**ڕۆڵی دادوەرەکان لە بواری سیاسی و سەربازی و کارگێڕی لە هەرێمی جەزیرەی فوراتی**

**(٣٣٤-٥٩٠ک/ ٩٤٥-١١٩٣ز )**

کلیلی وشەکان: دادوەرەکان، ڕۆڵی سیاسی و سەربازی دادوەران، ڕۆڵی کارگێڕی دادوەران

**پوختە:**

لەسەردەمە جیاوازەکانی ناو دەسەڵاتەکانی هەرێمی جەزیرەی فوڕاتیدا دادوەرەکان ڕۆڵی بەرچاوییان گێڕاوە لە ڕووداوە سیاسیەکان و نزیکردنەوەی ناکۆکییەکان و، ئەم ڕۆڵەش هەندێک جار بەلایەنی ئەرێنی و هەندێک جار بەلایەنی نەرێنی گێراویانە، لە ڕووی پیشەیییەوە ئەرکی ئەو نەبووە، بەڵام خۆی دەخستە ئەو بوارەوەو دەبووە لایەنێک لە کێشەی شارەکە، زۆر جار ڕێنمای دەسەڵاتدارانییان کردووە و قسەکانییان بە هەند وەرگیراوە لە بواری سیاسی و سەربازیدا، زۆر جاریش وەک نێردەی دیبلۆماسی نێردراون بۆ لای خەلافەتی عەباسی یاخود دەسەڵادارانی دەوڵەتی ئیسلامی، دادوەرەكان لەکاتی دەست بەکاربوونی میرە تازەكان ئامادە دەبون و بەشداريان دەكرد لە متمانە بەخشين بە دەسەڵاتی نوێ، لە بواری کارگێڕیشدا ڕۆڵی خۆیان گێراوەو دادوەر پلەیەکی کارگێڕی بەرزی هەبووە لەسەردەمە جیاوازەکانی ناو دەسەڵاتەکانی هەرێمەی جەزیرەدا، یارمەتیدەری دەسەڵات بون لە ڕێکخستنی بواری کارگێریدا، چونکە زۆر جار لە هەرێمەکەدا ئەو کەسەی پۆستی دادوەری وەرگرتووە. لە پاڵ ئەوەدا چەند پۆستێکی کارگێڕی وەرگرتووە پێدراوه‌ و بە شیوەیەکی سەرکەوتووانە بەڕێوەیان بردووە.

**الملخص:**

كان للقضاة الدور الفعال في الاحداث السياسية خلال في العصور المختلفة في اقليم الجزيرة كان للقضاة الدور الفعال في الاحداث السياسية ، ولهم مساهمات في قطع المنازعات بين وتقريب وجهات النظر المختلفة في تلك العصور، ولاشك ان بعض القضاة احيانا كانوا يتدخلون في المنازعات لمصحلة لمصلحة فئة معينة، أو لنصرة الباطل على الحق بعيدا عن المهنية، لكن في اغلب الاحيان كان القضاة يؤدون وظيفتهم على انتم الوجه وبأقصى المهنية وكانوا موضع ثقة لدي السلطات آنذاك ويتم استشارتهم في أوقات الحرب والسلب؟ كما أرسلوا لمندوب عن الدولة الى ولايات ودول اجنبية، في اوقات مختلفة، وكانوا يحضرون المراسم الرسمية كتنقيب الولاة وافتتاح المشاريع، كما لهم مساهمات في تحسين الامور الادارية وتطوير النظام الاداري في ولاية الجزيرة على مر الزمن.

**Abstract:**

At different times in the powers of the Jazira region, Judges have played a significant role in political events and approaching conflicts. They have played this role, sometimes for the better and sometimes for the worse, especially professionally, it was not his mission, however, he was involved and become a part of the problems of the city and his power. Judges participated in political events and mediated between opponents. The judges were present at the inauguration of the new emirs and participated in the giving of confidence to the new authorities. When their region was in turmoil or war, They also played a role in the administrative field and the judge had a high administrative rank at different times in the powers of the Jazira region. They helped the authorities in organizing the administration because they often held the position of judge in the region. In addition, he has held several administrative positions and successfully managed them.

**پێشەکی:**

دادوەریی یەکێکە لە پۆستە کارگێڕییە دیار و بەرچاوەکانی سیستمی بەڕێوبردنی دەوڵەتی ئیسلامیی بەگشتی، و بەتایبەتیش لە هەرێمی جەزیرەی فوراتیی، یەکێکە لە پلە گرنگەکانی کارگێڕیە ناوخۆییەکانی دەوڵەت لە سیستەمی کارگێڕی ئیسلامدا و لە ژێر دەسەڵاتی کارگێڕی باڵای دەوڵەتدایە، چوونکە بەڕێوبردنی ناوخۆی دەوڵەت بەبێ پۆستی دادوەری کێشەی زۆری لێ دەکەوێتەوە، هاوکات پۆستی دادوەریی کاری سەرەکی چارەسەری کێشەکان و کۆتاییپێهێنانی ئاڵۆزییەکانە، سیستمی دادوەری بە یەکێک لەو سیستمانە دادەنرێت کە گرنگییەکی تایبەتی هەیە لە هەرکۆمەڵگایەکدا و بەرقەرارکردنی دەبێتە هۆی بڵاوبوونەوەی ئاسایش لەو کۆمەڵگایەدا و بەرەو پێشچوونی لایەنی ڕامیاری، ئابوری و کۆمەڵایەتی.

گرنگی بابەتەکە:

دادوەریی پلەیەکی گرنگی کارگێڕییە و لە هەمانکاتدا پێگەیەکی ئاینیی گرنگی هەیە، لە نێو شەریعەتی ئیسلامدا، لەم ڕووەوە سستمی دادوەری لە جەزیرەی فوراتیدا وەک بەشێک لە جیهانی ئیسلامی گرنگییەکی دیاری هەبووە، بۆ چارەسەرکردنی کێشەو گرفتە سیاسی و شەرعی و ...هتد.

هەر بۆیە لەم توێژینەوەیەدا باس لە ڕۆڵ و پێگەی دادوەران کراوە لە بواری سیاسی وسه‌ربازى کارگێری لە هەرێمی جەزیرەی فوڕاتیدا، ئەم توێژینەوەیە پێکهاتووە لە دوو تەوەر، لە تەوەرەی یەکەمدا ڕۆڵی سیاسی و سەربازی دادوەران لە جەزیرەی فوڕاتیی باسکراوە، تەوەری دووەم تەرخانکراوە بۆ ڕۆڵی کارگێڕی دادوەرەکان، لە کۆتاییدا گرنگترین ئەنجامەکانی توێژینەوەکە خراوەتەڕوو.

لەم توێژینەوەیەشدا سود لە چەند سەرچاوەی ڕەسەن وەرگیراوە، کە لە لیستی سەرچاوە ناومان بردوون، کە زانیارییەکان بە ئەستەم دەست کەوتووە لەبارەیانەوە، چوونکە ئەم بابەتە کەم بایەخ بە باسکردنی دراوەو کەمترین زانیاری تایبەتمەندی لە بارەوە تۆمار کراوە، لەم توێژینەوەیەدا میتۆدی مێژوویی-وەسفی پەیڕەوی لێکراوە، بۆ خستنە ڕووی ڕۆڵ و پێگەی سیاسی سه‌ربازى و کارگێڕی دادوەران و ڕۆڵیان لەو ڕووداوانەی لە جەزیرەی فوڕاتی ڕویانداوە لە ماوەی توێژینەوەکە.

**تەوەری یەکەم: ڕۆڵی دادوەرەکان لە بواری سیاسی و سەربازی:**

لە سیستمی حکومڕانی ئیسلامیدا دادوەر باڵاترین پلەی کارگێری بووە، ئەگەر دادوەر لە کارەکەی خۆیدا سەرکەوتوو بوایە، دەیتوانی بەهۆی شارەزاییەکانییانەوە پشكدارى لە لايه‌نى سیاسی و سه‌ربازى ده‌كه‌ن، هەروەها بەشدار بوون لە کاری دیپلۆماسی[[1]](#footnote-2) ناو دەسەڵاتەکانیان.

دادوەری ڕۆڵێکی کاریگەری هەبووە لە باڵیۆزی سیاسی لە نێوان سوڵتان و خەلیفە و دەسەڵاتدارەکان لەبەرئەوەی پۆستێکی شەرعی هەبووە خەلیفەکان زیاتر ڕیزیان لێ گرتوون و گوێڕایەڵییان کردوون[[2]](#footnote-3)، لە ڕووداوە سیاسییەکاندا ڕۆڵییان گێڕاوە و نێوەندگیرییان لە نێوان لایەنە ڕکابەرەکان کردووە، هەروەها کارییان کردووە بۆ نزیکردنەوەی ڕوانگەو بیروڕای جیاوازی ده‌سه‌ڵاتداران وكاربه‌ده‌ستان[[3]](#footnote-4).

دوای ئەوەی خەلیفە دادوەرەکانی دادەنا و متمانەی پێدەدان دەبوونە نوێنەری ڕاستەوخۆی خەلیفە بۆ یەکلایکردنەوەی کێشەکان و چارەسەرکردنی ناکۆکییەکان، بەڵام ئەرکی دادوەر نەبووە کە بەشداری کێشە سیاسییەکان بکات و ببێتە بەشێک لە ململانێکان دەستێواردانی تێدا بکات، ئەمە بۆ دادوەری شارێکی وەک بەغداد دەگونجا، چوونکە لە یەک ناوچە بوون و دەسەڵاتی دادوەری و دەسەڵاتی خیلافەت فەرمانەکانیش لە هەمان شار دەردەچوون، بەڵام لە شارەکانی هەرێمی جەزیرەی فوراتی بۆنموونە لە موسڵ دادوەر بەشداری کێشەو ناکۆکییە سیاسییەکانی دەکرد، لە ڕووی پیشەیییەوە ئەرکی ئەو نەبووە، بەڵام خۆی دەخستە ئەو بوارەوەو دەبووە لایەنێک لە کێشەی شارەکە و دەسەڵاتی خۆی بەکاردەهێنا[[4]](#footnote-5). زۆر جار هەندیک لە دادوەرەکان لە سەردەمی عەباسییەکاندا سەرکردایەتی سوپایان کردووە لە کاتی بەرەنگاربوونەوە و شەرەکانیاندا[[5]](#footnote-6)، کە دادوەری سەربازی(عسکر)[[6]](#footnote-7) هەبووە، لەناو سیستمی دادوەری مەڕوانییەکان ئەم دادوەرە نەبووە[[7]](#footnote-8)، ئەم پۆست و پلەیە تا کۆتای سەدەی شەشەمی کۆچی لە هەرێمی جەزیرەی فوراتی نەبووە[[8]](#footnote-9). بێگومان لەوەدا خزمایەتی و بەرژەوەندی و دەسەڵاتخوازی ڕۆڵیکی گرنگیان لەو دەستێوەردانانەی دادوەر گێراوە.

دادوەرەکان لەماوەی دەسەڵاتی حەمدانییەکان(٢٩٣-٣٨١ه/٩٠٥-٩٩١م)[[9]](#footnote-10) پێگەیەکی گەورەیان هەبووە و ڕۆڵییان گێڕاوە لە ڕووداوە سیاسی و سەربازییەکان[[10]](#footnote-11)، بەنموونە هەندێک جار بەشداربوون لەو ڕیکەوتننامانەی لە نێوان دەسەڵاتدارانی ناوچەکە کراوە، وەک لە ساڵی(٣٣٥ک/٩٤٦ز)کاتێک ناصر دەولەی حەمدانی ( -٣٥٨ک/ ٩٣٠-٩٦٩ز)و معز دەولەی بوەیهی (٣٠٣-٣٥٦ک/٩١٥-٩٦٧ز) ڕێکەوتنیان کردووە دوای ناکۆکی زۆر بە ئامادەبوونى خەلیفە و دادوەرەکانی ناوچەکە ئەو ڕیکەوتنامەی کردووە ناصر الدەولە سوێندی خواردوە لەبەردەم دادوەرەکان ئەو ئیشە جێ بەجێ بکا[[11]](#footnote-12)، دادوەرەکان لە کایەی دەسەڵاتی سیاسیدا، هەروەها کاتێک قەرامیتەکان[[12]](#footnote-13) ساڵی(٣٥٣ک/٩٦٤ز) لەسەردەمی سەیف دەولەیی حەمدانی (٣٠٣-٣٤٩ک/٩١٥-٩٦٠ز ) لە ناوچەکانی رەققە و دیار المضر هەرەشەیان لێکردن و هێرشیان کردە سەریان داوای ئاسنیان لێ کردوون دەسەڵاتدارانی حەمدانییەکان ئاسنی پێویستییان بەردەست نەبووە، هەربۆیە دادوەرەکان هاتن بەخەڵکیان ڕاگەیاند کە هاوکای دەوڵەت بکەن بۆ کۆکردنەوەی ئاسنی ناو ماڵەکان، ئەوانیش هەرچی هەیە ئاسنی دەرگا وپەنجەرە هەیە هەموویان پێشکەش بە دەوڵەت کرد لەسەر پێشنیاری دادوەر (ابو الحسین الباهلی) تاکو وای لێهات دەوڵەت پێویستی بە ئاسن نەما و کێشەکەیان چارەسەر بووە[[13]](#footnote-14)، لەلایەکی دیکەوە ساڵی (٣٦٨ک/٩٧٨ز) کاتێک عضد دەولەی بوەیهی (٣٢٤-٣٧٢ک/٩٣٦-٩٨٣ز ) هێرشی کردە سەر ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی حەمدانی لە میافارقین لە سەردەمی ئەبو تەغلبی حمدانی (ت:٣٦٧ک/٩٦٩ز )، (ئیبن ئەبی ئیدریس) دادوەری حەمدانییەکان لە موسڵ ڕۆڵێکی بەرچاوی هەبووە لە ڕووداوە سیاسییەکانی ئەو ساڵەدا و ڕوویکردۆتە میافارقین دژی بوەیهییەکان و خەڵکی شارەکەی کۆکردۆتەوە و داوای لێکردون بە خۆبەخشانە بەرگری لە وڵات بکەن و خۆیان ڕادەست نەکەن[[14]](#footnote-15). واتە لە کاتی پێویستیدا ڕۆلیان بۆ ڕووبەڕووبونەوەی مەترسی لەسەر ناوچەکانییان گێڕاوە و خەڵکی گوێڕایەڵییان لە دادوەرەکان کردووە.

