | اوج إولر |
| رحيم آباو | چمكى | اوخحجولار |
| زاياكنى | چاناقلى | اوزرلو |
| زده لى | דینقارالى كؤريو | اوصال، اللهوئردى |
| زومبالان | چونقارالى يكان | اوصالو كاظم |
| زيرمانلى |  | ايلو |
| ساريجالى | چیָجֵلو منصور | ايروانلو |
| سارى بيكلوآراليق | حاجى آباد | باربن |
| سارى بيگلوحهاغ | حإجى بِّرلى | باشلان بوشلى |
| ساعتلو بيكلر | حصاربابا | بديربو (بدليو) |
| ساعتلو منزل | حصار بهرامخاريان | برنج آباد |
| سالما سالى | حصار خرابه | بوزلو |
| سويورغان | حصار سيرغان | بلوو (بالوو) |
| سليم كندى قلعهلر. | حيدرلو | بهلول آباد |
| سيدلى | حيدرلو بيكلر | بهى صفر |
| شاهمير زاكندى | خالد آباد | \% |


| ك\% كهل\| آلثافى | \%ر0.بوغلر | شوركند |
| :---: | :---: | :---: |
| ككهبا باثى | قره:جر) |  |
| كبهج | \%ر0, | شيخرسـت |
| كربیرآبا | \% | شيرّباد |
| K |  |  |
| كركان |  | صفر قليفاذك |
| كrand | GTا |  |
| ك\% | ${ }^{\text {GT }}$ | عباسى آبار |
| كرك | قر |  |
| , | \% ${ }^{\text {\% }}$ | عرلر بكانـ |
|  | قر0. | عرلرّآكالى |
| كزن | قيزيل هابيلر | عربرير |
| ككرزيونرى | تيزيلا عاثن | ربربر دره |
| ككرز |  | كـكركِ |
| ك\% |  |  |
|  | تصر | على |
| كريبه | تإجّ | على كنى |
| З | تلس |  |
| $\checkmark$ |  |  |
|  | قلس برار | . |
|  | Fالـ | تا |
| (\%) |  | كازان كا |
| , | 8080 | 10, |
|  | تكهكرا غاناسى |  |


| يورغون آباد يوخارى | ولى آباد خالصه | موسى آباد |
| :---: | :---: | :---: |
| يورغون آباد آشاغى | ياغمور اغلى | نازلو |
| يورقانلو، جينيزه | ينّنكُجه | نخجوان تهه |



|  |  | بنش برادوست |
| :---: | :---: | :---: |
| كانى شوريك | حاجى محمو حمان | اختيان بؤيوكي |
| - | حسبستان | اختيان كيجيك. |
| كاولان | خانيك | آويك |
| كريمآباد | خرابه سنجى | ارييلان |
| كلن كانى | خليان | اسكندرآباد |
| كليكنى | خوش الان | آسياب چرهنرهنر |
| كورانه | دربند | اسين كران |
| كورته كويل | دمان | الوسان |
| كى شیخان | ربط | اودلان يوخارى |
| كنگجين | روند يوخارى | اودلان آشاغى |
| گوران آباد | روند آشاغى | ايشگه |
| گوندك | زنكاءن | بانى |
| مارميشو | سرو | بصريك |
| مافران | سنجّى | بهيك |
| مجروسه | سوريان | بيخوز |
| مركوش | سيخفتيك يوخارى | حركل |
| مستكان | شهرويران | بِّهان |
| مسكين | صوفى كانى | تازهكند |
| ملونه | عمرآباد | تبیى |
| ميرداود | قرنسا | mun |
| نوجوان | قرهآغاج | تمتمان |
| نى جالان | قصريك | 穴 |
| هفت ساران | كانسبى | \% |


تئز خراب

جهتلو الواج انهر بوخارى سيد آقاكوزه كنانى

طرزلو
طرز لوارخ الش قره حسنلو
قصريكى
قزيوند (قوزگه وند)
حصار ميرحسين بيگ
خانگاه
خليفه تان انهر آشاغى باجییی
بادكى
بالاجوق
دره زم
ديزه سياوش
بخش آباد
زينالو
پيرمراد
كاتالان
سقان
تازه كند يوخارى
كانى قيزان
سنج ليك
تازه كند آشاغى



## بنتش

دو دربند

بخش باراندوز جايى:

بربران
بزرگ آباد، زورگاوا
بتدايى
بيات
تازه كند

اوزان آشاغى
ايلذگى
بابا رود
باراندوز
باروز
بالانيش (بالانئج)

بهكار
برده سور
رشتکله
بيرهادى
تويى
جئرمى
حلفله
خرى
خوشاكو
اردشاهى

آغ بولاق
القيان
انگمان
اوج لر
اوزان يوخارى

| شيخلر مزارى | خضرآباد | تازه كند |
| :---: | :---: | :---: |
| شيرو كندى | خطايلو | تبت |
| شيطان آباد | خنجر قشلاغى | تّه تركمان |
| صمد آباد | دربرود | ته هـهى |
| ططالب آباد | درين قلعه | تركمان |
| - طرّزلو | دولاما | تئز خراب |
| عربلو | ديدان يوخارى | تكيه |
| علىآباد يوخارى | ديدان آشاغى | تويوز آباد |
| على آباد آشاغى | ديزه تكبه | تولكان |
| عيسى لو | ديزه رحيمهور | توماتر |
| غريب حسن | ديزه فتحى | جرنل كندى |
| غريب كندى | زوبك | جرنى |
| فق بيكلو | سارالان | جعفريان |
| پبلادلى | سارى بيگلو | جيران يوخارى |
| قاسملو | سارى بيگلو موسى | جيران آشاغى |
| قرهلر آقاتقى | ساعتلو | جاورش |
| قرهلر حاجى قاسم | داغ ساعتلوسى | قيرخ بولاق |
| قره آغاج | سرد رود | حسن آباد |
| قرهلر گورخانا | سيدن | حسوكندى |
| قطيلو | سير | حصارآغ بولاق |
| قلعه جوق | سيلان | حصار تركمان |
|  | شاهين آباد | حصار كإِحیى |
| كاروانسرا | شبان كندى | حيدرلو |
| كرانى | شمس حاجيان | خرم آباد |


| نرلر | محمود آباد | كليسا سير |
| :---: | :---: | :---: |
| نز دره | مرادعلى يوخارى | كوسه كآباد |
| نظرآباد افتخار | مرادعلى آشاغى | كوكيا، كوكيه |
| نظرآباد مجيذ | مراد كندى | قورد تّه |
| نوروز بولاغى | مقدم | كزنه كش |
| نيولى | مند دول | كو.لدانلى |
| وئرمزيار | ميزا على آباد | گورشالى |
| هوندوك | مير شكارلو | گوى تِّه |
|  | ناى بين (نى بين) | مبارك آباد |


|  |  | بخش دؤل |
| :---: | :---: | :---: |
| قميشلى | ديزه | بالستان |
| كنعان ائل | رشه كان | برده كشك |
| كنعان رعيت | زيوه | جيرعلى |
| نارى | رار آباد | جلبر |
| نازناز | سامورتى | داش آغول |
| ناناس | سلطان آباد | دربند |
| نصيرآباد | شيطان آباد | دلى |
|  |  | بخش مرگور: |
| حلج | بى بكران | اورسى |
| حلستانه | تازه كند | باوان |
| خوراسب | تويوز آباد | برازان |
| دكانا | جلى آباد | بيراسب |



برابر تقنيمات كشورى و اسامى دهات كشور- جلد يكمـ عمران منطقهُ آذربايجان سال \& آباديهاى شهرستان نقده بخشش سلدوز


## $r 0$ جنغرافياى اروميه

| شوفالدين | حسنلو | \|مين لى |
| :---: | :---: | :---: |
| شفيع قلعه | حلبى | بارانى |
| شونقار | حيدرآباد | بارانى |
| شهريار | حسن خانا | باليق |
| شيّن احمد | خليفان | بجانلو |
| شيخ معرون | خليفلو | سارى برده، برده زرد |
| شيروان شاهلى | داش كسن | بندر حيدرآباد |
| شيرين بولاق | دربسر | بهرام آباد |
| شيطان آباد | دربئد | بهمن آباد |
| ظلم آباد | دورگه آرازخان | بيضا آباد |
| عباس آباد | داش دورگه سى | بيكّم قلعه |
| عجم لو | دلمه | پناه آباد |
| عظيم خانلو | دمير7ی | جيه |
| على آباد | دورگه لطف الله | تاييه |
| على ملك | دولت آباد | تازه قلعه |
| غلات | - ديزه | تازه كند جبل |
| فرح زاد | ديلانجى ارخى يوخارى | تازه كند |
| قارنا | ديلانجى ارخیى آشاغى | توپوز آباد |
| قره بولاق | دليلان | تلخاب |
| قره قشهل | راهدهنه | جا كستجو |
| قره قصاب | زينه ور | جقال مصطفى |
| قلعه | ساخسى تهّه | چجيانه |
| قالوت | مارال يوخارى | حاجى باغلى |
| كاروانسرا | مارال آشاغى | حاجى فيروز |




بتش اشنويه:
اشنويه
نازان دره
الكاآباد
اميرآباد
بالاغگير

بظريان
بمضرته
بيرّآباد
هروانه
حسن نوران
هوش آباد
حت
خاله آباد بوليه شيروت آباد خاندلر هـ تلعه


آباديهاى يريانشهر- خانه: بخش بيران:
ابلس پيران
امين آباذ
بادين آباد
دلاوان
بن دره
سوره دره
ديليزه
تمرچین

# گاس كاسك <br> گرديم خانه <br> گل اوا <br> نم نجى 

قلات
قمتره
سوغانلو
سيد آباد
شين آباد
كله كين
كهنه لاهنه خانه
قلقه موت $\begin{array}{r}\text { قيلقيله } \\ \text { قياد }\end{array}$

بخش لاميجان (يريانثهر)


## جغرافياى اروميه



بخش منگور
دشت گندمان
دو دوچومن
بادين آباد

دولى گران
باوله يوتارى

دولانيا
زاويه قوره
زويان سرتز

ابـخوردار
بازرگان

باستان بك
باوله آشاغى
باوله سيدن

گرد مراد بيگى
گرد نعلين
گرده سين
كلك
كنه دار منيگور
كيريشتان
مام هيبه
ميشده يوخارى
ميشده آشاغى
وئرميشان
هنگ آباد
ياقوش

كانى سيب
كانى شينكه
كانى كليه
كانى كيلان
كانى نوبته
كرمدار
كلفت
كنه كج
كنه مشله
كوير
گازگاز
گرداحمد
گرد باساكى

سرجاوه
سلوس
سيب گدا يوخارى
سيب گدا آشاغى شالى آباد

شختان
شكرآباد
شهرستن
قادرآباد
قباد بيگِيان
قلات
كانى اشكوتان
كانى خليل

برابر نتايج تفصيلى مركز آمار ايران ـ سرشمارى عمومى سال شانل ع بخش و بيست دهستان ميباشد.


 مشروب و זרז آبادى دارای برق مىباشند.
 مى باشد.

رودخانههاى اروميّه:
 براى رودخانههاست، رودخانههاى اروميه اغلب پِرلاآب بـوده و آب براى زراعت
 محدودى در ساير قسمتهاى اروميه محسوس نيست.

1-رودخانهٔ نازلو:
اين رودخانه از شعبات متعددى تشكيل يافته از كوههاى ايران و تركيه سرحشمد مىىگيرد، شعبات اصلى تشكيل دهندهُ اين رودخانه عبارتست از: سروجايى كه از دو


 رودخانه بر اثر ريزش كوه مانع طبيعى در عرض رود روخانه از از سنگهاى ميكا ايجاد شده ور ور
 استعداد ذخيره آب كافى را ندارد. در نزديكى قريهُ ميرداود شعب مختلف بهم بيوسته رودخـانئ نـازلو را بـه وجـود مى آورند.

## ץ- رودخانئ روضه:

آب روضه چايىى كه از ارتفاعات كانى قوزان و كلهر سرجشمه مى گیريد بسيار كم
 چـآيى مشـروب مىشـوند در تابـستان در مـوقع صيـف كـارى هـميشـه دپیار كم آبى مى شوند.

## بــشهرحايى:

رودخانهُ شهر ياشهرجايى توناز نامشهرچايى معروف شده است ونامديگرش بكشلوچاى و برده سو مى باشد. آب اين


 براى تامين آب مشروب شهر اروميه آب كافى از شهرچا كانال مخصوص جدا مىشود و در نزديكى دانشكدهٔ كشاورزى تأسيسات تصفيه خانه آب ايجاد شده است.

## £ـ رودخانٔه باراندوز:



 حوالى قريهّ بابارود (بابارى) است.


 از ايـن قريه قرار دارد، به اصطـلاح
 نمى شود و اضافه آب اين رودخانه حتى در فصل تابستان نيز اضافه بوده و به درياجه مىريزد.
TM : جغرافياى|اروميه

كوهها و عراتع:

 كيوتي، مبر شُهيلن ( :اليرالن، تركيكه وع عراق میىيلشد
كوشهاى اطراف شهر عبارتند از:كوه.سير، ييزو داغى (على ينجهسي) الله اكمير

 بشمال شرتى بوده بوجو2 آمده أست وهون آين دوره مصادف با آتشفشاتى كوهها فلات آذبرايجان بوده الز اين جهت در اطرات دريآهُ اروميه سه نوع سنغهاى تحويجى

تشخيصس دالده شُـده لمست.

 r- سنگهاى قليائيـماننذ بازالت كه هربوط به اواخر دوران سوم و اوايل دوران جهادم مى باشُند
 جزيرة شاشى (السلامى) ويجو دأرد '

مراتع:
منطقةٔ اروميه داراى آب و هواى معتدل و رطوبت كافى است و اين دو موهبت الهى در ايجباذ جلگههاى حاصلخيز و سيراب كردن آنها سهم بسزائى دأرند وبه اتفا
 نوع كشت و زرع مساعد ساختهاند.

دامدارى و و تريبت حيوانات /هلى نيز در اين سرزمين از قديم الايام رواي





## آبهاى معدنى ارومتِه:


 درياحه مى كتندو مهمتمين اين آب معلنيها عبارتنداز:

## 1-آبقُرم قوشجى:



 هال حاضر مرجع تداويى مردم مىيبائد. ץ-آآبگرم محال بابراندوز:


r- آب بعدنى كره زنيل:

 سنگ آسياب از تلئكوه سرچشمه گرفتهاست وبه درياجه مىريزد و علائمى وجود دأرد
.4
107

جغرافياى اروميه
كه نشان مىدهد در ازمنهُ قديم در محل مزبور آسيابى وجود داشته و با همين آب كار مىىرده و احتياجات آن ناحيه را رنع مىنموده است.
₹-آب معدنى چهريق:
ايـن آب از جـملةُ آبهاى خيلى گوارا مى باشد و از آثار و علائم آن پيداست كه داراى گـاز و مـواد آهنى زيـاد اسـت و شـايـد روزى مصرف طبى و تجارتى داشته

باشد.

ه- آب معدنى بخشى قِلعه:
اين معدن بصورت چشُمهاى در دامنةٔ كوه بخشى قلعه واقع است و گُ بيست كيلومترى شهر قرار گرفته است.'

جادهها و محورها:
شهر اروميه از طريق راههاى زمينى، دريائى و هوائى با مركز و سـاير نقـاط


كيلومتر.
r- r- جاده آسفالت اروميه - سلماس -خوى - مرند - تبريز - بطول • البكيلومتر.
ץ-
اجشكيلومتر.
§- جاده آسفالت اروميه - مهاباد - مياندوآب - بناب - مراغه، بـطول Yo7
كيلومتر.
ه- جاده آسفالت اروميه - مهاباد - بوكان ـ سقز - سنندج -كرمانشاه.
|ــتاريخ اروميه ـ محمد تمدن ـ صـ 1^|

ף צ- جاده آسفالت اروميه - سلماس - خامنه - طسوج - شبستر - صوفيان -
تبريز - Vדצكيلومتر.
ע-
^- جاده اروميه - زيوه، بطول 00 كيلومتر.
9- جاده آسفالت اروميه - نقده - بيرانشهر (خانه) بطول • 1 آكيلومتر.

- ا- جاده آسفالت اروميه - تبريز از طزيق جادهُ شهيد موسى كلانترى (از طريق

دريا).
II

$$
\begin{aligned}
& \text { Y IY } \\
& \text { r } \\
& \text { عا- راه هوائى - اروميه - تبريز - تهران. }
\end{aligned}
$$

بنادركشتيرانى دريآهُّ اروميّه:





فرودگاه اروميّه:


 مسابثءُ اسب دوانى استفاده مىشد. بعدها براى رفع اين نقيصه در كنار جادة اروميه، سلماس نرسيده به نازلوهاى،

FV جغرافياى اروميه

فرودگاه مجهزى احداث گرديدكه براى فرود آمدن هواپيماهاى بزرگ مسافرتى آمادگى داشت واين نقيصه اساسى تا حدودى برطرف گرديد.

آباديهاى واقع در جادة اصلى و شمالى اروميه، آباديهاى واقع دز جادة اصلى جنوبى اروميه، حيدرآباد سلماس

1- قريه قره حسنلو در كيلومتر

l\& 1 Ir قريه قرهلر دركيلومتر






Er قريه داش آغل دركيلومتر
§7 قريهٔكرگن دركيلومتر

Ir $\quad$ قريهُ شيرين بولاق دركيلومتر


درياجهُ اروميّه:
درياچچه اروميّه از روزكاران قديم تا به امروز بنامهاى مختلفى در كتب وآثار
تاريخ نگاران ذكر شده است.

زند و اوستا در بند هشن، حمداللَه مستوفى در نزهتهالقلوب، ابوالفداء در تقويم
البلدان، فردوسى در شاهناهه آنرا بنام چییجست خواند

 استخرى در كتاب مسالكى الممالى و نويسندهُ جغرافياى حـدود عـالم ' آنـرا دريآئّ اروميه ناميده و مىنويسد: در آذرياتكان دريائى هست كه آنرا
 سواحل آن آباد است. اگر چوبى را در آب دريا جا درازاى آن درياحهه پنجاه فرسنگ و عرضش سى فرسنگ و در وسط آن جزيرهايست كه
 آرتميا و جلبك سبز رنگ و نيز موجودات تك سلولى ديگر، وجود يكى سيستم زيستى خاصى را تائيد مىنمايد.
اين درياحه كه در بيست كيلومترى شرق اروميه واقع شده طول آيل آن (از شا شمال بجنوب) • •
 تغيير سطح آب در فصول مختلف متغير است، ارتفاع آن از سطع دريانى آزاد و بزرگترين درياحئ دإخلى ايران بشمار مى آرود.
 זץ درصد املاح مختلف در آن وجود دارد.
آب درياجه اروميه داراى كلرور دو سديم (نمك طعام) דیگرم در در ليتر و كلرور
 كلسيم، بروم، و راديوم مىباشد.
نمك محلول (نمك طعام) در آب درياچه بعلت دارا بودن مقدارى يد بهترين

نمك طعام مىباشد و براى كسانيكه گلودرد وگواتر دارند بسيار مفيد است. نمك طعام دريائى را با ايجاد حوضحههائى در ساحل آن جمع آورى مىنمايند و و از آب و گً آن نيز بعلت املاحىى كه در آن حل شده است، استفادهُ طبى نظير امراض پوستى، درد مفاصل و كمردرد بعمل مىآيد. جزاير كوجكى و بزرگ اين درياجه بغير از دو جزيره، بـاقى خـالى از سكـنه
 مربع مساحت دارد و درفصلزمستان مورداستفادهُجوپانان از مراتع آن•قرار مىگيرد، اين جزيره داراى معادن مرمر و اشجارى از قبيل درخت بادام، گُردو و پِتهُ جنگلى مىباشد.


 كشتى هاى درياپِه مى دباشد. جزاير ديكر ذرياپه عبارتند از: جزيرهُ طلا (قيزيل كنگره) جزيرها آرزو، جزيرهُ

اسيير؛ جزيرهُ آدا، از اين جزاير اغلب بعنوان هرا اگاه اغنام استفاده مى شیود.

 طبيعى جهان است كه بايستى دست نخورده بحالت اوليهُ خود براى نمونه باقى بماند تا روى آن قسمت بررسى و تحقيق و نتيجه گيرى گردد.

بحعيت اروميّه:
جمعيت ارومـيه و حـومةٌ آن بـرابـر سرشمـارى سـال هنبا شــمسى بـالغ بـر



(loro7o) نفر مرد و (IMGYV|) نفر زن و جمعيت خود شهر اروميه (Il-V\&Q) نفر
بوده است.



 بوده است و (Y Y Y نفر - جمعيت شهر (Y0091\&) و بمعيت روستائى (YV\&00) Y) نفر. مقا يسهُ سرشمارى: '


فصل دوم - تاريخاروميّه

نگاهى به تاريخ عهد عتيق:
چسران حضرت نوح (ع) كه باتفاق هشتاد نفر از كشتى بيرون آمدند، سام، حام و

 داراى زن و فرزند بودند.
حضرت نوح (ع) پسرش يافث را (بعلت احترامى كه زياده از ديگر برادران به
 وسعت دهد و فرزندان وى در خيمدههاى فرزندان سام ساك سام را تبرك فرمايد.
پسران سام عبارت بودند از: ايلام - آشور - آرام، (فرزندان آشور شهر نينوا را بنا
نهادند).
چسران حام عبارت بودند از: مصرايم - لوط -كنعان -كوش (نمرود از نسل كوش
چإدشاه بابل بود).
جسران يافث عبارت بودند از: جومر - ماجوج - ماداى - ياوان - توبال - ماشكى -
تيراس.
اينها پسران نوح هستند كه از ايشان امتهاى جهان منعشب شدند، نخست تمـام
'جهانيان را يك زبان و يك لغت بود.
 (ديباكو) بزرگ قبيله گرديد و يس از وى (تورى) رئيس ايل شد، مردم آسياى ميانه و وري اقوام يافثى نزاد منسوب به وى مىباشند. طوايف ماداى در سرزمين ماد رحل اقامت |فكندند.

 بيشرنت مادها از مشرق بسوى غرب آشكارا مشهود مى باشد.

مهاجرت آرياتى ها:
بعلت كثرت جمعيت يافثى نزاد در آسياى مركزى كه منبع جوشان جمعيت بود در در طول دهها قرن كه مورخان آنها رًا اقوام مختلف آريائى مى نامند، مهاجري آغاز گرديد.

 بقوت خود باقيست: مانند وازَههاى چدر، مادر = فادر، مادر در زبان انی انگليسى و آلمانى.

 إست.

حدود هزارة سوم جيش از ميلاد مسيح قبايل آريائى از آسياى مركزى به سرزمين

 جاها با آرامش در كنار آنان سكونت اختياركردند.

باتوجه به نقل و انتقالات طوايف مختلف، تعيين تغييرات اجتماعى و قومى آنان كار بسيار دشوارى است و نمى توان كاملاً ثابت و مسجل نمود كه مهاجرت قبايل ما مزبور دقيقاً از كدام راهها صورت گرفته و علل مهاجرت آنها به اين سرزمين جه بوده


 تركيب شده بود، بنام همهٔ آنان ايران خوانده شاند شدن بنابر آنحَه دانشمندان باستان شنا
 طريق راه قفقاز به ايران مهاجرت كردداند. طوايف مختلف ترك زيان آسياى مركزى نخست بنامهاي قومى و قبيلهأى ناميده










بديهى است اقوام مختلف آريائى در مناطق جديد بائى با مردمانى كه به زبانهاى ديگر صحبت مىكردند آشنا مى شدند و در نتيجهُ تماس دائمى و همزيستى مسالمت آميز آميز، تاثيرات متقابل، زبان و مكالمات بين آنان و اقوام بومى صورت مىگرفت.

 مهاجرت كردهاند. البته ذكر اين نكته لازم است كه زبابن هيجّ يك از ملتها در آبا آغاز بصورت فعلى نبوده بلكه پس از جمع شدن و و يوند يافتن قلوب معين، زبان آنها نيز تكامل بيدا كرده، قواعد و اصول. آن گسترش يافته است و در طى
 امروزى رسيده است.




1- آثّار باستانى گوى تָه:

 منقش به تصوير گيغميش، بهلوان



 به حدود دو هزار سال قبل از ميلاد متعلق بوده است است ويليام جكسن كه در سال بَ 19 ميلادى از گوى تָَ بازديد كرده، در سفرنامهة خود

$$
\begin{aligned}
& \text { F•V تاريخ ماده صم اريخ } \\
& \text { تاريخ مردم ايران، ص } 1 \text { ( } 1
\end{aligned}
$$

اطلغعات ارزندهاى در يـيرامون استوانهُ مزبور و خود تيه بجاگذاشته است، قسمتهاثىى از نوشتهُ او را در اينجا مىى آوريم:
... اكنونككليساى عيسوى كه نسطوريان ساختهاند، برفرازازين تِّهُ قديم آتش برستان



 شهر نيويورك يافتم. دوست من دكتر ويليام هيزوارد، شرح مفصلى در توصيف آن استوانه نوشته است و
 يافتهاند به رشتهٔ تحرير درآورده است.
 شفاف، ارتفاع آن ( 1 ميليمتر) قطرش (ov ميليمتر) و وخامت ديوارهاش (1 ميليمتر) است.
بعقيدهُ دكتر وارد، طرح حجاريهاى بابلى قديم و نقوش و اشكالى كه بر آن كندماند


 عقيدةُ او اين استوانه سرايا ساخته و و پرداخته
 أورده باشند... (كشيش) مى گفت:كهـ بنابر مشاهدات




خالى از اسكلت در زير خاك برخورد مىىنند) آٓقاى شمعون كه گشودن تعدادى از اين
 سه جهار اسكلت ديده شده است و مرد گوركن به خاطر داشت كه يك بار شش اسكلت رادر يك خمره مشاهده كرده است.


 با اين همه برای نخستين بار تا حدودى آشكار شده است كه در آذربايجان و به ويزه آذربايجانغربى وضع طبقات از نظر چندى و چجونى آثار فرهنگ مادى از چه قرار بوده

است. بورتون براون كه نتيجئ كاوش هاى خورد را تحت عنوان (حفريات در آذربايجان) در

 ح - طبقهٔ زيرين، مربوط به هزارهٔ جهارم قبل ازم ميلاد شامل خانههايى با با ديوارهاى چينهاى قطعاتى سفالٍ قرمز و خاكسترى بدون نقش و سفال زرد باز با خطوط سادهُ هندسى به رنگ قهوهاى تند، كارافزارهايى از سنگ و و اشيائى ساخته شده از از مس.




زياد يافته شده است.
تمدن تشرهاى زيرين اين طبقه و طبقه (ح) از جهاتى با طبقات r و س ت تّه سيلك كاشان مشابهتهائى دارد.
اما اين تمدن بطور كلى با تمدن ايران مركزى واز آ آن جمله سيلك متفاوت است و و


ج ج- سفالهاى اين طبقه خاكسترى وگاهى سياه وعموماًصيقلى است، سفالى نيز با نقوش برجسته در همين طبفه يافت شده است كه به سفالههاى تهَ تريالتى درگرجستان و تَهئ اليشاردر آسياى صغير (تركيه) شباهت دارد.
ث - از اين طبقه سفالهاى سياه و صيقلى بدون نقش به دست آمده است. ت - در قبرهاى اين طبقه كه به حدود سالهاى دو هزار قبل از ميلاد مربوط دانسته شده، جمجمههاى نوع شمالى كشف گرديده كه به گمان بورتون براون بـه نـخستين آريائى هائى كه از آذربا يجان كذشته وبه آسياى صغير رفتهاند، تعلق دارند، قطعات سفالى يافت شده در اين قبرها قرمز رنگ با نقش يا بدون نِقشهاى الوان بوده، به سفالهاى

طبقه سوم اليشار شباهت دارند.
 سفالهاى بدون نقش صيقلى سياه و خاكسترى، شبيه سفالهاى هيتىهاى ساكن آسياى

صغير است.
آ - ب - اين طبقات شامل ظروف سفالين صيقلى قرمز و خاكسترى هستند كه دستههائى به شكل حيوانات، هماند ظروف يافت شده در تِهُ حسنلو، دارنـد و بـه سفالهاى كشف شده در طبقهُ اول تِّ گیان دامغان نيز شباهت دارند.
 وجود دارند كه حدس زدهاند به اواخخر هزازه́ دوم و اوايل هزازهُ اول قبل از از ميلاد تعلق داشته باشند، اين سنگها با سنگهای تراش خوردهُ دوران بعد از هيتى ها در آسياى صغير قابل مقايسه و شبيه هستند.

ץ
تهَّ باستانى حسنلو در Yا كيلومترى جنوب غربى درياجّهُ اروميه و 9 كيلومترى شمالشرقى شهرنقده قراردارد وبمناسبت نام دهكدهُ مجاورش، حسنلى نام گرفته است.

ارتفاع اين تِه در حدود بيست متر از بستر رودخانئ گدار كه در پاى آن جارى است



 احتمالاً مراكز مذهبى شهر را دربرمىگرفته و جاى سكونت ارباب يا رئيس محلى و نيز
 و گيرشمن، اين نقطه را يكى از دزهای ماننائى و يكى از مراكز مهم تاريخى آذربايجان باستان دانستهاند.

از سال سا به كاوشهاى تجارتى و علمى زدهاند و آثار باارزش مختلفى را از زير خروارها ها




 مسكون بوده، از ارزش خراصى برخور هودار است و و به دوران تمدن ماننائى مربوطمىباشده،
 رفته است.
(ايدات پرادا) هم لائه تجهارم حسنلو را با سفال خاكسترى مشخص آن كـه بـه قرنهاى دهم و نهم پيش از ميلاد تاريخ كذارى شده استا است، ماننائى ناميده است.
 شده بودند، اين بقاياى در آورده شده از زير خاى با تعدادى تالار و اطاقهاى كوچکى باروى ياده شده كه دز را فراگرفته بوده، در حدود

سه متر ختخامت - هفت متر ارتفاع و هفت برج مربعى شكل به ابعاد • |× • ا متر داشته

 مجموعه هائى از اطاقهاى بزرگ و تالارهاى ستون دار و و ايوانهاى دراز واز احاطه كرده بو2.
در بين بناهاى سمت شرقى حياط مركزى به بقاياى جند انبار و اسطبل بر خورد ميشود، در يكى از اين انبارها تعدادى زياد خمره كشف گرديد كه به گمانى به درد ذخيرة آب در ميخورده و به گمانى ديگر مخصوص نگهدارى شراب بوده است. خانم ايدات پرادا مدعى است كه در ميان بقاياى گیاهى در در مقدارى انگور له شده تشخيص داده شده است، در اطاقهاى اين قسمت تعدأدى اسكلت انسان و اسب بيدا شده كه از آن هيان اسكلتهاى زن و مردى است كه در آغوش هم خفته بودهاند. در جانب جنوبى حياط، مجموعهاى از بناهاكه عبارت بودهاند از يك تالار بزرگ با برستشKاه و تعدادى اطاقهاى متصل و مربوط بهم، قرار داشتهاند، پرستشگاه كه داراى سقف و ستونهاى چوبى بوده • Y Y Y متر طول و 1N/0 متر عرض داشته است، ارتفاع اين چرستشگاه يک طبقه هفت متر بوده در حالى كه تمام بناهاى اظراف آَن دو طبقه بودهانذ
 جايگاههائى براى روشن كردن آتش و تقسيم گوشت قربانى و انجام مراسم ديگر مذهبى

وجود داشته است.
اطاقهابُى نيز به انبار و آشچزخانه و اسلحه خانه اختصاص داشته است، از اسلحه خانه كه معلوم نشده كارگاه ابسلحه سازى بوده يا محل نگهدارى جنگ افزارها، تعداد زيادى ششير و سرنيزهآهنى كشف شده است. در طرف غربى حياط نيز در حدود 1 اباب اطاق بزرگ و كوپیک وجود داشته و بام زرين معروف حسنلو در يكى از اطاقهاى همين قسمت كشف گرديده است. بناهاى شمالى حياط مركزى گويا جايگاه مخصوص زنان و كنيزان بوده است، چون

در همين قسمت تعداد زيادى جعبههاى مخصوص نگهدارى وسايل آرايش مانند سرمه

 است، در آن ميان اسكلتى وجود دارد كه احتمال دادهاند مادرى بوده است كه دست





 ظاهرا درست درون راه ورودى به تالار ستون دارى كه به آن چֻناه برده بودند، كشته
 اين آتش سوزى كه به اححتمال زياد به دست دشمنان مهاجم و به گمان بعضى از
 آشورى ايجاد گرديده بود، به عصر پنج قرنى دورهُ چهارم اسكان حسنلو نقطئ سيـاه

كاليكان، زمان اين آتشسوزى را براساس عمرسنجى تجزيهُ كربن \& 1 بين سالهاى

 هيئتهاى علمى ايرانى و خارجى صورت گرفته، اشياى .استخوانى سـنگگ، سفـالى شيشهاى و فلزى گونا گونى كه داراى ارزش تاريخى و هنرى بسيـار هسـتند، كشـف



و تمدن سا كنان آذربايجان و سرزمينهاى مجاور آن در ادوار مختلف تاريخى و جيش از

 نقش دار مى توان اشاره كرد.
 دستهُ ساده و لعابدار ميتوان تقسيمكرد، ظروف سادهُ ساخته شده از گل سياه مايل به خاكسترى و گل قرمز رنگ كه در ساختن آنها از حرخ كوزه گرى


 ادوار بعدى چديدار شدهاند.

 شيرهاى برنزى لرستان دارند، به يك صففحُ مدور با نقش اسب بالدار در حال تاخت و و به تعدادى گوشوارهها و دستبندها و دكمهها و بيشانى بِندها و و ... ميتوان اشاره كرد. در ميان آثار يافته شده از حسنلو، تعداد اشياء ساخته شده از نقره معدود است و از
 بيدا شده، داراى ارزش خاصى است، ارتفاع اين ساغر IV/0 سانتيمتر، قطر دهانهاش



 از لرستان و ساغرهاى بلند حفريات گرجستان، اما تزئين آن را منحصر بفرد ميداندا اشياء زرين كشف شده نسبتاً زياد و متنوع هستند، از آن جمله: زيورآلاتى جون انـون

گوشوارههاى خوشهاى، انارى و دستبندها وگردنبندها و يششانىبندها و دگمهها ... يك جام بیبديل، اين جام در جوالى غروب روز







يافت.
اين جام زرين همراه بقاياى اججساد سه سرباز و در زير آوارهاى يك اطـ اطاق حريت

 بيرون ببرند، از پاي درآمدهاند. ويليام كاليكان صحنهُ هيجان انگيزى ران الز اين لحظهُ گرفتارى به تصور و تصوير

آورده است:
سقف يكى از اطاقها موقعى فرو ريخته كه سه سرباز با ميراث موطنشان در حال

 سرباز ديگزى ميلٌّكوتاه برنزى و سومى جأم طلائى در دست داشتهاند كه در مر موقع فرو ريختن سقف، جام طلاازدست سرباز سومى به زمين افتاده است، ولى به نوشتهُ غلامرضا


 گزارشگر مجلئ لا يف كه در آل تاريخ از محل كشف جر بام بازديد بعمل آورده درباره

نقش و مناسبات مردانى كه اسكلتتهايشان هـمراه جــام زريـن هـيـدا شــهه بـرداششت متفاوتترى دارد:
در حدود • •^ سال بيش از ميلاد قلعه را محاصره كردند و آن رآآتش زدند. سه نفر از مدافعين قلعه با شمشيرها وگرزهاى آخته در طبقهُ فوقانى قلعه به هر سو روى آورده در حال نوميدى تاش مىكردند تا كاسهُ طلائى راكه ظاهراً ميراث موطنشان بود از دستاندازى دشمن مصون دارند، بناى كاخ فروريتخت و اين سه سرباز مدافُ در زير آوارهاك مشتعل مدفوت ماندند و با مرگ خوده مأموريت خويش را به نحو اكمل انجحام دادند، زيرا هم خودشان و هم كاسهُ طلا از نظر پنهان شدند، تا متدرجاً قلعه فروريخته و متروك در زير خاك و شن هاى بادآورده محو گرديدند و هنگامى كه در تابستان كذشته اين صحنه از زير خاكى نمايان گشت، بنگگـويان مزبور كه بصورت اسكلت درآمده بودنده در كنار سلاح خويش خفته و يكى از آنان هنوز ظرف نفيس مورد علاقهُ خود را در بازوى استخوانى خويش گرفنه بود.
سعيد نفيسى اهميت اين اثر هنرى را حنين ارزيابى كرده است: اهميت فوقالعادهاى كه اين كاسبه زرين حسنلو دارد كه از يك سو جزئيات تملـن مردم ماننا (نقده) را ميرساند و از سوى ديگر نفوذى كه تمدن ماننا در تمدن هـخامنشيان و مخصوصاً سنگ تراشيهای تخت بحمشيد دارد، كاملاً آشكار است، از طرف ديگر برخى از نقوش كاسهُ حسنلو با نقشهاى كاسهُ زرينى كـه در سـال اسا شـومسى در كلاردشت به دست آمدهء شباهت فراوان دارد و بيداست كه تمدن ماننا (شهرستان نقده و سلدوز فُعلى) از سوى مشرق تا خاك مازندران هم بيش رفته است و كاسه زرين كالردشت را از قرون دوازدهم تا قرن هشتم پيش از ميلاد دانستهاند. س،مهت مصطفوى بين قسمتهائى از نقش جام حسنلو با بعضى از نقوش تخت بحمشيد شباهت فراوان يافته و به موارد مشابه اشاره كرده و نتيجه گرفته است كه پون تاريخ ظرف حسنلو قريب به سه قرن جلوتر از آثار تخت جمشيد است، بدين جهت بايد گفت: در نقوش و هنرهاى عهد هخامنشى از آثار هنرى آذربايجان غربى هم

بخوبى اقتباس و استفادهكردهاند.
در كتيبه مفصلى كه داريوش كير درير دربارئ ساختمان كاخ خود در در شوش نوشته









## نگاهى به تاريخ ايران باستان



 ساكنين و تشكيلات دولتى آنان بدير درازيمّم


 در كنار هم زندگى صلح آميز داشتند و يس از گنشت قرنها مرديا مردمان بومى و غير بومى باهن در آميخته و ادغار گرديدند.
يكى از اقوام آريائى كه در اين سرزمين استقرار يافته بود، قوم ماد بود و اين
اــزارارشهاى باستان شناسی، جلد سوم وجهارم، كارشهاي علمى حسنلر.
ماريها وباربسبا، مص


سرزمين را بنام بزرگ خاندان خود ((ماداى)) ناميدند، مردم ماد در قييلههاى ججداگانه
 مراتع و چشمه سارهاى فراوان بود، لذا در طول زمان و و بتدريج بر تعداد قبايل افزيلى افزوده شده و شهر نشينى آغاز گرديده، احتمالا امير نشينى هائى را تشكيل دادند.
تهديدهاى قدرتهاى استيلا گر خارجى چون دونى دولت نيرومند آشور در جنوب
 تجاوز و تاخت و تاز قرار مىدادند ضرورت اتحاد ور و بهم بيوستن طوايف ماد را یديد آورد.
اين طوايف بيش از دو راه كار در پش روى خود نداشتند: اتحاد طوايف و امير





 تكامل يافته راه گشودند.
دولت نو بنياد ماد با سه دولت نيرومند و تجاوزگر زمان خود مواجه بود، جهت بيشتر روشن شدن اوضاع، شمهاى از تجاوزگريها و قتل و غارت استيلا گاران را ياد آور مى شويم و اين موضوع از عجايب روزگار است كه دولت تازه تاسيس يافته ماد با سه دولت نيرومند كه سپاهى منظم و تشكيلات وسيع داشتند مواجه شده و و آنها را طورى منهدم نمايد كه در تاريخ جهان نتوانند كمر راست نمايند.

حملات دولتاستيلاكر آشور:













 يكى از خصايص آشوريها (كه در اروميه بنام جيلوها معرونا




 اقدامات بيرحمانه براى جلوگيرى از قيامهاى استقلال طلبانه و تبديل آنها بها به نيروى بر بر
 كهنسال را از پا در در آورد و بر خلاف آنان همينكه قدم در صحتنّ تاريخ گذاشتند

موضوع راستى و درستى و عدل و عدالت را با خود بهمراه آورذند.

 نزديكـ شدم (نزديك شهر وان در تركيهُ امروزى ) آرام اوراتى از از سلا بيكار سهمگين من به هراس افتاد و شهر خود را رها ريرد و و بر فراز كوهها شده

 كردم، دارائى آنها را بغنيمت گرفتم، سرزمينش را در هم كوفتهه، آباديها را به ويرانها

 روى تيرهاى چوبين نوك تيز نشاندم. سچس به درياي (وان) رفته، سلاحهاى خود را در آب دريا شستشو داده و قربانى
براى خداى آشور دادم.'

## تجاوزات دولت غارتگر او رارتو:


 بجا مانده، دولت اورارتو يا آرارات ناميرا


 (شوروى) و شرق آناطولى و بخشت علياى فرات، در جنوب و شمالغرب درياجةً اروميه

كسترش داشته و پايتخت آن شهر ((توشيا)) در محل شهر وان فعلى بوده است.


 در آذربايجان بيشتر از رقيب خود يعنى دولت آشور آر بود.

 مالكيت خود را يس از رفع غائله در آن منطقه به ثبوت برسان خود يعنى آشوريها قرار مىگرفتند، دست از پا درازتر رو بفرار مى گـذاشتند و مــنتظر
 آذربايجان در ميان دو حكومت جبار و غارتگر روزگار مى گذراندند و هر يك از آن دو
 مطالب از نوشتهها و كتيبههاى هر دو كشور متجاوز بخوبى روشن است.
 خواهد آمده سرزمين اورارتو بتصرف دولت ماد در آمد و دولت ماد سرزمين اورارتو
 گرديد ـ ارمنيان كه, از آسياى صغير رانده شده بودند به آن ناحيه روى آوردند و بـا
 گفتنى است كه در هايان قرن نهم و آغاز قرن هشتم (ق،م) مردم اورارتو اور تنها
 گرجيان و ارمنيان تشكيل مىشدند.



 آبادى در يک روز سخن مىرود. ساردورى چِر ارگيشتى مىگويد: خداوندان راه را براى من بـاز نـمودندا مـن

 را با وجود استحكامات در جنگ فتح نمودم، نوشتهاى در آنجا گذاردم و شهر را را آتش
 سرزمين اورارتو و براى سركوبى دشمن بنا نمودم و سرزمينى راكه تصرف كرده بود بودم ضميمهُ كشور خود ساختم.

## هجوم سكائيان:



 كرده بودند.
هرودت تاريخ حملات سكائيان را مربوط به دورهٔ سلطنت كيا كزار پادشاه بزرى






غارت كردند.
خاطرات اين تاخت و تاز در كتاب ((اورميا)) بيغمبر در تورات باقى مانده و اين
واتعه را باكلمات حزن آور بیش بينى مىكند.
... هلاك كنندهُ امتها حركت كرده از مكان خويش در آمده است، اينكى او مشل ابر مى آيد، عرابههاى آنها همانند گردباد و اسبان آنها از عقاب تيز روترند، واى بر

ماكه از بين رفتگانيم•
فرعون مصر با يرداخت باج آنها را از سر حد كشور خود باز گردانيل.
بيروزى سكاها براى دولت ماد حالت بر اندازى نداشت و مهلى نبود و اين دولت ضمن پرداختت خراج سالانه به آنان توانست به موجوديت خود ادامه دهد و به كميت و كيفيت نيروهاى مسلح خود بيفزايد. هرودت مى نويسد: سكائيان پِ ازبيست و هشت سال حكومت درسرزمين ماد كه هايتخت شان شهر سقز بود، منهزم گرديدند، بدين ترتيب كه كيا كزار پادشاه ماد شبى بيشوايان آنان زا به مجلس بزمى كه متداول بود دعوت نمود و آنان را مست نموده و همـ راگردن زد و سپس ديگر سكاها را قتل عامكرده يا مغلوب خويش ساخت.'

ذولت ماننا:
يكى از كشورهاى نيرومند غرب أيران كه در قرن هشتم قبل از ميالد فرمانروائى داشت و متحد ماديها محسوب مى شید، دولت مانائى است. ماننا قد يمى ترين دولت معتبرى است كه در نواحى جنَوب غربى آذربايجان تشكيل گرديد، قلمرو اين دولت در جنوب و غرب درياحهُ اروميه شامل سـلدوز (نـقده) اشـنويه، سـردشت، سـاوجبلان (مهاباد) صائين قلعه، سقز و بانه و مياندوآب بود. در تاريخ اورارتو، قوم مانائى رادر جنوب جري وياحهُ اروميه، بيرامون رودخانههاى

| 71 | تآريخ اروميه |
| :---: | :---: |

تاتائى .و جيغاتى و قادر چحايى نوشته اند.
 شلمنصر مقاومت كرده بودند برده شده است. اين كشور گاهى مستقل و زمانى تحت استيلاى دولت آرارات و زمانى تحت استيلاى دولت آشور قرار داشت و نقطة كشمكش هاى دائمى بين آنان بود.
برابر اسناد موجود در فاصلهُ سالهاى • 1 تا VV\& قبل از ميلاد نيروهابى آشبور.ى دست كم عا بار به اين سرزمين يورش آورده انده بديهى است كه آين يورشها تتيجهالى جز قتل و غارت، اسارت و ويرانى نداشته انده در ميان هزاران اسيزى كه از ماننا كرفته مى شده اكثرشان به. برده تبديل مى. شدند، صدها بيشه ور ماهر نيز وجود داشتند كه. درامور ساختمانى شهر نينوا بكار وا داشته مى شدند.
بدنبال حملات استيلاگران آشور؛ تهاجمات اشغالگران اورارتوئن نيز از اواخر سده نهم (قءم) آغاز گُرديد و بعلماز آن حكومت ماننا در ميان دو سنگ آسيا تحت فشار قرار گرفت و اراضى آن بارها بميدان بنگ و زورآزمائى دو ابر قدرت منطقه تبديل شد، بحكم همين شرايط بود كه سرانجام بسال 10 قبل از ميلاد متحد دولت نيروهمند باد گرديد، آثار تچهُ حسنلو از يادگارهاى آين دوره است.

دولت ماد:
حنانكه كفته شد مادها مردمانى بودند آريائى نزاد كه از راه قفقـاز بـه ايـران مهاجرت كرده و از ابتداى قرن هفتم قبل از ميلاد دولت ماد را تشكيل. دادند. در مورد مدت سلطنت آنها هرودت مورخ يونانى وكتزياس مورخ اهل آسياى صغير (تركيه) كه مدت IV سال حزشك مخصوص دريار داريوش دوم بود اختلاب نظر وجود دارد، زيرا


 A•-VV تاريخ مردم ايران صا صانيان

هرودت شاهان ماد را هارار نفر دانسته كه از سال V•^ تا • 00 ق م، مدت $10 \wedge$ سال در
 سال سلطنت كرده انده چون نوشته هرودت بيشتر مورد اعتماد است، طبق نظر او اين
سلسله را مورد بررسى قرار مىدهيم.

طبق نوشتهُ هرودت در اواسط قرن هشتم قبل از ميلاد هنوز موضوع سـازمان دولتى در نظر ماديها مجهول بوده و تنها جماعات جدا جراگانه بر اساس اط اطاعت و انقياد شخصى بوسيله قضات و بزرگان قوم (اوللار) كه با نظر و انتخاب مردم تعيين مى شدند،
 آشور مقاومت كنتد و بيارى پادشاه مانائى با آشوريها وارد نبرد شدند.
 رسيد، آشوريها سپس بحملات خود بر عليه ماديها ادامه داده و Vo نقطهُ مسكونى را تصرف كردند.

## سلطنت دياكو:(7Y-V•A (7.

هرودت شخص دياكو را متحد كندهُ طوايف ماد و بنيان گذار اولين دولت ماد ايرانى معرفى كرده است. دياكو را پارسيان كيومرث و زردششتيان (مرددانا) و يونانيان او را ديوكس مى نامند.


 باطل وجود ندارد، در نتيجه وقتى مردم به روش كارش در ابجراى عدالت بیى بردند، در

اختلافات خود، اورابه سمت قاضى برگزيدند.
همين كه ديا كو زمام امور رادر دست گرِفت، با شايستگى تمام اقداماتى در بهبود اوضاع اجتماعى مردم بعمل آورد و رضايت و تحسين مردم آنسامان را به خود برلب نهود.
رسيدگى به اوضاع ابتماعى و اقتصادى مردم و رفتار او دربارها گسترش بساط

 اختلافات خود را به راى صواب او محول سازند و سرانجام كار بجائى رسيدكه ويى يگانـانه


 برگزيدند.
نخستين اقدام دياكو آن بود كه امر كرد تا براى اقامت وى و مراجعين عدالت
 وى بر تخت فرمانروائى استقرار يافت، دستور داد تا شهرى بزرگ انـ بنا كنند و شهرى كه اكنون همدان (آى باتان ـاكباتان) نام دأرد به وجود آمد


 داد پرداخت و بازرسان خاصى در گوشه وكنار مملكت گماشت كه ناظر و شاهد جريان امور مردم بودند.
كار اساسى دياكو كه پنجاه سه سال سلطنت كرده اين بود كه اقوام تابع خود رازير ثرهجم واحدى جمع كرد. او بر حدود قلمرو خويش بيش از اين نـيفزود ولى نـوهاش


با آشوريها كشته شده بود) بحكومت ماد اكتفا نكرد و در صدد انتقام يدر از دشمنان و فتوحات نظامى افتاد.
هزودت ماديها را قومى نيرومند دانسته كه نخستين بار راه سـركشى از فرمـان آشوريها را كه قرنها فرمانرواى آسيا بشمار مىرفتهاند، نشان دان دادند، ماديها ديها براى احراز آزادى قيام نموده و مبارزه را آغاز نمودند و ودر اين راه بقدرى تار الشاش و سرسختى از از خور
 سازند.'

## 




 گرفت و مطيع ماديها شد، سيس بعد از نيرومند شدن بفكر تسر تسخير آسيا افتاد و و اقوام



 نابرابر جانش را راز دست داد و عدهُ بسيارى از سِاه او نيز بقتل رسيدند. 「

## 

 كياكزار كهـ در شاهنامه از او بنام طهمورث ديوبند ياد شده اسه است يس از مرگپِرش جانشين او شله و نخستين كار وى اين بود كه سیاهيان ماد را تجديد سازمان داد و. به واحدهاى منظم و رستههاى مختلف برحسب نيازمندى تقسيم كرد، سريازانى كـ هحامل ابسلحههاى مختلف بودند از هـم جدا ساخت. بيادگان و سوارنظام و تيراندازان لشگرهاى جديدى را تشكيل دادند، هر ده نفر سپاهى را زير نظر يک فرمانده مادون و هر يكضد سهاهى را زير نظر يك فرمانده مافوق قرار داده درجـه و سـلسله مـراتب فرماندهى را تعيين نمود و ارتشى منسبم با تشكيلات منظم بوجود آورد، كياكزار به
 سستى از خود نشان دهد و يا احياناً عقبنشينى نمايد و هيجِ يك از افسران و فرماندهان حق نداشتند قبول شكست نمايند، در هر دو صورت توسط نيروهاى خودى از بـين مىرفتند، زيراكه عقيده داشت: تربيت افسران و فرماندهان براى بيروزى ذر بحنگ است نه شكست، شكست فرمانده در نبرد بمنزلهُ خودكشى است، در آئينامهٔ نظامى كياكزار مادهاى بنام عقبنشينى وجود نداشت.
دولت كياكزار در اندك مدتى به نيرومندترين قدرت سياسى و نظامى منطقه تبديل گرديد.
دوران سلعنت كيـاكـزار، دوران اعـتلاى قـدرت و تـوسعهُ قـلمرو و تشكـيل امهراطورى ماد بشمار مى آيد و از همين روست كه وى را بنيان گزار حقيقي شاهنشاهى ماد دانستهاند، وى ارتشى نوين راكه باسخ كوى نقشههاى دور و دراز كشور گشايانهُ او بود سازمان داد و آن را با بيشرفتهترين فنون بنگى و سالاحهاى معمول آنزمان مجهز

كيا كزار در دوران سلطنت خود نه تنها امارات خود مختار مجاور قلمرو دولت ماد رأ تابع و ضميمهُ دولت مادكرد، بلكه دولتهاى مانا و اورارتو و حتى آشور را نيز يكى یس از ديگزى برانداخت. در اين ميان درهم شكستن امپراطـورى عـظيم آشـور كـه وحشيانهترين حـكومتهاى استبداد جهـان آنزمـان را داشت، داراى ارزش خـاص و برآورندهُ اميد و آرزوى مردم خحاورميانه بود.
 بدست نيروهاى متحد ماد وبابل در نور دريده شد.




 نشد بدينوسيله در سال (0 ها قاءم) دولت آشور مضمحل دولت باعظمت و نيرومند ماد جانشين آن شد و ولايات شرقى آسياى صغير نيز قلمرو دولت مادگرديد.
كياكزار بس ازاين موفقيت دختر خود رابعقد ازدواج بختالنصر وليعهـ بابل كه





 و رودخانئ هاليس - قيزيل ايرماق كنونى درغرب تربي تركيه بعنوان مرز غربى شاهنشاهى ماد تعيين گرديد.
در اين ميان آنحه از نظر تاريخ آذربايجان اهميت دارد در آمدن آراضى آر إنى حدود

 ميگردند.
دولت ماد در زمان سلطنت كياكزار به اوج عظمت و قدرت رسيد و حدود آن از

شمال به درياى سياه و قفقاز واز جنوب بخليج فارس واز غرب تا زود قيزيل اويماق در تركيه و سرزمينهاى آشور واقع در عراق امروزى و از شرق تا انتهاى كويرلوت امتداد يداكرد.

كردن و دربند كشيدن بزرگان قوم سكائيها او را طهمورث ديو كرو يكى ديگر از نتايج كشورگشائى كياكزار و وقوع حوادث مهرئى





 آريائى نزاد را بر دنياى آنروز بنيان نهادند و دنيائى را از ظلم و تعدى نيروى آشور و اورارتو آسوده كردند.
 ماديها بود و شاهان هخامنشى بقدرى كه توانستند طرحهاى دولت ماد را در دنياى آنروز تعقيب كردند.

 بزور شمشير و قدرت تدبير دشمنان غرب و شمال ايران را برانداختند و بجانشينان بعدى خويش درس مردى و مردانگى و دفاع از مرزها و پـاس استقلال و آزاد زيستن را آموختند.'

تاريخ اروميه
سنلطنت آستياز ـ (0A0 ـ •00 ـق، م)

جهارمين و آخرين پادشاه ماد آستياز مىباشد كه چس از چدر به سلطنت رسيذ،
وى بيشتر اوقات خود راصرف تجملات و تشريفات دربار سلطنتى نمود و غنائم بدست
 حس خود خواهي و استبداد و خشونتهاى بيجا او را از سرير سلطنت فرود آورد.
 دست يافتند، بزرگان آنها در ناز و نعمت فرو رفته و بخوشك

 ازطرف ديگر سلطنت طولاني آخرين چادشاه ماد كه تماماً در آرامش گذشت،
 قدرت رزمى خود راتا حدودى از دست داد دادند.
 دولت هخامنشى سيرد كه گفتى كودتائى در درون حكومت صورت

 كشته شده بوده باكوروش همدستى نمود و شكست نيروهاى ماد و بيروزى سیاه پارس، درنتيجه انتقال قدرت را تسهيل نمود. '

ماد و پارس:
در كتاب كوروش ناميّ گزنفون كه به پرورش كوروش اختصاص دارد و به زبان



## 99




 خود رابمرز رسانده در شكست دادن وريريزاندن دشمن شجاعت و شهامت از خـر خود بروز مى مارد.



 متصرف بود، مىتوانست راه ارتباطى عراق و و شام را قطع نمايد.

 آستياز او را به دربار احضار كرد ولى كورورو











دومين و ايلام سومين ساتراپ نشين بشمار آمد و در كتيبههاى رسمى قلمداد گرديد.
 ماد بود و به نظر (فراى) يكى از صفات بارز حكومت كـوروش ادامـــــ سـازمانها و سنتهاى شاهان گذشته يعنى ماد بود، با اين تفاوت كه فـي اري شده بود، جالب توجه لست كه حتى اكباتان (آىباتان) هم اهميت گذشتهُ خـود را همچجون پايتخت سابق دربار حفظ كرده بود.
نظر باينكه كوروش شهر اكباتان راكه شهرى مادى بود پايتخت قرار داد



در زمان كوروش 2 چسرش كمبوجيه نظام داخلى كثور دست نخورده باقى ماند و حتى مادها تا حدودى از استقلال داخلى برخوردار بود بودند و فرمانروايان آن معمولأ از از ميان اشراف محلى تعيين مىگرديد. داريوش بعد از فرونشاندن شورشها دست به اصلاخاتى زد، يكى از اصلاحات داريونش تقسيم قلمرو يهناور دولت هخامنشى از لحاظ ادارى مالياتى و نظامى به به بيست
 مى رفت و هدف داريوش از اين تقسيمات كشورى متمركز كردن اداره ام امور كشور در دست بارسيان بود و بر خلاف زمان كوروش، استانداران از ميان مردم بارس منصوب مى شدند. دياكونوف به اين نتيجه رسيده است كه سرزمين ماد در امچراطورى هخامنشيان

 دوران هخامنشيان نيز مادى بوده است.'


# قيامهاى مردم ماد 

قيام گوماتا:

بعد از كوروش كه در جريان لشگركشى به سرزمين سكاها (تاتارها) به دست





 بعد از ديخرى بحمايت از او برخاستند.
 حوادث بزرگ سياسى وارد مى كند، بلكه قسمتى از سرگذشت طولانى مبارزه جناحهاى مختلف طبقةُ حاكم براى رسيدن به قدرت بود.
 بقدرت رسيدن پارسها احساس غبن مىكردند و بر آن بودند تا زمام امور آم ديگر باره از چینگ چارسها در آورند.

از بين بردن تسلط آنان بر اقتصاد و اجتماع بود.
 وصيتم اينست كه سعى فراوان كنيد تا حكومت بدست ماديها نيفتد و اگر ايشان موفق


شوند بر تاج و تخت ما دست يابند با همان وسيله با آنها بمقابله بيردازيد و با قدرت و نيرو حق پادشاهى را بخودتان باز گردانيد. اما دياكونوف نظرى ديگر دارد و آن إينكه گوماتا بهيخوجه صـي
 بارس را با اين تبليغ كه گوماتاى سرنگون شده گويا مى خواسته است قـدرت را را از بارسيان بگيرد، قانع كنند.


داشت، دركشور ماد اقامت داشته است.


 مى بردند.
در مورد شخصيت اجتماعى گوماتاىمغ نظرهاى متضادى وجود داردي، بعضى او

 اقدامات و اصلاحات گوماتا و توسعهُ روزافزون نفوذش جنان



هرودت داستان اين كودتا را شرح داده مى نويسد كه آنان يس از كثتن گوماتا و و برادرش، خنجر در دست، به هرمغى كه مىرسيدند امانش نميدادند. پإرسيان هر ساله

 مدت هفت ماه سلطنت خود يـروان خود را از مزيتهاى عمدّه برخـوردار سـاخت


 خواهند يافت و زندگيشان سر و سامانى خواهد گرفت، برباد رفت.'

قيام فرورتش:

 نارضايتىها بصورت شورشهاى جدا از هم هم پيديدار گشت
 قيام مردم ماد كه در راس آن مردى بنام فرورتيش قرادر درا داشت عميقتر بود و بصورت يك انقلاب مردمى در آمده، با اينكه نيروهائى برائى براى دفع اين



 پاررت (خراسان) و به اختمالى ارمنستان نيز از قيام فرورتيش هـوادارى مى مكردند و يارىاش برخاستند.


 كندکان ماد فرستاد، اما هيجّجارى از يـش نبردند، تا آنكه داريوش پِ از از فراغت از كار

خاموش ساختن آتش شورش بابل، روى بسوى ماد نهاد و نبردى سخت در دامنهُ بيستون روى داد و فرورتيش با وجود ابراز شجاعت و فدا كارى از عهده نيروى دشمن بر نيامد،
 ييستون راكه شاهد پيروزى او بودند براى نقر نوشتههاى خود انـي انتخاب نمود

 بحضور داريوش برده شد و داريوش در بيستون نوشته است كه با او حه معاملهاى كرد. ((فرورتيش را دستگير كردند و نزد من آوردند، من بينى و گوشها و زبان او او را

 نخستين هواداران او بودند در اكباتان درون شهر به دار آويختم")

قيامهاى ديگر مردم ماذ:
 نامى خود را در اين سرزمين پادشاه اعلام كرد و مشل فرورتيش مدعى بود كار كه از نسل كيا كزار پادشاه بزرگ ماد است.
لشگريان داريوش با هميارى گروهى از اشراف مـاد كـه نسـبت بـه داريـوش وفادارى مىنمودند شعلaهاى اين آتش را يـش از آنكه گسترش يابد بسرعت خار خاموش ساختند و خود چچيتران را دستگير كرده و بر سر نيزه نشاندند. حنين بنظر مى رسد كه برنيزه نشاندن، سياست خاصى بوده است براى مدعيان
 بعلت عدم ييوستگى و وجود جناحهايى از اشرافيت هوادار داريوش در اين سرزين ورين به

دست گارد مخصوص داريوش كه تجارب زيادى در سركوبى قيامهاى مردمى داشتند، بخاكى و خون كشيده شدند و آن آتش ناميرا در دلها باقى مارياند
 ميلاد مردم ماد به يكى سلسله شورشهاى جديد دست زدندئر اين شورشها نيز سركوبـ شدند.
يكى از عوارض قيامهاى مردم ماد سقوط آن از مقام ممتاز و بسته شدن خراج


## آترويات:





 مى شدند.
بعد از داريوش وضع تغيركرد و استانداران و سيهبدان از ساك كانان محلى و اصلى

داريوش سوم (دارا) اهل ماد بوده است.

 آترويات بيش از درگيرى نبرد گوگمل فرماندهى گروه سوارانى بود كه براى عمليات

اكتشافى اعزام شده بودند و در مقام فرماندهى سربازان سوار نظام مادى در جناح راست
 يافت وگذشته از آن كه جناح چپ صرفنظر كردن از تعقيب داريـوش بـراى نجـات جنــاوران مـقدونى تـحت فرمـان (يارمينيون) نمود.
آتروپات چس از فرار داريوش مقاوهت را صلاح نديد و بيطرفنى اختيار كرد، او

 شرق معلوم و مسئله به اصططلاح روشن گرددر.



 اين تجربه رادر نبرد روياروى با سواران ماد آزموريه بري بود
 آتروپات در آغاز مايل بود با اسكندر دست و پنجهه نرم كند ولى در آنزمان براي انجا خواسته خويش قادرنبود و اقداماتى براى جلب نظر اسكندر انجام دادر آتر آترويـات بـا

 داشت، دولت مستقلى بنيان نهاد.
 ماد كوچكى ذكرى به ميان نياوردند. اين ناحيه در حقيقت در آن روزگار از متعلقات مملكت تحت فرمان جانشينان اسكندر يا سلوكى ها محسوب نميشده آتروپات بـد ترتيب بنيان كذار مملكتى شد كه از آن زمان به بعد همواره بنام او آتروپاتكان يا يا به
W. تاريخ اروميه

اصطلاح امروزى آذربايجان ناميده شد.
 مى مويسد: آتروییات نام پادشاهى است كه كشور آترویاتن را مستقل ساخت آتروبات تا اين تاريخ (مقصود ظهور حضرت مسيح (غ) مى باشد) در آنجا نسا كنند و رو

 انقراض دولت هخامنشى را با آغاز حكومت مستقل آتروچات مقارن و مربوط دانر انسته

در جريان نبرد قدرت بين بازمانگان اسكندر، آتروپات در ماد كوچک از از چنان

 عىى
 در برابر فاتحان يونان و مقدونيان باز يافت و اولين نشانءُ عكس العمل ايرانيان در مقابل يونانيان بشمار مىرود.
دياكونوف در تاريخ ماد مى مويسد: شكى نيست كه آتروپّات مردى با استعداد وبا شهامت بود و اگر نيروهاى مشخصى را در ميان اقوام و قبايل ماد وادار به اقدام نميكرد،

(آترویِاتن) را بوجود آورد.

دولت و مردم آتروياتن در تمام دوران حكومت سلوكيان با چنگ و و دندان از أستقلال خود دفاع كردند و به هر تيمتى بود راه بر استيلاى بيگانه بستند و استقلال خورد را همجָنان حفظ نمودند.
استرابون مينويسد: كشور آتروپاتن از نيروى نظامى نيرومندى برخوردار است


بميلان جنگ بفرستد. درست است كه مردم آتروپاتن همسايگان نـيرومندى پـاريون

 بود، ديگربار باز يافتند، آنان با قيصر روم دوست هسـتند و بـارتها را نـيز اريز بـزرگ مىدارند.
اكثر آداب و رسومى كه ماديها دارند در ميان ارامنه نيز ديده مى ارشوده در واقع

 چوشيدن قباى دراز كه مختص ماديها بـوده مـعمول شـده است، هـمتجنين مسـابقات


 (وتاكتيك نبرد) برترى داشت زيرا سواركاران مادى در حال حركت اسب بتاخت چهه



 قبرستان رزمندگان و شهداى راه وطن مى باشد و و به احترام شهدا قبرستانـان آتـان را را در بهترين نقاط شهر و درمراكز پر جمعيتا وند روى سنگ قبرشان حك شده بود، پيوسته در مد نظر آيندگان قرار گيرد. بطوريكه از

 مى شود.'

نام آذربايجان و وجه تسميهُ آن:
هرودت مورخ يونانى كه بنوان پدر تار تاريخ معروف شده مین نويسد: اقوام آريائى
 مختلف أيران را اشغال كردند مهمترين اين اقوام آريائى، ماديها، پارسيها و وار تارتها بودند كه به تشكيل دولتى بزرگ ير يرداختند.


 قديم ثايه گذار تمدن و فرهنگ بائى راستانى ايران زمين گرديرديد



 كشور بشمار میىرفت.
اگر در كتا:با جستجبو نمائيم هموارهاين نام
 فردوسى آنرا آررآبادکان آوردهاستا استا

بـه يكمـاه در آذرآبـادگان
عربهـا آنرا آذربيجـان مى آوانتند در كــابهاى ارمـــى زبـان (آذربـاياقان) و

ميراث باستانى ايران ص FO
TVo تاريخ مردم ايران انران



(آذرباداقان) هر دو را نگاشتهاند در كتابهاى قديمى فهلوى (آتورياتكان) آمده است.


 مرزمين را از افتادن به دست يونانيان نگهداشت و آن سرزمين بنــام او آترويـاتكان خوانده شد.

 ع) نوشته مى گويد: هنوز جانشينان آتروپات هستند و استقلال دارند و گاهى نـيز بـا بـا






 پس از آن آذربايجان گرديده است.'

## زبان آذربا يجانى:

بديهى است كه زبان هيخییى از ملتها و اقوام از ابتداى تكوينشـان بـصورت
A1 1

امروزى نبوده و زبان مردم ايران باستان نيز وازٌههائى غير از وازُههاى امروزى داشته است.
آرياثى هاى ايرانى پس از استقرار و تشكيل سازمانهاى مذهبى و اجتماعى دوران
خود، اساس تمدن و فرهنگ اوستائى را بنياد نهادند، اما بخش اعظم فرهنگ و ادبيات اوستائى در طول زمان در يى حوادث گوناگون از بين رفت، آنَهه باقى ماند كم و بيش دستخوش تجديد نظر طلبى رهبران زرتشتى گرديد، با اينهمه از نظر ميراث فرهنگى از اهميت ويرّهاى برخوردار است.
به شهادت برخى ازمورخان قديم، مردم ماد و پارس در آن روزگاران باستانى به
 قرابت بسيار نزديكى داشتند، كتيبهها و سنگ نوشتههاى مـوجود مـؤيد ايـن نـظريه مىیباشْند.
معلوم و مشخص نيست حه تغييرات و تحولاتى سبب گرديد كه دو ملت ماد و پارس زبان مشترك آريان و فهلوى را ترك كفته و هر كدام به زبان غير فهلوى تكلم نمايند و اين نكته أيست سئوال برانگيز، جاى بسى تأسف است كه هيحچكذام از اين دو قوم ماد و پارس قادر نيستند كتيبههائى كه در تختت جمشيد و شوش و بيستون به دست آمده و به زبان مردم اين مرز و بوم نگاشته شده است قرائت ككنند و بـاستانشناسان فرانسوى با يستى بيايند و زبان خودمان را براى ما ترجحه كنند.
برخى از مورخين زبان ايرانى را از ريشهُ زبان هندو اروپاتى مى دانند و زبان تركى ايرانى را زبان اقوام مهاجر مىشمارند. اگر تركى زبانان مهاجر باشند، هندو اروپاتى زبانها نيز بومى اين سرزمين نبودهاند. ريشَّ زبان تركى آذرى مربوط به مادها است كه در اثر كذشت زمان تحت تأثير زبانهاى فارسى و تركى آسياى مركزى قرار گرفته، زبان مادى قبل از اسلام تغيير چندانى بيافته ولى تكامل و تحوّل يِداكرده بود، بعد از ظهور اسلام تحت تأثير زبان عربى قرار كرفته است.

در اين ميان كسانى نيز بوده اند كه ريشهُ زبان آذرى باستانى را فارسى و هندو ارويائى نميدانند مانند: خطيب تبريزى ـ ناصر خسرو ـ حكيم نظامى ـ ياقي هسعودى و غيره
९‘ع، فرزانه در مقدمه وازه نامهُ تركى آذربايجانى مىنويسد: بديدهُ استقرار و و اشاعهُ يك زبان در يك سرزمين به حساب از بين رفتن زبان قبلى ساكنان آن سرزمين و
 اقوام و قبايل به كرات اتفاق افتاده و تاريخ سرزمينها و وملل امروزي در ادوار مختلف بخصوصن در دوران مهاجرتهاى قومى شاهد دگرگونيها بودهاند، جيزى كه در حدوث





 پشتوئى، افغانى و وازْههاى زبان درى داخل گشته و پس از تسلط اعراب كه حـدود
 توقف مطلقاً ممنوع - وزير امور خارجه ـ شركت انحصار دخار انـانيات با مسئوليت

محدود.
ملاحضه مىشود كه در عبارات بالا تنها در جملة آخرى كلمهُ (با) فارسى بوده و
بقئ كلمات عربى است، بهمين نسبت در زبان تركى ايرانى نيز تغييراتى در طول تاريخ بوجود آمده است و زبان تركى اصيل ايرانى راكه ريشهُ وازههاى ماد باستان در آن ديده مى شود بايل در نواحى مغان و خلخال و اهر در ميان زبانهاى (تاتى) و (هـرزندى)

جستجو كرد.
از طرفى در آغاز بيدايش وازهها درهكالمات تعداد آنها بسيار كم بوده و از حدود

Ar زبان Th

پانصد الى ششصد كلمه تجاوز نميكرد و آموختن و يادگرفتن آنها براى هر قومى سهل و آسان بوده است، نخست تمام جهانيان را يک زبان و يک لغت بود. چس از مهاجرت طوايف و قبايل به سرزمينهاى دور در اثر عدم تكافوى مرانع موجود و كثرت نفوس كه منبع و چشمهُ جوشان آن آسياى مركزى بوده و دگرگونى اوضاع اقليمى و نيز براى يافتن فضاى حياتى مساعدتر جهت تأمين زندگى بهتر و در نتيجه جدائى آنها از يكديگر، فرهنگ وز آداب و رسوم آنها نيز تغيير يافت و بتدريج وازههاى ديگر و ججديد نسبت به نيازمنديهاى روزافزون و شرايط محيط زيست بِيـ آمل، بطوريكه كتاب آسمانى (تورات) كه كتابى است قديمى و نسبتاً قطور در حدود پنجهزار لغت دارد در حاليكه قرآن كريم كه پس از تورات و انجيل و بعد از گذشت حدود سه هزار سال نازل گرديده دازاى دوازده هزار وازه مىباشد و ونيز فرهنگ
 فرانسويست جمعاً از هشتاد هزار وازه تجاوز نميكند در حاليكه اگر به فزهنـگ لغات
 نباتات طبى حدود يك ميليون و سيصلد هزار وازْه جديد داري در اينجاست كه خداى تبارك و تعالى در قرآن كريم مىفرمايد: خدا تمام اسما موجودات را به آدم آموخت. سوره بقره، آيهُ ابـ. البته لغات مترادف و هموزن در زبانهاى مختلف بخصوص زبان ملتهاى همسايه وجود داشته و تغييرات كوجكى در چچگونگى آنها پیدا شده ولى بكلى از ميان نرفته است، بعنوان مثال كلمةٔ (برو) در زبان فارسبى تبديل شده در گُلكى به (بوشو) و در زبان سمنانى به (بشه) و در زبان كردى به (بجِو)، كلمهُ ( كُدل) در زبان تركى ايرانى يعنى
 در زبان فارسى باكمى تغيير درزبان روسى بصورت (ايستوى) در آمده و در زبان كردى بصورت (راويستا) ديده مى شود، همحْنين كلمات (يدر، مادر) در زبـان انگـليسى و آلمانى بصورت (فادر ـ مادر) مشاهده مىش شود.

با تمام اين تفاميل اين قسمت رابايستى متذكر شد كه مدارك تاريخى مستند و و ويا



 قوم ثارس و زنان فارسى با آنهمه دولتهاى ترك زيان زيان در ايران مانندي


 فارسى زبانان بكلى دكرگون شود.


 روز بوجود نيامد وكلمهُ آذربايجان خود دليل اين ادعا مى ايباشد.'


 رنته، وجود داشتهن است.
زبان نگارش هر قومى، زبان مدنيت و فرهنگ وراددييات آنقوممحسوب مىشود و از اين جهت به آن، زبان ادبى نيز مى گويند.
اصالت يك زبان افزون بر قبول ياعديم قبول لغات بيايانه در استحكام


 قبول تابعيت مى نمايند و خللى بر استقلال زبان زبان وارد نمى آورند.
 صدادار آنست كه تلفظ غير صحيح هر يك از اين حروف باعث تغيير كلمه و معناى آن مى گردد.
 صدادار هستند كه به دو گروه، حروف صدادار قوى و حروف صدادار خار ضعيف تقسيم مىشوند.
حروف صدادار در كلمات و جملات و عبارات نقش تعيين كندهاى را را بازى مى كند و همانند موتورى مى مانندكه ماثين رابحركت در در مى آورد. اگر حر حروف صدادادر

 به كلمات جان تازه مى بخششند.



إلف ـحروف صدادار قوى:



\& - ایى كوتاه): قِش (زمستان) = قيشلار - . قيلماق قيلميشام (اداكردهام)

ب ـ حروف صدادار ضعيف:




ه-ای( كشيده): بير(يك) (يوشيدهام) =بيرلر

چپگونگى تشخيص حروف صدادار قوى از ضعيف در جمله از فعل ماضى نقلى

 باغ -باغلار، باغليق
حروف صدادار ضعيف در جمع (لر) بخود مى گيرند و به (ك) ختم مىشوند، مانند: بير - بيرلر، بيرليكى
هنگام تلفظ كلمات ميزان باز و بسته شدن لبها و دهان بسيار حائز اهميت است،
بكلمات زير توجه كنيد:

قانگور میکنم دوز دوز
AY زبان T
اوزوزم

قانون هم آهنگى حروون صدادار:
اصل هماهنگى حروف صدادار يكى از بر بحتهترين ويزگيهاى صوتى زبان توركى است، بموجب اين اصل نخستين حرف صدادار قوى يا ضعيف در كلمه، حروو صدادار بعدى را نيز از همان گُوه خواهدكرد و حروف صدادار قوى و خعيف داخل هم نخوأهند شد، اين قاعده در دستور زبان توركى بنام قانون هـم آهنگى ناميده مىشود،

مانند:
آدام _آداملار ـ آداملاردان _آداملارا. دفتر ـ دفترلر ـ دفتر لردن ـ دفترلره. گورور - گورونور _گورورسونوز ـگورونوردو.

## اسم:


 (خاك) اؤد (آتش) يئل (باد)

مصدر:
مصدر از افزودن (ماق) و (مى) در آخر فعل امر بعمل مى'آيد، مانند: قاجماق (دويدن) گلمى (آمدن)

اسم مصدر:
اسم مصدر داراى جهار علامت مىباشد و عبارتند از: (لين، لوق، ليك، لوى)كه

به آخر اسم افزوده مىشود، مانند: آى، آيليق، دؤن، دؤنلوق ـ گون، گونلوك ـ دفتر،
دفترليك.

اسم فاعل:
اسم فاعل اسمى است كه بر انجـام دهـنده: كـارى دلالت كـند، مـانند: ووران
(ضارب) نولدورن (قاتل) ـ قاچچان (دونده)

اسم هفعول:
اسم مفعول اسمى است كه كارى بر او واقع شده است، مانند: وورولان (كتكى
خورده) ـ ئولن (مرده) ـ قاجیلان (فرارى شونده)

اسم از نظر ساختمان بر سه نوع است: ساده، تركيبى، مركب.

1 ـ اسم ساده:
اسم ساده اسمى است كه از يك كلمه تشكيل شده باشد، مانند: آى (ماه) - يون
(خورشيد) ـؤوى (آسمان)
r ـ اسم تركيبى:
اسم تركيبى اسمى است كه از تركيب ريشه و پسوند تشكيل شده باشده مانند: دؤنلوق (ييراهن) - دميرحى (آهنگر) - توخوجو (بافنده)

س ـ اسم مزكب:
اسم مركب اسمى اسبت كه از دو كلمه يا بيشتر تشكـيل شــده بـاشد، مـانند:
آجى چجاى (تلخرود) ـواريوخ (داروندار) ـ قيرخ آياق (هزارپپ)

19 زبان آذربايجانى

احمد گلدى
احمدهدئديم
احمدى گؤردوم
احمد ده وارايدى
احمددن آلنيم
احمدين حقى

آتاگلدى
آتايادئديم
آتانى گؤردوم
آتادا وارايدى
آتادان آلديم
آتانين حقى

حالات اسم:
ا ـ حالت فاعليت:
ץ
r ـ
ـ ـ حالت مفعول فيه:

- ـ حالت مفعول عنه:

ـ ـ حالت اضافهُ ملكى:

كلمه (آتا) چچون با حرف صدادار قوى خاتمه يافته لذا در هفعول اليه حرف (ن) و درمفعول به حرف (ى) و در حالت اضافى ملكى حرف (ن) بخود گرفته است.

جمع اسماء:
در زبان توركى هر وقت تعداد از يک بيشتر باشد علامت جمع بخود مىگيرد. وعلامت جمع در توركى دو شكل (لار) و (لر) مى باشد.
اسمائى كه حروف صدادار آخر آنها حرف قوى بـاشد در جــمع (لار) بـخود مىگيرد و اسمائى كه حروف صدادار آخر آنها حرف ضعيف باشد در بمع (لر) بخود مى گيرد مانند:


پسو ندها:
پسوندها تركيباتى هستند كه بخودى خود فاقد معنا و مفهوم مىباشند و تـنها
 است و ما، در اينجا به دو نوع آن مى پردازيم. الف - پسوندهاثى كه به آخر ريشههاى اسمى مى بيوندند مانند: باش - باشليق
(كلاه) آغاج (درخت) ـ آغاجليق (درخت زار)
ب - يسوندهائى كه به آخر ريشههاى فعلى مى بيوندنذ، مانند: بيلگين، يإيشقان،

ضمير:
ضمير كلمه ايست كه در جمله بجاى اسم مىنشيند و از تكرار آن جلوگيرى مى كند، ماندد: حسن گڭلدى (حسن آمد) ــ اوگلدى (او آمل) - على گثتدى (على رفت) ـ

او گتُدى (او رفت)
ضماير داراي انواع مختلف زير هستند:

1ـضماير شخصى:
 مى دارند وعبارتند از: من - سن -او - ييز - سيز -اونلار. ضماير شخصى هنگام صرف حالات تصريفى اسم را قبول مىكند:

حالت فاعليت من سن او او اونلار

مفعول اليه منى اونى سنى اونى اونلاري

 حالت اضافى منيم سنين اونون بيزيم سيزين اونلارين

ضماير منعكسه يا مشترك: ضمايرى هستندكه عمل انجام شده بخود فاعل برمىیرىدد، مانند:

بيز توزوموز
سيز 'وززونوز
اونار ثوزلرى

من يُوزوم
سن تُوزون
اوئوزى

ضماير اشاره:

ضمايرى هستند كه براى نشان دادن دورى يا نزديكى موجوودات بكار مىرود، اين ضماير در قبول پسوندهاى جمع از اسم پيروى فى ایكند. ضماير اشاره اگر بااسم بيايند (اسم اشاره) و اگر با ضمير بيايند (ضمير اشاره) ناميده مى شوند.


