



$$
\begin{aligned}
& \text { (-) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { جاب دوم }
\end{aligned}
$$

> مؤسس؛ انتشار ات اميركبير
> تهر'ن، Yロイ
 هابه اول:

 حق تهاب بهنوظ اصت.

## فهو ست محلالب

| - | عتوان |
| :---: | :---: |
| صه - | مر Tغاز |
|  |  |
| 1- ا-هوال و آثار و مبك جبلى (صى بازده - بيستوسـه ) |  |
|  | - - Y |
| FAY-r |  |
| FVY-FAY تركيب يند |  |
|  |  |
| fav-far |  |
|  |  |
| \&Pロ-099 |  |
| fav-gry |  |
|  |  |
| Voo-8Al | فوائد لغوى |
| VrA-Vol | فهرمتها |
| VrA-V○Q | فهرمت اثهار |

صور فاز



 مصنو ع و منتخب و مطبوع داشته و در تصبده و غزل و انواع ديا ديغر شعرصاحب سبكى دلبذير باشد.



او كه دردست داريد ميبردازم.

 تسمبطات وغز لها و وطعات و رباعياتست و در آغاز آنها احوال شاعر

 آمده متعددست. از ميان آنها نسخههابى كه اساسكار قرارگر وفت بدين شرح بـاز









 است ونگارنده إنسطور نسخة عكسى آن را دراختيار دارد.

 را بدون رعايت ترتيب حرون اواخر دارد اما غزلها و ربـاعيات و هسـطلات را







 +بتگردبده است واگرحه حاوى بيشتر اشعار عبدالواسـع است ولى دربعضهوارد

غلط و مةرون بتصر فات بارد و اشتياهات ركيكست. علامت نسخه در چابـ اين كتاب پامه است.








 نسخهيى متعنومورد اعتماد و نسبة"كامل وداراى توضبحات و الصا

است. ابنتسخه بعالمت پمله ندوده شده است.
 ديوان واز آنجمله ديوان عبدالواسـع مورد مراجیه قرارگر فت لِيكن استفادهاز آلن

 نسخه را نيزمرهون دوست فاضلم Tقاى احمد سهـيلى هستم.
 در كتابخانه اياصوفيه محفوظ و در•^ه ورقاست، منتخب قابلتو جهى از دبـوان
 بوده وازاينروى دربعضى مو ارد درحل مشكالات مفيد واقـعشدهاست. آنزسـخهرابا علامت (معجه ياد كردهام. مجموعةٌ مذكوردا استاد فاضل Tآاى مجتْى مينوى براى
 كتابخانه هوجوداست. اينمججو -A

 ونامعتبر است. اين نسخه بعلامت هبره نشان داده شده امـانـ



 دقبق قصائد وقطمات وغز لها، گاه مورد استفاده قرارگرفثه ودربن صورت بعلامت إبنه زموده شُده است.


 وتابلتوجهازعبدالواسع استا نسخا




* 米 *
 مورداستفاده قرار گر فتهباعلامت(*) درد




 است در آخرديوان مهلوم باشد.

تهران، امرداد ماه Irra

*     *         * 

 ما ندهانده بطبـعمجد ان درزمره انتشهارات امير كبير هـت گماشته مىشود و مـهُ اشعار شاعر در يلت مجلذ بطبـع Aىرسد. امیداست كه مقبول اهلنظر افتد.
تهران، مهرماء دrar شاهنشامى
ذبيعاس هنا


## 1

## اهورال و Tآن و سبك جهبلى




احولا و דثار فارسى درTن ترنست وازاينروى اطلاع از احوال و الثار وشيوة شاعرى اوبواقـع

* در بادذ عبدالواسي جبلى ازمآخذ ذيل استفاده نود.

ا- دريوان ناعد طبع حاضر، موادرد مختلن.
 rrar- 19 reras
r-
در اختيار راقم ايمن سطوداستا نــل (ع)


sAb_farm
V-

9- مقالث سبك وشخصوت ادبى عبدالواسع جبلى، > بثلم بكى اذنضلاه مجلئ ادمغان سال
rrr_rrivpr

.rygrs






دهوان عبدالواسع
دوازد.
براى تحفيق درزبان بارسى و ناريخِ ادبى انـ سودمندست.

 الهروىالادببه نوشتهاست وايندرستنرينض عوفى

 نسب او بـا اشارة هدابت






## **













 خطيب تبريزى و جندكاباب د.بكى بود. ولادتش بسال

rـ

است＇، بدين ترتيبكامل ميشود：بديعالزمانفريدالدين＇ابوالفضاتلعبيدالواسع

 بر نـى آبي．

$$
\begin{aligned}
& \text { او خود در اشمار خويش باشتهار خود بهلقب وفريده اشاره كرده: }
\end{aligned}
$$



 كرده و آنراوسيلة مباهات و ذريعة استعانت ازباران فرار وار داده است： زنحاندان قديممهنوشما دانيد米类米

 رسول دردوجهانذ آنكسى بيازارد انتـابش بهر ات از بـابت سكــونت او در آنشهرست و شاعــر بـاين معنى اشاراتى دارد：

بسوى حضرت عاليت از هرى نحو！ تا رحلتى نباشد ازين جايگه مرا ．．． ازبراى آنكه هستم باقناعت همنشين．．．．

مراد او همه Tنستازازاين جهانكا كه كند
 درهرىباشمجومهجهو لانتشستهروزوشب

 ．qra．sir هـ هـ هـ
هـ ايضأ م ra•－rva．

اشاغرجستاذكه اصلومنشاء جبلى از Tنجا بود ولايتى وسبع درمسُرتهرات





 گويدكه: هاجون بسن شعور رسيد ازوطن مالوف جهت كسبكـالات بهرات رفته



 گرديده او را همراه خود بدرو آورده. اگر این اشار اشارت اميناحمد، همه يا جزنُى




گردندرازییى كنى ينبه بخواهی
سلطان دراو بوى لطف طبـع يافت، اورا ملازم كرد و نر اوبيت فرمود تا تا بدان



$$
\begin{aligned}
& \text { r- r- ثار عنوان بادثاهان محلى غرج }
\end{aligned}
$$

 مراجهه شود.
 هـ تاريغ كزيده جاب نهر ان Ir


4انزده
متدمد







 شاعر بآشنايى خودبز بانعربىوقدرتدردنثرونظمعربى

بصد هزار زبان بيشتر همى خو انند
*

بشُر گفتن تازى و بـارسى جبلى نه طبع اوست بنظم فضايل توملى ... *
بهواى تـو روان جبلى مرتهنست هرجه درتازیو دربارسى'اوراسخنست

اگرجهدرعرب ودرعجمسمر گشتـت
نشسعراوست بوصف شمايلتومحيط

الى كمر بستهبفر مانتو گردون جو جبل بسر تو كه زملح ;-ـو شناسد تاصر
*
يبوسنه بالفاظ درى وصف تو گوبم *
ازخداوندى !هروز:"همى نحسين كند بشرقوغرب مسير و ببر وبحر مجاو

اين سخنهاى مرا درتازى ودربارسى بِارسى و بتازيست نظــم و نثر مـرا



 المتقدمين فـىنظم الاشعار الفارسبة، ولما حصل لـهالحـا
 ونادرةَ الدْوران و انُشد لهَ:

بتوم فلم يسكن فؤ ادى الـهم
نَلما بعدئم فالـَلام مليبمه،

وكنتأُحبالعالدين لأجلكم






 داشتن نترو نظم عربيست. مطلـع تصيدة مذكور اينست: الا با صاحبى مضى الوفـاه از ابيات وهصراعهاى ءربى كه ضمن اشعاربارسى خود آوردهاست، بذكر ايندوبيت اكثنا ميشود:


در نثر بارسى نيز جبلى دستداشته و على الخصوص در ترسل مشهوربوده








نامهماى اخوانى وسلطانى دورة سلجوقى كه در كتابخانة لنين گَاداد ونسـخة ءكسـى
 (آرزومندىرا بدان خلدمت زهايت نيست و جون اينخلدمتكار حسناجاجادت







 نشان مىدهد و بررعايتايجاز و ميانهروى اودرايرادصنايـع دليلى واضحست. * * *

از جگیونگى زندگانى واحوال عبدالواسـع اطلاع بيشترى در دست زدارم





 عهد سنجر (م. بعدازيـن سلطان انـرى جندان درديوانش نـى دربينبه، قبول إـــن تاريـخ بـاراشكالى




تنهامطلب قابلبحث اشار هيست كه جبلى بنابريبشبينى منجمان بيك حادث8



 (AY كه مبگو يد. كاضبطر ا!ى در جهان Tيدبحكم|ضطراد
 بديهى استكه اين جيشبينى دا نبايد منوط بوقوع سيارات در برج مبزان

 arylpar حلد زده است بابد مربوط باشلد بوتو ع زحل دربر
 نـىـماند. عبدالو اسـع شاعرىتو انا و درسخنودى استاد و بقولعوفى

 است ودرخاطر هيج فصيح مثل اين نگنجيدهه" وبحق بايدگفت كه او از استادان

 سا بق بازبان عربى
 مى كشد علاته خحاص شاعر بآوردن صنايـع مختلفست حنانكه مثتوان گفت اواير اد

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- سخن و سخنوران عا صهrr. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r-r ایضا مه• }
\end{aligned}
$$

صنايـع را درقصائد خويش غالبأ مبنى و اساس ايراد مضامين و Tوردن معاني

 ونشر وتقسيم ومراعات نظير از صنايمى استكا
 غالبأ ازصنايـعمذكورست، باز نخوريم. اما عجب در Tنست

 آنها نيز بخخوبى برميآيد و جنا نسانى
 اطلاع و زبردستى حبرتانگگيز شـاعر درتصنع وقتى كه مـراداه باوسعت اطالغعات
 را بتكرار وتوالى بياورد.






 انجام مىدهند.
قدرتبيان عبدالواسـعبـر تبة بلندى مرهون كثرت اطلا ع او ازدوزبانبارسى
 و هرجهبتواند وبميزانى كه بخواهدوازههایعربى بكارميبرد. گاهمبالغة وى دراين




درتصيدة شمارةا:

العلى - مر نو عالهحل- ممنو عالحمى - نوقالثريا ـ تحتالثرى.

درقصبدة شمارة

ليلالوصال - يومالحساب.
درتصيدة شمارة بّ:

در زصيدة شمارة ب. 1.

ذاتالهماد- سبعا الطباق - دار الجنان.



 مبآوردا
ييداست اينمبالג وزياده روكدراستعانت بىدلبلاززبان عربى نتبجأمستقبم

از دستمن آمد بنغان باب تنمل
 (rロه

سباستدينى عصرشاءرووجود مدارس دينى( كه زبان تحصيل در آنها عربی بوده
 وجز آنهاست.
 نكرد بلمكه جملههاى متعدد عربى راهي







 استفاره كند.
درمقابل ايننقصعبدالواسـع محاسن عهدهبى ازحبت شارواعرىدارده. وى در












نظير اينتر كيبات دقبق ومقارن باانديشههاى بدبـع كه البنه خخو انمده هبتواند در هر

 اسنعارى مبگردد
نكتهيى كه نبايد ناگْت گذاشت Tنست كه جلبى اگـر جه بسرای استغاده از لغات و تر كببات وحتى جملهماى عربى درسخن خود حدوفيدى نمىشناسد،اماماز
 غز لها ورباعبها و تركيب بند رمغطعات او اشعارى ساده ورو وروانست و و انــار تصنـع



 و مغطعات (درمعانى Aخخلف) وملمـع وتر كيب وتسميط ور باعى وغزل عالانهداشت و درهمة Tنها موفق بود.

 وافر او درغزل سرابى غافل ماند.
جنانكه ميدانيم درنيهُ دوم

 سعدى ومولوى قرارگيرد.



 غز لهاى او اگرجه ازسبك عمومى تصائد بیى تأثر نيست، ليكن آنها را نبايد دور از

مادگى كلام وخحالى از لطافتسـخنودقتمعانى دانست. درينغز لها، عالو هبرمعانى وضضامين عاشعانها گاه اثر انديشهاى عرفانى مشهودست وبدينترتيب بايد اورا از
 درغزل قبامكردهاند.
شايد باتوجه بهطالجى كی گفتهايم بتو ان باين نكته بیعردكـه عبدالو اسـع از
 شعر فراهم Tورند. وعدرينراه درزمرة استادانى ازگبـلمسعودسعل وابوا الفرجدونَّى


هماوهان جكبلى

عبدالواسـع شاءرى مداحبود وباT نككه درديوان او بغزلهاى متعلدوترانهاى دلذذير باز مبخوريُم، باز دراشعارش غلبه باشعرهاى دربارى وقصاثُد مدحىى است.
 بادشاه نيمروز و بعضى از امرا و صدور معروف شرق را كه از خورارزم تاكرمان
 بعضى از سلاطین و اميران و وزيسران ورجال علم وادب را اينجا باختصار ذكـر مى كنبم.
اـ شمسالملولُ يمين الدوله امين الملك شهابـالدين طغرل تكين

 بر گزيد و خوارزمشاه لقب كرد. وى درسال • \&q باده هزار سباهى براى بيوستن ببر كيارقعزيمت خراسان نمود ودر راه باسيصدسوار بيشترازسماهان خوددراه مرو گرفت و بشرابخخوارگى نشست. دوتن از امراى او بنام قودن وبـارُقطاش بيارى هانصدسوار او را درهمان سال بقتلرسانيدند'. طنــرل تكين قماروى بن النجى در 1- كامل التوار يغ ابنانـر حوادث سال • ه م. ـ تاريغ جها نكثا، عطاملك جوبنىطبع


سال • PQ بعداز بدر بجاى او خوارزهشاهى بانت. عبدالواسـع ميگوبد كه او نزد
 حكم اورا برولايت بزر گَ وشهرهاى معنبر جارى ساخته بود (صIVA) وخوارزم

 بهحمدبن انوشتگِن غر چهـ انتقان بافت وازبِن رِس درخاندان اوبود؛ وجون سنجر هم خود از سال • ४१ حكـومت خراسان داشت نسه سلطنت، بس ايسن سلطان ابوالحارث سنجر نبست بلكه سلطان بر كبارقست و اين اشارات بـايايد در حدود

 جبلى طغرلiكين ديگرى را ملقب بهرأسفهسالارعز الدينه مدح گغته است.


 طغرلتكين همدوح انورى نيزبودّال
r- البوالمظفر حسامالدين علاءالملك شمس المعالى امير اسماعيلى





1- ناريغ بههق جاب نهران

 هـ

و چون چiانكا ميدانيم قسمت ینوبى خراسان يعنى قهستان در ان ايام از مـراكز مهم تجمـع اسمعيليه بوده او در دورة فترت بين ملكثاه و سنجــر در Tن نــواحى
 خراسان سیاه گرد مى Tورد او را بهبنجهز ار تن از باطنيان ياورى داد'
 و اورا باعنو انهاى نايِب وزير عجم(صYY ديوان) و وزير خاتون (صAQ) كرده است وگويا لفب ملكالوزراه كه در قصاند خود باو داده از بابب تعارنات ون مداحانه باشد.

Pـ اميواجل احتتيار اللـين جوهو خادمكه ازمماليك معزز وازسرداران سنجر بوده است نسبت بشاءر محبت بسبار داشته و او را تربيت هى كـرده است (ص 9 دبوان). جوهر الدقرب الخادم بعداز Tنكه سنجر دع را بیخود اختصاص
 حكو مت داد. خسون جوهر خادم بدمت بساطنيه كشته شد اميرعباس بسانتهام او بسيارى از Tنان را بقتل Tورد و منارى ازسر Tنان ترتبب داد كه مؤذنـن بر Tن اذان مى گَنتند .
 ديوان) ملحگفته و نام ولقب و كنيهُ اورا بنیوو كه نوشتهايم بتعريض وتصريـع آورده و او را ازنأيان منتخخب سلطان معرفى كرده است و ضمن آن قصيده اشاره





ديوان عبدالواسع


 شده بود.
وـ عمادالدوله معزالدين و الدنيا ارسلان شاه بن كرمانشاهبن ثاورد









 لشكركثيدو بهرامشاه را برنخت سلطنت غزنويان نشاندّا.

A- تاجالدين ابوالفضل نصربن خلف ملك نيمروز كششاءر جندتصيده


ا- براى الطلاع از احوال او رجوع نود بهارين سلجروفيان كرمان لمحمدبن ابرامهمه.
 كرمانى، جابTآق دكترمهدى بيانى
rAя-YAY


همانست كهTوردوايم ومأخوذ ازاشعار جبلى است اما منهاج سراج اج ملك تاجا الدين



 قطوان (צזههجرى) شر كت كرد و اسير شد لِيكن يكـى از زنان گورخحان بـاواو تعلقخاطر يیداكرد واو را ازبذدرهايى داد وتا جالدينيكسريسريسيستان رفت وهـانجا بود تا در گذنتْ هملك نيهروزتاج[الدين] ابو الفضل درقلب بجاى سلطان بايستاد و جنگهاى سخت
 (زنسنجر) .كه هم Tنبجا ماندهبود، ايشان رانيكو ميداشت وبعداز يكسال هر دو را
 غزنين بابادشاه غورى نيزشر كت داشت ودرقصيده هـ هـ ال عالاوه بـراين بهمراهيش باسلطان درلشكر كثى عراق نيز اشارتى مى بينبم.

Qـ شيخالشيوخجابربن شيخالاسلام عبدالن بن محمد انصارى، يعنى.يسر
 دبوان). وى رئس انصاريان بعنى هريدان خو اجه عبدالله انصارى بوده و مجلس (ور وعظ و تذكير صوفيانه داشته و گّوبا جبلى باو مريدازه اعتاد مىوردزبده است. بعدازو بسرش عبداللهبنجابربن عبداللهانصارى بجايى يسـدر نشست و جبلـى مر ئئ مذكور دا براى او فرسناد و جون از خدهت بإدشاه (ظاهرأ تا جالدين ملك
 r- طـ طبقات ناصرى عا r-

دبوان عبدالواسع

نيمروز) اجازة غيبت نداشت بهمين مهدار اكتناكرد.
-ا- امير خاصبك. نام ايناميريك جا در بيت ذبل (صنحة Y•Y ديـوان)
Tمده است:
بخاصه نحاصبك كامروز Tن كردى بجاى او
كهخوامد بود تامحشر تبارش را بدان مغخر
FYه درين مورد اسم و لقبى همراه نامخاصبك نيست. يك جاى ديگر (ص ديوان) خاصبك را بالقب فللفالدين آورده است و درين مسورد و ممصننن صغحه
 ضبطكردهاند.
اما خاصبك نام جندتن ازمشاهير امر ای سلاجعهُ خحر اسان وعرات بودهاست و ازT T نخست امبرى ازامراى سنجرى كه سلطان بوى لطف ومدجت بسـارداشـو مدتى درهرات فرمانروايى هى كردو بعد ازهندى غيبت كـــ گويا براثم سعايتحساد وگماشتگان وغلامان خود ومصادرةمال اوصورتگرفته بوده باز مأمور هرات شد و مجددأ مورد عنايت سلطان قرار گرفت و بتشربـف سلطان مفتخر گشت (قصيده

دوم خاصبكديگرى كه ازامرا وسرداران بـزرگگ دوره سلمج. وقيان بوده و بسلاجفغ عرات اختصاص داشتهاست. اين خاصبك دردربـار سنجر نبوده وتنها يك بار دزرى بخلدمت سلطان رسبده وسنجر بااوگوى باخته واورا سخت معزز داشته بود. وى امير خاصبك بكارسلانبن بلنكوىالحاجب است اسه بسر تــر كانى بود ازنقباى غزاذكه بآذر بايجان Tمده بود ويسرش خاصبك كانه جوانى نوسال بود در Tنجا بتفصيلى كه ظهبر الدين نيُـابورى درسلجو قنامه Tوردهاست، در نــزدبیکى



 سال











 خدا فراممثآمده بود بغارت بردند سرخ بغارت بردند و از شرابخانان او بيرون از از آلات زرين وسبيمين كه معهود بوده،


I



11-11 عزيز الحبن ابوالفتوح الفضلخو اسان. جبلسى او را ضمــن نهنيت بناى خانهاش درقصيده شمارةף (صشهوديوان) ستوده ودر Tن نامش راعزيز الدبن إو الغتوح افضل خراسانTورده وشرف خاندان خواجهايهين شهردهاست. وىبايد ابوالفتوح علىبنفضلاللهطغر ائى (غير ازطغرانُى شاءروغير ازطغر انى وزيرسنجر) باشد كه درساله اه از جانب اهل هرات بحكومت بر گَزيده شلد و باطاهت مـوّبد

T'
 سلطانسنجر سلجوقيست و اورا نبايد بالعلىبارالحاجبه كــه از اميران قلر تمند
 در مآخذ اسم اين מءلى بارهه دا بـالفب فلكالــدين نياوردهاند و Tن على حاجب (=) كه حاجب سلطان سنجر و بر كش:يدةTن بادشاه ازمرتبة مسشخرگى بمنز لت حـاجبى بود ومرامت را دراتطاع داشت. بنابراين بايد ظاهراً مملو ح عبدالـو اسـع در جغد

 حسبنبنحسن غورى برسلطان سنجر خرو ج كــرد ونزدبك هـر ات جنگگـى Aيان سلطان و اين دوعاصى درگرفت وهردو اسير شدند. سنجر فرمودكه على جترىیا زير علمبدو نبمزنله، درسلجوقناهه فلك الدين على ضبط كردهاندז. وى بانى مسجدى درهسرات بود كه ذكر آن در تواريخ بتكــرار اـ در باده او دجوع شود به ديوان انودى، جـاب بنكاه ترجهه و نشركتاب، ع Y مى

ازمغلسه. Va_vV


rاــ نور الدوله دُبيس بن ملكالعرب سيف الدولة صدقه بن منصوربن
 المرعلى باربك مدحك كرده است درين مطلع: بصبوحى بغیه صبح نشينند بهـم
 (صوهr دبوان)
دبيس ازامراء بنىمزيد بوده است. بدرش صدفـه درابتداى دولـت سالطان هحمدبـنـلكشاه دربغداد برسلطان عاصى شد ودر جنغت سـغتى كـه بسال| ••ه بين محهد واو درگرفت بقتلرسيد واورا بـشانى جند كه درتن داشتاز مبان كشتگانباز بافتند و سلطان سراورا ززد سنجر برادر خود بـخراسان فرستاد". ؛سرش نورالدوله


 اصفه.د بهردو هداباى گرا تبها داد. ليكن درعهد مسءودبنمهحمد بغرمان ايان بادشاه بسال



 ( تاريغ نامن هرات سيفى هروى صDAFH





دبوانعبدالواسع
مىوههار

همين كتاب جاباولنيز مر اجعه كنبد.
 عمرى كأب بلغنى معرون به اوطواطه صاحب دبوان رسائل اتسز وايلارسلان،
 كرده (ص ساء دبوان) و در TJ بعتابی از ان استاد اشاره نموده است كه شاليستغ

تحقيف است:
بر بنا!نظنبرى، Tخردلتوباردمه؟
بعتاب انسلد گغتى كه زلدادى بـارم دربارة احوال رشيدالدبن وطواط رجو ع شود به تاربِخ ادبيات در ايران،
 1هـ سديدالدين حسينبنمحمد را جبلى يكبار مد گَفته است (قصبده شمارة 181 صهه د!وان) و او را باعنوان صلر اجل ذكر كرده و گغته است كه در ملكسنجرى رأى مهذب ورايت مظفر دارد وبرمذهب شافعىاست. درشمار وزراى سنجر و يا مشاهبر عهل او حنين كسى را نيانتم لِكن نـاهش را آوردهام تسا مقدمة تحقيفى دربارة او باشُد؛ و البته او غير از سديدالدين دبگگرى است بنام ابو المعالى

محمدبن سعبد كه ازممدوحان جبلى بوده ونامش را خواهيمT Tورد. و19 ـ سعلبـن زنكه : او مسلماً غير از اتـابك سعدبـن زنگـى سلغـرى
(\&FM-Aq1) 1Y آ كاجالدينسلحوقشاهبنارسلان شاهبن كومانشاهبن قاورد از شاهـ زادگان قاوردىاست كه درعهل برادرش محمدبن ارسلان شاه (هr
 بسلط:ت نشسته بود، باوى منازعات داشت و جون شكست در كار او افتاد مدتىاز كرمان بيرون بود وهندى درلحسا مى گڭرا نيد و باز بكرمان Tمـد تسا دراول عهد


 تاج شاهى برسر او بـادشاه دادگـر از بی تعظيم تاج الدين والدنيا زهـد و مراد ازين بادشاه دادگر سنجرست.

11ـ معز الدينوالدتيا ابوالحارثسنجربنملاكشاهبنالب ارسلان سلطلان




 ذكرشده استآوردن آن درين مختصر كارى زائد بنظر ميآيد و!هترست درين باره

 سنجر ودست نشاندگان وذكر وزيران واميران و حاجبان وسرداران عهد اودر انـان صحايف ذكر شده است. عبدالواسع فصايد متعلد مشهور دربارة اين سلطان دارد
 تعريضاتى دارد.
دربارة روابط شاعر با اين سلطان دركتب تذكره اشاراتى ديده ميشود واز
 هرورش و تربيتكرد، آوردهايم. اين اشاره بنحوى كه استاد محترم آفـاى بديعالزمان فروزانفر درجلمد اول سخن وسخن وران (صوr-_-بr) نـوشتهاند بعلت

Ti T



 برد؛ و اينزنك:ه نيزجاىبسى تأملامت. تصورميرود كه جبلى ازشاعران مقيمدر بار

 G إ إنس $\Delta \Delta r / p \cdot \mu$ ،rq9 ،rY. ،rgp ،r ابندي!و ان ملاحظه ميسْود.

18ـ أمير سنقوخاص: وى از غالامـان سنجـر و بةول شاءـر هاز بندگان












اـ اهاره الـت بابنبيت،
جز تو زبندكان بسنديده صد هزاد هركزكه دانت نـز كه دارد ز خـرـروان



 هباء هنْوراه
اگر واقعاً سنقرخاص بهمين نحو كـه نقل شده از مبان رفتهباشد، بـايد ميان او و هاميرسنترالغزعهه (بـا العزيزى) كـه در اخبارالدولـه الـه السلجوقية صدرالدين ابوالحسن درجزو امرای سنجر آمده استكه باو درجنعگگ قطوان شركت كـــرده

و باسارت تر كان خطاى در Tملـه بود، فرقگذاشت'.
حنانكه از كامل ابنا اثبر (ذيل حو ادث سال

 و بنابرين معلوم ميشود كه بعداز اسارت بدست خطـئيان آزاد شد و هون سلطان باسارت غزان رفتاو جندى درشهمار سماههان ركنالدوين محصودبن محمدبغراخان





 اسب درافتاد ومرد و بقولى بدست گروهى ازتر كانكشته شد.



 رخاصهامير سنةر خاص آن ستو دهبى


 هاميرسنقر الفزى يا العزيزى) والتّاعلم.

- •


 | علافةٔ بسبار داشنهاست.

اץـ شهابالدين شرفـالادبا صابر بن اسمعيل ترمدى ( اديب هابر)













هيشمين درصفحةٌ نهم اشاره كرده است.
راجـع به خانلان مهوان دوسـت فاضلم Tتـاى دكتر صباس ذرياب خـو ثــى
 كه اينجا نقل مى كنم:
هاخاندان مهر ان بقول Theophylact Simocatla مسور

 Geschichte der Perser und Araber zur zeit der Sasaniden :است. زولدكه در
 بو دماند مى بسرد از آن جمله است مرنس Mcrenes معاصر شابود دوم و يـرك مهران
 شهيگِل در Erânische Alterhumskunde (ج خا نو اده حتى در عصر هخامنشيان نيز بوده است و ميثرين فـرمانده سارد و حاكم ار هنستان درعهل هـخامنشَى را ازاين نحا ندان مىدانل. شايد تنها ازروى اين ديـو ان


rr_ ظهير الملك شرفالدين كه جبلى او را درפصيدة شمارة 1 • ا مــد مى كند واورا عالممشكل گَها و كافى معجز نها وسرور ميداند، كه عادة" نعو تى براى وزراست، ممكن است شرفالدين ابو ابوطاهر سعدبن





> I- وز ارت ددcهد سلاطـين بزدك سلجو قى ص QAI_YPQ














 بود شهادت بافتند درصفر سنأست و ولالائنْ و خمسمـانهه'
 V جوندورلت خجستشنوبابثاتششد...

 محمداست.اينمج:ر الدينمحمدهـرشر شرنالدينظهير الدلكابورالحسنعلىبنالحسن

 عاقبت بدست او بع:ل رسـهد.


بيهقى ممدوح ديگگر جبلى بودكه زامس را قبلا "Tوردهايم. وى از سال AIV بيعد كه بدرش متصرف در امور عراق شده بود، عمل رى راكه سنجر ان رو را مختص
 رسيد و جنانكه ديدهايام هر دو در مصاف تطوان (غrه هجرى) حاضر بـودند و كشته شدند.







 نص.رالدو لهُ مذ كور باشد.

צ؟؟ فخر الدينمحمودمنيعى از خاندان منيعى نيشابورست. شاعر وعىرا
 خورشيد خحاندان منيعى خورانده و بشغل نوى كــه ظاهرا از از جانب سلطان سنجر


 در شهر مروالرود درگّشت. فرزندان او درخراسان عهوماً و در نيشابور وخصوصاً بهلم و رياسـت و ادب وشعر دوستى مشهود بودند و از جملةُ آنانند بسر ابوعلـى

[^0]

 مى گرديدراند.



 بانته بود.

FY


 درتصيدة شمارة AV اورا تطبالد





 خراساذ بوده وآتطهيره دوطنل خود دا در آن شهر انجام داده است.

体

كه او سحهدار (سيهبد) وبهلمان سلطان و خطابش „بهلوانجهانه) بوده است. يكجا


 را (اسههارايران، جمالالملك (الدلمك) امير اجـل قطبالـدين هـر ميرانه خططاب

 كها Tودهايم-




 ميرميران در آن سرزمين بكارهاى او درعرات و تسر كستان نيز اشاره نهوده است و
 باءادشاه غور نبردكرد و يادشاه غور دربرابر او ازاسب يِاده شلد و امان خواست
 مالاطين غورى بودهاست. درهمين قصيدهُ اخير جبلى بهاثرهايى كه ميرميران درمصاف قـراجه وخاقان درعرات و تر كستان نهودهاست، اشاره مى كند. موضوع جنگٌ ميرميران با قراجه بايد مربوط بهلشكر كشى سنجر بسالو مىدانيم سنجر ركنالدين طغرلبن مدحد بن ملكشاه را بسلطنت شها:خت و حجون مسعودبنمحمدل باهمراهى قراجه ساقى اتابك سلجو قشاه صاحب بلاد فارسبجنگگ اـ نام قلعهيى ميان غور و خرامان، در بار:آن رجوع شود بشرع جالب قـاضى منهاع سراع، طبقات ناصرى، بتصحدع آقاى عبدالحى حبيبى، عץ ص9 94.

Tآمدهبودند سنجر وطغرلانانرا منهزم ساختند وقراجه ويوسف جاوش شدند. بعداز Tن سنجر بخخراسان باز گشتَا.


 بود وسنجر برانى دفـع اولشكر بسهرقند كشبد و جهارماه Tنرا هـاصاصره كرد و در سال سY
ازمجهو ع Tآنحه گذشت مسلوم هىشـو


 بهرات براى ديدار برادرخود
جبلى در فصيدة نُمارة .


 آنرا بياد سنجر نوشيد.




 و خوارزم كه دد دورة قدرت باونديان اكثرآَ هطيـع آنان بوده و القاب بادشاناهانآن

غالبآبا كلمة (دينهزر كيب مىشدهاست مانند نصرةالدين كبود جامه كه بفرمانسلطان محمدخْوارزمشاه كشته شد ور كنالديدن كبود جامه كه در تعفيب سلطان محصد بـا بـا





 عضدالدين مفضل بن عبدالرزات وزير معروف سلاجفه است وگّويا يكى از صاحب ديوانان او بودهاست.
 صدراجل دانسته ودرملك سنجرى داراى رأى مهنب شـن شـر درده است (قصيده شمارة





 هرات وبادشاه در آنجا برعهدة وى بود. مودود نزد سنجر گرامى
 را بیرسشحال او گـسلـل داشت.
درتصيدة شمارة
1- تاريخ طبرستان ابناسفنديار ع ع ص•ه


تركستان ميان دوسباه وافع شد ولى مودورد از از آن بلاى بزد







 سنجر بهمودودبن احمد مؤيد الدو له منتجبالدين الدين بدبع اتابك الجن الجوينى نوشته و و در در
 نسبت بهودو دبن احمه واضهستا




 جملة ممدوهان انورى نيزبوده است.









 و درين هردو مأخذ جنين Tمده است كه او درTغاز امر خازن سلطان سنجر بود و



 تا زنجان بيشآمد و ناگزير سلمطان بقتل اين وزير رضا داد و وزار وارت را وا بنايب او مجدا لدبن عزالملك سهرد. دركيفيتاعطاه مقاموزارتبهمحمهدخازن (محمدنز انهدار) نقل آثارالوزراء و زنسانم الاسحار جندان استوارنيست وراو ندى كه نام עالوزبر كمالالدالدين هحمــ


 محمدخزانهدار را وزارت داد محمدبتغتين ميان مسعود وقر اسنقر آغاز كرد

 يكسان نيست.راوندى گويد: او هردى متهور وتوى بازو بود، باكغايت وشهامت.

 سلطان را بر تو متغيرْ كرده است واگَر بـوقت خويش تدبير او كـرده نيايد استيلا

$$
\begin{aligned}
& \text { rـ راحةالصدور، ص •r •r. } \\
& \text { ¢- اخبارالدولة السلجوقية، ص } 1111
\end{aligned}
$$







 كه كدخداى قراسنغر بود....)،














الحاكممفها．تفعلماتريدولا احد ينازعك ويردحْكمك فانـارانمانلنا ومانلناه ببر كتك
 موينتظر الحاجب؛ وقال السلطان ماقلتْ للشبـخمحـدْ فاعاد الحاجب الحالبعينها． فقالالسلطاناحلف برأسى أنْكَتِتَ هذا｜فحلفَ له فسُرى عنه وفال نعم الْرجل انتا ＇a．وزادفى منزلته واضاف ولايةنيسابود اليه رحمهاله

## 米米米

تاينجا بيشتر ممدوحان جبلى مذكور افتادهاند؛نام جندتن ديگرهممدرداسعار
 ميشود و البته درفهرست اسامى رجال ذكر آنها خواهداهمد．
"

حرف الف

ضباوالدبن فالب بن تفاب شيبانى

بحررمل مشـن مسذوف
فاعلاتن فاعلاتن تاعلاتن فاعلن
(

در شب تاريل، بر مويى كنى جولان جنانك
كرد نتواند سَّك ز آن كونـه در Tا Tب آشنا
كاه كردد هـهجو موم از قَوّت كامت 「 جَبَل
كاه كردد بـر سهوم از ضر بت نعلت فضـا
نه بود اجرام را در حمله بـا تو اتصـصـال
نه بود اوهــام را در بويـه بـا تـو التقا



ديوان عبدالو اسع

كاه جون كوشنده ' بِرى كهجو جوشندهـز بَر

كردد از تأثير هیِّ نعـل تو زيـر زهـن
هر زمان چون خانه زنبور ماهى را تفا
هون بـردى آسهان كردار ، در ميدان شود
همتحو سرمه كر بزيـر كامت آيــد آسـ!

والهــد از سرعت كاهت رجوم انـدر مَضا
در كم از يك لحظه هغت اقليم
كر عنانت را كند تا العرب روزى رها
بو المظفرَغالب بنتغلب ^ ${ }^{\text {T نصدرى كه هست }}$
ملك سلطان را شهاب و دين يزدان را ضـا
مهر و كــين او مكان و مايـهُ نفم و ضرد تيـغ و كلك او مدار و عر كز خوف و رجا
رالى او خورشيد را شد در جلالت عـاقلـه
طبع او ناهيـد را شد در لطـافت دقتدا '
قول او خـالى بود كاه سؤال از لفظ لَـم
نطت او صافى بود وقت •" نَوال از حرف لا
r- ا
نـيـت
سـ -

كر دهـد بد خواه او را روشتايىى آفتـاب
در هوا اجزاى او منثور كردد جون هُبـا
حلم او را در سـكينت لفظ او را در خطاب خشم او را در عـداوت طبـع او را در وفـا
قوت خهـالع رزذين و صفوت هـاه مَعين
هيبت نـارِ آليـم و خِّغتِ ' بـادِ صبـا
از غبـار T ان زمين و از بخارِ اين سبهر
از شرار آن جحيم و از نسيم ايـن هوا
بـر در ميدان او كر كرر يابــ مستقر
بسر سر ايـوان او كر مور سازد ملتجـا
بحه را در يـش آن آرد بخدمت كر كدن
مهره را نزديُك اين آرد برشوت ازدهـا
در يــــن اوست ظاهـر بيّنـات المرسلدن
بر 「 جـين اوست بـا هو معجزات الانبيـا
اُمتى را جود آن ز نـده كند وَقت نَوال
عـالمى را نـور اين ع روشن كند كاه القـا
سال و مـه دمـاز باشد بـا بَنانِ او آَل
روز و شـب همراز • باشد بـا سنان او قضا
اين شرر بارد همى بـر دشهنان كاه غضب و آن كهر باشد ² همى بر دوستان وقت رضا

و : $\boldsymbol{y}$ - ع
r-r بـ
r
ا- ب ، ج ، ب : رفت
7- از>> است . لا، س : بارد ؛ ب : ريزد
هـ س، ب : هـرا هـ

دبوان عبدالواسع
سوى كاخ وصلر ' وراى وهتتش دار ندميل


چون صدف سوى ستحاب و كاه سوى كهربا
تصر او را در نزاهت بزم 「 او را در جهـال
رای او را در كغـايت تـــر او را در علا
*حـرمت يِت الحـرام و زينت دار السّلام توّت حبل الدتّن و رتبت شدس الضّتى ع
آن فزايـل جون دم عيسِيّ بن مريم حميات
وين نمايد جون كف موسي بن عمران سنا
در رسالت ! كر عصا بودست برهان كليم
درقلم دارى تو آن كو داشتُ مدغغم ^ در عصا ‘
"در نبوّت •" كر دعا بودست اعجاز مسيت
در كرم دارى تو آن كوداشت مضهر دردعا
ای سرافرازى كه آرد هرزمان كيوان سـجود
هــت عـاليت را فـوت السـوات العــلى
r- ب ‘س : تدر اورا 1- س، ج‘ د، ب : سوى صدرو كخ
در نباهت ؛ ¢" د : تصر اورا در نباهت

در رسالت كر دعا بودست اعجاز مستح لا


داشت مدغم درعصها

از شى جود تو خيزد جار هيز از هار جاى
زر زكان سيماز جبل دُر ازصلفف لعل ازیها
ز انجم تابـان سزد قصر بلندت را شُرف
وز خُم كردون رسد
كر بود 「 باغدرِ ديو وقدرِ مه خصـت ، شود
عزم و حَزمت " "مهر جمشبد و بَنان مصطغا

مايـئ ديبا ز كرم و اصل توزى از كيـا
تا نديهان تـرا بيوسته زين ^ باشد لبـاس
تـا غلامان تسرا همواره ز آن ` باشد قبـا
كر جه شيبان در عرب بودست مرفوع الدحل
" ورهه مهر ان درعجم بودست مهنو ع الحمىى
اختّهار خانـدان ايـن تويى وقت هنر
|فتخــار دودمـان آن تويـى كاه سخـا
; آرزوى كلك ورشك اسب تو "י مه برفلك
مـال و مـه بـاشد بـانواع تفيرّ مبتـلا


 است. باقى نست : مصطفى Y- بی: آيدوزايد ؛ -

ديوان عبدالواسع
روى او كردد بسان نوك آن كدكه سياه بشث او كردد بشکل نمل این شر مه دو تا'

كر نهـد در سا!ـهi تصر تو تيهو T Tثيان

آن بخارد ديـده بـاز سبيد انـدر شـكار
و اين بدردد 「 مينـهُ شِر سياه انـدر وغـا
ای جوانبْتْى كه دست عزم وباى حزم تست
Tآتـه تيـن صواب و كوفتـه فرت خطا
هر غبارى را كه برّد غ إر سیهر از مو كبت

قبة جمشبد بـا قصر تو باشد جون جرس
حشهن خورشيد با قدر • تو باشد جون سبا
صد هزاران كنج وكوهر كر بيك سايل دهى
از كَذْت هَل مُن مَز يد آ يـد بسهع او نَدا
${ }^{2}$ خدمت تو كهتر انت دا براتست از فرّح
دولت نتو جاكرا:ت را نجاتست از بـا

 بشت اوهرمه بشـكل نعلاو كردد دوتا



$$
\begin{aligned}
& \text { r- س : با با ب : بر } \\
& \text { 7- }
\end{aligned}
$$

ای بساكس كو جوشاخى بود بی بر كـو نوان'
شد بحهدالش ز اقبـال 「 تو با بر كـ و بو نوا
در هــايون روز كار تو رعايا ايهنند
روز و شب ¹ از حادثات روز كار بـر جغا
كرنبودى عدل و انصاف تو كثتندى همى

شـكى ايزدد ^را كه نغس قرّة العينت حبش
يافت ز آن ‘’ بِمـارى هايل باقبـالت شفا
شد تـدوم موكب ميمون تواورا" عـلاج
شد جهـال طلهت ri مسعود تو او را
ای سعادت كرده از فرّتو بـا بختم تـران وى زيادت كثته از مدح تو در طبعم ذكا
من هوا خواه و ثنـا خوان و دعا كوى تَّم
ور كُوا خواهى ، مرا ايــزد تعالى بس گُوا
كس زمهدوحان باستحقات من بى ^وجبى 1
يسش ازين تــاريخ نغرستاد تشريفى مرا


ز نام و نان خلاوهم ز




دبوان عبدالواسع
در مها عالم تو فرمودى مرا تشريف و بس
بى وجوب, ' حتَ و شرطِ خدمت و رسم ثنا


لاجرم تـا زندهام بی ملـ تـو دّم نشهرم
ور دهد يزدان مرا حون خضر جاويدان بتا
ور كنم در مدحت تو r هد هزاران بيت نظم هم نباشد صهديـىىرا ز آنع. ^ •تو كردى جزا
كر توفرمودى مرا صد خلمت از بعد " هدهيع
آن مـكانات و جزا بودى iه احسـان " " و عطلا
Tآن بود منعم " كه باشد نهدت او موّتنف
وآن بود مككم
تا بوَم ז" در خدمتت، خـالى نمـانم لحظهيى
دل ز اخلاص و زبان از مدحت وجان از هوا
وز بنان وشغص من زين بس نـكردد يكنفس
خامة مدحت برى و جامه هربرت جــا
هر كه باشد بِرّ او بـا من چِنان بى وامطه
شـكر هن در حت او دايم بود بى منتها
1- ج-

خدمتاز بهر •ا- س: بودTننهاهسان س، و بیمنتها ؛ د : شـكرمنباشد هدى درحق او بىمنتها
ir

هست در تنزيل بر تصديت اين معتى دليل آيـت ان إِسَ للانسان, الآ مـا سْعى
تـا هـى از كوشوار و توتيا كرحد فزون
كوش را حسسن و جهال وحثم را نور وبها'
بـاد نعل مر كبت كوش فلك را كوشوار
بـاد كرد موكبت چثم مَلَك را توتيـا
نا صحت با تاج وكنج وحاسدت بادرد و رنج
تُخت آن ${ }^{\text { }}$
آسهان خدمت كر ع تو در دواح و در غُدوّ
اختران ² فرمان - بـِ تو در صماً و در مسا

为

بحر مضارع مثـن اخرب مـكفوف دحنوف
مفعولُ فاعالًُ رفاعِلُ فاعلن

وز وز هردو نام ماند خوسيهرغ و كيميا
شد راستى خيانت و شد زير كیى سَفه



مل : ستخا

ديو انعبدالواسع

زين عالم نبهره و كردون بى وفـا هر فـاضلى بداهيه يى كتته 「 مبتلا
 بيعانه را ممى بـكزيند بر آشنا T هرك آيت نخشت بخْواند ز هَ اتَّى آزاده را همه＾ز تواضـع بود بلا از هرخسى مذلّت واز هر كسىى •＂عنا نرقى بود هر آينه آخر＂＂ميان ما كر جه زمردّست بديدار چون كيا از دشهنان خصومت و از دوستان ريا بـر دوستان همى نتوان كرد متّكا
 شمثير جز برنـع نمانــد بـَنـد نا ز ${ }^{\text {T }}$ كز آبكينه ظلم نيايسد بـر آسيا

كشتستباشكو نه＇همه رسمهاى خلت هر عاقلى بزاويه يى ملانده 「 مهتحن
 ديوانهه را همى نشناسد ز موشيار با يـكد كر كنند همى كبر هر كرو• هر كز بسوى كبر نتابد ممى عنان با اين هـه كه كبر نـكوهيده عادتيست كر من نـكوشمى بتواضـع＂نبينـى با جاملان اكر حه بصورت برابرم رمهرشهان ز قوت ستوران ود يديد آمد نصيب من ز همه مردمان دو حيز بر دشـنان همى نتوان بود موٌتمن قومى رْ：منازعت من كرفته｜نــد من جز بشغصص نيستم آن قومرا نظير بامن بود خصومت إيشان عجيب تر ز ايشان ههه مرا نبود باك ذرْهیى


ب ：بكز بند

有－1\＆

همجّونمه ازاشارت انـكشتمصطغا
كردد هـه دعاوى آن طايفه هبا
در صوضمى كه در كفـ موسى بودعصا تا طبمشان بود ز ههه دانشى خلا هو نانك بی كهر نبود تیّغ را بها جون عجز ع كانران بِرِ إعجاز انبيا باطبع من نباشد خورشبد را ذُكا بسر كوشه ثريـا از مر كز نـرى واقران هـى كنتد ^ برسم ^ من إقتدا كالبرقَفى الدجيَّوالثـس صافيست نسبتم بهههنوع بر نسبت منست هنرهاى من كُوا كردار نا ستوده و كفتـار نا سزا وز دست سفلـكان " ; ;ـنـيرفتهام عطا در نثر من مذمّت و در نظم من هجٍا جو يمبدل ^" محّتٌو كويمز جان"'تنا

كردد همه ' شكافته دلشان بـكت من جون كِيرم از براى مطانى قلم بدست ناحار بشـكند هــه ناموس جادوان ايشان بنزد خلت نيابنـــ رتبتى زيرا كه بى مطّر نبود ميـن 「 را مهل بـا نضل من هميشه بديدست نقصشان با عقل من نباشد موَيْ را توان Tآنم كه بردهام عَلَم عِلم در جهان شامان همى كنند بغضل r من افتخار با خاطر مُنِيرم " و بـا راى "' صافيم عاليست همتم بههه وقت خون فلك بر هوت منــت سنغنهـاى ! ' من دلِيل [1.. در بــاى جاهلان نبرا كندهام گُهر وين צ' فغر بس مر اك نديدست هيجِكس و Tانراكه او بصحبت من سر در آورد


 19-18 بر : بجان

انكارمش صواب و نبندارمش خطا تا زحلتى نباشد از ين جايـك مرا تا نور او نـكردد از آســان جــا كآيد شب و بديد شود بر فلك سها كاندر شهجر نباشد ياقوت را بهـا زين بيثتر قَبول كه بابد بابتدا \& \& بازار من بنزد بـزر كان بود

 در دوستى كجا بود اين تاعده روا ;آنسان كه كه كشد ببر خويش كهربا ور" " نقص من دهند ز هر جانبى رضا با حاسدان من ننـاينـد جز صفـــا


ور زّلتى ' بديسـ شود زو معـاينـه اهل هرى كنون نشناسند مدر ' من مقـدار Tآنتـاب .ندانــد مردمـان آنكاه قـدر او بثناسند بر يقين انــدر حضر نباشد آزاده ر ا خطر با اين همه مرا كلهيى نيست زين قبـ نا لفظ من بكاه فصاحت بود روان ليكن جو صد هزار جغا بينم از كسى ز آ نستتغبن من كه كروهى مـى كنـد و آنكه بكام من نفسى بر نياورند آزار من كشند بعـــدا بخوبشتن
 با ناصعان من نسـالند جز نغـنـات ور اونتـد مرا برهـه عمر حاجتى مرد آنبود كه روى نتابمزدوستى



 Q- بر : برند




بتحر هزج مثـن سالم
مغاعِلن مفاعـلن مغاعـلن مفاعيلن
(ه) زهى آنات راسلطلان زهى ايام را مولا زهى كردون تراجاكر زمى كيتى ترا مولا
. بنــاه جملــٔ عـالـم جــالـ كوهـر آدم
عزيـزِ خالــق اعظم معزالــّدنـ و الدّنيـا
خداوند جهان سنجر كزين تاريخ تا معشر نييند كس حنو 「 ديكـر ز نسل آدم و حوّا
كَ
كَ رزمى فلك سيرت كَّ بز بزمى مَلك سيـا
بروز بار و وقت كين كنند از غايت تهكين

أكر Tتشفشان خنتجربر آ هيخى
شود Tتش جو خاكستر زسههت ® دردل خارا

r- r- مولا : از اضدادست و در پنبيت بدومعنى سرور وجاكر آمده است
جواو ؛ بر: جوتو


جو طبعت رامش افزايد، نشاط ’ باده فرمايد ز كردون نزد تو آيد ‘ بغدمت زُهرة زَمرا
شودمغلسز كوهر كان جوخوامى جامدرايوان
شودقارونهوا؟ ازجان جو كيرى تيـن درهيجا

ز مدنت روز او تـارى بكردار شب يلدا
جودرمشت • ${ }^{\text {T }}$
بكوه قاف درٌ بى شك بر و و بانٌ از تن غَنتا
يِيفد جرخ را جنبر بلمزد كوه را يـيكر
جو آيى درصفلثكر ^كثيده ^ تـنغ روهينا

اكر با رهح خون افشان خرامى بر لب دريا

روان از جسم بكريزد جو آرى حهله براعدا

شود در حال ناجاره همه تر كيب او ״ " اجزا
بود تين تو جاويدان ز خون دشهنان جو نان


1- بر: بساط
توآ


「آ- مل : خورده : عا- مل : بروى نبلكون دربا

صر ا نـكوداشتباتو كينبرو مو هنـوتركو حيت
بزخم تينز زهر آكين ببردى از سرش سودا
عراقت بازو' تر كــتان مسلّمشد يـك فرمان زغز نينهمعوز ينوز آنْ دلتفار غشود
زسعى دولت ميهون زسسد ع كردش كردون
ز نضــل ايـزد يـحّون ز فـرَ هـــت و الا
ترا نا ${ }^{\circ}$ مهه متصودما يـكــرهدى حاصل شود T Tنجا ${ }^{7}$

زدست ساقى مهوث همى خوردوزوشب صهبا
ايـا در خورد سلطانى ایِ بـا نـرّ يزدانى
ايـا در ملك بى ثانى ايـا در عدل بى هـتا
ارم با بزم تو زندان ممقر بـا رزم تو بستانن
سههر از عزم تو حيران زمين از حزم تو شـيدا
سلاطيت در بنـاه تو ملايك از 「ســاه تــو
خلايت نيـكغواه ^ تو هم از هير و هم از برنا
ظغر بر شـخم تو خفتات تَنا در تيرتو ييـكان
اجل در كين تو ينهان امل از" مهر تو بيدا

ا- س، مل : بودو ؛ م‘،بر: يارو
مل : شودفارغدلت ؛ :ر: داتايمنشود
س، بر : توانا 7- س، مل :

توانا مـاختهلهكر بكين ناآخته ختجر

ديوان مبدالواسع
بغرّت ' الختبار دين ' مهياً كرده در بك حـن
زدل ${ }^{\text { }}$
زمى عيشروانبرور زمیروز ² طرب كستر

هوا كثته ز بوى كل جو زلف لمبت كابل
زمين كمته زْ ر رنك مُ هُ جو روى دلبر يغما
نشـتهار بانده

فتادهبر^ ر خ هامون شعاع باد: كلكون كنشتـه از سر كردون نـــبمٌ عنبر سارا

|ميرانى " هـه مقبل نديــانى مهـه دانـا
همه در دوستى بـكم مهـ كُمَادان بروى هم

الا تا در مَّ نيسـان شود زنـار كـا


مسى خور بـادة صانى ذدست بِّهّ" حورا





بحر رمل مثمن محذوف
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
( ایقلم دردست تو جوندر كفت موسىعصا
وى كم درطبّ تو جون در ' لب عيسى دعا
اين فزايـه دوستانرا كاه الفت
و آن نهايسد دشهنانرا كاه وحشت ازدها
در هنرمنـدى تويى r فرزانـكانرا عاقلـه
در جوانهردى تویى آزاد كانرا مaتـدا
صاحب رى از حشم زيبد تـرا وقت هنر
حاتم طلى از خدم شايـــ ع ترا كاه سخــا
ز آنك شمس اندر ازل همساية راى تو بود
كرد دعوى از • جوار آن بـذات او ضيـا
هيش حلم
هيش طبّع ت تو جو حلم تو كران بـاشد هوا




ديوان عبدالواسع
ry
اى ثنـاى تو شده حرز خلايت بـر زمين

دين يزدان را نصير و ملك خاقان را وزير
در كفايت بى نظير و در سخاوت بی ريا ' د
ملك را راى تو جون شب َ را طلوع مبـترى
خصم را عزم تو جون مه را بنـان مصطغا
همت • والاى تـو بـا رنمت ذاتُ العٌبٌ 2
طلعت زيبـاى تو بـا زينت شمسُ الفُّحى الْى
هيبت تو حاسدان را خون شياطين را شهاب
دولت تو نامتحان را جون رياحين را صبـ
نيست جز رسم تو عـد د مكرمت را واسطه
نبـت جز سعى تو جشم مدلكت را توتيـا

$$
\begin{aligned}
& \text { كرد نعل مر كبت } \\
& \text { جون بكردون بر شود ، كويد برغبت مرحبا }
\end{aligned}
$$

تا همى بارد ستحاب و تا همى تابد " شهــاب
تا همى ماند • تاتراب و تـا مـى رويد كبـا
باد جاهت بى قياس و باد قدرت بى كران
باد عزت





Yr
بـاد فرّخ عيد פَربان !ر تو و فرّخ ' كناد
نغس بد خوامت بشهشير اجل دست زضـــا
مجلس تو كمبه وكف
ز ايران حجّاج 「 و سدّه صثره

R $x_{0}=0$

بتحر متقارب مثمن سـالم
فعو لن فعولن نعولن نعولن

شعاريست شهر'تو شخص • كرمرا
سبهر معانى و بيت هـكم "را
سزد كر بتو فتخر باشد عـجم را
رسوهت نجومنــد چرخ همم را
كه دریشـم تونيــت قدرىدرمرا
هو كوران بيحِاره شير اجم را
صدور جهـان و ملوك ادم را
مـكانت عديلست بيت الحرم را


 مرانغس فغرعرببد

دبو ان عبدالواسع

ميان بـا كمر ' آفريده ملم دا
مقالى كه ازدل صقاليــت غم را
تفضْل طريقست
جوشاهين وضرغام • كبكوغنمرا
خو كاه عبادت شمن مر² صنمرا

ايـا ايـزدد از احترام بنـانت ز أبكار افكار تــو نَ شنيدم مراحقَ اينمكرمت نيست ليكن الـن الا تسا نبـاشد توان و تهوّر ع ترا بـاد كردون همه ساله خاضب

7

بحر مجتث مثّن هxذوف مخّون
مغاعلن نعلاتن مغاعلن فعلن

مؤيدى كه مطيعست ^ روز كار اورا
كك در متامد اوصاف نيست يار اورا
جودايهختخ بیرورد "'در" كناراورا
نهاد خوب و نزاد بزر كوار او را
كه جزنعهّد احرار نيست كار اورا

 جو ذات نرخ او آمد از عدم بو جود
 از آن نيابد هر كز خلل بكارش راه

ز آزادكان هالت تو شنيدم



‘行


كه نيست جزدل آزاد كان شكاراورا
از آن قبل كه قبوليست بیشمار اورا هر آينه ههه كردند دوستدار او را

از آن مصاف عظيم T Tفريد كار اورا كه بود واقِئه " ابزدى حصار اورا جو باد صانى وجون خاك بردبار اورا خداى ز ^^آت آن قوم خاكــاراورا بسى لطيفئ بوشيده Tاشکار او را هر آنكسى كه كندذو الجلال "خوار"'اورا

بلند هـّت او كاه سر كثى بازيست جهاعتى كه مصرّ ند بـر عداوت او اكر لطافت او نر هجالـت بينــد
 از آنسببز جنان واقهسال(مت ُ يافت اكر نبودى حلم كران وطبّع سبك نداشتى حو بجنبيد بـاد فتنه نـكاه شدازعنايت يزدان در ينمصاف عظيم هـيشهتاكه نـكردد عزيزدردو " جهان عزيز باد هر T تـكس كه روزوششـخواهد كثشاده طبـ و تن آسان و شـاد خوار اورا

$: V$ -
r- ש ، مل : اینکكه
1

-     - لا د ،
- 

Y
11 مـل : خار - ا- د : كرد

خلاصى ؛ بر : از آن سببكه زجان دانه
7- بر : شـكار
قِاسى است
Q- بر : هردو
مل : از Y

دبوان عبدالواسع

:بحر خفيف مخبون مهذوف
فاعلاتن مغاعلن نملن

سر بريدى دو زلف بر خم را

1) معجـزات مسـي مـريـم

نيست قدرى ولايت ' جم را
دل و حشمم مـان تف ونم را •

هم طراوت ُرخان خرم را را
وّطب ديـن بهلوان عـالم ران را
دولـت :بـادشاه اعظـم را
بهـكانش نـزاد آدم را
امـرا جون صفـر مهـرّم را
1)

با'دل زـام نيست رستم را
(ه) باز آشوب خلق عـالم را باز درلمل 'خويش كردى جاى

 كردى انزون،جو خواستار آمد هم حـلاوت لبـان شيرين را هر زمان از جمال تو طريـت هير ميران كزوست آرايش ان هـت بـر جهلنُ خلايق نغر هــه سالـه رتـابعـــد او را بز مورزمش دهندلطف و نهيب 1 ابا كفش ذكر نيست حانم
;-ا بود راه او ^سلامت خلق
بــل او مبـاد ره غـم را



senillthord $R$

بحررمل مثـن محنوف
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
(ه) ای كمال آتتـاب و همت كيوان تـرا
دولت بى متتهى ' و ملك بی بايـان 'تـرا
نى سليمان و نه داودى و هــت از اسبـ و ت-تـغ
باد در طاعت 'تـرا بولاد در فرمان تـرا'
حونهر آنسلطان كههـتا اندر جهانازدستتـت
عارت آيد كر جهان خو إند كنون
هرغرض كانديشن شاهان از آن تاصر ع شدست
چون تو بنديشى • همه حاصل شود Tسان ترا
هرزمان كردون سبارد ملك ديـكر كون بتو
هر زمان دولت بر آرد فتح ديكر سان ترا
بود ملك تو خراسان و عرات و روم و هند
شه كنون با آن مسـلم ملك تر كستان زیرا

r خون يِنديشى

ديدان عبدالواسع

تو برين' نتّحى كه ديدى اعتمادى داشتى

دست توزین بس نتايد كز قد خالى بود
خون بدست آ يد \& كذون ملك هده كـهان ترا
بر كنه كاران ببخشودى *
كويى از حلم آفريدست ، ايزد سبعان 'تحرا
با هنِين سيرت كه تو دارى نباشد بس عجب
كر دهد ا!-زد تعـالى عمر جاو!دان تسرا
ورجهعم خضر خو اهد بود بيرون از قياس

$E d o=8$

بحر مضار ع مثدن اخرب مكغوف دتحنوف
مغعولُ ناعلاتُ مغاعيلُ فاعلن

وى ^ يار كار آ نك نظيرش نياور ند 1 ايـام در فتوت و اجرام در ستخـا
بر سِيرت لطيف تو كفتار تو دلِل نسبت شريف تو كردار • - تو كُوا

1- بر : بدين
 ( .

