## جامع4 صفوى

## - رسول جعفريان

استاديار گَروه تاريخ دانشگًاه تهران


عمر كرده اسـت ـ بايد حوالى •9. 1 متولد شده باشد. (ذريعه: ج (1)



 در كتاب دارالســام از آن كراماتى را را نقل كرده است (ذريعه: ج

از اين اثر دو نسـخه در كتابخانه مركز احياء ميراث اسامىى

## ■ ■ وسيلةالرضوان <br> ■ ■

■ ■ سنخه خطى موجودر كتابخانه مركز احياء ميراث اسلامى قم


وســـيلةالرضوان اثرى است از شمسالدين محمدبن محمد


 عليهالســلام ـ در دوره شاه طمهاســـبـ دوم يعنى يس از از سقوط


 سادات محترم مشـهمد بوده و منصب سر كشيكى حرم المام رضا عليهالسلام را داشته است، در معجزه هشتمه از فصّل دوم تصم تصريح مى كند كه 》... حال تحرير كه هזّآ إ است".


 رسالها ياد كرده است.




 مشهد بوده است. وى همحخنين كتاب ديخر مؤلف وسيلةالرالرضوان
 آنَهِ در وســيله آمده كه در وقت تأليف آن جِهل - ينجاه سـالـ

 كردآورى همين حكايات بوده اسـت. با با ين حال، تصميمّ كَرفته
 و در كتابهــاى حديـث و و تاريخ آمده اسـت، در در اين مجموعها







 نبود خصوصاً در كتاب بحارا الانوار آخند مولانا محمدباقر مجلسى - رحمالها - و نصوص و المعجزات ات شيخ محمد حر ـر ر رحمةالهاله و كثــفالنمه و فصولالمهممه و خرايج و مناقب ابن شهر آشوب
 بصائرالدرجات و دلايل حميرى و كافى و ارشــاد و مشارقالالنوار

 شــيعه و ســنى متفرق بود، با بعضى معجزات بعد از رحلت كها از

قم موجود اسـت كه در تهيه اين كزارش از آنها اسـتـتاده شده است.
 نقلها و حكاياتى است كه در كتب ييشينيان يا سينه افراد ونيا وجود




 شفاهى توسط مردم روايت شده عنوان مى كند و مینويسيس: البها






 بسيارى به دست كسى افتاده و آن را در كنجينه سينه خود ضبط نموده؛ است.
بهطور معمول قصههاى مربـوط به معجزات، زبان به زبان

# بـهور معمول قصـههایى مربوط بـه معجزات، زبـان بـه زبـان و سينـه بـه سـينه نقل مىششده و بـه نظر مـى رسـد هدف اصلىى او گردآورى همين حكايـات بوده است 

حيات امام صورت گرفته باشد، اما آنحّه را مربوط به بعد از رحلت


 شــده و در اين وقت مقدر شده بود كه به اين فيض فايض و و به شرف مشرّف شوم". نويسـنـده مى گويد: بسا كسانى آنچچه را بعد از رحلت امام امام رخ داده معجزه ندانند، اما وى در كتاب ديگر خود به نام ״ "حبل المتين




 به اين اشــكال داده است. يك پاسخ اين است كه معجزات بعد

 تفاوتى با وقت حيات ندارند.
وى در اينجا از شـا كه اين كتاب ,ا "در ظل حمايت شهنشاه دينيناه ظلالهَ حافظ بيضه اسلام و مروج مذهب ائمه انام عليمهمالسلام״ نوشته است است و آنـحگاه بيش از نيم صفحه القاب براى ســلطان آورده اسـتـ.
 گردونمثال امام هشتم عليهالسـالام بهسر مىبريم، لهـذا دعاى

 در اينجا اشـعارى در سـتايش امام رضا عليهالالسلام مى آورد و ســس فهرسـت مطالب كتاب را بيان مى كند كه به اين شرح است: يك مقدمه، دو فصل و يك خاتمه. مقدمه شــامل سه مقصد اسـت: اول: اسم و نسب و كنيه و لقـب و تاريخ ولادت و محل تولد و حليه و ســن مبارك و ايام

امامت و تاريخ وفات و سبب آن و اسم مادر آن حضرت... دوم: در بيان شــناختن امام عليهالالســام و آثار و علامات و

جماعت صلحا و معتمدين اين ارض اقدس شــنيده شده و خود
 مذكور متفرق بود و خوارق عادات و علامات و و صفات امام و پ پِند
 خصوصاً و حقيت مذاهب ائمه اثناعشــر و بطلان مذانـ مذاهب هفتاد
 قاصر رسـيـيده و از علماى اعالام فرا گرفته بودم، در يكجا يكا جمع و و به رشته ترتيب كشيده> است.
 اختصــاص به معجزات منقول در كتـب روايى و در واقع مربوط بــه زمان حيات امام رضا عليهالســالام داده و آنحپه را عربى بوده

 تحتاللفظ آن را به فارسـى بيان نمايمم تا حجت قاطع بر امامت

 خلافت ايشــان ظاهر گرديده تا نفعش تام و تمام باشــــنـ، شـايد وســيله نجات آخرت و رفـــع معاصى و خطيئــات حقير و باعث

خشنودى جناب اقدس المهى و حضرت رسالتپناهى شود٪.

 نهاده و به خصوص هر يك از ائمه اثناعشر ـ صلوات عليمهم الى



 بزر گواران دين بخشندها
 به روز گار متأخر صفوى اســت، تقيّه را در دوران پيش از ان صفوى
 مى گويند كه معجزات آن بزر گواران بسـيـيار و قابل ضبط نيست،
 چندين وقت بلكه تا ابتداى دولت و پادشـاهـى سلاطين صفويه
 معجزات و خوارق عادات مبالغــه مىنمودهاند، به اين اعتبار كمم
ضبط شده است. مشتى باشد نمونه خروارى".

