



## مقلمة مصصجع

 مستبد وخود رأى ازملوك وامراء وشاهزاد كانورو لاتور قنهات




 انتقاد بظر افت و بذله كو تى ميبرداختند تا آنجّه دردل دارند








 اعلى الش مةامه و ملانصرالدبن و دزد و تاضى كـ كا تا كنون هريك جند ينبار بطبع رسبده وニّهرتى :-سزايانته نيز ازهمين فبـل است .






 خواند شُر خود اصرار ورز يـده اوفــاتاشتخاص را تضيم

 جور نامة اء.الثانسياه وجول حاصل عهرشال تباهميسازند )
 وجون طرزنكارن آن بسبار جالب بودهوطألب زياد

 بوده iآ آكهدرزمانمحمل شأه قاجاربسبى كهبر ما مجهول

ابرای بدست آوردن شـرح حــال كامل بار بار اصغهانى
مؤلغ اين كیاب بتذكره مانى كه در دسترس بود ازمبيل :


تі ك,
انجّن خاقان





- ${ }^{--}$

آمدم و معلوم شد كك اديب فاضل واستاد كامل آقاىمحيط طباطبأى را از از جد امى خوبش مر هوم ميل عبلدالو اسع



بوده و ترج. احو ال ويرا كاملا بیلم آورده




 . 1 - هِ
بهضى از دانشهندان عسر حاضر را عقيده بــر آنست كه يخْجالـهدو جلداست وبرخى اظلهار ميدارند كه اكر جلد دو م آن ؛'i


ذبل ناكزيريم :
حضرت استادى آتاى وحيلد دستگر دى در نغخـتين
شهارء سال اول مجلن شريغن ارمغـان ذيل عنوان ظرانف
 شُامر بزرك آفا محمه على مذهب اصفهانىمتخلمس بيهار است نويس:دة مامر اين كتاب با اسلو بی شيوا ونگارشى دليذير از






 اين عنوان بقلم خودشان از شمراى عمر حاضر انتقاد شمد

وظامرا مفصود از جلد دوم همين بوده انست .
 بسبك ينححالبه در انتقاد كفتـار وكردار جند تز از تُمراى كاشّا 5 باوى معامر بوده اند نكاشته و ا اكنون در نـزد
 نيست كه جلد دوم يخححالِه از ثمـِن قبِل باشد كه ديِكرانبدان سبك نكاضته اند .


 ومهت وى انجام يافته با Tآكه خود و وبدرش با مرحو م مذهب

 مينعارد تا سال ا

 هـأى IYVY بوده است .

سابقه ارادت و مودت ممتدى داشته اند از جلد دوم يخدهاليه ذكرى نكوده است .
ع - طبّ دو عبنا ازروى طبّ اول تعليد ودر آننيز
از جلد دوم نامى برده نشده .
 كتاب كه در عنغو ان جوانى و بهار زندكانى نوشته بودمنسنغ مدون نداثتم وهر ياره كاغذىاز آن در در در در دوت


 خوب و: واولى


بتفلبق و تخسيت كتاب بوده است نه جلد دوم .
بنا بر محدمات فوقجون از جلد دوم انرى ظاهرنبود و نسхخ
 يافتند . سزاوار نديدم كه ابِ انر نفيس ادبى از بین برود







## - , -



 انر مرحوم مسود غنارى راازهاب اول اون اقتباس و سع تابلمونيز

 بسيار اءتنال دارم





بقلم T T

 بهار تخلمس ميكرده و جول خزان بيرى او فرا رسيد بـه

 و تذه:ب قر آن هجيد زندكا:







 شعراى حوز: اوبا فصهاندى كه در هدح مه:مدالدوله مروده :ودند برشت تأليف در آورد . معامريى نسبت بكاروى رغْكـبرده و تصـاندن راه ان:تحل

 , كند وازاين راه خاطر بهار بار را بسبار آزرده ساختند . بهار
 |كتابينحجالهه را مْتمل برنظمو نتر برشنة نألبف در آورد و

مر چچند در مغدمة آل مدعنى است كه در ایِن زر جمه نظر
 ييش اصغبـان نقل ميكرذ هر تر جهه ای از آن آن كتاب مربوط

 اسم ورسم بكى از معاصريى او تعبيت كنثـ . نكارندهوقتى تذ كر: ديكرىازشعراى مدأ معتمدالدوله
 اصغهان تنظهم كرده ب-ود باند هلايج الهوتملِيه بهار نزدبك بود كه درنـغر اول هردو بنظر بـكى مبآهد و متأسفانه كتابخانه ای كه ترار بر بود آنرا


 داشته است ودر نتيجه اين رنجش خاطر الطرو سوزش دل توانسته


 ب-جار در جهـع آورى امـوال و اشهار ستخنوران اصغهان ميْوشت !بهار زنده بوده ولى تنهلس خود را تغ:يـ داده و'
فر هنتىرا اختبار كرده است .
 را ميتناخー
 كه هر دو سخنور بنـام عصر خويش دراون اصفهان :ودند ترجمها
 در مدع حر اغعلى خان زنكنه ( سر اجالمالك ) كفته درست
 ترد:دى :براى كسى نهيعنارد كه زرهنـع را جز بهاربداند اميزجانب در نظر داشت اين مان را زيو عنوان يك بارسى نوبس كمنام در شهار: اول از از
 ارجهند آقاى دارند جو ایاى احوال بهار شدند و من نيز وظـيغه خوددانستم

 متداول و متنـبانغ آن ععسر نوشته و ديـغرى را مرحو

بفارسى خالص نـاشته است در اختيار ابنان كذارم



 مةغمود خودرا بغارسى سليس طورى بذو يسد كه درنظر اول






 ميكنم ابن هعالب با فصيده انى كه صفا از او تقل كردهنر







 از يخخحجاليه دردسترس خوانتد كان قرار ميدهند .
 از خود نو شته :عل ميكنيم : > بهار - خزان خْ خـن دانش و اعتبار خريف كلثنز بينش و افتغ، ذر ذر: خاكسار هعحه


 و نوا كرده و در كلستان درايت همواره حسرت خضرت ور و



نه ثكرونة نه بر گّى نه نمرنه سابِ دارد







 كرده در آu بأغ سبز: خود رو , كالى بير نل و بو. آمد .




 . بديدار

بيت

معروم بوستانم و مردود آتشم
بلكه از راهجهل و نادانى وسسترانیى و سغت روانى
بوزن غريزى وطبغطبيمى هغرود ومسرور كـنـه تحصيل علوم
' - بشمر ذوقى با تصرف استشهاد كرده است .

را اهرى موهوم و ترتيب رسوم را شغلىمذموم مى انگاشت

 زخارف صرف ر نـى
 از حاشبغ خاطرشنبرد وصغاى مر آت المזول معلم زنـكىاز آينغ





 و عبر تى ازعبارات!ر نار صرف مهـت را فرار از تهثيل كمثّل الحمار نموده . اطوف بلاد الدهر عزأ وذلة
و ما زادنى الايام الا تعيرا


خود نهود كه بيت :

بود مرد هنر ور را هر انکشت
كليدى بهر تغل رزت در مثت
از آن دستى كه نايد مبي كارى
بود بر تن عجب بيهوده باوى

ولىدرزمانخامان خلد آشيان فتهعليهاه مغغور بترتيب تصاءد وتذميب مكانب مكرر بانعام غير متنامى شامى مبانى
 زوال كه رسول را متمل بقانم وآل بـاد در انماء قصامد و اداء تطعات بانسام مaررى و اجراى مسنرى برام امنال سمت برترى ورتبت سرورى يافته تا T آنكـه آفتاب دو لت ومرهمت
 باران را كوهر كران سنك سارد سايان التغات برسر امالى رانى
 انظهار ميداشت و بايان مغاخرت بر فرت فرتدان ميكذ!شت
 خاطر دريا خطر و منظور نظر آنتاب انر افتاد . اصععاب





 بـد


 آبال و تأيبد افضال آنسرور كردو م منال بترتيب وتذهيب آن اقدام نموده اميد كه بعين عنايت , نظر تَول وهلينُ وصول معرز و مشرف كـر كردد و مفاد:

والضنل مايقبلها الــدـد
تقبل مانهد لهاالمرود

هـدية المرء على قـدر•











 جنـن مينو بسـد :

 كار كاْ انگلـيون و ارز; آل است محهد عليس نام و سخنان شير ين و كفته هاى شكر آيمش دلهاى دوستان را دام است


 روانشبامرغان بهـتى بر يان خان همتمدالدوله را :بكار فرماءى سامان اسبهال بالز داثتند
 جامه و جوكامن بسيار كفته بودند و آنها جونا بريثان بود او نيز خو است تا ازآنها كنجينه الى سارد وآل
-



 وروتى جهان ازرای خدبو كشور آرا فروزان است و ديوان

 بارما در كارها و آرایش كـوروها آزموده فرمودند كهروى مسهاهان را جون رای خود روشٌ









 خديو سغنن را برتخت نشاند تا تا بديـكر روز نامها انبازنيايد ر " جفت كفت ديك, .سغن كسترال نتده روニن آفتاب بتيره كل 1 - خراغهلى خان زنكنه سـراجاللهك

نِندايد . بارى فرهنك از سنخناو سرد سرابان خنك انديشه
 نام نجاده درماى مادمانى بر روى خوانتده وشنو نده كناده است اكر چه نگارنده بر آن.ابراكنده او از دبكر زازسر ايان سردتر است و در ختنكى خود



نتواند فرامم نمود
تباركعاساز آنروزهـاوزانمه وسال
كه بغخت بود مساعد مراو فرخ فال
زمانه بود بكامم بروز كار شباب
جه روزماكنر انيدهام بابن حو ل
دميد از افقم بر مراد صٌبح اميد

هزار سال نشايد نوشت ديوانى
كه من نو شتم آن ترمات در بكسسال

چه آبها كه زسردم من اندر آنبخعهال
جوين فسرددلوطبم بنده تاكردم
زشعر خون بخ بخحجال خويشهالامال
بروز كارمن آندام ضعكومسبغر•ام
كهكرده|ند بهن خندهههانساه ورجال

- فـ

بترهات نعارى مرا نباشد نتمى

من آنعرو سمدر حجلن كمال كه هست ز ترهـات موt كـو شجوارمو خلجْال

مر كب آمد نام از محهمد و عليم اكر جه نبست رهمْ در بسيطبيت ولمنال

كتابمغنحكه كو مِم كثتـبربك خروار اكر جه نيست كاكا'م فزو

بجّزمز خرف نجّهد بجاىخون زر كم
فروبر دi اكر نمر نشتريم در قيفال
צبسكهمسنغرهاممر كجاكاميكذزم

سهند مسخر كى جونبزيرز:يندار م

هم:شثه كردم هجو اعزمواشراف مميته كفتم هـدع اشره و اراذل

منم كه شد تن مردمزمن بتيرو!ان ز حرفها وسخنهاى سغخت جونغربال

بنظم كغتم من مجوحاجى و ما


مرا نتايد باميع سك شدن بجوال
-
سعهارسالرددوسعملهيـتنيست كهمست
مرا بر بدهشده از سغنزبانمیال(1)
هو كنتششم شبستانامل دلروشن
جو برفروخت هراغ اغ اميس اهل كهال
بآب شستم من آن كتابمسغر كى
از آنسصس دمنم :سته شد زبانم لال
ميش املخردخو استاستمذرماز آنك
.را بعسغغر• كو مُ نـانده است مبجال
هراس دارم هرشب بسان بروانه

هرالع دولت آن نور عالم لاريب
ك كر توىبود از شُمعبغت اوانبال
:روز رزم بودرايتشْ جو آنشيرى
كه Tفتابشصُديى بودكه در هنـطال
خداريعلغالى Tنكه بذلوبنتشُشتو
بمستوندارت بربسته است راه سموال

كه غروب رود زود تر بسوى زوال
زاعتدالتومهـايهاند برْوركرك
ز احتساب تو ه.غو ابه اند شيروشغال
-
 .

ーシー
خداىداند كزفرط شوقمدحتتو
من اين نصيده بكغتم بسى باستمجال
همیثه تا بسييديست ينبه راشهرت


سباه روىعدوى توباد مهجوزكال
باليان


مقدمه مرحوم محمد حـيـن اديب برطبع اول كتاب
 ابن عّ'و با اولاد رالانزادن كهمر يك بيت الفصيدة كنجينه


 دلنشبن •شـورل و مشتهن بر فصا:حت كالام و بـلاغت نمام بالكه جدى است در صو; مزل ولمبى است در حلـه فضل
 سـاقت آن هنهى (1) از اين است كه سخن از روى الم
 كزافه كووبان ,1 بدان انتبا. حاهل آبد و بريشان مويان ا از آن 'نتناه زابل كردد
بت: كتاب كمفد الدر جودة نظهـه (r (r
ـكون يسلك النطق واسطة المفد
$\qquad$
r r رشن نطن را كوهر يكدانه , وا-عطة المتد است .
 "ادبب فاضل وازبـب كامل آفا محمد على ابن آقا

 -مسندبدهان چنانگه بابِ و شايد مهذب بو دتخلصت بهار و چمنفكرتش حون كلسن فردوس مونح ب.كل وازهاز دز بهار جوانى این كتاّ را ایجهة ادخال سروز دز
 بابها انبا



 محامداستنها بتانس را دانت ابن بiّدهعحمد حـــنمـتهر و منخلس باديب خدمتشرا درك وازمفارضتش قربن فيض


, بـك طبع بود دزجأ نظهن بلند و اندازء: نشرن دليسند انشاءاله روحش مستضرقفتوح باد بارى د; ابن ابامك جناب سـيادت انتـاب سلالة الــادات و الو طياب انستاد بزر كوار
 !
 وواعى حقرقمرحوم آقا متحمد على برآنم دانت كَه هجملى الم تفصيل احوال ايسـان معرومن رأى مطا_العه كتْد كان اين كتاببدار متا بعضى تصوراتنفر مايند والـسلا معلىمن انمع الهدى

بسماللسالرحهت الرحيم


بر طرف جهان نو خیى مـلْفت بدِمشنو الـ
دز كرم مكند,




 نجزى الدحسـنين را بالك رحهت بر بيتطاق فصور جذـان
 خربه • بر وزن خره جاى و.ير ان را كويند

از ديو ان قدزت او است و حكيمى كه انتطام افراد كابنات بيتى از كاناب حكهت او عجز ماسواه برقدرتش كوا• است

 مصرعى نسرابد و در جرايد مكتوبه ان طر: نام جز سواد



جبال بهنفال است
سهو م مخغن: بر كرية زاهدان خود بين د; خ:ده:
 عنر خواه زحيمى كه از يى آمرزن دست عغون كـناه را





 كَمند جالالن باى كوبان بزم هوا و هوسى را دستكير كرده شكر انعاءن , ازبان كابنات قاصر و حهد افضااتُ را بیان صوجو دات فتر است


وصنو ف حلوات والوف نحـبات بر هـغهبر باك كهعلت الِجاد افلاك و موجب بحاى آب و خ،لك الست فصيدة فربده
 را ز!


 منعو قٌانا افصح العرب و العجدنـ معجم و زبــان بلفاى آفاق

 Y خلةت بود

الومار والجو د ; الكر م ـ الذى التبس حدوته بالفدم (1)


 علمـه هن الصلوة انهاها ومن النحـيات ازكاما
 هسلول (









ماى خدا كـه از در خشندكى و رو شنى آن كسب نور ه.ـُود
 آ"יز نازل شـد

امت خطـيبِ منبر سلونى (1) و وازت مر نـن هار ونى ناهد امامت را نور جلِينو عرصه فِاهذ, اناند المز المعجلبن(Y)






 فبل ان تغغدونى يمغى برسبد از من يـش از آ نكه مرا كم كمبد r r r r
, دست آانست

 ا ـاشار• بغر مودة هضرتاه:.