لەناو دەسەلاتی مەڕوانییەکانیشدا دادوەرەکان بەشدارییان لە ڕووداوە سیاسیەکانی میرنشینەکەدا هەبووە ، بۆنموونە لەکاتی دەست بەکاربوونی میری تازە لە میرنشینی مەڕوانیدا دادوەر دەبوو ئامادە بێت و لە پاڵ وەزیر و پیاومەقوڵ گەورە پیاوانی وڵاتدا[[15]](#footnote-16)، بێگومان کە ئەوەش بەشدارییەکی سیاسی بووە، چوونکە ئەو پۆستە سیاسی بووە و دادوەرەکانیش کە بەشدار بوون لەو ڕێوڕەسمانە بابەتێکی سیاسی بووە، لە پاڵ ڕۆڵە دادوەریی و ئاینییەکەیاندا.

(ئەبو نەسر موحەمەد کوڕی موحەمەد کوڕی جەهیر) کە شێخ و لە پیاوماقوڵانی خەڵکی موسڵ بوو، زاوای سەرۆک (ئیبن ئەبیلعەقاریب) بوو لە موسڵ ،کە نێوانیان ناخۆش بوو، ململانێیان هەبوو تاوەکو گەیشتە دوژمندارییەکی مەزن، شەرەف دەولە پێ ی وابوو (ئیبن جەهیر) لەسەر حەقە (ئیبن ئەبیلعەقاریب) بە هەموو شێوەیەک سور بوو لەسەر حەقی خۆی، بەڵام شەرەف دەولە نەیدەتوانی بۆی بسەلمێنێت، ئینجا ئیبن ئەبیلعەقاریب لەگەڵ ئامۆزاکانی و خزم و دۆست کۆبووە، تێی گەیاندن، کە دەبێت (ئیبن جەهیر) لە ناو ببرێت یاخود لە موسڵ دووربخرێتەوە، کۆمەڵێکیان چونە لای شەرەفو دەولە پێیان وت:'' دەبێت ئیبن جەهیر لە وڵات دەربچیت ئه‌گينا ئێمە هەموومان دەڕۆین''، شەرەف دەولە داوای لە (ئیبن جەهیر) کرد بەرەو حەلەب بچیت و کردی بە چاودێری ئەوێ، پاشان شەرەف دەولە لەگەڵ ئیبن ئەبیلعەقاریب لەسەر لابردنی (ئیبن جەهیر) ڕێکەوت ، ناردی بۆلای دادوەر (ئەبو عەلی کوڕی البغل) دادوەر لە ئامەد، کە نەصرودەولەی بۆ قایل بکات بێتە ناو قەڵەمڕەوی ئەوەوە و لای ئەو بمێنێتەوە بێ ئەوەی ئەرک و فەرمانی هەبێت، دادوەر( ئەبوو علی) داوای لە میر کرد بۆ ئەم داخوازییەی ئیبن جەهیر ، بەڵام ڕێگە ی پێ نەدا بمێنێتەوە وتی:'' با لامان نەمێنێتەوە''[[16]](#footnote-17)، بەڵام دواتر میر داوای لە(ئەبو علی کوڕی البغل)ی دادوەر دەکات کە (شێخ ئەبو نەسر کوڕی جەهیر)ی بۆ بهێنێت، ئەویش لە ئامەدەوە بە دوایدا نارد و دادوەرە بە خۆی و خزم و نزیکەکانی چوونە پێشوازی و پێی ڕاگەیاند کە میر حەزدەکات بچێتە لای چووە میافارقین و میر ساڵی( ٤٣٠ک/١٠٣٨ز) کردی بە وەزیر[[17]](#footnote-18). وادەردەکەوێت (شەرف دەولە) ئەوەی زاییوە، کە دادوەرەکان لەناو دەسەڵاتی مەڕوانی پلەیەکی سیاسی بەرزییان هەیە هەربۆیە کارەکەی داوەتە دەست دادوەر ئەبو علی و متمانەی بەوە هەبووە کە میری مەڕوانی گوێی بۆ دەگرێت.

لەلایەکی دیکەوە خاتوو (سەیدە [[18]](#footnote-19)و زەخیرەی بچوک ) ی کوریدا کە بچووک بوو چوو بۆ میافارقین، میری مەڕوانی نەسرلدەولە چووە پێشوازی و ڕێزی لێنان و میوانداری کردنیان، دادوەر ئەبو علی لە ئامەدەوە گەیشتە میافارقین و داوای لە میر کرد کە میوانداری ئەوان لەسەر خەرجی ئەو بێت، نەصر لدەولە وتی:'' نابێت، چۆن ببیسترێتەوە کە یەکێکی وەکو خەلیفە لەلام بووەو لە میوانداری مندا نەبووە''[[19]](#footnote-20)، دادوەر ووتی:'' ئەی گەورەی ئێمە کە یەک لە ڕەعیەت و خزمەتکارانی تۆ میوانداری لە کوڕی خەلیفە کردوەو پێداویستی بۆ دابین کردوە''[[20]](#footnote-21)، میر ڕازی بووە بەوەو ڕێگەی پێدا، هەموو ڕۆژێک موچەیان نزیکەی (٥٠)دیناری ئەرمانۆسی[[21]](#footnote-22) بوو، جگە لە داواکاریەکانییان بە پێی پێویستی[[22]](#footnote-23).

کە ئەوە مانای تێکەڵبوونی دادوەرەکان دەگەیەنێت لەگەڵ سیاسەت و دەسەڵاتدارەکان و بەشداریکردنیانە لە میوانداری شاندە سیاسییەکان،

هەر وەک فارقی باسی دادوەر (ئەبوو حەسەنی ئامەدی) کردووە کە خاوەن بۆچوون و ژیری و سیاسەت بووە[[23]](#footnote-24)، ئەوەش واتای ئەوەیە کە ڕۆڵی هەبووە لە گۆڕەپانی سیاسەتدا، سەرەڕای ئەوەش زۆرجار دادوەرەکانی میرنشینی مەڕوانی ڕۆڵی دیپلۆماسی و نوێنەری شارەکە بوون لەگەڵ خەلافەتی عەباسی و دەسەڵاتەکانی دراوسێییان، وەک دەبینین لە سەردەمی سەلجوقییەکاندا کاتێک (عەمیدا ئەبوو علی) دەکەن بە کاربەدەستی میافرقین، ئەوە خەڵکی ناوچەکە مەیلیان بەلای وەزیر فەخرلدەولە کوڕی جەهیر هەبووە، کە مامەڵەی لەگەڵیان باش بووە، لەبەرئەوە کۆمەڵێک بە نوێنەرایەتی دەچن بۆلای سوڵتانی سەلجوقی لەوانە: دادوەر ئەبوبەکر کوڕی سەدەقە، دادوەر ئەبولقاسم کوڕی نەباتە، میر ئەبو هیجا چەند پیاو ماقوڵیکی دیکە، دەچنە خزمەت سوڵتان و داوای لابردنی (عەمید ئەبو علی) دەکەن، سوڵتانیش بە داواکەیان ڕازی دەبێت و لای دەبات و دەیداتە دەست وەزیر ئەبی تاهیر کوڕی ئەنباری[[24]](#footnote-25)، ساڵی (٤٨٤ک/١٠٩١ز) کاتێک لەلایەن سوڵتانی سەلجوقی بانگهێشتی وەزیری مەروانییەکان(عەمیدولدەولە) دەکرێت بۆ ئەوەی ببێت بە وەزیری خەلافەتی عەباسی ئەوە لەگەڵیدا شاندێک دەرۆن و تا دەست بەکاربوونی ناگەڕێنەوە کە شاندەکەش پێکهاتبوو لە دادوەرەکانی مەڕوانی لەوانە دادوەر (ئەبوبەکر کوڕی سەدەقە) دادوەر (ئەبولقاسم کوڕی نەباتە) و چەند کەسایەتییەکی دیکەی میرنشینەکە[[25]](#footnote-26)، دادوەر ( ئەبو حەسەن ئامەدی) میر (نەسر دەولە ) لە ساڵی (٤٤٨ک/١٠٥٦ز) ناردوویەتی بۆ مصر، بۆ پەیوەندیکردن بە وەزیر و خەلیفەی فاتمی لە کاتی بزوتنەوەی بەساسیریدا[[26]](#footnote-27). هەموو ئەمانە ئاماژەی ڕوونن بۆ ڕۆڵ و پێگەی دادوەران لە ڕووداو و گۆڕانکارییە کاندا.

لەگەڵ ئەوەشدا هەندێک جار داوەرەکان رۆڵی نەرێنینیان بینیوە لە بواری سیاسەتی دەوڵەتدا، بۆ نموونە دادوەر (ئەبی بەکر محەمەد سەدقە)ڕۆڵیکی خراپی بیینی لە بەرامبەر دەوڵەتی مەڕوانی، کە هاوکار و یارمەتیدەری میری مەڕوانی میر ناصر لدەولە منصور نەبوو، بەڵکو دژایەتی کردوون و لەبەرامبەردا یارمەتیدەری دەسەڵاتدارانی سەلجوقی بووە، کە دووبارە میرنشینی مەڕوانی بڕوخێنن کە لە ساڵی (٤٨٦ک/١٠٩٣ز) دەوڵەتی مەڕوانیان دامەزراندبوو لە میارفارقین، لەو ماوەیەدا سەردانی سوڵتان مەلەکشای کردووە لە ئیسفەهان، لەگەڵ چەند کەسێکی میارفارقین چوون بانگهێشتی برای سوڵتانیان تاج الدولە کردووە بۆ میارفارقین و کە هات بەدەم داواکەیان و کۆتایی بە دەسەڵاتی مەڕوانی هێناو سەرئەنجام سوڵتان پاداشتی دادوەری کرد و جگە لە زەوییەکانی خۆی دێهاتی (قلوفح) ی پێدا و چاکەی زۆری لەگەڵ کرد[[27]](#footnote-28).

تێبینی دەکرێت ئەم دەستتێوەردانەی دادوەرەکان و بەشداربوونەی لە سیاسەت لەناو دەوڵەتی ئەتابەگییەکانیش دەبینین، لە سەردەمی ئەرتەقییەکاندا دادوەر ڕۆڵیکی بەرچاوی هەبوو بەتایبەت لە بواری دیپلۆماسی و سیاسەتدا، زۆر جار وەک نوێنەر دەڕۆيشت بۆ وڵاتان بۆ بەستنی ڕیکەوتنی نێوانیان[[28]](#footnote-29)، هەندێکیان دەیانتوانی وەک فەرماندەی باڵای جەنگ بەشداری شەڕ بکەن و سوپا بەڕێوەبەرن[[29]](#footnote-30)، کاتێک ساڵی (٥١٤ک/١١٢٠ز) ئیل غازی ڕۆیشت بۆ جەنگی کەرەج (علم الدینی) دادوەر و کوڕەکەی کە ئەویش دادوەری شاری ماردین بووە لەگەڵ خۆی بردی، بردنی دادوەر لەگەڵ خۆیدا هێمای ئەوەیە کە دادوەریش بەشداریی کردووە لە کاروباری سەربازییدا، زۆرجاری دیکە ئەم دیمەنە دووبارە بۆتەوە کە دادوەر بەشداری کایەی دیکە و کاروباری دیکەشی کردووە[[30]](#footnote-31)،

لەناو ئەتابەگی موسڵیشدا دەبینینن دادوەرەکان ڕۆڵیکی بەرچاو و دیاریان ببینییوە لە پاڵ فەرمانڕەواکانی موسڵ و نزیکترین کەس بوون لە دەسەڵاتەوە، دادوەر (بەهائەدین شارەزوری) دادوەری موسڵ و شام و هەرێمی جەزیرە بووە[[31]](#footnote-32)، لە ساڵی( ٥١٥ک/١١٢١ز)وەک وەفدێکی ئەتابەگییەکان نێردرا بۆلای (بورخازی) كێ يه‌ ؟فەرمانڕەوای ئەرتوقی لە ماردین لەگەڵ (حیسامەدین مەرتەشی) چوو بۆ لای (سوڵتان مەحمودی سەلجوقی) بۆ ئەوەی داوای لێخۆشبوون بۆ( دبیس سدقە) ميرى حلە بکات، بەڵام ئەمجارەیان سەرکەوتوو نەبوو، چوونکە خەلیفەی عەباسی المسترشد(٥١٢-٥٢٩ک/١١١٨-١١٣٥ز ) بڕوای وەهابوو، (دبیسە)لە ئاين دەرچووە، پلانەکەی کە داینابوو سەری نەگرت، بەڵام باشترین دەستکەوت کە (بەهائەدینی شارەزوری) و هاوڕییانی هەیانبوو کە میافارقینی لە دبیس وەرگرتەوە[[32]](#footnote-33)، لەلایەکی دیکەوە لە سەردەمی عزالدین بن برسقی والی موسڵ پێگەیەکی باڵای هەبووە لە دەوڵەتەکەیدا و والی (بەهائەدینی شارەزوری) کردووە بە نوێنەری خۆی و بە سەرۆکایەتی وەفدێک ناردویەتی بۆلای سوڵتان مەحمودی سەلجوقیی، بۆ ئەوەی برسقی بچووک بکات بە جێنشینی خۆی وەک والی موسڵ دابنێت[[33]](#footnote-34). واتە دادوەر وەک ئاماژەیەکی پاڵپشتی یاسایی و شەرعی بۆ گەرەنتیکردنی جێنشینی بۆ کوڕی والی، واتە دادوەر نوێنەری یاسای و شەرعی بووە لە شاندەکاندا.

عیمادەدین زەنگی ڕێزێکی زۆری لە بەهائەدینی شارەزووری گرتووە[[34]](#footnote-35)، چوونکە ڕۆڵیکی دیاری بینیووە لە بەدەسەڵات گەیشتنی عیمادەدین زەنگی، لە ناو دەسەڵاتدارانی دیکەی عیمادەددین دادوەر (بەهائەدین شارەزوری) لە هەموان زیاتر خاوەن پێگەو دەستڕۆیشتوویی بۆ بەڕێوبردنی کاروبارەکان هةبووه‌[[35]](#footnote-36).