انراختـه ز همت تو تـدر وبادشا
دين عرب فزوده ز تهذيب' تو بها
نغس ترا ;رشته كند روز و شب دعا
در پیشم ملتـت جهـال تو توتيا
در بحر فضل تو نكند فكرت آثنا
ناهيد را لطاذت و خورشيد را ’ذكا
نزديك تو مرا بجز از مدحت
جز بر عنايت ^ تو مرا نيست متــا


افروخته ز طلعت تو صدر شهريار ملك عجم كرنتـه ز ترتيب تو تو نظار رای تـرا ستاره برد سـاله و هه نـــاز در كوث دولتست جلال تو كوشوار بر اوج تدر تو نرسد هر كز آسـان ايىاحبى كهنيـت هر هند نيست سابقه خدمتى كنون در يـشثهريار يساز’ فضل كرد كار كردى ز سعبهاى بـنديده بارسال

من "" ششكرتو كز ارد ${ }^{\prime \prime}$ ندا نم بو اجيى
ور ایزدم جو خضر دهد جاودان بقا
(a) a 子
: ع-



حرف (پب")

##  

بعر رمل مثـن بحذوف
فاعلاتن ;اعلآن فاءلاتن ماعلن

مـر شـكر ياقوت تو آورد
دل شـكر هاروت تـو آورد جـان من بلب

هـت كويى صحبت "تو آفتـاب و من نبات
هست كويى فُرقت تو ماهتاب و من تَّتبَ


$$
1
$$

0- س، بر : طلمت

$$
\begin{aligned}
& \text { كه برافروزم 「مّى در صحبت تو از \& نشاط } \\
& \text { كه بفرسايـم همى در فُرقت تــو از تَعْبَ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { خنده آ-و دلغريب و غهزه تـو بُلمجب }
\end{aligned}
$$

جزع دلبندت كند سترى :بر غهزه عيـان لعـل ير تندت كند جانـى بهر بوسه طلب ای زبسّد لؤلؤ خوشاب را كرده حجاب '


سنبلى كآت TTف Tازاد كان را شه دليـل بـّدى كآن راحت 「 دلدار كان را شد سبب كه هرا جَرْار: تو شب بديد ז آرد ز روز
كه مرا رخهـار: تو روز بنـايسـ بشب
دارم از روز وشبت سر •رز خاك وجامه حاك روز و شـب بر در كه مِير اجل ْ :انج عرب
v دين يزدان را ضياه و ملك سلطان را شهاب
بوالهظفر غالـ T ان كافى كف ^ عالى نسب
"سرنرازی كوست كاه لطف و كاه مـقُبت
چون مَلَك زيبا شهمایل خوت زون
هـهجو از گردون قهر تابد ز راى او شُرف
همهو از در يـا كهر زايد •" ز طبم او ادب




 - •- ب : هـهچودر از كهر با آيد

دبو ان عبدالواسع

زَهره آرد يیش او شير عرين روز مصاف
زُهره آرد نزد ' او ثرخ ارد برين روز طرب
در ازل ايـزد نهاد از :هـر استمتاع او
نحل را در سينه شهد و نخل را در دل رطب
كر سران را افتخار و اشتهارست از خطاب
ور مهـان را اعتزاز و اهتزازست از لقـبـ
اعتـزاز او بِجِدّست اهتـزاز او بجـود
افتخـار او بِجدّست اشتهـار او بـاَب
الى بنـان راد تو كوهر فـان وقت رضــا

-شت هامون از نعال مر كبت خون روىماه روى كردون ازغبار مو. كبت جون بشت ضَبَ

كر جه شيبان در عرب بود از امِير ان معتبر

افتخـار گوهـر شيبان تويـى كاه شرف
اختـــار دودء مهران تويى وقت 「 حــــ
دتهنانت را نـود زو بين بیشم انـلر هزه


را زنعلمركبت :رروكماه r- د، م• ج، مل، بر : كاه ع- لا:

$r$
خُلقتو' باديستحجونعشرت كنىرطبالنسيم‘「
خشم تو ناريست جون و حشت كنى ذلّاللبب
سالومه در بيشه نغس شير كردن \& كششود
از نهيب شِيِشادروان تـو مأخوذ
نيك خواهان ترا از جرخ برخ Tآمد

از مى جود تو از دريـا همى خيزد كهر
وز شی بنل تـو از خارا همى زايــد زَهب
دِرع و تخت و بند و دارِ ناصع و خصـم تــرا
بروريد اركان حديد و آفريد ايـزد
بيش ايشان ستده آر ند آر بعالى ^ در كهت

جرْه بـاز اندر هوا و كَرَزه مار اندر جبل
زنده هيل اندر فالات و شرزه شير اندر تصب
الى جو انبتختى• اكه از او صاف خوب تو بود
همثو ادراج جواهـر دايـم ادراج حطب
 بر : جسم را ناريست جون وحثت كتى ذاتاللهب ؛ لبب درلغت سرسينه وجاى حـايل از سبنهاست باجور
 جو انـردى

ديوان عبدالواسع
هون هوا تارى شد از ابـر سـياه تند بـار '
هون زميِ خالىشد از كلماى خوب منتخب
كرد بايد خانه اكنون كلثن از نار حريت
كرد بابد خر كه اكنون روشن از ماء عنب


در مه شوال و ذوالقهده Tالانـى كن
هرخه
تاكنم در خدمت توعشر تى اككنون كه نِست
در دلم تيهـار عشت و در تَم درد جرّب
تـا بصورت نِيـت سیم ساده هم شـبه شبه
بـاد جسم ${ }^{\text {، دشهنت نـار حوادث را حطب }}$
بزم تو از ساقيان مهوش كـ كـ بـر نـار
جشُنوازمطر بان دلكش خوش " " برششغ"
بخت تو خبـهـ زده بـر اوج كردونِ برين خْم تو غرقه شده در موج دريـاى نوّب

 آتشبر نده ز آنجونز هره زرينشود




ro
روزه و عيد تو مقبول و ههايون و تـرا'
حافظ از T آت خدالى وحامـل از دوات ادب 「

11

بحررمل مثن مäصور
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات
(~~) جند باشم در ديار و منزل دعد و رباب
روزوشب نالنده وكرينده جون رعدور باب
مدتحو حنــكم سر نـكون و زرد و نالان ودوتا
تا بـاليدست كوشم دسـت هجر ان چون رباب
تا ز حسـن دلبران كش جدا ماند آن ديـار تا ز فرّلمبتان خوث ثُتهى كثـت ع آن جناب
آب
كردهونطوفان نوح آنرا
بود جون بـاغ الدم همواره از نقش خِيَم
r بود جون خلد برين ييوسته از حسن قباب

حافظ از آفت خداى وحاصل دو لت ادب
r- r- بر: رعدوستحاب س، ب، مل : خيام ؛ بر : حـ : مـات بآب

دبوانجبدالواسم
دلشدى ازخوبى Tآن زنده هون هنغساز هيات

كروطن كيرى كنون دروىصباينى 「 جليس
ورسخن كويىى كنون دروى صَدايابى ${ }^{\text { }}$
كك ز تنهايى درو دمساز كردم بـاطيور
كه ز شبدايى درو هم راز باشم بـا ذلاب
ایى بـا شبـا كا من تـا روز در وى بودهام
با حريغان در نشاط و با ظريغان در عتاب
كوشمنسوى سماع وهوش منسوى مبوح
جشم من سوى نكار و دست من سوى شراب
زار ونالانم جوبلبل ديده برخون جون تنُرو

دلبرى كز عارض او Tب روى كل بر برفت
وز فراق روى, او شد ديــدة من بر كـ كار اوب
كى زنخدان هو سيب ² جهر: هون ماهِ او لعل شد رويم زخون ودل جوسبب از مامتاب
نـركـى دارد سياه و سوسنى دارد سييد
لالـهـى دارد الطيف و سنبلى دارد بتــاب


عذاب بر : سفيد
rv
سنبلى קنبر ' نهاد و نر كسى خنجر كذار
لالهیى شكر فشان و سوسنى عنبر نقـاب

اين جواشك من بلَونو T Tن جو بخت من بخْواب
ع علقرطاى زلف او هستند هون T هرمنان بر هم افتاده ز عكس آن رخان هون شهاب
بـر منـال دشهنـان منهزم روز مصـاف
از سنـان دجِد دين ايزد, مالك رفــاب
شاه فرزانـه متخد كز ملوك او را خداى

خسروماز ندران|َنـكس^^ك رسم ورایاوست
ساعد دين را سوار و كردن حت را سخخاب
آنشهنشاصى كه شدخورشيد بر كرحونختجل
از فــروغ داى ‘‘او عتى تَوارَتْ بالحـجاب
همچو معنِ زايـده دارد ســاحت در مزاج
هـهجو قسِ ساعـده دارد نصاحت در خطلاب
از رخاى او شود زايل " جو از نعهت نياز
وز ثناىاوشود حاصل چوازطاعت





دبوانجدالواسع
دست كوهر بـارِ او شد مايـهـ رزت بشر
كوهر دار او شد عُعـده ' موتِ كِلاب
در ازل يـش از وجود آدم و حّوا نبثت
آنك با او هست موجودات عالم را مآب 「
بـر ‘نكينِ دوستـان او تَهـم دارُ الــّلام
بـر جين دشهنـان او لَهـم سُوْ • العـذاب

$$
\begin{aligned}
& \text { كر زند بــ خاك تين. آبدار بـاد زخـم } \\
& \text {; آتش آن ييكر كاو. ثرى كردد كباب }
\end{aligned}
$$

ور دبير از وصف جنـكــِ او نويسد شَّهنى
از نز ع اشك تلم خو انابه كردد بر پ كتاب
ديـدة مارانـ, كرزه تير او را ^ شد هدف

نيست جز شمشبر اوخور شيدِ كردونِ ظغر "
نيـتـت جز تدبير او عنوانِ منشورِ صواب
ازخبالرمح وعكس , تبغ_اودر كوه وبحرّ
وز نهبب كرز و بيمِ تير او در دشت و غاب




Q- ج ج: وكرا غوانصواب

حبذا آن بـاره: كردون نورد إو كه هست باد باى ' آتش تُحرّك T ب كردش خاك تاب

زُ هره طبمى مشترى فالمى كِ ز يبد كاه جنـع.
از شهاب او را عنان و از ملال اورا ر كاب
بر زمين از رشك او يـوسته نالنده شــال برهوا از غبن 「 او همواره ז「كرينده ستحاب
با دَهـا و جـرأت مور و ذبابست و كنــ
جايـعه در چششم مور و بويـه بر² برّذباب
كه شتابد سوى بستى چون قضاى Tآسمان كد كرايدْ سوى بالا جون دعاى مستجاب
ای معـين دولت سـلطان براى, كار ‘ ساز

در بيابانى كه تو بـا دشـنـان سازی نبرد تابنغخْالصورازآن شنـكرف كون
كر بود بـا دوستان تو كَهَف را اتصــال
ور بود بـا دشهنـان تو صَدَفـ را انتـاب
نرم كرددجونفَّكَ بر بشت آن ^ بندُ كران


 Q- مل، بر : سنگك ا

دبوان جدالواسع
بـر سبيل رشوت آرد يش تو كاه طعـان
بر طريت ذديت آرد نـزد تو كاه ' ضراب
رنك جشموزاغبال وكورسموموربوست ' "ر ك شاخوبيل يَثك وبير هنـك وشير ناب
زبنت بزم تـرا زايسـل ز T اهو و مهـلف
عــنت كنّ, ترا خـزد ز خــارا و تـراب
نافهاى مشك

در سنان تست مُضْمر صولتّ نار البحميم
در بنـان تست مــْغْم دولت حسن الهآب
نه سليهان ونه داودى و كاه صيد غ و نطت راكب ريح الثّالى ماحب نصل الخطاب
|نـدر آن وتتى كـز آسيب دلبرانـ سباه

كوسجونر عدوفرسجونابردختجر جون درنشی
تير خونبارانوخونجونسيلوسرهاجونجباب
هم بر آنسبرت ^ كه هنكام تَجلّى كوْ طور
عالم از كام ستوران آيد اندر اضطراب
 تـمزاغ بال كورسم ماربوست
 Q- اين بيت درنستخة بر نـبـت

درع زنـارى تن Tارايد بشنـكرفى 'عقيت تيـن مينايسى رخ اندايد 「
از شرار ' خنجر تو حرت اعــداى تــرا
مالك دوزخ مدد خواهد بهنـغام عةـاب
ای ز هيـكان "تو يـوسته هر اسان مهر و ماه وى زاحسان تو مهواره تن آسان شيخ وشاب
خدمتى برداخت مدَاح. ־َو در اوماف تو
بيتهاى Tان متين
كرز كُفت او ترا آيد بسند ^ اين چنـد بيت
ظن او كريد مصيب و خصم او كردد مُصاب
بعد ازين تا زنده باشد هر زمان در هدح تو
حلهيى بافات بديـ و تحففهيى سازد عجـاب
بود عنرى ظاهر "او را از براى 'ن كذون
باز ماند از خدمتدر كاه آن فر خنده باب
تـا ز نار T Tبد دخان و تاز آب T آي بخار
تا ز خاك آ يد در نـك و تـا ز باد آيد شتاب


ترا ... در >لا، بر< جنبـنـت :

الشر اب خنجر توغرت اعدایترا



ديوان عبدالواسع

بد سـالان تـرـ ايك دم زدن خالى مبـاد سر زخاك ولب زباد ودل زناز و خشم از آب
بـاد ریش خدمت تو دشهنت با' اجار وحف
سال وماه از׳ خوارى وزارى
همحو خِيمه حاك دامن چون ستون بسته ميان كوفته تارك جو ميخ و تافته تن خون طناب
مبجلست كردون وساقى هاه وساغر مشترى ؛
حاشيه بروين و مطرب زهره و مى آ فتاب
نعـت تو بـاد بيوسته مصون از انتقـال
دولت تو بـاد هـواره معـاف از انقالب

I 18
:بعر دمل مثـن ممصور
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات
( آى (a)
هند ازين كفتـار آبادان و كردار خراب
-عاشقم كويى بتحققِق و ندارى T نـكهى
ساعتى در رنج طاقت لحظتى با جور تاب


$\varepsilon r$

كر مبجازى نيست عثت تو بشوى وباز كن '
روىجونلا لهبخونو جشمَ جون نر كسزخو اب
عشت با ' رنجست وديرستاينـكه بايكديكرند
لطنـو عنفو خارووَردو نيشثو نحلو نوشو ناب
ز آنقبل محجوسشد قهرى ككدارد طوتشوت
ور نه از

بـادة محتنت ز دست قهر در جـام عذاب
تا قيامت وتف بايـــ كرد بر مستى دماغ
هركـى كو تطرهيى خو اهد جشـيدن زينشراب
هر كه باشد عاشت جانـان :ْردازد بجــان
هر كه باشد طالب كوهـر نــند بشد ز آب
در دل غافل • نيابى سوز عشت از بهر آنك
كس نِيابد حثـهن آب حبـات اندر سراب
صبر بايد كردنت در Tآتش عشت ای خليل ${ }^{2}$
كرهدى اهو اهى كه خوا انتدتخليل
ور چه بر ^ آتش نشينى هم نباشى مرد, عشت






دبوان هبدالواسع
هيست عشت آخر كه هر ساعت كند تأثير Tن
صد هزاران خهرهرا ا انزون بخون لل خضاب
اينسؤالى' مشكلستو كسنداند ‘ كردنش
در جهـان جز T آتـاب دودة سععان جواب
كانحرز ${ }^{2}$ و كنج نصرتاحمد منصور كوست
دين تازى • را جمال ، اسلام باقى را شهاب
آن T بناى حلموعلم ^ و كيمياى فضلو نخر
مقتداى شرت و غرب و ملمتجاى شيخ و شـاب
كرد ممجون ايزد بارى جو " ويرا • آفريد
[ro•] فعل " او را باصلاح و تول او را باصواب
ينى انـدر منبر او رنعـت ذات البروج يابى انـدر مبلس او لذّت حسن الـــآب
خصم او كاه نظر در يش او باشد جنانك كور دد دست هز بر و كبك در بــاى عتاب

روز آدينـه يــا كو مجلس او را بيين
هر كه خواهد تا 「' بييند موقف يوم الحساب
الى بقوت حجت تو جون تضـالى آسمان




- ا- بر : اورا


در صعـالى ' اقتــداى 「"و بآ;ـار و سـن در وتاوى اعتهاد 'تو بر اخبار \& و كتابْ

حّار چیزت جار دمنى ییار كوهر را دهند
كر جهانرا باشد از نقصان ار كان اضطراب
نار را عزمت ذُكا و آب را طبمت صفـا
خاك را حلمت ثبات و باد را جودت شتاب
تا هـى كريد سحاب و تا هـى خندد بهـار
اندر T Tن وقتى كه بغروزد حمل در ${ }^{\text {T T فتاب }}$
نِك خواه تو ز شادى باد خندان خون بهار بد ســال تو ز زارى باد كريان جون ست


بحر مضارع مضن اخرب مكفوف مفصور
هنعولُ فاعلاتُ هفاعِلُ فاعلان
 ـلك خدايـكان جهان را تويى سفير دين خداى عز و جل راتويى شهـاب
 هـ به بر : اخبار كتاب
در Y


ديوانهبدالواسع

كاقبال را مدارى و Tآل را مآب راى تو آسمان شرف را هو آفتاب
 خصم ترا بر آتش حسرت جكر كباب با بنل توجه اولوىمكنونوجهتراب' با سايلان هـه بـه بتلطف كنى خعاب
 رويش كند جولالهبخون بخت بدخضاب زيبد هر آ نـكهى كهبشادى بورىشراب وز خلق توجو خشهن حيوان شود سراب اخلاق تو ز معرفت خلق در حجـاب رو باهجونغضنفرو كنجشك ^ جونعهاب داراى بحرو برّ و خداو ند شيخ وشاب از ثأبان " ' خويش ترا كرد انتخاب


 زآن طايفه كه از توبديشان رسيده بود

ا- ب: بيستون r- r- د‘م: حزم بر به نيت人- د : بنجث

يك تن تـرا نـكفت ' دعاى باعتقـاد كآنر ا نه كرد كار جهان كرد مستجاب
 يزدان ترا بواسطهُ ايندو خصله " داشت ;ّا طالب ثنـا و ثوابست هر كسى كو راست عةل كامل و إنديشه صواب

از شهر يـار بـاد بدنيـا تـرا ثنـا
وز كردكار بـاد بعقبى تـرا نواب

$$
\mathcal{C d s}=08
$$

بحر رمل مثن مقصور
;اعلاتن فاعلاتن فاعلانن فاعلات

خاك وصفى در در iکحـ و باد شغلمى ؛ درشتاب
ميخ نعلت كرده بر الهاس هامون را شڭكم

جون كنى :ويه نباشد ا بر بـا تو هم عنان
جون برى حـله نباشد برت با تو هم ركاب
 جونسراب

دبو ان مبدالواسع
چون نجيبىدر قفار وجون صليبى' 'دررمال '

كه كند روى فلك را ضر بت كامت كبود كه كند بشت سهك را آتش نعلت كباب

وز " هنر جولان كنى بر كوشه حشم ذباب
كه بود تصد از موا سوى نشيبت بى دليـل كه بود راه از زمين سوى فرازت بى حـجاب
نسبتى دارى ههانا بـا قضــاى آسـهـان
قر بتى دارى هدانا بـا دعـاى مستجــاب
هر زمان كردند زير كام تو صترا و كوه
جون دل و جانم ز هجر يار بى آرام و تاب
كبك تازى بلمل آوازى كه تّا رفت از برم
شد شـب و روزم چو عمر كر كس وبر غراب
مى لبان حون مل او مغز من شد بر خهار
بى رخان جون كل او جشثم من شد بر كلاب
هشت هيزم هشت هيز اندر غهش بـكذاشتند
تا مرا بـكذاشت آن نوشين لب
 وجونصِيبى درزمان 7-7

تن قرار وجان نشاط ودل مراد ولب ستن＇ طبع كامودست جاموروىد نـك وجشمشوات
نر كسىداردْرازر نـكـوفسونوخوابوستحر「
سنبلى دارد بر از خيت و شـكنج و بند 「 و وتاب
نا كثيده غم بود بيوسته اين با بشت كوز
نا حشيده مى بود همواره Tان مست خراب\＆
شخصمازمهروىویروين جبهتو خورعارمنشْ

بر مثــال ويدة مورست تنــ او را دهان هـهِو عيش خصـِّ دستورست تلخ اورا جواب
صاحبى＾كز بزمعاه وطبع وخلت ولفظ او

روضـه：خلد بـرين و جثـهـه ما．مـهين نافـن مشثك تتار و دانــن درّ خوشاب
صد سوارساخته｀وز •＂حضرت اويك رسول
صد حسام T خته وز＂＇مبجلس او يك خطاب
دوستان و ناصحان را در وفاق و مهر اوست ＂دولت دار النعيم و نعـت حسن الـــآب
 ع－ب ：مست و خراب
 － بجاى نعهت لذت آمدهاست

ديوانعبدالواسـ
دشمنانو هاسدان را ورخلاف و كين اوست
صولت نـار الجحيم و شدت سوه العقاب
با ' يبنش اخضر موْاج بـاشد جون شـر

عدل را در دولت مسمود ‘ او تِزست جنـك
ظلم را از سيرت مدهود او كُندست نـاب
مور و كبك و بشه و روبه بعونش آورند
از براى طهمـ ن-زد بيجكان بسته رتـاب
كرزه مار انرا ز وادى جرّه بازانراز دشت
زنده بيلان راز مامون شرزه شيـوانرا زغاب
بد سـالانش جو بستانند در محثر كتاب
نيكغواهانش جو برخواند درموتف حــاب،
از شةاوت باشد آن را خاتـت بسّالصير
وز سمادت باشد ابن را ناتحت نمم الثواب
از براى نهتش زابند دا
نحل و T هو خارو نى بحر و جبل كان و تراب
شهد خالص مشك اذنر "ورد احهر تند صرف
درّ بيضا لــل روشن سيم صـافى زرّ ناب

 مل : هـتـ

01

اى جوانبختى ' كه هست افعال و اقوال ترا با معـالى اتصال و بـا معـانى انتــاب
جز ضهيرت نيست آيات 「 هنر را ترجهان
جز برايت نيست رايات ع ظفر را انتصاب
حاسدانت را بحلت اندر شود زو بين زبان دشـنانت را بكام اندر شود غـلين رضضاب
خاتــم جاه تسرا جرم قمر شايسد نـكين
خيمة بنحت تسرا قوس قزح " بايسـد طناب
نيست مالت را رقيب و نيست كنجت را امين

يس تو از ابرى سغییتر
بى رقّبي از ملايك مى امينى از ^حـــاب
از نوايب حاسلت يـوسته بـاشد در عنـا وز حوادث رشهنت همواره باشد در عذاب 1 1
كه بكو بد فرت ابن باى حوادث چون كغه
كه بـالدكوش آن دست نوايب چونر باب 1 •


د : صباب :
ا॥
 عتاب

ديوانمدالواسع
بر ستاك نخل از اقبالت رطب زايد خـر ا در دهان نحل از انصافت ضّرب 「 كردر لعاب

خور ز رايت شد خجل هتى توارت بالحجاب
نامح از خلق تو باشد سال ومه با ارتياح"
حاسدازخشم تو باشد روز وشب با ا اضطراب
اين بكى جون عاشقان از النّت ليل الوصال
وآن يكى جون عاصيان ازميبت يومالحساب
ای ز بهـر خدمت تـو كوزبشت آســـان
وى زرشك طلعت تـو زرد روى آنتـاب
زنده از رستت مروّت جون نبوت از سنن
تازه از رايت شريمت جون طبيعت از شباب
شـس با رای درّر-نشان تو باشد جون سبا
بحر بادست در افشان توباشد جون سراب
دشـن تو دارد از اسباب شادى جار هيز كرجه باشد روزوشب رنجور

$$
\begin{aligned}
& \text { جـمجون نالنده زيرواشكجونر نكينشراب }
\end{aligned}
$$

 Y
 بناك خـيده
or
كر بود بر ' بايـهُ تخت تو T اهو را مقام
ور بود با
جونجرس كردد زميناز هيبت آن بربلنكع جونقفس • كرددهوا ازصولت اين ${ }^{\text { برعقاب }}$
ای ای وناقت دوستانرا جون رياحيت را صبا
وى خلافت رشــانرا خون شياطيت را شهاب
ملجأ و متحراب و مأواى منست از دير باز اين مبارك صدر عالى حضرت فرخنده باب

دفتر و ديوان و طبع و خاطر من بر شدست
، تـا ز عالـم كردهام مدّاحى تو انتخاب
از ثنـاهــا بليــغ و از صفتهــاى بـديم از غزلهــاى' لطيف و از سـخنهـاى لبـاب
خدمت ومدح تو كرد و كفت خواهم " تاكند
** شير تِير را طلى وعاج ساجم را خضهاب
تا همى خيزد ز دعدن لعل و در"وسيـم وزر "
باد خصهان تراز زاندوه ودرد و د نج و تــاب ،
روى چون زرِّعيـار و موى جون سيـم سبيد



 - اـ اينبيت در نستخا د نيست ال

ديوان عدالوالـع

ديــة حـّار تـو تير نوايب را هــدف

كنج بات و رنج كاه و ششاد باش و داد ده
بزم ' ساز و حزم "ورزو نام جوى و كام ياب

せれか

حرف ״ته


بحرمشار ع مثناخرب مكفونمحذون
مغورلُ فاعلاتُ مغاعيلُ ناعلن

دايم ز هيبتش دل دشـن بر آذرست
كورا فلك مطيع و زمانه مسغخرست
جون آسـانبلندזّ جودرياتوا انكرست
جانــت سيرت وى و اسلام بيكـرست
جون T-شجهنّه وجون آب كوترست
جونروضهبهت وجت وصعر ایهعشرست

اندر سبهر آخته همواره ${ }^{\text { خنجرست }}$
اندر فلك نواغته بيوسته مزهرست ^




از هر ولا یتى كه بدست وىاندرست
خشنودى خدا و رضــاى ييهبرست


با دولت جوان تودر وصف همبرست
روى زمين ازو مهه بردزرو كومرست
كتى خرا ز رايتها او ${ }^{2}$ معطرست

از ما ترا بآمدن او نه ^ در خورست
كو با دماغ فاسد و باعتل ' ابترست
هرساعتازوجود تو نوروزديـكـست
هر جوهرى كه ـاختْجار • ' كوهرست
خون ناله عدوت رسيده بمتحورست باغيستجشنتو ككدرختانشاززرست

دردست او بيش 'تو' 'امروزساغرست
اطرافآنז
آن كنجبا كه درشكم خاك مضمرست
منّت خدايرا كه ترا آن ميسرست

متصود و نههت و غرض و كام او همه '
احـــاد بـادشاه و دعـاى رعيّتـت اى از نشاط ' " هعدم نوروز ساخته در موضمى نشسته بشادى كه نام آن نوروز اكر بنان و بيانت • نشد هرا ور او نحّواستست ز اخالات تو مسـدو ور او نيافتست ز آتـار تــو نصـيب كر جه بدو زمانه مهناست ، تهنيت آنـس كند بمقدم او تهنيت ترا زيرا كه اين دقيةه زداند كه در جهان امروز حاضر نـل دربن :زبـاه تو آواز جنـطع وبانـلـعر باب وخروشناى جرخبــت بزمتو كه زـيمسـت انتجمش از فخُرياى برسر كردون نهد هر آنك كر بزمعاه تو نه عروسيست ساخته عشرى نباشد ازطُرَف ع' ــاز مدجلــت


1- ب : متصـودنهت وغرضن اوعام اوهسه ؛ مل : مقصودنهـت وغرضا

 А- د: جه دردست نو يـشُوى آ آ بر : او

و آن از قبول شاه جهاندار سنجرست
كورا سیهر بنده و ایام جارك
ديدار تو عزيز تر از ديده درّ

ازمان نو_سوارو ز خورشيد افسرست
اشهار بى نهايت و ابيات بى مرست جون T Tسماناعظم ودر ياى اخضرست
وىرازمهروشكر توخونشهد² وشكرست
كو بردرختمدحت توشاخبرورّست
تا حار طّبع و'نهفلكو هفت اخترست

با تست فضلهـاى فراوان خداىرا سلطانشرتوغرب وششنثشاه بحرو برّ ' هــت او عزيز كردة يزدان و نـزد او درحتّ تو 「عنايت او
 مدال خاص تو جبلى را بنــام تـو قدرش زخدمت ؟ "تورطبعشزمدحتو دايم زروشنى وزخوشى • ضمبرولفظ ز زيبد اكر بآب قبولش بیروری بادند اختر و ;لـك و طـبَ خاضعت

خوش باشو كامران وطرب كن كهمرترا
دولت قرين خداى معين بخت ياورست

14

نحر مضار ع مثن اخرب مكفوف متخذرف
هنعولُ فاعلاتُ معاعيلُ فاعلن

طّع سديد دين بییمبر مقرّبست (





دبوان عدالواسع

زاحسـان مصورْ وزمحامد مر گْبـت
در بُرج انتخار ثروزنده كو كبست
هون كانران بآتش دوزخ معذبست
ليـكن بدانجّ. داند ودارد نهمعجبـت
بـا رابت مظغَر و راى مهذّبست
"
جون نضل برمكى و يزيد مهآبـت

كورازز خم وصاعقه منقارومخلبست
انديثه بلند تو خورشيد مرقبست "
جونشيرسالوماه 「 ز بيمتودرتبست
ازجود تومعاث وز جاه تومكـسبـت

كورا ز نضلميدان وزنخرمر كبــت هر جند كو بفضل الهى مؤدبـت

صهر اجل هـيْ، محهد كه ذات او دردرّ 'روز كار كرانمايهاكوهرست بد خواه او 「 زغايلةُ خشم ${ }^{\text { او مقيم }}$ واردء بـسىمعانىوداند ْ بسىدسوم" در ملت مخّمدى و ملك سنجرى در اقتـدا بشانمى و التجـا بحق كاه خدم ^ ;واختن وحقشناختن در هـم اوست نعـت دنبا حقير واو كاه عتاب خصم 'عقايست صولتش ای مهترى كارقت " مههاتمملكت


 فرزند تو كزيده سوار يست درنبرد ;ارغ نباشد از ادب آموغتن دمى

-

 ¢ بر : خورشيد مرتبست § IV

جندانشعف' نبود كهوىرا' بـكتبــت
از رسم وسيرت تو عزيز ومرتّبسـت

- ههرتودر ضمـيروثناىتودر ع لبست

كاندر مبار كى سخن من مبجرْ بست

فرهاد را يصحبت شيرين هر آينه
ایآنك دينوملك خداىوخدايـكان
كر چه بثخدت تو مدى كم رسم مرا
درمدح خويشتن سغخن من بغال كِير

روز وشب تو باد شب قدر و روز عيد


:بحر ممجتث مثـن مغبون معنوف
هفاعلن

ملك لقـايـى كو را ;لك بغرمانست
كه بهلوان جهانست و مبرمبرانست
هم از دلايل اقبـالهـالى سلطانست

* هم از نتأيج انعامهـا

بقاى ^ او جـن " ملله، را جو بارا نست
بلاى بحر و غم كنج و T فت كانست
ع- مل : بر

بر




دبوانصبدالواسع

بنان او جوستحاب وولى چو ريتحانست كه خُلق او بلطافت جوآب حيوانست كُمثت او را جـرخ اثير ميدانست بيش طبـعو ${ }^{2}$ دلتزرّوخاك يـكسانست "و. از آن قبل دهن او بر تـك مرجانست هواى تو ^^ طلبد هر كه اومسلمانست كهى كه باردمى حاجب تو كبوانست خداى عز وجلز ز آن ترا نـكهبانست ستوده راى تو جون خاتم سليمانست براو ج كيوان يـوسته مو جطوفانــت? " توهيِحكس كه وقت نام نه سر دفتر خراسانست كه او نه عاقلـه: عاقلان كبـانست

'سنان او چوشهاب وعدو جو آ هرمن اركر بُخُلق كندمرده ز ندهاين نهعجب لواى او را مرـر منير تمثدالست ايـا بلند محلى كه از ستا تويى كهمدحتتور استهدجو توحيدست
 خو شاكر ند ز عدلت كهى كه بزمكتىساقىتو خورشبدست تويى بعدل نـكهبان هده رعايا را زدوده خنجرتو هست خونعصلى كليم زبس كه كثتى اعدا زفضلهُ خو نشان اكر بقدرومتحل دشهنت جو فرعو نست زخواجـكان وامبران و بند كانوحشم كدام ميرست از سر كثمان لثـكر تو كدامخواجه؛'شناسىزامل ايا كزيده خصالى كهدستوطبع

دستو

 r|l|


71
كه درسرايش چحون توعزيزمههانست
نواختهاى تو در حت او فراوانست،
بنزد تو بعزيـزى برابـر جانسـت
ز بهر آنك سزاى • هزار چندانست ز نوعهاى كفايت هر T تي，：تو انست هم از عنايت تو كار او بسامانست كههر جه در حت او كفته｜ند بجتانسـت
ك از نـكويمى كويى كه تازه بستانسـت
بلال بلبل و ：وسفـ هزار دستانست
ز هفت انختر و نه هـرخ و چار ار كانــت

مسين دين بحقيقَت كنون عزيزشدست بدين تو اخت كه كردى بجاى＇او، كر خند جهانـيانر امعلوم شـل كه خو اجه عزيز「「 بروع سزاست كه اقبال تازه فرمودى در ينسهماه كهT Tبد بخدمـت تو بـكرد هم از كفايت او ${ }^{\text {شغل تو＾بترتيبست }}$ سباس ازايزدبارى كه شُدتما＂＇روشن ز بهو خدمت تو سانخت مبلسى امروز هه بوستانى＂＇آآ نرا كه نشاط وطرب｜＂ هميشه تاكه قوام جهان على الاطاكت

بهانتو حندان كار كانو جرخז＂，اخترر اعا
بامر إيزد تأثِير و سيـر و دورانسـت

凹 あ か
r－مل ：خاجهعزير ؛ بر ：خو اجه حسين
ا－بر ：بـجان
：ع－
 تو



ديو ان مبدالواسع
-LAKlo

بحر مجتث مثنن مخبون متخدوف
مغاعلن نفلاتن مغاعلن نعلن

ايا ستاره بطاعت رمين يـــانت بجـز فلك نسزد روز رزم ميدانت نيافريـد بدولت عديـل يزدانت خداى عزُوجل دولتى ' دركر سانت امان زضربت شـشير آتش ${ }^{\text {ا } ا ف ش ا ن ت ~}$ مغالف از فزع تير و زخم بيكانت حسد برد فلك الـستقيم از ايوانت باستقامت ملك و سلامت جــانت كه بندهاند فزون ازه هزارسلطانت كه آيت لـن الملك مسـت درثانت متـابعند مهـه خسروان كـيهانت ثناسراى ودعاكوى و آفرينخوانت
(埕) بجز مَكَ نسزد كاه مدح مدَاحت نِاوربـد بهّهـت نظير ابــامت ز بهر امن خلايقممى دهد هرروز كَمحاربه كردون آبكون خواهد
 هر T آكهى كه در ايوان بار بنثبنى
 تـرا خرد نـكند نهكرد كارىليكن كمان خلقآنـت
 خدا يـكانا تا شد ‘ بامر تـو بنده
(吅
 سجد q-

7

عزيـز كشت ز تشريغباى الوانت
مطيّ بادند اين ' هر خهار ار كانت

قبول يــافت ز اقبالهــاى انواعت هديشهتاكه بود بادو خاكو آتشو آب

بدشــنان تو باد التفات دولت كم
زالتفات رئِس 「 هرى بغرمانت

19

بحرمجتث مـتن مخبون هیذوف
مغاعلن نعلاتن ^هاعلن نعلن

زهى بنايحى كآنرا بهاى ع بستانست
نهز يبوزينت آنرا ' فياسوبايانيانست

زهين آنز نظافت"'جو خلدرضوا نــت

تو كويى آنرا تأثير آب حيوانست
زخوشي آن دار النعیمي حيرانست
(هم)
نهحـن و بهجت آ نی اْ شهارواندازه
[00.] [
 مقـام منتخبانــت " و مقصد احر ار زخاك ساح
ز خو بي آن زات العماد منسو خــت

「



II

دبوان عبدالواسع

ز بس تكلف كاندر عمارت ' آنست
لطيفة هنرست و نتيتجــن جانست
كه باجلالت خورشبدوفرّكيوانست
ابوالغتوح كه او ${ }^{\text {| }}$
كفشمدارودلشتطبوغ
يمين او چمن جود را جو بارانـت
هميشه تاكه قوام زمبن ز ار كانست

تبارك اله ازين بقمهيى كـ بندارى خلاصسن خردست و دقيته ادبست مدام بــاد مزـنَ بفـرَ متحتشهى عزيزدين شرف خاندان خواجهيمين ستودهيى كه سخا ووفا و دانش را ضهيراوفلكعمل * هميشه تاكه نظامِفلك زاجرامست

بقاشُ باد در اقبال ودرشرف ^ هندان ${ }^{\text {هِ }}$
كه مرزمين وفلك را ترارودور انست
-戗

بیر رمل مغن منجون متنوف
فاعلاتن فَعلاتن تَمَلاتن فَعَلى






 r

جاكراوستمر آن كزامرامتشثــتـتِ

 هـه ميانجهانرا نبود صد يك از آن كا كه
 مركز نابِّ او زَهرة شير اجــت



 ترييت كردن كار نضها از كرمستـت كاه جون نيزه بوصف تو كرفته قلمست تاكه خورشيد ز ^ افالاك بتابشعلهست

مارح اوست مر آنكز شـرا معتبرست هـكم'وخلقو همـشنافنوخوبودالاست
 دامنو جيبو كف سابلش از بخشش او مقصد نـاوك او مهرة مـار سيهـت بسر سر دشمن او بيخته خاك اسفست يافتست 「 از انـر تـربيت او حرمت ای جوانبختى كز آرزوى آن كه كند جبلى همتجو دكر حاشبه در خدمت تو كار اورا نسزد جز تو مريّى زيراك
 تا كه ناهيد ز
باشت در" دولت واقبال و بزر كى كه ترا
ا- لا : منتغـــت ؛ د : محترمست ؛ اين بيت در نسخنٌ بر جنيناست : مادح اوست هر آن كزشعراى شعرست




بحر مضارع هثمن اخرب مكنوف محذدف
هغهولُ ناملاتُ مفاعيلُ فاعلن
 ذات الحبك ز طايفـن بند كان تست شمس الضّحى ز حاشبه بار كاه 「 تـست كر كسوت ملوك كلاه و قبـا بود



 نوشببن شراب و نيوشيدن سهـاع
 كردون غلام و بخت بكام و عدو بدام $\quad$ دارى كنون اكر نخورى مى كناهتست

تو ,بلموان اويى و او بـادشاه تست





بحرمجتث مثمن مخبون دجذوف
مغاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

كـال دين رسول و مaين اسلاهست
موّيّدى كه نهجونحملماوزمينر امست
از ${ }^{\text {; }}$
زمانه حضرت عاليش را زخُدهدهـهت

زاهتهام تو بيوسته عيش بدرامست
برين
مم از نتـايج ظلم صريح آِيامست
شود ميسرهر ع ازغلاك مراكامست"
در Tاســان وزمين جايـاه و Tارامست
(
مظفرى كه iه جونطبعاو هو اباكـت
اكرشدست جو يوسف عزيز نيستعبج
متاره همتت شاهيث را ز اتباعست بجاه’ بر همه'
ايا خخجسته القايى كه راد مردان را
بخدمت تو شب و روز آرزومنـمم

اكر بحشممنايت " " بسوى من نـكرى

$\qquad$

ندارد ؛ بدين نعو : س، لمل : دانش تاماست ؛ م : ذاتش آثاماست ؛ د : دانش تامــت ؛ ب :
دانش آثامست ؛ بر : رايشناماست

 -1ـد : ارادت

ديوانهبدالواسع
طییده باد چو ماهى متخالفت بر خاك زرشك T
C

بحرمفـار ع مثناخرب مـكفوف متنوف
رفمول ناعلات مغاعيل ذاعلن


در محغل كـكام باطلات ا كرمست مستوفيى كه بر مه4 اكنا متدمسـت سَحبان شود زمدحتاو 'هر كه آبكَست ويسرا باتفــات كغـايت مسلمست ز آن كوعزيز كرده سلطان اعظمست همواره در مراى معاديش ماتمست جون كانران £ٔ ترين عذاب جهندست راىتو حون نـكـين وسماوتحوخاتسست وز سيرت تو ماعده ملك مدعكمت

در مجحـ كُفات باجهاع انضلست مستوليى كه بر ممه اعدا مظغرّست قارونشود زخدهتاو"هر كهدغلساست از خو اجـكانمشرتومغرب على العوم نامش مخالفان نتوانند كرد خوار يوسته در و ثاق مواليش مبجلس است ای مقبلى كه خصم توز آسيب خشمتو رسمتو جونروان وسيادت جوقالبست از هْت تو مرتبـن هرخ ْ ْ تاصرست

ز


ع r

تو ! بر : بحضرت او
هـ د : روح

در كاه توجو كببه وطبعت ²
جونطلمت توخُلق لطيف توخرْمست

شاهى كـه اختيار ملوك میظمست
كاندرمزاجوطبَتومعجون^ ومدغـــت
دايم عطاى دست " جواد تومرهمست
لفظم ز هُّت تو هو ديباى معلمست كریه زمن بهجلس تودرد سر كمست

وزمدح توترست
تا در تنم تَجرّك وتـا در دمان ندست تا درزمانه كاه نشاطستو كهغهست 18

ايوان '-
هون سيرت توقصر رفـيع تو نادرست آن نايب بناى خليل بن آزرست هوندر حدودطوس نزول اختيار كرد كردى بجاأى لشـكراو T ن سنخا وجود الى مغضلمى • كه خسته تيرزمانه را • ' طبعم زمدحت تو جودرياى اخضرست بيشتـ ميل من ز مهه كس بتخدمتت ازז' مهر تو برست روانی كه در تنــت جويم محبت تــو و كو يم مديح تو هر كز كل نشاط تسرا خار غم مباد

دور فلك متابِ تاو باد تامُدام 10
ماه صفر متابع "1 ماه مترّمست

دستت ؛ بر : خلفت


 ا1- بر : هصاقب

دوام

F8

بحر مجتث مثـن مخّبون محذوف
مفاعلن فعلاتن مغاعلن نعلن

امير عالم عادل شـجاع دبن عهرست
سنانو ختْجراو خونقَاو جونقدرست
جوقصه, رزم كندنغساوهمه هنرست
شعاوت ابدى با عدوش هم نغرست
جوروح در بدنستو جو نوردر بصرست
بنزد هر دو كرامىتر و عزيز ترست
بر Tاسمان شجاعت ستار: ظغرست
بهر ديار و ولايت حكايت
زنوك تِر تو شير سياه بـا
هر آنیهه زير سیهر بلند جانورست
خداى عزوجل را بكار تو نظرست جلالـت فلك المستڤيم متخنصرست

Y Y ازين بيت
بعد در نستها لا نيست و كويا جند صغه
 بر : بر

عزيز بادى تا بر فلك ；رو غ خورست
زمدح تو چو جبل بر بدايـ كهرست
نثار كردن جان عزيز بی خطرسـت
ز بان او بثناى تو سال و ماه ترست ع
بشرت وغربمهه خاصو عامر اخبرست
در T Tسـمانوزمينسعدو نحسوخيروشرست

عزيز كردى هم نام خويش را امروز ايا بزركى محتلى＇كه خاطر جبَلى بنزد او ز نشاط حضور تو r اكذون بخدمت تو اكر كم رسـد همى r زحيا ز اعتقـادى كو در هواى تو دارد ههـيشه تاكهز هفتاخترو چهارار كان

شراب نوشوطربجوىو كامرانكهترا
فلكمطــعو جهان رام و بخت راهبرست



حرف" "ح"


بحر مجتث مشن متصور
مغاعلن نَتَلاتن مغاعلن نَّلان

سفير عغو و بشير نجات و بيك فلاح برحهت ملك العرش خالق الارواح「كه هست كانى كنش نتو ح دامغتا كه دستاوستِكَ جود كِيباى نجاح
زراىأوستجهانجون'فروختهمباح
بدست زُهره ومريخ بر بطـت وسلاح
جو آنتاب منيرست طللتش وّضاح
مخالفانث جهون نار و آبى وتّفاح رسيد مدت روح و كذشت نوبت راح
(ه) رسولخيرو بريدثوابووفد
رسيد و داد بشارت هـه خلابق را خجستَباد قدومش بر آن مباركصدر ابواللمالى عبدالصّمد عزيـز ملورك ز زَوناوستزمينجونفراخته كردون ز بهر رامش احباب و كثتن اعداث هو آسمان برينـت هـتش عان [70] شـكم شثكانته و روى زرد و دل سيهند بزركوارا مـاه بزركوار آـــ
 ارواح ₹- الاس،
yr
سزد كنون كه تقرب كنى بنخيروصلاح
سزد كنون كه توسّل كنى بغضل خداى
 ايا جوصاحب رى نام تو علم بعلوم＇
نههست درهـه عالمترا جومن ² مَّاح ناهـستدرمهه كبتىمراجوتو
جو اعتقاد شناسى فهـا عَلَى جناح اكر • ملازم خدمت نبم بظاهـر تن

هيششه تا بود اندر جهان مسا وصباح
هييثه تابود اندرفلك طلوع وغروب
رهين طاعت تو باد سابي الافلاك
معين دولت تو بــاد فالت الامباح

あなか

ז－عـ د ：جو تومنترا

$$
\begin{aligned}
& \text { Y بر : ويا }
\end{aligned}
$$

حرف ((د)

47 - مدع صهــالاد متكبه
بحرمضار ع بشن اغرب مكنون مهنون
مغورلُ فاعلاتُ مناعيلُ ناعلن

و آنرا مَآلت بدولت ميبون نشاندهد،

در خدمت سبهبد شاه جهـان رهد
ازلاله خاكرا ' ك كين طيلــاندهد
كر آنريدكار نلك را زا زبـان دهد


 از زخم خويشتن بشفاعت امان دهد جرخ از شهاب نيزة اورا سـان دهد كر بث زمان مخالف اورا امان دهد
(a) كو تن باغتار شب و روز بنده وار
 ميرى كه بـر شايل او آ آرين كند هر دولتى كه تاعــده او 「 تبه شود


 كر خصم اوجو ديو در آيد بكار زار كرد از سـر زمانه بر آرد نهيب او
( 1 (a)


yo

از دولت تو بوى كل !وستان ' دهد مـهر تو نغس را جوطبيعت توان دهد درّى كه بحر زايد وزرّى كه كان دهد شاهى كه ملثرا ! بیچوتو ع بهلواندهد جودتبشخْصمردهجوعيسىدواندهد كاه سلام بيش تو شـكل كهان دهد اورا سّهر دولت ماحب قران دمد او را خدای مهلكت جاودان دهد وقتى كه شرح وَصهُ ماز ندران دهد، دل درخبر نبندد ' وتن "' درعياندهد وى را ستاره هيبت يـل دمان دهد ناحار تن بعاقّت اندر هوان دهد Tانـرا خداى مریت־ آسهـان دهد كرز
 در بوستان بفاخته شیر خوان ساقى بدسـت تو

تصـاند

اى خسروى كه خار بدست بوافقت مدلح توصدقرا جوشريعت بيان كند با جود دست تو نفسى يساى 「 ناورد تو بهلوان ملـكى وفارغ بود زخصم عزمتزسنــــ خار هچوموسى كثايد آب ايـن شود زتِيقضا " هر كه ' بشت را هر كس كه بامحبت تودلقرين وT نـكس كهגخدمتتو كنديك نغس بطبع^ هر كو بشير مردى رستم مثل زنــد كرهيِّ دست برد تو بيند بـكاهجنـع كر روبـه ضعيف تقرّب كند بتو هر كـى كه دل كنونتنهد "' بر ' 'مو ایتو شاهابر آن زمين كه توروزیقدم نهى وT نراكه اينستننسبك آيدبكوشاو زين بس بيك دو مفته حمنهاى باغ را تازاغِ نوحه كر بضرورت مـكانخويش جونطبّ تو شـكفته شود ارغوانبباغ ا-لا :كلارغوان
 بودزخلت ؛ بر: زذخم
 بنهد


ديوان عدالواسع
Y7
آنراز ز " تو ملك العرش جان دهد هر دم بـدع. تو هدد امتحان وهد اورا بجاى هر مزهبى هد بنان دهد
وبرا جوتو لطافت ${ }^{\text {T }}$ ويرا جوتوسعادت " بخت جواندهد ابر بهار باند و بـاد خزان دمد

اى مقبلى كه كر بجهادى كنى نظر
 خواهد كه'مدحتتو نو يسدكهذو الجلال بیمدح. تو نفسنز ندهر كه كرد كار بى مهر, تو قدم نهد هر كه روز تا باغ وراغ راسلب سبزولَون

بكذار صد هزار بهـار و خزان بكام
تا هر هه كام تست ترا ايزد آن دهد


بحر هز ج هـُن اخرب بكنوف محذوف
منعولُ مغاعلِ مغاعيل نمولن
( (
وصلى كه مرا از تو عيان بود خبرشد
هجرى كهمراازتو كهان بوديقين كـت


 در نــغن بر بيت ذيل دبده هيشود :
بی مهر توفدم تنهد مر كه روز كار
Ү-q- د‘ ب :

YY

كويى ز دلم بر دخ تو شيغتهتر شد هنداشت كه يـكباره مرا ازتو بـو بـر شد جونروى توديدم هـهاحوال دكرشد جان و دل و دينم بسر كار تو در شد
 كو واسطة عقد هـه اهل خورشيد صفات آمد و جمشيد سيرشد معقود لواى ملك شير شـكـر شد r در كاه تو از تاموران بر ز حَشَر شد شـشير تودرمعر كه غالب جو قدرشد هرشغل كه T T ن بىتوتدر كرد هدرشد تـا تـتغ تو سيآر: كردون ظفر شد
 درچشم لُطْف رسم بديم تو بصر شد هـشهودل بدخواه توبردود وشررشد در كوه بـكردار كشف زير حبر شد هرمشترى وزهره وخورشيد وتمربـد سنبل جو دوجرّار: Tان طرنه يسرشد وشد

تصهاثد
كثت ازدلمنتافتهترزلغ توبررخ يـكِند دلمنهوسعشت توبـكذاشت هندانك توان بود بـكوشيدم و T $ا$ خر تــا من بسر كوى تو آرام كرفتم كويح مـكر Tرايش, 'روى تو بخو بى [Y••] كردونِ معالـى عضد دولت ميرى كك بروى بهى و راى ز انديشه او مهلكت مشرت ور مغرب اى بار خدايى كه جو صتحراى قِيامت تدير تو درملك مؤثر جو وضضاكثت هر كار كهT آن مىتوتضاكردمبا كثت
 با منزلت و راى وكف تو باضافت در جـسمشرفـرایرفيـع ^ توروان كثت تادست فلك T تشش بخت تو برافروخت ای شير دلى كز فزع تيـن تو تنبْن آمد مهآزار و بساتِن "' ز رياحين سوسن جودورخــار \& آن شهره صنم كثت

ا-

 9- د : جشمودل بدغواه بر ازدود وشررشد ا اـ ب : بساطين

ديوان عبدالواسم

از زاله و باران ههه بردر"و كهر شد وز لاله سم T مو شنـكرف سير شد اطراف جهن زينهمهه بيجاده اثرشد ' جون بلبل دل سوخته برشان شجرشد از رايت وراى تو بر از زينت وفرشد وزهيبت تو دشمن تو خسته جـكر شد تا طبع سليم \& جبلى جفت فنكر شد جونبر جدر ارىشدو جوندر جدردشد


كام ودهنلالهو كل جونصدف ودر ج
 اكنافزمينز T Tن همهبيردز هـتْبَ كهت
 آنى ك سباه ملك عالـم عادل از قدرت توحاسد توبسته نفس كشت درّ ت تر بيت و تمشبت شـكر و مدبت ز اوصاف معاليت " ز اصناف معانـى تاخار بنرمى نتواند جو سمن

احباب ترا بزمكه تو چو جنان باد
كاعداى ترا رزهـه تو خوسقرشد
dosea C = JA

بعر مضارع مشنن اخرب هكفوف مهخدوف
مغعولُ فاعلاتُ مغاعيلُ فاعلن
كردون ^طــع صدر اجلمنتخب بود
(a) تادر جهانمعاقبت ^ روزوشببود

 ب : درر
 تصـيح فياسىاست

يوسته از محامد او بر خطب بود سرمايـن هــه نصـحانى عرب بود
Tفت هــه نتيجه آب 「 عنب بود جون شيرسال وماه كرفتارتب بود
 جون مِهر با عطارد ومه با صصب بود كه سيرت تو برتن ملت سلب بود وززفخر ‘ آنهميشه دلشبرطرب در T Tسمان كثاده بمدح تو لب بود كر درد سر دهيم ترا زين سبب بود آرى هـيشه خار قرين رطب بود عودى كه بوىدار نباشد حَطَبِ بود خاصه كسى كهاز جبلاورا نسب"'بود كات كيمياى ثقـل مرا در لقب بود در مجلس رفيـع تو شعر و ادب !ود تقصير كردن تو بغاين عجب بود بر من روا مدار كه رنج طلب بود

والا محمد T Tنك صدورملوك عصر ' صدرى كههر بديهه كهز ايدّزخاطرش

 ای مهترى كه هاويه هنـامام انتقام سهم, تو با مختالف و وهم تو باعدو كه هـت تو بر سر دوات كُنَ بود زهرهبطرف ساز توماند بر آسـان ایصاحبى كه تِبِشبـور وز همهجوتِير " وردردسر كشى نهعجبز T T تكسـسروى نضلتوز آن نكوست كـ باوىتفضل است كرشاعران كنند كرانى بديم نيست تتخفيفت حثم داشتن ازمن بود محال بهتَر زضـيلتى و تويتر و سيلتى در امـطناعِمن" مطلوب من جوهـت مهيا بدست تو


 تو تىمارعيتيم الا الا


ديوانعبدالواسع

حاصل جنانك عادت امل حــبـ بود
كر كوع تو ' اوايل ماه رجب بود

من واثمم بدان كه تومقصودمن كنى ليكن بكار من نرسى جون هر آ بنه

بادت جوروزعيد وشب تدر روزوشب
'ا روشنى وتير كى ازروز وشب بود '

Pdo. P9

بحر •بیارع مثن اخرب مكغوف مقمور
مغول ' فاعلاتُ ' سغاعيلُ فاعلات
 زنجيرهيى ز قير 「
 در مهر, او روانم و در هجر, او دلم بـم بـيار تهر دبد و فراوان ستم كثيد

 ناكه زمن ببرد بصد حيله و زسون


 لا، د، به مل، بر ا
 ף צ-

از رشیت ماهى وز نشيب ثـرى بعلم بر روى ماه و اوج ثرياً علم كشيد زآنسان' كسسركشدكشفاندرهيانسنـك از جود او نياز سر اندر عدم كشيد 「 ای صاحبى كه رايت اقبال و جاه تو دولت بر T آسمان جلال و هـم كثيد تـا كرد ذوالجالال فزون آبروى تو هاسد بسى زرشك تـو بادندم كشيد
 هر كز هواى خطّ تو بيرون نهاد كام

 تخت • تو در كار ستاره وطن كرفت رای تو بر كتار ² مـجرّه خيْم كثيد
 كو از عطاى تو سوي خانه درم كَثـيد كز كردشِ زهـانهُ جافى الم " كشيد شد راه سايلت جوره كهكشان زبس تا در نوادر "' قصم آ يد كه ابرهه " بادى جنانك غاشيهِ تو كشد فلك دايمّ چنانك باد همى تخت جم كشيد


 نوىودر ؛ مل: نبىددر IT آ بر: تادر نوادروتصم آيدكه ابرو باد
.

بحر خفيف مخّبون ممصور

ناعلاتن معاعلن فعلان

از تو عين الـكهال بـاد بَميد بو المعـالى محمد بن سعيد 「 ههـ نصل بهار و موسم عيد مهر تـو و عد وكينة تو وعيد اختران نلك تسرا جو عبيـد قول تو بـر معـانى تو شهيد حو تو ار كان نبروريد • عميد ${ }^{\text {T }}$ نهجولغظ ^ توخوب عقد ’ فريد
مادحـان تـرا زكالى لبيـد
رایميهون" "تو رقيب. عتبد "
از زماiه جو شاعيان ز يزيد
ببـلاى ركـر كنـد تهديـد
'ایى (هr (هr
تطب سعد اصل حمد كان عا روز كار ־ــو راد غ مردان را - ناصع و خصم را بغْلد و جهـيم مهتران زمين تـرا جو خدم نعلِ تو بـر دهـالى تو دليل جو تو يزدان نيافريــد كريم نه جو طبع تو راد ناصحـان تـرا بقـاى ابــد ای بر اسرار حاسدان تو غصّبا دارنـد وبن عجبتر ك جرخشان هردم


 كردون " د د : شيميان

زآن رُوای ' جهيلوراى سديد
شود اندر دهان او خو صديد ز آسهان سوى حضرت تو بر دـد متــاوى بود حرير و حـيد كز شههاب. منِر ديو مرَبد در ميـلن اكابسرى تو وَحيد شهريار جهان ثراست مُريد A حصّنة •• تست ز آن ههـ تأييد در ازل آفريسـ كار مـجيد ، رشهنــان تــرا عنابِ شديـد توبـه داده برسمــاى حميـد مدحت تو مراسـت چون توحيد بتو نزديستر ز حبلِ وردید كهخرد"'رابدان "' نبودمز يدr" شد زيادت ز غــايت \& تمديــ زود باشد بخْـدمتت تعديــ آلتى نيست جز ثنـالى جلـيد

تيره و خيره اند مهر و ميهر كرخورد دشمن تو TT حيوة رسسد از سعل مشترى هر دم روز كيت يدش نوك ناوك تو

دشمن از راى تو جنان ترسد
همتحو خورشيد در ميان نتجوم روز كار وزمان ע تماستمعیم
بهر: ' تست زین هده اقـــال
ببرثـت و صـقر شعـــد كردست دوستــان تـرا نوابِ جزيــل اى فلك را ز فملهـاى ذميم حضرت تو مراست خون كکب مدتسى بودم از ره اخلاص وز تو هر لحظه ديدم آن شغقت كر چه در خدمت تو تقصـرم من بدان ¹ و اثقم كه عهد برا دالتى " نيست جز هواى قديم

ا- رواه: : هדره وزيبايىديدار


 0ا-17 بر: بر آن

ديوان هدالواسع

خامه و عامـه الز ره تقليد كه بـاندم بَله خـرّمى ثو قصر مشيد

هيش ازينم فريسـد خواندندى شد كنون اين لقب !من 'لايت تـا كـه بئـر معطلّله نـون

هايـه هوت
سايـنْ دولت تو بـار مدبــ

ज

بحر متجتث مثن اصلم
مغاعلن نعلاتن مغاعلن فع لن

ز زند كانى من تلخ تر ستنن دارد
قدى فر اخته جون سرودر \& جهندارد

كه اوزسيمَجَه وازشبه رسندارد •
چو نار دانه و كلنار و نارون دارد

زر نج بادل سوراخ حون سسن دارد
خداى داند تاروز وشب چهه فندارد

رخی فروخته خون ماه برفلك دارد
 جودلوديده بر آ بم چو چچر خسر كردان لبانبـكو iه وجهره بتحسن وتدبصفت شود خو قبلهُ زردشتيان دل T نـكس مر اهميشـبدانج كاللـة كش اوو رخ مشقَ او



- ا Yا

بجز جفا نـكند تا هو من شبن دارد جهحسبتست r ${ }^{\text {كاوردر جغایمندارد }}$
 مرا درست نـكثتى كه او دشن دارد كه تــدرت قلم مبتِر زمن دارد كه از جبلَت دوح الامين بدن دارد كه با متحلَ على سيرت حسن دارد ز دولت افسر و زاقبال يـرهن دارد فلك ز TTتش افروخته متن دارد كه تول معتهد و دایى موّتَّن دارد كه او بـكاه كفايت بنيم زن دارد اڭكر جهه بر ذلك هغتمين وطن دارد وكر جه مولد ميمون نه ازيسن دارد چو مننز ايده وسيفنىییزن ז" دارد بـر كه تو ز اقبال انجسن دارد 12 هر آنسخن كه تعلّت بلاولن ״

بجز ونا نـكنم تا چُّو 'صنم دارم خهارغبتست كه هن درو فاي اودارم بروىوتنیو كلو آبتازهوباكست كراو حديت نـكردى بدانششكــهز بان بغهزه سحر نمابد كِّ نظر كويى اجلموفتدين T T:كشهزات اوروحيــت² ابو الحسنعلى آنخوب كنيتخوش نام Y ستودهیى كه سِدانش وتن هنرث ز يدم صاعقه و عزم ^ او ههـ ساله از آن بطانه اسرار هادشاهانست -هزار مرد هنرمند را نیندارم زُحل بِايـهُ قدر بلند او نرسد اكر جه نسـبتعالدِش نيستاز" اشيبان"
 ایاكريم خصالى كه سال وهه دوات ز بس سسغا و كرم برزبان نـكردانى


 ماعتهعزم

م نيــت

شكـستن الم و خستْ هز
كهخويشرا＇بشرفباتودرقرندارد
 بجان ثناى تو كويد هر آنك تندوارد عجب مدار كی نـبترز اهرمن＇دارد جو آٓتاب ز ذات الحبك لكن دارد زتكبيـى كه براخلامخويثتنغاردد همى قربنه تسبيع ذوالـنن دارد كازازنرايضداند • كهازسنـن دارد بآنـرين تـو بيوسته مرتهن دارد جو لالٌ طرى و لؤلوى عدن دارد خوشى وخرّمى مشك ونسترن دارد

زمانه بثتوردل دشمن آرا شبوروز بهد هزار تران آنتـاب نتواند مخالف توز آسيب ${ }^{\text {ب بيتبد بيوست }}$
 اكرهذر كنداز عز مجونشهاب
 اكر بخدمت تو كم رسد همى بَبَلى ثناى تو كه خراسان ممطّرست بدان لزوم خدمت لطينها كه مراعات تو زبانش را زبردهدحتتوطبعولنظخرمورخوب مهيشتاخط خوبانوعارض تركان＂ ز فضل ذوالـنتّت باد بهرة وافر كهبرهـنضنضلادستتومنن＂＇دارد

## 中かか



－Y Y




## (

$$
\begin{aligned}
& \text { بعرهجتـث متُن احـلم هسبـغ } \\
& \text { مغاعلن فعلاتن مغاعلن فCلان }
\end{aligned}
$$

ززلفمششكنشانتشدم جوسوزانعود دلى'جوسو ختهعودوتنى 'جيوساختعود قدم دوتا و تنم لاغر و شبم مدلود
 - جنانك دودة ${ }^{\text {ح حسـانبغخردينمتحودو }}$ مسخْرند ومطيمازهمه وجوه وحدود ز ا.ولتست ببهروزى ابـد موعود كند برو زفلك مثـترى نـــار سعود عطای اوست جونضل نهاد او هـه جدّ وسرشت اوهمه جود بسى مغالف ملعون و دشـن مطرود بآب طوفان نوح وبباد صرصر هود نكرد ستجده بفرمان ايـزد معبود ،
( بجزمن از همه دلماد كان ندارد كس زعشقتست جوزلف وميان ووعده تو از آنجو T Tتش يـيحان وزرد و نالانم بتو كنند هـهـ نيـكوان عالم نخر بزر كوارى كورا زمانه و كردون زايزدست بيروزى ازل مخصوص از T T; لقاى ¹ اوست جو فرّ هـهاى فرخذده حديث|وهمهنضل ^ وخطاب|وهمهنصل بباد صولت " و آب حسام كرد هلاك بر آن‘' مثال كه كردند دشـنانراقهر در آنرينش اكر خاك راز كبر T-تش
 Y- Y:

ديوان عبدالواسع
$\lambda 1$
غبار مؤ كب ' اوراr كندبفغرسجود
ايـا مراد معـاديت 「「 تّصل بـل برود
تراست طلعت ميـون وطالل مسمود ستاره يافت ز راى مبارك تو صعود ؛ نياور ند جو تو " هر كزاز كز آ فرينشخ خلقان " تو بودهالىمعصود اكرهو آهنو آتششوندخصمو حسود، خو معجزات براهيم و صنعت داود ايا ^ ز مرتبهُ بخـلوت و بهـلا و بغيبت و بشهود بمجلستو شضور و بحضرت توورود" رسم هو بيش تو آ يم "' بغايتـمجهود نه آليست مر اجز بضاءت " ${ }^{1}$ مردود ${ }^{12}$ سمر پ

تن مرادٍ ^ تـرا بـاد حُلهيَى ز دوام
سر بةاى ترا بـاد افسرى ز خلود




 ن

涫

بحر مضار ع مثدناخرب مكغوف محندوف
مفعولُ فاعلاتُ مغاعِلُ زاعلن

وT Tنرا :غخاروعكس وغباروصفا بود باينــدكى عـر و ثبـات و بقا بود خورشيد ييش هـت اوجون سهابود بيوسته بـر شــايل خو بش ثنـا بود هوواره خاك در كه او توتيا بود درجنـكـوصلعاو مهه خوفور جابود خواهد كهزينمر كباوراجنا نى بحرداجوْ جود جوادش عطابود ; آنجا كه شرط تاعده كار ما بود كويم كه اينزراه خردكى روا بود كر تهنيت كنم بـرياست، خطا بود انــيشة قبول ريـاست كجـا بود مقصود وى :ــراغ دل اوليـا بود
(艹) تانام T T T T آتشوخاك وهوابود ارجو كه فتخردين نبىرا ازين جهان خورشيد خاندان منيمى كه كاه تدر يرايأ معامد محمود كــز فلك مدرى كـه ديـده فلك المستقيم را درمهر وكـن اوهمه نفع وضرد بود ك\$ كه دوتاشودمهنو، كويىاومهى '
 خو اهم كه تهنيت كنم اورا بشغل جون بـاز بنـكم بمتـز بلنـــ او Tآنرا كه عالدــت مهنًا بـكَون ^ او و T نراكه دارد ازرووسا جآكرانبسىى از هر عمل كه او بتبرَع كند قبول
(
 r-


ديو انعبدالواسع

شغلى جنانك هنصب اورا 'سزا بود از T Tسهان سعــادت بى منتهـا بود رسم تو شر ع را چو سسن را صبا بود رخ بر زمين قصر توسايد، دو تـا بود

انبوهتر ز موقف دارالجزا بـود سعيت هثه جو حاتم طى در سنا بود بيراهن حسود تو جون كل فبـا بود چون لاله دشـن تو سريـ الغنـا بود دار السلام باشد و شمس الضْخى بود ماء الحيوة باشد و بدرالدجى بود بى سيرت "تـو دين عرب بى بهـا بود دل در نهيب باشد و جان در عنـا بود در كام شـيـر و در دهن ازدهــا بود شعرم همه نتيجها صدق و هوا بود مدحى كه جز بیيش توخوانم هبابود ${ }^{2}$ در ضمن هر قصيده: صن صد كوا بود صنعت مديح باشد و حرفت دعا بود كر يك نغس ز دوستى تو جدا بود

زيرا كه در جهان نش:اسم على|العهوم اى مقبلى كـه حصه بغت تو هرزمان راى تو ملك را حو چهن را مَّطر بود همواره قامت فلك از آززوى Tنك بيوسته بـار كاه رفيمت ز زايـران حر صت هعهجو صاحبرى برستخن بود تا باشد از نـاط حو كَل تازه طبم تو تا روى تو چولاله بود خرم ازطرب زيبدكه بزمعاهت وساقيتروز جشن شايد كه بـاده تو وجام تو كاه بى همت تـو ملك عجهم بى خطر بود از بس كه بد سـعال تو از انتقام تو فوزى •عظيم باشد اكر جايـكاه او مى آنـكه در ستايش زات شر يف تو شعرى كه جز بنام تو كويم هدر بود بر باكى عقيدت من در هواى تو در خدمت تو طبّ و زبان مرا مُقِمـم دور از تو هدجَو ناردل من كغيده باد


Y-
ا- لاهب : وعیرا
r- بَمل: روز


íL خير و شرَ آدميان ' از قدر بود تـا نفَ و ضر عالديان 「 از وَضا بود
بادا قَدَر مواةت T T آحت غرنَ بود
بادا قضـا متابم آنتحت رضـا بود

C10.