تا حد واجيش هـه د د; زبر داهن است
تُعر : على درو اللذهب الصفى و .اقق الناس ككلهم تر'ب

هو 'لنباء المظِيم ونلك نوح
وبات الذُ وانمطع الخططاب (1)
اما بعد بر حرينان ظريف و ظرلغُن حريف كه بز م آزامان محفل نشاط و بذلهسر ا!ِان مجلس انمساطاند مخفى

 وعروق خطط سادكى داشت و كانب قضا ورقحـباتش را بخامغ بيرنكى نكانت كتاب رو انت 'ز تذهيب دانتـعارى.و عاطل و بيان جانش از نهذبـ بينّ ساده و باطل افتاد


 :سوى خداو ــ

جو صر نطق ك موجب نمفل اهو; كاى و مــز نوع
 او تحصصيل نیذبرفت و نسیم :هار فطانت چمن خاطرن را ازبركك ريز خربن خر افت نرفت ذ-انخ و جودن از روايت

 را نددهاى و حصير شَكن و هدرس ثر •هذ;سى را حانـبِ
 علم رياصى
 كدام مدزسه رغتم كا خادم و مiولى مرا بروت ندو اندند وهن برون ندو بدم

اليكن بیضمون
هرتو انوار عثن بر همه بكسـان بـافت سنك بيكنوع نمـست تا همه كو مر شُود جر اغ بذل و جهدُى جز سواد قلب نبزز ود و ادِبـ


حكات راصرف نكردنعمر در نحويافت و منطق را بوا-ـعلغ
 ( هصرع ) ومازادفيـه العلم الا نحمر آ ( 1 ) لِكن نظر بسْوت
 را زا*ُد الوصغ راغب ومابِل و دواوبن اسنادان را كمثل الحمار . بحهل اسفارأ حاهل و جـاعل بود هــر موزونى وا
 , باصغlء صفابح ذهب و اوراق انثعازن نيكوتر از رواف مذهب ولى از آنجا
 و د:ارى اتهاز فضاحت نعار شاززيور سواعد ليل و نهاربود او را از ريز• خو'رىخوان افضال خود هتروم و مأيو س و كانخ دماغن را ازيى اعتنائى هنروك ومد; وس داتمتدبلكه او را لإتق تأديب و. تأدس وفابل تكلم و تخاطب ندانسنه بى


حيزى نززود

بهره كذانتْد ما النر اب وزب الاربابمسو داور ات بيفهون
ميت
دزدل دوهت بهز حیله : ثى بابد كرد

عرزه كرا كه فاطيل طبع خامـنان ازآنشدوزغ كر م نكردد


 و مـثاز و مــترى بازار خو ثهانسته هر صبع هصروعى در
 الورى را نفن بر آشآر ده ام كانب اورات از آبجا كهدبوانه
 ر دل بمقالانتشان هيداتنت نا آنیه رفتهر فته نهاجهـانمو جب ملا ل و تز احمسان مورث كـلار آهد شعاهُ جنونشاندر تن كب و ورود بى هنظامنـان جـان را بلب آورد يابش بكل و كارن مشكل بلكَ كارنبجان و كار دن باسنسوان وسيدتانبىى


كم كردى جهـن ;ا جنان ظلدت نارى كه فرقدان انز ديدة' بكدبكر منوارى بودند .بيت :

فلك كبود بـمبنال نيلِكون معجر فقير در زاوبهُ خهول خزبده و طعن عذول !. جان

خريده ( بيت )
كهى با بخت كاى بر كنـه نا كى از تواه خوا ازى
 دهى تا كى در آتش جا نهآخر تن مرا آهن زنى بنك بالانا كى نه آخر دل مرا سندان كه ز كا. بكى از دوستان قديم و اقران كريم كهاز زمان صغر جون مردم بصر هـهـايه و جون ثـكل دو يبكر همهايه


 دل نهاد و بطعنم زبا ن كماد كه الى مابه .ـهنت زمانو ایى

دالمة زحمتدوزان تا كى و جند نادى را از تو غورو خر

 تو بدى ;1 بيشتر خواهى
تو بلا را زودتر جوئى ك مردم را بلا

 خسرو دوران كـدون كذار غع رخت بساحت عدم كنيد.

 نعمت الوان است و ضثع و شريف را راحتى موفا وكهبن
 تججيّى من اطراف السموات صوتها افلا ينظرون الى آثار رحمة اله كِف يِحيى الارْن بعا، مونها عِّ وخرمى چنان در جهان كهزهرهاز بوتممار در نعليم رقص ونادىاست I ـ آنطور كَمافران از صاهان فور مايوس ثدند .
; آبادى است هنْغیِيان بردء عدم از شوت ادر اك زمانتنزدبك
 و جو
 از عالم چجنان غم سيرى كردِده كه الفط غم جز در سمر غم ندانى و از جهان اندوهر هم آنسان سفرى كمغته كه حرف مر جز دردز ثم نخو انى دزالi كى را بقدز ڤآبل:ت ما:ه موردمرحمتى و هرتن رابغراخور حال مهوطط مكرمتى ساخته علها ,1 جو = منامنـنامى چندان

 نواخنه افضالث آنسان خرسند و سر بلند ساخنه كـه از ممتامٌى خورشبد بشان زمان است ارباب صنابع را هــر روز خلمتى
 1- خداو ند روز بروز :ر آن ينزابد

- 17 -

نربنى جان بخشنوناند. بيت عاجز هنت ار مرجه قلوب . بنده: خدهت ا, هر جـه ر قاب خار وخس ظلم واعتساف , ا از كَلمن جهان رفته واز

 نواخت و در سلك اقرانت مايهُ مفاخرت و مباهـت ساخت
 نمر فى ريبل الهِ


 (نظ) هحمد ناه غازى كَآتانتش
برنهت بر ترازنهآسان است
غ.ربق نعهتش هر جاضمير است
بهدح دولت

 ار هی بابان وكوحكته مـنش از روزكار بزركى است
-IY
جهان خر بذات با ككى آنسان
كك يبكرخر ماز رونـ :ران ان است
جو جنبد آسنينت كاه بختش
كهر از قِروإن تا فِر و ان است
جولرزد رمحن اندر روز كوتن
بخو د لرزان ز•مبن و آٓمان است
خدنكـ نر رامسرعسفير است
سنانت نتح ,اكوبا زبان است
عنانـ جون سبك از كهتْ خصم
زمين را تا ابد بار كران است
ركابش هون كران از ديد: خلق
سبك قدر آنجه در درباركان ا-
وادى كه از خلثش سرانیى
مكارم كاروان در كاروان است
بارى نرادر عهد جنينتهريارىو درز مان دواتجزنبنناجدارى روز كاربنغلت و اباببمطلتبردن مابهزيان كارىو خوردن ن

 بالاغتومبنيان مخزن فصاحت بوده اندو با الختالال الحوالو

 بلالىتى آبدار انباثته اند










$-19-$
اهمنال خود رادر

,اكل سر سبد هعطایِت كردد
بِت

 خبرت , خير خواهى است لِّكن اين انتهار .يدر اتنهار برادرم حاiام است وبول در چاه زهزب نه هر مدڭكى كوهر الست ;ii هر آهنى حــام نه مر •هوزو نی شاعر الست ونه هر

بت فیاكل قورل قول علم , حَكهة
 1 - يعنى در خوانسن آن احدى دم نبسته و ترك كغتكو' نبكند ماند آب كه سـ و شير از آن مى آشامند . Y Y - يعنى نه هر كنته كفته علم و حكهت و نه مر آمتى
 متملت لام مامقدم بر خبر Tنشده ععل ما منتشن كرديدهاست)

بيرون ازحيز خـيالجكونه جنم ازمدلول كريمة : ابوداحدكم



و زبان غيبت برافران باز دارم . ومن بكفى الد نيافانغتبنه ' ' فليس عليه مغتب ر و ملا م م طوطى مقالث باسخت را جنبِن نكر خا و عندلِـ

 ;رهات ( ع ) وارت

 1 - در حت كـى كُ در دنياست زبان غيبت مكشابدان كه از ابناه روز كار و در كردار خور $\qquad$
 Y ـ نكاشتن r نـخنان بيغانده - - كنامها 7 - در آوردن لازم ترين نوأبا ـ بايستَ ترين مزدها .
-YI_



خون آنهـ وار هاند ما راز مانى زما
روشن ضمير ميرى .ِا خوب رو جوانى
بالفاظ جون زوى جوانان زازه و بمعانى جون دا: هِران بى اندازه دل دوستان راخخر و خاطر بِار ان رابشادى نوام آوردن iai از طريت مردمى دور و نه در iز دالوالالباب مهجور, امـت و تـايد كا روزى بهسـامع بار بافنكان انبعمن حضور ساطع النور اعلدحضرت وَدرقد;ت كردون مهابتكَتى

 وجو دت كوكرد احمر و سنك رمز: خبالت المل ;و عبرور

بِت
آنان كه خاك :1 بنضر كـكمـا كذند
آ يا بو دك كونَه جـْمى بها كنْند


جون نصيحت ار ;ا از روى وفا و از را ثانى اخو'ن ال الهـفا يافتم اقتدابن را نعمتى هغتنم و امتثالث را موهبنى محترم دانسته بتدوبن اين سفينه و تـو يد (1) إبنكنجبنه

 لارم الاحترام ابرام (ه) در استنسان و استكتابآن دانتّند


 و ضبط آبد . مرجو (7) از اصحاب ذكارت و و ارباب درابت

 را نـان است آنكه در هنكام مطالهه و مذا كر. رجود اين فقرِ را محمول بر خبت فطـرت و سؤ جبلت (ه) نغرمايند -
-جه مغلوم ఇ -اميد داشتَ شدهY - لاغروفر بار كنايه از بدرخوبهبدسرشت

زِرُا $\$$ .و تون فصص مفامات حريرى از حنعه خـيال منفول است .و دبكر T T آكه نظر از مغهوم من صنف كتاًا او الف بيتأففد

 در همان عدادن شمارند . ربنا ظلمنا نغــنا و اعترفتا بلنو! بنا وان لم تغغر لا و تر حمنا لنكنونن من الغخاسرين •
شرح حال اجلل

نزاد او از دودمان صفويه است و از آن خاندان عليه تر


بيت خواستخار خواسته
 بَ


夫夫وز و ظهور

ولى از آن رس كه ربش كار خود را يبش واو رادرر از بيكانهو خوين انداخت مواىسلطنتتمور وث كا را مضرب خـام (1) جنون و.معرو بار كاه فـانه و افــون ساخت !ز اسباب تجمل كه خاطر بر تحدلنتمبكمانتغغالى هدفوق (r) ( اسبى كه لايقَى منه الاعظابم و عرو بود داشت ولى مـوا, • سخن از تسخير ختا وختن راندىو انعار كرفتن خراج لوديانه و لندن خو اندى جندان منتظر
 مرواز و با از بامى بومى (2 ) آواز دادى سر در زبر بر آن باز دانتى و جان و دل برصوت آن كانتى كَ اين دليل سلطنگْ آن برمان آبادى مملكت است (ع) تنشه مسكِن آب بندارد سراب . ار اب خور د وخواب ر!صهاب رماله و أهطرلاب كَ مغت را هلا كُ وقاب را عاشق سينه جاك بودند از خبال خامن T اكمى و خود ر ا در نعدت بخنهُ نا متنامى

 نـانده است ع - جغد .


-ro-

 ما دون در وافعه دبديم بازى از هجاذى اين خانه در در ريرواز و بفذلة اوفرقمبارك ممتاز بود . فور أكهاه از از سربركرفتى

 مصراع از خرس مو ئى راخواندند . غباوتن را با بابهجندان كه خوبان صاحب جمال را بعد از جها يال كردد زبرا ك در ابنهدت تنكيك در دلبرى ابـنان دارد

 بيج غليانش بر روى: نى غلمان ار كذنت نا ناكا با بكيفيتى غبار

 در حضور ها نقاطع نِين امرى هحال و بر هلا ك ك من كارى قريب الانصال است اين بكفت و بر روى وى آبكتة مودْت

 مدحتسرا بود و اين فعنى از كـى بـُّهور نمى بيو سـتخود
 انلدر ون خو د نموده داعى آنر ابجهة اخنبار ( امن سغِنه نبت نمود .
وهى هنه
منم T T

بسوى صفا مان مرحوم شا برفتىوكد می مغاسد بیا
جو عهه خانون نخود لالڭ بكرداند من آهدم درسرا
سمنو يزّان كرد باجى بأم
من ازنسلعباسناهم ك5,
غليحی چكر rبرسرثميزنم كه تادر روداز مياندوبا
روم تا بكابل بفضل خـدا ز زنش را • . مبان سرا
1 - يعنى در دوستى مرد متلون خيرى نيست .
T Y Y Y Y

-     - 



 شرح خال اسود
اسود نام نامبش ميرزا فتح الهُ نزاداً از كوز كان انمان آكربايجان و معاثاً از كوز كـنان نهر الصنهان . در بدايت


 عدم قابليت از خط حظ كامل و بهر: قابل بر نداشت .ازسن
 احوالث ييدا وخبال •حالجهاندارى از طرز مفالث هوبدا


مرحلهُ سرورى آسان كذاره: .

بيت
دل از غرور جنانم بحيرت است منوز كه سر نبودن و بودن سركله دارى
 روبش كناد و بار اميدن از خرامل (1) درو حل ( (ا) كـل (r ) افتاد . اكنون هدت هيجده ساـ است
 مبكند • بيتْتر در استنسان دبِو ان صالُّو كليم كو شد و كتابى هِذجْومان تمام كرده سه تومان فرو شـد • بااين حال ا كر در هزار روز صد دبنار دز دذجهه ان انفد ده نغر اصحاب
 ا;دابد كه بِك نغر در خواب خواهد ديد كه ما دز جه زمان



 او را از ابن هنصب معزول داند كمر خصهـ مت در هـانبندد

 1- آرزو Y - كا ولاى



حيف است كه باابن خعط ازابن صفده مو مبالٌ با مهر نمايند سرا باى مر• از لاك

دندان من ازبسكه بزر ت است بياريد از تِر خلال من و از كـهده بمسواك

كو خلى ندإند تو دانى صنـا نِـك • .
كزبولهمِيشه است مرا جيب وبغلباكُ

- انا كى بدو دز عقبت كو جه بكو

كاندر تن من :G نهانده مرق و مالُ
با ابن هده بـهجا; كیم مeلسم امروز
نا جار بكفتر بحه ای هى كـنم اهسمالد
كر كام مرا ندهسى از آن اب نیریْن
خود و ا بكشم جان نواز خور دنتر ياك
اسود چهه كنى فك.وه ز بيداد زمانه . . . . . . . .

شرح حال آرمان
آر مان عاشغى است بيسر و هامان و'مبتلا یدرد هی'

در مان شغل نعر بافى قامو بدسانكا. نعر افى اقداممينمايد
لبكن هيتّى غريب دازد وصورتى عجيب
بيـن
عجبت فى الدهر من تصرنه ( ) , وكل احوال دمرناعجب
 فرسا . الحز خلقتى ناموانز و فغنيْ الجزء العظم من الكل رر ماده ان صادق . ببوسته آبن از دبدكان درد مان روان , مصداق فِههما عبنان تبريان است با ابن احوال دانم در فراق سلـله موبان مويد و از نوره زا, خاطرن خار محبت كـلر وبان روبد جندى فبل از ابنت غلا كى سـا. كك ر مو كلعلى مولا• بموى مجمسن •قيِد و بـباهجالز زنخدانى (بت) حبس (r)
 ا- از روز كار و تصر فات آن در عجبم و هـن حالات
روزكار ما نمجب Tرر است .

منيك سياه نتهود تمر رقِّت كران نيبداشت
-r1-

 آكمى حاصل كرده سر ودن كه منت از از ابن بليّه بر هانم

معامله سِم -فيبد در كار اسـت نه فهه وعد ر وعبد.



 ظربفك غلام ر را از ابن معنى اعلام داجه كو نهو

 كيسه در ربايد و بعد طليمت مهنْون بوى نمايد .