ضمايرىهستندكههويت اشخاص واشياء را بطريق پزسشى تعيين مىنكنند، ماند:







ضماير نامعين:
ضمايرى هستند كه موجودات را بصورت نامعين نشان مىدهند، ماند: بيرى - بيريسى - آيرى - آيريسى - ئوزگه -ئوزگهسى.
ضماير نامعين هنگام صرف حالات اسم را فبول مىكنند.

## ضمير موصول (كه ـكى):

ضمير موصول اسمى است نكره، بسبب جملهاى كه بعد از آن مىى آيد، معرفه
مى شود: مانند:
گؤردوغون باغ (آن باغى راكه ديدى) اوخودوغون كتاب، تانيديغين تارى (آن
خدائى راكه مىشناسى)

## صفت:

صفت اسم را توصيف مىكند و چچونگگ اسم را بيان مىدارد، در زبان توركى صفت قبل از موصوف مى آيد و بصورت مفرد بكار مىرود، مانند: اوجاداغ ـ اوجّا
 داراى اشكال ساده، تركيبى و مركب مىباشند.
الف ـ صفات ساده يا مفرد ـ صفاتى هستند كه تنها از يكى ريشه تشكيل يافتهاند، مانند: گؤى گؤز
ب ـ صفات تركيبى ـ صغاتى هستند كه از بيوستن يكرشته پسوندهانى توصيفى به آخر كلمات بوجود مى آيند و داراى اشكال مختلف مى باشند، مانند:





9

دولغون آدام
بازليق بوغذا

كسگين قليج دليك قاب

توتقون هاوا
قيريت ايت

هـ شكل تشديد
7ـ اشكال مختلف

پ ـ صفات مركب:
صفاتى هستندكهازيبوستنصفت،|سم،قيد،فعل وتوالى آنهاتشكيلن منى شوند، مانند: ياشيل باش صونا، اوزون بورون باليق، آدلى سانلى آدام.

اقسام صفات:
صفات از نظر درجه به سه نوع صفت مطلق - صفت تفضيلى - صنفت عـالى
تقسيم مى شوند.
الف ـ صفت مطلت:
صفت مطلق همان صفت ساده است كه بحالت مفرد و بدون مقايسه با صفات ديگر بيان مى شود، مانند: ياخشى آدام ـ جوان اوغلان ـ تازا ماشين،

ب ـ صفت تفضيلى:
صفت تفضيلى كه آنرا با صفت ديگر مقايسه مىكند، عـلامت آن در زبـان توركى (راق) و (داها) و (جوخ) است، مانند: ياخشى راق ـ داها ياخشى - جوخ ياخشتى

ـ ـدوم آغ ـدومدوزر.
ب -صفت عالى:
صفت عالى ور مقايسه بين چحند چیيز كه بر همهُ آنها بزترى دارد بكار مى رود و علامت آن در زبان توركى (لاپ) و (ان) است، مانند: لابپ گؤزهل ــان ایی، هاميدان گؤزهل ــؤزهللر گؤزهلى.
صفات تكرارى: مانند: قاپقارا ـ ساپٍارى ـ گوم گوى ـ ترتميزن. صفات وصفى: ماند: دوزگون آدام ـ اوتانباز آدام ـ ياشيل يارپاق. صفات مشبهه: مانند: دئيهسن كلير ــاولماسين بيزى گؤره ــائيله بيل ئوزودورن.

صفت لياقت: مانند: يُّمهلى آلما ـ تاماشالى باغ ــ ايحِمهلى آيران.
صفت نسبى: مانند: تبريزلى على ـاورمولو عزت.

فعل
فعل كلمهايست كه برانجام كارى در يكى از سه زمانهاى ماضى، مضارع، آينده
دلالت كند.
فاعل آنست كه بر كسى يا چیزى كه فعل از او سرزده دلالت كند، مانند: يازان،
قاحِان، سينان، ووران
مفعول آنست كه فعل بر او واقع شده باشد، مانند: نامهنى يازديمّ آلمَ آلمانى يئديم.

تقسيم مىشوند.

فعل ساده:
فعلى است كه از يك ريشه تشكيل شده باشد، مانند: ياتماق ـ باخماق ـ آلماق ـ
بيلمك.
فعل تركيبى:
فعلى است كه با بيوستن به يك رشته پسوندهاى توصيفى، كلمـات تركيبى بوجود مى آورند:
الف ـ تركيب باكلمات توصيفى، مانند: باشلاماق ـ بركيمك ـ قيزارماق.


فعل ماضى:
فعل ماضى كارى راكه در گذشته انجام گرفته است، بيان مىدارد. فعل ماضى



كذششه، 9 ـماضى شرطى.

## اــفعل ماضى مطلق:

فعلى است كه در زمان گذشته بطور ساده انجام گرفته است، مانند: من آمدم: من گلديم


اوگلدى اونلار گلديلر

## 「ــفعل ماضى استمرارى:

فعلى است كه بر وقوع كار در گذشته بطور استمرار و مداوم دلالت كند، مانند: من
داشتم مى آمدم:

> بيز كليرديى من گليرديم

> اونلار گليرديلر
> او گليردى

شـ_ماضى نقلى:
فعلى است كه درگذشته اتفاق افتاده وممكن است مدتى جنبهُ نقلى و ادامهاى داشته است، مانند: من آمدهام:
بيز كلميشيك
من گلميشم
سن گليب سن سيز گليب سيز ـكليب سينيز او گليب دير ـگليبدى اونلار گليب ديلر
£_ماضى نقلى مستمر: مانند: من مى آمدهام:

$$
\begin{aligned}
& \text { من كلرديم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { او گلردى اونلار گلرديلر }
\end{aligned}
$$

0ـماضى بعيد:
فعلى است كه درزمان گذشتئ دور انجام شده يا قبل از فعل ماضى انجام مرفته است، مانند: من آمده بودم:
من گلميشديم سن گلميشدين سيز گلميشديز ـكلميشدينيز او گلميشدى اونلار گلميشديلر

ฯ-ماضى ابعد:
فعلى است كه در زمان گذشتهٔ بسيار دور يا قبل از فعل ماضى بعيد انجام گرفته است، مانند: من آمده بودهام;

$$
\begin{aligned}
& \text { من كلميش ايديم } \\
& \text { سن گلميش ايدين اين ايز تلميش ايديز } \\
& \text { او گلميش ايدى اونلار گلميش ايديلر }
\end{aligned}
$$

Y- ماضى التزامى:
فعلى است كه همراه با شكى و ترديد انجام گرفنه باشد، ماندد: من آمده باشم: من گلميش اولسام

$$
\begin{aligned}
& \text { او گلميش اولسا اونلار گلميش اولسالار }
\end{aligned}
$$

ـــ فعل ماضى آينده در گذشته:
مانند: قرار بود من بيايم:
من گله جك ايديم
 او كله جك ايدى اونلار گله جكى ايديلر

9ـفعل ماضى شرطى:
مانند:اكر من مكيآمدم:
من كل سئديم
 اوگل سئيى اونلار گل سئيديلر

فعل مضارع:

 ابتمرارى، \&ـ مضارع التزامى.

## اـ فعل مضارع ساده:

فعلى است كه در زمان حال بطور ساده انجام مىگيرد، مانند: آيم - در واقع چحون
زمان در گذر است، لذا زمان حال ثابت وجود نـو نخواهد داشت داشت.

$$
\begin{aligned}
& \text { من گلم } \\
& \text { سن كله سن سيز كله سيز ـ سينيز } \\
& \text { او گله اونلار گله لر }
\end{aligned}
$$

## ץ-فعل مضارع اخبارى:

يا آيندهُ مجهول فغلى است كه بر انجام كارى (در زمان مجهول) بطور يقين خبر

$$
\begin{aligned}
& \text { دهد، ماند: من مى آيم (خيلى خوب بعدأمى آيم) } \\
& \text { بيز كله ريك } \\
& \text { من گله رم } \\
& \text { سن كلرسن سيز گله سيز ـ سينيز } \\
& \text { او گلر اونلار گلرلر }
\end{aligned}
$$

بـ. فعل مضارع استمرارى:
فعلى است كه انجام كارى را بطور استمرار يـيان مىكند، ماندند: من دارم مى آيم.

$$
\begin{aligned}
& \text { من گليرم } \\
& \text { سن گليرسن سيز گليرسيز ـينيز ـيز } \\
& \text { او گلير اونلار گليرلر }
\end{aligned}
$$

\&ـفعل مضارع التزامى:
فلى است كه انجام كارى را با ترديد و خواهش بيان مىنمايده مانند: من بيا يم:
من گليم
سن گل سيز كلين ـكليز او كلسين اونلار گلسين لر

فعل زمان آينده:
فعلى است كه انجام كارى را در آينده بيان مىكند، هانند: خوامه آمد:
من گله جي
سن كله جكسن سيز گله جكسيز
او گله جـك

فعلى است كه بر انجام كارى بصورت دستور و حكم دلالت كند و انجام كارى را




من يازيم ميز يازيازياق
سن ياز سيز يازين يازين
او يازسين اونلار يازسينلار

فعل سبى:
فعلى است كه انجام كارى را بنا بخراست كسى توسط شـخص ديخرى بيــان

$$
\begin{aligned}
& \text { مى دارد، مانتند: دادم سرم ر ا الصلاحك كردند. } \\
& \text { من قيرخديرديم } \\
& \text { سن قيرخديردين } \\
& \text { او قيرخديردى اونلار قيرخديرديلاري }
\end{aligned}
$$

فعل استغهامى (وجه استغهامى):
فعل مضارع سؤوالى راوجه استفهامهى گويند، مانند: آيا احمد مىنويسد؟
آيا احمد يازير؟


## تاريخ اروميل

فعل نفى:
فعلى است كه از انجام كارى جلوگيرى مىنمايد، مانند: نرو، نگو، نكن

$$
\begin{aligned}
& \text { من يازمارام } \\
& \text { سن يازمازسان سيز يازمازمازيز } \\
& \text { اون يازماز اونلار يازمازلار }
\end{aligned}
$$

## وجه شرطى:

فعلى است كه انجام كارى را با شرط و شروط بيان مىنمايد، اغلب با كلمات: اگر، ممكن، هروقت، حتى، تا، همراه است، مانند: اگر گلسه دئيرم ـ باليغى هر وقت سودان توتسان تازادير.

$$
\begin{aligned}
& \text { اگرُ من يازسام } \\
& \text { اگاگر اگن يازسان اگر اگيز يازسانيز - يازاسيز } \\
& \text { اگراو يازسا ایر اونلار يازسالار }
\end{aligned}
$$

وجه التزامى:
فعلى است كه وجوب كارى را بالاجبار بيان مىدارد، مانند: من بايد بروم - من

$$
\begin{aligned}
& \text { بيز گُتمه لى يك } \\
& \text { مجبورم بروم• } \\
& \text { سيز گئتمه ليسيز } \\
& \text { اونلار گبتمه ليد يلر } \\
& \text { فن گُتْمه لى يم } \\
& \text { سن گُتمه ليسن } \\
& \text { او گئمه ليدير }
\end{aligned}
$$



مانند: باخان گؤزلر ـ قوشا باخيشلار - ياتان اوشاق.

> وجه مصلرى يا اسم فعلى:

افعالى هستند كه در جمله بصورت مصدر در میى آيند و در معنا بصورت فعل بكار
 يـريش

فعل لازم:
فعلى است كه معناى آن به فاعل تمام مىشود، مانند: احمد گُلدى ـ حسن دئدى.

فعل متعدى:
فعلى است كه معناى آن به مفعول تمام شود، مانند: احمد گوللره سو وئردى، عسكر توفنگين گوتوردى، على آتى قوودى.

صيغلُ مبالغه:
فعلى است كه بر شخصى كه صـفتى را بكثرت داراست دلالت كـند، مـاند:
وورغون ـ سؤلغون ـ پوزذغون.

صفت مشبهه:
صفت مشبهه چون با اسم فاعل مشابه است به آن صفت مشبهه گويند و بـر شخص يا چیزى دلالت مىكند كـه آن صـفت را هـميشه داراست، مـانند: بـيلگين جاليشقان.
فعل كمكى: (ايمك)
اين فعل تنها فعل بيقاعده زبان توركى است كه در نقش فعل كمكى در محيط

بسيار وسيع عمل مىكند، به اين ترتيب كه گاهى با فعل قوى مى.جوشد وگاهى با فعل ضعيف مىآيد.


او اويدى اونلار يورغوندولار

فعل معلوم:
فعلى است كه فاعل آن معلوم و مشخص باشد، مانند: احمد مدادين سينديردى.

فعل مجهول:
فعلى است كه فاعل آن نامعلوم است و مشخص نيست، ماند: مداد سيندى، آلما
 1-زمان حال فعل متجهول:
من وورولورام
سيز وورولورسونوز
سن وورولورسان
اونلار وورولورلار
او وورولور

Y_ ماضى فعل مجهول:
بيز وورولدوق
من وورولدوم
سيز وورولدونوز
سن وورولدون
اونلار وورولدولار
إو وورولدى

「ــ ماضى استمرارى فعل مجهول:
من وورولوردوم



0ـ ماضى بعيد فعل مجهول:
من وورولموشدوم وورولموشدوت سن وورولموشدون سيز وورولموشدوز او وورولموشدى اونار وورولموشدولار

> ฯ_ ماضى التزامى فعل متجهول:
> من وورولموش اولسام
> سن وورولموش اولسان
> او وورولموش اولسا

بيز وورولموش اولساق
سيز وورولموش اولسانيز
اونلار وورولموش اولسالاز

V

اگگربيز وورولموش اولسايديق
اگر سيز وورولموش اولسايديز اولهير

اگر اگن وورولموش اولسايديم
اگر سن وورولموش اولمرايدين اورين

اگگ او وورولموش اولسايذى اور اونلار وورولموش اولسايديلار

هـ زمان آيندةُ فعل مجهول:
بيز وورولاجايوق
من وورولاخجاغام
سيز وورولابجاقبى نيز
سن. وورولاجاقسان
اونلار وورولا جاقديلار
او وورولا جاقدى

بيز اؤلاريق
من اؤلارام
سيز اؤلارسينيز
سن اؤلارسان
اونلار اؤلارلار
او اؤلار

افعال مشاركه:
افعالى هستند كه بر انجام كارى بوسيلهُ دو يا چند نفر بالا شتراك دلالت مىكند، مانند: آتماق ـ آتيشماق ـ اؤيمك ـ اؤيوشمك ـ سئومك سئويشمك.

وجه حالت:
يا قيود فعلى، با بيوستن به پسوندهاى خالت ايجاد مىگردد، مانـد: گلينجهه -
آلينجا دئديكجه ـدوراركن ـ گلركن ـ سن بيله لى ـ قالخاركن.

قيد كلمه ايست كه فعل يا كلمهُ ديگرى غير از اسم را مقيد مىسازد و زمان و مكان و حالت و چگونگى آنرا بيان مىدارد و به انواع زير تقسيمهى شوند:

اـ قيود زمان:
قيودى هستند كه زمان وقوع فعل را بيان مىدارند و داراى انواع ساده، تركيبى و
مركب مىباشند:
الف ـ قيود زمان ساده: مانند: ايندى ـ هاحان ـ باياق ـ سونرا ـ تئز ـ ـونن ـ ـ صاباح
 بپ ـ قيود زمان مركب، مانند: تئزتئز ـئّج تيز ـ سحردن آخشاها ـ ـ آخشام چاغىى.
r-قيود مكان:
قيودى هستند كه مكان وقوع فعل را بيان مىدارند و داراى انواع ساده و مركب
مى باشند:
الف ـ قيود مكان ساده، مانند: ايرهلى ـ قاباق ـ دالى ـ ايَّر.ى ـ يوخارى ـ آشاغى ب - قيود مكان مركب، مانند: هريئرده، هرياندا، قاباقدال، يوخاريدا.
+ــيود حركت و حالت و حگونگى: قيودى هستند كه حالت و حركات فعل رابيان ميدارند و داراى انـواع سـاده،

تركيبى و مركب مىباشند:
الف ـ قيود حركت و حالت ساده، مانند: ياواش، گيزلين، ياخشى، سوار، بیاده،
اوجوز.
ب - قيود حركت و حالت تركيبى، مانند: ياواشجا، آستابجا، گيزلينجه، ياناكى، اوجادان. بی ـ قيود حركت و حالت مركب، مانند: آستا آستا ـ آغيرآغير ـ باشاباش، قاباق،

قاباغا.

## عـ قيود مقدار وكميت:

تيودى هستند كه مقدار و كميت فعل انجام شده را بيان مىدارند و به سـاده، تركيبى و مزكب تقسيم مى موند.
الف - قيود مقدار ساده ـآز، چیوخ، آرتيق، تكى، جوت، نئجه، هئجّ.
 ب - قيود مقدار مركب - بيره اوتج - يوزده اون.


هـ قيود نفى:
عبارتند از: نه - خير - يوخ ـاصالُّ، ابداً، هئجوقت.

عبارتند از: مگر، سوا، سواى، الا، مگركه، اولماسين.

Y- قيود استفهام:
عبارتند از: هاحان ـ نه جور ـ هانكيسى ـنيه، نيهبس، نه اوجون، آيا، هآپاغ.

حروف ربط:
يا حروف عطف كلماتى هستند كه دو كلمه يا دو جمله را به يكديگر مربوط
مى مازند وبر دو نوعند:
 ب - حروف ربط مزكب، عبارتند از: حونكه، هابئله، اونا كؤره، حالبوكه، هميده،

بلكه.

اعداد:
اـاعداد اصلى، عبارتند از: بير، ايكى، اوتج، دؤرت، بئُ، آلتى، يئددى ـسخگيز.


شَاعـداد تركيبى عبار تنداز: اونبير، يرمى ايكى، اؤتوزيشُش، قيرخ آلتى، اللى بير
 اوع تمام يوزده أون بشُ


 اؤج اوشاق، اگربه تنهائى بكار روند علامت جمع مىگيرند، مانند: يوز لرله شاگرد گلدى.

اسمى كه بعد از اعداد بيايد علامت جمع قبول نميكند، مانند: آغاجدان آلتى
قوش اوچچدى.

حروف اضافه:
حروفى هنتند كه به كلمات اضافه شده و نسبت بين دو كلمه را نشان مىدهند و
كلمه را متمم قرار مىدهند مانند: على بازاردان گلدى ــدان حرف اضافه است و و بازار را متمم فعل (گلدى) مىنامند.
حروف اضافه را بدو دستهُ ساده و مركب تقسيم مى كنند: الف ـ حروف اضافهُ ساده ـ مانند: دان ـ دن ـ ـدا ـ ده ـ گؤره ـ قاباق ـ اما ـ ولى ـ ـا تا ب - حروف اضافهُ مركب، مانند: اوصورتده، بوحالدا، اوناگؤره، اونون اوچون.

كلمه
كلمه لفظى است كه از دو يا پِند حرف تركيب شده، معنا و مغهوم خاصى را بيان مى دارد، مانند: ائو - شهر - خيابان ـ آغاج ـ دريا.

جمله
جمله عبارتست از مجموع كلماتى كه رويهم معناى كاملى را بيات نمايند، مانند: عـلى مـنيم قــارداشبيم ديـر. حسين مينم يولداشـيم ديـر. اقسام جمله:
جمله از نظر اركان بر دو قسم است: جملهُ اسميه و جملهُ فعليه. الف - جملكُ اسميه ـ از مسند اليه و مسند و رابط تشكيل يافته است، مانند: هوا

$$
\text { ايشيق دير، } \quad \text { هوا = مسند اليه ايشيق = مسند دير =رابط }
$$

ب - جملهُ فعليه ـ از فعل و فاعل تشكيل شده است، مانند: على گلدى.
على = فاعل

جمله از نظر وجه فعلى بر سه نوع است: الف ـ بحملهُ خبرى ـ مانند: على گُلذى، ب - بحملُ التزامى، مانند: گره ك كلسين، چ - بحملة امرى، مانند: گل بورا،
اركان جمله عبارتست از: مسند اليه ـ مسند ـ رابط ـ فعل ـ فاعل ـ مفعول. .. . . . هرگاه اين نظم در جمله رعايت نشود، آنرا جملةُ (مقلوب) نامند.

جملهُ معترضه:
جمله|يسنت كه اگر حذف شود، خللى بساير كلمات و جملات وارد نمى آيد، البته
بودن آن مطلب را روشنتر مىسازد. جملهُ معترضه را مابين دو خطط تيره مىنويسند: مانند: احمد قزآن اوخودى ـ هيجٍس اونون كثتدى.

عبارت
مجموعهاى از جمالات را عبازت گويند: مانند:
ياخشى ايش، محكم ارادهنين و راسخ عزمين نشانهسى دير.
ترتيب قرارگرفتن اجزاء جمله درعبارت به ترتيب زير است:

مكان 9ـ فعل. مثال:
هاوا قارانليق ايدى، بالاجا اوغالان آخشام قاحا قاجا ائوه گلدى.
على عاقل شاگرد ديز، رياضى كتابلارين دونن ئوزيله مكتبه آباردى.

مبتدا و خبر:
مبتدا ـ اسمى است كه در ابتداى جمله واقع مى شود و خبر به او نسـبت داده

مى شود، مانند: اللّه اكبر.
خبر ـنسبتى است كه به مبتدا داده مىشود و معناى جمله راكامل مىنمايد كه در
جملهُ بالا اللّه مبتدا و اكبر خبر است.
جملهاى كه با ضمير شروع مى شودــاو اللهى كه هرزادى سيزين استفادهز اوحون
ياراديب.
جملهاى كه با قيد شروع مى شود ـ ياخشى عمل قرآن اوخوماقدير. جملهاى كه با حروف اضافه شروع مى شود ـ هر كس ذرهجه ياخـي اونون جزاسين گؤره بڭكدير. جملهُ استفهامى - آيا خلقى ياخشى ايشلره امر ائدير سيز و ئـوزوزى يـاددان چيخارديرسيز؟
جـمـلك نـفـى ــ اللته تـعالـى هـيـجچكسى يُـوزوسـعوندن آرتيـغــا تكـليـف ائتمـز. جملةُ شرطى ــاگر بيز بو قرآنى داغلارا نازل ائت سئيـى، داغلار قورخودان
داغيلار ديلار.

جملهُ نداثئى ـاى انسان نمه سنى قدر تلى و حكمتلى اللها مغرور انثّدى.؟
جملهُ امرى ـ دئيون اللّه بير دير تا نجات تاپٍ إسيز.

نمونهالى از اشعار تركى

ديليمده اؤيله باشار يوخ كه سؤزلر آنديرسين ســنى ايــچحيمده يــانان اؤدلارا اينــانديرسين

يازيق كه من هله بير اؤيله سؤزقوشـان دئيلم كه ائـل لريـن ديـلينه بـير هـنر قــازانـديرسين

بونونلا بئله گوجوم اولمادان يازيب قـوشورام
كه بلكه بـير يـارا سـايمازلارى اوتـانديرسين
اوزون اوزون سورهلر ديلسيز اولموشام قينـاما باشارماز اولسا ديل آغزيمدا سؤز دولاندِيرسين

اسير اولانلارى هئج بير كرهن گؤروب سن مى
كهبيربيرين ديل يئرينه يوخسا گؤزله قانديرسين
بيزيم كه يوخ گؤزهده اؤرتاميزدا بيرجه ساتاش
جيزيت بيزيق يازيلار بلكه بير شئى آنديرسين
بووار كه تانيماق ايكى چجيريينان اوره كلرى هئج
نه سؤزنه گؤزنه جيزيت ايستمز اوسـانديرسين
سـن أوردا مـن بسوردا اؤرتـاميزدا قـانقارلار
ساليب هاپپا نلارا تكـ آيريليت دايا نديرسين
آدينعربجه(زمان) روسجا(اوف)نهدناولسون
نهدن بـوتوز گـه بويـاق بـيزلرى بويـانديرسين
نهدن گرهك اؤلا تورك اوغلى ئوزگه ايزلرده
هـاچان هـاهانانلا را بـو بـيزلرى يوبـانديرنسين
اؤ توز ايل ايدچره باشيم اؤيله تابتالانميش كيم
اينـانما هــركيم اونـا اردمـين سينـانديرسين
بــوجورسن تـــانييان مــلى ايــزلى تــبريزلى نوزون گره ك يشنى دن يوخسا ييرده آنديرسين

اونلارى سؤيله قوززى اؤلكـه سـينده ائُللريمه
آليب بـو مـلى سسبى اوردا دالغـالا نـديرسين
تبريزلى على

「-

اروميه زادگاه احتمالى زدتشت:
(وهى فيما يزعمون مدينه زرادشت نبى المجوس) چخنين ادعا مىكنند كه اروميه

 قمرى) سياحت كرده نوشته است.

 بلاذرى (101 - ميلادى برابر YrV هجرى قمرى) نيز مینويسد كه (واما ارميه
 مغان بر آند كه استادشان زرتشت از آنجا برخاسته است.
 نام زرتشت را بطور مستقيم يا غير مستقيم با اروميه مرتبط ساخته و به قدمت آن آن اشاره
 زرتشت يك شخصيت تاريخى است، كتاب گاتها كه قديمترين كتاب اوستا است، او را مردى نشان مىدهد مؤثر و نافذ، زرتشت پیام خود را را در شـر شمالغربى ايران
 ظهور زرتشت اقوال مختلف موجودد است، شايد بتوان سال • 77 يش از ميلاد را سال
 از دانشمندان معتقدند كه وى يكى دو قرن پيش از تاريخ مزبور مىزيسته است اري
 زد برتن كرده و در برابر امت خود سرگرم موعظه و سخنورى است

 هرودت مىگويد: كه پارسيان بطرز ماديها لباس مى پوشيدند زيرا جامهُ مادى را از جامهُ

پارسى زیيباتر مى ينداشتند.
دين زرتشت عبارت بود از: اعتقاد بوجود دو اصل خيروشر، ولى اين ثنويت چحندان عميت و ريشهدار نبود كه عقيدهُ توحيد را از بين ببرد. بموجب اين ادعا در جهان حت در برابر باطل بيوسته در جدال است، مهمتزين قستمتهاى كتاب زرتشتى كه اين تعليم در آن بيان شده عبـارتست از گـاتها؛ اوستـا، بندهشن تهلوى.

روزيكه اسلام ظهور كرده دين زرتشت تحريف شده و معرون به مجوس بود، پيغمبر اسلام (صم) فرموده بود كه با زرتشتيان مثل اهل كتاب رفتاركنيد، از اين جهت مشاهده مىشود كه اسلامَ زرتشتيان را درمقام مشركين قرار نداده است، بلكه آنان را تا مقام اهل كتاب بالا برده، همتحنانكه به اصول دين يهود و نصارى نيز اعتراف فرموده

مسلمين عقيده داشتند كه دين زرتشتى در اصل آتش پرستى نداشته بلكه مردم را به توحيد دعوت مىنموده فردوسى در شاهنامهُ خود در تائيد اين عبارت مى گويد: نگوئى كه آتش برستان بدند مهمترين تيزى كه در دين زرتشتى بلب نظر مىكند، قانوناخاخلاقى آنست، در دين زرتشت اخحلاق از دين بحا نيست بلكه جزء دين است، دين نزد زرتشتيان حكم قانون و رثّيم زندگانى فردى محسوب مىشود و اساس آن بر روى پايههای: پِندارنيك گفتارنيك ــكردارنيك برقرار است.' آرامگاه مادرزرتشت:
در سال ب६پا قمرى روزنامهُ حبل المتين دربارهُ اطلاعات عميت يك پروفسور زرتشتى نوشته بود كه شرق شناس مزبور براى مطالعه به ايران سفر خواهد كرده وى در سال ₹ \&ץ ا قمرى به اروميه وارد شد سیس به كليساى قديمى نهنهمريم رفته و در آنجا دو تاريخ عمومى آذربايجان. احمد كاويانيور

تا تبر را نشان داد و گفت: آنها زرتشتيان بودند كه در اينجا دفن شدهاند، حتى خود مسيحيان اروميه نيز داستانى تقريباً در تائيد اين دطلب دارند.
آقاى محمل تمدن در كتاب تاريخ خود مىنويسد: درسالهاي انحير براى مطالعه و باز ديد به قريهُ انبى كه در دو فرسخى شهر اروميه واقح شده است رفتيم ولى اثرى از مقبرهّ مزبور ديده نشد از مالك آنجبا موسوم به نورى بيگ استفسار نموديم، ايشان اظهار نمودند كه بنا بدستور مامورين دولتى آنجا را خراب و از سنگهإى آن استفاده كرده و اين ساختمان را براى خود ساختهام (ساختمان رانشان داد) پپون اصرار كرد يم، ايشان كفتند: كه آقابى حاج سطوت السلطنه حكومت وقت به من (نورى بيگ) گفتند: بهتز است از سنگڭای آنجّا استفاده كنيد تا آثار آن از بين برود و پاى خارجيها به اينجــا نـرسد و مزاحمت ايجاد نكنند، من فقط بدستور حكومت عمل نموده و اطاعت امر كردهام.'

## آتشكدة آذزرگثسب:

كه خاقان به مرواست و چچندان سپپه چـــو آگـاه آمــل بــه بـهرام شــاه همى بى بنه هـر يكـى بـا دو اسب هــمه مــؤبدان دست بـربر شــدند بيــاورد لشگـــر بـــه آذر گشسب پــرسنت كنــان پــيش آذر شـدند آتشكدهُ آذرگشسب مـخصوص شـاهان و آرتشتاران و بزرگـان ايـران بـود و بزركترين آتشكدهُ كشور بشمار مىرفت و در شهر شيز قرار داشت، اين شهر را بغارسى
 بود كه در حدود يكصلد و بيست كيلومترى جنوب شرقى درياچچهُ اروميه و حدود شصت كيلومترى بجنوب شزقىى مياندوآب قرار دارد، شهر جينيزه را بعربى شيز مى گفتند. در سال O Y ع ميلادى كه قوم هياطله (تركستان شمالى) بجانب خراسان آمدند، خبر هجوم آنان اسباب وحشت كلى ايرانيان را فراهم آورد، بهرام بنـجم (بـهرام گـور پادشاه ساسانى) بعنوانٍ شكار رو به آذربايجان نهاد و آتشكدهُ شيز را زيارت كرده است.

بهرام سنگهاى قيمتى و همخچنين تاج طلائى زنش راكه از خاقان گرفته بود بهاين آتشكده فرستاد.
خسرو دوم نيز نذر كرد كه اگر بهرام جويين را مغلوب كند، زر و و سيم به آتشكدهُ









 مهرى هست كه صورت و نام شخصى موسوم به (بافرگ) راكه منانـانمغ (مؤبد مؤبدان) آذرگثسب بوده انست روى آن حك كردهاند.'

مغان آذربايجان:
 زرتشتى بودند و در مراسم قربانى كردن و تشريفات مذهبى حضور يكى از ايشان ضرورت داشت.
 ( (t)




 شهرها نسبت به بزرگى و كو جیكى آنها وجود داشت، بودند. امروززه در ارووميه كـــار

 باستانى قابل ملاحظهاى در آنها مدفونند.


 ايران قديم نگهبان آتش و اداى مراسم مذهبى بعهدةُ طبقئ مغان وا گذذار شده بود.


 اوستا بِرداختند.
ظاهرأ تدوين نهائى قوايني و و احكام اوستا تحت نظر مغان آذربايجان صورت






 دست بغيرند. بر اثر نفوذ مـداوم مغـان در كشـور آترويـاتن، آنـرا كثـور مغـان نيز مى خواندند. مى توان گفت كه بارسيان هخامنشى از نظر دين در تحت تاثير شديد مغان قرار

داششند ولى با اينحال حدود مشخصى ميان افراد مومن و غير مومن به آئين زرتشت وجود

بزرگ مغان را مؤبد مىناميدند و رهبرى همة آنها را مؤبد مؤبدان بعهده داشت.




## آذربايجان در زمان اشكانيان:

 شده بود تا اواسط قرن دوم قبل از ميلاد ادامه يافت. پس از روى كاري كارآمدن حكومت اشكانيان، نظام حكومتى آنها نتوانست مانع خود مختارى اين اين سرزمين بشود.
 نوشته كه مؤيد خود مختارى آتروپاتكان دردوراني
 و اين پادشاهان در امور داخلى كشورشان مستقل بودند.
 مى شد ولى اين طرز حكومت بدان معنا نبود كه جدائى و تفرقه بين آنها ايجاد كندا بلى بلكه
 مستقل و خود مختار با حكومت مركزى وجود داشت كه يگانگى و وحدت آنها راكامل





در فضاى چنين رزيمى بود كـه افراد خـاندان آتروحـات در دوران حكـومت اشكانيان نيز باعنوان شاهى بحكومت درآتروپِاتن ادامه دادند و حكومت آنان تا حدود

 برخوردار بودند.
آتروپاتن در آستانئ قرن اول ميلادى بسبب ضعف دولت اشكانى خود را از تحت
نفوذ آندولت بيرون كشيد و بخشى از ارمنستان را نيز تصاحب نمود. استرابن كه در حدود سال بيست ميلادى در گذشته نوشته است كه جـانشينان آتروپات به هنگام نگارش كتابش بر آتروپاتكان فرمان مران مىرانند. آتروپاتكان نخستين سرزمين آسيائى بود كه استقلال خود را از فاتحان يونانى بانى باز گرفت و در زمان اشكانيان خود مختار بود، ظاهرأًاين خود مختارى رادر دورئ دور ساسانيان نيز حفظ نمود.
چادشاهان اشكانى از ممالى تابعه فقط بگرفتن ماليات و فرستادن سپاه در موقع
 رو سرزمين مادكوجك (آذربايجان) در آن دوره مستقل بود و و در تمام محاريان وريات محل

 حوادث و نيروكشى ها مبدا حملات از آذربا يجان شروع مى شدر انـي جوانان اين سرزمين هزاران سال بيش سينه خئ خود را را در مقابل تيرها


عشاير مرز نشين كرد:
يكى از شعبههاي مشهور نزاد آريائى اكراد هستند كه از زمان باستان نامشان مذكور است، آثار قديم و اسناد جديد از آغاز عهد تاريخى ايران تا اين ايام همه گواه دليرى و ثبات قدم و ساير صفات قوم كرد است كه در جريان حوادث و جزرومد تاريخ تغييرى در آن راه نيافته است.
 قوم همان دليرى و شهامت را نشان دادهاند و با سختترين حوادث نرير نرد كردهاند. كرد يكى از شاخههاى درخت كهن سال برومند نزاد ايرانى است، همواره در نقاط مختلف كشور با عزت و احترام زيسته و بيوندهاى محكم او را بساير شاخحههاى اين درخت مربوط ساخته است، شكى نـيست كـه در سـرگذشت هرطـايغه و هـر قـبيله فـراز و نشيبهائى وجود دارد.
در طول قرون كه اين نزاد كهنسال مقيم اين قطعه آسيا بوده اتفاقات و حوادث گوناگون بر او گذشته است مكرر اتفاق افتاده كه ايرانى يـعنى كـانون نزراد آريـائى دستخوش تطاول بيگانگان يا هرج و مرج داخلى شده است، در اين فواصل امرای كرد
 زير يوغ بيگانگان بروند، اسناد تاريخى ثابت مىكند كه وفادارى كرد نسبت به ايران و موطن اصلى خويش ييش از ساير طوايف ايرانى نزاد بوده است. '

تاريخ و وجهd تسميهُ كرد.
در زمانهاى بسيار قديم در ناحيهُ جزيرهُ ابن عمر مكانى بوده است بنام (قردو) و محل تاخت و تاز دولت هالديا (ارمنستان) شده و چجون امواج مهاجرين ايرانتى بـا طوايف ماد به مغرب زاگرس رسيدهاند، طوايف فعلى كرد كه دوش بدوش ساير برادران نزادى خود پيش مىرفتهاند، اين ناحيه را بتصرف آورده و در آنجـا مسكـن اختيـار

كردهانده چنانكه قوم ماد خود را در آذربايجان فعلى ايران استقرار بخشيد و اقوام بومى

 ناميذه شد، مانند همهٔ طوايف كه از خارج به آذربايجان (آتروياتكان وان) آمدهاند و و نار وان
 موزد هم نام (قردو) يا قورطى يا (كرده) شهرت داشته و و طايفهُ ايرانى كه خود را را به آنجا رسانيده، قهرأ به اسم مكان جديدش شهرت يرت يافته است.
اين سئوال پِش مىآيد كه بجهه ترتيب طوايف كرد (اكراد ايرانى) توانستهاند اراضى غرب سلسلةُ جبال زاگرس و مسكن طايفء قديم (قردو) راگرفته و تا شمال سوريه اشغال كنند.

 مهاجرتهاى دور و درازى داشتهاند.

 شامات و جنوب ارمنستان را در بر گرفنه و همهٔ طوايف قديم


 دستخوش طوفان حوادث گشتهاند، زيراكه مكان آنها كوهستانى و صعب العبور است و

كتُر معبر نزاد مهاجم واقع شده است. استرابون مىگويد: جوانان ( كردى) را تنان تربيت مى كنند كه در سرما و گرما و بارندگى بردبار و ورزيده باشند، شب در هواى آزاد به حشم دارى به پر پردازند و و ميورئ جنگلى مثل بلوط و غيره بخورند، اينها راكرد ياكورد و و ياكردوكى گويند، وري كرد يعنى مرد
جنڭא و دلير.'

كرد در عهد سلوكى و اشكانى:
داريوش سوم كه قبل از سلطنت در ميان اكراد حكومت داشت، آنر آرين ميدان جنگ خود رادر (اربيل) قرار داد و چون از اسكندر شكست يافت، تمام كردستان جزء متصرفات جهانگشاى مقدونى گرديد. جانشينان اسكندر (سلوكيها) مكرر به كردستان لشگر كشيدند تا شورث, , اكراد را فرو نشانند، اين شورشها براى دفع سلوكيها كه غاصب كشورايران وران و بيگانه محسوب مى شدند، واقع مى گشت، سرانجام اكراد موفق شدند مولون نام داشت، بر پادشاه سلوكى بشورانند و خود را در زير رايت او و قرار دهند.

 اكراد را (كورتى) مى نويسد و جايگاه آنان را در قسمتى از كشور پپناور ماد نشان
 تاريخى كرد همانند مادها بود.

كرد قبل ازاسلام:
مشروحترين شرحى كه راجع به اكراد از عهـد قـديم در دست داريـم روايت

 (بازگشت ده هزار نفرى) مىباشد. اين كتاب مسير حمله ايران به يونـان را ا آسـانتر

گزنفون دربارة شكست خود از اردشير دوم هخامنشى ( + ع ـ • • ع ق، م) و فرار او از مقابل سپاه ايران و عبور از ميان اكراد حنين مىنويسلـ جون لشگر يونانى بجائى رسيدند كه از يكطرف كوهستان عظيم و از طرف ديگر شط دجله بود، مدتى متحير ماندند، آنگاه مطلع شدند كه در سمت مشرق راهى است كه به كشور ماد مى وود و راه ديگرى از سمت شمال داخل كوهستان (كردوك) مىگرددد. طايفهٌ كردوك در سرزمين كوهستانى زندگى مى كنند و مردمـانى سـلحشور هسـتند،
 طى ولا يت كردوك داخل ارمنستان خواهند شد كه كشورى است زير فرمان (ارونتاس) و از ارمنستان به هر جا بخخواهند به آسانى مى توانند بروند. سرداران يونانى بر آن شدند كه از كوهستان بكذرنده سعى كردند كه بـى خبر و وبَل از آنكه اكراد ارتفاعات را بگيرند، عبور نمايند، پاسى از شب باقى بود كه لشگر يونان بحركت آمد و سيپدهدم به كوهسار رسيد. قريههائى در قعر ذره ديده مى شدند، اكراد از خانهها بيرون شدند و زن و فرزند
 يونانيان غير از آذوقه چيزى بر نداشتند و دنبال فراريان هم نرفتند و به اين اميد كه چون اكراد اين شيوه مسالمت آميز را ببينده راضى بعبور آنان شوند، اكراد دعوت اين
 يونانى شب هنگام از كوه بزير آمد و داخل قريه شد جمعى از اكراد گرد آمده بيـاز
 عده قليلى بودند، زيرا لشگر يونان نا گهان داخل اراضى آنها شده بود، اگر نيروى اگراد تجمع بيدا مىكرد، بخشى بزرگ از يونانيان تلف مى شدند ... اين شرح كه بقلم سردار
 كرد محسوب مىشود و از مطالعءّ مفصل آن چحند مطلب مستفاد مىشود: جلادت و مردانگى و ناموس پرستى اكراد براى حفظ سرزمين خوده پا يدارى آنان
تاريخ اروميه

در جنگ نا برابر، قدرت و استقامت آنان در كشيدن كمانهاى سخت و تحمل صعوبت كوهستان را خود يونانيها شهادت دادهاند

آذربايجان در زمان ساسانيان:
چنانكه گفته شد پس از حملهُ اسكندر مقدونى به ايران و شكست دارا.و انقراض حكومت هخامنشى، ماد كوچكى (آتروپاتن) استقلال خود را حفظ نمود و اهــميت سياسى خود را باز يافت و پارس كه تا آنز مان صرفاً از لحاظ مراكز انت اقتصادى و فرهنگى حكومت هخامنشيان بود، اهميت سياسى خود را از دست داد. در اوايل قرن سوم ميلادى در ايالت پارس چند ین امارت كوچجك وجود داشت، هر يك از اميران كه حتى حدود قدرتش از يك شهر و حومهُ آن تجاوز نمى اوكرده خود را چادشاه مىناميد.
اردشير بابكان نيز حكمران قلعهُ داراب گرد بود، اردشير تدريجاً دايره́ متصرفات خود را با تصرف امارت نشينهاى همسايهگسترش داد و پس از تحكيم موقعيت خود در پارس، كرمان و اصفهان را به قلمرو حكومت خود ملحق نموده سیس به ايالات غربى روى آورد.
 ميلادى يك نبرد سرنوشت ساز در ماد بين سپاهيان اردوان و اردشير بوقوع پيوست، اردوان در اين جنگ اساسى شكست خورده و كشته شد و اردشير بابكان مالكـ سلطنت ايران زمين و وارث حكومت اشكنانيان گرديد.
 آورده بود در ماد آتروپِاتن كه يكى از نسلهاى دودمان اشكانيان در آنجـا حكـومت مى مكرد و براى مدت محدودى توانسته بود أستقلال خود را حفظ كند، با عدم موفقيت مواجه گرديد.

در سال \ ₹ شاههور اول به تخت نشست، نتست شورش ارمنستان را خوابانيد، چس از آن با دولت روم بجنگ پرداخت، در جنگ اول تمامى ارمنستان را متصرف شد
 اسير سپاهيان ايران گرديد، اين بزرگترين افتخارى بود كه نصيب ارتش ايران شده بود.
 گرفت، گر چه بار اول روميها شكست خوردند.ولى سال بعد روميها به آذربا يجان جمله كرده سپاه نرسى را مغلوب و صلحى ننگين به او تحميل كردند. بطوريكه نرسى از سلطنت استعفا واد و بعد از غصه بمرد. پس از او، شاهیور دوم (ذوالاكتاف) در 17 سالگى بسلطنت رسيل. جنگگ اول

 و س وحץ ميلادى اتفاق افتاد. قواى ايران در ناحيهُ اشنويه آذربا يجان جلوى قواى روم راگرفت و آنها را مجبور به عقب نشينى نمود (علت عقب نشينى روميان اين بود كه عقبهُ سپاه روم توسط نيروى عشايرى كرد منطقهُ آذربايجان تهد يد مىشد و راه ارتباطى آنها قطع مىگرديد) در زمان سلطنت شاهیور سوم باز اختلاف ايران و روم بر سر مسئلهُ ارمنستان شروع شد و سرانجام به تقسيم آن ايالت بين دولتين خاتمه يافت. بهرام پنجم (بهرام گور) قوم هياطله را كه براى ايزان خطرى بزرگ مـحسوب مى شد در شمال و شرق ايران مغلوب كرد و تاج پادشإهان آنها را.كه كشته شده بودند نـر نذر آتشكدهُ آذرگشسب در آذربا يجان نمبود سپس بعلت بدرفتارى با مسيحيان ارمنستان كه به اغواى مغان در ايران معمول بود و دولت روم خود را حامى مسيحيان مىناميد با آن دولت بجنگ برخاست و بعد از يِروزيها و شكستهائى كه درسال و به مصالحهُ آبرومندى خاتمه يافت و قرار داد صد ساله بين ايران و روم بسته شد و آزادى مسيحيت را دولت ايران تقبل نمود.

در زمـان خسـرو پرويـز، امْراطور روم حـاضر شد در قبالل حمايت از خسرو

 شكست ذاد.
پس از كثته شدن امتراطور روم بدست مخالفان، خسرويرويز بخون خواهـي دوستش به روم لشگر كشيد ارمنستان و ساير ولايات را از دست روميها پس گرفت و و صليب حضرت عيسى (ع) را به ايران آورد.
 خود را به (هراكليوس) هركل واگذاشت، هركل نخست از ايرانيها شكست خورد و تقاضاي صلح كرد، لكن سرانجام به سرداران ايرانى غالب آمل و شاهين سردار آيرانى ناحِار عقب نشينى كرد و از غصه جان سیرد.

 طبق دعوت وى در. همان سال جזף از طريق گذرگّاه دربند وارد قفقاز شدند و به ويران ساختن آن سرزمين دست زدند.
هركل در سال TVV بسوى ايران خركتـ كرد و يكبار ديگـر بـه خسرويرويز

 متصرف شد و يكى از معابد مهم زرتشتى معبد آذرگشسب را هم ويران ساخت خسرويرويز در حال عقب نشينى توانست آتش مقدس آلن معبد را بهمراه خود ببرد، سپّ روميها اقامتگاه خسرو را متصرف شدند و و آنرا ويران ساختند.

شيرويه بعد از پدر به تخت نشست و و با دولت روم صلح نمود و صليب حضرت عيسىى (ع) را پس فرستاد، اين صلح تا حملهُ اعراب و بعد از آن نيز بر قرار بود برد، با ظهور اسلام تشكيلات هر دو دولت از بين رين رفت دركليئ اين كشمكشها و نبردهاى سهمگين و و خونين، آذربايجان مركز سياهيگرى

## حملdُ اعراب به آذربايجان:






 بنام خالد ابن وليد (سيف الله) كه با دو هزار مجاهد سوار، سِياه هشت هزار نفرى رير رومى را متوارى ساخته بود.

 اسلام دعوت نمود، امايزدگرد سفراي او را با با خشم و غضب از از دربار خود بيرون ايرن كرد رستم فرخ زاد رابا سِّاهى عظيم بمقابلةُ سعد فرستادي
 شوند. در اين هنگام بحرانى، حادثهاى اتفاق افتاد كه مسير تاريخ را د دركركون ساخت، باد

سخت و هولناك از طرف سِّاه اسلام بلند شد و تمام خاك و خاشاكاك و شنهاى بيابان را



 دشمن بسوى شما حركت كرد، ما بسوى آنان تند بادى شديد و سپّاهيانى كه شما آنها را



استفاده كرده به حمله پرداختند و وضع نبرد به نفع مسلمين تغيير يافت.


 سیاهى از ايرانيان دور يكى از نوادگان بهرام چوبين گرد آمدهاند و آمـادهُ جـنـگ بـا مسلمين هستنده ضمناً اجازه لشگركشى به آن نواحى را خواستار شده بود.

 و خود با بقيهُ سِاه راه رى را را ريش يش گير.
نعيم بن مقرن كه بنا به بيشنهاد على بن اييطالب (ع) و و موافقت اكثريت كه ازي

 وبشيربن عبداللله را بسوى آذربايجان روانيانه كريدر بره بود.

 آذربايجان و لشخركثيهاى خزر استفادة بسيار برد، چجه اسفنديار اطلاعات بسيارى راجع

به آن نواحى داشت كه بكار مسلمين مفيد افتاد.
اسفنديار با خدمات خود توانست نظر بشيربن عبداللّه را جلب نمايد و بـا او
 (نعمان) بن مقرن بكمك بشير رسيد، بشير به اتفاق او به عتبه بن فرقد پيوست، در اين

 با اين جنگ و فتحى كه نصيب مسلمين گرديد جميع نقاط آذربا يجان زير سلطهُ سرداران اسلام در آمد.
بشيربن عبداللهه خبر بيروزى خود را با سهم خليفه از غنائمى كه در آذربايجان بدست آورده بود به مدينه فرستاد وازوى اجازه خزران حركت كند، خليفه نيز بادر خواست وى موافقت نمود، بشير، عتبه بن فرقد را بحكومت آذربايجان باقى گذارد و سماك بل بن حرثبه را به رياست قواى نظامى آن منطقه منصوب ساخت و خود عازم قفقاز گرديد.
تسلط اعراب به سرزمين آذربايجان بسال . Y هجرى اتفاق افتاد. اعراب چجون
 كنارى به تعداد زياد مسكن گزيدند، در آذربايجان با آنكه مكانى دور دست است،




 و دلير همچون طالش و مغان مسكن داشتند كه گردن بغرمانروائى اعراب نگذارده و و استقلال و آزادى خود را از دست نداده بودند، از اين رو اعراب نا نا گزير بودند كه بر بيوسته سعاهيانى از مجاهدان عرب را در آذربايجان نغهدارند.

تاريخ اووميه

طبرى مىنويسد: همواره شش هزار تن جنگجو از كوفه بدانجا فرستاده مىشد و هر حهار سال يكبار عوض مىشدند. غلت ديگر استقرار اعراب در آذربا يجان وجود مراتع و چمنزارها
 سردسير يـلاق و سوى ديگرش گرمسير قشلاق است و از هر حيث بران براى زندگى ايل و عشيره بهترين مكان مىباشد.

اروميه و اعراب:
بلاذرى مستوفى مورخ عرب (YVQ هجرى، قمرى) در كتاب مشهـور مـفتوح


ابن دينار مولى الازد حارب اهلها حتى دخلها و. غلبه عليها و بنى بهاء و اخـوته بـها قصوراً)
و اما شهر اروميه كه گمان مى برند زرتشت از آنجا برخاسته است، صدقه ابن
 برادرش قصرها در آن شهر ساختهاند.
 اردو زده و قريهُ صدقةُ امروزى راكه بنام سردار عرب
 أست.

در اين نبرد اعراب شهداى خود را در قبرستان واقع دربيرون حصـار شـهر و


دفن مىكردند.
زرتشتيان مدافح ساكن شهر اروميه در جنـگ با اعرأب فرمان خود را در قبرستان اختصاصى داخل شهر كه آثار آن هنوز باقيست و در خيابان دلكثا (امينى فر) و در كو مىكردند.
 جنگى سخت در مىگيرد، در نتيجه عدهُ بسيارى از مسلمين اعراب شهيد شده و و ودر همان محل وقوع جنگ بنام (مورشهيدان) قبور شهيدان دفن و تا رسيدن نيروى امدادى از عراق به دفاع می بردازند.

## يزشك معالج عمر بن الخطاب:

كورت فريشلر آلمانى دربارهُ طبيب معالج عمربن الخطاب مى نويسد: در سال


 مدينه مىزيستند و همه صنتغگر بودند، مؤبدى كه در مدينه عهده دار مدار مداواى خليفه بوده
 بيغمبر ايرانيان مىباشد، مىزيست.






خود را با (قرمزى شفاف) رنگین نمايند، قرمزى كرمى است كه در سواحل درياحهُ چیییست يافت مىشود و مردم آن سامان آن كرم را از خـا
 سرخ زيبا و درخشنده در میى آيد. بعد از فوت خليفه، طلحه كه در مدينه بود، بخون خر خواهى خليفـ خليفه كه بدست يكنفر ايرانى بقتل رسيده بود با سواران خود به ايرانيانى كه در مدينه مشنول كار بودنده كاريه حمله
 طلحه بقتل رسيد همان مؤبد اهل اروميه بود كه عمربن الخطاب را را معالجه مىنمود.

قيام آذربايجان بر عليه اعراب در زمان خلافت عثمان:
نقل از سلمان فارسى
آذربايجان يكى از ايالتهاى ايران مىباشد و در عربستان آنرا جزء سرزمين

 وليدبن عقبه براى خليفه پيغام فرستاد كه مردم آذربايجان وريان بر عليه اسلام كردهاند و مى خواهند به دين سابقشان برگردند و او از عهئد


 يقين داشتند كه خلافت يس از عثمان دير يا زود به على بن ابيطالب (ع) خواهـ اهد رسيد و
 راكه بدون داشتن شايستگى و لياقت به مقام والن رسيدهاند، از كار بر بر كنار و و دستشان ران را را


شتر چرانى و عملگى به پردازند، لذا قبل از فوت وقت به پر كردن كيسهُ گشاد خود
 مصادره مىكردند، مردم از رفتار جابرانه حكا مار ورام و عمال خليفه به تنگ آمده دنبال راه

جاره مى گشتند.
در اين هنگام راد مردى بنام مهرداد بپا خاست و مردم را دور خود جمع كرد و خطاب به آنان حنين گُتت: ای مردم، ای هم ميهنان، اعراب صر صحرا بزور اشغال كردند، آزادى را از ما سلب نموده و و استقلال ما را الز بين بردند و و و ما ما را عجّم

 راكه خانه اوست به بيگانگان بسپارد و خودش نوكرى آنها را بكند؟ مسلماً هيحِچكس به
 ندهد. اگُر منظور و مقصود اعراب ايمان آوردن مردم به دين اسلام بود، حال كه موفق شدهانده يس هراكشور ما را ترك نمىكنند و از اينجا نمىروند؟ زمينهاى ما را تصا كرده، كشاورزان و زحمتكشان ما را براى تامين آسايش خودشان به بيگارى گرفتند و
 حسابى با خوش كردند، آنگاه عشيره و قبايل خود را از كوفه و و بصره بسوى ميهن مار ما




 ما بايد عليه ظلم و خشونت مبارزه كنيه. البته پر واضح است كه روح و اساس اين نهضت و انقلاب مردمى جز برا براى كوتاه كردن دست اعراب از اين سرزمين چجيى ديگر نبوده است.)؛
(مؤلف)

## irr

عثمان خليفهُ ثالث در پاسخ وليدبن عقبه يكى از سرداران عرب بنام (سلمان بن ربيعه باهلى) را براى فرماندهى قشونى كه بايد به آذربايجان برود، انتخاب كرد، ولى
 (سلمان فارسى) گفت: چون تو ايرانى هستى و از اوضاع كشور ايران اطلاع دارى، با با سلمان باهلى به آذربا يجان برو و راهنماى وى باش، عثمان مى دانست كه بر انثر رفتن من
 سمت مشاور و راهنما وارد قشون باهلى شار شدم و و بسوى ايران به راه افتاديم. سلمان باهلى



 بيرحمى او را بگيرم.
ما براى اينكه خود را به آذربايجان برسانيم، مىبايد از شام شام بگذريم تا تا اينكه به

 آذربايجان و شهرهاى آن انتخاب مى شدند، با مردم به عدل و و داد رفتار مى كـردند اينكه عثمان خليفه شده والى و حاكم اكثر كشورها وا و بلاد اسلام راتغيير داد و كسانى را را بـه


بر آمدند.

وليدبن عقبه هم در آذربايجان شروع به رشوه گيرى كرد و بفكر جــمع آورى

 كه سكنهُ آذربايجان خروج نمودهاند تا اينكه به دين سابق خود برگردند.

وقتى ما (سلمان فارسى) وارد آذربايجان شديم، فهميديم كه اينطور نيست و و
 آنهائى كه مجوس بودند و مسلمان نشدند، جزيه مى ثيرداختند و كسى از آنها انتظار نداشت كه مسلمان شوند.
در جنوب آذربايجان اوضاع كشور آرام بود ولى در شمال هرج و و مرج هـكم



 هيچچست را محاصره كرده مرديست بنام مهرداد و يكى از رؤساى قباي
 خود بسوى ما آمد و راه ر ابر ما بست. سلمان باهلى برانى برانى مهرداد يِيغام فرستاد و يرسير يرسيد





 من فكر مىكم كه بايد حمله كرد، گفتم تو فرمانده قشون هستى ونى و اختيار جني



 وليد را از پاى در آورند و بقتل برسانند؟ گغتم نه، من نمى گويمكه تو با مهرداد جنی
















 چییجست قشون كشيد زيرا آنجا جزء مناطق سردسير است و و به زودى برفهاي سناينين



 مى خواست هر حه زودتر به جيجست حمله ور شود.

و وليد رااز محاصره نجات بدهد و بمن گفت:اگرمن منتظر غرارسيدن بهار شوم و بعد براه


 رسيديم زمستان آغاز گرديد بدون اينكه برف بـر بيارد.








 از شهر خارج شوند و انساناز مشاهده آنها وحشت مى نمود زيراگوشت در بدنشان وجود
 به آنها آذوقه نمىرسانيدند/ممكن بود كه همه از گرسنگى بميرند.


 توقف سلمان باهلى را در چیچجست اججبارى نمود.'
نقل از سلمان فارسى

$$
\begin{aligned}
& \text { اــازكتاب عايشه بعد از يـيغبر (م) ترجمة ذيححالله منصورى. }
\end{aligned}
$$



بابكى دلاور آذربايجان

بديهى است پايه و اساس اين نهضت تنها كوتاه كردن دست اعـراب از ايـن

 بر عليه مامون قيام نمود و يعقوب ليث در سا دال







 جلوگيرى از بيشروي بابكى دائماً يك قشون يكصد هـزار نـفرى در نقـاط مـختلف آذربايجان نگهنارد.
 سرماى سخت و دشه ارى راههاى آذربايجان بوده است.

آغاز نبرد بابك:


 كشتند و قلعههائى راكه استوار ساخته بود، ويران نمودند.





 يحيى از حكمرانى آذربايجان معزول و عيسى بن محمد به حكمرانى منصوب شده بود در سال
 حكمرانى آذربايجان راگرفت و مامور جنگ با با بابك گرديد بابك نمود، نتيجهاى نگرفت و وبه بغدان
 شكست داده و خودش را نيز اسير كرد. اين دفعه مامون ابرأهيم بن ليث را را حـرا بكمرانى آذربايجان داذه و مامور دفر غائله بابكى نمود.

 را محاصره كرد، جون اين خبر به مامون رسيد سليمان بن احمد هاشمى را با سنیاهى به آذربايجان اعزام نمود، سليمان، طاهر را از محاصره رهانيرن رهانيد بعد از سليمان، حاتم بن

حرثمه حكهران آذربايجان شد، وى دراين سرزمين اندك مدتى ماند تا اينكه خبر مرگ پيرش به او رسيد و وى از آذربايجان بيرون رفت، بابی پيشروى كرده و بر آذربا يجان
 فرستاد.
يحيى جنگهاى زيادى كرد ولى كارى از پيش نبرد، عيسى بن محمد در ايـن اردوكشى فرمانده كل سياه اعزامى به آذربايجان بود، محمد بـن الرواد ازدى و هـمهُ سرداران آن سرزمين نزد عيسى رفتند و خود را براى جنگ با بابكى آماده نمودند، بابك سِّاه آنها را بدام انداختت و در تنگهایى به آنها رسيد و سپاه عظيم مامون را بسـختى شكست داد، عيسى از جنگگ روگردان شده امراى سپِه مامون فرياد بر آوردند كه ایى ابو موسى كجا مبروى؟ عيس گفت: در اينگونه جنگهاى نامنظم كارى از ما ساخته نيست. سپس محمد بن خميد را حكمرانى دادنده محمد با سپاهيان خويش به آذربا يجان رسيد و به جنگ بابك شتافت و جنگى سخت درگرفت و در همهٔ جنگڭا محمد پيروز گشت و پيشروى زيادى نمود و سرانجام به تنگهاى رسيدند كه زمين ناهموار بود؛ محمد و يارانش بياده شدند، در اينحال سربازان بابك به آنها حمله كردند، محمد باگروهى از فرماندهانش كشته شدند و فرماندهى سیاه ر امهدى بن اصرم بدست گرفت. اين واقعه در آغاز سال §ا چون خبر كشته شدن محمد به مامون رسيد، مامون عبداللـه بـن طـاهر را بــه حكمرانى آذربايجان برگزيد و با سپاهى عظيم به جنگ بابیى فرستاد. عبدالله بابک را شكست داد و چس از مدت كوتاهى بعلت اغتشاش به خراسان بازگشت. بعد از رفتن

عبدالله كار بابك بالا گرفت. مامون حكمرانى آذربايجان و بنگگ بابیى را به طاهر بن ابراهيم سپرد و او تا
 معتصم بدفع بابكيان پرداخت.

جنكهاى سال Y 19 هجرى قمرى:
در سال YI9 هجرى قمرى سپاهيان بغداد بابكـ را متحاصره كردند، بابیى از
امْراطور روم شرقى يارى خواست، او نيز عدهُ زيادى از لشگريان، با با تجهيزات كامل بان به


 جنگچهاى سال • H ـ قمرى:
معتصم كه بر اثر شكست پیى در پیى سیاهيان بغداد و كشتار عظيم بابك نار ناراحت بود، جاسوسانى چیند به شهرهاى آذربايجان فرستاد (نقاطى راكه بابك
 جغرافيائى و راههاى آن نواحى و شيوه جنیگ بابكى و كسان وى را بدست آورند.







 مسلمين، ابو سعيد ضمن راه بسيارى از سياهيان بابكى را كه قصد حمله به اعراب را داشتند بقتل رسانيد و جمع كثيرى را نيز به اسارت در آورد و بزرگان آنها را به خدمت معتصم فرستاد.
اين شكست اولين شكتسى بود كه از طرف مسلمين به قواى بابكى وارد آمد، ابو سعيد بعد از آنكه اوامر خليفه را راجع به تعمير راهها و استحكامات بانجام رساند، با

كسان خويش به محل (خش) فرود آمد و خندقهائى تعبيه كرد.

 حيدربن كاوس ملقب به افشين از طرف المتصم بالله مامور دفع غائلئلة بابكـ و و عازم

 در همان اوان سردار ديگرى از ازطرف افثشين موسوم به علويه الاعور قلعها
 داشتند و اين سرداراران ماموريت يافتند كه به محض بدست آوري آوردن اطلاعاتى رابع به بابكى وكسان وى افشين رآكاه سازند.
با اين سازمان و تشكيلات مرتب و منظم، افشين اميموارا بود كه اين اين باربتواند بر
 تماس بود و از يشرفت كار آنها آكاه مى گرديد.









 از (برزند) حركت داد و در خارج خندقهائى كه ابو سعيد در محل (خش) كندر كنده بود فرود

آمد و صبح آنروز دستور داد كه سپاهيان در سكوت مطلق بسر برند و از نواختن طبل و و شيهور خوددارى كنند، در عوض با سرعت زياد بطرف قلعه نهر پيش بروند. بابى كه بوسيلهُ فرستادگان خود بر قر قصد افشين و و سرداران او او اطلاع يافته برانه بود با با

 قافله حمله كرد و جمع كثيرى راكشت واموال بسيار بدست قشون بابى افتاد و علويه
 افتاد، تنها جمعى قليل از آن قافله توانستند فرار كنند. سپاهيان افشين اطلاع نداشتند كه لشگريان قلعه نهر در كجا اردو زدهاند لذا در آنـر


 گرفت و دو نفر را خدمت افشين وابو سعيد فرستادو شرح واقعه را به اطلاع آنان رسانيد.

 يّشنهاد را نپذيرفت، جنگ بين طرفين آغاز گرديد و در آن ميان سپاه افشين رسيد،

 قواى كمكى رسيد، باتفاق ايشان از مغان خارج شد و به جانب آن شهر رهسانـا
 غارت نمايند و آنها رااز لحاظ تداركات در مضيقه قرار دهند.
 به حاكم مراغه نوشت تا آذوقه جهت سِّاه وى بفرستد، حا كم مراغه باروبنهُ بسيارى كـه در حدود يک هزار راس گاو و دواب فراوان و انواع و اقسام مايحتاج و پوشا

براي افشين فرستاد ولى كسان بابكى اين قافله رانيز غارت نمودند و عساكر افشين يشش از بيش دجاد قحطى گرديدند.



















 بسختى مجروح شد و بقاء ناكزير با بقيه السيف فرار كريرد. افشين دستور داد به مراغه برود تا آنكه براى وى قواى امدياد امديى بفرستد و در فصل

> بهار به تجديد جنگ به پردازد.

 اسحق بن ابراهيم يكى از كسان بقاء دستگير شده و بقتل رسيد، بقاء سر او را نزد افشين فرستاد.

 استحكامات زيادى بنا نهاد، مقارن آن احوال معتصم خليفهُ عباسى، سردار جعفر الخياط


 از سرداران بابكى زن و فرزند خود را خواسته ابِت كه در (بذ) بدو بهيبوندد.
 نگذارند كسان آذين به وى ملحق شوند. ظفر نيز طبق دستور عمل نمود و زن و و فرزند


 با خبر سازند، با اين حال آذين خود را به تنگّاى كه نزديى كلان رود رود بود رسانيد،
 را به قتل رساند، افشين ابو سعيد را بكمك او او فرستاد. در همان سال افشين به لشكريان خود دستور حركت بطرف قلعهُ (بذ) راكه
 كردند، تا اينكه به رود الرود رسيدند. افشين آنجا را قرارگاه ســاه نـعيين نـمود، در مـدت ده زوز در مـحل منزبور

خندقهائى بنا نهاد ولى غالباً كسان بابك تا نـزديكى خندقهـا مـى آمدند و بـمسلمين


 و خود در استحكامات رودالرود باقى ماند.

 ارتفاعات شروع بريختن سنگ بر روى سیاهيان بابكى نمودند و مقارن آن احوال سه
 جنگى سخت بين طرفين در گرفت، آذين شكست خورد و لشگريان خليفه وارد (بذ) شدند و قصر بابكى را محاصره كردند، هفتصد تن از سپاهيان بابكى در آن قصرها مانده
 دست يافتند، چچون شب فرا رسيد، افشين به محل خود در در الرود برگشت، در آن ميان بابك باكسان خويش شبانه خود را به (بذ) رسانده و آنجه از وجوه
 برگشت اثرى از اشياء نفيس و گران بهاى آنجا نديد.



 مى شد. در مورد گرفتارى بابك مىگويند: روزى بابك يكى از همراهان خود را با براى
 سمباط والى آن ناحيه را خبر دادند سهل با جمعى از ملازمان خويش نزد بـر بابكـ رفت و واو

رادعوت بقلعئ خود كرد، بابكى فريب وى را خورد و وبه آنجا رفت ولى قبل از ورود به به




 بعنوان شكار از قلعه بيرون برد، ضمن شكار ابو سعيد و كسان وى بابكى راگرفتند و وبا همراهانش نزد افشين بردند.




 دربار را در مقابل خدمتى كه افشين انجام داده بود بها استقبال وى فرستاد
 دستور داد تا بابكـ رابر فيلى و عبدالله رابر اششرى سوار كنند و در شهر بغريرداند تاند تا مردم آنها رااز نزديك مشاهدهـكنند.








كه من از مرگ هراسانم وآنرااز رفتن خون ندانند، من روى خود را بخون آغشته كردمكه زردى آن آشكار نشود.
معتصم گفت: اگر كارهايت گنجايش بخشش را داشت براى همين علت سزاوار بخشش و زنده ماندن بودى، بعد فرمان داد تاكارش را بسازند، سپس پپهار اندامش را
 را با برادرش كردند و ايشان نالهاى نكرده، قيام بابك در آذربايجان مقدمهُ جـنبشهائى بود كه بالافاصله مخصوصاً در قرن بعد در ساير نقاط ايران و كشورهاى مجاور آن بروز نمود.

كرد بعد از اسلام:
از آغاز حملهُ اعراب به كشور ايران، تاريخ كرد روشن تر از كذشته است، از روايات مورخان اسلامى آشكار است كه اين طوايف به هصائى و بليـاتى كـه سـاير طوايف كشور مبتلا شدند گرفتار گرديد و بيش از ساير اقوام در دفع حمالات وارده و و حفظ شئون ايرانو حمايت از مرز و بوم اين سرزهين كوشيده است. از جملaُ شورشهاى عهد منصور خليفهُ عباسى، شورش اكراد آذربايجان بود و و براى جلوگيرى از هجوم اكراد خليفه مهدى فرزند خود هارون الرشيد را بـحكومت آذربايجان و ولايات غربى منصوب ساختى در ضمن حوادث سال \&YY قمرى در زمان خلافت معتصم عباسى يبروزى يكى از رؤساى قوم كرد موسوم به جعفر برقواى عرب مىباشد كه خليفه مجبور شد سردار
 مغلوب شد و خود را مسمومكرد كه به چنْگ دشمن نيفتد، ايتاخ قتل و غارت هولناك نمود و جماعت بسيارى را بكشت. در تجارب الامم سرگذشت جعفربن شكويه، رئيّس اكراد هذبانى كه در سلماس

مسكن داشت و بيارى حسين حمدانى برخاست، بطور مفضل مسطور است. در حدود سال • ६ץ قمرى چندين نهضت به وقوع بيوست و قيام اكراد را بر عليه حكومت عباسى ثبت كردهاند، از آن جمله ظهور سلسلهُ شداديان است كه مؤسس آن محمد بن شداد بن قرطو بوده واز طايفهُ روادى كه در قر قرن بعد منثباء سلسلةُ بزرگ ائر ايوبى شد ظهور اسحق بن عيسى در آذربايجان و مخالف او جستان بن مرزبان سالارى نيز در زمره اين نهضتها مىباشد، زيرا كه اسحق متكى به اكراد آذربايجان و جستان تكيه به

نيروى طايفءّ هذبانى داشت.
اين طايفءّ كرد به مناسبت جنگ ائى با عيسويان و دفاع از عـالم اسـلام شهـرتى جهانگير دارند، رئيس آنان صلاح الدين ايوبى از بزرگان روزگًار است، جد او او شاذى بن بن انـ
 تاريخ اين طايفهُ شجاع مبسوط است، شجاعت و واي ايدارى صلاح الدين ايوبى در

 كردستان فرمانروائى داشتند و تا زمان استيلاكى مغول باقى بودند.

 در حدود سال چ چץ قمرى مى حكومت كردهاند و اعقاب آنان تا هجوم مغول وجود داشته است. '

سلسله رواديان:

 كرد بودند، اين طايفه را رواديان يا راوندى مى خوانند.

شباهت ظاهرى اين دو نام سبب اشتباه برخى مؤلفان شده، اما دا در گفتن يبن اين
 تلفظ مىگردد.
در اطراف اروميه عشاير كردى بنام روادى ساكن بودند كه در در حملةُ اعراب به



مىناميدند سردار معروف جنگهاى صليبى (اصلاح الدين ايوبيى) از ازين اين ايل بود.






## تسخير اروميه:

در زمان خلافت هارون الرشيد، صدقه بن على از جـانب خـليفه بـر ارومـيه
 نمود و بعد مراغه را:گرفت و حكومت مستقلى تشكيل دادي داد.





 جلوگيرى كردند وباكمك عشاير منطقه سپاه خزيمه را شكست دادند.

پس از در گذشت صدقه، فرزندش على جانشين چدر شد و توانست ضمن حفظ


 در تصرف داشت، به قلمرو خود افزود و شهرهاى نزديك موصل را وانيز تصرف نمود. مامون خليفهُ عباسى با صدقه دوست بود و با صد حكومت آذربايجان را به وى تفويض نمود (r.9 قمرى).


 بدست بابكيان گرفتار شد.
 لشگريان صدقه در اين نبرد موفقيتى بدست نياوردند. صدقه بار ديگر با تحهل هزار مرد

 مامون خليفهُ عباسى چسر هارون الرشيدكه با صدقه دوست بود، از اين عمل وى
 شديدى بين آن دو سیاه به وقوع پيوست تا سرانی
 داد، بار ديگر سراسر آذربايجان غربى تحت تسلط اعراب در آمد

سلسله سالاريان:
بنيان كذار اين خاندان، سالار چسر محمد مسافرى است. محمد سه پسر داشت:
مرزبان، و هسودان و صعلوك.

 قرن چحهارم فرمانروائى آذربايجان بدست اين مردان بومى افناد. خلفاى بغداد را جندان تسلطى براين سرزمين نبوده سالار مرزبان به نيروى عقل و تدبير خود كشورگشائى كرده و در حكمرانى نيز از هر حيث آزادى و استقلال داشت.

جنكُ مرزبان با سباهيان روس: يكى از حوادث بزرگ كه در زمان یادشاهى مرزبان حدود سال سشب هـجرى قمرى رويداد، هجوم سحاهيان روس به قفقاز (بردعه) بود. روسها در اين زمان ملت هندان بزرگ و بنامى نبودنذ و هون به قفقاز رسيدند منادى فرستاده و ندا در دادند كه ما
 خواهيم. از ما نيك رفتارى و از شما اطاعت و فرمانبردارى. هجوم روسها رابه بلاد اسلالمى مسلمانان ساير شهرها شنيده، دسته دسته به روسها حمله ور مى شدند، روسها تيز بدفع ايشان مى هرداختند تا جائيكه روسها دست بقتل عام اهالى شهر زدنده زنان و جوانان را به بردگى بردند، اين حادثه مصيبتى بزرگ بر بر عالم اسلام بوده و چه تكاتى به مسلمانان مخصوصاً به مردم قفقاز و آذربا يجان داده است، انر از آن پس سالانه دهها هزار مجاهد از نقاط مختلف و دور دست ايـران داوطلبـانه بـه آذربايجان شتافته، بنام غيرت و حميت و تعصب دينى و مذهبى بـا دشمنـان اسـلام مى جنگيدند. سالار مرزبان سهاه خود راگرد آورده، داوطلبان نيز به او پيوستند، با سى هزار تن به جنگ روسها شتافت، ولى اين سهاه انبوه نتوانست كارى از يِش بيرد و بز شكـست


بهرهاى نبرد. سالار مرزبان كوشيد كه حيلهُ جنگى بكاربرد: شبانه دستهاى از سپّه خود را

 عادت همه روزه آنان بود تمام سیاه به يكبار حمله كردنـد


 كجا فرار مىكنيد برگرديد، ولى نتوانست از هزيمت آنان جلوگيرى نمايد، ناحار خري خود و و

 حمله كرد، قواى روس شكست خور ده، هفتصد تن از آنهاكشته شدند ديخران كران گريخته به


 بسوى آذربايجان روان شد سچاه مرزبان مدتى در برابر روسها نشسته همحجنان شهر رادر محاصره داشتند، دراين وقت مرض وبا روا در بين روسها شيوع بيداكرد، قشون مرين مرزبان خور


مرگى سالار مرزبان و جانشينى پسر او جستان: مرزبان چس از 17 سال فرمانروائى آذربايجان در وريمضان بعلت بيمارى در گذشت، در اين دوره بعضى از جكا



بدست مرزبان افتاد وى به تاسيس ادارات ديوان (دارائى) و قانون ماليات اضافى اقدام نمود و درباره (جزييات) اعانات و پس افتها با حكمرانان تابع وارد گفتخو شد. مرزبان در اواخر عمر خود برادر خود و هسودان را نزد خود خواسته و وصيت كرد كه بعد از مرگاو او فرمانروائى آذربايجان وريرد وهسودان وران باشد، انگشتر و نشانهائى كه بيش او بود به وهسودان سنرد.
وهسودان پس از در گذشت مرزبان مدتى فرمانروا بود ليكن بعللى از حكومت
 كليهُ امراء بيعت او را یذيرفتند، مگر جستان شارمازان كه حكمرانى اروميه را داشت و
 مجهز مشغول شد و از آمبدن نزد یادشاه آذربايجان و بيعت كردن به او باز ايستاد. جستان بن مرزبان خوش گذرانى رابه جنگ و ستيز ترجيح داد و از دو دشمن توانا و خطرناك (وهسودان و جستان شارمازان ارومى) كه چچپ و راست او راگرفته بودند انديشه نداشت.
.ابراهيم برادر جستان مززبان كه در اين موقع حكمرانى ارمنستان را داشت به دشمنى برادر خود با جستان ارومى همدست شد و با سچِاهى به اروميه رفت، با سپٍاه جستان ارومى به مراغه تاختند و آن شهر را تصرف كردند جستان بن مرزبان چون آين
 جستان شارمازان برج و باروى شهر ارومى راكه آغاز كرده بودند و و قلعهانى را را كه

 ابزار جنگ چندانكه مى خواستنده گرد آوردند.
اين وقت جستان شارمازان استقلال خود را اعــلام داشت، جستـان مرزبـان و ورد برادرش ابراهيم دانستند كه هر دو فريب خور خرده ور و با


ارومى بروند، در اينموقع خروج خليفة المستجير در گـيلان ايشـان را از ايـن قـصـد
 از اروميه بها ايشان يِوست، المستجير كارش بالآگرفت و وسِّهسالارى سِّاه را به جستان ارومى واگذار كرد.





 ارديل ساخت.
وفسودان نامهاى به جستان ارومى و حسين چسر محمد روادى نوشت و آنها رابه

 لشگرگاه او را تاراج نموده، آن شهر رانيز تصرف كريرد.







 ركن الدوله دختر مرزبان را بزنى داشت بخاطر اين خويشاوندى در نوازش ايراهراهـمبا اندازه
 انتخاب كند.
اين حادثه در سال • هץ هجرى قمرى بود، ركن الدوله سیاه با شكوهى به وزير كاردان خود ابن عميد سيرده همراه ابراهيم روانه آذربايجان سان سانت
 فرمانروايان بومى را مطيع وى ساخت و و خود با با سِياه به رى بازگثشت.' ثادشاهى ابوالهيجاء در آذربايجان:


آذربايجان كه بر افتادن سالاريان و پادشاهى يافت ابراهيم در سال • • هجرى قمرى بدري گرفتارگرديد. در زمان حكمرانى ابراهيم، ابوالهيجاء نيروم
 هجرى قمرى بوده است.
 مى ماشد كه سپاه ارامنه را شكست داده و باج چندين سالهُ عقب افتاده را از آنها دريافت
 مـى

محمد (مملان) پِر ابوالهيجاء:

 بلكه با روميان و همگى ترسايان بوده است. روميان كه در اين هنگام به بخش غر غربى
 شهرياران گمنام ـ ا-حمدكـروى.

ارمنستان دست يافته بودند، بزركترين دشمنان اسلام محسوب مىیشدند، ييوسته بنگK و جدال ميان ايشان و مسلمانان در كاربود، لشكر كشيهاى امير محمل (مملان) بر ارمنستان نيز از شمار بنگهای دينى بشمار مىآيل. در دومين نيروكشى سپاه امير مملان بسيار با شكوه بوده، كذشته از مردم تمام شهرهاى آذربايجان من بحمله جوانان الروميه مـردم فارس و خراسان و عراق عجم (استان مركزى امروزه) نيز با او بودند، مملان يس از شكستى كه در نيروكشى اول يافت، از هر سوى كمك خواست و بنام بحهاد به بمنع
 وهسودان پسر مملان: سال مرگُ مملان معلوم نيست، در كتابها اولين بار كه نام وهسودان برده مىشود
 آمدن طايفهُ (غز) به آذربايجان معلوم است كه وهسودان در سال • ( ع هـجرى قمرى پادشاهی داشته أست. وهسودان معروفترين پادشاه رواديان است، شاعرى همچچون قطران ثناگوى او بوده وهسودان را با لقب (امير ابحل) مى خواندنل، ناصر خسرو در خطبه ها او را ( الامير الاجحل سيف الدوله و شرف المله ابو منصور وهسودان بن محمد مولى امير المومنين) ياد مىكند.

## نخستين دستdُ غز در آذربايجان:

درباره́ آمدن اين دسته از غزان به آذربايجان ابن اثير میىنويسد كه چون سلطان محمود غزنوى، غزان را به خراسان آورد اين دسته در تحت فشار مـامورين سلطـان محمود قرار گرفتند، دستهاى از آنها نا گزير روى به مهابرت آورده روانهُ اصفهان شدند، سلطان محمود نامهاى به علاءالدوله حـاكم اصفهان نوشت كه آنیان را بـه خـراسـان برگرداند ياكشتار كرده سرهايشان را بفرستد. غزان از نيت علاءالدوله اكگاه شده، تصميم كرفتند از اصفهان كوع كنند، كسان

علاءالدوله جلو آنها را گرفته و كار به زد و خورد كشيد، غزان جاى ايستادن نديده،

 خراسان باقى مانده بود دو برابر اينها بودند.

 برخى از فرمانروايان مسلمان مجلى نيز از جمله شداديان به دشمنى او بر مى چجون غزان بدليرى و جنگجوئى معروف بودند و در فن رزم مخصوصاً در تير اندازى مهارت بسيار داشتند، وهسودان مى خواست به پشتيبانى اينها بر دشمنان خود غالب گردد.

## تاختن غزان به ارمنستان:

در سال ارمنستان آورده به واسپورگان در آمدند و دست به تاراج گشوده
 نامى سچرد. شاپور همڭی سپاه و اميران و اسپورگان را گرد آورده به مقابلهُ تركان غز
 گروه بسيار انبوهى را مشاهده كردند كه همگى داراى گيسوى فرو آويخته و كمانهاى
 نديده بودند سخت به هزاس افتادند، شاپور آنها را دلدارى داده و بر بر جنگ انگ دليرشان


 كشتند تا غروب آفتاب جنگ ادامه داشت، شب هنگام طرفين دست از جنگ بر دراشتند،

چجون عدهُ بيشمارى از هر دو طرف كشته شده بود، هر گروه روانه́ سرزمين خود شدند.