نويسنده با اشــاره به اين كه علماى ييشين هر كدام برخـى
 صورت نگرَفته، و نيز اين كه بسا نوشتههايى درباره معجزات اتيام

# اين حكايـات، حاوى اشـارات قابلتو جهى در تـاريخ اجتماعىى و مذهبى ماست،  لابـهلالى اين حكايـات نكات مهمى را <br> استّفاده كرد 

از نظر نويســنده اين سطور، منهاى جنبه مذهبى كتاب، كه
هدف اصلى نگارش آن بوده اسـت، ممهم، فصل دوم كتاب يعنى اينى همان حكاياتى اســت كه درباره معجزات رخداده پاده از از رحلت امام رضا عليهالسلام نقل شده است. اين حكايات، حاوى اشارات قابلتوجهى در تاريخ اجتماعى و مذهبى ماســت، به طورى كهـ الا
 استفاده كرد.
 آن پس از سـقوط صفويه در دوران شــاه طمهماسـب دوم بوده است، زيرا وى در مقدمه كِته است كه كتاب را در دوره سلطنت طمهاسب دوم نوشته اسـت. اين مربوط به زمانى است كه شاه سلطان حسين به اسارت افغانان درآمد و شاه طرمماسب توانست
 كند.
اين داســتانهها حاوى اطلاعاتى درباره مشهد، زائران، حرم
 نكات كوتاه اما مرمه ديگَر اســتـ. همحچنين در اين حكايات، نام بسـيارى از صاحبمنصبان حرم از كشيكـها، و شخصيتهايى كه آن روز گار در مشـهد بودهاند، آمده اســت. بيشــتر اين افراد راويان اين قصهها و حكايات هستند كه معمولاً اشخاص محتر مر
و قابلاعتنايى به شمار مىروند. در اينجا مرورى بر اهم اين معجزات و برخى از نكات مهرمه آنها خواهيم داشت. در ميان اين مطالب، شايد نكته مرهم مربوط

 آن فصل انتخاب شــده، اولاً توجه به راون راوى اين داستانهانـاست و ثانياً اشـتمال آن ها بر نكات تاريخى و اجتماعى، بنابر اين بخشى از متن انتخاب شده است كه حاوى اين دو نكته باشد. معجزه ع: چون اين حقير از ماتمداران امام حسـيـنمه و سى سال شــد كه توفيق اين امر را يافتهام و سياه نمودن در در و د ديوار خانه را حقير در اين شـهر رواج دادهام و از آن تاريخ آيين بستن از ميان مردم منسوخ شده و جمعى از متوطنين اين ارض مقدس

> حقيت ائمه اثناعشر عليمهمالسلام

ســوم: در نصوصى كــه حضرت رســول (ص) در باب ائمه اثناعشر ذكر كردهاند عموماً و اخبار و نكات و شواهـد امــا دو فصل اصلى كتاب، فصل اول دربــاره معجزات ات ايام

حيات و فصل دوم درباره معجزات بعد از ايام حيات است.

 براى مأمون نوشتند. مطالب مقدمه شــامل ســه مقصد تا برگ گ ث +ا ادامه يافته، وزان پـس، فصل اول كه درباره معجزات ايام حيات اســت آغاز

 را در بيــان معجــزات پس از رحلت امام رضا عليهالسـاملام بيان

مى كند. آنَهِ كه در اين كتاب تازگى دارد همين مطالب اســتـ، زيرا معجزات بخش اول همگى در متون حديثى كمن شيعاه آمدهاند و تنها در اينجا به فارسى ترجمه و تلخيص شدهاند اند. اما در بخش
 است مرورى بر آنها داشته باشيه.

## آَاهى هاى تاريخى و اجتماعى از دوره اخير صفوى

 در آغاز اين فصل با نقل مطلبى از كتاب »احتجاجه طبرسى
 پنجاه سـال عمر كرده و قريب به صد پی پنجـا
 دعاى خلايق لايعد و لايحصى اســت در هر شباندروز، چندين
 كرده كه بسيارى از معجزات و امور غريبه خود ملاحظه كردهام و ملامحمد شــريف طبيب خادم چنـــد معجزه نقل كرده و گَفته

 نفر از مرد و زن، كور، كر، شــل، گنگَ شفا يافت و يكـ نفر كور آخر ماه شفا يافت«.
تا برگ •人٪ نويســنده شَا معجزه نقل كرده است. از اينجا به بعد، خاتمــه كتاب در دو فصل يكى در باب زيارت و ديگرى
 مى پذيرد. كتاب بــدون آن كه نكته خاص ديگرى درباره تأليف اين اثر بگَويد خاتمه مىيابد.

معجــزه F\&: فضيلت و ســيادت و افادتمآب ميرعلى نقلى
اردبيلى نقل نمود كه مردى بود مالاعبدالباقى شـير ازیى در نجف اشــرف مجاور بــه زيارت حضرت امام رضا عليهالالسـامام آمده و خرجى نداشته...
معجــزه ها م: مولانا محمد معصوم يزدى كهـ از جمله علما و
معتمد و در مشـهـد مقدس رضوى ساكن بود نقل كرد كه نوبها... (دو حكايت ديگَر هم از وى نقل مىشود).
 فراش حرم محترم بود نقل كرده كه شـب كشيكى در دار الحفاظ خوابيده بودم در خواب ديدم...
معجــزه هr: ملاعبدالرزاق مشـهـدى نقل كرد كه مردى از جمله صلحا حاجى محمد باقر نام داشــت و داماد حاجى يوسف

 موسىالرضا عليهالسلام را داشتم... (دو حكايت ديگر از اوست) معجــزه بّ: مير معينالدين اشــرف خادم كــه مرد فاضل
 كشيكخانه خوابيده بودم در خواب ديدم.... معجــزه سז: حاجى محمدعلى فــراش حرم مبار كى كه مرد ثقه بود و جمعى ديگَران از موثقين از آباء خود شنيده بودند خود نقــل كردماند كــهـ در وقتى كه عبدالمؤمن خان اوزبكـ مشـهـد مقدس را گرفته بود داخل شـهر شـر شــــ شخصى تفنگگى به طرف
 كه قتلعــام نمايند. ملازمان خان بها فر مــوده عمل نموده قتل بســيارى كرده بها مرتبهاى كه در اندرون روضه مبار كه جمتى را را
 دست ايشان را قطع كرده بودند. آخر جمعى از كسبه و معتبرين آن ارض مقــدس به خدمت خان مذكور رفته التماس نمودند كه مــا را به خاطـــر امام ببخش. خان كَفته بود كه شيشــه را آب آب يا
 شيشه نشكست و درست پايين آمد امام شما بر حق است. دست از قتل عام بر مىدارم والا فلا. شيشه پرى به بالای گلد به زير انداخته بودند. شيشه نحوى بر زمين خورده و و باز از زمين جدا شده مرتبه ديگر بر زمين خورده بود. نه شيشه شكسته و ونه
 دست از قتلعام برداشته بود.
 معجزه هسّ: سيادت و نجابت و صالاحيتپپناه ميرمحمد تقى خادم كه يكى از جمله صلحاست نقل نمود كه زنى بود اعمى از