 مر فنظر شـد
r - فاتم - سر كردان - جام - كرسنه .
_r P_
عانق با خؤ انليِنه كرد كه حال ك مقضو د حاصلى . دادن كِسه كارى باطل اهت در نكاهل و تساهل بازو متنن از غاز و نـم غاز آغار كرد رفئ فوزآ , اندود و غلاز زبان بدغاى اللهم بیغ وجهى يوم نسود فيـ الو جوه ( 1 ) كمود ز كنت كا ابن جوانيسـت سفيد و نكلم . بازَى بختْ خهت و در ابن على سباه كارى كاغ و كـبو تر جغت كرده بودند نا چار صرّ: (Y) مسِم حاضر ساخت و نعَ
 , از بار: جكك كه بالهام هرُ كان سغته ام قوتغغلا م را بدو هعنى دست و زو نـتْته جون جور"

كملمب بغخت كسى را كه باقنتد ســا•
بآب زمزم و كونر سفـد نتوار• كرد
كامى ضتحتشمورث (r) كل 1 - بار خداميا روىمرا سفيد كردانآنروز كهرويهادر

- T T

$\ldots r-$

خود كفته نبت افتاد :


خوش Ti Ta نكردد مركز اكا



 وله ايضا

چهَ باك ار دالبر من نـاه زنك است
خرفت وكودن و بوج و دبنكاست '
هرا یی و باجیت دوده ام كند


مسـلها نان مكر شهر فرنكى است

شرح حال اور تب
اررنكـ جوانيـت خالى از دانش و فرمنكى و نامن سلبله نمرا ار ماباء عار و نكـب اسمن مبرزاهحمدهادقى بر إفليم وجو دن خديو جنون معوار ه فائق در بدابتاحوال در جرك طلاب كـافت مآب و كتاب روانت را عنوابت درابت نا ياب از دو دمان صغوبه و از آ آن خاندان علِّه است از ارل روز كه سلطان وجوداورنك ماميتن را با بقدم امكان


 حر امنزاز آمد ولى جِيدانسخخافت (1) برر ابن غالب بود

هر غَه نتنيده است هر ز بوى عنق كو بنيراز آو خاك ما بيوى جز خرافت در احوالبن انريّ و جز قــاوبت درو جوجن نمرى نبنهكيد 1 - سبكى

آ. سعدى انر كند در سنك نكند در نو سنكدل انرى هر جه بنحصبلعلوم بيـتر برداختّى هعلوماتنطرى را زود نر مجهول ساختى شهر
اذا كان الطباع طباع سوء خر اقتش را بايه جندان و غباوتش را مايه آنسارن
 حريفى ظربف كى زبان بِانتززينت بخت مجلس انس وبياى
 با او مم حجر • وهم سفره آمد. . زبنهار ازفرين بد زنهار در مر نبٌ همذبر,
 خوشتر از صبح عبد و طلمت نبكو نهادن بهر از بهـت



بس تاديب ادبب و تربيت عكيم آنرا سودى نبغثـد

بيت : بيت سرو روان
در نظر ما رخ آنشوخ جنان زيبا بود
كه زيبانیى او كم بختا دبيا بود
علم ابلذ كى ثقايق نه بدات رنك وسمن
نه بدان بوى ; صنوبر نه بَدان بان بالا بورد

 طلب انتغان داشت آن حريف را جنان آموى نير افـكن جنمن شكار. خـيال ـر ين كوه هيكرن نزار كرده كززبان

حالن بدينمفال مترنم بود
 . روز از نـب و اندو • از طرب باز ندانستى بيوسته در
 ممه خا كايى شِيِازبدبدكان برفتى نا بعداز اتمام هزارحيل 1-او ماه تـام و ديكر جوانان ستار كاند
 انتم تنييرى در خط كاتب نيدمم


${ }_{-r} Y_{-}$
, انجام مزار وسيله روزى آن مهر فلك خوبى برنو جمال بر ساحت آمال حرين انداخت هنوز آنهاه در حجره باوى
 دبنك جون سر خر با در ميان آن دونفر نهاد و زانرقاناحت بر ابشان كـاد كَه لو حه جان از خـيال ساددان منقن حانتن از سادكى ايمان و دماغ دل از طر: خوبان معطر خواستن از بى مابىى روان است . با نوروز بسر بردن جون روز
 من نظر الى غلا مبشهو: كانـا
 دماغن اججانى كهيد ك با ار بارطو بت ملا قات و بجز ازبس
 در يك كوى و آبشان در يك جوى نهير ود ان جار فَطه مودت



جنان است كه مغتاد مرتبه على ع را كشتّ باشد r -
-ra.
مطايِت در حق وى نضمبن نوده هون خالى از سخافتىا
نبود نكارن رفت :
هر كه را اطلعت نوروز نه اصل طرب اسرب است
آدمى نست بنطرت كه حمار حطب است
حر بهار ار .... خفت از ار دست بشوى هر كـياهى كه بنوروز نجنبد حطب است

آن سطبر • . . . اندر كخ نو دانى جبت
افعى كاه ربا بيكر مرجالــــ عصب است
صنخه خاطرت ا, كنت سيه سخت مسوز سطرهانئــت كه مكتوب لــان لهب است

مادر طيه. نو مابل نه بدان نون بسر
كه در او نامبه عنين و طبيعت عزباست
تا بنين ج هـت كَبا مدح توان كرد بنات
بنت را هدحى اكر آمده بنتالهنباست
بوالمجب نيـت كرت جهره نود زردززهد
بنكر آن كنبد سيمبن كه جـانبور العجب است
-
-14.
 كو مُى آهو بره ميناسم و بيبجاده لب است

فارس را تركى اكز برزده بر هم جه عجب
كامن بلاى عبم و فتنة خيل عرب است

 در ابن كنجينه درج و نبت افتاد . وهى هنه
الى كه دام غمنوروز نورا روز ونـبـ است بلخداك ك ك بسوزى و بال

نو ندانى كـه نبابِ بِّسر عاتق شٌد
عانفى مال زنو خغتن تور خت خبا خت
محصبت P میكتى آخر بِبههنم هـیى
آنشدوزخو جسم تو درآنجونحطباست
ـنارب خود بزن و ناخن خود بيخ بكير

جوس هسو الُبكن آبك خيلى نوب 'است
I- يعنى رختخواب Y - يعنى معمبت r - يعنى ثواب

خدهت ْبَ على زود برو توبه بكن ورنه عنابى از إن كفن تورا بشت واب است

بدر ومادر :و خبلى بزر كان با بودند
تو جرا الوطى ذدى غضه مزذ بن سبـ الست نمر مكر و• بود ورنه مر 1 خيلى كمتاب
صرف هير امثله وانموزج وهمنصبا است
غضه خو ردم كه حرا با تو ثدم هم حجره
هنزل من بصنا هان بز ملار جب است
نكنى همج تمنا بز مستار و بهار غير نور هز كهابن مابئ عيّ وطرباست
روى لوززوز توشد زرد تر ازبرك رزان

در خزان جان نواند رغم او درنعب است

-الك دوزخ از ارضاع نواند رغهن است
يـن طلاب مرو وصه نوروز مكو
ای اخر درس بخوان مدرسه جاى ادب است

- 1

الى ق• • . . ق ولنكار دبذك . • نضول
جان او رنكـ ز لِيهار نو دائم بلب است
شرح حال فلان كه متخلص بخر است
 در و جودن ناهقيت ( 1 ) خمير و آوازن هصداق كريمة : ان انكر الا صوات لصوت الحمبر . آور ده اندك در در مبـ ارل كه حجلة ناز , ارثك طويلة كمر. و كاز از كردى
 رطب اللسان (ץ) بودند كه :

بر • . ما مبريند إِن نوهرارْ
غباوتش را بابه جندان و خرافتن را مايه آنـان كه از بازار بجى كالك ككك خرد و عومن سر نج ساروجآرد


 1 - نهنت بانكخراست و نا هقيت بدآهنکى Y- ترزبان

حار د بر اى آنكه خرغ بيغما بيار د . ـيت : بنره ذزه كاندر !ـن عرض و سهاست

جنسى خو د را مهجو كاه و كهرباست جهاز زنان را جز ياردم و بالان نداند و منز لجانان
: دا جز طوبله و دالان نخواند • بـت :
زو جه اش . . . . كه عتد تقاضا مـكرد
آنحچه خود د'تَ ز بِكانه تمنا مى


 وهى هنه
الى بار ك5 رند ودرد مندى ناكى بدو غاز نخهـه بندى لالهاى بتم چجو بند تهرود .
 - عاثق نبود جـو من چحولى ـ إِظث ك در طوِله بودى . ا-بوياى خاله و تبسم ككان بر T فتاب



- $\boldsymbol{\varepsilon}$ r_

رنتار تو داندآنكه برده است در عيد بنخانه كو سفندى

 كارم هیه در جهان زیانست

هى خالك بيويمى باميد


 صد دجلهُ نِل واز نوِك فِّن صد نمر: ابرو از تويكِيك از سِنــنا او مكـو كه ابِن باغ بر ما دز عوج بوده تمليك از آبله جشهن آ بكى شد • من ساخته ام بآ ب بار بك
 بد كؤى منمكن كَيك عهر در عادت من حوبنكرى نـك ^ی خاك بـويمى باميد

1 - تارىتركى است بمعنى


- \& \&

 خور


 هى خاك ببويمى .باميد


 حصــال زغـال ند iانظز




 عبوس باشد ـ دراينجا از اينكه تمبس صغت سر واقع شده امبت يمورد استعهال شده و فقط از نظر مزاح و طيبت بوده است

شرح حال خمر ه شور
خمر• شوز مرديست معر وف; شخخصى است منهور . ناهن

- هحهد صادق و الح





 باندو ختن ذخانر زز خاز فـ طالـ ور اغب كهدر غو هـه و.ازار كو از مراكـب و در شـب تار يك; نكى از كوا كب درر بـو دى

 خرجنك خود ;1 در عقب ماهى انداهان ماه رو كمانِدى. . I ا اضعو كه : با اول مضسو؟ بروزن ارجوزه بمعنى خنده Tر

سنش بنهد بلمكه تريب بصد رسبده اكر بيمارى محتضر يا ديبانى در نرر داثته باشد و از منزل بجهه انجام آن منـكل بر آمده باشد و بيند كه كود بمكدب مير ودآر ن كار را مختصر كرفته جون سابه ازعقب


 را بدان باك كـرده بـاند جــنـى ابن را با بر سينه و آن را

بر دبد. نهادى كم :
 , جون شام آبد و آن بيمار مرده و آن بساط را آب برده باشداين مصرع خواند ع : ههل باشد زبان مختصرى , جه تخلص T T آكه روزى از حجر• جون باز جر• بهوالى كبك خرامان و جون شير شرز•• بصيد نازه غزالان
 دبد يكى از كدخدا زادكان مار بـين بهِئتى نازنين :



ماه بنهاهـ بسر كاين رخ كلـكون من است


زير نلوار نهان كرده كا ابن • • • مناست.
ع : برلو د. (1) سوار ر عازم بازار است . اـكن :

خطن جو سوهان جان كزا . سبلت كنـنـه از فـا ناورد جوبا ازدهما • خلوت كز بـر با با اهر اهرمن.
 ,آنرا كه جا برآن سربن . ناسينه دربركنس ورين.






ا- سبد بزرك كى ميوه در آن نهند .



 را•باز كز و معدم مهمان رالاعزاز كهبار انكور آورده امو





 منتس و ابن خمر• منجس است جه باند ك م من دروى
 كابناك كردد .'آن جوان بدو معنى ساددخمره را اخوابانيدهـر نا كر در وى فرو برد ك خمره را تطهبر نـايدك كا نا كاه
 1 ـ كذت در را باز و بتر حيب مبادرت كن

- 29. 

سِمينت متاهده نمو Tآبجوان مضطرب كمنه از هر طرف


 از در در آمد دبد بيرى بارْ

نواخت , آن جوان را از جنك او فارغ ساخت.
 كرفته ابن جتد نعر را هناسب احو 'لش خواندند

با جنبن حال بنازم بدماغى كه ترالست
كه هنوزت بسر آنشور يُـــتين باتد
سال نـمين ندوفد حلثه وداغم كهمنوز
مـه آمال دلت حـلتْ تسعبن با

فنل آحاد بنسعين نه ز عثربن باند.
داغ بك لالْ بزه هره بخواهمى بودن ناكه زيب بفلت خر من نـرين باشد

درسرت مـت هوس وحـرت دامادى ليك بعروسى كه نه ان مهرو نه كابينباند باز رتتى ثاهدى راكى, نكبخوبان تتار ونرم دلبران فرخار بود بخانه برده خواست كهبخار هوس در بركکسنمت ج ك ر بغرق عمتن خاك نمابد . آن ناهد دانا و آن دلبر

نوانا طذاب بحلقن انداخته رسواى خلقت ساخت .

 قطعه معر وف حكبم لا.میى سرو ده ( ) از از ا, استماعنورده در ابن كنجينه ثبت وضبط آور و. وهى هذه
منم آن صادق قناد ك اندر مده عمر
1- مطلم تطه حكيم لامعي اين است : نزدخو اجه-غنى جندفر ستلاممن وندر آنجندسخندردسر شندادممن
.01.
TT بكِرو بحیه دلاك بسى • • .

از نوردان دوده بله در افتادم من
سال عمرم نرسيده الهت بهشتاد حرا
بدوده افزوناز ر مبهُ هشمادم من
از عمل كدن با • • • در مسبدشا•
آدبنه بِالو عه ( (1) دز افتادم من $\qquad$
خود نكو مّى ك هـبن فـو • . • مـدانم
5 بهر فنىاز هnaـيت استادم من
سنت امت لوط از كه بمرسى جز عن
كه در آن واقعه از مادز خود زادممن
كك .بطىباده بهمرا•• بقى ساده رسد
بغم دوست كهاز هردو ?جان شادم من
شوع حـل زنمدر
زنبور ازدمائُست در خور دن خون هسلمانان غيورو 1 - جاه كند Tب

بلا يُست ك هموار • بر خانوادء ضمينانى عبور • نزعم (1)
 را از نسبتش انكار ر بر فـاوتش (r) اقرار است بيوسنه بنغل تحرير اثتغال و همواره بخون فقيرانت از خامه تا بازو اغغنسل دارد . مكرر در امر حرام حكم مباح و كاغذ


 باءت محا كه4است كهيوسته در ميان در مردمك ديده بساط تزاع اند ازدر در حق ابشان نهابت جنْ بونى نمابد . كامى



 و دب اكبر نيز كويند و جهار ديكر كه بصورت كرسى استنعش خواند( برمان )

ك ادعاى مهر هادر از دو برادر ز ( او بمطالبئ جهاز خود
 جنان ناق در ميانتان انداختى كه در نرق و غرب روى از يكدبكر تافقى روغن فتابلت (•) از خون فبابل وسرخى

 بيماران نيارد . كويند در يك مرافعهجهاز دو دختر ازجهار

 استحكام درو بنجر: سرابش ازسرقت حدبد قيود (V) (V) اننكام
 1 - دو برادر دو ستار: روشنى را كوبند كه برسبنة

 آرزو . 7 - بولها - Y ا T
 (1) ديده فدوسبان نعمدأر خواب جون آب قلز م بالا نُبـت كشتى اربار (r) و جون خاك اهنهان و جو


 وترنم آهسنهمردم را ازار أجتناب نيست و و بر ار راء ار ار ارتياب
 حاصل ميداند ولى جون اورا باى در يبض و بر عروق(a)
 تنى را نان در مسكن يبدا شود جنان طامع واخاذ كـه كا كاز , اد در كازن دمان حيرت باز بآ آيه خز ائن ير مال ودفائن
 بدريوزه كرابد و اكر مـه هـين ازروىعجهوزه و بوى از
 \& ـحرانيابشزمر كثندهاسته - تل ما