بەهۆی ڕۆڵگێرانی لە سیاسەتدا لە ساڵی (٥٢١ک/١١٢٧ز) کراوە بە سەرۆکی دادوەرانی موسڵ و دەوروبەری، (بەهائەدین شارەزوری) گەورەترین پلەی هەبووە لای عیمادەدین زەنگی و دەوڵەتی ئەتابەگییەکان لە موسڵ[[36]](#footnote-37)، زۆر هەماهەنگی لەگەڵ دەکرد و توانی کارو بارەکان ڕیکبخاتەوە و ئاشتی و ئارامی سه‌قامگير بكات و، سەردەمی ئەم دادوەرە ئارامترین قۆناغی دەسەڵاتی ئەتابەگییەکان بوو، کە پێگەو پایەی دەوڵەتی ئەتابەگییەکانی بەهێزتر کرد بەوپەڕی دڵسۆزییەوەکاری بۆ بەرزڕاگرتنی دەوڵەتی ئەتابەگییەکان دەکرد[[37]](#footnote-38).

یەکێکی دیکە لە دادوەرە ناودارەکانی هەرێمی جەزیرە کە لە موسڵ کاری دادوەری کردووە، (کەمالەدین ئەبو فەزڵی شارەزورییە) (٤٨٢-٥٧٢ک\١١٣٥-١١٧٦م)[[38]](#footnote-39)، کە ڕۆڵێکی گەورەی سیاسی بینییووە، لە چەندیین سەرچاوەدا باسی کراوە و ئاماژەی پێدراوە[[39]](#footnote-40). عیمادەدینی زەنگی زۆر پشتی بە دادوەر (کەمالەدینیی شارەزووری) بەستبوو، کردوویەتی بە دادوەری موسڵ و بووەتە یەکێک لە نزییکەکانی خۆی و ئەرکی زۆر گرنگی پێ سپاردبوو، هیچ بابەتێک نەبووە لە دەوڵەت کە ئاگای لێ نەبێت و لێیی بیشارێتەوە[[40]](#footnote-41)، هەروەک ئیبن ئەسیر ئاماژەی پێداوە کە زۆر جار دەست تێوەردانی هەبووە لە کاروباری دەوڵەتدا[[41]](#footnote-42)، کە بێگومان ئەمەش بۆ پێگەو متمانەی ئەم دادوەرە دەگەڕیتەوە لەناو دەوڵەتدا، کەمالەدیینی شارەزووری ڕۆڵی لە بواری سیاسەتدا لە سەردەمی عیمادەدینی زەنگیدا دەرکەوتووە، پێگەیەکی گرنگی هەبووە، ساڵی (٥٣٠ک/١١٣٥ز)عیمادەدین زەنگی بەنوێنەرایەتی خۆی ناردبووی بۆكۆشكى خه‌لافه‌تى عه‌باسى له‌ بەغداد، نوێنەری زەنگی لە بەغداد بە ئاسانی قایل نەبووە و بەو پەڕی توانا و لێهاتووییەوە تاکو بەڵگەنامەی لابردنی الراشد بالله‌ راشدی(529-530ک/١١٣٥-١١٣٦ز) بە چاوی خۆی نەبیینی، پەیمانی بە خەلیفەی نوێ المقتفی(٥٣٠-٥٥٥ک/١١٣٦-١١٦٠ز) نەدا و بە زیرەکی و هۆشیاری خۆی توانی چەندین بەش ناوچەی دیکە لە خەلیفە وەربگرێت بۆ عیمادەدین و کاتێک گەڕایەوە موسڵ فەرمانی لادانی راشدی بۆ زەنگی هێنا[[42]](#footnote-43). ناروونى له‌م په‌ره‌گرافه‌ هه‌يه‌ ،پێويسته‌ دابرێژريته‌وه‌

سەرەڕای ئەمە (کەمالەدینی شارەزوری)لە ساڵی( ٥٣٤ک/١١٣٦ز) وەک ڕاوێژکارێکی سەربازی و شارەزا لە پلانە سەربازییەکان بەشداری کردووە لە کارێکی گرنگی سیاسیدا، ئەویش کاتێک سوپای موسڵ گەمارۆی شاری دیمەشقیان دابوو کە ئەوکاتە لە ژێر دەسەڵاتی بنەماڵی (طغتکین)بوو لەلایەن زەنگییەوە فەرمانی پێدرا لە ژێر کاریگەری پلەو پایە و دەستڕۆیشتوی خۆیدا، گەورە پیاوانی دیمەشق ڕازی بکات کە شارەکە بە دەستەوە بدەن، کەمالەدین توانی سەرنجی بەشێکی زۆر لە خەڵکی شارەکە بەرەو لای خۆی ڕابکێشێت و شارەکەیان راده‌ست بکەن ڕێگە بدەن کە سوپای موسڵ بچنە ناو دیمەشقەوە[[43]](#footnote-44)،

عماد الدين زەنگی هێرشی نەکرد لە لایەک بەهۆی وەڵامی کتوپڕی خەڵکەکە کە بێ هیچ مەرجێک ڕازی بوون شارەکە بدەن بە دەستەوە هەستی بە مەترسی کرد[[44]](#footnote-45) و لەلایەکی دیکەوە ترسی هەبوو لەوەی لەوەی سوپاکەی لەناو شارەکە دوچاری شکست ببن[[45]](#footnote-46)، (کەمالەدین شارەزوری) ئاگاداری عیمادەدینی کردۆتەوە کە سەربازەکانی نەنێریتە ناوشارەکە لەبەرئەوەی ڕێگاکانی چوونە نێوو دیمەشق شەقام و کۆڵانەکانی ناو شار تەسک و باریکن، سەربازەکان توانای بەرگریکردن و شەرکردنیان نابێت، لەهەمانکاتدا دوژمن بە ئاسانتر دەتوانێت لەسەر خانووەکان و بەرزاییەکان شەڕ لەگەڵ سەربازانمان بکەن و بیانکوژن، هەربۆیە عیمادەدین ئامۆژگارییەکانی لە گوێ دەگرێت و هێرشەکە ئەنجام نادات[[46]](#footnote-47). هەروەها ساڵی( ٥٣٢ک/١١٣٤ز) کاتێک کە ئیمپڕاتۆرییەتی بێزەنتی و خاچ دروشمان، بڕیاریاندا پەلاماری وڵاتانی ئیسلامی بدەن، بە دیاریی کراوی شاری ‌حەلەبییان هەڵبژارد، ژمارەیەکی زۆر سەربازییان لە گەڵ خۆیان برد، ترسێکی زۆر لە موسڵمانان نیشت و گەمارۆیان دان[[47]](#footnote-48)، لەو ڕەوشە ناهەموارەدا زەنگی بیری کردەوە، کە پێویستە پشت بە (کەمالەدینی شارەزوری) ببەستێت، بۆ دەربازبوون لەو ڕەوشە خراپەی کە ئەگەری شکستی زیاتر بوو، لەگەڵ ئەوەشدا دەیزانی شارەزووری دادوەرێکی ژیر و بەتوانایە،[[48]](#footnote-49) هەربۆییە کەمالەدین چوو بۆ بەغداد بۆ ئەوەی چاوی بە سوڵتان غیاث الدین مەسعود بکەوێت و پەیامەکەی عیمادەدینی پێ بگەیەنێت ، بەڵام سوڵتان مەسعودی سەلجوقی هیچ گرنگیەکیی بەو پەیامە نەدا، تەنها ئەوەندە لەبەر پێزانینی بۆ (کەمالەدین شارەزوری) ئەوەی پێڕاگەیاند سەرباز بۆ ‌حەلەب دەنێرێت، بەڵام بەڵینەکەشی نەبردەسەر[[49]](#footnote-50)،

لێرەدا ژیری (کەمالەدین شارەزوری) دەرکەوت وەک کەسایەتییەکی لێهاتووی سیاسی و سەربازیی ، کە زانی لای سوڵتان قسەکانی گرنگییەکی ئەوتۆی نییە، ڕۆڵی خۆی گێڕا بۆ ئەوەی هاوکاری بنێرێت بۆ حەلەب بەر لەوەی سوپای بێزەنتییەکان دەست بەسەر شارەکەدا بگرن، کەمالەدین هەڵسا بە ئەنجامدانی سیاسەتێکی ژیرانە، پارەی دا بە یەکێک لە شەرع زانەکانی بەغداد داوای لێکرد ئەو پارەیە بەسەر شەقامەکانی شاردا بڵاوبکاتەوەو هەموو بەیەک دەنگ ڕۆژی هەینی هاوار بکەن، ''فریای ئیسلام بکەون'' ، ''فریای دیینی محەمەد بکەون''، پاشان هەموویان بەرەو کۆشکی سوڵتان بکەونەڕێ و داوای هاوکاری لەو بکەن کە فریای ‌حەلەب بکەوێت[[50]](#footnote-51)، لەبەر ئەوەی ئەم ئەرکە نەدەتوانرا بەیەک شەرع زان ئەنجام بدرێت، بڕەپارەی بە چەند شەرع زانێکی دیکەدا بۆ ئەوەی هەمان کار بکەن، ئامانجی سەرەکیش جوڵاندن و ناچارکردنی سوڵتان مەسعود بوو، بۆ ناردنی هاوکاری، ئەمەش سوڵتان مەسعودی خستە تەنگانەیەکی زۆرەوە ناچاریکرد لە ژێر کاریگەری خەڵک پابەندی بەڵینەکەی بێت کە ناردنی هێزێک بوو وەک بە کەمالەدینی شارەزووری ڕاگەیاندبوو[[51]](#footnote-52).

مێژوونوسان بەم جۆرە باسی ئەو ڕووداوە دەکەن، کاتێک کە وتاربێژان دەڕۆنە سەر مینبەر هەموویان هەڵدەستنە سەر پێ و بەیەک دەنگ هاوار دەکەن:" هاوار بۆ ئیسلام هاوار بۆ ئایینی محەمەد"[[52]](#footnote-53)، هەروەها ئەو مزگەوتەی کە سوڵتان نوێژی لێ دەکرد مامۆستاکەی مێزەرەکەی فڕێ دا و دەستی کردبوو بەگریان، هەموویان خەڵکی بەغداد لە یەک جێگە کۆبوونەوەو داوای هاوکاری و بەهاناوەچوونی سوڵتانیان دەکرد، سوڵتان کە ئەو ژمارە زۆرە نائاساییەی خەڵکی بینی لەبەردەم کۆشکەکەیدا ترسی لێ نیشت[[53]](#footnote-54)، بەم شیوەیە پلانەکەی (کەمالەدینی شارەزووی) سەریگرت کە عیمادەدین ناردبووی بۆلای سوڵتان مەسعود بۆ ئەوەی هاوکاری بۆبنێرێت، کاتێک کەمالەدین ڕۆیشت بۆ لای سوڵتان مەسعود پرسیاری لێکرد کە ئەو ئاشووبە چیییە دروستت کردوە، ئەویش لە وەڵامدا دەڵێت:'' ئەوە خەڵک لە ترسی دروست بوونی ئاشووب ئاوا کۆبوونەتەوە، چوونکە ئەگەر خاچ دروشمان دەستبگرن بەسەر شاری ‌حەلەبدا، دوای ئەوێ لە ڕێگەی وشکانییەوە هێرش دەکەنە سەر بەغداد''[[54]](#footnote-55). سوڵتان مەسعود لەم هەڕەشەیەی (کەمالەدین شارەزوری) زیاتر ترساو بەپەلە فەرمانی کرد بە کۆکردنەوەو ئامادەکاری بۆ ناردنی سوپا[[55]](#footnote-56)، بەم جۆرە (١٠)هەزار سواری بەتوانا ئامادەکران بۆ کەمالەدین، ئەویش نامەی بۆ عیمادەدین نوسی کە سوپایەکی (١٠)هەزار سەربازیی لەگەڵدایە و بەرەو حە‌لەب دێت، کەمالەدین گەیشتبووە نیوەی ڕێگا و نامەی عیمادەدینی بەدەست گەیشت، تیایدا نووسیبووی کە سووپای خاچ دروشمان و بێزەنتی گەمارۆکەیان هەڵگرتووەو ڕۆشتوون، کەمالەدینیش بڕیاریدا کەبەتەنها بڕواتەوە، بەڵام سوڵتان مەسعود سوربوو لەسەر ئەوەی لەگەڵ کەمالەدیندا بڕوات[[56]](#footnote-57).

دادوەر (کەمالەدین شارەزوری) نەیدەزانی چی بکات چۆن فەرمانی عیمادەدین پیادە بکات لە کاتێکدا سوڵتان مەسعود سورە لەسەر ئەوەی دەبێت سوپاکە بڕوات بۆ حەلەب[[57]](#footnote-58)، لێرەدا زیرەکی و لێهاتوويى سياسى دادوەر کەمالەدین دەردەکەوێت، چوونکە بەتەواوی دەیزانی سوڵتان مەسعود بەنیازی چییە، چونکە ئەگەر ئەو سوپا گەورەیەی سوڵتان بگەیشتایەتە حەلەب مەترسییەکی گەرەیان بۆ دەسەڵاتی عیمادەدین دروستدەکرد، کەمالەدین بە زیرەکی خۆی زانی بۆچی سوڵتان مەسعود بە (١٠)هەزار سوارە بەتوانای ناو سوپاکەی هەڵبژارد بۆ ئەوەی بڕوات بۆ حەلەب[[58]](#footnote-59)، لەبەرئەوە (کەمالەدین) چووە لای خەلیفە و بە هێمنی خۆی توانی خەلیفە ڕازی بکات بەوەی پێویست ناکات ئەو هێزە بڕۆن بۆ حەلەب، لەم هەوڵەدا سەرکەوت، بەهۆی شارەزایی سیاسەتی خۆی توانی عیمادەدین لەبەردەم ئەو هێزە زۆرەی بەغداد بپارێزێت[[59]](#footnote-60)

جیا لەمانە عیمادەدین لە زۆر بیرۆکە و کاردا ڕاوێژی بە دادوەر (کەمالەدین شارەزوری) کردووە، کاتێک عیمادەدین ساڵی (٥٤٠ک/١١٤٧ز)قەڵای (جعبری)[[60]](#footnote-61) گەمارۆدا، کەمالەدین ڕۆشت بۆلای عیمادەدین و ئامۆژگاری کرد کە ئەوکارە نەکات، دواتر عیمادەدین گوێ ی بۆ داخوازی کەمالەدین نەگرت، بەر لەوەی تەواوی قەڵا کۆنترۆڵ بکات ساڵی(٥٤١ک-١١٤٨ز)لەسەر دەستی پياوێكى بەرتەشقی کوژرا[[61]](#footnote-62). ئەمە زیرەکی و خوێندنەوەی ڕەوشی سیاسی و سەربازی ئەو کاتی ساتی ڕووداوەکان بوو لە لایەن کەمالەدینەوە.