بحر هزج مثن اخرب هكفوف محذوف
مفعولُ مغاءِلُ مغاعيلُ زمور لن
وى وخرخفلك خورده باقبالتوسو كند
(هr) الى نضلازل كثتهدر احو انتو بيـو ند
و آوازة: جود تو در Tفات

كردونجو توفرز انهو كيتى جو توفر ز ند
بيهوده سفرهانى كران چند كثمثـند كاهاز همهان رخت كشثمسوى نهاو ند كاهى كنماز بلخ كنر ${ }^{\wedge}$ سـوى از"' شهر ;شابور ره كوه دهاو
 زين كو نه رياضت نـكشد هـيَ خردوند اندازء جاه تو ز افلاك فزون شد Q • الى بار خدايى كـه نياورد و نیرورد ازسرسبكى درطالمب خدمت معدوم كاه از حـــ بــطام نهم روى بقزوين كاهى كنم از مرو سفر سوى بخارا
 آن بود كمان همه كس در خرد من درجستن هيزى كه فنا هـره اT نست

ا-م : تا شر و خير آدميان ؛ س، مل:تا خبرو شَرع عالميان





ديوان عبدالوسع

إن ظصه تهامسـت همله عهر مرا ريذه
تاسمىتو باشد دل از آنبر تتوان كند كر حندنتاوستز هر كو نهبر آنبند' برزغْل خدا يست و بر افضال خداو ند زينْبيشرا درغم اين حادثه مبـند هيوسته بجز با تد

كر بند بزر كان نبذيرفتم از اوّل بااينهمههر خیند كهوديرينششدست آن آن اين كار شود عاقبـة الاهر كثــاده زيراكه همه تكئه هن در طلب آن آن
 همواره بجز با طرب و كام 「 مياميز



T\& - T 0

مفاعلن نمالن صفاعلن نملان
(ه) خدا يـعانا هردوزعزت انزون باد

شعاوت ابدى باعدوت مقروت باد ^ زجور كردونبدخواهتو جو كردونباد
 چو ز ردخالف تو زير خاك مدفون باد مكانتخت تو بر فرت بنخت ميمونباد"
r- ש، ع-لابل: جام

سعـادت ازلـى بروليت موتو;سـت خهـيده قامتور خ برسرشكودل بر نار ضهير تست شنور خو جشهـة خورشيد بحّشمتست كه خودخاكوزر بوديكـسان ایِا بجاه تو نا زنده ${ }^{\text {¹ دولت مسلجوت }}$ 1-بر :ز هر كفتهبر آنبند

Y Y ب : دو لت هبر :دو لت (is) A- اين بيت در »

94
بريدهسر جوقلمرشت كوز׳
بقاى ملك توازفهم ووهم ع بيرونباد حسودو خصبمتر اجونجتحيمو جيحونباد فروشده بنشيب زمين جو قارون بـاد اسير حادثه روز كار وارون² بـاد عدوت در اسف وغدر عالم دون باد لوات را اثر رايتץ فريدون باد حسود تو ببلا مبتال خو ذوالنون باد

ز حـكم تايل نون والقلم منازع ' تو عطلى دست تواز حدّوعد فزون آمد شمیشه ز آتشو آب بلاوغمهل وحشم هر T نك طـبـ تو قارون نخْو اهدازثادى ابی - هر آنكنيست باقبال ردز كار توشـارون وليت با شرف و قدر عالم علويست نـكينت را شرف خاتم سليمانست هـيـثه تا نبود جز بآب و نـان زنده

چو برج ودرج ز زمدحتو خاطرجبلى
براز ستارة رخشان و درّـكنون باد


بحر رمل منــن مخبون اصلممسـنغ
فاعلاتن نعلاتن فعلاتن فملان
(叫)


 بادهـوارهجوخونروىتوازشادىسرخ٪ "

 (11 الـ دو بيت اخبر در د ، ب ب بعد از هند بيت ديكر بـبت شدهاست.

ديوانعبدالواسع
تا جو خورشيد نباشد بجلالت مه نو هرزمان حشـت تو هون مهنو افزونباد باد ييوسته بفرمان تو كردون كردان تد بد
 تا جهـان باشد بيروزى و بهروزى را مدا تو تاعده , خدمت تو قانون باد


 شفقتهـاى خداو نــد ملوك عـالـم در هـه وقتبراحو التو جون اكنونباد


بحر مضـار ع مــن اخر ب مكغوفمفصور
مغعورُ فاعلاتُ مفاعيلُ ماعلان

وى از مهابت •تو دَبِ دشـن تو سرد
روى فلك ز سير سباه تو بر ز كرد
هم نسام مرتضايى از آنى بعلم فرد همـجونفرشتهيست بريدهزخوابو ابخورد در يـش تویه يكتنو هي هدهنز ارمرد




90
چون تو نبود رستم سـغزى ' كه نبرد
بودى سز ای آن ثهه در حتّ تو بـكرد
جونحار چیيز از إندهوتَمارو گرمودرد
قد كورَّون بنفشُه واءدك بقا جوورد
شنـكرف تا بر نـك نباشد: جولازورد
هوواره باد سـخر: تو خرخ تِيز كرد

از دست ساقيان سيه خثم سبـز خـط
دايمر شر اب سدر خ ستان در سراى زرد


بتحر دمل مثهن محذوف
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

روزوشبدر خدمتسسلماندينسنجر يود (
دوستدار و بنده مير اجل جوهر بود وT
Tآسهان خواهد كهبردر كاهاوحاكر بود اختيار دين، كه سال ومه بتسن اختيار
خاك بـإش را ذُ كا بيضه 'اعنبر بود آنخداو ندى كه نزديك هو اخو اهان او
آب دستش راصفاى " و آنهنرمندى كه نزد:ك دعاكو كويان او






دبو ان عبدالواسع
جون كتوقيعدردستش قلمخصهشمدام اشك بارو زرد رخسار وبريده سر بود سالومهاز حشثم ودلدر آب ودر T ذر بود لفظشاندرشـكراو جونعقدير كو هر بود بحرو كو مو كانازو بی 「درو سيموزد بودا خاكــارو باد بيهايــت خصمشر آَن قبل تاممى كو هر نشاند دست او برمادحان' r بحر جودو كوهجلمو كانعقلستومáيم
 ور جه عهرم خونبقاى نوح بيغمبر بود 7 بس بعر خو يشتنمدح تو نتو انم كزارد تازدور T Tسمانباشد هر T نع انمر جهان از حياتوموتوسمدو نحسو خيروشر بود

Tآسهاندر بايهأَ كمتر ازيكزر ^بود

TA


بحر رمل مثن متدنوف
فاءلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
 آن خداو ندى كه كر خو اهدبهتكبكر ا ازطريت تر بيت بـا قوّت شاهيت كند




 -

 كردش كردون ز باندرحلق او سـكبّنگكند كاماور امدحاو جون لالهمشك اكمنح حند هر كه اندرحتاوراند بيد كويى ستخن و T نك بـكشايـدهن جونلالها ندرمدحاو مدحتش روحالامينطبعمرا تلقين كند از خداو ندى بهرو قتى ثهى تحسـن كند جو نك توقيـع شر يف او＂＇مر ا＇تعيتن كند كو همه كسر ا بقدر فنـلخود＂＇اتمكين كند هرزمان تا او بمداحى مرا بكرد اختيار حون＾ستخنهاى مرا درتازى ودر．ارسى T ننطـعدارم كهتخصيمىى بود زاقر انمرا ايزداوراز آنقبلطلطان املفضل كرد كز براى آن رعايت كرد نم Tآين كندr كرجه حقخدمت سابتندارم نزد او كو بجایىفاضلان افضالصهد هندين 18 كند كردم اين معنى توقَّ زو باستظهار آن تاصبا از لاله و نسرين بوقتْ مى مورازدست بتى كزروىو علرضهرزمان مـجلس و بزم ترا بر لاله و نسرين كند

なが


 Q－بر：بود نودرقرون
 خود بندين

PNo Yid; \%


بحر رمـ •ثـن مهذوف

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
(艹) ای كر يـى كآسهانبغت تر امنصور كرد
 ههت تو چون دمعيسى حيات خلى ككت طلعتتو خون كنسموسىجهانبر نور كرد
 آبكلكت راستار هكيمياى درتساخت• خاك بايت را زمانه توتياى حور كرد عهر شاز كانورو مشكروزوشبفانى نكـت² هر كهاودر خدمت تومشكر اكافور كرد ماندتامتشر بخوابا ندر جو اصتحابالرّقيم
 دوستانر اازصر ير "اين نواىجنكـساخت دشهنان را از صهل آن نداى صور كرد

 از هواىتودلمر ابْخت منشورى نبشت Y Y د : ضنيا.




مدح تو جون كوهودرياخاطروطبعمرا


$$
\begin{aligned}
& \text { روزوشبخوش } \\
& \text { روز روشن را زمانه جون شب ديجور كرد }
\end{aligned}
$$

$$
C d_{0}-81
$$

بحر مجتث مشن مخبون متصود
مغاعلن فملاتن مفاعلن فـلان

خدا ترا ز بزر كى هر آ نجه بايد داد بزر ككوخردّو زن ومردو بندهو آزاد بخدمت توهر آن كز نزاد آدم زاد بلندرایو جوان دولتو بزر كـنزاد كه باشد از اثر عدل او جهان T باد هـكان دانش و ينـياد دين و قَبلةٌ داد از آ;که بود باحوال او دل وى شاد
 هـى بواسطةٌ T Tبو خاكو T Tتش

ع- سـبـيت اخيردر لانيست و بجاى
 آكر جه بود ابوبكر يارغار رسول. نيافتى بحقعقت جو مصططغى داماد

دو بيت اخيردرپ بر ه نيست. ه- لا: خاكو آبر وآتش

خنا نك سیرت تو هست عَرن مظلمومان خداى عزوْجل روزوشب مسين تو باد

P80 SP

بحر هزج مثمن اخرب مكفوف ــنـوف
مفول＇مغاعيلُ رفاعيلُ فعولن

يّوسته ترا دولت بيدار ترين بـاد
در خاتم تأيِد تو ناهيد نـعـين بـاد
توقِّع شريف تو فراز ندهُ＇دين باد
بآ حاسد تو عالز غدار بـكـين باد هردم كه بر آرد نغسِ باز بسين باد زير قدم همت تو هرخ زمين كردنده زمانه برضاى تو رهين باد تا حشر ترا ياور معبود معين باد شادست در ين موضـووتا بادجنينباد از همتاو＂تدرتو چونجر خ برينباد
（保）همواره ترا ايزد جبَار معين باد بر تارك اقبال تو خورشيد كلاهست تدير لطيفـ تو فروز ندهُ دنيـاست بر ناصح＂و عالم اسرار׳ رحيمست T T آلكس كه ز ند جز برضاىتودمیدمَ زيـر علم دولت تو بنخت روانـــت تا بنده ستاره بوفاى تو كفيل است درملك ترا
 ازطلهتاو＾قصر توجون خلد برينست

から口

 ازهـت تو
$x d o=87$

بحر هز ج مسدس اخرب مكفوف محنوف
مفمول' ،هناعلن نعولن

طبع تـو قـرين خرْمى بـاد بِبستان ز خوشیى و خرّمى داد در بـاغ هــى كنند فريـاد و ز زاله هوا چو چشم فرهاد خون T T و ز آنست جهـان بكَونت آ باد از ععر مبـاد يــعنفس شــاد ايـزدد هـه در ازل ترا داد 「 دريـا نبود جو طبـ زتـو راد در متجلس 「 تو مرا كم افتاد من بنـده ز بنـدكيت آزاد غهبى جهان جو كرديَم يـأد خون چهره: نيـكوان نوشادٌ از لالهه رخان قد شـثشاد 1
(a) وتتيست خوش و جهانْتْ مرغـان جو مخالفـان جاهت از لاله زمين جو روى شيرين الى طبع ووقار و خثم وحلهت در ذات تو هار طبع جمعست T Tنكس كه بشاديت نه شادست آنـى كـه خصايص بزركى لؤلو نبود جو لفظ تـو خوب هر جنــد كه اتفـات خدمت يك لحظـه نبودم و نبـاشم شد بـر دل من هـه فراموش
 آراستـه بــاد مبلس تسو
 rلا • ب: نيــت
( \& \&
(llidar

بحر هز ج مثـن سالم
هغاعبلن مفاعلننمفاعيلن رناعيلن
 توهر كز زو ندارىجاندر يـنا ندرمهـ كارى ترا اوزان همىدايثم كرامىترزجاندارد ندارد باى باجود ز بيم ازدها بيكـر سنان تو همه ساله اكر چهه آ فريدايزدزمینرابـست درصورت ز اقبال سم اسبت محلز آسمان دارد تو هستى مهر بانبرز يردستاندر همهو تثى \& از آنايزد هـى بر برتوفلك رامهر باندارد توداریاعتقاد خوبودسترا دوخوىخو ث ترا ايزد بكام دلهمى بيوسته زآن دارد ز آـأثِر سر شـشير نيلونر مثـال تو هوه




 جود
 اخير در لا و بر نــــت

الاتا ماه تابنده بـكردون بروطن سازد’ الا تاكوه باينده بهامون بر مكان دارد زيادت باد هرسـاعت بر غم دشـنان تو
عنايتهاكه در حقَت خداو ند جبان دارد

J ه

بحر مجتث مثــن مقصور
مفاعلن فَعَلَتن مفاعلن فَعَلان
 هميشه هير و جوان را سعادت و اقبـال جو بند كان فلـك الدستقيم هـواره

 بـاه بـزم ترا بـاد زهره خنياكر • بوقت بار عطارد مديح خوان تو بـاد [1.
 زر نج قامت او كور خون كمان تو باد هر T انك باتو ندارد جوتِيتوتودل زآسـان برين ^ بر 'تر آن بـكان تو باد اكر مـكان دكر باشد اندرين عـن الم "بهر كجا كه ركاب ترا بود حر كت" ' عنايت ملك العرش هم عنان تـو بـا

ا. اــ د " ب : الا تا ماءكردنده بكردون بروطن دارد
(





ديوانعبدالواسخ
زمانـه از خــدم دولت خجسته تست ستاره از حشم بخت ' كامران تو باد جو خاكو باد زسعى هفت ستاره زطبـ جـار كهر هر آنلطيفه كه حاملشودازآنتو باد

خو از بقاىتو جان خلايت آسودْتّ「
هزار جان كرامى نداى جان تو باد

88

بعر هزج مسدس متصود
-هغاعــلن مفاعيلن مغاعِل

محللّش برتر از جرخ برين باد جهال و زينت دنيا و دين باد جهان ${ }^{2}$ آسمان بامهرو كيننباد مه نو حلثه و زهره نـكِنی باد بُزير یاى او كردون زهِن باد شةَاوت با حسودش هدنشين باد بريد حضرتش روح الاهين باد جو عبن كوثر و عين يقين"باد
(a) بقاى دولت بر باندين باد وجود و كَون او • تاروزمحشر هميثه بـر موالى و مُعـاديش
ز رنعت خاتسم اقبـال او را
بيش دست او در يــا غديرست
سعادت بـا بُحبّت هم عنانــت
مريد خدمتش ذات البروجــت ولى راوعدورا خُلق وخشمش ،

1



هـه عالم هر از درّ تمين باد زيردان صدهزاران' آفرين باد
يد بيضـا و ثعبـانٍ مُبين بـاد
هميشه تا جهان باشد جنين بـاد

صدف وار از عبارتهاى خوبش بر آن شخْس عزيزش هر زمانى
كفـو كاكوىاز اعجبازواعباب「
بنزد خاص وعام ع اورا قبولـبت

الا تا بر زمين ساكن بود كوه خداى آسمان او را معين باد

ע


بحرمجتت مثن مخبون متصود
مغاعلن فعلاتن مفاعلن فملان





 شود زهيبت ايشان ضعيف كوه جو كاه اكر بوقت سياست بكوه در نكـرند جو آسهانشدازايشان سراىسيفالدين كـ آنتاب محلّند و مشترى نظرند امير حاجب خامى آنك در هنر یيشث
 اعجاب واعجاز عـ غـ لا: عاموخام

ديوان عبدالواسع
 هـى ملوك جهانش ز خويشتن شُهرند اكر حیه عادت او هست خويشتن دارى
 رسيده بـاد بدان جايـكاه مرتبه شان كه فرت فرقد زير قدم هـى سـر ند 「
$C^{20}=8 A$

بحر مضارع منـن اخرب مكفوف محذوف
هגهول ناعلات مفاعيل ناعلن
（䇇） دين رسول تا تومر آنـرا شدى مجير راى تو آسهانٍ شرف را ستاره كثت طـبـ تو بوستان لطف را نبـات شد دار اللـّامِ خرم و ذات العــاد خوب عالم جو از خصايص هم ثام تو هـه ² آثار خاطر توبه از مصجزات شد از بند فقر و دام بـلا خاس و عـام را جودت خلاص كثت ووُوجودتنجاتشد هر كو ميان ；بـت بامر تو خون ；للك عالم بر او زتـتـدلى＾خون قبات＇شد طبّ و كف ودلتو＂بجود وستخا و بذل سوّال را چو دجلـه و نيل و فرات شد
 1－1－د：ستارهاكردند
（保）



 عمر تـو هـهجو شعر تو پإينده ذات شهد ز:نشر بت ختجسته كه خوردى باختيار زير اكه هون بدست كرفتى توجام آن در در دسـت تو قرينـهُ عبن الحيـات شد تا هر كه درد بسته هردود راه صاند يك دم ز تو هِبــات زلك مـةَطنع مباد كز بخشث توروى زمبن بر هِبات شد

$$
C^{d B}=88
$$

بحر رمل مثن مقصور
;اعلاتن ذاءلاتن فاعلاتن فاعلات

ـاوته آزاد كان در ظاز اقبـالت مراد جانور كردد ز گفتار لطيفـ افتخار ست از مـكان توهرى را بر بلاد نيست جز در بايه تختت اماثل را معاد هم:جودر ياى دحيط آمدترا طبَ جو اد
 آيت حلم و وقارى رايت علم و سداد دستملت راسوارى جشمدولتر اسواد

ع- م :كثته اندر جاه 0- ب: كثت
(防 [11. معتبر كردد بدر كاه شريف تو ذليل هم بر آنسيرت كـيثربر از كَونمصطفى نيست جزدرسـائه بختت إقاضل را دقام هـهو كردون بسـط آهدتر ا قدر رفيـ كثته|نداز جاهع تومشهور ار بابصلاح صورت عزّوجلالى سورت جاه وجهال باغحـكـتر ا نهالى خر خ همتر اشهواب

 اندر بيم

ديو ان عبدالواسع
وى بايام تو نخر الدين نموده اعتداد رفهت ذاتالبروج ور تّت فرّ اینست از بهاى طلعت تو مستغار ور يه يیو سته هواخواهم ترا از اءتڤار آسهاندر ج " وستاره خامه ودر يا هداد بر كمال عغو توز آن بيش دارم اعتهاد تا نباشد موْهنان را خاتـت بئسالمهاد زغخر با زام تو مقرون باد تا يوم ال:ناد
$1 \cdot 1$
الىباحوال'توشهسالدينفزود•'ار تباع منبرى نو ساختى نبيكو كهداردايندورصـغ حسن T نست ازصفاىسيرت تومستعار كر حههمواره دعأكويمتر| ازدوستى انـى شهّهيى نتوا نم ازمدحت نوشتنور كـم ور چهادارم بيـكر انتقصير هادر خدهتت تا نباشد كافران را عاقبت نعم الثواب سعدباروى Tومعجونبادتايومالحساب

حاسد| نت كثته بادعنا خون قوم عاد

!

بتر هزج مـدن سالم
مفاعيلن رغاعيلن هغاعلن مغاعيلن

هر آن كورا بييند كى دل اندر سيم وزر بند
طهـ بايدبر يد ازجانشير ين چونهن آ نـكسرا كه بيهوده دل اندر عشت آن شيرين بسر بندو r

- (


كهى ازمثك زلف اوحهايل در ' كر اTويزد كهى از قير جعد او سلاسل بـر قـر بنـد ز عشت او جهان بر من شود جون حلته خاتم جو زلف او ز عنبر حلقه اندر يكد كر بـر بند

جوتِير وجون كمان كردد׳ دهنبازو خهيده قد جو T Tمشكينزره عمدا بر آنسيمينسبر بند
شودجونشــهزرّيندوكوريزاناشكوسوز اندل هر T انڭو دل در T Tن شهع بتان كشغر بندد

از آ نمجون كلو نر كسسلب־اكوسر افكنده كه او بـر سوسن تازه ع همـى شـشاد تر بندد
بدان ز نجير مشكين وعقيت شـكرين همجّون
دل من صد هزاران دل بروزى بيشتر بـــدد
كهى خو نم بدان زلفـ دو تاه بر شـكن ريزد
كهى خوابم بدان حشم سياه دل شـكر بندو
شود جون شـكّراز آب وجومــك از آتش آنكودل
در Tان زنجير يرمثك و عقيت مر شـكر بندد
كه از سنبل ححبابى بر فراز بر نيان º موشد

ز شوت روى او T يد زـِّل هر ساله يِدا كُل
جو بيند روى او از شرم او ` بار سغر بندد



ديوان عبدالواسع
بحشم مردمان كردد جوسيبمقلبخوار T نـكس كاميد انـدر وصـال آن نـانر سيمبر بندد
عزیز T نـكسبود نزديك خاص وعام كوخاطر جو من يـوسته در مدع عميد نـامور بندد

اثير دين امين ملك ز!ن دولت ' آن صدرى كه بردر كاه اودولت ميان هرروز در 「 بندد
ابو منصور نصر بن على كز رايش اريابد
اجازت آسهان بيش وى از جوزا كمر بندو
خومه زانـكثت بيغمبر حبر بشکازد از بيسش
اككر دورازتو كاه خشم حشُمُ اندر حجر بندو
جهانى بـا كالــت و ، نباشد عقل آن كامل كه ههت بـا و جودث در جهان مختصر بند

در ارحام از :هـراى كثرت اتبـاع او دايم همى از نطفء مــاه مهـن • ايـزد صور بند
ستند او خو آرد حملـه زرت فرقدان سايد
كـند او چو كردد حلáه حلق شِر نـر بندو
خيـال هيبتش در دست شُششير اجل كـرد
هــاى همتش' بـر بـاى منشور ظغر بنــد
زلـك اميد بست اند
كه حر با و همدرشس وصدف دلدر مطر بندد



شود T-تش برايشانجونبرا براهيم ' برريحان

بدين انــر همى از علم ترتيب علـى سازد بـلك اندر همى از عـدل آيين عمر بند

اكر هر مهتر از بهر هواى نغس جان و دل در آلات ملاهى و در انـواع بطر بنــدد
خرد ويرا بر آن دارد همه كانديشه وهت「 در اسباب معـالى و در ار بـاب هنر بندد

بــاى عزم بيوسته همى فـرت قضا كو بد بدست عزم هـواره همى :بـاى قدر بندد
الا أى نامور صدرى كه توقِيــات كلك تو
تفاخر را همى روح الامين بـر فرت سر بندد
وكر اين مرتبت وبرا شود حاصل زرشك او نعـاب شرم دست آســان بر روى خور بندد

اـ د،مل: :ابر هيم
صورت كرفته است . درپیهچنبناست :


در>م《 جنـنـاست :

اكرهر مهتر از بهر هو ای:غسو جانودل درا درا نواع ملاهى ودر ار :اب هنر بـد

ودر >د<مصر اعدوم بيتاولجنين است :

دبوان مبدالواسع
بود بـر هيأت زرين عمارى دار سال و مه

هر آنشاعر كهبكرَّمدم نو كويد شود كرِّه

هو كردون بسيط آمد كرا راى زمينْ خيزد
جو درياى محبط آمد كرا دل در شمر بندر
اكر كورى ستايشرا رهان يبشتو بكشايد
و كرمورى برستشرا ميان يش تودر بندد
يكىىاز^ هــتـتوشرزه شيرانرا ز بون كيرد
[1lo•] :بكى در دولت تو كرزه ماران راز
نكردد از فنـا معزول جاويدان حواس آن
كه از بهر مديح تو حواس انـدر نككر بندو
زمانه خامن مدحت صلف " را در بنان كيرد
ستاره نــان نتحت شرف را بر ״'بصر بندر
بجود ار جندمثهور-ت حاتم، هر كه جودترا
بيند ، زوعجب آيد كـه نهم اندر سـر بندو

بداند ، زوغريب آيد كه وهم اندر خبر بندر


人
ץ

شود بـاز سـيد او را بتأييدل تـو خدهتـك اكر تبهو مثـال عاليت بر بـال و بـر بندو

ايا ' 'در نظم مدحت بسته طبع منجنان فـكرت


كه اصناف بدايـ را در الفاظ ظرف دارد؛ كه اوصاف روايـع را بر • ابيات غرد بندد
كنونبرداختمدحى جونعروسيساخته كورا
بـكردن بـر مشاطه عقدهاى بـر كـر بـر بندد
بـر آن منوال كاستاد مقـدّم لامعى كويــد ز تيره شب همى برده بـوى روز بر بندو ${ }^{\text {بـ }}$
الا تـا ابـر بارنده ز درّ قلايد در مسه آزار بـر شــان شُجر بندو

مدلز تو چنان بادا كه هر بنده كه إو كهتر^ كمر در بيــت از يِروزه و لل و درر بند
and




dara

بحر رمل مثمن معذنوف

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن




 خاك در خشهصنيعتهاى صور تانكر زند جون كند بادصباجلوهصنيتتاى خويش تا در اعداى خداو ند جهان سنجر زند هر زماناز برت كردونبرفروزدآتشى A

 سالو مهدر هو كب ז'اوغاشيهخاقان كثد روز وشب بردر كه اومقرعه قيصرز ند







دست درفتراك آن شاه نريدون فرز ند
 كر سَتندش كاه حـله كام برمرمر زند جز بنــام او معازَالش نهفته زر زنــد نايبش نو بت همى در حدّ كالْجر ${ }^{\text {ز زند }}$ ازسماروح الامين بوسه بر آنمنبرز ند ازفلك كنَالخضببT Tتشدر آندفترز ند كرمر كبساز برطرفشزهغتاخترزندند كاه حهله بر^ سـهر T Tبكون آذر زند خصماواز بس كه دستغمْ 'بتارك برزند زُمرهزهرا هـى بر آ آسهان مزهر "" زند كه جالال او علم بر كوشئه محور زند T-تش اندر دفتر اخبار المكندر زند بوسه برخاك سماسب اجلّ جو هرز ند خيهة شادى همى بر كنبد روبه ماده لكد بر فرق شير نر زند


جونفريدوندستخجباّر انفرو بنددهر آنث' هر كه سوى او بیثْثم دوستدارى نـنكرد كردد از مرهر كشاده چشهة آب حيات زرززير مُهر ‘بكُويزد جوسيمابار كسى كرچچه در بوم خر اسانست دارالهـلك او برهر آنمنبر كد كاه خطبهناماو برند در جهانهردنترى كزماح اوخالى بود
 خنـكّباد آشوبخاك آراماوازنغنعل روزوشبباشدجو كزدץ‘مانده بر تاركدودسست جاودان از غيرت خنيا كرانِ بزم او كك محل او قدم بر كوشة كردون نجد ایخداو ندى كه مرك T اثار توبيند عيان نيست از تأثير اقبالت عجب كر آسهان تـا ونات او بديدار تـو شد آراسته تا نبيند هيج بيننده بهنگام مى مـى خور برسماع عطر بى كوبيشتو




زود باشد همجو كزدم



PSlofll of of or or or or


بحر خفيف مخنبون معذوف
فاعلاتن مغاعلن نَعَن

از عدم ناورد جو تو بوجود
بوالهعالى ضياى دين هودود
ساية ملت از تو شد مدلود
شرف زات تسـت نــا متحدود
نه فلك را جو تـــر تست صعود.
جاودان جون كليم حق زيهود بر بقاى تو وثف كرد خلود

چون مه نو دو تا ز بهرستجود
مشترى هر زمان نتــار سعود
دشمن ريّن و حَسود \& حَّود
و Tان بلعنست مرتهن چو ثـود
وى عطاى جزیل تَو كَ جود و آن چو فضّل خداى نا معدود
(x) الى بزر كى كزذو الجلال بجود

صدر كافـى مؤيسد الانام هايسـة دولت از تو شد عـالى كرم طبع تست نا مقدور نهزمينرا جو حلم تست سـكون دولت از دشمن i-ـو بيزارست ملك العرش كاه خلقت i-و يِش تَدرت ز حل شود هردم بـر سر بخت تا بـكي تو كردهاند T هنـك [1Y..] ایى لقـاى جميل تو كِ بـار اين جو فـرّ مهاى فرخنده (ه) نــخ : مه ده س، بهمله، بر ناهعدود .س :كرم تدر .... هـ م : بطعتـــت :

شد لواى ' خـرد بتو معقود در رضانى تو هر زمان مجهود
شد برای سـديد ' تو مسلدود تـا ز تو ديـد سـيرت دحصود دشمن تــت مــبـر و مردود مهجو إبليس نيستى مطرود عزم تو شد ز فرخى موجود جون نكــن سلال: داود وى طريق مخـالف تو مرود و T آن ببد روزى ابد موعود در دلـم آتشى است كه بنالم همى ز شوت هو عود زآن ترا مخلصم جوجار حدود
بى قياس و كران برغم حسود خـدمت تـو بغيبت و بشهود شد كنون بيشاز T نـكــبُدمعهود بخت ميسون و دولـت مسعود

شد بنـاى هنــر بتو معهور
 ره Tهــات دشهــان در ملك دهر بـذذاشت عــادت مذموم زآنك هستى تومقبل ودقبول \& ور بتلبيس نيستى منسوب راى تو شد بروشنى موصوف چـون يـسين نتيجـة عِران ای رنيق ^وانق تـو مـراد ايـن يبهروزى ازل ميخصوص ز اشتيـات رفيم مبلس تسو كك بـوزم هـى هو عود زغم ^ نيست جز حضرتت مرا مقصد كفته و كردهام ز جان و زدل مدحت تـو بخلوت و بــلا كر هه در خدمت تو تقصیرم زودم آرند ` يیش خدمت تو

ז - س ، همل : ز رای رزين؛ ب : شد ز رای
1- س ، امل: ثناى ؛ ب ،بر: سر ای ای نويد ؛بر:دایوريد
 ه- د : بودم نيز ؛ ب : زود أرند

ديوانعبدالواسع

خـاضمت بـاد دولبت•عـالـى
حـافظت بـاد ايـزد معبود


بحر مجتث مشن اصلم
مغاعلن فملاتن مغاعلن فعلن

مستخر فلك ديـن مصطغا ‘ باشد
وساظنه شرف • و مايـن علا بـاشد بيش همت او ح كمتر از سبا با باشد خزانـه كرم و خانــُ بهـا بار باشد حنا انك از شرف زات او سزا باشد كه در حهايت او بيست بادثا باشد كه باى " همت تو برسر سـا‘‘ باشد رزانت زَمى و صفوت هوا بـاشد اكر توسرنتهى بر خطش خطا ونا باثد ز قدرت تــدر و قوت قضـا

(ه口) نلكهر آ ينها مر كزضيا ${ }^{\text {باشد }}$ امير عالم عادل على كه خدمت او بزر كوار اميرى كه قبة خورشيد v *
 كبا كَند بامارت مفاخرت صدرى زخطّ طاعتاوسرمكشاكرخواهى بزر كوارا بيوسته حلم و طبع ترا
 اكرجه نيك وبد آفريدكان جهله
 (a)
(a)

 ال1

ترا ز غایلة T ن ضرد ككبا باشد ترا دعاى زن و مرد در قفـا باشد كهوصفT Tن نه بدقدار وهم ما باشد كه بر خداى تعالى غلط روا باشد چوّ ز شههريار بدنيا تــرا تنــا باشد خو روز وشب زخلايت ترا دعا باشد
 جنن محدل ز صدور جهان كرا باشد بهـيج كس حو زتولحظهـى جدا باشد هـيشه كرد سیِاه تو توتيــا باشد كه با حواثى در كاهت آشنا باشد كه حتِ خدهت دير ينه را جزا باشد بهر كسى كــه مستانتدهُ عطا باشد مرا غرض ز مديحِ تو جز دعا ^ باشد هر آن قصيده كه كويم ترا كوا باشد بخاك باى تو ، تــا خاك را بتا باشد بخدمت تو تيايم كنـه مرا باشد هيـيثه تا كه فلك مسـكت ضـيا باشد

اكر جه قاعده روز كار بد عهديست توايهنى ز بد روز كار تا 'شب وروز تــرا خداى تعالى بزر كيى دادست هر آن كسى كه مو حُدبود كهاننبرد يقـن بدان كه در ين هعنيى بودr حاصِل ز كرد كار بمقبى تـرا تواب بـون بود بود بـكامتو ههو اره كردش شبورورز خدايـلان جهان را عنايتيست ع بتو نفسنزدهنز ند بی رضـاى توهر كز مؤانست نبود در هده جهان اورا ايا بلند محلي جو نزد تو نبود حتّ آن كسى ضايـع من از عنايت تو نيز آن طهـع دارم اكر جه مــت رسيده عطاى شاهلتو بحت سايقة نعهت تو كر مركز بر اعتقاد من اندر ولاى دولت تو ز خالكدر كه تو بر نداشت خو امهمدوى [1Y جو تو عزیز هـى داريم اكر هردم هميشُه تاكه زمين مر كز ظالم بود مباد ملك زمين يك زمان و ؛ دور فلك بجز خنانث ترا نههت و رضا باشد

- ا-
 !ر: عونى زمديح توجز عطا


# P期  

## بحر مجتث مثّبون محذوف

مفاعلن فعلاتن مغاعلن فُعلن

ستخاوت وسغن وسؤدد وسناو＇سهود نثار 「 كرد ههه بر ضياه دين مودود مظغرى كه برو نست غ جاهاوز حدود هو آسهانِ اثِرست＂همتش زهعود ايا مقام تو دردبن مصطنى معمود عقيم كثت ز آوردن جو تو مولود ستار كانهمهدر حضرتتو كردهسجود نواىینـك وخروشر بابو نالهُ عود نســمغاليه و بوى مشاك و نـكـهت عود شودبخاصيت ا ${ }^{\text {آكو تراست خـمروحسود }}$ سياست تو شود جون صناعت داود ايا هواى تو حرزم بغيبت و بشهود شدست بخت منازاصطنا ع تومسعود كنون جنانك بهروقت غايت مجهود
（ （ خداىعزو جلزدر ازلجو؟ قسـت كرد مؤيدى كه فزو نست قدر او زظنون جو آفتابِ منيرست طلمتش ز بها ايـا مححل تو در ملك يادشه معمور
 فرشتكان ههه بر سيرت تو كفته ثنا زبزم توبفلك برهمىرودشب ورورز

اكر چوماه فروزان وآهن وبولاد
كفايت تو شود خون اشارت احهد
ايا ；نـاى تو وردم بخلوت و بهالا شدست شعرهن از استهاع تو تو هقبول در آفرين تو كرجه نكکرده بودم بذل
（吅）



IYI
كهاز برامـكه＇نامدنظير T Tنبوجود
ستايش تسو بسان برستش معبود كه ازمنست درا نشاى مدح بrومعهود همىزجودتوحاصل شود مرا معصود بـادحان رسد از وى عطاى نامعدود ز هى لطايفى برّ زهى دتايت جود هـيشه تا بجحجيـند كافران موعود بدشهنان توبر روز كار ² باد حَقود بقاى عمرترا خون بقاى خضر خلود

تصاند
ز بخشش تو بنويـى لطيغهيى ديدم
لطيفهيى كه بمن برفريضه كرد مُقيم
زجود تو نهعجب كرشود كمازرغبت
از آنقبل كهترا؟ بيشاز آ نكه كو يممدح
جزازتو كس نشناسم كه بیوسيلتُ شعر
زهى مـكارم طبـع وزهى محاسن وّر هميشه تا بنعيمند مؤمنان مخصوص
－بدوستان تو از كرد كار باد نعيم
بناى جاه ترا جون بناى كوه ثبات

沙洸洪

ا－س ：كز آن برمكهب ：زابرامكنه نامد زطير آن بوجود ؛ مل ：كز آل برمكه ．

 ازروز كار

حرف "(ر)


بحر هزج مثهن سالم
مفاعيلن مغاعِلن هناعـلن مغاعيلن
(ه) زهمشاهنشه اعظم زهى فرمانده كشور زهى دارند: عالم زهى بحشنده افـى
ز مى جـشُبدادودين زهى خورشيدتنخت وزين
زمى مولاى انس و جان زهى دار ای بحروبر
زهى
زهى ريرايه شاهى زهى سرماياi مغنر
زهى دستور تو دولت زمى مأمور تو كيتى
زهى معهور تو كردون زهى مـجبور تو اختر
عــاد دولت قاهر جـالِل ملت باهر مغيـ ملت
تو Tن شاهى كه از ايام آدم تا بدين' مدت
جوتو هر كزنبودست و تخواهد بود تا محشر


Irr
اندر كثد جون سرمص كرد مو كبت خاقان بكوش اندر كند ' جون حلقه نمل مر كبت قيصر
بود ز Tسيب تيـغ Tبدارت سال' و مه آتش
نهفته روى در T هن 「 كرنته جاى در مرمر
اككر دارد كشف در دل وناقت ساعتى بنهان و كردارد صدف در تنغ خلافت لحظتى مضـر
بنرمى خون فنك كردد كثف را بر بدن خارا
بتّزى جون خـكـكردد صدف را در دهن كرهر •
كه جود و عطا و بذل و احسانت تهى كردد زمين از كنّج و بحر ازدردو كوهازسيمو كانازذر
كه حرب و دصاف وحمله و كين ثو بركردد

بود يـوسته از بيم سنانت در تف هيجا بود ممواره ازترس خدنـكت درصف عسـكر

نهنـع تند^ جون سيماب لرزان دريم عـان

ايا شاهى كز آسيب سر شـشير تو كردون " ككد سرهرز مان خون خار يشت اندر خم خنبر
اكر خنجر زنى كاه وغا برييكر كيوان"
كنى Tآنرا بيك ذر بت على التحقيق دو يبكر
㡰

-
Y

ديوانعبدالواسع
بر' اطراف ممالك قلعها دارى بر آورده
ههه بنياد آن از سد ذو القرنين هحكـتر
رسيده قعر خندقَهاى آن كذشته سقف ايوانهاى آن از كوشهمحور

نديـان و مشـيران و سواران و غلامانت بانواع هنر هستند هريك بهتر از ديـك

نديهانى هـه :اضّل مشيرانى مهه عاقل


يـكى بانطنت لقبان يـكى بالهجت ستحبان يـكى با قوت رستم يـكى با صولت حيدر

ز ترك و ديلم اندر لـكـرت هستند مردانى
خروشان هـجِو هيل مست و جوشان همجو شير نر
غضنغر جو شُو آهن بو شو كردون كو شو لـكر كث •
مصاف|فروزونتحاندوز واعداسوزو جنُكـ آور
بود تَنْن ونور
زكرز و رمح
[IT..]
كفيده ديده اندر رخ دريده زْهره ااندر بر

$$
\begin{aligned}
& \text { زرمح وكرز }
\end{aligned}
$$

كه دارد از سالطين و ملوك بشرت ومغرب '
هنين برداخته دولت چنين آراسته لثكـ
خداوندا كنون بايد نشاط بـاده فرمودن
كششد جون جنتالهأوى جهان ازخرّمىيكسر
كهى آراستن 「 بر كوشه رودِ روان مجلس كهى مى خواستن ؛ بر نالة رودِ روان برور
-شكوفه بر سرشاخست جون رخسار: جانان
بنفشه بـر لب جويست جون جـرّاره: دلبر
 شهال عنبر آيـن ، كثته نراث كُ آل احمر

كنونازلاله كرددبا غجون" 'يـيجاده كونمطرد
كنونازسبزه كرددرا غختونبيروز•كونجادر"
كهى صُلصُل كنددر بوستان "' جونعاشقان ناله

سرشك ابر در Tآكين فروغ مهر نور Tيـن
رسول ماه نروردين نسيم بـاد صورت كر

میخواستى
هيده وـ مل : عنبر آكين
بر يموزهکون جادر
بوستان r : حور آيَن

دبوان مبدالواسع
طرازد＇هلـنْ سوسن ندـايد 「 طرْ：سنبل فروزد＇r جهرة نسرين كثايد ² دبده عبهر
سكن • راكه كندكردن هوا بُررشتْ لولو هـن را ك\＄كند دامن صبـا بر توده عنبر

درين ابام بك ساعت نبايد ز يست＂بى عشرت درين هنـكام＾يك لحظت نشابد بود بى دساغر
الا تا صورت مانـى بود افـروغته سيــا
الا تـا لعبـت آزر بـود آراسته منظـر
ز خوبان باد بزم تو جو صورت نامه＂مانى
ز تركان بـاد تصر تو جو لمبت خانـه T Tز
تضا راى تــرا تابع قدر حـكم ترا خاضم •
مَاك مُلك تـرا راعى فلك بخت تـر تـرا بـاور

かめ

ا－س ：طرازهلة
－ه－ب：ستخن
ع－س：نمايد
د‘ لج ، مل ：نـابد
 خات
8 - مدع ممز الالينى و الدنيا


بحر هزج مشـن سالم
مغاعيلن رغاعيلن مغاعيلن مغاعيلن
' (ه) بفرّ دولت ميهون بفضل ايـزد داور

هده عالم ز مشرت تا بهغرب كرد مستخلص
معز الدين و الدنيـا خداوند جهـان سنجر
جهاندارى كه جونr كويند كاه خطببنـام او نبايد جز ملَك خاطبِ نشايد ² جز فلك منبر

بـزخم تــن بـكرفت آن خداوند فلك قدرت
بعون بخت بـكثار آن عدو بند ملاك مخبر
ديار وشهر و بوم وخاك روم وهند وترك وجـن
بلاد و ملك و حدّ و مرز ْ شـرت وغرب و بعرو بر
همى كفتند يـكِّندى منتجم هيشكان كو را
نهايِد آفتى كردون رسانـد ;اكبتى اختر


مهز و حد

ديوان عبدالواسح
171
وليـكن شد ' على رغم بد انديشان اين دولت
ز بمن رايت 「 اعلى 「 ز صنع خالت اكبر
هـه احكامشان باطل هـه اقوالشان بهتان


جه داند • اختر وكردون ز ز نيكى و بدى كردن كه مأموربـت اين منقاد و مغلوقـــت آن بخـاصه بـا خداو ندى كه كر خواهد بيك ساعت
ز اختر بـكـلد نيرو ز كردون بر كند هنبر
جكونـه ملك سلطان را بود تبديل تا باشد بحزوعقدرقبند بسطوصلعو جنكـوخيروشر
نصيرث ^ إزد بارى ظهـرش دولت عـالى
بشيرش بخت فـرخنده مثيرن مير دين برور
بنـاه ملك و دولت بهلوان مشرت و مغرب كه مير جـع ميرانست و مْطب دين هيفمبر
خداوندى كه بى اهوال بوم الحشر در دنيا
خلايت را بـرأى العين بنهود ايـزد داور
ز بزمش روضـه رضوان ز تعر شَ غرفن جَّت



 1-9 -

بود جاويـد ابـراز غِرت دست درُ افشانش
دزَّم رخسارو نالان، زاد ودلْرتابَ ' و ديدهتر
خلاف و مهر او سرمايـه و بنياد كفر و دين

از او آراسته همواره 「 ديسن احهد مرسل
و زو افــراخته بيوسته 'ملك خسرو صفلر
جو جرخ ازمِهرو زرازمُهر وفرق ازتاج وباغاز كل
هوجــمازروحوهشماز نورومغز از عقلوشخصاز
اكر نـكرظتى از حلم و ضمبر وخْلت وراىاو
رزانت خاكه و صغوت آب و رí باد و نور Tذ
نبودى جرم اين ساكن نبودى ذات آن صافى

زتير و نيزْة او روز وشب در كوه ودر بيشه ^

زبيس كردهاین" ' مهره بدنبال اندر ون مدغم زسهش كردهآن "زهره بجنکال اندرون هضهر

حضوراوست دردولت مكان اوست در حضرت ir بقاى اوست درعالم وجود اوست در كشثور

§
 صل

ديوان عدالواسع
جونعلشسدر ' كردون جوصنما بردر بُـتان'
جولطف نوردر دبده جو گَونّ روح حدر بيـكر
براوج جرخ شير وعقرب وتنّنِ و كر كس را
جواو كِيردبكنـر هح وخدنكــو ناجخْوخنجر
ز نوك اين بدردد دل ز ز زهـمآن بتفسد دم
زعكس اين بسوزد تن • ز بيم آن بريزد بر
زجر خوابروخاكر بر جوخار كرمو بحروكان"
هيثش جز بسعى آن جوانبخت
نتـابد خور نباردنم نخنـد ك كل ^ نرخـد مه نرويد من " نيايد قز نزايد "' در نخيزد زر " "

بود بيوسته اندر بيشه و دريا و كوه و در "
هز بران را شـكـته تن نهنكانرا كفيده دل بلنكان را كـــته دم كوزنانرا دريده بـر

زدور جرخ ونعل دهرواشك ابروعكس خري





 س: بر با

كريبان زمين مر زر كنار سنكـ بر نقره ضمير بتحر بـر لؤلؤ دهان كوه يـر كوهر

بسان بساطن لالـه بشكل جامــه سوسن بـرنـك حــر: خــرى بلون ديـند: عبهر

بد انديش تو از دنج ' و بلا و درد وغم دارد
سيهروز وتبهحال 「 ودوديده لعلوروىاصفر「
نـكريد \& كاه مدحت جز بنامت خامه بر كاغذ

نه جون تو بود هر كز هيح ميـى از بنى آدم

از آن هرروز سلطانت كرامى تر همى دارد
كه بروىهــت وِيدارتو هر ^ بـاعت مباراءتر
ز عهر و دوستى بـا تو جنانست او بحمدالد
كه موسى بود با هارون و احهد بود با حيدز
نه برتو هست مشفق تر كس ازوى در هـه عالم

- نهو

كر اوبرده سراى ونوبت و كوس وعلمدادت جرا بايد كز آن باشند بدخو اهان تو غمتخور





دبوان هبدالواسع
مـكرشاننست T كامى كدتوامروزاكرخواهى
باقبـال شهنشـامى دهى صـد شاه را افسر
 ستم را شد بريده بى كرم را شد كثاده در
; T T T
ز أعـلام سبامت شد هوا يـر لعبت آزر
مهـ اهل صرى مستند خام و عام ومرد وزن
زتو مسرور وخرّم دل،ترا مأمور و خدمتكر
همى كويند مهواره دعــاى ملك تو جهلـه همى خواهند بيوسته بقـاى عمر " تــو يـكـر

در ينعزمى كه كردى نيست جز نصرتتر امهر•
درينقصدى كدوارىنيست جزدولتترار مبر
جو عون كرد كار و مهت

اكر جهحصنتولك" در 「" بلندىهستاز آن كو نه

كُنى بنيادِ آن مامون بيكساعت بر Tن سيرت
كامير المؤمنین غ!


 م: خصت 10- ينج بيت اخير از نسغنة ج افتادهاست
irr
ايـا كثته ز مدح و آفرينت خاطر و طبعم هو ددج لؤلو لالا جو بـرج زهرة ازهر '

از آن كاهى كه بر لغظ عزيزت رفت نام من كشيدم رخت بر كيوان نهادم باى

ز تحسـن تو مشهورست شعر من بهو موضـ ز تدكين تو مذكورr سـت نام من بهر محضر
كه ازمدحت دهان من شود چجون حقهُ \& لؤلؤ

كراستحقات منيوشيده ماند| ندر هرى ثمايد ${ }^{2}$

نه كان از عزّت كوهر نه كرم از زينت ديبا

نخواهم بود هر كز جز ترا تا ز ز نده باشم من
دعاكوى هوا خواه و وiا جوى ، ;ناكـتر

همى
همى جويم وفا از جان همى خو انم ${ }^{1}$ ثنا از بر
ز مدح تو مرا خـاطر ز مهر تو مـرا باطن
ز وصف تـو Aر ا ديوان ز شـكر تو مرا دفتر






ديو انعبدالوامع
هو كردو نِيت برانمجم چو بستانيستربر يسان
جوديباييستبرصورت جودر يايستبر كوشر＇
زقولم خلمتى 「 خوا اندنه يسشت درمه 「 روز• •
عبارتهـاى Tن زيبـا اشارتهـاى آن دلبر
كنون نوخدمتى ¹ يـشن تو آوردم در ايِاتش
صنايِ ساخته بى حـد بدايـع بافتـه • مى مر
كراين خدمت چنان كآمد ترا آيد بسنديده
بنظمآرم ازين به صدهزاران خدمت

الا تا بوشد از لاله جبل شنـكرف كون جادر
ز شادى باد يیوسته رن تو سرخ جون لاله
ز دولت باد ههواره سر تو سبز جون عرعر
（

بحر خفيغ لـخـون اصلم
فاعلاتن مغاعلن نعلن
هتصـل ملك＂شاه نيك اختر （吅）باد باعهر＂＇خضر ييغهبر


（


آن ;لــك همّت ملك مخبر نصرت و ذضل را مدار و معر بيند از تِين او زمـانـه عبر ' خواهــد از تِر او ستاره نظر سـرت اوست آيت • مفغْـر رايـت او كذشته از محور روز بيــكار آن شه صفــر اوج خرخ بسيط كردد تـر جون دعــاى مسيت پيغـبر حون بنـاى خليـل بن آزر آسهـان تخت و مشترى افسر ^ جانور كـردد از طرب منبر خون شود اشك خامه بر دفتر ز آذر و Tاب وخاك و باد اثر’ باد با خاك و T


ملك نيسروز تــاج الــدّبن مير بوالفضل نصر بن خلف آن شهريـارى كه در صف هيتبا كمـكارى كه در صف r 'يـيكار صورت اوسـت غــايت ع اقبـال هدـتْ او رسيده بـر كِيوان از تف خنجر و ز خـون عدو صوج بحر محيط كردد خثك دو دو اوست نسـاشر ارواح حضرت اوست مقصد زوّار اى شـده همت بلنـه تسرا جو تو ششهـير بر كشى زنيام جون كِ خطبه نـام تو كُو يند جون نويسند شرح جنـع ترا قدرت وعفوو حلم وطبـ تر است وين عتجبتر كه ساخته شده|ند بـارة تست TT
rـ


اوزمانه ظفر ؛ اينبيت در نسـنهُ مل نيست
 هـب : ز آذروخاك وبادو آب انر؛م : ز آتش وخاك و آب و باداثر ؛ لا: زآتش و بادوخاك وآبانر • اـ اين يـت درلانـــت

دبوان عبدالواسع

واين كـ طهنه كيـياى ظفر
روز حربت ز جنبش لـهـكـر سر كـثد در ميـانـنi هنبر شن نهغته بكوه : بـافـ انلـر ريّكر او ثود بر هنه ز يـر در قِيـامت ز حششهi كوتــر هون ز آب حيات اسـكندر ملك سلطان دار و دين سنجر نـزد سلطان ز تو كرامىتر 2 هــه آسوده از عـنالب، سقر شود از ميبت تـو هــاكــتر صحن ميدان جو عرصن مصشر تينغ جونبرتو كوس^ثونتندر "• دشهنـان در ميانـان عسـكر وز فزع سر كشند در حادر هـاه ساتمى و زهره خنـا ابسر بارنـده را نبود خطر مدتّى كرد بْششش بی مر


اـ اـ مل : لشكر

ـ 9 . مل : فرو

هـ
-

تُـــيم و تير
-
11

5اه ：بسر خاك ريختى كاه بـر كُل همى فشاند درد با كفـ زر 「「 فشان تو هـمبر مسـد از بتحهــاى بى معبر بـر نشسته بــارة صرصـو ساختـه كوس و T خته خنتجر بهجوم＂و دوام سيل و مطر كويى او را ازT ن نبود خبر كم نهايد بِحشّهت از يك ذرّ اين جرـان را خراب سرتاسر در وجود آورد جهـان دكر چه بود كر نهـاند آب و مدر



خونجبل برميان هميشه＂المر
كاه خواند مدايح تو ز بـر
در خراسان قصيلدهاى چو زر
：ع
r－س، مل ：در
－$V-Y$
7
Qـ بجاى دو يـت منكور در
人 ل ا ：وریه ؛ م ب ب ：ورجو هـ س ، مل ：ذروغ و خروش

حه ：ود كر برفت جوب وحجر لا لى، ب، مل קنينــت ：دولت و ملك تو مخلد باد －ا－این بيت درهلا

ديوان عبدالواسع
از تَضا و تـــدر بعزم و حنـر
تسا نيابد ' خلام ڤيحِ كسىى
بند: خدمت تـتو بـاد تضـا
بسته طاعت تــو بـاد تـمر

A A

بعر مزج منـن سالم
مغاعلن مغاعلنمغاعبلن مغاعبلن
(犃
يـكىلاله است درعنبر يـكي لؤلوست درشكر
جـه لاله لالة نعـان جه عنبر عنبر صارا
جه لؤلوٌ لؤلوْ دريا جه شـَّر شـكر عسكر
بسان چثمه و روضه مثال حلقه و توده'
رمان وعارض و زلغين و خطط آن برى ييكى
چه حلةه حلقه
چه روضه روضة جنت جه جشهـ جشهن كموثر
قرين مدنت وحسرت شدم در عشت آن بدخو
عديل نالـه و زارى شدم در مجر آن دلبر
جهمحنتمحنتفُرمَت جهحسرتحسرت وصلت
هـهـ ناله نالة زارى جه زارى زارى بى مر

๕- مل هـ هلته هلثه

نـايسد ساعد و عارض بدين دلخسته: عاجز كهارد غهزه و طره بدين آشفته مضطر در در ور
چها عارض


زهى از جزع ولعل تو بغيرت نركس,


*ـهـ عرعر عرعر بـتان چیه لعبت لمبت بر بر
ز بهر خدمت اعظم مساعد T Tنـه داد ايـزد يـكى خو بى يـكىممتجز يـكى طلمت يـكى منظر
جه خو بى خوبى يوسف ییه مصجزممتجز عيسى
حه منظر منظر سلطان حه طلهت طلaت انور
شهى كز جد او زيبد بزير قــدر و جاه او يـكى كعبه بـكى عالم يـكى خاتم يـكى انـى
جـه خاتم خاتم نصرت حیه افسر افسر دولت

خداو ندى كه در ملكش ز اقبالش ندا Tمد
مرو را قبله و قدرت「 هم او را منبَ و مفخر
جه قبله قبلـه: حاجت چه قدرت قدرت ايـزد
جه منبـ منبع احسـان چه مفغخر مفنخر كثور
كرنتهلكت و حضرت ز جاهش زينت ورتبت
كرفته ملت و سنْت ز قدرش قــدرت و زيور


دبو ان عبدالواسع
چهملكتملعكتخاقان جهسضرتعضرتسلطان"
حـه ملت ملـت احمد حـه سنت سنت حيدر
در آن موضـ كه از تأثير كرّ وفرّ هوا كردد بر از شعله براز طهنه بـاز ناوك بـر از خْنجر


كر آرى حـله و ضر بت نهايى مردى و شيبت
شود آن لحظهبر اعد| جهانخون مو قفمحشر


بسى نعهت بسى قوّت بسى مكنت بسى رفعت
ميسر كثت در ملكشث بعون ا!-زدد داور
هی نعهت نعهت قارون حه رنهترنمت كردون هـ قوتقوت جيحو ن خه مـكنت مكنت اختر

زنه كردون و هفتاختر خطابشجار چیز T مد
يـكى قادر يـكى अاهو يـكى صفدر يـكى سرور
جـه قادر قـادر مـكرم چــه تاهر تاهر منعم
خه صفدر صغدر كيتحى چָه سرورسرور لثكر
همىتاهــت "مر جانْر انشاط از طلمت وصورت
هـى هـت 「 مردان را طرب از باده و ساغر
r- س : شايــت
r- re : بابـست
1- س : كاسان

جه طللحتطلعت دلبر جه صورت صورت جانان جـه ساغر ساغر باده چـه بـاده بـاده احمر

قـرين ملك او بـادا هميشه نصرت يـزدان سیهريُ＇خادم وداعىجهانش 「 بنده و جاكر
 جه داعى داعى لايت جه خادم خادم در خور
＝

بحررمل مثمن مiصور
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاءلات
（叹）سمد هور خ و نصرت ايام
سعى بخحت و قوت اجسرام و عون روز كار
متصـل بـاشند همــواره بـلك بـادشاه
معترن بـاشند ییوسته بـراى شهريـار
ارسلانشاه ابن كرمانشاه بن قاورد كوست \＆
－بـادشاه نبكڭغواه و شهر يـار حت كزار

r－د، مله س ：اسـلام
ارسلانشه بلكه كرمانهاه بنقاورد كوست ．م ：ارسلانشاه بن كرمانشاه بن كاوس كوست


ديوانعبدالواسع
خسروى كز زحـت شامان بود هر بامداد
در S' میمون او جون عرصه روز شـهـار
صد حسـام آخته و ز مبجلس او يك يِام صد سیاه ساختـ وز‘لهـكر او يك „سوار
كردن خورشيد را خمْ كمند او يسْــاب r
ساعـد نـاهيد را نعـل سهنــد او ـــوار 1
انوران و كوهران و اختران • و آســان
جهلـه زو خواهند دستورى بحعكم اضطرار
انوران كاه طلوع ² و كوهران كاه عهـل
v اختران كاه مسيرو Tانسهـان كاه مـران
جار هـز نـد از شـغفتى ^ جار آلت يافتـ، از حسـام و كاك و عـدل و جود شـاه كامكار
جشم نصرت ${ }^{\text {تو تيا و جـمر دولت •' يِرهن }}$
دوش ملت طبلسان و كوش نعمت كوشوار
"خلت او باديـت كآنرا نيست جز رامش نسبم "
طبع او T بيست كآ نرا نيست جز دانش بنشار "
: سادة بىجو امر ورشتهيى كر آن مهرهكثند و دركردنكودكان اندازند بيت در غلاه نيـت
 ب ، طبم او باديـت كآنر انيــت جز

بر عقاب از بيم تِير او تَس ' ' كشت Tآشيان

قوت ع تقديـر سابت تــرت • اقبـال تـام
نصرت كردون كردان عصمت جبـار بـار
تيـغ حـكهش را نيـام و عـعـ جاهش را نظام
فرتِ بختش را كاه و ششخصي ملكش را شمار
باحسام او نيابــ '
بـاسنان او نبيند كس در اطراف ديار
نا شـكسته يك سباه و نا كرنته يك زمين
نا دريده يك مصاف و نا كثـاره ${ }^{\text {ی يك حصار }}$
زهره و مرّيخ و خورشيد ^ و عطارد را بود
آرزوى TTنك باشند از بـراى اشترـار
ساقى او كاه •' جشن و كاتب او كاه عرض
مطرب او نزد " لهو و حاجب ז" او وتت
رخش او صرصر نشان و رمح او T اذر فشان
تيـن او خارا شـكاف و تمر او سندان كذار



 روز

دبوان عبدالواسِ
كوه كثت زين ستوه و ديو كرده ز آن غريو
'بر ديده زين كريزومارجستثز آن كنار
اى هـلال دولت را بـر سـهـر احتشام
وى نهال هـّتت را بـر زمـين، انتغـار


نيست با دست و دل وطبعت زسيم وزر ورّ و دُر
-كوه را ثروت زمين رامايه دريارا يسار

دستـه تينت اجل را كاه كوشش ^ دستبار
انجم سَّـاره را هر كـز نبودى احتـراق كر نرفتى ز آتش تـغ تو بر كردون شرار
بر ز بان طغل بد خوامت جو لب شوبد ز شير
از نيبت نكنرد اوّل سخن جز زينهار
نحل از انصانت ضَرّب ‘ يـدا هـى آرد ز زمر


خون خصهانت بدست خويشتن در كار زار

「 ז- بر : اوج تخت
7- لا: مايه


از نهبب نيزه و زو بين و تيـن و نـاو كت


ديده اندر جشم باز و كُرده اندر جسم بیِ
زهره اندر ناف ז شير و مهره اندر فرت مار
شد وكبل نـاصح تــو خنز ن شد زعيم مـاسد تــو هـالك دار البوار
اين بود آراسته از بهر آن بيوسته خلـد
و T آن بود (فروخته از بهر اين هـواره نار \&
نار فعلى در عداوت • T Tب طبمى در سخا باد وصفى در لطافت خأك نعتى در وقار ^
كر بدين حتجت كـى خوان
ز اTنك در زات تو مو جودند ار كان هر چهار
ز آرزوى T; و ز اميد آنك در بزم تو كردد مى كسار
كه بـود عبهر كثشاده ديدهـا در بوستان


$$
\begin{aligned}
& \text { ای " " خداو ندى كه نتش " شير شادروان تو } \\
& \text { شير كردون راتوالد كردا كرخواهد شكار }
\end{aligned}
$$







ديوان عبدالوامع
آمدآن نصلى كه اندر جان ودل افزون كند
بلبلان را شوق جفت و بيدلانرا ' مهر بار
كاه جهاشى كند بـا ارغوان بـاد شـا كاه نقّاشى كند در كلستان 「 ابـر بهار
 از نسيم مشكـ بيز و ابـر مرواريد بـار

نركس خوش بوى دارد زرّ ساده در دمان ؛
لالـن: خود روى دارد مثـك سوده در كـــار
كه بخندو بوستان خجون دلبر نوشاد خوش كه بكريد آسمان جون عاشق ناشاد زار
 كثت هرلعلى كه دراجزایى آن بود آشكار '
باغ جون سبع الشدادست از رياحين بر نجوم
كوه جون ذات الممادست از شقايت .ــرنكار
كُثت بلبلزاغ ^ راكَويى ولالهُرد و برد ^

بر" او در دل نهـان و خون او بردخ نكار
جون كل سورى .كشاد از روى در بــتان نقاب
بر " جهنبـكرنت نر كسرا زرشكاو





شد بـر از ز نــار كون حلّه ز سبزه بوستان شد بر از شنـكرف كون حقَه ز لال كو هسـار
اندر. لاله كون مى از كف لاله رخى در لاله زار

ای شهنشاهى
وى جهاندارى Eكهبخت يُسدردارد بر • يسار

ور حــه لغظــم كاه مدَاحيست درّ شاهوار
 كر هـه كردم ز بان و دست جون بيد و جنار
كر بسند آيد تسرا اين خدمت بـا اختلال
ور قبول
در ثنا و شكر و
كردد از T'نـار زضل r
طبع من T آر فـروغ و نظم من عنبر نسيم
لغظ من شـُّوْ مثال و كثك من من كوهر نـــار

ا- مل، بر : ايام




فعل ؛ مل : آنار و مضل

دبوان عبدالواسع
تـا ز نور ماه و عـكس آنتـاب آرد بديد سيم و زر در كان و در كوه ' ايزد برورد كار
موى خصهانت ز معخت 「 باد خون سيم سيبد
كار احبابت ز دولت بـاد چون زر•عـــار
راح خواه وراحت افز ای ورياحين 「
نصل نوروزى بيروزى و بهروزى \& كذار
-

بحر رمل مُمن معذوف

فاعلاتن فاعلاتن ناعلاتن فاعلن
 ز آسهان دين اكر ثاقب شهابى شد جدا هــت كردونمـالك ور زديدار بدر مدروم كرد اورا قضا شهريار مشرتومغرب٪ بساستاورایدر




ע ע-1

 بهردزی وييموزى


كوه بـا نعل ستند او نباشد مستقر
 جشهُíورشيد زيبد روزرزم＇اوراسبر كو كب ناهيد شايد كاه بزم اورا قَدح رايت او را＇رسد بـر انجّم سَيُاره سر تا نه بس مدّدت باقبــال خداو ند جهان T آسهناايوانوخورشيدافسروجوزإكمر「 وز جلال و احتثام و مرتبت اورا شود نسر طاير برخد نـكـاو فشاندْ بال وبر بادشاهانـرا شود قصر همايو نش مقرَ كرددازمرديشذكرr رستمسـكزى مدر تـاج شاهى بـر سر او بادشاه داد كر
 نور جشمآنخداو ندى كهاورا＂بندهاند خـد هست حشثم بادشاهى را لقاى تو بصر هستجسم نيـكغواهمىا بقاى توروان رايتمنصور توخورشيد كردون ${ }^{1 t}{ }^{12}$ ظفر طلعت ميمون توطغر ای منتـورِ T فرح خنجر بر نــده تو از مسيران ¹ قــدر و آن چو بازى طعهه اوز هره شيران نر نـاوك برنــدة تو از سفيران قضــا اين جومرغىخانة اوسينهُ بيلان مست
 فثاند ؛ بر ：جرخ دابر برسر او بر نشاند مهر وماه 7－ب ：جامه خو اها نز ا شود در كاهه ميهو ： ملاذ و－بر：خداو ند عدو بند ا ： 1 ع Tr Y Y ب ب، بر ：ويرا 7 ا 7 －بر：سينةاوخانهابيلانمست 10－10 م：مــي خورشيدكردون ر ا

ديوانعبدالواسع



 خدمت تو كرد خوامم تا شود كارم بلند



 بكانراندر＂


㫧米米
 ، 7 ب－ب：بر آسهان كويداسد

 هِيِّس
 دار ند ：

وبشر V V Y بـ بر : ازخر تمى ب : روزى

范

بحر مضارع مثنناخرب مكغوف متذوف
مغعولُ فاعلاتُ مغاعيلُ زاعلن

 در دهر نيست از تو دلغروز تـر نـار درشهر نيست از تو جهان سوز تر يسر Tآد جهانــم از ستم هجر تـو بسر آمد روانـم از هوس عشت تــو بلب
 كرمست سال ومه جَو عتابت مرا جكر سردستروزوشب جو تـا كردهام بلالـن سيراب ^ تو نـكاه تا كردهام بنر كس بر خواب تو نظر كامى جونر كـم ز فراقت فـكنده سر كاهی جولالهام زوصالت شـكفته روى
 دلكرم و باد"سرد وغمافزونوصبر كم ر خزردواشلكسزخولبانخشكوديده"'تر


Y Y بر، لا : بوقت
 كا Y-
 عا- ب: كك دردم ترازلب عيسى

ديوانعدالواسع
loy

خونرایخوب ولغظ خوث صدر نامور كز عقل هست عانلـة نسل بوالبشر آن مايـهُ r بـزركى و يـرايـه هنر همتاى اين سلاله و مانند آن يدر r خونصف ${ }^{2}$ زند جوتسوار انبحربدر جوزا كمر شهاب خدنـع آسهان سمر چون مىنهند جعـ بزر كان " بلستبر مجلس ثلك نديم عطلارد قنبنه ${ }^{\text {T }}$ بريشت الاوشودجو حريرازلطفحجر 10 در كام او شود جو زربر از فزع گُر وى ثهت تو خشم ظفر را شده بصر كودد چֶو نعل او بصفت هرمهى قمر 11 مدحت كنند طايفـ: كافـران زبـر جون آش

1



 دنين حجر از لطف هون كهر
 اخير درنسخة ج نيست ودرسابر نستخ آيت است

در بزم جونشـغفته شودطبعت از بطر 「 قومى بر آورند جو مور از نشاط :ـر بسر مقتضاى \& امر • خداو ند داد كر در قعر آب كوهر ودد جوف خاك زر كر در حريم جاه تــو يابنـد مستڤر دنبـال مار كرزه و جنـال شير نسر كر بارد از ستحاب كفت بر زمين مطر
 وى " رايت مبـارك تو آيت ظفر واكنون كه؛ 'زردشدجورغ خىدلاننشجر ازدستساقى كش ‘" دلكشششاب خور اندر كمال Tان در نيـكوى بديـ و باكيز كیى " سهر وز خرْمى جو طبَ لطيف تو مشتَر


دررزم چونبرهنه ' شود تيغت 「 از نيام خلقى بيفكنند جو مار از نجيب بوست از بهر بخشش تـو طبايـ نهادهانــد در ناف كوه زةره و در كام سنـك للـ بنجشك ${ }^{2}$ ومور وبشّه و دو باه بـكسلند منقار باز جر"ْ و خرطوم بيل مست رويد بجاى سبزه زر ازخاك نو بهار
 ای صورت "' ختجتن: تو سورت كرت اككنون كه سردشد چودم ז' عاشقانهوا با دلبران مهوش و خنياكران خوش خاصهدر ين بنایمهايون فرخنده بقعتى و مبارك ^^ عهـارتى در روشنى جو راى شريف تـو نادره





 -Q-
 ( ا اكنون جوسرد شـ زد r
1A

IV
17- بر : هـيون
19- ج، ه، د، بـ : ز باكيز كى

مشهور در مداين و معروف در كُور با صتن اكنافشاز بدایِ واطر افش از صور \& زين خو بتر مـكان و بسنديلهتر متـر كر نزدحورعينر سداز حسنی كويى بـكـيد از حسد آن ثمى مكر شايسته تو ههه ' بهعانى •' ز يـكد انر بيت الحرام حرمت و دارالـْلام فـّرْ اندر هوایى تو جبلى بـر ميان كمو ثد دفترث ز جهع معانيت هر نعر جزخدمتتو نيست|ميدث r'ازين !'سغر در خدمت تو ياد همى نارد " از حضر ثَونبر ج بردر ارى و هون در ج بردرد برخدمت ملوك و سلاطيت بحر و بر

در خو يَوخوشى خوسديروخور نقست بـا سقف آن سبهر بلندست بى متعل جونتصر هاى قيصر وجونخانهاىخان خشمجهاننديد ْ و نه كوش فلكشنيد ${ }^{7}$ فردوس بى اجازت رضوان رها كند هرشب براز سرشك شود دوى آســان دادند جار جاى بدان هديـه جار چهـز زات العماد رتبت " و سـ_ الشداد تدر ] [17.•] ایى بسته چون جبل همه سا باعتقاد شد خاطرش ز نظم معالِيت ; نـكت جز حضرت تو نيست مرادش درين جهان اورا سغر خوشست بديدارْ ¹ تو حنانك درمدحت و ثناى توطبـ وضهير او~ـت

 ب : ابن ا
 كوثَ جرخ

-     - ا (

 7 إـ د، مل : نیى آرد 1- ا- بر: زديدار
 IY - دو بيت اخيردر نــنغئ بر نيــت.