وى در توجيـه اين كه چرا بيشتر خاطرات شغاهـى مربوط بـه روزكار متأخر صفوى است، تقيّه را در دوران پیش از صضوى عـي عامل اين مطلب مىداند

مكرر ائمه اطهـار رادر خواب ديدهاند كه به اين نحو ماتمدارى تحسـين نمودهاند كه فلانى خوب وضعى ماتمدارى مى منمايد و مردم مشـهمد تتبع او كرده، خوب وضح ماتـــمـدارى مى كنـند...." سپس حكايت ديگَى كه مشــتمل بر خوابى است نقل مى كند
 روز وقتى به حرم مشــرف میشـــود مى بيند كـــه: المالانصر الله مــؤذن در دار الحفاظ در برابر روى مبار ك آن حضرت ايســتاده، همين بند را مى خواند. گريه بسيار كردم و يقينام حر حاص
 مقام نوشـته شود، بنابراين چون شروع به بعضى از اين اين معجزات

نوشته شد. مرثيه:
الى چرخ خون فشان كه به ميدان كربلا

در هم شكسته ييكر سلطان كـربا
واحسر تا كه نخل برومند دين شكست

از تند باد صرر طوفان كربلا
(و بقيه اشعار كه در ادامه نقل شده است)

معجــزه V: ملامحمد باقر ولد حكيم شــريف نقل كرده كه شمعهايى كه تا صباح در روضه مبار كه مى سوزد ا... معجزه + ا: آن اسـت كه خالصاى استرآبادیى آن را به نظم
 معجزه + +r: ملامحمد شريف طبيب خاتون آبادى نقل كرده

 حرامى اموال او را برده بود...
 ملامحمد باقر ولد حكيم محمد شريف نقل كرده كه والد مرحوم اين داعى...

 شده...


مردم قاين...(دو حكايت ديگر از همو).

بخش مهمى از كتاب را كه نيمه اول آن است، اختصـاص بـه معجزات منقول در كتب روايى و در واقع مربوط بـه زمـان حيات امام رضـا عليـهالسـلام داده

كه از جمله صلحا و مقدســين است و اكثر اوقات عمر خود رادر زيارات عتبات عاليات بهسر برده.... معجزه 9ヶ: در ابتداى سـن حقير جامع اين رســاله، شترى چناه به بسـت امام رضــا عليه آلافـالتحية و الثنــا آورده در ايام حكومت الياس خان حاكم مشهر مقدس.... معجزه + +ه: در بادى حقير جامع اين رساله شترى به به همين
 ســلاطين جهان، اعظم و اشــرف خواقين دوران صاحب النسب الطاهــر النبوى و الحسـب الباهر العلوى وارث ملكـ ســليمانى
 باز پناه به حضرت امام رضا (ع) از شدت سختى آر آورده بود و آن

 وجه مرغوب سفارش بسيار فرمودند و همراه به اصفمان ان بردند. معجزه ا(ه: سـيادت و نجابتپپاه ميرســيد محمد موسوى

سஈ|l كه حالت تحرير و تأليف اســت بود دخترى از مردم باخرز كه نه ســاله اعمى بود و با اقرباى خود به زيارت آن سرور آمله بود.
معجـزه وه: ديگَر مــالا درويش على مداح مشـهـلى نقل
نمود...
معجزه + +ا: تقويتشــعار على قلى شــيرازى ساكن مدرسه
صالحيه نقل نموده كه حقير از دار العلم شير از روانه به عزم علىبن موسى الرضا عليهالالسامام...
معجزه أ أ: سيادت و نجابت پناه فضيلت و كمالات دستًاه
ميرعلى نقى اردبيلى نقل نمود كه روز عيد غديرى بود..."-|]
معجـزه ז٪: حقير شــمسالدين محمدابــن محمد بديعى

رضوى جامع اين رســاله وجع مفاصلى بهاهمر رسـيده زمين گير شدم و حر كت مقدور نبود...


 محله حوز لقمان مى بود و... (سه حكايت ديگر از همو).
 نمود كه ملا ابراهيم كشــميرى از كشمير احرام زيارت و طواف مرقد مطهر ثامنالائمةالاطهعار...


كرده بودند نجيباه نام دختر اعمى...
 آســتانه مقدسه منوره ســـدره مرتبه عرش درجه برا براى حقير نقل

كرد كه طرف صبحى...
معجزه هاء: در روز شنبه دهم شهر رجبالمرج هجرى ضعيفه شَلى از مردم دهنو كه دهى است از دز دهات مشهر مقدس به اتفاق والده خود... (حكايت ديگر) معجزه FV: در روز سهشــنبه بيست و سيم شهر ربيعالثانى سזاl هجرى كه حالت تحرير اين رســاله بــود بعد از ظهر كه آسـتانه مقدسه منور ه... زنانه شـــده بود ضعيفهاي از از مردم باخرز حوالى خاف طفلى داشته...
معجــزه \& \&: ســيد فاضــل عالــم عامــل محقـــق مدقق حسـيبالنجيب ابوالفتح ســيد نصر اللّبن سـيـيد حسين موسوى مدرس كربلاى معلى در كتاب مســمى به روضاتالزاهرات نـات نقل نمودهاند و خود هم مشــافههه از ايشان استماع.... (و حكايت ديگر از همان كتاب).
معجــزه V+: ميرزا نورالدين نقل نمودهاند كه حقير از جمعى
ثقات شنيدم... معجزه (V): ميرز| ا ابوالحسـن صاحب نسق سر كار فيض آثار