یەکێکی دیکە لەو دادوەرانەی ڕۆڵ و پێگەیەکی دیاری هەبووە (تاجەدیین یەحیا شارەزووری)(٤٩٥-٥٥٦ یان ٥٦٢ یان ٥٦٦ک/١١٠٢-١١٦١-١١٧١ز) بو، ڕۆڵیکی گەورەی له‌لايه‌نى سياسى بینییووە وبەشدارییەکی کارای هەبوو لە چاودێری بەسەر موڵک و ماڵی زەنگییەکانەوە لە موسڵ[[62]](#footnote-63)، کودەتای پڕ مەترسی ئالب ئەرسەلای سەلجووقی لە ساڵی (٥٣٩ک/١١٤٤ز )لە موسڵ سەرکوت کرد [[63]](#footnote-64)،

دوای ئەوەی بریکاری موسڵ نەسیرەدین سەقر لەلایەن ئەلب ئەرسەلانەوە کوژرا، ویستی دەست بگرێت بەسەر موسڵدا، چوونکە پێ ی وابوو بە کوشتنی نەسرەدیین ترس دەخاتە دڵی دانیشتوانی موسڵ، بەڵام بەهۆی زیرەکی و بیرتیژی و مامەڵەی گونجاوی تاجەدینەوە توانی سوڵتان ئەلب ئەرسەلان بانگهێشتى موسڵى بكات[[64]](#footnote-65)، کە ڕازیکرد بۆ قەڵای شار بکشیتەوەو بەڵینی سەڵتەنەتی پێدا و لەوێ دەستگیری کرد و بە کارە گەورە و گرنگە وێرای گەڕانەوەی دەسەڵات بۆ زەنگی، ڕێگەی گرت لە گەڕانەوەی زەنگی بۆ موسڵ کە مەترسی بەدەسەڵات گەیشتنی خاچدروشمه‌كان بەدواوە بوو و گڕی ئاژاوەکەی کوژاندەوە کە لەوانەبوو بڵێسەی گڕەکەی لەو ڕەوشە هەستیارەدا، قەوارەی دنیای ئیسلامی بخستایەتە مەترسییەوە[[65]](#footnote-66)،

(مجدەدین سلێمان بن حسن الاربیلی) ساڵی(٥٦٦ک/١١٧٠ز) بووەتە دادوەری حەسەن کێف زۆرجار ئەم دادوەرە لە کاری نوێنەرایەتی نێوان بەغداد و موسڵ کاری کردووە و نێردەی دیپلۆماسی بووە [[66]](#footnote-67).دادوەر (محێدین ئەبو حامید کەمالدین) کاتێک لەسەردەمی سوڵتان عیزەدین مەسعود(٥٧٢-٥٨٩ک/١١٧٦-١١٩٣ز) دەکرێت بە دادوەری موسڵ، کە تاکو ساڵی (٥٨٦ک/١١٩٠ز) لە پێگەیەدا ماوەتەوە و ڕۆڵێکی بەرچاوی بینیوە لە ڕێکەوتنی نێوان سوڵتان سەلا‌حەدین و موسڵدا کاتێک کە سەڵاحەدین ویستویەتی دەست بەسەر جەزیرە و ئەربیلدا بگرێت[[67]](#footnote-68)، لە کۆتاییدا لە ڕێکەوتنی حەڕان توانی هەردولا ڕێکبخات[[68]](#footnote-69). واتە نێوەندگیرییەکی سەرکەوتوانەی ئەنجامداوە. داوەر (عیمادەددینی کوڕی دادوەر کەمالەددینی شارەزوری) (٥٢٧-٥٨٦ک/١١١٦-١١٩٠ز) دادوەری موسڵ بووە، نورەدین زەنگی وەک نوێنەری خۆی ناردوویەتی بۆ بەغداد[[69]](#footnote-70)، هەروەها لە ساڵی( ٥٧٢ک/١١٧٦ز) بە نوێنەرایەتی خۆی دەینێرێتە میسر بۆلای سەلاحەددین، ئەویش لەگەڵ شاندی فەرمانەڕەواکانی ماردین و حەسەن کێف بە گەیشتنی بۆ میسر، لەلایەن سوڵتان سەلاحەدینەوە بە گەرمی پێشوازییان لێکراوە[[70]](#footnote-71).

(دادوەر خافقینیش)(٤٥٦-٥١١ک/١٠٧٢-١١١٧ز) رۆلى لە لايه‌نى سیاسى وبەڕێوبردنی دەوڵەت بەتایبەت لەسەردەمی خەلیفە مستەرشید بیلا، کە زۆر جارکردویەتی بە نوێنەر و بۆ دیمەشق و ناوچەکانی دیکە ناردویەتی بۆ وەرگرتنی گفت و زۆر چالاکی دیپلۆماسی دیکە، جێگەی شانازی و پێگەی بە توانابوو لەناو دەوڵەتی عەباسیدا[[71]](#footnote-72)، د. سادق جەودەت دەڵێت:'' بەهۆی شارەزایی و تواناییەکانی ئەم دادوەرە ده‌یتوانی لە زۆر لە کاروبارەکانی سیاسەت بەشداری بکات و، دەست تێوەردان بکات''[[72]](#footnote-73).

هەروەها دادوەر (فەخرەدین شارەزووری) کە دادوەر موسڵ بووە، چەندین جار ساڵی (٥٧٦ک/١١٨٠ز)بووەتە نوێنەری خەڵکی موسڵ و ڕۆیشتووە بۆ بەغداد[[73]](#footnote-74)، تێبینی دەکرێت لەسەردەمی ئەیوبیدا خاڵی نەبووە لە پێکددادانی سیاسی لەو ماوەیەدا ڕوداوی زۆر مەترسیدار و گەرورە ڕویدا، لە لایەک هەڕەشەکانی خاچ دروشمەکان، لە لایەکی دیکەشەوە ململانێی نێوان سوڵتانەکانی ئەیوبی لە نێوان خۆیاندا، کە ئەمەش کاریگەریی نەرێنی لە سەریان دروست کردووە، دادوەوەری لەو سەردەمە ڕۆڵیکی باشی بینیوە و دابڕاو نەبووە لەو ڕوداوە سیاسیانە، بەڵکو بەشدارییەکی گەورەیان کردوە لەو مەترسیانەی دوچاری دەوڵەتی ئەیوبی بووەتەوە ناچاری کردون بەکاری سیاسی و سەربازیی خۆیان هەستن و ئەو کارانە بکەن کە تایبەتە بە بوارەکەیان[[74]](#footnote-75).

**تەوەری دووەم: رۆڵی دادوەران لە بواری کارگێڕیدا:**

دەسەڵاتی دادوەری ڕۆڵیکی بەرچاوی هەبووە لە داڕشتنەوەی یاسا کارگێڕییەکاندا، دەسەڵاتی دادوەری تایبەت بووە بە پیادەکردنی بنەماکانی ئیسلام بۆ کارو باری کارگێڕی و رێكخستنه‌كان [[75]](#footnote-76)، لەبواری کارگێریدا دادوەر چەند کارێکی بەڕێوەبردووە یاخود سەرپەرشتی کردووە گرنگترینیان:

**یەکەم: بەڕێوبردنی شوره‌ و کاری بیناسازی**:

شورا بریتییە لەو دیوارەی بە دەوری شارەکاندا دروستکراون[[76]](#footnote-77)، مەبەست لە دروستکردنی شورە بۆ زیاتر پاراستنی ئاسایشی شار و بەهێزکردنی توانای بەرگریکارییە لە هەر نەیارێکی دژبه‌و دەسەڵاته‌ى كه‌له‌ناو شاره‌كه‌ فه‌رمانره‌وايه‌تى كردووه‌، بەمەش شوره‌ بەشێک بووە لە لایەنی بەرگریکاریی لە دەوڵەت[[77]](#footnote-78)، هەربۆیە دروستکردنی شورە بە شێوەیەکی گشتی جێگای بایەخی دەوڵەتان لە سەردەمە جیاجیاکان بووە، وەک دەوڵەتی ساسانی و دەوڵەتی بێزەنتی و دەوڵەتانی ئیسلامی، هەر لەسەردەمی خەلیفەکانی ڕاشدین و ئومەوییەکان، کە چەندەها شورای دیاریان دروستکردووە لە ناوچە سنورییەکانیان[[78]](#footnote-79)، لە سەردەمی عەباسییەکانیشدا هەستاون بە نۆژنکردنەوەی شوره‌کان یاخود دروستکردنی شورەی زیاتر یان بەرزکردنەوەی ئاستی شوره‌کان، شورا وەک کارێکی بیناسازی بەرگریکاری وڵات لە پاڵ کارە بیناسازییەکانی دیکەی وڵاتدا، بوونەتە بەشێک لە شارستانییەتی ئیسلامی، کە شێوازی دروستکردنی هەر یەکەیان ڕەنگدانەوەی شارستانییەتی ئیسلام یاخود شارستانییەتی هەر نەتەوەیە لەو سەردەمەی تێیدا دروستکراوە[[79]](#footnote-80).

لە ناو هەرێمی جەزیرە بە هەمان شێوەی ناوچەیەکەی دیکەی ئیسلامی گرنگی دراوە بە کاری بیناسازی و بە بونیادنان و نۆژنکردنەوەی ئەو شورانە. لەناو دەسەڵاتی مەڕوانییەکاندا ئەو کەسانەی دەستنیشان کراون بۆ بەڕێوبردن و سەرپەرشتیکردنی ئەو شورایانە کەسانی شارەزا و ڕاستگۆ و جێگەی متمانە دانراون، ئەوەی لە سەرچاوەکان هاتووە زۆربەی کات دادوەرەکان ئەو ئەرکەیان لە ئەستۆ گرتووە، وەک لە ساڵی ٤٦١ک سوڵتان نیزامەدین لە میافارقین چینی چوارەمی تاوەری پادشا (برج الملک)ی بەسەرپەرشتی دادوەر( ئەبی نەسرهیبەتوڵا کوڕی جەرجور) لە ڕۆژهەڵاتی شارەکە بنیادنا[[80]](#footnote-81).

لەسەردەمی میر نیزامەدیندا دادوەر (ئەبو حسن کوڕی بغل) ساڵی (٤٦٨ک/١٠٧٦ز) وەک سەرپەرشتیار بەسەر کارو بار و بەڕێوبردنی و شوراوە دانرا[[81]](#footnote-82)، جیا لەوە دادوەر (ابو نصر محمد بن عبدالواحد) کراوە بە بەڕێوبەری شوره‌، وەک لە شوێنەوارەکانی سەر شورای دیاربەکر دەرکەوتووە، کە ناوی نوسراوە ساڵی (٤٧٦ک/١٠٨٤ز)دا کە ئەو بیناسازییە کراوە لەسەردەمی میر ( منصور بن نظام الدین)[[82]](#footnote-83)، هەر لە هەمان ساڵدا (٤٧٦ک/١٠٨٤ز) دووبارە بەشێک لە شوره‌ی شاری دیاربەکری دروستکردۆتەوە[[83]](#footnote-84)، لەلایەکی دیکەوە ناوی دادوەر (ئەبی علی حسن بن علی بن احمد بن البغل) لە دوو شوێنی شورای دیاربەکر کە سەرپەرشتی دروستکردنیانی کردووە لەساڵانی ( ٤٣٧ک/١٠٤٦ز) و (٤٤٤ک/١٠٥٢ز)[[84]](#footnote-85)، هەروەها ناوی دادوەر ( ئەبی حسن احمد) لە سەردەمی میر نیزامەدی لەسەر دوو تاوەی بچوکی سەر دەرگای چوونە ژوورەوەی ڕۆژهەڵات لە میافارقین کە ناوی دەرگای (قلوفع) بووە نوسراوە[[85]](#footnote-86)، ناوی دادوەر ( ئەبی الحسن عبدالواحد بن محەمەد بن علی ) لە شوێنێکی شورەی دیاربەکر نوسراوە وەک بەڕێوبەری شورا [[86]](#footnote-87)، نوسینی ناوی ئەم دادوەرانە بەڵگەی سەپەرشتیکردن و بەڕێوبردنی ئەو شورانە بووە لە لایەن ئەو دادوەرانەوە، هەروەک ئاماژەی ڕوونە بە بوونی متمانە لە نێوان دادوەرەکان و دەسەڵاتدا.