 كه دائم مزكان خود بدستبر كند كه جرا ا ايشان در حركت

 نهوست مستعار وذنب را ازوى عفده در كار • در تحريغ (


 الز مكر ار مناس (7 ) جويند بطار رى طالب اهامت و ر راغب



 ' از مهاذى حنم دامن بائين نكثيده دندانت |
 !
.07
ولِّن از زرنيخ وكردنش جون ريـمـن راليكن سياهجون


 ك خا(صة رواة اند انيخند ذغر را از از ابشان روابتنمودند فغر جون مغالت را مطا:ق احوالش بافت ابن اشعار را از

ار در ايمن سغينه نبت ندود
كان ايمن انجبم رختنده مهه زر بودى ;ا مرا كِـهـ براين كـنبد اخضر بودى

از صداقتى بخل وجيب ز زو پر بود كز مرا مادر صد ساله بشوهر بـودى

عفد حوا حو بآدم اكر آ آثِّ بـو ده
روز دزديدن من ق:د مكرر بودى
يا جو قايلل كند دعوى خون از هابيل من بيك كونه در آن مهكمه حاضر بودى

يِ كا درخانه موسى جوندى دخت نمعبـ
اندر آن خجــله زنم دابة دخـ..ر :- ودى

- ${ }^{\circ} Y_{-}$

بدم آنجـا و برم خاهـه و دفتر بودى.
كاتَ آنروز كَه ميكرد بنا كمبه خلمِل
نـت بودم كه جه ات خشت و جهآجر :و دى
از خر عيسى , دجال دمى خانه مر
 رلبر من كه ازو :وى وفا مى آبد كجا ميرود و صبع كجا مى T بد

جون كند هوق ملا قات من بيسروبا صبح بر داشنه Tبى بـهالامى ابید

يـــت معنوق اككر در برمامسنب جهزيان صبع مى آيد و با كفن و كلا ميآبد

نادم ازوصلت آن زال كه هيس ازمدمن
زبنت حجله سلفدارن و عما مىآيد
من و امرو ز ملوعيدن اموال ز كوة
كى بيادم خطر ر وز ج-زا مى Tيد

صرده زنبور كه ابن خوشنٌ يروـن تاجند فازغ از نيس بر اينز نالك سـا مى آِد

شرح حال ناظم
ناظط نام ناميْن حاجى محaد كاظم از عهد كـبان مادكار و از سهت و سست دبدكان روزكار • آورده اند كـه حاجى مذر كو ر راغرى بودى ك بدان غره زبرا كَ مرمهمى'
 معر بود تا وتْى بعزم زبارت عتبات عرن در جات ازاصغهان
 اعراب !بجهة زيادتى آب مرد: را بدان زوى بر دند نا نوبت بیاجى منكور رسید حاجى راعرسى بدون برداشته بایىر آب كذا ثت حاجى بجهة دفع آزار غررا بركرد • استوار كرد عبرب را بـخاطر رسمدكه خو:جينى ير از متاع بندادو كريزانيدنت بسبب باج زياد است نعر• برداتت كه حاجى بردار خورجم• بردار مرا با تو معاطعه خود تنها بود نه 1 - تندى . تيزى Y - بار بستن ده فرسخى بغداد كه عو ام T T 1 ا يعقوبيه كو يند



صنخر: سما (1) بدو دست در وى آو يدَت ك نـابد إندآن ر1 تواند ككيْت كـه من حالت در آب انـدازم و جان از فِد

بـت
تحملن يردازم
 حاجى فرمادبر آور 5 بكـنبد هرمان( $r$ ) وبخورنت نعمان (ع) بكو. الوند و بقلثُ دماوند سو كـند كه ا!ن نه خوزجين !لــكه ابن غراست و در وى از امعاء من برنامِس از كِرودار
 1 - سنـك درشت وسغت
 ككته بيتاب و بيهوش بر زمين ميافتادند r - هرمان و امرام |مغابرى است كه مصر يان قديم برالى مرد كان خو يش مرمىشــك مـساختند و اكنون جند تـا از آنها در خرابه ماى شــهر قديـى (منفيسه در مصر باقى است كه بزر كترين آنهابه> كنوبس :برعون معروفمصر منسوب استع - خورنت نعمان فعرمعروفى |َكْ نعهان بن مننر از براى شامنشاه ايران بهرام كور ساسانهـ

حا جى را عرب بدانزوى آب د; انداخت و سسوى قومخو 2
 جهذافى آبئناالا والمن( 1 )حاجى كامى بسرانيدن نمر مايل
 ابِـان بنظر فقير وسيده نبت افتاد . وهى هنه
 ريسـم بـكـلو طنابـم آمـد ازحسرتآٓدوزلفـبشـبن
كفة.م اب بار باءع T T T وبدم وـد د-ى لبو بيـازاو بر سر جه بال ز خو ابم آهد حرْهِزْتبو دمكهيار منرفت
از بوسه دلم نمىسْود سـر دس~م مخذار ... شرح حال مستو فى
مستوفىنام ناميْن محمد جعفر و بالوضع د; مaنى :انى مستهر (r) جو انى است كه جبينس از خان فعلانت خالى و ای قوم بيائد و اين غررا بنكـريد (غرفارسى است )
 مراد جعغر است هك بهعنى خر آمده .

نغضص ; جودن بكسوت سغاهت حالى(1 ) در بدابت كاردست

 مواظب احوال مرضى و مجاور مجمح غذاى مونى (؟ ) سر

 بروى نكمارد خود كوبد كا اكر كام جانم بهعلواى انكميت
 كشنودى بارىدر مابهُ زندكى تحلواى مر دكان

 كك جز بديد: تيز بين نوان دبد و وجز بقوت ز باد باد بد آن نوان


 i - ا- مزين مقصود است

بسنى ريش است ع - هــنـك .

- 7 Y.

مبهـول نماند !جههة معبار احراكى در ابن كنجينه مبت
وهئنه
انتاد
جو يرسى زمن كوبّت لغت لْت
نزاو از دوته دار م من نِك بـخت
; افراسِياب وز تِمور لنكك مكر هانكسته مرا از در خت
 لهمراه خود من بِار م كلك مرا كهنه اينـاننبينـدرخت 5
 شرححالسيد

سـيد نامتـ صـرزا محمد هاتم و و جو دن تلى ازبلغم
از ورزنز كان اصفهان و ا; دودمان خلــغه سلطار•
بت
وبابه اقتدى عدى فى الـكرم و ون بـشابه ابه فـاظلم (1) 1 - عدى در كرم بير خود اقتداه و كسـيكه منل بـر خود باشد كار خلاف و خـارج از ماعده نكـرده است ( ممدوح عدى بن حانم الطلى است )

هنكام خرامن انام (1) مترنم بدبن كلام كه افلا ينظرون الى الابل كیف خلقت
خودن از شمراء مهجور و شمرن از فبيل زيدفى الطنبور ( سادات جرفوبه و از صبح تا شام در نك و بو يه است . وقتى بعزم سفر نبراز ننريرا اناتض (r) جهاز آمد در خانهُ بكى از اعاعظم منزل واهل منزل را بار غم بر دل آور د و نـامت عمر را رر آنجا مصروفتربيت سكى كه در نجاستش نكى نداشت مبكرد و با ار دريك كاهه و كوز. نان و آب مبخور د تا در آن ديار رختس بعالم فنا و بيرامن جانت از جنك اجل قِبا
 وهى هذه
ذلم ازدستتايفلك ربش است كـر دن نو مهل تشويناست


 r

- 7 -

مينر اكرمست كا; منجهعجب هرك بسدادكار اربيناست
بروسيد بكونه ای بنـين
ابِزمان روزكار بيريش است
شرح حال غز اله
غز اله مردى بود دلاك وخرى جالاك و در خر خرنريزى مسلمانان بى باك جندان غبارت نهاد وخرافت بنباد ك كوزه حنا از كوزء دارو وكاسه سر از كاهـه زانو نبناختى بيت :
ان الغز الة من طول الهدى خرفت
فها تغر ق بين الرأى والعدم (1)
ر! رشى بلند , خلقتى تنوهنب نيغن در تراشيدر رمن و سبلت مردان تبز ونتنرن در درينشر ايْن واور دة
 المتل كرديده و بهتين جهة بين سرو يى فرق نمبكذارد . صـعيع الإن بيت جنين است ــار النزالة من طول الـدى خرفت
ومـا تغرت بــنـ الجــى و العـلـ

مسلمانا نا نايب مناب رمح ( 1 ) جنكَين • بر دست كيسة: 'آن بدنهاد و دونه خرط القتاد (Y) دريك نرامبِن سر بده ناهى قناعت نكند كز زباده از آن بنبه نرا خرج سروبهصرف
 از كز بر كندهر بيجار: ك اورا دهار و مشترى بازاركردد نز آن حمام هز ار رحمت بر يوسف حجام فرستد ازيكِسِر. حنا دو سبر دزدد و برربث خود بندد جنا نكه از بـ بـ با با مردم باينطريق سلوك و ابنغاعده را مسلوك داشته زبر كـى

 -خيم (ع) است غراله را بخاطر رسبد كم حناى كرمهير

 1 - 1
 كيسنة او بن را كرمان. كه نام نملى Tن شهداد ر سنايش مسروف است
-77_
است آن حنا را خمير كرده بر ربش خود بست و سوزشش را حمل بر خوبى حألا وغلبة سودا نمود نا ساعتى كه روبش نسنه دبد آش از سر كنثنه طغلى ساده و مردى از بارينـ
 يخ و مالك دوزخ را زانو معارن رنخ مِيآمد اجسام مايعه.
 سروده اكر جه نعر بسيار دارد لبكـ نهمبنابيات ا كثفا وهى هذه خداوندا صفا هان مد خخابه دل مردم از ابن سرما كبابه

 حماغ ناودانها بر زمبن است ممهخواببزر كانهرئينيناست قدم از مدت سرما بخم شد منارها راز سرما سركم شد خداوندا مده يك برف ديكر زغـال وزحغران (Y) فِراط می ثد

-7V_
شرح حال ناقص
 بر عكس نهند نام زنكى كافور باطنت را ظاهرآيتى استظامر و و جودت مصداق ضد طاهر نرْادث را خود هلدعى كَ از

سادات رفيع الدر جات اـكن ايشان را مو جب هبوط دركات
بيت
است:
 قامتْت كـندةُصعابان است لِكن ســاه روزكازن تالى سهلا خان

است اما تباه
سر كنذنت سرش نه حKKِنى است سرسرى ونعمماقال
في حفی انورى (Y) (Y
مرى د: دد كل ومر كونْه موّى رسنه دور ازمم
مكس كومّ بر اطراف كدوى خشك . . . ستى اكر بيدارنى كه در روز كار ييشـين كذشته اند افتغار ميكنى درست است وما ميكوكيمك در بزركى آنان راست كغّى
 - در حت او
-71 -

نكو نهابد كه :
 ههوازه وهانش هون مغالك باز و ريستش بغا!ِت دراز كج بينش را ابن حظِت رابست و حولت ( ( ) را اين تعر.ف بجاست كه اكُ در روز نـورن بجينت مأمور كند اهل بهشثت اسنوه آهده كو يند : كرورا در بهتَت جاى دهيَد خطاب رصالاربابحر رسد 5 يا عبادالذ الaنفلصون





 1
 ع - كومهاى بزر كىه - يعنىيث مفتم بهناىجو 7 - غلهنلت •
-79 -
بيت

بردة نغير ( 1 )
مراكهنامه بآخر رسبد وعمر يـــيابان
هنوز وصغ جمالث نهيرسد بنهابت
ذلك بيان جماله فبقى نبان احواله (Y) مردى اساست



 آنتاب در خانه نخواهد كه عبورن فرن سر سرايم بكامد علئ دوابش سبوس شمير است و كربة مطبخش را فور فـو 'غالب





 مانده المت روشن ساغتن احوال او r r


جون دود سر ميز ند . بجهة معيار ادراكى در ابن بسنبن
نبت افتاد •
وهى هنه
دلبر مهيش دلبران خجلاست تابسر النّك و نا بيانكهل است

 دل آرنكان (1) مكن بزلف كجل




در زير دامن تو بكى حفه دز است
با يك تغار ماست بر او جل فكند. ایى
دائم حمابل ایى بت ثبرين شمايلم
افكند. ای و لِك جرا نل فكنده ای

- ا- آويزانرY - علغى است صصر ائى

شرح حال واله
واله جوانى است فطور وشاعرى است خالى ازنعور نام نامين محمد كاظم و سلـلـُ سغهارا از اعاغطم . آررده اند اند ك بعد از فوتبدر بجهة زبادنىمال مسرور كرديد آرى(ع) مصائب قوم عند فوم فوابْد (1 ) للكن Tنجه بميرات داشت با ملرى وام كرفت بادام خربد كا بجانب هندرستان روان
 بت

برو بهرجه نو داري بخور دريغ مدار
كَ بيدرين زند روزكـار نيغ هلاك
از سر جان بر خاسته در باى آن متاع نشـنه و با خاطر درست بادامها را شكسته صرف نمود اشنخاصيكه از آن اطلاع حاشتند هر سراغث بر آمدند كـفت مناع هند رفت ببغثلاد خواستند اذيتش كند ناجار خود را در خالةُ سلطان العلماء كمغادكر يمهُو مندخله كان آمنا بودانداخت وبتغدبم 1 - بدبغتيها و معيبتهاى يك طايغه از مردم بنزد توم دبكر منافع و ثرماست .
. و موضوعات الناظن بر مهملاتمحمول صحبنت مكرراتناق افتاده انمعار وابيات بيسماردار د •ابنجند نعر كه درذمحاجى

- عباس كفته در ابن سفبنه نبت مبشود وهى هذه
نديدم ونشنيدم درابن طاس بيرحممىوبىمرونى اجاجىعبار ميخورد مـال ذكور وانات عورن ميدهد كـلاه كـرياس
 بالاخاطرثكـشمبرودباجلاس نا نمام بكند حـكم "افلا ى بسفيدى ماس وحرازى َكاس
سجع مهرت عبدهحاجى عباى
شرح حال بعير
بعير نام نامِيش آتا بزركى لكن مردى إست كوجك حل و نسلوين ابن سفينه را الحـو ماذه ا ايست قابل بشغل كيف عصارى اشتغال و از عطارى كدورت و ملال دارد در البار خيالت جز بار كـنجدنكنجدو ثاهيندماغث جزورو سنجد نسنجد جنهانت در سر هوان شترهاى كر است كه

هنكاممبايمة آنهاكورو كر است ـ اكر از عظام سمسمانيثاث (1) روغن بجهة جرب كردن بس. تنر ها بكريى مرآن
 اكر دز ره بَان نرود ـ كوبند هر بامدادبعد از ادایى فريضه حست بدركا. قاضى الحاجات بر دانته بعدداسم خود يا بعر با بعير مناجلت كند ابن روز ما عجوزى راكه زالنكردون بيـن دخترك رشته ريس بو'دى بواسطة جنذ فغز ' تختّر بمهار

كيكخواه زيرا كه :

اكر بينى كه نا بينا وهاه الست
اكر خامون بنشينى كــناه است
 دريدند كه از سر اين هاه مابل (Y) بر خيزو از ابنوادى ابي خونريز بكريز انكث بدامان روانو و آمش بر آسمان بويان

 - ـ استغوانهاى خيغ ولطيغ

- $\boldsymbol{Y}^{2}$.