دومين دستهُ غز در آذربايجان:
دستهاى ديگر از غزان به پيشوائى (بقاء و كوكتاش، منصور، ودانان) از رى روانه آذربايجان شده و به امير وهسودان پيوستند. وهسودان اين دسته را نيز چذيرفته و در آذربايجان ساكن ساخت در اين موقع پادشاه آبخاز شهر تفليس راكه امير ابوالفضل جعفر والى آنجا بود از مدتها پيش ذر محا
 طلبيدند، ولى چون غزان به آذربايجان رسيده بودند، گرجيان از ترس غزان غران دست از از

 وهسودان دخترى از غزان بغرفت تا مگر با خويشاوندى آن طايفه مطيع او باشند، ولى انى غزان هرگز انديشهُ رام شدن نداشتند حنانكه در الرمنستان و ساير جاها گشودند و در آذربايجان نيز همين رفتار را را پيش گر پرفتند.

سيرون كردن غزان از آذربايجان:


 براند.
وهسودان كه تا اين زمان پِشتيبانى آن طايفه را داشت، بيزارى خود را را آشكار
 زيادى را از ايشان نابود ساختند. غزان از آذربايجان بيرون رفنه، دستهاى آهنگ رى

كردند و دستهاى به همدان رفتند ولى هنوز عده كمى در آذربايجان مانده بودند. ابن اثير مىنويسد: غزان كه در ارومى بودند گرد هم آمده به نواحى (حكارى (حارى) حمله كرده و با اكراد آنجا به جنگ پرداختنند، گروه كثيرى از اكراد را كشتند، اكراد
 اشنويه براى كمك به اكراد آن نواحى رفتند، كردان حكارى برگشته و غزان را درميان


 سال • .

## 





 سلاطين سلجوقى فرماندهى امور ثشغرى و و كشورى



 آنان را اتابكـ (يّر بزرگ ـ مربى) مىناميدند.

[^1]سلجوقيان با پيوند دين و دولت و سياست و سپردن امور تعليم و تربيّت بدست علماء، باتقويت تشكيلات كشورى و ديوان سالارى بر آن شدند تا نمونهُ جديدى از

 طبق نوشتهُ پرفسور مينورسكى سلطان طغرل در اواخر سلطنت محرم سال 00 \& هجرى قمرى از اروميه گذشته است. در سال

 سال چఇ0 هـ ق شهر اروميه به قلمرو سلطان محمد بن محمود تعلق داشت. علاءالدين كورپه ارسلان معاصر طغرل سوم بوده اين امير بسبب آنكه ممدوح حكيم نظامى گنجوى بود تا اندازمایى شناخته شده است

 فرمانرواى عراق و آذربا يجان بود كه سرانجام به صلح انـ انجاميد و اتابكى ابوبكر دو شهر اروميه و اشنويه را به وى واگراكذاشت.
 كوريه ارسلان گرديد على بن سليمان راوندى مولف كتاب راحه الصدور، علاء آلاء الدين را
 نوشته و بسيار خوش خط و نفيس بوده ياد مىكند.

رسيد، ولى امور كشورى و ششگرى را يكى از وزيران علاءألدين انجام مىداديا. '


موسس سلسلهُ اتابكان آذربايجان شمس الدين ايلدگز اتابكـ (آتاباى) بـود

 لياقت و كاردانى خود را به ثبوت رساند و اصفهان را به حوزه قلمرو خود آ افزود.



يليان حاكم مراغه قرار داشت.


 در زمان فرمانرواثي اتابك قيزيل ارسلان ( چايتخت آذربايجان گرديذ.

 (جوانشير) وا گذار نمود. علاءالدين كوربه ارسلان يكى از معروفترين فرمانروايان زمان خود در اواخر قرن ششم هجرى بوده كه معاصر با نظامى گنجوى مى باشده شأعر عالى مقر مقام



 افضل الدين خاقانى شيروانى ـ شرف الدين شفروه اصفهانى ـ مجير الدين بيلقانى ـير ا
17r" تاريخ اروميه

اثيرالدين اخسيكتى و جحمال الدين اشهرى مىباشند.

## 

 شهرهاى اروميه و سلماس و خوى جزء تيول شخصى شـاهزاده سلطان جهلال الدين بود.


 آن حكومت اروميه به شخصى بنام بوغاج وا كذار گرذيد.

 آذربايجان در صدد بر آمدند كه هِ آز از تصرف آنجان، بغداد را انيز تسخير كرده و و مكاتب اسلاهم را تبديل به كليسا نمايند.

 و نزد جلال الدين آوردند.


 تفليس شد، شالوارابه سمت معاون خود انتخابكرذ و حكومت نواحى مرند و وسلماس

روضةالصـفا، جلد حنجمه، ص: 099.



و اروميه و اشنويه را به وى تفويض نمود. سلطان جلال الدين جون متوجه شدكه شالوا و ايواني قصد خيانت دارند، لذا در مجلس مشورتى كه تشكيل شده بود، شخصاً برخاسته شالوا را باضربات شمشير به دو نيم كرد و فرمان داد ساير گرجيها را نيز تنبيه كنند. .سلطان جلال الدين افزون بر خوى دو شهر سلماس واروميه را نيز ضميمهُ قلمرو


 الملك ايجاد كدورت كرد، از اينرو سلطان جلال الدين وزير خود را به آذربـايجان فرستاد و ادارها امور آنجا را به وى سيرد.

 به نلطان جلال الدين نسبت دادهاند.

## 

 اوزبك بن بهلوان با دادن غرامت آنان را باز گردانيد. سال ديگر باز مغولها روى به آذربايجان نهادند.
شُمس الدين طنرائى وزير اعظم اتابكى پايدارى نمود و منولها با دريافت مبلغى آنجار اترى گفتند.
 شد. اتابك بن گنجه گريخت و در آنجا از غصه بمرد. سلطان شهر تبريز پايتخت اتابِى
را به تصرف در آورد.

[^2]چجون خبر آملن منول به آذربايجان يه سلطان رسْيد، با عجله بدان سو شتافت و چيش قراولان مغول راشكست دادن
آكتاىقآن قريب چنجاه هزار از سپاهيان خود را به فرماندهى جير ماغون جهت




 سوريه استمداد طلبيد، كسئ به كمك او حاضر نشد تا اينكه در كوههاي اروميه به دست اكراد بقتل رسيد.
مرگ اگگتاىقاآن در سال وهج هـ ق اتفاق افتاد، اين مرد در مدت سلطنت خود
توانست روسيه و لهستان را بگيرد و تا برلن بينش برود.





 شده بود.

 كرد.
 بسيار كه از بغداد و روم آورده بود؛ توسط ملكـ ناصر الدين بـر به جانب آذربايجان فرستاد

و به ملك مجد اللدين تبريزى گفت تا بركوهى كه در ساحل درياحهُ اروميه و سلماس واقع است، عمارتى عالى در نهايت استحكام بسازد و تمامى آن زرو سيم راگداخته و در قالبهاى • . م مثقالى ريخته در آنجا نگهدارى كنند. نخرالدين بناكتى نيز استخراج آن خزائن را در روضه اولى الالباب با اين عبارات بيان مى دارد: چون سلطان احمد به تخت شاهى نشست ( ( در شاهوتله بود به فرمود تا حاضر كردند، بر خوانين و شاهزادگان و امراء لشگرى و كشورى تقسيم كرد، به عموم سربازان نفرى • آ دينار زر بداد.
 و جانشينان ديگر هلاكو راكه از تاريخ مرگ او تا انقراض اين سلسله سلطنت كردهانده سلاطين ايلخانان مى گويند.حون ديگر با دربار مغولستان چخندان ارتباطى نداشتند. بعد از فوت اباقآن و گذشت ايام عزا، برادر او سلطان احمد تگودار بر تخت نشست، با مردم به عدل وو داد رفتار نمود، جون بيرو دين اسلام بود به سلطان احمد موسوم گشت، كليساهاى تبريز را به مسجد تبديل نمود. اسالم آوردن سلطان احمد و تبديل بتخانههاى مغول و كليساها به مسـاجد و احترام قضات مسلمان و فرستادن نامةّ دوستانه به خدمت پادشاه مصر، بسيارى از امراى مغول را رنجانيد، مخالفين به رياست اورغون خان در صدد قتل وى بر آمدند و علناً بر ايلخانيان قيام كردند.
هـ از قتل سلطان احمد امراء و شاهزادگان كه در آذزبايجان بودند در مقـام فرمانبردارى و اطاعت اورغون خان درآمدند و او را به ايلخانى برداشتند و مدت يكماه به جشن و.سرور مشغول بودند و سیس درب خزانه را گشود و كسانى كه او را خدمت وت كرده بودند، انعام و اكرام زياد نمود.
گيخاتو جر زمان سلطنث اورغون خان، حاكم ولايات روم بود چون خبر فوت اورغون منتشر شده با عجله بطرف آذربايجان رهسیار گرديد و در سال • 9 هـ قـ قر بر سرير خانى نشست، جند روزى بساط عيش و نشاط گسترد، عموم خلايق را به عدل و

احسان و رفع ظلم بشارت داد و در مدت كمى تمام خـزائن ابحـدادى خـود را بـين


 ستس وزارت را به صدر جهانِ سپرد، صدر جهاني در ابتداى امر دست امراء را الز
 دينار در خزانه چحيزى نمانده بود.
فقر مالى دولت تا آنجا كثيد كه جهت خريد يكى راس گوسفند براى آشپزخانء



 جاو مبارک را در ممآلى روان گردانيد. تغيير و تبديل كننده با زن و ور فرزند و بيوند خويش به ياسا خواهد رسيد


 سبب قتل وى گرديد. بعد از گيخاتو امراء و شاهزادگان به بايد و خان بيوسته و و او اور ار بر
 شكست خورد بالاخره دستگير و به قتل رسيد.
 آن روز قريب يكصد هزار مشرك بدين اسلام مشرف گرديدند، سپس با با سپاه خـود بطرف آذربايجان در حركت آمدند عيد قربان سال 7 آ هـ وارد تبريز شد، امر داد تمام مغولان مسلمان شوند و اهل كتاب هم جزيه دهند، امر كرد كه بر سر مكاتب و و فرامين


 گرديد، غازان خان سيس بدمشق حمله برد، اهالى دمشق با تحف و هدايا با ستقبال غازان خان آمدند، شهر دمشق از خزابى نجات يافت، اهـ اهالى دمشان مبلغ صد تومان جهت غازان خان فرستادند.(معادل دو ميليارد تومان بـه پـول رايـج امروزى).
قبل از روى كار آمدن غازان خان هرج و مرج در سراسر مملكت حكفرما بوذ، در
 ديگران را تحت نفوذ خود بگيرد، مخصوصأ هر قدر در خون ريزى نهايت همت را
 ايلخانان جهت وصول ماليات نمايندكانى از جانب خود به ولايات مى فرستادند، به محض رسيدن مامورين بهانه بدست حكام براى وصول ماليات مىافتاد و به جبر و
 به مامورين مىدادند، با اين ترتيب در هر سال جندين بار از رعاياى فقير بزور ماليات اخذز مى گرديد.
اگر رعيتى در موقع مقرر نمى توانست ماليات خود رابر اثر خشكسالى يا آفت از

 رعيت داراى دختر و پسر جوان نبود يکى خششمش راكور مى كرديند.

 بود بدين معناكه مقدار صد من از يك جنس را بعوض هفتاد من دريافت مىداشتند.
 دو و خورد بودند بواسطهُ قتل و غارت و سرقت، اغلب شهرها خراب و و بـى حاصل شـر
 نمىكرد، اگر كسى خيال مسافرت و تجارت را مىنمود جان و و مالش در خطر مى مافتاد،
 داشت، سپس به دزدان اطلاع مى داد بقيه را آنها مى مبردند.
غازان خان به تمامى اين اجحاف خاع خاتمه داد و كليهُ امور مملكت ران را نظم و و نظام بخشيد و كوپجكترين اثرى از بى نظمى هاى مذكور بر جاى نماند و كشور را بسوى ترقى و آبادانى سوق داد.
در زمان غازان خان مدارس و مساجد رونت يافت و بناهاى با شُكوهى ساخته شد و موقوفات زيادى وقف الـاكن عمومى گرديد، تطبيق تقويم نجومى سالهان شمسى بدستور غازان خان انجام گرفت، غازلن خان در سال و V• هـ ق در گذشت و و برادرش سلطان محمذ خدابنده ايلخان شد.

 وى را در آرامگاهى در تبريز بخاك سیردند
در بى مرگ غازان خـان در كليهُ شهرهاى ايـران بـر روى منـارْهانى مسـاجـد .
. معارف و ادييات و صنايع و تجارت در عصر استيلاى مغول وايلخانان:
 محسوب مىشود، در تاريخ تمدن و ادبيات يكى از ادوار مهم است و از بسيارى جهات

بواسطةٌ ظهور يك عده از مورخين و علماء و بزرگان و شعرا نسبت بساير ادوار ممتاز مى مباشد.
تاريخ نويسى در زمان مغول بيشرفت زيادى نمود، علت آن دو چخيز بود، نخست انقراض خلافت •or سالهُ عباسيان و ديگرى تشويق ايلخانان از اين خنون و ميل و و
 سعى وكوشش غازان خان و ابو سعيد خان و وزراى ايشان بيشتر از همه بود و تعدادى از مهمترين تواريخ عهد مغول به تشويق ايلخانان مدون شده است. در اثر استيلالى منول اختلاط دو تمدن قديم تِينين و ايرانى بوجود
 بر اثر نفوذ نقاشان حينى و اختلاط آن با سبك اسلامى، سبك جديدى در در نقاشى بوجود آهد.
بر اثر آبادى وامنيت راهها، آذربايجان بويثه شهر تبريز مركز تجارت و داد و ستد مهمى شد، تبريز بزرگترين مركز معامله بين شرق و غرب گريرديد وريد واين علت از از آن جهت

 نيز در بافتن پارجههاى زربافت و فرشهاى نفيس و منسوجات ابريشمى مهارت كامل داشتند.
شهر تبريز بقدرى معتبر و آباد گرديد كه يكى از مسافرين فرنگ مـوسوم بـه (ادريك) كه در عهد ابو سعيد آنجا را ديده مىگیريد: تبريز از نظر بازركانى دنياست، اين شهر برایى ايلخانان از كليةُ مملكت فرانسه بيشتر اهميت دارد. يكى از شعب عمده صنايع مستظرفه كه مخصوصاً مقارن استيلاى مغول اهميت فوقالعاده داشت، خسن خط بود، مشهورترين خطاطان اين دوره صفى الدين عبدالمؤمن


## 




 امير تيمور در اردبيل شنيد كه اكراد ساكن نواري




 شعنان سأل غارتكردند.
'يّ از از فوت على گوريّين يسر ارشدش الامه سلطان اصالو حا كا كم شهر اروميه شد


 چچراغ سلطان شاملو حاكم شهر اروميه شدند.

 تاريخ مغول، تاليف اقبال آشتيانى.

 ثاريخ خططى افشار تأليف ميرزا رشيد.

## اروميه در دورة صفويان: (1 | ـ ـ ه - 9 هجرى قمرى) اوضاع عمومى كشور بيش از دورئ صفويان:

كشور ايران بيش از صفويان وضع آشتهااى داشت. جانشينان امير تيمور در خراسان و اطراف آن حكومت مىكردند، در آذربا يجان سلسله قره قويونلو و آغ قويونلو و آل جلاير بيوسته با يكديگر در جنگـ و ستيز بودند، استانهاى فــارس و كرمـان .و




 بارها عساكر عثمانى شهرهاى آذربايجان و كردستان را مورد تاخت و تاز قرار داده بودند.
از طرفى سیاهيان جيغاتو و سپاهيان تركمانان بيوسته در زد و خورد بودند، همئ


 النسل مىكردند، كودكان و زنان را از چدران و شوهران خود جدا مى ساختند و و به اسارت

 و با چشش گريان تو را به آغوش كشيدم، اين بالايا و مصيبتها را نمى توان تحمل كر كرد و و بزبان آورد يا تجسم نمود.

سلسلههاى مختلف هر كدام در فطعهاى يــا قطعـاتى از ايـن مـملكت بسـاط

 حسين كياى چلاوى در سمنان و فيروز كوه - باريک پرنا

 كشور ايران رادر قلمرو خود نداشتند. مملكت ما داراى مركز مشتركى كه نقطهُ نظر عموم ايرانيان باشد، نبود، اختلافات مذهبى رشتهٔ ايجاد وحدت ايرانيان را طورى از هم گسيخته بود كه نتيجهٔ آن در زمان

حملةُ مغول و حملات امير تيمور معلوم گشت. نخستين كسى كه توانست اساس وحدت ملى را بر روى پايهُ محكم خلل نا تِذيرى گذارد، اولين پادشاه صفوى شاه اسمعيل بزرگ است است كه نه تنها تمام كشور ايران ران را تحت
 بيكديگر متحد و متفق نمود و هم آنان را بر اين داشت كـر كه ديگر ورير زيربار اقوام مسنلمان ديگر و غير بومى نروند.
در تاريخ كشور ايران بيدايش سلسلهُ صفويه از چجند نقطه نظر نهايت اهميت را دإرد واز همه مهمتر، مسئلهُ وحدت ملى ايرانيان و رسمى شدن مذهب تشيع و پيشرفت صنايع دستى است. كسانيكه از خصومت بيروان مذاهب مختلفه اططلاعى دارند به خوبى ميدانند كه در آن دوره كه مذهب مهمترين وسيله ييشرفت مقاصد سياسى بود و علم و معرفت در
 ايران و ايرانيان انجام دادهاند.
 حكومت مركزى ساخته و تشكيل دولت مقتلدر و مستقلى را بدهد.

در اين دوران تاريک بار ديگر خورشيد درخشان ايران زمين ازطرف آذربايجان
طلوع كرد.
 به اردبيل آمد و از اردبيل با . 10 نفر از طرفذاران وى به قره باغ رفت، پس از تصرف
 عزم تسخير شيروان و جنگ با شيروانشاه قاتل پِرش را نمود و شير وانشاه با بيست هزار نفر سوار و پياده به مقابلهُ او آمد، پی از نبردي سختـ شيروانشاه در جنگگ كشته شد و سیاه او امان خواستنده شاهزاده اسمعيل پس از ضبط خْزائن شيروان شاه، مـدتى در محمود آباد اقامت نمود تا اينكه خبر هجوم الوند ميرزا آغ قويونلو را شنيد.

نتع تبريز:
الوند ميرزاكه در تبريز به تخت نشسته بود و تمام ولايات غرب ايران را در تصرف داشت، يكى از سرداران خود را بنام امير عثمان جهت سركوبى شاهزاده اسمعيل به نخجوان فرستاد، ولى اين سردار كارى از پيش نبرد و در جنگى كه با شاهزاده اسمعيل نبود امير عثمان كشته شد و سپاهيانش پرا كنده شدند. الوند ميرزا از شنيدن اين شكست بسيار خشمگين شده با سى هزار سپاهى به مقابلهُ لشِگر قزلباش، شتافت (Q•V هـ ق) سیاه قزلباش با اينكه بيش از هفت هزار تن نبودند بر سچاه تراكمه حمله برده جمعى را بقتل رسانده و بقيه را فرارى دادند. الوند ميرزا به ارزنجان گريخت، شاهزاده اسمعيل صفوى با شوكت تمام به تبريز وارد شده و بر سرير سلطنت جلوس نمود و خود را شاه اسمعيل صفوى و مرشد بزرگ ناميد و دستور داد كه بر فراز منابر خطبه بنام ائمُّ اثنى عشر بخخوانند و در روى سكههاى

رايج كلمهُ توحيد ضرب گردد، بدين ترتيب مذهب شيعه بار ديگر قوت گرفت. از سلاطين صفويه كه Y ت تن به پادشاهى ايران رسيدند و تقريباً مدت •YO سال در إيران سلطنت كردند، به پيروى از دين مبين اسلام و تقويت جماعت شيعه قيـام

نمودند و سرزمين ايران را وحدت بخشيده و حافظ منافع مردم أيران در برابر تجاوزات




## شركت جوانان اروميه و سواران عشاير كرد منطقه در جنيُ حالدران:

 شاه اسمعيل و مخصوصاً انتشار مذهب تشيع انديشناك بوده سرانجام در سال . بو هـ قـ جنگى وحشتناك در چالدران بِن قشون شاه اسمعيل و قشون سلطان سليم رخ داد.
 خارج مى شد ( . . . سرباز داشت، بايد تصديق كرد كه پادشاه صفوى مردى دلير و با
 انست.
شاه اسمعيل به فرماندهان قشون خود گفت: ما اينكى به جنگ مى مرويم، ما بايد فاتح شويم يا تا آخرين نفر به قتل برسيم. مرد بيش از يكى بار كشته نمى شوده، مرگ نقط


 كرد و اسير هم نخواهم شد چون كشته مى شوم.
امير عبدالباقى گفت: محال است من بتوانم ننگ شكست را بخانهُ خود ببرم'
بطور حتم اگر فاتح نشويمكشته خواهم شد.

سيد محمد قورچى گفت: خون من از خون جدم كه در صحراى كربلا در راه دين

[^3]ريخته شد، رنگينتر نيست.
شاه اسمعيل گفت: من از افسران خود كمال اطمينان را دارمه آنگاه قشون خود رد را

 كل ارتش YV هزار نفرى را شخصأ بر عهده داشت
 كوهستانى قشون ايران را عقب بزنده، بعد از اينكه عقب نشينينى كردند، تويها ورا را را جلو
 زمين ذوعارضه خارج شوند، باصطلاح آتش و و حركت توأم باشد. پس از درگيرى و نبردى سهمگين كهشرح آن بسيار طولانى است، وقتى سربازيان
 مراجعت به مبداء خود در قلب جبهه صف آرائى كردند و براى ادامهُ جنگ گا آماده شدند. سلطان سليم حيرت نموده كفت: تعجب مىكنم كه عجم بعد از اينهمه تلفات جچگونه دوباره مى خواهد به جنیذ؟



 او پرسيد: تو كى هستى؟ مرد غبار آلود گفت: ای پادشاه شيعيان من (غلامعلى قره باغى


 اسمعيل به غلامعلى قره باغى كفت: خسته هستى و اسبت نيز خسته است، برو استراحت
IVY تاريخ اروميه

غلامعلى قره باغى جچند قدم عقب رفت و با كسانى كه در اطراف شاه بـودند

 است ولى خود من خسته نيستم ومى توانم به ميدان جني نمىدانم در كدام قسمت بايد به جناگم. شاه اسمعيل گفت: برو قذرى استراحت كن و فردا در جنا شِ شركت مى كنيد،
 در قبال آنها مردى تازه نفس هستم، جون كارى جز جز راه بيمائى نكردمامام و مى توانم جنگ شركت كنم. شاه سيصد تن سوار به غلامعلى داد و او را براى كمكى به قلب جبهـ فرستاد.
عثمانيها متوجه شدند كه غلبه بر دو جناح مشكلتر از غلبه بر قلب جبهه ايران مىباشد، بنا بدستور سلطان لشگر بيست هزار نفرى (استانبول) وارد كارزار شد. سلطان سليم گفت: روز به هِايان مىرسد، فرزدا صبح آتشبارهاى مار ما عليه ايرانيانيان
 آنگاه خورشيد غروب كرد و طرفين با يكديگر قطع تماس كردند. دو او هز ار ار ار نفر سوار يكه از اروميه به كمك شاه اسمعيل مى آمدند، به جبهةُ جنگُ رسيدند، شاه طورى


سواران جوان هستند و اسبهاى خوب دارند.
شاه اسمعيل به حسن بيگ گفت: به رستم بيگ اطلا

 فرمانده دستهُ دوم غلامعلى قره باغى مى باشد.



غلامعلى قره باغى با . .V سوار خود كه از عقب ما مى آيد دو وظيفه دارد، يكى پاكى كردن راه بوسيله از بين بردن عسا كرعثمانى و ديگرى باز نگاهداشتن راه برگشت
.6
هنگام حمله يكـصد تـن سـوار از بـين رفت، انفجـارهاى بـى در بـى بـدون
 منطقء گوى تَه مبدل به جهنم شده بود دود باروت نمى گذاشت كسانى كه اططرافت تِه
 غلامعلى براى اينكه راه مراجعت شاه اسمعيل باز باشد بدون توجه به تلفات سواران خود، فرمان حمله صادر كرد، سواران با شمشير و تبرزين به عساكر نيزه دار ينى حرى حمله كردند،
اسبهاى سو!اران در اثر اصابت نيزه به سختى مجروح مى شدند و صاحب خود را بياده مىكردند، ولى پيادگان مىكوشيدند كه اسب سربازان دشمن را بيى كنند و نابود سازند.
عدهأى از ينى چريها جلو سواران غلامعلى راگرفته و عدهُ ديگر از تچه بالا رفتند، غلامعلى وقتى چنين ديد، دستور داد كه هر طور شده نگذارند سربازان دشمن از تيه بالا بروند و خود او با تبر حمله ورگرديد.
 رفت و بر زمين اففتاد و در لحظهُ ديگر بدنش از ضربات نيزه سوراخ شده، جان سپرد. بعد از قتل غلامعلى يكـ افسر كرد اروميه موسوم به گل وفا فرماندهى سواران را بر عهده گرفت، چند بار بزبان تركى، فارسى و كردى فرياد زد كه نگزاريد عثمانيها بالاى
 شيب تیه يک جنگ تن به تن وحشت انگيز در گرفته بود، همين كه اسب يكى سبوار

## IV9 تاريخ ازوميه

ايرانى از پا در مىآمد، وى كارد را از كمر مى كشيد و حمله ور مى شـد.
 فدا كارى كرد، ولى خونسردى ينى جريها را نداشتند.
 ميدان جنگ در آنها اثرى نداشت و حملهُ سوار نظام وكشت وكشتار حواس آنها را پرت

 هيحج مانعى نمى توانست آنها را متوقف سازد، مغر اينكه بيفتند.



كه دشمن ميدان را خالى كند و فرار را بر قرار ترجيح دهـد
 اطراف شاه اسمعيل تنها يكصدوبيست سوار مانده بودند، لذا خاموش


 بوحشت افقاد كه تا روزى كه زنده بود جرات نكرد بار ديگر به ايران حمله نمايد، در صورتيكه قاره اروپا از شنيدن اسم سلطان سليم بر خود میى لرزيد. '

حكام اروميه:
در آغاز سلطنت صفويان حكومت أروميه در دست على سلطان ذوالقدر القو بود. شاه اسمعيل صفوى (كوكجه سلطان قاجار) راكه يكى از سرداران ايل قاجار بود براى

حكومت اروميه و نواحى آن تعيين نمود در زمان شاه اسمعيل ( خانיكورد در غرب كشور بر عليه حكومت شوريذه و شهر اروميه را اشغال نمود. شاه



ساخت.
چس از كوكجه سلطان اشخاص مشروجهُ زير به ترتيب حكومت اروميه را بر
 در زمان سلطنت شاه طهماسب (
 فرج الله خان شاملو - مراد عليخان افشار و سبحان وئرديخان حكومت اروميه را بـه

ترتيب در دست داشتند.
در زمان سلطنت سلطان محمد خدابنده صفوى (997 ـ ـ 9 هـ هـ ق) ايل افشار ارومى مغضوب دربار صفوى واقع شد و سران اين طايفه در قضيهُ قتل مادر شاه عباس متهم شده بودند، از اين .جهت سران ايل افشار متوارى گرديده هور هر كدام درگوشه وري و ونار كشور منزوى و مخغى شده بودند.
در اين دوره امور آذربايجان همانند ساير نقاط ايران مختلل و شيرازهأكشور تقريباً

 كه در تورباق قلعه اروميه ساكن بودند تاختند. مبارزان قيزيل باش دست از جان شانسته و و
 هردانهوار بدرجئ شهادت رسيدنده قتل و غارت اموال مردم شروع شد، شهر اروميه و تورياق قلعه به تصرف شورشيان كه از طرف عثمانيها پشتيبانى مى شدند در در آمد.
 گرديدء شورشيان تاب مقاومت نياورده متفرق شدند.

 شاه عباس اول از پادشاهان بزرگ ايران است كه در طول سلطنت چها ساله خود ايران را به اوج افتدار و عظمت رسانيد و در جهانگيرى و جهـانـاندارى داد

 كه نزديك بانقراض بود از نو قوت بخشيد.

 اوغلى سردار معروف عثمانى و حاكم بغداد با سیاهى از طريق مرز باخترى وارد كشور ايران شد.
شاه عباس سبحان وئردى خان را به حكومت ارومـيه فرستـاده وى را مـامور
 صوماى برادوست به سمت اروميه پپشروى مىىردند. در محال صوماى براذوست امير بيگ كورد (شكاك) كه حكومت آن محال را به عهنه داشت، با جمعى از توابع خود جلو عساكر عثمانى راگرفت و در جنیگى كه عمرپاشا سردار عثمانى با امير بيگ نمود

 از آن تاريخ به (جلاق اميرخان) معروف گرديد.
 طسوح سچاه عثمانى را شكست داده و عازم اروميه گرديد. در سلماس اميربيگ مجروح به حضور شاه عباس رسيد، شاه وى را به خلعت سلطانى و لقب خانى مفتخر نمود. اميربيگ بنام امنيرخان يكدست از از طرف شاه عـان عباس به حكومت اروميه منصوب گرديد و سبحان وئردى خان به مركز احضار شد.


كه براى اين مرد دست مصنوعى از طلا فرستاده بود ناديده گرفته، به فكر خود مختارى |فتاد.

## بناى قلعه دم دم:

امير خان يكدست در سال 1 1 ال1 هـ قـ به بهانهُ اينكه قلعهُ اروميه قابل دفاع در


 داخل آنرا از انواع اسلحه و مهمات و تدار دلاركات و تجهيزات انباشته سانخت و و پس از از آماده شدن مقدمات كار خود را آغاز نمود. اولين كارى كه انجام داد با كممك حاميان خود غارت اموال مردم آباديهاى اطراف بود
 اعتماد الدوله را مامور سركوبى وى نمود. اعتماد الدوله با قواى كافى بسمت اروميه

حركت كرد.
 حسنخان و محمد خان امراى اردوى افشار ارومى كه بـاستقبال وى شتـافته بـودند، ملاقات و اردوى افشار نيز به سیاه مزبور هيوست، و در محل مناسبى مستقر شدند. روز
 اميرخان آشنائى داشت، نزد او فرستاد و بعد از نصايح خيرخواهو اهـانه
 قلعه چائين آمد و اعتمادالدُوله نيز با چِند نفرى به ميعادگاه رفته با يكديگر ملاقـات

نمودند.
عمرخان حنان وانمود كرد كه بنا بر دشمنى جلاليان بـا وى و عـدم حمـايت حسنخان حاكم اروميه توهّم نموده و بدان چهار ديوارى بناه برده و محمدخان او را
تاريخ اروميه

مخالف دولت قلمداد كرده است.
اكنون تقاضا دارد كه اعتمادالدوله واسطه شده تا شاه از تقصيرات او درگذرده
اعتمادالدوله قبول كرده و قرار بر اين شد كه روز بعد مجلداً ملاقات صورت گيرد. روز بعد هرجند انتظار كشيدند اثرى از عمرخان ظاهر نشد، دوباره طسو.جى را فرستادند كه بنا به وعده ملاقات منتظريم، عـمرخـان جـواب داد كـه ريش سـفيدان (برادوست) از نيرنگ سران قيزيلباش و جلالى ايمن نـيستند و اعتمـاد بـر حمـايت اعتماداللوله كه مرد تاجيك و اهل قلم است ندارند و مانع آملن من شدنده من بى گدار خود را به آب نميزنم و اگر نظر بنگ داشته باشيده بدين حصار خزيده بز قلعهدارى چارهای ندارم، خلاصه نيت باطنى او آشكار گرديد.
معلوم شد تمام اين صصحتها براى دنُ الوقت بوده و عمرخان به دوام و استحكام
قلعه مغرور گشته است اعتمادالدوله تصميم گرفت قلعه را محاصره و تسخير نمايد.
موقعيت قلعهُ دمدم:



 محكم سانته شده و ويك دروازه داردر.


 انجام میيرد.



خودش قلعايست كه باصل قلعه اتصال دارد تا آن برج بدست نيايد، محال است كه وسايل جنتگ بياي قلعه برسد.






گرديدهكه باصل قله اتصال دارد.



 كاملاُ مخخفى است
قلعهُ مزبور مشتمل بر بنج قلعه است:
「...قلعءٔ سولوق
ب-_قلعُ هائين
اـاـاصل قلعه


 |فراد خود متوجه قلعةٔ دمدم گرديدريد
اعتمادالدوله دستور داد كه قشون افشـار ارومى و تفنگچجيان اصفهانى بجانب


 قورحیان چگينى بطرف شمال كه برابر تلعهُ سولوق است مأمور شدند.

بدين ترتيب اردوى اعتمادالدوله در آن فصل زمستان طرح قشلاق ريخته و در مخل مستقر گرديدند.
در اين موقع از قلت بارندگى آب حوض بسيار كم شد و آنحه مانده بود. عفونت بهم رسانيده، فقط به چهاريايان مى دادند و آب مشروب مري منحصر به آب سولو ظرف، ظرف بمردم قلعه تقسيم مى گرديد.
هرگاه سولوق بدست مىآمد، مدافعين جز تسليم قلعه حارْایى نداشتند، وسيلة نقب زدن تسخير آنجا مقدور بود، استادان فن حاضر و شر شروع در نقب كردنده اردوى

 را پر مىكردند و كوچه مانند ايجاد مى گشت و روى آنرا پوشانيده (نقب مـصنوعى درست مىكردند) و بدين ترتيب قدم بقدم جريند
ير بوداقضخان نيز از طرف غرب بدين شيون
 مى ماريد، افراد عمرخان دو سه مرتبه در روز بسنگرهاى ارودي اردوى دولتى حمله برده و نبرد



 مى گرفت، در آن روز افراد عمرخان كارى از يشش نبردند و بقلعه بازگشتيند.

 و علامتى نصب مىكردند كه معلوم شود نقب بكجا رسيده، بدينجهت افراد عمرخان انـيان از آثار علامت از قضيه باخبر شدنده شبانه بر سر نقبزنان ريخته با تفنگچچییان مازندرانى كه نگهبان نقب بودند به زدو خورد پرداختند تا سه ماه باين ترتيب زد و خورد بود دو سه

مرتبه جماعت دوسه هزار نفرى از زن و كودكى را از قلعه بيرون كردند، آن جماعت العطش گويان بى تابانه خود را به آب رسانيدند. محصوران قلعه چشمةٌ آب را چچون آب حيات فداتى اينهمه در اين مدت سه ماه هى بسرچشمهُ آب برده نشد. در كمره́ كوه غارى بود مشرف بر بالالى سولوق، افراد عمرخان از زير غار نقبى مىزدند كه بغار درآمده و از آنجا بر سر سربازان بريزند و آنها را متفرق سازند، بعد از اطلاع از اين موضوع، امراء صالح ديدند كه بيشدستى كرده غار را متصرف شوند، در خدود سى نفر از جوانان قيزيلباش متقبل اين خدمت شده در اول روز كه آفتاب بلند شده بوده اين دلاوران از جان كذشته از سنگر خود تا غار از برابر قلعه دويده و خود را بغار انداختند، از داخل قلعه شديداً تيراندازى مى شد، فقط يكنفر در اين حمله، مقتول گرديد.
بعد از نصف شب همان روز دو دسته از افراد عمرخان از قلعه بـيرون آمـده يكدسته بطرف مدافعين نقب آمدند و آنها را بخخود مشغول ساخته و دستهُ ديگر از طرف أه بالا با محافظان غار به زدوخورد يرداختند. آن دلاوران تا فشنگ داشتند با افراد اميرخان جنگيدند و غار را از دست ندادند، بعد از اتمام فشنگ كه ده نفرشان كشته شده بود و نزديك بود كه اشرار بغار درآيند بقيه دست بشمشير برده خود را از غار بميان اشرار انداختند و مى خواستند با جنگ وگ وريز خود را نجات دهنل، نقط هشت نفر از آنهاكه زخمى نيز شده بودند خود را نجات دادند و مابقى كشته شدند و دو نفر از زخميها اسير گرديد. عمرخان از مردانگى ايشان تعجب نموده، راضى بقتل آنها نشد و دستور معالجه و مداوا را داده و بعد از بهبودى آنها را بيرون فرستاد. در همان روز بجهل نفر از جوانان افشار ارومى داوطـلب رفـتن بغـار شـدنده حسنخ خان خود متقبل شد كه با سيصد نفر سرباز، پاس آن چهل نفر را داشته و بدفع شر اشرار قيام نمايد.

بر حسب پيشنهاد امراء ده نفر ديگر به آن عده چحهل نغرى افزووده شد و آنان با

 سعى بسيار كارى از بيش نبرده و عقبنشينى كردنده سربازان مردانه از غار محافظت

 برآمدند.
امراء قشون دستور دادند تأ در زير گنبد سولوق با استفاده از سوراخهاى ايجاد

 سنگ مسدود نمودنده در آن روز غوغاى عجيبى در پاى قلعه حكمفرما بـوده افـراد
 از تسخير سولوق تا پانزده روز عمرخان به آب فليل بوزلوق و ساير محصوران به آب متعفن حوض بزرگ قناعت مىكردند. تسخير سولوق از زمستان تا فصل بهار طول كشيد، در اين اثنا بارندگى آغاز شد و
 تسخير سولوق بىفايده گشت. مدافعين قلعه بـيش از پـيش در قـلعهدارى استوارتـر گرجيدند.
در اين بين اعتمادالدوله براثر سكته قلبى درگذشت، امراء بلافاصله امامقلى راكه در سلماس بود بفرماندهى ستون اعزامى طلبيدند، محصوران قلعه كه سخت دحچار مضيقه بودنده از مرگ اعتمادالدوله دوباره جان گرفتند و كار تسليم قلعه بتعويق افتاد تا تا آنكه محمدبيگ بيگدلى شاملو كه از طرف شاه بسردارى تعيين شده بود وارد گرديد و و
 بوحشت افتاده، همخى در محلى كه اميرخان يكدست بوده، جمع شدند.

اميرخان كسى را نزد محمدبيگ بيگدلى فرستاد و التماس نمود كه با سربازان شاملو بقلعه آمله و او را از حسنخان و لشگريانش كه فيمابين خونها ريخته شده و از ايشان هراسناك است، صيانت نمايد و او را با ياران و منتسبان بسالامت بدرگاه معلى

برساند.
محمدبيگ سردار قشون دولتى جمعى را به محارست اهل قلعه مامور ساخت كه احدى تعرض خانههاى اكراد نگردد و اميرخان را با منسوبان وى به منزل خود آورده و خيمه و خرگاهى بزرگ جههت ايشان نصب كرد و حسن خان و ديگر امراء را احضار نمود كه آبمده با اميرخان ملاقات نمايند. حسن خان به حوالى خيمه رسيده وكس را فرستاد و محمد بيگ را بيرون طلبيد. از نيامدن حسن خان به آن مجلس و بيرون رفتن محمدبيگ اضطرابى در حال عمرخان و اطرافيانش بديد آمله فى إلفور از جاى خودشان جان جسته شمشيرها برهنه كرده در ميان خرگاه شروع به قتل كردند، افراد قيزيلباش نيز دست به شمشير برده و جدال در گرفت، شورش و غوغاى عظيمى برخاست. در اين غوغا تروخشك به آتش قهر سوختند و اميرخان يكدست در اين نبرد نا خواسته به قتل رسيد. بعد از اين واقعه هسران كوجپک و بازمانگان اميرخان را به اردوى معلى آورده اموال و اثاثيه اهل قلعه را بين سربازان تقسيم كردند. شرح وقايع درمراغه بعرض همايونى رسيد، حسب الامر كنجعلى خان با جمعى از تفنگچچيان چند روزى در پاى قلعه توقف نموده ساير افراد به موكب همايونى پیوستند، ايالت اروميه به قبان خان برادر محمدبيگ بيخدلى تفويض يافته و مبلغ سه هزار تومان جهت هزينةنيروكشى مقررگشت،سپسگنجحلى خان و افرادش به اردوى شاه ملحق شدند. پس از قبانخان، آقاخان مقدم به حكومت اروميه منصوب گرديد و در زمان حكومت وى قلعهُ دمدم تخليه و متروك گرديد، خرابههاى اين قلعه كه روزگارى در مستحكمى بوده هم اكنون در بالاى كوه دمدم در بيست كيلومترى شهر اروميه باقيست. پس از آقاخان مقدم مراغهاى حكومت اروميه با حفظ مقام سردارى به كلب
$\overline{118}$

ايل افشار ارومى:
سرانايل افشار ارومى تا محاصرة بغداد مغضوب و وتوارى بودنده، در سال هr.






 سوارى خود كرده متوكلاعلى اللّه براه افتادند. بدين ترتيب كلب عليخان سلطان افشار در نر نتيجئ شجاع
 بودند كذرانده به مدافعين بغداد تحويل دادر ادر اين ايثارگرى كلب عليخان توران توجه شاه عباس
 بخشيده شد و كلب عليخان سلطان كه به علت شكار شير (شيرشكار) و وبريدن و و قطع
 مفتخر و مورد مرحمت قرار گر رفت.

 تحريك مىشدند در صدد برآمد طوايفى راكه شايستهُ مرز دارى باشند در بخش غر غريى


كشُر مستقر سازد.
بدين منظور كلب على سلطان ايمانلوى افشار را احضار نموده به لقب خانى و رياست ايل افشاركه در أبيورد خراسان متوطن بودند منصوب و دستور داد كه.ايل افشار با تمام امكانات خود حركت كرده در بلگ\&ُ اروميه متوطن گردند.

متن فرمان شُاه عباس كبير: آنكه رفيع جايگاه دولت و اقبال بناه سردار دين پرور كلب عليخان ايمانلوى افشار كه به عنايت بى قياس سلطانى همواره سرافراز بوده بدانده در اين موقع كـر كه حراست سر حدات پهناور غربى مملكت ايران كه تا چحندى پیش در تحت حكومت غاصب آل عثمان قرار داشت و بدستيارى و جانبازى شما مردان جسور و دلير
 در ظل عطوفت عاليه بندگان ما و تحت توجه سرداران نامى ايران امورات آن نا ناحيه سرو

 كج امورات دين و دولت را راست گرداند على هذا سريرستى و سردارى آن قطعه از



 حفظ سر حدات و غير آنى فروگذار و ذرهُ تسـ'مح و غفلت نورزيد. اين فرمان پس از آنكه با مهر (كلب آستان على عباس) ممهور گرديد بدر وست

كلب عليخان ايمانلوى افشار سيرده شد.
كلب عليخان بنا به فرمان شاه عباس ايل افشار را از خراسان به سمت سر حدات




 داده و منهزما بكوههاى (ايسسى سو) و (ديمه دشت) را در پیش میى اییرند.
 استراحت مى بردازند. فرداى آنروز كشتخان خود را در قبرستان جمال آبـاد بخـاكى
 (عسكرخان سرتيب افشار قاسملو) نام گرفت و در اين موقع دروازء هندو نام داشت
وارد شُهر ارومى شدند.

در اروميه كلب عليخان ايل افشار راكه هشت هزار خانوار بودند به شرح زير در
نواحى مختلف مستقر ساخت:

> در محال روضه جايى
> در محال نازلوچای در اشثنويه و سلدوز
> در صائين قلعهُ افشار در محال دول ايل قرغلو ايل كوهكلويه ايل ارشلو و طايفةّا يمانلو

قسمتى از ايل ارشلو طايفه قاسملو ايل گوندوزلو
بدين ترتيب ايل بزرگ افشار و طوايف آن در خاكى ارومى دوباره مستقر گرديدند.

## حكومت كلب عليخان در اروميه:

 گرديد. در زمان حكومت وى، تميرخان و ميرميران از رؤساى اكراد علم طغيان ارو برافراشته و مجدداً قلعة مستحكم دمدم را مركز عمليات خود قرار داده به قتل و غارت ساكنين

دهات اطراف پرداختتند.
كلب عليخان جهت دفْ اين فتنه با قواى كافى به مهاصرهٌ قلعه پرداخت و از طريق برج معروف به سولوق و بوزلوق به قلعه هجوم آورد ولى مدافعين در نتيجهُ دفاع سرسختانه اين هجوم را دفح نمودند. كلب عليخان جهت بيداكردن مسير آب زيرزمينى قلعه دستور داد سه شبانه روز قاطرى را آب ندادند و پس از اين حيوان تشنه را در حوالى قلعه رهاكردند، قاطر پس از مدتى كه دنبال آب مى گشت، در محلى كه آب از زير خاكى جريان داشت مشغول لگد زدن بزمين شد و مى خواست باسم خود خاًك را بردارد و به آب برسد. كلب عنيخان دستور داد آن محل راكندند و معبر آب قلعه را بيدا كردند. يس از قطع آب به امر سردار افشار از همان مسير بجاى آب نفت روانه قلعه كردند، نفت به آب انبارهاى قلعه ريخته و آب موجود محصورين را نيز بلا استفاده نمودند، لذا سا كنين قلعه از بى آبى تسليم شدند كلب عليخان دستور داد هر كسى از اكراد بتواند اسلحهُ خود را زمين كذاشته شبانه فرار نما يد كارى با وى نداريم؛ بس از آن وارد تا:لمعه گرديدند.

متحصورين خونخْوار قلعه هشتاد تن از زنان و دختران خويش را بدست خود كشته بودند كه اسير دشمن نشوند.

شاه صفى و نبرد با عثمانيها: امراى اكر|د مقيم سرحد ايران و عثمانى يششتر اوقـات مـايهُ اخـتـلاوف دولتـين مى شدند و آشوب برپا مىساختند و در حقيقت به هـيِي طـرف هــم خــدمتى انبــام نميدادند، به اين جهت شاه صفى به آذربايجان، آمد و براى دفغ فتنهُ آكراد اقدام نمود و امراى سپاه را براى دف آشوب امراى سرحدى و فتح شهروان احضار نمود. كلب عليخان افشار ارومى بدستور شاه صفى با ده هزار سپاهى از ايل افشار

اــ تاريخ افشار تاليف ميرزا رشيد به تصحيح و اهتمام ثرويز شهريار افشار و محمود راميان، ص ع ؟.


 عقب نشينى كرده و سياه ايران تا شهروان يششروى كرده و و آنجا را به تصرف در آ آورد.
 آنجا بطرف تبريز حمله كرد مدت سه روز اين شهر را در تصرف داشت ولى وران همينـك

 بودند به مجازات رسانيد.

حكام ديگر اروميه:
چس از كلب عليخان بامر شاه صفى گنجعليخان برادر كلب عليخان بحكومت اروميه رسيد، بعد محمد عيسى خان، گنجعليخان ثانى، محمد عيسى خان
 افشار بحكومت اروميه رسيدند. در زمان حكومت خداد انـاد
 با تواى كافى به ايل بلباس حملa برده وعدهاى از سران آنها رااسير ساخت اروميه آورد.
در نزديكى شهر موقعى كه مشغول خواندن نماز بود به وى خبر آوردند كه طايفئ بلباس بجمن قريه دولاما حمله كرده و تمامى محافظين را را بقتل رسانيده اسرا و غنائم خود را برداشته و رفتهاند.
بيگلربيگى با شنيدن اين خبر ناراحت شد و همانموقع كاردى را بسينهُ خود فرو برده و بسجده رفت و ديگر برنخاست و جابجا كشته شد.
 شده ازوقايع قابل ذكر حكومت وى آنكه در زمان حكومت او قاسم خان افشار معروف







 يوسف پاشا پس از غلبه بقشون بيگلربيگى وارد اروميه گرديد و امور آنجا را با بدست
 بقتل رسيد.'

تمدن و صنايع در دورة صفويه:




 اوايل سلسلة صفويه متوجها ايران شدند و علوم دينى را رواج دادند و تشيع مركزيت يِيدا

## معمارى ونقاشى:

در زمان ساطاطين صفويه معمارى و بنقاشى و كاشى كارى و گجّ برى كه از اواخر



يافت كه مى توان گفت هيحچگاه آن اندازه اعتبار نداشته است.

 دستورات ادارى و دولتى و نقوش بر روى قلمدان و پارچچه هاى عها گران بهائى است كه نمونءّ استعداد كامل ذوق صنعتى أيرانيان است: امروزه موزههاى اروپا و آمريكا بداشتن نمونههائى از آن مباهات مىكنین.

## زبان و خط:

از زمان سلطنت شاه اسمعيل صفوى تا انقراض سلسلة صفويه تركى زيان معمول

 نامها بيشتر به زبان تركى بود.
 تركى اهميت فوقالعاده يافت.
شاه اسمعيل صفوى دربارة زبان تركى آذربايجان تعصب تمام مى ورزيد تا جائى كه به گغتن اشعار دينى به زبان تركى برداخت و و (ختائى) تخلص نمود. اين اشعار از

اوست:
ازلدن عشـقيله ديـوانـه گـلديم هزاراندردهدوشدوممن دولانـديم


 كليءّ اشعار شاه اسمعيل و نام فرماندهان سیاهيان صفوى و شعار جنـگى آنان جمله به تركى بود، از اينجا مى توان دريافت كه تا چه چايه زبان تركى رسميت و اهـي

داشت.
سياح آلمانى (انگلبرت كميفر) كه در سـال ITN\& ميلادى بـه ايـران آمـده
مینويسد:
لشگريان پادشاه، اقوامى ترك زبان هستند كه از زمان شاه اسمعيل خـاندان




 خط نسخ و نستعليق استخراج كرده است.'

نادرشاه افشار دراروميه:

 طايفءٔ خود (ايل قرقلوى افشار) رسيد. سه هزار خانوار قرغلوى افشار را از آنبا به خراسان كوجِ داد.
 در تبريز هجوم ابدالها را بمشهد شنيد. ييستون بيگ افشار را در تبريز گذاشته، شتايان بمشهد رهسار گشت.
اين جريانات مصادف با حوادثى بود كه در اسلامبول رخ داد و و منجر بعزل سلطان



تبريز و مراغه راگرفت و بسوى اروميه روان گشت.
 مقاومت كردند، عساكر عثمانى به اطراف اروميه رسيده و در قريهُ جارباش اردو زدنده يس از زد و خورد با قواى دولتى و اهالى نتوانستند وارد شهر شوند و محصورين بشدت مقاومت مىكردند.
 عسكر خان بخود گرفت، حفر كنند، چس از آماده شدن نقب كيسههاى باروت درت در در آن قرار داده بوسيلهُ فتيلهاى آنرا منفجر نمودند.
دروازه عسكرخان سرنگون گرديد وعساكر عثمانى هورا كشيده وارد محلكُ هندو
 عساكر عثمانى نموده پروت خان به طرف ارِوميه حركت و از طرف بنوب بشهر حمله نمود، چس از زد و خوردى سخت، اردوى على پاشا شكست خورده و شـهر را رهـا ساختند.
 از آنها را بخاك هلاكت افكاحند
اينك اواخر بهار سال $110 \wedge$ هـ .ق. است، اهالى شهر ارومى غرق شادى هستند،
 برگشته و وارد شهر موصل گرديده و مصالحهُ نامهُ سلطان عثمانى را كه مشعر بر پا
 و ساوجبلاغ وارد شهر ارومى مىشود، بنا به دستور، چمن گوى تیه با چا چادرها گرديده و جنگاوران افشار ارومى صف بسته، هر آن در انتظار وصول مقدم سردار فاتح خود هستنده طولى نمىى كشد كه نادرشاه افشار با سپاهیى آراسته نزول اجلال مى مینمايند. از طرف محمد كريم خان افشار قاسملو بيگلربيگى ارومـيه مـراتب خــلوص عقيدت و حسن نيت افشار ارومى بعرض مىرسد، طبل شادى نواخته مى شود.

فاتح هندوستان در حاليكه تبرزين فولادين بردست دارد از اسب بِياده مى شود و




 خانههاي دوستان نسطورى خود ميهمان مى ششوند.



 تسليم شدن بخارا بالاخره فتح خيوه و صدها خاطها فشانيهاى عجيب اين جوانان است با خطوط برجسته و درخشانى در درفاتر خانر خاطرات آنان نوشته شدهاست.
سلحشوران افشارى طالب صلحند، ولى آماده به جنگ، هر فردى ازافرارياد يى
 محمد كريم خانكسى است كه در جنگ كرنال با اينكه زنم مهنلكى باو باو رسيد، وليكن

 ناذرشاه باو عطا فرموده است، هنوز زينت بخر بخش كمر اوست.

سرنوشت شوم سردار افشّار:
 وقايع نگار خود را بحضور خوانده دستور مىدهد: حمامى رادر شهر جهت استحـام او او

آماده نمايند. بنا بدستور وكيلالرعاياى افشار مامور تنقح حمام (قراجه ـ واقع ذر داخل بازار شهر اروميه) مىشود، پاسى از شب مى گذرد و موكب نادرى بطرف شهر سركت نموده و داخل حمام قراجه مىشود، گرد و غبار بيابان عـراق را بـا آب زلال ارو ارمـى
 صداى حاضرباش غامان بيگلربيگى او را بخود جلب مىنمايد، سوءظنى در او
 استفسار مىنمايد، بيشتر ظنين مىگردد.
آرى بهانهُ خوبى بدست آورده، اين خان قــاسملو بـود كـه در راس طـوايـف سلحشور افشار مقدم مرا تبريى گفت و گاممى شمرد و هم او خواهد بود كه بجاى من بر اريكة هادشاهى كشور باستانى عروج كند. آرى او رشيد و سلحشور است، از دست من برگفتن شمشيرى مرصع مفتخر گرديده است. نادرشاه اين خيالات را جنان مجسم مىنمايد كه بى اختيار بخود مىلرزد و امر باحضار محمد كريمخان مىدهد، بيگلربيگى افشار حاضر مىشوده دزخيم خاصه به تون حمام سرازير مىگردد و آتشدانى پبر از آتش نموده و به حضور مىرسد، ميل به آتش گداختهه مىشود و به چشمان جهان بين محمد كريم خان كشيده مى شود و او را نا
 خدمات صادقانهُ او را بخاطر مى آورد و سرانجام با بيم و اميلد حكومت اشنويه را به يک وجودى كور، به يك مردى كه موهايش را در ميادين بنگ سفيد كرده، يكى از افرادى كه حافظ تاج و تخت او بوده تغويض مىنمايد. متحمد كريم خان بيگلرييگى اشنويه مىشود، اجباراًكوركورانه بصوب ماموريت خود حركت مىنمايد.(منت) را تخلص اشعار خود مىكند و اشعارى سوزناكى از لوح ضميرش به صفخهء كاغذ مى تراود. جناناز دودآهمبى توانىگل تارشدگلشن روز از تيرگى گم كرد بلبل آشيانش را يك سال به عمر زمين اضافه مىشود وبااين حركت خود طومار عمر او را نيز مىنوردد،

حال قبر او كعبةُ آمال غير تمندان است ولوح مزار او افتخار رادمردان.

قتل نادر شاه افشار:
شب يكشنبه پانزدهم جمادى الثنانى سال . 117 قمرى نادر شاه با قلبى پريشان و با خيال آشفته در جادرى كه بر بلندى مراد تیه إز توابع فتح آباد قو چانْ زدماند، بروى نمد خراسان نشسته و كسانى راكه فردا بايد بدار مجازات آويخته شوند اعلام مى دارد، ميرزا مهدىخان اسامى را ثبت مىنمايد و از حضورش مرخص مى شود. سران ارتش، خود را مواجه با يك خطر عظيمى مىیبينند، به تفكر مىی بردازنده آتش كينه و غضب محمد قلى خان افشار قاسملو (كشيكجیى باشى - سرافسر نگهبان) نادرشاه زمانى زبانه مىكشل كه نام خود را همرديف اعدام شوندگان مىبينده دو سالل پيش را بياد مى آورد و بى اختيار مى گويد: روانت شاد اى عم بزرگوار، ایى مرد دلير، ایى وهرمان بنگ كرنال، ای محمدل كريم خانه، همين امشب انتقام تو را از نادر خواهم گرفت و سزاى خونخوارى و بدكردارى او را در كنارش خواهم گذاشت.
 خان افشار به اتفاق محمد صالح خان قيرخلو و محمد خان قاجار و موسى خان آيرملو و قو.جا بيگ گوندوزلوى افشار داخل 'سرايرده نادرى مى شوند، نادر با هول و هراس از خواب بلند مى شود، تبرزين او بالا مىرود و محمد صالح خان قيرخلو بنى عم او نقش زمين مىگردد، بار دوم بالا مىرود، اين دفعه بزندگى محمد خان قاجار خاتمه مىدهده دلير خون آشام افشار تاسملو باو مهلت سومين ضربه را نمىدهد و با خنجر او را بى بـان مى سازد و در حاليكه كلمةُ انتقام ورد زبانش بود، سر آن ناجدار را از تن جدا مى سازده آرى با اين يك عمل مخخوف به حيات قهرمان نامى شرق خاتمه داده مىشود. نه نادر بجا ماند و نه نادرى بيكى گردش چرخ نـيلوفرى
سربازان نادرشاه بنام (نادرى) معروف بودند. حال محمد قليخان افشار قاسملو در قبرستانى كه امروز پیى و بن قرائت خانهُ ملى
F.1 تاريخ اروميه

اروميه در آن كذاشته شده بخواب ابدى فرو رفته، شايد اين هم يكى از بازيهاى طبيعت است كه بايد سرگذشت تاريخخى اين قهرمان افشاز از (قفسهُ تاريخ افشاريه) كه بروى مزار او قرار گرفته است، بدست علاقمندان علم و ادب زسيده و بار ديگر نام او ورد زبانهاگردد.
ديلى كه خون ناحق پروانه شمع را حكو مت فتحعلى خان افشار ارومى:
فتحعلى خان افشار ارومى يكى از سرداران قديم نادرشاه بود كه در وقايع مهم إين دوره سهمى بزرگ داشت، ملدتى بر فارس حكومت مىكرد، بـعل بـه اردوى مـحمد خـان بيوست، بعد از شكست او در مازندران قشون خود را برداشته به آذربا يجان كه آنموقع از ملعيان سلطنت بكلى خالى بود، شتافت، سیس تبريز و اروميه را اشغال كرد و به طرح حكومت مستقلى پرداختى. اروميه رابِايتخت خـود قرار داد در مـدت چچهـار سال از
 اواخخر بهار سال llo^ قمرى نادرشاه افشار حكومت ارومى و توابع را بر فتحعلى خان بن على مردان بيگ افشار ارشلو تفويض فرموده و به منصب سردارى مـفتتخر مى نما يد.
پّس از كشته شدن نادر، گروهى بطرفدارى از او و گروهى ديگر در مقابل آنها بیکار مىكننده هر كسى در اين صدد است كه جان خود را بر كف نهاده از آن ورطء رعب آور بيرون رود.
از آن جمله مهلى خان افشار قاسملو كه از طرف نادرشاه مامور حفظ و حراست حدود ايروان بوده در محل ماموريت قدرت استقامت در خود نديده، بى مقدمه بسوى

اـ ـاريخ نادر، تاليف: پرفسور مينورسكي.

تاريخ إفشار؛ تاليف: ميرزا رشيد.
مجمل التواريخ، تاليف: ابوالحسن گلستانه.

اروميه حركت مىنمايد.
خبر حركت مهدىخان در ارومى منتشر شده و تمام بزرگان و ريش سفيدان از

 استقبال مىگردند.
مهدى خان افشار قاسملو يا الحترامات فوق العاده وارد شهر أرومى گـرديد و بصلاحد يد معارف شهر امر بدستگيرى فتحعلى خان منىدهد، سردار افشار ارشلو خون مقاومت رادر آن موقع حساس صلاح ايل افشار نمى داند و از ايجاد تفرقه احتراز مىكند، به آسانى تحت قيد وبند قرار مى گيرد و در انتظار سرنوشت مىنشيند. اكنون در تمام ضفحات مملكت هرج و مرج و ناامنى بر قرار است، بر سر ربودن تاج سلطنت ازهر طرف كشمكشهاى سختى آغاز گرديده، ابراهيم خان افشار قيرخلو به برادر خود عادلشاه دست يافته و اراده تصرف آذربايجان را دارد. امير اصلانخان افشار قرخلو معروف به سردار آذربايجان در تـبريز بـه مسـند هكمرانى جلوس كرده و بدين سبب سد راه ابراهيم شاه است. آوازهُ حركت ابراهيم شاه بطرف آذربايجان امـير اصلانخـان را سـخت دهـار حيرت و بهت مىسازد و خلاصى خود را از اين مهلكه در آن مىداند كه با فتحعلى تحان دست يكى گرداند، آنگاه شهرياربيگ افشار گوندوزلو و برادر او حاجى بيگ راگه از از
 طوايف مكرى كه همه مطيع سردار مزبور بودند در محال (دول ـ سلدوز) رحل اقامت اندازد و با تهديدات، فتحعلى خان را از قيد و بند مهدى خان افشار قاسملو آزاد ساخته ور و و به تبريز حركت دهد.
فرمان سردار ابلاغ مى شود ولى تهديدات ابداً در مهدى خان مؤثر واقَ نگرديده و نائره جُنگ و ستيز بين طرفين به شدت مشتعل مى شوده جماعت مقدم و مكرى عرصه را تنگـ ديده فرار را بر قرار ترجيع مىدهند، شهريأربيخ با برادرش گرفتار مىشود.


جوانان نيرومند افششارى با شادمانى بسوى شهر بر مىگردند ولى در همين موقع

 آمده تا تدابير لازمه را بعمل بياورند.

 فتحعلى خان رسيده و شايسته نمى بيند كه در زندان مانده و امير اصلانخان يكه تاز ميدان

 گردنش بردارند و جنگ امير اصر اصلانخان را باو وا واگذارند. آرى در آن روزگاران جماعت جهارده گانه ايل افشار ارومى در مقابل دشمن


 نابكار طعمهُ شمشير آبدار تقى خان حكمران ارومى برادر مهدى خان شـهيد افشـار گرديد.
بارى بيام آن سردار نامدار به مهدى خان ابلاغ مىگردد، بعد از اندكى تـفكر
 الحفظ در گوشهُ از ميدان جنگ نگغهداشته مى شود هنگام كارزار گرم مى گردد و دمبدم بر
 استعداد فوق العادمايكه داشت با اندك افرادى كه در اجراى اوامر او كمترين قصورى ندارند، همواره غالب و بيروز بوده است. حال امير اصلان خان عزم راسخ دارد نتيجهُ جنگ را به نف خويش به رساند و به آن همه صدمات شكننده و خونين چند روزه پيكار خاتمه دهد، گروهى از

زبده سواران امير اصلان به جانب مهدى خان يوريش مى برند و در حينى كه نزديك بير بود


 مى اندازد و سوار اسب تازى نزاد او شده، جمعى از آ آن سواران ران را نقش زمين مى ساريازد، بالاخره با مردانگى و شهامت فتحعلى خان، سواران امير اصانلان خان در خر خـود تـان





 شدت شور و شعف كمترين احساس درد و رنج نمىكنند و خرم و خ خندان بسوى دروازئ (مشهد ـ بالاو) رواند.
در اين ميان كسى كه از چممن قرهحسنلى با يكدنيا شرمندگى و انفعال سربزير






 حه جرمى بالاتر از اين و چچه نيكى بهتر از از آن.
بارى داخل دروازة شهر ارومى مىشوند، اهلالى شهر از زن و مرد و آنـان كـهـ

توانائى شركت در جنگگ را نداشتند با دلى سرشار از مهر و محبت به بيشواز آمدهاند،
 گريبان تفكر برمىدارد و دست در گردن مردانهُ فتحعلى خان دلاور انداخته و بيكر

 به مقر حكومتى بدرقه مىىكند آغاز سخن مىنمايد و از شجاعت و كاردانى و لياقت و

 داشتن چنان حكمرانى لايق و كاردان را به جماعت افشار ارومى تبريك مىگويد.
 آورده است تا غائلةٔ امير اصلان خان قرخلو را بخواباند، با صلانحديد سردار فتحعلى خان افشار ارشلو، مهدى خان افشار قاسملو با حهار هزار نفر سوار از طريق مراغه خود را به ابراهيم شاه مىرساند.
در جنگى كه بين قواى ابراهيم شاه و امير اصلان خان در در مى ويرد، لشگريان امير
 طولى نمى
 نيز كه قائم مقام ابراهيم شاه در تبريز بوده به دست عدهاهى از تبريزيان سر از تنش جـدا مى گردد.
اين خبر درارومى بگوش سردار فتحعلى خان رسيده، باگروهى انبوه از جمماعت

 بعد از اينكه آرامش نسبى در صفحات تر تر تلاطم آذربا يجان به ظهور می می بيوند سیاهى به تسخير و تصرف اصفهان كه در آن روزگاران مركز ثقل كشور ايران بود از

اروميه پِ يتخت خود براه مىافتد.
اينك سال 170 قمرى است، سرانى از اقوام و منسوبان نزديك شاه افشارى هر يك چند صباحى تكيه بر او رنگـ سلطنت زده و يكى پس از ديگرى سربباد فنا در داده
 ديگر جون آزادخان و محمد حسن خان قاجار خالى گذاردهاند كه هر يك با با كسب قدرت در چیى فرصت بسر مىبرند، بالاتر از اينها در خطهُ آذربايجان كه خود كشور
 كه داد پرورى و عدالت رابا دليرى و جسارت عجين كرده به امور كشوردارى ورار سر و و سامانى داده است و عزم تسخير تمام كشور را دارد. '

كريم خان زند و فتحعلى خان افشثار ارومى:




باتفاق برادران نام آور خود شيخعلى خان و و اسكندر خان عازم اصفهان مى فتتحعلى خان نيز با هشت هزار سوار زبده افشارى به مقابله بـا آنها حـركت مىنمايد. در حوالى قمشه (شهرضا) جنگ هولناكى بين طرفين در مىگيرد، در آن



 شيروانات متوارى مىشود.
r.r تارنخ اروميه

نقى خان حاكم اروميه از اين معنى با خبر شده به طـع دست يابى بخزائنى كـــ تصور مىكرد در اختيار آزادخان است، با سران ايل افشار به سمت شهر خوى حركت


 نقى خان و حرص تصرف خزائن نادرى نمى گذارد كار به مسالمت برگذار گرددر و جنگ بين قواى طرفين درمى
 مى نشيند، آزادخان كه در ابتدا به جنگ ماين
 الرومى مییردازد.
نقى خان از ناجارى از صفيارخحان حـاكـم صـائزقلعه افشـار يـارى مـى طلبد،



 و برای استحكام مبانى حكومت، دختر محمدقاسمخان (قيزآغا) را به حـالهُ نكاح خود درمىيآورد.
در اين مدت اميربهادر زند از فتحعلى خان شكست خورده ولى هنوز كار ناتمام است. ابراهيم خليل بيگ جوانشير كه خود داعيهُ سرورى در سر داشت از وضع آشفتهُ





اين موقع اروميه در دست آزادخان افنان بود و محمدحسن خان قابحار براي از
 محمدحسن خان آمد.
در سال • IVV قمرى آزادخان در مقابل دو حريف نيرومند مثل محمدحسن خان

 به تصرف خود درآورد.
كريمخان زند با سى هزار سياهى به قصد تسخير اروميه و خاتمه بخشيدن بـه


 را به فراخور حال سرافراز نمود.
 جهار طرف اروميه را به محاصرْ گرفتند.

 كريمخان زند دستور داد كه دورادور شهر اروميهي برجهائئى احداث
 ققلعهاى در كمال استحكام درآمد و اگر احدى از شهر بيرون مىى آمد در دروازء تـلعه دستغير مى گرديد.

 گرديده، حصول ذخيره ووجود آذوقه مزيد بر تقويت قلوب سِّان خان زند است وبـا وبا دلى
1.9

قوى پاى جلادت يشش مى گذارد و از هر جانب به دروازههاى شهر يورش مى آورند.
 عثمانيها جزء غنائم جنگى به دست جنگاوراوران افشارى افتاده در بالاى حصارها جا جاى


 دشـن وارد مى آورند.
 محل ماموريت و مراقبت قلاع و بروج حصار شهر ارومى به جان اهتمام ورام ورزيدهاند يادى

نشود، اينک اسامى آن رادمردان دلير:


 قهرمان بيگ و جليل بيگ عربلو ولي

محافظظروازء هندو(عسكرخان)
محافظ دروازه مشهد (بالاو)
محافظ دروازة ارك
 على مصطفى بيگ و آقاعلى بيگ ارشلو محمد جليل بيگ و خدايار بيگ قاسملو

 (برادران شجاع سردار فتحعليخان) مرادخان قاسملو- فرهادخان قاسملو.
 اينى سردار نامدار فتحعلى خان افشار با تنين ياران يكدل و جانثنار كه آنى از فرمان بردارى غفلت ندارند مدت نه ماه در شهر ارومى به امر قلعهدارى پرداختند ولى چه سود

كه پاى ثبات در اهالى نمانده و بلاى قحطى بالاگرفته است، گوئى بخت و اقبال از
 بصوابديد امراى افشار به اتفاق حندتن از معاريف شهر عازم موكب وكيل زند مى رگردند. امير زند احترام قدوم او را مرعى مىدارد و فرمان مىدهد تا طبل بشارت بنوازند. سردار افشار زبان به عذرخواهى مىگشايد، وكيل زند به ظاهر دوسـتى و در مـعنى از طريق ايماء و كنايه پاسخ مىدهد: ما ترا به جاى برادر خود اسكندر سردار نامدار از اين نكته غافل مى ماند تا به فرمان سردار افشار بعد از (9) ماه از يشت دروازه خزران سنگها و تيرها به كتار مىروند و زنجيرهاگسسته مىگردد و هر لنگه
 فاتح شهر مستحكم ارومى با دلاوران خود در رأس عدهاى از زبـده جنخـاوران داخـلـ
 تاثرانگيزى درآورده است مىگردند و روبه جانب ارك حكومتى حركت مىتمايند.
 هريشانى بسرمىبرد جون كريمخان زند را صاحب عدل و مروت ديل، تنها سوار شده وارد اردوى وكيل زند و خود را به كشيك خانه رسانيد. افسر كشيك موضو رئ را با به عرض
 خاكى ماليد، كريمخان از راه دلجوئى پرسيد كه تا حال در كجا بودى، آزادخان به عرض رسانيد كه اين سگ در صحرا و بيابان مىگرديده حالا به خانءّ كريم چناه آورده است. كريمخان متالم شده او را دلآسا نمود و پنجاه نفر از جماعت زنديه را را مامور نمود كه پيوسته در كشيَكَ او بوده و خدمت او را به با آورند و مبلغ سيصد و شصت تومان مدد خرج هم از خزانه براى او مقرر فرمود.

اعلام سلطنت كريمخخان زند دو اروميه: كريمخان زند مدت سه ماه از اروميه بها ايران حكومت و سلطنت مىنمود، در اين

مدت فتحعلى خان را هميشه محترم مىداشت و دختر محمدموسى خان قاسملوى افشار راگرفت و فروردين سال llVV در ارك ارومى به تخت سلطنت جلوس نمود و خود را


 ((ز تخت گوركان افشار بيرون رفت و زند آمد)") در پيشگاه شاه عدالت پرور قرائت نمود.
به فرمان شاهانه حكومت ارومى به رستم خان فرزند مهديخان افشار قاسملو،
 سردار افشار اعطا نمود و ساير معاريف و رجالل نيز هر يكـ به فراخور حال مورد عنايت و ورحمت شاهى قرار رُرفت.

## عاقبت كار فتحعلى خان افشار:

در سال IIVV يس از سه ماه توقف در ارومى شهريـار زنـد رايت سـلطنت از




 فتحعليخان داد، به محض ورود خان افشار، كريمخان پرسيد: اينجاكدام منـا منزل است؟ فتحعليخان كه از احضار نابهنگام خود دیانار ترديد گرديده بود، از اين سـئوال كريمخان، قضيه را فهميد و جواب داد، اينجا قمشه يعنى همان جاني اسكندرخان به دست من مقتول و مدفون گرجيده است، حالا كه علت احضار شبانهُ خود را فهميدم، اگر اجازت فرمايند به عرض برسانم كه نخستين تمنايم اين است كه بس از

قتل من جنازهام را خوار ندارند و پس از تغسيل در جوار قبر اسكندرخان مدفون نمايند. دوم اينكه أهل و عيال افشار راكه همراه من آمدهاند محترم بشمارند و و به ناموس آنها
 فرزندم رشيدخان مرحمت فرهايند. به دستور شاه زند طناب به گردن فتحعليخان افشار سردار شجاع انداختند و به حيات وى خاتمه دادند. مقبره و سنگ نوشتهٔ اين دو سردار رشيد هماكنون در پلههاى بارگاه شهرضا (ع) باقيست.

حوادث اروميه:
كريمخان زند هنگام اقامت در اروميه رستمخان قاسملو را حاكم شهر كرد، در



 بيردازنده زيرا استدلال مىكرد: اگر افراد من در وظايفشان كوتاه
 اموال آنها از غارتگران پِ گرْنته شد.

## حكومت امام قليخان:

در سال I المرى رضاقليخان فوت كرد و بس از وى امام قليخان از طرف كريمخان زند به حكومت اروميه و توابع منصوب گرديد
به سال 1 ا قمرى زلزلهُ شديد تبريز را ويران نمود، نوشتهاند كه در اين زلزله هشتاد هزار نفر از اهالى شهر كشته شدند و قسمت عمده شهر ويران گرديد و عدهُ زيادى

مجروح شدند كه يكى از آنها نجف قليخنان بيگلربيگى و حاكم شهر تبريز بود.







 نمود و دوباره امنيت و آرامش در خطهُ زيباى اروميه برقرار ساخت.

سوداى زمامدارى امامقليخان:





 آماده نمايد تا با قواى كافى به سمت عراق عجم (استـان مركزى) حركـي وكت نـموده و عليمردانخان زند رااز بين بيرند.
امامقليخان در بهار سال بعد اردودى مجهز و وكاملى جهت




نموده|ند.
لذا هرجه امامقليخان متتظر شد از كمكى تبريز و خوى خبرى نـي نشد بلكه برعكس






 بيگلربيگى حاكم شهر گرديد.'

## اروميه در زمان سلاطين قاجار (قجر)




 باراندوز گرديد، در آنجا نيز نتوانست قرار گيرد لذا تمام اموال خود را در آنجا گخذاشته خود عازم اشنويه شد.
آقامحمدخان قاجار، محمدخان عزالدينلو رابا سه هزار نغر سرباز مامور تسخير
اروميدكرد.



محمدخان شهر ارومى را تصرفن نموده اموال محمد قليخان را به اردوى سلطان برد، هون به آقامحمدخان قاجارِ گزارش داده بودند كه عزالديـن لو مـقدارى از امـوال نفيسه را خود تصاحب كرده است، لذا دستور داد وى را با سه نفر ازز نزديكانش كـور
 هداياى گرانبها به اردوى سلطان قاجار آمد و مورد عفو قرار گرفت و مجدداً حكومت ارومى به وى تفويض گرديد.

شورش محمدقليخان يِگلرييگى اروميه: سال IYII قمرى است. قريب دوماه از كشتهشدن آقامحمدخان قاجار مى گذرد، در ارك حكومتى اروميه محمدقليخان افشار قاسملو به مسند جليل بيگلربيگى نشسته و و اطراف وى را خوانين و بزرگان افشارى فراگرفتهاند، سخن از جنگهاى گرجستـانـان و تفليس آغاز گشته و بالاخره به قتل آقامحمدخان ونان انجام مى يابد. اين؟ برادرزادهُ وى باباخان به نام فتحعليشاه به تخت سلطـي محضر وى افراد فرصتطلب در مورد محمدقليخان قاسملوى افشار بيگلربيگى و حاكم اروميه كه در راس جوانان افشارى در لشگركشى آقامحمدخان و دستداشتن در غارت
 وقت مناسب موكول مىنمايد، اين اخبار در ارومى به سمع محمدقليخان كه با دلى فارغ به حكومت و مرزدارى خود مشغول بود مى رسد و سخت ناراحت مىگردد. هحمدقليخان خدمات خويش را به كشور و شجاعتهاى خور خود را در بيكارهاى
 ذشمن تشخيص نمىدهد، دلسرد مىگردد و قدرت خود را در آذربايجان مى سنجد و تصميم خطرناكى مىگيرد. او در دوران حكومت خود با سران ايلات و عشاير آذربايجان طورى رفتار نموده


محمدقليخان در اسرع وقت رؤساى ايلات و طوايف مختلف را در جلڭكّ اروميه



 ايل بلباس و مامند آقا از رؤساى بالكى و ساير رؤسا و سران ايلات از از هر طرف در در با بان
 تهران جهت مقابله با فتحعليشاه حركت نمايند.


 اردو بوده وا مى دارد كه سران ايل افشار را در نهانى ملاقات و آنها را از مقابله و جنـگ با

قاجاريد منصرف سازد.
در حوالى قرية نيكـبى زنجان سِّه محمدقليخـان بـا سپـاه فتحعليشـاه روبرو مى شوند، كسان عباس ميرزا شبانه وارد اردو شده و سران سپاه محمدقليخان را كه باطنأ
 بيگلربيخى اروميه با خلعت و شمشير مرصع داده مىشود.
 محمدقلى خان بنا به فرمان حسينقلى خان به اردوى قاجار مـي ييوندند و هـمين عـمل
 مىنمايند.
محمدقليخان هرجه مى خواهد با رشادت و شجاعت خود تزلزل اردو را جبران نمايد ممكن نمى شود و در حاليكه، زخم شديدى داشت دستگير مىگردد.
riv تاريخ اروميه

فتتععليشاه قاجار در ازوميه:
فتحعليشاه براى اينكه ريشهٔ فساد به كلى كنده شود به سمبت اين شهر حـركت
 ذيحجه سال IYII قمرى از از دروازه

 خهاربرج برسند و محمدقليخان را نجات دهند، فردى اين خبر را به سمع حسينقلى خان كه با قدرِت تمام در مسند حكومت شهر نشسته بود مى رساند.
 نمايند و جمعى از سران افشار را نيز به عنوان گروگان به قزوين مى برند، در سار سارى پس از مدتى محمدقليخان بردار را به قتل مىرسانند و غائلة وى بدين ترتيب پا بايان مى يابدن.

حكومت حسينقلى خان بيگلربيگى از سال Irl| قمرى طبق فرمان فتحعليشاه

> گركه به مهر همايونى:

مزين بود به سمت بيگلربيگى ايل افشار و حكومت ارومى منصوب گرديد وريد و در جنگچهاى ايران و روس اغلب در ركاب عباسميرزا با قشون روسيه دست و ینجه نـرم مىىرد.
در جنگهاى دوره اول ايران و روس كه منجر به عقد قـرارداد گلستـان گرديد، حسينقلى خان بيگلربيگى و حاكم اروميه در معيت عسكرخان سرتيپ افشار در ركاب
 با طرح نقشهُ عسكرخان سرتيب (سيسيانوف) سردار روسى را به حيله پاى قلعهُ باكو آورده و او را در آنجا به قتل مىرسانند.
 اروميه عازم جنگ با روسها و فتح قلعهٔ ايروان مىگرى ايرد ولى نمى تواند كارى از هـيس ببرد.'

