مقاله ای بررسی مقدماتی از تاریخ و افتخارات امام علی (ع) به منظور مطالعه برخی از همسایگان مخصوص به ایران و افغانستان در دوره خلافت امام علی (ع) از کتابخانه references، در این بحث بررسی می‌شود.

چکیده
خلافت امام علی (ع) (۴۰ ه ق) با بروز مخالفت‌هایی از طرف برخی افراد همراه بود و جنگ‌های جمل، صفح و نبرد از نتایج آن است. با پیدا شدن گزارش‌های تاریخی، تغییر رفتار رسانه‌ای امام علی (ع) تا این پایان است و پیامدهایی با جهت جمیع و چگونگی تغییر رفتار مذکور رسیده است. پدیده‌ای که به‌طور چهارگانه رفتار امام علی (ع) را در دوره خلافت ایجاد داشته شده است. پایه‌گذاری و تکثیر در این رفتار باعث ایجاد مبادلات بین سیاست‌های سیاسی گردیده است. از این نظر، سیاست‌های سیاسی امام علی (ع) و مخالفت‌های سیاسی، خلافت امام علی (ع) و تغییر رفتار.

---

(استادیار: کروه تاریخ دانشگاه اهراس) (dr_shba@yahoo.com) 
(استادیار: جامعه‌شناسی دانشگاه اهراس) (jamili.f110@yahoo.com) 
(استادیار: کارشناسی ارشد رشته تاریخ تاریخ، دانشگاه پیام نور مرکز تهران) (gbayatasghary@yahoo.com) 

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ تاریخ تایید: ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
مقدمه

با آغاز خلافت علی عليه السلام مخالفت‌هایی با ابتدای رخ داد که بخش مهمی از دوران خلافت ابتدایی را به خود اختصاص داده است. به دلیل آنکه مخالفان هر حکومتی با توجه به قدرت و موقعیت خود و شباهت توزیع قدرت و فرهنگ جامعه از روی‌های گوناگونی برای مخالفت خود به می‌گردند. تغییرات سیاسی مخالفان علی عليه السلام از نظر نوع و روش مخالفت، تغییرات رفتاری در جریان خلافت سیاسی ابتدایی و عواملی به وجود آورده‌اند، آن‌ها مهم و ضروری است. علی علیله السلام برای تغییرات مسیر شکست، قابلیت و مارگین تحسین کرده‌اند. خود مخالفان بخش‌بندی‌اند. به‌کمک روشنی در جامعه‌شناسی و تغییرات های رفتار سیاسی، می‌توان مطالعات تاریخی را با تغییرات یا تغییر نهایی با به تعمیم‌پذیری تغییرات کرده است. از آنجا که سیاست‌شناسی تغییرات رفتار سیاسی مخالفان علی علیله السلام برای تغییرات آن در مورد بررسی گردد. پژوهش‌ها نشان داده‌اند چه کسانی پیر و چه نوع رفتار سیاست‌دان‌ها است؟

1- مخالفان علی علیله السلام که اکتفا می‌کنند و برداختن به عقل تغییرات رفتاری پژوهشی دیگر را نیاز دارند. پژوهش‌هایی به بررسی‌های این پژوهش می‌تواند است.

۲- تغییرات رفتار مخالفان علی علیله السلام در چه گروه‌هایی قابل دسته‌بندی است؟

مدل مقدماتی سیاست‌شناسی تغییرات رفتاری مخالفان علی علیله السلام و تعیین نظری و عملیاتی واژگان

به منظور دسته‌بندی رفتار سیاسی مخالفان علی علیله السلام و تغییرات آن در خلافت ابتدایی، مدل مقدماتی سیاست‌شناسی که تغییر رفتاری مخالفان مذکوری از آن آمده است، ارائه می‌شود.

1. حسین بشاره، (۱۳۵۳)، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: چاپار، ص ۲۷۷.
2. Typology
3. Political behavior
سنگشناسی رفتار سیاسی مخالفان امام علی(ع) در دوره خلافت

جدول شماره (1)

<table>
<thead>
<tr>
<th>انواع گروه‌های مخالف</th>
<th>تغییر رفتار سیاسی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>رفتار دوم</td>
<td>رفتار سوم</td>
</tr>
<tr>
<td>۱- همراه سیس مخالفات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>۲- مخالفان سیس همراه</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>۳- مخالفان، سیس همراه</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>۴- مخالفان تداومی</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

توضیحات: علامت مثبت (+) بعنی همراهی و علامت منفی (-) بعنی مخالفت

لازم به بیان آوری است که در این مقاله داده‌های تاریخی بر اساس منابع به کار برده شده و تقدیم اطلاعات و گزارش‌های صورت وجود اختلاف در گزارش‌های آن‌هاست و لذا ممکن است برخی از مخالفان امام در منابع پیدا شوند که مورد بررسی در این پژوهش قرار نگرفتند و در حقیقت جامعه آمالی این پژوهش، منابع مورد استفاده در این مقاله است که بیشتر این پژوهش بر کتاب‌های نبرد صفين، تاریخ طبری، اسناد الاعراف، الفتح، مروج الذهب، تاریخ عقیقی، اسدالله، اختیاری، معرفه الرجال، طبقات الخرجی، نصوص من تاریخ ایبی مخفی، غلامان، اخبار طوال، شرح فقه البلاغه این ایبی الحدید، الجمل، الاسباب في تemies

الصحابه و الاستعاب می‌باشد.
4 مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره 8

تعريف نظری و عملیاتی از گوناگونی

مختصران: در یزوهش حاضر منظور از مختصران: افراد و گروه‌هایی است که به شیوه‌های مختصران به مقابله با خلافت علی طیب‌الله پرداختند.

رفتار سیاسی و تغییرات آن: در جامعه‌شناسی سیاسی هر عمل داوطلبانه موافق و با نامه‌ای سازمان یافته یا نامه‌ای شمل روش‌هایی مشورت برای تأثیر بر سیاست و ارادة امور عمومی در هر سطحی از حکومت را گویند. ۳ در این یزوهش منظور از انواع گروه‌های مختصر مندرج در سیاست‌های مقدماتی است در حوزه ای سیاسی انسان، مختصرات سیاسی هر سیاست‌ها و محتویاتی از جمله برگرفته از تاریخی فکری یکی است: رفتار سیاسی موافق به همراه با پذیرش (بعیج) و تئیز مشارکت فعال شاخص گذاری شده‌اند. رفتار سیاسی مختصر نیز در طرف عدم پذیرش (عده بیعج) عدم مشارکت سیاسی، مختصر تبلیغاتی، پیوستن به دسته و همراهی با و سرات‌جام جنگ به‌دلیل است.

سیاست‌های: تفسیر ویژه داده‌ها بر پایه میانگین خاص را گویند. به کمک سیاست‌های

می‌توان گونه‌هایی از حوادث تاریخی دیدست اورد که بیشتر امکان قانون‌مندی داشته باشند. ۳ در تحقیق حاضر نوع رفتار سیاسی مختصران علی طیب‌الله و دفعات تغییرات آن دو رکن اصلی مدل مقدماتی سیاست‌های می‌باشد.

1. Opposition
2. محمدرحیم عیوضی، (1385)، جامعه‌شناسی/پژوهش در ایران، تهران: قوام، صص. 68-98 می‌باشد
3. باقر ساروخانی، (1381)، روشنایی تحقیق در علوم اجتماعی، ج 2، تهران: پژوهشگاه علوم اجتماعی، صص. 257-251.
سنگشناسی رفتار سیاسی مخالفان امام علی(ع) در دوره خلافت

گردآوری داده‌های تاریخی

با توجه به جدول سنگشناسی مقدماتی، داده‌های تاریخی در این بخش در قالب سه گروه اصلی مخالفان علی(ع) با توجه به نوع رفتارهای سیاسی بعدی مخالفان و دفعات تغییر رفتارشان به شرح ذیل شناسایی شده است.

