تخت سلیمان یا سقور لوق در زمان مغول و بعد از آن

جعفری، قادر

متأسفانه بسیاری از مطالب کتب تاریخی و منابع تاریخ ایران و خاصه اسامی خاص و اعلام در اثر تصرفات یا بی‏سوادی کاتبان تحریف شده و دانشمندان و محققین و نویسندگان‏ فعلی به هنگام تصحیح و چاپ کتب مزبور دچار اشتباهات بزرگ و گمراه‏کننده می‏شوند چارهء این کار این است که باید مصححین درمورد اسامی خاص و اعلام حتما"به کتب و اسناد دیگر غیر از نسخه اصل و نسخه بدلهائی که در دست تصحیح و تنقیح دارند مراجعه نمایند.

باید گفت منابعی که ما برای نوشتن مباحث راجع به تخت سلیمان در دست داریم‏ از این نقیضهء بزرگ مبرا نیست و مخصوصا"درمورد اعلام و اسامی خاص که بصورتی تحریف‏ شده‏اند که خواننده را بکلی از موضوع و بازیافتن اصل آن دور می‏نماید برای مثال در تاریخ‏ وصاف ذکر شده است بعد از فوت ارغون زمانی که بزرگان مغول نامه به بایدو نوشته و از او درخواست قبول ایلخانی مغول را نمودند و بایدو قبول نکرد نامه را بنزد کیخاتو فرستاد و خود بطرف محل اجتماع آنان در حرکت شد تا بقربان‏گاه شیراز رسید1،مسلم که قربان‏ گاه شیراز غلط محض و صحیح آن قربان‏شیرا می‏باشد که محلی است بین تخت سلیمان و هشترود2،جالب این است که در کتاب تحریر تاریخ وصاف می‏نویسد:...و خود (مراد بایدو است)در حال حرکت درآمد تا به شیراز رسید3ملاحظه می‏فرمائید قربان‏ شیرا کجا و شیراز کجا؟

قربان‏شیرا نزدیک تخت سلیمان و شیراز در جوار تخت جمشید است.

(1)-تاریخ وصاف جلد سوم صفحه 259.

(2)-تاریخ بارک غازانی صفحه 71

(3)-تحریر تاریخ وصاف صفحه 158.

چنانچه پیشتر گفته شد ارغون خان تعلق خاطری عجیب به سقورلوق(تخت سلیمان) داشت و هنگام گرمی هوا اکثر اوقات فراغت را در این محل بسر می‏برد و این محل جای تجمع‏ و سکونت شاهزاده و شاهزاده‏خانمهای مغول بود و حتی ارغون خزاین سلطنتی را در این‏ محل نهاده بود که بعد از مرگ وی بسیاری از آن را جمعی بدزدیدند و قسمتی را نیز سران‏ مغول بعنوان اینکه به لشکریان میدهیم برای خود برداشت کردند و جز اندکی بسیارکم برای‏ کیخاتو جانشین وی بر جای نگذاشتند1.

بعد از غرون کیخاتو خان پسر دوم آباقاآن در تاریخ یک‏شنبه بیست‏وچهارم رجب‏ سال 690 هجری قمری در اخلاط به پادشاهی برگزیده شد2مدت سلطنت این پادشاه کم‏ و تقریبا"یک سال اول سلطنت او صرف لشکرکشی به بلاد روم و خواباندن فتنهء آنجا شد کیخاتو در اثر شرابخواری زیاد و دست‏درازی بنوامیس اطرافیان خود باعث نارضائی سران‏ مغول گردید و در پنج‏شنبه ششم جمادی الاولی سال 694 بعد از سه سال و دو ماه پادشاهی‏ باتفاق چند نفر از مقربان خود به قتل رسید3و او را خفه نمودند4تواریخ مغول کلا" ذکری از رفتن کیخاتون به سقورلوق(تخت سلیمان)ننموده‏اند و چنین معلوم است وی‏ بواسطه کمی مدت سلطنت و نداشتن فرصت نتوانسته است بدان‏جا برود و وقایع قابل‏ذکری‏ در زمان او در تخت سلیمان روی نداده است.

