

((مداين)) جمع (مدين) اســــت و اين عنوان در پـند آيه قر آن كريم آمده كه به معناى شهرها مى باشد.
 مداين يا مداين در ک


 آوردهاند.
يكى از توابع مداين به نام (اساباط)" حومه تختخاه ساسانى آنى بوده و و نام اصلى آلى آن
 ساختند و سكهخانهاى هم در آن داير كردند كه از اهميت اقتصادى آن حكايت دارد.
 شهر بابل ساختهاند. اين شهر همان (اسلو كيه)، است كه با باستانى
 مربوط به عهلد سلوكيان است. اين ديار، مركز عير عيسويان اير ان و و مقر (انجاثلثيق) نيز

 شهر كه به (امداين) موسومند، عبارتند ازيا تيسفون، ولاش آباد (ساباط)، اسپانبر و ماحوزا. ${ }^{\text {¹ }}$

 آوردند و با دولتهاى مجاو
 سوى تو حيد و يكتايرستى فراخواند. (اعبداله بن حذافها)) سهمى موظف شد تا تا






 مدينه خلدمت حضرت محمدلـ شب شيرويه، پسر پرويز، پلرش خسرو را در مداين كشته است و ماجرا همان بود كه خاتم پيامبران خبر داده بود.



 و چون اين شريان حياتى از دست فرمانزروا خارج گرددر، تمام نتاط و و مرزهاى

 استر اتزيكى ايران رابه تصرف خود
 مانده بود، بر ايش فايدهاى نمى دوانـي رزمند گان مســــلمان به مداين روى آوردند.
 نظامى ضرورتى تام دانشت انـي احاطه بر
 اقتدار اين ابرقدرت در در عراق، تسلط
 و توان نظامى اير ان را بـى اثر مى كردر. نبرد قادسيه روحيه مسلمانان را برایى

اين فتح بزر گ آماده ساخت به ساباط در نزديكى مدراين رسيدند
 نه ماه و به روايتى هجا هـده ماه ماه در اين
 نبوت ميوه داد و از آن خوردند. مردم شهر پيوســتـه با مسلمين



 سپاه روانه كرد و خود مانـد تا تا ساباط :














 داده بود، گنجهاى خسروان با فتح تيسفون به دست آنان افتاد و تخت و وتاج لرز كان


يز گرد هم در برابر شور و شوق فاتحان از خطر مصون نبود.'
$\square$
با سقوط مداين، عظمت و و جالال خاند











 سلو كمى كردند. "

 بر ابرشان مقاومت كردند. در اين كاخ سرداران پان پابیى

 زبان پارســـى خطاب به ايشان كفت

 براى شما نـجاتى نمى بينم؟ زير ا كسرا در مقابل ارتش اسالام عقبنشينى كرده و متوارى شده است و و بر مقر



حكومتش دست يافتهاند؛ چنان كه ســـربازى از او در مداين باقى نمانده است.




 خارج شدند. ${ }^{17}$



 سر جشمهمیى گرفت. به نوشته برخى مورخان سلمان


 به نبرد ادامه دهند. سرانجام بعد از مذاكرات سلمان فارسى، پذيرفتند كه جزيه
دهند."

سلمان در نبرد مداين نتش تبليغاتى و ارشادى نيز داشت و در تشويق سپاهيان

 همان گونه كه خشكى ها رام مسلمين ام ياد كرد همان گونه كه گروه گروه به آب وارد مى شويد، از آن بيرون خواهيد آمد و نغخران نباشيد. 10






قبايل مهاجر در اين ناحيه تالش كرد.
■




 مقام را نپذيرفت. هدف خلفا ونا اين بود كه ولايتمدارانى پپون سلمان را با اعطاى





 تنها از حاصل دسترنج خويش استفاده مى كرد و پيش از از اين كه به به فرمانـاندارى










 مى كنم. صداى مردم از هر جانب بلند شد كه اين روشى شخفت است! ایى امير!

— اهالى مداين حضرت على
 خانهنشينى، به اصرار مردم، در رأس جامعـ، اسلامى قرار گرفت. اين زمامدارى از سال

 با منافع سياسى و دنيايیى آنان در تضاد بود، از هر سو سر بر به اعتر اض
 و سبب آن، طمع معاويه به منصب خلا بلافت برين بود.








 تحريكاآميزى كه معاويه به نام انتقام خون عثمان در سرز دمين شام به و وجود آورد،

 و به دور از ظلم امويان زند گا مداين و بصره اقامت گزي از مهاجر و انصار نيز بودند.

 اقامت گزيد و تصميم گرفت تا واليان قلمرو خود را را منصوب كنى كند، در اين اين ميان
(يزيد بن قيس ارحبىى) را به ولايت سراسر مداين و جو جا فـا فرستاد.