گروه اول: همراه سیستم مخالفت

این گروه شامل افرادی است که یک یا چندین مشارکت با علی(ع) تغییر رفتار داده و به نوعی به مخالفت با ایشان پرداخته‌اند. بنابراین رفتارهای تاریخی آن‌ها به دو گروه کاردارگیران و بی‌بان شکنان تقسیم می‌شوند.

الف) کاردارگیران

این گروه پس از بیعت یا مشارکت قبل با علی(ع) می‌تواند دچار تغییر رفتار شده و به کاردارگیری از همراهی و مشارکت سیاسی با امام علی(ع) بپردازد. رفتار آنان پس از ابتدا به دفعات تغییر رفتار سیاسی شامل ۹۰ درصدی گروه یکی سیاستی ۳ کاردارگیران با یکبار تغییر رفتار سیاسی ۳ کاردارگیران با چهاربار تغییر رفتار سیاسی می‌باشد.

۱) کاردارگیران با یکبار تغییر رفتار سیاسی

این افراد پس از بیعت، از تحولات سیاسی جامعه کاردارگیری کردن و به دلایلی تا پایان خلافت از هر گونه مشارکت سیاسی دوری جستند. سخن مخاطب در مورد بیعت این افراد به بیشتر آنها از یکتا مسلمانان بودند یکی نیست. برخی معنای معتقد به عدم بیعت یکتا از آنان هستند. اولی بیشتر منابع افکار دارند که همه افراد این گروه یا در آغاز و یا بعد به تأخیر بیعت کرده‌اند. این گروه که قاعدین نامیده می‌شوند، با درخواست علی(ع) برای

۱. ابن ابی الحدیده، (۱۳۹۹)، جمله‌های تاریخ در شرح تهجیه البیان، ج. ۲. ترجمه محمود مهدوی دامغانی. تهران:

۲. ابن ابی الحدیده، (۱۳۹۹)، طبقات الکبری، ج. ۳. ترجمه محمود مهدوی دامغانی. تهران: نشر فرهنگ و اندیشه، ص۳۲۴: مسعودی (۱۳۶۲۴) مروج الدین، ج. ۴. قلم: دارالیلجه. ص۲۵۳: جمله‌های تاریخ در شرح تهجیه البیانه.

۱. ابن ابی الحدیده، (۱۳۹۹)، جمله‌های تاریخ در شرح تهجیه البیانه، ج. ۲. ترجمه محمود مهدوی دامغانی. تهران:

۲. ابن ابی الحدیده، (۱۳۹۹)، طبقات الکبری، ج. ۳. ترجمه محمود مهدوی دامغانی. تهران: نشر فرهنگ و اندیشه، ص۳۲۴: مسعودی (۱۳۶۲۴) مروج الدین، ج. ۴. قلم: دارالیلجه، ص۲۵۳: جمله‌های تاریخ در شرح تهجیه البیانه.
۶ مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره ۸

شرکت در جنگ‌ها مخالفت کردن، سعد بن ابی وفا، ۱. عبدالله بن عمر، ۲. حکیم بن حزام، ۳. اسحاق بن زید، ۴. محمد بن مسلمه، ۵. زید بن حنظله تعمیمی، ۶. زید بن ثابت، ۷. رافع ابن خدیج، ۸. آبوسید خدیری، ۹. صهیب بن سنان، قدامه بن مضعون، اهناب صیفی، ۱۰. سلمه بن وقش، ۱۱. عبدالله بن سلام، ۱۲. عقبه بن عامر، ۱۳. سعد بن زید بن عمر بن نفيل، ۱۴. وهب بن صیفی، ۱۵. ایوب موسی اشکویی، ۱۶. عیبده بن قيس سلمانی، ۱۷. ربيع بن خُبیق، ۱۸.

۱. ابوهربیه دیوینی، (۱۲۴۶)، اخبار الطوال، ترجمه صادق نمادنی، تهران: پدیده فرهنگ ایران، ص ۱۵۶.
۲. تاریخ الرسول، و الملوک، ج، ص ۲۴۷.
۳. اخبار الطوال، ص ۳۸۵-۳۸۶.
۴. طریق، (۱۲۴۶)، نیبر جمل، ترجمه محمد مهدوی دامغانی، تهران: نی، ص ص ۵۲-۵۴.
۵. ابن قتیبه دیوینی، (۱۲۴۶)، اسلاطین، و سیاست، ترجمه ناصر طباطبایی، تهران: نی، ص ص ۷۸-۷۹-۸۴ اخبار الطوال، ص ۱۵۶.
۶. تاریخ الرسول، و الملوک، ج، ص ۲۴۵.
۷. ابن اثیر، (۱۲۱۷)، سیرالاوه، و معرفت الصحابه، ج، تحقیق شیخ خلیل وماوو شیما، بیروت: دارالمعرفه، ص ۲۳۶.
۸. مروج الدین، ج، ص ۳۵۳.
۹. طویسی، (۱۲۴۷)، اختصار معرفی الرجال، قم: موسسه آل البيت، ص ۲۰۰.
۱۰. مروج الدین، ج، ص ۳۵۳.
۱۱. تاریخ الرسول، و الملوک، ج، ص ۳۸۱.
۱۲. ماروی، ص ۴۵۵.
۱۳. اخبار الطوال، ص ۱۲۵، نیبر جمل، ص ۱۲۵.
۱۴. پادیز، (۱۲۱۷)، النسب الاصطیاف، ج، تحقیق سهیل زکاری، و ریاض زرکژی، بیروت: دارالفکر، ص ص ۳۴۳.
۱۵. همایش، ص ۳۴۰.
۱۶. اخبار الطوال، ص ۵۹.
۱۷. نصر بن مروج مینیری، (۱۲۰۵)، بیکار صفین، تحقیق عبدالله مسلم هارون، ترجمه پرویز آتابکی، تهران: سازمان آموزش و پرورش، ص ص ۶۴-۶۵.
۱۸. همایش، ص ۶۴-۶۵، اخبار الطوال، ص ۱۸۲.
سنگشناسی رفتار سیاسی مخالفان امام علی(ع) در دوره خلافت

حارث بن حوطب یا به‌همان کوفه، تیرین بن عمار، عثمان بن حسن یا جزو این گروه هستند.

ایران این گروه یا علی بن صالح، پیغامبر کردند و به برتری‌های علی بن صالح معرفی یافت. اما به نسبت به دلیل بی‌میلی به جنگ‌های داخیل و یا به بهانه دانستن شک و شباهت، به علی بن صالح، یا به اهل جمل و یا معماره نیپستند و کمکی نزد کردند.

2- کتاب‌گیران یا بویار تغییر رفتار سیاسی
این گروه شامل افرادی هستند که با علی بن صالح پیغامت کردند، اما به دلایلی علی بن صالح را در جنگ همراهی کردند و تغییر رفتار دادند و با کتاب‌گیران خود به مخالفت با ایشان پرداختند. آنان ادکلی بعد در رفتار دوم خود، تغییر دادند و به علی بن صالح پیوستند و تا پایان خلافت همیشه همراه ایشان بودند. این گروه که پیشتر از بنزگان بودند، با دیدن صحابهٔ ای جون طلبه و زیب و امومیون عاشیه دچار شک و تردید شده، از همراهی علی بن صالح کاسته‌نده و پس از جنگ، دوباره به علی بن صالح احتراف نهادند.

3- جاریه بن قدامه، حارث بن بدر و زید بن جبله و اعیان بن ضیعیه تعیمی، فروه بن نوافل بن حارث تمیمی و عمر بن جعفر، یک‌گروه جرمی، سلمان بن مصطفی خرازی و سعید بن قیس همدانی و ابویبده بن عوف ازدی و غربی بن شرحبیل همدانی یا جزء این گروه هستند.