نقل كرد كه والد مرحوم... (و حكايت ديگر از همور)
 نقل كرد از بعضى اطباى ثقات مشهد مقدس رضوى صلواتالشه على... (تا معجزه VQ از همو). معجزه + + : فضيلت و صلاحيتشـعار شيخ موسى ولد شيخ على نجفى كه از جمله ثقات و معتمدين است مشافهه نقل كرد كه چند وقت قبل از اين... معجــزه ام: صلاحيتشــعار ملاعلـى اكبــر كاتـب ولــد
 هم از اوست).
معجزه r بی: فضيلت و صلاحيت و تقويتشـعار شيخ محمد صالح مدرس كه از جمله موثقين اسـت مشــافهه نقل كرد كه و وحمــد زمــان نام مردى از مردم مشـهـد مقدس شَـــل بود...
 معجزه هـه: كه مفصل اسـت و متن آن را كه بســيار زيبا و

اديبانه است در پايان مقاله آوردهام. معجــزه ¢م: حاجى ابوالحسن نقل نمود از مرد ثقه درويشى كه... (در متن به اشـتباه V8 آمده و به همين ترتيب اشتباه ادامه يافته است).
معجـزه AV: حاجى ابوالحسـن عطار مذكور نقل نمود كه...

خــادم روضه رضويه كه اكثــر اوقات ســالكـ راه نجات عتبات عاليات...

تسـخير هرات و فراه به اراده گرفتن مشــهـد مقدس معلى آمد.
 معجزات غيرمتناهيه به حيّز ظهور آمد...
 خادم ولد ميرزا محمد شفيع... نقل كرد كه مبلغ پنج هز ار دينار از
 و آخوند مرحوم در بحار).
معجــزه هV: اين كه هفت ســـــال قبل از تحرير اين رسـاله
ضعيفه ســيده خانمر نام مردم دشـت بياض برا براى اين داعى نقل كرد كه ضعيفهاى بيمار و در دارالشفاى سر كار فيض آثار بار بودم....
 رساله در كشيك اين حقير، مؤلف ضعيفه از مردم مايان كه دهـى است از دهات كوهپايه مشهد مقدس صفيه باني چشه.... (و حكايت ديگَر از مشاهدات خودش از همان سال). معجــزه + غ: كربلايــى مؤمن كفشبان نقــل نمود كه مرد زورای اعمى...
معجزه اء: در ســال IITV شير غازى مردود به عزم تاخت
مشهر مقدس معلى آمله بود و چند روز در دور مشهد نشا نشست و همهروزه جنگَ و جدل فيما بين قوشن و سكنه آن ارض مقدس


 جنگَ اسـير شيرغازى مردود شـــده بود، او را بها ارگنج برده آنجا

 مير شكار مذكور براى من نقل كرد كه آن مردود خود به من نقل
 بود كه داخل شهر شوم صدايى از غيب شنيدم كه گوينده كَفت: بر گرد بر گرد. بس اســت بس است. از شنيدن اين سخن واهمه به وضعى بر من غلبه كرد كه خودردارى نتوانســتم كرد. بر گششتم رفته.
معجزه זץ: در روز شنبه بيست و هغتم شهر جمادیالاولى

دهات ترشيز مدت ده سال بود كه شَل و زمين گَير بوده....
 جمادىالثانيـهـ كه روضه حضرت امام رضا عليهالســالام را زنانه

از بلده هرات به عظهم تسخير قلعه مشهد مقدس آمده دو ماه قلعه را محاصره نمود و معجزات زياد از حضر ت علىبن موســى الرضا
 محمد صفى ولد جلال الدين مسـعود تربتى كه بيست روز اسير آنها بود و خدابخش ولد بخشى جا جامى مردم لنگر كه دهى است از دهات جام كه قريب دو ماه بود كه اسـير بود در در روز پانزدهم

 منشــى محمد بود بوديم و مرد قلندرى را به خيمه منشى آوردند كه هر دو دست سوخته بود و...
 فضائلمآب سـتودهاطوار علامى ملامحمدرضــــا مدرس و نايب سر كشـيكى آسـتانه مقدس براى حقير نقل نمود كه شــبى به محافظت دروازه عيدكاه مشغول بودم ديدم....

مردود قلعه مشهل مقدس را محاصره نموده بود، شبى از شبها از دو ســمت شـهر يورش آوردند: يكى از سمت دروازه نوقان و يكى از مابين دروازه دستجرد و سراب و مردم دروازه نوقان زود
 نردبانهايى را كه سـاخته همراه آورده بودند در ميان ران راه انداخته گريختند و مردم برج سمت دروازه دستجرد و سراب چون پناه بود، ديرتر خبردار شدند و افاغنه از خندق كَذشته بودند درد داخل
 نردبان آمده نزديك به بن رسيده بود كه داخل شهر شهر شوند و تير
 جمعى را مقتول نمودند آخر فرار نمودند و جمعى اســرا گر يخته
 مجروح شـــه بودند مى گفتنتد كــه دوازده نفر عرب را ديديم كـيم كه يكى شمشـيرى و يكى تبرزينى بر دسـت داشتند و بر ما حمله
 مىنمودند به اعجاز حضرت رضا عليهالمالسلام.
 دروازه ســراب و دســتجرد يورش آورده بــود، محمدمـهدى ولد
 برج بود نقل كرد كه يك قبضه توپ توپ آن برج بود و زنبور كپچين او آنجا نبود و من مشغول به انداختن
توپپه بودم....