 اين منطقه بود. ابوذر و مقدار قرار دارد. حذيفه در دوستى و يارى اميرمؤمنان

 به وى نوشت: به نام خداوند بخشـــنـده مهربان. از بنده خدا على امير
 بعـــد، تو راولايت دادم بــــر آنَّهـ قبل از من ولايت داشتى از مناطق و حلود مداين و ور براى تو جمع أَورى خراج شــــهر و وروستا و جمع آورى مآليات اهــــل ذمّه را قرار
 سرزمينها را با حق و انصاف جمع آورى نمايى و آن را بين افرادى كه استحقاق

دريافتش را دارند، با رعايت عدل و مساوات تقسيم كنى و بال مهر و عطوفت












 رسول اكرئَّ صغين و نهروان يارى كرد. (اسعد بن مسعود ثقفى) (عموى مختار ثقفى) و از ياران اميرمؤمنان بود كه آن





## 

پِ از شهادت مولا بيعت كردند. مردم مداين نيز در اين امر با كوفيان همر اه اه شدند و و تو تون




امام به بسيج نيروها بِراى نبرد با امويان و سپِاه شام اقدام كرد و سِپاهى عظيم با





 قرار داد تا هم نيروهاى كمكى راش باش بتوانند از مناطق نزديكى به آن، در آنجا آنا كرد




 قبول پيمان صلح نبود و امام ناگزير به آن رضايت ديت داد

مداين و قيام توابين



 به خاندان اهِ
 مداين بر ای پيوستن به قيام توابين اعالام آمادگى كردند. نختستين كام اجرايى (اسليمان بن صرد خزاعى" تالش برای جلب بزر گان كوفه و گســـترش عضو گيرى و نامهنگارى با



شـــيعيان مداين و ديغر نواحى عراق بود. در جريان اين روابط، برنامههاى كلى قيام و قلمروى آن
 اردو گاه (انُخَيلهة)) مورد تأكيد قرار
 به شـــيعيان مداين، آنان را براى پيوستن به جنبش توابين كرد و آنان نيز اين فراخوانى را ا اجابت كردند.











غاصبانه عبد الملكى، فرزند مروان صورت گرفت."

مداين و خروش مختار ثقفى

 زمان حضرت على و امام حسن ونَ




 حكومت تشـــكيل داد، واليان توابع را تعيين كرد. (اسحاق بـر بن مسعود) از از جانب وى به سمت استاندارى مداين و منطقه جو


 پس از پيروزى، ســـعلد بن حذيفه را كه از مشاوران نزديكش بوده، به استاندارى منطقه حلوان بر گزيد.

 سعل و سلحشورانش حقوق مقرر كرد و به سعد تأكيد كرد كه به به محض رس رسيدن


 او تحويل دهند.

## ■ م مردم مداين و ديخر خيزشهاى شيعه



 زيد پيوستند. اين همگامى باشكوه، روح اميد را در رهبر انقالاب و و اهالى والى كوفه
 كه غاصبان خـلافت را از اريكه قدرت به پايين كشند و حق را به صا صاحبان اصلى باز گردانند. ${ }^{\text {r }}$
 زيد مبنى بر حمايت از نهض زيد آشكار گرديل، (يوسف بن عمر) (حاكم كوفه) لشكرى عظيم جمع كرد و









 در آنجا نبردى ميان او و دشـــمنان در گرفت و اين امامزاده وارسته به شهادت رسيد.


 ديدارهايى داشت و اهداف قيام خويش را را با آنان در ميان نهاد و عدها





■ مداين در عصر امويان و عباسيان




 شهر را غارت كردند و عدهاى از مسلمانان شيعه را كشتند.
 نعيم)" هزار مرد از خوارج صالح ها





 در قرن دوم هجرى، غالى گرى در در مداين رواج ينـ يافت
 ماند.









 همين شـــهر منصور با داعى عباسيانـيان، يعنى (ابومسلم خر اسانى) به مجادله و و عتاب برخاست و در خاتمه دستور
 مدتى در آبادى ساباط، در نزديكى روميه |قامت گزيد. (احسن بن سهل)" از جانب او والى مداين گرديل. "




 با ائمه هلى ها ها







 مىنويسد:
شهر هاى آن، مداين است و توابعش. مردمآن دارای بهترين رنگَ و خوش.


خوبى ها وجود دارد.
اما مؤلف گمنام كتاب (احداود العالم)) مىنويسد:
مداين شهر كى است بر مشـــرق دجله و مستقر خسروان بوده است؛ شهر اسرى


حمدالله مستوفى مورخ و جنغر افىدان قرن هفتم هجرى نوشته است:




## پي نوشت ها:

ا. ر.ك: اعراف، آيه 111 و شعراء، آيه צبّ و سه.


F.













IYV IV . IV




 .r. .r. . . . . .

شז. همان، ص هזا ص.




 . YVY



-r.


 ص ص
ڤY
هاب. على قلى ميرزا اعتضادادالسلطنه، نامه دانشوران ناصرى، ص צه؛ سيد محمدحسين طباطبايى، شيعه در اسلام، ص 4 ז.


$$
\text { الطالبيّين، ص \&\& } 1 .
$$



 . IVF



س
حمومى، ص •र.










شr HF.