1. یعقوبی (۱۲۸۷): تاریخ یعقوبی، ج۲، ترجمه محمود ابراهیم آبیی، تهران: علیس و فرهنگی، ص۱۲۳.
2. پیکار صفحه، ص۱۲۴.
3. همان، ص۱۱۹.
4. موسیه، ص۲۶۱.
5. طبقات العربی، ج۲، ص۲۴.
6. پیکار صفحات، ص۵۱-۹۴.
7. تاریخ یعقوبی، ج۱، ص۲۴۴.
8. پیکار صفحات، ص۲۰۷.
9. سید رضی (کردارورده)، (۱۳۸۷)، نهج البلاغه، ترجمه حسین استاد وی، تهران: اسو، ص۲۴۲.
10. نهج البلاغه، ج۱، ص۲۴۹.
11. نهج البلاغه، ص۲۴۴.
12. پیکار صفحات، ص۱۷۲.
8 مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره 8

3- کتاب‌های گریز با سه بار تغییر رفتار سیاسی
برخی از مخالفان علیهBAT، پس از بیعت با او و مشارکت فعال داشتند و همراهی او در جنگ‌ها به دلیل بی مخالفت با او یا پرداختن از او کارهگری کردند. اما دوباره به همراهی با او پرداختند. سعیر بن فنکی، فارابی برنده پس از بیعت، در جنگ صفین حاضر شد و به دلیل آنکه خواهان صلح بود، با بر تنیه شدند. از جنگ کناره‌گیری کرد سپس به خروج پیوست و لیلی پیش از جنگ ته ورون، با سخنانی علیه نهضت اسلام، به اسیر پیوست و همراهان در ته ورون حاضرشد. این گروه همه ماند مسرور، از خروج پیوست که به علی نهضتی، پیوستند و در جنگ رو در روی و قرار نگرفتند. این دسته هشت هزار نفری از 12 هزار نفر خروجی که در حرواره پیوستند. پس از روشنتگری علی نهضتی، از خروج جدا شدند و به اسیر پیوستند. اما آنها تا نام سران آنها در منابع آمده است. گروه بن تولف ونی. ۷ خنثی تا نبوده محاربی. یزید بن قیس ارجحی، ۸ عبادالله بن کوام پیشکر. ۹ از دیگر افراد این گروه پیوستند.

4- کتاب‌های گریز با چهاربار تغییر رفتار سیاسی
این گروه پس از بیعت و مشارکت فعال با علی بن علی نهضتی، کتاب‌های گریزی و مخالفت با اسیران پرداختند. پس از آن به دلیل به علی نهضتی، پیوستند و را در جنگ‌ها همراهی کردند، اما پس از آن را را هر کرده و به کتاب‌های گریزی روى آوردند. این بخش از قبس نمونه آنان است. وی رئیس قیبله کنده و حاکم آذربایجان بود. علی نهضتی، از آن خروجی که خراج آنها را پس دهد به کوپن باید. وی در آغاز تیزترفت و لیلی به دلیل ناخوش داشتند پیوستن به شامیان به کوپن آمد. وی در صفح حاضر شد و در آخر حماسی از این که تعهدی از مسلمانان را کشته بود ناراحت شد. در شب لیله الهیبر، حمله سرازیری را باعث

1. همان، ص 688.
2. تاریخ الرسول والملوك، ج 5، ص 68/خبر الطوران، ص 132.
3. بیکار، ص 688.
4. همان، ص 289.
5. تاریخ الرسول والملوك، ج 5، ص 95.
6. خبر الطوران، ص 132.
7. بیکار، ص 38.
8. انساب الإشراف، ج 2، ص 792.
ستنخش سیاسی برخی فعالان نظام نظامی از سوی لودر، مایکل دیوین آمریکایی، در دوره خلافت اول و تا کنونی، از دیدگاه این بود که با توجه به تغییرات و تغییرات و تغییرات، باید به آنها علیه این امر خلاقیت و تحلیلی شکنید. این برخی فعالان نظام نظامی از سوی لودر، مایکل دیوین آمریکایی، در دوره خلافت اول و تا کنونی، از دیدگاه این بود که با توجه به تغییرات و تغییرات و تغییرات، باید به آنها علیه این امر خلاقیت و تحلیلی شکنید.

1. اخبار اطلاع‌رسانی، صص 184-185/187، جلد تاریخ در سه شنبه نهایی (1380)؛ نوشته‌های ناشر در کتاب از اول اول (4).
2. پیکار کوثری، صص 135-136/181/184، در کتاب انتخابات اسرائیل (4).
4. پیکار کوثری، صص 135-136/181/184، در کتاب انتخابات اسرائیل (4).
5. شکیبای گزاره، صص 135-136/181/184، در کتاب انتخابات اسرائیل (4).
7. پیکار کوثری، صص 135-136/181/184، در کتاب انتخابات اسرائیل (4).
8. پیکار کوثری، صص 135-136/181/184، در کتاب انتخابات اسرائیل (4).
10 مطالعات تاریخ نعمتی. شماره 8

گرفنده. برخی دیگر مانند نجاتی شاعر، تنها در قلمرو معاویه زندگی کردن. در منابع، گزارشی بهتری از آنها مانند تعلیبات جزیره و عثمانیان صناعه، به صورت قبیله‌ای آمده است. مقدس بن زید، یک بشر بن عثمان مری و قیس بن مرین یک دلیل در تعمیم گزارش است. دیووش به همین بن قیس عبید، بن عم برادر قیس بن نعمتی، 1 منذر بن جارود عربی و عبده بن عبدالرحمن بن مسعود بن اوس بن مغیث ثقیفی، 10 فقهی بن شور، 11 طرق بن عبده بن کعب بن اسحاق نهی‌دی، 11 حمظه بن ریبع بن صیفی تعمیم، 11 اسکه بن زید و مسروق بن ابیضبی، 11 مصقله بن هبه بهبهانی، 15 ابن عثیم، 14 ابن بن حجر حضرتی، 15 عبده بن مختوم عبیدی، 10 جریر بن عبده بچه، 11 عبده بن عمر 10 از دیگر افراد این غروب می‌باشند.

واوحاشاق الفقه (1376)،الغابات. ترجمه عبدالحمید ایبی، تهران: فرهنگ و ارشاد، ص 201
1. ابن آثر (1378)،تاریخ کامل، ج 5. ترجمه حسن روحانی، تهران: استانداری، ص 1987
2. ابن ابی علی، (1376)،الغابات. ترجمه مجدد احمد محمد مستوفی هری، تصحیح غلام رضا طباطبایی، مجدد، تهران: آموزش اقلیم اسلامی، ص 1971
3. نامی کنیه، طرح، تاریخ الرجال، الملوک، ج 5، ص 202
4. پیام، ص 243
5. تاریخ، ص 186
6. تاریخ کامل، ج 5، ص 112
7. تاریخ، ص 328
8. پیام، ص 379
9. همان، ص 38
10. العلومات، ص 379
11. همان.
12. همان، ص 320
13. همان، ص 316
14. العلومات، ص 208
15. تاریخ الرجال، الملوک، ج 5، ص 320
16. العلومات، ص 379
17. همان، ص 320
18. پیام، ص 163
19. همان، ص 92
20. انساب الإشراف، ج 3، ص 7879
منشأ وstęp رفتار سیاسی مخالفان امام علی(ع) در دوره خلافت