معجـزه ه + ا: ايضاً در همان شـب يــورش، محمدمهـدى توپچيـن ولد حاجى على عرب براى من نقل كرد كه چند توپ
(معجزه M1 از همو).
 ميرسيد محمد موسى خادم روايت كرد كه شنيد از سلالئ السادات العظام و اســـؤ الفضاءاء الكرام سيدمرتضى موسوى عاملى نواده مرحوم ســيد محمد صاحب مدار ك كه او نقل كرد كه شــنـيدم
 معموره ســر كار فيضآثار ... (كه حكايت جالبى استى است و پا ایانش تا تا
 سر كار امام كه سفرهٔ روزى انام است موجود است. معجزه + هף: چون در بدايت جمع اين رســاله ســراپپا هدايت مغفــرت نهايت عرض نمودم كــه آنحهَ از معجزات ات بعد از رحلت
 بــاغ در حوالى نيشـابور شـهرت تمام دارد و چنــد نفر از صلحا مثل فضيلتپناه ملاجعفر پيشــنماز نيشابور و غيره نقل كردهاند بنابرين نوشته مى شود...
معجــزه ا اף: تقويتشــعار محمدصادق كه يحــى از خدمه ســر كار فيضآثار نقل نمود كه فقير در سنه 1119 برات وظيفه داشتم كه بر محال ترشيز حواله نموده بودند روانه شدم....
 ملاعبدالوهاب فراش حرم محترم كه مرد ثقه و از جمله معمرين اسـت كه چندين سال است نايب جزء ناظر آستانـانه مقدسه است



 مرحوم ملامحمد مهرى نقل نمود كه والده من كه صبيبه مرحوم شـيخ محمد فاضل مدرس است و در نهايت شرف و صلاحيت
نقل نمود كه...
 اصفاهانى خادم روضه رضويه كه مردى ثقه است نقل نموده كه در اصفاهان... (معجزه 99 از همو: از اصفهان آمدم و آم و در مشـهـد


صندق رخوت عورات و مايعرف من كه در آنجا بود برد...) معجزه + + ا: سيادت و نجابتپناه فضيلت و كمالات دستگاه ميـرزا بدر الدين محمد خادم و مـــدرس ولد مرحوم ميرزا ابراهيم
 كه در وقتى كه اوزبكيه شــوميه مشهر مقدس را گر فتنـد و اموال

سكنه مشهر مقدس و روضه رضويه را غارت كردند... معجزه 1 + ا: ماه شوال عبّا I محمد افغان با لشكر بسيارى

فضيلـت و افــادت و افاضتانتباه... مير محمـــد تقى رضوى ولد مرحمتپنــاه ميــر معزالدين رســيده... (معجــزه سا همو).
 مقدس را محاصره نموده بود دور ســمت دروازه نوقان بـان به اعتبار



 و بر مردم نمى خورد و به اعجاز حضرت رضا عليهالالســامام اذيت
به كسى نمىرساند".
 قحط و غالا و كمى حاصل سال سابق هنوز حاصل نو را به شهر نياورده بودند مگر قليلى كه به اعجاز حضرت رضا عليا عليهالســـا

 دروازهها مى گرداندنيدند كه شـايد مردم بخرند و نان اكث آنر آنها مىماند و شـبـبانده مىشد و كســى نمى مريد يد و سابق بر اين چنان بود كه كسـى مى خواست دو نان بخرد بايست دو ساعت سر گردان شود تا تواند خريد و اين به بر كت آن آن حضرت است است
 شيخالاســالام نقــل نمود كــه.... (معجزه 11 ا از همــو كه گويد بهرأى العين ديده است). معجزه 19 (1: حاجى الحرمين الشــريفين حاجى ذوالفقار كه مرد ثقهاى است بريا مننقل كرد به اين نحو كه كمترين ذوالفقار در هنگامیى در خدمت مرحمـت و غفرانی پناه ميرزا محمد صالح


 معجزه ا؟ ا: (يك معجزه به زبان شعر): شنيدم ز ملا على

كه بود عالم صالح متقى معجــزه זY ا: يكــى از صلحــا و خدمه مقدســه منوره كه آقاصالح نام داشـت مرد ثقه بــود. نايبالتوليه بـا اله او مأمور نموده بود كه تقســيم نان چرهخواران ســر كار مولاى متقيان على موسىالرضا عليه التحية و الثناء نمايد...
 [است] زن دختر شيخ على عرب بنابراين كه شوهر او فوت شده بود دزدان به خانه او رفته قدرى اموال او را برده بودند. از خوف

كه انداختم توپپ از بالایى عراده افتاد و كسى نبود كه كمكى من
 كه توت خودبهخخود حر كت كرده و بالایى عراده ايستاد. يقين شد كه اين از جمله معجزات آن حضر آنر آ



 نموده، نردبان هاى بسيارى ساخته شبى از مابين دروازه نوقان و


 نتوانسـتند برداشته. آخرالامر قاطر بســيارى آورده و هر نر نردبان
 اعجاز حضرت امام رضا عليهالســامام قاطر ها رم كرده نردبانـها
 شــده بود. ديد كه نردبانها را قاطرها انداخته و شكسـتهانـاند. آن

 آنها را زجر و منع نموده بود فايع نكرده در جواب كِفته بودند كه



 سمت قلعه نمى آمدند. معجزه 1 + (: ايضاً در همان اوقات قلعهبندى جبارور دمى'بيك يوزباشـى كنجلو را به قراولى بيرون شهر فرستاده بودند از از براى من نقل كرد كهه... معجزه 9 + ا: جناب ستودهآداب، فضيلت و افادت پناه علامى

فهامى آقا حسين مدرس و خادم باشى نقل كرد كهـ ا..
 محاصـره نمودن محمد افغان قلعه مشـهمد مقدس را ضعيفهالى أى اعمى و بسيار فقير... معجزه ا ( أ: ايضاً در همان وقت قلعهبندى صبحى بود كـي آدمى از خانه اميرعلى قور لاس ولد تيمورعلى كه ملازم من من بود و در دروازه نوقان كشيك چیين بوده آمده، به او كفت بيا بيا به خانه كه تو را همشيره مى طلبد... معجزه



مظلومانه مناجات به در گاه قاضى الحاجات مىنمود. چون زيادتى كرده و وفور بكاء از ســرحد اعتدال تجاوز نموده به اقليه اختالال رسيد، قامت از تحقيق و تشخيص اين مراتب افراختهم و به چربى و نرمى مرهم دلدارى با او طرح رفاقت انداخته. مــردى ديدم در نهايــت ضعف بنيه، صورت تشـــريحى بر
 رسـيده، رگ־هاى اعضايش چون تار طنبور شكسـتـه و قلمهای دســت و پايش مانند ناى از مغز تهى و چـــون تاك قلم باريى
 به پشـت گَرمى هم ايستاده، گوشـت بدنش از وفور زارى و رنج
 استخوانش مانده، سفينه جسمش صدمات امواج بحر غم در هـم شكسته، و هستى وجودش حبابوار به نفسى بسته.
 راه يافتم و از رفق نرمى بى شمار مانند مغز در استخوان او او جاى
 بعــد از مضايقه بســيار به مفتاح اتحاد در كَنجينه راز را گثـــوده