سرتيب عسكرخان افشار ارومى:
اقتباس ازكتاب: سياستهاى استعمارى. تأليف: دكتر احمد تاجبخش


 محفوظ بماند.
نامهُ فتحعليشاه به نإيلئون: شهريارا. جهانمدارا- خجسته برادر كامكارار....
 آنحه مقتضى رسم مواخات و مستلزم طريقه موالات بوده، به عمل آورديم، با با دشمنان آن آن
 نيز متوقع بوديم كه مجارى رفتار و كردارش با ايـن دولت جـاويد قرار، از ايـن قـرار باشد.....
 عمل خواهدكرد و يس ازاتمامكاركشور اسبانيا، روسها رااز خاك ايرايران خاري
 زبادى متحمل شديم، ولى از طرف شما سهلاانگارى و غفلت ديديم.
 سرتيب سفير ايران در فرانسه نوشت كه روسها مكرر اظهار دوستى كردند و ما به علت دشمنى روس و فرانسه، دوستى آنها را نپّيرفتيم تا اينكه نمايندهُ روّ روسها اعلام نايلئون در موقع انعقاد قرارداد با روسيه در خصوص ايراني انيان اظهارى نكرده است..... نامهُ وزير عباسميرزا به عسكرخان سرتيب سفير ايران در فرانسه:





 (اروميه) و ايلحتى بزرگ دولت علية ايران به كمال سامت مقرون و كامروأى مقاصد و

و بعد مكشوف مىدارد كه حال قريب به دو سال است كه آن عاليجاه به خدمتى

 عاليجاه چهه بود، در اين عرض مدت چهـ گفت و چهه جواب شنيد... فرمان عباس ميرزا به سرتيب عسكرخان سفير ايران در فرانسه و دستور بازگشت ورى وري
 بسالت و جلالت اكتناهـ عمده خوانين كبار ـ ايلجّى فرزانه هوشيـار دولت دائـمالقـرار فرانسه عسكرخان سالار سپاه افشار (ارومى) به مراحم بيشمار خاطر والا افتخار يافته بداند كه عريضة صداقت ترجمانى.... توسط ايلجى دولت عثمانى به اسالامبول ارسال داشته بود، رسيد و مطالعهُ آن موجب انبساطـ ور و سرور خاطر محبت دستور گرديد. هـ ..... به موجب فرمان همايون اعليحضرت چادشاهى- مقرر شــده است كه عـاليشأن و و

زبدةالاعيان آقاحسين رابه جاى خود در آن حدود گذارد، در اين روزها معاودت خواهد
نمود.
تحريراً فى اوايل شهر ربيعالثانى IYY0 قمرى آمى
199ـ 1A• - IVV_ ITV_ IY9 سياستهاى استعمارى. تاليف: دكتر احمد تاج 1 تخش صصر

عباسميرزا نايبالسلطنه در ارومئه: در سال IYYQ قمرى عباسميرزا به اروميه آمده، مـدتى در ايـن شـهر مشـغول سروسامان دادن به وضع قواى تحت.فرماندهى خود بود.


 سرشمارى كند و پس از دانستن عدهُ اهالى و وضع آنان ماليات ديوانى را مرتب كندي ولى ولى


 شهر اروميه را در هفتاد و يك هزار تومان نقد و هفت هزار خروار غله تعيين نمود.

حسينقلى خان و صدارت عظماى ايران:



 سعدلو از تويچحيان و از سواران حاجى آقا بابا سلطان گان در موقع قتل آقامحمدخان، قاطرى با بار سيم و زر به دست او افتاد و او در اروميه با آن

## rri تاريخ اروميه

پول امانتى مسجدل مناره را بنا نهاد و ساير بزرگان افشار در اين جشن شركت داشـتند. متاسفانه در يكى از روزهاى جشن هنگام اسبسوارى و چوگانبازى، اسب حسينقلى خان رم كرده وى را به زمين زد، حسينقلى خان بيگلربيگى مدتى در بستر بيمارى افتاده

موقع بيمارى حسينقلى خان، چون محملدحسينخان صدراعظم ايران فوت كرده بود، فتتحعليشاه براى اشغال مسند صدراعظمى كشور حسينقلى خان بيگلرييگى ارومى را در نظر گرفته و وى را به عنوان صدراعظم به مركز احضار نمود، حسينقلى خان با وجود بيمارى و كسالت، پسر خود نجفقلى خان را نايسالحكومه اروميه نموده، خـود خيـال عزيمت به تهران را داشت كه در YV شعبان همان سال بدرود حيات گفت.

ورود مجلدد عباس ميرزا به اروميه:


 حكومت شهر ارومى منصوب شد و وى از تهران در معيّت نجفقلى خان و و عسكريكرخان و سرداران ايل افشار به اروميه وارد شدند.


 و تعديات وى به عباسميرزا شكايت نمودند در نتيجه ملك قاس قاسم ميرزا معزول و و دوباره نجفقلى خان بيگلربيگى و حاك بـ ارومى شد چس از رفتن عباس ميرزا از اروميه قواى روس كه عبارت از ششهزار نفر بـالدات و هشتصد نفر قزاق و هشت عراده توب بود به اين شهر وارد شده و شهر را اشغال كردند، رُنرال فرمانده قواى روس در عمارت سردرى (سـردارى) مـنزل كـرد و نجفقلى خــــان

بيگلربيگى را حاكم شهر نمود، قواى روس تا مدتى پس از عقد قرارداد تركمـانحایى ولايت ارومى را در اشغال داشتند. شهر باستانى ارومـيه در مقـابل يك كـر ارور تومـان




يادى از عسكرخان سرتيب افشار قاسملو:
 طايفهُ عبدالملكى بود و مدتى سفارت ايران را در فرانسه بـه عـهـه داشت، بـه دست سلطان بيگ كرد به قتل رسيد.
اينك شرح وقايع:

در سمت غربى اروميه سرزمينى است كه در دامنئ جبال (زاگرس) قرار گر گرفته و تا





 (سنجاق نوچچ) استقرار دارند، دريافت ثى دارد.
يوزياشيان عساكر عثمانى، با اخذ دستورات لازمه از سرعسكر خود، خاك ايران را بيش گرفنه و با سلطان بيگ تماس مستقيم دارند و روزى نيست كه در اين ملاقاتها قتل جد او (اميرخان يكدست) سخن به ميان نيايد و نكوهش از از اولياى امور ايران نروده. رفتهرفته اين رفت و آمدها و اين بدگوئيها در مرد سادهدل كوهنشين تاثير بخشيده
تارنخ اروميd

و وعدههائى كه از طرف جاسوسان عثمانى به او داده مىشود، آن مرد را بر آن مى دارد
 آورد، حال كه در شرق كشور، دولت سرگرم جننگهاى خونين است در شمال غربى كشور نيز آتشى در حال اشتعال است.
اهالى ترگور و مرگور به بيگارى كشيده مى شوند، مانند اسيران عهد عتيق و يـا غلامان زرخريد مشغول احداث قلعه مىباشند كه در استحكام خود بیى نظير خواهد بوده،
 چرداخته مى گردد.
خبر شورش احتمالى سلطان بـيگـ در ارومـى بـه گـوش عسكـرخـان سـرتيت



 با اين قول و قرار، پاسداران قلعهُ بردهسور اعتماد كرده و بعد از مدتها دورى از
 ورود به قرارگاه خود، اطلاع از جريان غيبت پـاسداران دولتـى قـلعهُ مـزبور، مـوقع را


 مىنمايد.
افراد باقيمانده كه در تنگنا قرار گرفته بودند، دست از جان شسته و به اميد معركه
 بيگ با استفاده از تاريكى شب يورش مىآورند و جنگ هولناكى درمى گيرد، قـواى مهاجم به حاجى ميرزا عبدالله كه اينك كوتوال قلعه است پیامهائى فرستاده مىشود كـ

تلعه را تحويل و تسليم كرجه و در يناه آنان قرار گيرد.

 وقايع به سرتيب عسكرخان افشار گردند. لطفالله ييگ قاسملو در راس دو نفر ديخر قرار گرفته، دروازء قلعه راكـه در در








 سرتيب نامدار ايل افشار مىرساندي
سرتيب عسكرخان به محض وصول اين خبر با يك فور و و جـند



 مى شود و مقاومتهاى محلى در ارتفاعات يكى پس از ديخرى از ميان بردراشته شده و ور موضع جنگ آنان مفتو و به وسيلَ پِيادنظام اشغال می گردرد. سرتيب عسكرخان در حاليكه حسن خان سرتيپ با سواراران سلحشور قرهِيإِاق كه همواره آن طايفه در طول تاريخ ميهن يرستى خود را نشان دادهاند از راه رسيدهو و بها اردو

مى ییوندند و چمن (درگيز) مرگور محل اردو تعيين مىگردد.
 (نبار) سقوط مىكند و قلعه گيان تسليم مىشوند، سلطان بـيگ بـه آغـوش بيگـانگان

سلطان بيگ با پيغامى ضمن توبه از عمل خود ملتمسانه تمنا مىنمايد، جهت
 فدا كارى را به نحو احسن به جاي آورد.
 اين مدت سلطان بيگ تحت نظر قرار گرفته و آزادانه در چادر مخصوص حـى حاجى ميرزا عبدالله و لطفالله بيگ رفت و آمذ مىنمايد. روزى ضمن اخبار، خبر دروغى به او مى رسد كه يكى از منسوبان نزديكـ او او رادر

 چایى درآورد و خود را از آن مهلكه، سالم نجات دهد.
 به درگاه خداى يگانه است، نا گهان يرده (آلاجییق) به يكسو مى رود و سلطـان بـيگ بيدرنگ خنجر متوالى چندى به سرتيب میرسانـ
 اسـتمداد مـىطلبند، فـوراً لطفاللـه بيگ و و درويش تـقى وكـيل (گروهبـان) روبـه
 كه نوكش از قفاى او سربدر مى كند.
 غوغاى عجيب در اردو به ظهور مى ييوندد جعفرخان سرهنگ و و محمد حاجى ميرزا عبدالله و لطفالله بيگ قاسملو جنـازه را بـرداشته رو بــه جـانب شـهر

آرى مرگور در آن ايام مرگآور بود و مردم حقشنُاس ارومى دروازه مرحوم از آنجا وارد شهر گرذيدر، به يادبود آن قهرمان (دروازئ عسكرخان) ناميدند.

سلحشوران قريهُ حصار حسين ييگ:
به طورى كه تاريخ نشان مىدهد در آن موقع حفظ و حراست مرئ مرزها و و سرحدات













 مىشوند.
يوزباشى مذكوز منازل دهقانان را جهت استراحت افراد خري دود انتخاب نموريه و و به
 نمايد و تهايد مىكند كه هرگاه قصورى از حيث پذيريرائى و استراحت افرادراد ديده شود،

شخص وى مسئول مىباشد و شديداً مجازات خواهد شد. اميرحسين بيگ جواب داده و مـىگويد: بـيگگ افـنديم، دولت ايـران بـا دولت ونـ عثمانى سر جنبگ ندارد و شما بدون اعلان جنگ داخل خاكى إيران شدهايد. يوزباشیى آمرانه مىگويد: اعلان جنگ بالاتر از اين ندى شود، میىبينى كه ما در خاك ايران هستيم و هر چه مى گويم بايد عمل كنيد.
حس وطنپرستى و حس انتقامجوئى، مردان شجاع و شرافتمند آبادى حصار را وادار بى سازد كه به هر ترتيبى شده، خود را از شر عساكر عثمانى رهائى بخشند.
 درخواست همخوابه مىنمايد. اميرحسين بيگ با بزرگان و ريشسفيدان قرئ قريه تمـاس هى گیرد، جلسهُ سرى تشكيل مىشود، نتيجهُ شورى و تصميم قطعى نـابودى عسـاكر

عثمانى است.
منخفيانه و محرمانه به بزرگان قريه كه منزل آنها را عساكر عثدانى اشغال كرده بودنده دستور مىرسد كه همه بايد تاصبح بهرتزتيبى كه شده، عسا كر مزبور را از بين ببرند، اين عمل بايند بدون سروصبا انجام گيرد. دستور بلافاصله اجحرا مى گردد. و فزمانده عساكر عثمانى در منزل اميرحسين بيگ به قتل مىرسد و اسلحهٔ كمرى وى كه هم اكمنون باقيست از كمرش باز مى شود. بطور عمد و يا غيرعمد شيپوچچى گروهان از مجازات معاف مى شود، صبح زود مطابق معمول در ساعت، معينه شيبور را به صدا درمى آورد و شيبور جمع مىنوازد، بعداز سكوت مرگبارى كسى از افراد حاضر نمىگردد، شيپورجى بی خبر از همهجا با تعجب توام با ترس و نغرانى براى مرتبهُ دوم و سوم شيهور را به صدا درمى آورد. در اين موقح يواش، يواش سروكلةّ دهقانان از دور پيدا مىشوده شيپورجى با زور

ا_امبير حسين بيخ، جهد اعلایى مؤلف مى باشد كه شرح اين وقايع در كتابى به نام (اتاريخ خانوادة اميرحسين



هرجه تمامتر به شيجور مى دمد، ولى احدى از افراد متجاوز عثمانى زنده نمانده است كه سر صبحگاه حاضر گردد.

 اميرحسين شنيده مىشود كه باصداى رسا مى گويد: دست نگهد از جانب ما به خاك عثمانى خواهد رفت و بيام ايرانيان وطنَيرست و مردان سلحشور را
 بدينترتيب شييورچى جان سالم بدر مىبرد و ماجرا را به گوش مين بـاشيان عثمـانى مىرساند.
اينك پس از مدتى كوتاه عساكر عثمانى با يك گردان مجهز و مكمل به چیند فرسخى دهكدهٔ حصار رسيدهاند و قصد دارند تمامى دهكده رابا
 همقطاران خود به قتل برسانند.
خبر نزديى شدن عساكر عثمانى به اميرحسين بيخ مـى مرسد، وى بـه مـحض دريافت اين خبر، فوراً دستور تشكيل شورى را مىدهد، بزرگان آبادى در يكـ شوراى جنگىى شركت مىنمايند.
برواضح است، آنان نه درس نظامى خواندهاند و نه تاكتيك و فنون رزم بلدند، فقطايمان راسخ و محكم آنها سبب يِروزى آنهاست، پس بايد ثابتقدم بود و ترس را إز خود دور ساخت.
ساعت به ساعت قواى عثمانى نزديكتر مـى شوند، آرايش آنهـا، يک آرايش جنگى توام با طرح و نقشُٔ قبلى زير نظر افسران مجرب و افراد آنها مجهز به به اسلحه و و

 مدافع خانه و كاشانهٔ و نواميس خود.

در شوراى جنگى پس از بحث و مذاكرات زياد تصميم مى گيرند كه عدهأى از جوانان دهكده از سمت جیپ و عدهاى ديگز از طـرف راست بــه دو جنــاح عثمـانيها




 موقع قواى عثمانى نزديك مى شود، فرمانده آنها احتياط را از دست نداده
 سنگربندى نمايند.
اميرحسين بيگ مطابق نقشه يكـ عدهُ بيست نفرى را بـه سـريرستى يكى نـفر دهقان شجاع و كارآزموده مأمور مىنمايد كه در سمت حی قو قواى عثمانى با استتار و اختفاء كامل موضع بگيرد و بيست نفر ديگر راكه مسلح به اسلحة عسا عـاكر مقتول عثمانى بودند مامور حمله به جنناح راست قواي عثمانى مىنمايد.




 آنها را تكان مىدهند درخواست زينهار و امان مىنمايند.
 عساكر عثمانى با يک هوراى ممتد و هلهله از سنگرهاى خود خارج و و از كوه سرازير مى گردند تا از تَّهُ مقابل بالا رفته زنان و د دختران را اسير و تصاحب زنها و دختران تا موقعى كه عساكر عثمانى به ته دره نرسيده بودند، ايستـادگي

نموده، بعد بلافاصله به داخل آبادى برمىگردند و جاى آنها زا دهقانان شجاع و از جان كذشته مىگيرند.
به دستور.اميرحسين بيگ آتش شديد بر روى عساكر عثمانى باز مىشوده چون موقعيت دره و منطقه ايجاب نمىكرد كه عثمانيها به دفاع بپردازند و در دره هـ مزبور بلون جان هناه و بدون حفاظ مانده و بى جهت اين طرف و آن طرف مى دويدنده در نتيجهُ بى نظمى و بلاتكليفى متحمل تلفات سنگين شدند. سنگ, دهقانان محكم و و مسلط بـه

اطراف و مخصوِاً به درهُ مقابل بود.
در اين هنگام فرمانده عثمانى چوبِن وضع را خطرنـاك تشـخـيص داد، دسـتور عقبنشينى را صادر نمود ولى ديگر دير شده بود چون در اين موقع از چپ و و راست مورد حملهُ جوانان حصار قرارگرفته راه فرار بسته و منحصراً به بالارفتن از كوه و و فرار به سربالاتى مىگردد، فرمانده عثمانى در اين گيرودار كشته مى شود و كمتر كسى مى تواند خود را بالاى كوه برسانده يكى از عساكر كه موفق به فرار شده و نجات يات يافته بود، قواى

احتياط عثمانى را از جريان كشت و كشتار عسباكر عثمانى باخبر مى سازد. سرپرست قواى احتياط عثمانى به محض اطلاع از متلاشى شدن قوا و كشته شدن فرمانده آنها فوراً دستور عقبنشينى دادى و و با قواى احتياط از صحنهُ عمليـات خـارج مى گردده در حاليكه دوسوم قواى عثمانى از بين رفته بوده اسلحه و تجهيزات خود را جا كذاشته، از راهى كه آمده بودند با شتاب هرحه تمامتر فرار میىنمايند. قواى فاتح اميرحسين بيگ شاهد پيروزى رادر آغوش كشيدهء سربلند و سرافراز هستند كه با قواى عثمانى بدون مساعدت دولت جنگيده و آنها راشكست داده و پيروز گشتهاند، بدون اينكه متحمل تلفات زيادى بشوند. آنان افتخار مى كنند كه از جان و و مال و ناموس خويش مردانه دفاع نموده و در مقابل يك عده مسلح و مجهز عثمانى مقاومت به خرج داده و آنها را مجهور به عقبنشينى نمودهاند.
در اين موقع مرد روشنذكر و دورانديش اميرحسين بـيگ احتيـاط را از دست نداده و يک دستهاز جوانان برومند را جهت حفظ و و حراست و نگهبانى راهها در دو
تاريخ اروميه

فرسخى آبـادى در قـلعهاى إبتقرار مـىدهد، و نـيز پیـيك مـطمئنى بـه طـرف شـهر
 مىدهد و آمادگى خود را براى عمليات احتمالى آينده به عرض مى رورسار وراند.
 شجاع در دامان خود پرورانده، مردانى كه بحق و حقوق خود
 مىكردند. روحشان شاد و يادشان گرامىباد.'

حكومت جهانگير ميرزا:

 خان از حكومت ارومى عزل و به جاى وى جهانگيرميرزا حا حاكم شهر شد.
 عمومى كمياب و گران مىشد به طورى كه قيمت گندم هر خروارى ( . .طكيلو) به ده تومان رسيد. پس از وفات عباسميرزا نايبالسلطنه، جهانگيرميرزا حاكم ظالم اروميه براى اشغال مقام وليعهدى به فكر شوزش افتاد ولى نتوانست كارى از پيش بيرد و از حكومت
 حاكم شهر شد.
نجفقلى خان اين مرتبه نيز شش سال حكومت نمود تا در سـال ITO^ قـمرى،


 اــاقتباس از تاريخجهُ خانوادة أميرحسين بيخ، نوشتشُ احمد كاويانيور

خان از بيگزادگان جهريق خواهر خود را به شاه داد و حكوـت ارومى و خوى راگرفت و اين شخص برخلاف اسلاف خود حاكم عادل و نيكـسيرت بود.

سيدعلى محملباب در اروميه:
در زمان حكومت يحيى خان واقعهُ اعزام سيدعلى محمد باب بـه آذربـايجان و ارومى جیش آمد. در سال سپYا قمرى زمان سلطنت محمدشاه قاجار كه ناصرالديـن ميرزا در آذربايجان و دارالسلطنه تبريز، امور آذربـايجان را بـا قــدرت تمـام در دست داشت، كار سيدعلى محمد كه خود را (باب علوم) نام نهاده بود و دعوت وى بالاگرفت تا حدى كه محمدشاه قاجار وى را تحتالحفظ به آذربا يجان اعزام نمود و دستور داد كه در قلعه مستحكم ماكو تحت نظر عليخان سردار ماكو محبوس شود. در زمانيكه باب در قلعءُ ماكـو كـه دز بسنيـار مسـتحكمى است مـحبوس بـوده؛ يحيى خان حاكم ارومى از ناصرالدين ميرز! وليعهد تقاضا نمود، باب به شـهر ارومـيـ انتقال داده شود.
بنا به دستور وليعهده حاكم ارومى، پاشاسلطان پسر فرجالله بيگ يـاور افشـار ارشلو را با يكـ دسته سوار به ماكو اعزام داشت تا باب را تحتالحفظ به ارومى بياورد. سواران افشارى باب را به اروميه آورده و در عمارت چهاربرج ارومى محبوس مى سازند و بعل از سه روز اقامت در ارومى او را با جمعى از سواران افشاريه بـه قـلعهُ جـهريت مى:برند. سيد مدتى در آنجا محبوس مى ماند تا در اوايل سلطنت ناصرالدين شاه در تبريز محا كمه و به قتل مى رسد.

حكونت نجفقلى نحان ييخلرييخى: هس از فوت محمدشاه و جلوس ناصرالدين شاه به تخت كيانى از طرف سلطان
 شورش نموده و به اهالى دهات صدمات زياد وارد مىكردند، از مركز محمد رحيمميرزا

هسر نايبالسلطنه را ناصرالدين شاه مامور اروميه و قلع و قمع اكراد شرور نمود، محمد رحيمميرزا اكراد را سياست نموده و خود دو سال حكـومت شهـر ارومـيه را در در دست داشت، در سال IYTV قمرى نـواب مـصطفى قـلى مـيرزا بـرادر مـحمدرحـيمميرزا بـه حكومت ارومى منصوب گرديد.

 دهات جناه بردند و وبا در شهر كشتار زياد نمود.

 هميشه جزء رجال كارآزموده ايران بشمار مىرفت و چچند ينبار به حكومت شهر اروميه منصوب شده بود، دار فانى راوداع گفت
 اروميه گرديد و در سأل IYYV قمرى اسداللكه خان به حكومت اروميه منصوب شد.
 در عمارت باغ سردارى منزل نموده جهانگير بيگلربيگى را به نيابت حكومت انتخاب
 وى استقبال شايانى نمودند، از علما مرحوم ميرزاعلى اكبر پسر مرحوم ميرزا كلب رضا حضور داشتند، ملكى منصور ميرزا مدت تهار سال در شهر زيباى اروميه حكومت كرده

 منزل كرد.
جون در اين سالل مجددأ ويا در شهر شايع گرديده بود حاكم شهر به (داغ باغئى)


حكومت اقبال الدوله در اروميه:

 لحاظ اهميت موضوع در بخش جدا گانه به تفصيل ذكر خر خواهد شد


 خانوادءٔ إقبالى اكنون از خانوادههـاى مـعروف و مـعتبر ايـن شـهر مىبـاشند و حنیگيزخان اقبالى مدتى رياست انجمن شهر اروميه را عهدهدار بودند.
 تبريز خدمت مىكرد طبق يششنهاد وليتهذ از شاه با لقب عين الدوله و درجهُ اميرتومانى به حكومت شهرهاى (اربعه) ارومى، خوى سلماس، ساوجبلاغ منصوب گرديديد.
 سیس از حكومت ولايات اربعه به يششارى آذربايجان ارتقاء يافت.'

> شورش شيخ عبيدالله:

سال IY9V قمرى است، شیخ عبيدالله در قريه (نوچهه) كه در مرز ايران و عثمانى واقع است، سكنى دارد. اين شيخن به عشاير صحرانشين مرز رئيس است و تسلط تام بر جان و مال آنها دارد، در بعضى دهات از از طرف خود رارحمتالعالمين مىخوانند.
اينك شيخ عبيدالله به اوج قدرت خود رسيده بس از غارت قسمتى از ساوجبلاغ
(مهاباد) و قتل عام اهالى مياندوآب و غارت ملى كندى و جنگ با قواي دولتى در بناب
 نيست.
در تاريخ VV ذىالقعده IYQv يكى از خلفاى شيخ عبيدالله كه محمدسعيد نام داشت از طرف برادوست با حهار هزار نفر سوار و تفنگچى به طرف اروميه يـورش آورده به قلعهُ اسماعيل آقا بيست كيلومترى شهر رسيده و در آنجا سنگر گرفته است. اقبالالدوله حاكم اروميه از هجوم افراد محمدسعيد اطـلا (هنگ) سرباز و دو عراده توب رو به شورشيان آورده در قلعهُ (بديربو) در مقابل آنها صفوف جنگ آراسته است. افراد محمدسعيد پـيشروى كـرده، تـعداد شش قـريةّ مسـيحى نشـين و دو قـرية مسلماننشين را به باد غارت داده و عدهاى را به قتل رساندند.
اقبالالدوله فرمان حمله را صادر نموده و آتش جنگ مشتعل مى گردده، نزديى غروب هر دو قشون دست از جنگ مى میشند، تويهائى راكه اقبال الدوله همراه داش داشت، هنگام مراجعت در ميان نهر عميقى گير كرده و هرقندر تالاش مىكنند نمى توانند بيرون بياورند.
اقبالالدوله به سمث قلعه حركت و بيرون آوردن تويها را به عهدهُ محمدرضا وا گذار مىنمايد، او نيز شصت نفر سرباز را با قلى سلطان نامى برأى ييرون آوردن تويها گذاشته و خود به دنبال اقبالالدوله روان مى گريددر. افراد محمدسعيد از اين واقعه اطلاع بيداكرده و موقع را براى ضرده
 قلى سلطان رااز چاى درآورده و تويها را متصرف مى ششوند و دور قلعهُ (بديربو) راكرفته اقبال الدوله را به محاصره مى
نزديك بود كه مدافعين قلعه را تماماً دستگير كنند، شيخعليخان با فوج خوى وارد منطقه شهر شده از ماجرا مطلع و با ششصد نفر سرباز از هنگ خود متوجه ميلان نبرد

شده و به كمك محصورين مىشتابد. اهل قلعه نيز دروازه قلعه راگشوده و به شورشيان حمله مىبرند، يس از واردساختن تلفات زياد آنها راعقب مى زينند. شيخ عبيدالله چون از جن نفر سواره و چياده از طريق مرگور به شهر ارومى هجوم برد و دستور داد آب را به روى اهالى ببندند، محمدسعيد از قلعهُ اسماعيل آقا بيرون آمده به اردوى شيخ مريّ می بيوندد، قواى

آنها قريب هفت هزار نفر مىگردد.
 مهياى جنگ با قواى مهاجم مى شوند.
 مى فرستد كه اگر طالب خونريزى و اذيت و آزار مردم و قتل و غارت نيستيد، شهر رابه من تسليم كنيد.
 اقبال الدوله در شهر نبود و قواى كافى براى مقابله با شيخ را را نداشتند، هصلحت كار كار را را در
 مضمون نوشتند كه شيخ شما ادعاى سلطنت و جهانگيزى داريد، سـانلاطين بـا مـلوى مكاتبه مى نمايند نه با رعايا...

 در اين اثنى خليفهُ كاتوليكها كه ساكن اروميه بود به ملاحظهُ حـفظ جـقوق مسيحيان، وكيل كنسول عثمانى را به اتفاق مسيولومون به خدمت شيخ رين روانه مى سازد كه رْته از شيخ استدعاى معافيت آنها را بنمايد.
 عجيب و غريب چيكاره مىباشيد؟ مسيولومون جواب مى دهد: اين شخص وكيل شهيندر عثمانى است و مقيم اروميه

مىنباشده شيخ مى گويد: من تصميم گرفتهام كه اول مملكت ايران و بعد كشور توران را گرفته و سپس خاك عثمانى را تصرف كنم و رفع ظلم و تعدى از همه كس بكنم، ديگر




 سنگربندى دور شهر مى شود.



 نداده و بعد از كشتن سيصدنفر، آنها را عقب ممىرانداند.

 محمدصديق با عجله سوار اسب شده و رو به فرار میگڭذارد، دومين گلوله توب به اسب او اصابت كرده و خودش نيز مجروح مى شود. مهاجمين از مشاهدةُ اين وضـع پــا بـه فـرار گـذاشته و در آن شب قـريب بــ چجهارصدنفر از مهاجمين كشته مىشوند.
شيخ عبيدالله از زخمى شدن محمدصديق و شكست لشگرش خبر خبر يافته، دستور تاراج آباديهاى اطراف را مىدهده اين شخص عاجز ولم شرارت و قتل و غارت كوتاهى نمىنمايد. سوإران شيخ پانزده نفر مسافر را از اطراف


در اين ايام راه عبور و مرور مسدود شده، شدت قتحطى در اروميه بالا مىگيرد، نان به قيمت جان بود شيخ لشگر خود را از طرف غرب حركت داده به طرف جنوب شهر مى آورد، باغ دلگشاى اقبالالدوله (سربازخانهُ فعلى اروميه) و نظر باغى و تَهُ شيخ كه در آن موقع خارج از شهر واقع بوده سنگر گرفته و فرمان حمله را صادر مىنمايد. نظرباغى در مقابل ارك حكومتى واقع است، مهاجمين بالاى ساختمان نظرباغى رفته، ارك را هدف تير قرار دادند، توپِجى هائى كه بالای برج اركى بودند بـه دسـور اقبالالدوله نظرباغى را هدف گلولهّ توپ قرار داده چند نفرى راكشتند، بقيه فرار نموده و خود را به باغ دلگشا رسانيدند.
چون شيخ نتوانست به هيَج طريق به شهر غلبه نمايد متوسل به حيله گرديد و هيغام فرستاد كه چون عهج كرده به او اجازه داده شود كه وارد شهر شده و در مسجد جامع نماز گزارد.
اقبالالدوله چنين إجازهاى را به وى نداد، شيخ ناچار از دروازهُ شهر مـراجـعت كرده، محل اردوگاه خود راكوه سير قرار داد و منتظر فرصت نشست. اقبالالدوله در شهر حصارى و شيخ در بيرون به مردم آزارى مشغول بودنده بعد از پانزده روز، زد و خورد (فاتح ايران و توران و عثمانى) نتوانست شهر اروميه را تستير نمايد. قاصدى خبر رسيدن تيمور پاشاخان را با شش فوج سرباز و دوهزار سوار و شش عراده توپ به شش فرسخى اروميه را داد، شيخ از آمدن او مطلع شد. نخست محمدصديق را با پانصد نفر به مقابلهُ او فرستاد و خود نيز با تمامى قوا روانه شد. دو لشگر به هم رسيدند و زد و :"ورد آغاز گرديد، در حين بحنگ، مهاجمين سى بار شتر كه حامل باروت و سرب بودند به غنيمت گرفتند، ولى خود تيمورپاشاخان
 نمود و بقيه فرار كرده و به كوهها پناه بردند. قشون تيمورپاشا به طرف شهر حركت كرده، چون خبر فتح و بیروزى سربازان

تيمورياشاخان به شهر رسيد زن وُ مرد به استقبال شتافتند و قشون تيمورپاشا در بيرون دروازه در قريه' چــارباش چادر زدند.

 مىنمودند، از شكست قواى شيخ اطلاع يافته، جلو آنها راگرفتند، شيخ بر بر سر اهالى الى آن آن

 آنجا را از دم تيغ گذراند.
تيُمورياشا و لشگرش كه به اين قريه نزديك بودند، مسامحه كرده به كمك آنها
 شكست خورده فرار كردند.

 مرضى گرفتار شد واز ترس آنكه مباداگرفتار شودّبه طرف (نوچهم) ملك شخصى خود
 چس از رفتن شيخ، اردوى تيمورياشا دست به هرگونه شرارت زده، اهالى كه از



 ظلم بر سر ما نياورد.
اقبالالدوله گفت: تيمورياشا خان بعد از مرگ برادرم شجاعالدورله افشار الدار، انتظار
 من يک وقتى از طرف دولت مامور بود كه رفته و آن طايفه را بر اثر ياغيگرى تنبيه و

تاديب نمايد، تيمورپاشا -حالا تلافى مىنمايد، ولى چجون ايشان مهمان ما هستند و به كمك ما آمدهاند، بايستى بديهاى آنها را تحمل نمود. وقتى كه شكايت و فرياد تظلم اهالى ارومى فزون از حد مى مىفت، تيمورياشا صلاح در اين ديد كه اردو را از شهر خارج و دور نمايد، به عـزم
 كاروان يغماى خود را به ولايت مى فرستاد، شرارت افراد تيمورياشا دهبرابر ظلم افراد شيخ بود.'

شمهاى از سياحتنامهُ ابراهيمبيچ:

ناصرالدين شاه (. .

بارى كشتى به سوى جزيره به حركت آمد، طرفهاى غروب به جزيره رسيديم،
 خواييديم، سحرگاهان كه بيدار شديم خود را كنار دريا و نزديكى شـهر ارومـيه ديـده
 شهر شديم؛ پس از دو ساعت و طى مسافت به شهر رسيده و در كاروان سراى گلشن منزل

آن روز جائى نرفتيم، بعد از نهار يوسف عمو (عمو و استاد ابراهيم بيگ) گفت:


 قوطيها مشغولند قيل و قال است به حدى كه نزديك بود كار به مشت و لكد بكشد. درست گوش دادم، يكى مى گفت كه اين نعمتيها تمام بنى غيرتند، ديگرى از آن

طرف گفت: از حيدريها بىناموستر در دنياكيست، مگر از يادت رفته در فلان دعوااز


 مى شود كه طرف غالب به خانهها و دكاكين مغلوبين افتاده از غارت اموال نيز خود انـودارى نمىكنند.
از صاحب انبار كشمش پرسيدم، چرا اينها را ساكت نمىكنى؟ براى دوتا اسا اسم مجهول علت اينهمه خصومت چیيست؟ مڭر اينها اهل يك مملكت و برادران ديان دينى و وطنى همديگر نيستند؟ بيحاره در جواب آهى سرد كشيد وگفت: برادر عزيز، نصيحتكردن بهر به اين جهلا و نااهل، وظيفُ من بيست، هنددادن اينها تكليف علماى شهر است. گفتم چرا حكومت دخالت نمىكند؟ گفت: خدا پِرت را بيامرزد، حكـومت خود مقتضى مى دانذ كه رعيت هميشه در كثاكش بوده فر فرصت آن آن را بيدا نكنند كه به

 مثلاً به يكى (صدرالذاكرين) و به آن ديگرى (سلطانالذاكرين) و فخرالعلماء و امثال
 از آن مرد خداحافظى نموده بـرگشتم. اغـلب اههـالى ايـن شهر زلف داشتهـ و خوشلباس بودند و چون زلف گذاشتن عادت عمومى شده، از ايـن جـهت در انظـار عمومى عيب شمرده نمى شود، اكثر اهالى گشادهرو و خوش سيما از حمام رفتن يوسف عمو چهار ساعت گذشته بود، از ديركردنش نگران
 چرسيدم چرا اينقدر دير كردى؟
گفت: شما عهد كردمايد كه در ايران به حمام نرويد، مقصود شما اينست كه به

خزانهُ حمام كه آبش تميز نيست و همد كس داخل مى شود، نرويد نه اينكه توى حمام داخل نشويد.
تماشاى عجيبى در حمامهاى اينجا هسبت بايد فردا به خاطر من به حمام برويم؛
شما داخل خزانه نشويد، در خارج شستشو با آب سرد و تميز هم ممكن است. گفتم: مقصودت از اين همد اصرار هيست؟ گفت: شما به سياحت آملهايد و هرجه مىبينيد مىنويسيد، در حمام اينجا هم خيلى چحيزهاى ديدنى و نوشتنى هست، اتفاقاً فرداى آن روز جمعه بود، به اتْفاق يوسف
 برنداشته بودم كه ناگاه مردى ییى طاس آب به پای من پاشيد، يكى ديگر نيز به پابی يوسف عمو، من تعجبكنان به روى يوسف عمو نگاه كرده و معناى آبپ پاشى را با ايماء و اشاره از او پرسيدم، گفت: بيا در كنار حوض آب سرد بنيشنيم، ديدم دورتادور حمام سى چههل تا لنگ انداختهه مردم در روى آنها دراز كشيده به دست و پاتى و به ريش و و مبيل و به زلف خودشان حنا بستهاند يكى را پچتٍ و ديگرى را غليان و ديگرى را چایى مىدهند.
يوسف عمو گفت: آنان كه به چاهاى ما آب چاشيدند دلاكى هستند، در توى حمام هند تن دلاكى ديگر نيز هست، اينها كه يک طاس آب به پاى ما پاشيدند، مال آنها شديم، ديگرى حق خدمت ما را ندارند من خنديدم. خلاصه ما بايد آنقدر منتظر بمانيم كه استاد دلاك مشتريانى راكه بيش از مـا مـا داشت، كيسه و صابون كشيده بعد از آن نوبت به ما برسل، ديدم به قدر چهل و چنجاه نفر مشترى و ده نفر دلاك است، اقلاً بايد سه چهار ساعت به انتظار نوبت بنشينيم. بوسف عمو گفت: من ترا مخصوصاً براى تماشاى اين وضع آوردم كه بفهميد، من ديروز چرا دير آمدم، گفتم همهروزه چنين است يا امروز به مناسبت بودن جمعه كه روز تعطيل است، مردم به حمام ريختهاند؟ گفت: ديروز نيز همينطور بود، من چرسيدم گفتند تمامى حمامهاى شهر هر روز

چحنين است كه مى بينيد، گغتم: اين مردان چرا به دست و پاههاى خودشان حنا بستهاند، گفت مى گويند يكى اينكه دست و پاى آدمى را حنا هميشه نرم نگه مىدارد، دوم آنكه

ثواب است.
گغتم اينها دليل بيكارى و تنجرورى است، همئ ثواتبها را تمام كردهاند، تنها حنابستن مانده است، اينها قدر وطن را نمى دانند، از فرائض خدمت به وطزن بى بهرهاند، نظرشان كوتاه و همتشان سِت است، سيركردن شكم گرسنه هزار بار از حنا بستن و در حمام خوابيدن ثوابش بيشتر است. بارى دو نفر نيز در كنار حوض خضاب كرد
 خودشان حنا بستهاند چییست؟ يك نگاه متعجبانه به من كرده گفت: اوول اينكه ثوابست، دوم دست و پاى آدم را
 فكر ترقيات وطن و در پیى حفظ حقوق آن باشيد، ایى مردم غافل شما در جاى باى بسيار
 تحريکى به ميان آيد، پِانصد ششصد نفر سوار اكراد در يکى روز اين شهر را زییرورو

 نه اسباب دفاع ديگر از توپ و تفنگ و و نه گذشت زمان هم بهيجوجه نمى تو تواند شما را متنبه كند همين ديروز بود كه شرارهٔ بيداد شيخ عبيدالله خشك و و و تر اطراف و و و حوالى اين


 كردهايد كه گفتهاند در غربت بلنديروازى، در حمام تكبر و خود خرنمائى، مرديكه تو خود به كدام ملت مى مانى، اگر در جاى مخفى يا در صخرا بسر تو قضائى وارد بيايد، از نعش

تو كيست كه دريابد به كدام مذهب و ملت منسوب هستى، ترا به آئين كدام مذهب دفن و كفن نمايند؟ در تمام اعضاى بدن تو نشانهاى از مسلمانى نيست من اگر بــه بـه بـاى حمامُى بودم ترا به حمام راه نمى دادم ديدم كار به جاى باريكى مى كشد، گفتم نشانئ مسلمانى را دارم، گفت: از آ آن

 برابرم ايستاده، در اول ورود به حمام

 را دو سه بار صابون زده شستم، غليان هم آوردند نكشيدم. يوسف عمو به خزانه رفته يس از شستشو برگشت و و هردو بيرون شديم، تمامنى اوقات امروزى ماصرف حمام شد، فرداى آن روز به عزم گردش بازار شهر بيرون شديم؛


 سياحت و تماشا است، ما غريبيم و تازه به اين شهر وارد شُدها يمَم
 دروازه است كه همه باغات باصفا و سبز و خرم است مخخصوصاً هنگام بهار كهكا سرخ

 ما نيز افسرذه است، باز در كوجهها و (بازار جايى) عمارتهاى خوب و ديدنى هست،
 جويبارى خواهيد ديد كه رواناست، رو به بالآى آن برويد، آخرش به محلهُ ارامنه منتهى مى شود آنجاها خالى از شكوه نيست.

چجون رشتئ صحْبت ما با بيرمرد جورابفروش قطع شده، يوسف عـي







 اينجا چجار مى كند؟؟ در جواب من كفت: كاغذ آوردمايد؟ ديدم اين شـخص مـرا مرا بـه ديگرى تشبيه كرده است، گفتم آرى آوردهام









 منزل آمديم، با خود گفتم عجب عالمى است.'

شمهاى از سفرناملُ ويليامز جكسن دربارةُ اروميه:

 سفر كرده و در سفر نامةٔ خود از اوضاع كشور ايرانران مطالبى به رشتئ تحرير درآور درده است،
 روز Y









 كه كتاب اوستا دربارة ناحيه بزرگتر (ايران ويج) يا يا آذربايجانكرين
 يادكردهاست.
بالاخره نزديك ظهر روز




وگاهى به شدت گرم مىشود.

 تسهيلات فراوانى براى آبيارى زمينها (بز در تابستانهائى كه هوا به نهايت گرم است آت فراهم آورده است.
 آن سال بر قسمت اعظم ايران زمين فرود آمده بود.كشت وري و ورع مر مرتب و و منظم در ساليان






 محل براى كشيدن قليان تنباكوى شيراز بـ بار كار مى برند.





 تباه گشتن مالى بسيار بود كه توانستند آنان را به جايى خود بنشان باندي



است و در بعضى جاها كوشيدهاند تا آنها رابا قلوه سنغهائى كه از بستر رودن انخانه به دست









 بهداشت بيخبر است. من بخصوص در دهكدهماى واقع در نواحى روستأى مشاهده كردم كـه مردم برای گورستانى كه در نزديكترين تّه واقع شده باشد مزيتى قائلند و در در دامنـهُ هـيمن تَههاست كه هاه ده را مى ركند.
از خيابان اصلى اروميهي كه يكراست از ميان گورستا




 ديدم_همان كشورى كه در آن تراكم جمعيت كمتر و نيروى حيات ضعيف تر تر از آنست كه در هندوستان سراغ داريم. من بعد از ظهر همان روز به قصد تحقيت علمى به سوى تپّهُ دياله كه بزرگترين تئه

## Y\&4

 خاكستر آنجا سيصد تا جهارصد متر درازا و تقريباً به همين مقدار پپهنا دارد و بلندى آن





 و روستاى دياله بيشتر از سنگهاى اين بناها ساخته شده اس است

 از عهدى بسيار كهن مىكند از زير خاك بيرون مىآورند.

معتقدند كه اين خاكسترها به مرور ايام قشر بسته است.

روز ديگر دستهاى براى بازديد از تَهُ خاكسترى ديگرى فراهم كرديم




 در اين تچه چحندان كند.و كاو نكردهاند، اما در حدود چانزده بيست سال قال قبل كه در
 كارگران بتشكن كه مسلمان بودهاند، آن را شكستهاند، زيرا قرآن، بتگرى را منع كرده

بر فراز تَه در همهجا به مقادير فراوانى خاكستر برخورديم، هرچند از حيث وفور


 درآمده بود و اهالى محل نمونههاى فراوانى از ظروف سفالينى كـه بدينسـان از زيـر خاكى درآمده بود داشتند. يكى از اينها قسمتى از لولهاش شكسته اما دسته كوچكش




 در حكم (صافى) بود.
 جنوب شرقى دهكدهُ ترمنى قرار گرفته است. در يكى از گودالها بقاياى ظرف

 استخوانهأى مردگان در آنها ديده شده است.
 گورهاى خوش ساختى برمى خور دند كه بر روى جائى كه مرده را خواباندهانده سنگ لحـد
 روز ديگز را در ميان تَههاى خاكسترى بسربردم و وقت خود را وا وقف ديدن گوى

 ساختهاند بر فراز اين تيهُ قديم آتش يرستان ديده مى شودد، كشيشى كه خادم آنجا بود به

من گفت هنگامى كه كارگران براى ساختمان كليسا پیى مىكندند به زيرزمينى برخوردند

 مى گفت كه زيرزمين سنگى را بر كردهاند تا بنياد بنا را استوارتر گردانند و آن استو استوانه يا
 سنگى استوانهُ شكل را در موزه هنرهاى زيباى (متروپوليتن) شهر نيويورك يافتمر.
 گوى تِه و كشفيات آن به تفصيل بيان شـده است، لذا از درج مطـالب آن صـرفنظر مىאردد.)
نخستين غذای كامل عيار ايرانى را در همين گوى تپّه در منزل مـلى شـمـونون


 ازم مواد شيرى بود كه غذاى زردشت رابه ياد من مى آورد، مقصودم شير است و پنير كه بنا
 در بازگشت به شهر بسيارى از مناظر زيبا را تماشاكرديم، از جمله ان آسيا كهنهانى راكه ابتدائى بودن سبك و ساختمانش توجه مرا جلب نمود.
 سال نو ايرانيان پايان نيافته بود، فرصتى بسيار نيكو به دستم افتاد تا با زندگانى اجتماعى .مردم ايران بهتر و بيشتر آشنا شوم.
نوروز كه كهنترين جشن ايرانيان است برخلاف بـر جشن سـال نـو مـا بـه زانـويه نمىافتد، بلكه مصادف با فصل بهار و هنگامى است كه آفتاب وارد بر برج حمل مى شوده
 عصر طلائى جمشيد بریا شده است و اين شهريار سال شمسى را رايج كـرد، هـرپــند

ايرانيان مسلمان سال قمرى راكه در ميان اعراب معمول بوده است، برگزيدهاند هرگز جشن نوروز و آئين آن رااز ياد نبردهاند.

 هر قصبه و روستا و خانهاى، آن را بريا میا میدارندن.


 بوده است نشده، جه گنشت ايام در بزرگداشت آن كوشيده است.



 امان مى ماند.

 آغاز سال نو شمسى كه جمشيد به جهان آورد ارتباط دار دارد.





 را خوب صحبت مىكردند، اما چون من تركى نمى دانستم، مجدالسلطنه به فرانسه با من


حرف مىزد.
در وجود مجدالسلطنه سه شخصيت بمع است، سرباز- دربارى- فاضلى تحصيل كرده، در غين آنكه سخت رشيد و دلاور است، فرماندهى خشن به شمار مىرود و با
 ادبيات دارد و اين صفت در وى ذاتى و موهبتى است. احترامى كه مردم به خحصال سپاهيگريش مىنهند به درجئ رعب و هيبت مىرسد. لياقت نظامى، سرعت در اخذ تصميم و آمادگى و چابكدستى در كارها، وى را شايستهُ احراز مقامى كرده است كه اكنون دارده اروميه نزديك سرحد عثمانى و قسمتى از آن منطقهُ كردنشين مىباشده اين منطقه در معرض حملهُ سركشان و غارتكران قرار دارده حتى امروز نيز اشرار مائه تهلديد دائمى اروميهاند و مجدالسلطنه متوسل به اين سياست شده است كه از خود اين عشاير جنگى كوهنشين، دستهاى براى حـفظ نـظم و امـنيت تشكيل دهده با اين همه بعدها آکاه شدم كه وى در حين ملاقات با نما يندگان يكى از شيوغ ياغى آن سوى مرز كم مانده بود كه بان خود را از دست بدهده توضيح آنكـه طرفين قرار مىگذارند كه بنگ را متاركه كنند و به مذاكره بيردازند، اها در اين ميان ياغيان دست به تهلديد و تجاوز مىبرند و پـيش از آنكــه دركـار خـود مـوفق شـونده مجدالسلطنه شيخ با در جاى خود با تير مىكشد و به فرمان او ديگران را دستگير مىكنند و در ميدان بزرگ شهر به دهانهُ توب مى بندند. در مقام ميزبانى، مجدالسلطنه نيكمردى آزاده و آراسته بود، و شأنى بـالاتر از شأن نظامى و سربازى داشت، دروديوار خانهاش گواهى مىداد كه مردى درس خوانده و تربيتشده و دارای ذوق دانشمندان است، در كتابخانهاش كذشته از كتابهاى فارسى و عربى كه دارای بلد و صتحافى زيبا بودنده چند كتاب نمونهُ فرانسه ديده مىشد و چحنين مى نمود كه به راستى به تاريخ دلبستگى دارد. پّ تأمل از آئين زردشت برسيدم و از او سئوالى كه خود او درباره تناسب نام زرتشت با نام

اردبيل و كوه سبلان كرد، به زودى دانستم كه كتابهاى شرقى راكه در قفسههاى كتابخانءٔ خود حیيده بود، زياد مطالعه كرده است. چچگونگى تزئين اطاق از ذوق و سليقهاش حكايت مى كرد و مجموعهُ ظرايف و اشياء عتيق او ديدنى بود هنگامى كه خواستم از او جدا شوم وع وعده همدان كردم دو تن نگهبان بفرستد تا سه روز همراه من باشند.

 وسايل پذيرائى ما را تشكيل مىداد، پس از آن نوبت ملاقات يكى از رو روحانيون مسلمان


 حضرت عالى روشن شد، اما در اين شخص غمى نهفته بود، زيرا چچند هفته بود كه آن مرد
 به دست شياد دوره گرد سپرده بود و سرانجام كور شده بود، هنگامى كه به به آرامى شرح
 شياد در مردمك او سوزن فرو برده، قوت اعصاب و شها شامت او او را تحسين كردم مدت ملاقات با مرد روحانى و دوستان سيدش (سيدها فرزندان بيغمبرند) بسيار
 و قصدم از پيادهروى آن بود كه شهر را بيشتر تماشاكنمر.
 دأستان مجوسان مذكور در كتاب انجيل مقدس و غير مستقيم با نام زرتشت مربوط است،

 مجوسانى كه براى برستش عيسى به بيت لحم رفته بودند، مدفونند، جس اين كليسا را

مى توان رقيب شرقى كليساى بزرگ كلنى (كليساى بزرگ و قديمى دوم در شهر كلن،

 نتاره وكوفتن ذهل در وقت غروباست، اين نوبت زدر



 و مشهد و بخارا و ديغر جاراه روار رواج دارد.



 "مى حساب ياوريم يا نه. وصف اروميه ناقص است مغر آنكه شرحى نيز دربارة هيئتهاى مبلغين عيسوى و

 اروميه كارهائى انجام دادهاندي
 قمرى) به موجب دستور هيئت مديرهٔ امريكائى، هيئتهاى مملنين واقع در كشور هــانـا بيگانه به اين كار مبادرت ورزيدهاندي
 تبليغ و دستگيرى از بىنوايان و پرستارى بيماران پرداختهاند، زيرا ايجـاد درمـانگان و

دادن داروى رايگان يكى از رشتههاى مهم فعاليت هيئت است.



 مدرسئ فيسك تسهيلات مخصوص براى آموزش دختران فراهم آورده است و دختران در اين ملدرسه تعليمات خوبى فرامىگيرند، كالج اروميه كه سالها قبل به وسيلة الهُ
 تحصيلات بالاترى را دنبال كنند، كالج در بيرون شهر در محلى كه تا آنجا سواره بيست



 كتابخانه و اطاقهاى كار، بالاخره داروخانه و درمانگاه رايگان كه زير نظر دكتر كاكران
اداره مى شود.

اروميه و مشروطيت:
از تاريخ مشروطيت ايران تاليف: احمدكسروى

يكى از شهرهاى آذربايجان كه از سال Y ا ا شمسى (نخستين سال جنبش آزادى) شور و هيجانى در آن پِدا شد شهر اروميه بود كه به پیروى از تبريز، مجاهدان جانباز پديد







 حاجى ميرزا ابوالقاسم را شنيدهايم كه اولى هوادادار مشروطه و دومى بدخوانياه آن بود.

 به مرزهاى ايران آورد و وشاير مرزنشين را به تاخت و و تاز و و تاراج آباديا يها شورانيد.
 گغتگو با نمايندگان عثمانى فرستادند و نمايندگان در در اروميه گرد آمده و و محمدعلى ميرنيا فرمانروائى اين شهر را به حاجىى محتشم السلطنه رئيس كميسيون وا اگذاشت. چون من مجلس







 دورانديشى مىنمود و با دشمنان و مخالفان مشروان مروطه مدارا مى كرد، در اين موقع خواست با روسها وصمدخان نيز كنار بيايد.
روزهاى اول راهها بسته و ارتباط قطع بود و وخبر صحيحى از تبريز ازيز نمى ارسيد، ولى آزاديخواهان از اوضاع تبريز نگران بودند. كمكم اطاع حاصل شد اطد كه اوضاع تبريز

وخيم است و مجاهدان كه از تبريز گريخته و به سلمأس رسيده بودنل، مىخواستند با اميرحشمت به اروميه بيا يند. اميرحشمت تلفنى از سلماس با اجلاللمالملك ضحبت نـر نـرد و معلوم شد كه در اروميه نيز كارهائى در شرف اجحراست. روز IV ديماه بود كه بگير و ببند آغاز گرديد، نخست اجخلالمالملكـ و بعداً روسها كسانى را بازداشت نمودند، اجالالالملك قبلاً پيامى به آزاديخواهان فرستاده و متذكر شده بود كه روسها از من مى خواهند شما را دستگير كنم و من ناگزيرم اين عمل را انجام
 اششخاصى كه اين بيام را شنيدند، خود را نجات دأده و بعضى از آنها به شباندرخانه عثمانى چناه بردند كنسول عثمانى در اين مورد به آزاديخواهان كمك بسيارى نمود و آنها را مورد حمايت خود قرار داد. اين بود كه كسانى از آزاديخواهان من بجمله مشهدى باقر سردستهُ مجاهدان و تنى
 رسانيدند و نجات يافتند، از آن طرف ماموران اجلالالملكى مشهدى اسماعيل يكى ديگر از سران مجاهدين و حاجى آقاكيشى بيگ مؤيد التجار و بعضى ديگر راگرفتند و سیس خود روسها آقاى ابوطالب عليزاده و حاجى سيدحسين مـلكى التجـار و حـاجى عباسقلى وكيل التجار و برخى ديگر از شناختهشدگان را از خـانههايشان گرفتند و بـه اردوگاه خود بردند و زندانى كردند و هر يكى را به نحوى شكنجه مى دادنده ولى داد داستان

مثهدى اسماعيل از همه دلسوزتر بود. او را مدت ده روز در حكومت نگهداشتند، سیس او را به كنسولخانه فرستادند، ده روز نيز در آنجا بود روسها مى خواستند او زا زنده نگذارنده زيرا بدترين دشمن آنها به
 كنسولگرى خارج و به يکى دسته سواران قراجهداغى سپرد كـه او را بـه تـبريز بـبرند. مشهدى اسماعيل مى دانست كه چون به تبريز برسذ كشته خواهد شد، اين بود شبانه قصد خودكشى كرد و چون دسترسى به ابزارى نداشت، با يك كارد از كار افتاده و كند رگهاى

گردنش را بريد و چون با آن نتوانست به يكبار خود را آسوده گرداند، سواران كـه محافظش بودند از جپگونگى آكاه شدند و جلوگيرى نمودند.

 آويختند و مرد دلير را با كلوى نيم بريده روز روز نهم بهمن مانه ماه به ميدان آورده ريسمان به گردنش انداخته بى جان ساختند.

 جاى او نشست كه او را يز با با آزادى خواهاهان داستانى هست.

اروميه و انتخابات:



مینمائيم.
شץ محرم



 سعى و اهتمام اعضاى انجمن محلى و اطلاع وكلاى اصناف و و تجار و اعيان و و علماء كه


 گرفته تا آنكه جمعه آخر ذى الحجه در انجمن از جميع طبقات جمع حاضر بودنده مهر

صندوق را برداشته، جند نفر نظار حضورأ آراء را استخراج به اكثريت آراء 1 بار بور راى كه
 نظامنامه از طرف اروميه وكيل است كه در كرسى ايالت باشد.










اسامى نمايندگان اروميه:


 \&ـ جـناب آقاى صادقى افشار از دورةء سيزدهم تا شا شانزدهم هـ جـناب آقاى فريدون افشار دورة هغدئهم ا- جناب آقاى على دهقان دورئ هير هيجدهم V- ج-جناب آقاى صاحبقلم دورة نوزي

تعرض قشون روس در آذربايجان:
از كتابـ.ايرانى كه من شناختهام تـاليف: نيكيتين، كنسول روس در اروميمـ

## 871

براى روشن شدن وقايع آذربايجان بايد به كليات اوضاع سياسى و نظامى اشاره



 عثمانى در امتداد محور مراغه و تبريز عملياتى انجام مىدرادرادند، اما قا قسمت عمدهُ قشون ترك از افراد غيرمنظم اكراد تشكيل يافته بود.

 افزوده بود، دولت ايران بىطرفى خود را بطور تئورى اعلان كرد، اما حفظ اين بيطرفى

 خود گرفته بود، نمايندگان كنسولى و نيزوى نظامى طريقهُ عملشان با مامورين ايرانى انى موافقت و مطابقت نداشت. سياست روسيه باطناً با اوضاع قفقاز بستگى داشت، ما مىبايستى به نگهدارى سرحدات قفقازى خودمان ببردازيم؛ روى اين منظور از سرحد تجاوز كرده در خاكى ايران به فعاليت نظامى پرداختيم. جنگهاى صوفيان، خانت تختى، اروميه كه قشون ما با با قواى ترك در زمستان سال 10_1919 ميلادى كرد در آذربايجان به نفع قشـون رون روس تمام شد و تركها تبريز و اروميه را موقتا تخليه نمودند
 سِارى قميش بر روسها غلبهكردند و به قواى مقيم مراغه دستور رسيد، آنها نيز بيشروى




در آذربايجان نيز مناطق از دست رفته را پس بگیرد، اين بود كه در ديماه مبادرت به جنگ نمودند و عثمانيها رااز صوفيان راندند، عثمانيها از راهى كه آمله بودند بازگشتند. من (نيكى تين) توانستم به جلفا برسم، بس از مختصر توقفى در جلفا درشكهاى چيداكرده به طرف تبريز رفتم در بين راه به نيروى بزرگ (شاریانتيه) كه بدون شتاب به طرف تبريز مىرفت برخوردم، اين لشگر كه در جبههُ آلمـان داراى افتخخـاراتى شـده
 نظامى روس مشهور هستند، علاوه براين يكى بزيگارد قزاق هم با توپپخانء مكمل راه راه مى بِيمودند.
اين نيروى مهم كه براى صحنهُ بـنگ ايران مافوق لزوم بـود، بـايستى دريـاجهُ اروميه را دور زده و اين نواحى را از وجود عثمانيها پاک سازد و موقعيت ما را در آنجا مستحكم سازد.
چس از مختصر توقف در مرند كه تاريخ افسانهُ قبر مادر نوح را در آنجا نشـان مى دهده راه تبريز را پيش گرفته تا به تبريز رسيليم، اين نكته را هم بايد ذكر كر نمود كه
 سياست خوبى كه ما در ابتلا بكار برديم اين بود كه با ورود وليعهد به تبريز رضـايت دادينم.
ضمن ملاقاتهاى رسمى باكنسولهاى فرانسه، انگليس و امريكا وقتى درخواست كريم كه براى تقديم احترام به حضور وليعهد بروم، در روز و ساعتى كه تعيين كرديد به اتفاق كفيل كنسولگرى روس به قرارگاه حكومتى رفتيم، از حياط بزرگ (ارك قديمى منول) پردرختى عبور كرديم، ناگاه در فاصلّ كمى جوانى را ديدم كه سرگرم تيراندازى به طرف گنجشكان است، فهميدم اين جوان شاهزاده وليعهد است، چون نزديك شـر شدم مراسم احترام را به جاى آوردم، وليعهد ما را به سالن پذيرائى برد و مدت يكربع ساعت با ما صحبت كرد. وليعهد موسوم به حسنميرزا بود كه با وجود صغرسن در اين موقع حسـاس در

راس حكومت ايالت بزرگ آذربا يجان كه در آنجا نيروهاى روس و عثمانى با هم تصادم حاصل كرده بودند، قرار داشت.




 خانههاى خود بازگردند.










 اروميه براى مرتبهُ دوم تخليه شود.


 جندى يکى گردان يِياده به ما ملحق گرديد، تقريبأ مدت يكى ماه روى تّه مانديم، در

مدت اقامت روى تیه ارتباط خود را با حاكم شهر قطع نكـردم، گـاهى نـامهایى بـه او


 دست به اقدامات مسلحانه خواهيم زد و يقين دارم كه همين تهديد من باعث نـر نـغ آرامش شهر گرديد.
اكراد با چشتيبانى عدهُ قليلى از نظاميان ترك به خيال افتادندكه به سنگرهاى ما
 جن
 محلى بیردازم زيرا به قرارى كه شنيده بودم دوباره در آنجا اجتماع عثمـانيها و كـردها شروع شده بود.
عملياتى كه در آنجا كرديم بینتيجه نبود، در آنجا مقصود باطنى خود را پنهان كردم و گفتم كه براى تحقيق قتل كنسول روس كلنل ياس كه در دسامبر \&191 ميلادى واقع شده به اين نواحى آمدهامَ، به طورى كه معلوم شد (سرهنگ كـي ياس) به طرز فجيعى كشته شده بود.
جريان از اين قرار بود كه كلنل ياس در اواخر سال \&191ا ميلادى از ساوجبلاغ به

 شكست خاتمه يافت در همين موقع بود كه كلنل ياس هم به به قتل رسيد. مردى كه كنسول رابه خاكى هلا كت انداخت به اين اكتفا نكرده سركنسول مقتول

 تماشا سر بريده را به دست بجّههاى كرد دادند، معلوم نشد كه در كجا مفقود گرديد،

جسد او را در مياندوآب در نزديكى رودخانه دفن كردند، به طوريكه شنيده شد طنيان آب بهارى قبر رابا خود برده است.
جندى بعد زنرال (ريبال جنگوى مغولى) به تلافى اين جنايت خايت خانئ قاضى فتاح








 يشش آمد، مقارن با عقبنثينى قشون روس بود. شكست نسطورى ها و عقبنشينى آنها با تمام اغنام و احشام براي ما ما سربـارى



 امكانپّير نبود.

 مىىردند، اگر مى خواستم اين وحشيان كوهنشين را در قـراء مسلمـاننشين جـا دهـم، فوقالعاده خطرناك بود.
در همين ايام بود كه خطر بلشويسم روسيه را تهديد مىكرده، اوضاع ما روزبروز

وخيمتر مىشد، من شخصاً توانستم آثار شورش قشون را مشاهده كنم، يک روز صبع
 كميته لشگر وكالت دارم كه در عمل و رفتار شما نظارت كنم، ظاهراً معلوم مى شد كـد كـ
 انضباط سربازان ما با سرعت تحيرآميزى رو به زوال مىرفت. در اروميه تقريباً هشتاد هزار سرباز






 كه برد با بلشويسم است.

## تشكيلات نظامى مسيحيان:

بى بنظمى و شورش قشون روس و متاركئ عمليات جبهئ مسيحيان را به وحشت




 مسيحيان، عمليات جبهئ عثمانيها را نيز تعقيب خواهد اندكرد. از طرف متفقين هم وعدةُ مساعدتهاي فنى و مالى به ما داده شده، بلافاقصله سه نفر
Y7Y تارينخ اروميه

افسر فرانسوى شروع به تشكيلات نمودنده مسترماك موارى رئـيس كـميسيون عـالى انگليس در همدان اقامت داشت، زنرال كاريو كه در اروميه بود تلگرافى به اين مضمون مخخابره كرد، به محض اينكه تشكـيلات شروع وارزش نظامى آن تعيين گرديد وجوه لازم فرستاده خواهد شد.
كايتان گراسى انگليسى به اروميه وارد شد براى اينكه با ملت آشورى تمـاس بگيرد، متينگ بزرگى در آنجا تشكيل داد، رهبران آشور بيانات و نقشهُ عمليات اور او را تصويبكردنده قرار شد ( • YO) نفر افسر روسى به اروميه فرستاده شود تا نيروى آشور را


 آمريكائى و دكتر ( گوزول) فرانسوى و من (كنسول روس) نقشهُ عمليات كاپيتان گراسى
را با خلوص نبت تصديق كرديم.

تشكيلات قشون مسيحيان به اشكالات زيادى برخورد، اولاً كادر نظامى كـافى نبود، زبراكلنل گوزمين، (روسى) علاوه بر سه افسر فرانسوى سي نفر افسر روسى بـا درجات مختلف در تحت امر داشت، اين عده براى تشكيلات قشون مسيحى به منزلة
 آشنائى نداشتند در حوزه تشكيلات وارد و آنها را اداره نمود، اما ارمنيها كه از حيث عده قليل بودند، نسبتاً افسران لايقى داشتند، ثانياً ذخاير و مهمات جنيا مى مايستى در اين موقع چس از مذاكرات طولانى از واحدهـاى روسـى كـه در شـرفـ
 و حمايت ارمنىها مقدارى اسلحه و ذخاير جنگى تحويل دهد.

 ميلادى يك جمعيت انقلابى ملى در تبريز به نام دموكرات (تحبيب بـينالمـللى) در

تحت رهبرى و مجاهدت (نوبرى) ايجاد شد و به زودى بر اوضاع مسلط گرديد عدهاى از
 نمودند حتى به كشتيهاى كوجكـ بحريه نيز دست يافتند و در بندر شرفخانه جـبهـهاى تشكيل دادند، اين اقدام انقلابى تبريز باعث شدكه مـا در ارومـيه مـانند يكـ بـادكان محصور و محبوس باشيم، در نهم فوريه در ميان مسلمانان و مسيحيان جنگى شديد كوجهه هاى اروميه درگرفت، كه پس از سه شبانهروز به نفع مسيحيان خاتمه يافت، دنبالهُ اين بنگگ بسيار تاثرآور بود، زيراكه وحشيت قومى مانند نسطورى، هنگامى كه غالب مىگردد، حد و حدودى ندارد.
 مى پردازيم و خواهيم ديد كه در اثر دخالت اجنبيان و بيگانگان چه اتفاقات ناگوارى در اين سرزمين به وقوع بيوست.

ايران در جنگ جهانى اول
اسناد وزارت داخخله
انتشارات سازمان اسناد ملى ايران

 جناب مستطاب ابحل اكرم آقاى رشيدالملى سردار نايبالاياله آذربايجان دام اقباله، موافق اطلاعات و اظهارات سفارت كبراى عثمانى اوضاع ارومـى خـيلى رو بـه بـدى كذاشته و انواع مظالم و تعديات در آنجا واقع مى شود، مخصوصاً به عثمـانيها بـعضى تضييقات و تعرضات مىكند، محمدآقا برادر حمزه بيگ راكه از حكارى آمده است،
 قريهأى را كه مىگويند متعلق به مسيونويمان تابع آلمان بوده غارت كردهاند. حبس و توقيف در داخلى و خارج شهر دوام دارد و جندين قريه تا حال غارت و احتراق شـده

است، راهها مسدود گرديده، در داخل شهبندر خانه، عيال و اولاد شهبندر با هيجده نغر خانواده و ده نفر محافظ محصصور و-مناسبات شهبندر با تلگرافخانه منقطع گرديده است،

 باشد خيلى مايءّ حيرت و تاسف است كه از طرف حكـومت چحرا ايـنقدر مسـامحه و بى بتنتائى در جلوگيرى مىشود واعتمادالدوله چرا ساكت نشسته و طورى رفتار مىكند كه اين اتفاقات صورت وقوع يا يافته و سنلب اطمينان مردم از او بشوده كرارأ كفته شده


 نكرده است، بجنابعالى بايد اين مسايل را به مشاراليـه حـالى و خـإطرنشان نمـايد كــ تكليف ماموريت خود را در نظر گرفته نهايت اهتمام را در حغظ انتظامات و وصيانت
 تعرضات و تعديات به عثمانى يا غيرعثمانى بشود، محمدآقا و همراهـان او راكهـ در
 اجزاى شهبندرى و اتباع و مامورين عثمانى را فراهم سازند، اعتمادالدوله نمى تواند خود



> وزارت خارجه به وزارت داخله ^ ذ يحجه شr


جلوهاى مسيحى مذهب موانه (موانا) و ساير دهات ترگور كه در هجوم اكراد به آنجا فرار به شهر نمودند و در ميان آنها توزيع اسلحه نموده بودند اسباب زیحمت عمده

در اين ولايات شدهاند، دو روز قبل جمعى از آنها به قراء آغبلاغ و حصصار كه نصف
 دواب آنجا را تصاحب كرده، نايبالحكومه باراندوز چایى مطلع و آنها را تعاقب نموده





 IV خاطر مبارك را مستحضر مىدارد كه موافق رايرت رئيس ايالتى يست تبريز، يست دلو در حمل.



 مسافرين پستى را به قتل رسانيده و جهار راس از از اسبان مقاطعهِّى را به انضمام اشياء
 اشياء غلام: اسب و اشياء مقاطعهجى كه اشرار ارارامنه سرقت كردهانداند.

 يول نقد سورجیى •0 قران

 اقدامات لازمه رادر مجازات مرتكبين قتل و سرقت به عمل آورده و مسروقات را مسترد

فرمايند.

 وزارت داخله، نمرهٔكتابت ثبت حمل وrr| قمرى ايالت جليله آذربايجان، موافق رایرت پِت دِّ دولتى تبريز به اروميه و سلماس با اشرار آشورى مصادف و به سرقت رفته است، اگگرچه با اوضاع فعلى تهيه وسايل امنيت پِ سِت و استرداد مسروقات معسور و موقوف به اهتمام ايالت است كه بعد از قلع و قَمع اشرار



 وزارت جليلهُ داخله، يازده نفر از علماء معروف ارومىى كه در مقدمه آشورى ها مار مقتول و

 مرحمت شايانى در حق وراث آنها مبذول داريد.
 ملاعلىقلى با دو نفر پسرش ميرزامحمود و ميرزاعبدالله مقتول خانهشان به غارت رفته و
 آقاميرزا صبادق، آقا ميرحسين روضهخوان، آخوند ملاعلى روضهخوان، آقا مـيرجـالال ملرس، ملا سيفالله روضهخوان و همحِنين جناب آقاى نظام العلماء كه سيد محترم واز علماى معروف ارومى هستند، به علاوه قتل ثقaالاسلام خانةٔ برادرشان را هم غارت و براى ايشان جيزى باقى نگذاردهاند، توجهات اولياى دولت در جبران خسارات ايشان

 وزارت امور خارجه، أدارة دول غيرمجاوره، سواد مراسلهُ سفـارت آمريكا بـه وزارت خارجه

مورخه § زون 191^ ميلادى
سفارت اتازونى با نهايت احترام خاطر اولياى آن وزارت جليله را مستحضر مىدارد ارد كه



 بينالمللى براى اتباع صلحجو مقرر است دربارة آنان نيز منظور گردد، سفارت آمريكا آريا از از آن وزارت جليله مستدعى است اقدامات لازمه به عمل آورده اين نكته را بـه دولت عثمانى جدا تاكيد و سفارش فرمايند كه حيات وات اموال تما تمام عيسويان با يد رعايت شود،

 وزارت امور خارجه ادارة تحريرات عثمانى، مورخه دوم شهر رمضانـانالمبـاركى ختبشا قمرى
نمره
 معاريف ارومى در مقدمه آسوريها كه به وزارت امور خارجـه ارنسـال فـرموده بـودنده

 مىىدهد كه هرطور مقتضى است توجهات مخصوصه در اين باب مبذول و در مسـئلّ جبران خسارات وارده به آنها هم مقرر خواهند فرمود كم مطابق معمول به شعبئ كميسيون
تاريخ اروميه

تعيين خسارات ارومى مراجعه و صورت خسارات به وسيلة آن كميسيون به كميسيون
 غرامت خسارات اقدام لازم به عمل آيد.


اروميه در جنگى اول جهانى:



 برخاستند.
اميرحشمت و ياران او از مرز بازرگان به خاك ايران گذشته و با روسها به نبرد


 همه شهرهاى ايران آسيب يافت. در اطراف اروميه گـذشته از جـنـگ روس و عثمـانى، الكراد و جيلوهـا بـا بـاعث


 برعليه ايرانيان كه خودشان طالب آن بودند وادار مى ساختند و گروهى كثير از عساكر

 ازامنه مى گذاشتند.










 به علاوه يكى فوج سوار نيز به فرماندهى مرحوم ضرغامالملكـ اميرتومان بوريده اسرت.

## جنگ روس و عثمانى در اطراف اروميه:

 روسها شبيخون زدندو روسها شكست خور رده عقب نشستند، در اينجا دستجاتى بزر ريُ از اكراد به اميرحشمت بيوسته و دوباره روسها را تعقيب نمودندن، بار ديگر در در موانا جنـگ رخ داد، روسها دو شبانْروز مقاومت نمودند و از دو طرف عدهُ زيادى كشته شده، باز
روسها شكست خورده پٍ نشستند.



 ديگر هواداران خود شهر را مستحكم نمودند و به مقاومت تردواختند، در ايـن هنگام

جودت بيخ والى وان با رشيد بيگ چركس از افسران بنام ترك با سپاه عثمانى رسيدند و در اطراف شهر فرود آمدند، مدتى در اطراف شهر بـر بودند ولى ولى كارى از از بيش نبرده و و از از
 عثمانيها در هفتم ديماه بود.

عقبنشينى قواين روس از اروميه:


 توام بود و آن كوت كردن مسيحيان مى باشد، زيرا آنها به پشتگرمى روسها با هم ميمهنان

 جز همراه شدن با روسها و كوچیدن از اروميه، چارهاى ند يدند و اين بود كه با شتاب با به


 راه مى رفتند. گاهى خوراك نيز نمى يافتند. در بين راه زنان و اطفال آسيب زياد ديدند و بسيارى از آنان تاب نياورده از پای درآمدند. بسيارى از جهارپايان در لجنزارها

 خود به جنگ و ستيز برخاستند. چنانكه گفتيم عقبنشينى روسها نا گهانى بود از اينرو تمام مسيحيان آكاه نشدند واگر آگاه شدند فرصت نداشتند. از 0 چهزار تن تنها ده هزار تن با روسها رفتند، مابقى

كه بازماندند همينكه از آمدن اكراد عثمانيها آڭاه شدند در قريهها خانههاى خود را رها كرده رو به شهر نهادند و به باغ بيمارستان درآمله و به سراى ميسيونرهـاى خـار.سـي
 اهالى در اين هنگام نيز از كمك و مهربانى مضايقه نتمودند و بسيارى از ايشان را چهه در شهر و چه در آباديها به خانههاى خود آورده در نگهدارى آنها كوشيدند. اغلب اين نوشتهها از روى مدارك خود مسيحيان نوشته شده است.

ورود قوابى عثمانى بها اروميه:
همينكه رفتن روسها معلوم شده سپاه عثمانى كه در نزديكيها بودند رو به اروميه آوردند و پیشا يشش آنها اكراد در حدود سى هزار تن ازكوهها سرازير شدند، دستهاى از آنان در روستاها پراكنده شده به تاختت و تاز و تاراج پرداختند و يك دستهاى بزرگ رو به شهر آوردند. دو روز هس از رفتن روسها بود كه به شهر رسيدند و چون اعتمادالدوله حكمران ارومى از همدستان صمدخان بوده و در زمان حكمرانى خود به دلخواه روسها رفتار مىكرد، در اين هنگام همراه روسها بيرون رفته وكسى بـراى نگـهدارى شـهر و بلوگيرى از اكراد نبود بدون اينكه بنکگى روى دهد، أكراد به داخل شهر آمده و دست به تاراج گشودند و دو روز و دو شب غارت و آشوب ادامه داشت تا اينكه سپّه عثمانى به فرماندهى رشيد بيگ از اكراد را به برم دزدى و قتل به قتل رساند.
چند روزى كه رشيد بيگ در شهر بود، آرامش برقرار شده و مردم چه مسيحى و چه مسلمان آسوده بودند ولى چهون روسها خوى راگـرنتند و در آنجـا سیـاه داشـتنده رشيدبيگت با'سپاه خود به مقابلهُ آنان شتافت.
در شهر رشته كارها به دست نورى بيگ و راغب بيگ كـه دو تـن از افسـران بلر نتار عثمانى بوندند افتاد. ايشان با مسيحيان سختخيرى زياد نمودند. ارشد همـايون رئيس شهربانى وقت تا مى توانست از نگهدارى مردم كوشيد و مسيحيان رضايت كامل

از او داشتند ولى از راغب بيگ و از مجدالسلطنه كه با عثمانيان بـودند و دسـتهاى از
 نوشتهاند كه نمىتوان به آسانى باور كرد.

 به پاسدارى مششغول بودند. اكراد آنجا را محاصره نموده و زد و خورد شروع گرديده چجون اكراد عده شو شان زياد

 آشناثى داشت، توانست جلو جنگ را با بغيرد و داخل آبادى رفته با مسيحيان ملاقات و و آنها را به ترك مخاصمه و تحويل تفنگ و و مهمات مجبور مى سازد و همـ رو را همراه خود به شهر مى آورد و جان دو هزار تن را از مرگ حتمى نجات مى دوهـ
 بزرگى بود چوون عثمانى ها به ارومب درآمدند، آسوريان نمايندها

 و به نام مهمان در خانهها فرود آملند ولى چجون خوردند وند و آشاميدند از توانگران قران قريه
 هنج تن از آنها راگرفته و شبانه بيرون بردند و همه را تيرباران كردند.
 يك لشگر عظيمى كه از اسلامبول فرستاده شـده بـود و هــندين مـاه از اسـاملامبول تا تا




بيماريها نيز آمدن آنها كمك مؤثرى نمود. خليل پاشا چس از چندى كه در شهر مستقر بود به كارها سروسامانى داد و براى جنگ از شهر بيرون رفت. در اين سفر مجدالسلطنه و مجاهدان آذريـايجان نـيز او را همراهی كردند. عدهاى از اهالى بومى شهر بـا به حكم بحهاد صـادره از طـرف مـيرزا فضل الله از علماى اروميه بهم بيوسته و به پشتيبانى قواى عثمانى به نيروهاى روسى حمله بردند.

حكم جهاد:
حكم بحهادى كه آقاميرزا فضل الله چاتٍ و منتشر سـاخته بـود بـا آيـهُ شـريفه: (فضل الله مجاهدين على القاعدين اجراً عظيما) شروع و با مهر (ذالك فضل الله) به نام اين مجتهد مختوم و مههور بوده است و در جنگى كه رخ داد به روسها بيروز شدند؛ بار
 بود كه روسها حملات متقابل را شروع كردند، ولى خليل پاشا سپاه خود را برداشته بـه

ارومى عقب نشست.
ذر اواخر ارذيهشت ماه عثمانيها شهر ارومى را رها كرده به سنوى خاكى خود عقب نشستند و مجاهدين نيز با آنان رفتند. اينبار جيلوها (آسوريهـا) بـيرون ربــخته دست به تاراج و آزار مردم زدند وكينهُ عثمانيها و اكراد را از مردم شهر مىگرفتند و نيز در آباديها دست به كشتار مردم بى دفاع مىزدندند.

ورود قواى روس به اروميه:
پی از ده روز نخستين دسته قزاق روس به شهر رسيد و در آن چند روز شهر و اطراف آن، ميدان آشوب و تاراج جيلوها بود تا هس از رسيدن قواى روسهــا انـدك روك
 فرمانروائى را به دست گرفت.
تاريخ اروميه

روسها شرايطى را بيشنهاد كردند و انجمن شهر ناحار تمام پيشنهادات آنهـا را
متحمل و قبول نمودند و بدينترتيب شهر از فرمان قتل عام عمومى نجات يافت در برابر شرايط تحميلى، تحويل و و و عراده توپ بزرگ



 و شمشيرهاى مرصع و نگگيندار و سيرهاى قديمى و عتيق كه در منازل مردم شهر شهر بطور وفور يافت مىشد، تماماً به وسيلةٌ قواى روس ضبط گرديد وريد.

دار زدن حاجيان قريهُ بالوو:




 كسانشان نمى دادند.

ورود غارتغران فرارى ارمنستان به اروميه:
 رياست و بدست آوردن مال، از روسيه فرار و به مهاجمين مسيحى در اروميه پيوستند.




اطراف شهر شبانه وارد خانههاى دهقـانان مـتمول شـده و اسلحهُ خـود را بـه شـقيقء صاسبخانه گذاشته و درخواست هـول و اسـلحه و اسب و طـلا مىى وردند و مـى
 بايد تحويل ارمنىها بدهند.
بدينترتيب اروميه و اطرافش پس از آسيب فراوان و ويرانى بسيار دوبـاره بـه
دست روسها افتاد، قواى سوارنظام روسها مـعروف بـه (جـيدالى قشــون) بـراى آنكـه

 اشنويه توقف نمودند. پی از اكتشافات نظامى در سمت مغرب درياحهه به سمت شمال حركت و چس از طى دو منزل راه و عبور از كوره راههاى سخت كوهستانى به اروميه رسيدند. در اين شهر قريب يكى هفته توقف نموده و به سمت شمال راهشان را ادامه

حركت سوارهنظام قفقازى (نيزهدار) روس با تويخانه و مسلسلهاى سنگين بسيار
 ناحيهٔ اروميه و نيز در آذربايجان آرامش كامل برا برقرار شد و براى روسها مزاحمتى ايجاد نكردند.