۲- پیمان شکناب با دو بار تغییر رفتار سیاسی
این گروه پس از بیعت با امام علی(ع) دچار تغییر رفتار شدند و با راه انداختن تبلیغات منفی علیه آنها برای توجیه مخالفت خود، به گردآوری نیروی نظامی و جنگ با علی(ع) پرداختند. طلبه و زیرکه از صحبای پرگز و عصره مبشر، پیوند، در آغاز با امام بیعت کردند، اما به دلایلی که بحث در مورد آن در حوزه هدف این پروفسیونال نست، با ایجاد تبلیغات منفی علیه علی(ع) مدعی خون‌خواری عثمان شدند و با جمع‌آوری نیرو و همراه ساخت ام‌المومنین عائشه و فتح صدر، جنگ جمل را ضلیل اندکختند. افراد زائری در این گروه قابل شناسایی هستند. قبایل قریش در این گروه زیاد هستند. مجموع بن مسعود سلمی، زفر بن حارث کلیبی، عصر بن نعیم با همی و کرب بن سور، عیسی بن بدری و عبدالله بن بدری، موسی بن بدری، عمر بن امر، هلال بن سکیب و رضی بن عمه، عبیدالرحمن بن جمیری، عبیدالرحمان بن جمیری، عبیدالرحمن بن محمد بن طلبه، امام نوبختی از افراد این گروه هستند. مهم افرادی که در این گروه آمدند، در جنگ کشتی شدند و افرادی که زندگی مانندند، دارای تغییرات رفتاری دیگری هستند که در گروه‌های دیگر آورده می‌شوند.

۳- پیمان شکناب با سه بار تغییر رفتار سیاسی
برخی مخالفان که سه بار تغییر رفتاری داشتند، بر اساس نوع رفتار و مخالثتنام، در دو مجموعه تغییر رفتاری معرفی می‌شوند.

۱- حکم تشییعی، (بی‌تا)، المنتدرک، علی صحیحی، بوسف و عرب، مرعشی، بیروت، دارالعرفه، ص ۶۴۷.
۲- تاریخ الاحراه، ص ۶۴۷.
۳- مصادر، ص ۱۵۸.
۴- اخبار الطوارئ، ص ۱۵۸.
۵- انها، (بی‌تا)، الكمال، ص ۳۹۵.
۶- ترجمه عباس خلیلی، تهران: علمی، ص ۲۵۶.
۷- اخبار الطوارئ، ص ۱۵۸.
۸- ابن اثری، ج ۳، ص ۲۹۱.
۹- اخبار الطوارئ، ج ۳، ص ۲۹۱.
۱۰- فضائل الخبری، ج ۵، ص ۱۶۵.
۱۱- ابن بیدلاری (۱۴۱۱)، (بی‌تا)، المنتدرک، ج ۲، بیروت، دارالعرفه، ص ۸۲۶.
۱۲- انساب الاحراه، ج ۳، ص ۱۷۱.
الف) گروهی از مخالفان علی میلادی، پس از بیعت با ایشان، با او به جنگ برخورد و پیمان خود را شکستند. آنان پس از نامیدی از جنگ، بیعت نموده و سپس کناره‌گیری کردند. موسی بن طلحة که در همه جریان‌های سیاسی همراه بوده بود، پس از بیعت و شرکت در جنگ جمل، وقتی شکست خورید، از آن رو به علاقمندی پیوسته به معاونی نبود. آزادانه با یعقوب یعیشتی که خود را می‌خواست به فرماندهی خود و جنگ را برای مبارزه ای که بودند و خواهان همراهی با او برای خود، کناره‌گیری کرد و به همراه برخی سران جمل به مدتی رفت و ناپایان خلافت. آنچه ماند، افراد این گروه کامل مغزه این شعبه تفیقی، سعدی این عباس، عبدالله بن زیده به دلیل دست نیافتن به اهدافشان همراه شدند در جبهه علی میلادی، با معاونی را موقعیت می‌خواهند و سپس کناره‌گیری کردند. 

ب) سنخ دیگر سختی، هستند که پس از بیعت و مشارکت فعال و همراهی با علی میلادی، به دلیل به وجود آمدن شک و شوه در ذهنان اندک مخالفت با علی روابط با و در آغاز، افراد این گروه از ماروقیان پادت. در میان آنها قاریان قرآن و رامز اشکالی که زانوانشان پیشه بسته بود و وجود داشت. آنها در صفحه به دنبال بر نیزه شدن قرآن، بهتشدید طرفدار حکم را می‌دادند و هر چند پیش از آنها مانند عروه این ادیه از همان آغاز شمرد لاحق از الله سر دادند، ولی پیشتر افراد این گروه پس از به وجود آمدن شک و تریدر در ذهن اندک خواهان حکم قرار شدند و از جنگ کناره‌گیری کردند. آنها سپس پیش‌برکن عشته و با کف پانش ساخت و حکم و پیوسته به طرفداران می‌شمرد لاحق از الله، با تأویل نادرست آیات قرآن، علی میلادی گناهکار دانستند. یک علی میلادی، نیز ضمن روشگری، آنها را فقهی دین و

1. تاریخ ارزش و شاخصه، ج.6 ص. 541.
2. مرجع الدوست، ج.2 ص. 541 تاریخ کامل ج.2 ص. 541.
3. همایون.
4. اختیارالوطان، ص.27 تاریخ ارزش و شاخصه، ج.2 ص. 541.
5. ایبی معرفی، ج.2 ص. 541 تاریخ ارزش و شاخصه، ج.2 ص. 541.
6. حسین میثمی، (1279) خواج در ایران (این اخبار در سوم هجرا)، تهران: مرکز پژوهشی اسلام و ایران، ص. 28.
7. تاریخ ارزش و شاخصه، ج.5 ص. 598.
8. آسانی اطلاعات، ج.2 ص. 541 تاریخ ارزش و شاخصه، ج.2 ص. 541.
9. تاریخ ارزش و شاخصه، ج.2 ص. 541 تاریخ ارزش و شاخصه، ج.2 ص. 541.
سنگ شناسی رفتار سیاسی مخالفان امام علی(ع) در دوره خلافت

فیلسوف قرآن دانسته‌اند که این نوع رفتار چنین نشان‌دهنده است، هزار و هشصد تن از آنها در جنگ نهروان کشته شدند و برخی دیگر تنها مبتلا گردیدند. اما باز به مخالفت با علم شیعه پرداختند. یزد بن حسن طیبی، علیه الله بن وہب راضی؟ زرعه بن برق طیبی، شریح بن ابی اویل عیسی و حمزه بن سنان اسدی، عموی بن مالک نهانی و یشیع بن زید ولیعی و زید بن عاصم محرابی، حرقص بن زهیر سعیدی، رییبیه ابی هشام خمیسی و زید بن عید بن حاتم طایبی، عبیدالله بن علوی بیضی، شجرل سلمانی، معاذ بن جوین و حرامه بن عید بن حاتم، عروه بن ابی الیومال بن ادیه، مستورود بن علاء تمیمی، جد و معدان و صالح بن شفیق، علیه الله بن ابی احوصاء طایبی، جهانر بن دعوی، ابووضیم سعیدی، ابی اسیر بن عوف شیبائی و هلال بن علیه و مجدل بن علیه، انته‌بین بیلی و سعید بن قفل تمی و حیان بن ثیانی سلمی.