جێگەی ئاماژەیە جگە لە ئەرکی سەرپەرشتیکردن و نۆژەنکردنەوەی شوره‌کان دادوەرەکان وەک بەڕێوبەری شوره‌ ئەرکێکی تری بیناسازیان لەسەر شان بووە، کە ئەویش دروستکردنی تاوەر بووە لەسەر شوراکان دروتکردنی دوا تاوەرە بچووکەکە لە سەردەمی میر نیزامەدیندا لە ئەستۆی ئەو دابووە، کە هەردووکیان لەناو دەروازەی شارن، ئاوێنە و ڕوانگەیان لەسەرە، ناوی دادوەر لە مزگەوتێ بەسەر ناوی ئاسنگەرانەوەیە[[87]](#footnote-88). نا رونه‌

**دووەم-الحسبە (چاودێری):**

حسبە زاراوەیەکی کارگێڕی داهێنراوی سیستەمی کارگێری ئیسلامە، لە ڕووی زمانەوانییە واتای باشترین ڕێکخستنی کار دەگەیەنێت، کە لە (ئەژمارکردن- الاحتساب) ەوە هاتووە[[88]](#footnote-89)، مێژووی دەرکەتنی (حسبە) دەگەرێتەوە بۆ کۆتایی سەدەی (٢ک\٨ز) سەرەتای سەدەی (٣ک) لەسیستەمی کارگێڕی ئیسلامدا، لە سەدەی (٤-٥ک/١٠-١١ز)دا، بۆیەکەمجار دادوەری (حسبە)لەناو دەوڵەتی عەباسی بە شیوەیەکی فەرمی لە ساڵی ١٥٨ک لەسەردەمی خەلیفە مەهدی دانراوە[[89]](#footnote-90)، جێگەی بایەخ و گرنگی سیستەمی کارگێری دەوڵەتانی ئیسلام بووە، لەوانەش دەوڵەتی عەباسی و فاتمی بەتایبەتی[[90]](#footnote-91)، بنەماکەی بریتییە لە فەرمانکردن بە چاکە و ڕێگریکردن لە خراپە[[91]](#footnote-92)، هەروەک خودای گەورە فەرمانمان پێ دەکات لە قورئانی پیرۆزدا دەفەرموێت: { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر }[[92]](#footnote-93)واتە: دەبێت لە نێو ئێوەدا کۆمەڵیک ببن، فەرمان بە چاکە بکەن و ڕێ لە خراپە ببەستن[[93]](#footnote-94)

زانایان باسی چەند مەرجێکیان کردوە کە پێویستە لە (محتسیب) دا هەبێت بۆ ئەوەی کارەکەی بە باشترین شێوە راپەڕینێت، ئەم مەرجانەش بریتیین لە: دڵسۆزی و نياز باشی لە کارو بارەکانیدا، پێویستە (محتسیب) پابه‌ند بێت بە خۆراگرى و ئارامی و ڕەوشت بەرزی، چونکە زۆربەیان توشی ئازار دەبن لەلایەن خەڵکەوە، پێویستە نەرم بێت لە کاروبەرەکانیدا، دورکەوێتەوە لە ئاشووب و گەورەکردنی کارەکان، پێوێستە دورکەوێتەوە لە تێکەڵوبوونی زۆری خەڵک بۆ ئەوەی دور بێت لە بەرتیل وەرگرتن[[94]](#footnote-95)، حسبە نێوەندێکە لە نێوان دادوەر و مزالەمە()[[95]](#footnote-96)، کاری جێبەجێ کردنی فەرمانەکانییانە، ئامادەیە بۆ گوێگرتن لە سکاڵاکانیان و گێڕانەوەی مافی هاوڵاتییان، لە سێ لایەنەوە کارییان کردوە پێوانە و کێشانە، یان فێلکردن و فریودان، هەرشتێکیش پەیوەندی بە دواخستنی قەرزەوە هەبێت ناچارکردنی ئەو کەسە بووە کە مافی هاوڵاتی لەسەر بووە بۆ پێبژاردنی[[96]](#footnote-97).

گرنگی (محتسب) لەوادابووە کە سەرپەرشتی کارو باری گشتی بکات لە چاودێری نرخ و ئاداب و نەریتە کۆمەڵایەتییەکان، پەیوەندی نێوان دادگا و حسبە هەماهەنگی و چونیەکی لە نێوانیاندا هەیە ، ئەویش ئەوە بووە کە هەردووکیان ڕاسپێردراون کە خەڵک پابەندی ئەو مەرجانە بکەن کە پەیوەندی بە بەرژەوەندی گشتیەوە هەبووە، زۆرجار دادوەرەکان لەسەر سکاڵای (محتسیب) سەیری ئەو سکاڵایانەیان کردووە کە لەسەر بازاڕ کردویانە چونکە ئەوە لە دەسەلات و کاری ئەوا بووە[[97]](#footnote-98)، هەروەها (محتسیب) سەرپەرشتی کارو باری ئاینیان کردووە، زۆر جار دادگا و حسبە سه‌ركۆنه‌ى یەک کارییان کردووە[[98]](#footnote-99)، زۆر جار دادگاو حسبە یەک کەس بەڕیوەیان بردووە ئەگەر سەیری سەرچاوەکان بکەین زۆربەی دادوەری شارەکان (محتسب) بوون ، دەبێت محتسب پیاوێکی دیاری ئاينى ودونیای بێت[[99]](#footnote-100). یاخود سەرۆکی دادوەران پیشەی حسبەی گرتۆتە ئه‌ستۆ و بەڕیوەی دەبرد[[100]](#footnote-101)،

کاتێک دەرکەوت دادوەر نەیدەتوانی هەموو بنەماکانی شەریعەی ئیسلامی لە کۆمەڵگا بسەپێنێت، بەهۆی زۆری و ئاڵۆزی ئەرکەکانییەوە و بۆ ئەوەی کارو باری دادوەر ئاسان بکات،  بەهۆی گەشەکردنی شارەکان و بەرفراوانبوون و فرەجۆرى بازاڕەکان وای لێهات کە هەر ناوچەیەک و کۆمەڵێک پیشەوەر کاری تێدا بکات بۆ ئەوەی ئەو بازاڕانە پەیوەندیان بە ده‌وڵه‌تەوە هەبێت و سەرپەرشتی ئەو بازاڕانە و شوێنە گشتییەکان بکات ڕێگری لە تێکچوونی بکرێت [[101]](#footnote-102)،(محتسب) یەکێک بووە لە پیشە گرنگەکانی میرنشینی هەزبانیەکان، لێرە زیاتر پیشەیەکی ئاینیی بووە، وەک لەوەی پیشەیەکی کارگێڕیی بێت، هەروەها بە شێوەیەک لە شێوەکان سەر بە سیستمی دادوەری بووە[[102]](#footnote-103)، لەناو دەسەڵاتی مەڕوانیش (ئەبو سالم یەحیا کوڕی حەسەن کوڕی میحوەر) بە مۆڵەتی دادوەر (ئەبی بەکر کوڕی سەدەقە) دەبێت بە موحتەسیب و لەلایەن ئەوەوە دانراوە[[103]](#footnote-104)، هاوشێوەی سیستمی کارگێڕی ئیسلامی لە ساڵانی (٣٣٤-٥٩٠ک/٩٤٥-١١٩٣ز) کە بەشێکی زۆری دادوەرەکان ئەرکی (محتسیب)یشیان بەڕێوە بردووە یان ئەو کەسانەیان دیاری کردووە، کە ئەو پلەیەیان وەرگرتووە[[104]](#footnote-105)، هەروەک ئاشکرایە لەناو دەسەڵاتی ئەتابەگییەکانیشدا وەک بەشیک لە سیستەمی دەسەڵاتی ئیسلامی تێکەڵەیەک بووە لە دەسەڵاتی دادوەری و (حسبە)[[105]](#footnote-106).

**سێییەم-دادوەری المضالم المظالم(سەیرکردنی سکاڵاکان):**

بەواتای دادگای تاوانکاریی یاخود زۆرداری[[106]](#footnote-107)، دادوەر لەسەردەمی خەلافەتی عەباسیدا کارییان یەکلایکردنەوەی ناکۆکییەکان بووە، بەڵام خەلیفەکان تەماشای هەندێک لە کاروباری گرنگی دادگاییان کردووە، هەر لەبەر ئەمە بووە کە چەندین دادوەری بەتوانایان داناوە بۆ ئەوەی کاروباری دادگا بەڕێوە ببەن، ئەو کارانەی کە لە دادگا یەکلای نەدەبوونەوە خۆیان سەرپەرشتتیان دەکرد کە پێ ی وتراوە (مظالم)، بۆ ئەوەی سزای دەستدرێژکار بدەن، و بڕیار لەسەر ئەوە بدەن کە لە بەرژەوەندیانە کاری لەسەر بکەن تاکو دەگەنە ڕێکەوتن[[107]](#footnote-108)، واتە ئەو شوێنە بووە دوو لایەنی بەشدار بوو کە هەستییان کرد ستەمیان بەرامبەر دەکرێت بۆ ئەو جێگەیە ده‌چن و سکاڵا بەرز دەکەنەوە یان ئەگەر کەسێک لە لایەن کەسێکی فەرمانبەری دەوڵەتەوە ستەمی لێکرا، ئەوە دەچێتە ئەو شوێنە و سکاڵا دژیان تۆمار دەکەن[[108]](#footnote-109).

بەهۆی ئاڵۆزبوونی ژیانی خەڵکی لە دەوڵەتی ئیسلامیدا لەگەڵ دادوەرییدا پیشەیەکی نوێ هاتەکاییەوە، ئەویش پیشەی سەیرکردن بوو بە ستەمکاری وەک پۆستێکی دادگایی گرنگ وەهابوو، ئەو کەسەی کە سەرپەرشتی دەکرد خەلیفە بوو یان گەورە پیاوانی دەوڵەت بوو[[109]](#footnote-110)، باڵاتر بووە لە دەسەڵاتی دادوەریی[[110]](#footnote-111)، ئیبن خەلدون باسی گرنگی ئەم پۆستەی کردووەو دەڵێت:'' بریتیە لەو پۆستەی کە تێکەڵەیەک بووە لە دەسەڵاستی دادوەری و دەسەڵاتی سوڵتان شکۆی زۆر گەورە بوو هەموو جۆرە ستەمێکی دوو لایەنی ناکۆکی یەکلایی دەکردەوە، بەتایبەت لەو بوارانەدا، کە دادگا دەستەوەستان بووە تێییدا، وایدەکرد هەردوو لایەنی ناکۆک بەرەو ڕێکەوتن ببەن فراوانترن بوو لەو دادگایەی کە دادوەر کردوویەتی''[[111]](#footnote-112).

لەوبارەیەوە ماوەردی دەڵێت:'' ئەو کەسانەی کە ئەم پۆسەیان بەڕیوە بردووە، کەسانی دەستپاک و سەر راست بوون هەمیشە بۆ سەلماندنی دادوەریی کاریان کردووە، دەستیان بۆ هیچ شتێکی دیکە نەدەبرد، تەنیا دادوەری نەبێت بۆدڵنیابوونی هەردوو لایەنیش دادنیشتن''[[112]](#footnote-113)، ماوەردی چەند پۆلێکی دیاری کردووە کە کاریان تێدا کردووە، ئەوانیش خەلیفە ودەسەڵاتداران، دادوەر ، شەرع زانان، نوسەران و شاهیدەکان، ئەگەر ئەم پێنج پۆلە ئامادە بوون لەو کاتەدا دەست دەکرێت بە دانیشتنی مزالەمە پێویست ئامادەبن ئەم پلەیە پلەیەکی گەورە بووە، کە مەترسیەکەی لەوە بووە زۆر جار وا گومان دەگرێت کە بەرتیل وەرگیرابێت لە کارەکاندا هەربۆیە ئەوان پێداچوونەوەیان کردووە[[113]](#footnote-114).

ئەو بابەتانە کە کاریان لەسەر کردووە جەند بابەتێکی دیاریکراوو بووە، دەستدرێژی والی بۆ کەسانی ژێردەستی، ستەملێکردنییان، ئەو فەرمانبەرانەی کە لە بەیت ومال بوون، نوسەرانی ناو دیوان، چونکە پارە و کاروباری خەڵکی لای ئەوان بووە، خەڵکی هەژار و کەم دەرامەت بەهۆی خراپی باری دارایی و گەڕاندنەوەی داگیرکارییەکان( دەسەڵاتداران و ، سەرپەرشتیارانی وەقفەکان)، جێ بەجێکردنی ئەو وەقفانەی کە دادوەر بڕیاری لێداوە، سەیرکردنی ئەو کێشانەی کە دەسەڵاتداریی حسبە نەیدەتوانی کاری تێدابکات، ئەمە جگە لە سەرپەرشتی بۆنەی ئاینی، حەج، جیهاد و سەیرکردنی ئەو کێشەنەی کە یەکلایکردنەوەی قورس بووە[[114]](#footnote-115)،خەلیفە خۆی ئەو کەسەی دیاریی دەکرد کە سەرپەرشتی مزالەمە؟ بکات، لە ویلایەتەکانیشدا خۆی والیەکی دیاری دەکرد تایبەت بووە بە والی (مظالم) ، سەیری کارو باری گشتیان دەکرد[[115]](#footnote-116). زۆرجار سەرۆکی دادوەران ئەم پلەیی بەڕێوەبردووە[[116]](#footnote-117). جیاوازی نێوان دادوەر و (مظالم) ئەم خاڵانە بووە، یەکەم: دادوەر پێویستی بە هێز نەبووە بەڵام مزالەمە پێویستی بە هێز بووە، (مظالم) دەسەڵات زۆرتر بووە و قسەشی زیاتر ڕۆشتووە، (مظالم) مافی هەبووە هێز بەکار بهێنێت بۆ گەیشتن بە ڕاستی، (مظالم) لە یەک کاتدا دادوەر و جێ بە جێ کاریش بووە، مزالم توانیویەتی ڕێکەوتنی نێوان دوو لایەنی ناکۆک کۆتایی پێ بهێنێت و گرێبەستی نێوانیان بنوسێت، بەڵام دادوەر بە بێ ڕەزامەندبوونیان نەیتوانیووە بینوسێت، مزالم توانیویەتی دوو لایەنی ناکۆک ناچار بکات زۆر جار دەست لە مافی خۆیان هەڵ بگرن بەڵام دادوەر نەیتوانیوە، هەروەها (مظالم) توانیویەتی گوێ لە شایەدی هەندێک خەڵک بگرێت کە دادوەر دەستی پێ نەگەیشتووە، (مظالم) توانیویەتی ژمارەی شاهیدی زۆرتر بهێنت و گوێیان بۆ بگیرێت، بەڵام دادوەر نەیتوانیوە، (مظالم) توانیویەتی بە بێ ئەوەی سکاڵا لەسەر کراو شاهیدەکان بانگهێشت بکات بانگیان بکا، بەڵام دادوەر نەیتوانیوە ئەوە ئەنجام بدات[[117]](#footnote-118)، هەرچەندە زانیاری باس نەکراوە سەبارەت بە (مظالم) چۆن بەڕێوە چووە لەناو دەسەڵاتەکانی هەرێمی جەزیرە، لەگەڵ ئەوەشدا سیستمی دادوەری هەرێمەکە هاوشێوەی سیستمی دەوڵەتی عەباسییە.