زيـرا كه تو عزيزى و ار بـاب نضل را اندر جهان ككس از تو ندارد عزيز تر
 كويد در آفرين تو هرروز مدحتى آراسته بـونـة اوزان T آن ${ }^{\text { غرایـ }}$ تا بـا قــر بود _حـَمَم عالــان هدر
 فرخنده بر"' توعيد ويذيرفته از توصوم
ايــام تـو مواسمـ



بتحر رمل مثـن مقصود
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات
(艹) تا شد از باد خزان بر توده زر جويبار


عـ س، مل : تاشيررا نباشد باتير او كذر ؛ جه لا : تاشيردا نباشد با قيراو كذر ؛ ؛ر : تا شيررا نباشد باغيراو كنر


 اعياد ؛ بر: مواسمعيدات ات آ برديده ؛ بر : ازديده

دبوانعبدالواسح
كر بدزدى نر كس انمر بوستان شد متهم’
هس چِرا بی. دست شد مانثده دزدان جنار
r
مجلس
وز :-ساى استماع خطبـه او ای عجب
سر بییش افـكنده نر كس برْ كنار جويبار
حهلأ دى در كرفت
 كشت جوشن بوش آب از هيبت او در غدير
تا در خت بيد شد در بوستان خنجر كذذار ،
راشت كوش ارغوان حلقـه ز لعل قيـتـى داشت دست ياسهين •ــاره ز درّ شاهوار

شد شـكسته " " ياره إين از سحاب درُ نثـار "
بوستاناز بر ك 『「و كوهاز برف" و كردونازغـام





زر نكار

loy
جون جهودا ندر ' كنثـت از باد جنبان شد
زآن تبل
تا متجزا • كثت :ـر كوه سيه برف سفيد شد بسان هيـكـر عَعَه بصورت كوه مهـار
هست بندارى بـكرد مشك و آب زعغران
زاغ انـدوده لِـاس و بـاغ آلوده دنـار
اين بلـون عاشقـان شيغته روز فسات وTان بشكل عاصيان سوخته روز شــار
نا كثـيده غم خرا شد روى آبى جون

جون شود بر برفـ جون كافور زاغ جون شبـ

كاه Tان Tمد كه T Tن كوهر برافروزيم كو
دارد از خــارا مكان و دارد از Tهن حصار
صورت او جون يِكى ييجاده يــكـر ازدها در دم تـاريك او موران زرّيـن صد هزار
جون ${ }^{\text {ز }}$

ع
r-
Y- لا:لرزان
اـ د: جهودان در

مويدا ؛ بر: مجر•

بسدين فمرعقيقىموج انفاسى بنار بسدى تعرعقيقين موج اسغانين بحار ؛ لا: انغاسين

ديو انعبدالواسع
كه بود بر كو هر زر آب ر نــك اورا نشيب كه بود رــر لؤلو سبهاب كون اورا كـنار '
جونيكىروضهزمرجان جونيـكىدوحهز للى

هست روز نهاى حصنش 「 كويى الزسيمایاو^
حلةهاى درع خون آلود وقت ${ }^{\text {ا كار زار }}$
جرماو جون كهر بايين "جر خ " ياتوتين نجوم


يـكر او زر• صاف و خهر: او لعل صرف افسر او مشك ناب و قُوت او عود قهار 1 او
زات او رخشنده و بـاك و بلند و رمنـــاى
چون مبارك راى شهس دولت و شهـ تبار
ششْص او يـحِنده
خون بد اتديش علاءالدين Yi خداو ند كبـار



ب ‘ بر : كهو با و ؛ مل ‘م : كهر باى (= كهر بايى ) ؛ لا : جرم او كهر بايين •

II س، لا، ب : شنـرفى I7- ب : بى

صمر عالــم بدر عالـى بوالـعالـى آك داد
ايزد او را رايت ' 'يِروز و رالى بختيار
آن 「 حسين صاعد منصور كز اقبال اوست نصرتملك \& وسعودبنخت • وحسنروز كار
در بقـاى اونست آل مصطغى را احتشام
وز مـكان اوست نسل مرتضى r را افتْخـار
بى يسار فـرْخ ^ او نيسـت خـاتم را شرف

نــر طايـر كـتريسي صيد هـاى او بـود
كر كند روزى عقـابِ مهتش قصد شـكار
نى بـكريــ كاه مدحت جز بنـام او تلـم
نى بخندد دوز عثرت جز يـاد او عقـار
عــدت رادى و ســاز شادى او را هدـى
زر بديد آيد زسنـع وكل برون آيد زخار
ز آرزوى خدمت او نطفـة نا بسته نقش
در دحم چون زةطة • " سيــاب كردد بـى قرار
آب و باد و آتش و خاك از براى آن شدند
باك جرم و تّز كام و سر فراز و برد بــار

ا- بر: دو لت



- ال ال : صورت

ديوان عبدالواسع
كز ضمير وعزم و راى وحزم او Tَـو ختند'
آن صغا و این نغاز و آن ذ־
كرد قسم دوستان و بهـر: خصهـان او
شانـزده هـز مخالف خالـت ليل و نهـار
كنجور نجو:سروعسرولطغو عنغ كاهو حاه r
نازو آزوملك وملك

تـا ز بهر مجلس او برور نــد اين هر ثهـار
در دهن شهد لطيف و در بــن قزَ دتـيت در كلو در• خوشاب و در شكم مشك تتار

وز هراس شِير شادروان او در مرغـزار
كه شود چون نارتفته -زمر: جوشنده شير كه شود
دوستانرا وقت سهو و دشهنانر! نـزد^ كين

 Y- جاى 》آن مل : كزضبـر وعزم وحزم ور ای ...




 با • بـ بر ، مل : كاه

قصر او بيت الحرام و بـزم ' او ذات العماد
-خلق او حـننالمآب و خـشم او دارالبوار

نار فعل و T ب وصف و خاك سان 「 و بادوارع
نار خشهت مى مدار (؟) و T
خاك حلدت بى كثافت باد طبعت مى غبار
از كرم Tان را نبات و از لطف اين را نسيم
از آَل اين را سرشك و از اجل آنرا ثرار


بود ز اسلاف تـو هر يك را بنوعى انفراد
بود ز اجداد تو هريك را بجنسى اشتـهـار
بوعلى بود از كفايت خـرووان را ملتجا "بلحسن " بوداز هدايت سر ورانـ_ا مستجار ${ }^{\text {T }}$
از كريمان صاءد منصور
وز افاضـل بــود منصور _محمـد اختيـار

1- بر : رزم
 ع- بر : بردبار


$$
\begin{aligned}
& \text { و ا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { افتتحار }
\end{aligned}
$$

ديوانهدالواسح
اين وزارت ' را مكان و آن امارت' را مقـو
اين سياست را مآل و آن رياست را مد ار
T آمعانى كاندرين هر جار كسبودست جمـ
كرد در اخلات تو تنهـا مركب : كردكار
خامنْ توهست خون بدخواه توبا هشت وصف -من بـكويم شرحآن يسثت يكايك كوشدار
دو زبان برسردوان بسته ميان نالـه كنان زدد بِيك, سر بريدهروىتِيره اشـكبار 7
 كه صريـر او كثـايــد حصغــاى استوار

جون بكريد زارو بارد چون ^ دللاله سرشك
خهرهُ دولت ز شادى بشكفد چون لاله زار '
روشنوسرغو جو انزو جشهوروىوطبملك


ا- بر : زرايت r r-
 سر بر يده روىنير• زردجهر• اشـكبار؛اين بيت در نسغهببنيـت؛ بر:
 مل: دوز بانبرسردوان ناله كنان وتن ذميف زرد بيكر سر بريده روى تير• اشكبار
 - - ب : ششخص تير• بر : فرت بار

كاه رتّاصى كند بى باى بر ' صتحراى سيم


از سرشك او عُ بود هـواره دين باكفر جفت
وز مسير او • بود بيوسته شب بـا روز يـار
كونـهُ شـسس و نهاد ماه نو دارد وز وست

*     * 

هـت درتّتيب و در تهنيب ^ ملك ودين ترا
خونعهر ا", درْه وجونمر تضىدرا ذو الفقار "
الى جوانبختى كه اندر جار موضـع جار هيز
از نهيب جود "' تو خواهنــد دايم زينهـار
در صـدف در־يتِمم و در ححجر لهـل ثهـن
در جبسل سيم حلال و در زمين زر-عيـار
تو درخت دولتى در باغ آبـال ' و تراست
عدل بيخ و علم شان و جاه بر ك و جود بار
زآنمديد آورد يزدانז" جوب و T هن تاككى
دوستان را ذر عوتغت \& " ودشـهنان رابندودار
تـا بجود وحلمْ" با’" بحر و جبل كردى نسب
iv هعدن زر شد جبال و مسـكن 'در شد بتحار
ع ع بر : اين
هـ ب: منير او. بر:مسبر آن
روزوشب

اخلاق


دبوان هبدالواسع
فرق راى وكوش بـخت وساعد جاه تراست＇ مشترى تـاج و ثريـا ترطه مــاه نو سوار
ای وجودت حّْت صنـع خــلـاى مستمـان
وى بجودت 「 حاجت خلت جهـان مستمار 「
جون زظلمت زات مهر واز كدر ع جر؟ سبر
نفس • تو خالى ز عيب و راى تو صافى زعار

خاك هابت كلفشان
نيست كردون معالى را جو راى تو شهاب
نيست ميدان معـانى را جو طبـ من＾دّوار
نام من مشهور ككث از خدمت＂تو در بلاد
صيتمن＂ممروف كثت＂از مدحت＂تو＂「 دردبار
نيست درعالممرا جز خدمت ！＂تو شيج شغل＂
نست در كيتى مرا جز هدحت＂＂تو هيج كار
بس كه من در آفرينت شعرهايُـ كفتهام
باد رثَتّ

ا－بر ：فرت داودون بختوساعد وجادتراست Y－بـ：اينيتدر



اl｜
 آتش طبيت T بدار

170
خدمت تو كرد خواهم تا بود جان در تنم '
در ملا و خلوت 「 و روز وشب وسرّ وجهار
ور نهانم عد در جهان ، از نظم من در مدح تو
صد هزاران بيت ماند تـا تِـامت يـار كار
تا بود هـواره خاك و بـاد و آب و نار را ${ }^{\text {ا }}$ لون تـارى ذات صانى جرم جارى طبی حار
باد كـينت ;ـار قهر و بـاد مهرت آب نفـ
بـاد نامت باد نشر r و بـاد خصهت خـاد
تا بـكريد حشـم البـر تِره جون جشم شمن

- با بخند روى باغ تـازه جون روى بهـار

نيكغواه تو چو باغ تازه خندان باد وخوش
" بد سـغال تو جو ابر تبره كريان باد و زار
تو هميشه با نواى زير و خصم تو خو زير
زرد خهره ز خخم خورده زار و نالان و نزار
حاسـتت را دل ز انــديشه جو جشم مورچه
دشهنت را ’’خ
بـاد امروزت :ـر غم دشـنـان بهتر زدى بـاد امسالت بـكام دوستان خوشتر \& زيار



-ا ب: بادزار II ای بر: ابر
درمتن نسغت مل دل ودر بالاى Tن رخنوشته شدها-ـ ت عا



بعررمل مثـن متصور
فاعلاتن ناعلاتن فاعلاتن فاعلات
 شخصش 「 ا اندوده بزر ونرقش

بارخ
جون بنالد "' جسم او جسم هنر كردد قوى
جون بـكريد هشم او جشم ظفر كردد قرير


كه معانى را خزانـه كـه امانى را دليـل كه مصالح را وساطه كه منايح ז' را سغير
صورت او بـر منــال ماهيى كورا بـود
از شبه فرق وز زر اندام وز سيم ؛ آبكي





سعى او بكثـايــد و تأثِر ' او بــ مم زند
كشودى كاه تتحرّك لثـكرى كاه صريسر

كك بـر آرد هـتحو خصـم مجلس عـالى نفير
هستحون برهان عيسى با نـكو خو اهان شاه هست جون ثعبان موسى با بد انديشان مير
دين يـزدان را علا ملك شهنشه را جهـال
ملت حت را شهـاب اسلام باقى را نصير 2
آن حـين صاعـد منصور كورا در • كرم
ناوريد اختر عديـل و نافريد ايـسزد نظير
مهترى كاندر رضا و خشم و مهر و كين او 7
كرد ينهـان در ازل حـكم خداوند قديـر
دولت حسن الــآب و صولت سوء الهذاب
لـذذت نعـم الثواب و شُدت
دهر بى فرمان او چون ناقـه باشلد بى زمام
ملك بى تدبير او جوت خامه باشد بى صرير
جز يـاد او جز بــلع او نـكر يد خامـه در دست دبير
r- ب- : عالى r-1

نامه ؛ بر : نافه Q- بر : T

ديوان عبدالواسع
’خلت او كاه لطانت جون نسیم انــر صباح
خشم او كاه عداوت ' خون سـوم اندر هجير
از تف اين بـاغ عهر دشهنان او 「 خراب وز دم آن شـان عيش 「
-هست بيش قدروراى ² آن خداو ند بزر كـ


نتطة جهرخ بريسن و جمرة: قطر: بحـر محيط و ذره: كـوه ثبير 1
در دل حـّاد " او همواره " " بـاشد صاءהـهـ


از.حوادث جاه او درماند كانـرا شد بنــاه وز نوايب جود او آزاد كانـرا ¹ شد مجبر
خصم او لـزان و ريزان و نزار و زرد كثت


دشُن او بر مثـال عهر كوته جاك دامن كُه وطن تيره ضهمر


 مكه. دو بيت اخيردر نسنهّ ج نيست و بــتاخبردر نستخنملجنين است :
 Y ا


از بهاى اوست زرد و از نهيب اوست كوز '
روى خورشيد منير و بشت كـردون انبر
اى تـرا از هفت سِّاره خــداى دادكـر داده كاه آنرينثى هفت هيز نـا كزير
قوّت مرّيخ و فـرّ مَه كـر كــال آنتـاب
قدر كيوان سعد هرمز ‘ لطف زهره عقل تَير

$$
\begin{aligned}
& \text { تا تـرا حــّاد تو دبدنــد جون اجداء تو } \\
& \text { راندن شغل ولايت را نشــته بـر سريـر }
\end{aligned}
$$

شد ز حسرت شخصشان اعجاز نخل خاويهـ
شد ز محنت • روزشان يومأ عبو ـأ قـطرير

حاسدت هـواره از ترس تو باشد در زحير
 كه كند ترس تو T نراجونجهل راكِل اسبر

كر كثف كردد موافق باتو بر ^ كوه حصين
ور صدف كردد مخالف بـف تـا تو در بحر قعير
از خلاف تو كهر در كام اين كردر خــك "
وز وناق זو حجر بر بشت: آن كردد حرير
ا- بر: كور





ديوانهبدالواسع
نيست با' اسباب شادى يك نفس بدخو اه تو

از براى آ نك دارد تامت و رخسار و اشك

در ازل دار نده عالم نبشت
بود نا مغخلوت و نا مو جود فردوس و سعير

در " برات بـد سـعالانت لهـم فْهـا زفـر
「 1 "
ور بهلك اندر وزارت را بود شأن كثير
توزصلببT Tنكسى كو هـت "

كر فتـد يك زرّ از طبـع كريمت بـر زهين

آب اين كردد بيك ساعت ز طِبـ آن كلاب
خاك آن كردد يكلحطت ز لطن اين عبي



-1- بر : ثدرى عظهم
A- لا، بر : دار الـلام

II



هست بـا طبع جواد و هـّت والاى تـو مايـن در يـا قليل و بايـن كردون قصير
كاه تقريسر ستاى ' تو زبان كردد فصيح
كاه 'تحر ير عطاى تو بنـان كردد حسير 「
از نسيم خَلت تو كلثن ع شود سن:C آصمَ
وز جهال خَلت تو روشن شود شَثم ضريـر
الى ز مدحت خاطرم چون نانهُ مشك ختن

در ^ ثنا و خدمت "ت بخت و دولت شد مرا اين ببهروزى كفیل و آن بيـروزى " بـشير
;ام من در شرت و غر بسـت از مديحت مشتهو
صيتمن در بحرو برّـت " " از قبولت مــتطير
جز ثناى تو نـكويم از شر يفـ و از وضیع جز هواى تـو نجو يم از صغير و از كبير







بروضيم وبرشرين


ديوانغبدالواسع
منزوى بــاثم هميشه تـا نبـايـد رفتنم ن-زد هـدوح لـيم و بسش مخــدوم حقير
ز آ نك يك ذرْ ثنـاءت نـزد ارباب خرد
هrتر از ملك ' عظيمه و بَتر از مـال كثِر
كر چیه ازروى اسامى هشرت ومغرب برست
از امبران سر افـراز و ملوك شهر كير ؛
هر كه دارد توشهبى حالى توويرا دان ملك

كر ندارم بهرهیى ازخواسته در خورد خويش
تا تـر ا اندر كُمان نايـد
; آنك دادست ابـزد عالم جهـار آلت مرا
سر بسر شايسته و زيبا و خوب و دلبذير ^
[1vo•] نظم شون در خوشاب و نثر هون زر مذاب
ككك خون نجم شهاب و طبع جون ابر مطبر

;ا، را دولت بـوى خدمت تو شد مشير


 اميرشهر كير ؛ ج : ازامير سرفراز وازملوك شهر كير ؛ مل : ازاميران سـرْرازوازملدك
 Y- د : تاترا نايدكمان اندر هـ مل : دلزير

چون :جات T دم زغر بت حیونخالاص احهدزغار خون اماننيو نس زماهى چونفر ج بوسفـز بير
تـا همـثهه اTسهان را بـر زهـن باشد مدار
تـا هميشه آ;تـاب ' انــدر فلك دارد ‘هسير
حاسدت را از مدار T آن نتحوست بـاد يـار ناصعت را از هـيم اين 「 سعـادت بـاد تير
در هواى خدمت تو ؛ سالورمه خرد ْ و بزر كـ
در ثنا و هدحت تو روز و شب برُنا و بير




دشهنت را كوز و سوراخ و نـكون و تاقته قدجو چنـكـودل چو نایوسر چوعودو تن چوز ير
بـاد دايم تـا بـر آيد آفتـاب از تيـن كوه
كوه حزم تو متيّن و تیغ غزم تو طريـر
روزه و عيد تو ‘' مقبول و ههايون و تـرا روزوشب كردون هطيـوسـالومه يزدانظهير



Q-
جو تير A- د ، لا ، بر : بر نوای

-     - مل : روز وعيدتجهله



بعر رمل مـنـن معذدف
ناعلاتن ناعلاتن ناعلاتن ناعلن
(م) مر كز نتحست وكنج نصرت وكان ظفر
رابت بيروز ملـك افـروز شاه دادكـر
رايت ويـرا بود هر جا كه باشد لثـكرن'

وارث كنج و نـكين مير اجل طفرلتكين بهلاوان مـلك ايـران شهس شاهـان بشر

خَون شیاطِين را شهاب اعداث را كاه ضرر
آن يـين دولت و دولت فزوده زو محل
آن امين ²ملت و ملت كرنته زو خطر
مير نرزا:نه قـاروى بن آلنجى r كـه داد
ايـزد او را ذضل بر شاهان عالـم سر بـر

ظلفرمـر از

 مهادى ابن آكنجى ؛ م : مير نر زانه غهاب د دين و دولت آن . . .
جون سهار ا برزهيت و جون ضيا را برظامام'
جون صبارا برسموم و خون صفا را بر كدر '

روز كار از خدمت در كاه او جويد شرف

بى رضـاى او هــه • كردارها باشد هبـا

زورت نامى ملك وسامىى دولت وباقى هُدى
ههجو جسم از جانو فرت از أسروجشم ازبصر
زوست ^ روشن صدرووالامـسند ^ وزيباسرير

شَبَّا ايـن بـار: دلدل تك شبديـز ر نـك
كز نهيب نعل او كويـد زمين آين الـفر
تِيز كوش اندرتحرّث بحر جوش اندر مهافـ
سغت كوشاندر وغا بسـيارهوش اندرسفر اندر
از غبـار او بـود جشثم ذلك يِوسته كور
وز صهیل او بود كوش سمك r" همواره كر

$$
\begin{aligned}
& \text { هِّع او ناهيد رامش غ " روى او خورشيد نر }
\end{aligned}
$$






ديوان عبدالواسع
ای خمال تو خو اجرام و مسالى جون بروج
وى رسوم تو چو ارواع و مهانى چون صور
از درفش لشـكر 'تـو دوستان يابنـل خير وز درخش خنبر تـو دشهنـان بينــل شر
مهحِو شِر و یيل شادروان و كرمابه ' شوند
بيش تِـن و نِيزة تو يِلِ مست و شـبر نـر


روز حر بت چون كثف از بيم جان خويشتن
كردد اندرسنــع ينهان ارُدماى جان شـكر غ
كىشدى واجب بر آتش ستجده كردن خاكر 1
كر نبودى نسبت تـو در ازل بابوالبشر
كر اجازت يابـد از راى رفمعت آفتـاب
يـش تو آید چو جوزا بر ميان بسته كمر
خشهت آرد در نشيب و جودت آرد بر فراز از سر كردون نجوم و از بن دربا درر

از نج:ـب ختْجرت قـامت بخــم دارد فلك
وز غبـار لشكرت بر رخ كلف دارد قهـر


بنـان ازدماى جان شـكى . ابن بيت در نسغن 》 بر ه نيست
7- ؟ : كهر

مرور نـد آرايش بـزم تـرا دايم هــى

مر كز انوار شد كردون ز بسيارى كه رفت روز جنـع از آتش شءثشِر تو بروى شرد

اندر آن وقتى كه كردد در مصاف كارزار 「 كرد ابر وكوسرعد وتيـن برت وخون مطر
زن برافروزدزجنــُ وسر برافرازدز كـيت
خنجر سـهـابِ رنـك و نِئزء زهـر آب سر
كر توانـد TTسـان كردد ، صلاح خويش را از فزع هون ناقـه صالح نهـان اندر حجر


بحر كرددجونحصارو كوه كرددجیونحرس

كرد بـر گردون رود چندانك عزرائيل را
كاه جان بـردن نباشد از ميــان آن كذر
كوهثابت برزمين لرزان جوسيداب ^ از نهيب نسر طاير بر ;لك بنهان جو سيهر غ از حنر
بر حسام نيل ر نــع و جوشن بيروزه كون
بيخته شنـكرف نـاب و ريخته مرجـان تـر
r- بر : د
Y- مل : روز كار
اـ س، لا : لزلسنكـ

$$
\begin{aligned}
& \text { و سر بر انرازد }
\end{aligned}
$$

ديوانعبدالواسع
IVA
طبع قومى بر ' نشاط و بخخت قومى بر' نشيب كار جهیى باr نظام و جان بعضى در خطر اين بر آورده خروش وآن غرو برده ع نغس
اين بر آهخته خــام و آن بيفـكنده سبر
جون رِيد آيـد لواى رايت منصور تو
در زمان كردد سباه دشهنـان زيــر و زبر

كر بصد منّت ^ كذارد مالك او را در سقر
ای يِفكنده ز بيم تِـن تـو در مرغـزار وى نهـان كرده ز ترس تير تـو در هـتقر

شیر زڭهره ببر ناخن مار مهره مرغ بر "
وتف شد بـر تو جلالت جون شجاعت برعلى ختم شد بر تو سخاوت حون صهابت برعمر "
واردت دايمر كرامى تـر ز فرزنــن عزيـز
بادشاه شرت و غرب و شهريـار بحر و بر



-

ايندو بيت درنسنi بر نيــت

لاجرم كثت از رنـاى او روان فرمـان تو بـر ولايـات ب-زركع و شهرهـاى معتبر
تـا بنزدش :يشُتر باشد تـرا هر روز حت '

خسروا ا كذون كك شدهونطبـع توخرمجهان
مطربخوشخوى 「 خو اهو بادءخوشبوى
راغ شد آراسته توون بـار كاه خـروبان
بـاغ شـد بیراسته پون کاز كاه شوشتر
هر سییده دم كنون در بوستان و كلمستان خيزد از صلصل نفير و آبد از بلبل نفر ع
كلبنان • جون لعبت نوشاد نازان بر جّن


كل چو روى لaـان دلفريب آمد
نهبود بى كل در ينهنتام " مـجلسرا نظام "
نه شود '" بـى مُل درين ايــام مردم را بسر




: لا: بود ! بر : رود

ديوانجدالواسع
اى خداو ندى كه رايت را صنيعت شه فلك ' وى خردمندى كه طبعت را طبيمت شد هنر
جـون هدينـه از حضور خـاتـم رييمبران يافت خوارزم از حضور تو نضبلت بر 「 كُورَ

كثت بـا دار الـلام از دولت تو هم صفـات كثت با بيتالحرام ع از حرمت تو هم سیر
خاكهباى اين شد از فرّت عبير اندر فلات
آ بهـاى آن شد از خُلقت كلاب اندر شٌمر
عدل را اكناف آن از سيرت تو شد مقام ${ }^{\text {آ }}$ سعد را اطراف آن از طلمت r تو شد مقرّ
ای شده راى تـو در عالـم بِيـروزى ^عَّم
وى شده نـام تو در كيتى بـهروزى 'سَّمر
كر تن من دور از T ان شخص كرامى نيستى

از بسراى خدمت تو زيـر ران Tوردمى
بـار: جيحون كذار و خرمة " " هامون سبر
"جونحضورمن بدر كاهت كنونمدكن ن:كشت " نظم كردم در مديحت بيت چندى



- ا- بر : حربة
q- بر : بييروزى

ال

كر بود در مجلس والاى تو T Tنـرا ' تبول
در جهـان نامم شود جون دولت تو مشتهر
در ضهير و خاطر و ديوان و طبـَ هن شوند
از ثنا و مدح و شكـر و آفرينت بی خطر
دُر جهـاى بـر جواهر بُر جهـاى :ــر نجوم

بعدازين تا زنده باشمم هرزمان در مد تو
خدـتى سازم جـدا و مدحتى كويم • درك
بر ز اوِصاف

تا بآب انــر بود ههواره ^ از سردى نشان
تا بنـار اندر بود זيوسته از كرمى انـر
سرد باد از آب حسرت .ماسدانت ${ }^{\text {¹ را نفس }}$
كرم باد از نار متحنت دشـنانت " , را جـكر
بنـدهُ بـزمت بهشت و ستخرة رزمت فلنت
بستـغ عزمت قضـا و سغبه: حزمت "' تــدر
كردِ ميـون موكب تو سرمـهُ چشثم امل
نعـل كلكون مر كب تو حلقـة كوش ظفر






هلى:اربك و تهنمِ فُت فود

بحر رمل مثمن متصور
ناعلاتن فاعلاتن ناعلاتن فاعلات
(م) تامنزه باشداز تحويلز بـكم كرد كار بود
 آنخداو ندى كهخانوقيصرونفغورورواى'













عزَ او ' نا مشترك اقـــال او نا مستعار Tآن با كفار هلم نامش بزخم ذوالفقار اوستازششاهان اميرالموزمنينر ااختيار كوشدين مصطفىراسِدتاو كوشوار خلتواوساز نده آ بو خشم اوسوز نده نار نهشراب كمن اورا جز اجل باشدخهار ز آن كـد كنَّالخضببخو يش.راكردونسـو ار هـتحوسيهاب ازهراس تيـن الودرمرغزار در تنشیران شرزه ز هره كُردد بیقرار وىزدزمتدشهنانییوسته دردار البوار
 "• بتر كد"سـندانجواز ز و آنز تر سجودطبَتوشدست آنر احصار "تو هـايونطلعتى برشّريار حت كزار "


r
7- می : در

-     - 
- ا - مل:روزی

10 - ب:دستشان

Y مل : اعدا را - - :

دين يزدان را زلك شاه جهان را بار بل
 اوسستازمير انجيوتى الهسلـينر ايهلاوان دوشِ ملك پـادشًا را ههـت او طيلمسان حلماووباينده خالك واسب نه سعحاب هور اورا جز امل باشد سرشك مر كب او كر بـكاه حملـه نهلى بفغند هـتحو سيمر غ از نهيب تير او در باديه در سرماران كر زه ههره كردد نا يديد ایىز بزمتتدوستان همواره دردار السّلام [In ص
 ز آن ز منـع خار ه آمد معدن سيم سیيد كاين ز بـهمبذل دست توشدست آنرا بناه تو مبارك خدمتى بر بادشماه نيكثخو اه
 هير ددستا نى كه غار ازثـخصشان
 عـ د : حز الو او باين-ه خاك وعزم
Q( ع ا ـ ب: اختــار؛ بر : كر نتىاعتبار

$$
\begin{aligned}
& \text { r اr لا }
\end{aligned}
$$

دبوان عبدالوسع
با يلنكان آشنا بوده بر اطراف جبال با نهنـكان آشناكرده در＇اكناف بجار برسر كزّـار ها ر نتند هردى 「 صدهزار غوريانجون يافتندازمیدم تو 「 T T تيغها در رزمـكاه • و نيزها در كارزار و آ نكهى تابندهو برْندهشدجونُ نجهوردجم


 خنجرزهراب＂داده برت الماسى فروغ تيغهادر حر بكه ז＇برطاغيان كريندهزار جون دل آن آسمان و جون رخ ابن كوهسار كوسهادرمعر كه＂برياغياننالندهسخت عـراعدا خونبقاى لاله واز كردوخرن قَوّت ناوك زهر تارك بر آورده دمار برمثال زاله از بارنده＂ وز ثريّا تا ثرى انعاس كون از از بس غبار
 جاناوتفته چو نارومغزاو كفته جونار حصنهاى شامخ از تدبيرتوشد جون تونفار بى عدد برهم فكندىزان كروهخاكـار
r－لا־مل س، ب：مردان ؛ بر：مردم







 19－19 بر ：شخغ
 rع－ـل، بر‘لا، ب ：آتش فشان جون

تا سران آن ولايت را بـكشتى سر بسر وز سر شـشِر دادى ما بقى را زينهار
 تيغشانخار اشــكافـو تِيرشانسندان كنذار بعداز آنسوىحصار نهَ شـدى بالثكعى

 بنده وار آمد بطاعت ييشتو بیا نتظار بحى كمانبرممشـكستى لــكرىز ان'هرغلام" كوتوال نه جوديد ازدور كرد لشككت دير زى ای حانظ تو عالم سرٌ وجهار كس نديدو كس نخو اهدديد'"تاروزشهار كر ترا سرّى نبودى با خداى برد بار شاد باش ایخاضـع تو عالم گَون ونساد " هرزمان افزون نـكثتى قدرتودرصدراو ای بیجاهت ملَت بـاقى T فزوده اعتداد


 آندر ختم با غملكت راككدارمایعجب مهر بيخومدحشاخ و حمد بر كـوشكر بار






 19- ب : T 19

دبوانجدالواسع
 لاجرمدرمجلسى كآزاد كانهاضر ‘شوند



 بكنران درشاد كمىروز كار از بهر آنك بند "و بود خواهد جاودا:ه " "روز كار


بحر •هارع مشن اخرب مكفون •هذو و
مغورل ناعلاتُ .،ناعِلُ ناعلن
(a) الى مايها بدايع و بيرايـه صور


ا

 روزكارمهر كان



كه لاله كردد از تو صدف وار يردرر
 كه يـر ز 'تختهاى 「 بلور'ين كنى شمر و Tآسای است از بر كات تو در گُور • كهنر كس از نهيب تو باشد فـكندهسر الـو كويى ستارهبی كه نيالسايحى از سغر كاهىشود ز نعلتوشنکرف كون حجر بى دست نقش بندى و بى باى ره سمر
 ديوانه وار نيست تسرا لجظتى " كاهى عديل بحرى و كامى رسيل بر بيجاده از شیإبق و بيروزه از خضر كه كردد از فراقت تو جشُم شكو شه تر جون ابر با ستاره و جون يود با شرد كه برز حلهّاى منعّش
 Z- ابن دو بيت در نسغنهلا نيست Q-




بتـدر نسغة ج نيست

دبوان عدالواسع
كاه از تو جو يبار بر از تودهایى زر
 يك ره بسوى شهر نشابور كُن كنر بـر خواجه و امام ^ اجل صدر نامور كو هست آيت كرم و رايت خطـر بحرى كه يافت حشم معانى ازو بصر
 خيزد حقـايق از نفس او كِ بيـان

 وى كثورى ز خامن جاريت " " برتَّر" دنيـا '" بيافريــد بشش روز رو سر بـر از كف سخا ز’خلق لطافت ز تن هنر


كاه از تو كوهسار يراز بارهاى ' للى اى كوهرى كه مانى درذات و درصفات



 بر " بايـكاه رتبت او نيست در علوم

 از دل كرم ز طبع مروتت ز نفس حلم جوناززميننبات ز كانزر

 عرضهدار
 نـغنة جنـت

بر : جابِبت
 بر : عالم

همواره دوستيت بود رهنهـاى خير
ز آن بهر دوستان تو Tمد ‘'
 ناهيد را معو نت ' و خورشيد را نظر هر يك باتفات شده ^ در ادب سدر خواهد زطبّع وراى تو هرروز T Tــهـان r ${ }^{\text {r }}$ در متجلس ملوك جهـاننـد مشتهر در مدغـل صـلدور زمانن_د محترم ايشان قوالبند باوصاف و تو روان ایششان كواكبند بآثار‘" و تـو قـر وىطبعمنزوصف "وبيوسته "" برغرر ای لفظ من ز شیكر تو هـواره بر نـك كفتم كه روز كار بهاند جنان مـكر T آنگه كه بهره بود مرا از لقاى آن تاعده برغم دل من كند دكر تجن عفو با عقو بت و جون صفو باكدر بسته 「" لب وشـكستهدل وسوخته جـكر
;وميد نيـتـم \& ز خداو ند داد كـر هر كز بذاطرم نـنذشت T نـكه روز كار با طبع دوز كار كرم نيست هم صفت الكنون ز غيبت توشب و روز مانـدهام كر جه مسافتيـت كنون در ميان ما بسته بهر تو چو قلم بـر ميـان كمر كآيم بسوى تو جو قلم كرده سر قدم بى فرَ طلمت تو بادٍ هرى كنون ناكه شد ازفرات تو تاريك جون سقر

0بر : احتباط
 با
 هر كز ز سيرت 'تو بريده مباد زغخر هر كز ز صورت تو كسسته عمباد وز
ol

بحر هزج هثن سالم
مغاعيلن مغاعيلن مفاعيلن مفاعيلن
( $\alpha$ ( بنغشهز لفو نر كس چشمولالهروى و نسر ين بر
نباشدجون جبينوزلف ور خـسارولبت هر كز هـه روشن شب تيره كل سورى مى احمر

ز درد و حسرت و انديشه و تيمار ت-و دارم جـكر كرمو نغسسردولبان خشك ودوديدهترr
بـكرداردلوعيش وسرشكوشتخم ^ مندارى
رمانتنـ وسخن تلخ ولبان لعل وميان لاغر


ه- لا ‘،
 د، А- س، مل: جـس

191
نشاندارد ' مرادرعشتو جور وهجر ومهرتو سرشثازدرّو حشهاز لعلوموىازسِمهودوىاززر

ندارم در غم و د نج و جفـا و جور تو خالى
لباز باد وسراز خاك ورخ لز آب ودل از آذر
بحسن ور نـكـ و بوى وطعم در عالم ترا ديدم
قدازسروو برازعاجو خطازهشكتولبازنشـكر 「
سزدكرمن ترا دايم بطبـ وطوع وجان ودل

كهتودارى خو بزم ودزمولفظ وطلمتـلمطان دل خرّم خط زيبـا لب شبريـن ر خ انور
خداو ندى عدو بندى شثخْشاهى نـكو خواهى


[Y..
جو انبختى كهداردوقتتجودوحر’-ومهرو كين
كف حـاتم تَن رستم دم عيــى دل حيــدر

زمان خــم وزميـنـلم وفلك قدروملك مخـر


 بعلموحلم و !: بورزم و... بر : وقتسيرت

ديوانعبدالواسع
بتدبير و ثبــات و عدل و توفيقست ' همواره
مـخالفسوزودولتسازوملك آراىودبنيرور
در خت هز و تمكـن و جلال و قدر او دارد
سعادتبـخوعصهتشاخور فهتبر كوحثـدت ‘بر
ز بَذت و دولت و تأييد وُيمن
ز خارا زر زنى شـَكر ز كان كوهر زیمَ عنبر
بينداز ند يـش رمح و كرز و تيـن و تير او
مراككبنعل عو بـلان" يشك وماران زهرومر غانبر'
ز شك, و آفرين و مدح و نعت تو غروماند
ز بان عاجز خرد حير انسخن قاصرقلم مضطر
ايادرساعد وا نـكشت وكوث وكردن ملـكت
ظفر ياره امل خاتم هتر حلة_ه ^ شرف زيور
بود بيوسته عدر و راى و ملك و دولت او را
-لك داعى جهان بنده زلك راءى ڤصضا ياور '

حاش:ه م : هز بر ان ناف،ودردتن:هراكبنعل


بود بيوسته عمرور اكود ين ودو لتتشاها
-للـ، داعىفلك راعى جهانبنده زمانياور
「 : بوديبوست عهروراى ملك ودولت اورا
ملكداعىينمن راعى جهان بنده رضضا رهبر بر: بودبيوسته عمرور اكو ملكودو لتتشاما

ابنبيت در ج، د' ب نيــت

ترا زيبدكه جنكـ و مصاف وحـله در هيبا فرس كردون كمر جوزا سبر كيو ان علمدحور

حسودت را بود در حشم و اندام و بنان و دل
عدويت را شود در كام وعرت و تارك وحنجر
موهرمع وعصبييكانو ناخنتيـن ورك ناحن ز بانزو بينوخونـِعَينو' مغزالماسودَمْنجرr r

جبينفففورور خ خيـِالوسر \& خاقانولبقيصر
فرىز آناسبٌ *ون كبكو همایوطوطىوعگّه
نكورفتار ونر־خ فالوزيركطبِ وحيلت كر
بوقت جَستن و ناورد وسبت وحـله در ميدان
بسمخارا بتعل آتش بر
بهن:ام نبرد و دانش و آرايش و رامش
زحل كين وعطاردفهم وزهره طبـَ ومهيـكو
زقدر و حشـت و تمـكـن و جاه نو سزد اورا
ر كابازماهوزينخورشيدوميدانجرخو نعل اختر



 مل : كميت تست ; بر : كمبتش مست ؛ م : ترا اسبىى است

دبوان عبدالواسع
بوَت كَر و كاه زر ز كرد و مشنله كَردد
هوا أشك وزمين لعل و اجل كور وستاره كر
شود خصم ترا در دبده و كام و دمان و لب بصر ناوك ز بانناجخ سـخن زو يين نغسخنجر

بريزد بنجه ودندان وشاخَ و ز زهره دررزمت ز ببرزوشَ ويَلمست وكَرك تند و شيرنر

تر اشندجونسليمانر ا'وحوشوطِروانسوجان'
قضا سغبه زمان ستخره قدر بناه جهان جاكر
رسد هر كسبـلكوجاه وعز" وقدرتار كردد
زم
ز بس غريّيدن وكوشيدن وافـكندن و كشتن
بجوشديَم بجنبد كُه بلرزد مه بترسد خور
چوا بروبرت ورعدوزاله ينىاندر آنهو خروشان كوسو كرداناسبوزخــانتـنوريز انسر
نـايد جون عقيت ولاله و شنـكرف ^ و يـجاده








ز T Tسببو نهيب وسهموز خهت ' كُم كندوشهن ز كف نيزه ز بردرڭه ز تن جوشن ز سرمغغر
ايا دردست و طبـع و خوى وخْلق تو مهـ مـاله

مرا زيبد كِ مد و ثنـا و شــك و ذ كر ' تو
زمان كاتب قضا راوى قدر خامه ســا دفتر
بشر جو بسط و نظمو نش اكرمن زابتدا بودم عبارتبستو خاطر كُند ومعنى سستو لغظا بتر

شدم زاحسان و تحسِين وز اقبال و قبول تو i:

هس نو بدرو بار اندر" وخونمشلك و حجر كو هر
هميشه تا بود تنـع و فراخ و خرّم و فرخ دل عاشت غم هـجران شب وصل و ر دلبر
مبـادا بـسته و دور و جدا وخاليت هر كز
لباز خنده كفـاز ساغردل ازشادى سراز افـر
بيدارى و هشيارى و يֵیوزى و بهروزى ولايت كيرو نصرتيابوعشرتجوىوملكت^خور

مل : ابتداكردم؛ جّ ب : ابتدآر
حال Y- بر: مرود

دبو ان عبدالواسع

A
:ححر هزج مْن سالم
-هاعيلن هفاعيلن مغاعلن مفاعلن
(

يكى آبد
يكى آيد • تشرْف را برسم هطر بان ايدر
ز بهر آنث از ايـام آدم تـا بدين مـدتت نبود اندر جهان روزىطرب ' راز ينمباركتر
مباركتر از آن روزى حضور خسرو عـادل ^ ببزم ماحب سرور

سلاطين را بحت وارث شه آفات بوالحارث معزالدّين و الدنــا خداونــد جهـان وانــنـر

جهاندارى كه هست از عدل او آسايش عالم
شهنشاهى كك هـت از فر- او آرايش كشور

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

بدان' سيرت
بدان كو نه كه ازروح نظيفْ
زمين حلمى هوا لطفى كه كاه جنـكـ وجوداو
شود قارونهوا ازجان شودمغلس زمين اززر
مسلّمشد هر آن ملكى كه در انديثه بود اورا

وز اقبالش ^ عجب مشهر كه ازدر ياكه حاجت
صدف بیر نج او Tرد بسوى كنج او كوهر
در آثار سعاداتش مدان نادر ‘ اكر كردون كند طرف كدر هاى غالامانش ز هفت اختر
ز نار "' خـثماودوزخ ذآبلطف "' اوزمزم"
ز باد دست
جوازلوّلوٌ شبه ناقص حوازتارك ¹ قدم כاصر چوازدريا شهرعاجز چواز كردونزمينمضطر

بلند از جاه اومسند بزر ك از دست او خاتم
شريف از نام " او خطبه عز يز ازفرت اوافسر

ع
-
r-r
T
-


 ه- د، بر: لطيف ؛ ج، مل : شر يف
A ـ ب : تو زاقبالش ؛ مل : در اقبالش ؛ بر : از اقبالث سعاداتش مكن باور

IY
17- بر ، لغظ

دبوان عدالواسع
بديـن آراسته مّلت ' بدان بيراسته دولت

جوخواهد بزمراباده چو كيردْ جود² راخام

شو نداحرارازوقارون كشنداموالازوخوارى
كند ار كان ازو نوحه برند اعدا ازو
بتدبير از دل آهن بتأيد از بـر ' كردون

كثايد حشهن حيوان در آرد قبلهة دمقان نـروزد شمله آتش دمانــ دوحه عرعر
شد از آنار او فانى شد از اخبار • الو باطل


هـه آثـار نوشروان هـه اخبـار كيغسرو

خداوندا همى نازد ز تشريف حضور تو " وزيـر عـالـم عـادل نصير ديـن بيغبر

بدان
V- بر : بارد
 Y Y نسغة :ر نــت ؛ ج : يـفامر

وكرمدكن.بدى 'ويرا خوشــاز بهرخدمت جان نهادى بيشتوبرسرّ


بحر هزج متن -
مفاعيلن مغاعيلن هناعـلن مغاعيلن
(م) خداوَندى كهر وز بار خورشيدشسزدافـر
جهاندارى كه كاه ملك جهشيدث سزد
شهنشاه مـلاطين و ملوك مثرق و مغـرب
معزّالدّين و الدّنيـا خداونـد
جها نـكيرى \& كه عالمرا على الاططاقسلطانى
جنو ْ هر كز نبودست و نباشد نيز تا دحشر
بروشد باوشاهى جون نبّوت ختم بـر احهد
بروشد نيـكخواهى خونمروّت ${ }^{2}$ وقف برحيدر
اشار تهاى راى اوست در « اطراف كفر ودين
بشارتهاى فتح اوست در اكناف بتر و بر
r

- ا ج ج م : شدى ؛ لا بر : شود

を- ج : فتوت
ه- ج، مل : جواو ؛ بر: جوتو
س،
Y- :ـ : بر

دبوان جدالواسع
همى كويد ملك حمد ' وثناى آن نلك تدرت
همى جويد فلك مهروهواى آن ملك مخبر '

$$
\begin{aligned}
& \text { زهيبت زَهره بندازد بوقت رزم او ضيغم؛ } \\
& \text { برغبت ’زهره بنوازد بكاه • بزم او مزهر }
\end{aligned}
$$

كهى باشد صهيل r اسب او درخاك تر كـتان
كهى باشد ״صليل تين او ^ در حد كالنجر '
غبار جيش او نففور و آب دست او خاقان
نعال اسب او خيبــال و خاك بــا
كثدور جشَمجونسرمهخورد درجامجونباده
كندر كوث جونحلته نهدبرفرق جونافـر

$$
\begin{aligned}
& \text { اكر كيتى بكرداند رخ از ييمان ’' اويك دم } \\
& \text {, كر كردونييیِاند " سراز فرماناويكزَرّ" }
\end{aligned}
$$


زترس او بيكلحظت" از آن زابلشود محور


r- مل ، بر : الندازد ؛ م : بكذارد عـ بـ : ازضيغم بـ بكام

 -

$Y \cdot 1$
بعاه تمر و وقت نـام ' آن فرمان دْ دنيا بنزد فر"و بيش 「 راى آن شاهنته صغدر

،عحلّ آسمان ناقص \& بقـاى روز كار اندك
سعود مشترى بـاطل شعـاع ع آفتـاب ابتر
رسوم Tان همايون • فر"و جود آن مبارك مى
خصال آن جوان دولت بقـاى T ان بلند اختر
جهان عدل را اركان بهـار فتع ${ }^{2}$ را باران
سبهر سعد را انجم عروس, ملك ,ا زيور
ابـا همواره چُـكمت را مسـخّر دولت ميهون
وَ يا يـوستـه رايـت را متـابـ كـبد اخضر
كرفتند ازوجود وسِيرت وترتِبِ وعدل 「 تو
زمينز ينت ز مانقيهت جهانرو نت شريعت فر•
جو از باد صبا كلشن جو از نور بصر ديده هواز آب دوانسبزه جوازروح^روان بيـك

نه با طبعت بود همتا نهبا عزمت " بود همر•
نه با لغظت " " بود همسان نهبا خُلقت بودهـسر
باكى "' تطر: بـاران بتيزى شعلة T- بش


1- ج: قدرت؛ مل : كاءنام Y- Y-

 -

بيغروزد هـى رای تو دولت را بهر موضـ
بيارايـد ممى رسم تو ملّت ' را بهر محضر
جوشبر اماهوزررامُهروخط راعُجبمو كلرانَم
جولبرانطقورخ راخالو جانراعلمو تنداسر
اكر بأس وهراسو هيبت وخشـت كند يزدان
معازالهُ در آب وخاك و در ابر وهوا مضـر '
بخار اين شود. حنظل نبات ${ }^{\text {Tن }}$ شود
سرشكاين ‘ شودزوين نسيم آن ‘ شود آذرْ
بود بى سعى * تو دولت بود بی عدل تو ملتّ
بود یى نرّتو مسند بود بى ملك ^ تو كثور
يكى جونمْرج بید بحانبكى بیوندر جیى حكت

زبان وجنـك وبرويشك "" بربايند در ساعت
اكر باشى تومور و كورو كبك ويشَه را باور
ز زكام " مار دندان زن زدستشيرهامون كّن
زبال باز مرغ انكن زروى بيل جنـك آور
اكرداد ايزدت ملكى كه آنـرا جهلة شاهان
طلب كردندو ز آن محروم كـتنداينعجبششر

を- ع: آن ه-



مسمهديافت مقصودى كهموسى خو است’ ازا ايزد
جنانخونخضر خوردآ بی كه آنر اجـتاسكندر
الـاطبـ لطيفت را صفـاى حشهة حيوان
إــا روى 「 شريفت را ضيـاى جشـــا انور
هـى بينند هر ساعت بنوّ 「 بند كان تـو كرامتها ز تو بى حد سعادتهـا ز تو بى مرَ ع
بتخاصه خاصبك كامروز T
كه خواهدبودتامحشرتبارش رابدان ${ }^{\circ}$ مفخر ${ }^{7}$
همى دارى كرامى بند كان خويش را دايم
از T نت هرزمان دارد همى يزدان
بصدت سرّ ^ ومهر جان و آب جشُم وسوز دل
از آن خواهند بيوسته همى از ايزد داور
دوام عمر تو جـله ثبـات هلك تو يك يك

"هـيثه تا بديد آر ند لعل و ـيم وزر"و"در
ز كوهو كانو خاكو بحروا برو

ו- بر: جـت
كر امتهاى تو بيحد سعادتهاىتو بيـر



اخيردر نستخة ج نيست

ديوان عبدالواسع
بد انديش تــرا باد از بلا و رنع و درد و غم سرشكو خشَموموىور خخودرولعلوسمهوزد
-V.