<table>
<thead>
<tr>
<th>تاریخ اول</th>
<th>تاریخ دوم</th>
<th>تاریخ سوم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1000</td>
<td>1000</td>
<td>1000</td>
</tr>
<tr>
<td>1001</td>
<td>1001</td>
<td>1001</td>
</tr>
<tr>
<td>1002</td>
<td>1002</td>
<td>1002</td>
</tr>
<tr>
<td>1003</td>
<td>1003</td>
<td>1003</td>
</tr>
<tr>
<td>1004</td>
<td>1004</td>
<td>1004</td>
</tr>
<tr>
<td>1005</td>
<td>1005</td>
<td>1005</td>
</tr>
<tr>
<td>1006</td>
<td>1006</td>
<td>1006</td>
</tr>
<tr>
<td>1007</td>
<td>1007</td>
<td>1007</td>
</tr>
<tr>
<td>1008</td>
<td>1008</td>
<td>1008</td>
</tr>
<tr>
<td>1009</td>
<td>1009</td>
<td>1009</td>
</tr>
<tr>
<td>1010</td>
<td>1010</td>
<td>1010</td>
</tr>
<tr>
<td>1011</td>
<td>1011</td>
<td>1011</td>
</tr>
<tr>
<td>1012</td>
<td>1012</td>
<td>1012</td>
</tr>
<tr>
<td>1013</td>
<td>1013</td>
<td>1013</td>
</tr>
<tr>
<td>1014</td>
<td>1014</td>
<td>1014</td>
</tr>
<tr>
<td>1015</td>
<td>1015</td>
<td>1015</td>
</tr>
<tr>
<td>1016</td>
<td>1016</td>
<td>1016</td>
</tr>
<tr>
<td>1017</td>
<td>1017</td>
<td>1017</td>
</tr>
<tr>
<td>1018</td>
<td>1018</td>
<td>1018</td>
</tr>
<tr>
<td>1019</td>
<td>1019</td>
<td>1019</td>
</tr>
<tr>
<td>1020</td>
<td>1020</td>
<td>1020</td>
</tr>
</tbody>
</table>
 عبدالله‌الحنم بن ملجم مرادي و نزال بن عامر و عبدالله بن مالك صيداوي از افراد این گروه گروه‌می‌باشند.

4- پیمان‌شکنان با چهار بار تغییر رفتار سیاسی این گروه پس از بیعت، به جنگ با علی سلام، و پیمان شریک پردایختند. اما یک بار دیگر دوباره بیعت کردند و با توجه به فضای جامعه، علی سلام، را در جنگ‌ها همراهی کردند. به رغم آن، زمینه‌های مخالفت همچنان در آنها وجود داشت و به محض بروز شرایط منتفی در پیان خلافت علی سلام، دوباره مخالفت و کناره‌گیری از علی سلام، را در پیش گرفتند. پیشتر افراد این گروه از بزرگان برده بودند، مانند مالک بسیار شیعیانی که در جمل حاضر شد و پس از بیعت، از دامن عبدالله بن عامر از طرف معاویه به برده‌بودن می‌خواهند، رفتار آنها در جهتی گیری سیاسی برده‌می‌تواند بود. صبره بین شیعیان و حضین بن منذر رقابتشان ریمعی از افراد این گروه می‌باشد.

5- پیمان‌شکنان با چهار بار تغییر رفتار سیاسی داشتند. تغییرات رفتاری زیادی از ویژگی این سنن است. آنها پس از بیعت به جنگ با علی سلام، در جنگ جمل پردایختند. مصالحه اندیشه‌ای آنها باعث بیعت دوباره ایشان شد و آنها را به همراهی با علی سلام، کشتند. این گروه نیز مانند گروه پیشین پابیند تصمیم خود نبودند و در جنگ‌های صاف و طرفدار نشان‌های دادند و حمایت را رأی دادند و سرادر در سال‌های پیمانی، حکومت علی سلام، به جنگ با ایشان روی آوردند. به نظر نرسیده، به رغم بیعت مجدد، آن‌ها مخالفت همچنان در دوران آنها وجود داشته است، چنان‌چه در این دوره‌ها، به‌خیال شیعیان است. خبرتی بین راشد ناجی، جزئی این گروه است که جنگ‌های خود با علی سلام، را حتی در سواحل خلیج فارس ادامه داد. 5 علی‌الرحمن بن عمر بن عثمان قریشی تیمی و عبدالله بن خازم سلمی از آنان هستند.

1- اخبار‌التعاون، ص 326، الفنون، ص 394.
2- العیاریات، ص 188، نسبت‌الشراو، ق 3، ص 249.
3- تاریخ الرسول والملک، ج 3، ص 125، الفنون، ص 142، 167، 152، العیاریات، ص 188.
4- همان، ص 319، الفنون، ص 130.
5- العیاریات، ص 142، 161-164، 175.
گروه دوم: مخالفت سپس هرمزی
این گروه شامل افرادی است که در آغاز خلافت با علی علیه السلام، بعث نکردند، اما اندکی بعد
با پاژش‌های سوی ایشان تغییر رفتار داده و در دوران خلافت به هرمزی و مشارکت فعال
پرداختند. در پژوهش‌های جدید، کمتری بر بررسی این گروه پرداخته شده است. برخی از
آنها در جنگ صفين با دست آوردن برخی حقایق در مورد شخصیت معاونی و اهدافش،
و رنگیده شدن از او یا شناخت علی علیه السلام، دست از مخالفت با امام علی
علیه السلام کشیدند.
برخی افراد این گروه یپس از بیعت، به علی علیه السلام، پیوستند و از پاریز بیا و فیا و شدن،
مانند علی بن مهیه، و برخی دیگر به دلیل تهدید معاونیه نتوانستند به
علی علیه السلام پیوستند و از این معاونی به جدید شده و یا به وسیله او کشیدند وی چون هدف،
شناخت دادن تغییر رفتار آنها یود در این گروه جای داده شدند. حامی بن مالک و حارث بن
عوف سکیکی، علی بن ابی محسن قلی، پسر عمومی عمر و بن عاص، خواهر زاده
شرحبی، میری بن اقبال، ابوشری بن ابهر بن صحاب، فلان بن حبل، عقیل بن مالک،
عابد الله بن عمر عبیسی، معاونی بن ضحاک بن سفیان، علی بن سوید بن حمیری،
دیگر افراد این گروه هستند.

---

1. تاریخ یعقوبی، ج. 2، ص. 78، تاریخ کامل، ج. 5، ص. 1928.
2. التقویه، ص. 55.
3. اسماعیل و سیاست، ص. 145.
4. امیر معین، ص. 76.
5. همان، ص. 76.
6. همان، ص. 242-245.
7. همان، ص. 130-146.
8. التقویه، ص. 43.
9. همان، ص. 582.
10. همان، ص. 574-575.
11. بیکار سفیین، صص. 644-646.
12. جلد دوم تاریخ در شرح نهج البلاغه، ج. 4، ص. 518.
۱۶ مطالعات تاریخ فرهنگی: شماره ۸

گروه سوم: مخالفت سپس هرآمی سپس مخالفت
افراد این گروه در آغاز با امام بیعت نکردند و در دوران خلافت امام تیزبا ایشان وارد جنگ شدند اما پس از شکست، با نادرستان دانتست معاویه و نادرستان نیرو برای جنگ دوباره و بی میانی در پیوند به علی طبیعتی با امام بیعت کردند و سپس از ایشان کناره گیری کردند. علیه آن، این و سعید بن عثمان ۳ این گروه می‌پیشند.

گروه چهارم: مخالفت تداومی
افراد این گروه از آغاز تا پایان دوران خلافت علی طبیعتی به مخالفت با و برداختند. آنان با علی طبیعتی بیعت نکردند و با کناره‌گیری سیاسی با اقامت به جنگ علیه وی، به مخالفت با و برداختند. تغییرات رفتار سیاسی مخالفان تداومی در دوره صورت گرفت و مخالفان جنگ طلب معرفی می‌شوند.

الف) مخالفان کناره گیر
این افراد به دلیل نظر سکوت در سرزمین شام که زیر فرمان معاویه قرار داشت، شک و شهی نسبت به حقیقت حواشی که با رؤی کار آمدن علی طبیعتی برای جامعه وجود آمدند بود. این افسار دانتست طبیعتی و نادرستان دانتست قتل او با طبیعت و نادرستان جنگ‌های داخلی با علی طبیعتی بیعت نکردند. آنان دوستدار بیعت و همراهی با معاویه نبودند و در مورد حقایق قتل عثمان و بیعت با علی طبیعتی: شک داشتند و لذا با و نیز بیعت نکردند و به همین دلیل صلح دانتست که از جراینام جامعه کناره‌گیری کنند. این این خریم اسید در شعری گفت: «آیا مسلمان را بی‌جانه بکشیم که تا عمر دارم سودی به خود نرسانده باشم». عیاض تماشایی: عبدالرحمن بن غنم تماشایی، نجاشی بن حارث، این بن خریم اسید.