باى شتر در مبان است • وننى بياد T نكه ناءر را نا شور ثهِبن لبى درسر ووصال سيـينغبنبى درخالطر نِباندانهارن

نا نباثد ثترثى ناله نخيزد ز با بعير
تا در آتش نثهى بوى ثبابد ز بيبر
بمعبت ميل كرده ولى سليفه ان از عنف بهـانـانـان سبرى كمتابعمشترى را بمعنوقى كرنتو, همواره باخمالثن دل خون و از فرافث جان مسون ميدانت شب در بــنر باوى نوام و روز در آسبابااو عمدم كامى در هواىكرمكان مـرم


جان مى افثاند . بيت :
ابن نس استازدمنتِيا عبير وبنعرقاست ازبدمت باكِلاب از عجائب آنكه از بس با آن بیه مجاور و بآر حيوان منعلق خاطر بود هنكام كثبدن غليان نتر بجه را با

 از جائى بر آمدى دوان دوان مبآهد و غلِّان را ميكنـيد



جنانكه مكرر در صحرا هنكام حر ا وقنبكه ساربانان با هم كرد Tمده غلبان مبكشبدند آن شترك از از هرا امنحره مـآمد وزانوبر زمبن مبزد و بانار: سرغليان از ايشانكرفته
 زى شاعر مذكور وفتى بهواى لقاى شنر هاى عربــانـانزيارت


بِت آمد

حانجى بره كمبه و من طّألب ديدار ار خانه ممى جويد وونب راحلخانه ابينك كه سنـ بهنتاد با فريب بهنيَاج رسبده ترك


 رر مبامم و محافل مينووانب از ايشان در اين سفينه بثت وهي هذه نانق بى بلك ونوا را نو حقيرن منـهار لولئمن بى دسته ,ااز هر دو دستبردار

فلك عمد نريا را كِّ ينبه دانه , ابسر بكذار
( در ملح ضابط جى تُّته است )
ای آنیه تورا صاحب جود و فضل و لطف و كهو
احسان خواندم
مداح شما عدم با زبان كـندم
هـهور كغن كهنه بيشت در احسانتماماند•
درذم ضابط جى تَنته است
TT



شرح حال جرخى

حرخى نام نامِشُ آقا محمد على بعربى مبنون

اهتغال و معدن مس از وصول بیحرخت كـدور ت و مل
دار د با صورتى غريب و هـيّنى عجيب وجو دى منضادالار5

$$
1 \text { ـ دلى : ديو انه }
$$

, ر بشنى مختلف الالوان سغيد و سياه و سبز ورناسى آبى و بور و عنجاسى .كويند از نحوستن هر نحاس كه بحرخ وى انى :ز آمدىدبكر بخرج هيحكس بر نياهدى اصلن از إنرار غباوت آنار قساوت نعار نبراز و زبانش در اذيت مسلمانان نابب مناب جر'ر: اهواز • ماحب هفت برادر كه هر بك د; نबاوت ابو جهل را بدر بوداند هـبسشه بشرارت هعروفر


 , كرز و تبر در كوجه ورهكنر عبور و جان خرد و بز
 هر بنائى را فرازش نشـيب ونشيبش فراز هـآمد مر دم رادر زبر دبوار هاى شكسته باز ميدانت وبا خاطر درست اشها
 'ابشان مينكنت , اكر كـى آمنكى فرار ميكرد بهلقة كمند
 1 - بنكى Y - غنيت وغارت r - رمبلن

- V ^_

مرحلهُ عبو دِت كذذر انِده بـر iبهُ ربوبِت رسانيده جنا نكه دو ازدهقسم نماز تجوبز كـدهك هر بك جون وضوى بى بى
 بلـكه كويد نماز مقبول و افعال انتخاص معقول همین اصت بجاى الحدـ له رب العالمين كويد الهكررب الجهانِـنـ ر, مالك ملك الدِِانِن زا كا م قافِه داشته بامند و در تغسبر سور قرآن و تغيِر 5 م مخداو ند رحمان صاحب معانى وبيان و عالم لغت و تر جمان است جنانكه در تفسير سور: مـار كها
 عبوس مفرونِيد ای مشركون ودرتأو بل (Y) لـكم دبنكمولى دين كويد اصلت على دين است از كـنرتاستعمال ولىدين شُده غرورن در سرودن اشعار عربى وفارسى بـجائى كه امر
 الفاظن قامُل را موجب نرمسارى • در سروىن مرنيززبانتر



- va.-

سنان (1) سنان را نايب مناب جنانكه د; تعزبه كفته است بـ

طناب خيمه باره شد ـ ستون خيمه بله ند بكبادتند برخواست. كنيزى افتادخهن شن
در نبـ تنل كويد : بيت

امسب از منعار جبريل امبن خون ميحكد

در جواب لِلى , مجنون مكتبى جند نعر كفته ك
الحق مجنون را از عشن ليلى بشيمـان و ليلى را اـيباه روى دو جهان كرده در ابن سفبنه نبت افتاد. وهى هذه
لِلمى ز دربیـه با نبــم




-A•-
شنبدم ك طفل حهل ساله ایى ممى كفت در ون كوساله الى

كَ اى باب فرخند: نامـدار
نو كار هنـى با شتر هـا جـكار

جرا بايبت نا سحر بانك بانكع
كه بردون من هـ علف لنكالنك
ايضا
در ماده ناريخ مسجد حاجى لطفعلى كه در ثبراز
ساخته كنته و آن جند نعر ابن است : حاجى لطنعلى كه عسس ميكند
كاق مسجدرا مفرنس مى كند
خشُتْ راكع زير و بالا ميكند

آجرا كه يش ,
آور ده اند كه روزىجرخى مذكو, بمرافهه دزمحذر
 دانت بمدازنحرير هحل نزاعثبخ الاسلام از روى سخريه كـنت حق با عرخى است هون او ربن خود رابيشنوها رلا

- A1.

مرافهه را بى تشو.يش دبد خواست تنْبه و تعدبس (1) از شُين كروه باتد كـن :
حil هر مرى و بسر مردى - مركزت بر بيكانث
 از بس هركى , اكرفته و بمنف (r ) اسُمار خود را بر او خو انده جمبع امل فارس از شهر و بلولُ و مالك و مملول اشعـارن از حنظل دارند و از بر مينورانند بلكه زماده از صد هزار شنعر سروده و خود را ضرب المثل سغها
 آنتاب منى و تند مر د در .مس كو اى مقلب تلبو نفش وجودت سلبو1

از لب سرختو يادم بیه وتت ميآبد
-هون بحِنْد بر اطراف تغارى لِيو
تو حرا جوب بسـت مبكيرى بلدواميرى
من فداى نو ميسْم بان تو ابذجا مفدو حر معابِل ابر وباد و مه و خور رـُبِد و وْلك در كارند 1 - باك خو اندن وباك شـردن Y - درشتى . خلافـرفت
-A Y_
سرو ده و مَدرت شـاعرى نموده : فلسكات و ملهمكت وبركات و حركات سكنات وفطرات ونركات زقمرات و فصباتفى الارْ هـه فرمان بردار خداوند بى مرم

خِيكر نصر كفتن نییخ و انورى و خوا به و فردرسى جه - خرض

شرح حال صباغ
صباغ مر دى است متر وك ضباع وعهار (1) و مشهور كو جه و بازار غباوت آنار خرافت نمار در فن باوه سرانیى
 كار كاه ومن احسن من الله صبغة (r ) جز رنكه سغاهتبر ندانته و لوله كي دماغش را دست فدرت جزبزاج خشك
 1 - T T 1 Tميزى از خدا بهتر باشد ع - جوبدرختى است كه رنـك آن هرخ اصت

- Ar_

زربر (1) را رنك جهر• شكــه نبل از وصول بخمر• ات

 نخست روز كه بـا كرديشبردند استادان آن فن جنان دست از جان نـتند : كافغان و ناله نا فلك جار مبن رسيد

بكباز• جامه در خم كردون بنيل زد
جون اين خبر بعـسى كردون ننين رسيد اكر جون كدانكش (؛ ؛ هزار بار سر بسنک آيد از
كغن بار. تنك نِيايد و اكر دست فضا هزار سالث در هنك
 در فن ناعرى آنكه دو مصرع ذرقافيه را مصرعى شمارد و

مصرعى بدر بيوندد و بيتى انكارد جنانكه كوبد :

اسبرك نيز كوبند Y - نيل بروزن خيل : دريانتن . - r

ع - كدنك بروزن تفنك جوبي بانى باشد كه كازرات
و دقاقان جامه را بدان دتاقى كنتد (برمان)

- 1 \& -

شعر
آن نادى نير انكن سردار نجاعان
در ابر بلفك ازدم نيغت بنفاناست
در بعر نهنك ازدم نبغن باماناست
با ابن احوال و طرز مظال مكر فناند در مدحذلا ووصi علها كنته , از صنهi خاطر غبار ملال رن رنه قتير را صحبنت مكر, انظاق انتاده اشمار بـبار و افكار بيـمار دار د اينجندنمر كهدر مدح كظم وزق سروذه , معنىضمف الطالب و الـطلوب راآنكار نمودهدر طى احوالب نبت افتاد وهى
صف :مإهـى بدر يا تذكى بــند
زر. ها بر نن خر جنك بستند
وزق ما جملـكى كنتد سرباز
علهــا را زدند بر بام افـراز
تن لاك بـنها بـكـر سبر ثد
حباب روى آب از حد بــر مد
حو صد مامى بدر با بى نطق مٌد

كه ثا يك كاظمى كاظم وزق نــد
بروصباغ نكر و حمد حق كن
دعا شبها بابسن كَظم وزف كن
كا گَ بك شب نوداو زاروبيهار
تغرف مى زـوند سكهـانى بازار
شرح حال محدث
مهدت جوانى است سفاهـت بنياد و از ابن كخلس مصدر نانى مبردن مراد غباوت و حهافت را بميراتدارد
 خـال خود را جامع جمبع مراتب كال و صاحب در جات حـن و جمالـ ميداند ر خود را بوسنفى با صوت داود مى شمار داز قاضىزادكانمازندر انطهـت الاركان وهدمتالبنـيان ( 1 ـ صـديح توارنه باشد و بنا برتوارنه ينى بارث
 آن هيز بدر بر بدر Y - ار اركان آن كهن ونا ونا بود وبنـان آن خراب باد

راغب امامت و خطر (1) است كه از آن بس كه از جميع مساجد رانده و از دخول مهن محافل باز مانده در خـانه


 روى ا, رفته با خشونتآواز روضهخواندن آغاز كندبقسمى
 سليمان در جіّك ديوان آرد از بس در آنخانه فرياد و در آلن كو جه نعر• بنياد كند مهوار • اهل •هحله را بَنك ور

 كك باعكى خود نهاز جماءت :ججاى آرد ولى هنكام سجود و زمان آمود (r) روى بیفا و اززبر جشم نكا كند كاعكس بر ار اقتدا وظل باو اقتناكرده يا نه با آنكه عمر هاطيبِان را مخل مطب و هعلمان را انكَل مكتب بوده هنوز صصيع I - قدر ومنزلت r
 , دنائتش را مابهَآنـان كه نان در سفر• ان نا بدبد تر از جرم سهاو آب در كوزه ان ناباب تر از وجود عنقا درعزانى
 هركز نخود آث را بيـتراز عغد نربا نكفته بـادر ينيار • عدى
 از دبوارنى سابه در خانهُ هـــايـه افتد در فنان و نالد بر آبد , ادعاى اجرت المثل جهل ساله نهايد آورده اند كَ و قتى مواى بنى آذنت در جان و خليل نامى سعلهُ عنغن درر وان انداخته از آتش نرود جمالث عرصه خيال كلستان ساخته دانت هر صبح بكوى آن كمبة متصود بوبان و و مرشامبمقام آن قِلة خوبان روان بودى ثا آخر بهفاد : ( شعر )
عنةبائى كر بى رنكى بود عنق نبود عاقبت ننكى بود كريبان معنوق دريده و او را بمرافعه كنبد. كه من براى نو هزار روز روزه كرفته ر در راه نو هزار وصلد
-AA -
بهوزه (1) زده ام و نو بابد آنرا ازمزد كرامت واينرا از

 نو مرا غلام بكهباتى . هنكام نهيِل(


 , T آمه عمر رامادام بيك بادام قناعت وسال را بيك حمام كـغابت كمند . بآنكه
 هنوز خريف (1 ) ازربيع ( •








 وافع شدن ستار: از ستار• دبكر بجهارم برج كه ثلث فللك است

زربي( 1 ) باز نداند وتنى اجد'دن بغغنارتمازندر انانتنفالل ور معوار•آل در غربال داشتند آور ده اندك در زانی بير نفاضى حـنعلىازمازندر انباصنهانميآمددر دار المومنين كاشان بيكى از ظرفا برخورد ظريف ديد احمفى دراز و
 صـت نكرانست نزدبك وىTآمده بروى سالام كرد ظريغ كفت
 كلل كا, هاى بلزت زا در مازندران ميحر اليد فاضى كفـب . اكر جنين است مرا امنب در مكانى جا ودر منزلى مأوا

 كاناكه بجنك آورده ام حرينان دور او راكرفه بناى 1 - جهار كوش كردن جنزى را و نظر كردن كو كب از
 اول بليدى مردم . -

مالاعبه( 1) وهضاحكه (Y) راكذانتْند نا نِهـ شثب كهاضى خـتهرا خوابدر ربودهنوز دبده انز كم ندامده كهاورا از خواب بيدار كردند كه بر خْز در این نيمه شـب كسوفنده و آفتاب كرفته بابد نماز بجاى آورد قانى بر خانسته وضو ساخته منْغولنماز كردبد كه خواب او را در ربود مرْكانش
 ك بر خْزصبع شدو اداى فريضه واجب . قاضى برخاسته
 يس را بمعقيب خواندن كم هجوم سماه نوم (r) او رالبيحال وكالمِت بين بدى الغسـال (2 ) كـد. افتاد حريفان برسروى جمع'آمده ك إِن مرد مرده وكرك اجلخون اوراخور ده بايد او را كفن كرده بروى نهاز كرد نرد بانى حاضر كرد1

 ا خنهينن - موى باشد
.


 دست فزا آر ده آسافل اعضاء راملاحظه هيكرد كه آِامذك

الست با مؤنت .
ايضااً وتْى در اصنهان خانه ای ابتماع ذدوده خالك بسبارى حر آن خانه بِد متنى كرفته جند چاه حفر نمود كا خا كاى خانه را ور جاه بريزد شام كه بخانه آهدديد ذهف

 باز وفتى در دار الخال فه خدمتملك الشعراء مرحوم صبا ابتهال (r) وزارى نهوده که ماد. ناريخ از براى فوت من بغرمانْمد و ماده تار.:خ بجهة فوت خود كرفته . بارى او را غباوت حندان ك حـات ازممات وحبس. ا - - زارى كردن
-9r.
از مجات باز ددانسنى اينك فرزند دلبند وخلف ارجمند ار
 بافى ميباضند انعار بسبار و انكار بيشمار دارند إنـجندنعر كه در مجلس .كى از فنلا از اواستماع شده در طى احوالث نكارن يافت
وهى هذه
هرهـه ميخوامم جرا دز خواب بينم ايخدا كونِيا ممكن نباشد در جهان ايصالداو

تو رحيدى وكريمى وغفورى وردود . حرمبان نوم ريفضه خواب ديدمّماز خود كونيا جونحال من باند درآنجاحالار

ميخور د ازبس غذامعنوقمن د; صبحوشام صبح نيم كز كز ميآبد نام يك كز نال او من ه اورا زردمم نه ار..ــا ماج ميدهد ار عبث دنبّل من شد من عبت دنبال او من كَ آخر ميسنو م فاضى بمنبر ميرو
--9 r_
بس جرابابدز واعظا كون نمودنقالاو
كان مبمرد T T لكه فاضى هـت اندر مهرباخ تا كه ميتد مال من مرجا كه باشد مال ار

بك كاه ترهه آخر بـ سر زن مينهم
كر كك می بإيد بهردم بفروتم ثلوال او
شرح حال عان
عبان مردى است باغبان و طبعت جون طبيعت اطفال
 متخلص به ’ بيان ، اما آنجا ك ك عيانست جه راد حاجت بيـان است . سنت بسى نرسيده ك ربشن بـينه رسيده يرابن
 خار بن و خار نداند هنگاميكه سردى موا تواى ناميه رادر





- اخت ع - باد سغت ه - برد بروزنمر : سرما .
-9 \&
و مixanل بارزحصـ كرددكه بגاصلة جنه روز دود از نهاد صاحب باغ بر آيد اكر بر جنات تجرى من تحنها الا نهارن
 الانكدا أستهاع نِيازى جندى از عرات عجم متوارى و عراتٍ عرب را هرز•كرد صحارى وبرارى (1) !و ده اينك بازآمده


لكر از اينمعنى بيغبر باند


 ;ا'أفروخته دارد ولى از قرع و انیيت (r ) دِيده جز اتک

 عمرث از تبر اجـل كنده آمد اين جند نــعر كه در بیطـالعى خودكفنه بجهة معيارا دراكى نبت انتاد . 1- بيابانها Y اسبابى است كه براى تتطير بكا
-
-90 -
وهى هنه
هر كسى دل بغم بار و هوانی دار د
حص4 , قـمتى و مزد جداگیدارو
احمدى وحسنى مردو در إِن كِركِعِد

طالمى نِست عـِان راكه بِازش آبد
ورنه إنـاغجه عجبآب وهوائىدار
شوح حال پِان

: رادر بسرقت بردانـت : بيت
عروس هجلس ما خود مميسنه دل ميبرد
على الخصر ص ك هِبرابه ایى بدو بستْد

صر جه در جهانملول جندانت در سر هواى دزاز كونبودى ك در مـب اول با عروس بهونج وجوى در مالاعب !ودى انوانامٌسْ را در كار زراعت ابِن اقوى (1) دلِلِ كه سمى الم

كود دبكران ار را بسه بيل است مـوار. هنان كـ خلم

 آبى خون برادر خوردى و بواسطه لقمهن نانى آب بدر بر بردى بيت ككى از ظرفاء درحقت ك.فته .
باخرن كـناجقندرباكرربه باز كفت
 با ابن احوال كامى كه باد تِيله و آرزرى سا كنين طوبله نمابد بشعرى بار غم از دل دوستان برد و زنكـملال
 ونج :مجرى درعتبات عرن در جات بجوار رحمت الهيّيوست , •هنر اجلنبر آخور نعمت غير متنامى.سـت ابنجند نمر
 وهى هذه
خون آنكه بيار خودكنميو او جفته زنان زمن كز بزد ازبس كه نخور د. جو خرم نا دمس نكيـرم ور نـخـيزد 1 ـ كرنته شده .