كفت كه: دوازده ســال قبل از اين مالالتجاره خــود را به خريد انواع امتعه غريبه و اقمشـه نفيسه رسانيده، آرايش جهاز عروس درا دريا و نقل حمل كشــتى فنا نموده، چون تجار لنگر اقامت در عرشه عرشآســاى غراب انداختند. مسـافران در طبـا جهاز جاى ســاختند. ارباب كشــتى و عمله، بادبانها با برداشتند و همّت به سمت ايران گماشتند. سفينه سينه بر آب داده غراد از شــاهبال شراع پر ها گشـــوده، در هواى دريا با به پرواز در آمد. از تندى رفتار چون عاشق زار مىناليد و چون عروس صاحبجهاز بر خود مى باليد تا مذّت بيسـت يوم بـا با رفاه حال و فراق با بال در

 شــده، چون جمازه مسـت كف بر لب آورده، جهــاز از خود دور ساخت و در ورطه تلاطم انداخت. ناگًاه از بلندیروازی غراب چشیــم صياد قضا بر او افتاد و دام اجل گســترانيد، به قالاب نفس ماهى صفــت در گر داب فنايش
 تخته بست. استخوانهاى وجودش در همم شكست. حبل المتين
 مانند بر گ خزان فروريخت. نهال قامت دلعش ماده موج از پا پاى درافتاد و رشته لنگَرش به مقراض اجل گسسته روى به قعر بحر نهاد. ملاح دل از جان كنده اميد حيات نداشــت و ناخذا دست از

پناه به خانه فقير شــمسالدين محمد رضوى سر كشـيكـ مؤلف اين رساله آورده بود...." اين بود مرورى كوتاه بــر معجزات مربوط به پـ آ از را رحلت امام رضا عليهالســامام كه عمده آنها ما مربـوط به زمان مان مؤلف و مطالبى بود كه وى سند آن را نقل و متن خبر را آورده است.
 صفحه و حداكثر دو ســه صفحه اســتـ. اما از آن ميان، معجزه هـ داســتان مفصل و اديبانهاى است كه از هر جهـت متفاوت با با

 و اعتبار آن را دارد كه آن را عيناً نقل كنيه.

معجزه هشتاد و پنجم
 تجاران معتبر و معتمدين است به عبارات و الفاظ رنگَين مُنشيانه بــه طيّ تحرير آورده و به اين نحو نقل كــرده كهـ، اقل عبا عبادالشه نورالدين محمد به تاريخ شهر شوّالالمعظم سنه

 عــروس دريا، حبابوار چشــم حيرت به روى بحـــر دوخته بود، حسـبالخواهش رفقا شهرد معجزه و نقل مزبوره را با شعله آتش مطالــب و مقاصد به طريق مرقومه به قوام آورد كه نقل مجلس
 جان عنبرين و كام ايمان را شيرين سازد.



 ســفر پرخطر هنــد نيلى و به عزم تجــارت وارد يكى از بلاد آن
 افكنده، مدت شـش ماه در بلد مزبور بودم و با مردم داد و ســتـد مىنمودم. مردى غريب نيز در همان سرا در جنب حجره كه سكنا داشتم ســاكن بود ليكن روز تا به شـب چون نـ نـ نالان و شب تا سحر
 قطرات عبرات اشكى در وسعت ســراى سينه افكار مى كاشت و

ساعتى به مددكارى سيل سرشك، مرغ اميد سيراب داشت. غرض همه اوقات چون تار طنبور در تزلزل و افغان و پون ابـر بهار متصــل گريان بــود و روز به روز در بــكاء مـا

در زير آن جمع شده بود آمدم و در حالى كه مشغول افـال وضو

 حُســن يوسف آفتاب انور از شعشــعله يرتو جمالش بحسب ضياء مىنمــود و زليخاى ماه تابان از لمعـات نور عارضش در در جلباب


 زيب و زيور شــرم مزيّن، كَلسـتان عفتش از كَ كل هاى حيا ملوّن،
 فطرتش در مرتبه كمال، اما مانند سرو از لباس عارى انى.


 خويش آشنا و كَشاده ديد عورت خود را به موى سر ير يوشيد و و به مفتاح زبان درج دهان را گثــوده در تكلّم افشاند كه: ایى جوان!
 نامحرم مى كنى.



انساني يا خيل ملك. از سلسله بشرى يا طايفه پرى؟

 قبه دريا كثــتى ما شكستها، سيلى موج دريا و و فلاخن قضا ونا مرا بها



 كرَرانيدم تا آن دلرباى »اكالوحى من السماء «با به زير آمد و در عقب
 و طريقت ملتبيضاء مرتضوى او را به حباله نـا نكاح درآوردم.


 ترغيب بصير و شــكران انيس جان و مقوى ايمان، دلـ ملـي محزون شاد مینمودم و كاهى به صحبت اختالاط فرزندان مشغول يول بودم


از اين دل مىزدود و شكر فرزندان مىنمود. غــرض اوقات ايـن سر كَشـتـتان جزيره حرمـان اوطان و


جان شسـته كار به خدا واكذاشــتـ. تجار طمهd ماهيان كرديدند





 بىاختيار به هر سو مى ششيد. ناكاه كحلالجواهر ســواد جزيرهاى به نظر درم درآمد. يشمهم


 كنار انداخت. چون به ساحل رسيدم سجده شكر به جا آور دمر ما


 آدم. مدتى تنها و حيران. روز چهون حيوان آب و علف مى يخوردم
 مدت يك ســل، روزى جهت وضو به هاپى درختى كها آب باران

در ترتيب كشــتى مىنمود. غرض با وجود بىدامامنى همه دامان







 به سبب اين كه در وقت جريان آب و آمدن باقى سيا يلاب دس دست خيل بر دامن جبل زده و اپاى استقامت بر كمر كوه استوار نمو إموده
 دسـت بيعت به يكديگر داده كَل آن صحرا را تحت تص تصرّف خود