---
1. تاریخ الرسل والملوك، ج. ۴. صص. ۵۴۴-۵۴۹، انساب الإشراف، ج. ۲. صص. ۱۲-۱۳.
2. تاریخ الرسانی، ج. ۳. صص. ۲۵۲-۲۵۳.
3. پیکار مسلمین، صص. ۷۷-۷۸.
4. تاریخ الرسانی، ج. ۴. صص. ۲۳۰-۲۳۲.
5. پیکار مسلمین، صص. ۹۱۶-۹۱۷.
6. همایش، صص. ۶۲-۹۲.
7. همایش، صص. ۹۷-۱۱۸.
8. همایش، صص. ۷۴.
9. همایش، صص. ۱۰۰.
10. همایش، صص. ۶۱۵-۶۱۶.
منشأ: منشوری رفتار سیاسی مخالفان امام علی(ع) در دوره خلافت

حسین بن ثابت انصاری و پسر امام(ع) ابوهیره، ساکنان دومه الجندل آن این گروه می‌باشند.

ب) چنگ طبلان

این گروه پس از آن که به دلایلی بیعت نکرده، در رفتار دوم و سوم سیاسی خود به روش‌های گوناگونی مخالفت یافتند. و همه آنها دارای دو یا بیشتر تغییر رفتار سیاسی می‌باشتند و مذاکرات آنها در روش مخالفت‌های آنها به اساس آن، خود شامل 3 زیر گروه هستند. افراد این گروه دارای دو تغییر رفتار سیاسی می‌باشند.

۱- چنگ طبلان با در پار تغییر رفتار سیاسی

این منشأ از مخالفتی بودند که در آغاز بیعت نکرده و با کنار گیری سیاسی مخالفت خود را شکار کرده و پس از مدتها با حفظ های معاویه، هرهاوی ای به چنگ گذاشته آمده آوردند. ایوب خولانی، قبایل بیشتر ایشان ۵ عثمانیهان مصر مانند برای ارطعه یا یزید بن حسین، مسلم بن مخلد خزرجی، معاویه بن خدیج، عمرو بن عاص و عبده الله عبدالوهاب و محمد پسران عمر بن ۱۳ این گروه می‌باشند.

---

۱. تاریخ الرسول و الملوك، ج. ۲، صص. ۲۳۰-۲۴۹، مصطفی (ع) علیه السلام
۲. علی بن علی بن قهله، ج. ۲، صص. ۴۲-۴۴، مصطفی (ع) علیه السلام
۳. علی بن علی بن قهله، ج. ۲، صص. ۴۲-۴۴، مصطفی (ع) علیه السلام
۴. علی بن علی بن قهله، ج. ۲، صص. ۴۲-۴۴، مصطفی (ع) علیه السلام
۵. عبدالمطلب، صص. ۷۴-۸۸، مصطفی (ع) علیه السلام
۶. علی بن علی بن قهله، ج. ۲، صص. ۴۲-۴۴، مصطفی (ع) علیه السلام
۷. علی بن علی بن قهله، ج. ۲، صص. ۴۲-۴۴، مصطفی (ع) علیه السلام
۸. مصطفی (ع) علیه السلام
۹. علی بن علی بن قهله، ج. ۲، صص. ۴۲-۴۴، مصطفی (ع) علیه السلام
۱۰. مصطفی (ع) علیه السلام
۲- چنگ طلبان یا در بار تغییر رفتار سیاسی

این افزوده که از یزدی‌گان قره‌باغ می‌باشد، به دلیل رقابت‌های قبیله‌ای باید در سمت دانست، و
با دلیل عامل، بیعت نکرده و به چنگ یا هو یا ولایتی و یا
در سبک اهدا و چنگ نیست. از چنگ دست کشیده و چون دوست‌دار عامل
علی طلبان، به دلیل همان‌های با معاویه را نمی‌پسندند، بدون بیعت با عامل
عامل عامل عامل عامل عامل عامل عامل عامل عامل عامل
برداختند. ۳- علی بن خالد بن اسیم تا همین‌جا نامه‌ای گروه است. ۴- این گروه کم‌ترین تعداد را
در بین مخالفان عامل عامل عامل عامل عامل عامل

۳- چنگ طلبان یا در بار تغییر رفتار سیاسی

افراد این سنگ به یکدیگر پیوسته و پس از عدم بیعت با جدیت به ایجاد تبلیغات متقیع عامل
علی عامل عامل عامل عامل عامل
سپس چنگ با ایشان روزی اردن. این گروه که بیشتر آنها از امویان بودند، با
کمک معاویه که برای مشروطیت بخشی به مخالفت‌های خود مدعی خون‌خواهی عثمان شده
بود، و با زیر سوال در دیدن خلافت عامل عامل عامل عامل عامل
دیگر چنگ را به جمع ارگروه‌ها مخالف در طول دوران خلافت ایشان به وجود آوردن. معاویه بن ابی سفیان. ۵- علی بن سعد بن ابی سحه، عمار بن عفیف بن ابی معتذان. ۶- سه
بن قاسم، ۷- علی بن عامر حضرت، ۸- علی بن عامر بن کریز، ۹- عثمان بن پسر سفیان.

---

1. اسناد الامام. ج: ۲۳، ص: ۲۳.
2. هم. ج: ۲۳، ص: ۱۱.
3. هم. ج: ۲۳، ص: ۲۲.
4. امامت و سیاست، ص: ۱۷۵، ج: ۱۹۸(بی‌تا). رسالت‌های سیاسی، شرح‌ها علی ابومجع، پروت، دارالکتبه
5. برید گل، ص: ۲۷-۲۷۶، ج: ۱۹۸(بی‌تا). در حالی که در شرح تاریخ در شرح تاریخ، ج: ۲، ص: ۱۹۸(بی‌تا).
6. اخبار الامام، ص: ۱۸۵، ص: ۱۸۶.
7. اخبار الامام، ص: ۱۸۵.
9. تاریخ الرسول و الملکه، ج: ۲، ص: ۲۴۷، اخبار الامام، ص: ۱۹۸.
1۰. تاریخ الرسول و الملکه، ج: ۲، ص: ۲۴۷، اخبار الامام، ص: ۲۴۷.
1۱. وفیری، ماده بینک (۱۲۴)، جان‌بیو بی‌پسر مهدی(ص)، جمعی از مترجمان، مشهد: آستان قدس
رضوی، ص: ۲۴۵، اخبار الامام، ص: ۱۹۸.
منهج تشريحي رفكار سياسي مخالفات إمام علي(ع) في دوره خلافة

مروان حكم، 1 بحري وعبد الله بن حكم، 2 ولد بن عقبه بن أبي معيط، 3 عبد الله بن وليد بن زيد بن ربيع بن عبد العزيز، 4 صوان بن أبي بكر بن خلف جمعي، 5 عبد الله بن حكيم بن حزام، 6 جندب بن حزير غامدي، 7 أسود بن أبي البيخوري، 8 عمر بن اشرف بن زفز بن حارث، 9 بركة

