گنبد باز بر قله ای از کوه کرکس (در راه ترجمه کتابها بر زبان عربی در زمان خلفاء اموی و عباسی)

حسینی، نیکزاد

در چهار کیلو متری جاده شوسه‏ کاشان-باصفهان بر روی یکی از قلل‏ سلسله جبال کرکس گنبد و ساختمان‏ آجری جالب و مرتفعی نظر عابرین و بینندگان را جلب مینماید.

این ساختمان زیبا که تماما از سنگ و آجر بطور محکم و با اسلوب‏ متناسب معماری ساخته شده به گنبد باز مشهور و معروف است.

آنچه تاکنون گفته و نوشته‏اند مبتنی بر این است که شاه عباس اول‏ صفوی در سال یکهزار و یک هجری از اصفهان عازم پایتخت اولیه خو قزوین‏ بود و در حین این مسافرت به شکار میپرداخت و مخصوصا چون در این‏ حوالی و دامنه کوه کبک فراوان بود شاه یکی از بازهای شکاری خود را رها نمود و باز پس از پرواز و گردش چندین‏ کبک را شکار کرد و در تعقیب کبک‏ دیگری بود که ناگهان بچاهی افتاد و باز هم در دنبالش بچاه رفت و متأسفانه‏ در حین شکار و فرو افتادن بچاه زخمی‏ شد و پر و بالش بطوری آسیب دید که‏ که نتوانست خود را از چاه بالا بکشد- شاه که مراقب وضع باز بود در جستجوی‏ او بگردش درآمدند تا او را در چاه‏ پیدا کردند و گماشته مخصوص برای‏ نجاتش داخل چاه شد و کبک و باز را بیرون آورد و چون پر و بالش شکسته‏ و در اثر برودت هوا و آب افسرده‏ شده بود بزودی جان داد و شاه با از دست‏ دادن این باز شکاری که بی‏اندازه به‏ او دلبستگی داشت متأثر و مغموم گردید بطوریکه ساعتی از صحبت و ادامه سفر خودداری نمود بطوریکه بوسیله‏ محمود بن هدایت اللّه نظنزی نوشته شده‏ است بحاکم نطنز که بنام محمود بیک‏ (نجم الدین)دستور داد تا لاشه باز را بر بالای کوه دفن کرده و ساختمانی‏ بنا نماید و این بنا از آنزمان بیادبود شکار شاه و از بین رتن باز بنیاد گردید.

جمعی دیگر از اهالی نظنز را عقیده بر این است که‏ شاه عباس بعد از گردش و شکار خسته و کوفته بپای کوه‏ رسید و چون تشنگی بر او غالب آمده بود آب طلبید یکی از گماشتگان از نزدیکترین چشمه آب آورد و هنگامیکه شاه خواست آنرا بنوشد بازی که‏ در دستش بود پر و بالی زد و آبرا ریخت و چون دوباره آب آوردند حرکت‏ باز باعث ریختن آب گردید-و برای دفعه سوم که شاه در نهایت تشنگی و عرق از اطرافش سرازیر شده بود وقتی باز با پر و بالش ظرف آبرا واژگون‏ نمود شاه نیز با عصبانیت باز را بزمین زد که باز در دم جان بداد و شاه از این عمل متأثر و پشیمان گردید و از خوردن آب منصرف و متفکر گردید و پیش خود گفت شاید عمل باز سری در کار بوده و دستور داد گماشتگان اطراف‏ و جوانب چشمه را بررسی کنند و طولی نکشید که یکی از غلامان سراسیمه و با رنگ برافروخته فریاد میکرد از آب چشمه نخورید که خطرناک و زهر آلود است.

شاه غلام را احضار کرد و غلام گفت در داخل چشمه لاشه مار بزرگی افتاده‏ که زهرش داخل آب شده است-شاه عباس غلام را نوازش نمود و از مرگ‏ باز ناراحت گردید و دستور دفن لاشه باز را بر بلندی داد و این ساختمان را نیز بیادگار باقی گذارد.