## جيلوها جه كسانى بودند؟

كسانى كه تاريخ خواندانده، نامهاى آسورى و كلدانى به گوش ايشان آشنا خواهد آمب، اينان از تودههاى سامى نزادى بودند كه در تسمت غربى آسيا بنياد بادشاهى گذارده





 در نزديكيهاى دو درياچهُ وان و اروميه مىيابيم كه زبان و خط باستانى خود (آسورى يا س. يانى و نسطورى) را نگه داشتهاند، ولى كيش باستانى خود بت برسنتى رالاز دست داده و هنگاميكه دين مسيح به ايران رسيد، مسيحى شدهاند، همهُ آنها نزاد آسورى داشته و نام آسورى به همهٔ آنها اطالاق مى شده ولى معلوم نيست نام (جيلو) از كجا بيدا شده كـه آسوريان خاكى عثمانى با اين نام شناخته شدهاند و نام آسورى اغنب به آسوريان خاك

ايران گفته مىشود و نام جيلو قبل از ظهور اسلام نيز در تاريخ ديده مىشود. شهارهٔ اينها را نزديكت به دويست هزار تن نوشتهاند كه در ايـران و در خـا
 ارتودكس پیروى نكرده و خود كليساى جدا گانه با زبان سريانى داشتهاند و (یِاترياركى) خود را به نام (مارشيمون) خوانده و بس بزرگ شمرده و و در همه كارها از او او بـيروى مىكردند. آسوريهاى اليران در اطراف اروميه در آباديها مقيم بوده و از مردم اين سامان مهر و نوازش مى يافتهاند و زندگانى آسودهاى داشتند تا در زمان قاجاريه كه ميسيونرهـاى امريكا و روس و فرانسه به أيران آمدند و هرسه از آنها در اروميه سازمانهائى ترتيب داده و سعى داشتند آنها از كيش نسطورى برگشته و به كيشهاى پروتستان و يا ارتودكس و يا كاتوليك درآيند و روزنامهاى به نام (جوخو) به زبان سريانى منتشر مى نمودند، البته بى سوادى آسوريان و ايججاد مطبعه از مهمترين اشكالات كار محسوب مى شد. اما جيلوهاى خاك عثمانى در آباديهاى خود در جنوب درياته اجه وان زيسته و در بيروى از كليساهاى سريانى ثابتقدم مانده و رشته كارهايشان در دست مارشيمون بوده و خودشان مردمى كوهستـانى و فـلاحتـتيشه بـودنلد مـارشيمون كـه هــميشه از يكـ



برخاست و عثمانيها نيز وارد جنگ شدند، آسوريان به روسها گرويدند و بناى قتل و


 ديدكه جه اتفاقات وحشتناكى به وقوع يوست.'

شورش جيلوها:


 تا مدتى مقاومت كردند تا اينكه شكست خور ردند و و وعدةُ زيادى از آنها كثته شده و و بقيه
 سوى مرز ايران حركت نمودند و وبه سلماس وارد شار شدند. دستهٔ اول در حذود




 درنواست كمك و هميارى براى آنان نمود.

آتش زدن بازار اروميه:
جس از شورش داخل روسيه و تغير رزيم آن دولت، قزاقان روسى در هـمهجا اــاز تاريخ ^| سالهُ آذربايجان. تاليف: سيداحمد كسروى

رشته راگسسته و از افسران خود فزمان نمىبردند، به باى جنگ در سنگرها، به شهر ريخته بازار را تاراج مىكردند.

 خانههاى خود فرار كرذنده به بازار ريخته و درهايى مغازهوها را را شكسته و ود وست به تاراج


 را نمىگذاشتند جلو رفته و آتش را خاموش كنند، بدينسان همئ آنها سوخت و و از بين

آشفتگى قواى روس:
پّند دسته از قزاقان روس مى خواستند به قفقاز بازگردند و پپون پول رايج ايران







مردم مى گرفت.


 آنجانيز جسد قزاق روسى بيدا شده بود آتش زدند و اهالى راكشتار نمودند.

در آباديها گذشته از روسها، جيلوهاى تاراجگر به جان مردم بیدفاع افتاده و تنها به تاراج قناعت تكرده به كثتار نيز مىیرداختند. در همين روزها چچند آبادى را تاراج و و
 داشته و محصول را بردارند و توشُّ زمستانى خود و خانواده را داشته باشند، بدينترتيب



 خود به خانهٔ وهاب سلطان وارد شد و او را از خواب بيدار كرده با تهديد از وى سيصد تومان پول طلب نمود، وهاب سلطان ناحِار فرار نمود و يپریم ارمنى با تير او را از پشت سر هدف قرار داد و او را بكشت، در اين ضمن تفنگجچيان نيز از بيرون شليك كردند.

 به راه افتادند و رفتند.
فرداى آن روز برادر يپريم ارمنى يكـ دسته از سالداتهاى روسى را با عدهاى از جيلوها با خود برداشته و به آن آبادى رفتند و دست به كشتاز بيرحمانه زده و هركه را يافتند كشتند و به اين قناعت نكرده، هفت، هشت آبادى ديگر را هم تـر تـاراج كـردند،


شيرخوار هم رحم نكردند.
 اگر كسى دست بلند مى كرد او را مى كشتند. يكى دسته قزاق ايرانى كه با حكمران بودند
 آوردند بدرود زندگى گفت.
rio تاريخ اروميه

بازار ارومى راكه يكبار تاراج كرده و آتش زده بودند چون بازاريان از وام گرفتن
و خانه فروختن يا از هر طريت سرمايهاى درست كرده و از تبريز كالا خواسته و بار ديگر بازار را روبراه كرده بودنده سالداتها باز چشم طمع به آنها دوختّند و ور روزى ناكها ريخته و شليك كردنده مردم از ترس بان دكانها را بسته و به خانههاى خود گريختند و سالداتها به آسودگى دكانها را باز كرده و يا شكسته و آنچه راكه مى رخواستند بردند و بار ديگر بازار را خالى كردند. حكمرانان يكى پس از ديگرى آمده بى آنكه كارى بتوانند مىرفتند. حكـمران



داستانهاى شگفتانگيز تاريخ است. در آذرماه آن سال، اججلالالملك كه به حكمرانى اروميه انتخاب و اعزام شـده بود، راهى كه او براى خاتمه دادن به اين امر انديشيد اين بود كـه تـنـى چـــند از سـران آسورى و ارمنى وكرد و يهود گرد آورده و به هم يارى ايرانيان كميسيونى به نام (تحبيب بينالمللي) برپا نمايد. اين كميسيون قرار گذاشت كه ميتينگى براى جماعت انجام دهد و روزى را براى اين كار انتخاب كردند و به همه اطالاع داده شد. زوز هنجشنهه Y FY آذرماه صحن بزرگ مسجد جامع دستجات بـزرگى از أكراده يهوديها، آسوريان و ارامنه و اهالى شهر به آنجا آمدند، چنين معلوم بود كه كينهتوزيها از بين رفته است.
ولى اين نمايشى پوج بود اين زمان وضح شهر رنگ ديگرى به خـود گرفت، مسيحيان مى خواستند شهر ارومى و پيرامون آن را به دست گرفته يک كشور آزاد و به تدريج نقاطديگکى را به آن ضميمه نموده و ارمنستان بزرگى تشكيل دهند. مارشيمون و ديگر سران آنها فرمانروائى مى خواستند، در اين هنگام روسها از ايران مـىرفتند و در
 هم خود آماده شوند و هم از آمادگى جيلوها بكاهند و به عنوان اينكه ما دولت بيطرفى

هستيم از خريد اسلحهُ آنها خوددارى كردند و مسيحيان اسلحهها را با بهاى كم همه را خريدند.
بس از رفتن روسها مسيحيان از هجوم عثمانيها بيمنـاك شــده درصـدد ايجـاد نيروئى برآمدند كه جانشين نيروهاى روسى در اروميه شود و مانع هجوم عثمانيها گردد، بر آن شدند كه با حزب (تحبيب بينالمللى) كه در آن موقع از خوانين محل تشكيل شده بود، تماس بگيرند و به اتفاق مسلمانان براى ايجاد اين نيرو همكارى نمايند. موضوع را با مسلمانان در ميان كذاشتند و پيشنهاد كردند و براى هر نفر سرباز از مسلمانان پانزده تومان و براى سربازان سوار بيست تومان حقوق معين نمودند. اعضاء حزب بيشنهاد مزبور را رد نموده و اظهار داشتند، دولت ايران بيطرف بوده و ما با هيحچكس سر جنگ نداريم، هرچه مسيحيان اصرار نمودند براى دفاع از شهر حنين نيروتّى لازم است، موردقبول واقع نگرديد. چهون اسلحه و مهمات زيادى در دست مسيحيان بود، تصميم گرفتند خودشان تشكيل نيروى منظمى را داده و در كمترين مدت عدهُ سى هزار نفرى مسلح و مـجهز شدند.

مسلمانها كه وسيلةُ قزاقان روسى به كلى خلع سلِح شده بودند در اين ملت از گوشه و كنار اسلحه جمعآورى كرده و در حدود چجهارصد قّضه اسلحه با كـاليبرهاى مختلف و تعداد كمى فشنگگ آماده ساخته بودند. در اين موقع بازار لوطيها گرم شده و چند نفر جيلو را پنهانى كشته و اسلحهُ آنها را برده بودند، جيلوها تصميم گرفتند كه عمل مقابله به مثل نمايند. بدينترتيب روزهـا گـذشت، جيلوهـا دست بـه هــم داده و آمـاده مـىشـدند و
 مسلمانان را خلع سلاح كنند و رشتهُ امور را در دست گيرند و آنگاه آنها را يا از شهر و
 زمانى كه گرسنگى و بيمارى و سرما، مردم را سخت گرفتار ساخته بود، جنين بيش آمد





 دويست تن سوار قردداغى به اروميه اعزام گرديدند.

جنگ داخل شهر:




 اشيائى راكه از مردم گرفته بودند بازگركردانيد.

 كشتند و در ههمان روز بين سربازان و جيلوها زد و خورديى روى داد واد و دو تن جيلو كثته

باز اجلالالملك به ميانجيگرى كوشيد و قرار شد كه روز چجارشنبه جلسهاى از

 آنبجا آمدند، بحث و گنتگو آغاز گرديد، ولى در اين موقع خبر رسيد كه يكى دسته از

جيلوها در اطراف شهر مردم را مىگيرند و به هر كه مىرسند مىكشند.






 دهاتيان و ديخران كثته شدند.







 كثتار راه ياندازند.
آنهائى كه در سرایى حاجى مستشار در ميان شهر بودند ينجرهما را سا ستخر كرده به



 درستى نداشتند و جنگ آزموده نبودند، گذشته از اينها فرماندهى نداشتند و خودشان

نمى دانستند چكار مى گنند.
مسيحيان گذشته از آزمودگى و داشتن بمب و توب پشتشان به كنسولگريهاگرم بود و از روى يک طرح و نقتهُ حسابشده كار مـىكردند بـا ايـن هــمه بـيشروى بـا مسلمانان بود. جنگ تا دو ساعت از شب گذشته ادامه داشت. أگرچه جيلوها كسانى را كشتند و خانههاى بسيارى را تاراج كردند و به هركجا دست يافتند از كشتن زن و بیه
 بدينترتيب مقصود و هدف جيلوها و ارمنيان آشكار شد و مسلمانان سرنوشت خود را دانستند و اهالى كوچهههاى نزديکى به مسيحيان از يوردشاهـ عسكرخانـ مهدى القدم زنان و فرزندان خود را به جاهاى دور شرستادند و خود آماده جننگ ايستاده، فرداى آن روز بار ديگ, جنگ آغاز گرديد. جنگ از اول صبح شروع شد و از اطراف آبادى دياله و كوههاى بحهودان شهر را
 افتادند، مسيحيان إز هر طرف به شهر حمله آورده و محالات عسكرخان و و مهدى القدم و
 مسلماننشين آنها را آتش زدند و عصر همين روز سربازان قرهداغى بدون آنكه كارى انجام دهند از راه سلماس فرار نمودند. مسيحيان در مقابل مقاومت سرسختانهُ مسلمانان نتوانستند كارى از يشش ببرند و چندان تلفاتى وأرد نيامد. در اين ميان اجلالالملك در اداره́ حكمرانى نشسته و بيش از آن نمى توانست كـه به. كنسولخانه تلفن كند و درخواستهاى بيجا نمايد، اما ملايان شـهر و سـران (تـحبيب بين المللى) به جاى آنكه به تقويت مردم بكوشند و به مقاومت وادارِند و سروسامانى به آنها:بدهند و يك نيروى مقاومت به وجود آورند از ناتوانى و ندانمكارى به يكـ عمل ننگآور و بيهودهاى دست زدند بدينمعنى كه در ادارهُ حكمرانى گرد آمده پس از داد و بيداد بيحا قرار گذاشتند كه نزد مارشيمون رفته با او گفتگو و آشتى كنند و با اين نيت دستهاى بزرگ جمع كرده و هرچم سفيدى برداشته روانه گرديدند و در مسير خودشان به

مسلمانان چنين مى گفتند، جنگ نكنيد، ما مى خواهيم برويم آشتى كنيم، بدين ترتيب دست و پاى آنها را نيز مى.ستيند و چون به خانيانئ مارشيمون رسيذند،
 اهالى را پذيرفته و نويدهائى نيز داد و دوبار
 فريب خورده به دنبال كارهاى خود رفتند. در همان هنگام پيشآ مد نـگين ديگرى در قزاقخانه روى داد، قزاقان كه در قلعة نصرالدوله كنار شهر بودند (استاديوم ورزشى فعلى) مسيحيان به آنجا تاخته و قور قزاقـان




 طرف فشار آورده به داخل قزاقخانه ريختند قزاقان رشـيد و از بــان گــذشته مـردانـه جنگيدند و تلفات زيادى به مسيحيان وارد آمد.

 كمرى فرمانده روسى و خود راكشت. رضاقليخان كه به كنسولنخانه مىرفت او را نيز مسيحيان گرفته و كثتشند و بدينترتيب قزاقخانه نيز از بيين رفت. فرداى آن روز مسيحيان جلسهاى داشتند، گويا مارشيمون و ديگران كار را خات رياتمه
 مستر (شيد) راضى نشده و مى گويد هنوز شهر به دست نياملمه بايد با جنگ كار را بيش
تارين اروميه

برد.
شب يكشنبه مسلمانان به |ميل آنكه ديگر بنگ نخواهد شد بىاحتياطى نموده به جنگى مبادرت نكردند ولى بحيلوها از پاى نـشسته و خدا مى داند كه در آن شب جـه بيدادگريهاكردند. معتمدالوزراء مىنويسد:
تاصبح شليك تفنگ قطع نشد، صبح خيلى زود به حكومت آمده و طبت گزارش معلوم شد شبانه وقايع ناگوار هجوم آورده و داخلم خانهها شده و دارائى مردم را غارت و قریب پانصدخانه رآآتش زده و مرد و زن، كو چكى و بززگ راكشته، قساوت و شقاوتى از خود نشان دادهاند كه در هيع قرن و در هيجِ دورهاى ازلُ تاريخ بشر، نظير آن نشنيده و در هيجِ قانونى ديله نشدهُه

با اين پيشآملهاى شب، فردا صبح ملايان و سران شهر به جاى آنكه بدانند كار ديروزشان اشتباه بوده و مردانه به بنگگ ادامه بدهند، همان كار ابلهانه و ننگين خود را تكرار كردند و دو مرتبه به در خانهُ دشمن رفتند، قبل از طلوع آفتاب عدهاى به خانهُ عظيم|السلطنه (سردار ارومى) رفتند، مقصود اين بود كه سُردار با رؤساى مسيحيان وارد مذاكره گرديده، قرارداد ديروز مارشيمون را تجلديد نمايند، بعد معلوم شد كه رشته كار امروز در دست مستر (شيد) مىباشد و مارشيمون نيز خود راكنار مىكشد.
خود مارشيمون مخالف آدمكشى و غارت بود. عظيمالسلطنه همراه جماعت قبل از طلوع آفتاب به خانه مستر (شيد) وارد شدند، از اشخـاصنى كـه در آن ميـان بـودند مى توان آقاى توفيق- ميرزامححد آقا محتهلهـآقاى صدرـ آقاى كرمعلى زمانى_ ملاحسين امامـ و حسين جحهانگيرى را نام برد.
عدهاى از اهالى به اطاق كنسول وارد و جمع كثيرى در حياط ماندند، مسيحيان نيز از هر طرف رو به شهر آورده و صداى شليك تفنگ و نالهُ زن و بچجه به آسمان بلند شٌده بود، از طرف مسلمانان نيز كسى مقاومت نكرده و منتظر اقدامات اين هـيئت بـودنل؛

آفتاب طلوع كرد و به نوكر مستر (شيد) حيدرعلى نام گفتند: به كنسول بگويد كه به بيرون تشريف آورده در مورد قضاياى ديروزى صـحبت نمائيم. هردفعه حيدرعلى رفت و برگثت گفت: مستر (شيد) خوابيده و كسى قادر نيست او را بيدار نمايد و حال آنكه كسى كه در همين ساعت دستور قتل يك شهر را داده، چططور مى تواند بخخوابد، مقصود اين بود كه مسلمانان به اقدامات اين هين هئت اتكاء نموده منتظر بمانند و از اين طرف آسوريها و ارمنى ها كار خود را بالامانع در شهر انجام دهند. كار به جائى رسيد كه سران مسلمان خواستند از كنسولگرى خارج شده اقلاً بـه شـهر دستور دفاع بدهند، بعد معلوم شد كه كليةٌ راهها را مسيحيان بسته|ند و همين كـه ايـن اشخاص از كنسولگرى خارج شدند، در كوچجههاكشته خواهند شد، كار فوقالعاده مشكل گرديد، از طرفى آسوريها و ارمنى ها در شهر قتل عام مى نمايند و از طرف ديغر عموم اهالى هشم به راه دوخته در انتظار رؤساى خود هستند كه با مسيحيان قرارداد صلح يا ادامهُ جنگ را داده و تكليف روشن شود.
از اين طرف مستر (شيد) حاضر نمىشود و خودشان نيز نمى تواننذ از آنجا نارج شوند، تا سه ساعت از طلوع آفتاب گذشته مستر (شيد) همان شخصى كه خود را همواره طرفدار انسانيت مىدانست، به اطاق وارد شده با حال عصبانيت چنين گفت: شما اطاق
 باز كنيد تا هواى اطاق عوض شود و من بعد مى| آيم، اين راگفت و بـرگشت و رفت، مسلمانان فورى سيگارها را خاموش نموده و پنجرهها را باز كردند، باز هم دكتر (شيد) نيامد.
مقدرات • 1 هزار نفر جمعيت اروميه بسته به وجود (بيگانهً) او بود آن هم در همحو موقعى از دود سيگار رم كرده و بلكه بهانه نموده باز بيدا نمى شود. صداى شيون زنان و دختران شهر توام باصداى شليک تفنگى به گوش سا كنين اين اطاق زسيد كه انسان از تقرير وضع آن دقايق عاجز است، سه ربع ساعت طول كشيد و در اين سه ربع ساعت از روى تحقيت، يكهزار و وانصد نفر غير از مقتولين كه از اول

صبح هدف گلوله قرار رُرفته بودند به قتل رسيد. تازه آقاى (شيد) وارد اطاق شد و گفت



 مستر (شيد) گفت: تقصير از خودتان بوده و از اين قبيل حرفهاى بيخود بر به ميان
 مسلمانان مجلس تشكيل داده و داخل مذاكره شويد. اينها كغتند آقاى كنسول تا تا تشكيل تا تشيل
 خواهد شد، شما الساعه دستور امنيت را بدهيد و بعد هر طورى كه مى انواهيـد عـمل

در نتيجه مستر شيد فوراً حِند دسته سوار تهيه نموده و تِند نفر مسلمان رانيز نسوار



 رسيدند.
مسيحيان اعم از آسورى و ارمنى از اول صبح شروع به كشتار نموده و پس از ظهر نيز اگرجه با دستور مستر شيد دست از كشتار برداشتيتد ولى بـاز هـم از تـار اراج دست برنداشته و هر كه را مى خواستند، مىكشتند.

اولتيماتوم جيلوها:
 جريان را نوشته است. جيلوها مطالبى به نام اولتيماتوم به جلسه آورده و و خواندند كـد

اينك ذيلأ درج مىگردد.
چچون دولت ايران قدرت ندارد كه در آذربايجان بى طرفى خود را حفظ نمايد و
 متفقين در آذربايجان قشون ملى تشكيل مىشود به مقصود اينكه همين نيرو نگـنارد
 حاليه در آذربايجان قشونى مركب از ارامنه و نصارا تشكيل مىيابد، متاسفانه يك حصه از اهالى ارومى كه چند نفر براى آنها سردسته شده و آن سردستهها از مترا متنفذين هستند
 بوده و تزلزل مىكردند و در روزهاى آخر بى نهايت مناسبات ملت مسلمار مران و مسيحى را

 صدمات گرديدند. چون متفقين از اين تشكيلات جديد نمى توانند منصرف شوند ور و واز طرف ديگر به ملاحظهُ نوعبرستى لازم است كه به فوريت اين قتل و و غارت را را خاتمه
 زير خيلى لازم مىدانيم كه اين شروط ذيل را به مسلمانان اظهار و و اجراى آنها را بدون

سئوال و جواب بختواهيمر.
اولاً بايد مجلسى مركب از شانزده نفر به دستورالعمل بارون استهـانيانس بـه فـوريت تشكيل يابد.
ثانياً شهر در تحت حكومت نظامى بوده و وئيس پليس را اعضاء مجلس تعيين نمايد.
 تحويل بدهند كه مال ملت ايران خواهد بود. رابعاً تجهار نفر اشخاص كه مظنون هستند از قرار ذيل در مجلس حاض همايون خامسأــاشخاصى كه به صاحب منصب روسى و فرانسه و يا بيكى سالدات روس هـجوم

كرده و يا هرگاه مقتول نمايد، بايد اهالى شهر ارومي به اهل و عيال و يا به خود آنها معاش بدهند.
سادساًّ حكومت بايد به مجلس زمان اغتشاش و علت آن را توضيح دهد. سابعاًّ قزاقهاى ايراني بايد به تحت اطاعت صاخبـمنصبان رِوسى درآيند. امضاءكنندگان

لوتنانت كاسفل
(ستوان)

پالكونيكت كوزمين
(سرهنتك)

رُنوال هالتافيوف
(س تي؟)

مرامنامه و نظامنامهٔ قواى منسلحهُ آسورى: از تاريخ اروميهـ تاليف محمد تمدن
برای اينكه خواننده از هدف و مرام قواى مسلحه مسيحيان باخبر شونل، مضامين مرامنامه́ آنان را ذيلاً درج مى نمائيم: اـ علت اصلى از تشكيل اتحاديه́ آزاد، اين بود كه ملت نصارا، با مختاريت و استقلال و امرار حيات نمايند در كجا؟؟ در نقاط معينه و مفصلهُ ذيل:


روسيءّكبير و آزاديخواه متحد باشند (يعنى در امور تجارتى و نظامى متحد باشند) ץـ مركز اساسى ديیلماسى اين مختاريت را مجلس بنسى، نزادى تشكيل خواهد دادء مجلس كه وظيفةُ آن، اتحاد و قانون و اجـراى قـانون است، عـلاوه از وزر!اء ريـاست جمهورى نيز داخل و شريک اين مركزيت خواهد بود.
سـ انتخابات وكلاى همين مجلس مركزى با شرايط هفتگانه زير انجام خواهد يافت: شرايط حقانيت- مساواتـ عدم تفاوت مذهبـ عدم رعايت نجـابت و. اصـالتـ عـدم رعايت نزاد و زبان_بدون واسطهـ_و كسانى كه بيست سال تمام دارند_ حق انتخاب كردن
 كمتر و از شصت سال بيشتر باشد.

؟ـــاراضى و قطعات و املاكى مالكين ضبط و متصرف دولت داده خواهد شد تا از روى نقشه اولياي دولت، بين ملت تقسيم گردد. هـاملاك انسانى راكه صدها سال است زمينها را متصرف شدهاند، بايد بدون توجه به شرافت نزادى و بنسى ضبط و از طرف اولياى دولت بالسويه بين رنجبران تقسيم شوند و حاصل منافع آنها نيز متعلق بدانهاست تا به مصارف لازيمأ
 قطعاتى به قدر احثياج واگذار خواهد گرديد و مواد زير الزاماً رعايت خوا

 مزبور ضبط و قيمت آن محاسبه و به مالكى مربوطه داده خواهد شد.


ضبط و ثبت و در تحت نظارت اولياء درلت و ادارات مركزى قرار خواهند گرفت.
 مسائل ديخر ابداً تفاوتى بين رنجبران و اشراف و ساير طبقات وجود نخواهـد دراشت داشت عموم مردم مساوىاند. V- آزادى كلام (بيان) مطبوعات (قلم) مذهبــاجتماع فكر در حدودى داده مىشودكـ به شرف مردم برنخورد.
 اين ماليات از عموم مردم بدون تفاوت و تبعيض اخذ خواهو اهد شد. هـاطفال كمتر از 11 ساله اجباراً در مدارس و مكاتب
 دخالت در امور سياسى و حقوقى را نخواهند داشت. ا1ـ تشكيلات سوسيال دموكرات بايد مورد استفاده عمليات قرار گيرد و اين پارتى را بايد موافق دستورالعمل (كارل ماكس) ضامن اجراى تامين منافع و فـوايــد رنـجبران

ץا
مى مشند.
شا ـ ساير ملل و اقوامى كه در كشور آزاد آشورى متوطن هستند مىتوانند بطور آزادانه،

 \& اـ در كليءّ نقاط مملكت نصارا، تمام علوم و فرهنگ به زبان نصارا (سريانى) اجباراً تدريس و تعليم خواهند شد.

حاليه چهه مسائل ضرورى براى ما لازم و مطرح مىباشند؟؟

أ براى تبليغ ايدهآل فوقالذكر (بندهاى عا گانه) بين تمام ملت در دهات و سـاير ممالك، بايد شعبات اين مجلس را داير كرد و كميتههاى دهقانى كه از روى انتخاب تشكيل خواهند شد، بايد نمايندگان آن كميتهها در كميتهُ مركزى حاضر شوند. 17 ـ حاضرشدن در مجلس صلح براى اعلان و اعلام افكار مذكور در فوق به اروپائيان كه در مجلس حضور خواهند داشت. IV ــ دو نفر نما يندهُ رسمى از طرف ملت بايد به كنظره صلع عمومى اعزام داشت كه مقصد ما را انجام دهند و براى ملتى كه صدها سال در زير ستم زيسته است، پول تهيه و تدارك كرد. 1^ـ يك نفر نماينده به مملكت آمريكا اعزام داشت كه نصاراى مقيمين آنجا را براى دخول به حوزهُ اتحاد دعوت و حـاضر نمـايند و هكــذا از نصـاراى مـقيمين مـوصول (موصل) و ممالک روسيه و ساير ممالکى رابه حوزهُ اين اتحاد دعوت نما يند و همجچنين نصاراى كه در (فلسطين و جزير هالعرب) و نصيبين مقيم هستند عالم و انتشار بدهند.


تمام جهان انتشار دهد.
-Y- نطقها به مردم بيسواد ايراد گردد و تياترهائى (نمايشاتى) ترتيب داده شود و به سود اين اتحاديه تصميماتى اتخاذ و معمول گردد.
كيتd آزادى آسورى

در اين هنگام آن چجهارتن ايرانى كه در اين يادداشت نامبرده شده و آنان را از
 خوارى تن نداده بودند، اين بود كه مستر شئد و همدستانش دروغها به آنان بسته و به نابودكردنشان مى كوشيدند.

 بيش مى گيرند، اين نوشته را به دقت بخوإند تا نتيجهُ سستى و بیى مبالاتى را بدانند. بدينترتيب آسوريها و ارمنى ها مقصود خود را عملى ساخته و رشتهُ كـارها



 كشتگان خود را برداشته و خود كفن و دفن آنها را متقبل مى شدند.

 بودند، هنوز ساخته نشده و اكنون كشتارگاه گرديده بود. مدت چههل و هشت ساعت مهلت جمعآورى اسلحه به پايان رسـيد و اسـلحهُ
 خوددارى نمودند، جيلوها همان راعنوان كرده بر آن شدند كه دوباره به كشتار بيردازند،

 نظرشان مىرسيد مىبردند و حَهبسا كسانى را نيز كشتند. اين عمل تا تا آمدن عثمـانيها حكمفرما بود، و كسى راخواب راحت نير نودون.


 نهاده و عدهٔكثيرى از آنها در يابابان روى برفها جان جان سيردند.
 نظير آن كمتر ديده شده اين داستان به قدرى دلسوز است كه بهتر است نا كفته بڭذاريم بگذريم.

## كشتهشدن مارشيمون:

 داستانى طولانى دارنداينها جون از ايل شكاك دري در دن نزديكى مرز ايران و و عثمانى مستقر


 حيله و فريب از داستانهاى فراموشنشدنى است.




به هم زد و يكى از سرجنبانان آذربايجان بـران بشمار مىرفتا مسيحيانكه در اين هنگام در ارومى دست به كار شده بودند و مى كوشيدند كه به




 تا سلماس و اطراف آن را نيز به زير فرم مان درآورد و از آنسو با با سيميتقو ملاقات كرده و ور او رابه طرف مسيحيان بكشد.
اين عمل مارشيمون مخالف نظر بغضىهاست كم متتقدند شخص مـارشيمورون









 خانهاى با هم ملاقات نمايند. جون آن روز فرارسيد، مارشيمون با يكى شكوه و آرايش نظامى راه افتاد، خود در


 خود راگرفته در صف ايستادند. از آن طرف سيميتقو با تِند تن از سواران برگزيده آمد چجون دو نفرى با هم نشستند، مارشيمون به سخن پرداخت، ما تمام گفتههاى او را نمى دانيم، آنجچه از زبان سيميتقو شنيله شده اينست كـه هـارشيمون بـه او گـفته: ايـن سرزمين كه اكنونكردستان ناميله مىشود ميهن همهُ ماها بوده ولى جلائى دركيش ما را از هم پراكنده و به اين حال انداخته، اكنون بايد همدست شويم و اين سرزمين خود را به دست گيريم و با هم زندگى كنیم و نيز گفته ما سپاه بسيِج كردهايم ولى سوار كمتر داريم؛ اگر شما با ما باشيل چون سواران شما زياد است مىرويم تبريز را تسخير مىكنیم• در اين ميان سواران شكاكى رسيلهه و بشت بام منازل را سـنگر گـرفته بـودند، مارشِيمون چون حرفهای خود را به پايان رساند و سيميتقو بـه أو نـويد هـمدستى داد برخاسته كه برود، سيميتقو با جهرهُ خندان او را بدرقه مىنمايد، اطاقى كه نشسته بودند پنجرهُ آن با درب حياط روبرو بود و كالسكة مارشيمون راكه بلو درب نگهداشته بودند

از اطاق ديله مىشد.
مارشيمون چحون از درب بيرون شد و به بلو كالسكه رسيد و مى خواست پا به ركاب بڭذارد، نا گهان صدایى شليك سيميتقو برخاست و گـلوله از پشت مـارشيمون خورد و به زمين افتاده در آن هنگام شكاكها از پشتبام به يكبار شليك كرده و جيلوها كه هر يكى در پهلوى اسب خود ايستاده بودند به خاك افتادند و پنانگه گفته شد جز يكى يا دو تن نجات پيلا نكردند، مارشيمون كه با تير سيميتقو افتاده بود هنوز بحان داشت، علىآقا برادر سيميتقو تير ديگرى به او مىزند و ييجانش مىگرداند.

 خواند، هن به قصد كشتن او رفنم ولى اين راز را جز با برادر خود، علىآقا نگفتم. براى آنكه مارشيمون بدگمان نشوذ، جز چند نفرى را همراه نبردم و به ديگران دستور دادم از پشت سر بيايند و در جائى كمين كنند و اگر صداى تيرى از من شنيدند آنان نيز شليك ر كنند و مىگويد: من بارها در تفليس به تاتر رفته و تماشا بسيار كرده بودم، ولى هيت

تماشائى آن لنذ رانداده بود كه ديدن يكصد و چهل تن سوار جيلو همينكه شليك شد همگى به زمين افتادند.
اسماعيل آقا سيميتقو هميشه اين داستان را بازگثته و آن را شا شاهكارى از خود
 يكى عمل نسنجيده و بى خردانهایى بيش نبود و باعث كشتششدن ده هزار تن مرد و زن

مسلمان بى گناه گرديد.
 جيلوها از كثتهشدن يشواى خود آگاه شدند، علاقهاى كه به وى داشتند، سخت برآ برآشفته
 رسانيده و كثتهٔ مارشيمون را پيداكرده و برداشتند و هركه را الز مردم ديدند ريند كشتند و و به چجهارسو آتش زده شبانه بيرون رفتند.






 تبريز كمك رسيده بود، جيلوها نتوانستند كارى از يشش ببرند.

قتل عام در اروميه:



تارين اروميه

خواهد بود ولى جارهاى نداشتند. جيلوها سخت شوريدند و از سران خود دستور خواستند كه تالفى كنند و خون پيشواى خود را بگیرند. سران جيلوها دستور دادند كه مدت Yا ساعت قتل عام شود، شب چهارشنبه به خانههاى مردم ريختند و آنتحه توانستند از كشتن و غارت و نامردى دريغ نكردند و چون صبح شد به كشتار آشكار پردانتتند.

حال كفتهُ خود آقاى توفيت را مى|آوريم. درست شץ روز از اول زد و خورد كذشته، اهـالى شـهر بـا هـزاران مصـائب از بى آذوقگى و ناامنى و فقدان خويشان و نزديكان خود درگوشه خانه خزيده و از هيجِجا خبر نداشتند. يك دفعه صبح روز چهارشنبه آخر سال كه در همه ولايات ايران جشن و سرور است، جيلوها به مححلات شهر روى آورده و مسيحيان ديگر و ارمنى هاكه به دنبال بهانه مىگشتند همراه جيلوها داخل منازل شده و درها را شكسته و پشت بامها راگرفنه و بدون آنكه از كسى مقاومت ببينند، دختران خردسال و بپچهها و مـردان و زنـان را در اطاق ها و دهليزها و پشتبِامها هدو كلوله قراز دادند. واقِاً امروز مصيبت عظيمى بوده نه پناهگاهى نه جائى، همينكه اهالى اين دربند از كوجه يا از چشت بامها به آن دربنبد ثرار مىكردند، پس از ده دقيقه جيلوها همان دريند را نيز مىگرفتند و اينها را با آنها در يكجا مى كشتند اكر كسى هول محشر را شنيده همين امروز محشر در ارومى برپا شده بود، چِنان ناله و فرياد و صداهاى دلگداز زنانى كه بجههاى خود را در مقابل آغشته به خون مى ديدند به آسمان بلند شده بود كه انسان نمىتواند بنويسد و نمىتواند بيششر از اين شرح دهد يكـ شهرى همه يكدفعه ناله مـى كشند و ايـن نـالهها بـا صـداهـاى خشـن جيلوهاي آدمكش و صـداى تفنگ و كلوله بهم آميخته مىشود كار به جائى رسيد كه كمسيون 17 نفرى را تشكيل دادند فوراً به وسيله ميرزا نام برادر آقاپطرس امر به خارج شدن جيلوها از محهلات كردند دو ساعت به غروب مانده كمكم جيلوها از محالات خارج و هرجه فرش وسائل و طلآلات از غارتهاى چندروزه باقيمانده بود امروز بردند من خود ديدم جون كسنى مقاومت نمىكرد مسيحيان زنان خود را براى بردن غارت با خود آورده

بودند. يك ساعت به غروب مانده صداى تير به كلى قطع شد ولى خانهها مملو از جنازه بود ناله و شيون زنان و اطفال باقيمانده از هر طرف شنيده مىشد. روز جهارشنبه آخر
 ساير جاها همسايه و همشهريهاى بى آزارى هستند و تاكنون ضرر آنها به كسى نرسيده
 مى شدند شبها چحنانكه به خانههاى مسلمانان حمله مى آوردند بـه خـانههاى آنهـا نـيز مى رفتند.

در اين قتل عام قريب به ده هزار تن از مسلمانان و كليميان كشته شـدند و بـه عمامهداران و علماء و سادات نيز نظر به مقتول شدن رئيس روحانى ابقاء نكردند و عده زيادى از سادات و علماى بنام را كشتند از عمامهداران مشهور كه آن روز خود كشته شدند ملاعليقلى با دو پسرش ميرزا محمود و ميرزا عبدالله و عروس او زن ميرزا محمود را نيز روى جـازه شوهرش كشتند صدرالعلماى محله على شهيد حـاجـى
 مجتهد ـاجى مالاسماعيل عيسالو كه سرش راگوش اندر گوشن بريدندـ آقامير جلال روضهخوان مدير مدرسه جلاليه_ ملاعلى روضهخوان معروف به قوجانوكر- ميرزااحمد روضهخوان يوردشاهى-و يک نفر ملاسيفالله نامى كه هميشه مى گفت اگر اگر جيلوها به


 جيلوها او راكشتند.
معتمدالوزراء مىنويسد: اهالى كه در دور واطراف حكومت منزل داشتند يس از

 نموده و مردها را در حياط حكومت و يک حياط ديگر جمع نموده و زن و مرد گرسنه و ور


با حالت زار مشغول گريه و زارى بودند. عده اين جمعيت به . . 1 نفر بالغ مـى اوضاع فلاكتبار و گرسنگى اين جمعيت بسيار مايه تأسف بود و و حال آنكه عموماً از محترمين و محترمات بودند بازارى نبود كه نان خريدارى شود در خانهها هيزى نمانده
 بيرون گذاشته تهيه نان و آذوقه نمايد. بالاخره با هزار زحمت دو سه من آرد بيداكرده و
 نمودند.
זس از اين كارها آقاپطرس آهنگ رفتن بر سر اسماعيل آقا نمود و با توب و
 گرفته بودند با بسيج تمام روانه گرديد. سيميتقو كه در كثتن مارشيمون آن همه نادانى راكرده بود در نگهـهارى خهريت



 دست يافته هر كه از مرد و زن پيداكردند كشتند و زنان راكه يكى از آنها مادر سيميتقو و


 بيمارى بدرود زندگى گفتند.

سرگذشت تاريخى يك قوطى سيگار نقرهاى
 فرستادهُ مارشيمون به نام (يل شيمون) از شـهروان بـرمىگريدد و پس از شـرح

ماموزيت خود و ابلاغ درودهاى فراوان نسطوريان آن شهر چند بسته رهآوردى راكــ همراه دارد به خدمت مارشيمون تقديم میمديارد.




 اين قوطى يكى از شاهكارهاى استادادان زركرى شهر تارينى




 توى درب قوطى به زبان آشورى باكمال مهارت كنده كارى شده اسه است بيشتر ميهوت

 مى گشايند.....


 افتخار نائل ميآيند.

 (كننششهر) مىشوند تا قراردادى با يشواى كردان بگذارند... در اطاقى مىن نشينند و
تاريخ اروميه

قوطى نقره باز مىشود و سيگارى به سيميتقو تقديم مىگردد... سيميتقو نويد همدستى
 مارشيمون به جانب كالسكه خود در حركت است و سيميتقو از پنجره كه مشرف بـر بـه

 اين تير، صداى تفنگهاى كردان از كمينگاهها بلند مى گردد و مارشيمون و اعوانش
 كار مى افتد.
اينكى سيميتقو در جهريق نشسته و سـخن از مـارشيمون مـيرود (سـليم) وارد

 مقي در قسمت بالاى كنده كارى و درب قوطى سيگار پییرهای در حاليكه تاجى بر سر

 اين دفعه به جاى ملكى خوشابهها عمر خـانها و پروتا سيميتقو افتخار دريافت سيگار از قوطى معهود دارند...
 نظامى قصبة́ اشنويه است، سيميتقو با يكى سرى پرشور و جمعى از اطرافيانش به اشنويه وارد شده است، غروب روز YV تير ماه مىرسد. سيميتقو در بيرون قصيه در انتظار ورود


 سيميتقو با جمعى نقش زمين مى گردد و در آن ساعت رشته حيات يكى فرد جاهطلب

فرداى آن روز نايب اول هورداد وارد اطاق سرهنگ نـوروزى مـىشود، سـلام نظامى مىدهد و با يک ذوق و هيجانى قوطى نقره راكه شاهد روزگارانى برحادثه دو مرد آشوبجو بوده است، تقديمش مىنمايد. سرهنگ زبان به امتنان مى گشأيد و آن را در جيب شلوار مايل به سبز نظامى خود جاى مىدهد. آن قوطى معهود بعداً در تصرف ملكوم_امريخاص (طبيب دندانساز) قرار مى گیرد، اگُر با تجسم اين مختصر شرح كه يک گوشه از تاريخ ايـن صفحـات است نگاهى به آن كنند، قوطى سيگار نقره زبان به سخن خواهد گشود و رازهاى عجيبى در

ميان خواهد گذاشت.
اروميهـ بץ تيرماه عY ا شمسى، علاءالدين تكش.

پیروس و قوایى مسيحيان:
قريب به זا.هزار خانواده جيلوها بودند كه با مارشيمون از خاك عثمانى آمدند و در حدود • • هزار خانوادهٔ ارمنيان و آسوريان خود ارومى و سلماس و سلدوز بودند كه به آنان پيوستند. پنجهزار ارمنى از ايروان و ارمنستان گريخته داخل اين عده شده بودند، همه با هم متحد شده براى تشكيل دولت مستقل و آرزوهاى طول و دراز نقشه طرح مىكردند، إز اينها بيست هزار تن سیاهى ورزيده بودند و • • ^ افسر روسى كه با روسها
r.q. تاريخ اروميه

نرفته و در ايران مانده بودند و به همدستى VY افسـر فـرانسـوى ايـن عــده را رهـبرى مى كردند. اسلحهشان عبارت بود از (شصتتير) و جندين هزار قبضه تفنگ و و اسلحئ كمرى و مهمات مربوطهـ رشتهٔ سياست و راهنمـائى در دست (نيكيتين) كـنسول روس و مستر (شـيد) كنسول امريكا و مسيو (گوزول) رئيس بيمارستان فرانسهاى بود.


ملى خوشابه نيز از سررشتهداراران به شمار مىرفت.




 نيمى با تهلايد و حيله دست يافتند و به روز ساير آباديها انداختندي حقيقت اين بود كه مسيحيان فريب ديگـران را خـورده و بـه امـيد يكـ نـو انـويد
 سخت بيمناك بودندكه دولت سِّاه بر سر آنان فرستاده و يا عثمانيها از آن طرف بيايند و يا مردم متحد شده و مسيحيان راكشتار كنند.
 از دو سال پيش در بيرون شهر سكنى داده بودند كشتار نمودنذ، اين بـود دورانديشـان


 تبريز روانه گرديدند. ديگر آنكه خبر نزديك شدن عثمانيها مىرسيد.

در ارومى مسيحيان سران مردم را گرد آورده و به آنها بيشنهاد نمودند كه شما بايستى تعهد كنيد كه دولت ايران لشكر بر سر ما نفرستد و ر راه آمد و رفت را را با با تبريز باز كند و معاملات بازرگانى به عمل آيد.
همحِخنين بايد تتهدكنيد كه در شهر هاى ديگر به مسيحيان آسيب نرسانند، يبيجاره

 روز سختى نگهدارى از ايشان دريغ نورزند.







 سازش با مسيحيان با مستر (شيد) ملاقات نمود و بعد جلسيه






 بود، از اين عمل او، خود آسوريان برآشفته و شمشه فرهاد را گرفتند و يس از انـدى
 از آسوريان با شمشير خود جنازه را بالآى دار شقه كرد، اين يغانه آدمكثى بور بود كه به كيفرش رسانيدند و جنازءكشتشان رابا موزيك و تشريفات به خاك ستردندن.

## ورود قواى عثمانى:



 فرستاده كه بروند و محصولى كه موقع درو آنها رسيده و به علت نبود


 و در خوى و سلماس با مسيحيان جنگيده و آنها را تارومار كرده بود، هر كه ر ا از اهالى مى خواستند، مى كشتند.

 امنيت از ميان رفت و حتند دكانى كه باز شده بود بسته گرديد، باز در شهر آدمكشى رواج

يافت.
جتند روز بعد عثمانيها از راه رسيدند و تا قريئ كريمآباد كه در جهار فرس فرسنى شهر


 درآمده و قسمتى از دارائى خود را به خانههاى آنان میفرستانتادند كه خود آمادة كـورج

جيلوها در ارومى به اجراى يكى نقشهاى تلاش مى كردرند، جريان آن از از اين قرار


 آن كشتى و يی دسته را در يك كشتى بادى نشانده و ويك تويى نيز بـ به آنها داده و و روانئ شرفخانه نمودند كه غفلتأ در آنبا يِياده شده و ش شرفخانه را بِيريرند و هرجَه كشتى در آنجا


 و همه راكثتَ و ونابود كردند.




 مى يافتنبد و از شكنجه و آزار رهائى نداشتندا





 ارتباط قطع و آمد و رفت از ازين رفته بود. يكانه راه چاره شكافتن صفوف عساكر عثمانى و بيرون رفتن از داخل دشمن بود

## rir <br> تاريخ اروميه

ولى نمى دانستند به كجا بروند و در كار خود متحير مانده و هزار لعنت بر كنسولنهاى

 مسيحيان نخست گمان كردند از آن عثمانيها است و به شليك پرداختند ولى بيرون شهر فرود آمد و خلبانش را ديدند، معلوم گرديد از آن انگليسها مىباشده، برایى




 انگليسى بود كه گغته بود اين رفتار شما بسيار بد است، با مردم مهر بربانى كنيد ولى ونى اين
 ولى در اين هنگام عثمانيها از طرف سلماس به مسيحيان فشار آورده و بیىدريى حمله مىكردند و جنگگى سخت ادامه داشت، مسيحيان در برابـر آنها تـاب مقـاومت نياورده عقب نشستند.
از اينرو مسيحيان ماندن در شهر را جايز ندانسته و به فكر كورج افتادنده در ميان مردم چنين انتشار يافت كه هنگام رفتن مسيحيان دوباره مسلمانها را قتل و عام خواهن
 جهارشنبه در ارومى كمتر كسى خوابيد؛ زيرا مسيحيان خود آمادهُ رفتن بودند و بسيارى اري
 مسلمانان چه از ترس كثتار و چه از آمدن عثمانيها براى نجات باقيمانده خـواب بـهـ چششمشان نمىرفت.



مى شدند و اندكى نگذشت كه يكى دسته سوار نظام عثمانيها خود را به شهر رسانيدند و از اين خبر بود كه آدمكشان مسيحى نيز شهر را رهاكرده از پیى ديگران روان روانه گرد مردم بيجاره پس از شش ماه گرفتارى، خود را آزاد ديدند، زنان و مردان بيرون رون ريخته و از عثمانيها پيشواز كردند، بسيارى از ايشان نيمهجانى داشتند و خو خود نمى دانـيانستند گريه كنند يا شادى نمايند.
اين دسته سواران عثمانى كه زودتر از ديگران رسيده بودند از اكراد عثمانى بونى بودند

 تاراج به خانههاى مسيحيان كه خاللى كذارده و رفته بودند ريختند، در اين ميان بعضى از
 از آن طرف در ميسيون فرانسه بسيارى از مسيحيان و جيلوها كه نتوانسته بودند

 آدمكشان را از آنها گرفتند.





 نكرده، فردا او را با ديگران جلوى مسجد مناره آورده تيرباران كردند، كشته شدن او بر همه گران آمد.
كسانى از مسيحيان خود ارومى از شهر بيرون رفته و در خانههاى دوستان مسلمان خودشان پنهان شده بودند و مسلمانان جون از بعضى از آنها خـوبى ديـده بـودند در
r10 تارنخ اروميd

نگهدارى آنها مىكوشيدند، ولى عثمانيها بستجو كرده و پيدا نموده و همه را مىكشتند. يكى از كسانى كه به دست عثمانيها كشته شد دكتر اسرائيل نامى بود كه از سران مسيحيان به شمار مىرفت، دشمنى زيادى با مسلمانان نموده و مسيحيان را به خونريزى تشويق مىكرد، تعجب | ينجاست كه با اين همه خيانس كه از او سر زده بوده به بحان خود نترسيده و در خانهٔ يكى از مسلمانان پنهان شده بود كه پیدايش كردند و از بـامهُ زنان بيرون آوردند و پس از بازپرسى در حياط توپپانه به دارش زدند. (دكتر پاكارد) را با يك تن ديگر كه آنان نيز بازمانده بـودند دسـتگير كـردند جنانکه مرحوم توفيق مىنويسد اين مسيحيان همه به يك حال نبودند و كسانى از آنان آشنايان و دوستان خود را از مسلمانان نگه مىداشتند از آن جـمله (بـارون منـاسگان بازرگان تبريزى و دكتر شموئيل و بهبه عيوضيف و غيره.) بدين ترتيب ارومى به دست عثمانيها افتاد و آنجا را لشگرگاه گردانـيدندة امـا مسيتحيانى كه از ارومى خارج شدند به طرف سلنوز روان گرديدند، عثمـانيها قـدرى تعقيشان كردند وكسانى از آنان كه در پشت سر بودند كشته شدند و يك دسته از زنان و اطفال را دستگير كرده بازگنتند، در راه ديگر كسى به جلوگيرى از آنها نرداخت ولى ميان خودشان بىنرتيبى رخ داد و هر كسى جز در فكر خود نبود، در نزديكى مياندوآب در بائى به نام (سولوتچه) مجدالسلطنه با يك دسته سوار و يك عراده توب در كمين نشسته بود و همين كه مبيحيان رسيدند يک دفعه به شليك توب و تفنگ پرداخحته مسيحيان غافلگير شدند، هركس به نجات جان خويش مىكوشيد، بسيارى از آنها زنان و فرزندان خود راگاشته فرار كردند و عدهاى بسيار كشته شـدنده پس از آن هــم اكـراد دنبالشان افتاده تا نزديكيهاى صائين قلعه عدهُكثيرى از آنها راكشتند و غنائم فراوانى كه همه را از تاراج ارومى و سلماس به دست آورده بودند، پس گرفتّند و مسيحيان با اين رنج و مشقت خود را به صائين قلعه نزد انگليسها رسانيدند.
دكتر (شيد) در ميان راه در نزديكى صائين قلعه مرد و او را در بيابان پهلوى يك تير تلگراف به خاك سپرده و علامت گذارده بودند كه پس از پايان جنـگ در زمـان

آرامش فرستاده او را به تبريز آوردند و ذر گورستان خودشان در ليل آبـاد تبريز دفـن
كردند.
بدين ترتيب آشوب ارومى فرونشست و نتيجهاى كه دكتر (شيد) و همدستان او از افروختن اين آتش بردند، آن بود كه يكصد و سى هزار مسلمان و مسيحى در ايـن آشوب كشته شدند و سراسر شهر و اطراف آن تبديل به ويرانه گرديد و سرانجام هــمه مسيحيان دربدر و آواره شدند و از خانه و كاشانه خود كه زمانى مأمن و پپاهگاه آنان بود

به دور افتادند، اينست نتيجهٔ دستهاى خارجى در ميان يك ملت غافل و بیىاطلاع. عشمانيها در ارومى مردم را به اتحاد اسلام دعوت مىنمودند، بعضى ها بـا بـا آنـها همكارى مىكردنده در اينجا هم رشته كارها را خود در دست داشتند و قلعهبيگى برپا
 اين عمل آنها را ناديده مى گرفتند. جس از مدتى عثمانيها مجبور به تخليهُ اروميه شدنده سران اهالى را در خانهُ حكيمَ صاحب جمع نموده و به آنها يخشنهاد كردند كه اسلحههاى غنيمتى كه از مسيحيان گرفته شده بخرند به اين عنوان كه بعد از رفتن سپاه عثمانى از خودتان دفاع كنيد، در اين موقع يكى از محترمين شهر اظهار مىدارد كه دولت ايران بى طرفن بوده و ما سر جنگ با باكسى

را نداريم و بيازى به اسلحه هم نيست. سردار عثمانى عصبانى شده و اظهار مىدارده فردا همينها (اشاره به رئيس ايل زرزاء) بعد از رفتن ما، شما را مورد تاخت و تاز و غارت قرار مىدهنده شما بـا بـايستى بتوانيد اقلا از خودتان دفاع كنيد. با اينهمه تفاصيل سران مردم قبول نكرده و عثمانيها در حدود بيست هزار قبضه
 اختيار اسمعيل آقا سيميتقو قرار مى دهند و سيميتقو با همان اسلحه و توب و عدهاى از تو پِحָیان فرارى عثمانى شروع به قتل و غارت نموده و در مقابل دولت پإيدارى مىكرد.

## riv

## تارنخ اروميه

(واقعاً مرحبا و صدآفرين به اين بيطرفى و سران قوم كه • ب هزار جمعيت از زن



## قحطى و ييمارى:

هنوز تيفوس و تيفوئيد دست برنداشته روزانه بسيارى را از بين مى برد، كسانى كه

 خانهها خالى گرديده مخصوصاً محلهماى مسيحىنشين كه به كلى خالى از سكنه شده بود. در بيرون شهر وضع بدتر از اين بود، آباديهاى مسلمـاننشين را مسيحيـان

 آنجا ساكن شده و در آبادكردن آن آباديها مىكوشيدند.

## شورش اسمعيل آقا سيميتقو:

 شهر سروسامانى به وجود آورد ولى هرگز دست به بيرون شهر نداشت واين بود كه اكراد


 بى كفايت به نام انجمن دست در امور شهري داشنـي مىباشد، عبارتى جند از آن را در اينجا مى آوريم:

تلگراف انجمن شهر اروميه:
آتش بيداد در اروميه و اطراف آن افروخته، تمامى دهات را قتل و غارت زائد برد و هزار مرد و زن و بِجه سر بريده و شكم دريدهاند... الان فقط در قريهُ (شيطان آباد) و و قريهُ (داشآغل) زياده بر يكصد جنازء مسلمان آغشته به خون بى غسسل و كفن ماندهاند. راههاى شهر از چهار طرف مسدود، هرچه ملالتّجاره و غيره در راه بود كلا بردهاند
 عمل نمى آيد...
امشب نيز هجوم آورده يـى طرف شهر را بردند و سيم تـلـگراف را نـيز قـطع
 درد دل بسيار و محنت و غم بيشمار.
امضاء انجمن ارومى

## مجدالسلطنه و قواى عثمانى:

در ارومى متجدالسلطنه كه يكى از سران آنجا به شمار مىرفت با با اطلاع انجمن
 جون اسمى از عثمانيها برده نمى شد و تنها عنوان غارت گران ان اكراد در ميان بـود؛ بـه موضوع اهميت بيشترى ندادند.
مججدالسلطنه با لشگرى مجهز از شهر بيرون رفته و در چچند فرسخى اروميه اردوگاه به وجود آورد و در اندك مدتى غارتگران را عقب زده و امنيت برقرار ساخت
 دهند و گفتگوئى در ميان باشد به جنگ پر پرداختند.
 اكراد دوباره به حمله برداختهانده از اين جهت فرمان انـ حمله صادر نمود و سعى مىكردكه


منفجر شد، اطلاع يافت كه سپِاه عثمانى است، چون مجدالسلطنه، دستور نـداشت بـا





 ستمديدگان بلند مىشد و زنان و كودكان نالان و وريان ريان به شهر مى آمدند.
 برادرش جعغرآقا دست به خـون بيگُـاهان آلوده مىكرد، گـذشته از ايـنكه عثمـانيها وادارشان مىكردند، عدهٔ زيادى هم از اكراد عثمانى همراه آنها بودند.
 مجدالسلطنه به انجمن تبريز فرستاده تخنين مىنويسد: تمام دهات شات شهر غارت، ذخار


 قتل ... از دهات جائى نمانده كه قتل و غارت نشود، عموما در شهر متحصن...

 كنيم- صدآفرين) اطلاععى كه از ارومى به تهران رسيد اين بود كه جهار جهار هـزار عسكـر

 ايشان را دستغير ساختهاند.
آقاى بهبهانى مىگفت: نخست تلكرافى به سلطان عثمانى مخابره نمايند، اگر

سودى نبخشيد بىدرنگ به جلوگيرى برخيزند، ولى اين راى چذيرفته نشد.

 ارومى رسيد كه عشاير كشت و كشتار را به منتهاى درجه رسانيدهاند، دست به زنان و
 خوددارى مىكنند و در تلغرافخانه متحصن گرديدرانداند.
 اتفاق گفتند: يا چارهٔ دشمن را بكنيد يا آشكارا بڭوئيد كه ما نمى توانيم كمكى انجـار دهيم (و در اينجا ول معطليم) تا خود مردم چارها نتيجه نرسيد.

سميتقو كى بود؟
اين مرد رئيس ايل شكاك بوده و و قوائى در دست داشت و داستان او رابا آسوريها نوشتيم كه مارشيمون به دست او كثته و آسوريان نيرو فرستاده و جهريق را ما متصرف شدند و سيميتقو به سختى شكست خورده و گريخت.


 ميان عثمانيها و انگليسها جريان داشت خود انود راكنار كثيد.
 اوضاع و فرمانبردارى اكراد و جنگججوئى آنان و زيادى اسلحه و و مهمات اين مرد را به آرزوى بزرگی وامىداشت. اكراد هر وقت فرصت میى میا محمدآقا در زمان خود با رها نافر مانى كرده و آشوب به راه انداخته بودند، ولى سيميتقو

اين زمان براى كردستان خودمختارى مى خواست و به خاطر اين آرزوها بود كه خود را
 نتوانستند با دست مسيحيان كارى از پشش ببرند، سيميتقو را براى آشوب و غو وغا كردهاند گرچه اين شايعات دليل نداشت ولى چحون با بدخواهى و كينهتوزى بيگانگان







 آزادى كردستان كه با اين اعمال نيست، پس پکار مىكند؟ آباديها را غارت مىكند،


 ادامه دهند، ناگهان خود راگرفتار چنیاگال آكراد يغماگر و آدمکش سيميتقو مى يابند. اينست معناى آزادى كردستان، همين است نتيجهأى كه سياستمداران خارجـى
مى خواهند.

پس از رفتن عثمانيها حاج شهابالدوله حكمران ارومى شده بود، ولى او مرد كار نبود و در براببر قتل و غـارت اكـراد جـز نشـــتن و دست رويـهم گـذاردن پـارهاى
 شخص كه در زمـان صمدخـان يكـى از همدستـان او بـود و پس از بـازگشتن آزادى

دموكراتها دنبالش كرده و از شهر بيرونش كرده بودند، اين موقع بار ديگر از كـاركنان دولتت شده و در چِنين موقعى به حكمرانى ارومى فرستاده مى شد.
 اين بود كه به پجهريق نزد سيميتقو رفته با پند و اندرز او را رام گرداند و امنيتى به وجود آورد.
اين رفتار و سياست سردار فاتح نتيجهء آن را داد كه سيميتقو دليرتر و اكراد در قتل و غارت جرى تر گردند. بدينترتيب سلماس و ارومى بار ديگر گرفتأر ناامنى گشته و هر
 اكراد راه نمىدادند و متصلا به تبريز نامه نوشته و كمك مى خرخواستند.

بمب ساعتى و حو الهُ پستى:
 بفرستد، ناگزير پاره́ ديگرى انديشيد و آن اينگه خواست بمب ساعتى براى سيميتقو
 و اشخاص ديگرى از آزادىخواهان أين شهر براى كشتن شجاع نظام اين عمل را انجام داده و جعبهاى به نام امانت توسط پست برايش فرستاده و او راكشته بودنده مكرمالملك مى خواست همان معامله را با سيميتقو انجام دهد. در اين كار همدستان او ارمنيان بودند، بمب را نيز آنها ساختند، مكرمالملكى آن را به خوى فرستاد، چون مادرزن سيميتقو در يكى از دهات خوى مىنشست به نام آنكه جعبهُ شيرينى است و آن زن براى داماد و نوهاش فرستاده به پجهريق نزد اسماعيل آقا فرستادنل.
اما سيميتقو هشيارتر از شجاع نظام بود و خود را ازاين ورطه نجات داد، در اينجا عين گفتهٔ خودش را مى آوريم.
جون جعبه رآٓوردند، پسرم به نام آنكه شيرينى است و مادربزرگش فزستاده با
تاريخ اروميه

بى تابى بازكردن آن را مى خواست، من به ياد داستان شجاع نظام افتاده به محتويات جعبه




چندقدمى دورتر از ما برخاست.
 على آقا و چند تن ديگر از اكراد نابود گرديدند، اين خود بهانه ديگرى به دست سيميتقو داد.
 جعفرآقا برادر بزرگتر سيميتقو امان داده و به قرآن سوگند خورده و و او را با به تبريز آورده بود، سچس دست يافت و او رابا دو تن از همراهانش بكشت و و ديگران گريخته جان بدر

بردند.
سيميتقو در اين اغتشاش خوده قتل ناجوانمردانة برادرش را بهانه ساخته و دولت




 حكمرانى جائى فرستاد از جمله ضياءالدوله نامى را به ارومى و و مكرمالدو الدوله را به خوى

اعزام داشت.
 شورش رادامن مىزد، سيهسالار به جاى آنكه قوائى ترتيب داده و به جلوگيرى پردازند، به دلجوئى از او برخاست.

مقاومت ضياءالدوله:
چجنانكه گفتيم سيهسالار، ضياءالدوله را به حكمرانى ارومى فرستـاد، ايـن مـرد خويست سرباز مراغهاى و يک قبضه توب همراه خود داشت، در اين موقع گذشته از آ آسيب اككراد كه يِإيى به آباديها مى تاختند يكى كانون و آشوب نيز در در شهر پد


 مسلمانان با همهُ صدماتى كه از مسيحيان و امريكائيان ديده بودند، آزارى به آنها نمىرسانيدند و سردار فاتح در حكمرانى خود مهربانى با آنان مىنمود، با ايـن وضـع

 اكراد را با خود همراه ساخته و برعليه شيعيان تحريك مينى ونمود.


 چون ضياءالدوله وارد ارومى شد و دويست سرباز و يكـ قبضه تـوپ هـمراه داشت، اهاللى خوشحال شدند.
ضياءالدوله مردى غيرتمند و كاردان بود، از همان روزهاى اول زد و خورد ميان
 از گفتهُ مرحوم توفيق است، نوشتهٔ خود او او را مىى آوريم.

 ورود حكومت جديد مى گذشت كه شصت نفر از اكراد مسلح، صبح زود اطراف خان خانئ او را محاصره كردند و به صحن و حجرات مقبره كه نزديى خانههاى حكومتى بود دانیل
rro تاريخ اروميه

شده و آنجا را سنگربندى كرده و شروع به شليك نمودند. از اين طر ف حكومت نيز سربازان خود را به دور خود بمع نـموده بـا كمـال جلديت دفاع كرد، اهالى ارومى كه تا حال همحچو قدرتى از حاكمى نديده بودند و در هنين مواقعى دست و پاى مردم را بسته و به دست دشمنان هى سپردند و چوت آن شهاهت رااز ضياءالدوله ديدند فوراًاشخاصى كه اسلحه داشتند به كمك حكومت رسيده و اكراد را از مقبره خارج نموده و جنگ كنان از شهر بيرون راندند، اكراد با دادن تلفات زياد از شهر بيرون رفتند. (YV شعبان IYYV قمرى)
اهالى ارومى چـون اين تجاوزات و غوغاى اخير را از تحريك دكتر (يـاكـاردـ .حكيم صاحب) تصور مىنمودند و يول دادن دكتر پا كارد نيز به اكراد را ديله بودند تاثير عميقى در دلها بخشيده بود، عدهاى از تفنگجپیان پس از بيرون كردن اكراد بلدن اطلاع حكومت به عمارت دكتر پاكارد هجوم آورده و درب را شكسته به داخل ساختمان وارد و به مردان و زنانى كه ذر اطاقهاى آنجا اععاشه مىشدنل حمله نموده به كشتار مى بردازند و خود حكيم صاحب را عدهاى با زحمت از دست ايشان نجات داده و بـه حكـومت مى.برند.
ضياءالدوله يس از اطلاع از قضيه فورى سرباز فرمتاده آن اشخاصى راكه در ساختمان بودند خارج و مسيحيان را با زن و بچجه و با مجروحین به اداره́ حكومتى انتقال داده در تحت نظر دكتر چاكارد، مجروحين معالجه و مداوا مىنما يند، كشتهشدگان به طور تحقيق شصت نفر بودند.

دفاع اهالى از شهر: با اين اقدام غيرمنتظره كانون فساد در شهر منحل گرديد و ا اكنون تنها كار مهم

 بين تفنگچجيان تتسيم نمود وباكمال نظم و ترتيب به مواظبت شهر مشنول وكميسيون با

جديت تمام مشغول تعمير ديوارهاى بدنئ شهر گرديد و يكـ دستگاه باروتكوبى و و تهيه
 نمودند.'
از آن طرف وقتى كه خبر شكست اكراد به اسماعيل آقا رسيد فوراً يك دسته از




 ساكين دهات ناگزير شدند چندين قريه در يكجا به يكـ قلعهٔ محكمى پناه برده بـهـ نگههارى خود يردازند.
خلاصه اكراد ارومى را محاصره نموده و سعى داشتند كه داخل شاري شهر شونده از آن آن





 ارومى بودند، از آنجا بيرون آورد.





[^4]
## rys

 تاريخ اروميهسنگر ديگر مىبرد. در اين موقع كم ماه رمضان سال I Irrv قمرى فرا رسيده بود و شبها





جوانان با اسلحههاى مختلف به استقبال مهاجمين مى شتافتند. بدينطريت شهر ارومى به وسيلّ فرزندان غيور خود محافظت مى گر ورديد و تا روز
 به راه كمك ساير برادران هم ميهن خود بود بودند.

 انگليس به اين شهر وارد شدند، در اين موقع اكراد نيز دست از جنگ كشيده به تهريق بازگثتند.

قرارداد و سقوط شهر:
اين بار از جانب حكومت، سردار فاتح با معيت كنسول انكليس و مقدار كافى
 نصرتى) براى ملاقات با اسماعيل آقاى سيميتقو به جهريق روانه شدند و دولت وقت با


 حفظ امنيت اين نواحى را به عهدهُ وى واگذار مى كند، درواقع شبانى گوسفندان را بـ به * گرگ تيزدندان مىسپارد. اسماعيل آقا به شرطى اين پيشنهاد و هدايا را قبول مى كند كه سردار فاتح خود نيز

حكومت ارومى و سلماس را قبول و ضياءالدوله كه آن همه تدبير و شهامت در حفظ و


 طريق شرفخانه و درياحه عازم اروميه مىترگردند.




 بود، اين هيئت در همان قريه ابتدا به ملاقات اسماعيل آقا رسيده و بعد از ^؟ ساعت وارد شهر ارومى شدند.

 . اسماعيل آقا، ضياءالدوله را مجبور كردند سواران و تويخانهُ خود را برداشتهنه، عازم تبريز گردد.
بعد از اين زبان اعتراض مردم باز شد و شايع گرديد كه: مْردم خـود در مقــابل غارتغران استقامت كردند و شهر رااز دست ندادند ولى عوامل ديگرى شهر راد تقديم نيروى اسماعيل آقا نمودند.
 مستحفظ به دهات و جاهاى ديگر گمارده شدند كه خودشان مايؤ گرفتارى و نالامـنى بودنده كسانى كه از اين مستحفظين اطراف شهر مشهور بودند
 از دست اينها به ستوه آمده بودند.

در اين موقع آزادى وخواهان تبريز تجاوزات كسان اسماعيل آقا را بـه حكـومت
 اسدآقاخان مشهور به فشنگچِى ماموريت يافت كه تشكيلات انتظامى در اروميه دائر ساخته و نظم عمومى را در دست گيرد.
اسدآقاخان برابر دستور يك عده از افسران جوان و آموزش ديده با خود همراه


كسان اسماعيل آقا كه به غارت و چچپاولگُرى عادت كرده بودند، آرام نـنـشسته،
دائما زد و خوردهائى ميان اكراد با اهالى و زاندارمهاى محلى روى مىداد و هرجـنـد گاهى كسانى چحند از طر فين كشته مى شد.
محافظين دهات كه از جانب اسماعيل آقا منصوب شده بودند، بناى غـارت و تاخت و تاز را گذاشته و مى گفتند: سردار فاتح نيز بايد شهر را ترى گويد و در غير اين صورت از قتل و غارت بازنخواهند ايستاد.
 گردن نهاده، اروميه را ترك و به جاى خوا خود.على اكبرخان مشهور به كنسول را به حكومت ارومى گذاشت.
در اين موقع چون راه ارتباطى اروميه و تبريز منحصر به راه دريا بود و اطراف شهر را تا چندين كيلومتر اكراد فراگرفته بودند و به علاوه خود محال كردنشين بـوده على|كبرخان كنسبول به منظور جلوگيرى از قطع ارتباط اروميه و تبريز و بـراى ايجـا

 مفيدى بود كه براى حفظ ارتباط و ايجاد امنيت در راهها لازم به نظر مىرسيد و چجون سواران اسماعيل آقا فقط تفنگ داشتند، نمى توانستند آسيبى به اين برجها برسـانند و



 شهر هجوم آورده وحاكم شهر على اكبرخان رااز شهر خارج و خود حكومت رادر ادر دست گيرد.
اين شخص با سواران خود و به كمك اكرادى كه قبلا در شهر بودند ور وارد شهر
 گرفت.

نبرد گلمانخانه:
اسدآقاخان رئسس نظميه شهر رضع را خراب ديده و و نيروى انتظامى خود را بـه


نموده و براى نجات شهر اقدام نمايد.

 از اوضاع آنجا اطلاع داشت، يك شب غفلتأ با عدهاى از افرادش واري وارد شهـر شـده و و تصميم مى گيرد ارشدالممالك نمايندأ سيميتقو را توقيف و خود حكومت شهر را در دست بغيرد.
ولى چون ارشدالممالكى در عمارت حكومتى نبوده بها اين كار موفق نمى شود در در
 معرض و دستبرد كسان اسماعيل آقا مصون نگه مىدارد كـي كه از آن جمله ادارارات ماليهـ
 از تبريز خبر مىرسد كه عنقريب قواى امدادى كافى خواهلد رسيده، حكومت
تاريخ اروميه

تبريز توصيه مىكرد گلمانخانه رابطءُ خود را با شهر حفظ نمايد و آنجا را از دست ندهد.

شكست رازندارمها:
اسدآقاخان با جديت در حفظ برجهاى بين راه ايستادگى نشالن مىداد كه نا گهان در اين موقع عمر خان شكاك با تويهائى كه اخخيرا به اسماعيل آقا رسيده بود مـامور

سركوبى و قلع و قمع اسدآقاخان شده وارد اروميه گرديد.


 كلمانخانه عقب كشيدند. قواى عمرخان تا سه روز خود را به گلمانخانه رسانيده و در عرض اين سه رو رو

 كار تسلط بر محال اروميه را مشكل سازند، لذا به عمرخان دستور داد هـرپـه زودتـر
 در نتيجه بين طرفين نبردى شديد آغاز گرديد، در اين اثنا كشتيهاى حامل نيروى
 بدون اينكه بخواهند از جپگونگى اوضاع ساحل و بندر و نيروها




 خود و عدهاى راكه حاضر به تسليم اروميه به دست اكراد نشدند نگـه دارد

در نـتيجهُ زد و خوردهـائى كـه ذر ميـان طـرفين روى داد، عـدهأى از نـفرات
 معدودى با اسدآقاخان با هزاران زحمت و مشقت خورد را به تبريز رسانيدند و جريان را به مقامات حكومتى گزارش دادند.
در اين موقع اكراد كاركنان بندر راگرفته و آنها را وادار نمودند كه هنگام نزيك


 مى سازند كه خطرى متوجه آنهاست، بدين معنا كه با صـداى بـلند مـى







 گشته و بر مسببين آنها لeنت مى فرستانـادند.
بعد از اين جريانات اكراد، يكه تاز ميدان گرديدند و ارشـدالمـمـالكى حـاكـم
 قدرى تحت فشار گذاشت كه عدهاى ناحار شكايت پيش سيميتقو بردند، سيميتقو كه

 شاكيان شكايت خود رادر قلعهُ قيصرخانم (منزل آقاى حسين خان افشار-) به عمرخان

عرضه بدارند.

## عمرخان و اهالى شهر:

به اين ترتيب به حكم عمرخان (اميزخان) مردم را (عدهاى را به جبر) بدانـجا






 ازگرفتن يول و واسلحه رها مى ساختند. با اين طريق تمام اهل ارووميه براى چجندمين بار از هستى ساقط شدند.
بالاخره سواران عمرخان ديگر جيزى براى غارت در مردم نيافتند، حكومت شهر ارومى را به يكى نغر تيمورآقا نامى از اهالى كهنه شهر وا گذاشته و خود از شهر بيرون

 فرهنگ جديد در ايران) بود به معاونت خود اسدآقاخاخان از طريق مياندوآب و و سويوق بولاق به سوى ازووميه مامور شدندند
اين عده تا سويوق بولاق (مهاباد) آمده در آنجا منزل كرده و م مقدمات حمله به
 تاخته و نيروى دولتى را غافلگير نمود و بعد از كمى زد و خورد اسدآقاخان شهيد و بقيه

اسماعيل آقا آن . . ب زاندأرم اسير را دستهجمعى به مسـلسل مـى بندد و نـايب

 او مىگويد:
 بكشد و در چند قدمى پايان عمرش جوانان نورس راگوشت دم توپ نسا نسازد و با اين
 مردم ارومى در نهايت بدبختى دست به گريبان بودند و روزى نبود كه از طرف اكراد به بهانههاى مختلف زجر و شكنجه نبيند و جريمه نشوند.


 نتيجه امير ارشد شهيد مىشود و قواى دولتى شكست خورده و بعد از دادن تلفات، خود را به تبريز مىرسانند.
اين شكست هاى جیدريى قواى حكومتى به جرات و جسارت نيروى سيميتقو و بدبختى و فلاكت اهالى افزوده و اين وضع رقتبار تا كودتاى سوم اسفند سردار سپه ادامه داشت.

به دستور سردار سپه عدهاى از نُيروى نظامى به فرمـاندهى سـرتيپ امـان اللـه ميرزاى جهانبانى و معاونت سرتيب مظفرالدولد

 بدين ترتيب نيروى حكومتي در اروميه مستقر و دوران جديد يد و و حيات نيات نوين اين شهر زيبا و پربركت آغاز مىگردد.

[^5]Mro تاريخ اورميه،

دادرسى در عدالتخانئ اسمعيل آفا سيميتقو بهادر افشار رئيس نظمئه اروميه در زندان عمرخان شكا
... در زندان عمرخان دو نفر كرد بازوى مرا گرفتند و آستينهايم را بالا زدنـد،

 كه پول و طلا ندارم، سودى نبخشيد. بعد از ظهر آن روز طابور رآغاسى رئيس نظميئ سيميتقو دوباره به زندان آن آمـد و و اري

 داغ جانسوز ديگر به پشت بازوى من نهاده شد، من نيمهنجان افتاده و و سنگينى زنـجير عذاب آنها را صد تِندان مىكرد، هر دو روز در ميان اين شكنجهها ادامه داشت، جـز خداى من كسى نالهماى مرا نمى شنيد.

 فاميل پناهنده شده بودند.
 گرفت براى استخلاص من به عدالتخانهُ سيميتقو به جهريق رفته يا بميرد ويا بـ به نتيجه

اينك شرح وقايع:
بانو شيرين افشار همسر بهادر رئيس پبيس وقت شهر ارومى وقتى شوهرش رادر رادر

 آزادى شوهرش را بخواهد و يا خود را در آن قصر انتحار نمايد.

براى رفتن به جهريق يول لازم بود، وى لباس ترمهاى خود را رابه دو تومان و و جهار

 شهر ارومى در آن زمان احدى حتى از مردان، جسارت اين اين كار را رانداشتند.




 خانه شاگر دنيز در خارج از از عمارت در جو جوار گاريجيى شب را را سحر مى كند.


 مىى گويد: فردا صبح در راهرو عمارت كه از آنجا عبور خواهد كرد شكايت خـيت خود را بازگو كن.
بامهاد روز بعد در همان محل مىايستد، وقتى سميتقو از شستن دست وصوري






 صندوق رابسته و كليدش را نزد خود نگهداشت. باز دست بسينه ايستاد.

صبحانه آوردند، خامه و عسل و چائى بود، خانمش با چائى پائيرائى شوهرش

 اروميه آمدهاى؟ البته به زبان كردى، بيشخدمت به زبان توركى براى من ترجمه نمود. گفتم: بلى آقا.
كفت: ازكدام فاميل هستى؟



 گرسنگى و بيمارى تلف شدهاند.
گفت: گفتى از فاميل ضرغامالملى اميرتومان هستى.
گغتم: بلى آقا.
گفت: حָیكارى با من داشتى؟
گفتم: حتما آقا بايد مطلع باشند: شوهر من بهادر افـي افشار رئيس كميسر ارومى از طرف عمرخان مامور شده بود كه براى سواران عمرخان مبلغ بكهزار سكه طلا طلا از مردم





 روى اين اصل مامورين عمرخان شوهر مرا زندانى كرده و تحت شكرينجه شدريد قرار دادند و دويست سكهُ باقى را مطالبه مىنمايند، در اين مورد اثاث خانهُ ما را نيز بد

حراج گذاشتنده چون تهيةُ مبلز مزبور براى وى امكان نداشت و نتوانسته بود از مردم
 سوزاندند به طوريكه قادر به حركت دادن دستهايش نيست، در حال حاضر غل در گردن






 كرد.
آنگاه اسماعيل آقا رو بمن كرد و گفت: تاكنون كسى براى شكايت نزد مـن
نيامده، تو چطور جرات كردى؟ آيا نترسيدى؟

 زنگى تلفن ديوارى خود را با چرخاندن دستگيره تلفن به صدا درآورد، فهميدم كه در ارومى با عمرخان صحبت مىكثد، به زبان كردى گفت، فورى بهادر را از زندان

كنيد و نتيجه را به من اطلاع دهيل.
 آزاد گرديد، در همان دقايق شوهرم را از زندان آزاد كرده بودنده بعد بـهـ زبـان


 درب خروجى اطاق را پيدا نمىكردم كه بوسيلهُ پيشخدمت به درب خروج


حس از خروج از قصر نزد آن خانم كه شب مهمان ايشان بودم رفتم، او مرا با دو
 خانم محترم را هرگز فراموش نمى ينما



 شهر خالى مراجعت مى كرد لناكرايه رايه را دوبرابر حساب كرديردنـ

 مى گويند خانم افشار از جهريق مىى آيند، گغتم درست است، آن آن شخص با با خوشحـالى





 نخواهد داشت، آنان با گفتئ من بساط سفر را بسته عازم جهرئريق شُدند.






كفت: طبق دستور اسماعيل آقا آزاد هستى، من يكسر به منزل كه در كوجهَ خانبانى بور بود




 مرگ ترسى نداشته باشند و از اين ماجرا درس عا عبرت با بايرند.
 گفت و در آرامگاه شماره بيست باغ رضوان بخاك سیرده شد. روانش شاد و خاطرش گرامى باد.

## 世 تاريخ اروميه

## وقايع جنگ سيميتقو:





سرتيب حبيبالله خان شيبانى با سمت فرماندهى كل قواى آذربايجانيان با نيروى كافى به سمت تبريز عازم گرديد. سرتيب امانانالله جهانبانى كه در آن موق رئيس آنس ستاد ارتش بود نيز به سوى آذربايجان حركت كركيردي
سرششگر اسماعيل اميرافضلى كه فرمانده لشغر شمانر



عقبنشينى قواى سرهنگ دوم فولادين گرديده بود، عمليات مهمى انجام نگرفت.
 را مغتتم شمرده، رالندارمها را راغوا و سرهنگ



 تهران احضار گرديد.
در اين اثناء سيدطه يسر شيخ عبيدالله از همكاران سيميتقو شبانه با ••^سوار به

 افسران ارتش موفق به جمع آورى نيروى چريكـ وى نشدند و در نر نتيجه شكست نيروى

خالوقربان، اططمينان همه را از ختم غائلهٔ سيميتقو سلب نمود.

 سرتيت جهانبانى با مهارت فوقالعاده آغاز به كار نمود و پس از مطالعة اوضاع نتشئ عمليات جنگى خود راطرح نمود.

## وضع نيروهاى طرفين متخاصم:

قواى اسماعيل آقا- بطوركلى از تعداد قواى


آذربايجان و كليئكوهستانهاى مرتفع استان در انتيان انتار قواى عظيم سيميتقو بود.

 هميشه قواى دولتى را از پا

 روحيه بسيار قوى بودند.


 بر كردستان مستقل رادر دل می يرورانيد.
 جنگجويان غيرنظامى مجموعا پانزده هزار نري نر بودند.
 تحتالسلاح درآمدند و عمليات برعليه سيميتقو آغاز گرديد.

## تارنخ اروميه

از چهارم مرداد سال 1 ا† شمسى در نتيجهُ حملات ارتش بـندر گلمـانخانه و سِس سلماس و ديلمقان يكى پس از ديگرى از دست اكراد خارج و به تصرف قواى دولتى درآمد.
به تمام قواى مختلط دولتى مقيم پـادگان (كاظم داشـى) دسـتور داده شـد از
 سريع در بندر شرفخانه متمركز گرديده بودند، دستور داده شد از طريق شمال طرف قلعءٔ چهريق حمله كنند و آنجا راكه قلب نيروى سيميتقو بـود تسـخير نمـايند،
 كمترين مدت سقوط نمايد.

## حكم عمليات جنگى:


 سمت قلعهٔ چهريق بيشروى نمايند.