بعد از کشته‏شدن کیخاتو عدهء از امرای مغول بایدو را به ایلخانی انتخاب کردند و او در جمادی الاول سال 694 در نزدیکی همدان به تخت خانی جلوس کرد5این امر باعث‏ نارضایتی جمعی دیگر از سران مغول مخصوصا"امیر نوروز پسر ارغون شد نامبرده غازان‏ خان را تحریک به جنگ با بایدو نمود6لشکریان هر دو طرف در تاریخ پنج‏شنبه پنجم رجب‏ سال 694 در حدود قربان‏شیرا7که موضعی نزدیک سقورلوق(تخت سلیمان)می‏باشد جمع شدند بعد از جنگ و زدوخورد طرفین مصالحه کردند و آشتی نمودند و غازان خان‏ (1)-تاریخ مبارک غازانی صفحه 182.

(2)-جامع التواریخ رشیدی جلد دوم صفحات 829 و 830.

(3)-تاریخ بناکتی به کوشش دکتر جعفر شعار چاپ انجمن آثار ملی صفحه 449.

(4)-تاریخ وصاف جلد سوم صفحهء 279.

(5)-تاریخ مغول تألیف عباس اقبال صفحه 252.

(6)-همان کتاب صفحات 253 و 254.

(7)-جامع التواریخ رشیدی بکوشش بهمن کریمی صفحه 890(چنانچه سابقا"نیز ذکر شد قربان‏شیرا محلی بین سقورلوق و میانه می‏باشد).

بطرف زنجان رهسپار شد4و بایدو نیز به طرف سوقورلوق(تخت سلیمان)مراجعت و شنبه نوزدهم رجب به یورت بزرگ سوقورلوق(تخت سلیمان)فرود آمد5.

(یورت بزرگ سوقورلوق عین عبارت تاریخ غازانی است و این اصطلاح میرساند که‏ در آنوقت تخت سلیمان و اطراف آن محل اجتماع عده کثیری امرا و لشکریان مغول بوده‏ است،در زبان مغولی یورت اختصاصا"بمعنی جایگاه استقرار اردو اطلاق می‏شود و یورت‏ بزرگ معنی اردوگاه بزرگ را میدهد.)

ولی این صلح و آشتی دیری نپائید و غازان خان تصمیم گرفت که به سورلق‏6(تخت‏ سلیمان)مراجعت نماید در قربان‏شیرا نزدیکیهای سقورلوق(تخت سلیمان)پسر بایدو به نزد غازان خان آمد7.

بطوریکه در تاریخ مبارک غازانی آمده است تصمیم مراجعت غازان خان به سقورلق‏ (تخت سلیمان)برای بدست‏آوردن خزاین و دفاینی بود که از طرف سلاطین مغول‏ بپاسداری طایفه قراونه یا قراوناس در محلی در سر راه به سقورلق(تخت سلیمان)قرار داشت‏8رشید الدین فضل الله مؤلف جامع التواریخ محل صحیح دفاین و خزاین را در تاریخ غازان خان معلوم نکرده ولی از قراین چنین برمی‏آید که محل این دفاین و خزاین‏ در سقورلوق(تخت سلیمان)و در سرائی که آباقاآن ساخته بوده است می‏بوده چنانچه‏ قبلا"نیز گفتیم ارغون خان در این محل موقعیکه به تخت پادشاهی مغول نشست دستور داد تا چندان زر بپای بوقا ریختند که او در میان زرها ناپدید شد.

بایدو در تاریخ چهارشنبه بیست‏وسوم ذی قعده سال 604 در نزدیکی نخجوان‏ بدست لشکریان امیر نوروز گرفتار و بدستور غازان خان کشته شد بقول مؤلف تاریخ وصاف‏ مدت سلطنت بایدو شش ماه بود9ولی مؤلف تاریخ مغول عباس اقبال سلطنت وی را هشت‏ ماه ذکر کرده است‏10که نقل اول صحیح‏تر است.

ادامه دارد

(4)-همان کتاب صفحهء 892.

(5)-تاریخ مبارک غازانی،داستان غازان خان چاپ افست کتابفروشی طهوری صفحهء 70.

(6)-ضبط کلمه در تاریخ مبارک غازانی صفحه 71 ولی مسلم است که مراد سقورلوق میباشد.

(7)-همان کتاب صفحه 71.

(8)-تاریخ مبارک غازانی داستان غازان خان صفحهء 71

(9)-تحریر تاریخ وصاف صفحهء 197.

(10)-تاریخ مغول صفحهء 258.