نظر سوم این است که چون این محل شکارگاه و اغلب سلاطین و بخصوص شاه عباس بشکار می‏آمدند برای رفع خستگی و تفریح بر بالای این‏ کوه وجود ساختمانی را لازم دانست و بایجاد این بنا اقدام نمودند بطوریکه‏ از اطراف گشاده و باز چشم انداز داشته باشد چنانچه از وضع آن مشاهده‏ میشود و بدین سبب این بنا را گنبد باز می‏نامند-و اگر بعدها اسم قضیه‏ شکار و باز در کار بوده یا نبوده باین نام نامیده شده است.

برخی دیگر را عقیده بر این است که در بالای این قله مرتفع ساختمان‏ آتشکده وجود داشت و در دوره سلاجقه و اسمعیلیه مورد استفاده بوده است و بعدها و به مرور زمان خراب شده و در زمان شاه عباس تجدید بنا گردیده است و نظائر این بناها در گوشه و کنار بر قلل اغلب جبالها چون شاه کوه(قلعه بزی) و آتشگاه اصفهان و یا قله الموت دیده میشود.

و بدیهی است بردن مصالح ساختمانی بیتشر بوسیله افراد زیادی بوده‏ که از دامنه کوه تا بالا بردیف ایستاده و دست بدست میدادند و بعلاوه وسائلی‏ داشتند که چون سر سرک بالا و پائین میکشیدند-و یمکن که از وجود بزها نیز استفاده میکردند.

وضع ساختمانی این گنبد تاریخی بشکل هشت ضلعی که قطر هر ضلع آن‏ 5 ر 4 متر و دارای 8 ایوان است بمساحت 1؟5 ر 1 متر-و ارتفاع این‏ ساختمان تا زیر سقف اولین گنبد 20 ر 5 متر و از سقف تا سقف گنبد دوم‏ (چون گنبد دو پوش)است 2 ر 4 متر و جمعا از کف مثنی سنگی ساختمان تا بالای گنبد که سقف آن خراب شده 4 ر 9 متر میباشد.

قطر پایه اصلی این گنبد یکمتر است.

این ساختمان در زمانیکه ساخته شده یکی از شاهکارهای معماری و هنری بوده است که در زمان صفویه بوجود آمده و یا بر روی شالوده قدیمی بوجود آورده‏اند و جای آن دارد که بزودی آنرا تعمیر و نسبت به تکمیل سقف‏ آن اقدام عاجل بعمل آورند.

آموزش در دبیرستانها بوسیله مغز الکترونیکی

نود درصد از همه دانشمندان تاریخ بشر،در عصر کنونی زندگی‏ می‏کنند.سرعت پیشرفت علم و تکنیک آنگونه سریع است که،امروزه‏ مهندسان باید که هر پنج سال در معلومات پیشین خود تجدید نظر بعمل آورند و چیزهای تازه فراوانی بیاموزند.بمنظور چیره گشتن بر این دریای آموزشی‏ یکی از کارخانجات آلمان فدرال یک کمپیوتور(مغز الکترونیکی)نوینی‏ ساخته است که پاسخگوی همه پرسشها بطور دقیق میباشد.

تاکنون کمپیوتورهای موجود به هر پرسشی چند پاسخ میدادند و دانش‏آموزان میبایست که از بین آنها پاسخ صحیح را بیابند.اما کمپیوتور جدید قادر است یک جواب صحیح تنظیم و عرضه نماید.با تعمیم روز افزون‏ مغزهای الکترونیکی در همه رشته‏ها،یکی از دبیرستانهای هامبورگ دوره‏ تدریسی برای کمپیوتور ترتیب داده است و کمپیوتور نوین در دسترس دانش- آموزان قرار داده شده است.هم‏اکنون نتایج گسترده‏ای در تکمیل‏ معلومات و پیشرفت آموزشی آنان بچشم میخورد.