ئەنجام:

دوای نوسینی ئەم توێژینەوەیە گەیشتینە ئەم ئەنجامانەی لای خوارەوە:

١-سەرەڕای ئەو بەشدارییە سیاسی وسەربازی و کارگێڕیانەی دادوەرەکان لە هەرێمی جەزیرەی فوراتی، تێبینی دەکرێت مێژوونوسان و سەرچاوەکان، کەمتر ئاماژەیان بە ڕۆڵی دادوەرەکانی ناوچەکە کردووە، بە بەراورد لەگەڵ دادوەرانی ناو خەیلافەتی ئیسلامی، تەنانەت هەندێ جار باسی ڕۆڵی دادوەرەکان کراوە وەک پێویست ئاماژەیان بە زانییارییەکان نەداوە، ئەمەش زۆرجار بووەتە هۆی نادیاری ڕۆڵی دادوەرەکان لە ڕووداو و پەرەسەندنە مێژووییەکانی ناوچەکە.

٢-دادوەرەکا ڕۆڵ و پێگەیەکی گرنگیان هەبووەو لە زۆر بابەتی سیاسی و کارگێڕی شارەکانی هەرێمی جەزیرە، ئەم بەشداریانەش دەگەڕیتەوە بۆ چەندین پاڵنەری وەک، لێهاتویی و زیرەکی دادوەرانی ناوچەکە، ئەمە لە لایەک، لە لایەکی دیکەوە هۆکاری ئاینی کاریگەریی زۆری لەسەر دادوەرەکان هەبووە، بە هۆی پابەندییان بە ئایینی ئیسلام و بنەماکانی، لە پێناو ئایینەکە تێکۆشاون و خەڵکیان هانداوە بۆ جیهاد.

٣-سەرەڕای بەشداریی ڕاستەوخۆی سەربازی و ئامادەی دادوەرەکان وەک شاند و نوێنەر، بەشدار بوون لە تەکنیکە جەنگیەکانیدا، بەتایبەت لە کاتی شەڕەکان، زۆر جار بە پێشنیارکردنی نەخشەو پلانی جەنگی، توانیویانە ئەو لەشکرەی شەڕی بۆ دەکەن، بەتەواوی پارێزروای بکەن، وەک ئەوەی دادوەر (کەمالەدین) ی شارەزوری لە کاتی گەمارۆدانی دیمەشق پێشنیاری کرد بۆ ( عیمادەدینی زەنگی).

٤-هەندێک جار نەبوونی دڵسۆزی لە لایەن ئەو دادوەرانەوە لە ناو ئەوقەوارە سیاسیانەی ناوچەکە کە تیاییدا دادوەر بوون تێبیینی دەکرێ و ئەنجام دانی پلانی سیاسی لەلایەن هەندێک دادوەری هەرێمەکە لە پێناو پاراستنی بەرژەوەندییەکانییان برەودان بە هێزو دەسەلاتی کەسی و بنەماڵەیی دەبینرێت.

تێبينى: پێويسته‌ ساڵى مردنى مێژوونوسه‌كان به‌ زاينيش بنووسرێت .

**لیستی سەرچاوەکان:**

القران الكريم

**سەرچاوە ڕەسەنەکان**

-ابن الأثیر: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (ت: 630هـ)

١- الکامل فی تاریخ، تحقيق: تحقیق: عمر عبدالسلام تدمری، دار الکتب العربی، بیروت-لبنان، ١٩٩٧م.

2- التاریخ الباهر فی الدولە الأتابکیە(بالموصل)، تحقیق: عبدالقادر أحمد طلیمات، دار الکتب الحدیثە، القاهرە، ١٩٦٣م.

-الأسنوی: عبد الرحيم بن الحسن(ت: ٧٧٢ هـ)

٣-طبقات الشافعیە، تحقیق: عبداللە الجبوری، المطبعە الأرشاد، بغداد، ١٩٧٠.

- الأصفهاني، محمد بن محمد صفي الدين بن نفيس الدين حامد بن أله، أبو عبد الله (ت: 597 هـ)

٤- تاريخ دولة آل سلجوق، دار الکتب العربیە، مصر، ١٩٠٠م.

- ألماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ)،

6- الأحكام السلطانية، دار ابن قتيبة، الکویت، ٢٠٠٨م،

-ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 597هـ)

7- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى، 199٢ م.

- ابن خلدون: ولی الدین عبدالرحمن بن محمد بن ابن خلدون (ت: ٨٠٨هـ)

8- مقدمة ابن خلدون، تحقیق: عبداللە محمد الدرویش، دار بیعرب، دمشق، ٢٠٠٤م.

- ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 681هـ)

9- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق: إحسان عباس، دار صادر – بيروت، ١٩٧١.

-الذهبی: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت : 748هـ)

10- سیر الأعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بیروت، ١٩٨٤.

- السبکی: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت: 771هـ)

11- طبقات الشافعیە الکبری، تحقیق: محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، دار العربی، ١٩١٨م.

- السمعاني: عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد (ت: 562هـ)

12-الأنساب: تحقیق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة: الأولى، 1382 هـ - 1962م.

- أبو شامة: شهاب الدین عبدالرحمان اسماعیل ابراهیم المقدسی الدمشقی(ت: 665هـ )

13-الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ، تحقيق: ابراهیم الزبیق، مؤسسة الرسالة، بیروت، ١٩٩٧.

- الطباخ الحلبی: محمد راغب بن محمود بن هاشم (ت: ٩٧٠هـ)

14-اعلام النبلاء بتاریخ حلبة الشهباء، المطبعە العلمیە، حلب، ١٩٢٣م.

-ابن العماد الحنبلی: ابی الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلی، (ت:١٠٨٩ هـ)

15- شضذرات الذهب فی اخبار من ذهب، دار المسیرة، بیروت، ب.س. مه‌به‌ستت بلا سنة ية

- العيني: بدر الدين محمود( ت: ٨٥٥ هـ)

16-عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان - العصر الأيوبي، تحقیق: محمود رزق محمود، الطبعة الثانیة، دار الکتب القثائق القومیة، القاهرة، ٢٠١٠م.

-الفيروزآبادى: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت: 817هـ)

17-القاموس المحيط: تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان الطبعة: الثامنة، 1426 هـ - 2005 م.

- ابن القاضی الشهبی: أبوبکر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدی الشهبی الدمشقی تقی الدین ابن قاضی شهبە(ت:٨٥١ هـ)

18-طبقات الشافعیە، المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان، دار النشر: عالم، بیروت، ١٤٠٧ ه‌.

-الفارقی: احمد بن یوسف بن علی ابن الأزرق(ت:٥٧٧ هـ) ،

19-تاریخ میافارقین، تحقیق: کریم فاروق الخولي، یوسف بالکون. نوبهار، ٢٠١٤،

-ابن المستوفي: المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الإربلي (ت:  637هـ)

20-تاريخ إربل: تحقق:سامي بن السید خماس الصقار، دار الرشید، ١٩٨٠م.

- مسکویە: أبو علی احمد بن محمد بن یعقوب(ت:٤٢١ هـ /١٠٣٠م)

21-تجارب الأمم وتعاقب الهمم، تحقیق: سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیە، بیروت، ٢٠٠٣.

- ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 774هـ)

22-البداية والنهاية، دار الفكر، 1986 م.

-ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت: 711هـ)

23-لسان العرب، الطبعة: الثالثة، دار صادر، بيروت، 1414 هـ.

- ابن واصل: جمال الدين محمد بن سالم (ت:٦٩٧ هـ )

24-مفرج الکروب في اخبار بني ایوب، تحقیق: جمال لدین الشیال، القاهرة، ١٩٥٧م.

**سەرچاوە نوێیەکان بە زمانی عەرەبی:**

25--بدري محمد فهد: تاريخ العراق في العصر العباسي الاخير، مطبعة الارشاد، بغداد، ١٩٧٣م.

26-زکی محمد حسن: فی الفنون الاسلامیە، القاهرە، ٢٠٠٥م.

27-سعید الدیوجی: تاریخ الموصل، المجمع العلمی العراقی، بغداد، ١٩٨٢م.

28-سیپان حسن علی بنگلی: حصن کیفا دراسە فی تاریخها السیاسی والحضاری(٦٠٠،٧٠٠ه/١٢٠٠-١٣٠٠م)، دار سییرێز، دهوک، ٢٠٠٥م.

29-صادق جودە: القضاة الشهرزورویون، دار البشیر، دار عمار، عمان، ١٩٨٦م.

30-طە حسین عبدال حسین: القضاء في بغداد ابان العصر البویهي(٣٣٤-٤٤٧ه/٩٤٥-١٠٥٥م)، شرکة نوابغ الفکر، القاهرة، ٢٠٠٩م.

31-عبدالجبار حامد احمد: الحیاة الفکریة فی الموصل فی القرنین الرابع والخامس الهجری، العاشر والحادی عسر للمیلاد، دار ابن الأثیر للطباعة والنشر، جامعة موصل، ٢٠١٣م.

32-عبدالرقیب یوسف: الدولة الدوستکیة فی کردستان الوسطى، دار ئاراس، ج٢، اربیل، ٢٠٠٢م.

33- عبدالکریم زیدان: نظم القضاء في الشریعة الاسلامیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ١٩٨٩م.

34-عمادالدین خلیل: الأمارات الأرتقیە فی الجزیرە والشام(٤٦٥\_٨١٢ هـ /١٠٧٢\_١٤٠٩م)، مؤسسة الرسالة، بیروت، ١٩٨٠م.

35-الزحیلي: تاریخ القضاء فی الاسلام، دار الفکر، دمشق، 1995م.

36-لولاف مصطفی سلیم الاتروشی: القضاء فی مصر والشام، الطبعة الاولی، عمان، دار دجلة، ٢٠٠٧م.

37-محمد فرید وجدی: دائرة المعارف، القرن العشرون الرابع عشر-العشرین، الطبعة ٣، دار المعارفة، لبنان، ١٩٧١م.

38- نورمان بینز: الامپراطوریة البیزنطیة، تعریب : حسین مونس، محمود یوسف، القاهرة، ١٩٥٠م.

39- محسین محمد حسین: أربیل فی العهد الأتابکي، مکتب التفسیر، اربیل، ٢٠١٤م.

40- عصام محمد شبارو: قاضي القضاة فی الأسلام، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة، بیروت، ١٩٩٢م.

محمود بن محمد بن عرنوس: تاريخ القضاء في الاسلام، المطبعة المصرية الاهلية الحديثة، القاهرة، ١٩٣٤م.

**سەرچاوە نوێیەکان بە زمانی کوردی**

41- ئاراس فەریق زەینەڵ: دیپلۆماسیەتی کورد لەسەردەمی بوەیهیەکاندا، چ٢، ٢٠١٩ز.

42-رحیم کاظم محمد الهاشمی، عواظف محمد العربی: پوختەی شارستانییەتی ئیسلامی، وەرگێڕانی: نیهاد جەلال حبیب اللە، چوارچرا، ٢٠١٣ز.

43-ڕزگار کەریم: قاموسی دەریا، بەرگی دوو، چاپخانەی سیما، سلێمانی، ٢٠٠٥ز.

44-مەهدی عوسمان هەروتی: ڕۆڵی سەربازی کورد لە دەوڵەت و میرنشینە ناکوردییەکان لە سەردەمی عەباسیدا(١٣٢-٦٥٦ک/٧٤٩-١٢٥٨ز)، چاپخانەی خانی، هەولێر، ٢٠٠٨ز.

45- مامۆستا هەژار: تەفسیری قورئانی پیرۆز، پێداچوونەوە: محمد هادی مرادی و ماجد مردوخ روحانی، نشر احسان، تاران، ٢٠٠٠ز.

**نامەی زانستی : بە زمانی عەرەبی**

46-ا‌حمد عبدالعزیز محمود: الهذبانیون في اذربیجان واربل والجزیرة الفراتیة دراسة سیاسیة حضاریة، الرسالة الماجستیر، جامعة صلاح الدين، ١٩٩٠م.

47-کهلان عبدالکریم الأنصاری: القضاء في العصر السلجوقي(٤٢٩-٥٩٠ه/١٠٣٧-١٠٩٣م)، رسالة ماجستیر، جامعة مؤتة، الاردن، ٢٠١٦م.

48-محمد عبدالرحمان مسعد الرشدی: تاریخ أمد وحضارتها من القرن الخامس الی السابع الهجرین، الرسالة الماجستیر، جامعة الزقازیق، ٢٠٠٨م.

**نامەی زانستی بە زمانی کوردی**

49-دیمن حسیب أحمد: سیستەمی کارگێڕی دەوڵەتی مەروانی(٣٨٠-٤٨٩ک/٩٩٠-١٠٩٦م)، نامەی ماستەر بڵاونەکراوە، زانکۆی سلێمانی، ٢٠١٧ز.

**توێژینەوەی گۆڤار بەزمانی عەرەبی**

50- صالح شیخو الهسنیاني: العائلة الشهرزوریة ودورها الحضاري والسیاسي في التاريخ الاسلامي، مجلة البحوث والدراسات الإسلامية، ع٣٥، العراق، ٢٠١٤م.

51-عبدالجبار حامد احمد: أبناء الشهرزوری ودورهم السیاسي والقضائي والعلمي في القرن السادس الهجري/ الثانی عشر المیلادی، أداب الرافدین، ع١٨، جامعة الموصل- کلیة الاداب، ١٩٨٨م.

52-عماد الدین خلیل: نظم دیاربکر الاداریة في عهد الأرتقة، أداب الرافدین، جامعة الموصل-کلیة الأداب، ع٦، الموصل، ١٩٧٥م.

53-قیس عبداسماعیل: الأمیر نصر الدولة احمد بن مروان ودورە في ازدهار امارة بني مروان( ٤٠١-٤٥٣ هـ)، مجلة الجامعة العراقیة، ع(٥٠ج٣)، العراق، ٢٠٢١م.

54-مها سعید حمید: قضاة الموصل خلال العصر العباسي الأول(١٣٢\_٢٤٧ هـ /٧٤٩\_٨٦١م)، دراسات موصلیة، ع٣٠، موصل، ٢٠١٠م.

**توێژینەوەی گۆڤار بەزمانی کوردی**

55-عطا عبدالرحمن محی الدین، دیمن حسیب أحمد: دادوەری (قضاء) لە دەوڵەتی مەڕوانیدا (٣٨٠-٤٨٩ک/٩٩٠-١٠٦٩ز)، گۆڤاری زانکۆی ڕاپەڕین، vol.6 no(2) ، ٢٠١٩ز.