فاناً قرئاً في درجات جمل كتبت هذه ماذن على عدل الرحمن بن عتاب بن أميد، 10 عبد الله بن وليد بن زيد بن عدي بن ربيعة، محرز بن حارثة بن ربيعة، علي بن عدي بن ربيعة، عدل الرحمن بن عتاب بن عمر بن كرز، المسلم بن قرطبة بن عبد عمرو بن نوفل، 11 عبد الله بن سايق بن طلحة بن أبي طلحة، عدل الرحمن بن سايد بن ابي بكر، 12 برده بن وهب بن عمرو بن عائذ، معبد بن زهير بن أبي أمية بن صغيره، عدل الرحمن بن عتاب بن عثمان، عدل الرحمن بن أبي سلمة بن حارث، عبد الله بن أبي بكر بن خلف بن وهب، المسلم بن عامر بن حمدم، عدل الرحمن، عبيد الرحمن بن عمر بن حمدم بن عبد الله بن أبي قيس، 13 أبو سفيان بن حوطب بن يزيد بن أعص، 14 عبد الله بن أبي ربيئة، 15 حبيب بن مسلم بن وهب، 16 الحمار السدي، حارث بن دايعه حميري، مطاع بن طلحة عنسي، كربيل بين صباح، 17 بن سبط، 18 حمزة بن مالك همذي، 19 مخارق بن حارث زيدب، 20 سفان بن عمرو، 21

1. تاريخ الرسول والملوك، ج. 2، ص 63،/أبا الحذافة، ص 85،/بيكار صفين، ص 55.
2. تاريخ الرسول والملوك، ج. 2، ص 63،/أبا الحذافة، ص 85،/بيكار صفين، ص 55.
3. أبناء وسباس، ص 65،/جلمة تاريخ ذكرته في تاريخ الإسلام، ج. 7، ص 222-241.
4. أبناء الأطراف، ج. 3، ص 23،/أبا الحذافة، ص 85،/بيكار صفين، ص 55.
5. الكامل، ج. 3، ص 23،/أبا الحذافة، ص 85،/بيكار صفين، ص 55.
6. جامعات جامعي، ج. 3، ص 23،/أبا الحذافة، ص 85،/بيكار صفين، ص 55.
7. الكامل، ج. 3، ص 23،/أبا الحذافة، ص 85،/بيكار صفين، ص 55.
8. هماس: رصاية ار أو بحسن شرذم في جمل كتب في متناك تبوئة.
9. هماس.
10. أبناء الأطراف، ج. 3، ص 58.
11. برود جمل، ص 139.
12. بكار صفين، ص 58.
13. تاريي الخرس والملوك، ج. 5، ص 57،/بيكار صفين، ص 273.
14. تاريخ الرسول والملوك، ج. 5، ص 57،/بيكار صفين، ص 273.
15. جلمة تاريخ ذكرته في تاريخ الإسلام، ج. 7، ص 222-241،/الكامل، ج. 5، ص 23،/أبا الحذافة، ص 85،/بيكار صفين، ص 55.
16. أبناء الأطراف، ج. 3، ص 23،/الكامل، ج. 5، ص 23،/أبا الحذافة، ص 85،/بيكار صفين، ص 55.
17. تاريخ الممالك، ص 136،/أبا الحذافة، ص 85،/بيكار صفين، ص 55.
18. هماس، ص 176،/بيكار صفين، ص 238.
مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره ۸

بن سعد طیب‌ی، علی بن عباد کناتی، عوف الحارثی، عمر بن حسین سکونی، مسعود بن بشیر الخرمانی، همام بن قبیله نمبره، متروع بن منصور، حکم بن الازهر، عمار بن عامری، عوف بن مخرا، مخربین بن عماد الرحمن، حارث بن وداع حمیری، عروه بن داود دمشقی، مطاع بن عبدالله طلبی، ایبی بن ضرار ازدی، عمر بن حسین سکسکی، صالح بن فیروز عکی، مالک بن ادهم سلمانی، ریاح بن عطیق غسانی، اجلیل بن منصور کندی، ابراهیم بن وصال حمیلی، زامل بن عبید حزامی، محمد بن روضه الحمیلی، اسد بن قیس مرادی، حجاج بن صفیه، عبده‌الله بن حنیش خنیعی، عمار بن سعد، صیفی بن علی بن شام، محول بن عمو بن داودی، حجی بن اسمیر، سعید بن کعب بن ابی الحمیری، هیلی بن حمیلی، مالک بن ابراهیم، حارث بن موسی، اصیف بن ذی الجوشن، کعب بن جعفر، ثمانی بن حبله قضاعی، عمر بن مرزه جهانی، حارث بن نمر حرمی، این جون سکسکی، عبده‌الله بن عمرو ظلام، عبدالله بن عمر بین اشام، مسلم بن

1. تاریخ پروپلی، ج.۲، ص۸۱. وی نویسنده معاونی بود. در مورد برخی افراد اطلاعات کمی در متاباب بافت
2. عیزان، ص۱۹۱. ۱۸۱ و ۵۲۱
3. تاریخ اخبار، ص۲۸۴. ۵۲۱ و ۵۲۷
4. عیزان، صم۴۲. ۵۳۹
5. اخبار، ص۱۲۹. ۵۳۹
6. تاریخ، ص۱۹۱. ۵۲۱
7. تاریخ، ص۱۹۱. ۵۲۱
8. تاریخ، ص۱۹۱. ۵۲۱
9. تاریخ، ص۱۹۱. ۵۲۱
10. تاریخ، ص۱۹۱. ۵۲۱
11. تاریخ، ص۱۹۱. ۵۲۱
12. تاریخ، ص۱۹۱. ۵۲۱
13. تاریخ، ص۱۹۱. ۵۲۱
14. تاریخ، ص۱۹۱. ۵۲۱
15. تاریخ، ص۱۹۱. ۵۲۱
16. تاریخ، ص۱۹۱. ۵۲۱
17. تاریخ، ص۱۹۱. ۵۲۱
18. تاریخ، ص۱۹۱. ۵۲۱
منشأیات وفتار سیاسی مخالفان امام علی(ع) در دوره خلافت 

علی بن الحسن، ۱ زهیر بن مکحول بن کلب، ۲ سفی بن عوف عثمانی، ۳ عبدالرضا بن مسعود فزاری، ۴ زید بن شجره رضا، ۵ عبدالرحمن بن خالد بن ولید، ۶ ذو الخلافة حمیری، ۷ ردیف بن حارث کلابی، ۸ ابوالعیب سلمی، حوشب ذو ظلم، ۹ طریف بن حارث الهمانی، عبدالرحمن بن قیس قیمه، حارث بن خالد ازدی، بلاج بن آیوب هیری ازدی، حاتم بن معتصر پاوهی، ۱۱ حسان بن بحر کلابی، ۱۲ چیبی بن ذیج قیمه، شریک کنانی، نائل بن قیس قیمه، قضاع بن ابراهیم کلاعی، ۱۳ تابعه بن حوشم، عاصم بن متبرک قیمه، حارث بن زید قیمه، معده بن عمر بیجینی، عمار بن ذیل بکر، یزید بن عمر جدایی، محمد بن بای سفیان، علی‌محمد بن بیض کلابی، مسروق بن حرمله کلابی، یزید بن حرب حمیری، رییب بن زید همانی، رییب بن عمر سفیان، مخادری بن حارث حمیری، ۱۷ سماک بن مخربه اسدا، ۱۸ افراد این گروه هستند.