بحر رمل مثدن میصور

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات
(r) ايْناشار تها كهظاهرشدزلطنـ' كرد كار

وين بشارتها كه صادر شد بفتع شهريـار
يافت خواهـد ملت از اندازه آن دستكاه
كثت خواهد دولت از آوازءآن بايدار

كز حصول Tان خلايت را فزودست اعتبار
نامةٌ فتحت كه خوامد ماند ز آن اندر جهان

جون بباطل سر بر آوردنـد قومى در عرات شد فريضه دفعثان • بـر بادشاه حت كزار
(
 0- غير از نسغنi بر باتى نسـخ : رنمشان

كنجها
7- ע ، مل ، س '

وز بـراى قـع ايشان رايـت منصور او

لثـكرى بودندجونعغريتو خوكو غولوخرسr تيـه رای و خيره روى و عمر كاه و غهز كار r

سسر بسر غغانل ز تقديسر خـداى مستمـان


از شعجاعت \& بوده با شبر زيان • اندر قران
وز ذـلالت بوده بـا ديو سفيد انــر تُطار
مدّت سالىى تا بيلك ره مجتــع كشتند مردى صهد هزار

بود شور ^ انـكينتْن يـوسته ايشانرا عـل بود رنـك Tميختن ههواره ايشانرا شمار
هر كرا دريافتندى از وضيع و از شريف
سر بريدندى بتــن و تن •1 كشيدندى بدار
كه غريبانرا ز بى رحـى همى كردنــد بند
كه الميرانرا ز نا دردى "' همى كشیتند زار
 كك موحــد را همى كفتند ملحـد آشكار

 r- بـ بـ زشت



دبوان عدالواسَ
كرحه از بيداد و غارتشان بشرت وغرب بود
در همالك اضطراب و در هــالك اضطرار
شاه عالم ز آن قبل اــا خون نبايد ريغتن كرد ايشانرا ز هر نوعى نصيحت جند بار

جوننصيحت ردشدو يزدان هنان' 'تقدير كرد كاعتقاد بد بـر آرد عاقبت زيشان دمـار
لشـكر منصور ناكامى ' بر ايشان كوفتند
جون شهاب ديو سوز و چون سحاب تند بار
جون شدند T Tميخته برغ بـكدكر هر دو سباه
جنكـر اجنـكـاT خته جون شبرشرز مدرشكار •
شد هوا از بارهاى چ كرد تارى چون دخان

خـل ساطلان را كرامت بـا ــلامت " متّصل اهل عصيانرا عزيدت بر" " هز يمت استوار "
از هزاهز جون رخ معلول "' ترص آنتاب وز زلازل جون تن هفلوج جرم كوهسار
r- بر: ريختند
r- r- به : باكامان ؛ بر، لا : اوناك
ا- بر : هينين
 ع- س، مل : با با
Y


(ب)

برزمين زر يـيخ ر نـكـاز روى بدخوامان نبات برهوا شنـكرف كون از خون كمراهان بخار
 تيـن رخشان برت سان وكوس نالان رعدوار
 ازدهـاى بى قرار • و Tآسهـان بـا مدار 2

للـلكون
اين ز الـاسى حسام و آن ز انعاسى غبار
هون" دلعشاتو جان "مفلسانازمردو كرز" مر كز اشباح تن: و هقصد ارواح تـار
موضمى با زينت ذاتالبروج از تيَن ودرع "



:





درع وتِن آ

كه جو كردون ازتغير كهته هامون باشتاب

وز فراوان خون غداران و مـْكاران كه رفت

تا ابد بيجاره ر نــك و لعل كون خو اهند زاد
زين يـكى در يتــم وز آن يـكى زرْ عِيـار
ايستاده هيش صف سلطان و زيــر رانِ او
باره: كردون تن هامون كُن جيعون كذار
ماه سيرى ماهى اندامى كه كردى هر زمان يشت ماهى را ـنعـال او بــاه نو نـكار 1
غار كشتى كر درور فتى،زشنْس وى' جو كوه
كوه كهتى كر بروجستى، ز نعلوى ‘ جوغار
هونفلك دردورو از كَردش فلك رارخَ سيـاه جونسهك در آب واز كامشسـك راتن آكار ${ }^{\text {آ }}$
مر كبىجوندلدل آ ورده برين 'سانزيرزين"

تا بدان كاهى كه زخم تيـغ او تسليمبَا كرد جــان اعــا را بدست مـالك دار البوار
 ككتهكردون ازتعير. بر: بیوقار

 ران ال11 بر : بمنسوخ

كر چه آن اهـكر زغدارى وبسيارى ' بدند
همهو ماران بیوغا ' وهـجّو موران میشمار
در هزيهت كر توانستى ازيشان هر يـكى بر بر آوردى چومور وبوستبغغندى جومار
كر جه اعدا را هـه انواع شو كت جمع بود
از ستور و از ستام واز سلاح ع و از سوار
 كاه حاجتشأننياده سودمند آن ^ هر چهــار

ور هیه سلطان داشت هر آلر كه بايد ساخته
از ســاه بی نهـايت وز مصاف " بى كــار
شرٌ ايشان را كفـايت كـرد بى هـيج آلتى
برّاو بـا بند كان و سرّ او بـا كرد كار
كر اجـازت يـافتندى زو ز بهـر نهنيت

آمدى شهس الضتحى يبشوى ازذاتالحبك
و Tاسدى روح الامین نزد وى از دارالقرار


 و- س، مل: سوار


ديوان عبدالوامع
اى هواى رزمـطاهت هون زهــن ماويـه وى زمين بزمـاهت جون ' هواى نوبهار

خصمه را زنهار د ادن در جهان آيـن تسـت زين قبل دارد ترا يزدان پمهى r در زينهار

كردى از آزدن خصهان مجهول احتراز
كر جه بود Tزار تو معصودشان از \& كارزار
كر حه كه كه بشّه دل مشغول دارد !یل را • يیل دارد كاه جنـع از انتقام بشه عـار
ای بناك :-ای تو شاهان عــالم را يــیِ
وى ز جود دست 'و اعقاب. آدم را يسار 7
دين و دنيـا را زفر• راى و نتح رايتت يـن حاضر بر يـين و يُسر حاصل بـر يسار
باز با تِهو ز عدلت خفته در يـك آشيـان

"بس كهبـكرتتى بالد و بس كه بشـكستىمصافـ بس كه بر^ بستىعدو و بس كه بـشثادى حصار
اين بغضل ذوالجلال و T ان بحسن اعتقـاد
امن بسعد T آسهان و آن بسمى " " روز كار

7 - اين بيت در

-     - بر : شيررا

人-
ع - بر : در

ع - بر : در

> r- بر : T ' 'ين بود
-

1- بر : بر
هـى دارد ترا
نستن بر نـــت

- ا- ب : بسعد

شكر كن يزدان عالم راكه يك نعهت ' نماند كو نكرد آن كاه قسهت در ازل بر تو نثار

وز


لاجرم هال كسى باشد خنین كــو را بود
سيرت دعحهود جفت و دولت مسهود يـار
تا بتر كيب و مزاج ${ }^{2}$ و جوهر •و خلقت بود
تند بـاد و رام خاك و باك آب و تیز نـار
باد اعداى ترا جون نار و آب و باد ${ }^{2}$ خخاك روىزرد وقدر بستت وعزمسسـت و نغس خوار


بتح مضارع مثـن اخرب مكفوف مغصور
مغهرلُ فاعلاتُ مغاعـُِفاعالان

باطبع شادمانه و :-ا بخت كامكار
(叫) با دولت مساءد و بار الى بختيار
سلطلان روز كار جو باز آمدازشـكار
دوشينه بامدار نشاط شراب كرد
ذاتوى ازلطایِـ^صنع خداى بار

を- ع- $\quad$ :


7- لا ب : نارو باد و آب و ؛ بر : بار

- لا : سيرتو

بتر كبب مز اج

(٪) نسخ: د، لا، س، ب، ب، مل بر
وخالك وباد
ر- مه ه ب : لطافت

ديوان عبدالواسع
YIY

اندر بهشثت هر نغسى آدم افتخار كردونشَوديِادهچو بختتوشد'سوار وى كوه بریلنـكـزتيرت شدهحصار يشت سهك ز نعل سهند تو ير شرار !ر خشم او شود مزه مانند زوالفقار بيند شود بسيرت • •سيـهاب بى قرار زآشوب اسب’ شير نهبيت بمرغزار بيوسته شير باتن يـجّانبود جومار 1 خونتـتْتو بر هنهشودوقت" ' كارزلر
 جز تو ز بند كان بسنديله صد هزار ويرا خداى عزوّ جلّ كرد اختيـار كورا نيافريد بههت خــدالى يار ورحه بناى دولت او بود استوار كورابعزتو " بسرى ^^داد كرد كار

Y-Y

$$
\begin{aligned}
& \text { • } \\
& \text { : } \boldsymbol{r} \text { - } \mathrm{Y}
\end{aligned}
$$

 r--
 خاصان 14- بر : بشرى

YIT

زيباتر از بهثت ونو T يـنتر از بهار
كايزد بهشت كرد بدين عالم آشكار
سيّاره ,ا كنندى بر سور او نثار •
زينسور
مأمور برتصرف و موقوف برمدار
در طاعت تو باد مه و سال روز كار

قصـاند

آراستجشن خرّمو برداختِ بز مخوب سورى كه هر كه بيند آ نرا كهانبرد كر باشدى اجازتْ افلاك را كذون تا حشرماند خو اهد 「 آثار در جهان تا روز كار باشد و تا Tآسهان بود 1 در خدمت تو باد شب و روز T Tسهان
$C d=V P$

بحر رمل مثُن مقصور
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات
(a) الى باستحتات دين sصطفا برا اختياز وى على الاطلات ملك يبادشا را افتخـار

بـر بنى آدم ترا دادست يــزدان موتبت
وز هـه عالم ترا كردست سـلعـان ^ اختيـار
هست بر تمتيب تو مقصور دور 'T Tســان
هست بر فرمان تو مصروف صرفـ روز كار

ا- بر : بير است
 rتاروزباشدو شب وتا آسـان بود


ديوان عدالواسع
كور بـاعو نت بتدرت ' بر كند جنـكال شير
مور بـا جاهت بعوت 「 بـكسلد دنبـال مار
مى كـار بزم تو خورشيد بايد 「 كاه جشن برده دار تصر ع تو جمشيد شابـد • روز بـار
سيم ساده كردد از كین تو چون سنـك بـباه خاك تيره كردد از مهر تو خون زرْ عيار

هر هك از جز `'توعز يزى و بزر كى ديدويافت روز كارشديد خخردو آسهانش كرد ^ خوار
خوا هد از جود تو در در يا همى درُ مستفات
خواهد از رست تو در خارا هـى زر زينهـار
مهر تو آبيست ساز نده امل T Tنـرا سرشك
كين تو ناريست سوز نده اجل ‘’ آنرا شرار
T آ هوى ^ـاده بعون عــل عــالم :ـرورت
سرنهد بر ناف شير نر " همى در مرغزار "
شـس با راى درخشان تو باشد جون سبا بحر با دست در افشان
عزم تو كردد جو انكثثت نبى در معجزات
كربد انديشت خوماه از آسهان

ع ا

 نسغ் د نيـتـ

دور كردونرا نبـاشد بى رضـاى تو اثـر
كنج قارون را نباشد بـا عطاى تـو يسار
سر فرازا كر ترا سرى نـودى بـا خداى هر زمان در حقّ تو برّى نـكردى شهريار

كر بـرغبت يافتى دستورى از تـو T Tســان
انجم ' سيًّاره بـر تشريف نو كردى نثـار
كرجه سلطان خلعتى دادت كه هر كزمثل آن
كس نديدست و نخواهد ديد تـا روز شهار
باشد انــر جنب استتحقات تو اندك ' هنوز
كر ترا هرروز فرمايـد خنان خلعت هزار
اى خداو ندى كه كر خورشيد را فرمان دهى
يتش تو آيــ كمر بسته جو جوزا بنده وار
تـا بود جانرا قرار انـدر تن من يك زمان [YY جز بدر كاه همـايون تـو نـكزينم قـرار
نى مرا جز خدمت و مهر و هواى تستت كام
نى مرا جز مدحت و شـكـ و ثناى تـست كار
تو بجاه و جود جون خور شيد ودر يايى و نيسـت
نادره كر من ز اقبـال ז تو كردم نامــدار
از براى T; T؛ از خورشيد و از دريـا شود
سنـك لعـل آبــلار و آب در ششاهـوار
r- مل : باقبال

تـا بحكم ايـزدى دارند عـالم را بــا سعى باد و طـَع خاك وُصنَع آب و زهل نار

باد كنجت بى قياس و بـاد جاهت بیى كنار


بحر هزج مشن اخرب هكغون هتمور
هفعورُ مغاعيلُ مغاعيلُ مغاعِل

بـكرنت ملك شهر سمرقند وكر بار
انصاف در T آنات برا كنده 「 عمر وار دستينت كهر！اش وزبانيست درّ با نيزه：او هست كه طهعنه \＆قدر يبار بر بشت ســك T Tتش و برروى قـرقار جوشانوخروشانشده در بيشهودرغار جونصعنجنانروشنو جونتعرسعرتار تــنـ تو در ختيـت كه دارد ز ظفر بار
（口）الهنَة لش كه بشهشير كهر بار＇ مبر امرا ناصر دين مير حسن كوست شاهى كه بهنكام ستخا و سخن او را بابارة او هـت كه حدله تضا جفت －از نعل ستور وز غبار سبه اوست الى زآفت نو شير وز آسيبِ

درديده و جــم طبع تو سحابيــت كه داردز كرم
「


نالنده جوز يرازستم دست • توزر زار خون زهروسخن تيرو نغستين وبصرخار نستآبونشانخاكوصغتبادواثرنار قدر تو ز مهـايكى خشـهـا خور عار
 اقبال طرازست و شرف بود وهنرتار بروى سر شـشير تو آورد بسر كار

 در كوهخزيده" باشد بههه وتّ جبل وار كـر دار برطرف چ־־ن بلبل وبرشاخ شجْرسار

دور از تو بود در دل خاره همه ساله
 ازطبع و وتار ولطف وخشم تودارد

 دست فلككت حلئ نو بافت ² آك آنرا بانايبسلطانبـر خان "جو برا آويغت بنداشت كه عصيان شود اورا سببعزّ امسال تهور ز كجا در ` سرش انتار اى از نـز در بنـدكى تو جبلى مادح خاصت بيوسته مديح تو سرايد هو بنوروز با ${ }^{\text {T }}$
تاهست جهاندو ونلكهفت و كهر جار

คが

 خدايا



أإو ألمها ألى هو

بحر مضار ع مثنا|خرب مـكفوف مقصور
منعولُ ناعلاتُ مغاعِلُ فاءلان
 از مهر و كينته تو ولى و دوت را حسن الهآب بهره و سوه العذاب تبر بدخواه تو ز هيبت تو سوخته جنانك از ماهتاب توزى و از آنتـاب تير
 نار ند دين و دولت و اسلام را چنو • ار كان ضيا، و دهر جهال و فلك اثير با عقل يـر و بخت جو انى وز بن ${ }^{\text {قبل }}$

 بـاشد محل كردون بـا تدر تو دحال باشد يسار در يـا بـا جود تـو يسير
 ( لا ، ب : دهن ا
 اعلام ؛ : ا: ابـال :


جود تو باىمرد＞و وجود تو دستتكير وز دهر بهر حاسد تو نيست جز نفير و T آورد در وجود تـرا إيـزد تديـر معدوم ششد حو نعدت آزاد كان نقير كاندر كفايت و هنرى فرد و بى نظير هر لحظه بر＇تو بيشترست اعتماد مير با باشند يسش صنعت تو عاجزوا سیر مستولمومكين＂جهوتوr＂هستوفىود بيرّا وى ولوراهوایتو چونقوت \＆＇ناكزير
 باد شهال كثت ز سردى جو زمهرير خون آتش خليـل شود آتش مسعير هون ڤدّت تو عالى وجون راى تومنـير


شد هركراز از جرخ برخ 「
 از غايت سـخاى تو T نـله كه از عدم منسـوخ شـه جو ${ }^{\vee}$ دولت تا شاه و مير حال تو معلوم كردراند هردوز در＾تو خوبترست اعتقاد شـاه مستوفيـان فــل و دبيران معتبر در كدخــدايى امرا لاجرم بـود ای ملك را بقاى تو جون روح را بدن جونباغ شد برهنه وهونداغ شدتهى آب زلال كثـت ز ستختى هو آينه بغروز كوهرى كه ز تشورير تَّفّ آن جونباطن توصافى وجون خاطر توتيز ز انغـاس او هوا و ز آثـار او سها



$$
\text { زحير } 0 \text { - بر : ناربـت - ل ، مل : بر ؛ ب: برشرد }
$$




با
－ール 7 إ－ب ：ثها ير از

ديوانعبدالواسع
اندوده بشت مامى و آلوده روى ماه ازعـكس او ' برويْن واز روى اوبتير' كه ييخته جو زلف برى زاد كان عبير كه ريخته هو ديده دلدار كان عقيق ثنـكرفكون نهنكـدر انعاس كونغدير؛ بِحِنده 「 در تنور حنــان كآشنا كند خاك از نثــار او شده بر لؤلوه نشير • باد از شرار او شده يـر لاله طرى
 در خدمت تو عاج بر انـكيغتم زساج در حت تو مراست ثناهاى جان فروز در مد تو مراست سخنهاى دللذير در هار هيز دارم دايم ههـار هيز




 از ساحت بقاى تو بـاى فنا بعيد وز وز داهن هواى تو دست هوان

كردون ترا مستخر و كيتى ترا دطيم
دوات ترا متابع و يزدان ترا نصير


 آمدماست


celo

بحر هضارع مشـناخرب مـكفوف مقصور
هفعولُ فاعلاتُ مفاعيلُ فاعلان

TTكنهه طبح تو زكرم جون زدانه نار （a）الى اهصاحبى كه نيست ترا درزمانهيار نالان مخالف تو جو زيسر جغانه زار خندان موافق تو حو باغ بهار＇خوش بد خواه تست با دل سفته نشانـه وار كردون ز سر نهـادن بر آستاi طبعت نشانـه هنرسـت ${ }^{\text {وز }}$


 ای آنك از حـكايت جود تو در جهان اخبار معن زايده شد جون فسانه خوار



تا اندرين جهـان نزيَد جاودانه كس
بادا تسرا خداى جهان جاودانه يــار
かが
（ نس（ جو باد بهار



بحر مضارع مثن اخرب مكفوف مقصور
هععولُ ناعلاتُ هفاعبلُ ناعلان

وين ' ${ }^{\text {' }}$ خرمّتر از بهثَت و نو آيين تر از بهار از غيرت بلندى آن هست سو كوار جامه كبود وبشت بختم ² دلبرازشرار بيتالحرام خيره و دار السَلام خوار
 كزسقفآن شود تن اوهرزمان فكار جون عهد دوستان بـسنديده استوار مذكور تر ز قبة جـشيد افروخته جو رایى' هـايون شهريار
 زبن

 آن ؛ ج: اين

(a) ايْ 'جايـكاهخوبو بناى بزر كوار عالىترازسْهرو, كشادهتر ازه هواست كويى كه آسهان برين باعلّو ع خويش
 از حرمت وز رتبت او سال ومه بود كويىارم ${ }^{\text { }}$ ز آنז" داردابربيشههميشه؛ هون كارِ زير كان جهان ديده نادرست مشهودتر زیشمه خورشيد در بلاد ¹ انراختـه جو رايت ميمون بادشاه

$\qquad$ C
£ عا ج : IV

اجرام را مسير و ;ـه افلاك را مدار ويرا 「 هسه هلوك وسلاطين روز كار هنكام جنكل برعلم او ظفر نعار \& از روضهٌ جنان بخوشى صد هزار بار
 v ويرا خدايكان جهان كرد اختيار آزاد كان بخدمت او كرده افتخـار ههواره تا طبايع كبتى بود جهـار كوششزصوتهطربوبشـشزروىيار

شامى كه نيست جز برضا ومراد او فرمان ده جهان كه مطيِ ومستخر ند
 مر چند كين بنـاى مباركْ زيادتـــت خوشترشود هر آ ينهجون برجهال بيراية علا على آن كز همه جرد جان شهز ادركان ز دولت او ديده احتشام از جار هيز دور مبادش ^ چحهار چيز دستشزجام بادهوطبش زعيشخوش هرروز كرده نقش بناى دكر چییین در خدمتش محهّد نقـاش نغز كار
解


†

ديوانعبدالواسع


بحر خفيف دنخبون محذـوف

فاءالاتن هغاعلن زملن

بـر اهين الملوك＇بو＇منصور عقــد منظوم و لؤلـوه هنور طلعت اوست T فتتـاب صـدور غَرزهُ دوستانش مسـكن سور نیل رهوار اوست ياره：عور －خلت او ديدة لطف را نور وى لقـاى تو كیمـيـى سرور شی هـه روز كار هن مقصور يعلم ال山 كــه داريَّم معـنور ندهم درد سر تـرا بحضور نيست از＾هر ־ــو روانم دور تا هـى شهد زابـد از ز نبور

（防）تا ابد بـاد مهترى Aقصور ［YF．．］ ．حضرت اوسـت Tاسهـان سمود． خانسهُ دشمنانت دعـدن سو كـ خاك در كاه اوست سرمهُ بخت

راى او قــالب شرف را روح انى هواى تو رهنهـاى خرد كر چه در خدهت تو بر تقصير آن طهـ دارم از مـكار تــو كر چه در حضرت تو هرساءت نيــت از ثغك，تو زبانم فـرد تــا همى＾ـُث خيزد از آهو
（洝）

 دردس，خادهام بسى：عحنود ، ابنبيت ：ر لا نيست

عزَّ تو باد تا بنفخ الصّور
نامتحت شاد و حاسدت ر نتجور

جـاه تو بـاد تـا بيومالحشر بر تو جون راى تو مبارك عيد

بـاد يوينده ذ كر تو هون باد
باد باينده نام تو جون طور


بتحر مجتث مثـن مخبون متصور
مغاعلن زملاتن مغاعلن فعلان

 تراست دولت , ایت ^ چحو بوستان ارم
 بنـدمت تو بيندد" ميـان جو جوزا تِي در Tانززمان كه تو "' ا نـكثت بر نهى بقلم

r-
( P : نفغنهصور ا- س، مل : عدر بادتابنده نام تو جون مـور

1- بر : داتت
-Y

: ال بر،

- ا

ج- بر : اسـير
-
برستش تو بيندد ؛ د : برستثت را بندد ؛ م : بيرسث تو تبندد

ديوان عبدالواسع
YYZ
ابـا بتقويت تــو قوام ديـن رسول ايـا ' بتريت تـو نظـام ملك امير




gat

ا- ا- مل،

چ- بر : نغش

حرف "ف"
'

بحر مجتث مـن مخبون متخذوف
مفاعلن فملاتن مفاعلن فعلن
 بياض نظم 「 مليدت \& سواد جشم ادب موشتحت جهـان از نتـايجِ قلمت





 نوشته شده است



دبوان فبدالواسع
 بـر آسهان ز بـراى نبشتن＂ستخiت بود هميشه عطارد تلم كرنته بكف ز خرّمى متحرك شوند در ارحــام r متخـالفت ز نغير و منازعت ز زحير معـاديت＂ز بلا و و معانــدت ز اسف

 توشهـ نظمى و هروانه علوم و مراست بصتحت تو چو بروانه را بشمـع شعن اكر مدار فلك بسر مراد من بودى بجز جوار تو نـكزيدمى ز دهر كَنغ وكرجه＂＂نيست مرا از جهال تو بهره ز موستيت مرا با افاضلست صلث قصيدهيى كه فرستادهاى بر من هست بقات؛ دمانخزانه كو هرشدستو كوشصدف

なが品
 ع－بر ：لطن
 هـعـفـرجوز －اー مل：شر

 1－بر ：ابن
A.

بحر رمل مشن مهذنوف
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
(ه) آمد از اجداد ماضى ملك را نعم الخلغ
مير تاج الدين ملك بوالفضل ' نصر بن خلف
رسم او معــدوم كرد آ:نـار ميران قـديم


نيست جون r افعال او تصر • معانى را شُرَف
بايـه در كاه او شد نامدارى را مــدار
سايـن ايـوان او شد كامكارى را كنف
كر شدى سيماى او از كوهر ² آدم بديد
كاه سجده يـش او ابيس نفزودى ْ هَلَف
ورنه ايزد خواستى تا كردد افزونش خدم
در رحم هر كز كجا صورت بذيرنتى نطف
(




ديوان عدالواسع
ای نـزوده اختر دولت ز تأييد ' تو نـور
وى كشبده لشكـر نصرت بدر كاه تو صف

بر رخ او زين قبل باشد هـه ساله كلف
[ [ [ •] كنج تارونشدنهان اندر زمين، كويى كه او'
يافت آ كاهى كه از يم " تو خواهد شد تلف
نيست جز در كاه تو دست امل را معتصم
نيست جز' نزديك "و :-الى خرد را منصرف
سبنة يـيـلان بود همواره تيغت را نيـام
دبـده شيران بود يـوسته تيرت را هدف



روزِ جشن تو بود در " قضــن ناهيد دف
كر بجنبد موج درياى خلانت ז" ناكهـان
دشهنان را بر سر اندازد بكردار؛ ${ }^{\prime \prime}$ جِغْ


از سـذـا عمر كرامى را بيخششيلى تـو هم'

كر جـهـ از اهل زمينى
هونفلكدارى جلال و جونمَّك دارى لُطَف ع
بد سـالت را اجل همواره كويد لا تممش

كر بيند عـكس شهشير تو در ه كوه آزدها

*تينغ تو مار يست حلت سر كشان او را سَفَط
تِر تو مرغيست مغز يـر دلان او را علف ^
خلت عالم را يديد T يد همى " از شش مـكان
سالومه• ' از بختميهون توشش حيز طرفـ"


ريـش ازين ازمَول من خواندند يـشت خـدتى

-
1-



درY
درست است
نيف ؛ بر :درحـدف ؛ مل : برج نتف

ديوان عدالواسم
كر شود حاصل مرا تشريف خاص تو كنون
تـا بنفخ الصور ' اععــاب مرا بـاشد شرف
از مهـه كيتى ندارم جز بجود تو اميـد
وز ههـه عــالم ندارم جز بههر تــو شعف
نـام من در صفت
كر جه 「 خ خالى نيست درعالم ز نامم يك طرف
از بـزر كان مدحت تو كفتهام فيمـا مضى
وز اميران خدمت تو كردهام فيمـا سَلْف
تا زيَم زين يس فرو نتهاد \& خواهم يك نغس
نامة شـكرت ز دست و خامن مدحت ز كف
تـا بود در بـاد صفوت تـا بود در Tب نم
تـا بود در خاك قَوت تـا بود در نـار تْن
باد ملكت بى زوال و بـاد مالت بى قياس باد ععرت بى وفات • و باد طبمت بى اسف²
bab

ها
در نسخغ
$C 10=A$

بحر مضار ع مثنناخرب مكفوفسمخدوف
مفعولُ فاعلاتُ مغاعيلُ فاعلن
(ه) ای قصرملكر ا شـده انفالتوشُرَف طبّ تو باد خفت و جود تو TT نفـ جون تو نبود رستم دستان قوى بدل
 آنى كه خاطر جبلى هر زمان شود در خدمت تو كفت كتون نو تصيدهيى هـهِون شمايلت ههه الفاظ آن غُرَر
 در رزم بـاد تيـغ تو آجال را رصد برفرت تو هماى سعادت كثاده بال

در ييش توس,باه جلالت كشيدهصف
 زافمال ...
چ- مل، ب، م: تنف مینى


حرفف "ك"

AP ـ هن ظهير الدين

بحر هجتث هـُن مخْبون هتصـور
مفاعلن فهلاتن مفاعلن ذهلان
 ظهير دين عرب راز دار شاه عجم بلند هدت تو زهر دمر را تـرياك بزر كك حضرت تو ماه جاه را كردون كرفته مركب بخت تسرا ابد فتراك نبشته ؛ نـامـة عز تـرا ازل عنوان بدل سياه و بععر اندك و بدامن جاك جولالaطبع تو تازَ-تْودشهنتو جنوست كه Tاتش ازسـوى بالاو Tبوسوىمغاك جنان كرايم دولت بسوى در كِ تو


(演)


 د : هـالك و مسل وشر اث .

اكر بحشم عنايت نظر ككى سوى من مرا نباشد بـاك از زمانــن :سا باك

 تو T Tتــابى و تـأثير آفتـاب كنــد
 موافقان تو بادنـه روز و شب شادان مغالغان تو بادند سال و مه غـنـاك سماع كرده بـيش تو مطرب دلكش شراب داده بدست تسـو ساقى حالاك


بحر رمل مثـن محذوف
;اعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
 از هـه ميران تودارى حشهت نا مستمار وز مهه شاهان تودارى دولت نامثترك


 ر( راند ؛ ب : حـ بادتراند : كرده جك ؛ ب : دادحك

دبوان جدالوامع
rin

 بر ${ }^{\text {م }}$


بادخصمودشهنتر اتلخعشوشور بخت
تانبرد ؛ تلغیىاز حنظال نهورى ازاز نمك

 شرف تولالـها

حرف (لل)
\&

بحرمجتث هـن مخبون همصور
رهاعلن ذهلاتن مفاعلن فعلان

 تباركالشاز آنطرْهصود تى كوراست ع

 ا- كنية اين وزير درساير موارد ابن ديوان ابوالـظغر است و دراين قـيده ابوالمعالى






 رقام سببكون خلغال

ديوان عبدالواسع
 بيف:نند بصتحراى جنـع بزر" تخته و آورده سر سوى دنبال خودارد’ از خممتحرابشغضصاو ‘' تمثال اكر جه لاغروزرد ودو تاستحچون| بدال كه مى خور ند خلايت بجام مالامال بدان شراب خورد صاحب كريم خصال فلك مطيـِ و جهان بنده و زمانه عيال خهار هیزش هر كز ز جار چیز ملال زه طبع او ز مروتّت نه سمع او ز سوّال مظفرى كه سخاء هو قَّ ساعده شُد معتبر بحسن معال ز المن او شده شير سياه يسار شكال
 ز خاره آب كند جوداو روان در هال

YrA

چنانك كِيرى در' زر" یِخته " نعلستور
 خو ماهى بدن
 "نشاطو نزهتوشادىمیى.يرستانزوست جو جـام زرِين آهد بديسـ در وقتى بر آن"اميد كه چونروز نصير دين و عزيـز ملوك كورا هست ابو المعـالى عبد الصّهد كـه نـنـامـــد نه نفس او ز تواضـع نه دست او ز ستغا موّيّىى كه سـخنّ ا را بيان اوست مآب جومعن زايده شد مشتهر ببذل وستخا ز عدل او شده باز سـيد جفت كلنكت نهامن فراز برد در هوا بدان خنڭل بمرده باز دهد ’خلت او روان در حين
$\qquad$

 نــغ : جنـ


 بر‘ س، م‘ ب : در ه

مكر دعاى مسيتحت ’ْخلت او بصفت

لطيفسيرت و نيـكولقا وخوبخصال \& بوقت نطرت T T ${ }^{\text {º }}$ نهاد در صلمصال همى كنـد بهنقـار :-سر جدا
 ز خطّط رايق او عاجزست ستحر حلال رسيد قدر•وزارت ز جاه او بكـهـال زبان ودست زسرتا قدم وجود
 اياز دست تو ههواره با شـكايت مال
 فروخت دولت روى و فراختت ملّت يال صريمِ خاهة 'تو خنجريست كاه •r جدال شدست سايــهٔ بخت تو موصد Tامـــال

$\dot{\prime}: \nu-r$
^- :ر: رسد

 انكر جهاز كهر آدمست مكى كه خلقت اورا خداى • شعلن نور ز بهر تير غلامانش بسر فلك نسرَين وكر بطبع اجازت دهد ركابش را ز لغظ فايت او قاصرست درّ نظيم كرفتصمدسعياست"' بَغون "'اورو نت زجود او نه عجب كرشود جو بيد و جنار سیهر T ينه كونرا زرای اومدويست آ

 زرايت تو چو مهرو زراى تو چوسیهر
 شدست باية تخت تو مقصد اءـيان "
$\qquad$
Y- بر : آدميـت
ا- بر : عضا
Z- ب : خل: :

- ه : ب: خداز
- 

در متن نستن: بر كون و در حاشية آن عون آمده است

 -

19 خاطر
I V : اقبال

بجزز تو ازوزراى جهان كه ضم كردست هدايت علهـا بــا كفـايت عثـال
 كر كند فلك الهستقيمش 「 استقبــال ز خار جـای عا بديد آرد إــزد متعـال


 زهى بديـ شهايسل زهى رفيـ همه مـرا بخدمت و مداحى تو ره ننوود جز از نهايت اخلام و غايت اقبـال
 كه تو بجود وذ [ 1 بحضرت تو مسرا در زيادتستح متحل ز خدمت تو مرا با سعادتست وصـال ضهبر و خاطر وديوان وطبـع من ؛اشند زوصفـوشكر"و ثناومديحتومهوسال" يكى جومْر ج
 Y- ب : جهار جاى






; دوريد مرا در ستن زمانـه نظيِ نيافريد' ';-را در سخا خداى همـال تسرا بينل منـايح متابعند اقـران مرا بنظم مدايع 「 مسغخرنــد امثال تويىزمدحت rمن ديده صورة الاععاز منم ز نعهت تو خوانده سورة الانضال كذشت نثر م و شعرم ز نثره و شَعرى در آفرين تو و مدح 'و بقدر و جلال زمانـع كردن اقبـال را قلاده كند هر آنقصيده كه من برسرث نويسممال بیارسى و بتازيست نظم و نثر مسرا بشرت و غرب مسير و ببرّ وبتر مبال
 سبلت تر آيــم انـدر ترازوى هثّت همه متــاع غرور جهان زيك مثقال نَورزم از قبل جـاه خدمت اعيـان نـكويم از جهت مـال دـدحت ارذال نه از ملوك مذلّ كثمثم كنم بتوشه حــالى "' قناعت از اموال بدويستيت جدا كشتم ازعشيرتو TلJ همى بنظم بـكو يـم مبــارى احوال !ود نشــتن آفـات و مركز اهوال بريِعشاندر \&" ديور جـم ه، كُردرضالّ شُموم وار بود خأكهاى آن قَتّال

7 - د : تعلت كنم - - بر : بر
 نسه در •صدور تملّق كنم ز بهر طهـ , كنم بـُوشة خالى ^كفايت از ’دنيـا ببندكيت رضـا دادم از عقيدت دل نهنّتيست كه بر تو همى نهم ليكن شنيده بودم ازين ييشتر كه راه سس خس بوصفش اندر طبّع كربم كردد كُند سَّوم وار بـود بسـادهاى آن مُحْرِت
$\qquad$
اـ لا : نياور يد ؛ ؛ر : نبافريده
زخدمت


 0ا- لاه مل : مردرحيم اندر
 هو در مصاحبت تو بريدم ' آن ره را مرا معاينه شید كآن حديث بود مدال كه روضه-الى جنانـد تودهاى رمالل
 همى ز خـاره بيـن تو زاد آب زلال
 بتن خو كوه شَهام " و بتك جو باد شهال مراز خاصـهة تو بود زير ران فَرّسى تكاورى كه زمهن از تحرّك n او
 بلّكع وار كِه حمله بر رود " بجبـال كـه در نك مشبّب كند بميخ نعـال ز بوىعود r' طراوت زصوت عود جهال نهنـك وار كِ بويـه در شود ^ ببحار سروى كاو ثرى را جو " "هيشه تاكه بود بزمـكاه ومبلسر بآش غم و دست ڤضـا جو مهر بسر طرف آسمانٍ نغر بتاب






تهام
品

0ا- س : نزو نیجوى
rir بر: جها
ز بوى عطر


مباد عز" تسرا تا بروز حثر كران
مباد جاه تصرا تا بنفخ صور زوال


بحر هزج هــن اخرب دكفوف متخوف
-هععولُ ،هاعيلُ مغاعيلُ فعولن
 زلفن تو قيرست بر انـكيخته از عـأ رخسار تو شيرست بـر آمبخته با 'مل
 توسال ومه از غنج خر امنده جو كبكَى

 از عشت تو من باك زدارم كه دلم را بر مدحت خورشيد جهانست تو كلٔ

 يك لحظـه تغير نـنـيسرد صفت او


 دولت ؛ م : صورت

ديوان عبدالواسع
ای دست 'تو اندر ازل از ايـزد عالم الم ارزاق مهه خلق جهـان كرده تكغّل


 يابند خلايـق ز لقـاى تو سعـادت
 آنـرا نبود جز بعطاى ״-و تسهّل؛ هر كار كه 「 مشكل شود از جور زمانه كويى كه زيك نــبت واصلند بتحقيت با با اصح تو هدهد وبا خصم تو صلمل


 وى جشم كرم را بلقـاى تو تكتّل بيوسته ملك را بجهـال تو تـتُل خوش كام جويحوم ورهانجام جودلدل كردون تين عغريت دل ' كوه تحهـُـل ای دست امل را بستخـاى تو تُسُـك هـواره فلك را ز كهـال تو تعجبّ آباد بر آن بـارة ميهون هــايون صرصرتكَ بولاد ر كـ ^ صاعة||نكيز
 در معر كه اطراف زمين از حركاتش 1-

 و- مل : دلو ...

كرمن فَّسَى بابم از ين جنس كه كفتم در حال كنم نزد تو زين شهو ' ترحُّل آيم بسوى حضرت ميهون توزيراك سير آمدم از صعحبت يساران سر 'بل
 هر چند كـه شايسته و بايسته نِامد ارجو كه بود عنر مسرا روى نقًّل زيـرا كه در انديشة اين تافية تتنـ از دست من آهد بفغـان بـاب تفعل

 در خدمت تو بر عقب اين دو قصيده صـد خدمت آراستـه كويم بتاّمل



همواره تسرا از ادب و فضـل تهتَع


 ع- س ، هل ا تانيست بتنو بر جوخور شبد


Cdo = A4

بحرخمين مخبون محنوف
فاعلآن مغاعلن فعلى
"
 نيست جون راى تو شهاب منير • نيرت از نلك در جلالتى تو هـزون وز مالك در الطانتى تو بديـل
 فلك الــتقيم را تنـديـل نيسند جـراغ هـــت تـو بـر بزر كان عـالمت تفضيل اى بضضـل و فضيلت و انضـال جون مسبحى 「طريةت ازا انجيل بخشش از تو كرفت هر 'معطىى
-جونمــلمان شريعت ازتنزيل

ماه نو طوق ' و رشثرى اكليل كردن بخت و فرق راى تراست جون " بيـت الحرام هاحب فيـل بد سـكال تو كر كند بتو تصد از ستـاره حجـار: سجِيـلـ بـز سر او نلك نــار كنـد


شد ز كلك تو ديو شرك ' ذليل
از نـكـين ع جم و يقين خليـل ابر ;ك برثنعل رعد صهيل ديــ: هه بـر'د اوست كحيـل بـاد سايـر بود بعاد 5ـ4 !ط:~ كريم و رای اصيل كرد كارت نيافريسد ${ }^{\text {ععـديل }}$ " خلعت "' فاخر و عطلى جزيل كه در اطلات آن كنى تمجيل اهتهـام بلـيـن و سعى جميـل هم مـراد مـرا بود تحصيل هـه اغراض من זי كذير وقليل جارى و صافى ومنير "ا و ثقيل

كشت سرداز كف تو آتش نقر كاثو كفَّ 'تو كوئيـازادند r حبذ! آن تكاور تو كـه هـت بشت ماهى ز نعل اوست ;<كار كوه ساكن بود :وقت دقـام ای ملاك سبد تى ;لاك قدرى روز كارت نـروريـد نظيــ حضرت تو مراست خون كمبه خّون مرا شاه يـش تـو فرمود آن كر تو در حتّ من كنى تقديم
 ; آنك وڤفست :ــر عنايت تو تابودآبو باد غ'و T




 ب" س، مل : بادو آب 17- مله س، م : خفيف ؛ بر : مسير

ديو ان عبدالو اسع
باد خورشيد هوّت تو مُفـى باد شهشير دوات 「 -'و صقمل


بحر مجتث مثـن مخْبون مقصور
معاعلن فِلاتن هـاعلن نعلان
 سراج امتّ قطب المـلوك فـرخشاه كه ذوالجلال \& بعدلش نيافريد عدبل
 يـكى دعـاى مسيتحا يـكى عصـاى كليم سراى دولت اورا دلك، سزد در بـان هراغ هْت اورا ;لك سزد قندبل صرير خامه او خنجريست با تهلديد ^ مسفير نامـه او لثـكريست بـا تهويل ضمير او كــدى آتــاب را تـاريك كر آفريدة :-سزدان يذيردى تبـديل حسام اوست نهنـكى كه جان دشهن را بَم كشد بِر خويش از مسافت صدميل
 حِ گو نه باسط ارزات شد بدست جواد


نس (


ケをタ
ايـا نضايل تو بـر معـالى تو دليل
بسا عزيز كه كثت از عداوت تو ذليل ز مدحت تو كششاده شُود زبان كلبل نـكرد آيت جود تـرا خرد تأويـل شود ستـاره：كردون حجـار ：，ستجّيل از آن عزيز ترست از فرشتـان جبريل كه اين دعاى تو كردَست عهدة تهليل ستاره قــر بلند تسرا كنـد تبجيل ستحاب جود تسرا بوستان نضل مسيل منازع تو نـكردد جو تو بقال وبقيل بها نيارد با مـثك سوده ريــ تَهیل كه روزمعر كه ازر خش رستوستبديل چو خاك روز＇ممَام و خو بادو قت رحيل ز هـّت تـو سزد طرف سـاز او اكليل كند ز ت：تخ توهمواره شير شرزه عويل سخى شود ز دفــات مروّت تو بخيل بدولت تو بر آيد ز سنــل ستخت نخيل شد از تو ظاهر دردين شعارهاى جهيل جنانك جشهـهُ زمزم ز بـاى اسهعيل

ع－م ：وت ז－م：كند

تصاند
ايـا ششايل＇تو بـر شعـانى＇تو كواه بسا زليل كه كثت از عنايت تو عزيز ز طلعت تـو شـكفته شود روان دُرْم نكرد غایت جاه تسرا كدـان معلوم اكر شوند جو اصتحاب فيل خص．انت از آن منيرتّرست ازستار گانخورشيد كه آن زراى تو برُدست مايهُ تنوير＇ زمانه صدر بزرك ترا نهد شهاب راى تـرا آســـان ；خر مسير مخالف تو نـكردد پو تو بتجهد و بِبجّد بهـا ندارد بـا سيم ساده سنـك سياه تبارك الش از آن مركب تكاور تو جو آب سوى نشيب وجو نارسوى فراز ز حشهت تو سزد میخ نعـل او جوزا كندزتِير • تو بيوسته مار كرزه خروث غنى شود ز نبـات سـخاوت تو فقـيم بهّت تو برويـد ز خار ${ }^{\text {خ خشثك سمن }}$ شه از تو شـايم درشر ع رسمهاى حهيد جنانث كعبـه اعظم ز دست ابراهيم



ديوان عبدالواسع
هنان شود كه ز آواز صور اسرافل اجل زشاند شنـكرف بـر ميانـن نيل نهـنـع وار بجنبند نيز هاى طويـل حسام بـرق غروزوستور رعد صهيل نجوم وار در خثنده 「 تيفهـهاى صتــل جوو همدردل كردان كرفته رُحْمقيل بكرد تِره شده ديـده بـتاره كحيل بقصد • جانمبارز زحرص خون قتبل شـكـته فرقيكى درطواف كرز ثقبل بــزينهار كريزنـد نـزد عزرايـيلـل كه كرد جامن يوسغ بحثّم اسرائبل

 مهى كه موسم آن امتّ محهـد را سعادتيست عظيم و كرامتيـت جليل كه داد بر امراى جهان ^ ترا تفضيل جوهؤهن از زرقان و مسيتحى از انجيل بسوى حضرت عاليت از هرى تحويل چو حاجبى كه بيت الحرم كند نعجيل
r-
-
ro.
بدانگهى كهجهان از' غريو كوسنبرد قضا نشانـد يـاقوت در كنــار: سـم شود بـكونهُ در باى خون زمين ودر او غبار ابـر نهـاى و سوار سيل نهـ رجوم وار شتابنده تِـرهاى خدنـى هو عقل درسر مردان كرفته r تينغ مقرَ
 بيسته رمح ^يـان و ك ا اهـ تير دهان بريده حلق يكىدرمصاف ز م م خفيف ز هيبت تو روانهـاى دشـنان از تن كند بتشم ظفر ضر بت حسام تو آن خدا يكانا آهد مهى كه هُقَمٍ اوست خداى داد شرف بـر شهور چجنبانش ايـا ز مدح " "و ناز نده سال ومه جـ جبلى مراد او مهه Tانست از ين جهان كه كند نهـد بخدمت آن در كه مبارك روى
$\qquad$
 آن آسايش كـند آ- م: امر اكدركر





 خْجسته بر توخزانو بسان بر كـرزان زفعل بادِ بَزان دشهنت هميشه عليل

- AA

بحر هجتتث مثن هخبون مهذذوف
هناعلن ذaالت مغاعلن فعلن

خدا يِعان جهان از ² خداى عزَ وجلَ
 كند كفايت اومثـكلات كردون حل نه بى اجازت او كوهران كنند عهل
(x) زمانه كرد مسغخّر بنام مِير اجلَ خدابـعانى كورا در Tانـهان و زمين كنــد عنـايت او حادنـات كيتى ردر نه بىاشارت او اختران دهنـد فروغ

در نسغتٌ د نيست ( عهيدند

جوشيرسوىعرين وچومهوسوىحل شدiـلد جهلـه هزيهت بحملـن اول بلحظتىشدخصـى ستر ك كثاد تِه\& مثـكم حنانك , داشت امل عدو هر آنچ, توا نـنت كاهجنـكو جدل معاومت نتوان كرد با تدر بحيزل شدى ديار سمرقند سر بسر چو طلل شـكسته بشت اعادىشـكفته روى دوّل .يس ازو جود سببهاى ' حـكمهاى ازل ثبـات عـزم درست و مـكان مـيراجل
 رسدزنوج سسه موج جونباو جزحل موّيتدست بسـو ديسن احمــ مرسل زهى باررك خونرين تو مشير اجل نبات كردد از آثار Tن ' همه حنطل شود جو غسلين در كام جاسد تو عسل بخدمتت جبلى بر ميان كمر جو جبل

بد| بـكهى كه خر اميلد سوى تر كستان اكر چه بی علد و باعهد ' بُدْند اعد| بساعتى شد شهرى بزر كـ مستخلص
 اكر حه ازحـَمْم واز حـيل بجاى آورد محار بت نتو ان كرد با قضا بِتَمْم و كرنـه عاطفت شأه دادكر بودى بر آمداور افتَىعظِيم كزوى بزرك فتحى كآ نرا چچهار داعيه بود حضور شاه جهان وحصول بنهت جوان منـاه ملل، عججم اختيـار دبن عرب مظفرى كم جو شَشبر بر كثد ز نيام مزينّست بــدو ملك خسرو عـالم زهى تكاور شبدبز تـو بَبیر ظفر
 شودهو نسريندردستناصح - ${ }^{\text {² }}$ ايا ستوده خصالى كه روز وشب دارد


 Y- ب : حاسد

ز همتت تو هو ستحبان بتغر كشثت تَبَل
محال نيست كر「 از حرخ بـكنرد بمتحل


زدولت تو چو حسَان بنظم كثـتس
بدين صفت كه توتيهار او همى دارى
چهار چیز تو「 باد از حهار چیز مصون

هو ای تو ز هوان و مراد توز مُرودْ
بڤ_اى تو ز ;"Lا و جالال تو ز خلمل

الرحـاذن

بتحر رمل مثمن مقصود
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات
(م)

كرد دضمر كاه خلقت ايـزد برورد كار
در حسام و طبـَ و خلق و حلم شأه بى همال
شاه بحر و بر• كه دارد بر شهنشاهان شرفـ مدتحو دُر برسنـُ وز د بر خاكو كو هر برسفال

$$
\begin{aligned}
& \text { زخلل }
\end{aligned}
$$

ديوانعبدالوام
ارسلانشاه بن كرمانشاٌ بِن قــاورد كوست
بـادشاهان را ملاز و داد خواهان را هـآل

$$
\begin{aligned}
& \text { آن خداوندى كه جزوى نيست دولت ر اعماد } \\
& \text { و آنجهاندارى كه جزوىنيست بلـترا جمال }
\end{aligned}
$$

خـرو عادل معزالدّين و الدنيـا كه هـت
مدغم اورا كاه جنكـ وهـكـت وجود ومقال
در سنـان نسار اليم و در زبـان در' يتمـم در بنان بحر محيط و در بيـان سحر حلال

Tآن جوان بغتى مبـارك دولتى كز جار جيز
هار هيزش را نباشد يك زمان هر كز ملال
نفس او را از تواضع دست او را از سغـا طبع اورا از مروّت سـع اورا از سو ال
ز احتراز جود آن آزاد: نسرّخ سير
وز نهيب رزم آن فرزانـه نيـكو خصــال
كاه جون سيهاب لرزان كردد اندر بحر درّ
كاه جون سبير غ بنهان كردد اندر كنج مال
بر نلك كردند ثور و نـر و تنّين و اسد
از سـنـان و تير و تــنـ و كرز ور او يوم النزال
اين فــرده زهر هوخون، آنشكـتـ جنـك وناب اين كــــه بال وبروّ آن ;كنده تاب و يالل

YOO

نيست جز انهـام او دست مـكارم را سـوار
نيست جز انصاف او باى مظالم را عِــال
بيش او يـك نقطه كردون بسـيط انـدر مهل نزد او يـث قطره درياى محيط اندر نوال
هست كويى خنجر سبـاب كون او كــان
هـت كويـى نـاوك الماس كون او خـــال
ز آن قبل كين را بود بيوسته بر دلها مهر•
زآن جهت كآ نرا بود هموازه درسرها مجال
آفرين ز آن باد ياى ابر سير' او كه هست

كه بود در ييشه بـا ثير سياه اندر قران>

ابر يويسه برت حهله رعد نهره سـيل تك
خاك قوت باد سرعت آب سير آتش فعـال
تيز هوش اندر دسير و خرد كوثىاندر صفت
بحر جوشثا ندرصهل وستخت كوش اندر جدال
بادتک :ولاد ر كهامون سـر جيحون كذار

جونعةاب اندر بصارت خون هماى اندر ظفر جون حهام اندر هدايت چون تذرواندر دلال

ا- در اصل : دست r r- در احل : زرين در اصل : سندان سم Tميخته

ديو انعبدالواسع
هرخ كردش تير دانش زهره رامش ماه سبر مهر فرّ كيِوان منش بهرام كـن برجيس فال
 وى بطاعت كرده امرت را ستاره ادتثــال
كـر شدارى از سمم اسب تو يسرد دز هوا

دايم از رشك دو ال ;iـا زيـاiـه در كفت - جدى باشد بر ذلك بيحهان حو بر آتش دوال

ناصح تو دارد از شادى و دولت دوز و شب
حاسد تو دارد از زارى و متحنت ماه و سال
لب كُثاده همتجو عین و تاج برسر همتجو شين

هثـت هيز آرد همى دايم بديد از هثـت هيز
از بـراى بزم و رزم تو خـداى زوالجلال
 'ور دومثكوشهدو قنداز خارو خونو نحلو نالن
كاه خلقت خون حسود و ناصتحت را آنريد
Tآن راى اوـت خلى هر دو عالم را مثال
شد رقم بر نامسـه اين از سعـادت لا تتخف شـد عَلم بـر جامه آن از ششقاوت لن تنال
همچو T Tهن مـوى منناطيس ، سوى او كند
كاه بـزم از بهر عز" مجلس نـو انتقـال

از دل خـارا جو اهـر از سر كردون نجوم از ر از بستان ريـاحين از بـن دريـا لـآل
كر كـــد برواز بـر اطرافـ جاه توحمام ور كند Tارام در اكناف در كاهت شغـال

كردد از اقبـال تو باز سيبد T
كردد از تأيم تو شير سياه اين
ببر خون خوارى جو كِيرى نيزة آذر فشان

هر كهدر خدمت ندارد ييشتو تامت جو خنــع

در سرو عرت و دهـان و ديـده خعـهت شود
مغزز و بين خون بلارك دم سنان مر كان نصال
الى خداو ندى كه يِك دم بـر زبانم نـكنرد جز ثنـا و آنرين تـو در ايَـام و لَّــال
برهيان بمدد كمر جون خامه دولت بيش من
حون نويسد خامهٔ من بر سر هد تو قال
تا سعادت را بود بـا نجم برجيس انتــاب

بـاد بئسته ز مهرت در سعادت نيك خواه
باد ههواره ز كـينت در شقاوت بد سـال

1- دراحـل : جمام Y Yـ دزامل : این

دبوانعبدالواسع
تا نباشد هدهد و طوطى جدا از تاج و طوت
بـاد در كردن غالامان＇－حا طوت از هــلال
دستملـلكو جثمدين وشخّمنضلو كوشبخت
يانته ز اقبال و فر－و عز و فخّرت لا يزال ،
يارة فــدر و تبول و سرهـه فتح و ظفر

بـر كفت دايم نهـاده جام بـاده ساقيى
سرو قّد و سيم ساق و ماه روى و مثك خال
مجلس افروزى جهانسوزى كه باشد بارخش
عيش و قَلَشى مباح و زهد و قُرَايَى رُحال
دلبرى كز روى وحشَم او شود خوار وخجل
بر ；لـك عين الغزاله ：－ـر زهـهن عين الغزال

حرف＂م＂

路

بحر رجز •ـثن سالم
مستفعلن مستفلن مسنغهلن •－معلن
（
خوش كثّ 「 ${ }^{\text {مار اخاصهبرديدار روى آنصنم }}$
ما「سوى صترا تاخته دلها ز غم برداخته
بادوستان درساخته با يكد كر پـون
وقت صبوح ازميـكده مستان سوى باغ آهده
وز غايت شادى زده بر كرشه كيـوان عـه

رسته ز بند نيك و بد جسته ز دام بيش و كم



ديوانعبدالواسع
آنر اكه يارى كَش بود يامطر بى دلـشش بود مى خوردنا كنون' خوش بودخاصه بو فتصبعدم
جونز ين جهان برهوسايِن نخو امد بود كس
مى خوردبايد هر نفس چندين ِِبايد 「 خوردغم
كز دور آدمتا كنوندلهابسسى كردند \& خون

T T
نصل بهارست اى بـر یر كن تدحهـا تا بسر
بى میى تنحو اهد شد بسر يك دم زدن مارا بهم

شدخاك جونءشك ختنشدرشت خونباغارم
كل چاك زد جامه كنون قد بنفشه شد نكون
آلوده لاله ر خ بخون جون دشمن فخر" عهبم
آندينيزدانر ا نصير آن ملكخاتون"'راوزير
آن كافى مافى "" ضصير آن والى عالى " همم
صمر اجل عبدالصّهد كز دولتست اورا T مدر
اخلات غ اوباك از حسد|فعال اودور • از ازستم
; ا
r- لا ، بر، مل : نبايد
7- ابن صورت از > بر <
هـ ب : رقم


خاقان




جونتير بـكشايددهان 'درمدحت آ نكسجهان'

 آيام حـكـش رامطيم اجر ام بختَ را خدم

ز اسر اف او در بذل مال از جود اووقت سؤال
ازدست او روز ${ }^{\prime}$
فار غشود معدن ززر مفلس شود بحر از دررٍ
خالى شُودكان از كهر صافى شود كنج ازدرم

وز هيبت او T Tسهان ههواره بـا بشت بخم
سرمه كثمدرو الامين در " ديد كانْحورعین از كردخاك Tآنزمين " كور ابر آن' آ يدقدم
ازرشكז'دستشروزوشبغهـعـِن بودا بر ایغجبِ
هووارهباشد زينسببنالان وكريان \&' ودرْم

ب
7-

:-1\&
r-r بل ؛ شـاهجان - ب :

Q- لا، بَ ب : نهان
Yاו- ب، بر: بدان

ا- :ر : زبان
ع - بر : تو
^- ب : جنـــ
كردن خالضز مـن كريان و نالان

باعدل اوساز ند ره صوران وكوران خوابـكه

بـا سایلان كاه عطا با زايران وتت
الفاظ او خـالى ز لا اقوال او صافى ع ز لم
كرداز پیى بزمش جهان مر نحلو آهورانهان
شهد سـيد اندر دهان مشثك سـيه


زو غ'حأسدانر اروزوشبدر جثُموجسموعِرقولب
يـيكان مزه زو بين عصب خنجر نفس الهاس دم


اى كین توسو،المقاب
اى بزم تو حسن الهآب ای قصر تو بيتالحرم
خشهت عدور! قهر جان رايتمطا عانسوجان


《ر ا
r- د : كاه
Y- ب : دزم
لا : لا ميدان
7- بر : روان
هـ ده لا، ب : نم ؛ بر : يم
است باقى نسـخ : خالى
-

Y- ب، مل، بر : سـياه
تصحيع تِّاسى است
 مل : درنقش

لفظ توجون درُعدن خُلق تو جون مشك ختن
راى تو چون نجم هرن طبَ تو هون باغ ارم
دست ترا هنڭام جود ابر بهار آرد ستجود
ازتو سنخىتر در وجود ايزد نياورد 'از عدم
تاعدل " تو كثت ایعجب امن خلايق را سبب
شدجر غ 「 دمسـاز جُرب شد كر كَ همر از غنم
ای آسهان مولاى تو خورشيد خاك باى تو
ملك زمين بیراى تو باشد جولحمى بروّضّم ع
شد صدر دين حالى ْ بتو شد قدر اوعالى بتو شدملكشه
جاه تو بیازدازه شد دهر از تو بر آوازه شد
ملك ازرسوهت^ تاز هشد چونباغ از آثاریِّم
 رخــارء او مـاه وث جـرأر: او مشك شمّ
باقد چون سرو چهن با خد چون بر كـ سـن
باديدهيى چونجسم هندوراز تومأخوذسقم
مجلس غروز دلشکر "' آميخته مى با شكر انـلیيخته مشك از قمو آويخته سانج از بَقّم





اى مايـه فنهل و هنر بيرايـهُ جاه و خطر
خورشبد احـرار بشر جمشيد اعيـان امم
دار ند ’ احرار زمن ز انعام و احــانت هومن
در كردن انواع منن در خأهه الوان ‘ نعم
كشت از قبولت نام من مشهور در هر انجمن
ز آنم !بغثت داده تن در خدهت تو لاجرم
از كّهن هن كر بسند آيد ترا اين بيت هند
انجم ز كردونـ بلند آيند يبشم چون خدم
تانار و آبو بادَ وخاكاينهــتـتيز آنهـــباك


ازسير اين. آيد لِ غبار از طبع آن زايد ^ ظلم
در بوفاينمكنونطُرفباطبَ آنمترونلطَن
معروف جرم اين بتْ موصوف ذاتِّن آن بنم
باد از مدار آسمان اعدات را نَو هر زمان
بادستوفرقوجـمو جاناينجار كوهر كثتهتم
داشان بر از نار عنا رُخشان بـر از آب بلا
سرشان بر از خاك فنا لبشان بر از باد ندم


زايد مـ مل، بر :آيد

Y70
دردست توهمواره مُل حاصل غرضهاى تو كُلِّ
خار نكو خواه تو كُل شهد ' بدانديش توسّمْ

تـا روز محشر نـام تو برنامــهُ دولت رقم
طبع تو نههت را وطن تول تو هِّت را سُتْن
جاه تو دولت را مِبَّن راى تو ملَّتَ را حـكَم
از كين ومهرت
حاسد ذليل و مبتذل ناصح عزيز و محترم

- 91

و فلال1ألدين أهير ولى باربف

بحر رمل مغنمخنبون متذوف
فعلاتن فیلاتن نعلاتن فعلن
شاه اهل عرب

بدل شاد و رخ تـازه و طبـع خرّم
شرفالدين قدح باده نهاده برْ دست
شه خورشيد لقا خـروخورشيد همم

r- مل : هِّبِ ؛ لا، ب : ضرب
Y- צ، لا، ب، مل، بر: عالم ا- بر : نو
(隹



ز كه آدم تــا وقت فنـاى عالم بر زبانش نرود لا بـكه جود ونه لز ور همه مم:جزه: عيسى بودست بدم ' هست در همتّ اوُ مععجزه این • مُدْم كثته ازديدن اوهردو بسلشادوخرّم شادمانست خداو نـد سلاطين امم خنجر او' هو سلـبـان نبى " را خاتم زده بر تارك خورشيد باقبـال علم خوردهدر " صحبت|يشانمى آ-سودهبهم هـنت عالى او بـر سر إفلاك تــدم دولت او زده برنامـه اتبـال رتـم كه بفرز ندى او نخر نـايسـد آدم نافريدست چثّو ^^ ايزد ديأن " بكرم اثـر خلـد برين و صفت بـاغ ارم


خدم ؛ بر: بغايتخرم
Y Y ب : انباف؛
11

- ا- ب : ـلـيـان ونبى اورا

10-10 م :ميراسلام
عا- بر : خامه
V
نامدارى كی نبودست جنو s ' نبود از سنانش نرهد جانبـكه جنــــو نهتن كر مده منقبت Aوسى بودست زدست هست درطلمت او منقبت آنْ دضمر
 بار بك مير على بـار خدايى كه بدو هــتدر تر بيت وتـشيت ^ دولت ودين ايندومثخدوبآيننودومهدوح بشرط نامداران و بزر كان و امِران دكر شرف تخحه ايناقז" محمّد كه نهاد سيرت او شده بر جامهُ 1 اسلام طراز هيرعء.ان"علىداود آنصدر بزرك" ناوريدست جنو كنبد كردان پ بَ بخرد مبجلسساخته وبزم ختجـته ككدروست
$\qquad$

ا- س، هل : جواور : زدم
$\qquad$

زسـا روحر-ا تـازه بانغاس 'مسیِح مريم هم ز سلطان ججانست و زشاه اعظم بیش او تامت افلاك هــهـ ساله بخـم روزوشبـدر كهاوجون كهحج بيتحر؟? جون زرازمعدن وسيمالز ححجرودُرازيم تا شـكر نيست كه طهم كزإينده جوسم

مطربانخوشِ دلكثش كذر انيدهـ درداو

 خسرو دنيا سنجر كه بخدمت باشد
 زايدازرايت او نصرت وبيروزىونت تاحجرنيست گِ قدر كرا نهايه جوسيم

چشثم سلطان مشظّم بشما روشن باد


## 相 Clo

بحر رمل مثـن مهذوف
فاءلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
رتبت "ل زينت ذات البرو السلام و و بهجت بـت بـاغ الحرم ارم

شد هرى را باز ديگى باره در ديـار آن امـير عـالـم عـادل تــدم



 ب: بارديكر حاصل

دبوان عبدالوامحع
دين مزدانرا فلك شاه جهـان را خاصبك كآسهان او را غالمست اختران او را خدم
كر جه بود ازغيبتش يـعِّند دور' ازساحتش
طهعها رنجور و جانهـا خــهته و دلها درٌم
از تــدوم فـرغ او شد بحمــلاله كنون طبعها شادان و جانهـا تازه و دلهـا r خرم
هست نفم دوستانر اهمتَش حون مِبر چرخ 「
هست دفـ دشثهنان را هيبتش جون مُهر جم
با مزاج و طبع او Tمينختست و ساختست غ
جودجون باجسمرووح ولطف چون باز يربم
حون كمــان بد خواه او از آفتح تير. فلك
زرد رخسارست وزه در r كردن و قامت بخم
روشنى و تـاز كى و ز ند كىَ و خرّميست ^
دولت و دنياٌ و دين و ملك راز آن محهنم
خون چمنرا ازستاب و جون سمن را ازشهال
خون بدن را از روان وجون شمن را ازصنم
: ע- $\quad$ :
Y- ب- א' א، مل : خاطر
ز

, رلطن اينباز يروبم


Y79
ایفلكتدرىملكفرىی كهجونهم نام خويش「 بى عـديلى در نضايـل بى بديلـى در حـكم
نيست جز توفيت تو بـر جامه:
نيست جز تدبير تو برنامسـن \& دولت رقم
راى تـو تطب سعادت زات تو كان • شرف دست تو بتحر سخاوت طبـع تو بـاغ كرم ${ }^{2}$

كر ز تـو شير عَلْم تأيد يابـد

ور ز تـو شير أجّم تهديــد بيند كاه خشم
كردد از تهديـــد تو عاجز تّر از شير عَلَم
تا بر آمد شهس اقبـال تو از برج سعود
تـاعيان شد صبح تآيِد ^ تــو از اُنْت هْمْ
دشهنانت راحوشـسازرشكآن زردستروى حاسدانت را جوصبح از درد آن سردست دَم
خ خسروانرا ازعبيدواز حثم جونهاره نِيـت
تـا بدان باشند در دنيـأ عزيـز و معترم
نتر تو اين بس كه از آز اد كان دارى عبيد
عز"تو آن •'بس كهازشهز اد كاندارى حشم "


 -1- لا، ب: این

دبوان عدالواسع
تـا مـى از غـايت تمـكين برادر خوانْتّت
خسروى كآورد در طاءت عرب را باعجِم،
خاضمت باشند بى شك تـاجداران جهـان تـابمت باشند يك يك شهريـاران امم
هر كه طبمت را نخواهدجهونارمخرّم مدام در زمين بنهـان كند ويرا زمانه جون ارم

هست جوننون وتلم بابشت كوز وروى زرد بد سـال تـو ز حـكم مـايل نون و القلم
ای خداوندى كه ببريدست در شهر هرى
دست =ــل تـو بتين راستى حلق'ستم
كر بكافر نعتى كردند نـزد خاس و عام از غلامـانت كروهى خويثتن را متهم عاقبت كيفر برند وز آن بشبهانى خورند از بـراى آنث بـر بـاشد شوم كفران نعم

سال و مه از صحبت مقبل كند مدبر ' كران
زTن كجا الغت نباشد آب و Tاتش را بهم

بـا تو هر كز شان نباشد ساز كارى لاجرم
تـا جهان باشد سر سلطان عــالم سبز باد
كرشد از مال تو لختى كم نبايد خورد غم •



YYI
از براى آ；
بنده و اسب و سلاح و جامسه و زرّ و درم
T آع تو ديلى دربن هدت ز تشهريغـات او از بزر كان كس نديدست و نخواهد ديد هم

تـا هدحلت ييش تخت او بود هرروز يش
نعهتى كآن را نباشد قيمتى كو باش ז كم
تو مدلر انديشه كر هيزى ز دست تو بشد كان فنا را در وجود آورد يزدان از عــم
من ببختت وانعم كآرد زمانـس بيش تو
هر ذهيره كآن زمين دارد نهفته در شـكم
تـا نباشل هيح خالى هار چیز از جار حیز هر خوشهسو كوهويم ازدوروسيرع و ثقلو نم
در سمادت بـاد همواره ترا زينسان كه هــت
قدر جوخ و فرّ شـدس و حلم كوه وجود يم

はひは

( 8

بعر مجتث منّنمخبون معخذوف
مغاعلن فملاتن مغاعلن نعلن

ايا لبــاس وزارت معين دبن عرب نايب وزيسر عجم همى بذات شريف تو در بهشت آدم ز اختـلاف عنــاحر بانفـان 'امم زنود راى توشتس وزجوددست توبم كنار آنك كثايد چو كل بهد توفم جو خار بشتـسر اندر كثدز حلبشــمم ^ ز بیم تست مُلقَـا بتب هو شير اجم دهد بشـکر ككان بشت را بيـشتوخم خوز هر افعى هردم زدن خلافتودم ${ }^{\text {خ }}$
 عزيز جهم بلوك اختيار 「 شاه جهان |بوالهعالى عبدالصهدد كه نغر كند هو تو نخاستـو و نخـيزد ز بهداين هر كز • در Tسهان و زميناند تيره وخيرهr كند ستخاوت تو جون دمان كل برزد زشرم هدت تو هر زمان بر اوج فلك [YYO•] اكرجه دشمنتوهست كم زروبَبلنگ جو در بنان تو بيند قلم ز كردون تير مخالغت را در تن فسرده كردانـد
$\qquad$

ا_كنينعبدالصهد وز بردرموارد ديكر اين ديوان ابوالـظفر ودر مورد نوت ابوالـطالى آمدهاست
افتغار جواو نخو است
 بيتدر نــخ لا، س ، مل، بر نـست
ryr
جهبادشهجهرعيت جهخو اج-كانجهحشم ز اضطراب ' جو هنگام باد شيرعَلتم وَيا لطَف شُده با ' سیرت بديـ توضَم رهقاوت ابسـى • در خلاف تو مُدغم بنـان تو چو دعـاى سلالــن مريم بـاه خلقت تو إــزد از فنون نعم هم از دوام مروّت هم از شهول كرم اكر جه از تو زیادت بود بزر و درم
 على العهوم ز تيمار وگُرمورنجّوالم‘ غريت مأمن موسى شفيت مر كب جم ز بهر طغرا هيش تـو خسرو اعظم
 ترا انيابت سلطانو خو إجه ${ }^{\text {¹ هردو بهم }}$ كنون :واسطهٔ اين دوشغل خوب قَم



همى ز يـم تير غالوهـان تست شير فلك ايا شرف شده برهمت رفيع تو وقف سعادت ازلى r در ¹ وفات تو دضهر سنان تو جو عصاى نتيَجـأن عمران جه نعمتــت كه برزات تو ;ـكرد نــار هم از كمــال كفايت هم از وفور ادب حسود تو نبود همحو تو بجاه و هعل كردر² طراوت جون ياسـدن نباشد خار سزد دل و موه و دست دشـن تو رفيت كوهر آدم حريت باغ' ' خليل از T T تكهى كه دوات و قلم نهاد بحق متخالف ازحسل و غيرت تو دور ازتو مسلّمست كنون و هميشه بـاد هنـين اگر جهقدر تو برفرت فرّقدان ז' بنراد



Il

Yا-
خاجه

ديوانعبدالواسع
YY\&

عدوت خواست كه يابد بنحيلت وبستم كانهبر كهشود ' كاهقلر جونضيغم جو آسهـان برين و جو بوستان ارم ز غم حِنانك سليمان ز غيبت غـاتم دلم قرين عنا 「 و تنم رهين سقم بخون ديله جوتقويم كرده روى رقم -همى جو طايفه حاجيان بسوى حرم
 از آن كمال دعالى وَ يـا خو مهر در خشان " "منوّر عالم در آنمـكوش كهبرمناز آننباردنم كه بهتر ازتو رعايت كند حتوتقدم
 جوهست باهده مالم على المعوم ${ }^{10}$ كه در خلا و ملا بودهام تـــا مدحرم

هر آ نتحه يافتهاى تو بهـت و بستْا هر T آنـــى كه بود كاهغدر چونرو باه ابا زخدمت ومدحت محل وخاطر من از T آلكهى كه ز صدر تو غايبم هستم زاشتيات جهال و فرات مـجلس تست ز غيبت تو چو تقويم كهنهام بى قدر شتـانتن نتوانم بسوى حضرت تـو
 اكر قبول كنى عنر هن عجب نبود اليا جو ابر, درُافشان ‘ مبثّر رحـت روا مدار كه برمن ازين" بتابد نور كسى ندانم از اعبان مشرت و مغرب همى ندانم تا هن جه جرم كردستم جر است لفظا تو بـا من كه توتَّع لا از آن قبل زقبول تو ماندهام محروم
$\qquad$

قر ين سقم





از آن شود دل من هر زمان نديم ندم وصالمنجو تُطيمت وجودمن جوعدم بـاه عزلوولايت 「 بوقت شادى وغم خداى عزْ وجل دانـد و تو دانى هم كسى 5 جز بثناى تو بـر تيارد دم شود بنزد تو تمـعين و حرمت او كم بنعهت تو كز آن هم مرا نباشد هم • برزتِ هر كس كورا بيافريد ، قــم و كرجه طبّع منست از تفاضل تو دزّم

خهار حيزم نزدت خهار هيز شدست ' مديح من خومذمتتصواب منچو خطا بيش كهترومهتر هميشه ازدل وجان بودهام ترا مغحلص كسى كه جز بهواى تو بر ندارد كام رضامده كهحو كرددجلالو جاهتو بيش اكرمواجب دنجهله احتباس \& كنند از آ اكرحه نفسمنست از تهاون توحزين زهرخ باد شب و روز نغس تو شادان ز بخت باد ده و سال طبع تو خرّم


بعرخفيف مخبونمتذوف
فاعلاتن مفاعلن فعلن
; ایــب بـادشاه هفت اقليم دولت و ملك را بها، وكريم7 (ra) باد در حفظ كرد كار 'مقيم

$\qquad$

 7- :ر: يولتملك رانهادكلِم

ديو ان عبدالواسع

كرد ' يُحيى العظالم و هی رُمیم همـه انواع ستحرهنى عظيم
تلم اوست ثون عصاى كلبم دور كردون بهثل اوست عقيم رای او را פضْـا شود 「 تسليم كز شهــاب منير ديو رجيم هيبتش كوه را كند بدو نيمَ كشته جون كيميا نياز عديم كرده مو نس و ناصح و مشير ’ ونديم كاه الفت تراست طبع. كريم وآنشكفته كند جهان جو نسيم نلـك المستقیم را دبهیم•" تا نهل بر " زمين بيش تو ديم بافتستند عالى و صافى و لطيف و سلميم

「- س : درمتن : ثدر ودر نسغنه بدل : بمر ؛ ع- اين بيت در نستها د نيست

 ازتو

بنخـلاف تــو دَم حسود لتِم
دل اوتنـك شد جو چشثهُ 「 ميم بسرورد طبع روز كار مقيم در صـدف دانهــاى درّ يتيم انــدر آب عديت و نـار اليم شرف خضر و فضــل ابراهيم تا شود شـخم اوز حرق £ سليهم دوستـانت بسوى دار نعيم الز قدومت هراة را تقــديم آب او شد جو حشثــن تسنيم ثترصَــد ز روزگار قــديم صافى ازعيب جون ضمير حـكيم ههه الفاظ آن ^ ^ جو در` يتيم در " زمين كثيفت و كوه بهيم
باد اشك مغخالف تو حو سسيم
منعطف ، باد از نشاط و زبيم
 بشت او كوز شد بـكو نه دال زينت بزم و طرف در حَبِر هارهـاى لعـل ثهين نـاصتحت كـر باتفــات شود دهــد او را خـداى عزَو جّل تا شود نفس او ز غرت معاف از خــلاف تو נوى تانتانـد بر همه شرت و غرب داد خداى خاك او شد جو بيضــن عنـبر جَبلى خــدمت تسرا :ودست ييشت Tآرد خـدمتى منظام
 تا بود ز'ر سرغ و سيم سفيد بـاد كار موانت تـو جو زرّ تا بود شـكل جيم و صورت عين

نيكغْواه تو لب كثاده جو عين
بد سكال توسر فغكنده چو جيم

ا


loil _ 8

بحردمل مثـنمخبون اصلم مـبن
مغاعلن نملاتن „iعلن فعلان





 مرا زدست برنتست سيم و زر جهله ' از آنششدستمراموىوروى باضطرار جدا ماندهام زمسكن خويش ونـ غريب اكريجه بدار الـلام كيرد ^ جاى


 تعليم -

 از آن قبل بشها كردم التبا بجهان كه مهتران بزر كيد وخواجكان بـن قديم
cilonel 87

بحر مجتتث مثـن مخبون املم
مغاعلن نملاتن مغاعلن نعلن

كه آفريد خداى از براى تیهـارم
ز شور بختى همواره من دل افـكارم
 كهى زدرد " 'اسيرى بجان رسدكارم نكايتيست ز جور ستاره 「' هـوارم خرا بحششمشها من جو ؛'خاكره خوارم كهمن " ز ز نسل رسول خداى جبارم
(م) ز زبس كه خوردم تيماردهر بندارم ز تنـك دستى بيوسته من خروشانم
 كهى ز دنج " غريبى بلب رسد جانـ شكايتيست ز دور " زمانـه يِوستم عزيز كردء برورد كار جذّ منـت نكرد " بايد با من بآصد جباًرى

ا- بر : بروز كار



 1- بر : بكرد

ديوان عبدالواسع

كه او هر آينه كردر بكرد آزارم
حقوق آن بدعامالى خير بكزارم

رسول در دو جهان زTنكسىيازارد [r/o] اكر كنند هميدون بجاى من شفقت

ز بهر ايزدِ عالم رسِد فريادم
ك، در بلاى فراوأن و دنج بسيارم


بحر مضارع مشن اخرب مكنوف متصور
مغورلُ ناعلاتُ مغاعِلُ ناعلان

احوالشان كرنته در ايـّام تو نظام
(a) ای فاضلان رسيده زانعام تو بیام

آزاد كان ترا شده ز انعـام تو غلام فرزانكان ترا شده ز ايجاب تو رَهى
زانضال توافاضل وزاكرام 「 تو كرام
بيوسته در تنعم و همواره در نعيم
خندان موافق تو جو درجام تو مُمدام
كريان مخالفتو جو دردست تو ڤلم
كانفاق خلق راست در اقلام تومغام
ایشـسديناصيلخراسانتو آن كـى
يك دم كند بخدمت خُخدّام تو قِيام
كردد چو باز جرّه ز الهام تو خـام مخدوم خاموعام شود هر كسى كهاو -كردد جوشيرشرزه زاقبال توشكار زايل شود ز طلعت بـّام تـو ظلام حاصل شود ز خدمت در كاه تو مراد

 ه- د : شنال

وى بر سر زمانه ز اهـكالم تو زمام


الى در دل سمهر ز اخلات ' تو حسد نزدمفرستاز آ ${ }^{\text {T }}$

تا كام دل ببغخت توان يافت نى • بجهد
از بتخت نقــد بـاد همه كام تو مدام

AA

بحر محتث مثن ه×بون معذوف
رهاعلن زهـلاتن مفاعلن نعلن

چو آسـان !بـن و جو بوستان ارم
كه يـيثواى كرامى وكيـياى كرم
بَغَون تست مباهات خسرو اعظم
ز بهر خدمت تو برميان همى حو تلم
اكرجه نارك كيوان سـبردهاى بقدم
خداى عزو جلَ جان .عحاتم و رستم
بـكى بودِّكُ مردى ترا ز نوع خدم


نبوت
 آمدهاست 1 هـ مل : نبود

ز دهر باد همه بهر دشهنـان تو غم ببار كاه هــايون بـادشاه امم

ز جرخ بادههه برخ دوستان تو ناز باد خراميدن تو زين خطّه

باحتــام تو آراستست دين عرب
باهتام تو بيراستست ملكعجمم＇


بحرهزج هسدس اخرب معّبون منصور
هنمورُ ههاعلن مغاعيل

الى بدر زميز، و صـدر ایـام
نازنده ؛ بخـدمت تـو اجرام
دلهایى عزيز صيد آن دام •
نى خـاك جو حلم تو بود رام
كام تـو همى زماiـه نا كا
دور از تو جو دثـن تو اوهام
از كَون تـو بـر بلاد اسلام بـر منبر مصطفى نهـى كام


（吅）الى عدـده دين علاى السام
كردنده 「 بطاعت تو افلاك 「 داميـ شـــايـل لطيفـت نى بـاد جو طبـع تو بود باك حاصل كنـد از مهـابت تو عـاجز شود از ككــال عقلت دارد جو مدينه نضل ：وشنـع هر كه كه تو وعظ مؤمنان را

ا－اين بيت در بر، س، لا، د، ب نيـــ Y－ب ：کرديده ؛ بر ：با زنده


از خُوشى مجلس تو آرام
كور كه فضل و وقت انعـام،
هم حـاتم طلى بود ز خُـدام
از نصرت وحسـن＇كنيت و نام
كو را شمـرد كسى ز حُكام
مسانــده：تسو بهتج هنگام در نیم • شب از خــداى عْلام
هر موى كه باشدم بر آانـدام از زرّ عيـار و نقـر：خــام عـش بـدر تو بــاد یـدرام

بـا مستوعـان تو نــانــد
تو قـرة：عيت آن بـزركى هم صاحب دى سزد ز اتبـاع ；رزانــه بهـاه دين كه دارد هست او ز ملوك، حـاث لش ای آنك نـبورديسـ كردون جون من T بدعا بعات خواهم ${ }^{2}$ خوامم كه شود زبـان كويا تا كوه و زمين تهى نباشد دايم بمكان تسو جو بختت برفرت مححلّ
دردست مرادث •＇از طرب جام

品分务

 9 بر＜：

حرف "نون،


بحر رمل مثدن مxذْفـ
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
(r) با ر خهى چون آنتابى ای مه بروين جبين

بابرى' جون ياسهينى ای بت نسر ين " "سرين
حشمثندروين فشانشد ز آنر خ جون آزتاب
موىمن 「 نسرين نشانشد ز آنبر جونياسهبن

$$
\begin{aligned}
& \text { زلف شورا نـكيز تو كر نــست بابشتم رفيت ع } \\
& \text { جشم ر نـكـ Tميز تو كر نيست با بختم قر ين }
\end{aligned}
$$

آن ْ حرا از تاب ههواره بخم باشد جنـان

هست هـتحون نر كس و لاله ترا حشثم و لبان
هست مهحون سنبل وسوسن ترا جهد وجبين
: ע_r


سوسنى باTب و زيب ونركسى با ناز و شرم
لالهيى برمَند و نوث و سنبلى ير بند و حين
كر شود كـتر بـفتـار طبيبـان اي عتجب
زانكبين و زعفران سوداى دلهـاى حزين
از هه معنى هرزمان كردد فزون سوداى من

[ra..]