 به سوى قلعهٔ جهريق حمله نمايند.
 وظيفه داشتند در جدار مسطح شمالى ساحل درياجه يشروى ئموده خـود را بـهـ قـلعه جچريق برسانند.


روز انجام پذيرد.
پپ از صدور حكم عمليات رزمى از طرف سرتيپ جهانبانى و ارسال آن براى

كلئُ فرماندهان واحدها در روز عاشوراى حسينى سال گ६| | قمرى عمليات كلى بـا نهايت سرعت و شدت عمل بر عليه قواى سيميتقو آغاز گرديد

 ستون مزبور در ارتفاعات مذكور با تواى اكراد تلاقى و اكراد با سرسختى و رشـادت
 در حال يششروى هستند.
از طرفى اطلاع رسيد كه آتش شديد توپپ
 روى ارتفاعات قيزيل داغ محاصره و نابود شوند سرتيپ جهانبانى پس از كسب این اطلاعات فورا به ستون سوار كه در اختيار
 كه ميان خطوط قواى دولتى نفوذ يافتهاند به عـقب برانند، ضمنـأ دسـتور داد كلولههاى تويخانه و آتش مسلسل را بر روى افراد دشمن متوجه ساخته و مواضع آنـ آنها را با نهايت دقت و شدت درهم بكوبند.


 آتش و شدت حملة سوارنظام كه در موقع بسيار مناسبى آغاز گرديده بوده آنان را يس آر از يك نبرد خونين شكست داده و مجبور نمود كـه بـه طـرف قـلعهُ چـهريق و و سلمـاس

 روى آوردند. در اين موقع به كليء نيرو دستور داده شد به منظور استفاده از موفقيت (كه يكى از

## r\&o تاريخ اروميه

اصول qگانه جنگگ است) بدون كوچچترين سستى به قلعهُ چچهريق حملهور شوند. نيروى دولتى چس از هشت فـرسنگ راهي
 اكراد كه از سرعت عمليات نيروى دولتى غافلگير شده بودند در تچهريق نيز مقاومتى


## شكست و فرار سيميتقو:

سيميتقو و نزديكانش باعدهاى كثير از سواران به تركيه فرار و بالافاصله از طرف سرتيب جهانبانى به مرزداران كشور مزبور پيشنهاد گرديد كه ياغى معروف را گرفته و تحويل ارتش دهند، اما چچون مامورين مرزى تركيه شنيده بودند كه همراه قواى شكست خوردهُ اسماعيل آقا تعدادى قاطرهاى بـارشده از ليره يـافت مـىشود بـراى تـصرف

 هارهاى نداشت و سخت دچار اضطراب خاطر گرديده بود، لذا به وسيلةُ مكرمالسلطان ده هزار ليره ترك فرستاده و از سرتيپ جهانبانى تقاضاى تامين نمود. سرتيپ جهانبانى در جواب سيميتقو پيغام فرستاد كه جز تسليم چارْارهاى نداشته و هيچچگونه تامينى به او داده نخواهد شد.
جند نفر از نزديكان اسماعيل آقا از جمله عمرخان كه با سيميتقو متوارى شده


 خورده به تركيه فرار مىنمايد. عمرخان مدتى در قصر زندانى بود و در شهريور •Y •Tآزاد گرديد.

سيميتقو حگونه كشته شد:




 خود مى گيرند. در اين موقع سرلشگر مقدم فرماند



 گردان يِياده حاضر براى عمليات باشند.




 استقبال فرمانده لشغر به طرف سربازخانه حركت مى مكند.
 فرمانده لشگر قرار نبود بيايد و اين طرحى بود كه براى گريتارى اسماعيل آقا طرح شده بو2.

 بالاخانهاى كه پِنجرها آن رو به جاده بوده نشسته و متتظر مراجعت اسماعيل آقا بودند، به

محض اينكه سيميتقو در تيررس قرار مىگيرد، از داخل بالاخانه تيرى به طرف اسماعيل

 بردن فرزند دوباره مراجعت و اين بار بر اثر اصابت دور دومين گلو كـله مـقتول و بالافـاصله خورشيد آقا نيز كشته مى شود.
آقاى بزرگ ابراهيمى نقل مىكند كه يكى افسر انگگليسى به نام (مازور ايدموند) كه با تغيير لباس گاهى در لباس روستائى و گاهى در لباس درويشى براى جمع آورى

 اجراى ماموريت خود در حـاليـكه لبـاس درويشى بر تـن داشت بــهـ طــور عـــادى و و
 كردنـد.'
در همين موقع سـرگرد هـاشمى ارتفـاعات مشـرف بـه اشـنويه را مـتصرف و شبـانه

 موفق نمىشوند.
 در انظار عامه گذارده مىشود و جهت خاطهر وجمعى يكى از زنانش كه در اروميه بـوده
 سيميتقو را مار گزيده بود و وى با خنجر خود بند انگشتش را بريده است و اين نشانه

[^6]بالاخره جنازه را بيرون دروازه خزران اروميه نزديكى رودخانهُ كوچکى（دهوار） به خاك مى سیارند، ولى اكراد پس از چخند روزى شبانه مخفيانه بجسد او را بـه جـاى ديگرى منتقل مىنمايند．

اـ تاريخ هيجده ساللُ آذربايجان، تاليف：سيداححمد كسروى

## اروميه در زمان سلطنت رضاشاه پهلوى：

 خبر شكست اسماعيل آقا（سيميتقو）و فرار او به خاك تركيه به سرعت برق در شهرهاى آذربايجان بخصوص در شهر ارومى منتشر گرديد．كسانى كه در سالهاى قحطى و بلوا از ترس دشمنان داخلى و خارجـى مـحل سكونت خود را ترى گفته و به نقاط دوردست هجرت كرده بودند، از شنيدن آزادى اروميه و فرار سيميتقو خوشحال شده و به صورت دستجات و گاهى به طور انفرادى به

سوى موطن خويش شتافتند．
البته اوضاع اروميه در آن روزگاران بسيار تاسفآور بود زيرا مدت چـنـد سـال
 و آثار سكونت و زيست را محو و نابود كرده بودند． از طرفى لشگركشى هاى مكرر روسهاـ عثمانيهاـ مسيحيان و ا اكراد سـيميتقو و و اري تبديل باغات و آباديها به اردوگاههایى دائمى و مـوقتى، ايـن نـواحـى را بـه صـورت
 اغلب دهات خالى از سكنه بود در بعضى دهات وجود چــند نـفرى بـه چشـم

 اينك با مراجعت مهاجرين به اروميه و آرامشى كه در شهر حكمفرما بود، دوباره
 سايهُ امنيت، شهر اروميه كه در زير بار كمرشكن حوادث ناگوار قد قد خم كرده بره بود، بار

ديگر به ثا خاسته و فعاليت خود رادر آبادسازى و تامين زندگى أهالى آغاز نمود.
 كينه و عداوت گذشته را فراموش كردند و هر كسى مشغول كار خود گرديد، همحنين

را در اينجا ذكر مىكنيم.

اــايجاد امنيت وآرامش كه قبل از آن مردم ازوميه در حفظ جان و مال و ناموس
خود امنيت نداشتند.

قديم به پاركى و مدارس دولتى و بيمارستان.

لازم بود و قبلاً مردم به طور دستجمعى در خزينه

كردن در زير دوش حمام را جايزه نمى شمردند.
غــايجاد مدارس كلاسيكى به هزينهُ دولت و تدريس مجانى، باز عدهاى برعليه
اين عمل تبليغ نموده و شعار مىدادند، اشعار زير از تبليغات آن دوره مى وباشد:

 هـ ايجاد ادارهٔ سجل احوال و صدور شناسنامه براى هر فرد كه تا آن روز سابقه نداشته و تاريخ اشخاص تشت جلد قرآن كريم ثبت مى شد و تاريخ وفات روى سنگ قير حك مىگرديد.
דـ فراهم ساختن بيمارستانهاى دولتى و مداواى مجانى كه آرزوى هر فرد ايرانى

V يافت و دولت نيز مانع اين كار خلاف شرع نمىشد.
^ـــايجاد ارتش نوين كه ماموريت اصلى آن مطابق آئين نامئ انضباطى حفظ تاج و
تخت و سلطنت بود.
وـ كشف حجاب زنان و دختران با وضع اسفانگيز •
-اـ تقليد مردم از تمدن و روش اروپيائيان به طورى كه اسم فرزندان خود
تقليداز خارجى ها (آلبرت) و (كارلين) مى گذاشتند.


مسافرت رضاشاه به اروميه:
در سال V•V F شمسى رضاش اروهاه از طريق مهاباد عازم شهر اروميه شدند، نزديكى
 نصب گرديده بود كه از هر صنفى پنج نفر نماينده جهت معرفى بهى به شاه تعيين و حضور يافته بودند.

 سيفالعلماء Oـ مرحوم ميرزا فتحعلى غروى در اين چادر حضور در داشو اشتند. در جادر دومى اعيان و اشراف شهر مركب از: اـ ــاجى نظم السلطنه اميرتومان،


 سياسى قرار گرفته بودند. جمعيت سمت چپ پِ طرف آبادى وزير آباد اجتماع كرده بـودند. از طـر لشگر يک نفر شييورچی قدرى دورتر از جماعت، پاس مى داد كه به محض مشاهدهُ اتومبيل حامل شاه با شيبور اطالع دهد.

گارد تشريفاتى كه تحت نظر سرهنگ درخشانى بود، در حال راحتباش بودند، هنگام رسيدن ماشين شاه به علت گرد و خاك جار جاده شييورچحى نتوانسته بود وجود شاه را تشخيض داده و اطلاع دهله، لذا شاه نزديك سربازان رسيده و سربازان مشغول استراحت و شاه ششغول بازديد بودند، كه يكمرتبه فرمانده گارد متوبهه شده و فرمان به باى خود داده و موزيك سلام مخصوص را نواخت. اين كار موجب ناراحتى خاطر شاه را فراهم نمود و حادثهاى كه موجب تشديد ناراحتى ايشان گرديد، اين بود كه درويشى از بين بحماعت با صداى بلند و رسا مبنى بر عدم رسيدگى به شكايتش اظهاراتى نمود. شاه دستور داد: آن پلرسو خته را بڭگيريد.
در اين هنگام سرهنگ درخشانى در حاليكه شمشير تشريفات در دست داشت به طرف جماعت دويد تا درويش را بڭيرد، بحماعت ترسيله فـرار نـمودنل و مـتفرق شدند. شاه با مشاهدهُ اين وضع اظهار نمود: بـا مـردمكـارى نـداشته بـاشيد، درويش هرجاست دستگير كنيد.
درويش را دستگير كرده به حضور شاه آوردند، شاه پرسيد، آيا خدمت كردهايل يا نه؟ درويش جواب داد: قربان، ما خدمت به مردم مىىكيم. شاه گفت: اين پدرسوخته را ببريد تا خدمت سربازى را انجام دهد، درويش راگرفته و بردند تا لباس سربازى به تن كرد و او را به پِادگان ديگرى منتقل نمودند.
 مى شوند، ناگهان ميرزا فتحعلى بدون مقدمه اظهار مىدارد، شاها من دعاكنم شما آمين بگوئيد، شاه عصبانى شده مىگويد: خودت آمين بگو، ميرزا فتحعلى مىگويد: پس شما دعاكنيد تا من آمين بگويم. شاه با نهايت عصبانيت مىگويد: من اهل دعـا نـيستم، مـرحـوم مـيرزافـتحعلى مىگويد: خدا ترا به مردم مهربان و مردم را به تو مطيع نمايد، شاه با حال خشم دست به شمشير برده مىگويد:

با اين شمشير گردن ملتى را مىزنم.كه مطيع من نباشد.
سیس از چادر علماء خارج شده رو به سرلشگر |ميراحمدى نموده مىگويد: بيا
اينها را معرفى كن.
ايشان بيش از دو نفر را معرفى نمموده و اين ماموريت به آقاى رخاخان افشار رجوع مىگردد، ايشان نيز مستقبلين را با ذكر القاب و اجداد معرفى مىنما يد كه شاه با ناراحتى مىگويد: اسامى اينها را بنويسيد و به من بدهيد.
در چالدر تجار اظهار مىدارد: باز شما كشمش مى فروشيده حرا ابريشم توليذ كرده و نمى فروشيد؟ حاجىى ابوالقاسم اصفهانى به عرض مىرساند كه قربان مـا تـاجريم و

توليد اجناس با مالكين است، ايشان بايستي توليد بكنند و ما هم صادر كنيم. ستس از يک، يک جاذدرها بازديد كرده و سئوالاتى نمودند و بعد به طرف شهر رهسپار گشتند. پس از ورود به شهر در منزل حاجیى نظمالسلطنه اقامت نموده و امور تشريفاتى به عهلهُ آقاى حاجى اميرمنظم محول گرديده بود.
سال بعد كه شاه براى بازديد پادگان رفته بود در مراسم شام گاه پادگان شركت نمود، سرباز دعاخوان بسيار شمرده و عالى دعا خوانده به طورى كه شاه خيلى خوشش
 قربان اين سرباز همان درويش است كه به خدمت سربازى فرستاديد، شــاه خـنديد و كفت: دستور زااجراكنيد.

در زمان سلطنت رضاشاه اسامى اغلب شهرهاى مرزى تغييرنام يافت و از سال

مكرى (مهاباد) نام گرفتند.

اقتباس از خاطرات سرلشُر احمد زنگنه

در اواخر مردادماه • r حوادثى از قبيل دستگيرى عدهاى از جاسوسان شوروى مجهز به تمام وسايل مخابراتى در اروميه اتفاق افتاد و شركت نفت اروميه راكه بيرون دروازه́ بالوو بود جاسوسان دشمن آتش زدند، در آن روزهاى پراضطراب بـر بـلاتانكليفى عجيبى حكمفرما بوده ديرى نپائيد كه قواى شوروى با نقض بيطرفى ايران در ساعت رون
 شمالى كشور گذشته به داخل خاك ايران تجاوز كردند.

بمباران اروميه:
بامداد روز سوم شهريور هواپیماهاى شوروى شروع به ريـختن بـمب بـه روى
 (ايالت) طرف ستاد لشگر دومى در حياط اداره فرهنگ (معارف) سومى در مـيدان
 (حياط) يك نفر مسيحى كه عمل نكرده بود. اين بمبها به جز جلو ستاد لشگر، تلفاتى در بر نداشته است.

مختل شدن نظم عمومى شهر اروميه: صبح روز دوشنبه سوم شهريور به محض اينكه هوابِيماهاى دشمن در آسمـان شهر پيدا شدند و چند نقطه را بمباران كردند، نظم شهر به هم خورد و يكمرتبه امنيت و آرامش بيست ساله از بين رفت، مردم براى فرار از بمباران، خـانههاى خـود را تـرك
 ارومى تقريباً خالى از سكنه گرديد، اكثر كساني كه در شهر مانده بودنذ، پيرمردانى بودند

كه شورش جيلوها و تاخت و تاز سيميتقو را ديده بودند و گوششان به اين سروصداها و بى نظمى ها عادت كرده بود.
در بمباران ميدان استاندارى سه نفر از افسران لشگـر: سـرگرد دامـيزشك گـل سرخى ـ سروان پیاده ميرفخرائى و ستوان يكم پییاده طوفان در محوطهُ ستاد لشگر بـه

شهادت رسيدند.
فرمانده لشخر (سرلشگر معينى) به محض بروز حوادث در محوطة سربازخـانه



 غرب واقع در ميدان مركزى شهر؛ جهر گردان اعزام گرديد.
اين گردان ماموريت داشت با اشتراك مساعى هنگ سوار سلماس كه طـر طبق اطلاع واصله به طرف اروميه در حال عقبنشينى بود در گردنئ قوشجِى پيشروى ارتش شوروى

را به طرف اروميه به تاخير اندازد.
به دو گردان هنگ بيادهٔ اخخر ماموريت داده شد در ارتما
 كرده هيشروى ارتش شوروى را متوقف سازد.
چون لشگر فاقد وسيلهُ دفاع ضدهوائى بود لذا پس از استقرار واحدها در ایر اين موضع هوايِماهاى شوروى با بمب و آتش مسلسل اين موضع را پيوسته مى كوبيدند. سرهنگ سوار جلالى قاجار فرمانده هنگ سوار اروميه ماموريت داده شـد بـا بـا
 رودخانه باراندوز به منظور جلوگيرى از نفوذ عناصر ارتش شوروىى مستقر شود.

## مقاومت درگردنهُ فوشجى:



 (گردنهُ قوشجی) از آن مى گذزرد و منطقهايست قابل دفاع.


 در اينجا سر گروهبان (كوحّكآقا ملكـزاده) جريـان دفـاع را هــنين تـعريف

مىكند:
در گردنه قوشجّى ديدهبانها خبر دادند كه روسها نزديك مىشوند وند و يكا اسواران






 قرار قبلى آتش مسلسل من روى سوارنظام روسها باز شد و بالذافاصله آهنگرزادراده كه خود


 مدت متلاشى گرديد.

ادامdُ خاطر ات سركشگر زنگنه:



 طريق درياكنار به سوى اروميه عقبنشينى كردند و بدينترتيب گردنهُ قوشجّى اولين خط دفاعى سقوط كرد.

## دستوز عقبنشينى:




 جبهه حاضر شود و تنها در آن صورت عقبنشينى اجرا خوا خواهد شد. افسر رابط مراجعت


 دقيقه از اين اببلاغ نگنشته بو دكه فرمانده گردان جنأح راست سرگر رود بياده بديعى با من وسيلّ تلفن تماس گرفت و گفت:
به .مخض اينكه دستور عقبنشينى را ابلاغ كردم، افسران و درجهداران اعتراضاً اظهار داشتند، ما شكست نخوردهايم تا مجبور به عقبنشينى شويم. همين پيام تلفنى از
 شدم و به افسران و درجهداران گفتم: در عمليات نظامى هميشه عقبنشينى در نتيجه فشار يا شكست از دشمن نيست، بلكه بعضى اوقـات تـطبيق عمليـات بـا واحـدهـاى

همجوار، عقبنشينى را ايجاب مىنمايد.
لازم است بدون فوت وقت واححدهاى خود راباكمال نظم وبا استفاده از تاريكى شب براى عقبروى آماذه نمايند.
 مقارن ظهر روز چنجشنبه واحدها به منطقء باراندوز جـايى رسـيدند. از طـرف اهالى براى افسران غذا تهيه شده بود، موقعى كه افسران مشغول صرف غذا بود انوند، افسر
 سوار إروميه كه ارشدترين افسران لشگر بود داد و سرهنگ جرم جلالى آلن دستور را بـراى افسران حاضر به اين شرح قرائت نمود:
 استفاده از كوتاهترين راه به سربازخانههاى خود بازگردند و مشغول اجرأى برنامههاى آبوزشى خود شوند.
 براى اجراى اين امريه شورایى نظامى از عموم افسران حاضر اضر تشكيل دادر ادر منظور او اين
 ولى من (سرگرد زنگنه) نظريءٔ كاملاً مخالفى داشتم تجون دستور كاملاً يكطرفه بـود و و

 نظامى و دفاعى بىنظير است، مستقر گردند. من معتقد بودم چس از استقرار در درها قاسملو پيكـ نظامى شوروى فرستاده شود و ترك مخاصمهُ ارتش ايران را به اطلاع او برساند و و از نيات و و روئ نيروى شوروى اطالاع حاصل نمايد.
 جون ما نظامى هستيم و تابع امر، لذا اين دستور را اجرا مى كنيم و فوراً دستور حركت

واحدها به طرف سربازخانه صادرگرديد؛ پس از صدور اين دستور من به طور خصوصى به سرهنگ جلالى گغتم:

 شب كلئُ افسران و درجهداران در سربازخانه ماندند.

كشتار در سربازخانه:

 مسلسل از طرف دروازء́ بالوو شنيده شد و صداى تيراندازى لحظه به لحظه شديدتر و

 يك نغر راندارم مسلح يكى از افسران شوروى را هدف امل قرار درا داده و او را راكشته است. در نتيجهُ تحقيقاتى كه بعداً در محل به عمل آمد، معلوم شد كه عنوان وران تيراندازى زُاندارم ساختگى بود و نيروى شوروى دستور داشت در موقع ورود به شهر، با نهايت خشونت ايجاد ارعاب نمايند.
يگانه تصميمى كه سرهنگ جلالى اتخاذ نمود، آماده شد شخصأ به اتفاق پیی نظامى و پرجّم سفيد به استقبال نيروى شوروى و ملاقات با فرمانده آن بشتابد تا تا بتواند اند از اعمال غيرانسانى آنها جلوگيرى كند.


 سفيدرنگ به وسطخيابان پرت گرديد و معلوم شد هدف اين رگبارها پیی نظا نـامى بوده
ro9 تاريخ اروميه
سرهنگ جلالى قاجار هم مورد اصابت گلوله واقع و نقش زمين شد، تير به پاى او اصابت كرده بود، اين افسر شريف مدتها بسترى شد و تا آخر عمر از يك
گرديد.

با مشاهدهأاين جريان تكليف ما روشن بود، بلافاصله همة افسران به افراد دستور
دادند: اسلحه برداريد، هركس از جان خود دفاع نمايد




مغرب سربازخانه عقبنشينى مىكردند. خوشبختانه در غرب سربازخانه و به فاصلدُ كمى از آن توتستان وسيعى با درختان



 اروميه وارتفاعات مرز تركيه قرار دارد برويم.
((روسها وارد سربازخانه شده و صفوف سربازان ما را به مسـلسل بسـتند، در و



 مردم را طعمةٔ حريق ساختند و يك دنيا نكبت و بدبختى كه سالها گريبانگير اين ملت بود با خود همراه آوردنده) )
 افر اد كه فقط به تفنگ مسلح بودند، درارتفاعات غربى اروميه و محال دشت و مرگوربه

سر برديم و مجبور بوديم چجندين مرتبه در روز محل خود را تغيير دهيم. پاسگاههاى مرزى تركيه مراقب اعمال ما در آن منطقه مرزى بودند و ما نيز با آنها
ارتباط داشتيم و از فرمانده یاسگاه مرزى تركيه به وسيلá نامه سئوال كرديم، كه اگر ما ما تحت فشار قراز بگيريم، آيا پاسگاههاى مرزى تركيه به ما اجازه خواهند داد وارد خا
تركيه شويم يا نحير؟

فورأ به ما جواب دادند، مرز تركيه به روى سربازان ايرانى باز است وكشور تركيه
مثل وطن دوم شماست و شما ايرانى ها برادران ما هستيد.
انسانيت و جوانمردى برادران ترك همكيش ماكه ماضر بودند با آغوش باز و و
مهبت از ما چذيرائى كنند هيحوقت فراموش نخخواهد شد و هــوواره مـوجب تشكـر و
امتنان و سباسگزارى خواهد بود.
در اينجا قسمت اول خاطرات سـرلشگر زنگگنه را خـاتمه داده و خخـاطرهاى از سروان رضاخان دادور مىآوريم كه شهامت و شجاعت وى زبانزد خاص و عام بـوده

است:

يادى از شادزوان سروان رضاخان دادور:
جس از اينكه روسها در شهر استقرار يافتند، نگهبانانى در نقـاط حسـاس شـهر گمارده و گشتيهائى به خيابانهاي شهر اعزام داشتند و در خيابان طرزى اروميه حياط نسبتاً بزرگى را براى دزبانى (پليس نظامى) اشغال نموده و جاسوسان خود را در شهر برا كنده كرده بودند.
چند روزى بدين منوال گذشت و اوضاع تقريباً به روال عادى برگشت و به تدريج فعاليت از سر گرفته شد و در كوچه و بازار رفت و آَمد آغاز گرديد. روزى سروان رضاخان دادور اهل ارومى كه به رضاخان ده تير معروف بود با لباس شخصى از خيابان مىگذشت كه توسط جاسوسان روسى شناسائى و بـه دزبـانى جلب گرديد.
تاريخ اروميه

رئيس دزبان ( كوماندانـگاماندر) سرهنگ دوم صفراوف اهل قفقاز بود، سروان
رضاخان را مخاطب قرار داده و پرسيد؟
شما افسر ايرانى هستيد؟
سروان رضاخان با بىاغتنائى در حالى كه دستش را به كمر زده بود جواب داد:
خير من افسر نيستم.
سرهنگ صفراوف گفت: به ما گزارش دادهاند كه شما افسر ايـرانى هستيد و
درجهتان سروان و اسمتان رضاخان است.
سروان دادور، اين دفعه با قيافءٔ جدى جواب داد

نمى توانستيد پايتان را به كشور ما بگذاريد؛ پس افسر نيستم كه شما توانستيد به اينجا
بيائيد.
سرهنگ صفراوف از شنيدن سخنان سروان رضاخان تعجب كرده و تبسمكنان گفت: حقاكه رضاخان دهتير هستى، برويد شما آزاديد، بعد صدا رضا كرده مىگويد، بيا اين نوشته را بگير و به نگهبانان نشان بده تا از اينجا خارج شويد. يادش گرامى با باد.

اروميه در سال ITYI شمسى:

 اروميه مسلح شده و به تحريك بيگانگان و و در نتيجهُ ظلم و ستمى كه در دور دوران شاه سابق به آنها اعمال شده بود بناى قتل و غارت را گذاشتند.





كرده بودنده يِداكرده و مى گفتند: تفنگ اين فشنگها كجاست و صاحبخانه رادر طويله محبوس نموده و آنحه دلشان مى وخواست انجام مىدادند كـد كه قلم از تحرير آن شرم دارد.
 در محاصرهُ اكراد قرار گرفت، شبانه به پاسگاه زاندارمرى دروازهُ بالوو حمله كردره و و همگى راكشتند، همحَنين كلانترى ז (كميسر خيابان خزران) مورد حملةُ اكراد قرار گرفت.
در اين موقع اهالى اغلب دهات اطر اف با خانوانواده و چهاربايايان خود در شهر گرد آمهن و در كوحه و خيابانها اتراق كرده بودنده آذوقه كمياب و اغنام و احشام در اثر نبودن عليق تلف مىشدند.




 جلسه پاسخ داده شدر.







 در رودخانهها غرق شده است، به شهر پناهنده شده، لخت و عريان با شا شكم گرسنهـ و

چريشانحال در كوحههاى بُهر اروميه از طرف اشرار در تهديد و خطر بوده تا حال فقط
 شايان تقديرى مقاومت مىنمايد.
دهات كه بر اثر زحمات چپند سال رنجبران زحـمـت قسمت ارويا آباد گرديده بود كاملاُ خرابَ و زحمات ات اهالى به هدر رفته، امروز اهالى فلك زده از هستى ساقط از ملك و مال خود كذشته براى نجات جان اهل و عيال و ناموس خود مى خواهند كه موطن خود را ترك و به يكى مأمنى پناهنده شونده حال كه آقاى نخستوزير در مجلس تشريف دارند مىخواهم سئوال كنم كه براى رفع اين غائله

و حفظ جان اهالى اروميه و اطراف آن چهه اقدامى فرموده و مى فرمايند؟ نخست وزير: هيئت دولت نسبت به بياناتى كه آقاى افشار نماينده محترم اروميه نمودنده در اظهار تاسف شريك هستنده از چند روز به اين طرف كه خبر رسيد عشاير بناى شرارت راكذاشته و مشغول قتل و غارت ذهات اروميه شده و به اطراف شهر تجاوز كرده و شهر را محاصره نمودهاند، دولت اقدامات نؤثر كرده و از وظايفى كه داشته است غفلت ننموده و البته اقدامات خود را هم ادامه خواهد دأد. مطابت خبرى كه ديشب رسيده، اشرار از شهر دور شدهاند، اميدوارم با اقداماتى كه مى شود اوضاع شهر بهتر شود. هحون علت بروز اين حوادث معلوم نيست و اخبار متضادى نسبت به علت حمله
 اين ناحيه اعزام بدارم كه ايشان از نزديك وضعيت را مشاهده و در محل عمليات لازم را . انجام داده و گزارش كاملى در اين باب تهيه نمايند تا اقدامات مؤثر و لازم براى آينده انجام گيرد.
 اتفاق آقاى فهيمى استاندار استان سوم و آقاى مرزبان استاندار جديد استان خپهـارم و سرتيه مقتدر و ساير همراهان به اروميه وارد شدند.

صبح 1 ا ارديبششت كشاورزان با اهل و عيال و جمعيت كثيرى از امهالى شهر كه
 خيابانها ازدحام نموده و محوطهُ ساختمان استاندارى را احاطه نموده و مـتنظر ديـدار واردين بودند.
آقاى وزير جنگ بالاى پلمهاى استاندارى قرار گرفته و پس از اظهار تاسف از

 وضع شما رسيدگى كرده، وسايل آسايش شما را فراهم نموده و واحقاق آم حق بـ به عمل آورم
 تصميمات زير اتخاذ شده است كه بیدرنگ اجراجرا شود.
 سراسر اين منطقه امنيت برقرار شود. זا-براى حفظ دهستانها و آباديها نظامى اعزام شده و از هرگونه ناامنى جلوگيري خواهد شد.
 رنهه، دولت جبران خواهد نمود. ؟ـ شما مى توانيد اطمينان داشته باشيد كه امنيت سريعأ برقرار مر مى شود و همه به


 يـانات وزيرجنگ خطاب به اهالى موجب آرامش خاطر امر اهالى شده و و همه اميدوار شدر شدند
 برگردند.
چس از مراجعت وزير جنگ به تهران دنبالة مذاكرات با مقامات شوروى تعقيب

## تاريخ اروميd

شد و موافقت آنها جهت جلوگيرى از شرارت اكراد و استقرار امنيت به وسيلُّ اعزام نيروى نظامى در آن نواحى جلب گرديد.

اغزام نيرو به اروميه:
 نيروئى با ساز و برگ كامل و تانك به مقصد اروميه به فرماندهى سرهنگ تويخانـه هيهن حركت نمود.
ورود اين نيرو به اروميه با شور و شعفـ مردم استقبـال گردرديد و سربـازيازان در


 گرفتند و استقرار تيپ در اروميه پايه گذارى شد.


 قرار دادند، در هر بار با مذاكرات مكرر و جلب رضايت مقامات اشغالثالگر از طرف قواى نظامى به عقب رانده شدند.

 ادامءٔ زندگى بسيار مشكل و طاقت فرسا شده بودي
تمام نواحى اروميه در اين موقع دجار بحرار بران و اغتشاث
 ازطرفى بيمارى تيفوس و تيفوييد شيوع يافته و عدهٔ بسيارى جان جان خود را ا از اين

بيمارى از دست دادند.

اروميه در سال شا
در اين سال حزب تودهٔ ايران در أروميه به سربرستى محمد امينآزاد وطن داير گرديد و حياط نسبتاً بزرگى را براى اين امر تخصيص داده و فعاليت خود را آغاز نمودند.
 محمد امين آزاد وطن در محال نازلو چایى اروميه چشم به جهان ابتداتُى را در شهر آغاز نمود و به علت فقر اقتصادى ترك تحصيل نموده مانند اغلب بيكاران دنبال كار و بيشه مىگردد و در اين راه با مشكاللات و گرفتـارىهاى بسيـارى مواجه مىشود در نتيجه به صفوف ناراضيان مى پيوندد. آزاد وطن مخالفت خود در از از سياست رضاشاه در بـين اهــالى افثــاء نــموده و دهقانان را به مبارزه برعليه بى عدالتى دعوت مىنما يد.
 مى شود، سپس براى هميشه بـه شـهر زنجـان تـبعيد مـى گردد، شهربانى زنجـان بـراى جلوگيرى از فعاليت وى، او را به عنوان سرپرست كارگران سوپور شـهردارى بـه كـار

وامىدارد.
آزاد وطز براثر مطالعات شخصى و در نتيجهُ تجربيات مشقتبار زندگى مبارز سرسخت و ضد رزيم بهلوى شده بود و براى متحد سـاختن دهقـانان بـىوقفه تـلاثن مىكرد، ضمن صحبت هميشه مى گفت: اگر ماكارگران و كشاورزان نيروى خود را جمع كنيم و با هم متحد باشيم، هرگونه

مانعى راكه انگ/ جامعه است از ميان برمىداريم. آزاد وطن در شهر زنجان مدت هشت سال در تبعيد ماند و در اين مدت در بين كارگران كسب احترام نمود و آنان را با افكار انقلابى خود هماهنگ ساخت بر اثر تبليغات عليه رزيم در سال اوا آ شمسى مجدداً به زندان افتـاد، پس از

چچهار ماه زندان او را به زندان قصر منتقل ساختند.
 و به شهر زنجان بازگشت و در زنجان تشكيلات حزب توده را پیريزى نمود. در اواخر سال Y Y متوجه اروميه شده و از اوايل سال بY فعاليت خود را در اروميه آغاز نمود و تلاش اصلى وى نفوذ در داخل تيب اروميه بود و در اين راه تا حدودى فوفق گرديد.
در سال \& צ بِ از تشكيل فرقئ دموكرات به فعاليت خود إدامه داد. آزاد وطن در اثر فعاليت، عضو كميتهٔ مركزی انتخاب گرديد و بس از آ آذر ع نمايندهُ مجلس ملى مشغول كار گرديد و در اثر فعاليت زياد به دريافت نشان ا Y آذر موفق شد.
در سال IYY ا شمسى بر اثر هجوم ارتش ايران و شكست قواى نظامى حكومت
ملى، آزاد وطن با جمعى از سران فرقه دموكرات دستگير گرديد. آزاد وطن در جـواب انقلابيون اروميه كه مى گفتند: بيـا تسـليم شـو، پـاسخ داد: درخت چنار خم مى شود ولى نمى شكند. انقلابيون او را با تنى چچند از سران دموكرات در چچوخوريـاغخِه اعـدام انـقلابى مى منمايند. برخى از علل داخلى كه در بوجود آمدن نهضت آذربايجان تاثير بسزائى داشتند

عبارت بود از:
اـ عدم توجه دولت به اوضاع اجتماعى مردم، اهالى آذربـايجان را نسـبت بـه حكومت بدبين كرده بود.
 كارى به نفع مردم انجام دهند، مخصوصاً وكلاى مجلس كه هركدام فقط در فكر تامين منافع و اندوختهُ خود بودنل. ץ ا_اخاذى و رشوهخوارى و تعديات بعضى از مامورين دولتى در شهر و دز دهات،

مردم را به همئ مأموران دولت ظنين كرده بود. چـ عوامل اختلاف طبقاتى كه در كشور حكمفرما بود، طبقات زارع و كارگر در فقر و بدبختى غوطهور بودند، خود و خانوادهشان حتى نمى توانستند شكم خود را با نان
 اوليه بودند، درحاليكه طبقات متمول و مالكان از همه گونه وسايل آسايش و خرّ خوشى برخوردار بودند.
ه- برچمداران دروغگو و خودخواه به نام آزادى و تمدن هزاران نيرنگ خائنانه و ناجوانمردانه درباره مردم و رعيت به كار مى برند. 7ـ كشاورزان فاقد زمين كشت بودند و از محصولى كه به دست مى آوردنده بيشتر آن محصول را مالى و ارباب تصناحب مىكرد وكشاورزان از هرگونه حقوق اجتماعى محروم بودند.
V_كشاوززان از تسهيلات بهداشتى و فرهنگى و خدماتى اجتماعى محروم بوده و به حالت نيمه گرسنه به حيات خود ادامه مى دادند. ^_اغلب خانوادههاى عشاير بولى در بساط نداشتند و سرمايهُ زندگى آنها منحصر
 مى رفتند.
 تومان مجبور به كار ميّشدند. -اـ آذربايجانى كه در جريان انـقلاب مشـروطيت سـنگر آزاديـخوانهـان بـود، سنگرى كه هرگز تسليم دشمن نشد و مشروطيت را به سراسر ايران بازگردانيد، بس از انقلاب مشروطيت و مخصوصاً بعد از آن كه ثمرهٔ انقلاب در خدمت عمـال استتبداد
 فذا كاريهائى راكه در استقرار مشروطيت و قربانيهائى راكه در راه آزادى مردم ايران داده بود پس مىدادند.
تاريخ اروميه

 خودشان مورد استفاده قرار مىدادند.
 بود، تحقير و تضعيف مردم زحمتكش، كار هميشگى آنها بود و از تمسخر شهرستانى ها لذت مىبردند و با تعصب جاهلانه، اختلاف سياه و سفيد و عرب و و عجم بوجو آهنگ مخالفت با زبان تركى آذرى به موازات دشمنى با زبان عربى نواخته شد.

## تشكيل حزب دموكرات و حكومت ملى: <br> ازكتاب خاطراتـ سرلشگر زنگنه

مردم سراسـر كشـور و مخصوصـاً آذربـايجانيان از دوران مشـروطيت بـا كـلمئ

 كشور دور حزب دموكرات گرد آمده اقدامات مفيدى انجام دادند. بنابراين حزب توده تصميم گرفت در آذربايجان حزب تشكيل دهد و بيانيه́ مـعروف فـرقئ دمـوكرات آذربـايجان روز IY شهريورمـاه ع شمسى منتشر گرديد.

## بيانيه فرقئ دموكرات آذربا يجانـ سال \& \& IT

اـ با حفظ استقلال و تماميت ايران بايد به مـردم آذربـايجان آزادى دانـي دانـلى و
مختاريت مدنى داده شود تا امكان داشته باشد در راه فرهنگ خود و و براي آبـى آبادى و ترقى آذربايجان با رعايت قوانين عادلانه مملكتى سرنوشت خود را تعيين نمايند.「- برای نيل به مقصود انجمن هاى ايالتى و ولايتى انتخاب گرديده شروع بـ بـ كار

 مورد تنيير و تبديل آنان اظظهارنظر نمايند.











 جلوگيرى شود.



 آبرومند و مدرنى تبديل نمايند.

 و كشاورزان را ناديده بگيرد و بنابراين سمى خواهند كرد در تامين احتياجات دهوانانان

قدمهاى اساسى برداشته شود، تعيين حـدود معين و مـعلومى بـين مـالكى و رعـيت و
 دهقانان تحميل نمودهاند از وظايف فورى فرقهُ دموكرات مى باشد. فرقه سعى خواهد كرد اين مسئله به نحوى حل و فصل شود
 مملكت و ملك با ميل و رغبت بكوشند.





 آذربايجان حقى قائل نيستيم.
فرقه سعى خواهد كرد از طريق خيلى سهل و ساده احتياج دهقانان آذربايجانى را از حيث زمين و ادوات كشاورزى تامين نمايد.
^ــ يكى از مهمترين وظايف فرقهُ دموكرات مبارزه بر عليه بيكارى است، زيرا اين خطر كه حالا به صورت خيلى جدى نمايان است، روزبروز شديدتر خواهو از طرف دولت مركزى و مامورين محلى در اينباره اقدامى به عمل نيامده است، اگر وضع به اين منوال دوام داشته باشد بدون ترديد اكثر مردم آذربايجان محكوم بـر به فنا خواهند شد.
فرقه سعى خواهدكرد براى جلوگيرى از اين خطر تدابيرى اتخاذ نمايد.
فعلاً ممكن است تدابيرى مثل ايجاد كارخانهها، تـوسعةُ تجـارت، توسعةٌ تشكيـلات كشاورزى، ساختن راههاى آهن و شوسه تا حدى مفيد واقن شا شوح qـ در زمان تدوين قانون انتخابات ظلم فاحش در حق آذربايجان اعمال شــده

است، طبق اططلاعات دقيق فعلاُ دراين سرزمين بيشتر از جهار ميليون آذربايجانى زندگى مى كنند، به موجب قانون انتخابات در مجلس شوراى ملى بهت همهُ مردم آذربايجان فقط بيست كرسى براى بيست وكيل اختصاص داده شده و اين سهم كوپٍک قطعاً يِى سهم عادلانه نبودهاست. فرقةُ دموكرات آذربا يجان سعى خواهد كرد براى مردم آذربايجان حق انتخـاب وكيل به نسبت نفوس آن به دست آورد، اين نسبت تقريباً معـادل يك سـوم وكـــانلا مجلس خواهد بود. فرقهُ دموكرات آذربايجان طـرفدار آزادى مـطلق انتخـابات مىبـاشد، فـرقه بـا

 گرديده و خيلى سريع پايان يان يابد. -اـ فرقئ دموكرات آذربايجان با عناصر فاسد هختلس رشوهخوار كه در ادرارارات

 مامورين صالح راطورى اصلاح نمايد كه ديگر براى دزدى و خياني

 وصولى آذربايجان جهت رفع نيازهندى هاى خود آذريا مالياتهاى غيرمستقيم كاهش يابد. Yا Yاـ فرقئ دموكرات آذربايجان طرفدار دوستى با همئ دولتهاى دموكراسى جهان

 كليهُ امور سياسى، اجتماعى، دولتى كوتاه نمايد.

در اروميه از اين يـينئ 1 ا ماده حزب دموكرات چֶندان استقبالى نشد، تنها حزب
تودهُ سابق اروميه با تغيير تابلو به حزب دموكرات تغيير نام داد.

## يانيةُ دوم فرقئ دموكرات آذربايجان:

در آخر آبان ماه \&




 كنگرة ملى بزرگ خلق را تشكيل دادند و در چجارمين اجلاس خوا خود با با اتفاق آرا تصميم گرفت كه نكات عمده تقاضاى خود را را به وسيلةُ اعلاميه حاوى مواد دراد زير به حكومت

مركزى ايران اعلام دارده.

 واين خصوصيات به وى حق مىدهد كه با مراعات استقلال و تماميت ايران مانياند تمار تمار ملتهاى جهان به موجب منشور آتلانتيك در تعيين معدرات خـويش آزاد و مختـار باشد.
r. كنغره با درنظر گرفتن روابط سياسى، اقتصادى و مدنى مردم آذربايجان بان بـا

 گرفته و به هيچورجه نمى خوراهد كه انجام تقاضاها
 rــــــرد مر آذربايجان با تمام قوا طرفدار دمكراسى به شكل مشروطه است، مردم

آذربايجان مانند تمام ايالات و ولايات ايران به مجلس شورای ملى ايران نماينده خواهد فرستاد و در پرداختت مالِياتهاى عادلانه شركت خواهد

 دارد و چجنين حكومتى مى توأند با مراعات استقلال و تماميت ارضى ايران آذربايجان را با روش دموكراسى و حاكميت ملى اداره كند.
هـ مردم آذربايجان به علت زحمت فـي فراوانى كـى كه در راه آزادىى، دمكراسى متحمل شده و به علت قربانى هاى زيادى كه در اين راه داده، مى خواهد حـر هومت خودمختارى

 داخلى خود را|ز ميان نمايندگان اين مجلس انتخاب و در برابر آن مجلس مسئول باشد.
 ديگران آنها را از كاروان ترقى و تمدن عقب گذاشته و راه فرهنگ و معارف ملى را به روى آنها بسته است.
براى ممانغت از اين تحميلات ناروا و ايجاد وسايل ترقى آذربايجان كنگرءء ملى



 براى ادارءٔ امور داخلى آذربايجان يكـ هيئت ملى مركب از سى و نه نفر انتخاب كرده،
 صلاحيتدار وارد.مذاكره شوند و در عين حال انتخابات مجلس ملى آذربا يايجان و هم انتخابات مجلس شوراي هلى را عملى كند. دز پايان كنگره، نظر دولت ايرانِ و تمام دول دمكراتيكى را به مطالب مذكور در

فوق جلب مىكند و (ااعلام مىدارد: براى اجراى اين مقاصد فقط بـه وسـيلهُ تبليز و


 است، در راه خودمختارى ملى مبارزه خواهد نمود.) (ك)
 خودمختارى آذربايجان با مقامات صلاحيتدار تماس بيگيرد و مسئله رااز طريق صلح و و وي
 آذربايجان صرفنظر كند و تماميت استقلال ايران ران را برهم بزند اريند
 قوا از حقوق خود دفاع كند و در يیى گوشه قطعهُ قارهٔ آسيا پرچم دمكراسى و و آزادى برافرإزد، و فقط با نيروى خوده آزادى خوريش ري را خا تامين كند.
اميدواريم مقامات حلاحيتدار ايران و دول بزرگ جهانى
ما از كمكهاى نوعدوستى خود مضا يقه نكنند. با احترامات فائقه هيئت رئيس مجلس موسسان كنگرء؛ ملى

## تشكيل حكومت ملى:

 با شركت •^ تن از افرادى كه به نام نماينده از شهرستانها و بخششهاى آذربا آيجان آم آمده

 مجلس سالن شهردارى تبريز در نظر گرفته شد.


هيئت دولت:
 آذربايجان انتخاب گرديد و قرار شد وى بلافاصله هيئت دولت خود را التخـاب و و بـه مجلس معرفى نمايد. هيئت دولت بيشهوري: وزير كشور ـ دكتر سلاماملله جاويد
 وزير كشاورزى ـدكتر مهتاش وزير فرهنگ ـ ــحمد بيريا ـريا
وزير بهدارى ـ دكتر حسن اورنیى وزير دارائى ـ غلامرضا الهاميا
وزير دادگسترى ـ يوسف عظيما
 وزير بازرگانى و اقتصاد ـرضار ريا رسولى
 كشور و فريدون ابراهيمى به سمت دادستانى كل آذربايبجان انتخاب گرديديدند.
 آذربايجان در عمارت عالى قايو (مقر استاندارى كه سابقاً محل سكونت وليعهدها بود) مستقر گرديد.

اروميه و حكومت ملى:
فرقئ دموكرات در اروميه نتوانست قلوب مردم اين سامان را به خود جلب نمائ
 ياد نداشتند به آن حزب وارد شدند.

گردانندگان اصلى حزب دموكرات اروميه عبارت بودند از: محمد امين آزاد وطن
 دكتر اميرخاص؛ صادق ديلمقانى بابايوف و به به دندانساز آسورى و غيره انيره

 بيگانه محاصره نشد از مقاومت دليرانه خود دست برند ارنداشت آقاى نجفقلى يسيان اوضاع تيب اروميه و محاربات واقعه را بديننحو تشريح نمودهاند.

$$
\begin{aligned}
& \text { بيام تلگرافى، از اروميه به تبريزار فرماندهى لشگرr }
\end{aligned}
$$

محترماً معروض مى دارده طبق گزارش شهربانى رضائيه، مكرم ترابى بـه مـعيت

 خود با عدهاى از عمال دموكرات و فرمانده نيروى شوروى مهمان ولى مذاكرات آنها فعلًا معلوم نشده است.


## از ازوميه به تبريز:

تيمسار فرماندهى لشکر
محترماً معروض مىدارد: طبق گزارش شهربانى رضـائيه در تـاريخ IV جـارى، حوالى سييدهٔ صبح يى دستگاه كاميون شوروى در جلو درب فرقئ دموكرات رضائيه


حمل نمودهاند.
$r \varepsilon / Q / 19$

از اروميه به تبريز:
تيمسار فرماندهى لشگر بان
محترماً معروض مىدارد: طبق گزارش ثاندارمرى رضائيه در تاريخ 17 جـارى
 داده ضمناً به اهالى ساعتلوى بيوهلر نيز اسلحه داده شده است. $r \varepsilon / q / r$.

به طورى كه از قرائت سـه تـلگُراف بـالا مـعلوم مـى شود، همـان اقـدامـات و تحريكات و برنامههاثي كه براى خلى سلآ پادگانهاى مختلف و تصرف ساير مراكز
 محدوديتها و تهديدات براى اين منطقئ دورافتاده در شرف انجام ورا بود.



 همكارى و مساعدت با پادگان دریخ نورزيدند.


 عوامل مهم موفقيتهاى مدافعين اين شهر قهرمانيرور محسوب مىگریردد.
Fra تاريخ اروميه

مقدمات حمله به اروميه • •


 صد و دويست نفرى دليرانه مقاومت مىكردند.
 گرفته بوده بدينترتيب آزادى عمل و ابتكارى كه در تمام نقاط آذربايجان در دست
 شايعاتى از طرف دموكراتها مبنى بر حاضرشدن پادگانهاى خارج بـا به تسليم و خلع سلاح و نزديى شدن ساعت حمله به شهر اروميه داده مىشد، ضمـناً تظاهرات ات دموكراته اتها در اطر اف شهر شدت يافته و وضع شهر وخيم و اهالى مضطرب و متوحش بودنده در در

 دموكراتها بالاثر مى ماند.

## شروع تعرضات

در اين موقع كه اخبار تصرف ادارات و شهربانى تبريز از طرف دموركراتها وراتها منتش مى شد، رؤساى ادارات و شهربانى و زاندارمرى براى كسب تكليف در دفتر فرار فرماندر اندهى تيب حاضر شدند، فرماندهى تيب تصميم خود را دائر بر ايستادگى در مقابل تجاو به آنان ابلاغ و دستور مقاومت تا آخرين نفس صادر میى
 حتمى است، توصيه مىنمايد كه به منظور اجتناب از خونريزى، پادركا همانند پادكان تبريز تسليم و ترك مقاومت نمايد فرمانده تيب كه تصميم خود راگرفته بود، دستور داد پاسگاههای زاندارمـرى

اطراف شهر به مقاومت پردازند و بقيهٔ واحدها به شهر مراجعت و مواضتى را جهت دفاع
 با اغتشاشاتى كه در شهر لحظه به لحظه ايجاد مىگّث، غيرمقدور بود، لذا زاندارمهاثي كد از خطوط مقدم عقبنشينى كرده بودند بين پادگانهاى پنجڭگانهُ تيب تقسيم شده و تحت نظر تيت قرارگرفتند.

عمليات روز روز نزديكى آبادى انهر غرب شهر اروميه به دموكراتها ملحق شده به طرف إروميه پيشروى مى منند و در نظر دارند با كمك و همكارى عدهإى ديگر از افراد مسلح داخلى شهر، پادگانهای نظامى را تصرف كنتد.
جهت مقابله با اين تهديد جدى، فرمانده تيب ستونى مركب از سرباز و زاندارم سوار، مامور اشغال يك موضع دفاعى در خط ارتفاعات قريهُ جارباش و ديزه و سپس اشغال ارتفاعات كوتالان شمالغربى اروميه و متلاشى ساختن تجمعات دموكراتها نمود. ستون براى اجراى ماموريت خود حركت و به محض اينكه موضع پيشبينى شده

را اشغال نمود، حملهُ دموكراتها با پشتيبانى مسلسل هاى سنگی شرين شروع گرديد. ستون از حملهُ آنها جلوگيرى و پس از رسيدن يک دسته مسلسل سنگين ثقويتى به دموكراتها حمله؛ پس از واردساختن تلفاتى، موضم دموكراتها راكه مشرف بر جاده عمومى اروميه، سلماس بود، تصرف مى نمايد. سيس براى خـاتمه دادن بـه مقـاومت دموكراتها در آن حدود با يك حملهُ ناگهانى ارتفاعات كوتالان و تپههــاى غـربى را متصرف و دموكراتها را به قريءّ كوتالان عقب مىرانند. پاسگاه قواى بيگانه كه قبلاً در اين آبادى مستقر بودند، در اين مـوقع از ادامــهُ پيشروى ستون جلوگيرى كردند. در نتيجه ستون اعزامى به سمت پارباش مراجعت، هنگگامى كه به پارباش رسيد

با دستجاتى از فدائيان مسلح درگير شد، چون حركت ستون بدون از بين بردن مقاومت
 تقسيم اسلحه بود، عمليات فدائيها را خنثى و شبانه به شهر مراجعت نمود.
 خانههاى مسكونى مهاجرين و مسيحيان تبديل به دز مقاومت گرديده و و از هر طرف بـه به سوى سربازان اعزامى و گشتى ها تيراندازى مىشـى
 قتل رسيدند.

## عمليات روز /

روز بيست و سوم آذر، تحريك و تيراندازى كما كان در شهر ادامه داشت و وبراى تسريع در سقوط پادگان اروميه، عناصر تقويتى زيادى برای دموكراتها از تبريز و ساير جاها اعزام گرديد.
اين عناصر بد شهر نزديك شده، مقدمات حمله را فراهم مى مكردنده زد و و خورد
 و تلفاتى به طرفين وارد آمد، مقامات بيگانه نيز در ورود و رسوخ فدائيها به شهر كمكي نموده و از نزديك شدن گشتى هاى نظا نظامى به هحل هاى موردنظر جلو مركز مقاومت قريهُ بالانيش جنوب شهر ارومـيه كـه در محـاصرهاكـامل افـراد

 ديگر بر اثر فشار مهاجمين نابود خواهو اند شد
اطلاعات واصله حاكى از اين بود كه مهاجمين حلقهُ محاصرهُ خود را در قريئ بالانيش استحكام بخشيده با تقويت عناصر مسلح خود در سر راه مهاباد در نظر دارند ضمن نزديك شدن عناصر تقويتى از تبريز اولاُگردان بالانيشُ را نابود، ثانياً از طرف رِ

جنوب به شهر حمله و عملياتى راكد از سمت شمال خواهد شد تسهيل نمايند.

عمليات در قريهٔ بالانيش- ـ
تيپ براى خارج ساختن گردان بالانيش از محاصوه


 مانور كوپكى مقاومت آنها درهم شكست، دموكراتها با دادن تلفاتى به كوه (الله اكري) جنوب غربى اروميه عقبنشينى و ستون به حركت خود ادامه داد.

 نتيجه زد و خورد نهتنها مهمات ستون تمام گرديد، بلكه مهمـاتى راكـه بـر بـراى گـردان
 پس از بازداشت فرمانده تيپ و رئيس ستاد تيپ در دادگاه صحرائى يكى از اتهامات وارده به آنان را تلفات مزبور قلمداد كردند.
پس از وصول مهمات ستون به طرف قاراقان جنوب اروميه حركت كرده پس از كذشتن از اين نقطه در ارتفاعاتى كه مشرف به جاده است، مجدداً با مقاومت شديد
 به علت خستگى زياد از حد نفرات و از كار افتادن ارابههاى جني


## 

فرمانده قواى بيگانه مقيم اروميه شبانه با فرمانده تيپ و فرمانده آن را تقبيح نمود و متوسل به تهديدگرديد.

فرداى آن روز نمايندهاى از طرف يشيشهورى نزد فرمانده تيبت حـاضر شـده و و و پيامهاى تهديدآميزى جهت وادارساختن او به تسليم و تبعيت از عمل فرمانده لشگر ابلاغ داشت.
ولى فرمانده تيتٍ به فرمانده قواى بيگانه و به نمايندهُ حكومت ملى پاسخخ داد تا وقتى كه مهإجمين اقدام به تجاوز ننمايند، قـواى نظـامى عكس العـمل از خــود نشـان نخواهد داد و تيـ اروميه تـبعيتى از لشگـر ץ نمى نمـايد و پـيشهورى را بـه رسـميت نمى شناسد.
چون دموكراتها نتوانستند تيپ و زاندارمرى اروميه را مجبور به تسـليم سازنده ستون محمول از فدأيُان در منطقهُ تبريز و نقاط بين راه را با دويست كاميون به سمت اروميه اعزام داشتند.
روز 0 † آذر اين ستون به شهر نزديك شـد ولى در مقـابل تـيرانـدازى و دفـاع پاسگاههای نظامى و زاندارمرى متوقف گرديد، تيپ نيز بالافاصله با اعـزام يگـانهائى مركب از سرباز و زاندارم پاسگاههای مزبور را تقويت نموده در نتيجه عنـاصر مـقدم دموكراتها با باكذاردن هشت كاميون و هزار قَضهه تفنگ و ده قبضه مسلسل سنگين و بيست قبضه مسلسل سبك و تعداد زيادى جعبه فشنگ عقبنشينى نمو دند. در اين موقع دموكراتها تجديد سازمان داده و تجاوزات خود راگسترش دادند و كلئ نقاط مر تفع اطراف شهر راگرفته و بدون هیچچگونه رعايتى تمام نقاط شهر را زير آتش گ/فنه و عدهاى را كشتند، بدين.جهت عبور و مرور را در داخـل شـهر قـطع و از رساندن تداركات به پاسگاهها بحلوگيرى نمودند.

 محصور بالانيش مقدارى مهمات و تداركات به آنان تحويل داد ولى چون دموكراتها در نظر داشتند ستون را نيز محاصره و ارتباطش را با شهر تطع و به سرنوشت گردان بالانيش دچار سازند، لذا ستون مزبور در همان محل موضن گرفته و براى دفاع آماده گرديد.
 بدين ترتيب از روز דץ آذر هحـا



آناً هدف تير واقع مى گرديد.

ملاقات سرهنگ آذر با فرمانده تيپ.


 رسيده و حاوى دستور تسليم اسلحه بود به فرمانده تيـت تسليم داشت. فرمـانده تيبپ بدون اينكه پاسخ مثت بدهد به ستاد خود مراجعت و راه حل هاى مختلفه را جههت اخذ تصميم نهائى بررسى نموده چخنين نتيجه گرفت كه: الفـ عقبنشينى پادگانها و خارج شدن آنها از حلقهُ محاصره نيروه آرهاى بيگانه و
 مى باشد به علاوه تصادمات و خونريزيهائى كه مخالف با دستورهاى صادره است و موجد بحرانهاى سياسى مىباشد خواهد گرديد. بـ-مرخص كردن افراد (سربازان وظيفه) و معدوم ساختن سلاحها عملى تر تر است ولى انجام دادن آن با شرايط حاضر مسئله مشكلى است.

## قتل عام زاندارمرى:

 دستجات زاندارم به مراكز خود در داخلى شهر معاودت نمودند، در اين مـورد قـبلاً بـا

مقامات خارجى مذاكره و از طرف مقامات مزبور موافقت شد كه ممانعتى از خـروج
 از هر طرف به رگبارهاى مسلسل بسته شده عدهُ زيادى شهيد و چندين

 برداشتن اجساد مزبور داده نشد، با الجراى اين اعمال عالوه بر ابراز كينه و عداوت نسبت





 نفرات رااز معابر مخفى خارج و متفرق ساختند. دموكراتها پس از اطاع به اين جريان برای تعقيب سربازان و جمع آورى آنان، مامورين مخصوص اعزام داشتند ولى اقدامات آنها به نتيجه نرسيد.

## سقوط پֶادگان:

 شهر ريخته، استاندارى و ساير نقاط مختلف را غارت و حتى لوازم و ملبوس سران فر فـه را به ينما بردند.


 سربازان شوروى زندانى نمودنده ستس آنها را بمرند و بعداً به تبريز اعزام داشته مدت

شش ماه زندانى نمودند و دَر محكمةء صحرائى محكوم بـه اعــدام شـدنده ولى بـر اثـر تحولات سياسى اين مجازات يكـ درجه تخفيف بيداكرده محكوم به حبس ابد شدند كـد خوشبختانه عملى نگرديد.


 نظامى شوروى بوده است و بس. در وقايع اروميه تلفات دمـوكراتهـا در حـدود (. . زاندارمرى در حدود ( •YO) نفر قلمداد شده است.

زاندارمهاى شجاع:
زرو بهادرى رئيس يكى از عشاير كورد ايران بوده قبل از وقاي ورايع شهريور با عشيرهُ
 آدمكشى بودند و مامورين دولتى اين كشورها از عهدهُ اين عده متهور كه كوچكترين



 بودند كه نسبت به منافع آنان كم لطفى نكنند و از دستورات آنها سريِيجى ننمايند و و از اين راه نيز آزادى عمل بيشترى به دست آورده بودند.





 كه مى توانيد از مال و جان خود حفاظت كنيد.




بيابان رها مىكردند و كسى هم كج به آنها نگاه نمى انردرد.



 عكسالعملى در برابر تجاوزات او نشان نمىدادند و تنها به اين قناعت مى مردند اونيفورم زردرنگ خود در قلمرو حكومت زروبيگ اري با با خونسردى و و متانت رفت و آمد كنند و از بعضى حوادث نامطلوب جلوگيرى نمايند.

 عدهٔ آنها از لحاظ استعداد نظامى يك بر هزار با مهاجمين فرق داشت با با اينهمه رسالت و ور آلا اصالت تاريخى خود را فراموش نكرده مصمم بودند آنقدر مقاومت كنـند كـر كه يا يا تا آخرين نفر كشته شوند و يا با رسيدن قواى كمكى از حلقهُ محاصره نجات يابيند.

كرد؛ پاسگاه زاندارمرى بالانيش بود.

 خارج از پاسگاه محاصره شده بودند با وجود اين، دو نفرى پشت بهر دار باده و در پشت

تپهاى سنگر گرفته دليرانه با افراد زروبيگ مى جنيگيدند و هر يك نفر كردى كه سر خود را براى كشف سنگر آنان بلندكرده و براى تيراندازى از جاى خود تكان مى خورد هد

 كرده بود كه جرات نمى كردند از جاى خون



 نيز كوماندان شوروى پس از اينكه دو زاندارم شجاع تلفاتى به مها چِاره را منحصر به اين ديد كه مطابق معمول پپاى پیش گذارد و و به غائله خاتمه دهد تا تا
 مقاومت مدافعين رشيد را به تصرف خور درد درآورد.





 راندارمها برج پاسگاه را سنگربندى كرده بودند، در نتيجه احتياط لازي به يكى قلعهٔ تسخيرنآذيرى مبدل شده بود كه بدون توپ و و اسلحهُ سنگين تصرف آن مهال بود.
 سابقاً يكى از راهزنان معروف اطراف باكو بوده، اينها دو رفيت بودند كه يكى از آنها تا

آخر عمر از راهزنى دست برنداشت و سرانجام به واسطُّ چجند فقره جنايتى كه مرتكب

 در كمين مسافرين بنشيند، لباس امنيه به تن كرده در رديف مراري محافظين آنان دران درآمد.







اين اشعار به قدرى در روحيه راندار رمها اثر گذاشت كه همگى زمان رمان را فراموش
 قلب مى:جنيخيدند كه سواران زروبيگ را را به ستوه آوردند.











استفاده كنند و در چشت صخرههاى بزرگ و بوتههاى انبوه خود را مخفى سازند و به

 بسيار ناشى و تازه كار بودند و شايد اين اولين تمرين جنگ تهار تهاجمى آنان برد برد از طرفى مهارت زاندارمها در تيراندازى جسارت و تهور خارقار العادن ارين آنان دومين
 درجه كشته نداده بودند حتى در آن روزهايى كه مورد تعقيب يكى عده سرد سرباز كاملاً منظم

 ززوبيگ بى اندازه عصبانى شدهو و خونسردى خود رالز دست دان داده بوده ديوانهوار


 دراز كشيده و جز لولهُ تفنگ آنان چيزى ديده نمى شود، وادار به تسليم كرد. با اينهمه اين عده مانند اينكه كلولهها را با دست مى

 آورده بودند، عقب مىنشستند بدون اينكه كوچجكترين نتيجهاى عايدشان شود.
 پاسگاه دورافتاده بودند و با حيرت و تعجب شجاعت


 شدند، هر دو گروه خوشحال شدند.

## گروه مهاجمين وگروه مدافنعين:

 رسيده است و از ديدن تانكها چنان فرياد شادى از دل كشيدند كه صدايشان به گوش اكراد رسيد و شوق و مسرت در چشمان اميدوارشان حلقه زد، ولى أولين گلولهاى كه از دهانهُ لولهُ توپ خارج شده و و مقدارى از خشتهاى ديوار قلعه راكند و و به سروروى ايشان اني




 هنوز مقدارى مهمات ذخيره داشتند و چس از لحظهاى تنها تصميمى كه توانستند اتخاذ كننده، بالا بردن پرخم سفيدى به علامت تسليم بود. صداى انفجار توپپاى تانكى لحظهاى مـتوقف گـرديد، دشت و بيـابان در آن غروب آفتاب يكمرتبه در سكوت غمانگيزى فرورفت.







 و با شهامتى هستند، براى كثتن آنها اول بايد از روى نعش من بگڭ.يد و و بعد به آنان

اينها وقتيكه مى جنيگيدند كسى دست شما را نبسته بود، اكنون كه تسليم شدهاند؛ دست بلند كردن به روى اشخاص بىدفقاع بى برمانهترين كارى است كه نبايد از فرزندان من سر بزند، من از اينها تا روزى كه در خانهُ ما مهمهانند مانند فرزند خـد


بروند.
اين زن كه مادر يك عده از اشرار ايرانى بود با اين همه مانند يك زن اصـيل ايرانى، سنن و آداب جوانمردانهُ اجداد خود را فراموش نكرده بود، اينها سخنـان يك

 بدان اعتقاد دارند.


مدافعين تورچاق قلعه: از كتاب: آذربايجان خونين-وقايع آلذرمان
 زنگنه سرباز دلير ايرانى براى حفظ استقلال ميهن كمر همت بر بر ميان بسته و در در برابـر تحريكات بيگانگان مردانه ايستادگى مى ايكرد. روزهاى تاسوعا و عاشورا و فرداى عاشورا نبرد ادامه داشت، جوانان روستا قصد دريافت اسلحه به هر سو مى شتافتند تا به يارى مبارزين ارتش بشتابند. نبردى بسيار سخت و بيرحمانهاى بـود، دمـبدم كثت و كثتــار طـرفين فـزونى


 آتشى كه بيگانگان برافروخته بودند، تروخشى با هم مـى سوخت. در هـمين هنگـام

مردى دلير به نام حاجحى ستار طالبى با پسر سلحشورش محمدعلى طـالبى بـا عشـق و علاققاى كه به موطن عزيز خود داشت، كمر همت بر ميان بست وبا با مهاجمين آغاز نبرد

نمود.
اين مرد با سابقهُ سلحشورى و ميهن يرستى كه هنگام هجوم اكراد اد به شهر اروميه ظاهر ساخته، رشادت و ازخودگذشتخى هائى كه نشان داده بوده مردم انتظار قيام او رادر چنين هنگام خطيرى داشتند.




 از افر.اد آنها راكشت كه دچار شكستى فاحش شار شدند.
 بارها با زن و فرزند خود الوداع كرده و تنها جامهٔ مرگ را بر تن خود زيبنده شنـنـاخته بودند. مهاجمين شكست خورده و از اريابان خود يـارى طـلبيدند، كـاميونهاى ارتش

 مسلح شده بودنده قريهُ تورپپاق قلعه را محاصره كردند.
 دلير و جوان او مردانه افراد خود را هدايت و به مهاجمين تلفاتى وارد ساختند، چنانكه

 عاشورا كه كار دليران (تورپاق قلعه) بالا گرفته و نزديكـ بود مهاجمين راعقب برانند،

ناگهان يكصد و پنجاه نفر از افسران و سربازان روسى (با اونيفورم) سوار به طرف قلعهُ

 رقت آور بود.
 مخرب اين تويها تا نيمهشب، دهكده را زيرورو كرد و از كشتهها پشتهها ساخت، تنها عدهُ معدودى از سا كنين آن موفق به فرار شدنده سه سرباز روسى در اين نبرد كشته شدر شدنده چس از نيمه شب تل خاكسترى به جاى دها افتاد در حاليكه أجساد زنان و مردان و كودكان معصومى كه به دست حاميان دهقانان كشته شده بودند در خاك و خاشاك منازل ويران شدهُ قريه ديده مى شدند.




 را ترك كنيم، اين ناكس ها ما را آرام نخواهند كزئراشت.


 مى مرساننل و فرداى آن روز دوش به دوش اكراد وفادار براى دفاع از وطن مسلح مى شوبند.

حكومت ملى در سال \& \& شا شمسى
از نجفقلى چسيان
فرقهٔ دموكرات آذربايجان داراى تشكيلاتى بـه نـام كـميتهٔ مـركزى در تبريز و

كميته هاى ولايتى در شهرها لز جمله در اروميه بود، اين كميتهٔ ولايتى به چجندين كميتهُ محلى به نام كميتهُ حومه تقسيم مىى در سازمانهاى نظامى به غير از فرمانده صفى يكى معاون سياسى و ايدئولوزى نيز

در سازمان وجود داشت.
نظام داراى دانشكدهُ افسرى و دانشكدهُ پـزشكى بـود، اوليـن فـارغالتـحصيلان
 دانشكده را به اتمام رساندند. عدهُ افسران اردوى ملى جمعاً ، AV نفر و عدهُ . .7 نفر نيز براى تحصيل در رشتههاى مختلف نظامى بخصوص خلبانى به خارج اعزام شده بودند. كادر اصلى و معنوى اردوي ملى از فذائيان تشكيل مىيافت، فدائيان افراد حزبى بودند كه داوطلبانه با فرقه دموكرات همكارى داشته و مسلحانه قيام كرده بودند و بيش از سايرين موردتوجه بودند. اردوى ملى به نام قـيزيل بـاش از افـراد وظـيفه تشكـيل مـى شد و فرمـاندهان عالىرتبهُ اين سازمان عبارت بودند از: زنرال كاويان (اهل قريهُ يالقوز آغاز شهر مرند)
 زنرال ميلانيان، هـ زَنرال نوائى. أسلحه و ساز و برگ اردوى ملى قابل توجه بود، عدهُ آنها با احتساب فدائيان بيش از 1 اه هزار نفر مى شدند و مى توانستند • هزار نفر را مجهز كنند. پيزى كه در اردوى
 سربازان خود را در اول برج تحويل مى داد و سرباز منتظر نمى شد تا پس از يكـ ماه جای بخورد و يا لباسهاى خود را بشويد. در حاليكه افسر ارشد ارتش شاهنشاهى ايران، خانه شخصى از خود نداشت و مجبور بود ماهانه به صاحبخانه كرايه منزل بیردازد.

خلاصهُّ مضمون شعارهاى فرقهُ دموكرات: همهٔ ما با هم برادريم، بايد همه دست به دست هم بدهيمّ و اين آزادى راكه با

خون شهيدان راه وطن بدست آوردهايم، نگهداريم، ما نمىگوئيم كه در رأسن حكومت آذربايجان بايد آذربا يجانى باشد تنهاكسى كه از ميان مردم برخاسته به گرفتاريهاى مردم آن سامان آشناست.
ما با شرافت زندگى خواهيم كرد، ملتى كه خود را براى شهادت آمـاده نكـرده،
نمى تواند آزاد زندگى كند.
هر كس ما راگول بزند، خدا لعنتش كند و هرگاه دوباره ما راگول بزند، خدا به خود ما لعنت كند.
حكومتى كه مردم رادز اسارت نگهدارد، مردم بايد از آن حكومت انتقام بگيرد. آذ آربايجان جاى ساكت و دنجى است، لكن صداى طوفان قيام آن دهشتانگيز است و رم تاريخ شاهد گوياى آن مى.شاشد.
آذربايجان نه به زانو درمى آيد و نه التماس مىىكد، آذربايجان به اين ننغها هرگز
تن نخواهدداد.
نهضت آذربايجان كار و خواستهُ تنها بيشهورى باش وزيـر نـيست، بـلكه ايـن
نهضت، فرياد بر خاستهُ از دل و روح مردم اين سامان است. مىگويند آذربايجان سر كشور ايران است، اگر آذربايجان سر مـملكت ايـران است، چس كو زبانش؟ سر بیزبان مانند تن بیروح است، تن بيروح مرده است، همه مى دانند كه كسى براى تن مرده حقى قائل نيست و براى كسى كه حقى در زندگى قائل نباشند، جائى در جامعه وجود ندارد: و بايد دور آن را خطط قرهز بطلان كشيد. بگذار تا دنيا بداند كه ماه در برابر صلح همچچنانكه آمادهايم، براى آزادى نيز قائل به احترام هستيم و تجاوزكاران را براى از بين بردن تجاوزشان به فداكاريهاى بـزرگ آماده هستيم، مرگ هست، بازگشت نيست، تا وقتى كه يكـ قاشق از خون ما ما باقى است از حقمان دفاع خواهيم كرد.

تاريخ اروميه
اهداف فرقهُ دموكرات آذربا يجان:


مهم را اساس نهضت خود قرار دادهبود.
ا- خودمختارى آذربايجان


 اقدام نمودند و ترويج زبان تركى در آذربايجان شروع كرديد



 افتّاح شد.
اولين كارى كه اولياى وزارت معارف دموكراتها در آذربايجان آغاز كردند، تهيهُ

 سال در اين شهر انتشار يافت.

تخليهُ كشور ايران از قواى شوروى:
از نجفقلى، پیسيان
در جلسهٔ شوراى امنيت، دولت شوروى اعلام نمود به فاصلهُ پنج تا شش هفته از از آن تاريخ، ارتش شوروى خاك ايران را تخليه خواهدكردي. خوشبختانه در انتهاى مدت مذكور دولت شوروى روز 19 ارديبهشت ماه سال
 مردم بخخش نمودند كه با كلمهُ (الوداع) شروع شدهبوده مردم اروميه از خروج شورويها بسيار خوشحالل بودند، ولى فذائيها كه براى رفتن سربـازان شـوروى تشريفـات قـائل شدهبودند از ابراز خوشحالى مردم بسيار ناراضى به نظر مى برسيدند. **

بدين ترتيب كليه́ نواحى آذربايجان به دست دموكراتها افتاد، بلافاصله پس از انقالاب آذربـايـجان شـورش ديگـرى در كردستـان رخ داد و حـزب كـومله در مهـاباد (ساوجبلاغ مكرى) قاضى محمد را به سمت نخستوزير كردستان آزاد انتخاب نمود.

كردستان در سال ـ ع Kr
از مهاباد خونين تاكرانههأى رود ارس؛ به قلم نجفقلى پسيان

مهمى زد، راديو تبريز عقد پيمان جديد بين تبريز و مهاباد را اعاعلام داشت.
 مستقل اععلام شدند و پيمان جنگى و اقتصادى بين هم منعقد گرديد. ساعت پنج بعدازظهر آن روز در عمأرت مجلس ملى آذربايجان با حضور سران ملى حكومت كردستان: قاضى محمدل،
r- rـغضو كميتهٔ مركزى حزب دموكرات كردستان سيدعبدالله گيلانى rـ عضو كميتهٔ مركزى حزب دموكرات كردستان و رئيس ايـل شكـاكـ آفَاى عمرخان شريفى
§ـوزيرجناگ حكومت ملى كردستان محمدحسين خان سيف قاضى 0ـ عضو كميتهُ مركزى حزب دموكرات كردستان و رئيس ايل حركى رشيدبيگ

V- عضو كميتهٔ مركزى حزب دموكرات كردستان V-ا_نمايندة أكراد اش اشنويه و سران حكومت ملى آذربايجان كه عباريارت بودند ازيان: ا- رئيس مجلس ملى آذربايجان جناب سيدجعفر يششهورى






 موافقتنامه زير راكه جتبئ يِيمان دارد منعقد نمودند.
 كنسولگرى را در خاك يكا يكديگر داشتهباشند.

ادارات دولتى در دست كردها خواهدبود.

همحِنين در خاك كردستان، در جائى كه سا كنين آن بيشتر آذربايجانى هستند، از

 و تصميمات آن كميسيون، با تلاش سران هر دو دو حكومت اجرا اخواهو اهدشد.

 خواهدشد.
هـ هركاه لازم شود با حكومت تهران مذاكراتى به عمل آيد، بايد با موافقت نظر

هر دو حكوهت ملى آذربايجان وكردستان باشد. 7ـ حكومت ملى آذربايجان برای اكرادى كه در خاكى آذربايجان زندگى مىكند، براى پيشرفت زبان و ترقى فرهنگ ملى آنها ساعى خواهدبود، همحچنين حكومت ملى
 براى بيشرفت فرهنگشان ساعى خواهلدبود. V- هـ كر كس براى به هم زدن مقام دوستى و اتحاد تاريخى دو نزاد آذربا يايجان و و كردستان و از بين بردن اتحاد دموكرات ملى و يا لكهدار كردن اتحاد آنها ساعى باشده هر
 زير اين قرارداد امضاى كليءٔ نامبردگان ديده مى شد. قاضى محمد پٍ از عقد اين قرارداد دست به اقداماتى براى جلب عشاير زد و از

وجود بارزانيها نيز استفاده كرد.

عزيمت هيئت نمايندگى حكومت ملى آذربا ينجان به تهران جهت مذاكره:
 آذربايجان خواست كه نمايندگان خود را جهت مذاكره به تهران بران بفرستند، لذا در تاري ^|ارديبهشت Y 1 هيئتى به رياست سيدجعفر پيشهورى به تهران وارد و پس از مذاكرات زياد، دولت مركزى هفت ماده به شرح زير پيشنهاد نمود:

## يسشنهادات حكومت تهران:

اـ طبق اصول قانون اساسى انجمنهـاى ايـالتى و ولايـتى تشكـيل و رؤساى فرهنگ ـ ـهدارى ـ شهربانى ـ دادگسترى ـ دارائى از طرف انجمن هـاى مـزبور تـعيين شوند، احكام رسمى آنها از طرف دولت مركزى صادر خواهدشدي Yـ تعيين أستاندار ضمن بلبنظر انجمن ايالتى با دولت خواهدلبود.
rـــزبان رسمى فارسى است، دفاتر كارهاى محلى به فارسى و آذربا يجانى تنظيم مىشود.
乏ـ در مورد آبادى شهرها و اصـلاح فرهنگ و بـهـدارى و غـيره، دولت سـهم آذربايجان را در بودجه در نظر خوراهدريرفت.
هـ فعاليت سازمانهاى دموكراتيك آذربايجان مانند ساير نقاط كشور آزاد است.
 V- با افزايش عدهُ نمايندگان آذربايجانى به تناسب افزايش نمايندگان ساير كاير نقاط كشور موافقت حاصل است.

## ريشنهادات حكومت ملى آذربا يجان:

 تاريخ זץ ارديبهشت ماه تهران را به قصد تبريز ترك كـر گفتند.
 تبريز فرستادهشد تا جريان مذاكرات را ادامه دهند، اين هيئت پس از مذاكرات زياد در


ا- رؤساى فرهنگ ـ بهدارى ـ شهربانى ـ دادگسترى ـ دارائى از طرف انـجمن
ايالتى تعيين و احكام آنها از طرف دولت مري مركزى


انتخاب گردد.
عـ قواى محلى آذربايجان جزء ارتش منظور شـود و كـميسيونى از نمـايندگان دولت مركزى و انـجمن ايـالتى در مـحل، راهحـل آن را بـهت تـصويب نهـائى بـيدا

هـ هr \% ا\% عوايد آذربايجان جهت مخارج عمومى به مركز فرستاده شود.

 و انجمن اياتى ترتيب كار راخواهندداداد.



هم باشد، به مجلس 10 بيشنهاد نمايد.
 تبصره - عوايد يست و تلكراف و و گمرك و ر راهآهن و كشثيرانى آذربايبجان متعلق
 هييت مركز در تاريخ 0 خر خرداد به تهران حركت نمود.

بدينترتيب درست يكى سال پس از تشكيل هكومت ملى دوران فران فرمانروائى آنان به سررسيد و ارتش ايران به شهر ميانه وارد شد.




در اروميه (آزاد وطن) بود كه هر چه التماس كردهبود كه او را نكشند، سودى نبخششيله و اعدام گرديد.
هنوز ارتش از ميانه نگذشتهبود كه سربازخانه و ساختمانهاى دولتى و ادارات به تصرف قيامكندگان غيرنظامى درآمد. بدينسان كارنامهُ يكسالدُ فرقه دموكرات آذربايجان بستهشد.