1. پرۆسەیەکی سیاسیە ڕاستەووخۆ پەیوەستە بە ئیدارە و ئاراستەکردنی پەیوەندییەکانی دەرەوەی دەوڵەتاسن و گەلانەوە لە پێناو خزمەتکردن بە بەرژەوەندییەکانیان بڕوانە:(ئاراس فەریق زەینەڵ: دیپلۆماسیەتی کورد لەسەردەمی بوەیهیەکاندا، چ٢، ٢٠١٩، ل٣٣). [↑](#footnote-ref-2)
2. سیپان حسن علی بنگلی: حصن کیفا دراسة فی تاریخها السیاسي والحضاري(٦٠٠،٧٠٠ هـ /١٢٠٠-١٣٠٠م)، دار سییرێز، دهوک، ٢٠٠٥ز، ص١٧٧. [↑](#footnote-ref-3)
3. لۆلاڤ مصطفی سلیم الاتروشی: القضاء فی مصر والشام، دار دجلە، عمان، ٢٠٠٧م، ص١٤٥. [↑](#footnote-ref-4)
4. مها سعید حمید: قضاة الموصل خلال العصر العباسي الأول(١٣٢\_٢٤٧ هـ /٧٤٩\_٨٦١م)، مجلة دراسات موصلیة، العدد (٣٠)، شعبان ١٤٣١ه/اب ٢٠١٠م، ص٥٢. [↑](#footnote-ref-5)
5. ابن خلدون: المقدمة ابن خلدون، تحقیق: عبداللە محمد الدرویش، دار بیعرب، دیمشق، ٢٠٠٤م، ص٤٠٤. [↑](#footnote-ref-6)
6. لەسەردەمی عەباسی وده‌وڵه‌تى ئەیوبیدا لە میسر له‌سه‌رده‌مى سوڵتان سه‌ڵاحه‌ددين داهێنرا، بەڵام لە سەردەمی مەمالیکەکاندا زیاتر گەشەی پێدراوە، ئەرکی دووەم لە ئەرکە ئاینییەکان دادوەری سەربازی بووە، پیشەیەکی پیرۆز بووە، دادوەر هەر لەگەڵ دادوەری گشتی لە دار العدل دانیشتووە، ئەگەر سوڵتان گەشتی بکردایە لەگەڵیدا دەرۆیشت، کاری بۆ چارەسەرکردنی کێشەی سەرباز کردووە.الزحیلی: تاریخ القضاء فی الاسلام، دار الفکر، دمشق، ١٩٩٥م،ص٤٠٢؛ محمود بن محمد بن عرنوس: تاريخ القضاء في الاسلام، المطبعة المصرية الاهلية الحديثة، القاهرة، ١٩٣٤م، ص١٠٠. [↑](#footnote-ref-7)
7. عطا عبدالرحمن محی الدین، دیمن حسیب أحمد: دادوەری (قضاء) لە دەوڵەتی مەڕوانیدا (٣٨٠-٤٨٩ک/٩٩٠-١٠٦٩ز)، گۆڤاری زانکۆی ڕاپەڕین، vol.6 no(2) ، ٢٠١٩، ل٣٧٥. [↑](#footnote-ref-8)
8. سوادی عبد محمد: الأحوال الأجتماعیة والأقتصادیة في بیلاد بلاد الجزیرة الفراتیة، دار التون، بغداد، ١٩٨٩م، ص٣٥٣. [↑](#footnote-ref-9)
9. بەهۆی لاوازی دەوڵەتی عەبباسی میرنشینی حەمدانی لە ساڵی (٢٩٣ک/٩٠٥ز)دا لە شاری موسڵ دەرکەوت، دەچنەوە سەر هۆزی تەغلەب ، حەمدانی کوڕی حەمدون بە دامەزرێنەری میرنشینەکە دادەنرێت، سنوری میرنشینەکە جگە لە موسڵ و دەورو بەری هەرێمی جەزیرەشی لە خۆگرتبوو. بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە: مسکویة: تجارب الأمم وتعاقب الهمم، تحقیق: سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت، ٢٠٠٣، فیصل السامر: الدولة الحمدانیة في الموصل وحلب، مطبعة الأیمان، بغداد، ١٩٧٠م. [↑](#footnote-ref-10)
10. کە باس لە ڕۆڵی سەربازی دەکرێت تەنها شمشیر بازی و چالاکی و جموجۆڵی سەربازی ناگرێتەوە، بەڵکو مانایەکە فراوانترە و چەندین لایەنی دیکەی پەیوەست بەوە دەگرێتەوە، وەک پێشنیارکردنی پلانی جەنگی و داواکردنی یارمەتی سەربازیی لە هێزێکەوە بۆ هێزێکی دیکە. مەهدی عوسمان هەروتی: ڕۆڵی سەربازی کورد لە دەوڵەت و میرنشینە ناکوردییەکان لە سەردەمی عەباسیدا(١٣٢-٦٥٦ک/٧٤٩-١٢٥٨ز)، چاپخانەی خانی، هەولێر، ٢٠٠٨ز، ل٢٩٠. [↑](#footnote-ref-11)
11. الدیوجی: تاریخ الموصل، المجمع العلمي العراقي، بغداد، ١٩٨٢م، ص١٣٠. [↑](#footnote-ref-12)
12. بزوتنەوەی قەرامیتە: جوڵانەوەیەک بوو لە دژی هەل و مەرجی ئابوری و کۆمەڵایەتی ناو دەسەڵاتی عەباسییەکان سەریهەڵدا، سەر بە شیعەی ئیسماعیلی بوون، کە هەژاران و جوتیاران و پیشەوەران پێکهاتەی سەرەکی بزوتنەوەکە بوون، بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە( عبدالرحمان بن الجوزي: القرامطة، تحقیق: محمد الصباغ، المکتبة الأسلامي، الطبعة الخامسة، بیروت، ١٩٨١م). [↑](#footnote-ref-13)
13. المسکویة: تجارب الأمم وتعاقب الهمم، تحقیق: سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیە، ج٦، بیروت، ٢٠٠٣م، ص٢٠٣. [↑](#footnote-ref-14)
14. المسکویة: التجارب الأمم، ج٥، ص ٤٣٩؛ عبدالجبار حامد احمد: الحیاة الفکریة في الموصل في القرنین الرابع والخامس الهجری، العاشر والحادی عسر للمیلاد، دار ابن الأثیر للطباعة والنشر، جامعة موصل، ٢٠١٣م، ص٢١٦. [↑](#footnote-ref-15)
15. الفارقی: تاریخ میافارقین، تحقیق: کریم فاروق الخولي، یوسف بالکون. نوبهار، ٢٠١٤م، ص ص٥٠٥،٥١٧. [↑](#footnote-ref-16)
16. الفارقی: تاریخ میافارقین، ص٤٩٢؛ محمد عبدالرحمان مسعد الرشدی: تاریخ أمد وحضارتها من القرن الخامس الی السابع الهجرین، الرسالة الماجستیر، جامعة الزقازیق، ٢٠٠٨م، ص١٢٦. [↑](#footnote-ref-17)
17. الفارقی: تاریخ میافارقین، ص ص٤٩٢،٤٩٣؛ محمد عبدالرحمان مسعد الرشدي: تاریخ أمد وحضارتها، ص١٢٦. [↑](#footnote-ref-18)
18. بە پێ ی زانیارییەکان وا دەردەکەوێت کە سەیدە هاوسەری ناسر دەولە کوری حمدان و کچی شرف دەولەی قرواش بووە. قیس عبداسماعیل: الأمیر نصر الدولة احمد بن مروان ودورە في ازدهار امارة بني مروان( ٤٠١-٤٥٣ هـ)، مجلة الجامعة العراقیة، ع(٥٠ج٣)، العراق، ٢٠٢١م، ص٤٤٦. ئه‌م زانياريه‌ له‌سه‌رچاوه‌يه‌كى ره‌سه‌ن وه‌ربگره‌ [↑](#footnote-ref-19)
19. الفارقی: تاریخ میافارقین، ص ٤٩٦. [↑](#footnote-ref-20)
20. الفارقی: تاریخ میافارقین، ص ٤٩٦. [↑](#footnote-ref-21)
21. لە دراوی ئیسلامی دینار بەو ناوەوە نییە بەڵکو دراوی ئیمپراتۆریەتی بێزەنتیە، لە خێزانی مەقدۆنی، ئیمپراتۆر ڕۆمانوس سێیەم (١٠٢٨-١٠٣٤ز) کە هاوسەردەمی نەسر دەولەی دۆستەکی بووە، دراوەکە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ئێمپڕاتۆرە. بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە نورمان بینز: الأمبراطوریة البیزنطیة، تعریب : حسین مونس، محمود یوسف، القاهرة، ١٩٥٠م، ص ص٣٣٥-٣٤٠. [↑](#footnote-ref-22)
22. الفارقی: تاریخ میافارقین، ص ٤٩٦. [↑](#footnote-ref-23)
23. الفارقی: تاریخ میافارقین، ص٥٠٧. [↑](#footnote-ref-24)
24. الفارقی: تاریخ میافارقین، ص ٥٢٥. [↑](#footnote-ref-25)
25. الفارقی: تاریخ میافارقین، ص ٥٢٧. [↑](#footnote-ref-26)
26. عبدالرقیب یوسف: الدولة الدوستکیة في کردستان الوسطى، دار ئاراس، ج٢، اربیل، ٢٠٠٢م، ص٩٧. [↑](#footnote-ref-27)
27. الفارقی: تاریخ میافارقین، ص٥٣٠؛ عبدالرقیب یوسف: الدولة الدوستکیة في کردستان الوسطى، ص٩٩؛ محمد عبدالرحمان مسعد الرشدي: تاریخ أمد وحضارتها، ص١٢٧. [↑](#footnote-ref-28)
28. عمادالدین خلیل: لأمارات الأرتقیە في الجزیرة والشام(٤٦٥\_٨١٢ه/١٠٧٢\_١٤٠٩م)، مؤسسة الرسالة، بیروت، ١٩٨٠م، ص٤٢٨. [↑](#footnote-ref-29)
29. سوادي عبد محمد: الأحوال الأجتماعیة والأقتصادیة في بلاد الجزیرة الفراتیة، ص٣٥٤. [↑](#footnote-ref-30)
30. عماد الدین خلیل: نظم دیاربکر الاداریة في عهد الأرتقة، أداب الرافدین، جامعة الموصل-کلیة الأداب، ع٦، الموصل، ١٩٧٥م، ص٤٦. [↑](#footnote-ref-31)
31. سعيد الديوجي: تاريخ الموصل، ص380. [↑](#footnote-ref-32)
32. ابن الأثير: الکامل في تاریخ، تحقیق: عمر عبدالسلام تدمری، دار الکتب العربي، بیروت-لبنان، ج٨ ، ص٦٧١ [↑](#footnote-ref-33)
33. ابن الاثير: تاریخ الباهر في الدولة الأتابکیة(بالموصل)، تحقیق: عبدالقادر أحمد طلیمات، دار الکتب الحدیثة، القاهرة، ١٩٦٣م، ص٣٥ ص٣٤؛ ابن الأثیر: الکامل في تاریخ، ج٨، ١٩٩٧م ، ص٦٧١. [↑](#footnote-ref-34)
34. أبو شامة المقدسي: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، تحقیق: ابراهیم الزبیق، مؤسسة الرسالة، بیروت، ١٩٩٧م، ص١١٥. [↑](#footnote-ref-35)
35. ئومێد بەهرامی نیا: مێژووی کوردەکانی جەزیرە٤٤٧-٦٥٦ک، و: عبدالرحیم معرفتی، پڕۆژەی تیشک، ٢٠٠٩ز، ص١٣١. [↑](#footnote-ref-36)
36. ابن الأثير: تاریخ الباهر في الدولة الأتابکیة، ص٣٤، أبو شامة: الروضتين، ص١١٦ [↑](#footnote-ref-37)
37. صادق الجودت: القضاة الشهرزوریة، دار عمار، عمان، ١٩٨٦م، ص٣٢. [↑](#footnote-ref-38)
38. ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٧١، ج٤، ص٢٤٦، السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة، الطبعة الثانية، ج٦، 1413هـ ، ص ص١١٧،١١٨. [↑](#footnote-ref-39)
39. الذهب ي: سیر الأعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بیروت، ١٩٨٤م، ج٢١، ص٥٧، ابن كثير:  البداية والنهاية، الناشر دار الفكر ،1986م، ج١٢، ص٢٥٣، ابن القاصي الشهبي: طبقات الشافعیە، المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان، دار النشر: عالم، بیروت، ١٤٠٧ ه‌، ج٢، ص ص ١٥،١٦؛ الأسنوي: طبقات الشافعیة، تحقیق: عبداللە الجبوري، المطبعة الارشاد، بغداد، ١٩٧٠م، ج٢، ص٩٩، ، ابن عمادالحنبلي: شذرات الذهب في اخبار من ذهب، ج٤، دار المسیرة، بیروت، ص ص ١٢٣،١٢٤، الطباخ الحلبي: اعلام النبلاء بتاریخ حلبة الشهباء، المطبعة العلمیة، حلب، ١٩٢٣م، ص ص ٤٩٢، ٤٩٣، ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقيق: محمد عبدالقادرعطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ،1992م، ج١٨، ص٢٣٣، ابن الأثیر: الکامل في تاریخ، ج٩، ص٧٩، ابن المستوفي: تاریخ أربل، تحقیق: سامي بن سید خماس، دار الرشید، ١٩٨٠م، ص٣٤٩. [↑](#footnote-ref-40)
40. منال محمد السید عبدالمجید: الدور السیاسي للقاضي کمال الدین أبو الفضل الشهرزوري(٥٣٠-٥٧٢ه/١١٣٥-١١٧٦م)، مجلە المورخ العربي- العدد الثانی وال*عشرون، ٢٠١٤م، ص٩٣.* [↑](#footnote-ref-41)
41. الکامل في تاریخ، ج١١، ص٤٤١. [↑](#footnote-ref-42)
42. ابن الاثیر: الکامل في تاریخ، ج٩، ص٧٩؛ ابن واصل: مفرج الکروب فی اخبار بنی ایوب، تحقیق‌: جمال الدین الشیال، القاهیرة، ج١، ١٩٥٧، ص ص٦٩،٧٠، ئومێد بەهرامی نیا: مێژووی کوردەکانی جەزیرە، ل ١٣٨. [↑](#footnote-ref-43)