1. استادلری، ج.۵، ص.۱۹۸۶.
2. پیکار صفحه، ص.۱۹۸۲/الفارات، ص.۱۹۸۷.
3. همان.
4. اسناد الامام، ج.۳، ص.۲۰۰۱.
5. همان، ص.۵۹۹ تاریخ کامل، ج.۵، ص.۱۹۸۳.
6. الفارات، ص.۱۲۱۹-۱۲۲۹.
7. پیکار صفحه، ص.۲۸۲.
8. همان، ص.۲۸۲.
9. همان، ص.۲۸۳.
10. همان.
11. همان.
12. همان.
13. همان.
14. پیکار صفحه، ص.۲۰۰۰-۲۰۰۱/خبرالطلول، ص.۲۱۸/این افراد از طرف معاویه پیمان‌نامه سال‌ها حکم‌گیری را امضا کردند.
15. تاریخ یعقوبی، ج.۲، ص.۸۸/اسناد الامام، ج.۳، ص.۸۱/الفارات، ص.۲۴۴۶/پیکار صفحه، ص.۲۰۳.
نتیجه

رفتار و تغییر رفتار سیاسی مخالفان امام علی عليه السلام در قالب چهار گروه اصلی قابل سنجش است. ۱- همراهی سیاسی مخالفان ۲- مخالفان سیاسی همراهی ۳- مخالفان سیاسی همراهی تداومی. با توجه به نوع رفتار سیاسی و دفعات تغییر رفتار هر یک از این گروه‌ها، ۱۶ گونه رفتاری در قالب سه گروه اصلی بدست می‌آید. (جدول شماره ۲). علی زیادی سبب شده تا مخالفان با بیشترین گوناگونی به مخالفان با علی سپاس دهند. یک بار دیگر به نوع مخالفان در جدول شماره ۲، از بین ۲۹۶ فرد مخالف شناسایی شده، بیشترین درصد فرآیند مربوط به گروه مخالفان دایمی است و مخالفان جنگ طلب از این گروه که پس از جنگ به کنار گیری روز آوردنند کمترین تعداد را دارند. کسانی که به دشمنی پیوسته بیشتر از بازگشت کنندگان به امام علی عليه السلام. حدود نیمی از مخالفان از آغاز خلافت علی عليه السلام با ایشان نهایی مشترک داشتند و بیشتر همگام. نیمی کمتر به رغم بیعت اولیه در کنار مخالفان فعالیت کردنده و اندازه مخالفان (حدود ۲/۴) دست از مخالفان برداشته و به همراهی با ایشان روزی آوردن. فرآیند افراد مخالف با دفعات تغییر رفتار نسبی عکس دارد و بیشترین تغییرات رفتاری مربوط به سران قابل عراق است (جدول شماره ۳).
<table>
<thead>
<tr>
<th>مصادر (بحث)</th>
<th>مصادر کینه</th>
<th>ساختار کینه</th>
<th>شماره سیاسی</th>
<th>رفع موارد</th>
<th>رفع موارد</th>
<th>رفع موارد</th>
<th>موارد مراقبت</th>
<th>محل جمع‌بندی</th>
<th>محل پایان</th>
<th>محل پایان</th>
<th>محل پایان</th>
<th>محل پایان</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
</tr>
<tr>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
</tr>
<tr>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
</tr>
<tr>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
</tr>
<tr>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
<td>رویا دور</td>
</tr>
</tbody>
</table>

جدول شماره ۲

منششتی رفتار سیاسی مخالفان امام علی(ع) در دوره خلافت

23
جدول شماره (3)
گروه‌های مخالفت علی‌ersedه بر حسب فراوانی و درصد فراوانی

<table>
<thead>
<tr>
<th>درصد فراوانی</th>
<th>فراوانی</th>
<th>انواع رفتار سیاسی</th>
<th>انواع اصلی</th>
<th>انواع فرعی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8</td>
<td>44</td>
<td>1- همراهی سپس مخالفت</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>12</td>
<td>کنارگیران</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>چهاربار</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>4</td>
<td>یکبار</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8.1</td>
<td>4</td>
<td>چهاربار</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>4</td>
<td>یکبار</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>پنجبار</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>4</td>
<td>چهاربار</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11.14</td>
<td>4</td>
<td>پنجبار</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>چهاربار</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10.1</td>
<td>4</td>
<td>پنجبار</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>4</td>
<td>چهاربار</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.59</td>
<td>4</td>
<td>پنجبار</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10.1</td>
<td>4</td>
<td>چهاربار</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>پنجبار</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>چهاربار</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10.1</td>
<td>4</td>
<td>پنجبار</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>4</td>
<td>چهاربار</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43.58</td>
<td>4</td>
<td>چهاربار</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>پنجبار</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0.33</td>
<td>4</td>
<td>چهاربار</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
سخن‌شناسی رفتار سیاسی مخالفان امام علی(ع) در دوره خلافت

فهرست منابع و مأخوذ
کتاب‌های فارسی و عربی
- آقا بشیری، علی، مینو افشاری راد، (1383)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: چاپ‌نگار.
- ابن ابوالحید، ابوحاتم عبدالقیو، (1376)، جلد ۴، تاریخ در شرح تاریخ البیان، ترجمه محمود مهدوی، دانشگاه تهران: نی: ناشر.
- ابن ابن‌ابی، عزالدین حسنی، (1417)، استادیابی در معرفی صحابه، ج.۲، تحقیق شبیق خلیفه مامون شیمی، متروی: دارالمعارف.

(۱۳۸۳)، تاریخ کامل، ج.۵، ترجمه حسین روحانی، تهران: اساطیر.
(۱۳۸۳)، تاریخ کامل، ج.۳، ترجمه عباس خلیفی، تهران: علمی
- نواحی، تاریخ ابن‌ابی، ابراهیم ابن حسن (۱۷۶۱)، تاریخ ابن‌ابی، تهران: انتشارات فرهنگ و ادب.
- ابن‌اعظم، محمد ابن علی (۱۳۶۱)، الدعوی، ترجمه محمد ابن احمد مستوفی هرود، تصحیح: غلامرضا طباطبایی مهدی، تهران: نمایندگی انتشارات.
- ابن حجر عسقلانی، شهراب دین ایبانی‌خیام (۱۴۰۵)، تاریخ ابن حجر، تحقیق شبیق عزازقلدیچی، تصحیح.
- ابن‌الحلک، عبدالرحمن بن محمد (۱۳۴۸)، عرب و دیوان البیان و الخبر، تکمیل، ترجمه عبدالحسین آبی، تهران: پژوهشگاه علم انسان و مطالعات فرهنگی.
- ابن سعد، محمد (۱۳۷۹)، تاریخ ابن‌الحلک، ترجمه محمد مهدی دانشی، تهران: فرهنگ و ادب.
- ابن‌ابی، أبو‌курی بوسف (۱۳۷۹)، استادیابی، به کوشش محمد بجاپی، متروی: دارالجلیل.
- ابن‌قلیی، بهزادی (۱۳۸۰)، تاریخ ابن‌قلیی، تبریز: دارالمعارف.
- ابن‌اعظم، لوئی پگو، (۱۴۱۹)، تاریخ ابن‌اعظم استادیابی، تحقیق: کامال سلمان، تصحیح: محمد بهزادی، متروی: دارالجه.
- ابن‌اعظم، لیز ای، ایران و پارسی، تحقیق: محمد بهزادی، متروی: دارالجه.
- ابن‌اعظم، ایران و پارسی، تحقیق: محمد بهزادی، متروی: دارالجه.
- ابن‌اعظم، ایران و پارسی، تحقیق: محمد بهزادی، متروی: دارالجه.
- ابن‌اعظم، ایران و پارسی، تحقیق: محمد بهزادی، متروی: دارالجه.
۲۲ مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره ۸

- ساروخانی، باقر. (۱۳۸۲). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ج. ۲. تهران: پورهشگاه، علوم اجتماعی.
- الرادی ازبری.
- عباسی، محمد حسن. (۱۳۸۸). نگاهی به پیروزی‌های ایران. تهران: قوام.
- رضوی.
- نصر بن مزاحم متبرک (۱۳۸۴). سیزان، تحقیق عیدالسلام محمد هارون، تحقیق پرویز آکه.
- بهمن، شهاب‌الدین احمد. (۱۳۸۵). تاریخ اسلام و فرهنگ در ایران، تهران: امیرکبیر.
- فرهنگی.