تشكر و قدردانى سرلشكر احمدل زنگنه از مردم اروميه: توفيق من در برابر تجاوز و تعدى به جان و مالل و ناموس مردم رضائيه (اروميه) تا تا حد زيادى نتيجهُ پشتيبانى، همكارى، فدا كارى، تشويق و قدردانى مردم ايراندوست رضائيه (اروميه) بود، كه در هيج زمانى نخواستند نسبت به مبارزههاى من و همكارانم .بى تفاوت و بىاعتنا باشند. مردم رضائيه (اروميه) و تبريز تا جائى كه توانستند مرا تنها نگذاشتند و حتى در تاريكـترين لحظات، لحظاتى كه من مقهور مأمورين فرستادگان مستقيم خارجى بودم و شبهنڭام در نوعى دادگاه زمان بنـگ مورد بازپرسى خصمانه قرار داشته در حقيقت محا كمه مى شدمَ علائق و روابط قلبى و روحى مردم با من به خوبى احساس مى شد، به طورى كه من خود را پيو سته در پناه مردم مى يافتم. افكار پاكى و احساسات نيروبخش آنان را حتى در كنج زندان و صحنههاى نبرد
 (عنايت خدا) و (توجه قاطبه مردم) بى:هره نيستم، زيرا به خوبى مىدانسـتم كـه روح وطنْيرستى در مردم آذربا يجان فوقالعاده قوى است و حتى در بدترين شرايط و اوضاع ضعيف و هتز لزل نمى شود؛ من با تكيه به چجنان روحيات و احساساتى به استقبال مرگ مى مقتم، ولى مى دانستم كه به قول ويكتورهوگو ((استقبال مرگ، دانشمندان پبيروزى است).). من به اين فرمايش حضرت امام حسين عليهالسلام مومن و معتقد بودم كه: ((وقتى

انسان براى مرگ آٓريده شده است، به خدا مرگ با شمشير شرافتمندانهتر و ارزندهتر
است).
با درودهاى قلبى خود به مردم ايراندوست آذربايجان، خصوصاً اهالى قهرمان
رضائيه (اروميه) دفتر خاطرات خود را خاتمه مىدهم و پايدارى و استقالال و تماميت ارضى مملكت را در ظل عنايات خداى متعـال و توجهـات عـاليه شـاهنشاه مسـئلت مىنمايم. سركشكر احمد زنگنه

وقايع بارزانيها:
بارزانيها چندين سال بود موجبات مزاحمت دولتين تركيه و عراق به خـصوص دولت اخير را فراهم نموده ولى جرأت تعرض به طرف خا كا ايران را نداشتند، تا اين كه چس از آذر سال عץ وارد خاك آذربايجان شده با دموكراتها تماس گرفته بودند. پس از نيروكشى به آذربا يجان ملامصطفى بارزانى به تهران آمد. ستاد ارتش چیند پيشنهاد مفيد به ايشان داد، به اين ترتيب كه اسلحه و مهمات خود را گذاشته به خاكى
 وسائلى كه داده و تسهيلاتى كه فراهم مىنمايد، مشغول كشاورزى شوند. منظور مالامصطفى اين بود كه با طفره رفتن و تعلل، موجبـات اتـلاف وقت ورّ را فراهم نمايد تا بارزانيها به طرف ارتقاعات دشت بيل نزديكـ شده، در مجاورت مرز شوروى مستقر گردنده دراين مدت زد و خوردهائى نيز پيش مى آيد، ولى ملامصطفى كه

در تهران بود، تكذيب مىكردن
چون مذاكرات براى جلوگيرى از خونريزى و كشت و كشتار بيهوده بـه بــائى



بارزانيها نيز زنان و كودكان خود را به شهر نقده فرستاده، آمادهُ نبرد شدند. روز 19 اسفند ستون سرهنگ نيسارى براى جلوگيرى از پيشروى آنها به طرف
 آن ستون گرديد، در اين موقع با زروبيگ در در دره قاسملو درگير بوذ
 ولى چس از \& مورد عفو قرإر گرفت.
ستون پس از درهم شكستن قواى رشيدبيگ پیشروى خود رِ را از مو موانا به طرف
 بارزانيها را دور بزنند و به طرف اين ستون برانند كه در نتيجه آنها محاصره شوند طى اين مدت زد و خوردهائى به وقوع پيوست كه در نتيجه هنگ ونى فوزيه تلفات قابل توجهى داده و ستوان جهانبانى اسير و ستوان هاتنى امامى شهيد شدند.

 به كلى متلاشى مى شد، ولى در اثر تيراندازى شديد توپخانه، بارزانيها از حملهُ خود نتيجهُ مثبتى نگرفتند، فرداى آن شب حملهُ خود را به صورت شديدترى ادامه دادند. بارزانيها دو قبضه توپ vo كوهستانى از ستون سـرگرد كـلاشى و دو قـبضه از از
 ديگرى را در ارتفاعات خلج برابر ستون سرهنگ نيسارى به كار مى بردنده، بارزانيها از
 استتار كردهبودند كه هواپيماى اكتشافى قادر به تشخيص و تعيين محل آن آن نمى شدند، حداكثر استفاده را برده و پيشروى ستون را متوقف كرده و ممكن بود تلفاتى سنگين به آن وارد آورند.
در اين موقع سروان تو پِخانه ضياء فرسيو خود پشت توپ نشسته از فاصلة́ . .

مترى عليه توپ بارزانيها تيراندازى كرد، اولين گلوله توب كه از لوله خارج شده مستقيما
 اين تيراندازى ممتاز و غيرمترقبه موجب تخريب روحيهُ بارزانيها شد و درنتيجه در حملات آنها تخفيف كلى حاصل گرديد و ستون متقابلاً حملهُ خود را شروع و بـا
 سرلشكر همايونى و سرتيب زنكنه از افسر مذكور قــردانـى و بـا او روبـوسى نمودند، اين تيراندازى كه در نوع خود بى نظير بود موجب شد كه بارزانيه انيها از اين به بعد از توپِانهُ خود مأيوس گُشته، از اين سلاح عليه نيروهاى دولتى استفاده نكنند. بارزانيها خططوط دفـاعى خـود را تـرتيب داده در مـواضـع طـبيعى و مسـتحكمـم (بردهسو) مستقر گشته بودنده ارتفاعات بردهسو كه در منطقه ترگور واقع شده از بحنوب به نقطهُ مرزى دشت بيل ممتد و هرگاه از بجلو مشاهده شوده مانند آمفى تاتر بــه نـظر
 مىرو2. روز

فرماندهى حملهُ اصلى، چهار ساعت بعد از نيمهشب بدينترتيب شروع شد:
 فرماندهى سرگرد ده وهلو برای كمك به پهلوى ستون سمت چپپ از شمال به جنوب ستون سرهنگ نيسارى با پشتيبانى آتش توپخانه (به فرماندهى سروان فرسيو) در جبههُ

مقابل ارتفاعات مزبور. (در اين حمله از وجود سواران عشايرى استفاده مىشد). نبرد در ساعت V بامداد به مرحلهُ اصلى و شديدى رسيد، ستون سرهنگ نيسارى اري وگردان اصفهان با كمك هوإِيماها و ارابه جنگى و در اثر اجحراى تيرهاى دقيق توپخانه پیشروى كرده تا ساعت پا همان روز ارتفاعات برده زرد را تصرف نمود و بارزانيها با دادن تلفات زياد به طرف دشت بيل عقب نشستند، از اين ساعت در حقيقت عمليات وحلهُ اول عليه بارزانيها به پايان رسيده و عملاًّ مضمحل شاد شدهوبودند.

بارزانيها جون نفطهُ اتكائى نداشته، خواروبار و مهماتشان زو به اتمام بـود بـه طرف مرز عراق عقبنشينىى كرده از دره قادر عبور و به خاكى آن كشور داخل شدند. در اين عمليات فرماندهى ستون ضربه بنوبى با سرهنگ مجيدى و ستون سيلوانا با سرهنگ مظفرى بود سرهنگ محيدى با سرعت فوقالعـاده بـارزانيهـا را تـعقيب و متجبور به عقبنشينى به طرف درهّ قادر نمود و ستون (سيلوانا) پپس از اشغال ارتفاعات مرزى تركيه، مانع از عقبنشينى آنها به خاكى آن كشور شده به بارزانيها حمله نمودند، آنها نا گزير شدند ارتفاعات جنأح راست ستون نيرگى راكه دورززدهبودند، تخليه نما يند و تلفاتى زياد به آنها وارد آورده و اسلححه و مهمات هنگ فوزيه راكه به دست بارزانيها افتاده بودء پس گرفت، در اين عمليات سواران عشايرى و حركى و بيگزاده بـا سـتون سيلوانا تشريك مساعى مىنمودند.
ملامعطفى بارزانى و اتباع او پس از سركوبى توسط نيروهاى نظامى ايران خون در خاك عراق نيز مورد تعقيب مامورين آن دولت واقح شدهبودنلء مرتباً در حال بنـگ وگريز در ارتفاعات مرزى تركيه و عراق به سر برده همين كه مورد حملهُ سربازان عراقى واقع مى شدند به خاك تركيه داخل كشته و پجون از آن سو نيز عليه آنها اقداهاتى مى شده به خاكى عراق بازمى گشتند.
 وارد مى شوند، در همين موقع محمدرضاشاه بـه ارومـيه مسـافرت كـردهبودنده پس از وصول اين خبر، دستورات صريح براى تعقيب بارزانيها صادر مىنمايند. اين مرتبه بارزانيها با عدههاى زبده و سبكبار آمله و مقاصد سوئى در نظر داشتند، سرهنگ سردادور مأمور شد با يك گردان پياده و يك آتشبار توپپانه از موانا حركت كرده و از تيشروى بارزانيها به طرف خط مرزى بحلوگيرى كند، ملامصطفى به او بيغام مى دهده ما قصد جنگگ نداريم و براى قبول بيشنهاد مسالمتآميز دولت حاضريمه، ولى شبانه فرار كرده به طرف هنطقهُ ايل شكاك مى مرود. بالافاصله به نيروى اطراف سلماس دستور سـركوبى بـارزانيهـا صـادر مـى شود،

افسران ستاد لشكر، عقيده داشتد: بارزانيها از يكى از ينج دهليز واق در مر منطقه ماكو
 از خاكى ايران و رسيدن به خاك شوروىي محور درهُ، نياز، شوط، حاسن را رانتخاب كرده از اين خط يـش رفتند.
بارزانيها از جنگگجوترين و رشيدترين طوايف روى زمين بوده، در قدرت تحرئ



يكى نمونه از سماجت و قدرت روحى دشمنى كه ارتش ايران با او روبرو بود:




 سوراخ شده واز كار افتاده بود.

## زروبهادرى:



 از عشاير محلى و افراد ميهندوست نيز هيز همراه اين ستون آمده بودند تا بابطور داوطلب در زدو خوردها شركت نمايند.
 گردان يِاده با دو ارابه جنگى در جلو آن حركت مىكرد از بالانيش براى تصرف قريهُ
(كوكيه) كه در دو كيلومترى جنوب مبداء حركت قرار داشت، به حركت درآمه. در اين

 نتيجه زد و خورد سختى درگرفتف، در اين عمليات كه تا تا قبل از ظهر ادادامه داشت، عدها

 ستون بطرف مركز دره قاسملو متوجه گرديديد.

 مى كردند، معهذا سرتيب زنگنه موفق شد با وأرد آوردن هسلط به دره قاسملو را تصرف نمايد.











 بخشيد، به طورى كه اكثر اكراد كه تا تخندى پيش خيال مخالفت و شرارت را داشتند،

بيمناك شدند و رؤساى آنها خود را به فرمانده ستون معرفي و اظهار اطاعت كردند و اسلحهُ موجود نخود را نيز تحويل دادند.
در سى و يكم فروردين ماه چY خبر رسيد كـه زرو يهـادرى و اتبـاعش در دره (پيلهس) واقع در قسمت باخترى قادررود مستقر مىباشند، در همين روز ستونى كه از گردان آذرباد به طرون مرز دالامپر داغ رفته بود، ضمن تجسس و اكتشاف اطلکع حاصل نمود كه عدهایى نزديك به هشتاد نفر از افراد زروبهادرى در ارتفاع معروف به IYOO متخفى شدهاند، لذا فورا از طرف لشگر دستور داده شد يكى گردان از هنگ آهن (ستون سرهنگ فولادوند) با كمك گردان آذرباد و تحت نظر سرهنگ سردادور بـه طـرف مو ضع مزبور حركت نمايد.
در دوز اول ارديبهشت ماهء ستون مزبور با پشتيبانى هواپیما به طرف كوه زيارت موسى كه محل اتباع زروبيگ بود عزيمت نموده و در ساعت دو بعدازظهر روز مزبور
 رودخانه قادر رفته و متوارى شدند. در روز دوم ارديبهشت ماه دستور داده شل گردانهاى هزبور اشرار را تعقيب نما يند و تا مرز بروند و كليءّ درهها و معابر را تجسس و تفحص نمايند، ستون هزبور فوراً به تعاقب آنها حركت كرد و ذر ساعت و/ ل به مرز رسيد و اطلاع يافت كه زروبيگ تسليم مقامأت عراقى شـده است و هنگكام تسـليم Y ا قـبضه تـفنگگ و شش قـبضه مسـلسل موجودى خود را تحویل پليس عراق داده است.

ارووميه درْدورهُ محملرضا شاه پپهلوى:
 تخصوص وضع اقتصادى كشور بر اثر هجوم قواى بيگانه مختل گرديد.
 از بهداشت و فرهنگ و دارو و دكتر آثارى ديده نمى شد، روستائيان به حالت نيمه گرسنه

و نيمهلخت بسر مىبردنده از طرفى شورشهاى عشاير محلى و فرار روستائيان از محل






 اروميه و حومهُ آن در نظر گرفته شده بود.
در دوران سلطنت محمدرضاشاه، اعتصابات و نهضته اناى مخختلنى به وتوع بيوست. در سراسر كشور يك شــخصيت بــنام شــاه و يكى قـدرت بــنام دولت شـــنـاخته مى شُد، مردم زير سابيه شاه محتاج دولت بود بود، تمركز امور و منابع قدرت در در دست شاه و دولت گوش بفرمان او بود.
 قيموميت انحصارى و بهرهبردارى تبلبغاتى و انتفاعى دولت و دريار قرار قرار داشتند. مردم هيجگاه با اين مؤسسبات نظر به دريارى بودن آري آنها و عدم اعتماد گردانندگان آنها داشتند، همكارى لازم و مؤثر بعمل نمى آورديند آند





 كإيتولاسيون (اختيارات تام عمال خارجى) كه در سال 7 •با شمسى توسط رضاشاه

لغو گرديده بوده در زمان سلطنت محمد رضا شاه مخفيانه تصويب و اجرا مىشد. تـا
 مجدد آن توسط مجلس شوراى ملى، طلى بيام و سخنرانى كه با آيهٔ استرجاع شروع شده انهـ،
 از سكوت علماء نيز كله كردند.

إ آن قانون به يمن استقرار جمهورى اسلامى ايران لغو و استقلال ملى و اسلامى ايران بازيافته شد.


روزهاى فراموش نشدنى از اوايل انقلاب اسلامى در اروميه:

 گرچه منكن است برخى از اين حوادث كهنه شده و يادآورى آنها نتيجهالى ببار نياورده،

 ضبط گردد.
مردم اروميه در دوران اول انقلاب همـانند سـاير هموطنـان مسلمـان خـود در
 جماسه و ايثارگرىها بر عليه رثيم بمنصه ظهور رساند.
 رهبرى زعيم عاليقدر حضرت امام خـمينى (ره) و بـا هـــايت روشـنـگرانـئ علمـاء و روحانيت متعهد شهر از جمله حضرت حجةالاسالام والمسلمين سيدعلى اكبر قرشى و حجتالاسلام والمسلمين حاج آقا غلامرضا (حسنى) و ساير علماى متعهد كـه هـمه

درخور تحسين هستند و مـردم شـريف اروهمـيه بـا راه يیمـائيها و تظـاهرات گسـترده و اعتصابات بیدربى نقش بسزاثيى داشتند و بارها در مقابل حمالات عمال رڭيم به مسجل اعظم (مسجد بازارباش) اروميه كه محور مبارزات مردم اروميه بـود، ايستـادكى قـابل توجهى نمودند و به يارى خداى بزرگ به يِروزى رسيدند. يكى از نقاط برجسته مبارزات مردم اين شهر نسبت به ساير شهرهاى كشور ايران انجام مبارزات مسلحانه به سركردگى روحانى مبارز حجتالاسـلام والمسـلمين حــاج غالامرضا حسنى بود كه ضمن سازماندهى و انسـجام ياران انقالاب خود مسلحانه با عمال رزيم در سالهاى قبل از پيروزى انقلاب به مبارزه علنى مبادرت ورزيد و به عنوان اولين شهر آغازكنتدهُ عمليات مسلحانه بر عليه رزيم كه احدى را باراى قدرت نداشت، هميشه در تاريخ خونين انقلاب اسلامى درخشش خاصى دارد، و تمامى مردم اين شهر اذعان دارند كه بسيج نيروهاى جان بر كف انقلابِ و سازماندهى مسلحانه آنها در محور مسجد اعظم اروميه به اهتمام اين شخص فدا كار و ياران صديق ايشان تحقق يافته است. در اين
 تيراندازى توب قرار گرفت. البته به اين واقعيت بايد اعتراف نمود كه اگر رشـادت و شهادت قهرمانانهُ جوانان اين سرزمين كه مزار يرگلكون آنان شاهد فدا كارى وايثارگرى آنهاست و نيز بحانفشانيها و نبرد دليرانهٔ لاينقطع حجتالاسام والمسلمين حاج غلامرضا (حسنى) كه خود شخصاً شصت فقره جنگ مسلحانه با عناصر مسلح انجام داد، در بين

نبود، اوضاع و احوال اين منطقهُ زرخيز غير از اين بود كه الان مشاهده مىگردده. درود فراوان به روان پاك تمامى دلاوران و شهيدان امت مسلمان و مجاهدان فی سبيل الله و سربازان و پاسداران كلگون كفن كه با ايثار خون پاك خوريش نهال آزادى را ببار آوردنذ.

## جنگ تحميلى و اروميه در دفاع مقدس:

اروميه شهريست پرماجرا كه در طول تاريخ بارها مورد تاخت و تاز تاز آشوبغران

داخلى و تجاوزكاران خارجى قرار گرفته چهبسا آبـاديها و مـردم آن در اثر نبردهـاى بيرحمانه از بين رفته است. الما پس از فرونشا آبادانى جريان پيدا كردهانت.
 اهالى و افتخار پاسداران متدين اسلامى است.


 صدامحسين براى كشتار مردان و زنان و كودكان مسلمان ايرانى بخود مى می غريد در حاليكه در برابر صهيونيستها چجون موشى به سوراخ خود مى خزيده اينست دليل جنون و ديوانگى يك مزدورد اجنبى.
 ديگر هموطنان خود در جنگ تحميلى عراق عليه ايران بران براى دفاع از از حق حا حاكميت خوا و براى حفظ دستاوردهاى انقلاب اسلامى با قواى متجاوز بعثى روزها ورا و ماهـا
 بيرون راند و طردش كرد.
بسيجيان جان بركف و سچاه پِاسداران اروميه افزون بر حراست منطقهُ استحفاظى خود، در مناطق كردستان و لرستان و خوزستان نيز با دشمن مى. جلوگيرى مىنمودند تا اينكه فرمانده فذا كار و متدين و رشيد خود ((مهدى باكرى)) رااز جست دادند.
ايثارگرى مردم مسلمان ايران در طول هشت سال دفاع مقدس و قاطعيت رهبرى
 داد و پيروزى انقلاب اسلامى ايران، مرهون خونها بارور انقلاب را آبيارى كردند.
£10 تاريخ اروميه

اكنون حاكميت كامل دولت جمهورى اسلامى برقرار و به عـمران و آبـادى و توسعءُ اقتصادى و فرهنگى منطقه ادامه مىدهد.

سردار سرلشگر پاسدار شهيد مهدى باكرى

 تحصيلات ابتدائى و متوسطئ خود را در اروميه به پاياين رسانيد و بِيوسته از شا گردران ممتاز و نمونئ مهرسه بود.
شهيد مهدى توانست چس از قبولى در كنكور در دانشگان تبريز به تحصصيلات

 چردداخت وبا اوج گرفتن مبارزات مردم برعليه رثيم شاهنشاهى مبارزات شهيد باكرى نيز بالاگرفت.
چس از پيروزى انقلاب و تشكيل سپاه پاسداراران انقلاب اسلامى، شهيد باكرى به عضويت سپاه پاسساراران درآمد، او را مى توان يكى از پايه گذاران سپاه اروميه مـرفى

شهيد باكرى با سمت معاون تيپ نجف اشرف در عمليات فتحالمبين در منطقّهُ

 ايستاها هسينيه زخمى گرديد.

 مصممتر از قبل به جبهه بازمى گشثت. فدا كاريهاى شهيد باكرى موجب شد كه به سمت فرماندهى لشعر غاشورا ارتقا

يابد، وى در عمليات مسلمابن عقيل كه در ارتفاعات غرب كشور بود شركت نمود. در

 والفجر يی تا جهار با سمت فرماندهى لشكر عاشورا حماسهها آفريد. در عمليات خيرير كه به راستى هنوز حماسهها و فدا كاريهاى رزمندگان آن در اذهان باقى مانده است،


 برادرش حميد به ملكوت اعلى پيوست.
روانش شاد و خاطرش گرامى باد

شهيد باكرى و تيرمرد تداركاتى

همت) ) به خشوع و فروتنى و گمنام بودن معروف بودند. ايشان حتى در پو يوشيدن لباسهاى جنگى نيز به لباس بسيجيان رغبت يششترى نشان مىدادند تا لباسهاى سپاهیى. هميشه لباس خاكى بسيجيان بر تن ايشان ديده مى شد و كسى كه تازه پا به جبهه مى گذاشت


 براى افراد مسن راحت تر بود و هم دقت بيشترى را در پخش آذوقه بين رزمندگان نشان مى دادند.
در يكى از روزها پس از چند روز كمبود و نبودن نان يِى كاميون نان ماشينى

 ((اشهيد ههدى باكرى)) كه بزء هيج گردانى بالطبع نمى توانستند باشند آمدند و از

 تكرار كردند. بيرمرد اين بار با لحنى خشن ((شهيد)) را هدايت كرد تا برود و از گردانش



كيست؟ _نه! سرلشكر ((باكرى))


 لباسهايشان را تكاندند و در پاسخ گفتند: طورى نشده و...

## فصل سوم

## اوضاع اجتماعى اروميه:

 وليعهدنشين بود، بنام حكومت ولايات اربعه تعيين و اعزاز میى


 مى سيدند و اغلب آنها اهل محل بوده و حقوقششان از حل و وفصل دعاوى و و اخذ غرائم و جريمه تامين ميزرديد.



 .مى غفتند، كماينكه دربار سلطنت را را عالى قايو مىناماميدند.

 بلااستفاده مانده بود تا اينكه ساختمان وان و آباد گرديد. ماليه از قديم جزء سازمان حكومت بود، فوجودى دستگاه ماليه عبارت بود از

يك قلمدان نقاشى شده و چند برگ كاغذ و اوراق لوله شده كـه بـه شـال كـمر خـود مى:بستند، متصديان اين امر را مستوفى و هائين تر از آن را سررشتددار مى گغتند و آنان صورت حساب را با خطوط (سياق) مىنوشتند.
حفاظت كليه اموال تجار و بازاريان به عهده داروغه بود، زمانى احمدآقا داروغه
 خود غفلت و خيانت ورزده اكنون كوجهایى به نام كوجهُ (دارقا احمدآقا) در خيـابان مهاباد اروميه باقيست.

## نمونهاى ازگزارشات و قضاوتهاى ايام گذشته:

 اروميهـ عمدهالامراء آقاخان ميرينجه محض خدمت به دو دولت و ملت و ور رعايت

 مشاراليه اداره احتياج تشكر مى نمايـي


 وضع مداوا اطالاع نداشته و طبيب حاذق نمى توانند بِدا نمايند، لهذا در هر آر آبادى سى چههل نفر از اين مرض فوت شدهانده تچقدر بهتر است كه در مملكت ما نيز دواخانهوهاى مجانى ترتيب داده شود.

أمروز جمعى از متمولين شهر اروميه مجلس ترتيب داده و با وجه إعانه جمع نمودند قرار تشكيل يكباب مكتب موسوم به (غيرت) راكه در اين زودى (يعنى دو روز به قيامت مانده) شروع و افتتاح خواهد شد، دادند و شاگردانى كه داخخل اين مكتب

خواهند شده هر ماهى زياده از پنجهزار دينار به معلم پیيز ديگرى نخواهند داد.

$$
\begin{aligned}
& \text { \& أ تبريز به ارومى } \\
& \text { حكومت بحليلةُ ارومى و مضافات دام اقباله }
\end{aligned}
$$

مدلول مرقومهُ وزارت جــليلةُ فـوائـد عـامه امتيـاز استتخراج معـادن و تـاسيس كارخانجات كه در اعالنات مندرج است در ولا يات ارومى و حوالى آن منتشر و اهالى را عموماً |ز مضمون آن مطلع و ضمناً تحقيقات كامل به عمل آورده، راپرت صحيح آن را اطلاع دهيد، زياده مطلب نيست. شجاعالموله
 در مسئلهُ قتل ابراهيم در اشنويه كه سابقاً تفصيل آن را به عرض مبارك رسانده است، چوون قاتل آدمى بى چحیز و مستاصل بود و از اجراى قصاص و قتل او ثمرى حاصل نبوده لذا چاكر اولياى قريه́ (دم) را متقاعد نموده كه قاتل را بخخودشان تسليم نمايد كه در ميان خودشان به نحوى اصلاح و در صورت امكان به وجهى خون بست نمايند، اطلاعاً چاكر حسينعلى - مهر تلگرافخانه

## ساكنين شهر اروميه و نواحى آن:

ساكنين اروميه و حومهُ آن را مى توان بن به جهار گروه تقسيم نمود: گروهاول كها اكثريت را تشكيل منى دهند، سلمانمانان (شيعها اثنى عشرى) مى انـاشند.

گروه دوم-اكراد از ايلات و عشاير مختلفه.
گروه سوم- مسيحيان (ارامنه و آسورى)
گروه جهارمـ|اقليت يهودى (كليميان)



مى باشند كه از جندين ايل و طايفه تشكيل. يافتهاند، مشهورترين آنها ايل معروف افشار است كه در دورهُ شاه عباس كبير تحت رياست كلبعلى خان افشار، معروف به (ايپ



 اروميه شهريست بسيار زيبا و نظيف، برعكس ساير دور شهرهاى ايرايران اطراف آل آن پرجمعيت و آباد مىباشد. آباديهاى اروميه بسيار عالى و باغات و و املارك ك آن قبلاً توسط
 اطراف اروميه وجود دارد، باغات اطراف شهر بسيار با صفا و تفرجڭگاه اهالى در فصل بهار و تابستان مىباشد. در نتيجهٔ امنيت و آرامش روزبروز بر وسعت و زيبائى اين شهر افزوده مى شودي، ساختمانهاى مدرن و داراى تشكيلات ادارى مرتب و منظم مى مباشد، سازمانهاى ادارى شهر و تاسيسات خدمات شهرى بشرح زير مى باشد:

فهرست اسامى ادارات و ساير سازمانهاى دولتى

هـاداره كل زمين شهرى
7ــاداره كل مسكن و شهرسازى
V_اداداره كل حج و اوقاف
^ــاداره كل ارشاد اسالامى
هـ سازمان ثبت احوال

- • ـاداره كل ثبت اسناد املاكى استان

II ـادادگسترى استان
Y Y _اداره كل امور اقتصادى و دارائى

Y_ فرماندارى اروميه
「_ شهردارى اروميه
شهردارى منطقه
شهردارى منطقه
شهردارى منطقه
عـ ســازمان تعـاون شـهر و روستـاى
آذربايجانغربى

๕ ๕ب. اداره برق استان
هזـ سازمان آب منطقهاي و پــ سازمان آب مشروب اروميه V V ^یـــ سازمان بهزيستى استان
 - أـ جمعيت هلال احمر استان ا؟ـ مركز آموزش فنى و حرفهأى استان Y Y
ץ_ـ_اداره كل صنايع استان
६ §ـ گمرك اروميه

هـ_كانون پرورش فكرى كودكان 7ی_ خبرگزارى جمهورى اسلامى V_ا_اداره كل اطلاعات استات استان

9 ¢ـ سازمان تامين اجتماعى استان -0ـ نيروى انتظامى استان 10ـ بسيج اروميه
r r or قرارگاه حمزه سيدالشهداء
بهـ سازمان امور عشاير استان

00ـ بنياد شهيد انقلاب اسالمى
هــ كميته امداد امام

VV ـازمان تبليغات اسلامى اروميه

شاءـاداره كل آموزش و پرورش استان
\& (ا ــ سازمان بهداشت و درمان و آموزش
بزشکى
10ـ ســــازمان كثــــاورزى استــــان آذربايجانغربى 7 آ_اداره كل راه و ترابرى استان IV اداداره كل جنگلها و منابع طبيعى
 19ـ ـسازمان قند و شكر -
 استان
Y Y


 ฯץ_اداره كل امور زندانها انجمن حمايت زندانيان اروميه
 Q - • مـديريت نوسازى مدارس استان اس- نهضت سوادآموزى ץrـ_شركت ملى نفت اروميه شケ_اداره كل مخابرات استان

70 ـ سازمان آتش نشانى اروميه
77 ـ سازمان اتوبوسرانى اروميه

Tا ـ سازمان زيباسازی و عمران
79ـاداره امور ميادين ميوه و ترهبار
كشتاركاه اروميه V.
-Vا باغ رضوانــ مقبره شهداء
^هــبنياد مستضعفان و جانبازان ازوميه
ه-اداره كل تعاون شهرى .7. لشخر צ7 اروميه
7اراهنمدائى و رانندگى اروميه
r7_ دفتر امام بحمعه ش7. اداره كل تربيت بدنى استان §


اسامى استانداران آذربا يجانغربى
 شخصيتهاى مشروحه زير از طرف حكومت مركزى به سـمت استـاندارى آذربـايجان غربى انتصاب شدند.
اـ جناب آقـاى محمدسـاعد مـراغهأى هـ سرتيپ درخشانى

(ساعدالوزراء)
 Y Y ـ جناب آقاى شاهیور ميهن
 §- جناب آقاى سيد مهدى فرخ (معتصم ها _دكتر كيانٍور

السلطنه)
7 7 ـ ـجناب آقاى عبدالعلى دهستانى
VIV ـجناب آقاى كريم ورهرام
بعد از ييروزى انقلاب اسلامى
1^ـ جناب آقاى عباسى

هـ ــ جناب آقاى عبدالله مستوفى T- جناب آقاى اديبالسلط آلطنه سميعى V- جناب آقاى امانالله اردلان


MY_شهيد مهندس زينالعابدين ميريوسفى
عطائن


19ـ جناب آقاى جمشيد حقگو - ب- جناب آقاى طاهرى

YY_ جـناب آقاى عليرضا شيح عطار

آذربايجانغربى بودند و در تصادف بين اروميه و تهران در حين انجام ماموريت به درجه
رفيع شهادت نائل شدند.
دستخط حضرت آيت|الله خامنهاى درباره شهيد عطائى
(ادرود و رحمت خدا بر روح مرحوم عطائى باد كه در راه انجام وظيفه حقاً تناش
كرد و در اين راه به لقاءالله يوست)،

اسابمى فرمانداران اروميه
فرمانداران بعد از پيروزى انقلاب اسلامى:
0ـ جناب آقاى انتظارى
7- جـناب آقاى شكراللهى
V- اـ جناب آقاى رضائى بابادى
^ــ ــناب آقاى لطف عطا
***

اسامى شهرداران اروميه

اـ جناب آقاى قياس
Yـ بـناب آقاى بهادر
س. بـناب آقاى سميعى
-

- هـ بناب آقاى حسين خان مستشارى
|rY| T- جـناب آقاى يدالله سريعالقلم




limg
irrv
lrya
ITYY
- الـجناب آقاى عباسقلى خسروافشاي

Irrv
Irra
149
1499
|rg|
lrsy
1r£o
lrev
$1 r 01$
1 rot 17- جـناب آقاى دكتر معزّى VI اـ ــجاب آقاى احمد رئيسى
 19 ـ ــناب آقاى عطاءاءالله آقاخناي -
 Y Y. . جناب آقاى حسين فتورها MY_جناب آقاى جواد وكيلزاداه


 بعد از بيروزى انقلاب اسلامى

1 roq

YYY اوضاعاجتماعى


|
Yץـ جناب آقاى على اشرفنيا
זケـ ـجناب آقاى محمد على صمدى

| 1-9 |  |
| :---: | :---: |
| /ra/r/r | هr- جـناب آقاى كريم |

در حقيقت زيـائى شهر اروميه كـه بـا شهرهـاى اروپـا
 متدين، تلاشكر و مردمدوست مىباشد
از سال و7سا شهردار اروميه جناب آقاى فروزان اقدامات وسيعى را در جهت بهسازى و بهبود وضعيت عمران و آبادى اروميه آغاز نمود، خيابانها بسيارى بازگشائى شده از جمله: خيابان ارتش ـ خيابان والفجر -خيابان برق و خيابان عطائى. خيابان عطائى در گرانترين قسمت شهر حدفاصل خيابان امام و و خيابان مـانـيانى
 مسيرگشائى گرديد.


 ديگر از ديگر فعاليتها شهردار اروميه مىباشد.

 زحمتكش اين سازمان از گسترش بيشترى برخوردار گردد.

اوضاع اجتماعى

| واقع در امينآباد_ فلكه مدر | YY_Y_ مسجد اميرالهؤمنين |
| :---: | :---: |
| واقع در آخر بلوار IV شهريور | YY_ _Y _ |
| واقع در اسلامآباد. |  |
| واقع در بهنق | O-Y- مسجد المهدى |
| واقع در محله شاهرخآباد |  |
| واقع در جنب كشتارگاه | - YY |
| - |  |
| و |  |
| واقع در خيابان شهباز يكى سابِّ | -r.r. |
| واقع در بلوار جمهورى اسلامهى | اس_ مسجد بـ. |
|  |  |
| واقع در حافِّ |  |
| واقع در خيابان باكرى | \& \%- مسجد جوان |
| واقع در خيابان امام |  |
| واقع در محله جارجآى | ף \% مr. |
| واقع در جاده ريحانآباد |  |
| واقع در خيابان خيام شمالى |  |
| واقع در محله هارباش | 99. |
| واقع در خيابان رضائى | - ¢ـ مسجد هاوشلار |
| واقع در خيابان رضائى |  |
| واقع در ميدان شمس | Y ¢ |
| واقع در خيابان اهمام | ¢¢¢_ مسجد حجت |
| واقع در قادرآباد |  |
| واقع در خيابان طالقانى | ¢¢ ¢ مسجد حاج محمدقلى |


| واقع در جهارراه نادى | 7 ¢ـ مسجل حاج على ميرزا |
| :---: | :---: |
| واقع در تورپّاق قلعه | V |
| واقع در خيابان \|مام | ^§^ مسـجد حا |
| واقع در خيابان بهار | ¢9ـ مستد حاج عباس |
| واقح در خيابان بهار | -0ـ مسجد حإ عـد |
| واقع دركوجه حاج جوا |  |
| واقع در محله جارجى. | - or |
| واقع در خيابان باكرى درى دري | به_ مسجد حسين آباد |
| واقع در محله قرهصندوت | \& 0ـ مسجد حاج ابوطالب |
| واقح در حسينآباد فرودگاه قديم | 00ـ مسـجد حضرت معصومه |
| واقع در قاسميه | \% 7 ـ مسجد حضرت قاسم |
| واقع در بهنق Y واقح در قاسميه | OV |
| واقح در خيابان وليعصر | ^0ـ مسجل حضرت مهدى |
| واقع در حسين آباد | 09ـ مسجد حضرت على |
| واقع در خيابان رضائى كوجه خطيب | -7- مسجد خطيب |
| واقع در محله قرالر | (7- مستد خاتم\|نبياء |
| واقق در محله درهاییی | Y 7 _ مسجد دادخواه |
| واقع در دروازه بازارباش | س7_ مستد دروازه بازارباش |
| واقع در اسلامآباد | ๕7- مسجد دارالاحسان |
| وأقع در محله رضآباد | 70ـ مسجد رضآبآباد |
| واقع در شهرك فرهنگيان | 77 77 مسعجد رسول |
| واقع در خيابان وليعصر |  |
| واقع در خيابان وليعصر |  |
| - مسجد رسول إ |  |
| واقق در خيابان پزشكان | 79ـ مسجد حضرت رقيه |

\&r1 اوضاع اجتماعى

| واقح در فرودگاه قديم | V*V* مستد حضرت رقيه |
| :---: | :---: |
| - | _VI |
| واقح در محله سيد جواد |  |
| واقِ در پشت كشتارگاه | س VY _ مسجد سيدالشهل\| |
| واقع در پادگان | م_V V |
| واقح در خيابان عسكرآبادى | Vo |
| واقق دركوچه غزالى | _V7 مستد شافیى |
| واقع در شهرك بهشتى |  |
| واقع در شهرك رجائى | -VA |
| واقح در شهرك شهل | V99 |
| واقع در آرامگاه قديم |  |
| واقع در پشت دخانيات | \| 1 |
| واقع در بلوار كشاورزى |  |
| واقع دركوجه بهارستان |  |
| واقع در جاده انهر كوپّه وحدِ | \% |
| واقق در خيابان خرمشهر بلوار آزادى | 10_ مسجل طالقانى |
| واقع در خيابان باكى دی | \^1. مسجل على شهيد |
| واقع در خيابان رضانى | ^V |
| واقع در محله بكلالآباد | A - مستجد على اكبر |
| واقع در على آباد |  |
| واقع در فرودگاه قديم | -9ـ مسجد على. |
| واقح در فلكه خيام | 19ـ 1 |
| واقع در ديزج سياوش | rr |
| واقع در خيابان اقبال | 世4* مسجد قرهآغاج |

## تاريخ اروميه


اوضاع اجتماعى

$$
\begin{aligned}
& \text { واقع در شيختّه } \\
& \text { |1| | ـ مسجد والفجر } \\
& \text { واقع در خيابان دكتر مفتح (ף پله سابق) } \\
& \text { واقع در شاهرخآباد } \\
& \text { واقع در حسينآباد فرودگاه قديم } \\
& \text { واقع در جاده سلماس } \\
& 19 \text { I } 19 \\
& \text { IY. مسجد همت اسلام } \\
& \text { |Y | _ مسجد يازهراء } \\
& \text { Yy I _ مسجد |مالبنين }
\end{aligned}
$$

> وا I I YV
> 1Y^ ا ـ مسجد امام حسن
• • آـ مسجد بنى هاشم

بانكها:

$$
\begin{aligned}
& \text { هـبانكى مسكن } \\
& \text { 7-بانكى رفاه كارگران } \\
& \text { V-بانك تجارت } \\
& \text { ^ــبانك ملت }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { اـ بانكى ملى ايران } \\
& \text { Yـبانك سیه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { §ـبانك صادرات }
\end{aligned}
$$

## يمارستانها:

V بيمارستان مسلولين
^ـ ـيمارستان معلولين
9- ييمارستان مهر

-     - ـيمهارستان طالقانى

ه_درمانگاه شماره r صحیيه

V

r- بيمارستان شهيد دكتر قلى يور
ع_ بيمارستان شفا
0ـ بيمارستان دكتر صولتى
7- بيمارستان استاد مطهرى

درمانگاهها:
اــدرمانگاه شماره
r_ درمانگاه شماره إ اقبال
rــــرمانگاه شماره ع عجليلى
عـ درمانگاه شالجِّى

شهر ستان نقده و ايل قره پاپاق:
از: ايرج افشار سيستانى
شهر نقده با مساحتى حدود دو هزار كيلومتر مربع در يكصد و بيست كيلومترى


شهرستان سلدوز بود.
تاريخحچة اين شهر به تجار هزار سال يعنى بيش از ور ورود آريائيها بها ايران مى مرسد،


حسنلو كه نشانگر تمدن اقوام مانائى مى باشد، دليل قاطع بر اين ادعا است است اين نواحى از هزارهٔ دوم قبل از ميلاد محل مهاج
 احمدلو فرزند پاشاخان رئيس ايل بوزچيلو واگذار


## \&ro

حسنلو به ملكيت خانوادگى آقاى جان احمدلو درآمده است، خود داستان جالبى دارد.
 سكونت داشتهاند، جِون مردمى رشيد و شجاعى بودند، شاهان صفويه ايشان را راز ناحيه
 دويست سال در آن حدود مىزيستند و در عين اشتغال به كشاورزى و زندگى معمولى


 نقى خان بوزجيلو منشاء خدمات و جنگهاى دلاورانه بود و به درجهُ سرتييى نائل گرديد و جون طبق عهدنامه گلستان خاك گرجستاء ملكى و علاقه خود دست كشيده و به داخل ايران كوتج نمودند و در بنگڭهاى بعدى ايران




 كنونى سلدوز را در اختيار ایل قرهپاپپاق قرار داد و سند ششدانگ

 و بازماندگان ديگر آن خانواده است.
جمعيت اين شهر برابر سرشمارى سال هو
 اشتغال دارند.

شهر نقده داراى دو بخشش مىباشد:

ا- بخش سلدوز با مساحتى \& 1 كيلومتر مربع در سمت شرقى نقده واقع است.
 گرفته است.
سابقهُ تاريخى اين شهر به قبل از مادها مى رسد، اقوام ماننا بر اين ناحيه سريه سكونت داشتهانده در كوه كلاشين در جنوب غربى اشنويه در جادها كار كه به به سوى رواي
 آشورى در آن ديده مىشود و متعلق به قرن هشتم قبل از ميلاد است.

## ايلات وعشاير:

اكراد، ساكنين بخشى از حومهُ أروميه را تشكيل مىدهند كـه بـعد از شيعيـان، اكثريت قابل ملاحظهاى را دارا مىباشند، اكراد در منطقدّ كوهستانى شمالغربى اروميه داراى آباديهاى متعددى هستند و قبايل آنها عبار تند از: هـ ايل حركى اــايل شكاكى
ץ ז-ايل نيگگزاده ايل پيران

Ү-ايل صوفيانلو س_ايل زرزا
^ـــايل سادات
عـــايل مامئش

## 1ــايل شكاك:

ايل شكاك در شمالغربى شهر اروميه در بخشى صوماىى-برادوست ساكي


 عشاير شكاكى در گذشته چادرنشين و دامدار بودند ولى امروزه بيشتر آنان بـه كشاورزى روى آوردهاند.

## \&ry

 اوضاع اجتماعىسرپی حل و غهر دعاوى اهالى تالارى بزرگ به نام ديوانخانه احداث كردهانذ، اين ديوانخانه كار كلانترى و دادگسترى و دارايُى و محضر ازدواج و طلاق زا انجام مى داد و مردم براى
 هذيرائى و مهمانسراى رؤسا و انجمن ها درآمده است.
 قدبلند ورزيده و پرطاقت هستند و اغلب به كار كشاورزى و دامبرورى مـىيردازنـد، مححصول كشاورزى عشاير شكاك كندم، جو، توتون و. سيبزمينى است.

## ץ-ايل بيكزاده:



 اميرزاده مىاشاشد.





 غرب شهر اروميه تمكز يانتد.

س-ايل ذرزا:


مى ماشند كه از هفت طايفه تشكيل گرديده و هر طايفه داراى تعدادى تيره هستند و به كارهاى دامدارى و كشاورزى اشتغال دارند.

عـايل مامشش:


 توتونو و حغندرقند.

> هــايل حركى:

 تشكيل شده است كه در نواحى موانا و آباديهاى اطراف آن آن اسكان يانقتهاند برابر آبر آمار


ฯ-ايل سادات:
ايل سادات در نواحى اروميه و مهاباد پراكنداندانده جِون سيد هستند بها ايل سادات معروف شدهاند، مردم اين ايل از طريق كشاورزى و دامدارى امرار معاش مىنمايندايند.

## 「.|.ايل صوفيانلو:

عشاير صوفيانلو در ناحيئ جلديان و صوفيان زندگى مى مكند، ايل صوفيانيانلو خود
 شدماند و به كارهاى كشاورزى اشتغال دارند.

## ^ــ جيرانشهر و ايل بيران:

 و عراق واقع شده است و فاصلةُ آن تا ارومـيه • آ كـيلومتر است و و آب و هـوانى آن سردسيرى است.
بيرانشهر در گذشته (خانه) ناميده مى شد و بعداً از نام ايل پـيران بــه پـيرانشـهر تغييرنام يافت. اين شهر داراى موقعيت نظامى، مواصلاتى و اقتصادى مى باشده جمعيت
 اقتصاد پيرانشهر به كشاورزى و دامبرورى متكى است.

نمونهاى از اقدامات شهردارى در ايام گذشته

وزارت كشور $\quad$ استان تهارم شهردارى رضائيه




 * $\quad$ *

وزارت كثور $\quad$ استان تجارم
آقاى علاءالدين كاظميور
بوحكمون موجبنجه بوايلين اوليندن سيز بلديه اداره سينين وصول مـامورين
 ابادار اولوب، آلاجاقسوزن اروميه بلديه سينين رئيسى -وهابزاده

شهردارى رضائيه
تاريخكتابت ـ
بعرض مىرسد:
محترماً بطوريكه استحضار داريد كميسيون حل اختالافات ماده V مدت بـنـج مـاه است



 مىدارد: خدمت مقردى را انجام مىدهمّ، بعد از ظهر اجبارى نبست بدون دريافت اجرنى حاضر كاظطيور

## فصل گهارم

## اوضاع اقتصادى اروميه:



 مهم در بين مناطق مختلف كشور را دارار مى اباشدي
 بيشتر و سطح زندگى بالاترى را براى تمامى ساكنين اين اين منطقه تامين نمود كه براساس فعاليت كشاورزى و منابع طبيعى و نيروى انسانى يرانى متكى و استواري بار باشد.

 اقتصادى اين منطقه فراهم گردد، ا فزون بر اينكه جلوى تر تكرار اير اغتشاشاشات و شورشهاى

تصور مىرود خواهد بود.


 متاسفانه به مناطق ايلات و عشايرنثين كمتر توجه و رسيدگى مىشود، كليئ ةتل و

غارتها و آشوبهائى كه در گذشته رخ داده علت آن عدم توجهه و عدم رسيدگى به وضع كشاورزان و دامداران عشاير منطقهُ مرزنشين بوده است.
 اقتصادى رسيدگى شود همانگونه كه به وضع مردم شهرى رسـيدگى مـى شود، عشـاير مرزنشين را بهترين و وفادارترين پاسداران و مرزبانان كشور خواهن اهند يافت. نظر به اينكه سياست تمركز امور در تهران است، اغلب كشاورزان و چجوپانان به

 آنها ثروتى بهم زده و صاحب خانه و زندگى در تـهران مـى شوند و بـراى نشـانـان دادن فعاليت خودى با ماشين سوارى خود با سرووضع مرتب، سرى به دهكده مـى
 مىگردد.
اروميه با توجه بـه مـوقعيت خـاصى كـه دارد، مـحل كشت انـواع مـحصولات كشاوززى است و در حد خو دكفايى اهالى توليد مىگردد و مازاد آن به ساير استانها يا خارج از كشور صادر هى شود، بهطوركلى نزديـى به هفتاد درصد از سطح زيـركشت زراعتهاى سالياته متعلق به كشت گندم است و متجاوز از بr رقم گندم مختلف مناطق زير كشت قرار مىگيرد، مانند گندم يازليق- سارى بوغداـ قرمزى قينـ گردشى-دهوهديشى- شال بوغداـ موديكــــ سردارى و غيره.

اروميه از جـملهُ نواحى مـهم غـلهخيز و از مـراكـز بـاالهـميت جــمع آورى غـلةُ آذربايجان است، معمولاًگندم را بطور پاييزه مى كارند و به علت كوهستانى بودن قستمتى از منطقه به ضورت ديمى نيز كاشته مى شود. تبديل گندم به آرد در اروميه و روستاهاى آن منحصراً به وسيلةُ آسياى موتورى انجام مىشود، سيلوى اروميه به ظرفيت هشت هزار تن در ده كيلومترى جاده اروميه-

سلماس ساخته شده و در حال حاضر داخل شهر قرار گرفته است. كشت تغندرقند نيز براى اينكه كارخانهُ قند اروميه را تغذيه كند حائز اهميت
 محصول آغاز مىشود. اروميه يكى از مراكز مهم كشت توتون در آذربايجان است و محصول ساليانئ آن به طور متوسط حدود پنجهزارتن مىباشد.
 درختى است كه به مقدار زياد و بسيار مرغوب به دست مى آيد.



 مصرفكندگان در سراسر كشور مىباشد.
 مصرفكنندگان آن عدهُ قليلى بودند كه با پول حرام مشروب حرام

 درآمد آن نيز چندين برابر گرديد و از بركت انقلاب اسلامى، كار حار حلال، كسب حلال و و روزى حلال يافته است.
دامپرورى و دامدارى در منطقئ اروميه به علت وجود سلسلهُ جبال زاگرس در
 وجود آورده است كه براى دامْرورى بسيار مناسب و مستعد مىباشد.



مى كنند، به همين جهت به هنگام سرما و بارش برف، دامــداران ايـن مـنطقه مـتحمل خسارِت ناشى از تلف شدن دامها نمى شوند.
 منطقء كرمسير عراق به منطقهُ سردسير ايران با پرداخت حت دولت ايران كوج مى دهند و پس از گذشت، فصل تابستان باوطان خود برمیى گردند. تروورش طيور و مرغدارى نيز هميشه معمول بوده و تاسيسات مرغدارى در اروميه به طرز نوين و علمى وجود دارد از آنجمله تاسيسات بسيار مهم و معتبر مرغدارى آقاى بانى سعيد مى باشد.
شهر اروميه همانقدر كه از نظر كشاورزى و دامپرورى و تهيةُ لبنيات پـيشرفت دارد، همانقدر از لحاظ صنعت عقب مانده است، غير از كارخانهُ قند و كارخانهُ پا كديس
 جاى آنها خالى است به قرأر زير است:



بازار اروميه:
بازار قديمى شهر ديرپاى اروميه مجموعهاى از بازار عطازان و خرازان، زرگّران،
 خواروبارفروشان، فرشفروشان مىباشد و بازرگانانى كه در سراى حاجى ابراهيم تمركز
 و حومه آن برخوردار مىباشد، بازار ديگرى نيز وجود دارد كه به به نام (آشاغى ميدان) معروف است، قدمت اين بازار و ساخت آن به قرن هفتم هجرى قمرى مىرسد.

## فصل لنجم

## فرهنگاروميه:

## تمدن باستانى:

شهر تاريخى اروميه از قرنها يسش مهـد تمدن و و مركز علم و دانش بوده و و آثـار










 ايباد كردند.

1-ميسيونرهاى امريكائى
 شمسى ساختمانها و ابنيهُ آبرومندى بـراى تـاسيس دبستـان و دبيرستـان و بيمـارستان احداث نموده بودند كه در مدارس مزبور علوم بديد و زبان انگليسى و شرعيات دين مسيح به داوطلبان مسيحى مقيم اروميه تدريس مى شد. در بيمارستان امريكائيان افزون بر معالجهُ بيماران، عدهاى را به عنوان انـو دستيـار

استخلام نموده بردند كه آنان را به مقدمات علم طب نيز آشنا مىساختيند.
 افتتاح كردند كه جند نفر از فارغالتحصيلان همان دانشكده در اروميه مشغول طبـابت بودند از جمله حكيم بيره و حكيم دانيال. مقارن جنگ بينالملر اول كـه ايـن خـطهُ زرخـيز در آتش انـقلاب و نـاامـنى
 تعطيل و انحلال مى شد.
 كلاسه تاسيس نمودند.

خريدارى موسسات فرهنگى خارجيها: اين مدارس تا سال MIY شمسى داير بود و در همان سال موسسات وابسته به امريكائيها منحل و ساختمانهائى كه به وسيلةً آنان احداث شـر شده بود به شرح زير از طرف وزارت فرهنگ خريدارى شد.
به مبلغ / ....
ا ـ مححل فعلى دبيرستان شاهدخت (سابق)
به مبلغ /MIV• Yـ
 به مبلغ 1Y0070 ريال عــاداره فرهنگ

E\&Y فرهنگاروميه

 (دانشكدهكشاورزى) در همان تاريخ از امريكائيها خريدارى شد.

## 「-.ميسيونرهاى كاتوليك و ميسيونرهاي لازاريست

ميسيونرهاى فرانسوى بيش از ساير ميسيونرهاي
 است.







 بودند كه در اندك مدتى تعطيل و منحل گرديدير
 بالابردن سطح معلومات، اهالى شهر اروميه تاثير بسزائى بخشيده و و علاقمندان انـيان عـلم و دانش و فرهنگ دوست را به اصلاح وضع مكاتب قديمه برانگيخته است.

اغلب اوقات بسيار شيرين و شنيدنى.
دليل تلاش و كوشش طاقتفرساى مسيحيان در انتشار مسيحيت و قـبولانيدن عقيدهُ خود به ديگران از قرن اول مسيحيت تا به امروز بر اثر حكمى است كه آنها از ييغمبر خود حضرت عيسى (ع) دارند كه فرموده:
 به ييروى از اين فرمان از همان روزهاى اول به اطراف رفته و ويغام خود را را به مردم رسانيدند.
 تشكيلات منظم كليسا از قرن سوم ميلادى در ايران شروع شده است.
 مناسبات سياسى نداشت و قريب پنجاه سال طول كشيد تا از طرف دولت امريكا، وزير مختارى به ايران فرستاده شد.
برنامء كار ميسيونرهاى مسيحى كه با هداياياى هزاران نـران نفر از مسيحيان جهان اداداره
 اجراى برنامههاى آنها پرداخت نگرديده و دولت كوچكترين دخالتى در فعاليت آنها

نداشته است.
در آن ايام زندگى مسيحيان از نظر اقتصادى بسيار سخت و غير قابل تحمل بود،




 كشمكش و اختلاف بود.
ميسيونرها در كلبههاى تاريكى و محقرى كه با خانههاى سابت آنها در آمريكا

تفاوت كلى داشت روى خاك يا حصير نشسته با انگشتان خود از خوراك فقيرانهاى كه
 كشاورزان را در زير سايهُ درختى جمع كرده براى آنها مجالس كو تـانـاه ديـنى تشكـيل مى دادند.
يكى از بزرگترين مـانعى كـه سـد راه فعـاليت ميسيونرهـا قرار داشت، مسئلةُ بيسوادى مردم و فقدان كتاب بود. ميسيونرها در در نخستين سالهاى اقامت خود در در اروميه





جاپ رسيد تحت عنوان (در پيرامون لزوم قلب جديد) نام داشت و منتشر گرديد.

 آموزشگاه جديد در سراسر ايران بود و عدهاى از از مسلمانان و و مسيحيان به ديدن آن آن آمده بودند با هفت نغر دانش آموز گشايش يا يافت. مدرسه به كلى فاقد كاغذ، مداد، كتاب و تخته سياه بود براى آموزش آن حساب در جعبهاى ماسه ريخته و روى آن با انگشت مى نوشتند.


 زندگى آنان را نيز آموزشگاه مى پرداختح.
 شبانهروزى تبديل شد. در سال 1 10 عدهُ 99 نفر دانشآموز از اين آموزشگاه فارغالتحصيل شدند.

نخستين يزشك ميسيونر امريكائى در ايران دكتر (گرانت) نام داشت كـه درو در در سال




 گرم مسيحيان اروميه باعث شدكه اين هيئت غريب بودن خود را فراموش كري كرده اروميه را خانئ خويش تندارند.

 معاينه و معالجه مى كرد، مردم قدردانى و و حقشنا او ابراز مىداشتند و اين موضوع در خلالل نامههائى كه او به امريكا وريكا فرستـاده نمـايان گرديده است.

 شخص مسلمان دريغ نورزيدم، به طورى كي اظهار مىكنتد براي حضور مر من در در اينجا خدا را سإسخزارنده)
 در موصل بدرود گفت، دكتر رايت نيز كه براى معاونت دكتر گرانرانت آمهه بوده بِّ آر از فوت همكار خود مسافر تهاى بسيارى به نتاط كوهستانيان موصل كري كردي

 صادقانئ خود جان هزاران نغر را از مرگ حتمى نجات داد، خود او در اينبار ايره نوشته
(ا(اين بيمارى ملت ده روز در شهر شيوع داشته مانند شعلaهاى آتش هرجه رادر راه خود مى يافت نابود مى ساخت به طـورى كـه تـخمين مـىزدند فـنط در يكـ روز جهارصد نفر از اين مرض تلف شدند)). محله وكوچهه و خانهاى نبود كه در آن عدهاى باين بالاگرفقار نشده باشبند، وحشت و نگگانى چنان مردم را فراگرفته بود كه حتى از تـدفين مردگان خـود تـرسيده دست استرحام بسوى خدا بلند كرده بودند، از دويست و پنجاه هزار سكنهُ اروميه پهار هزار
 در اين هنگام هر كس بياد گناهان خود افتاده سعى مىكرد با جـبران خطـاياى خويش خدا را از خود راضى نمايد. عدهاى قروض خود را مى پرداختند و جماعتى نيز ساعات متوالى وقت خود را در دعا و تضرع به درگاه خدا صرف مـى ركردند، در ايـن هنگام دكتر رايت بر اثر محبت و مهربانيهاى خود بيش از هر كس مورد توجه و احترام

اهالى قرار گرفته بود.
نامبرده استعداد زيادى در فراگرفتن زبانهاى خارجى داشت بطوريكه در مدت
كوتاهى زبانهاى تركى آشورى، فارسى را آموخته و با فصاحت صححبت مى
 ميسيون بود، نخستين پز شكان ميسيونر امريكائى در اروميه اوقات خود را تماماً مصروف معاينه بيماران در مطب خود و خانههاى بيماران مىساخت ولى بمرور زمان احساس نمودند، براى انجام خدمات طبي مهمتر بخصوص عمل براحـى بحى به بيمارستان نيز احتياج دارند. دكتر جوزف كاكران يس از تكميل تحصيلات خود در امريكا بسال IAVA بايران بازگشت و توانست YV سال از عمر خود را وقف خدمت مسيحيان اكراد و آذربايجانيها نمايد كه خود ايام كودكى را در ميان آنها گذرانيده و بزبانشان آشنا شده بوده نـامبرده توانست فوراً پس از ورود باروميه خدمات خود را شروع كرده بيماران را معالجه نمايد اما احساس مىىرد كه براى توسعه فعاليتهاى طبى ميسيون بايد بيمارستانى تاسيس شوده

باين بهت در سال \AVA از ميسيون تقاضاكرد كه براى بسترى نمودن بيماران، محلى را در اختيار او بگذارند و ميسيون نيز درخواست او را برآورده ساخت. آقاى (كلمنت) از اهالى بوفالو حاضر شد مبلز يكهزار دلار براى شروع بنـاى بيمارستان اهدا كند، در سال IAAY بيمارستان از هر جهت برای پـذ يرائى بيماران آماده شد و ازطرف كليسائى كه. مخارج آنرا مى پرداختت بنام بيمارستان (وست مينستر) موسوم گُشت، اين نخستين بيمارستان امريكائى در ايران بود كه در سنوات بعد وسيلهُ شفا و
بركت برأى هزاران نفر از مردم اروميه گرديد ( \& \& Y ـ شـمسى)

دكتر رايت يكى از ميسيونرهاى مقيم تبريز كه براى شركت در مـراسـم بشـن پنجاهمين سال تاسيس ميسيون در اروميه عازم اين شهر بود استقبال خود را از طرف اهالى شرح داده مىنويسد:
ميسيونرها وعدهاى از اهالى الروميه تا بيست كيلومترى شهر باستقبال مـا آمــهـه بودنل، در اطراف رودخانة نازلوپاى مراسم استقبال ما صورت گرفت و در همانجا در آغوش طبيعت، مجلس برپا گرديد، هرچه به شهر نزديكتر مى شديم با دستههاى ديگرى از مردم كه به أستقبال ما شتافته بودند مواجه مى شديم و بـا پحهرههـاى بشـاش بـه مـا خوش آمد مى گغتند.
رئيس نظميه باگروهى از افرادش به نما يندگى حاكم شهر به بيشواز ما آمده بود، در ميان استقبال كند قسمت بود يكى بزبان انگليسى و ديگگى بزبان فارسى، پس از سخنرانى و خــوانـــن سرود در ساعت چهار بعد از ظهر جشن پايان يافت، يكى از مامورين دولتى مسلمان كه در بشن حضور داشت به زهن دنانى كه در باغ
 كفتند، آنها مشغول خواندن كتاب و سرود هستند، ماموز جواب داد (محـال است زن

بتواند كتاب بخواند ) در اين موقع از تمام زنان حاضر كه سواد داشتند تقاضا شد بايستند، ششصد نفر از

جاى خود برخاستند در حاليكه پنجاه سال قبل حتى يكى از زنان آسورى سواد نداشت.


 كليساى گوى تپه نه تنها از لحاظ مالى غنى بوده و مخارج خـر خود بلكه مبالغى نيز بميسيون مى پرداخت كه بخرج كليساهاى فقيرتر برسانده ايـن كـليسا


مقدس و انجمن بشارتى بو2.
 اين يِش آمد براى كليساهاى اروميه فرصتى فراه هموطنان درماندهٔ خود دراز كنند، براى مبارزه با اين قحطى امريكائيان مبلغ چهال هزار

 اين كمك قريب ده هزار تن از مرگ حتمى نجات بيدا كردند.

مكاتب قديمه:



 مى گنرانيدند.
فرهنگ دوستان اروميه با الطلاعاتى كه از وضع مدارس ميسيونرهائى خارئى
 وهله مدارسى چجند تحت نظر عدهاى از معازف پروران محلى به شرح زير افتتاح گرديد

كه نسبت به مكاتب قديمه مزيت و برترى داشت. اـ دبسبتان اسلاميهـ به مديريت شادروان محمدحسن اميرنظمى افشار كه به سال هrץr| قمرى تاسيس شد و برنامهُ دروس آن افزون بر دروس شش سالةُ ابتدائى شامل صنايع خياطى، نجارى، كفاشى نيز بوده و سى نفر از اطفـال بـى سريرست نـيز در آن دبستان تحصيل مىكردند كه كلئُ هزينهُ آنان به عهلهُ بانى دبنستان مزبور بـوده است. روانش شاد و خاطرش گرامىباد. rـ دبستان كماليهـ به مديريت آقاى ابوالفضل حكمت افشار كـه مقـارن سـال

 عـ دبستان خيريه به مديريت آقاى مناف
هـ دبستان جالليه به مديريت آقاى ميرجلال هاشمى ديلمقانى 7- دبستان دانش به مديريت آقاى على خوئى
V - دبستان سادات به مديريت آقاى يوسف الماسى ^ــ دبستان رفعت به مديريت آقاى رفيع رضوى
 فرهنگ اروميه منصوب شوند به يـارى جـمعى از روشـنـفكران و عــالاقمندان مـحلى انجمنى به نام هيئت معارفى تشكيل داده و دبيرستان و دبستانى به نـام (نـويد دانش) تاسيس نموده بودند كه مديريت قسمت متوسطه آن را شادروان عباس تبليغى معروف به ملاباشى و مديريت قسمت ابتدائى آموزشگاه مزبور را آقاى على خوئى عهدهدار بود بودند. در همانسال دبستانى به نام توفيق به سعى و اهتمام مرحوم رحمتاللله توفيق داير
 عهدهذار شد، دبستان نويد دانش به نام (احمدشاه قاجار) احمديه موسوم شد و سازمان آموزشگاه توسعه يافت. بودجهُ اين آموزشگاه از محل عوايد اجناس صادراتى و دارائى شهر ارومى تامين

## فرهنگ ارورميه

مى شد.
در اواخر سال
 مخصوص ابراز داشتند و بر اثر مساعى ايشان دبستانى به نام مظفريه و دبستانان ديگرى بهـ نام دوشيزگان داير شد.
تاسيس ادارة فرهنگ و و تشكيل يكى دو باب ملرسهؤ نوبنياد در اروميه مخصوصاً احداث دبستان دوشيزگان بدوأ با اشكالات بيشترى مواجه گرديد تنها سعى و و كوشش


 گرديدند.

## نخستين مدارس ارومهي:

مدارسى كه در دوره رياست شاست شادروان مستشارى تاسيس شد و و در حقيقت اولين




 احمديه به نام يهلوى موسوم گشت و چچون ديبرستانى نيز به هم همان نام در ار اروميه وجود داشت در سال VIV




قد يـم در اينجا درج مىگردد:
مرحوم مستشارى رئيس فرهنگ وقتـ آقـايان مـعتمدالوزراءـ صـديق نظامى
صالحى_اسدالله آزادـ صادت ديلمقانى_رضأى_ـ جواد شالحى_ آموزگار-خليل افشار. در سال I •با كه مرحوم سرلشگر طهماسبى فرماندهى قواى آذربايجان را بـه عهده داشتند به: مناسبت فتح و غلبهُ قواى دولتى بر اششرار و ياغيان نام دبستان مزبور را به نويد فتح تغيير دادند.
بــ دبستان شش كلاسه كه بعداً بدر ناميله شد.
 كشاورزى صائب به مليريت مرحوم سيدعلى عطائى خوانده شد، اكـنون تـبلديل بـه دبيرستان كرديده است.

## نخستين ملارس د خترانه اروميه:

 1- يك باب دبستان دخترانه در سال Y Y Y شمسى به وسيله امريكائيان تاسيس شد كه مدت ده سال داير بود و به سال Yا شده بود كه در اندك مدتى دچپار انحلال گرديد، نا گفته نماند كه بانو بدرالملوك انصارى در امر تاسيس اين دبستان سهم بسزائى را عهدهدار بودند. ٪ـ دبستان ملى ناموس-اين دبستان در سال \& •با به مديريت بانو رضائى داير شده و در بدو تاسيس ماهانه . . 7 ريال به عنوان اعانه از طرف وزارت فرهنگ به اين دبستان ثرداختت مى شد.
عـ دبيرستان شاهدختــاين دبيرستان در مهرماه | آ| شمسى در زمان رياست آقاى بيدحسن نيكخو با سه كلاس (سيKل اول) به مديريت بانو زهرا نيكخو دايركرديد

Eor فرهنگ اروميه

دانشسراى كشاورزى اروميه:



 رايگان در اختيار دانشسراى كثاورزى اروميه قرار داد. روانش شاد.

دانشكدهٔ كشاورزى اروميه:
در سال غ


 تاسيس و آرزوى ديرين مردم فرهنگدوست اروميه برآورده گرديد.

دانشخاه اروميه

 فعاليتهاى آموزشى خود را آغاز نمود.



 آموزشگاههاى فنى مى آشاش.

ساختمانهاى جديد دانشگاه اروميه در كيلومتر 1 ا جاده سروـ اروميه با مساحت
يكهزار هكتار در دست احداث است.



\&. سالن سربوشيده ورزشى جمعاً با مساحت أ . . . ع عترهربع
0ـ مهمانسر| و خانههاى اساتيد جمعاً با مساحت . . .

V V ساختمان دانشكده ادبيات جمعاً با مساحت . . . . عا مترمربع


دانشگاه آزاد اسلامى
هنگام تشريففرمائى حضرت آيتالله خامنهاى در زمان رياست جمهورى به شهرستان اروميه، كلنگ احداث ساختمان دانشگاه آزاد اسلامى به وسيله معظم له بـه

زمين زده شد.
اين دانشگگاه در بـهمن مـاه سـال VY I شـمسى بـا ايجـاد رشتههـاى دكترای
 نفر دانشجو رسماً فعاليتهاى آموزشى خود را آغاز نمود. دانشگاه آزاد اسلامى در حال حاضر داراى رسته هاى زير مى اناشد. اـ دامپزشكى در مقطع دكترای حرفهاى ץ بـفيزيك كاربردى در مقطع كارشناسى ז, ז_اقتصاد بازرگانى در مقطع كارشناسى \&_ مخابرات در مقطع كارشناسى

0- يرستارى در مقطع كارشناسى
 مجهز بوده وآموزش دانشجويان در تمام رشتهها به نحو مطلوب انجام مى گيرد.

## دانشكاه يـام نور

دانشگا




 اين سيستم آموزش داراى مزايائى به شر ح زير است:
ا- براى كسانيكه شاغل هستند ياكارمند ادارى مى اشباشند، اين فرصت را ا فراهم مى نمايد كه در هر حال به تحصيل خود اد ادامه دهندا
ץ- سـيستم آموزشى اين دانشالهاه با مكاتبه از راه دور، مشكل مسكن و مشكل رفت و آمد راكاهش مىدهد.
بــــن نقل و انتقالات كارمندان و شاغلين در نحوه آموزش و تحصيل تاثير سوئى نخواهد كذاشت.
\&ــبا توجه بها اينكه كلاسهاى آموزشى اكثرأ در بايان هنته تشكيل مى شود، لذاكاكارمندان ادارى و شركتها مى توانند در حين انجام كار، به فعاليت آموزشى نيز آيز ادامه دهن إند.

بىوقفه به فعاليت خود ادامه مىدهد.

## تاريخچچهُ هنر ورزش و فعاليتهاى ترييت بدنى اروميّه




 مى

 اين حركات ورزش رزمى از زمان پيدايش اين ملت همواره برقرار بوده است. (كريستن سن) مى گويد: از صفات برجسته و متمايز اين ملت، ادب، شجاعت،
 ورزش رزمى از لازمهُ نجابت و اصالت اين ملت مىباشد. تصادفى نيسث كه آشوريان ييوسته مادها را با صفت نيرومند وصف مىكردندند



$$
\begin{aligned}
& \text { اهداف آموزشى ايران باستان را به پنج بخش مى توان تران تقسيم نمود: } \\
& \text { اـ هدف دينى و اخلاقى } \\
& \text { Y_ هدف نيرومندى } \\
& \text { بــ هدف رزمى } \\
& \text { ع_هدف اقتصادى }
\end{aligned}
$$

اصولاً اين مجموعهُ ورزشى و تربيتى از ديرباز در ايران باستان معمول و رواج
داشته است.
دكتر عيسى صديق در تاريخ فرهنگ ايران مىنويسد

 براى فراهم آوردن ارتشى نيرومند يتى برده بود. مادهاى آذربايجان نخستين سلسلها تحت حكومت و دولتى واحد درآوردند و اساس كار را براى تشكيل يكى دولت مقتدر

 هاس استقلال و آزاد زيستن را آموختند.
همانگونه كه از كتاب آموزش و يرورش در در ايران باستان مستناد شده آنان ورين



به قول فردوسى

امروزه ورزش خواسته تمام جوانان است زيرا وقتى انسان داراى تن سار سالم باشد داراى روحيه و عقل سالم نيز خواهد بود. وقتى اين دو نيرو در در راه هدايت وري
 كه مى تواند كشور را به اهداف آزادى و آزادگى برساند
 زمينههاى اجتماعى اعم از فرهنگی، اقتصادى و آموزشى امرى معقول و و شايسته يكى
 ميهن وسيلهاى براى تهذيب اخلاقلاق نسل جوان جامعه و تشويق آنان به ورزش و و و امور
تربيت بدنى خواهد بود.
fqu

استان آذربايجان غربى بويزه شهرستان زيباى اروميه در زمينهُ ورزشـى بـالقوه مستعد و تواناست هم به لحاظ حمايت همه جانبه مسؤولين استان و و هم به لحانظ نير نيروى انسانى علاقمند و مستعد. انتظار مى رود با برنامهريزى صحيح در مسيربفعاليت رساندن استعدادهاى فور وري

 اماكن موجود از لحاظ كميت وكيفيت به هيّجَ عنوان در حد نياز جاريّ جامعهُ مستعد ورزشى نيست، همانگونه كه عدهُ مريان و واوران نيز بـي بسيار كم هستند.
 بطوريكه تعداد بيش از شصت پرورزه ورزشى كه اكثريت قريب به اتفاق آنها بواسط؛


 آموزشى مربيگرى و داورى قدمهاى نخست جهت ارتقاء سطح كيفى .ورزش در اير اين چِند ماهه اخير برداشته شده است. اميد است عليرغم مشكلات عديدة عمراني

 در ورزش كشور قرار داده و به ملت مسلمان و انقلابى استان خدمات ارزندهاى اراتـه نمود.
و ومن اللهُ التوفيق
رشيد خدابخش
مدير كل

## قهرمانى هرقدرت آذربا يجان غربى



سومين دورة مسابقات واليبال قهرمانى دستهُ اول اميدهالى كشور طى هشت وري روز در سالن قديمى تختى اروميه برگزار و به قهر مانى تيم ميزبان انجاميد حـضور هشت تـيم خـراسـان، گــيلانه آذربـايجان شـرقى، آذريـا مازندران، تهران، كرمانشاهان و و توابع تهران با حضور بازيكنان انـان در اين بازيها موجب رونق فراوان اين رقابتها شد به گونهانى كه در شب آن آخر مسـابقه

 هزازر نفر نيز در بيرون سالن ماندند.



صورت تنظيم گرديد:


## ايوب قوشحى مدال طلاى ا^هيلو راز مشت كرهايها يرون كشيد يك طلائى به ارزش الماس

وازهاى به نام ترس را نمى شناسد، وقتى روى رينگ می میرود، وقتى چشم در چششم حريف مىدوزد و وقتى مشت مـىزند، فقطط بـه يكـ چـيز فكـر مـى منده يـيروزى و افتخارآفرينى.
 آهنين او، نيرويى نهفته است كه هيجِ حريفى را يارایى مقاومت نمى ماند، او او از استحكام
 بربلند بيرون مى فرستد، اعتماد به نفس و ميلى است كه به هيروزى دار درد و هـمين ميل بود


 شايستگىاش را با مدال طلاگرافته است براى اينكه مهر تائيد ديگرى بر كارائى و لياقت




 بكسور كرهاى بيرون كشيده طلائى به ارزش الماس بود.

دو خجهرهُ سرشناس از واليباليستهاى اروميّه

مسئول انجمن واليبال اداره كل آموزش و پرورش آذربايجان غربى

 از سال هو هT بعوان دبير تربيت بدنى و مربى فعاليت داشته در سال هو سال I IYVY به مقام قهرمانى كشور دست يافته است.

آقاى يداللّه كارگريششه متولد سال سץّا |روميه كارمند تربيت بدنى استان، تعداد



 جوانان و كسب مقام جهارم آسيا شده است. آقاى يداللّه كارگربيشه در كلاس مربى گرى بينالمللى بـا كسب نـمرات قـابل
 كردهاست.
fqy

دوندهٔ كو هستان











سوم و در مسابقات نيروهاى سه كانه هسلح نفر دور دوم شده استا در مسابقات چهارجانبه دههزار مترى (تركيه، پِاكستان، شوروى، ايران)، نفر اول شده است. ضمن مسابقات خدمت سربازيش پايان يافته ولى به خاطر مسابقات ديگر

مدت سه ماه نيز اضافه خدمت داشته است. آقاى عبدوى در اكثر مسابقاتى كه شركت داشته روى سكوى افتخار قرار گرفته و در مسابقات بينالمللى سال مقام ينجم را بدست آورده و همان سال به مسابقات قهرمانى دو صو صحر انور انوردى جهانى

 در دو رشته 1000 متر و 0000 0 متر به مقام اول دست ياري

 مسافت شش كيلومترى به مقام اول نائل گرديد. آقاى على عبدوى اكنون رئيس هيئت دو و ميدانى آذربايجان غربى مى آشاشد.

روزنامه و ممجلات منتشره در اروميه:
از كتاب سرزمين زردشت، تاليف: على دهقان
شهر اروميه از لحاظ چاتٍ و انتشار روزنامه دومين شهر ايران است كه مبادرت به
 اروميه مجلهاى به نام (طلوع روشنائى) به زبان آسورى انتشار يافت كه ماهيانه مرديانه منتشر مى

اروميه به زبان آسورى به صورت مان ماهانه منـي ץـ روزبامهُ فرياد به مديريت ميرزا حبيبالله آقازاده در سال
 هفتگى منتشر مى گرديد.


مطابق سال 7 • 7 ميلادى در اروميه أنشار يافت. هـ روزنامه (ارومى ارتودوكس) از طرف روحانيون ارتودوكس اروميه در سال



تاسيس گشت و انتشار آن چند ماه دوام داشته است.
Y
قمرى در اروميه تاسيس و به مدت هفت ماه انتشار يافت.


در اروميه بطور هغتگى انتشار يافت.
9- روزنامه رضائيه به مديريت مرحوم حار أج محمدحسن اميرنظمى افشار در سالل



شد و مدت سه سال تا شهريور •Yادادمه يافت.

يكسال چِاپ و منتشر گرديد.
ץا- روزنامهاى به نام (صداى رضائيه) در سال • بسبّا ش جـند شمـاره مـنتشر
گرديد.
§ (-_روزنامهٔ ايران پاينده در سال
چاب و منتشر گرديد.
 چند شماره چابٍ و منتشر گرديد.


- بrا خورشيدى به مدت شش ماه منتشر گرديد.

IV
سال هسזا شمسى منتشر شد.
\1 اـ نشريه هفتّگى بنام (ميثاق) صاحب امتي امتياز آقاى هاشم دينيرست
19 ـانشريه هفتگگ بنام (امانت) به مديريت آقاى عبدالصمد اسلامى

دانشمندان و سخن آفرينان اروميه:

اـ ـحاجى ميرزا فضل اللّه مجتهد:
 قمرى بود. چس از تحصيلات مقدماتى به عتبات عاليات رفت و مدت بيست سال در
 اول به طرفدارى از عثمانيها بر عليه روسها اعلام جهاد داد.

حكم جهاد با آيهُ شريفه (فخل الله المجاهدين على القاعدين ابرا عظيما) شروع
 داد روسها را شكست دادند و بيروز شدنده وى مردى مبارز و متعهد بود و در سال وشسا قـرى در اروميه درگذشت.
† 「ـ حسامالدين ارموى (جلبى):
 تصوف و از مشاهير بزرگ آذربايجان و از اكابر عرفـا و از بزرگـان اصـر الصحـاب مـولانا جلالالدين مولوى بود. حسامالدين كسى است كه آتش خاموش طبع شعر مولانا جلالالدين را مجدداً روشن ساخت و زبان اين بزرگمرد سخن آفرين را به سرودن مشنوى گويا ساخت، آرى او كسى است كه مشنوى را به وجود آورد.

 مولانا جلاللالدين بى وقفه به نظم مثنوى مشغول بود، شبها حسـام|الديـن اشعـار سروده شده را مىنوشت و مجموع نوشتهها را با صداى بلند بر مولانا مى خواند، بعضى شبها نظم مثنوى تا سبيدهدم ادامه داشت.
 آزردهخاطر گشت و طبع شعر مولانا نيز خاموش شد و اين خام و مشوى تعطيل گشت.
 تون ضياءالحق حسـامالديـن عنـان


ای ضياءالحق حسـامالديـن ارمـوى كــ گـشت از مـه بـنورت مـشنوى
 در سرآغاز دفتر پنجم گويد:
شه حسامالدين كه نـور انـجم است طـت
 غزلى از كتاب غزليات شمس تيريزى در مورد حسامالدين جلبى: خيزم و بس فغان كنم شور در اين جهان كنم راز دلم عيــان كــنم وه پـلبى ز دست تـو

## شــحسينابن الحسن خطيبى ارموى:

حسينابن الحسن از خطباء و سخنوران قرن پنجم هجرى قمرى است، وى بـه زبان عربى تسلط كامل داشت و اشعار خود را به عربى مى
 در آن زمان به علت جنگهاى ايران و روم در اشنويه اقامت داشت، فرستاد.

## عـ سراجالدين محمود ارموى:

 شمسى قدم به عرصهٔ وجود گذاشت، سراجالديـن تـاليفات زيـادى دارد از آن جـمله

 هجرى قمرى است، شرحى به كتاب مطالع الانوار سراجاللدين نوشته كه مورد تـوجه و استناد علماء مىباشد و بارها تجديد چاپ شده شده است.
سراجالدين ارموى كتاب لطايفالحكمت را در سال 700 قمرى برابر بـا سـال


رضوى موجود است.
سراجالدين ارموى مدتى به عنوان قاضى القضات (دادستان كل ) شهر قونيه تركيه
انجام وظيفه مىنمود و در قونيه از محضر مولا در سال TVT قـمرى كـه زرمنهـا بــه شـهر قـونيه حـمله آورده بـودنده مـولانا
 خود بر بالاى برج و بارو رفته و بر روى سربازان دشمن تير انذاخت، خرون اين خبر به سلطان رسيد، در حق او عناياتى فرمود.
 سيدحسين عرب باغى فرزند سيدنصرالله بـن سيدصنادق الموسوى از علمـاى

 تحصيلات مقدماتى به مشهد مقدس رفت و بعد از هشت سال اقامت و كسب معلومات عازم نجف اشرف گزديد و پس از دريافت درجهٔ اجتهاد به اروميه بازگشت و به ارشاد مردم پرداخت. زمان اقامت در نجف اشرف جند كتاب به زبان عربى تاليف نـموده از جـمله
 نمود، اين سيد جليلالقدر همواره كه به ترويج ديـن اسـلام سـاعى بـوده، بـا اينحـال
 سالى نبوده كه تاليفاتى نداشته باشد. تاريخ وفات وى روز جمعه § § ماه رمضان سال

 اصناف، علماء، كشاورزان، تجار و كارگران بِر و جوان شركت داشتند وكليةّ مغازمها و و

بازار تعطيل شده بود، مـقبره́ وى در ارومـيه زيـارتگاه قـاطبئ اهـالى است. ايـن سـيد
جليل القدر قبل از فوت حجتالالسلام ميرآقازاهدى را به جانشينى خود مير جلالل صابر شاعر اروميه ابياتى چند در روز وفات وى سروده كه قابل تقدير

مى

رفت از بر ما آنكه به ما روح وروان بود ديگر بپپه اميد در اين شهر تـوان بـود
آن آيت عظمـــاى قــوانــين الهـى آن آن حجتالاسـا
 صابر بكجا خيمه بزد بـاد ز جـا كـند آخر چهـ كند خواست خداوند چنان بود

## 4-شيخ ابوبكر ارموى:

شيخ ابوبكر حسينابن على يزدان يار ارموى زينهارانى از مشاهير صوفيه قرن جهارم هجرى قمرى است كه در تصوف طريقئ مخصوص به خور يود داش داشت. شيخ ابوبكر در سال س
 سنگ قبر آن را به موزه بردند، اكنون در مدل قير قبرستان شيخ ابوبكر دبستان نويد فتح احداث گرديده است.. روى سنگ قبر شيخ اين عبارت حكى شده بود: ((هذا القبر الشيخ الفاضل الكامل شيخ ابوبكر حسين بن على ارموى يزدانيار زينهارانى، تاريخ وفات ثلاث و ثلاثين و ثلاثه مائه (سrr هجرى قمرى)")؛

Yـ فنخرالاسلام:
ميرزامحمداصادق از نسطوريان اروميه بود كـه در كليسـا بـه تـبليغ ديـن مسـيح مى يرداختت، در اثر مطالعات زرف به حقانيت دين مبين اسـلام هـى بـرد و و اسـلام را پذيرفت، وى جهت كسب علوم اسلامى به نجف اشرف رفت و پس از شانزده سـال

تحصيل در علوم دينى و اخذ درجهٔ اجتهاد به اروميه بازگشت و صاحب محراب و منبر شد و به ارشاد مردم برداخت. در سال \& I ا شمسى به تـهران رفت و از طـرف نـاصرالديـن شـاه قـاجار بـه فنخرالاسلام ملقب گرديد، وى كتابهاى زيادى در حقانيت دين اسلام نـوشته از جـمله انيس اعلام فى نصره الاسلام- بيانالحق و الصدق المطلق كه در ده جلد تاليف شـدهه، جهار جلد آن در اثبات حقانيت قرآن مجيد و نبوت حضرت الصت رسول الكرم (ص) مى اصباشد



## ^ــمحمدرحيم نايبالصدر افشار ارموى:

 جانب او به ارشاد مردم مى پرداخت، ديوان غزلياتش مشهور است، در سال يافته است.