 ســاختيه و خروفى چֶند از عنبر ترتيب داده و مدتى با با آن ظرون مزبوره، آب مى آورديم تا حوض مذكور را ير كرديمه و چوب خينينى كه ريشـهـهاست ودر آن بيشه وفور دارد جهت خوراكـ دراك در آن ناو جمع كرده و ريسمانى از يوست درخت تاب دي داد داده، يك سر آن را را
 صبح و شام حبابوار ششهمها بر رورى دريا دريا دوخته تا وقت زيا زيادتى
 چون ناو را در بحر ديديم همگى خود را را در ميان آن كثــيديميه و


 در آن درآمديه. يكى از فرزندان خواست كه بير يرون رود و مر مركب

 از كثـتى به زير آورد. پون ريسمان را باز كرد، فور فور موج عنان
 چچون سيل سرشك يتيمان بر رخسار بحر دويار انيا آن هدف تير قضاو آن دلخسـتـه يبكان جفا و و آن دور افتاده



 سيندآسـا از جاى مى ايســـت و از حسـرت جا جان شيرين بيستون ســينهافكار را فر هادوار بــه ناخن المـ مى اخـــتـ مجنونصفت

اين دلخسـتگان بيشه هجران دوازده ســال بدين حال و بدين منوال مى كذنشت تا فرزندان يس يكى به هشت و و ديخرى باله به نه
 ماننـد غول بيابان موى برآورده بود، روزى از كيفيت اين اين اوضاع إيا

 خود نماييه و از اين شر مسارى و خجالت برالت برآييه. فرزندان از استماع متعجب شده ز زبان گشودند و وسوأل نمودند






مراجعت ننموده، به وطن هاى مألوف خود نمى اوريد.


اين درياى خونخار عبور ممكن نيست.









 نموده يك ســاعت از امر مزبور فارغ نبودند تا تا ين كه ده در عرض

 ما آن درخت را به آن نحو ســاخته ديديم شادمان كَر ديدها، شكر
 دركاه كبريا نموده مناجات مى كرد كه لها الحمد در خر انزانه احسان


 و برهنگى رهانيد و در اين باب شـكـرهاى الهى مىنمود و از آن مقدمه خوشال و و شاد بود.
 و از محنت بى كسـى و بیعسترى بها جان رسيده بود، سعى زياد

السموات و الارضيين بخمسين الف سنهٔه قبل از وجود ايشان به ظهور پيوسته، پس قضيه قضا را چاره نيست و واقعه قدر علاجى نه. چنانچֶه انورى مى اگر محوّل حال جهانيان نه قضا اســت انـا
چرا مجارى احوال بر خلاف رضاسـت
بلى قضاست به هر نيكـ و بد عنان كش خلق

بدان دليل كه تدبير خلق جمله خطاست
هــز ارنقــش بــر آردزمانــهـو ونبـودد

كسـى ز چون و چرا دم نمى تواند زد
كه نقش بند حوادث ورای چپ
به دست ما چها از اين حلّ عقد چيزى نيست
به عيش ناخوش خوش گر رضا دادهيم سز است
ليكــن ظنّ مـن غالب و يقينمه حاصل اســت كـــهـ اگر اين نيمجان خود را به آسـتان ملائكـآشـيـان و در كاه عرشاشـا حاكم عادل احكام شــريعت غرّای نبوى و قاضى القضات ديوان ديان طريقت ملتبيضاء مرتضوى، سلطان اقاليم عصمت، فرمانرواى مداين حكمــت، فخر الاكابر و الاعاظم فرزند ســعادتمند امام
 ارض خراسـان، شفيع روز جزا، شاه اقليم رضا، امام ثامن ضام الامن
 را بــهـ آن جنــاب نمايى و احوال كثير الاختلال خود را مشـروحاً
 نمايى، البته حاجت تو را برآور ده او را به تو خواهد رسـه رسـانيد و تو
 ملتجى به آن جناب نشــده كه او را از خزانه كرم خود غنا نـا نكرده
 هيّج مظلوم و دادخواهى پناه به در كاه او نياورده و استغاثت از او او نخواسته كه امداد ننموده و به فرياد او نرسيده باشد. پـد

و كس بى كسان، مايه مفلسان و دادخواه مظلومان است. از استماع اين كلام عاقبتفرجام، پون ستهرسيدهگان لرزه

 من طلاى خالص مرتب ساخته به دست خود برداشته روى نياز به در كاه آن چارهساز نمايد و درد دلشكسته و و احوال جگَرخسته راعرض و عيال خود را از آن خضرت طلب كند. همان روز به تحصيل طالا مشــنول و بعد از اندك قر قرضى از از صيرفى چهارسوق خواهش و به اهتمام وقوف اشتياق ابتياع و به آتش دل سوزان در كوره اخلاص خلاصى و در بوته اعتقاد عقد

سرياى برهنه و حيران يعقوبوار متفُر و كريان.
چون دور شــديم بر فراز درختى بلند رفته، كشتىنشـنشستگان بى قرار و مسافران بىاختيار از دور مىديد و مظلومانـ انه آن حسرت مى كشيد. چون از نظر غايب شديم و فرزندان را نديد، خود را بر خاك افكنده مانند ماهى مىتپيد و اين بيت مى خواند: دورى ز برم صعب بود سوختگان را
سخت است جدايى بهههمآموختگان را
فرزندان چون مادر را نديدند بر دامن چســـبيدند و شروع در

 مىنمودند و غم بر غمم مىافزودند.