اى دوهاروت جهــان سوز تو با خنتجر عديل
وى دو ياقوت دلغروز تو بـا شغُّر عجين
آن 「 اجل را تهرمان جون تَـن جهشيد زمان
وينغ املر اتر جمانجوندست خورشيدزمين
نْــر دولت ، نصرت اسلام و ، ملت را شرف
نـاصر, فــرمـان دهـ دنيــا ` امير الموّمنين

آن سراج آمت و قطب ملوك و تاج دين
تبلـن نسل تدـيراك و اتـابك كآورد
همتش را ستجده كيوان بـر سـهر هفتمبن
دست او ابر دُدر افشانست جون كيرد قدح
تــن او برت در خثانست

-

ع
لا : ل

از تف اينست بر روى فلك مـواره تاب' وزنم آنــت بر بشت سهك بيوسته هين'
كردد از بيـش جو زندان وحصار وبند وغل
كر كند برعزم جنـكاناندر رخراساناسب زين،
تصر بـر خاقان ترك و تخت برداراى روم
طوق
ناصح او كر كذارد
مادح او كر فشارد `ــى بر كوه حصين،
اين جو ابراهيم بنـايد از آن ريتحانِ تر و آن جو استميل بكشايــد ازين ما، معين


صلحو جنـك ومهرو كِنتعبشومَوتود دينو كنر طبعوجودو خشمو جلدتباد و آبو ناروطين
كاه تحرير صفـات حربهاى ' خون شود " ' بر نوك إقلام كرام الكاتبين

كرجه موسى را عصا بودست اعجاز صريح
ورجه عبـى را دعا بودمت برهان يقـن "

 ونارر Tب وطين : الا 11 د د : متين ؛ لا : مبين

در سنـان تست اعحجـاز عصاى Tان 'عيـان
در بنـان تسـت برهان دعـاى اين ' مبين
ور نـكينىداشت جم كزحرمت آن كمته بود
جنْوا نس اور اهطيـع ووحشوطيراورا رهـن
هر جه در گَونين موجودند جز ايـزد شو ند
بندة آن كس كه نامت را كند نقش نـكين
از نهيب تير دلدوز تـو كردد كاه جنـك
وز بالى ردع جانسوز تو كردد روز
زُهره جون سيهر غ ينهان بر سر هر خ بلند
زَهره جون سيهاب لرزان در \& تن شير عرين
اى فريضه بر هـه خلت • آفرينت چون نهاز زنـده كردى مسنت ييغهبر داد آفـرين
 كس نديدست و نتحو اهد ديدهم ^ تايوم ${ }^{\text {§ دين }}$

ساختى بزمى كه شد ز آرايش و آواى • ' آن جشم جوزا برشعاع و كوث كيوان يرا نين "
كر زن حادل بر T نجبا !بنـرد در
همهو سيماب از طرب در اهتزاز آ يد جنـن


خود


دبوان عدالواسع
Yıл
فرخ T'ذينى ' كه درغردوس اعلى^ردده داد 「
مرتمبراك و اتابك را بــدان دوح الامين
بـر نلك بـرداشته خورشيد بـام Tلملى
بـر سـا بنواختـه ناهيد هنـك رامت
هطربان دلكش خوش بـا نواى عندليب ساقيان مهوش كش

در دل اعـداى مُلك تو زيادت كـرد رنج
شــادى • تطهير ایـن شه زاد كان را ستين
مير بوبكر و عمر كازصدق آن و عـدل اين جان بوبكر و عمر شادست در خلد برين
اين جو صديقست ارباب شريعت را ملاز²

خـانـ آداب اين را از معـلـى آستـان


تا نه بس مدت شوند اسلام و كغر اندر جهان
از حسام اين ذليل و از سنان آن متين
در مقام دولت ادين كردد جو اجدادت مُقيم درمـكان "' حشهت آن كردد جواسلانتمـكين


Y- Y- أ ارباب لا، ب : مقام

خدمت اين را شود كيتى برغبت مستــد هـت آنرا شود كردون بطاشت مستكين '

جثم دولت بـاد يـوسته بروى اين قرير جسم ملت بـاد مهواره ز راى T'ن سهين

اى قبولـت كشته بختم را ببيروزى ² بشير
وى مديتحت كثته طبعم را ببهروزى • ضمين
هر كس از بهر نثار ² آورد ی يش تو كنون

من فرستادم بدر كاهت بجـاى اين و آن خدمتى نغز و بـــيـ و مدحتى خوب و متين

كردر T Tن هبلس نيمّ حاضرعلى كرّ^ الثهور
ور بــدان در كه نيم ساكن ' على مرّالسنـن
يعـلم اله كر ز شـكـر و آفــرينت بوده ام
فار غ اندر هـيج حال و خالى اندر هيج حين
كثرت تقصير من در خدمت از غفلت مدان
غايت تأخير من در مدحت از غيبت مبين
ز آن كجا تقصير وتاخيرم زضعف وعجز بود
ور كُوا خواهى گُؤ اهم بس الهُ العـالدين


آورده ؛ ج : آردبه يش

دبوان عبدالواسع
كر چه ازشمر منست اطر اف كبتى برطرف ' ور جه از ذ كر منست اكناف عالم بر طنـن
ور چャه بِوسته بديسـدار و بـغنتـارم بوا
خسروان را اشتيات و هادشاهـان را عنيز
در هرىباشم حو مجهو لان ' نشسته روزوشب
از بـراى آ نـكه هستم با قنــاعت ههنشين
جز ترا هر كز ز مهدو حان「 نـكردم بندكى
جز ترا هر كز ز مخدومان ع نـكفت آفرين
نه " ز دنيـا كردهام جز توشهٌ ح حالى طلب
نه " زكيتى كردهام جز كوشه خالى كُ
تا بود مشهور ومذ كور اندر اخبار r وكتب

دشهنت در T ب حسرت باد حون هامان غريت
حاسدت در خاك مدنت باد چون قارون دفين
بد سـعالانت ز بد روزی چو اصتحاب الثهّال
[YQ०.]
دوستان را بزمعاهت غـايت حسن المآب
دشهنــان را رزمـک_اهت آيت حت اليقين

^- •ی" م : نقيض
Y- س : افواه
7- ب : توشهى
-
१-9 :

:حرمتقارب مثن سالم
نعولن فهولن نعولن نهولن

بتيزى جو وهمى ' بـاكى جوابـان
كهت اوج چرح خ بسيطست ميدان كه نقَـاث إباغى و فرَاش بستان بـ جون يـامى كزارى ز جانان مرا از شـيـم تو تــازه شود جان ز زتـو راغ كردد شـكفته بنيسان كه از تو معنبر شود بوى \& ريحان تــرا راه بـر جـانب مرو, تَشهجان رسانى بصـدر و سههدار ايـران امير اجـل تطب د:-ن مبر ميران

(a) ايا بوده حـــال تخت سليمان كهت هوج بحر محـطـــت مر كب كنى باغ وبستان بر از زيب وز بنت ز من جون سلامى رسانى بـدلبر مرا از نسيم تو زنــده شود دل ز تو بـاغ كردد كشغته بآذر كا از تو مزعفر شود روى صـرا طهع دارم از تو كه كر هيِّ باشد دعا و زمبن بوسه • و خدمت من جهـال ملوك و ساطـين عـالـم مظفر لوايـى مبـارك لقـايـى

 كذارى بجانان


ديوانعبدالواسع
rir
بديــدار شش جيز جبّار دبّان
زرازخاكو' درازصدف كوهراز كان هـهـ سالـه در بيـهـ و در بيابـان نهفته بدنبـال در ' אهره ثعبـان ضهيرش باعجاز و تيغش • برهان جو صدت جو كسرى وحيبال ونغغور و خاثان كراميش دارد چو فرزند سلطان لطف را بجز طبع او نيست مبزان تمرشكل كوىوفلاعطن" "جو كان" حسود تـرا ز آفت هرخ كردان
 جو سيباب لرزان حو سيمر غ بنان نهنَ دُ T T كاه "ا در بحر عـان بديـدار طوفــان ز بسيار باران رساند باوج پ" فاك موج طونان
r- بر، س، ب : تينتيزث
ز شش ^وضـ آرد همى نهمتش را كل از خار و شـكّر زنى عنبر ازيم بود زآفت و هيبت تـنغ و تيرش كرنته بِخنَال در زَهره ضينـم سنانش بتـأثير و دستش بقـدرت هو خوب كلبمست و نفظ مسيحـا اكر حند r سلطان بسى بنـده دارد بحكـم خصــال يسنديـدة او شرفـرا بجز رايى اونيست مر كز " زحرص كف و شووت ميدانش دارد ايا در دمان و لب و جشم و ديمه ز بان كثته زوبين نغس كثته سْكِين ز آسبب تـتخ تـو باشند دايم بلنك روان كاه در 1 كوه كْ بر بر كر از دعوت نوح بيمهبر آمـد *
$\qquad$



仿 در آنكا Y
rar
منور كفـى داشت موسى عـران جبين تـرا زين ، يمين تـرا زآن بصولت جو آتش ${ }^{\text {T }}$ بوت جوسند هراس تو آب ونهيب تو سوهان بسيم و زر و در و يـاقوت اركان صدف را دهان و جبل را كريبان ز دهرست بهـر ڤممـاديت خذلان
 'و يا در معـانيت افهام حيران ملوك و سلاطين ايـران و توران صدور و سران " نها دل بستهام در طلب كردرن نان دعاكوى ومدحت سراى و ثنا خوان اميد من آن بود دايم ز بزدان عروسان اين خاطر كوهر افشان كه نايم بدر كاه :و جز بغر برمـان

 Y- بر: بهر وكر لا راr مل، بر : دهم

ديوانعدالواسع
Y9ะ

سزد كر نهم بالى بر فرق كيوان
 بـرم عمر در هـגحت' تو بـايـان زبـانت بتحسين و دستت باحـان تقـرْب ز فـرزانكان سخن دان بجز من كـى را تنقّد ازيشان ازيشان ^ نظر بيش بودث بحــان نبد بهره جز خضر را آب حيوان جنين است صنع " خداو نــد منتان نه اقسام يابد " ز تأخير " نقمان بهّن عظيم 「" و بجهـد نراوان تضيّات سابق •• نكردد دكرسان بخغشش جو حاتم بدانش جو لقمان :طاعات نامهي ز خيرات " ديوان جو عيد آيد پ از خّرمى داد بـتان




 Yای مل، بر: آهد

بيوشند مردان گَهـ جنـــ وجولان ظفر بر تنت

الا تـا بخفتان و مغفر سر و זن امل بـر سرت بــاد همواره مغفر جهانت مسـخر زمانت متــابـع
سـهرت مساعد خدايت نـكهبان


بتر رمل مثمن متحذوف
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ناعلن
(r (r) دولت ميروز و راى روشن و بخت جو ان
هـّت والا و عـزم ذـّرّخ و اهـر روان
حصـن \& مير بلمند اختر شدند • از روز كار
بهرة صمر نـكو متضر شدند • از آســـان
بـر دولت شهسر. ملت نصرت اسلام كوــت
تطب دين و مير مير ان و سـهــدار جهـان
مير عادل منتكبه والا خداو زدى كه نيست


Y- مل : دد برت

ع- درمتن نستخنٌ برحضرت ودر حاشيـن

 نيست ؛ س، مل : وحشوطير وانسوجان

ديوان عبدالواسع
نیك و بد را مهر و كين او دليل و ر منمـاى دام و دد را تينغ و تير' او معيل و ميز بان
در عطل بسط اليهين و در لقا طلت الجبين
درسغن عذبالبيان و در سغارَ حثب الحتان
خامـه كوهـر فشان او امـل را داعيـه نِيزه آذر فشان • او اجـل را ترجهـان كرنتد بر ’ بيشه و وادى كه حرب
عـكس ييـكان و فروغ خنجر او ناكهـان
 بفسرد •' زآن زْهره اندر ييـر شیر زیان
سعيهاى " اوست دولت را بيـروزى ا دلبل
شغلهـاى اوست ملــت را ز بهروزى نشان
اندر آن مدت كه او بر ^وجب فرمان شاه از هرى شثد سوى تولك با سباه بى كران
كينه توزوديده دوز وخصم سوزوجنـك ساز
شیر جوش ودر عيوش وسخت كوش وكاردان
r- س، م : طاب الجبين؛ مل : طاف
الـ مل : تيرو تِين
الجنين ا
 Y-Q- ج- بر: سليِ س: د، ب : ز بیروزى
ray
باد بايانى بكاه حرب هريك جان نهاد هيره ' دستانى بوقت ضرب هر يك جان ستان هـان

بـا فـزع شير سياه از تيغشان ${ }^{\text { در مرغزار }}$
بـا جزع باز سبيد از تيرشان در آشبان
نارسيده بانكـ كوس او بدان 「 شامتخ حصار
نافتاده \& عككس تين او بر آن ْ راسخ مكان
خون سوى تولك روان شد لشـكر منصور او
كو توال حصن آن ببريـد اميد از روان
رايت او بود در اوبه هنوز T Tنكه كه خاست از ميـان قلعـة تـو لك نداى الامــان
قلعهیى بستد كه هر كز كس بر آن وادر نشد
از سالاطـين كذشته وز ملوك ^ باستـان
بر سر كوهى نهـاده از بلندى خون سهـر
تنكـ راهى ساخته T Tنرا خو راه كهكششان
عقل كردد كر كند در وى تفگّر مـتمند
وهم كردد كر كند در ون تأمّل زـاتـاتوان

'برجآنرا" ديد نتواند مـكر بر آستان "
ا- بر: بيز

r- د'


ديو انعبدالواسع

در ' تــرى بيند نريّا با سّهـك 「 يمند سـاك كر كثد در「 بومش از بامش نظلاره پاسبان

شير, صورت كرده برايوان آن • بيـغاه و كاه جون شكارى كاو كردون را كرفته در دهان
موضمى بـكشاد از ين كو نه بيكساعت 2 كهبود نتح آنرا :-ـار صنـ كرد كار مستعـان

لاجرم باشد چیِن احوال هرك او را بود قوت راى بلنـد و قــدرت بغت جوان

بعد از آن سوى كمندث رانه وزمردى نمود

غوريان جون از قـدوم لشكر او يانتند T اكهى، يـكباره دل بر داشتند از خان و مان
وز جوانبلشـكرى كردندجهـ| آنـه هنانك"
فيلمسونان را شهار آن نـكنجِد در بيان "
ساخته كار مصاف و !اختـه جـان عزيـز تـاخته اسب نبرد ' و آختـه تمـن يــن
مشتبه كردد اسامى بـر ملايك كاه عرض
كر !ود در عرصه مدثر خلايق نيـم از آن
1- بر: از


 - •- د : جنان

مر كبانى زير زين بوينده جون باد سبك سر كشانى وقت كين باينده جون كوه كران
 كـ كثاده اين كـيِن و كـ كثيده آن كهان

اهل عصيان ر! بيد روزى ازل ' رانده قلـم


از شعاع تيـن هندى بشت هامون ربر شرار ع
وز غبار بور تازى روى كردون پر دخان
كوسها
روحها با دست عزرايُل كثته هم قر ان
ز آرزوى ${ }^{\text {T }}$
وز براى بردن جـان رمح بر بسته ميـان

جونبدوداندرشرر خشان"'بـكرداندرسنان"
از نفير و نعرة مردان فلك پا كثته ستوه

كوه بر هامون ز هيبت مضطرب سيماب وار
نسر بر كردون زحيرت محتجب سيمرغ سان
rـ درمتن نـتخi بر اذل ودر عاشبنا آن


 II- بر : رخشندهكرزاندر ميان

ديوانعبدالواسع
از تفـ شـشير واز خون دليران ' خشث وتر
موج درباى محيط و اوج كردون كیان
كرده ازمرجان زمين را خون جارى بيرهن
داده 「 از تطران هوا را كرد تارى طيلسان
كثته از ميخ نعـال مر كبـان تحت الثرى
كاو را جون خانــن زنبور در تن استخوان
نغسها سير از حيات و طبعها باك از نشاط
بابها دور از ركاب و دستها فرد از عنـان
از نهـال باره باره خـاره انـدر كوهسار
وز دما. كُثشته كشته :بشته همجّون ارغوان
لثكر ايران و توران T آخته و افراخته
تـنغ هندى در ضراب و رُمح خطّى در طهان
تن نهـاده بـر تضاى كرد كار دادكـر
جهلـه از بهـر رضـاى شهريـار كامران
بهلوان مشرق و مغرب نهاينـده هنر نـام او جون رستم دستان بمردى داستان




$r \cdot 1$
از سر شهشير او برخاك ريزان سر حنانك '
از" دم باد بَزان 「 بر ك
تـا بدان كاهى كه از خون بر تن شبديز او
شد بييجـاده مرصّع عيبه و بر كستوان
-طافيان را كرده يكباره جدا از كام و كر"
باغيان را كرده همواره برى از نام و نان
كرد ويران حصنباى غور سرتاسر چنانك
درزهين كرد ايزد آنرا هون ارم كويىى نهان
سسبهيروزكو بهروزى زتولك ^ باز كثت
نصرت اورا رهنهاى و دولت او را قهرمان
مهر و كينت خانـه و بيهانـه رزت و اجل
خشم و عفوت مايه و يـرايــة سود و زيـان
خـرِو ايــام را جون تو نبـاشد دوستدار
لشـكر السلام را چون تو نبـاشد بهـلوان
تيتن تو بـكرفت اطر اف كهندش در دو دوز
سهم 'تو بكشاد حصنتولك اندر يكـزمان ${ }^{\text {T }}$

ا-ب: جنان
نسته س ، مل نيست
人- مه س، لا بر : بتولك ؛ ب :
ب ب ب بهروزی و بيروزی
 حصنتو الكى در يكز مان

دبوانعبدالواسع
r. Y

ور ترا بايد بيك ساعت كنى در روم وهند

تنع شد جون جشثه سوزن جهان بردشهـت
وز نزارى شخص وى در وى جو تار ريسمان
كر تـرا ييند شير و ازدها يك شب بخواب
بـا حسام T بــدار و نيزة آتش 「 فشان
آن زبيم اين بـيرد ${ }^{2}$
وين زعكس آن بسوزد جونز نورمه كـان
كويى از تلغیى و از تنكى و از سرخى وتنتْ بـد سـالان تــــا از هيبت تو جـاودان
زهره: مارست عيش ودبـد: مورست دل
دانـه نارست اشك و خانـه تارست جان
از قدومت باز حاصل شد هرى راهار وصف

حرمت بيت الحرام و بهجت
رتبت سبع الطبان " و و زينت دار الجـــان
الىز بزمترفتهبر برجنـك صوتجنـكسازي "





$r \cdot r$
كر جه دارم نامة شـكرت نهـاده بـر كنار
ور جه هستم خامن مدحت كرفته در ' بنـان
كى توانم مدح وشـكر
جون جنار وبيد اكر كردم مهه دست و زبان
ز امتحان عـالــم جافى ع سالامت يــانتم
تــا ضمير خويش را كردم بمدحت امتحان
فـال ² فتح تولك و غور و كهندش كردهام
اندر آنغهمت r كهروز كو جبرخواندم،بيان^
جونشد از بخت تو آن فالجميل اكنون يقين
جونشداز سعىتو آنفتح جليلا‘كنونعيان
دارم از يزدان " اميد آنك باشم ياد " تو انــر T Tن وتتى كه فرمايى خدم را ارمغان

تـا شود سبز از نم ابر "' بهارى مرغزار
تـا شود زرد 「 از دم بـاد خزانى بوستان
باد احباب ترا همواره سر ـبز از هوات 18
بـاد اعداى تـرا بيوسته رخ زرد از هوان




£ ا- بر : هوا

ديوان عبدالواسع
ملك را راى تو عــده نتع را تِـن تو اصل عدل ' راصدر تومر كز ' جودر اطبعتو كان

ناصتحت رارخ شـكفته چون سـن در نو بهار حاسدت رادل كشفته 「 چون حهن درمهر گان

شادزى و داد ورزو راد !اث و مـال باث جام خواه و كام ياب و نام جوى و ملك ران

:بحر هزج مثن سالم
مفاعيلن مفاعـلن هغاعلن مغاعيلن
(吅) خداو ندى كه رايش كو هر اقبالر اشدكان
عدو بندى كه رسمش ييكرانصاف را شد جان
بنــاه الــكر ايـران و توران منكبه ميِى
كهتطبدينيزدانست وشهس " دولت سلططان
سبهرومهر, داد ودينو ابرو ببر, ‘جودٌ و كين

اساسوراسعدلوععلو صدرو بدر انسوجان
سرانرازى كه شير ماده از تأثير ^ عدل او
همى انسـر دهان بحّة T آو نهــد :ستان



زطبعاوهنر' خيزد بر T'ن " سيرت كهدُرازيمَ
زتـنغاوظغرزايد 「 بر آن ع كو نه كهزراز كان
نياوردند در حلم و ستخا و داد و دين اورا
قرينافلاك وشبهايام وياراجرام ومثلار كان '
ز بيم خنجر بـرُان او در بيشه سال و مه ز نوك نـاوك برّان او در كوه جاو

بشكل نتطـن سيهـاب باشد زههر: ضيغم
بسان خانـهُ زنبور باشد 'مهره: ثعبـان
سنان او كه طعنـه حسام او كه ضر ؛ت كمند او كه يبحش ^ ستند او كه جولان
بسنبد كوه را سينه بــردد ديو را بهـلو
بيندد هرخ را كردن بمانــ باد را هيران
مهسّك" كرددازلونغبار ‘'او كبش" كردون
مشبُّك كردد از میِخ نعال مر كبث سندان
كنند از بيم r" تير او وداع افلاك را انجم




- V

Q- س، مل: مـت
سדم

ديوان عبدالواسع
همى خواهند ار كان ونلك فرمان و دستورى ز صدر او كى جنبش ز راى او كه دوران
بسر خواند از بنى آدم تـرا شاهنشه اعظم
كزين كرد از ههه عالم ترا ارمان ده كيهان
از آن هر ساعتى بينى ازو اقبال ديـكر كون
وز آن هرلحظتى يابى ازوتشريف ديكرسان
ز اقبـال و قبول او شدى ' در مــنـت اندك
سبهار هـه كيتى و سالار هــه ميران
اكر بولاد كرد 「 و بـاد داود و سليهان را بغرمان خالق دادار و مأمور ايـزد ديّان
ز اسب تند و تين تيز كاه حمله و ضر وبت
تـرا هم باد مأمورست و هم بولاد در فرمان
ور ازخارا • بديدT مل ده ودو
كه زداعجاز را بروى عها موسي بِّنعـران
تو ييغمبر نهاى ليكن زسنـك خارهـ كرخواهى
بنعل
ورابراميمبن Tز زرجومأوى^ساختدر’ آذر"
بامر ايزد داور بُست از طرف او " ريحان


 آثش

تومرسل نيستى ليكن جو بردشمن ز نى ضربت
برويد ز آتش تين خو آبت لاله نعمان '
اكردرچرخ ثالث كِيرد از بيمت عدو مأوى
وكر برحرخ سابع سازد ازجاهت ولى ايوان
شود منحوس ز آثار نحوستهاى T آن ع زهره
شودمسعود زانواع سعادتهاى • اين T كيوان
اكر عـكسِ فروغِ تين و نوك تير بيكانت
نتد ^ بر كنبد كردان بروز جنـلـ ناكاهان
فرستند ازدها و شير نزديك تو ير ساعت
برشوت زَهره و ناخن برغبت مُهره و دندان
بسا شيران كردنـش بــا يـلان كردون وث همه كوشندهجون|تشهـهـجو شندهجونطر فان
كه كثتند ازسرشمثيرو آسيب •" سنان تو"

جو كردد تارك كُردان شهاب تـيـن راكردون جو كردد ناوك برُان بحـاب كَرد را بـاران
 سياستهای ودرحاشيةi آن: نحوستهاى
 -• • س :T اT
 شـشيروسنانتو

در آن'موضتمبر T هنته 'ز يسروزییيسى خنْبر
در آنموتف بر Tورده

بـكـينه راى هر سينه بيـكر تصد هر يیکان
 كرفته نِيزه اندر كنف بشكل ' رستم دستان

ز كرد مو كبت ير خاك روى ماه بر كردون
ز ز نعل مر كبت ير ماه روى خاك در ميدان
تضا بر تَـن تو قَضه قدر در دست تو دَرته
امل بر فرت تومغفر ظغر بر شخصص تو خفتان
روا دارد " مخالف جون تر ابيند بر Tتشفـل
اكر در كام شِير شرزه يـابد نغس او مأوى 18
ويا در حلت مار كرزه كردد شخصس او هنهان
ايـازُهره شده در بـزم مبـون تو خنياكر عطارد كثتهدرصدر همابون ॰ تومدحتخوان
r - بر : در Tورده ؛ مل : بيوشيده
7- مل : بناوكميل مر تارك ؛ س، م :
 Q- مل: بسان آرد ؛ بر: برونآرى IY


جو كثڤ| كنونبسردى جوندم'خصمانتوعالم جو كثتا كنون بزردى جونر خاعداىتو بــتان

بآش كرم بايد كرد خانه جوت دل 「عاشت
ز باده لعل بايسـد كرد خهره جون لب جانان
كهى با دلبرىمهوش بود خوشُ ساختنخلوت
كّى
خداو ندا زمدح وشـكر ووصف " و آفرينتو
مرا باشد هدـه سالـه بفضل خالق سبحان
جوتِنْ " بر كهر خاطر جومين برمطر خامه جودرج بردرر دنتر چو دَرج َ برغرد ديوان

نه تو بينى ز من مداً مفلت نهمن يابم ^ زتو مددوح مشفت تر گِّ احــان
تويى كاه عطلا دادن مرا هم سيرت احمـد منم كاه ثنـا كفتن تـرا هم صنعت حـسّان

ا- بر: تن
كهى بادلبر انمهوث بودخرشَساختنخلوت كـوى
ودر م جـــْــت :

كهى كادلبرانمهوثخرشساغتنخلوت كهى بامطر بان دلكش كث خواستن دستان ب :كهى بادلبر ههو





دبوان هبدالواسع
$r$.
سزد كز منّت و شـكرت' ' بسان تمرى و بلبل
بكردندر كَمْ طوقو بكردون بر كثمالعانّ
اكرجه كردهام تفصير جندان اندر ينخدمت كه عذر آن بمر نوح نتوان خواستن آسان

بخـدمتهـاى بيوسته كنم تحصيلِ عغو تو بدحتهاى شايسته كنم تمهيد عـنـرِ آن

- اكر كردند بكجندى ز در كاه وز صدر تو

نَورم عـالــم غـدَار و دورم كنبد كرد كردان
بدر كاه و بهــدر تو رسيدم باز و يوستم

وركر جهيشاز ينمدتجنان بودم كه كر^ يـم
كسى نام سفر بردى جهان ’ برمنشدى ز ندان
ز بهر خدهتت دادم رضا بـر سغتى غربت زشوق حضرتت كثتم جدا از صصبت اخوان
اكر " بينم كنون در حضرت ميـون توتـكـيني
وركر يابم كنون در مجلس والای تو امكان
نهد كردن مرا كردون برد فرمان مرا اختر كند خدمت مرا كيتى دهد دولت مرا يزدان




الاتاباغ وراغ وشاخ وشخ راوتَ كل باشد
فروغ وفرّمهرr ومهنسيم وبوى مشك وبان
بطاعت بـاد هـواره زمانـه با تو در بيعت
برغبت باد يبوسته ستاره بـا تو در پيمـان


بحر هزج مثـن سـالم
مغاعيلن مفاعيلن مغاعيلن مفاعلن
(ه) (
بـكوه اندردمان T-ت بـتحر\& إندر كثان دامن
رخ كـردون ز لون او بعنبر كشته آلوده
دل هامون ز اشك او بـكوهر كـته T بستن
كهى ازصنع او كردد • نهفته شاخ در لو،لوء

كهى از سمى او كردد سرشته خاك بالادن
بنالد سخت بى علت بجوشد تند بى كينه
بختند كرم بى شادى' بـكريد زار بى شيون
:
 - 7 - لا بر: تندى

ديوان عدالواسع
كهى باشد جو بر طرف ' زمرّد بيخته عنبر كهى باشد جو بر اوح خماهن ريخته هندن
زمين آرالىو كردونسار ومودوداندام و آتشدل شبه ديدار و كوهر بار و مينا بوش و ديبا تن

$$
\begin{aligned}
& \text { زلال باغ رادارد بـر از بيجاده كرون رايت } \\
& \text { [ }
\end{aligned}
$$

كهى با هrر هم خانـس كهى با باد هم بيشه كهى با كوه هم زانو كهى با بحر هم برزن

بشويـد خهرة نسرين بتابــ طره سنبل بسنبد ديـده نركس بدرد جامــن سوسن

جو راه ‘ مردم ظالــم هوا از جسم 「 او تير•
جوراى خـــروعالم زمين از جشثم او روشن

مهاف افروز اعدا • سوزشاه نيمروز T نكس كادرملكــت كانى كتْ ووافیعهدوصانىظن ${ }^{2}$
ملك بوالفضل نصر بنخلف فرزانهتاج الدين كه بربايد هـى تاج از سر شاهان شير اوزن

زمانه بد سـالش را همى كويد كه لاتغرح ستاره نيكغواهشرا همى كويد كه لاتحزن

ا- لا : براطراف؛: برطرفن


rir

حسادشرادهد زهرهبفديت ' شير كردنكش
سنانش را دهد مهره برشوت مار دندان زن
بنـان「 كردد ز تحر يُر قياس جود او عاجز
زبان كردد ز تقرير هراس جنـك او اوالكن
جوتازد رخش نـكز يند بجزهصحن نلك ميدان
حو بازد كوى نـسـدن بجزْقوس تزَح متحن
نهانــد از تير و كرز ² اوبجز بر روى رايتها

جلال قدر او بیحد ^ صفات عدل ^ او بى عد

هدف كثت آسهان كويىخدنكشر اكاندرشب
"نـايد روى اويكسر هدف كردار برروزن
ايـا در بايسن ז" تحتت زمانـه ساخته مأوا
ويا در سایـهُ بختت سناره
بدا انكه كزسجستان شدسوىغز نينـيـكىلشكر
ههه بـا دولت خسرو هـه بـا صولت بهن




- V

II - س ، مل : بر برزن
-
rir :لا : زمانه

دبوان عدالواسع
ملَك تأيـد ديو آيبن فلك تأثير كوه آلت

دليرانى كه از كردون بنوك نيزه سيّارْار
ربودندى جوبنجشكان ' بهنارار از زهين ارزن
مخالف جنكـ راTهد برونبا لثكرى ديكر چو شيران عرين بردل جو دبوان ليـن برنن

در آورده‘ بيششصفجو كردون ز نده بيلانى
كه كردونشان بوقت كينيارد كثـت بيرامن
جو كوهز فت شخش آورجوغول گــتسيلتكر؛
هو باد تير دريا بر جوسيل تند هامون كن
جوضرغام دُرْجوشان هوعفريتحرون كوشان
جو تمساح دمان هايل هو ثعبـان سبه ريسن
سباهى از نزاد ديو و تو در جنـكشان رستم
كروهى بر نهاد خوك وتو در حربشان يزن




م: جو كوه هند سـم آور جو غول بيثه ميلت كر

ج : جو كوه زفت شخه
7- د : در دربا
ه- ع : فير

تضنا در تَتن سيهابى نشانـده ريزه' ' مرجان اجل بردو ع ز نـُارى نشانده خُردهٌ رويْنَ
شده ز ارواح كمراهان هوا جوت حلقَ خاتم شدهز اجسار بیدينان

جو خواباندرسرمردان • كزيدهتـنـتوموضع
جوو هم ا ندر دل گُردان كرفته رمح تومـكمن
اجل با حربـن نافـن وَفـا بر ' بارة سايق
زمين در حلـة احصر هوا در كلّه: ادكن
تو در قلب سبه كوهى ״ بزيرران در آورده
تك آ ور^Aتيزجونصرصرر كـ آورسغتجون آهن"
ز نصرتدر برتدرته • ز تَدرتدر كفت خنجر
ز دولت برسرت مغغر زعصهت برتنت جوشن
جنانرفت" از كمانتوسوىدشمنهیى اوك" كه كاه رجم سِياره ز كردون سوى آهرمنت
جو ريد راى هــايونت قريسن رايت اعلى
شد آثار امل ظاهسر شد اسباب ظفر هبين

1
بدينان


r|

دبوان عبدالواسع


زهى رسم بـديع تو عروس ملك را زيور
زمى راى رنيع تــو جراغ هرخ " را روغن

هراساننـد يبوسته ز يـكان تـو مهر و مه
تن آساند همواره ز احسان تو مرد و زن
درين وتّت بديد آمد كه ناورد از بنى آدم
خو اهل سيستان هر كز بردى ايزد ذرالدن
از آنخصهت
كه از تير توحثم اومشبّك شد هوبرويزن
سزد ناهيـد دست بخت مسوود نـرا باره
سزد خورشبد فرق راى ميبون تـرا كر زن
خداوندا اكر هستم بشخم از خدمتت غايب ز جور عالـم جانى ز دور $\times$ كـبـد توسن
مرا حرزست ^ بيوسته ثناى تو بهر موضع

' '


$$
\begin{aligned}
& \text { الـ مل : بیراهن }
\end{aligned}
$$

زدانـه از شرف او را عصا به بسته بر جبهت
ستاره ازلطف اورا تالاده كرده در ' كردن 「
كر اورا بهـهيى باشد ز اقبـال و قبول تو
شود خــار مُرادم كّ شود زَهر نشاطم مّنٌ
اكر جه مادحان وارى زمن بهتر فراوانى
يقيندانم كه جون كويند يـثـت شرح حال من
نداى، الختيار آيد ز سوى 「 حضرت عالـى
مرا نا كه جو موسى را ز سوى وادى ايمن
الا تـا از زمين لاله برويـد در مه نيسان
الا تـا از هوا زالـه ببـارد در مـه بهمن
ز مهرت باد جون لاله ز خنده خهره ناصع
ز كـينت بـاد بر زاله ز كريه ديده دشمن
فلك را عزم تو قدرت قضا ؛ را حزم تو عهده
اجل • رارزم توقانونجهانرا بزم تو كلشن
بنعل كر: ختلى حصـار دشهنان بسـر بنوك نيزة خطّى سبـاه حـاسدان ؛ثـكن



بحر خفيف مخبون محذوف
ناءالتن مغاعلن نعلن

مبـــلا شــد بـدنت ذوالنّون
خال مثـكِين تو جو نتطة نون
وى خوبختم دو سنبل تو نـكون بردة من دريده 「 آن بغسون حون دلم صد هزار دل مفتون جون سر تيـن شاه شــته بخون خـرو نـانـ بخش روز افزون راى يِروز • و رايت ميهون نتح را اصل وجود را تـانون طينت اوست از خـرد معجون فـلك تنـد و روز كار خَرون وى بجاه و شرف جو افريدون
(a) دلمازعشقآندوزلفشو نون همـجو نو نست زلف تو وبرش ' ای جو جانم دو نر كس تو نز ند [rY••] جشم فتّـان تو كنـد هر روز غهز: ت-و بود هـهـه سالـه ملك نيــروز تـانـ الـدَّين مـير بوالفضلِ نصر كو دارد
 عـادت اوست بـا هنر موصول امر او را هطيم و منقادنـد ای بداد و لطف جو نوشروان
 شـكـ: ه- د : بيران


زآن كـروه نبهـر: دلعــون
'مأمن خويش را رها مأمون
در كف تسـو حسام مينا كون
يیش خيلت شدند 「 خوار وز بون
دشثن عاجـز و مـخــالف دون
روز كوشش بحرب تو بيرون
دشت را در زمان كند جيتحون
از زر نـاب و لؤلوء مـكنون
ههحو ذات العهاد كن فيكـون
صورت كوه و هيـأت كردون كند Tنــرا بيك نفس هامون

تا زمين را بود قرار ^ و سـكون
در زهين بـاد خصـم تو مدفون

لشـكر تـو بـر آورنسد رمار ور بفرمــان نافـنـت ;کكــد كردد ازخون او ‘ جو كان عقبت لشكر غزنـه و سـباه عراق يس كهجنك باتو جون كوشند \& ور چنان صد هزار خصم T يند ضر بت خنجر تـو از خونشان ورجو • زات العهاد تلعة خشهت آنـرا فرو برد بزمين ورچـه دارد نهـاد و بنيـادث زغـم شثــير آب دادة تـو تا فلك را بود مدار و مجـال بـر فالث بـاد حـكم تو زاذ_ذ بـاد بـاد بر يمن عيد تـو دقرون
 خو نشان
چ-Q- مل، د، ب : بود

ديوانمبالواسع
1.7

بعر رمل مثن محنوف
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
(ar (a) جونشد از بادخزاناىشهسه خوبان هين
باغجونرويت ' بر نكـو آبهونز لغت بجين '
سوى كاشانه خرام و عذر مستانـه مكوى كرد بيهانـه بـرد

حبـذـا عشرت بـروى دلبران غهـكـار
نـرّغا نـزهت بيـاد دوستـان را ستين
كاه نوشيدن ب-رغبت بـادة لدـل كهن
كه نيوشيدن بحسبت `الـة هنـك حزين
خورد بايـد باده همر نك

ور تهى شد بوستان " از لعبــان هين هـى
خانه بايدكرد از آتش جون نكارستان هين
(\$) (仿)
 ץ: بجشنت

MY
بر كســت و بر كشيد و بر كرفت و برفشاند تـا سباه مهر كان كردند بر بستان ككين
حلته كوث ارغوان و حلّه شخص بوستان
خـبـه وْند نوبهـار و ياره دست ياسمين'
بـاد باشد بـر شـر هر ساعتى زر عيـار

با بيان مجلس ساميست 「 كويى Tن
با زبـان مبتر كافيست كويى اين • تريسن
مايـن نصرت ابو منصور نصر بن على
دين يزدان را اثِر و ملك سلطان را امين
r
رايت دبـن شد مظفر T بــت حت شد مبين
مـاه غرّو زهره سعد و شمس راى و تير فهم
مشترى آثـار و كيوان ههت و بهرام كین
راى او شايسته دولـت همو تـالب را روان
سعى او بايسته: ملْت جو خـاتم ر1 ;ـكين
هزم او كوه نبير ^ و عـزَمَّ او بـرن منِر
رزم او نـار سعيِ و بـزم او خلـد بـرين

r


ديوان عبدالواسـع
دولتش جون خانهي آنـــــا سعادت آستان
هـتش جون جادهيى Tنـرا ' سيادت آستين
جود او را بس نباشد هر جه دار ند ای عجب

شد سرشك خامــن او كيميـاى رزت خلى
شد غبـار موكب او 「 توتيــاى حور عـن
اى فلاك جون دشهنان خو اهنده از تو زينهار
وى ملك جون دوستان خواننده برتو آفرين
سر كشبده چون كشفـ در خاره از يمم تو Tن
لب كشاده جونصدف شمواره درمدح تواين
كينو مهرتعغـر و يُسروجنك وملحت هلكوملك خشموعغوتجاهو كاهو بغفو حبت كفرودين
خشم توقاهر جو نار و جود توشامل • جو آب
طبَ توصافى جو باد وحلم تو ثابت جو طـن

1- بر : اينرا
تبديل شدهاسـ \&- در لا، د، ب بـتجنيناست : كين و مهروعـرو بـر وجنكـوصلح وهلكوملك
خشم وعفو وجاه و كاه و بغف وحب و كفر ودبن
بر : كِنومهرو بـرويـرو جنـكوصلع ومالوملك
خشم وعغو و جاه و كاه و بغف و حب و كفر ودين
در س، مل ابنبيت نـــت هـ بر : سابل
'شُملهاى اين حريت و قطر هاى آن ثهين'

سمد با راى شر يغت كاه نطرت شد عـديل
جود بـا طبع لطيفت كاه خلقت شد عجين
از كرم با ${ }^{\text { }}$ وز خرد جونعهروعامى بيشدان وبيش يـن

خاك بايت را بحشم اندر كثمد روح الامبن
[rro.] ; آن قبل از جهم متخلوقان :سوى نَحل كرد
جون بسوى انبيا وحى ايسزد داد آفرين
كو غذاى خصم و قوت ناصحت را در ازل
داشت T كنــده دل و سينه بزهر و ابنكبين
كر شود تيهو بـهف ^ دولت تو مستجير
ور شود آهو بظلز حشّت تـو مستعین
:باى ابن بوسه دهد باز سبيد انـدر هوا
بيش آن سـجده كند شير سياد اندر عرين
مُلك تاج الدّدن و الدّيا كثد •' هرساعتى
رايت از رايت "' بر اوج ${ }^{\text {T آسمان هفتهن }}$

ا- بر : رحيت




ديوانعبدالواسع
دولـت مسعود او از سيرت' معمود تست
سال و مه بـاعروة الو ثقى و با مبل التتين
هست از استيفاى تو بيوسته ملكش مستقيم
هست ازاستيلالى تومـواره خصهش مستـكين
اى شده رسم بديعت با لطافت هم نشان
وى شده راى رفيعت بـا جلالت هـنشين
جز بمهر تو تــدم نتهاده ام در هيج حــال
جز بـدح تو زبان نـكثادهام در هيِّ حين
وز ' 'س قول شهادت يك نغس ننوشتهاند
جز ثــاى تـو ز لغظ من كرام الكاتبين
تا كشد • از جنـكل و جنـكال باز وشير هَر7
تيهوى مشكين عذار وT موى سيبين سرين
كنبد دوْار بـادت در ڤمـه وقتى ^ مطيـ
ايـزد جبـار بادت در مهـه كارى ‘ معين
باد ميهون و مهايون جون رُوا و رای تو •
بر تو تشريف خداوند نسال العالمبن(؟)"

ا- از نستهة د است . باقى: اورا

 وروىتو ؛ ب : جون ز ال1- مـن نــغ مـين است . بر : اللالعالـين
soman

بحر هزج مثن اخرب مكغوف محذوف
مغورل مغاعِلُ مغاعيلُ نعولن
(
هن ر نجه جو زرهادم و تو طرفـسه جو شير:ن
جون دايره خطَبـت تسرا بر رخ زيبـا

برخذد جو كلنار تـو زلغيست نـكو نسار بر روى چو نسرين تو جهديست نو آيين
بيوسته كنــد زلف تـو نقَاشى كلنار
مهواره كنـد جهـد تو فـرأشى نسرين
آرام جهـانى 「 بدو يــاقوت روان بخش
آشوب روانسى \& بدو هاروت جهـان بين
در غهـز: اينـت • بـلالى من مهجـور

 r
لا بَ آ
لا'لا ب ا اينــت

دبوانعبدالواسع
MYT
شد در ' هوس ابـروى تـو ای يسر كش شد در طلـب كيسوى تّو ای صنم هـن بششت من غهتخواره


هون داد جهـان داد كنون :باد بهارى بيداد مـكن بـر من دل سو ختـه حِنديدن
شد بـاغ بـر از مشغلـه از نالـن بلبل
شد راغ بـر از مشمله از لالة رنـكـن
هون فاختــه در بـاغ زبان كرد كثماره in لـك
كلجّای بهـارى بكشادنـد دهن تــا
كوينـد هـهـ بر ^ عتب فاختـه آمبن
شد بـاغ شثكفتـ حو بهثت ملك العرش شد راغ ككهنته هو حسود ثقسة الدين
آن عین غراسان كه ابـلر كاه رفيعش هر روز كنــد دست فلك اسب ظفـر زين

بوعمر و "' محمــ كه ايـادى و مساعيش
در بـاغ مسـالى و Aهـانيست ريـاحين





مـدرى كه مـكينـت ' بـر ماحب عـادل جون نـزد رسول ترشى صاحب صفين

اين هست 「 جهال و شرف دولت 「 سلمجوت
واو بـود ${ }^{2}$ مـآل و كنف عترت يـن
هست ايـن ببنان باسطط ارزات كه جود
بـود او • بسنـان تـابض ارواح كه كين
آن وقت بــدو بود مباهــات صحـابـه و امروز بـدينــت ² مبـارات مالاطين
كـر معجـزة عيسى بودست ز دعوت
ور منغــة ^ مـوسى بودست ز ,تنين
او نايسب اينست " بلفظ شـكر افشان "
ايـن وارث آنـت "י بتين كهـر آكين

وى حضرت تـو تبلـه اميـد مساكين
همواره بـود دين عرب را بتو تأيد
" بيوسته بـود ملك عجّم را بتو تزيين




 در م نيست

دبوان مدالواسع
از عدل تو اين زنـده جو از آب خلايت
وز رسم تو آن. تازه جو از بـاد بـاتين
بك ذره كر از خشم تو و خلق تو انتـد
بـر آب كوارنـــه و بـر آذر ״ بر زين
فطران 「 شود اين از اثر خشم تو در هال
ربحان شود آن از كرم خلق تو در حين
بـى واسطــ جود جود بــان تـو نــزايـد ذرُ از•صدف و لعل ز خارا و زر از طين
بردست و تن و جثم بدانديش تـو كر كرد
ناخن خــك و موى سنــان و موه زوبين
رضوان كك عغو نو كند ساختـه فردوس مـالث وز • بهر موالى و معـادוت كند بـر
آن مشربه از كوثر و اين جام ز غـلين
آبـار تـو در ديـن هنيفنـد تواعــد
انعـال تـو در مـلك ² منيفنـد قوانين

دمسـاز كبوتـر شود از امن تـو شاهين
اى غاشين مر كب كلكون ^ تو خورشيد
وى حاشبة موكب ميبوبن "ـو بروــن
ا- ا-
از از

زآن مـمح تو دارد جبلى ييشه هميشه
كورا ز مَلَ نِيست بجز مدَ تو تلقين
از آرزوى خــمت در كاه تو هر شب خواهد كه كنـد سدّه مِيـون تو بالِن

كـر كاه روايت بود اين 「 خــمت او را
در مجلس تو رونت و در صدر تو تهكين
در شعـر رساننــد \& بشمرى ستخنش را دست تـو باحسـان و ز؛ـان تـو بتحسين تـا بـاد بزان • سرد بود در مـه T Tر

بد خواه تسرا بـاد رخان بر نستِ Tان بد كوى تسرا بـاد نفس بر صفت اين ان

كاه از شرد عزم تو بـر روى فلك تف
كاه از مطر جود تو بر يثت سداك هين
بيوسته متجوف دل اعداى تـو جون ميم همواره متوْج سر احبـاب تـو جون شين





بحر رمل مثـن متذوف
فاعلاتن فاعلاتن ناعلاتن فاعلن

عكس او اختر نمـاى و فرق او عنبر 「 فشان
باد كردث سيل هيبت برت سيـا بحر جوش
صاعةه رخ ابر دم باران شرر تندر نفان
از شرار او شود بـر بشن زرّرن فلك
وز نــار \& او شود بر ذرْ: سبدين جهـان
كاهجنبيدنجو بحر"•و وتت كرديدن ${ }^{2}$
بج-ر بيجاده بخـار و ابـر سياره فــان
روى او داره زمين را از شعايق ييرهن فـرق او كـرده هوا را از بنفشه طيلسان
كاه جون زاله بـكريد :يـدة او بى دماغ
كاه جون لاله بخنسدد حهر: او ىى دهان

كومرى


عكس او در باد رخشنده چو از كردون قـر نور او بر 「 خاك تا بنده چو اندر تن روان

كه 「 بـكردار بـر آشفته نهنـكى كز نهـب
هر زمان كويى بیجنباند بكام اندر عـر زبان
كه جو تابنده شهابى جرم او هون كهربا كه خو بار نده ستابی اشك او چون ارغوان
عكس روى سرخ او بر جهره جرخ كبود هـجو شنکرفى علم بر لاجوردى بهرمان

در دم مشـكين او بيــدا رخ رنـكين اوى هون عقيت سرس كز كوه سيه كردد عيان
 كو نه او جون كلست و بادازو ^ جون كلستان

كه جو درياى محيط و كه جو كردون : ميط بر جواهر موج اين و ري كواكب اوج آن
شثخص اوسيماب لرزه
سات او ز ;:عار سيها • ' روى اوشنـكرف سان
روشن و باك و فروزان و بلندست ای عجب چون ضهیِ و نغس و راى و مهّت ذنخر زمان

ج : يا


دبوان عبدالواسع
ملك سلطان را ظهير و دين يزدان را شرف
عزمشاين را ر هنماى و حزمش آنرا باسبان
عـالمى مشكل كشاى و كافيى معجز نماى سرورى خلaتسبار ومـترى ' مدحت ستان '
جز بفر او نخندد روى بـاغ انـدر بهـار جز بسعى او نـكريد حشم ابـر اندر خزان

خاك يـش حلم او باشد جو طِّع او سبك بـاد يـش طبع او باشد خو حلم او كران
از بهاى طلعت ${ }^{2}$ او زدد دويست آفتاب
وز ب-راى خدمت او كوز بشتـت آ آسمان
مدح او جون رامشــت ومهراوجون دا نشست كايندر آويزدْ بطبعو آن در T آميزد 'بجان
حبّذا آن مر كب تازى نـزواد او كه هــ


كر كذارد بر " زمين كامى بقوت بشـكند در تن كاو تـرى جون T بـكينه استخوان






از كمين بيرون جهـد :رتاب روز معركى كركسى كويد ز بهر آزمون اورا كه هان

جونسهوماز كوه واخـكرز آتشور جماز ثلك جوندرخشازابرو T'ذرز ${ }^{\top}{ }^{\top}$
از ذروغ نعل او هامون و صتحرا هر شرار 「

خوب خهره ضْخمهيـكل سختسمم ماليده سات آختهسر :هن سينه تيز كوش آكنـده ران

سرمسه جشم ستـاره گرد او يوم الوغا
حلقَه كوش مجّره نعل او يوم الّرهان
باز همت كبث رو • طاوس فر درّاج هـر جر غ ² دل צ كر كس بصر بلبلطرب عنقاتوان
الى سعادت را مثــال واى ^ سيادت را توام
ای 'ستخاوت را دليل واى ‘' كفايت را بيان
خار با فرّت كلست و زهر بـا يادت شـكر رنج باطبهت نشاط و بیم بــا عفوت امان
عهر بی كامت هلاك و هـدح بی نامت هـجا
ملك بى امرت و بال و سود بى مهرت " زيان

「- د : روزوغا
ا-
الدهان


- 11
- 

دبوان هبدالواسع
شد دل بدخواه تو آكنده از هسرت خو نار
وز سرشك ديدهشد رخــار او جون ناردان '
شد جو شاخ زعهران از بيم تو شخص عدو



اين بسنبد مهره انــدر تارك مار شـكنج
, آن بدزّد زهره انــدر بيكـر شبر زيان
كر نبايستى هـلاك دشهنـانت ، كرد كار
حككم مرك از فرّتو منسوخ كردى جاودان
ساز بزم " و متجلس و بذل " ترا خيزدد همى
زر ز كُه شـُّر زنَى شنبر زيَم كوهر زكان
هر كه بكشايد جو تير اندر ثناى تو دهن "
جون كــان دولت ببندر در وناى او ميان
در كُ قِ قاف آورد سيمرغ سوى او ستجود

r-r





rro
كر زابر دست تو بك قطره بارد ‘ بر زمين
جانور كردد نبـات از قوّت او ‘ بیى كان
نينجه عرعر شود كيرنده زآن بر جويبار
ديـده: عبهر شود بيننده ز آن 「در بوستان
ای مديحت داده طبعم را ببهروزى نويـد وى قبولت كرده بختم را بيرووزى ضهان

هستم از خلق جهان بر غ خدمت تو داده تن
نام من بر \& كرد عالــم كشته از تو داسنتان
نامــُ شـكـ تو بيوسته نهاده بسر كار خامـن مدح تو همواره كرفتـه در بنــات
جار خییز من شد از اقبال تو بر حار نوع

عيش تنـك من فراخ و نام خرد هن بزر ك

تا نـكردد خاره خار و تـا نـكردد مور مار
تـا ;Cكردد كوه كاه ^ و تـا نـكردد بيدبان
باد جاهت :ى قِـاس و باد مالت " 'مى حسـاب باد عهرت بی فنـا و بـاد عزّت •" بـى كران

- 1

ب : سبب


ديوان عبدالواسع
تسا نباشد كافران را جز سقر هر كز مقـر
تا نباشد موزمنان را جز جنان هر كز ران ركان
بـاد بيوسته مةـرّ دشهنـانت در ' سقر
بـاد صهواره مـكان دوستانت در جنــان
نغس تو دايم رفيت و طبّم تو دايم تـرين بـا مراد بىمُمود 「 و بـا هواى بـى هوان

قدرت و قدرت عظيم ${ }^{\text { }}$;امهه و نامت عزيز
رايت و رابت بلند وحِكـت وُـكـوت روان \&


بحر هز ج مسدس محذوف
هغاعيلن مغاعيلن نهوان

نلك را نبست بى راى تو دوران

- ايادينرافلك كشته زامكان (a)

سمـادت را لفـاى تست برمان امارت ²را بقـاى تست عهـده
جوانبغت وسنحى طبع و سخندان چو تو هر كز نبودست و نباشد از آن كردست ايزد با تو احسان همى ا حــان كنى با خلق دايم

ا- لا: بر
 ابِا دين فلك راكثته امكان ؛ س : ايا دبن فلك را كـته زامكان ؛ ب : ... بامكان 7- بر : عـارت

ز بهر اين عزيزت كرد يزدان زمن ذكرى ' نبود اندر خراسان ز نــام من همه ايران و توران بسعى تو مرا بنواخت سلطان سر بختـم رسانيــى بـى بـيوان چه دانستى مرا دارای كيهـان كه من بنده ندارم مايـنٔ\& آن كه ثـكر Tن توانم كفتن Tاسان -جهانى را مستْر شدست از مككرمتهاى تو حيران دعاكوى وهوا خواه و ثنا خوان بكن در حقم Tان كآ يد ${ }^{\text {² درامـكان }}$ ازين يس تا مرا درتن بود جان ز تحسين تو تدکين ^ , الا تا زرّ و كر هر ز' كـد از كان خدايت بـاد بيوسته نـكهبـان

هـى دارى عزيز آزاد كان را خداو ندا اکكر خه يیش ازين عهد كنون بر شد باقبال بقول تو مــرا بشناخت خــرو بتعريفى كـه كردى بيش تختم اكر تعريف خوب تـو نبودى رسيد از تو بدانجا بايــن من ; آن فرمودهاى در غيبت من و ايـكن جز بیهو نیت تربدتهـا جـكو نه شـكر تو كو يم كه طبعم ترا هستم ز جان و ديده و دل هو هرتمكين كه بايدوارىاهروز چناندانم كه خواههميافت هرروز ز تعر يف تو تشريف r دركر كون الا تـا عود و عنبد خِيزد از بـر سمهرت بـاد همواره متـابع

ا بدينجا
 : - تسكينى ... ز تحسين و ز;مكين دكرسان

جهانباتو بطاعت ' كرده بيعت ' فلك بـا تو بخهدمت بسته بيـان

ه11. مهع همزالدبن والدنيا ابو الهارث سلطان
صنبجربن مالكهاه بن البارصلان

بحر مضارع مثن اخرب مكفوف محذون
مغعولُ فأعلاتُ مغاعبلُ فاعلن
(م) از شادى 「 بشارت فتـح خــدايـكان
 فتـح • عظيم كشت ميسرّ بيـك دو روز
از قـدرت خـداى و بقدر
فتحى كه از سرور كنون حور در تصور
سلجوق را كنـــد همـى تهنيت بـدان ،
;تحى كه داده بود بـدان موده بيش ازين

فتحى بزر كى بود " و جیین فتح هد دهاد "



Y- بر: كرده برتصور


فـرمان ده ملوك جهـان سنجر آك هـــت خورشيد دين و دولت جهشيد انس و جان

شامى -كه او بتحين و بروم و بترك و هند در مسـدت قـريب بتـنغ جهـان ستـان ور بنـانـــ فور فور و نـكون كرد راى راى
بشثكست " قصر تيصر و بعكرفت خان خان
در طاعتش ستـاره و در مـدحتش 「 فلك از هيبتش زمانـه و در خدمتش \& جهـان
بسته ميان چو رمح و كثاده دمان جو تيِ

آنگَ كه او بجانب مشرت نهـاد روى از بقعـن: ^ مبـاركــ او مـرو شامجــان

بـا همت خبسـته و بـا دولـت جوان
از بند كان خويش كزين كرد لشكرى
" "
: . ....
بثكفت ؛ لا : ... بنـانده ...؛ نكون كرده ... ؛ بشكفته ؛ مل : بكـورد؛ بر : بنتانده ...