 بكروز اكر بوى ستنزم
صد روز بريش من بَيزد شرح حال شو قى
شو قى نامن آفا على جوانى بود جرخ ناب واز غباوتن در حرخ ناب عظبم الجنه فوى البنبه از ورزن كـنان اصنهانو از بهلو انانآنـامانلـكن رباضت در مزاجن جز نولبد المغم و در دماغن جز نسويهّ دم نكردى روزى در در در در حجره: يكى از نمراه آمد كمرنيهاى سرودهوانهادتعزيهاى نمودهام اكر د; تصحيح آن اقدام و در تكمبل آن فيام نمائيد داخل نواب و وار دجنت بيحساب خواهيد ندكفتند مرتِّه را بَخوان كفت.
شعر
فاطهه سينه زنان امشب مياد فاطهه كريه كنانامسببمياد نالهُ زينب براى بهه هـاث بر زمـن ازآسهمان امـبمبياد آن مرد شاعر شمرهاى او را صح:ح كزده او ر ا 1
-91_
روانب نمود . فردا آمدكه مرا نيطان وسوسه كرده وعاشق يكى ازز كودكانمدرسه ثده ام و بياد او غزلى سرو و الظهار عثقى نموده ام
و آن غزل اينست
صبا بلطف بكو آن غزال آهو را
كه سر بكو. وبيابان نوداده ایاو را
نكر فرون كه عمرن دراز باد جرا
بدكان راه نهىدهد نوققى سخنكو را
توسوقى بهلوان را مكر نمى بينى اكر نظلجت ميزند نب ناريك مورا
كفتند ابن غزل از خواجه است كـفت اين دخلى باو ندارد او بالف زده استو من بواو بارى با آنمردثاعرش كار بنز اع كثيده ار را هجو نهوده روانٌا رشت آمد مدنى
 باز آمده كك طبعى قادر و شمرى حاضر آر دده ام و آنانينـت شعر 1 - خوار كرده و فرو كذاشته.
$-99$
ندارد بنج-ه ات سر بنجهأ غير
بين صوت نـو بلبـل سرن زيـر
از إـن در كـاه نو جائــى نميرم
اكـر بيرنـيد س-رم را بشمتير
از اختراعانت دز عرون و قافيه آٓـكه بحورالاز زبان وقافـه رi ازبن دندان تميز مبدادى جنانكه عـنق را با لولِّنْ قافيه ميدانـت و برهان ميكفت كهر دو از بندندان بِرون ميآبند جنانكه كفته است :

بيت
آخر مرا كر ددعواى عثق كه آفتابةٌ خانه ام مد لولْين بالاخر• دست از نغل مزبور كنيده بناعرى منهول
كزدبد هر جند مارن ميكغت فرزند بيند بدر انة ات ميدم منغول كار شو و منوجه داد وسند بازار مادر را اذيت كوح
 جندى كنـت و كاتب قنا دبوان اجلن ررنبـت مكرر صحبتن اغاق انتاده ابن جند نهر از اوبجهة معيارادراكق نبت افتاد:
-1••-
وهى هذه
بياد آن تاز. جوان من قدم ميزنم
; عنّق و عـانغه، تاكه دم مـيزنم
بهر جاكه من مـى كنم ورزنیى
نبانـد دهـل بر ذذكم مـى زنم
اكز بر زمين بخور
روم خـانه بر سر علم هـیزلم
كه نا مادر من بداند كه •ن

ندار ! اكَ بهر• در زور خانّه ز آراز من

جه غم سونك و از لبم ميزنم
شرح حال مثنعى
مـنكى جوانى است خالى از ادر اك و مردى است
حماقت را بستْ فتر الـاز اهالى دار المؤ منين كانانوكاثمانيان
ا ـ بطوربكه در مامش كتاب جابی نكاشته شده ار
تصدث طونجّى است كه نام يكى از دروازه ماى امغهان
-1.1_
را از نسبتْ ابن نـعر ورد زبان :
ليت
كن~ آ نزمان كه مادر كيمتى تورا بزاد
عالم تمام غرقْ درياى خءِن شدى
الحمدلذ كه فعير ;ا ملا قاتْ دست نداده لكن آنهص
از احواله استهاع و از انشعازن سر را مابة صداع آمدهمى
نوانضافت كه در فن ياوه سرانى مى بدبل و در نغل هرز•
 إن قصيده را تعمداً بزبار• كنهاة (1 ) مرو ده و اظهار قدرت طبّ نووده ل.كن بر امل سغنز معلوم و بر صاحان فطلن مغهوم است كه در قصـده: عكتوبه مابِّ شاعرى منتودو كِمِياى دانشورى غـرمو جو 1 الـت فقير را زماده بر ايِن از احوالث اطلاع نبود بنطارن ممبن قصـده ا'كتما نموده نبت وهى هنه انتاد .
دلم نى ميكِير• كتمت مشنكى جرا با ما نواى يار • دورنكى هـى تنـ ميشود
$-1 \cdot Y_{-}$
كامى كار د مبِارى كامى طهونهی
تو :ـ..
دو ثمثموند مـينازم كه خهارى
خهار است
ك هسو هر دو نا مس و ملنكیى

من إِ جن جنم تو خـِلى مِسْرسم از جفت
افـد كه ك.بهـ مـاتى الِنكـى
انتدر اف بلنكى
لادو ور انداختى كَ كو در كنـبدى

رودر رو يانَ خار • • . الثكّى
روبرو برخيز

نهش راست شوبراه يِغت عقلت مـ ماره
مسثن كفتم بيايه مآ بما ده در آورد برنو كوشم زدورنكى دست دراورد بلو
 باو كنتم همطور شد شمعه شـده
$-1 \cdot r_{-}$
حالا مِـرم يـيشى سر دار جنـكى هيش

على محمد خان او سردار قحان آن ان
ك مـــن فـى شـــر نـر زرنڭمى
هست او را مانتد

ز تهران ميآمدى ترا خوب ديدم
حقِقـت خـلــى جـو ون قنـنـكى جوان

 بكى ايـّ رواى ميـدوند تغـد از يـش رو اسب ميدوانيد
كَ ِـِه بار ور اومـد دقى تفنـكى يكبار• بر Tمد صداى تفنك
قرمبسى و; اومد اجا جسم جلميو جل زدم بر يش سنایى مدای قرمبه بر Tمد از جا جستم دوزانو جلد
-1・を

 تنخص فق تو هنكه ندارد دمیغ راس مبكى ربِّالجفنكى مـل ميجكس مـو ميكونى ليجار

اكر بك بكى همبكريزد بطهران
امـى مـرفـــدن كانـو ور :نكـى
امين الدوله مبغرستدث كاشان وميزندث

$$
\begin{aligned}
& \text { اكرك كه رعد بات يه خر بها ده } \\
& \text { اكر رايت باشد يك خر بـا يده }
\end{aligned}
$$


خود ديه دم بيشى هندو نمو كن خردت بكدم بنتين شورى كن
كم كك ند رونאى وننك رمنكى
كوك شود

مشنكى كب مزن تِلش هده بر حرف مزن طولش

كو تك بـُ نزن بــامزنكى
كوتاه كن بس است بيس ازاين مزه نينـلز
גعا برزاد ورود خام •یبادكت
خان ميبايد كرد
كه دارد كو بازى مزجلنكى
جلنكى تاعده ايست در بازى
الهم_ته تا باتن مسا مــيلو لمبشه تا باشند مسـت ما يبغود
همـِثه ترسكو باشه نا بِكى هميثّ تا ترسو باشد بنـكى
 طاقجه ات

شرح حال جلى

جلا ل هردى است مiنطور بمدم كال و منخصى است
 , از حراديدكان •رتم آنسامار• غباوتش را باءـه جندان
-1. $1-$

و خرافتْ را هابـه آنسان كه نـب از روز و دى از نموز




 و هـواره دستارن جون طر: سروقداُر• منون طبمن ڤجندان بار دو مصر دز دوسنى امارد كه هر جا قابله ای بر حامله ای وارد دْود او در وْغای وى بولان و در عقب او
 نماِيد مولود دخiر است با :سر و هعدهش هو جب خـِراست -
( شهر )
هر ضميرن بود آنـان كه در اقملاع جهان
مادرى كز بسر آرد ز بی 'خاطر اوست
$-1 \cdot v$.
مادرن كفت يسر زابمو سرورهـه زاد يس ورا اين كله و •شغغله با مادر اوست بدبن واسطه روزى عجوزى كه هزار حاهله ,ا قابله
 خاندان كودكى مْـربن لب و دلبرى سمـمین غبغب آور دمام و عمأ قريب آن ملا ل بدرو آن كودك صاحب صدر خو اهد
 كرد . جلا ل هذكو, خونخر د را بروى حالال دانستههرجه از موروث و مكتـب و مردود و منتخب دانت بدوسيرد

 جلال را نوبت رفاقت رسيد كودك را ههره از آبله هجدرو سر از ماده اقرع (r) وكر آمد صورت از كـثه لك (\&) و دبده ازسبل (0) (0 ك آور د. دهناعوجاج ( 7 )و ذقن اختال I - نهان و عيان Y - نزديك بلوغ رسيبن كودك rكعل كجى Y - بريسن . جهش اعضاه :

- 1•人.

هيدا كزد بهيثتى ند كه اكر صور تم را در صحرائى نغث


- لزجرا باز إستادنی

بيت
ستبدى لك الابام ما كنت جاهلا
ويا تيكبالا خبار من امتزود(1)
جلا ل مزبوز بعجوز آوبخت ك اموإل مراردوادعاى
مراسد كن كار بمرانعه و امر بمدافهه كنيد خـدمت فاضى
 يير زالب. و قدرى ز زآن مرا عايس بالماك است زبرا
 , الثك خونين از دبده روان و اين انعار ورد زبار آمد نفير إنجندنعر را بجهة هميا رادرا كـ در در ابن سفينه

نبت نمو د • 1 - يمنى آنجه را كه نيدانى روز كار بزودى بر تو
 كون براى تو مياّرية •
-1.9.

وهى هنه
داد از عشت كك ملم همه را داد بِاد

كهب كرصد كِه بر حهر: آلبار نهـاد
كجلى Sر= مرا بيسْتر از غصه عناد
كور شدT نكه دلم ميخواست بااو بر فاتت برو مي
ثا بل خواجو وبالانر از آن تخنه فولاد
حكم قاضى بى اصطاف هم آخر آن شد


من دك تا نينم بول بدلبر ندهم
كa كمند حسن بتم را كهملى باز فساد
داد از تابله و داد ز تاضى و عدول
داد از ابن طاله بركشنه هندادا داد
شرح حال ماهو
ماهر از تاجر زادكان اصنهان و همواره سودث


عـنمشتّ منهاست( (1)دربدايتحال ازروى لجاجباميرىحاج مبلغى خرج كددهعاز محجاز وبأحمله دار ان (r ) همرازآهدولى
 حر حركت جوالى از كاهـتو قو: ناميه (ع ) لبرعرضوطولش حر انْتبا• طرفن آنكه انمارن حون رباعـانت حضرت شُـن ابوسعد ابولخَرزرح الله روحه هريك موجب مناى مرضى
 بجهة دفع بواسِير بسـيار ناكٍ ومجرب انفاق افتاده بلجبّمعيار ادرا'ُهَ آن فطعه را نبت مـينمابد . وهى هنه
فاطمه سلملان بكم هى با حـيا روسوى خلد دختر زينب نسامى باوفا روسوى خلد

1 - نظر باشتراك كلهن باقر و بعر از حيث اشتمات ميكويد اين شغص ك نامش باقر است عين بقر ميباشد Y Y Y


- リ!

هرخ هِرِيسـد كنون با آ;ز زارى سوى خلد
سكمه مبدوزد بخوارى باز ميرو سوى خلد
لـلهُ جو;اب من مُد باره هى ر وسوى خلد رو بسوى خلد شدآوازه هى رو سوى خلد

هردو را دزبر كرفت مى روسوى خلد
لم از دنِا نديد رو سوى خلد
داغ هر زوزه بدبدرو سوى خلد
لْمته بودى مر دو بامم ميروبم روسوى خلد
نو تنها مبروثى هى روسوى خلد هیروسوى خلد ثى روسوى خلد

در ذم احسن نام مملز سروده
اين اهت ممِزى نكرده
بسن سنه اردلان زرفته
ماهر منوز نوبر نكرده | شرح حال منمنمى
 1 - ينبغى بغتع اول وسكون نانى وضم نالث اين الثت لـ است يعنى سغيد رنـك جون بنبه

- IIr_

اشنفال واز كوى فلكش جوسنج( ( ) نرازر مثنال نامناميت



 از دو نو برایى نرهاى ابن را حلقُ بندكى از كون بر آر آر
 از شير وجربى از ينير در دزددرزمان خريدن بر بعون

 1 - جوسنجمعربجوسنكبـعنى 1 ومعدار - و ترازومثقالترازا


ميدارد كه كوىنك با آن بزر كى جوسنك آنـ آنست Y -
 عيكند با فعل آنكس ك در حق او نيكى ميكند تيز نيمد r كَ در معرض فروش كذاشته شـد


$.11 r$.