43. أبو شامة: كتاب الروضتين، ص١٢٨.منال محمد السید عبدالمجید: الدور السیاسي للقاضي کمال الدین أبو الفضل الشهرزوري، ص٩٩. [↑](#footnote-ref-44)
44. ئومێد بەهرامی نیا: مێژووی کوردەکانی جەزیر، ص١٤٠. [↑](#footnote-ref-45)
45. صادق الجودت: القضاە الشهرزوریە، ص٣٣. [↑](#footnote-ref-46)
46. مەهدی عوسمان هەروتی: ڕۆڵی سەربازی کورد لە دەوڵەت و میرنشینە ناکوردییەکان لە سه‌ردەمی عەباسیدا، ل٢٩٢. [↑](#footnote-ref-47)
47. ابن الأثیر: تاریخ الباهر، ص٦٢. [↑](#footnote-ref-48)
48. ابن واصل: مفرج الکورب الكرب في اخبار بني ایوب،ج١، ص٧٩. [↑](#footnote-ref-49)
49. ابن الأثیر: تاریخ الباهر:ص٦٢؛ ابو شامة: الروضتین، ص١٣٣؛ الطباخ الحلبی: اعلام النبلاء بتاریخ حلبه الشهباء، ص٤٩٣. [↑](#footnote-ref-50)
50. ابن الأثیر: تاریخ الباهر:ص٦٢؛ ابو شامة: الروضتین، ص١٣٣؛ الطباخ الحلبي: اعلام النبلاء بتاریخ حلبة الشهباء، ص٤٩٣. [↑](#footnote-ref-51)
51. ابن الأثیر: تاریخ الباهر:ص٦٢. [↑](#footnote-ref-52)
52. ابن الأثیر: تاریخ الباهر:ص٦٢. [↑](#footnote-ref-53)
53. ابن الأثیر: تاریخ الباهر:ص٦٢. [↑](#footnote-ref-54)
54. ابن الأثیر: تاریخ الباهر:ص٦٢-٦٣. [↑](#footnote-ref-55)
55. ابن الأثیر: تاریخ الباهر:ص٦٢-٦٣. [↑](#footnote-ref-56)
56. ابن الأثیر: تاریخ الباهر:س٦٣، ابو شامة: الروضتین، ص١٣٤. [↑](#footnote-ref-57)
57. ابن الأثیر: تاریخ الباهر:ص٦٣؛ ابن واصل: مفرج الکروب، ج١، ص.٨١ [↑](#footnote-ref-58)
58. منال محمد السید عبدالمجید: الدور السیاسی للقاضي کمال الدین ابو الفضل الشهرزوري، ص٩٨. [↑](#footnote-ref-59)
59. ابن الأثیر، الکامل فی تاریخ، ج٩، ص٩٢. [↑](#footnote-ref-60)
60. قەڵای جەعبر: لەسەر ڕووباری فوڕاتە، لە نێوان شاری باڵس و ڕەقەیە، نزیک سفین. ياقوت [الحموي: معجم البلدان، دار إحياء،](https://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%8C_%D9%8A%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA) ج ٢،بيروت ، د.ت، ص ١٤٢. [↑](#footnote-ref-61)
61. ابن خلکان: وفیات الاعیان،ج٤،ص ص٢٤٧،٢٤٨؛ منال محمد السید عبدالمجید: الدور السیاسی للقاضي کمال الدین أبو الفضل الشهرزوري، ص١٠٠. [↑](#footnote-ref-62)
62. صالح شیخو الهسنیاني: العائلة الشهرزوریة ودورها الحضاري والسیاسي في التاريخ الاسلامي، مجلة البحوث والدراسات الإسلامية، ع٣٥، العراق، ٢٠١٤م، ص٢١٨. [↑](#footnote-ref-63)
63. ابن الأثیر: الکامل فی تاریخ،ج٩، ص ١٣٣،١٣٤، التاریخ الباهر، ص٧٢، [↑](#footnote-ref-64)
64. صالح شیخو الهسنیاني: العائلة الشهرزوریة ودورها الحضاري والسیاسي ، ص٢١٨. [↑](#footnote-ref-65)
65. الأصفهاني: تاريخ دولة آل سلجوق، دار الکتب العربیة، مصر، ١٩٠٠، ص ص١٨٩،١٨٨؛ ابن الأثیر: الکامل فی تاریخ، ج٩، ص ص ١٣٣،١٣٤، التاریخ الباهر، ص٧٢، ابو شامة :الروضتین، ص١٥٠؛ عبدالفتاح عبداللە عاشور: جهود علماء مصر والشام فی اصلاح المجتمع زمن الحروب الصلیبیة(٤٩١-٦٩٢ه/١٠٩٧-١٢٩٢م)، الرسالة الماجستیر، غزة ، ٢٠١٠م، ص ص ٨٢، ٨٣. [↑](#footnote-ref-66)
66. سیپان حسن علی بنگلی: حصن کیفا دراسة فی تاریخها السیاسی والحضاري، ص١٧٧. [↑](#footnote-ref-67)
67. ابن الاثير: الكامل فی تاریخ، ج٩، ص٤٧٦. [↑](#footnote-ref-68)
68. صادق الجودت: القضاە الشهرزوریة، ص٣٥؛ عبدالجبار حامد احمد: أبناء الشهرزوري، ص١٢١. [↑](#footnote-ref-69)
69. العيني: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان - العصر الأيوبي (٥٦٥-٥٧٨ه/١١٦٨-١١٨٢م)، تحقیق: محمود رزق محمود، دار الکتب الوثائق القومیة، الطبعة الثانیة، القاهرة، ٢٠١٠م، ص ص٢٩٦، ٢٩٧؛ صالح شیخو الهسنیانی: العائلة الشهرزوریة، ص ص٢٣٣،٢٣٤. [↑](#footnote-ref-70)
70. العيني: عقد الجمان، القسم الايوبي، ص٢٤٨. [↑](#footnote-ref-71)
71. الأسنوي: طبقات الشافعية، ج2، ص٩٨؛ السمعاني: الأنساب، تحقیق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الأولى، ج٨، ،1962 م، ص١٨٠. [↑](#footnote-ref-72)
72. القضاة الشهرزوریة، ص ص٢٩،٣٠. [↑](#footnote-ref-73)
73. العيني: عقد الجمان، القسم الايوبي، ص ص٢٩٦، ٢٩٧. [↑](#footnote-ref-74)
74. لۆلاڤ مصطفی سلیم الاتروشي: القضاء في مصر والشام، ص٢٦٨. [↑](#footnote-ref-75)
75. مها سعيد حميد: قضاة الموصل خلال العصر العباسي الأول(132-247هـ / 749- 861م)، دراسات موصلیة، ع٣٠، موصل، ٢٠١٠م، ص٤٤. [↑](#footnote-ref-76)
76. محمد فرید وجدی: دائرة المعارف، القرن العشرون الرابع عشر-العشرین، الطبعة ٣، دار المعارفة، ج٥، لبنان، ١٩٧١م، ص٣٢٠. [↑](#footnote-ref-77)
77. دیمن حسیب أحمد: سیستەمی کارگێڕی دەوڵەتی مەروانی(٣٨٠-٤٨٩ک/٩٩٠-١٠٩٦)، نامەی ماستەر بڵاونەکراوە، زانکۆی سلێمانی، ٢٠١٧ز، ل١٥٣. [↑](#footnote-ref-78)
78. زکی محمد حسن: في الفنون الاسلامیة، القاهرة، ٢٠٠٥م، ص ص ١٣-١٤. [↑](#footnote-ref-79)
79. دیمن حسیب أحمد: سیستەمی کارگێڕی دەوڵەتی مەروانی(٣٨٠-٤٨٩ک/٩٩٠-١٠٩٦)، ل١٥٣. [↑](#footnote-ref-80)
80. الفارقی: تاریخ میافارقین، ص٥١٥. [↑](#footnote-ref-81)
81. الفارقی: تاریخ میافارقین، ص٥١٥. [↑](#footnote-ref-82)
82. عبدالرقیب یوسف: الدولە الدوستکیة، ج٢، ص١٨٢. [↑](#footnote-ref-83)
83. عبدالرقیب یوسف: الدولە الدوستکیة، ج٢، ص١٨٢ [↑](#footnote-ref-84)
84. عبدالرقیب یوسف: الدولە الدوستکیة، ج٢، ص١٨١ [↑](#footnote-ref-85)
85. الفارقی، تاریخ میافارقین، ص ٥١٥، عبدالرقیب یوسف: الدولة الدوستکیة، ج٢، ص ص ١٨١-١٨٢، دیمەن حسیب: سیتمی کارگێڕی مەڕوانی، ل١٥٥. [↑](#footnote-ref-86)
86. عبدالرقیب یوسف: الدولة الدوستکیة، ج٢، ص ص ١٨١-١٨٢ [↑](#footnote-ref-87)
87. الفارقی: تاریخ میافارقین، ص٥١٥. [↑](#footnote-ref-88)
88. ابن منظور: لسان العرب دار صادر، الطبعة الثالثة، بيروت، ١٤١٤ هـ ، ص ص ٣١٣، ٣١٤؛ الفيروزآبادى: القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، بيروت ، 2005م، ص٧٤. [↑](#footnote-ref-89)
89. الزحیلي: تاریخ القضاء في الاسلام، ص٢٥٣. [↑](#footnote-ref-90)
90. رحیم کاظم محمد الهاشمی، عواظف محمد العربی: پوختەی شارستانییەتی ئیسلامی، وەرگێڕانی: نیهاد جەلال حبیب اللە، چوارچرا، ٢٠١٣ز، ل٨٨. [↑](#footnote-ref-91)
91. الماوردي: الأحکام السلطانیە، دار ابن قتيبة، الکویت، ٢٠٠٨م، ص ٣١٥. [↑](#footnote-ref-92)
92. سورة: أل عمران، الایة،١٠٤. [↑](#footnote-ref-93)
93. مامۆستا هەژار: تەفسیری قورئانی پیرۆز، پێداچوونەوە: محمد هادی مرادی و ماجد مردوخ روحانی، نشر احسان، تاران، ٢٠٠٠ز، ل٦٣. [↑](#footnote-ref-94)
94. عبدالکریم زیدان: نظم القضاء في الشریعة الاسلامیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ١٩٨٩م، ص ص ٣٢٨،٣٢٩. [↑](#footnote-ref-95)
95. بڕوانە لاپەڕە ٢٢ی ئەم توێژینەوەیە. ئه‌مه‌ بوونى نيه‌ لاپه‌ره‌ 22 [↑](#footnote-ref-96)
96. الماوردي: الأحکام السلطانیة، ص٣١٦. [↑](#footnote-ref-97)
97. عبدالکریم، زیدان: نظم القضاء في الشریعة الاسلامیة، ص٣١١. [↑](#footnote-ref-98)
98. لولاف مصطفی سلیم الاتروشي: القضاء في المصر والشام ، ٢٣٧ [↑](#footnote-ref-99)
99. حسن ابراهیم حسن ، تاریخ الاسلامي،ج٢ ، ل ٢٤٤. [↑](#footnote-ref-100)
100. عصام محمد شبارو: قاضي القضاة في الأسلام، ص١١٤. [↑](#footnote-ref-101)
101. محسین محمد حسین: أربیل فی العهد الأتابک، مکتب التفسیر، اربیل، ٢٠١٤،ص ص ٣٤٣،٣٤٤. [↑](#footnote-ref-102)
102. بدري محمد فهد: تاريخ العراق في العصر العباسي الاخير، مطبعة الارشاد، بغداد، 1973م، ص٣٢٥؛ ا‌حمد عبدالعزیز محمود: الهذبانیون في اذربیجان واربل والجزیرة الفراتیة دراسة سیاسیة حضاریة، الرسالة الماجستیر، جامعة صلاح الدين، ١٩٩٠م، ص١٤٤. [↑](#footnote-ref-103)
103. الفارقی: تاریخ میافارقین، ص534. [↑](#footnote-ref-104)
104. بۆ زانیاری زیاتر لەو بارەیەوە بڕوانە: طة حسین عبدال حسین: القضاء في بغداد ابان العصر البویهي(٣٣٤-٤٤٧ه/٩٤٥-١٠٥٥م)، شرکة نوابغ الفکر، القاهرة، ٢٠٠٩م، ص ص١٧٩...١٨٣؛ کهلان عبدالکریم الأنصاري: القضاء في العصر السلجوقي(٤٢٩-٥٩٠ه/١٠٣٧-١٠٩٣م)، رسالة ماجستیر، جامعة مؤتة، الاردن، ٢٠١٦م، ص ص٨١،٨٢. [↑](#footnote-ref-105)
105. سوادي عبد محمد: الأحوال الأجتماعیة والأقتصادیة في بلاد الجزیرة الفراتیة، ص٣٦٠. [↑](#footnote-ref-106)
106. ڕزگار کەریم: فه‌رهه‌نگى دەریا، پیتی م، بەرگی دوو، چاپخانەی سیما، سلێمانی، ٢٠٠٥ز، ل ١٢٩٣. [↑](#footnote-ref-107)
107. الزحیلي: تاریخ القضاء فی الاسلام، ص ص٢٥٠،٢٥١. [↑](#footnote-ref-108)
108. الماوردي: الأحکام السلطانیة، ص١٠٢. [↑](#footnote-ref-109)
109. الماوردي: الأحکام السلطانیة، ص١٠٢. [↑](#footnote-ref-110)
110. لولاف مصطفی سلیم الاتروشي: القضاء في مصر والشام، ص٢٣٩. [↑](#footnote-ref-111)
111. ابن خلدون: المقدمة، ص٤٠٣. [↑](#footnote-ref-112)
112. الماوردي: الأحكام السلطانية ، ص١٠٢. [↑](#footnote-ref-113)
113. الماوردي: الأحکام السلطانیة، ص١٠٢. [↑](#footnote-ref-114)
114. الماوردي: الأحکام السلطانیة، ص ص ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ....١١١. [↑](#footnote-ref-115)
115. عبدالکریم زیدان: نظم القضاء في الشریعة الاسلامیة، ص٣٠١. [↑](#footnote-ref-116)
116. عصام محمد شبارو: قاضي القضاة في الأسلام، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة، بیروت، ١٩٩٢م، ص١١٥. [↑](#footnote-ref-117)
117. عصام محمد شبارو: قاضي القضاة في الأسلام، ص١١٦. [↑](#footnote-ref-118)