لشكرث
مل : جون كارد يده جر خوجو :خخت جو انجو ان

ديوانعبدالوامع
كردون اіـر ' زمlنـه تهور اجـل نهبي
انجم عدد ' فـريشثته 「 نصرت غ تضْـا توان
جوشان چو ارُدهـاو ز Tآيمبشان • بـكو• در سنع سال و مه خو كشف ازدوها نهـان
بـا بیل هم طويلـه و بـا شِمر هم قرين'
بـا فتع هم قبيله و بـا سعد هم قران
جانسوز وجنغ ساز r وسرافرازوشرفروز^^
كـن توز و اسب تاز و سـه دار و جنـكـدان
هر يك ' بجاى جامـهُ ديبا و جـام مى در بر فنكنده جوشن و بر كف نهاده جان

كـرده بـراى ريختّن آب دوى خصم از آب, بیى كرانـ4 •י كناره كليم سان
در مدتى '" كه بود ز سرما '' جهان چنانك
در تن فسرده كثت همى خون جواستخوانi
بسر مسرغ نيم سوخته :-س بابزن همـى
مرغانِ زننه را حسدد آهد \&" در ¹ Tشيان

ا- بر : محل



צ Y
عا- بر : T يد ا- ب : بر
$r \varepsilon 1$
جون يــافتند از Tمد:ش دشهنـان خبر
از تلعـه آمدنـد بـدروازه نـاكهـان
نـه مايلش ' مسافت كردون بـى ثبـات نس هايـلش دخـافت "ْميتحون بی كـران

خون خواره لثـكرى خو ستار• بانبهى صفهب كشيده :بر صفت راه كهكششان
بكذاشته حيـا و كمم انعاشته حيسـات

بـر داشته خُسام و بــر افراششته سنـــان
غَـرْه هـهـه بـهـوت اقبـال مستعاز

 بوشيده تـن بآهن و بستـه بـعيت هيـان

قومسى شدنـد ز اهـل خراسان بشهر در
بـا اندكى ز لشكر خوارزم و سيستان
و آنـكه بدان \& جماعت غدار بر زدند جو نان كه بر زند ² بحهن بـاد مهر كان
يس هر دو طايفهه بنبرد انـــر آمدنـد
بر يـكد كر كشـده هـه تـــغ خون فشان
r- دو بيت اخيردر نستغه لا' بر نيست
ع- ע : بر آن


دبوانعبدالواسع
ابن را زمـانـه داده بيروزى اقتـدا و آنرا ستاره كرده ببدروزى امتحان '
اين ديـده 「 الز حصول امـل غايـت هوا
وآن خوانده از وصول اجل ‘آبت • موان
مردان جيره دست و سواران بـاد بـانى باينده جون يقين و شتابنده جون كــان
از هيبت بلارك جون بـر ك كند نـا
شخصص مبارزان شده جون شاخ زعغران
از صاعتـه جو بـاطن آتشكـده زمين وز زلزلـه هو ظاهـر نـالج زده زمـان
بـر شير شرزه كوه ز غرّبـــن سبـان
-بـر مـار كرزه دشت ز بيحِيدن عــان
رهـبا ز بس سوار ببـاريكـى صراط
رخهـا ز بس غبـار بتـاريكى دخار "
از كرد تــيره صورت كردون جو آبنوس
وز خون تـازه ساحت هامون جو ارغوان
جوقى ز يـم كرز كران كثتـ دل سبك تومى دكر ز زخم سـان مانده سر كران "

ا- ا- مل : اثتدار
ه- د : نا
人 ه-


كردنـكشان و خيره كُشان را ز خون و تف
بر چچره نار دانــه و در سـيثه نـار دان
اين را جو نارِ كَغته ز بس خستـكى ' جـكر و آنرا جو نار تفته ز بس تشنغى ز زبان
از خشّم جون عقاب كثـيده تضا دو جنـك
وز حرص 「 ${ }^{\text {T }}$
بشت زمين ز عـكس بـلارك جو آينـ روى هوا ز رنــ علامـت هو بوستـان

كردi:د جنـك لشـك,
جندانك عاجز آيـد از اوصاف • او يــان
تـLآنكهى كـه از صف خصمـان منهزم بـر آسهـان رسيـد نهاهـاى الاهــان
در كم ز لحظهيى بكشادنـد
كانــد جهـان حـكایِت او ^ !ود داستـان
الى از دتخالفـان تو اجـر ام كينـه توز وى بـر موافةـان تـو ايـام مهربـان
از رمع زرد و خنتجر سبزت هــى كثنــ
ديو سبیب ;وحـه و شير سيـه فنـان


لشكر كثيد رايت

7- مل : بـكشود ند
人- بر، مل : آن

دبوانعدالواسع

ار ' تو كنى بسنـكـ بعين الرّضـا نظـر عين الحيات كردد از آن در زمــان روان
Tانهـا كه باى بر سر كیوان ' نهادهانــ بسر در كهت نهنـد همى سر بـر آستان

يـر قصـه و هـكايت انصاف تست دهر در غُصنـه و شـكايست إسر اف ع تـست كان

در كوه قاف هست جو درزاج زيـر خس
سيهر غ خفتـه از فـزع تِبر تو ستــان
 خورشيـد قصر قدر تـرا هست

تخغت تسرا برد بعبـادت فلك نهـاز
بخت تـرا 'كند "' بسعادت ملك ضهان "
در كوث دولتست بقـاى تـو كوشوار بـر دوث ملتست رداى نـو طـلـدان

فردوس بيش بـزم تو باشد هو هاويـه
بولاد زيسر زخم تـو باشد
خواهـم باعتقـاد خو بستايمت بنظم كانــدر ستايش تـو كنم تعبيـه روان




reo
حرمان من ز خــدمت عالـى د كاب تو
آن كرد بـا تنم كه كنـد ماه با كتـان
Tآنאه كه كرد رايت عالهى كذر بـر آب
من بنــده بـاز كثتم از آموى نا توان
＂بد تنـك تر ز چشثهـهُ سوزن مرا دلـى
｜；ـدر تنى＇ضهيفـ تسر از تـار ريسهان
سوزنــه تن 「 ز عارضــهُ تب جو مشعله هيِّنده جـان ز غايلــن ره خو خيزران
شد جون بخـــمت تو رسيدم بـــنل مرا با سعد هر 「 نحوست و با سود هر 「 زيان

تـا از هوا بـود همسه ارواح را مسدد تـا بـر زهيت بود هـه اجسام را مـكان
جون كوه تـاف نعهت تو بـاد هايدار
جون عمر خضر دولت غ تو بــاد جاودان

$$
\leftrightarrow \leftrightarrow
$$

r
Y- بر : تر

1－س، مل ：تنم ؛ بر ：تن
or ـ 111

بحر هزج مثـن سالم
مغاعبلن مغاغعلن مغاعلن مغاعِلن
(م) نداى|مطنا عا Tمد زسوى حضرتسلطان مرانا كه جوموسىرازء ع، حضرت يزدان '
زمن بنده سزا باشد كر از شادى كنم اكنون
نداى اين بشارت 「 تن نثار اين اشارت
مرا اين فخر بس باشد كه شاهمشرت ومغرب فرستد نزد من قاصد نويسد سوى هنْ فرمان

خداوند جهان سنجر كه خشم هيج بينتده
نديدست و نخواهد ديـد زير كنبد كردان

$$
\begin{aligned}
& \text { نه خلقان را جَنو ' والى نه دنيـا را جنو خـسرو } \\
& \text { نه كيتى را حنو دارا نه عالم را حنو سلطان }
\end{aligned}
$$

ز راى زاهرش دوات ز عدل ظاهرش كيتى



 - А- بر: زهلمناظرث

「そV
جوعتد اززينت كوهر ' جوفرقاز حليت|نسر جوطبع ازقوت دانش جو باغاز منعتباران

سراى دولت اورا ${ }^{\text {ا }}$ بهروزيست شادروان
هوا بر صاعقه كردد ز شثـثـيرش كه ضر بت
[r\&o.
ز ماه نو نهـد بر كردن كردون كردان غل
اكر جز بـر مراد او معازاست كنــ دورن درن
بهون او ببندد كور شیر شرزه را كـردن
ز عدل او ببوسد • مور مار كرزه را دندان
خو بردشـن كدين آردجودر هيِجا كمان كيرد
جو نوشدبادهدرمـجلس جو بازدكوى درميدان
سیهراورا سزد مر كب شهاب اورا سزد ناوك سهـل اورا سزد ساغرهالا اورا سزد جو كان

ز اسب باد باى اوست خاك اندر فلك يـدا
ز تيـن آبدار اوست زار انـدر هجر ينهـان
بسايد زخم كرز او جو سرمه ييكر خارا بسنبد نوك رمع او جو مهره تارك سندان



ديوان مدالواسع
ايا شاهى كه درتَدروضهِي وخشم ' وخلق تو'
مركب كرد كاه آفـرينش ايـسزد سبحـان
سنـاى ז كنبد اخضر ضياى كو كب ازهر ع
ذكاى شعلـه آذر • صفـاى خشثه حيوان
اكر بيند نهنـك آسيب ثعبان شكل رمدت را

جنانك اركان طور از هيبت نور ^ تجللّى شد
ززخمت كاه كينباره شودنغس خهار اركان "
بسوى هار جيزت هار جيز اندرمـكان "
جو T هن
بيزمت شـكرّ اندر نى بدستت لؤلؤ اندر بم بكنجت نقر• اندر گُه بتاجت كوهر اندر كان

شدى شور يده ازمَحط وحوادث


شد اندر دوز كار تو بحصداله كنون باطل "


ا- بر : جثم

^- مل : طور ا

 ميدان الا ج : كنونباطل بحهداش
$r \varepsilon q$
باقبـال ' تو نشناسم نه بـر تايـد تو دانم
ازين مقبولتر حجْت ازين معقولتر بــرهان
زهى شامنشه اعظم زهى فرمانــده عـالـم
زهى دار نــد: خاتم زهى بخشـنده كِيهان
قَضا تِـغ ترا قْضه قدر درع 「 تــرا حلقه
ظفر درت ؟ ترا كو كب اجل تِر ترا بيـكان
بهشت از بزمتوقاصر • جعيـم از رزم T توواله
زميّن از حزم توعاجزسیهر ازعزم تو حيران

سنخا بيدستتو باطلـتخن بیمدح " تو بهتان
ترا هستند از آنكو نه كه بودندى سليمان را


غلام و بنده نيك \& و بدر هين و بسته دام ودد

ايا خشُـت متالفـرا جو جهع ^" عادرا صرصر





 Y Y

دبوان عبدالواسع
بعـذر ناتوانى بود دور از ساهت اعلى كهانتاد اندر ين 「 مدّتز خدمت بنده راحرمان

و لِكن ارحه بودم غايب از خدمت، خداو ندا باو هاف تو روز و شب مـى آراستم ديوان

دعاى خير تو يوسته وردم بود هون طاعت
ثناى خوّب توهمواره حرزم بود جو جون تر آن
اكرجه هست دوراز توز بان وطبعمن بنده 「 بعاه نطت بى قدرت بوقت نظم بی سامان
شود شعرثى شعار شعرم t اريابم ز تو تـكـين

الا تا بر نلك بروين بتابـد در شب تارى
الا تا در جمن نسرين برويد در هه نيسان
ز شادى طبم احبابت جو نسرين باد ييوسته
ززارى ا اشك خصهانت جومروينبادجاويدان
اكر جه خانه دولت بود آنجا كه تو باشى
مبارك بـاد تحويلت بدوات خانه ازوران

ا- بر :عالى


بزارى ؟ : بدو لتخانهازاير ان ؛ حاشبنٌ م : بدو لتخانهُ آران

بطبع شاد عشرت كن بدست راد نعمت ده
ز تـــن تيز نصرت بين براى خوب دولت ران

I ا 1 ه

بحر رمل مشدن متحنوف

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
' (x)
باد در دولت بقـاى شهر يــار !انس و جان
بادشاهداد ودين سنجر كه رسم ورای

آن خداو ندى كه جندا نش خداى اقبـال داد كز شـار •عشر آن انـديشه كردد ناتوان
تابدان غايت كه هر كز نـكنرد بر خاطرش
ه: هی مصصودى كه در ساعت نـكردد حاصل آن
خ خرّم ازعدلش زمين وروشن ازملـكشزمن

(

 А- مل : دوان

دبوان عبدالواسع
جون كلاز بوى شهال وجون شب از نور قمر

حار جيز او نكنجد اى عجب در جار هيز جون بعقل انـر صغات زوالجلال مستعان ههـتـت او در سبهر و لثـكـر او در زمين بخشش او در تياس و دانش او در كُمان

باشد ازخوارىوغهخو ارى وزارىوخروش '
دشـن او دور ازو بر
خون كهانبابشت كوزْ وزردر خسارهجونوز
;افته تن خونزه و جون تِير بكشاده دمان
جار كوهر را نبـاشد بى رضـاى او اثـر
هفت اختر را نباشه جز بـراى او قران
كر زحل شد محترت أوز T ان چهه باشدمحترز هون بكه دارست ويرا ^ كرد كار غيبدان

كر جو باران از زلك بارد حوادث بر زمين
دوات اورا نباشد ز آن بحهـدالش زيسان


r-
 ^- مل : اورا
ror
از سعادتهـاى او بود اينك بـر حسب مراد
داد يزدان قرّة العينى ' ملك را ناكهـان
قبلة آمال ' ر كن الدّين ملك طغرل كه كرد رسم او منسون آ آــار ملوك باستـان
, إدشاهى كوست خون رستم بمردى نامدار شهريارى كوسـت چوت حاتم ببخشش داستان

نى معاز الش كـه مردانــــ بـر در كاه او

خاتمش دولت ْ فروز و مبلسش جنت نهاد
مر كبش صرصر نشان و ضر بتش آذر فشان
از سهيل اين را نـكِن و ز آفتاب آ نرا قدح


بـارء شثبدير او غرّنده خون شير زيـان
كه جو مور ازمار ، ديده مار كرزه زين ستم
كه جو كورا زشير، كردهشيرشرزهز آنفغان
اى نهـالى ^ رُسته نو در بوستـان ملك 'و
كزو جود وى'جهان شد جون شکفته بوستان

ع- ع : درشهـاره
$4:-r$
r- بر : اقبال
1- بر : ترةالعين
Y- مل : خو نين
7- این بيت در :سـخه بر نيست
هـ مل س : مـ مجلس
人- مل : نهال

ديو انعبدالواسع
ros

بيخ آن جاه و جالال و شاخ آن فتع و ظفر بر ك آن زضل و ستخا وبارِ آن عدل و امان
خسروان را یولـد ابن قَرّة العـن عزيـز هست برهان بربةاى ' دولت اين خاندان

حون باسالف بزر كـ تو رسانـد جبر يمل اين مبارك موده را در 「 روضهُ دار الجِنان
تهنيت كويان شوند 「 از غرفها اهل بهشت
يك بيك نزدمك سلطان شهيد الب ارسلان
از تــوم ا:ن مبـارك يى ملك زاده كذون شد همه عالم منور خاصه • مرو شاه:تان

حّون ز دارالهلك سلطان همه روى زمين هوُده ا!ن مو(_ه ميهون رسد نزدبك خان

از ;شاط إِن بشارت نفس او يابـل شفـا وز كمال اين سعادت شخصض او كردد جوان

ای خداو ندى كه اهل معرغت را نـלنرد
از يس ڤول شهـادت جز مديحت بر ز بــان

راى تو رخشنده ههر و طبـ تو بخششنده كان



اين ستخاوت را معام و Tن شريعت را بناه
اين سعادت را مدار و Tن＾روّت را مكان
دل یو مناطيس دارد دشمنت ستخت و سياه ز آن كرايد تيـن بولادت سـوى او هر زمان
از نهيب T T；
صورت انجم بروز از جشهـا باشلد 「 نهـان
وز براى آن نهايد جسمشان لرزان بششب ع هـجو شغصى مردم زـالج زده ：－ر T آسهان
تـا بتابسد هه بتاب و ；－ا بخخندو كل ：نخند

جود تو امبــد برور هلك تو جاو يـد عمر خيل توجمشيد نصرت راى تو خورشيد سان
خشثم سلطان معظّم سال و ده r روثن بتو

aから

1－بر ：دينار بر بخشى

 وز بقاى او بود ؛ مله س ：در بقاى اوترا ؛ ب ：در بقاى ．لكتاو ؛ بر ：در ：هاى عمراو Q－مل ：طبع شادهان

## 

> :حر مجتث مثـن مثّبوناحـلم
> مغاعلن فملاتن مغاعلن فع لن
 بك بام اوست سه كاراين سعهيز رادايم يكى هُدى ودومدولت وسيم كِيبان ' يكى سر ير و دوم مسند و سيم ايوان
 بـكى دیَـم و دوم ساكن و سيم بنهان يـكىمدار ودوم مر كز وسيم ميزان و يـكى هجا و دوم هرزه و سبم هذيان يـكى بلا و دوم آفت وسيم خذلان


 و ديكر عـل ... لا : يكى مدار و دوم عدهه . . .
 لواودست ودل او ؛ ج : كزاردست ودلش فتح وجود و ...
 وى آمدست ؛ ب : تر ينوبار وعديلوليت ؛ ج : ترين نار وعدووعديل اوست ؛ بر : برين دبار عدوى وىآمدند الـ ـد د : حدثان
 يـكى سجودد و دوم كردن وسيم فرمان -يكى صلاح ودوم سنت يكى سفال ودوم خاره وسيم سندان 2 يـكى عبير و دوم عنبر و سییم ريحـان يـكى فنـا ^ و دوم مـنت و سيم بهتان
 يـكى دبير و دوم ساقى و ــيم در بــان وـنـ يكىزمينودوم" " خارهوسديكر كان" يـكىسیات
 يكى سنان و دوم خنجر و سيم بيكان يـكى حصار ودوم دوزخ وسيم زندان يكى لبيد و دوم نابغه سيم حــَان يِكى اسيبر و دوم عاجز وسيم حيران

ز بهرشو كت’ اوشدشهابوشمسوهلال كندنلك ;هد اختر برد جهاناورا شود ز دوستى اوفساد وبدعت و كفر اكر ز رايحـن خلق او انـر يابند سفال وخاره وسندان زلطف اوزايند *ود ز دشـتى او بفا ودولت وصدت ايا شهی كه ز تو كر اجازتى يابند كَّ مكاتبت و بزم و بـار باشندت زبهر بذل تو زايند زر"وسيم وكهر سعآتتـتز جودو نوالو بنل ז' تودور
 جوبند كانتوخواهند جنكـراسـسـلاح زهاو باديه و بيشه برو حوش اكر شوند سه شاعر بعهـد تو زنده در آفرين و ثنا و مديح ^یتو كردند





 גا- ب: مديح وثنایتو

دبوان عدالواس
rod
!ـكى وفـا و دوم بيعت و سيم بيمان يـكى نراق ودوم غيبت وسيمهجران 「 بـكى سیهر ودوم جنّت • وسيم بستان يـكى عقاب و دوم ضيغم و سيم ثهبان يـكى ־َجناح ودوم زَهره وسيم دندان يـكىسِاب ودومصرصر وسيمباران و يـكى درخش ودومتندر وسيم طوفان يكى طواف ودوم حمله وسيمافغان " يـكىهوا ودو مشاره ז" وسيمميدان 18
 :يكى خُسام و دوم مغفر و سيم خفتان بكى تَبول ودوم حشهت وسيم امكان يـكى يجو چرخ ودومجونارمسيمجوجنان يـى ججو انى ودوم ^^ دل وسديـكر جان يكى حيا و دوم رأفت و سيم احسان

كنند باتو همى بخت ' ودولت واقبال نباشدازتونههحال اينسهنو عراهر كز ز بز بمَو خجلوخوار خوبابلارك و"ير وسنان ترا ز هيبت تو برشوت بيشش تو آرند بدا نـكهى كه نايند كردوهر كبوخون
 r كند سوار وبرد باره و بر آرد نای هوقير 『' نيـلو عقيقازغبازوخنجروخون جو زخم تير تو بارد سه هيز براعداه زدست و تارك وتن بيش تو بيندازند ابِاسه هِيز فزون كرده "' ميرمير انرا شه از جمال تو تصر وسراى وايوانش
 سهخصلهوادستاورا " خداىعززو جلز
$\qquad$


 نيست

 ودرحاشيه دوم 9 ا- س، لا، !ر : ويرا؛ ج :ساخصله دادمراورا

يكـىــكـيم ودوم＇سايل وسيم مهمان
يـكى كتاب وددم بادهوسديـك خوان؟
－يـكى زمزد ودوم ع زر وسيممرجان ود

يـكى بـكيرو ودوم بر كن وسيمـ بستان

بنزد او نبودكس عزيز تر ز سه كس بودبهجلس اوروزوشب نهاده سهحیز هميشهتاجبل و بحرو كان همى 「 زايند
 سرمـخالف وحشثم＾حسود و جان عدو
：برا رهين و معين و قرين همى بادند
يكى قضا و دوم دولت و سیم يـزدان

保 18

بحر هزج مشن سالم
مغاعـلن مفاءـلن هفاعيلن مغاعيلت．
（保）

سـديـك，＾و نس ضيفم چهارم مسرم نمبـان

ו－بر ：دكر


（ نس（


ديو انعبدالواسع
خداوند جهان سنجر كه همواره＇خهار آيت
بود در رايت وراى وجبين وروى او ينهان 「
يـكى بیروزى دولت دوم 「 بهروزى ملت

بنان اوست در بخشش رسنان اوست در كوشش
لقاى ا اوست در دججلس لواى اوست درميدان
يـكى ارزات را باسط دوم ارواع را قابض
سديسك سعد را مايه خهـارم فتح را برمان
شد اندر عهد او باطل شد اندر عصر او ناقص شداندرقرت اوخامل شداندر وقتاوبهتان＾
يـكى ناموس كيغخسرو دوم مقدار اسـكندر


ز نود راى او قاصر＂ز جود دست او عاجز
ز زرَ 「
بـكى خورشيد رخشنده دوم درياى جوشنده


ا بود دررايت ورای ورای وروى اوينهان ؛ ج ：بود دررايت وروى وروان ور ورات اوبنهان





ケา
ز تـتن او بـرد كيغر ز خشم او شود مضطر ز اسب او كشم دهنتت ز تيِ او كند ' افنان

يـكى در باديـه تَنين دوم در هاويسه آتش
سد يـكر در زمين مامى خهارم برفلك كيو ان
كند در كردن اسلام و بوشد در تن ملّت نهل بر تارك دين و كشثد در ديده ايِهـان

يـكى یبرايـه عصهت دوم يبراهن نصرت
سديكـر افسر تهكين چهـارم سرمه امـكان
سنانش 「 ${ }^{\text {خ }}$
حسـامش² كفتههموارهخدنكش •ـفتهجاو يدان ${ }^{\text {T }}$
يِّكى سيّر غ را ديده دوم عفريت را كردن
سديـكر شير را سينه جهـارم يـل را دنـدان
ربايد رمحش از كردون بر آردعزمشازدريا
كثايدلفظش

سديلك, چشثهة حيوان جهـارم لالة نمهان
ايا شاهى كه زيبـد حار حینزت حار سـيّاره هر آ نـاهاهى . كه "مى نوشى بطــعشاد درابوان

 بختش ودرحاشيهلفظش

ديو انعدالوامع
يِكى شمسالضّىساقى دوم بدر الدّجى' ساغر

بود بى راى تو دولت بود بى طبـ تو دانش
بود بىعدل "وءالم؛ !ود بیمدحْ تو ديوان،


دهد بخذت ترا قوّت كند تخت تسرا خدهت ، í
يكـى ا;ـلاك دوّاره دوم اجــرام سيـّاره

بنالد چون ز نىضر بت بريزد چون كشى كيـه بترسدچوندهىمنتحت^ بلرزدجون كنىاحسان،
يـكى بهرام بر كردزن دوم " بولاد در خارا "


1) شهار اطر اف كردد بر چهار آات كسانى

كهر ملكتويكزره بدلثان" بُغنردعصيان
بك





rir

خداو ندا مبارك بــاد بــر تو اين سراى تو
كهحار آيِنهمى خواهند دايمچحارموضتز آن
يكى بيتالحرم حرمت² دوم ذاتالحبكر نعت
سديـكر نيـكوى جنت ههـاز م خرّمى بستان
سرايى ساخته بروى درى افراختـه كآنرا
حهار Tلت نزيبد جزههار اشکال بيـكرشان「
يـكى جز مشترى بنده دوم جز ماه نو حلقه
سديـكى جز ;لاك در كه خهارم جزملك در بانء
زفرَّ آن خورد حسرت زنقش آن برد زينت



ايا كدته هرا حاصل ثههار انواع تا بیشیت بهدّاحى كمر بستم چوبيـش هصطفى
بـكى آواز: بـاقى دوم ا;_دازء عـالى
[「7..]
بدر كاه تو دايم چار حرفت
همى تا هفت كردون را بنيك و بد بود دوران



آذر

ديوان عدالواسع
يُكى آوردن سجـده دوم بوسيمنِ سُده
سديكر كردن, بيعت پهـارم بستن بيمان'


بحر هزج مشن سالم
مفاعبلن مفاعيلن رفاعِلن رهاعيلن
(ૐ) سرافرازد همىدولت رخافروزدهمى ايهان
بد بن خور شيدفر خسرو بدين جمشيد دلسلطان
خداى ازوى بـكردانا دجشَم بد كه عالم را'
جنو ${ }^{\text { }}$
شهنشاهى كهخورد \& اورا بيروزیى قـممدولت
جها اندارى كه رانداورا ببهروزى فلميزدان
خداو ندى كه هست اورا كِ قدرتجنان>لمى
كهتخطىرا كندتحسين' و وبامجرم كنداهسان
اكر خواهى كه بشناسى كهال حلم او بنكر



 نعت جان ؛ بر: اندرحق نعت خوان
rio
و كرخواهى' كهمعلومتشودجزوىز اقبالش'

در آن مدّت كه ترتيب ولايتهاى مشرت را زاكناف خراسان شدسوى اطراف تر كستان
ا كر جه " شاه عالم را نبود اندیشة وحشت

سباهى بيش از اندازه ^ حشر كرده بدروازه ز سهم افنكنده آوازه در اوج كنبد كردان
سـاهى سد هزار افزون كروهى ازعدد بيرون
كشيده دامن اندر خون هـهجون رستمتمدستان
هــه هم بيشثه تْتِن هـه سرمايـه: صولت ههـ بير ايــن طغيـان
زنعل اسب كردنـكش ز بانـك كوستُندروَش
زر نـكـ تيـن بر آتش زز
سهك را كام بر Tهن فلك را كوث بر Tوا هواراروى چونميناز مينر ایشت جون Aر جان.

مصافى بود با با هيت


Q- بر : شاهين
صولت

دبوان عدالواسع
وليكن شد بفرّشه بيك ساعت ' بحمدالهُ ههه|حوال ديكر كون همه اهو ال'ديـكرسان
بزودى كثورى بستد كه بودند اهل آن دابم
نهاده باى از طاءت ז كثاده دست در عصيان
كهى بودى زصولتشان فز ع در تر بت غز نين

شد از ع قانون صد ساله بيكلدحه

زهى تدروزهىقدرت " زهى الىوزهیرايت"'

ك:ون بر خلق كيهان " شدفريضههـكرايننعت
كز آن ז' اقليم باز آمد خداوند هـه كبهان
كرفته كشورىمیظم rir كشاده تلعهبیمحكم

شـه ايران و توران را مــلْم شد بيك هغته
بلاد خسرو توران بسعى بهنَوِ \& إِـران



 كرمان

جهالٍ جهلـه آل تميراك آن سرافرازى كه ارواح سلف شادند ازودر روضهُ رضوان
شه نرزانـه فرّخشه سیبر سید را اختر كتاب زتح را عنوان

خداوندى كه روز كـين بدست دشهنان او كثفوار از نt:بش سر بتير اندر كثد پيـكان
ببزم اندر شود ابـر سياه از جود او عاجز


كتند ازیار چیزش خار حيوان چار آلت را
بـكاه كينه و خثم و نبرد و جنـك او بنهان



زهى دولت زتّو هازه جو از آب روان بستان
اجل را تییغ تو عهـده ^ اهل را دست تو قَبله
شرفر اراىتومر كزلطفـر اطبع 'توميزان'
ز شمشير تو در خارا ز شبدنز تو در صـحرا
ز تهنيــد تو در دريا ز هيـكار "' تو در ميدان





بنالد نار ' چون تندر، بماند باد جون لنكر بيندو آب خون T آن بيعجد خاك جون تعبان

خوابراهيم واسمعيل وجونداود وخونعيسى بيهبر نيستى ليـنن بعون ايـزد سبحـان
بدم مرده كنى ز زده ' بيى خارد كنى جشه


$$
\begin{aligned}
& \text { حهاراطرانش اندازد }
\end{aligned}
$$

هو كَردان ابر در پويه جوغراْن رعد در نعره
جوتابان !رتَدر حدله حوبراّن • باد درجولان
زجستى كر جهد بر ا بكينه نشـكند آن را

جو Tب و آتش اندر بـنى وبالاث اكررانى

خداوندا تو سلطانرا ز خدمتهـالى شايسته
نه آن كردى بتر كستان كهبتوان كفتشرـرآن


رسم ــ د•لا، ب، ب:

بر: زآبو آتش اندر بستى وبالا ز زبردانى
Q- بر : كهبنوان شرحكردى آن

بعو نش لشـكرى بردى كهُ كردند از براى تو'
فدا در طاعت او تن خطر در خدمت او جـن
"غالانى مهـ سر كشث اميرانى ڤaـه صفدر سوارانى ڤهه جابك شـجاعانى هـه "ره دان
ز جالاكى ملك صورت r كَ نوشيدن باده

كنونجونرایشامنشهزاهو التو كثتTا
كهديدى ر نجبا بسيار ودادى كنجا
رساند رتبت ² وَدرت بدان جايى كه ناحاره
شود كردون ترا بنده برد كـتـى

ستاره حلقة مهرت ^ كنددر كوث انسوجان
ملوك العالدين كردنـد حجّاب تو بر دركه
كرام الكاتبين باشند كُتْـاب تو در دو ديوان

كشد " رخششنده رایتوعلم بر كوشن كيوان
الا تا درّ و زر خيزد
بعون یشهه خورشيد و كزون
[r70.]

زهالاكیى



دبوان عبدالواسِ
بر از 'در باد يیوسته دهان هادحت چون يم '
هر از زر باد هدواره كنار سايلت جون كن
هشيرت دولت عالى بشبرت
سر.يرت كنبد اخضر 「 نصيرت ايـزد منـان
(2) 118

بحر رمل مـتمن هتحذوف
فاعلاتن واعلاتن فاعلاتن فاعلن
(م) باد هرساعت بنوى غ صد هزاران T آرين
بـر خداونــد جهـان از ايـزد داد آفرين
لادشاه داوكر سنتر كه مــاه از طاعتش
كر بذابد سر ، هو ماهى در زهـت كردد د:ّن
تا امِر المؤمنين كردست برهانش خطاب هر زمان از فتح او ديدست برمان ميين
كاه خطبه جانور كردد جو برهان كليم
منبر از آوازه: بـرهـانٍ ميرِ موْمنين "

( 0- بر : يقين
7- مل، س : مسيع Y- س‘ مه ب

rys
اختران او را هستخر كو هران او را مطيـ Tآسان اورا متــابـ روز كار اورا رهين
كه كرفته در , كنار وكه نهاده بر كتف
كه سرشته در ضهير و 5ه نبشثه ' بر جيين
بخحت او سعد الـسَودد و تخْت او شمس الضتحى
مهر او ذات البروج و مدح او روح الامين
كر چها|ُنسو جانِإنسو جان و جود او ست「 نِّ-ت
مو نس اودر جهان جز •یبر حاجب • سيغددن

هــت با حـنى واحسان و محاسن همنشين

دوستان را برحقيقت ، بند كان, با"'بر
حضرتش دار نعيم ri و رتّتش ملاك كبير خدمتش فوز 12 عظيَم وطاعتش حبل متين 10
در حريم اوست قادر هور بر مار شـكنج
در جوار اوست غالـبـ كور بـر شير عرين




مل : دشـنان,


دبوان جدالواسع
ryy
از نيبب اين نهنته 'مهره در دنبـال آن وز هراس آن كرنتـه زُهره در هنـكال اين
نيز: خونريـز او آذر فشان روز مصـاف بـارة شبديز او صرمر نشان وتـ كـين

بر صواعق كاه طنــ از شرار آن هوا
بر زلازل كاه حهلـه از شتـاب اين زمين ار ان
ای بنـان تو امل را داعيـه هنـكام مهر
وى سنان ' تو اجل را واسطه منكار كـن
بخت وارون دشـنانت را ببدروزى نذير رور كردون دوستانت را ببهروزى ضّين
زينت اسب تـرا در Tنـرينش آمدنـد
اخترانباشكلطرف" و آسمان باعطنـزين 「
از نشاط آنك در معنى همى نسـت كنتـد طبعت از بحر محبط وحلدت از كوه حصين ؛
سنك در اطراف اين كردد همى زر عـار
آب در اكنـاف آن كردد همى در ثمـين
كر جه امروز از تبول شهر بار شرق و غرب
بر كشد اقبـال تـو رايت بكردون بريـر
در مراعات و لطف ديكر نكردانى مـى
عادت اندر هيج حال و سيرت اندر هيج حين

درنـيخن ب نبـت
rvr
داد سلطانت نيابت جون ترا ديد و شناخت از كفايت ' كاردان و از هدايت بيش بين

هيشاز ين دردولت او حاجبى 「 بودى بزر كـ
خواست تا در حضرت او نايبى باشى امين
راى او مار اكنوت در حقّ تو معلوم شُد \&

خلق عالم رانهاند اكنوندر Tان شبهت كه تو
بود خواهى بعد ازين بى واسـطه تا يوم دين
هم بتخت * هم بنزد او كرامى هم ببيش او رعكين

از نشاط اين شرف آراستى جشنیى بزر
وز سرور اين لطف برداختى سورى كزين
مبجلسى كآنرا نزيبد كر دهى انصاف Tن باده جز آب حـيات و ساقِيان جز حور عـن

جون نـكو خواهان تو خندان در وجام شراب
خون بد اند يشان تو نالان درو جنـكـ حزين
تازند !ر دوث تتكِه زلف دلجِويانِ كشَ
تا شود بر كوش "' حلمهج جمد مهرويان جین




بـاد با اعلام تو ' همواره هيروزى ' رفيت
بـاد با ايـام تو 「 بيوسته بهروزى ' ${ }^{\text {Tرين }}$

4 4


بعر رمل مثّن متذوف
فاعلاتن ناعلاتن ناعلاتن فاعلن
(
آ بدانجون حوض كوثر كلبنانجونحورشين
سـنبل رشـكـن شود سوزنــنه عود قهـار
بلبـل مسكـين شود ساز نـده عود حزين
همنجو اشك مـر جوبان ز زاله بارد از هوا مهجِو خذّ ماه رويان لاله رويـد از زمين
خونشود آنهردوضْمَ بايـكد كر باءدبثكل
لاله جون در ج ^عقبت و زاله جون درٌ ثمبن
ابـر نقاششى
بساد جهُاشى كند هر لحظهـى با با ياســين



A- بر : درع 1- لا، بر : فراشى

اين كنــ بر لؤلو. خوشاب آنـرا بادبـان
و Tان كنـد ري عنبر ناياب اينرا آستين
زاغ را كويى برسم ماه دى ببريـد سر
بلبل انسمر بوستان از مهر ماه فرودين
وز شهاتت كرد لالـه بر فـرأز كوهسار خون او بـر رخ طلى ' ويرّ او در دل دغين

سوسن خود روى خون رخــار : تر كان كش

از هواجوناشك مهجوران برين بارنده 「 سيل「
وزصباجونروى \& ر نجوران برآن ْ افتادههين
كرنه يارT T آرست ازجهه كل از درد فرات
جاك زد جامه جو كرد Tزار بـر آذر كکبن

ارغوانجوندادخواهانجامة " " درخونعجين
قمرى Tمد در نغير"'وسارى "' T آمدر صف:ری"
بل:ل آمد درخروش وصلمصل عا آمد درانين
r-r
r- ע : تاز نده
1-1 ب‘ ب، مل، بر : طلا و


د ، لا : كم ثه بار آذرستازجه كل آرد زونروغ
-1- ب: جامسرا
Q-
بس ؛ د : دادوبس
عا- سء هل : صرصر
r|
Y Y ا مل، س : سار

دبوانعدالواسع
ابر شد كوهر نشان و باغ شد جنّت نشان آن جودست نغّر دولت وين جو بزم تاج دين
 درعلوم 「 او راعديل و در رسوم اورا قرين
نخر اعقاب تمبراك آن خداوندى كه نيست ؛ [rv••]

هـت خـم قاهرش را شدّت نـار الجحيم
هست راى زاهرش ْ را توّت ح:ل المتين
راد مردان را زجودِ او شود حاصل بـار
بادشاهان را بجاه او بود
كثرت اعرانش را از قــرت يزد در رحم صورت بذيرد ^ نطفه مان مهين
بهر استمتاع او باشنـد دايم هثت هيز
برور نده" هثشت جيزازهـع رب المالـين "
نخل خرما كرْ ابر يشم صدفْ دُر نانه مثبك

تا مبارك راى اوشد مملكت رآن دوحرف

r- بر : عدم
r- بر : فرخ بين ا- مل : راد




شداز' انديشه مقوّس بشت خصهانش جو نون
 قصر اورا روز بسار و بزم اورا كاه انس خُلو اورا وتَ مهر و خشَم اورا نزد

حرمست بيت الحرام \& و زينت دار اللّهام صغوت عيت الحيوة و صولـت حت اليِقين

جون بـكاه عشرت اورا برطرب كردد دماغ
چون بوقت هيبت اورا بر كِهِ كردذد جبين
زُهره را آرد بخدمت بيش او • هرخ بلند
زَهره را آرد برشوت نزد
الى بديدار تــو جشم دولت عالى قريـر
وى ز آثـار تو جسم ملـ بـاقى سـين
طلهت تو نجمم و إيوان ^ تو كردون اثِـ، هيبت تو دجم "' و بد خواه تو عفريت لعين
هست در تهـذيب ملك بـادشاه روز كار
هست در تـرتيب شغـل شهريــار راستتن
سعيهاىتو جونعل"ششسدر rir كردون بزرك
رسههاى تو جو صنع ابر در بستان

دارالعرام

Y

ديوان عدالواسع
نيست براحوال او كسجون تودرعالم شغيت
نيست براسرار او كس خون تو در دنيا امين
كر ^سيعا را نفس بودست اعباز عظيم ور سليهان را نـكـن بودست برهان مبين در كرم دارى تو آن كو داشت مضهر در نغس
در قلم دارى توآن كو داشت مُدغْم در نــكـن
كر صدف ورزد خالفت در 'بنٍ بحر محيط ور كشف جويد وناتت بر سمرِ كوه حصين
تيز هون خار وخسك كردد كهر در كام آن
نرمجون موى فنك كردد حجر بريـثت ابن'
هر كه كردد باشهالش خاتم r كينت هوال

روز محشر باشد آن ${ }^{\text { درصف اصحاب الشُّال }}$
كاه موتفـ باشداين ${ }^{\vee}$ درصفّ اصحاب الِمين
كـر شود روبـه بدر كاه رفيعت Aستجير
، ور شود بثه بايوان شريفـت مستعين رد
كردد از بيم تو آن را' شير كردنكش مطيم






از كرام الكاتبين كر هه نـكردد نيك و بد

T: T
"عشر آن نايـد در اتلام كرام الـكاتبين

ميش با ${ }^{\circ}$ بدلت نهد بر بنجنه كر كان سرين

ز T Tمهان آيد باستقبـال T T
، ای بجود تو خلايق راز بد روزى نجات
وى وجود " تو مهالك را ببهروزى "' خمـين
كر جه از خدهت بصورت غايبم، يكلحظهنيست

جان زمهر و خاطر از مدح وضمير از اشتـيات
لب ز ياد و دل ز اخلاص و زبان از آنرين
عاطفتهـايِى كه تو تر حتّ من فـرهودهاى
كس نداند قدر Tان جز ايزد داد آفرين "
كفت خواهم كر بمانم شثك, آن تا نفغ صور
داد خواهم تا توانم شرح آن تـا يوم دين

ا- ع-


يِيروز

دبوان جدالواسع
كرجه دروصف توده خدمت ' زيادت كنثام
خوب جون در‘ يتيم و باك جون ماء معين '
آن ز اقبال و تبول خويش دان و اين مهه
از يـان من مدان و از تـو انِ هن مبين
از بـراى آنث ايـن توّت ندارد طبع من
كو تواند كفت در مدح تو يك بيت متنن
تا بود سازنده آب و آـا بود سوزنده نار
تا بود بوينده بـاد 「 و تا بود باينده طين
بـاء اقبالت مدام و و بـاد الـَامت بكام
بـاد كردونت غلام و بـاد يزدانت معين
$11 A$

بحر خفبت مخبون محذوف
فاعلاتن مفاعلن نملن
' مير ميران و بهلوان جهان
وى برزم اندرون جو شبر زيان
وى گَفَت باغ جود را باران
(a) شادباش ای سبهبد سلطان

الى بزم اندرون خو ابر بهار
ای دات جرخ عثل را خورشبد
$\qquad$

rN

وى نديده ‘یتّو ' ستاره عيان
وى بقـالى 「 تو قَوّت ايهـان
وى ترا دوستدار يیر و جوان
وى بيخشثودن خطا 「 شادان

كرده از جود تو شـكايت كان
زنده ملّت بتو جو تن بروان كرجه هـستند مختلف ار كان راى ديمون تست در كـبان هـمجو بـاد شهال در بستان بی رضاى تو يِك نفس َدوران هـهِو بر ك رزان زباد غزان كس تمجّب ز روخنُ رضوان كس تقرّب بحشّهـن حيوان جون بِرد خدنـلع تو ز كمان
دتّحـرك شود در و يـــكان
د دست برسنـلـوباى برسندان ز آن شود دجله و فرات روان




اى نداده 'جتو ' زمانه خبر ای لقـاى آـو زينت ايـام ای بدولت جوان بدانش يير ای ای بـخشيدن عطـا خـرم يسش راى تو مهر و مه تاریك ديده از دست تو نـكایت كنج تازه دولت زتو جودل در بـرستيدن تـو متفت اند [ryo هـهچو آب زلال در سبز• كر فــلك را بـود معـاز الش زو همه اختران فرو ريزنــد نـكنـد بـا طراوت بـزمت نـكنـد بـا لطافـت " 'خلقت از نشاطِ وصالِ هشم عدوت همتحو سيماب در كف " مفلوج كر نهـى دولت Tازمودن را زين شود سبزه و نبات بديد
$\qquad$ جـمّعدو

رزم تو دارد از جحيم نشان
روز بدرست دشهنان را آن
وى بدردى جو رستم دستان كد فرستد ترا بدان صلطان ههـه دشوارها كنى آبـان در مصاف قراجـه و خاقـان سهم 「ت تودر ع عرات وتر كستان در سر |فڭنند بخْت بد عهيان بادشاه جهـان تسرا فرمـان لشـكر 『 انُبه و سِــاه كران ههه جوشنده تر ز بیل دمان تا شود هون سهك در آب نهان سفته و دو خْته بتير و سنان ${ }^{1}$ زَهره شبر و ُهره: ثُعبسان وز بس آــار كَرد در ميدان كوش بهرام و ديده كيوان روى كردون زكردجون"'تطران

بـزم تو دارد از نعيم انـر' شـب قَدست دوستان را این الى برادى جو حاتــر طايى از مههمــات ملك هر كارى مهـع تِهـارهـا كنى شادى آن انـرها كه تو نهودستى تا ابد منaطم نغواهد كشت لـكر غور را خو بار دوم بار ويـكر بحرب ايشان داد تو كثشديى بجانب ورساد ههع كوشنده تر ز شير عرين از فزعشان سهاك رامح خواست كֹفته و, كرنته بخنجر وكرز سينة يــل و ديــه: سيمر غ از بس آواز كوس در هيعبا كثت بر "آسهانهمى كرو كور بشت هامون ز تيـن بر الماس


 ج-

ماهى و مــاه خيره و حيران
شد بياده زاسبـ و خواست امان
بـت بـا تو بتاز كى بيهـان هــه را كرد بنده وار ضمان يك تن از لشـكرش نبردى جان در جهـان كار ساختن نتوان جون جبل بر جواهر الوان او ترا حا كريـيت مدحتخوان بسته هِون نى بخدمت تو ميان در ثناى تو صنهت دو زبـان بمدبحت جو كل كشاده دهان قلم مدح تـو بَرى ز بنــان با غبـار و دم و بخار و دُدخان در زمانه بكام خويش ．بــان در بناهت هـه صدور زمان

در زمين وهوا＇＇زهول و نزع
مـلك غور جون بديـد تــرا خون بروبسته بود راه خلاص
 كر نبودى كهال ر رحمت تو
 الى ز مدح تــو خاطر جـبلى او ترا بندهييست طاعت دار كفته شـكرت بلفظ شـكّر بار دوز بان نيست كرجه هستاورا ور يهبدعهدنيستجون كلهست كر بُرى چحون قلم سرش نـكند تا بود خاك و باد و آتش و Tا
 نيـكخواهت ههه ملوك زمين

بخت تو در حــايت اقبـال
نفس تو در رعـايت يزدان²

はねは


ا19هـ هدع فلاكالدبنى اميرهالى بادبك

بعر هزج مشن מكنوف متذون
مفعولُ مغاعبلُ مناعيلُ نوولن



 جون ابـر بهارست برادى كُه مجلس
 آنجيست زانواع بزر كى كه ندادست [r^••

 نثـكفت كراز حرص فناكردن اعـدات آهن شود از غـابت اتبال تـو در كان





بى والسطة آلـت اربــاب قنـاعت شششير وسنان و تبر و نـاجخ و ييـكان آى رزمCه و بزمـكهت خصم و ولى را بالشكر آراسته در خـدمت سلطان آنوقت كهرفتىزخراسانسوى وخوارزم
 در دولت تو يـاى نهـاده هـه بـریرخ در طاعت تو دست بشسته همهاز جـان ستبندة خـارا و شثكافنــده سندان در جستى وثـالاكىى ايشان كِ جولان ماندند خلايت بزمين بـر هــهـ حيران كرز نده 'بدىخيرهشدى خاطر ستحبان^ اجرام فلك بر كع شتجرر يـك بيابان" در وهم بسته ره זי اقبـال و كثشادهدر خذلان از دولت اسـكندر و از ملك سليمان درخدهت اوهریپه ترا بود درامعانیי چون جرغ زسياره وچونبا غزد يحان




 † الا

دبوان عبدالواسع
rız
بودند در آن عهل كه بودىتوبخوارزم اشراف ز ارذال و نه اجلافـ' زاعيـان يك قوم ز بيـدارى ' او باش بفريـاد
 كثتند كنون ايمن ونارغ¿بحضورت • از ² طابفـن مغسد و از زمر: نتــان

 هستند تــرا لاج-رم امـروز رعيت مولا نـا ورعاكوى وهوا خواهو ثنا خوان


 كـتـت بالطاف توناخواسته مخصوص ز ز آ نست باوصاف تسو آراسته دبوان
 تاحر غ" نباشد بكمآزارى بنجشن


$$
\square \sharp a
$$



 -ا- د : الخلاق

ضن

بحترمجتث مثن مخبون املم
مفاعلن ich اتن مفاعلن فعلن
 ابو المعاللى مودود احهـد عصهسى كهوقتخثمثو نارستو كاهحلمجوطين

 جنو² نييند محـروم دستـكِر و معيـل ملك بهدحت او ${ }^{\text { }}$
 براوج زبس كهعَون سنمديد كان كنى بـنـشت ترا ز دعوت ايششان مشـل ز علَّين ز جود تــو فضـلا را فـراغتيست تهـام وجود تـوعلهـا را كرامتيست مبين٪



 عاـ شش بيت اخير از نستخة ج انتاده است .

دبوان جدالواسح
rıA
محب وخْم ترا در بششت' ودرسجِّن
شرابهاى طهور و عذابهاى مبين






 هو نيست مفلس شيدا شـكوفـهُ زيبـا هراست ديده پر آب اين خومفلسشيدا جراستجامه كبودآنجوعاشقمسكين" ايا بعافيت و صحت تـو خرم و شاد صدوراهل زمان و ملوك روى" زمين
 ز بی قـرارى كفتى كـه داشتيند بشب

 ارج ؛مل: اويا




r^a
جوشــعسينه حريقو جو جنـكانالهـزين زانده تو بخون رويشان چولالهعجين' جـو كل كثاده دهنرـا بـفتن Tمين ز اشك كرده مرمَّع بـانجم و برويسن شرابها جو غسات و طعامرب غسلين² كنونجو لغظ توشدعيش تلتخشانشير ين بـورد"'خبـرصتحت تـو از غـزتـنـن زند ز شادى آن صد هزار نعره جنين دهد بتحفه بدو "'بـرّخويش روح المين كنـد صدف دهنشرا بهديهُدر T كين برو ¹ نثار كند عقد خويش حورالعين عجب نباشد اكر بندداز طرب آذين¹7
 در اصطنـاع تـو معلوم خلق را بيقين،

جو ابرديده ير آبو جو نيل جهره' كبود جو لالــه سو خته دلــان ز نا توانى تـو حنان جـنارr بـر آورده دستهـا بدعا زر نجبد هـه ر خهاى زرد خونمبتاب همى شد ا از الم و غم بجام و كام اندر
 خـداى اهل هرى را حيـات ديـكم داد سزد كه در رحم هرزنى كه دارد, هــلـ كراين خبر كند اندر سما مبشر "
 وركر\&ارساند اين مزده را بدار سلام بجنْت ازــر رضوان رضـاى جِدِ تـرا اكر چه شـخصعزيزت در يـنغ با بود بر نج كـه شد !واسطــة آن عقيـدت سلطان




 :
 1ه IY

در نستi 》ج

ديوان جدالواسع
 كهى ز بهر عـلاج مزاج تـو كردى ار على العـى


 زمانـه بـاد بتأيد دولت تو متَى ستاره بـاد بتخليد نعهت تو ضمين



بعر مجتث مشن هخبون معذون
مهاعلن زهولاتن مفاعلن نملن

 اكر جه حادنهـاى قضاست بی انــداز







بس است صورت حال ضياه دين برهان فتـاد زلزلـه انــدر بلاد ' -ــر كستان زخون تازه زمين شد جو تختْ مرجان هــى بسوى جـكر بـود يازش ييـكان شد از فــز ع متحرك تر ازقمر كيوان؛ كه برزدند و بر Tآميختند در ميـــان بنفشه طبرى را !بـالرلـه نعــهـان بديده صصــد خد انكــو بسينه ميل سنان سوى نشيب شتابنده جسمرجون بـاران ز كرد حمله بروى فلك رسيده‘ دخان جوشوى زنراتن را طلاق داده روان زخون كشتهور نـععلمهولالهستان ز بهر تقويت كغـر و نصرت ايمـان
 ظفرفزاى وولايت كشاىو قلعـه ستان


محققان را بـر هـدت T Tنجـه من كفتم بدا نكـىى كه ز تـأثير جنبش دو سبـاه ز كرد تِيره هوا شد جو برده انقـاس هنانـ يــاز شد ازغبار جو كيوان قمسر سيه لِكن. تو كفتى ازسبروتيغنرز كو كبو خون ستـارة ستـرى را بقبــه: خورشيـد جوتمـد تشنهبآب و وجوميلسفله بــال سوى فراز كراينـده روح جون آتش زنعـل بـاره بيشت سمك رسيده شرار² خوروزشبرا لبرا^ وداع كرده نفس زاوججرخ"' برين تا بهوجبحر محيط دو لثـكر دتنــاقض بكـينـه بـته ميـان مبـارزانى آلوده سال و هـاه بغـون



Y- س، مل‘بر : انفاس ؛ لا : نقاث
ا- بر، لا : سبئه ؛ د : ديار



 بكتّن

دبوانعبدالواح
:زيـرضر بـت شـشير وكرزشان كتتى كه آبكينـه و مومست خارهو سندان



 بجست از آن مـه زحمتبر حمت ايزد ابوالمعالى مورود احـــن عصهـى 「
 كفـايت وهنرش ملك راو دولـت را هوجالمه راعلمست وجو نامه ’راعنوان



 خهيدقامتوزه درr



 علم آمد



 ايـا بَكْون تـو مغبوط ملتَت احهـد
 ملك بواسطـنَ هدت تـو داشت نكاه

 خهداى با تودر آن صعب حادتهآن كرد
 !بن نماى كسى در جهان كه بیعلْت ${ }^{\text {بی }}$
 ننـانى خواسته نـزديك نـو بود آسان هـهـه خزاين بحر وهمه دناين ^ كان
 در آنجههخير كند r' هردرم كه كردزيان كه T T ا من آكهم كه هو نغس عزيز تو توباقيست

 هر آنِبْبازرسيد" اززمصاف همتاوست تراست بازدر آن بسته روزوشب همتّ
 ا- د : اين
 ع-

 Y Y با- بر : وزان جه خير كند ؛ ظ : در آنكه سود كند

دبوانعبدالواس
دوخلقت متفاوت ' حنين كهداند ${ }^{\text { كرد }}$
 بصـد هزار زبـان بيشتر هـى خوانـد تصـد

 شكغتـه بـاد رخ ناصع تـو بيوسته كشفته باد دل " حاسد ‘" تـو جاويدان زجاهوعزتودرشرق و غرب صيتوخبر ز زاد
 كهى ستاره بهروزی تو كرده ضهان

1YY

بحر هز ج هسدس محذوف
مفاعيلن هـاعيلن نمولن





 |r

بصغوت جون كف موسّي عهران كهى عرش تو باشد اوج كِيوان كهى بى خامـه نقــاشى بـستان ك5ى تاب افكنى' درزلف ريحان تكر:ــد بـى اشارات تو باران
 خرا ییوستـه :اشثى عنبر افشان, كنر باشد ز اك:اف بهولانـا ظهـر دين • يسزدان افاضل راست زواعزاز واحسان 7 خو مهر روشن و ُمهر سليــان
 - مسير انْبم و تأثير ار كان بدان حضرتشدى بر حـאم فرمان باقبـال تــو دعتاجند اعيــان كهى حون ساخته عودند ازافغان درين مدت مبارك لفظ سلطان

بصنعت جون دم عيستي ^-ريم
كهى فرش تو باشد موج دريا ككى بی جامـه فرّاشى بهعرا كهى خواب آورىدر حثم ن, كس نتخندد بى بشارات تــو كلزار بسيرت كر نهاى چون روى دلبر هرا همواره باشى عالم آراى اكك وقتى بـاطراف r عراقت چه باشمد كُر رسانی خدمت من اجل عبدالعزيز بن حسـن آنك سر افر ازى كه راى ورايت اوست ز !يمث ا! ايــا هر كز نيــاورده نظيرت از آن كاهى كه ازدر كاه اعلى " بديدار تـو مشتاقند احبــاب كهى ز ذ كر خوب تو خالى نبودست


 1Y

لا، مل، بر، م، ب : ظهـير الدين Y- ب : T T كيوان

دبران جدالواس

بجانت كرمراT بد' عجبز آن '
بسى مشكل ز تـدير تو آسان
بعــد اندك 「 اشغال نراوان
برون آمد بكفتار " تو خاتان
الا تـا با ملك ضدست شيطان

كر او دارد كرامىتر ز جانت ز بهـر آنث شد در دولت او كغابت كردىاورا يسشازينعهد ترا اين حت بروبس كز سـرقند الاتا تـا از فلك دورست هامون
دعاى تـو ملك را بـاد ييثه
براى تو نلك را باد دوران


بعرمجتث مثـن مخبوناملم
مغاعلن نملاتن مغاعلن نع ان

ايا مسغَر حكـت زمانـه تَوسن
كه افتخار زمبنى و اختيار زمّن
سعادت تو كند سنكهخاره راكلثن ستاره قدر بلند تـرا نهد كردن
(م) اليا هتابع رابت ستار: روشن معيندين رسول وعزيزجهع ملوك عنايت تو كند خاك تيرهرا روشن زمانه صدر بزر كه ترا برد سَجده

آنكه ا
ر رسول وجبملوك 1هـا
rav

ويا ز ملحت تولغظ من هودرعدنْ
و وا ومهر تو جويم همى !rر مسـكن در Tآفرين و مديح تو نيستم يك تن كه هـتتخلت جها نر ادرامطناعتوظن

بهـت تو شود خار بخت من سوسن
كرت مراد :ود كار من كنى روشن
ز خاصه تو هـى خلمتى رسيد بـن همى بـغويهم هردوز صدهزارستن ع كهاو ندارد جز خاك در كهتووطن v كه بر^متاع غرور مجان كشم دامن
ك4ستخت ناخوش باشد شـهاتت دشـن


ايا زخدمت توقدرمن خو هرخربـن ثنا وشكر تو كويم همى بهر موض~ اكر جه يكدلم ا زمرهو ای خدمتتو اكر بر آرى هaصود من بهوجبT آن

بدولت تو شود زهرعيش منشـكر

 كنون ز بهر تماضاضى خدمت سلطان نداشت بايم جونخاكخو ار ْ كار كسى ${ }^{7}$ توآ كهى كه مرا اينتدرقناءتهست وليكناز هعه خلت جهان تو به دازى هـيشهتانبودمشك سودهچونا آنـشثت

موافقت را از دهر بهره بساد نشاط منخالفت را از جرخ بر بَ باد خْزن


ع- سه !:تااخير درنستخه
r- بر: : خوشـكر
Y- بر: فن
レا:
Y- بعد ازاين بيت
7 - بر :T آنكس را
0- مل : خار
ج نيست
ج
人- مل : در
تا آخر تصـيده از نستنه س انتادهاسـت

دبوانعبدالواسع


بجرخفيف مخبون املم
فاءلاتن مغاعلن نع كن

بـر مـراد ضياه دين هارون كوه در معر كه شود هامون'

نه جو بخشنده دست او جيتون
با سنانش هوا ز جان تارون
وى ز تيـن تو شرزه شير زبون دوستدار تــو دوات هيهون
رايت دشهنـان تُست نـكون
جون صدف بر زلؤوء مـكنون
جشم اوهرزمان جوحشهُ خون
آمدى يشش خدمت تو كنون
نايب خاص تو ز بنــد برون
در مديح تـو شعر ديـكر كون
(م) باد بيوسته كردش كردون نامدارى كه زير ضربت او نه جو رخشنده راى اوخورشيد بـا بنانش زهين ز زر مفلس ای ز كرز تو زنده يِل اسير نيكغواه تـو اختر مسعود رتبت دوستـان تُست بلنــد ای ز مدح تـو شود از اشتباق خـدمت تسو كرنه دور از تو ناتوان بودى كـر كنـد بـاقى حوالت او او تا بود زنده هر زمان كويــد

بـاد جـان دوانقت مسرور
بـاد طبَع مخـالفت مدـزون


IFe vigeta olallo

بحر هزج مثـن سالم
مغاعيلن مفاعيلن مغاعيلن مفاعيلن
(r) بطبَ خوث بصدتدل بطورع تن بمهر جان بزر كـوخردو خاموعامووحشوطيرو انسوجان

همى خواهند يـوسته بقـاى ملـكت ' خـرو
هـى كويند هـواره دعاى دولت
خداو ند جهان سنجر كه آمد ملك و هلت را بقاى او جودل را دين وجود اوجوتن را جان

هحمدخلق ويحیيصدقوموسىدستوعيسىدم
ـكندرملك وخفـر الهام و آصف راى وجمفرمان「
خداو ندى كه داد اورا اله العـالـين كـتى عدو بذدى كهخوا نداورا امير ال.وزمتينبرهان ع
جها:دارى كه كرهر كز • اجازتيافتندى زو
بد ندى سال ومه فغفور و راى وقيصر وخاقان



ديوان جدالواسع
يكىیدرمجلسش ساتىدوم' درمو كبش حاجب سوم 「 درلثكرشجاوشجهار
شهنشاهى كه بروجه " خراج آرند نزديكش
رعيت وار هر هغته بنوّى حهل ديـكرسان
سفير ثاه قسطنطين رسول كدخداى حين ${ }^{\text {یی }}$ بريـد والى غزنين امين
ز خاك تبره بخت او نمابـد دوحة^، طوبى
زسنكـ خاره جود او كثايد حششن حيوان
كه از شـشير او بـاشد نز ع در حذّ جالندر كه ازبيكان او باشد جز عدرخاك ' او تر كستان
بفتح T مد جو اسـكندر بغرّ آمد جو افريدون
بملكآمد هو كيخـسرو بعدل آمدجو نوشروان
معازاسٌ خطا كفتم كه زيبد اين شبهار او را

زبيم زخم " او ز نهـار خواه آ ينــــي يـش او
بروز جنـكَ سيمر غ و بلنكـ وضيفم ونعبان




11-1 م: رمع

نهفته ديسـه در جنـكل نشانده بجهه بر كردن نهاده زهره بر تارك كرنته مهره در دندان

الا ای خسروى كز بيم رمح ازدهـا ششكلت
كشفـوار ازدهاى حرخ در خارا شود ينهان
كند الهـامت احـكام منْجم را همى باطل كند اقبـالت اقوال مقَوم را هدى بهتـان
زدست خويش هر بنده كه بنشاندى در اقليمى
ز مشرت تا حد مغرب ز ايران تـا در توران
جها نكِير يست كرد نكش'سبهدار يست'rسلطانوش「
خداو نديست با انسر شرنشاهيست با امـكان \&
!
جو م4 زانـكثت ييغهبر بدو نيمه شود سندان
كنند اجرام سِياره تـرا خدمت گَهِ جنبش



سنانت را گَ رّ رزمست اعجــاب عصاى اين بنـانت را كُ بزمست اعجِـاز دعـاى آن

فرمان . دوازده بيتاخيراز نستخه بر افتادهاست Z- Y : بـ : او : غرمان

ديوانهدالواسع
تو T'Tنى كز بنى آدم نظبرت نافريـد ايـزد
نهمثلت يروريد ' انجمم نهشبهت آور يد ار كان
كشد در دبده جوزا غبار جيش تو كردون كند در ساعد حورا ـنمال رخش تو رضوان

همى آر زـد هيوسته ز بهس جشن 「 تو يسـل|

عـل نتحل ورطب نتخل و بر يشم كرمومشك| هو 'درر دريا وزر خار ا و شـڭر نال و كوهر كان

اكر ایزد •تـرا دادست منشور ههه دنيسا
و كر يزدان " ترا كردست وارای مهـ كـبان
مبر هر كز ككان كاندر ازل بودست تارفته
شَطَط در ^ داده ايـزد غلط بر كردهُ يزدان
اكر امر آ-ما دارد بـكوه اندر كثف طاعت و كرحـكمتر آرد "' بيعر اندر صدفعصيان

زيسن طاعت و از شومى عصیان تو كردد "

ا, ا شاماهى كه كر بر



 Yآ- م: او

اكر من بنده يـش تخت اعلى ' تر بتى ' يابم

مرا در دست بيروزى نشانــد اختر ميمون
مرا از دست بد روزى رهاند ايـزد منّان

الا • تاز نده
ز فرّ ههت ^ تو بــاد دولت تازه سال و مـه
ز زتح رایت تو بـاد ملَت زنــده جاو يدان
فـكنده بخت "بر ناى تو سايسه بر مهه ' عالم نهـاده تخحت والاى تـو بإِـه بر سـر كِوان


بحر رمل مثدن محنوف
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

$$
\begin{aligned}
& \text { (a) بر ‘ بلاد شرت وغرب ودرديار كفرودين } \\
& \text { در حدود روم وهند و در بقاع ترك و حين }
\end{aligned}
$$

ا- بر: عالى

 بسيارست

هست نافذ امر داراى همـه خلت جهـان هست مطلت هـكم سلطان همه روى زمين

بادشاه انس و جـان سنجر خداو ند جهـان شهويـار داد و دين برهـان مير موزمنين '
خسروى كز بس كه دست او ببخشُد روز بزم كوهـر مكنون و زرّ خـالص و درّ ثمين