نـب تاب افروزد زيرا ك از كربٌ دهن بسنه مون در فرار.
 ترازوى يِكمن زِاد نكـرد و دو دن كم ندهد تطه بازوى و سلب آرزوى
 متبون المزاجى در هـسـايكى وى نشـنه بابر از ( , ) خو ددر راز و نِاز بودك مرا ككتّى حىدرا حى درا مغخمخیمزبور اسم خود را شنيد بخخاطرت رمـبد كه مشترى از دكان آمد• بيرون دو يِ وهر مبرز را صر كهـد كه آن مشْترى كا بود كمرا آوازو ازكار خود بازدانت ؟ باز آنمرد مقبوض الهزاج. شمان لفظ ميكفت حى درا حى درا مخهغخى فرياد بر آورد. كه من بِرون آمده ام , قدو م تـرا آماده آن بـيحـاره مروع كد بغر بِاد و فـم بنهاد زم, دكك مر اجنك بابراز خود وانباز
 ؛ا 1 لادر علامت حقيقت است

- いと
 ناباب وآفتات روى مدارسرا جون بشكل برіاب الـت لفظى موزون و نعرى بسخافت مشحونى سرايد ففير ابن جند نعر را خود از او ننيده در طى احوالش نكارش نهو هه نبت افتاد .

وهى هنه
حلم بر خون ز دست كار و بار است
ك صبح تا ذام در دكان باكار است

هزنار يبش من كر بـدیى افتد
بيندم د كان و رو در فرار ا-ـت
مــدانى اككر روغـن نــارد
بنير اصنهان در نـن هزار است
سه من خرما خريدم مiت و رِانصد
مكـ خور ده است وهستهانى بادكار اسـ
كنبكجى مزد سعا يول دروبش
بهر جا ميروم ابنها فرار اسن
; دسنم جار•برفت ایى واى فردا

طلب كارم فزون از صد هزار است
مخور غم خخسنى كامرز و فردا
بهار است و بهار است و بهاراست
شرح حال قلنجى
فلنهوى نام نامِس آفا مِر حاجى از سادات جلِيل القدر
 مارى (1) دماغى با صورت مساوى و ريسنى باَّمر محاذى هارد . در بدو عمر از وطن مألوف همت مصرون دانتن بدار السلطنه اصغهان عنانعزيمت معطوف آورد و در مدرسن مبار كذتاه منزل و مأوا كز يد و بهفادالمر\& عدو لماجهل (r) بهز علم صنعت ( ) كه مبفف (0) رطوبات دماغ وعخرب بنيان مزاج كهخذالغايات و اتركالمبادى (7) لكن چنانش
فتر و استِبطال ذلِل و ياِمهال دانْته و بر صغنه جانت رمَ
I - جارى Y - انسان هيزى را كه نميداند دششن آنست
 0 - خـثـ كننده 7 - مبادى را بهل و قائد: مفصوده را درياب . -
$-117$.
ضمف واستكانت (1) نـكانته كهمهارضاع حجر: اروبدينارى , قابل سوختن نرارى نباند وتّى در كثنَن :يبق تصرفى
 همبان را هحكم بسته وجماقكنيدمبر ممبان مبزد ك زيبق كنـهـرددد ـ ازبوست جنار توفع كو كرداحمر واز جل وزغ
 از دور كذنته و مربك را مندرجاً جوانى نونته . از خط


از هصرعى نتواند ك :
در، .خانه اكر كـ است بك بك حرف بس است . بارى با ايناحوال خودرا داراى جميع مراتب كال

 بيند بك نغس ایى آسمان در بیهُ صبح بر آثتاب ك امشب خرت است با قمرم جواببكو فـبر جندنعر بطربق هـطاببه سروده انمار 1 ا استكات تضر عهو زارى است r - شـش طلا.

خوس را نتخفيف , انهار جفنك را نعر يف ميكرد و آن
الينــت :
مبـى كه آن مه نابان بود بححجر • درم
فروغ ثه. صشاهد مو د ز بام و درم
اكر كه , يش مهم تا كمر رسبده چه باك
زنم بدجله اكر بيز,
سـر جه حاجت اكز با نو جذك در كميرد
ك جون نو تخزنى به كه سر بود سبر
جسبزة خط تو بوز• ميزنم تـبـ و روز
بدنت حسن تو ايِدوست هـهِو كور خرم
; كربه لaل و كهر • مبكنم نشر رهت
بمبن بـکكر فدو مت چها-
.
حنان روم كS حريفان دهند هيمه ترم
بجرم مهر و وفا خواجه ام هجلِ فروخت

$-1112$
هز ار بار فلك كاله ام جماق نمود
حو ازدر يّجد قلنجى صفت بدبدسرم
ولى با إِن سفامت ;هایت وناعت و غایت متانت را
دارد و هر كز بر كـى حاجت وارد نِياور د همه بزركاهـ راهعروف است و در خدمت ستركان بغباوت موصوفانعار





دمش بمنال ريش ملاهـهد است

و له فى القصيله

ك دود وفوت من دروى نرسمده امت
زابر.تو من فندرسكى مِر وضو ماخته بود
 مراكه حكمت ; انراق و متٌاء و فغه و اصول و


علو م را قلنجى دبده است
شرح حال مل سهيد
ملا "مهـد هو الجاهل الفريد و الغافل الوحـد وآكـل
 آن سامان امت حردى استكه بيوسته با خرافت ذاتى در
 در عiفو ان جو انى و :ها; زندكانى جندى علماى اعلا مرا مصادم
 نقريرنان جز نفى احه بحر"ب ; از تحر برشان جز جهل
 رسبِ كه يحـوساتش يُهول و مردوداتش معبول افتادبنوعى

1 ـ خور نده: نان و تريد ( تريد را بعربى تعر يبأ نريد كو يند) التباس با كرامى كه بهغى :غلـُ كرام نوبسند و خو انتد بذ كر ابن مسنى برواخت )

- Ir•-

كه نار يكاز روغن و كلخن از كلنْ باز ننناختى ولى جون الز هانب فضل مأبرس و در هاحل درس مدروس (६)

 بود او بود جنانكه علماء و فضال ا و امراء و امناء بدفـاد
 دانتند واورا برده بمفالاتن خاطر هيكـانتّد . اولنصرى



كفته است :
الــلام ایى وارت همّن هدبت
ابن رهى را وارهان از عنق بيت
كر نكنى نو مرا اوقت صرف





-ITI_
اورا در هاه هاى مبارك رمذان در خور جـن كذانته بدوت ميكثبد و در مساجد ميكردايبد ومبكغت من فرآنغ غغلىوا حوشى كرده ام . جنان مضر در خواندن انهار و سرودن
 ندانسنه براى آنها شیر ميخواند اند ولى از بس انهارن جون
 كى را مفدرر نيـت و درك آن بزودى ميسور نه نمونه را

در مدح حاזم كاشان گّته
حا ؟ كاثان بن رز'اق اقر در ك.

ابججال ل و ابكمال آفدر مفدار وجود
ك5 دو با تربند و يابِو ميخْور د باربارعلن
آنكه مaرم است وعهـت مست اورا در دلاز
جاى او جنات نجرى نحتها اعلى الغرف
كاثغى راكر كـى مبدبد ميكنت لو كفن ابين شرافت با من وحاجى رضا مِرزا مرف
-rre

- وصف ملا در ويش حاجى اكو خواهى بيار

از ككلا م لا بخرج الاْ نكد دارى بكف
الى همابون خواسنم تا من ترا يندى كنم
ها الى خذنرا با خاك كربا را رادى الـلـالام آب نجت
ابِ ه-:تحا را و دبعت بهد از ابن نك نى سز الك الست حهل كز در كرالاوادى الــالام خاك نجف
 تربت كن ابن ملك را انا كند ايِنجا هدف

هـ
بكهزار و و بن دويست و بيست و و بنج
لاز يى تاريخ ابن جرخ و دوك
لفظ نك است وبك است و خسخس استعزوك

باريخ بكهزار و دو بست بنج نخــت
بلك با كَ و بآجر ولك و جـت
شر ح حال كثن
ك:ه مدی است جنان سخت جان كه كوئى خلوق
-lrr_
از ينه ونخصى است چندان سـت روان كه بيوسته بزركن
 با سنكـ با جرك از لب زدابد و بغوّت كازانبر موى از سر




 إز نجار نظر بتعدبسى كه در نزد وى اظهار مـيكرد ترحهاً له

 |لز فِد محنت زسته داشت . بعد از فوت تاجر باولاد واحفاد
 "ن بهوجب سبامن علبحدهمبلغ سه هزار نومان از والدثما , . للرمازى نكانته و سبامءٔ بردانته بدبنتهصبل :
-1Y\&

هفت دنعه و ربـ . .

- 0 。

حقالـعی سرد كردن قهو
مزد سابه خوايـدن

بنج فوت ونــم فی • O

- •

فى بنجققر'ن دز ثبانه روز
سه ساعت و سه دقِقه -

و 'س على هذ!ا مبز ان حساب صحيح و طومار س



 است رفته تا صبحبابِنمضامينمناجاتوريلماز با قاضى الحاخجات 1- معرى : اذان كو . تكبير كو - از امثالــت : مقر



$-180-$
اككندك الهى بعما.ه نور بدء فالان و بينت لب جيدذلبهمات بُنتحتالحنك باز آقا وبمسواك جون آلت ابنالعز"ى درازملز






 لُّا نه








- リrワ

اعلى اللّ ممامه نموده اسقاط ومابفى را بتت نمود . وهى هذه
دونداز بس ملا بك در ركابش

نهانده در هلا بك هيَع اسبل
سه نا جارن يششن در صلوات
دو دا فارى براهت خوانده جارفز
نود بر بنبه رين مير حلاج
زبس بر جيده هردم از قبان نل
يكى بهلوى افلا طنون سياه إست
زبس خورده است اننر مدرسن هل
ز بس با خانهُ فبطان بود بد
خيار از سر نراشد زلف وكاكل
زبس بى ميل باشد او باده
كـيزد مردمان صد مبل ازمز ملوع 'فنداكر در مطبخاو

Irr
كند از امنالا بند قبـا نـل
جو برر وعظ در منبر نشيند تو كونى ر فته بر شاخ است بلبل

جو خوامم لبفرو بندم ز مدحـ زمين و آسمان كويند میفل
جو بر جاى فلان بنـــت كنتند

كه درنصت وبك آمد =ر جمن كى

$$
\begin{aligned}
& \text { كنه ابن تطهه را جون برد مسجد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { در هزل Fويد }
\end{aligned}
$$

كِجْند جو بكذنت ز بيمارى و; نجم
نظر جو تنم ديد كه نصوبر فراتاست
مزسند زفرزاهه طبيبى ز غذّايم
كفتا بخور د غور هـ كن نرشی آن است
بعد از دوسه روز د دَر آور ء غلا مى

جون نيك بديدمدوسه قانق شله ماتراست
كفت نله مان است وبكىكاسه ازابن آن

- 1YA_

سرمابه فار ونى صد مرده كلات است
حروى بلجز از مات دوصد كونه حبوباست
دروى بجز ازنر. در سسد كونه حشـان است
جزفلنل و بابونه و طرخون وفرنغل

كغت نخور كفت بخور كفتمنس ایواى
در كثتن از خور دن آشىابن آيه نالانى است
از بهر تو يك دبكجهْ بر بار نهادن

امنب بيكى كاسه كنى صرفه وفردا

- صد مرده خور ابنجاست كه حلواولوا

كنتا بغور اين آن رباميد دكرآت
منشبن كه اكر مردهاى ابنكاسه وآن است
ايضا در هزل تويد

بِميد نوام امبد واريست
باين مه يار. يِعنى كودك نو
-1r9.
كه خور شبد ازرخشدر شرمـاربـت
معلم 'یى كرفت خر خرانم نه آخر خر جرانرا هزد كار يست

بطيبت باسخمرا اين منل كفت
كه مزد خر جرانى خرسواريـت
بِايان يخحهاليه

نظر باينكه فقير از بروزد كان نعـت در كاه خلايق اميدكامبادثاه اسالا م بناه روحر العالمين لهالغدى بوده وخدارند عالم دعا بر دوام دولت منعم را واجب نهوده ابن ففير بعداز اداء دعا بر ذات اقدس مـابونى كه عين فرم د ر فرمن عين.
 است سرو روحنافدىدانت كه أك خاطر هباركُ از آن هز خر فات ملول

-15•-
ز بارهاز سفر رى جو بر كرفتم بـار
ز در در آمدم آنسرو قد سـم عذار
بهِبن كنابه همى زان دوزلف عنبربيز
بمصر خنده بسى زان دو لعل شكربار
بحلفه حلفهْ زلفن نهان مه وخور
زنوده تو ده مغكن عيان كلرو كلزار
 خطلم جنْانكه در آنينه عكسى از زنكار

فتاده بر سمنت سايه از جه ؟ از سنبل نشسته از عوغن زاله بر جه ؟ بر كلنار

هنوز د'تـتَ زَخواب شـب وشرابصبوح دو مشكناب ير.شو دو ترك مستخمار

خراز'بام و دراندر نگغت مردم نُهر
كه اين فريشته جون از بهتْت كرده فرار
بدلن 'طليعه جواز در فرازم آمدم دوست
بدبن ونـقه جواندر وناقم آمل بار
ز جاى`جـتم و در بر كشيدمن آنسان
-ITI-
كه در ميانه هوا را نبود زاه كـدار
نماربوس، زلعلن كرفتم ارْل و رفت برون زغايت حرس از ميانهباىنمار

حوديد حرصمنافزون كثيد دامنوكنت كه ای ز نيبو: انصاف بيخبر نرم آر
;لال خضر نسازد روان كى سيراب نبات مصر نِيارد دهان كى افكَر

بنكر مغدم او جون هزارر. كـردم
تن و روانو دل و دين و عقل وديده نثار
لنـت و كردززلف و كله ستردو بيرد

صباز طر": او مثكك بريمين وبسار
كغست كنت ترا زين سفرجه رهآررد
كنون بدوسنى و مردمىبيا وبيار
بيار آلهه بغدّم بريدى از سنجاب
بيار آنجه بيادم خريدى از سنجار
زجنسهاى.نو كردد جو حجرهبر دبيا
زنقدهاىنو كردد جو كيسه بردينار
-lris
هزار بز
نراه و ثاهد وشمع آرم و نرانه وثار
جنان بـير در آريم جام مى هرنـب
كك خِره ماند ازو چثنم نابت و سبار
; آتتاب مراب وز مبح طلعت خود
جو روز روشنت آر م بدبدكن شب تار
هووبافت از دم مجمر هوای بزم بخور
جو رفت ز آتث مى در بكان مغز بخار
هر آنجه بوسه زلعل منت هوى بر كير
مرآنجه مبيوْ زنخل منت طهم بردار
من آنجنانكه' 'توْ دانى بجاى مانده خجل
كه انی راضربان و هه نطق را كنتار
بزبر لب هـه با بذت داشتم بر خانى
درون جان هـه با مرك دانتم يبكار
جو دبد رفته من اندر خِيال بوك رمكر
كهى زبيم در اقر ار و كا. در الككار
;جأىّ، ج-ت , سر باربر كنود و نیافت

- Irr_

بجزدو لوله ز انتاه و جزوى از انمار
هو ديد كز در قيـت من و متاع مرا
بينم جرعه نكيرد رمين خور خمر
كبيد خنجر و از قهر ناخت بر سر من بدان طريق كه سابحان واحد الههار

جه كفت بكمت كه ای از تو شخصص جان نوميد جه كفت ؟ كفت كه ایى از تور وىدل بيزار

تو لعبت آرى و كوئى كه زلف من جادو تو سحردارى و خوانى كه حثم من سحار

بهر دوروز نهى بار و بو'يْم بوداع
بدين بهانه ببوسم لعل نكر بـار
هو ديدمن كَ كسـت آنجّنان زمن بيوند كه از نــيج مو دت نه بود ماندو نهآار

بناك متدم او سجده بردم و كفتم كا ای نكسته لبت لعل وقندر ابازار

بدان خداى كه يكثعله آفريد واز آن فكند در رخ تو نور و در دل من نار
بدان خداى كه يك آب را همبن آرد

ز چصّم من همه كلكون بیهر توكلثار
بدان خداى كه از حــن و عـتق درنو وهن

نهاده جلو: طاوس وداده هِجن مار
بَا رموى تو يعنى بِكجهان عنبر
بحسن روى تو بینى بصل بهشت نكار
ك جز خــلد تو مركز كـم نبوده رفـق