هـ ملالحسين نجم افشار ارموى:

 فوقالعاده داشته و در سال



 اروميه بازگشت، پیشنمازى مسجد بازارباش را به عهده گرفت.

آيتالله عسكرآبادى از وعاظ طراز اول اروميه بود، وى نخستين كسى بود كـه دستور داد در مسجد بازارباش از نيمكت استفاده كنند.
آيتالله عسكرآبادى از سوى مردم به نمايندگى مجلس شورایى ملى ملى انتخاب شد ولى هنگام عزيمت به تهران در تبريز با بنگ قوى تواى محمدعليشاه و مشروطهخواهن مواجه گرديد، لذا از رفتن به تهران منصرف شد ور و بعد بـ به اسلامبول رفت و در بز بزرگترين مسجد آنجا سخخرانى نمود و مردم را به اتحاد اسلام دعوت اتر كرد پس از جنگ جهانى اول به اروميه بازگثت و به ارشاد مردم برداخت

سال ITVI قمرى در اين شهر وفات يافت.

## I I ــميرزا محمد منجم افشار ازموى:

از اقوام تقى افشار ارموى بوده، در علم نجوم تسلط عجيب داشت و احكار وام مصون از خبط و خطا بوده از جمله قبل از رحلتش تاريخ فوت خر خود را را استخراج كرده و
 بالنغل موافق. افتاده (المعاثر الاثار)

## Y Yا-ميزا محمود اصولى:

آيتالله العظمى ميرزا محمود اصولى فرزند احمد امين الشرع از علماى درجه



 بيمارى مزمن درگذشت.

سرداران و رجال معروف اروميه:

اــامامقلى خاذ بيگلريِى اروميه:
 اروميه متولد شد در هنگام فوت پدر دريافت فرمان حكومت اروميه به اين شهر بازگثت، وى حاكمى عادل، كاردان و و با تدير بود.
يس ازدرگذشت كريم خان زند وى توانست ايل بلباس سلدوز وايل دنبلى خوى
 و بار ديگر امنيت و آرامش رادر آذربايجان برقرار سازده، در اثر اين خدمات براته (سردار آذربايجان) ملقب گرديد. در جنگى كه با عليمردان خان زند كرد در آغاز نبرد بر اثر سكتئ قلبى درگذشت.



 را به عهده گرفت، وى در المور خيريه بيشقدم بود و نخستين مدرسه را در اروميه بنياد

نهاد.

سـحسن خان آجودانباشى:
حسنخان آجودانباشى فرزند اللنيار خان قاسملو افشار ارومى استى اس از جوانى

 طى خدمات نظامى و•سياسى خود به افتخارات بسيارى نايل آمد و موفق گرديد نشان
FVV مرداران و رجال

قدس و حمايل آبى راكه بالاترين نشان دوران قاجاريه بود، دريافت نمايد. شادروان حسن خان قاسملوى افشار والد سناتور سيف افشار بوده است.

## 


 مردم آسايش داشتند، حسينقلى خان در اغلب جنگهانى عباس ميرزا با روسها فرماندهى واحد جلوداران را برعهده داشت.
در زمان حكومت اين سرداز، فتحعليشاه قاجار به اروميه مسافرت نــمود، و در


سِ از مرگ مريّم بيخم، فتحعليشاه، قمرنسا بيگم دخرّ گرفت كه پسران وى يحيى ميرزا و جهانسوز ميرزا بودند.
 فقراتش شكست و فوت نمود.

## هـ جمشيد خان اردشير افشار:

جمشيد خان فرزند اردشيرخان سرتيت افشار مـلقب بـه مـجدالسـلطنه پبس از تحصيلات اوليه در اروميه به خدمت نظام وارد شد و در اثر كاردانى و لياقت تا درجئ اميرتومانى ارتقاء يافت.
مجدالسلطنه قواى اكراد ياغى راكه به تحريكى عثمانيها شورش كردن بره بـودند،

 بسيار مرد شجاع و اديب خوانده است.

مجدالسلطنه مدتى والى آذربايجان شد و پس از شكست روسها در جنگ اول جهانى به قفقاز رفت و در آنجا اقامت نمود.
 كتابهاى (عشق ارغوانى) و (طوق لعنت) و (ماشااللّه خانم) را مى توان نام برد، وى به زبان فرانسه تسلط داشت و در اواخر عمرش در تهر تران سكـونت داشت وانت و در هـر هـانجا وفات يافت.

## ฯ-رضاقليخان افشار:


 خيريه بسيار علاقمند بود و حجرات صحن مسجد جامع اروميه و عمارت معروف جهار برج اروميه را ساخت.

V-سردار رشيد:
سردار رشيد از سرداران معروف ارووميه در زمانْ مشروطيت است، وى نخست بـر بـ
 مشروطيت تشكيل داد و بعد به فرمانغرمائى آذربايجان رين رسيد.

 جلوگيرى نمود.
^ــ شجاعالدوله:
يوسفشخان شجاعالدوله چهارمين فرزند لطفعلى خان سرتيب افشـار بود، در

زمان ناصرالدين شاه به درجهُ سرتيبى نائل آمد و در جنگهاى هرات شركت داشت. يوسف خان در سال YVo ا قمرى به معاونت حمزه ميرزا حشمتالدوله مامور سركوب تركمنهاى خوارزم شد و در اين جنگها اسير ترا كمه گرديد و مدت هـر هـت سال در زندان آنان بود.
شجاعالدوله در سال إل قمرى در لنكـران بـا جـانشين امـهـراطـورى روسـيه ملاقات نمود، آخرين ماموريت وى حكومت خوى و سلماس بود و در آنجا درگذشت.

## هـ عسكرخان سرتيت افشار:

عسكرخان از سرداران معروف اروميه بود، در زمان فتحعلى شاه به درجئه سرتيبى در ارتش نائل گرديد و در جنگهانى عباس ميرزا با روسها فرمانده وانـيا واحدهاى انـا اكتشاف سِاه ايران بود، عسكرخان از طرف فتحعليشاه مامور ملاقـات بـا نـاپِلئون شـد و ايـن ماموريت را با شايستگى انجام داد.

- اـ عظيم|السلطنه:

عبدالصمد خان ميرچنجه ملقب به عظيمالسـلطنه در بـلواى جيلوهـا در جـنـت

 وى را دستگير كردند و به دستور پپطرس آسورى (رئيس نظميه پوشالى) به دار آويختند و و جسد او را شقه كرده و براى عبرت سايرين مدت سه رور روز بالاى دار ماند.

## 11 ـ ـفتحعلى خان افشـار ارشلو:

 دست افسران گارد خويش، فتحعلى خان افشار قشون خود رابه سوى آذربا يجان حركت

داد و اروميه را پايگاه خود قرار داده و مدعى تاج و تخت ايران بـود و تـا اصفهـان و شهرضا بيش رفت، سرانجام به دستور كريم خان زند به قتل رسيد.

Y Y ـ مححمدقليخان:
محمدقليخان فرزند رخاقليخان بيگلربيگى در سال 19 ا 1 ق قمرى بيگلربيگى و حاكم اروميه شد، وى ايل هاى بلباس و دنبلى را مطيع خود ساخت ونـ و به فكر تصرف ساير ولايتها و سلطنت ايران أفتاد.
عباس ميرزا مامور دفع شورش محمدقليخان شد، وى در اروميه دستگير و در عمارت تجهاربرج زندانى گرديد پس از مدتى به مازندران تبعيد شده و در همانجا به سال تمرى درگذشت IY IV

F| ـ ـمحمدكريمخان: محمد كريم خان افششار قاسملو در زمان نادرشاه حكمران اروميه بود، نادرشاه در بازگشت از سفر بغداد به اروميه آمد و به حمام قراجه (در بازار شهر) رفت، در آنبجا به محمد كريمخان (فرمانده تشريمات) مشكوك شد و دستور داد كه همانجا به خشمانش ميل بكشند، هنگامى كه نادرشاه از حمام بيرون آمده صداقت سرداران آفشار را به خاطر آورد و از كرده خود پشيمان گشت، محمدكريم خان را حاكم اشنويه كرد، وى در اين

شهر درگذشت.

هنرمندان معروف اروميه

 عرصهُ وجود گذاشت، صنى الدين ارموى نهتنها انتخار ارومى و آذربايجان مى الشا

افتخار ايران و دنياى شرق و عالم موسيقى است،او را ابوالمفاخر نيز گفتهاند. وى در فن
 موسيقى استاد صفى الدين، نوشتههاى فارابى و ابن سينا را در اين علم تحتالشعاع قرار داده است.

 عبدالقادر مراغهايست.
استاد در بغداد وارد دستگاه المعتصم بالله خليفة عباسى گرديد و و و مورد احترام

 در كنگرئ جهانى موسيقى متشكله در تهران كه شرح آن در شمارئ 19 فرورئ
 موزيك ايران دربارها اين استاد زبردست وعاليقدر اروميماى چنين گفت:
 پايهه موسيقى شرق براساس تعديلى است كه استاد صفى الدين ارموى از گام مـوسيقى ايران وارد نموده است.


 تاريخ وفات استاد صفى الدين در سال بهو قمرى اتفاق افتاد.

## ץ ץاستاد اللّهوئردى نقاش:

الللوئردى فرزند آقا ابوالحسن نقاش بود، وى در نقاشى رنگـ و وروغن و و تجسم


معروف اروميه از كارهاى استاد بود كه در آن نقاشيها تصوير فتحعليشاه قاجار با عدهاى از فرزندان او نمايانده شده بود و در اثر انهدام، عمارت مزبور از بين رفته است.
"
ابوالحسن فرزند استاد اللّهوئردى نقاش بود، وى نقاشى را از پدر آموخت و از نقاشان معروف اروميه گرديد، در صنعت نقـاشى و گـل و بو تهسـازى و رنگآمـيزى قلمدانها شهرت بسزائى داشت، قلمهاى نقاشى شدهُ او در زمان حيات خودش تا پنجاه

تومان خريد و فروش مىشد.
عزيزاللته خان سردار از كارهاى دستى او را به رسم هديه براى امراء بـه تـهران مى فرستاد. از البوالحسن نقاشباشى كتاب خططى در كتابخانهُ مجلس اسلامى موجود است كه به فرمان ناصرالدين شاه حهاردده قطعه نقاشى ممتاز از قلعهها و آباديهاى اروميه تهيه ؤ به صورت كتاب مذكور درآمده است و شرح لازم دربارهُ موضوع نقاشى با خط زيبائى

در ششت آنها نوشته شده است.
ابوالحسن نقاشباشى در سال 7 • 7 شا
£ ـ سروان حسينزاده: (
شادروان بؤيوك حسينزاده جرزند حاجى رضا در نسال • آا شمسى در اروميه پا به عرصهُ وجود گذاشت. پس از تحصيلات ابتدائى و دوره متوسطه وارد دبيرستان نظام گُرديد؛ سیس سه سال دورهُ دانشكدهُ افسرى را با موفقيت به پايان رسانيده و ور رشتهُ مبخابرات و الكترونيك مشغول خدمت شد. استعداد فكرى و نبوغ ذاتى وى سبب شد كه در دانشكدهُ مخابرات و الكترونيك با سمت استادى در قسمت تعميرات بى سيم مشغول تدريس گردد، طولى نكشيد كه فعاليتهای متعدد وى در مـورد وسـائل الكـترونيكى زبانزد عموم و مطبوعات معتبر پايتخت گرديد و تلاشهاى شبانهروزى وى براى تكميل


دستگاه كتترل سرعت وسائط نقليه فرستنده با فركانسهاى نامتناهى و خبركندهٔ گرية اطفال را مى توان نام برد.

 مخصوصى در آب، ماهيها به سراغ طعمه مى آمدند. مهمترين اختراع وى موشكى بود كه در دشت كوير در تـتئ عـينالرشيد روى
 بدانجا دعوت نموده بود.
متاسفانه اين آزمايش انجام نگرانت ورد و مخترع مذكور متوجه شد كه موشكى اورزابا وسايل مكانيكى خرد كرده و در چالهالى ريختهاند.


 ناتمام ماند عبارت بود از: دستگاه هدايت كورانـ پاسبان مصنوعى و هدايت مـاشين بدون راننده.
سروان حسينزاده در مردادماه ّعّا شمسى در يك تصادف اتومبيل در جادهُ مراغه مياندوآب به تصادف كشته شد، او مظهر نيروى خارقالعاده و نشاندهندهُ يك واققيت درخشان از يكى نيروى متجسس بود، او براى هر ايرانى به ويزه مردم اروميـيه سبب افتخار بود.

هـ عبدالجبار خو شنويس:
عبدالجبار از خوشنويسان مشهور و هنرمند اروميه بود، وى در خخط نسخ استادى آنى
 قديمى يافت مى شود.

عبدالجبار با دست چپٍ مىینوشت و در پـايان چــند اثـر از او عبـارت (كـتبه عبدالجبار بيدهاليسار) ديده مىشود، وى در زمان حكومت اميرنظام گروسى در اروميه حيات داشته است.

ميرزاآقا معروف به صاحب قلم از خوشنويسان و خطاطان ارومـيه بـود كـه در خوشنويسى مـعروفيت خـاصى داشت، وى يس از اتمـام تـحصيلات مقدمـاتـاتى عـازم اسلامبول شد و در آنجا چند جلد كتاب به خط خـ خود نو نوشت.

 اسامى چجهارده معصوم (ع) را در آن نوشته است.

 اروميه پا به عرصهُ وجود گذاشت، پدر آن مرحوم على خان سرتيب و از خانوادهُ افشار ارومى مى باشد.
دبيرالممالكى تحصيلات خود را در مكاتب قديمه بــ اتمـام رسـاند و بـعد بـــ فراگرفتن زبان فرانسه در ميسيون فرانسويها پرداخت.




 تهران بدرود حيات گفت.

شعرا و نويسندگان اروميه:

اقتباس از: تذكرة شعراى آذربايجان_ تاليف: محمد ديهيم

1ـآدسيز ارومى



 اين اشعار از اوست:

ارومى



بــاهاردان صفـــالى گليربـايزيزين بـاغلاردا جـاليشير اوغـانلانين قـيزين

.
ئـولدور سـه مـرد بـيرنغرى مـردئولورر گرمرد كسسه باشيمى جان اينجيمز ولى بير كـلمه دئـييب مـنى نـامرد ئـولدورر
*



## r.

ميرزا حبيباللّه آقازاده پسر ميرزآآقا بيگ ايمـانلوى افششار بـود، وى در سـالـ
 مشروطيت بِيوست. در سال
 اين هنگام مديريت روزناهء فرياد راكه بعدها به روزنامهٔ فروردين تـنيير نـــم يـافت، عهـدمدار شد.

 ستمگريهاى روسها در ايران در جنگ جـا جهانى اول بود.

 آآازاده در سال دوها

ب.
جبار آيدينلو در سال ساسا خور شيدى در شهرستان خوى ديده به جهان گشودو و

 عضويت وزارت آموزش و پيورش درآمد وآي و سالها به سمت دبير دبيرستانها به تدريس رشتهأ ادييات فارسى يردراخت وى در انواع فنون شعر، اشعارى كه بيشتر جنبهُ عرفانى دارد سرودهاست.

 دريى يک_جرعهمى خمخانههاكردمتهى
 جلوهاى از حسن او تابيد درمـرآت دل زلـد زان شرار آتش گرفتم مـجمر آذر شـدم عشقدلبردر دل و جانم جنان مأوى نمود
 همره خضر نبى در تيه ظلمت بهر آب
 تاكه دربـانى درگاهنب نـمودم اختيـار


نامش ميرزا حسينعلى از شعراى قرن جهاردهم هجرى قمرى ارومـيه بـود و در

$$
\begin{aligned}
& \text { اشعارش (يريشان) تخلص مىنمود، اين اشعار از اوست: } \\
& \text { ســاقى تــعلل ائــيلمه جــام بــلورين آل اله }
\end{aligned}
$$

دوربيراياغهتوتاليـمرحـم|ائيليوب هـمتائـله
آٓــدى پـرده پـهرهدن او شـوخ دوران آفتىى
سالدى جهان ايجره گئنه غوغـاى شـورو ولوله

يارجوروندان آتيب ائتمه شكايت ای گُويول
خارين جفاسينچوخ چكرهركيم|وولاعاشق گوله
بـارب اؤلوربـيرده گـئدم بـاغنظرده اگـنـشم چجـؤلده چـمنده سـيرائـدم شـورونواى بـولبوله
*
بخوبى همجِو تهران در جهـان نـيست ولى مشكل كسى در وى تـوانز يست




## ***

0ـ تكش
علاءالدين تكش فـرزند حسـين خـان جهـانگيرى بيـكلربيگى ارومـيه در يكى
 پايان رساند و به عضويت وزارت آموزش و پرورش درآمد و با ســـت دبـير اديــات





 بيهوده خياليست كه پنداشته بودم

## f19

## Y- تنهاى اروميه

نامش عبدالحسين شيرپنجهُ رضائى كه در اشعارش (تنها) تخلص نموده، وى در
 مى سرود، تا حال دو جلد ديوان اشعارش را بـه نـامهاى (يـاشيل يـارياق) و و (حيـات نغمهلرى) چِابٍ و منتشر كرده است. از اشعار اوست: اوشدى إوزون خياليمه باخديم شقايقه ياري


## ע-تيليمخان

نامش حميد احمدزاده كه در اشعارش (تيليم) تخلص مى كند، وى به سال بسشا شمسى در اروميه ديده به جهان گشود، در پنج سالگّ تيليم خانلى به شعر علاقهُ وافر دارده، از اشعار اوست:


سيدحسن جاويد فرزند سيدكاظم جـاويد دز مـاه مـهر سـال 1 جال شـمسى در شهرستان اروميه پا به عـرصهٔ وجـود گـذاشت، تـحصصيلات ابـتدائى و پـنـج كـلاس از از تحصيلات دبيرستانى خود را در اين شهر به پايان رسانيد، در سال \&اسا از از دبيرستان


سيدحسن جاويد در مشاغل مختلف نظام خدمت كرده و علاقهُ وافرى كه به شعر و ادبيات داشته، ارتباطش با هنر و ادب هرگز قـر ور نبوده است سرهنگ سيدحسن جاويد به زبانهاى فرانسه، انگليسى و عربى ور كردى آشنائى داشته و در سرودن اشعار فارسى با مضامين عرفانى، مذهبى، مـلى، مـيهنى، اخــالاقى،
 و حماسههأى ميهنى توفيق بـيشترى داشته، ذيـلاً دو نــمونه از سرودههـاى ايشـانـان را را



## 491

## آذربا يجان

من آذربايجانم خاك و ملى طلق ايرانم در آغوششرف پروردهنصم|فكنن دليرانم
 من آذربايجانم جانبكف چچونكوه پابرجا
 مـن آذربـايجانم جــلوه گـاه فـرَهُ ايـزد

 من آذربايجانم خـوردهام تير خيـانتها



$$
\begin{aligned}
& \text { من آذربايجانمسردهمايننغمه را (جاويد) } \\
& \text { من آن مهد دليران خاك لاينفك ايرانم }
\end{aligned}
$$

## 9ـ جـعفرى اروميه

نامش بيتالله جعفرى است در اشعارش (جعفرى) تخلص مىكند، وى در قريئ (لوربالاجوق) أروميه پا به عرصهُ وجود گذاشت، پس از تحصيلات متوسطه در اروميه، به تهران رفته و در رشنهُ عربى فوق ديسِيلم گرفت جعفرى به اشعار حماسى عـالاقمند است و اكثر اشعـارش حمـاسى مى وبـاشده
 چاپ خخواهد شد، نامبرده نما ينده اروميه در مجلس شورای اسلامى مى باشد.

الله الله جاغيرير تاكى سـوموك قـان اتيميز
الل(هـــــين رحــــمتينه بـــاغليدير حـــيثيتميز

هامى ملت گوتوروب اسلحهسين أولدى بسيج شـرق و غـربى ائـدهجك فتتح بـيزيم مـلتيميز

ديريليک بيرليک ايلندير بودور هرفتحه دليل هر نهميز هيج زاد اؤلار اؤلماساگر وحـدتيميز

اگمهريك ظالمه باش عدل و عدالت ياشاسين ياشاسين گون كيمى بـارلاق تـانيلان هـمتيميز

-     - بجهانگيرى

نامش حسين خان جهانگيرى ملقب به اعتضاد نظام بيگلربيگى اروميه در سوم جمادىالاول سال Ir^o قمرى در اروميه ديده به جهان گشود، وى سومين فرزند ذكور حبيبالله خان بيگلربيگى است، اجدلاد او در خدمت نظام بودند، با تبعيّت از ابجدادش به خدمت نظام وارد شد و تا درجهُ سرتيبى ارتقاء يافت. اين اشعار از اوست:
سوز آهيمدن يـانار هـر لحـظه مـين پـروانـهلر عشق اوتى يإِمش عجب سينمده آتش خانهلر

خاليوىگؤرجکگويولاوچدیایيشدى زلفونه بيلمدى چوخلارى سالميش دامـه بـودردانـهلر

گــرسئوير ديــوانــهلر ديــوانـهنى امـا نـهدور بـوجنون عشـقدن يكســر قـــاجير ديـوانـهلر

بـير نگـاه جـانستان إيسـرائدم خـواب ابــد يوخسا يوخلاتماز (رهى) بو عاشقى افسـانهلر

## 1 اـحسرت اروميه

از شعراى قرن سيزدهم هجرى قمرى است، وى در سال IYIV قمرى در حال حيات بوده است. حسرت ديوانى دارد كه قافيههاى آن به ترتيب از الف شروع شده و با ياء خاتمه يافته است، شاعريست توانا، غزليات او محكم و و جالب است، از حكمت و و عرفان نيز بهرهمند بوده است، از اشعار اوست:



业 あ
Y اـ حيران
 كريمخان هم| كنون خرده مالك بخشى از قريهُ مزبور هستند وبه اشتهار دارند، از اشعار اوست:



نامش على خوشنويس فرزند بهادر افشار ارومى در سال . . . ا شا شمسى در آبادى سارجالو از محال نازلوچاى اروميه ديده به جهان گشوده تحصيلات اوليـهُ خـود را را در
 اوقاف استان را تشكيل داد. در سال 7 £ ا خدمات دولتى را ترك و خدمت به خلق را انتخاب نمود و مدتى

به كار كشاورزى و باغدارى برداخت، به دليل علاقهاى كه به ادبيات فـارس و تـركى داشت به سرودن اشعار برداخخت و (قطره) را تخلص خور نو نمود. مجموعهأى ديوان اشعار فارسى و تركى وى بالغ بر سه هزار بيت مىباشده افزون بر ايـن تـاريخ افشـار (عـصر محمدقليخـان) و رسـالهاى دربـارها دستور زبـان تركى انى آذربا يجانى را تدوين نموده امت، اين اشعار از اوست:

نه گؤزهل گوندى بوگون
نه گؤزهل گوندى بوگون وصليمه امكان يئتيشير بندى بـنديمدن اولان جــانيما بـيرجـان يـتيشير غم يوكى منزله پِاتميش داهى يوخ اينگى لريم بـولبولون نــالهسينه مـرغ غــزلخوان يـــتـيشير

كئجهدان اولدوزونـا يـالواريـرام سـال ايشـيغين قؤى راحـات يـول گُله بوقـافله دالدان يـئتيشير

بـارچـاجانيم قـاووشا قـان كسـيله دامـلا مـادان چؤللويم حسرت ائون عشـقيمه فرمـان يــتيشير

آرازى هــئى قــينيرام نــنمهلرى كــونلوم آليــر هــركونول آلمـادامــين لركـويه افغـان يـئتيشير

گون يوخ ايـدى آهيمـا وئـرمييه سس نـالهلريم يوخودىبوگؤرورهم(باكى)دى(شيروان)يئتيشير

اوره گـى قــان تـولوغى نـالهده گـؤزآغلاهـادان آنادان آيـرى دوشـن دوغمـاسى نـالان يـئتيشير نتُجه ايِل ايتگيده قالميش گؤزو يـولدا بـالاسى قورداليندن قـوتولان طـرلانى سـاهمان يـئتيشير

## 480 <br> شعرا و نويسندگان

آغـليرى آرخـاداشـيم ديـنميرى بـاخ گُؤزلرينه
اينجى لر ساپِلارادوزموش اوزى خندان يـئتيشير
نه گؤزهل بـولگى دى بودنيـادا يـارب مـنه سـن
قسمت ائتدين بئله بير بولگوده رضوان يئتيشير
بـو وصــاليله مـنيم قـالمادى هـئِّ آرزولاريـم بــوديريلجكده مــنـه ديـنيله ايمـان يــتيشير

ســلام اولســون سـيزه انُـللر ايـاغيز توريـاغينا
(قطره) ده پֶروانـا تك شـمعوزه قربـان يـئتيشير
\# \#

ع1ـدهقان
على دهقان فرزند عليقلى ترابى در سال الـ آ قمرى در اروميه ديده به جهان گشود، اجدادش از روخانيون باتقواى آذربايجان بـودند، وى تحصيلات خـود را در دانشكدهٔ علوم دانشگاه تهران به پايان رسانيد و به زبانهاى انگليسى و فرانسه آشنائى دارد.
 شد، كتاب تاريخى تحت عنوان (سرزمين زردشت، تاريخ رضائيه) از اوست كه بسيار جامع تهيه شده و هنبعى است از حوادث تاريخى شهر پرماجراى ارومـيه كـه در سال


## あぁ

10ـرشيد افشار
نامش عبدالرشيد فرزند ميرزا محمدشفيع محمودلوى افشار ارومى و از شعراى با استعداد قرن سيزدهم قمرى است، وى مردى باسواد و آگاه بود، تاريخ افشار ارومى از

تاليفات او مىباشد كه در سال بY M قمرى نوشته است، او يكـى از شعراى متبحر و استاد معروف به اديبالشعرا بود و اشعار تركى و فارسى مىسرود و در شعر (رشيد) تخلص هىىكرد، اين اشعاز از اوست:
داغـهـ گـلديـم كـه گـويول داغـينى بـير آز قيليم
ئـــوزومه داغ گُــؤرهن لالهنــى دمســـاز قــيليم
نــه بــيليم لاله گــويول داغـينه مـين داغ قويـار بــاشيما گُـلدى هـــوا بس هـــارا يــرواز قــيليم

تـــاگـــؤروم يـــارنشأنين وئـريرى داغ نشـــان
هــو چحكــيب قــلهلر اوسـتونده مـن آواز قـيليم
سنى صيلد ائتمه گـه أى كـبكى درى پـارم يـوخ
تا كـئديب بـيرنئحِه ايـل خــدمت شهبـاز قيليم
ايــندى بـيلديم كـه بـو عــالمده فنـا ديـر انجـام
دؤلى وئـــرجـــامى كـــه انــديشهُ آغــاز قــيليم
داغــيله بـاغى گـؤروب اولمـاحِوخ آواره رشـيد

گــل خــرابــاته سـنـى عــارف هــر راز قـيليم

* $\%$

14-سهيل ارومى
نامش ميرزا على خان ملقب به منتظمالسلطان فرزند حبيبالله خان بيگلريبيگى در سال YAY قَمرى در اروميه ديده به جهان كشود، او تـحصيلات اوليـهُ خـود را در

 ياد گرفت. شادروان سهيل به سال 1 بال شو اشمس درگذشت، از اشعار اوست: خوشا آن دل كه شـيداى تو بـاشد سـد
 جنـان مـتو تمـاشايم كـهـ، گوئى


あ 4

اV ایشاكر





ييادبود شهداى ارتش سروده.
 هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق











مردانه در مقـابل دشـمن كشـيده صـف
با جان و دل سرود وطن خوش سرودهايد

11ــشامى
ITYY نامش محمود صادقپور كه در اشعار خود (شامى) تخلص مى كند، به سال
 و موسيقى علاقهُ وافر دارد.
شامى در اشعار خود از صابر و فضولى الهام گرفته و ديوان وى تـتحت عــنوان (طبيعتين قوينوندا) جֶاپٍ و منتشر شدهاست، اين اشعار از از اوست:
 بـوگول بـو جـمن بـيرده بـو بــانان اله دوشـمز

گول فصلى دى چییخ چؤللره دنيـانى دولان گـز بـو عــمره وفـا يـوخدى بـوامكـان اله دوشـمز

باخ چايلار آخير دومدورو هريانداگوموش تك دائـمّ بــوسولار بــوگول و ريحــان اله دوشـمز

فـرصت واريكـن قويمـا اليندندن گئده هيهـات

گــول فــصلى اؤلا دلبــر اؤلا بـــيرده جـوانـليق

هم شعر اؤلا هـم بـاغ ايـله بوستـان اله دوشـمز هرياندا آغــاج كـؤلگهسى قـيزلار چــالير اؤيـنور جــنتده بـئله حـورى و غلمـان اله دوشــمز

ديـنـله بــوگؤزهل نــغمهلرى هــردم اوره كــدن بیس گؤزدن ايراق تـارايـله قــارمان اله دوشـمز

سـير ائت مــششهنى بــاغى گــؤزمللر كنـاريندا هــُج يــاندا بـئله گؤزلرى جـيران اله دوشا
(شامى) ساغايكن قدرينىبيلاى گؤز و شهلا
مين ايل گزهسن بؤيله غزلنوان اله دوشمز
**

19ـصابر ازومى
ميرجلالل صابر فرزند حاجى ميرجبار در اشعارش (صابر) تخلص مىنمود، وى در سال

 اشعار از اوست:
اى ارومـيـي عــجب فـصل بهـارين وار سـنين
مين طرفدن جارى اولموش آبشارين وار سـنين
باد رشبويا قيزيل گـول يـاكـه بـيدمشگين دئيم
مين ائلينده اوخشيان بيرخوشه بـارين. وار سـنين
ای بكثــلى بـيلميرم واردور نـه قـدر و قـيمتين گونده مين داشقا قاوون قارييز خيارين وار سنين

نـازلو چـايى بـيربئله شـهرت سـاليبسان عـالمه
اطرافيندا باغلارين چوخ بـاغجالارين وار سـنين
بيرطرفتوتلوخلارينداقوشقووورزوببنگآتير

-r.
على صدرى فرزند سرهنگ غلامرضا خان صدرى از خاندان نايبالصدر افشار
 جهان گشود.

على نايبالصدر افشار غزلسرائى توانا و عارفى شوريده دل بوده صدرى شاعرى را با
غزل آغاز و با قصيده به اووج رسانيد. اين اشعار از اوست:

 ح- حاشا كه دوستار على را به روز حشر
 دـ دل بستهام به مهرش و شايد زدوزنهم

 ى- يابندهاى كه جست طريق ولايتش ان در سايهاش سخاوت عقبى ضمان كـند

 ى- يازيدوعزمخويشبهسختىنمود جزي






ا٪-طرزى افشار
 اروميه ديده به جهان گشوده و تحصيلات خود را را در شهر اروميه به پا پايان رسانيده و و ور در اشعارش طرز نوينى به وجود آورده است و فعل كمكى را در اشعار خود حذف نموده

طرزى به قدرى در اين كار شهرت بِيداكرد كه مى توان گفت كه در رديـف شعراى نامى ايران درآمد. اين اشعار از از اوست:




## - 0

## Yr.عاشق مصطفى


 درواقع عاشق كسى نبوده، تنها اشعارش عرفانى و عاشقانه بوده است، از از اشعار اوست:

 آتــميش نـــوهم زلف لرى دســـته آتميش مين اورده گـيم قـازيم اؤلارى
 اؤلمـازدى دنيـادا واللته مـحنت غميم آتميش مين اينجه بئل يـاريم اؤلاردى



## شץ＿عندليب افشار


 وى اشعار تركى و فارسى مىسرود．

## عץ．قنبرى روحالله






סr－مايل افشار
 متخلص به（مايل）بود، آثار و تاليفات مايل افشار به شرح زير اسرا ا＿צلزار در مراثى
ץ－ץ＿لالزار در مدر ائمهٔ اطهار
Y＿قـصايد و مثنويات

## 青＊

4ヶ－محيط
نامش حاجى ميرزا على اصـغر فرزند صـدرالذاكرين است، وى در اشعـارش
Q.r تاريخ اروميه
(محيط) تخلص مینمود، در سال YO I شمسى در اروميه پیا يه عرصهُ وجود گذاشت، او در ساختن ماده تاريخ استاد بوده و به زبان فارسى، عربى و تركى شعر مىگفت، از اشعار اوست:
خوش آندم كز عرق رخسار آن محبوب ترگردد
چو تر گردد ز شبنم بـرگ گـل مـحبوبتر گـردد
بقتلم يك اشـارت ز ابـروان وسـمهدارش بس
كــه زخـم تـيغ جـوهردار قطعـاكـارگر گـردد

* \#

ــ مخخفى افشار FV
نامش ميرزا اسداللّه فرزند محمدجعفر در سال |YQ| قمرى در اروميه ديله به جهان گشود، تحصيلات خود را در محضر علماى زمان خود فراگرفته و بـعد در اثـر مطالعه در شعر و ادب متبحر گرديده است، مخفى با ميرزاعلى اصغر محيط و ميرجلول صابر معاصر بو2، مخخى افشار كتاب منظومى به نام افشار نوشته است. * *
\&A مريم دختر حسينخان بيگلربيگى اروميه است كه در سال YQ0 M شمسى ديده به جهان گشود، تحصيلات خود را در اروميه به پايان رسانيد و به استخدام وزارت فرهنگ درآمد، وى از كودكى ذوق لطينى داشت و اغلب در محضر پدر اديب خود به تكميل معلومات مىپرداخت، وى در شهريور آسM| شمسى بر اثر بيمارى دركذشت، اين اشعار از اوست:
 باخها ناكس كيمى او دلبريمين چهرهسينه يانما پـروانـه كـيمى آتش نـيرانـه كـويول


 فرقته باعث اولاندان آلارام تانلى قصاص آند اولسون او گؤزهل پرجم ايرانه گويول

## Yq_هاشمى، ميرجهلال


 مقدس و اهل علم و دانش بود و در اديبات عربى و ونارسى صاحب نظر شده بـه بود، از اشعار

اوست:
دل هـــواى رخ دلدار دلآرا دازم ديــهـه بـرديدن آن عــارض زيبـا دارم

 فكر خوبان جهان مرحلةُ غمناكى است كـري ***


## بئلهيازيبدى





 تــورتوب آغ گـردنى ايـپك تـئل ايـله اليـنجهه ليـغنى نــازيكـ بـئله يـازيبدى

 نــــارين نـــارين قئينـــاماغى بـــولاغا واشيبـــان آشمـــاغى ســئله يــازيبدى
 وايـــانيشى وئــريب قوجــامان داغــا بـــار وتـــرمغى زرســونبوله يـازيبدى انســـانين مــغزينه دوشــونتجه وتــريب ايستك ياراديـبدى وورغـون گويولده ايســتگى اورهگـــه ديــلـه يــازيبدى تكك ليغى ئوزونه حـصر ائـديب آنجـاق قوشــــــا يـــاشاماغى ائـــله يـــازيبدى


## اس_شهر آشوب

نامش محموج ثنايى فرزند يكى از علماى معروف اروميه است. شهر آشوب


 مى مىاشد.
 وزارت ارشاد انجام وظيغه مى كرد و در سال

اشعار از اوست:

$$
\begin{aligned}
& \text { مراگر مست و بییاكرد دل كرد } \\
& \text { مثال شمع بزم|فروز و خـودسوز تخنين آتش سراپـاكرد دل كرد }
\end{aligned}
$$

مــراگـر نـاشكيبا كرد دل كـرد
گرم تنهـاى تنهـا كرد دل كرد
اگر مشت مـرا واكـرد دل كـرد
تجنين مطرود دنيـا كرد دل كـرد
اگر صد فتنه بر با كرد دل كرد

زكوه صبر درياى جنون ساخت ميان شهر و كوى و خانهُ خويش
 جنونآموز و مست و عاقبتسوز بهرجـا نـام حسـن آمـد خـدايـا

ادييات تركي ايرانى

تركى هنر است تورك ديلى نهدن هنردير؟

ئوزگهلريده حيرته و تعجبه سالار.

 هرزماندا صرف اؤلونا، ئوز اصلين وكؤكؤن الدن وئرمز هنر دئمكدن منظور همون كامل و غنى اؤلماقدير، بونا گؤره گؤزهل تورك وئ ديلى ويلى

انصافاً بو عنوانا و بو مقاما لايقى و ياراشيغى واردير
 لازمدير، آشاغيدا اؤلان توركجه لغتلرين معادلى آيرى ديللرده چوخ آزاراق تابيلار،
 اوچیون آد وئريلير.
U.V تارين اروميه


$$
\begin{aligned}
& \text { پا اوره گيم داريخلىى ائتديرمه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { پا اوره گيم ووردى ائلتدير } \\
& \text { اوره گاییم دولدى ائلتديرمی }
\end{aligned}
$$




محلى و معروف چاليب اوخويانلار كه اونلارا عاشق دئيرلر، ايللربؤيو اونلارين سؤزلرى و نغمهلرى سينه بسينه محفوظ قاليب، اونلاردان معروف اؤلانى عبـارتدير:
 فرهادـ عاشق درويش- عاشت دهقان كه ئوزگؤزهل سسلرينه و شعرلرينه ارومى خلقين قوناق ائلهيب و اثثايرلر، عاشقلر يوز تصنيف لرينده چوخلى داغدان، چؤلدن چچمنلردن، چايلاردان، كلى صورتده طبيعتدن و صفا و صميميتدن سؤز قوشوب دانيشارلار، بورادا نئجه بيت نمونه اوحون آدلانير:

## گؤزهل آذريم

 درديــمين درمــانى ديـلده از بــريم اوتونـــــا يــانديغيم گــؤزهل آذريـــا
 اليــــ اوزولوبــدور چــاتا بــيلميرم گگـيزلينده يـانديغيم گـؤزهل آذريــم

گـــلرم دالينجــــا ســـنى آتمـــارام ســـنى اونودمــــارام يـــادا قـــاتمارام
ســنسيز صـبـتحه كـيمى داهـا يـاتمارام عشــقينده يــانديغيم گـــؤزهل آذريــم

اوره كــدن جــيخميرى خيــالين سـنين گــؤزومدن گـئتميرى جمــالين سـنين


ای مـــنى اودلارا ســـالان ســـئوگليم ای مــنيم ســونبولوم إى قيزيل گـولوم ای گـــوللر ايــهـينده صونـا بــولبولوم

گـئديرسن يــاديندان چییخـارتما مـنى


آهنكهاى آذربا يجانى-اروميه:

$$
\begin{aligned}
& \text { •اـ غربتى-ايكى جور } \\
& \text { I ا ـ هجران-اوتج جور } \\
& \text { Y آ قرهچی } \\
& \text { ri } \\
& \text { ع } 1 \text { ـ جمشيدى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 71 } 17 \text { ـ سه گاه } \\
& \text { أكبرى IV }
\end{aligned}
$$

اـ شرقى
r تاتاجرى
rـگؤزهللمهـايكى جور
\&- تجنيس-اوجحجور
0-د ديوان_اوج جحور
7- مصرى
V
هـ
4- بهمنى

ケזءـشاه اسمعيل_ايكى جور
§ §_نمطى
8ـ چ. گؤيدجه گولى

VV \& 9؟_شكسته
-0ـ شكريازی (0_نختجوانی nor ror_or \&- حربه زوربا.ايكى جور 00ـ محترم 7- شاه سئوهنى
-oV ه1_امراهى-ايكى جور 0ــدره دولدوران
-7. قو چانى
7 ا7 قمرجان
ץ Y شاغى
س7ـ شيروانى
87 كشيش اوغلى 70ـ سارى تئللى ר7_قاجارى

19- قرهعينى
-r.
 YY Y
شץ آراز باسدى- ایكى . جور
\& \& موغام

7
_rV

 - • اسـ قارص

سץ_ دؤشهمهـايكى . جور

هسـ نصر اللهي_ايكى جور
רץ_اقشارى
VV
^ـ
هس_آقاخانى
*
§ـ
ץ Yـايروانى
Q11 تاريخ اروميه
79_ماهور
VV_شريللى
V• عرفانى
\14-جليلى

از: جانتاى مجيد سيهيار
با ياتيلار

گـــؤز يـــاشين ســـيلن اونسـا قـــدرينى بـــيلن اولســــــا


طـــاقحٌا يــا دوزول آلمــــا بـــد احـــيل گــؤزهل آلمـــا

اطـــرافـــين يخخـــار گـــئدر هــر گـــلن بـــاخار گـــئدر

آغ بــــلىـلر گگـول اللــــر يـــوخسول اولســان گـــولرلر

قـــارا قـــاش خــــالى نـــئيلر دنيـــادا مـــالى نــــئيلر

يــاز كـئِّمهسه يـاى اولمــاز گــؤزهل ليكــده تــاى اولمــاز اولـاز
 جـــوانــليق يــاخشى شــيىدير

داغ_ـلارا اكـــديم لا لا هــــّج گـــؤرونوب دنيـــادا
*
آغ آلمــــ قــيزيل آلمــــا قـيركين آل اصــيل اولسـون
*
ســوگلر آخـــار گـــئدر بــو دنيـــا بـــير پــنجرهدير
*
 دريـــاجا عـــقلين اولهـــــا
*
قـــارا آت نـــالى نــئيلر وفــالى يـــارى اؤلان
*
عـــزيزيم يـــاى اولمــــاز گـــويول ســـئون گـــؤزهله

گـــل ســاتما گــونى گـــــــنـ چجولقويـــاسان گــونى گـــونه
 كــئِن گَونه گـون جِـاتماز
*



تئزوجــــالـارار

*
آغـــيردى ائـــل يـــاراســى
ســاغالماز ديــل يــاراســى
عـــزيزيم ائـــلـ يـــــاراســـى
خــنجر دگــــه ســـاغالار
*


اوللاردان قلالان سؤزلر
اول اللّ دئمه ينجه ايشلر دوز كلمان سن سايدينينى ساى گؤر فلك نهل لر ساير

 آزيئه رم حكيم تا نيمارام، دوز گزه رم ها هاكم تانيمارارام ضررين ياريسيندان قئيتمكى ئوزى منفعتدير ائلجح سى گولوم اؤلانين باشيناكولوم اؤلار

تارى هئجٍ قاجاندا اللهى چاظغيرير، قوواندا،
بيغمبرين خراغى قيزدان يانيب آرواد وارائوييغار، آرواد وارائوييخار باشيوا كولده تؤ كسن اوجا يئردن تؤ كى گونن ده وه سين ساتان كوششح آلا بيلمز بيرليكها ردادير ديريليك اوردا دير ئوزى ييخيالان آغلاماز آرخالى كوپّى قورد باسار چجوخ يئمك آدامى آزييمكدن ده قويار گؤزدهن ايراق گويولدن ايراق مالين عـيز توتان جانين ذليل توتار توخون آجدان خبرى اولماز پوللو يابلى دئيرلر، پولسوزا دلى قصاص قيامته قالماز هرنه سالسان آشيوا، اوگلر قاشيغيوا ظلم ايله آباد اؤلان عدل ايله ويران اؤلار قالان ايشلره قارياغار تارى يازانى بنده پوزا بيلمز


آيتاللّه سيد على اكبر قرشى





هــمرد مافوق انسان، قيام كربالا
اـــماد از نظر قرآن و علم

$$
\begin{array}{r}
\text { r_ تفسير كامل قرآن كريم } \\
\text { تخاندان وحى }
\end{array}
$$

## بزرگ امين

نامش مير عباس فرزند ميرهاشم، شهرت بزرگ امين، از سادات محترم شهرستان
 پس از سترى ساختن ايام طفوليت با خانوادة خود تحصيلات مقدماتى و متوسطه و عالى خود رادر اين شهر به ها ايايان رسانده و و در شغل ديبر ادبيات مشنول تدريس شدند.
آقاى بزرگ امين افزون بر اديات فارسى تسلط كامل به اشعار و ادييات تركى آذرى دارند، تاليفات زير از جملفَ آثار اوست.


$$
\begin{aligned}
& \text { هـ ـازيوئماسى } \\
& \text { r_r_عاشق علسگر r بـلد }
\end{aligned}
$$

آـ عاشت عالى گُزيجه لى لين ديوانى
r-ائل عاشقلارى

## فصل ششم

## آثار باستانى و بناهاى تاريخى اروميه

ذكرش در بخش تاريخ اروميه گذشت.

## ب.آتشكدةٔ تمر:

آتشكدةٌ تمر در دو كيلومترى قرية تمر (تماره) از محال انزل (حومهُ قوشجِى) به

(م قor-.00.)

بــبخش قلعه:



 وجود دارد كه در سطح خارجى آن خطوطى شبيه خط ايلامى به حشَ تشم مى خور رد.


وجود دارد كه در سطح خارجى آن خطوطى شبيه خط ايلامى به چششم مى خورد.

 در قسمت فوقانى سنگ مـزبور بـعد از استـيلاى عـرب كـلمءّ (اللّه) را حكـ

كردهاند.

عــتهُ حسنلو:
ذكرش در بخش تاريخ اروميه كذشت.
هـ تثهـهرددر:
تِّهُ كردلر در حاشيهُ جنوب غربى روستاى كردلر كه جادهُ ازوميه به گلمانخانه از وسط آن مى گذرد واقع شده است در بعضى نقاط قطر آن از ب . . . متر متجاوز است و و با

 امكانات بسيارى براى زيست مناسب فراهم مى آورد و انسان از ديرباز با با بهره گرفتن از امكانات مذكور در اين سرزمين ساكن شده است.

 سال بيش) تعلق داشت. آثار و شواهد بسيارى كه بر غناى فرهنگ آغاز عصر مـفرغ آذربايجان دلالت مىكند در نواحى مختلف اين سرزمين به ويزه نواحیى بيرامون اروميه كشف گرديده است.

## 4ــخان تختى:

در كوه نزديكى قريهُ خانتختى واقع در حاشيءُ شرقى جادهُ اروميهـ سلماس از

قراء انزل در هشتاد كيلومترى شمال اروميه عكس حجارى شده و نقش اردشير بابكان روى تختهسنگى كنده شده موجود است، اين حجارى كه از از نقوش زيا نمودار يكى از فتوحات اردشير اول و شاهيور اول در أرمنستان مىى باشد

 در اطراف آن توخيحى نداده و تنها بطور اختصار گفته است: (نمودار يكى از فتوحات اردشير اول و شاهیور اول در ارمنستان)

V V سه گُنبد:
اين بنا عبارت از سكوى سنگى بلنديست كه در بالاى آن بناى آجرى احداث


 استفاده شده است.
در جلو خان كنبد سه كتيبه بخط كوفى ديده مى شود و تاريخ آن •ه م قمرى است، اين بنا متعلق به عهد سلجوقيان مىباشد و تحت شماره

است.
^ـــمارت דهاربرج:
عمارت پهـار برج از سـاختمانهاى مــروف ارومـنيه بـوده كـه رضـا قليخـان
 برج ساخته شده و طرح قلعءُ كريمخان زند در شيراز از از روى طرح و نقشهُ اين اين عمارت ساخته شده است. عمارت چهاربرج داراى اطاقهاى متعدد و تالارهاى بزرگ و اندرون و بيرونى و
—تارين اروميه

حمام مخصوص بوده كه جند خانوار مى توانستند در آن زندگى كتند.
 نقاشى آب و رنگ به وسيلهُ نقاش هنرمند اروميه اللهوئردى تزيين شده بود.

 ساختمان برق حاجى غفار بوده است.

هــقلعُ ديمديم:
أين قلعه در شمال غربى أروميه محال برادوست واقع شده و جنبهُ باستانى ندارد بلكه داراى ماجراى تاريخى است كه در سال 1^ •ا قمرى اميرخان يكدست با اجازهُ شاه عباس كبير ساخته و آن را به صورت دزیى مستحكم و م مجهز درآورد. ذك كر وقايع در بخش تاريخ اروميه به تفصيل آمده است.

## - ـ ـ قلعُلُ شُهر بانك:

اين قلعه در محال صوماى- برادوست به صورت قلعهأى جهارطبقه كه در بالایى
 نعل اسب و آهكى و ماسه و شن، ساخته شده و به شكل عمودى و چجندطبقه درآمــده
 خانوار ناميده مى شود وجود دارد. صاحب اصلى قلعه (ميرصوما) نام بوده است. ( محمد، تمدن، ص حّ)

## 11-كاظم داشى:

كاظمداشى يا سنگ كاظم خان صخرها شبه جزيره در عميقترين نقطهُ درياچهُ اروميه واقع شده و موقعيت مهمى را داراست،

019
آثار باستانى

اين محل در گذشته ((قيرخلار)) (محل سكونت چِهل نفر) و قـلعهُ يك در (ايكـدير) مشهور بوده است.
در اين قلعه آثار عمارت و ساختمانهاى متعدد از سنگهاى بزرگ و تراشكارى
 تعدادى سنگ قبر مرمرى در قلعه وجود داشته كه عباراتى به خطط نسخ بـي بسيار زيبا حك شده بود، ولى اين سنگها را از آنجا خارج كرده و وردهاند.

بارش باران و برف، آب لازم در آن جمع گردد.

 كاظم خان در آن زمان مامن و پناهگاه ميهن دوستان بود. (محمدـ تمدن، ص: • • •
r Y اـكليساى نهنه مريم:


 نيز روى سنگ قبر منقوش است، قسمت بزرگى از صحن حياط آن در در خيابان بندى بـى به خيابان اصابت و درخت نارون بزرگ و قطورى كه از زمان بسيار قديم باقى مانده و و توسط زردشتيها كاشته شده بود از بين رفته است.

## ץוּ گؤى تچه:

 ذكرش در بخش تاريخ اروميه گذشت.عا ـ مسجلد جامع اروميه:
اين مسجد در داخل شهر واقع شده، داراى كاشى كاريهایى زيبا و قديمى مى باشدل تاريخ بناى اين مسجد به تحقيق معلوم نيست ولى محرابش به سار بال سقوط خلفاى عباسى) است، و تحت شماره بڭ٪ جزء آثار باستانى به ثبت رسـيده

به روايت ديگر اين مسجد نخست معبد زردشتيان بوده و قبل از زمان انوشيروان عادل ساخته شده و درب ورودى آن از طرف محراب باز مى علامت باقيست و دوباب اطاق مانند روبروى محراب (مقابل درب ورودى پيشين) قرار دارد كه جايگاه موبدان بوده است. داخل مسجد كتيبهاى به خط كوفى در بالاترين قسمت جهارگوشى بنا قرار دارد كه ازگوشءٔ جنوبى سمت راست ديوار طرف محراب شزوع و شامل:
 كلمه ختم مى شود (ينصرك) در ديوار شرقى و ديوار غربى نيز آيات ديگرى نوشته شـده است، در مـحراب
 اين عبارت خوانده مىشود (عمل عبدالمومن بن شرفشاه النقاش التبريزى فیى شـهر
 كوفى از قرآن مجيد آيهاى نوشته است واز حضرت رسول اكرم (ض) دو حديث بخط نسخ در حاشيءُ دور محراب نقش بسته است.

## 10ـ مسججد سردار

اين مسجد در خيابان امام (يهلوى سابق) روبروى راستهُ غلامخخان واقع شده و واز
 السلطنه سرداך ميباشد در سال • •Yا قمرى عظيمالسلطنه سردار آنرا تعمير اساسى نمود

و بعده ساعتى نيز از كشور فرانسه خريدارى و به اروميه آورد و در بالای سر در درب مسجد مزبور نصب كردند كه صداى زنگ آن در تمام نقاط شهر شنيده مى شد.

ستون سنگى ه رنگ آن تقريباً آبى است در معبر كوهستانى در مرز ايران و عراق گردنهاى وجود دارد كه بنام ( كله شين) معروف است، وجه تسميةُ لوحهُ مزبور از همين محل ميباشد، اين احتمال نيز وجود دارد كه وجه تسميء كردنه از نا نام لوحهُ آبى رنگ كلاشين گرفته شده است.
متن اصلى اين كتيبه از بَ سطر تشكيل يافته و موضوع آن كه در دو طرف ست ستون نوشته شده، طبق تحقيقاتى كه مشترق معروف بنام (دومرگان فرانسوى) بعمل آورده،
 ميباشد.
اين لوحهُ سنگى در جنگ تحميلى از مرز به اروميه انتقال داده شده و فعلا در موزه ملى اروميه نههدارى مىشود.

## IV القوت سنگى

هيكل قوتِ سنگى در قبرستانى بهمين نام در مركز شهر اروميه قرار داشت كـه
 خود را از دست داده بودند مردم براى ارج نهادن و قدرشنـاسى از ايثـارگريهاى آنـان
 قبرستان قوج اروميه بعداً بميدان ميوه و ترهبار فروشى تبديل گرديد و و در در حال
 دروازه خزروان نزديك مقبره محمد خليلان كه آن را (اوجاق) مىناميدند، قرار داشت و وري



در امور خيريه خدماتى انجام داده بودند، اوجاق مىناميدند و مردم براى رفع گرفتارى و گشايش مشكلشان به آنجا متوسل مى شدند چنانجٍه نقل و نبات (مشكل گششا) امروزه نيز مرسوم است.

$$
\begin{aligned}
& \text { ا-تاريخ رضائيه، تاليف: محمد تمدن } \\
& \text { سـ تاريخ عمومى آذربايجان، تاليف: احمد كاويانيور }
\end{aligned}
$$

## فصل هفتم

## اروميه شهر توريستى و شهر شفابخش

## ساحل درياحهُ اروميه و خواص طتى معجزهآساى آن:













 بدن نه تنها از لحاظ استفادة معقول از از انرثى آفتاب و تقويت بدن و و تامين تندرستى آن

اثرى قابل ملاحظه دارد، بلكه از لحاظ كسب ويتامين (د) نيز واجد اهميت بسزائى |ست.
هواى كنار درياحَّ اروميه از لحاظ داشتن مقدارى راديواكتيويته كه از ماسههاى
 (ممد حيات و مفرح ذات است)



 پاكى سازند تا اكسيرٍن بيشترى جذب بدن گرددد، در نتيجه خونى كه در رگها جريان دارد به رنگ گل انار درآيد.

 خواهندكرد.
به جرأت توان كفت: هيجِّ آب حياتى اثر آن را در جان و و تن انسانى نمىتوابند
 غفلت نمايند.
آب درياتِه به علت داشتن املاح فراوان بسيار غليظ است و شنا كردن دن در در آن




 ستى و قدرت و توانائى مى اشاشد كه از راههاى ديغر و صرف غذاهـاهـاى بـرحـجم

بدست آوردن آن شايد بدينگونه سهل و آسان و كم خرج و كـم زحـمت امكـانیذير نگردد.
آب اين درياچه به علت وجود املاح معدنى به حد وفور از قبيل كلرور دوسديم-
 امراض بلدى، استخوانى و رفع رماتيسم و سياتيك، اثر معجزهآسآيائى دارد. مردم اروميه از ديرباز تاكنون براى تماشاى مناظر زيباى



 كنار و بستر درياچهه و قايقهاى موتورى و تفريحى مملو از سرنشين، فيلمبردارى كرده و با خاطراتى خوش و شيرين به موطن خود مى روندند .
 آلام و شفاى امراض جلدى و عصبى و درد ماهيخِه و مفاصيل بسيار مؤثر مىباشده هر





ارتش كه در جاى بسيار زيبا و وسيع قرار دارند.
 اين جزاير در فصل بهار و تابستان پوشيده از انواع گیاهان و ورختا
 دستجمعى پرندگان پليكان (پاخلن) فلامينكو در اين جزايـر و دريـاجه از بـديع ترين

گوزن زرد ايرانى كه يكى از نادرترين گوزنهاى جهان است در يك يكى از جزاير
 داغى بالغ بر . . H براس آمارگيرى شده است.


 از پرندگان مىگردد كه مشخصترين آنها عبارتند از: فلامينكو (مرغ آتشىى) بيليكـان سفيد (سقاقوشى) تينجه (باكى قوشى) كاكايى نقرهاى و كاكايى صورتى، آنقوت و كفجهنوك.
جزاير درياچچه اروميه در فهول مخختلف به عنوان زيستگاه مورد استفادهُ پرندكان



پارك ملى اروميه:
جزاير درياتهُ اروميه بجز جزيره اسالامى (شاهى) تحت عنوان مان منطقهُ حفاظت شده درياجه، پارك ملى اعلام شده است كه بايستى برای نمونه، دست نـخـورده و و بـه

 متجاوزان مصون مانده است، مناظر زيبا و ارزشهاى حياتى اين منطقه نهتنهـا از نـظر كشور ايران اهميتى بسزا دارد، بلكه از نطر جهانى نيز داراى اهميت و و اعتبار فراوانى برخوردار است، اين منطقه جزء 9 هنطقهٔ بين المللى ذخاير طبيعى جهان است.

آبهاى معدنى اروميه:
در اين شهر آبهاى معدنى قابل استفاده بسيار است و بـرخى از آنها بـه دريا

مى میزد، مهمترين آنها عبارتند از: آب گرم قوشجى- آب گرم بـارانـدوز- آب مـعدنى بخشى قلعه و آب معدنى كوه زنبيل. اين آب معدنى كه در كوه زنبيل (در جهار فرسخى شهر و كنار جاده كُلمانخانه) واقع شده با فشار و گاز عجيب و برسروصدا فوران مىى كند و انوا انواع سولفاتها را دارد و و بـه
 در زمان قديم در محل مزبور آسيابى وجود داشته و با همرين آر آب معدنى به طور مشروح در بخش جغرافياى اروميه ذكر شده است.

گردشگاههاى اروميه:

گردشگاه بند:
 مسافرين در ايام فراغت و تعطيلات مى باشد، كبابى هاى متعدد در إين تفرجكاه وري در ور كنار رودخانه مصفا از مهمانان و مسافران با بهترين گوشت تازه و گرم پذ يرائى مىنماينـايند.

گردشگاه نازلو:
در فاصله بيست كيلومترى شهر امتداد مسير جاده سرو (اروميهـ تركيه) قرار دارد
 رودخانهُ نازلو همراه است.

گردشگاه سير:
در فاصلهُ هفت كيلومترى شهر بر دامنهٔ كوهى به همين نام قرار گرفته و منظرة شهر اروميه از بالاى كوه با جـلوهاى خحاص ديـده مـى شود. آب چشـــئهُ سـير از نظر گوارابودن و از لحاظ هضم غذا در آذربايجان بیىنظير است.


## كردشگاه درةٔ قاسملو:


 مى تواند به آنجا بروند، فاصلدُ آن تا اروميه ابشكيلومتر است.

بيست اسكى خوشاكو:
در فاصلئ جّكيلومترى غرب اروميه در امتداد مسير جـادهُ بـند واقع شـده و و علاقمندان ورزشهاى زمستانى را به خود جلب مكي مىنمايد.

باركهاى اروميه:

هِارك ساعت:
اين پاركى در بلوار شهها در إبتداى ورودى شهر اروميه واقع شدهاست، قبالًا به نام در ددگيرمانى خوانده مى شد وگورستانى در جوارش واقع بود كه مقبرة سرگرد شهيد مافى در آنجا قرار داشت.

## پاركى شهر:

اين پاركى در جوار رودخانئ شهر چايى انتهاى خيابان آيتاللَّه كاشانى (فردوسى سابق) واقق شده است و موقعيت بسيار خوبى را دارارست و مشرف به چهار دره همى باشد.

پإركى پٍامحال:
اين پاركى درووسط شهر ميدان ترمبار فروشى سابق و قبرستان قوجّ قديمى ايجاد

شده است.

پاركى گلستان:
اين پارك در خارج از دروازه هزاران در توتستان دهوار و ابتداى خيابان رسالت
قرار گرفته است.

گلديس بر مناظر زيباى شهر اروميه مى|افزايند.
گردشگاههاى اروميه در فصل بهار از ارديبششت ماه شروع مى گردد، فصل بهار
 و ريحان پر مىشود، همه جا شادى آفرين است. روزهأى جمعه مردم به طور دستجمعى و خانـي

 تفريحات تا اواخر خرداد ماه اداذمه مى يابد.
بعد از كاهو نوبت توت و گيلاس مىرسد، در در تيرماه توتستانهاى اروميه كه تقريباً


 كه بجهها و و بزرگترها را سرگرم مى نمايند



 زرد كه محصول مخصوص اروميه است به ثمر مىرسند.

جر شهريورماه باغات انگور بيتحد و حصر محصول خود را عـرضه مـىدارنـد و باغداران شهرى كه تقريبا شامل نصف اهالى شهر مى شود و باغداران روستائى به خانه باغهاكوتِ مىكنند و حلود يك المى دو ماه در بـاغات بـه سـر مـىبرند و مـحصوول را جممع آورى و سورسات زمستان را تدارك مىيبيند.
در اروميه باغداران و باغجهداران داراى دو قسمت همسايه متمايز از هـم هستند: همسايههاى شهرى و همسايههای باغ و روستائى كه از صفاى دشت و چمن بإصفاترند، اين صفا و صميميت بيشتر اوقات بين بحوانان دهكده و شـهرى مــتهى بــه نـامزدى و عروسى مىאردد و روابطط حسنه بين آنها هميشه برقرار است و چحون اغلب روستائيان داراى باغ و زمين كشاورزى مىباشنده لذا وازءّ (رعيت) در اروميه معنا و مفهومى نداشته و ندارج.

سوقاتيهاى شهر اروميه:
 بى بنظير اروميه كنده كارى و ريزه كارى بر روى انواع توبهانى گردو و گلابى انجام گرفته و
اشياء زينتى ساخته و يرداخته مى شود.
 عرق كه خاصيت طبى دارد و تهية كلاب از گل محمدى كه به نام قيزيل گول معروف
 شده و به صورت نقل درمى آيد كه شهرت بسزائى داردر.


مى

عسل - لبنيات كه از اقلام مهم صادراتى مىباشد، بهترين سيب درختى وقتى در تهران

 بغيرد و مجانا ساكى مسافر را ير خواهد كرد.

## موزه اروميه

موزه شهرستان اروميه در سال דیکا شمسى بنا گرديده ساختمان اين موزه در خيـابان







كار خود ادامه مىدهند. در حال حاضر اشياء موزه اروميه بخشهايى زير را شامل است:


 كاوشهاى علمى است كه اشياءكشف شدها از حسنلو و گوى تهه آذربايجان غربى و اشياءكشف شده


 اشياء دوره اسلامى متعلق است به قرون اوليه اسلامى تا ثايان دوره قاجاريه شاره امل اشيا اشياء سفالى، شيشه، فلز، بارجه، قطعات خطط و نقاشى، نسخهها




 اين خطه باستانى به رياست آقاى على كاروانى به فعاليت خود ادامه مى دهد.

در وصف ارومى
ای شــهر ارومــى بــيزه سـن شــانلى وطـنسن
باشدان باشا داغسان مئشهسن چشمه چحمن
باخديقجا گؤزهل باغلارينا گولدى جیيچكدى

قوشلار اوخويور نـنمهنى جـنتكيمى شـنسن
تــؤينوندانـه غـيرتلى جــوانــلار يـئتيريبسن
كئجِميش لره باخ آى آنا فخر ائيله گووهنسن
قيرخ قرن يـاشين وارائـله بـيل تـازه گـلينسن هر آن گُئين آل يـاشيلى هـر لحظه بـزهنسن

آخ، آخ نه طوفـانلاركى سـنين اسـدى بـاشيندا
مينلر شوكور اولسون كـى هـله ايـندى اسـنـن
قــازديق تـــهلردن عجبـا چـيخدى نـه شـيئلر
اونـلار بـيزه اثبـات ائـلهدى چجـوخلى كـهن
قــرآنــــا بــيزه جــنتى وعــده وئـريب آللاه
الحــــق گـــؤزهل اورمــيهـ اورالاپ ائــلهسنسن
شار، شار سينن اوستونده آخير دوم دوروچايلار
اوتـلوسولو داغسـان درهسن دشت و دمـنسن
هــر فــصليده بــيردون گگئنير سـنده طبيعت
ياز فصلى گونش جلوهلى قيش فصليده چنسن
وارديــر قوجــاغيندا نـهقدر گــؤرمهلى يـئرلر
نـعمتلى طــراوتــلى گؤزهل گـزمهلى گـنـ بــندينده دولانديقجــا مـنـيم كـونلوم آحـيلدى
بـاشدان بـاشا گولسن مــشهسن لاله سـمنسن
بيريـــاندا اوزوم بـاغلارى بيريــاندا دنــيزوار

بيريول دئيرم (شـامى) يـه ايسـتكلى وطـنسن
اروميه-م-شامى

# ازعلى صدرى 

## اروميه مهل زرتشت



 در زمهــان هـــجوم اسكـــندر آنكـــه ســردار قــوم يونــانـان بـود خـود روايت چجـنين كـند پلوتـارك آنكـــه راوى بحــال ايشـــان بــود



 حــافظ ديــن پـاك يـزدان بــود جـــمله جويندگــان عرفــان بــود رتـــبتى ارجـــمند و شـــايان بــود كـار ايــرانـى خــوش الحـان بـود ســــن از ارومــى بـــميدان بــود خــــانهُ مــولوى چـــراغــــان بــود كــه هــميشه بــه طـــاق نسيـان بـود نـــه بنــامش يكــى خيـابان بـود كـــه مشـــاهير مـــا فــراوان بـــود عــداى هــم بسـان شـهر آشـوب روى روى

 صدريــا ايــن قـصيدهات، الحـق در عــذوبت جــو لعـل جـانان بـود

## حواشى و تعليقات


 شركت اهالى شهيد يرور اين خطه بعلت نزديكى زمار وان وقوع و واينكه جنبهُ تاريخى ثيدا نكرده و اكثر ساكنين شهر اتفافات را بخاطر دارند، كمتر سخنى بميان آمــده


بيادگار بماند.

طوفان انقلاب اسلامى وزيدن گرفت و در افكار تمام مسلمانان بيا خـاسته در سراسر ايران متجلى گثشت.



 و مشكلات را يكى يس از ديگرى از ميان برداشت و اقدامات مؤثرى بعمل آورد كه






 ادارات، مخالفت ضمنى خود را العلام مى داشتند و بعضى از آنان علنا مـخالفت
 يكى از روحانيون مبازر و از جان گذشته شُهرستان اروميه آقاى غلامرضا حسنى


 سخنرانى و تهيبج مردم هرداخته و حتتى براى اينكه محل و مكان ور ور براى مامورين
 با طلوع آفتاب مبارزه ايشان نيز شروع مر مرگرديد يد
 بحضور امام رحمتالله عليه الجازه داده بودند كه با سالاح و مهمات خرد حضور داشته باشند و در سخنرانى خود فرموده بودند كه همئ علما و روحانيون نما ما بايد مثل آقاى حسنى مسلح باشند
 سهس ساير ادارات و صنوف و بازاريان به انقالاب پيوستند و با تعطيل محل كار و بيشهُ خود بطور مستمر و يا به مناسبتهاى گوناگون راهيبمايى ميليونيونى ترتيب داده و و در خيابانهاى امام، خيأم، امينى، بدادن شعارهاى انقلابى مانند: سكوت هر هسلمان، خحيانت اسـت به قرآن كرد و عجم فرق نيه، رهبر ما خمينيه
 نموده و پس از طى مسير تعيين شده بوسيلهٔ روحانيون منطقه و دادن شـعارهانى گوناگون با توجه به موفعيت و وضعيت پيشرفت انقالاب اسلامى، متفرق و براى مراحل بعدى آماده مى شدند.

 انقالاب اسلامى - دادگاههاى انفلاب اسلامى و سזاه باسدلاران و جهاد سازندتى و و ساير نهادهاى انقلابى براى خدمت به مردم نموده و مردم با رســيدن بـه آمـال و و
 كه متاسفانه با موقعيت منطقه كه بين سه كشور ـ تركيه ـ ـعراق و شوروى واقع شده و

تحريك بعضى از گروهكهاى محخالف انقلاب اسلامى بجاى همكارى و همراهى با با


 اطراف درصدد حمله به شهرستان اروميه برآمده كه باز هم بـا از جـا جـان گـذشت

 فروشان را در دلشان باقى گذاردنـد









 اين همه فشار و مصائب گوناگون ذرها


 بطوريكه در حال حاضر كسى نمى تواند قيافهٔ شهر مـخروبئ ده سال بيش را وا بخاطر
 استان بقئ خرابيهاى باقيمانده از جنگُ تحميلى مرتفع و استانى آباد با با مردانى كاراً

اهم اقداماتى كه تاكنون انجام شده است. اـ تحول و دگرگونى در ساختار امور اقتصادى، أجتماعى، فرهنگى و و برنامههاماى بلندمدت و كوتاه مدت با معيار و موازين قرآن كريم.


اقتصادى متكى به سيستمهاى كامهيوترى براى جهان اسلام
 خصوصى در حوزههاى روستائى و شهرى و منطتهاى.


مساجد و سلسله مراتب آن و شوراهاى اسلامى در كل كشور. هـ طرح و برنامه جهت ايجاد سيستم انتفال كامل و رفع بيكازى ـ حمل و ونقل كالا و اخذ آمار و اطلاعات فنى و اقتصادى موردنياز برنامهها.


 Vـ تحت كنترل و نظارت قرار دادن بازرگانى خارجى براساس موازين سـيستم

توزيع موردنياز.

 Qـ ايججاد همبستگى مابين حوزهُ علميهُ فم و دانشگاه به ويزه در زمينهُ ارتـباط نظريه سيستمهها با فلسفهُ اسالمى. الما - اـ ايجاد و تشكــل نـهادهاى مــختلف از جـمله: بـنياد مسـتضعفان ـ جــهاد
 الست كه منجر به حكومت قرآنى در سراسر كشور گردد.

## ويزكيهاى اقتصادى ــاجتمامى و فرهنتى شهر ستان اروميه:

جـمعيت مشخصات جمعيتى شهرستان اروميه براساس آمـارگيرى جـارى جـمعيت در سال •V بشرح ذيل مى باشد. - جمعيت:



 ـ ميزان شهرنشينى:

- بعد خانوار در كل:

- بعد خانوار در مناطق روستايى: - / $F$ نفر ـ سهم جمعيت شهرستان از كل استان: YV/V درصد ـ سهم جمعيت شهرى از كل جمعيت شهرى: •/ /r


ـ سهم مساحت شهرستان از كل استان: • / / / د درصد ـ درصد جمعيت 9 ساله و بالاتر باسواد:


 ـ درصد جمعيت فعال إز كل جمعيت در سن فعاليت: ـ دـرصد جمعيت غيرفعال از كل جمعيت در سن فعاليت: \& / ـكل جمعيت فعال (جمعيت ده ساله و بالاتر شاغل و بيكار جوياى كار): IVVFYV

 ـك ـل جمعيت غيرفعال (جمعيت ده ساله و بالاتر خانهدار، محصل و بازنشسته و

ـ درصد جمعيت خانهدار از كل جمعيت غيرفعال:
 ـ درصد جمعيت بازنشسته و ساير ازكل جمعيت غيرفعال: / / ـ درصهد جمعيت فعال شهرى از كل جمعيت در سن نعاليت شهرى: ـ درصد شاغلين شهرى ازكل جمعيت فعال شـهرى: 19/9 ــ درصد بيكاران شهرى از كل جمعيت فعال شهرى: با ــد درصد جمعيت فعال روستايى ازكل جمعيت در سن فعاليت روستايى: ها
 ـ درصد بيكاران روستايى ازكل جمعيت فعال روستايى: N/V

## آب و برق و راه روستائىـي

 شرح ذيل مى باشد:

 ـ درصد جمعبت روستائى برخوردار از آب: 90 ـ درصد جمعيت روستايى محروم از آب:

- جمعيت روستايى برخوردار از برق: 14 MYAV نفر

ـ درصد جمعيت روستايى برخوردار از برق: VV
 ـكل آباديهاى محروم از راه روستايى: 190 ـ آبادى


ـ $9 \wedge$ : درصد آباديهاى برخوردرار از راه روستائى


ــ درصد خانوارهاى محروم از راه روستايى:
 ـ درصد راههاى آسفالته: 10

درصد راههاى شنى: 4

## كشاورزی <br> :1-زراعت:



 كشت علوفه و Y درصد به كشـت نباتات صنع توتون و تنباكو) و بقيه ( (



 دانههاى روغنى ^99/• تن. توليد جو در سال مزبور











 عملكرد انگور بوده است.
 (اعم از كو






 (مدرن ـ قديمى) بدست آمده است.

Fاــجنگل و مرتع
 آنها ميسر نمى باشلد در حالن حاضر مساحت مجموع آنها، تحت عنوان دست كانـو

## ofr














 ميليون مترمكعب) از محل جريانهاى آبهاى سطحى تامين نمود.

> صنعت
> مشُخصات مجوزهاى صادره و پروانه تاسيس و بهرهبردارى در شهرستان اروميه تا ثايان سال Vr بشَرح زير است: مجوزهاى تاسيس صادره: 1 •V فقره ـميزان سرمايه گذارى براى مجوزهماى تاسيس صادره: FO P F IV ميليون ريال ـانتقال مجوزهاى تاسيس: 10V99 نفر

 ـ اشتغغال بروانه هاى تاسيس و بهرهبردارى: 9 IVr نفر

## آموزش و يرورش

 آمار دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلى در شهرستان اروميه در سال س V به شرح ذيل مىباشد.

فرهنگ و هنر
ـ تعداد كتابخانههاى عمومى شُهرستان (باب):
-

040

ـ سرانه فضاى كتابخانهموردنياز (مترمربع) (فضابه جمعيت باسواد): Y / / • متر مربع ـ ـ 1 • / م مترانه فضربع كتا
 ـ تعداد سينما موجود:
 نيمهتمام: 1
ـ تعداد كانونهاى فرهنگى و تربيتى آموزش و ثيرورش موجود:
 ـ سرانه فضاى موردنياز مراكز فـرهنگى و هـنرى (فضا بـه كـل جـمعيت): هـ ه/ /

ـ سرانه فضاى موجود و در دست ساخت مركز فرهنگى و هنرى: ( • / مترمربع





شهرسستان يكى بزنـك وجود داشته است. و نيز در حال حاضر در شهرستان اروميه
 مى.

 بهداشت و Y Y درصد دارايى آب آشاميدنى سالم بودهاند.

يـشنهادات استراتزيحى جهت توسعه شهرستان در چارجوب توسعه مـنطقهاى و كلان كشورى
ـكمك به راهاندازى شبكه جهار سبماى جمهورى اسلامى در اروميه
 ـ ـابجاد دانشكدههاى فنى (معدن و مواد......) ـ ايجاد كتابخانه ملى
ـايجاد المبيكى استانى و تسريع در تكمميل سالن 9 هزار نفرى اروميه

 ـ ناكيد بر مطالعه آرتمباء در دريا آهه اروميه ــ ارائه مطالعه جهت تعيين استاندارد ميزان بـرداشت آبـ دريـا جا احداث واحدهاى صنعتى ـ معدنى از جمله (كربنات سديم ـ اكسبد منيزيم ....) و تعيين نكليف و نقد و بررسى ماده 9 آئين نامه إجرائى محيط زيستى


## تثكر و سپاسگزارى


 ارجمند كه در تدوين اين مجموعه اينجانب را بارى فـرمودند تشـكـر و قــدردانـى

نمايم.

 در تهيهُ مدارك و اسناد و تصاوير سهمى بسزا

 حالج يوسف منصور افششار كه در چاٍ




 تمجيد و تحسين مىباشند، نهايت تشكر و امتنان را دارم.


خلاصهُ احوال مؤلف
تاريخ تولد خاندان ما، عموماً حتى جد و بدرم از قد يـمالايام ثبت و معين اسـت،
 در خانهُ شخصى واقع دركو جهُ مهلى القدم در يك خانوادهٔ روحانى كه در آن خانه قرآن و دين حكومت ميكرد جشسم به جهان گشُودم، بعلت جوّ حاكم در آن روزگار
 سبرى ساختن دوران طفوليت تحصيلات ابتدايى در دبستان كشاورزى صائب به مديريت مرحوم سيدعلى عطائى كه مردى فاضل و دانشمند بود و صرفنظر از ذكر


درجهٔ ستوان دومى وارد خدمت شـي ابتدا در لشگر
 یادگان فورت ماموت دوره́ تعمير و نگهدارى وسائل مخابراتى و الكترونيكى راطى

نمودم.
بس از مراجعت به لـشگر متبوعه خمن خدمت، نخستين نشريهُ خـود را بـنام تاريخ رضائيه چاب و منتسُر نموده كه مورد توجه اههالى محترم اروميه و فضلا قرار گرفت.

 مقررات ارتش اسلام) اقتباس از آيات معدس قرآن مجيد جاب و منتشر نمودم.

در سال سالهُ عالىى را در بادگان عباس آَباد تهران با موفقيت به پايان رسان رسانده، در اين سـال




 شاهنامه فردوسى در ده جلد موفق شُدمر.


 مراجعت نمودم.
در سال سها دانشكدهُ مخابرات و الكترونيك منتقل شده و در سال



 و تعالى موفق بجآب و انتشار اين كتاب مقدس شده و ستسس به ترجمهُ قرآن كريم به فارسى روان به طوريكه در آن ترجمه لغات نارسا و نامانوس نباشد، هردانـاختم كـه هماكنون دوبار جاب و منتشر شده است.

 باشد در حق مولد خود انجام داده باشم كه ازگذشته تذكار و براى آينده يادكار بر بوده باشد. و من الله ألتوفيق

تاليف:احمد كاويانپور
تاليف: على دهقان
تاليف: محمد تمدن
تاليف: رحيم رئيسنيا
تاليف: عنايتاللّه رضا
تاليف:اسماعيل ديباج تاليف:احمد كسروى
 تاليف: ويليامز جكسن ترجمهُ منوجهر اميرى و و فريدون بدرهأى اـ تاريخ رضائيه (اروميه)

「_سرزمين زردشت rـ اوضاع ايران در جنگ جهانی اور اول §ـآذربايجان در سير تاريخ ايران انـ هـايران و تركان در روزگار ساسانيان انـان 7- راهنماي آثار تاريخى آذربايجان V آذرى يا زبان باستانى آذربايجان آريان 9ـ سفرنامهُ جكسن
تاليف: دكتر جمالالالدين فقيه
تاليف:احمد كاويانپور
تاليف: دكتر محمدجواد مشكور
تاليف: پروكوپيوس، ترجمهُ سعيدى I 1 ـ تاريخ عمومى آذربايجان IY ا


فهرست منابع مورد استغاده: £ (ا ـسيرى در تاريخ زبان و لهجههاى تركى تاليف: دكتر جواد هيئت
تاليف: م، دياكونوف، ترجمهٔ روحى ارباب
تاليف: مهرداد آذرى

10ـ تاريخ ايران باستان 17-آذربايجان
تاليف: خاورشناسان فرانسوى، ال تمدن ايرانى
ترجمهُ دكتر عيسى بهنام
\ا^ـكرد و بيوستگى نزادى و تاريخ او تاليف: دكتر رشيد ياسمى

$$
\begin{aligned}
& \text { تاليف:ايرج افشار سيستانى } \\
& \text { 19ـ نگاهى به آذربايجان غربى }
\end{aligned}
$$

צץ_از مهاباد خونين تاكرانههاى ارس تاليف: نجفقلى پسيان
تاليف: محمد ديهيمج ج 1
هY_ تذكره شعراى آذربايجان

> تاليف: على تبريزى تاليف: علاءالدين تكش YY- ديل وادييات
> تاليف:استاد حسين برزگر


[^0]:    زقَشه قديم شهر اروميه

[^1]:    اــشهرياران گمنام ـاحمد كسروى.
    ابن اثير، كاملالتواريخ، حوادث سال .

[^2]:    
     ابن اثير، جلد זاـص، I +r.

[^3]:    

[^4]:    

[^5]:    اـ تاريخ هيجده سالة آذربايجان. تأليف: سيداحمد كسروى

[^6]:     تير خالى ندىكند.