 و علامت شهرى به نظر د درآمد. به دلالت ضوء آتش كه از از سواد
 عالى ديدم. دستى بر حلقه آشنا كردم. صاحبخانه مردى تاجر ور ور ور از رؤساى يهود بود. بيرون آمد. قدر عى عنبر اشههب با با خود داش داشتهم. به او داده در عوض آن سه دست رخت و يك عدد كليم گرفتم. ودر همان شب خود را به اطفال رسانيده. رخوت [رختها] را را ر ايشـان پو شانيدم. چون صبح شد به شهر در آمدم و همين حجره را الجـاره كردم و اطفــال را آوردم و همان گَليهم را جوالى دوخته شبها عنبر و چوبج چیينى را مى آوردم تا تمام آن ها را را نقل حجره نمودم و به دفعات قدرى از آنها به مه معرض بيع در آورده، اوضاع


 هجران و آن ضعيفه دورمانده از فرزندان مرا بها اين حال انداخينته و اين اطفال را كه چخنين مهموم و خســته و مغموم و دلشكسته
 به داغ فراق جگَرهاى ايشان را سوخته است. چون سـخن بدين جا رسـانيد من نيز تاب نيــاورده بها آن مظلومان و مهجـــوران موافقت و مرافقت نموده، چون ابر فصل
 سيلاب اشك منتفى گردانيده، گفتم: ایى عزيز! موافق آيه كريمه » حكم قضا و مقادير خلق به موجب مضمون »خلق قبل از يخلق

به مسكن و مأواى خود رفتند. چون آنها را بدان منوال ديد ســاعتى خاموش شده، بعد از ســاعتى كه خواطر از رفتن تمام خدمه جمع نمود شروع در دعا و استغاثه و زارى كرد كه ایى چارهساز بيحّاركان و و ای فريادرس



 حضرتت مى خواهم، به فريادم برس و زوجهام را به من برسان. چون يكى ثلث از شـب باقى ماند و آن ملتجى، تضرّع را از حد گَذرانيد، ســر به سجده زههاده، سنه او را دست داد. فيى الحال سـمطم دعاى بیريايش از گَمان قضا چون تير شـمهاب بر سينه ســماوات دويد. خدنگَ زور آزمايش به زور بازوى قدر سیر هـان آســمان را درهم شــكافته، بر هدف اجابت رسيد. در در حالت سنـهـ، صدايى به گَوشـش در آمد كه برخيز، چون برخاسـت آن آن حلال مشـكالات و كشّـاف مضمرات شير بيشـــه فتوت، فارس ميدان مروّت، گشــاينده كارها، فريادرس بيحچار ههــا، طبيب جگَرها هاى
 صاحب تــاج كرامت، فرمانفرماى انس و جان، ســلطان اقاليم عدل و احسان، پادشاه ملكَ خراسان، امام هدا، جگَر گوشه رسول خدا، امام رضا - عليه التحية و الثناء ـ را ديد. ايســتاده، پس آن حضــرت فرمود كه، برخيز كـــه زوجــهات رات را آوردهام و در عقب روضه ايسـتاده. به يار گَتتم: فداى تو شوم، درهاى مساجد بسته اســت. آن جناب فرمودند: هر كس او را چندين ســال راه آورده، در هاى بسته را مىتواند گَشود. چون روانه شــد به هر درى رسيد، گشاده شد. خود را را به عقب روضه منوّره رسانيد. عيال خود را ديد به همان هيأت كه در جزيره واگذاشته بود، ايستاده حيران و هر اسان. چون شوهر راديد ادير دامنش چســبيد. پس از او پرسيد كه: كه تو رابه اينجا آورد؟ گَفت: در كنار
 داشت. مىناليدم. ديدم شخصى دست بر چشممم ماليد. فیى الفور درد ساكن شد. جشم گَشودم. ديدم جوانى ايستاده كه از پر تو نورش روى دی بحر در آن شـبـ تيره و تار چون روز روشن شده. دستم را گَرفت و





روى نمود.
پس ساكن خراسان بودند تا به جوار رحمت ايزدى پيوستند.

نمود به دست يارى استاد توفيق حسبالواقع ساخته و به مصيقل محبّت علىّبن موسى الرضا پرداخته در مر كب راهوار همّت سوار و بر رفاقت خضر توكّل روانه مقصد گرديد بعد از قطع مسافت دريا سرقدم ساخته، طيّ مراحل مى نمود تا خود را به يك منزلى خراســان رسانيد. پون آن مسافر شاهراه نجات و ســالك طريق راه هدايت به طُرُق رســيد رانـي متولّى مشهد مقــدّس، امــام رضــا ـ عليه التحيـــة و الثنــاء ـ را در خواب ديد مىفرمود، فردا زائر ما داخل مىشود به استقبال او اقدام نماييد.
 آن فرخندهفال بيرون آمد و او را با اعزاز و اكرام مالاكامام داخل
 مشرّف و مزيّن نموده به جاى خود قرار دادند. پس او بعد از تعيين منزل و تغيير لباس غسل زيارت نموده، ســروپاى برهنه در نهايت خضوع و خشـــوع خود را بدان آستان

 طاق فلك همسر، مرتبه عرش نزد رتبه فرشش پست، گّ کل زرين از عطر نرگّ خودروى بينالســتور خشتهاى طای طلايش مست، قطر گگنبد منوّرش رشك در دور فلك، خاك آستانش كحل الجواهر چشــم ملك، فرش ديوان خانهاش جبرئيـل امين، جاروبكش حرمش حورالعين، فلك اخضر از رفعت كرياس درش در در هراس، فرق فرقدانساى كرسىنشينان بار كاهش با عرش مجيد مرا مراس،
 مشهدش از بازخواست روز جزا مسلّه و معاف، چرخ با با آن رفعت
 در صف نعال نشسـتـه، آســمان به آن عظمت و جالال بر در كا كاه مالائكـپناهش كوچکى ابدالى اســت زنگَ زنجير بســته، اساس آســمان از همّت آن آسـتان بر پاى ايســتاده، خورشيد درخشان خشت طلايى است كه در بناى گُنبد منوّرش از دست دست بناى قضا بر در بام سما افتاده، چنان چهِ مؤلف الهام مى فرمايد: در جنب علوّ كَنبد شاه رضا
خورشيد مگو اين كه بود نورفزار
روزى كه قضا گَنبد او را مىساخت
يكى خشت طلا فتاد بر بام سما
بعد از اتمام آداب زيارت روى نياز بر خاكى مىماليد، پر گاروار بــر گرد مر كــز امامت گرديده طواف مىنمـــــود و تمام روز بدين
 خدمه ســر كار فيض آثار زائران را ســواى او بيرون كرده، درهای الى