كه جز بياد نو هر گز دلم نديده فرار
,لى جه سود ك كرديده نا مساعد بهت
, رلى جه جار• كه كرديده ناموافقكر
رى از ممالث تيتى كنون بدان حالست
زبان بشُر نجنبل ترش بر د تغ
زبان بــعر نجنبد كرن بـرْد تـغ

بنان بخامه نِو بد كرث بِو بِل دـار
جو در زوال هنر بـن دادمش سوكند
جو در كـاد هنر بين كزدمن اصرار
زجانىجست وروان شـد كه درتوليستهنر
-1ro_
, كرنه درك شاهنه سهـهر وفار
جهان جود محمد نه آٓكه كردون را
در آستانٌُ ار نشمرند جاى غبار
بر آستانٌ قدرن جو بكنرد مـرْيخ
دي ديده بم بر نهد ز بيم دوار
عماى ممتش آنجاكه بر زند بيند
جو بر زاغ و حواصل وجودلِلِ ونهار بودم نتــهـ دون و دل ازجورآسمان
بود آنجّنان كه كى نبو د بارب آنجنان
جان رازبس ملالت بيزار يش ز دل
نـ رازبس كـالت سبر ائين ز جان
از ضهف تن جور تنه خـا"طورِن عجب
برمن زجنم سوزن بد تنكـر جهان
كآراز دردر آمد واز در درون دويد

شاكردم آن بحبلت استاد آسـمان
باند بجاه سحرنى ماروت اكر .اسير
بلإد بدام كيدن ابليس اكر . روان
-1r7.
كثتا نُنسنه الى زجه اينك رسيد ياز
جون بدر نوبر آمده جونسرو نو جوان
بر ماه اكر ستاره نديدى بيا بيـِّ ابنماه را كـهـ آمد با روى خوى فهان

جنـيت كرزديد. بآن ساز فرنراه نددبت كر ز جان فر•آن آر ارمغان

با موى اوست حجر• نراغبرت نتار
باروى ارست كـلمبه نرا حسرت جنان
بر خواستم ز جاى بحستى و او فتاد
در حبرّمّ دوديده و در الكنتم زبان
كمى نرفته هند بروى اندر آمدم
آنسان َّه خور دم آمد در يبكر استخوان
دبدم تبارك الشا بر سروى آفتـاب
بر آنتاب مشكى و در مشك كلـتان
مر جا كك دام زلفن دلها بالحنر
مرجا ك سحر קنمس جانها بالامان
آمبد عماى دولنم اندر سرایى و بـانز
-Irv.
بودى جو مرغ بـهل دل در برم نهان
دل راممى تزلزل كابن خوابياخـال جانرا همى نغكر كابن و م بـ با كمان

هى سقف خانه من و اين ثاه عحتْم ويرانه كالبٌ من و ابن كنع نايكان

آمد ننست و ديد يمين و يساز و كفت كو ساز ارغنونت و كو جام إرغوان

من مانده همجوصورت ديوار دربجاى
نى روح در تن اندر ونه آب در دهان
زهرم اكر بساغر جون آب زندكى

نه در سرای هِّى تا آرمس رهين
نه در ديار يارى تا آرمن ضمان
كفتا هنر جه دارى د; جنت زندكيت
الى معر نحسرْواى مابة زيلن
من خالك بوسه داده سر ودم كَ ثناعرى
; آن مـار ه نام سرالينهنسيكّلن

- Ira_

ثاورده نام نعر من الدر زبان ك ار
از زلف برد جبن و فرو زد بابروان
آررد سر بجنبش و بر لالد سود منك
كاى طرفه •:همان من و نو طر
يس آستِن فثالد وزجا جـت و شد روان
سوى در سراى و مرا ثد ز نن روان
من در رمت دو يدم هان كابن نفس هرو
هن داهنـت كثيدم هـين كابن زمان بمان
بارى بكرم لابه من اندر كك در رسید

ناكردكم كا باز هزار آفرين بر آن
آورد نغل و باده و آميخت قند ركد

Tآنك دريد در ر. آنشوخ و باز كفت
كاى سرو بوستانى و ای ماه آسمان
آريذته نو دارى عغ-بر بناروکن
Tآميخته نو دارى ثكر بنـاردارنـ
حز غادت مساست كه درڤب مدين رود
-1ra_
زلف نو آنـبـ است كه بر مه بود روان
زلفت اكزنه جنبر جرخ خهارم است
در وى ز جيـت عسـى و خورنيد را مكان
بازآر مرحمت كن, بر فقر وىمبين
كوراست ديده باز بلطف ثه جهان
خورنبد عرن بايه محمد نه آنكه هــ از فِروان بسابها او نا بقيروان

جو ريخت بادخزان بر بـاط برك رزانرا رانرا
بساز زآب رزان انى نديم برك خرانرانرا
جنان بكاه خز ان با رزان مخاصسه مِيكن
ك باد برك رزان ر بزد و نوخون رز'نرا
جو كرد آب كران تن زغضه سازسبكدل
بـان ثان سبك سر بكير رطل كرانرا
بكير جامى جون رأى يير وروى جوانان مساعد ارطلبى رأى بيرو بخت جوانرا

چو از بخار تراكم بك آتش آربين را كى لز طلبعه بسوزى روان برف بمالرا

- $1 \leq \cdot$

زآب روح فزا جهر• ساز مجمر آتش
بر آن ززلغ مجعد بـار نیكل دخانرا
ورت درابت بسرابيت نصيحت دبكر
كرَ آن بسود كرانى بسوزى از مهـه جانرا
مدار ساده دل از جهر سادكن سمن بر
كم نقش خونتر از ابنان نه نفشبند جهانرا
جنان نخـت كنيد اسنوار عهدموْدت
كتان بكون نبار د كـى جنين و جنان را
جواوت كنت مـلّم مــلم اسـث جهانت
دكر بياد مِياور جهان و هرجه در آنرا
وزبن دو به يكى اندرز آرمت بارادت
بروزكار مكو جز مديح ثاه جهانر
غهِرقد يار من كآوردزلف منكبار
سرورا ديكر ندبدستم كه آرد مشكـبار
مشك دإرد بار و در مشكش لِكى تابنذه مهر
مهر دارد بار و در مهرن يكى خرّه بهار
از جه آن خر ب بارغَّ راطراوت؟ ازبرْت

- 1 \&

برجه آن بيجنده منكن را نرافت ؟ بر تتار
ايكه دبسن،، شكفتيها بين در كار من

تا ثكفتها فزون بينى ممان ما و بار
سرو راجادر كنار جوببار و سرومن
كا كنارم جوبِار آبد زمن جويدكنار
خال او بر آتن است و دل مرابينى كباب
حال من آنغته او را زلغ بابيى بيمرار
جـم من رنجور ميباشد مياناورا هـ
ختم او بيمار ميباند مرا يبكر نزاد
فسر• بارد در بهار ان ابروابر زلغ او
در بهار رويش از من ديده دارد فطره بار
از فريب دمراكر آرم بـوى ار كـريز
وز فـون جرن آك جر جو ايم بكوى ار قرار
هونم از سر ميربابد آن در جنْم نيم مـت
تابع از نز م:تـاند آن دو زلغ نابدار
مور و مارم خوتتر انز روح رو'ن ثایِيده أ
خط ا; جوثنده مورو زلف او يبجنده مار
$-1 \varepsilon r^{-}$
حال مندانى جــان باند جدا. ازر رى او
حالم ار ديدى جدا إز آ-نار ت شهر بار
دارر كـيتى محمد دْ. غازى كز ازل
ذات او بى ثبه آمد مدحچو ذات كردكا لى آفت كانانه و اى فنتنْبازار
بازآر دل برد8 مهنت زده باز آر
بإزار ز روى تو و موى تو جنانست

هرجابكه نرا روى جهان لالُ سورى
, آنجاكـه نرا موى هوا نافه ناثار
لاز نار مى اندر رخ نو جلوه كند نور
از نور تو انتر دل من نمعلهزند نار
زين نار مرا صنحأ رخ معدن ياقوت
زان نور ترا برك سمن غبرت كلنار
كر مار دمد مهره و كردانه كشد مور
وبِن عادت از اين مردوبد هراست يدبدار
بر مهر: للل تو جرا بى سبرد مور

- 1\&

بر دانغ خال تو جرا حلفه زند مار
زلف نو بيجان كِرى هندوى زره بون
جثم نو بخونر.يزى جادوى كماندار
جز زلف تو بردوى تو إِيمبْ هغصود
كس بر حجرالا سود ناو بـنتّ زنار
آذهال نو بر خط تو دانى بجه ماند بر نقطد كه خاتان نهد از خامه بر امطلر

هاراى جهانـكـبر محهد تنه غازى
كر بندكـن فنر كند ثابت و سـيّار
بر مسند اجلال رخت مهر درخشان
بر كلسن آمال كـنش ابر كهربار

يك نقطه ز خلز وى و عالم هـه كلزار
ا يام بهار آمد و هنظام مل و كل
لِكك از نو جدا در حنرم از كل و ازمل
خولست بجامم همه بى لل نو آن مل خار است بحشْم شمه بى روى نو آنكل
-1をと_
اى برده دل ما و بماكرد. تهكم
وى خـنه تن ما و زما جــنه تغاهُ
هو: محه بر ماه بدان چهره و عارض
رنّكى همه بر منکك بدان طرهو كاركل
بهوده شمبكويد از بوى تو سوسن
آثفنه همى مويد از موى نو سنبل
از زلف تو يك نكهت و عالم همه تبَ

بر سرو خر! آرى آما بتفا خر
بر ماه عبر آٓى آّا بَتمابل
صد صلسه از امل نظر سلسهه بر هاست
كا در خم كـيسوى نودوراست و تسلسل
صد دل بيكى مو نكهت بسته ندانم
اين ترك بـخبل كَ در انكنده דهاول

كر نتا هـى آِيمت از ناله بلبل
نمن وصل تو هيجويم و نو هبر من ايِكان
-120-
انصاف ملك حكـم نمـايد بتعـــلدل
داراى جهانــير محـمد شه غــازى
كانـدر سهن دارا افـتد بُـــراول

تازابلاكرخطروداز سارى وآمل
عيداست وباز ازدلبرى. آكنده داردتركمن
صدجينمشكیاندر كله. صدباغ كلدريرهن
دارد فراز سرو مه. برمه نهزلغسيه
بر زلف كج كير دكله .جون شهسو ارى صف شكن
برسيهش آنمشكينزره.صدجينوهر جينصدكر.
در هر كره دلها فره . أفتاده زار و ممتحن
دارد جو بكمايد زبان . سازد جو خيزد از مان ميان شكر نهان در نار دان . كلشن عيان بر نار ون

يك جلوه زانبالا نكر .در مرد و زن غوغا نـا نكر
 عاشقببوسش جان دهد . اينمشكل آن آساندهد بدهداكر ارزان دهد ـ مثن فزون است از تمن
-1〔7-
او يّ و خوباناز قفا • جون از يى سلطان كدا او فارغ ايشان مبته . او سر خوث ايشان مغتتن ز ان جثمكان فتّه جو . زان زلفكان مثكبو


كنت ارنشاطكاردان . آنكز حتشروشن روان معشوق جو رستم توان .دلبر كزين بيرّن فكن انـ

خطت جو سوهان جان كزهـ، سبل كذشته ازقفا نا ورد جو با ازدها . خلوت كزبن با اهرمن

و آن كس كه او را همنشين . تاديدهدر ثمين و آنراكه جا بر آن سرين . تاسينه بربر كـسمن

زان بس اديب خرده بين . كفت از ره خرم متين عيش ار بخواهى دلنشين ـ بزم از بجّونى بیىمحن

معشوق اندك سال جو . هم ساده دل هم ساده رو نشنيده از نيرنكك بو • نسبرده راه مكر و فن لعلثنهبامى آشنا . جزءتنهجانراابتلا ننكيخته قرشبلا . ناموخته زلغششكن

- 1 \&

من كردمزينهردو حنر.خيرالامورم راهبر
نىازخودمخوفو خطر نى از كـم
;4خورد"سالمامجو،كثش كريهكير ددر كل,

نى سالخورد تند خو، كورموترا شد ازذقن

برشكرثنههمورخط.كردمرمورجستهوطن
بالاجونخلنوبرث:دو بنجو سه سالـازسرش

كرديده تاباناخترث، بكر فته تالب ازلبن
دنبال'نشيرين.سسر كم كردهجون كويازسر

افتانوخيزانبى خبر .جونمورلنكانـانرلكن
هرشبببزمىجلوهكر. وزجلوهرشكیماموخور
بآن نكو يانسربسر.بيمان كنوبيمانه زن
جام و شراب خلرى . بيضا و كاو سامرى
رخسار وزلفعنبرى ـيزدانوخيلاهرمن بيحاره منعمرى رهى.وزسيم وزردستمتهى
 عشقاستودردمغلـسى.كزديدهخونريزدبسى ورنه جوزرباشدكسى. بيندكجادرد ومحن
-12A.
داند جوبى سيم وزرم • هرشببراند ازدرم
كلكونزسنكآردسرم.نيلى زمشتآردمبين
كويد بدين زلف دوتا .موى سفيد آرى بها
عاڤل دمد آخر جرا ، كافورا مشك خت
بهرجه كردم رام تو. وز بوسه بخشم كام تو

تسخير بيضا كرده ای . عقد ثريا كرحه الى

شاهنتشهكى باسبان ـ داراى كردون آستان

همنام شاه انبيا ٪ •بر بـادشاهـان يـادشا
برماسوا حكمشروا ـ ـانند روح اندربدن
فر محمد شاه بين . آثار ظل الهّ بين
درحكم آن جمجاه بين. ازروم تامرزختن
و چون فقير كامى غزلى ميسرايد اين غزل را كه
كريزث بنام همايوناست ثبترمينهايد : بِكانكى نكر كه بت بيوفاى ما
شد آشنهاى غيرو نتشد آشغـاى هـا
－1ミター
مادر قناى كود كى افتاده ايم و دل
افتاءه مهحچو كودكى انمر قناى ما
ای كوهر بِكانه بزلف دوتاى تو
بشکست بار هجر زَو يشت دو تاى ما
الى جان و دل فداى تو خونَ آنكه مدعى
كويد فلان بـردو تو كونى فداى ما
دشنام بيش ميلهد امروز كو نيا
دى مستجاب كـثته بيزدان دعاى ما
در داى كوى تو سر ما مبتوان بر يد
نتوان بريدن از سر كوى تو پای ما
با ما همى بجاى و فا ميكند جنا

-10._
نظر باينكه فقير اينترهات ومزخرفاتر ادر ادءنغوان جوانى وبهار زند كانى كه نيك از بد و مغّبول از رد امتياز نميداد
 آن بدست كسى افتاده ونسخخهُ مدون نداش بشرف حضور مشرف شوداز هر جا ورقى مغشوت ويريريشان
 ومطبوعرایداور جهان كرديد وازاينمضايقهنفر مودند كهدر عهددولت ابد مدتآن خسرو جـمجاه جنين كتابینوشته شده باشد و آ يندكان را معلوم كردد كها فتَاب آن دولت بر آباد
 ودر زمان شاه سليمان آقا جمال مر حومكلثوم ننه را نوشت در اينعهداين فقيره هم اين مزخرفاترا
 با اسلوب نكارش رفته انفاذ حضور آفتاب ظهور كرده و الا همين قرمزاحم ومصادم بودن بس است بيت

تاجهان راشاه بايدخسرو ماشاه باد عرشفرشو مهر رایوآسماندر كاهباد هِاِيان كَاب

غاملجi


## -Y_ <br> فلطنامه




جون سرو كاردا باحإِخانهُشر كت مطبوعات بود كه
دربساطـ حرفممهزه و عل(مات مد و تشديد يافت
 حينمطالعه بكلماتى ازتبيل : منصب . سيما . جبلى. بحنف تشثديد و لالى بحخف مد وشه . د- • ?رخوردنل حمل بر بيو قو فی.