زاير و هـدَاح و سايل را ازو باشد 'مقيم ' همجو بحر و كوه و كان جيب و كنار و استين
بسته امرش را ميان 「 وداده رايش ء را عنان بردهتختش • رانهازو كشته حـكشرار هين

خسروان شرت و غرب و والـــان بحر وبر قاهران, جنَ و انس و سايسان ² ملك و د دين
دولت برهـان عيسى با بنـان او عديـلـ
صولات ثمبـان موسى بـا سـان او ڤـرين
دوستان را ز آن همى حاصل شود عمر دراز
دشـنان رازين همى باطل شود سحر مبين

هـ هـ




جنبش ابن نيست بى فرمان او در هيَّ حال كردش T Tن نيست بییيمان ' او در هيبع حين او
ور معازاله جزين باشد ، هراس و بأس او
بر كند اجرام از آن وبـعـلد ار كان ازين
بـر فلك روز و شب از تير غلامانش ع بود كاو را سُفته سُرو • و شير را خـتته سرين

كردد از زخم خدنـكـ او خو بر دارد كـان
كردد از نوك سنان او جو بـكثايـد كـدين
مرهه جون زنبور شانـه در سر مار شـكن:
زَهره یون إلماس ريزه در זن ^ شير عرين
كر ز بـاى صر كبش نعـلى بيفتد كاه سير
ور زقلب لشـكرش خيزد غبارى وتَ ${ }^{\text {® كين }}$
هلقهوار T Tرا بـكوشا ندر كند • ' ذاتالبروج
سرمهوار اين دا بحشم اندر كثمد روحالامين
ای خداو نــى كه هستحى !إدشاهان را ملاز
وى جهاندارى كه هستىداد خواهان را معين
ز آن زمين از زلزلـه گَه كَه بجنبد كاندرو






دبوان جدالواسع
اسب تـو كوه حصينست و بزيسر كام او

روزجنـك توشود سرخ وسياه ازخونو كرد
موج دريـا محيط و اوج كردون برين
كر نهـد در بوستانى بد سـعال تو 'تـــم
در بهار از وى خـك رويد بجاى ياسمبن
ور نشيند نحـل بـر بـام سراى دشهنت
در مزاج او شود جون زهـر افعى انـكبين
كرجه كسدرمشرتّ ومغربجواسـكندر نبود
از سلاطين جهـانـدار و ملوك راستين
كر كنون كردد سـكندر زنـده يبش تخت تو
هرزمان جون بند كان مالد بخاك اندر جبين
آن بيهبر كو باعجاز نـكين بر انس و جنْ
بود هستولى بحكم إيزد داد آفـرين
كر شود ؛ ز نده كنون خطبه بنـام آن كند
كو نويسد نامت از بهـر تفاخر بـر انكين
تا كه ناديده نكـردد يوم دين و نفخ صور
جز مسلمان را حقـيتت جز موخّـد را يقن



بـاد دولت بسته بيــان ' تو تـا نفخ صور بــاد كردون بنــده: فرمان تو تا يوم دين

W20


بحر هزج منـن سالم
مغاعيلن مفاعيلن مغاعيلن مغاعلن

بشاهى كوست تاج اين بميرى كوست فنخر آن
شه فرزانـه فرّخششه ع كزو هردم شود خّرم
تميراك و اتابك را رواندر روضه رضوان
-هــاى مدتّ او را نشايد جز فلك مر كب
سراى دولت او را نبـايد جز ملك در بـان
اككـر كِرد تَحرّك صورت شير لـواى او
هو سيهر غاز نهيب او شود شير فلك ينهـان
وركر در بيشه شبر نر ز شمشيرش برإنديشد ${ }^{2}$
شود ناخورده زخــم او بشثكل تير شادروان

 7- مل : بينديثـد

ديوانعبدالواسع
كر يزدهشت جيز از هشتجاى
جو خو امدجامزرمتجلسجو كيرد رمتحدرميدان
رو اناز شُخصوفرتازدوشور نـكـازروىوحشمازسر دُرازدر ياوزرازخاك وسيمازسنـك ولعلاز كان
اكر بينـد تيـن و تير و كرز ونيزه ويـرا'
بخواب اندر هز بر ومار و ببر وبیل ناكاهان

$$
\begin{aligned}
& \text { يـكىرا بـكسلد كردن ع يـكىرا بشكند دندان }
\end{aligned}
$$

بدان وقتى كه انــدر صفنّ كُردان سبه كردد
باركك برتو نهرهر عدو باره * ابروخونباران
شود بحر ازمهابت بر نهنـك كينه كَش دوزخ شود كوهازهغخافتبر يلنـك خيره كُش ز ندان
هوا از كرد رهواران بتنـكى خون دل عاشت

شود بر تينغ روهينا هزار ان تطره خون پيدا هو انــر تختـــة مينا مر كّب خرده مرجان
صهيل بـاره افكنـده هزاهز در دل انجم نهيب حمله آورده زلازل در تن ار كان

 بازو Yـ ده : ب بيكاران مل : بطالان

بسان قبـهُ كسرى زمين از زينت لشكر بشكل نامسi مانى هوا از رايت الوان

شود شششير ميناحى زخون , 'تازه جون بسّد شود كردون ز نـتارىز كرد تِرْهجونتَطران

ز'T
زاوج خرج هيروزه بهوج بحر بى بايـان
سنانش در ميـان كرد و تـرش در یى دشـن
جو نجزم اندرسر ظلهتحجور جم اندر بیشيطان
چواومر كبِبر انـكيزدز بسخون كزعدو"ريزد
زهفت اقليم بسر خيزد نداى متن عليها فـان
الا ای خسرو عادل كر اسبت 「 در كَ حمله
كذارد دست بر خارا فثـارد بـاى بر سندان
باقبال تو ز آن كردد \& شكفتة دوحi طو يى
وز انصاف تو زين كردد كثاده حثــن حيوان
اجل را تِين خو نتوارت برزم اندر دهد قّوّت
آمَل را دست زر بارت ببزم انــر كند مههان
اكر هون آهن و بولاد كردد يمیك خصهت
هراس و بأس تو كردد بر او ماننده سوهان

ع-
r-r : كسامبت
Y- ب‘ س : خونعدو

- ا- م : بخون

كردد زين

ديوانعبدالواسع
زرشك و آرزوى كوى و جو كانت بود دايم

اكر چه تو نـه از نسل سلبهـان بن داودى ور كر چه نيستى از نسبت موسى _بن , عهران
ستندت چون كند حملهتو باشى راكب صرصر كهندت حون شُود حلقه تو باشى حامل ثعبان

باعجــاز نبوّت كر كنى جون انبيـا دعوى سمندت بس:ود حجّت كمندت بس بود برهان
ترا بايد هر T نـکاهى كه نوشى باده درمبلس
مغنَى زهره مه ساقى قدع برو هن سبهر ايوان
ترا زيدل هر T آوتتى كه جو يُى كينه در ميدان فرس كردونعلمشعرى كمر جوزا سبر كـِوان
شود T نرا كه در ادر تو كردد لجظهيى عاصى شُود آنر اكه درهلـك تو خواهد ذرْهيى نقصان

بتحثم أندرمزه زو بين بتجسماندر عصب خنتجر بكام اندر ز بان ناحتخ بحلق اندر نفس يــكان
جوان بختادر آنمدت $\times$ كهر ذتىسوى لشكر
بسمى دولـت ميهون بعون ايـزد منتّان
حو از شاهان ترا تهكیت زيادت ديلد ناحار• زيـادت كرد اقطاع 'اسرا نا خواسته سلطلن


تسرا آن رفت بر لفظ عزيز او زنيكويى
كهو صفـاو نداند كفت ا اكرز ندهشودستحبان「
وز T ن هس داد تشريفى تـرا كانديشن نعتش كند اوهــام را عاجز كنـد افهـام را حيران
بسان روّيت و رويت همايون فـال و فرّخ فر بشكل رايت ور أيت مبارك وصف وعالىشان

ز ز بعـ ع اين بهر وقتى تـرا از مجلس عالى بوداقبـالديـكر كّن رسدتشر يفدديـكرسان
ايـا＞خلق لطيف تو نشان ‘ رحمت ايــزد
＂ويا ذات شريف تو دلِل＾زدرت يـزدان
كنونچونفصل نوروزى بيروزیو بهروزى
فراز آمدنشاط افزاىو بزمآر ایو نه•ت＂＇ران
ز لفظ هطر بان خوش＂＇غزلهاى سبك بشنو ز دست ساقيان كث r

نبایِـ داشتن خالـى درين ايــام ریك ساعت
لبازرا لودتنازراحت دلازرَوحو كنـازر يتان
خداو ；دا اكرهستم بصورتغايب ازخديت
ز جور عالَــم جافى ز غا دور كنبد كردان



YY

دبوان عدالواسع
هواى تست چون رامش مرا آويختـه در دل ثــاى تست جون دانش مرا آميخته با جان
جو ُدرج برجواهر شد مرا از مدح تو دنتر
جو ‘برج پر زواهرشد مرا ازشـكر توديوان
الا تـا نركس مثـكيِن برويـد در ده تشرين
الا تـا لالــن نعهان بخنــدد در مه نيسان
زدرد و دنج روى واشك خصم ودشهنت بادا
حو جشم نر كس مشـكين جو جـم لالة نعهان
نداى فتح تـو در كوش ملت＇بـاد بيوسته
رداى مدح＂：بر دوش دولت بـاد جاو بدان
ستاره بـا تو هـواره موافق وار 「 در بيعت

مبارك باد بر تو عيد قربان و چنان بادى كه هرساعت كنىعيدى وبدخواهى كنىقربان
ك كهى
كهى جون مطر بان ناهيددر جشنت زده دستان

をぬは


A 17 A

بحر مجتت مثتن مخبون اهلم
مفاعلن فعلآت مغاعلن فع لن

ايـا بقاى' 'تو شرع رسول را بنيان
هو تو نتخيزد يك تن بصد هزار تران ز لغظا تو همسه دشوار ها شود Tسان تراست علـمّ علىّ و سخاوت عثمـان خلاف تست عدو را نتيجــه خذلان اكر كند بوجود تو افتخار جر ان نـياوريد بعلم و ورع همىدعاى تو كويد در T شڭ大ار • و نهان خداى عز د جلز حج مرا بعوّت آن دهد مرا مللكالعرش صد هزار زبان كه بارسالتو كردى بجانم ازاحسـان هديشه تا كه بود جسم را حيـات بجان

ا- بر: بقاع ه- بر: بعآشكار
(保) ايا هعان تودين خدالى را برهان تو Tان بزر كـ امامى كه از مدار ذللك ز علم تو همـه تاريـكها شود روشن تراست صــدت عتيت و صالابت فاروت و فـات تست ولى را وِساطة نصرت جهان زفرّ تو آراستست، بس نهعجب نبروديد بفضل و ادب حِو تو ايْـام ايـا بلند محلّى كه سال و ماه رهى ع نواخت كردى بامنبسى وروزى كرد اكمر بواسطة همت خجستـن تـو بصدهز ارز بان شـكر T آندا نم 1 كفت * هـيشه تاكه بود ملك را ثبات بمدل
$\qquad$ (a)
r- ع- مل: عـر: ترا Y ب- بر: بكردى بحالم:

ديوان هبدالواسع
هطيـوخاضـع تو بادسال ومه 'كردون
معين و حانظ تو باد دوز وشب يزدان

179

بحر رمل مثمن محنـوف
فاعلاتن ثاعلاتن فاعلاتن فاعلن
 وى ز تو 「 خاقان اعظم ديسه عز جاردان
سال و مه \& روشن زداد و دولت تو خشم اين
روزوشب • خرم زدسم وسيِت ${ }^{2}$ توطبع.آن
خسروان در حضرت r تو جون خدم برده نهاز سروران در طاعت تو چون قلم بسته ميــان A دين و دنيـا را جلالى ملك و ملت را مآل


نسبتى دارى بزرك و عغتى دارى تــام مهتى دارى بلنــد و دولتى دارى جوان

و-1

 م : تر ا

$\varepsilon 10$
تـا تـيامت بود خواهد مهر بان بر تو ملك '
از بـراى Tآنكه هستى بر رعيت مهربــان
بارشاهـان دكـر سوّال را بخشند مــال تسو همى اتطاع بخشثى سایِلان رارايـكان
همچو كل خرّم بود همواره طبح T ان كسى
كو چو كل دارد كشاده در مديح تو زبان
خار از انصافت همى بيـون كنــد در مرغزار

كيست Tنكزو نيست خدمتكار وطاعتوار تو
از مـلوك روز كـار و از ساطلين جهـان
از خداو ندان دولت هر كه اوسر كثترست 「 جون بدر كاه تو Tیيد سرنهـد بر آستان

مهلككت بیىاى تـو باشد جو جسم ־ بىروان
كر بسان قبـه مهد تــو بودى در شرف قبـْ خورشيد ، بودى از كـكـوف اورا امان
" خسروا دنيا باقبـال تو " مى نازد جنانك
دل بدين و سر بعقـل و لب بنطت و تن بتجان

سر كث بود
 -ا- بر: خـدرددنيا باقبالت ممى نازد جنانك

دبوان عبدالواسع
بدرهیى ' بابغثـثـت جون ذرهيىباشد زسنـك نامهى از در كهت جون لـكـى باشد باشدران
هر هك درطاعت ندارد راستباتودل جوتير
هر كه خمدت راميان بيشت نبندد جون كمان
بر منــال صورت تير و كــان باشد دقيم قد خيده از عنـا و لب كثاده از نغــان
نيست كسراجزتوهمواره 「 ${ }^{\text {Tريناقبالوبغت }}$
نيست كس را جزتواجداد وبدرسلطان وخان
زآن هِبَلَ هـت و هـيــه بود خواهد امر تو
بـ سلاطين و ملوك مشرق و مغرب روان
دادهاى تشريغها آزاد كان را بى تمـاس
كرده ای ادرارها درماند كان را يیكان انیان
لاج-رم در جـلـن عالـم بحهداش كنون از دعاى، دولت تـو نـــت خالى بك زمان
;تا كرامى كردن عبّاد ء باشد كار تـو
داردت هر دم كرْامى تر خـداى غبب دان
اى بناه ملك و ملت نيكخغواه خاس و عـام يـثـاه دين و دولت بـادشاه انس و جـان
 §- ـ د : زماد

شهريسار عالــم از بهر رضاى '-ـو كنون بـا لَب جيتحون بَّلَ كردست مرو شاهجان

أا سر ايشان كه بـا خاقان بر آوردند سر هيش تو آرد بوقت ' باز كشتن بر سنان

چون ز بهر ملك او ديدست و داده هيش ازين رنجهـاى مى قيـاس و كن:جهـاى شايـعان

كى روا دارد كه از عصيان قومى نا بـار دولت او را معازاله رسد هر كز زيـان
تسا نه بس غ هدت بغرْ دولت و فضل خداى
[Elo.]
نقش • نصرت بر نـكين و نور عصهت بر جبين
تِـن دولت در يمين و اسب نهـت ^ زير ران
الى مرا از مدح "و بر لؤلوّ و مشك و كهر
طّعجون در يا ولب جون انافه وخاطر جو كان
ماختخو اهم صدهز ارانداستان درمدح ' تو
;ــا شُود نامم ز جاهت در زما;_ه داستان
از دءاى تو زبانـم نيسـت فارغ هـك نغس
وز ڭ: انى تو روانم نيسـت خـالى يك زمان


1- بر: وصف

در هنين حضرت زمن بنده نيايــ خدملى جز ثنـايى＇آشكارا يـا دعايى ‘ در لهـان
تـا جو روى دلبران تـا بنده باشد Tمتاب
تـا جو راى عاشقان كردنده باشد T Tسان
بـاد همواره بغـرمانت جهان مستمـار بـاد ييوسته نـكهبانت خداى مستعان

$$
\square \square
$$

حرف "پواوه


> بتحرمجتت مثـن مُّبون معذوف
> معاعلن فـلاتن مغاعلن فعلن


Y- لا : هيج زمردى واز ؛
ا-لا : اسلام

بر :ازمردى

بسان دولت واقبال شد ميسرتو شدست بدرتـن رايت مظغر تو شـكفته كردجوطبـ نشاط كــرَ ${ }^{\text {تو }}$ - جوحاضرستدرونــسددن برادرتو كهـــتبىغرضىدوستداروياورتو كراو كنون بسعادت نيامدى برتو


هرى كَ' فصر جنانستو بوستانارم ايا بلند محلى كه نصرت ازلى اكر جهروىزمينزا ابهار تاز• كنون از ين بهار بسىمجلستوتازهترست امير عالم عادل اغلبك ${ }^{\text {ا Tن خُرْى }}$ تران-هددين آفاتر اعيان از آنقبلبسرتوهمى خوردسو كند

هـيشه تاكه بود باز را مسخْر كبك •
زمانـه بــادا جون كهتران مسخّر تو


بحر مضار ع مثـن اخرب مكنوف هعذوف
مغعول فاعلاتُ مغاعيلُ فاعلن
(م) بيوسته باد كردث كردون بكام تو (م


 Yآفاقراجينان نشدى


ای در جهان هو واسطه در عقد مشتهر اهـل هنر بواسطة امتدام تـو شد نسام عمن زايــده و قُس, سـاعده منـو و مندرس ز عطا و كلام تو زر با شـكايتست و جهان بر حـكايتـت از بخشش هقيم و سخــاى Aـلم تو مهرست زددروى وسهرست كوزريثت از رشك مهــت و حسد احتشام تـو سيــار' شد مناقـب سيّاره در جهـان ز ز افضال :یى نهايت و ذضل تمـام تو كردون شود جو دوز تيـامت شكافته كريت زمان كند حر كت جز بـام تو كرددهر آنزمين كهتو بروى كذر كنىז




فرخنده برتوعيد و براعداى تو وعيد
ايزد قبول كرده صلوة • وصيام ² تو

ו- بر: بسباز


حرف: (0)


بعر هزج مثن اخربدكفوف متصور
مغعورُ مغاعيلُ مغاعيرُ مغاعيل

درياى معانى و معالى على آن صـبر كانـديشه نيابــد بصغات هنرت راه

 الى Tانكه بهم نامى تـو نخر نهايــد
 الىداىتوتابنده جوخورشيد بر افلاك من بنده ثناكوى توام در مهه اوقات هستند ازين حاشية: تـو مهـه Tكاه


: بر -Y

خوانـد هـه خلق ثنـاى تو ' وليـكن امروز عزيزست ثنــا خوان و هواخواه
 وز5 تربيت صدت تو درمبجلس وخلوت فرمود مرا بـاده و بغزود مرا جاه
 تاحَرغَ " دلاور نشود سغبن بنجشـع در زير زمين باد حسودت شده بنهان



بحر مضارع مذن اخرب مكفوف مثصور
منعولُ ناعلاتُ مفاعِلُ فاعلان
 كر جند ز آن ناتوانیى كه تن بـاك او كشيد

 ع- بر: كاه

 هرجند

دبوان عبدالواسع
そY々

برملك ذلاهرست كنون نضل بــادشاه هون Tبله بر Tب بدند ' از غهش سهاه تنهـا غ غريت معنـت و لبها رفيت Tه ويسرا خنانك يوسف هذيت راز بسر خوشه 7 سیهر همى كوشــن كلاه مهـر منير تاج و سبهر اثــر كاه كوه از سياست تو بهيأت ^ شود شو كاه اسلام راست رايت ميمون تسو رنـاه در بيش ' تو هو نضلعزيزست نيكغواه دارد بـغــدمت تــو تولاْ ز ديـر كاه اشعار او تراست براخلاص او از سرخى شقايت وز سبزى זپ كــاه در حشر بـاد نامـنـ اعداى تـو سباه در دولت و سعادت وملك و جلال وجاه

برحلت واجبست كنون شـك كرد كار TT T ك T Tبله سي4 Tورد بـر تنش جانها قوين حـرت و دلها رهـن ' غم اكنون كذزو الجلال فرج \& داد ز آنبا مايند بند كان ز نشاط شغـاى او ایى خسروى كه از شرف و جاه زيبدت مور از عنايت تو بهيبت ش اقبـال راست راى ههايون تو مدار در دست تو جو مال زليلست بد سـكال مدّاح مـخلصت "' جَبلى ز اعتقاد در خدمت تو كرچه بصورت مقصرست تا باغ را عقيق و زمردّ دهد بهـار r از سوك باد جامـه حــّاد تسو كبود عيدت خخجسته و تو بسر برده عيدها 1 ع

دولت رهين اميِ روان تو روز و شب
نصرت قر ين بغت جوان تو سال و ماه


 د• م: مداح ملكتو عا- بر: عيدخجست: تو بسر برد عيدما

Cdol $=1 P 8$

بحر متقارب مثـن متصور

فعولن فعولن نمولن فعول

كرفته براى تو دولت نــــاه وفاقت ־سِِ دولت نيـكغواه نهچون توخداى T Tنريدست شاه

جويوسفخاصاز جنان \&جايكاه
-جويوسف رسانيد خواهدبـكاه
مينديش كر مر كبت شد تبـاه
بخاك اندرون بــاد ديو سـيـاه
ندارم كه از خانه Tیיِم براه
كشفته شدم جون بآبان كياه ز غم چون ككانم بقامت دو تاه

ا

:
(a) ايا مائه جود و بنياد جاه خلافت كدر متحنت بـد سـال نهجونتو جهان هروريدست هير تويى نايب يوسف اندر جمال '
 حقيقت همى دان كه ناكه تــرا حو تو ز آن بال عافيت يافتى هر آنكه كه باشد نرشته بجاى حنـان ;اتوانم كه حندان توان شكفته بدم^ چون ; نالـع خو تیرم كشـاده دهن
(注) رونتادى r- س، مل : ديد بر: جويوسف خلاصاز جنان جايكاه


ديوانعبدالواسع

بزارى جوزيرمبـكاهشچو كاه
بدينضمفوععجزم זدلِلو كُواه
الا تا نباشد جو خورشيد ماه
قدر بـاد بنده آسرا سال وماه

كرتنــستباور كه|زضمفوعجز'
بس اين شعرمّست وخط بد ترا
الا تا نباشد چهو باقوت سنـك
قنا باد ستُره تـرا روز وشب
-اماثل نهـاده بحْـكت رتاب
|فاضل كشاده بهدحت شغاه

مtoleltilit

بحر مجتث دثـن اصلم مسبن
مغاعلن فعلاتن مفاعلن فع لان
(ar) كنون
 مرا بجز غم تو نيست در حضر Aو نس تـسرا بجز دل من ثيست در سغر هـراه ايـا زعشت تو سر كشته دلبران سراى ایـا بهرد تـو دل بسته نيكوان سباه

اـ د : كرت باور آيدكه ازضمف وعجز ؛ بر : عهزوضمف ؛ لا :كرت نيست كه ازعهز
 نستخ بر نيست ( 7

مرا زعثقت توچونموى تست نامه سياه كهى زسينه بر Tر در انتظار 「 تو Tه رخم شد از رخِ ر نـكين تو بـكونة كاه ز نور خدّ تو پيوسته تيره باشد راه كهىزخد تو خونآسهانشود ${ }^{\text { }}$ ' جو تينغ و خامة تطب الـلوك فرّخشاه جهانِ حشـت وكردونِ فضلو كمبنجاه سبهر شايد i ايوان و مهر بايـد كا كزو كذر نـكند و هم آدمى بشناه ز امن • اوست غضنفر مساعد رو بـاه بدد اوهمهه آزاد كان كشاده شغاه خلاف اوست تسفيرِ شقاوت بد خواه هلال وشدس معاف ومصون كه و بيكاه كه آن بصورت نعل سمند اوست دوتاه مـكر ^ در آشْهُ ُ آنْ لا الَّه الآ الش ويا" وجود تو برصنع كرد كار كُواه درّر ز بهر"' عطاىتوزايد" ازآمواه نـه كرد كارى وهستى منزًّ از اشباه

مرا زهجرتو جون روىتست ديده سبيد كهى زديده ببار در دراشتيات تو خون '
 ز رشك قدتو هـواره خيره باشد سرو كهى زَّد تو خون بوستان بود خيهه تراست غنزة خو نريز و زلف عنبر بيز جهالِ نسل تمِيراك بن اتابك كوست بلنـد هــت شاهى كه روز بار اورا نضاى دولت او بى كـرانه درياييست ز عدل اوست كبوتــر دجاور شاهين بامر او هـه شهزاد كان نهـاده رقاب وفـات اوست ־َبثيرِ سعـادت ناصح از آن زر نجو بلاى كه اين بسيرت راى بلند اوست منير ز جود „لا •نرود بر زبان او هر كز ايا حسود تو در دست روز كار ذليل كهر زبهر ستخاى تو خيزد از احبجار


 - • اー

$$
\begin{aligned}
& \text { r- ج : با با } \\
& \text { الا- مل، س، م: خيزد }
\end{aligned}
$$

ديوان حبدالواسع
EYA
نيـاز يشش عطاى تـو منهزم كردد اكر كنـــد كلاه و كمر غلامـان را هـا هـه ملوك و سالاطين ز زرّو از ديباه دقرّبان تـرا بايــد ' از ستاره كلاه وكر بيزم تو فرتوت بكنرد يك راه
 مـكى بيـاد تو در نـار شـد خليل إلـ وز آنسبب كهنشدنغساينْ زخرَتباهُ "شـسام فتح فزاى و , بنان دشمن كاه رود ${ }^{\text {هنـغ }}$ ويا ^ متــابع امرت ستاره بی اكراه نيافريـد هو تو كرد كار هر كز شاه بخدمت " تو كرنت از ملوك دهر در بنار كنى بحثم عنـايت كريم وار نـاه
 هوایتست همهوالتش r"بديندر كاه

「- دو بيت اخِير در >ج> نـــت

وز آن سببجهد اين نشد زغوفتباه
 - ا- د : كنون r|r بـ -9-

1- ج ج : شايد を- ج : ن ا
 مل، س: از آنسبب كه نشدنغساوز
 ا


نه از هواى تو كردد روان او خالى كنون كراز جهت T نـكه عذرواضعداشت ز مدع تست ههه ساله 「طبع او تازه
 نشسته بـاد جو بههن موافقت برتخت فتاده بـاد جو بيزن مخالفت در چاه
 منازعت سوى نار الجحِيم تافته روى متـابعت سوى دارالنعيم يافته راه شده يــكـى را حسن الهآب یاداشن ^ شده يـكى را سو، العذاب بـاد افراه
 كذاشته تو برينـكو نه صد هز اران ماه
(178

بحرهزج مثناخرب مكفوفمدذوف مفعولُ مفاعبل ' مغاعيلُ 'نولن

بـا دولت تو چون لقبت بـاد زمانـه وى كرده شـكايت ز بنان توخزانه
 ای ديده نـكايت " زسنان تو مغالف
rer-1
 ג- در اصل باداثشث


در مجلس تو ساخته ناهبد جنانه درحلم وحيا وكرم وجود بكانه

جان عدويت تير بالا راست نشانـ
باشد همه ساله جو كَكِ حجّ دِرِ خانها
يكسر متساويست جو دندانi شانه
درياى هنرهاى تـرا نيـت كرانه

اخبار بزر كان كذثته＂جو فـانه
 در＂طبّ تو جوديست منزّه ز بهانه

بـر دشمن تو آخته بهرام بلارَك

 ايوان رنيع تـو ز انبوهى زوار با يكدكّر احوال حـودت بتباهى امداد 「 عطاهالى ترا انيست＇برينش خورشيد بسوزدزتف آننهو＇عطالِدر بـاسيرت خوب تو نمايـد عةlا را دايم بود از سجده اعيـان و اكابر در خخلق تو لطفيـت مـــلًّم ز تكَكْف خاونارسرافرازورخافروزوعدوسوز


米米落
 ا－س، د، ب ：طبعو لب تو ؛ لا ：طبع ودلتو ع－بر：برستش ؛ س، مل ：نهايت r－د ：اعداد توخانه －A بر：ستره

هر كـ ك ا －ا－بر：بر：و：آفت
$C d o=18 V$

بحر هزج مسدس محذوف
مغاعيلن مغاعيلن نهولن
بدا نديش تو جون كردونز ناله '

سزد ' خورشيد بزمت را يـاله
سزد ' ناهيـد جشنت را ر هغّنى
هـ بخت تـرا سُسدست هالله
كل عزم ترا صدقست بستان
باقب-ال و قبول تو قبالـه
جراغ عدل را رسهت ذُبالـه
حو آهوى طپان اندر حباله
كسى كورا نباشد زآن حغاله
نبشتـت T T انـمانبرلوحمحفوظ
سیهر ملك را رايت ستاره است
ايا خصم تو در دست زماi_ه
جو مدَاحان هر جـايى ْ ميندار
ترا خواندم بسى مدح سالاله

رعايت كردن آن لا Aُحالـه
حقو قمرا رعايت كن 5ه برتست
حقوت كهتران چون وام حاله طلب تشريغه-اى بنجسان واله

بود در كردن آزاد مردان
جزاز"وبيشر كنالدين نكردمّ



 لا، بر: جواز تو بيش ركندين نكفتم

مرا تشريف امسالين＇هوالـه
دهان لاله بـر لؤلو ز زاله

هرا با خازن خاصت نـكردى الاتا هِون صدف كردد بذوروز
ز خوبى باد لفظ 「 تو خو لولو
ز شادى بـاد روى تو جو لاله

なが

حرف ("ى)"

ITA 1 =

بحر مجتث مثنمخبون مدذوف
مغاعلن فعلاتن مغاعلن فعلن
 كهى بسنبل ' برتساب فتنــن زمنى كهى بنر كس بر خواب مايـه حـلى

 بغهزه Tفت آزاد كان از T جو لفظ فذخر زمانه بنيَكوى سَّرى جهان فضل مaين الدلوك مجد الدبن

(
人

ديوانعدالواسع
هكان در"و كهر زآن شدند بحروجبل بجود جو بحر وبتلم جون جبلى مغالفـان را هنـعام رزم در ميـدان بنوك نيزه خـطّى وساطـن اجلـى
 اكر جه درعرب و درعجم ستّر كثتست نه شعر اوست بوصف شـايل تو معيطط نه طلبع اوست بنظم فضايل تو ملى

 هميشه تانهودتازه كل جو خاروخسك ز كـِن تو جو شب تِيره بـاد روز عدو ز مهر تو چو كل تازه بـاد روى ولى


بحر هزج مشن اخرب مـكفوف متذوف
مفعول مفا=يلُ مفاعِلِ فعولن
 شايد كهتراجانو جهان ' خو انمز ير اك•' هم راحت جانى و هم آشوب جهانى




دارمتن＇بیسنـكـ ودل تنـك زعشقت زيرا كه بت سنـعدل و تنـع

 بنياد خرد اصل
 در مرتبت ومنزلت＂وحلم وسيادت＂＂مهرى و ستهرى و زمينى و زمـانى
 كر من بسوى خدمت تو دير رسيدم آرْجو كه＂＂تو اين حال ز تقصير ندانى
 تـالالله شـكفته شود از ابر بهارى در يـش تو باد آنك تو جويندة اويى دردستتو باد Tنج

なが

ا

 －اـ د ：حلموسياست ؛ ج • حلم ورياست ؛ م ：حكموریاست Yا－ب ：Tآك ؛ بر：T آنیه
18.

بحر متفارب مشن سالم
نعولن نعولن نوولن نعولن

كهجيحون عطايىو كردونتوانى كه بدر زمينى" و و صدر زمانى نه جزغيب علميست كآن توندانى كرم را مقــامى ستخار را مكانى بتابش جوشهسى ببخشش جو كانى خجسته جو بغتى يـكانه خو جانى بهتّت جو افراختـه آســانى بسر خوانده شهريار جهانى تـوى نيز شايستها بهلوانـى وليكن بیتع آفريـده نــنـانى ;ـدا آيـــ از شش جه جهت لن ترانى كه هر هِند كويم توافزون ازآنى كه تو بر ههه بند كان هـربانى

(目) زمانى


كه توأنسو جانِ هـه إنسوجانى
كه تو صاحب سرِ صاحب ترانی
ايـا افظ تـو كيـيـالى معـانى
بديـدار تـو بـارة ارغوانـى
فرستاد نـزديك 'تـو دوستـكانى
حياتى ' تسرا تازه شد جاودانى
تسرا شربت
الا تـا بود سرد بــاد خزانى

از آن ـانسوجانضرّمندازوجودت
از آ نند اصتحاب دولت مطيمت ايـا راى تـو آنتـاب معـالى همى خواستسلطان عالم كهنُوشَد خو درمتجلس او تو حاضر نبودى حو آندوستـكانى بيادث بخوردى تـو كويى فرستاد خضر بیـبر الا تـا بود مـبز بــاغ بهـارى دلت باد همواره در شاد كادى تنت بـاد يـوسته 「در كامرانى

I

بحر هزج هسدس مصذوف
مغاعِلن مفاعيلن زمولن
خطا كفتم كه توخود صد جهانى
(
هم انــدر قــالب ملّت روانى هم انــر خـاتم دولت نـكينى بقوّوت هون قضهاى آسعـانى

ז- ؟ س، د• ب ؛ T-سوده
Y- م: ترا آب



دبوان عدالواسع

سهـر هير در عهــد جوانى ســاك رامحى جون بـا سنانى كه در إنديشه آيد بيش از آنى كه تو رمتم تن و حيدر توانى ' تـرا بِرْيست بـا ایـزد نهانى برمح خطّى و تـت درنـدة • زْهر: شبر زيـانى بجود Tزاد كان را ' ميز:ـانى همى خيزد ز طبع تو معـانى ز تو خيزد كه تو دريا و كانى
 شد زدر كامت ^ T اب ز زند كانى بكف برنسه شراب ارغوانى همى خور با نديهان دوستـكانى كرين معنى نداند كس تودانى نيايم بيش خدمت تـا نخوانى كر آرم " هرزمان بيشت كرانى
: prs
: $\boldsymbol{y}-\mathrm{r}$
7-
\&r^
كرا شد جز ترا هر كز مسخّر
شهاب ناقبى ' خون بـا خدنـكـى زمردى وجوانمردى هر آن هيز
سندتر خشوتيغت زوالفقارست ترا بِريست با هر كس طبيمى بساوقتاז كه تو در كوه و بيشه
 بجـاه افتـاد كان را دستگيىى همى زايــد ز راى تو دعـالى معالى و معـانى راست كويى بدينشر بت كه خوردىدادخواهي ز بهر آ نـكه كر هیه تلخ بود آن جوز Tنشر بت رختشدارغو انر نـك همى كن با حريغان تازه رويى كريها من بـبانم دوستدارت وكر چه مدح خوانى يـشه دارم سبك كردم معـاذالش بحثمت
$\qquad$
r- د : هيدر روانى كا- لا : ثابتى كفيده ؛ ب : كـيد
 -

الا تـا نعهت عُقبيست ' باقى
دل و عيش تو خرّم باد و شيرين
ز ككتى حصنه تـو نيك بشتى
ز دولت بهـر: تـو كامرانى

隹

بتر هزج مثـن سالم
مفاعيلن مغاعيلن مغاعلن مغاعلن
( الاای أبر نوروزى شبانروزى بهنمانى نه از كريـه بياسايىى 「 نه از ناله فرو مانى
هو بر كردون كنى ناله كند درسـاعت اززاله بكردار صدف لال

كهى میى نج بخروشى كهى بیدرد بر جوشى دُّم چونطبَ هدهوشى
كنى باْ كوه نقاشی كنى بـا با باد جـاشیى كنى در باغ فرّاشیى چ كنى در بیحر خزّانى




ديوان عبدالواسع
جودامندر' فلكروزیزمندوصنعتآموزى 「

كهى با باد انبازى كهى با كوه دمسازى

بشكل مردم جنـكى كرفته تيخ در هینـكى •

بسان جه-ر: زنـكى تن آلوده بقطرانى
سفير بعروجيجو نى ² نديم . باه و كردو نى
بَشير كوه و هامونى زَعيم باغ و بستانى
ز باران هر زمان صحرا كنى بر لؤلؤ لالا تو كويى دست مولانا ;ظامِ دين ^ يزدانى
 سبهـدار عجم ميرى " اجاجل محمود كاشانى

سرافرازى كه درعالم نبودست و نباشد هم ز ميران بنى آدم بجود او را كـى ثـانى
كلامش جوندمعيسى ضهـيرش جوندلـجيى
جينش جون كـموسى لطيفـوباكونوراكى
 مـــانى جيحو نى
 لا

そそ।
زبان كردد ههه شـكَّ دهان كردد هـه عنبر بنان＇كرددهـهـ كوهرجودرمدحشسخندانى

كه بيش او كَّه و بيگَه نهد بر خاك بيشانى
ايا رايت ز بهروزى گَفَت در دادن روزى ＂وياعزمت زیيروزى اضهيرت درستخندانى
عروس ملك راز زور سـهر جهود را اختـر هسام نتح را كوهر 「س الى عقـل را بانى
 بهت خون فريدو نى بدولت جون سليهانى

از آنجونفضنلمذ كورى كهجـمزفضل اراجانى
بجود اندر جهان طاقى كليد كنج ارزاقى بنـاه خلق Tفـاقى عزيـز شاه كيهـانى
ز راى تست سـل و مه ز عدل تو كه و بيـه
فزوده تـــر مُلك شـه كرفته فر • مسلهانى
حو براعدا كـين آرى جو براحباب زر بارى شهـاب بدر ديدارى ستحاب بدره بارانى
جو جرخ اززهره زهراجو باغ ازذينت زيبا


 0ـ از نستغه＞مل＜است ساير نستخ ：در

ديو انعبدالواسع
 ببزم اندر جنين باشیىرزم اندر چنان مانى
فلك همت مَلك دينى آتّ مرور اجل كينى ببخشش عمده 「 اينى بـكوشش مايــه آنى

ايا هرشاعر و راجز غ ز مدحت واله وعاجز ايا هرمفلق ومعجز • زشـكرت قاصر ودانى


سزددرنصل نوروزى كهر خاز •، بر افروزى بسر سبزى و بيروزى بـادى و تن آسانى
زلغظ مطرب دلكش نيوشى بيتهاى شوش ز دست ساقى مهوش شراب لعل بستانى

ایا كرده سر نامه مديحت خاصه و عامـه "ميانها بسته حون خامهبامرت جن وانسـانى
عروسى بينىاندر خور شرف برغرتَ اوافسر
لطفـورعقداو كوهر،جوابنخدمت^غفروخوانى
ز خو بى يافته مايـه برو بسته جو بيرايه سخنهـاى كرانهايه به از ياقوت رمّانسى
 اندر جنينباشى برزم اندر جهان مانى ؛ م : برزم اندر جنيت باشى بيزم اندر بدان مانى



كرازروى

الاتا از كل و تسرين كند بر زهره وبروين
زمين را بـاد فروردين جمن را ابرنيسانى
سعادت باد همرامت زيادت هر زمان جاهت
ميان بسته بدر كاهت هــه ميران بدر بانى
تضا حـكم ترا طايـ قدر امر تــرا تابع جهان بْت＇＇ترا صانع فلك راى ترا عانى
قرينت دولـت وافى معينت ايـزد كانى
رهينت اختر جافى مطيمت عالم فـانى

$$
C^{d_{0}}=18 r
$$

بتر مضارع مثمن اخرب مكفوف مفصود
مفعولُ فاعلاتُ مفاعـِلُ ناعلان

ديدار تو ختجسته تراز سايـهن هـاى（x）

جاهت نهـاده بر فلك المستقِم مباى
كيد عظيم كآفت آن بود جان كزاى امروز هست و بادهميشه خنین 「 بِجاى

جودت نـكند كان فلكرا كرفته دست كـر ساختند طايفـن ملحدان تُـرا منّت خداى عزوّ جل را كه جان تو
$\qquad$


دبوانمبدالواسع

جستن بغضـل توّتورستن' بحسن راى مردان جنكجبوى و غلامان جان رباى برّ تو بر r ${ }^{\text { }}$ تو نيزدررعايت ' خلقش " همىنزاى مهتر زداد نيستوسبلت بدان "سراى همواره بخت نِك ترا بـاد رهنهاى

بوشيده نيست بر تو كه نتوانز حادثات وز هيج كس بلا نتوانند دنع كرد ليكن ترا دو هیز نـكهداشت ز آن
ايـزد همى فزايــد هرروز جاه تـو بهتر زنام نيست فضيلت درين جهان تـا رهنـأى خلق ستـاره بود بشب

تو با سماع ^ بر بط ’ ' وناى و مخالغت سر باز بس "'جو بر بعووسوداخ "'دل بيو ناى


بعر متنارب مثن سالم
نعولن نعولن نعولن نعولن
"ويا 「
كa محهود خلقى و محمود نـامى بزر كان كه تـو در هنرها تمامى

ع ع- ع : ع ع بابت




جوعيسى كهلطف دتحيى العظامى

 بوقترز انت " ${ }^{\prime \prime}$ "
 بسيرت يسـنديده خام و عامى
بقدر Tانت زمينى كه بروى خرامى الا تـا بود سـيرت خـاك رامى بنزديك سلطان عزبز و كرامى

جوموسى كه جودمجرِى| المِو نى برایمُضى زمانسه كند دولتت ر ا مريدى بـاه لطانت ^ همى شـير بيشه ز عــلت هميـهُ بههت فروزنـده مللك و دينى مر از Tآسـان برين بלنرانــ ال هههساله بادى ' از ينسان كههستیى

صيام تو مقّول وعـيد تو ميمون
rr مراد تو حاصل معلز 'تو سامى

$$
\mathcal{E d o}=180
$$

بحر خفيف يغبون متخوف
فاعلاتن مغاعلن زملن









ديوان عدالواسع

هصن معـكم كماده ' هر مامى هيش تُْتت رسيــد يك راهى
در هده شرت و غرب در كامى نه هو راى تو بـر فلك مامى شود از هيبت تو خون كامى آسـسـان برين 「 نه سزاي هر كرا نعهتيست ' يـا جاهى الز حو من بنــده هوا خوامى فـلك آرد بِدـب گُ كامى در جهان هیِ غانه و چاهى

ملك مغظم كرنتـه هر دوزى
 نِيست از در كه تو عـالى "-د نه هو طبـ تو برزهين بحريست كر !ود دشهن تو شون كو هى اى بییش بلنــد هنـتـت تـو -ديه ر ندان غ سزای ز ندان آن چنان دیه ^ بس توازد ساخت توده خــاك را درین مــدار از درِ ملك "" تو چو من بنــده تـا نبـاشد جو كمبه و زمزم :ـر سر ناصعت بود تـاجى در لـب حاسدت :-ود آهى
$\square \square$

7- بر ' سرای
0
ديد ز ندان
R-1
(
V- لا، ب : هـتو - •

Cdo 184

بحر مزج مسـدس معذوف
مغاعيلن مغاعيلن فعولن

بامكان باى بـر كردون نهاذى مـعان دانش و قانــون داذی بسيرت بــا فرشته هم نزاذى جو معِن زايــده بــادست راذى هم اندر ملك صلططان بانغاذى
 ستوده سيرت و نيـكو زنـاذى دِِ كنجـ كرم بـر من كثازى ز هر ' نوعى مرا تشريف داذى خلاصم ده ز دست مبر شاذى جو نارى Tبى وخاكى جو بذى ^
( j ( x ) سههـ دولـت و خورشيِ دينى
 خوقُسَ ع ساعده بـا لفظا خوبى هم انـدر دين يزدان پادشاهى
 ايا صلرى كه اندر ملك و دولت جو من بيشت ميان بستم بخـدت بهر صدرى مرا تعريف كردى كر اخلاص مرا نزد تو حقَيست مبیشه تـا نبـاشد در طبـايم

جنانك از جاه ` تو احرار شارند
هـهـ سالـه ز مولت شاد باذى


r- بر: رادى

رای ؛ ب : جنان كز ؛ بر: جنان كزراه

I§V
：جر مجتث مغن مخبون احلم
مغاعلن نفلاتن مغاعلن فعلن

سديسد دين عـر بن على نوزادى
حسامعدل＂تو ببريده حلت يدادى بناى ناصح تو هون حرّم 「 بآبادیى ببو ستانِ لطف در •＊و سرو آزادى از T انك اوجوعروسـت ز بس عطا كه تواهل نياز را را دادى از آنكهى كه ز بانرا بنطقبكشادى
 زخلق خويش تو اندر ميان بغدادى هر آنِج بودى ويسرا زغايت رادى بستحقَان ；ـان خواسته نرستادى
（ ستحابجود تو بنشانده كرد درويشى سراى حاسد تو جون ادم بويرانى بآسمان شرف！جر جوقرص خورشيدى زتست دولت نازان وتو بدو شارادان نياز مندى مهدوم كثت خونسيهر غ بخدمت توفصيتان همه هيان بستند
 اكر مدار لطانت ديار بغدادست


$\qquad$



 زبانيفتادى الا با با نوزو بهى بـبـار

قدم بجز برضاى خداى نتهادى
ز بهر تربيت آهل فضـل رازادى

ز＇و بيش وضيع و شريف اززادى＇
هميشـ تـا نه كثيفست كوهر بادى

خنانبخيرى，اغب كهبرممينهر كز ايا كريم خصالى كه كويى از مادر ممى روم سوى در كاه شـاه تاكردد كنم، كر از تو بسا زسفرمدو يابم، هميشه il نه خفيفست مر كز خاكى انى زفرّ دولت و تأييد بخت وسعى فَلك ُمدام مقبل 「 و معبول و معترم بادى

$$
C^{d_{0}}=18 A
$$

بحر هزج مسدس محنوف
مفاعيلن مفاعِلن فسولى

بداندست دُرافشان • جونستحابى
سبهـر متحمدت را آتتـابى بهـْت ملتجـاى شيخ و شابـى كه ：تـدبير بـا رای صوابی
（
 بسيرت مقتداى خاص و عـامى كِ انضال

يـششريف ووضيم آزادى

Y－Y－

بسان بـاد و خاك و نار و آىى خرد را كان و دانش را مآبى' ز بى كاريست بسيارى خرابى اكر \& با آن نبودى بى شرابى كر آنرا تو بزودى در نیابیى الا تادر ${ }^{\text { }}$

بوقت لطف و حلم وهيبت و جود ايا زَين و بهـاى دين و دولت اكر چه در مهّاتم بدين ببى كارى دلـم خرسـد شود يـكبار كى كار من از دست الا تا بـر فلك باشد كواكـب

حسودت باد دقهور از وجودت كه او اهر يـنست ^ و توشهابابى
\% 188

بحر رمل مثـن معنوف
فاهلاتن فاعلاتن ;اعلاتن فاعلن
(

كر حیه از دستار دارانى تو كوىـ ז' متزلت


ا-
ع- مل : وكرى 0ـ مل : اكر آنرا بزودى درنبابى ب، مل, بر : بر
(受


\&01
ور جه هستى شهر يار دين و دنيا رأ وزير '
خويشتن ${ }^{\top}$ درخورد آنمنصببـكسنتووهالى
ورجه هلمكمشرت ومغرب كنون دردست تست
از تواضـع هم بر آن طرزی كه اول بودهاى
تـا بيفزودست در مراعـات • حقوت كهتران بغـزودداى

روى دولت را بدست راى خود بزدودهاى
نام ونتـك خويش را نالودهاى هر كز بظلم ز آن بَّون ديده روى دشمنان آلودهاى

از غبـار بـار: آتش نعـال خويشتن

- روى كردون را بدود هاوبه اندودهاى

آنتـاب ملك تو تـا سر ز مشرت بر زدست شخص اعـدا را بشکل مـاه نو فرسودهاى

فرت دولت شد ڤ־ـم در خدمت تو خون قلم
"تا تو از همت قدم بر فرتِ فرقد سودهاى
r- ب : نيغزود•
Y- :ر•لا، م، ب: خو يشرا
1- بر : دين ودنياودرم

: تخت : V -


؟" لا، بر نيــت الـ اين بيت در لا، م، بر نبــت

ديوان عبدالواسع
از حوادث ز Tن قبل آزاد كان Tاسودهاند كزرعايتشان＇توهر كز يـكزمان＇اناسودهاى انى
تخم نيكى كشتهاى بسيار در \＆هـد نخسـت
لاجرم اكنون بحهدالش جز آن ندرودهاى
نام تو كرّ و بيان بر T T T كر چه تو نامِ • نظير خويشتن نشنودهاى
از كـرم سوّال راץ نعدت بسى بخشبدهاى
وز لطافت بر كنه كار ان بسى بخشووماى＾
كر بنظم و نثر بستايم ههه عمرت رواست
ز آنك بیش ：بادشاه خود مرا بستودهاى
ور تـرا تـا زنده باشم بنــده باشم واجـست

تـا قِيامت ديـده بخت تـو هر كز مغنواد ［₹017］．

米光米

هـ لا به بر ：با
＾－اين بيت در＞ب＜

خ－بر ：ب－تود：



1

بحرمتتـ منـن مغبون اصلم
مفاعلن نفلاتن مفاعلن فعلن

ايا ' ستار:
خوشير بوده وكرده ڤضنا چو رو باهت
ميانسنـع رها كردهروى جونماهت
بسيرت كل از آن بود ععر كوتاهت
زجان بدند هده زير كان هوا خواهت
جو كوه :ودىواجرام كردْ جون كاهت
حو تن بخسست همى از حرير وديباهت
بميش خويش سيـيده دم و شبانـاهـاهت
بنَواب بينـم با خود نشسته يك راهت
خراب شـد تن من زين ونات ناكاهت
اكر ز زارى حالم كتند T كاهـ
 r- س،
 -

دبوان عبدالواسع

از T انكهى كه تهى ماند ازتوخر كاهت
جد｜فكند ستـاره ${ }^{\text { }}$ من با تويى كه نِيست بهتّت ملك • باشباهت از آن مريد و هطـيعاند بير و بر ناهت ثقاوتِست عدو را سنانِ جان كاهت بغرمدين و سـا كين نالـه و آهت
صبور باش كه صبرست بهترين راهت
جو در ：رستش إيزد دليست يكتاهت
تزوده باد جهال و جلالت＂＇وجاهت

جوخر كهيتـ＇دلمنزغمهـه＇سوراخ ；ـرات داد زمـانـه ز تـو بتكليفم
 بكاهِ دانش ودولت تو بير و ！د نايىى
n اكر جههـت سزا كر كنونرسدهردم جزعهكـن كهجز عنيستدرخور عقلت＾ برفتـه ازلـى بود بايـدت راضى هميشه تا كه مه نو بود در الفزودن ${ }^{\text {T }}$

خـكيدهابر كرم بر كران＂י آنميرت
وزيده باد لطف برر وانT T شاهت

かも口


 －ا－بر：جمال جلالت انز ايش درنـنـن بر نـــت


بتحر مضارع مثتن اخرب مكغوف متصور
مفعولُ فاعلاتً مناعيلُ فاعلان
 رفتازجهان برون وبر آورد رفتنش ' از سنّيان بخاصـه ز انصاريان دهـار شيخ الشيوخ جابر عبداله Tنك بود دست اجل بـكند درختى زبن كه داشت دبن بيخ وزهدشان وورت عبركـوعلمبار
 باراى يیرو بغت جوان بود وتـا برفت بـر دوش شرع رايت او بود طيلاسان در كوش دين هدايت او :ود كوشوار


 در ياى علم بود" و زعالم كنــاره كرد

1- س : نيامد زرفتنـ ؛ ب : فرقتش
 (叫) Y- צ : جابر بن عبداش كه بود

「 Y آ مل : باشد الـ ب : بود زعالم ...

دبوان هبدالواسع
\&○入
تـا او برفت نيست جدا ٍك زهان مرا
 جون رود زارو نالان جون زيرَّنز ار هر چند كز دلايل سور ند هر • جهـار وىتن جز عمـكن كه جهانست ^ مستمار آرى شـغفته كلنبود بی خلندد • خار • باديسـتدهروعالميان 「" يـش ور حون نهنأع جاى كنى در \&' بِنْ بحار وز قمر اين بر آوردت جور دوز كار اسلام را هعان تو بود ه آهنين حصار زات تـو خلت را ز بلا بود زينهـار داغ برادر و بــر تو درين ديـار درشروت وغرب مدّلو نه در برٌو بحريار nوز ندهتر مصيبت تو صد هزار بار
 عن بـا حنین حهار صفت در مصيبتم اىدلطهـ مبر ' كَه خدايست بى شدت ننـL نبـود راحت بیا باز يستصر Sع و آدهياننزد "' اوتنرو كر جون بلنعه بـاى نهى برسر جبال

 ای از اجل نياف:ه زنهـار يك نفس
 كر هـه نبود آن دو سعيد شهيد را امروز از مصيبت آن هر دو مهترست

ا ا- ب-

 بيتدر ب جنين است :
آرى شـكف كل نبود مى بلمد خار بـ شـدت فنـا نبود راهت بقا


 بيت در نـتخن لا و نــنه :ر نيست .

زيـحرا كه بود ثالث ايشان جو تو كسى وامروزنيست ثانى تو كس درين تبار علم تـو بود سـاعد تحقيت را سِوار زهد 「 تو بود ديــدة توحيد را سواد
 مر ك تو كرد بشت ححقيقت دو تاجوتوس جامه كبود و نامه ميه خلق بى شــــار بىروى سر خ و موى سيبد تو كردهاند لب بسته دلثـكسنهجـر خـستهجانفـكار كر بارم از دو ديده ستاره عجب هـدار كردون شود بروز قــامت ستاره بار در دو كه بر مصيبت تو بـكريم جو ابر زار
 جون رنتن تـو روز قِـامت بعن نمود زيرا كه ازغم تو جو كردون خهيدهام كاه از تططيعت تو بنالم جو رعد سخت نركس مثال و لاله نهـاد وبنفشه وار ديده :ُر T ب و سو خته دل كوز قامتم ـياقوت سرخ وسيم ستيد و زر عيـار جوناشكوموىو چهرةمن نيستدرغدت نغس عزيز من زغهان تو كشت خوار طبع جوان من ز فرات تو كشت يیر جشمى كه جز لقاى تو T نــــرا^ نبود كار جسـى كه جز بةالى تو آنرا تار يك شد ز فُرقت تـو هون دهان مار مار باريت شد زحسرت تو جون ميان مور





 Q- د
 لا: ال از بر، لا : اندر

دبوان عبدالواسع
 لغظ درُر زشان ' و ز بـان كّهر نثار دارد بسـرت بــر و جــد خويشَنن در علم بی 'tجـايت و اقبـال بیى كنار تابس زه دير برسلف 「 خو يش بكنـرد
 آناعتقادخوب كهدرخواجهبودهاست غ، فرمـان ده ملوك و شهنشاه كمعار،
 در^ اصط:اع تو همهامروز جلوه ‘ كرد خلقى ز:-ان كشاده زبادت ز صد هزار كورا هستند لاج-رم بدعـا و ثخـاى او جون "'يافت اينخبر جِبلى شد جو آنجبل" كر داشتى اجـازت غيثت ز إدشاه ور يـافتى اجازت رحلـت ز شهريـار

 بیذير عذر او كه نكردست جهع كس هر كز ميـان خدمت سلطان و اختيـار

 تو در جوار بغت ههايونو آن "'شهيد در رحمت خداى جه-ان ساخته جوار

خلف ؛ مل : ازسلف





بر مشهدش وزيده ز باد لطف نسيبم
برمغنجعشجـعيده ' زابر كرم تطـار

32do jt

بحرمشارع مثتناخربمكفوفـمحذوف
مفعولُ فاعلاتُ مفاعيلُ فاعلن



آ, ! ور خــه شود


( ناكه شهيد كثت هو هم نام
دنيا يتيم بـود ز احـرار بيش ازين
بآنغ كريمقدرْ جفا كرد روز كـار


 كر حیه كنون بدار بقـا"رفت مهترى




^- د: بندارد او كههـتور


دبوانعبدالواسع
شخصى كه در جبان نبود زو كريمتر
منت خدايرا كه ازر مـاند :-ادكار از هيبتت تــو نيست عذابى الـــم تر اندر جهان نُودوز لقهان حـكيم تـر كشتم جو ${ }^{\text {T }}$ خبر بشنيدم

اى صاحبى كـه طـايفه دشـنــانت را درشرقوغرب تيستستخترز تو' جنانك بودم ز شوت خدمت تو مدتّس سقیم

جو نانكُّاستمامت كارم ز جـاه تست
هـر روز بـاد دولت تو ² مستقـم تـر

8

بحر رمل هنمن متذوف
فاعلاتننفاعلاتن تناعلاتنفاعلمن,
(
شد ريـاست باهوان و شد امـارت با خلل
تامقام اين جهان از خويشتن خالى كذاشت ذخـر اسلام و جـالِلِّ سـاده و شـس دول

در جهان Tآمد بديـد از رفتـن او اضطراب

r- س ، مل : هيندا نكه ؛ ب : جون بانك
Y- : بثنودم

ع- ع: جاه نرا
0- مل، ب: خهار 7- 7- م: سادت؛ ب: جلال وساده
اتباس شدهاست

مردمان را ناله كردن بر' و;ات او كنـون
شدصناعت جونعرب رانو حه كردن برطلل'
شد سرشكمرد وزن خوندر وناتاو كنون
داغ او كويى كثاد از ديدهُ هر يك؛ 'سبل
از كريهى و زلطيغى بود iـا روز بسين
طبع او دور از ملال و نفس اوباكاز زلل
جون در آمد امر ؛-زدان خلق نتو انند كرد
بـا رضاى او خلاف و بـا פضـاى او جدل^
كر چه هستيمّاز جبالتوززضلالت روزوشب

كه خريدار •'غرور و كـه كرف:تار علـل
عاقبت خونديِكران خواهيم كـتن ريك بيك
بسته بـند"

مشـكالات عـالم غ_دار نتـوان كــرد حـلز
تنـل بـاشد بـا وضا بيوسته ريدان حـكـم
كند باشد با قدر 10 هـواره شـشير اهـل17




بلا


دبوانعدالواسع
كر اجلرا دفع كردى در همه عالم ز كس
حشهت و جاه و قَول و نعهت وهال و خَول
واجبT آن كردى كهجون خضر يبدبردرجهان
تا بنفخ صور ماندى زنده آن صدر اجل'
بيش از بن در نظم كردنطبعمن بودىسوار
:-
از ونات او جنـان كثتم كه در بيتى كنون
هر زمان عاجز ذرو مانم هو اشتر در وَمَلِ
كر یـهه يـكبـاره ز نأير ونـات او برفت
از تن وجان و دل ما هوش و آرام و جَنَل
شكريزدانرا كزو ماندستفرز ندى كههست
فرّخ آثار و خجسته طلمت و و نيـكو عمل
صـر عـالم بوالمعـالى بــر عالم مــير شاه
Tآسـان جاه و بحر علم و خـورشيد امل
T آن خداو ندى كه بر كردونسجود Tرد هـى
راى او را آنتـاب و هــت او رازحـل
و آنْ خردمندى كه اندرهيج وقتى نكنرد
بر ضمير او خطا و بـر زبـان او خطلT




در هنر دارد فزونى بر هده |قران خويش
جون متحمد بر خلايق جون شريعت بر ملل
از خلافش لمل كردد دشهنان را چون شبه'
وز ونآثش زهر كردد دوستانرا جون عسل
الز جلال او فلك بيسوسته باشد بـا' حسد
وز جـهال 「 او ملك هـواره باشد بـا ختجل
تـا شد \& از جور ستـاره دشدن او مهتتحن
تا شدء از دور زمـانه حـاسدلْ او مبتـنل
اين بود همواره خون سيماب لرزان ازذزع²
و آن بود ييوسته خَونسيمر غ ينهانازوَجَلّ
زنخر دارد بـر هـهـ سادات كـيتى از^ شرف
فضل دارد بـر هـه اشراف عالم در مدل
هدتو Tآتشبردخان و هـهچو كو هر بر سفال
هـهو كردونبرزهين و همتو دريا بروشل"
ای شده نـام تـو در عـالم بــهروزى سهر
وى شده راى تو در كـتى بیيروزى مثل
كر نصیرالدين ‘’ زدنيا رفتبيرون ناكهان
تو جزع عفزاى وراضى باشَ بر" حـكمازل

 Q- لا: وسل؛ بر: سبل •ا- ب: نصيردين لا لا بـ: در

او بعقّى رفتو تو بنشين' بـباى او كنون'
در مقـام مجترى خون آفتــاب انــر حْمَ

تازه باشد جان او •كزوى جوتو ماند بــنـر
تا نـكردد مور مار و نال سرو و كاه كوه²
تا نـكردد سيـم سنـع و عود بيد و شهد خل
باد طبعت شاد و كارتخوب و جاهت مستقيمr
باد بختت^ ر ام وخصهتخوار و امرت مهتثل

- =

بحر مجتث مثن مغبون معصود
مغاعلن فعلاتن مفاعلن فملان

برين هصيبت"' ناكام و وتعت ناكاه وكر كنمزدل"وديد كاندر rآتشو آب
 م: او




عجب مدار كه نتوان كزارد' جز بتخْين حقوت تـعزیت r سعد ملـك شاهنـثـاه




 كهى فرو برم از داغ اين مصيبت سر كهى بـر آودم از درداين تطيعت Tه
 شدم كشفتههینان" كز تفـ خو كوه بود تنم، شه زدرد او جون كاه
 از
 چو لیل بودرخمه شه ز ر نجاو چون ذر

 كهى چو مـاه شوم كاسته باوّل ماه كاى جو شمّ شوم سو ختـه بآخر شـب

ز جاه :ود جو جهشیـد دوز وشببر زقصرشّ سوىقّر وز كاهشدسوى جاه ; زقدر بودجو خورشيدسالورهه درقصر 10 حو اندر آمد حـم خداى عزَ و جل




 چینی


نه بادشاه و رعـت نه بير و نه بر نا
 در 》 بو بر ه جنيناست :


ديوانعبدالواسع
\&71

و كرشوى جو نهنـكـ دمانتو دشمن كا. قدر بر آوردت T اخـر از نشيب مياه وركر شوى بذَا هارهدان'تر از روباه قدر بیاره نتكردد هدر چو Tمد كاه جومشكتسودهذوايب'جوسيمسادهזجباه خـداى واسطئ عقد را هميشه نــكاء؛ اكر شد از نـكبات زمــانه فرع تباه اثير دين را يـزدان ايا سـخاوت تو بر فناى مـال كــوان جكـر ز درد متاب وروان ز ر نج مـكا اكر خو عهد سمن بود عمر او كوتاه عدوت راز اجل هلك باد " باد افراه هلك بهدحت تو لبكثاره بى اكراه شقـاوت ابدى غ" بـا مـخالفت همـراه


اكر شوىجوبلنککزيان تو كردنـكش تضا در افكندت آخر از فراز جبـال اكر شوى بدهْا حيـله كر تر از دردّاج قضا بحيله نـكردد هبا هو آهـ بسا كه ريخته شد ز ير خاك وخواهد اكر ز عقد كـرم كــوهرى بشد رـد دارد
 اكر ز ونيـا تحويل كرد نجم الـدين الـين ايا كغـايت تـو بر بقاى ملـك دليـل اكر بــار بة-ا رفت نور ديده '-سو توسال وماه زr اقبال تازهباث وليت را ز امل ملك باد" باداشن" فلك بطاعت تو سر نهاده بـى تكليف
 غريق رحمت جـبـار بـاد سمد الــلك

شده صحيفه اعهال ^"او "تهى " ز زكناه


 باد هلك



$$
9
$$

بحر خغيف يخبون محذوف

> فاعلاتن مفاعلن زَعَلْنُ
بض
'

بحر هزج هـدس محذوف
-هفاءيلن مفاعبلن نعولن



(a)


ديوان عبدالواسع

محلى كر برون آيد ' دو هغته ز رشكع T ان بخــاك اندر نهفــه

فلـث دانست كانـجم را نبـاشد كرامى شتخص او را كـرد نـاكــاه

جو كل شد ناكهان در خاك بنهان كلى 『 ويرا ز دولت ناشـفته

A

بعر هزج مسدس معذوف

مغاعيلن مغاعيلن فعولن

بر آى ازخاك تِره كر توانى
رخ از خو نابه كرده ارغوانـى
جدا كشتى ز چندان در يغـا رفتن تو در جوانـى جهان از بـادة نـا مهربـانى بطبـمازدستدشمن دوستکانى هو ز آب ز ند كانىشتخص فانى كهلغظش" باشد آبز ند كانى
(r) ايا شادى كه توغدرسو ك خود مار اببينى دريغا ای نجيبْ دين كهبسزود در يـغا هـردن تـو در غــريبى r بدستت^ دوستعانى داد ناكاه هماز خوىخوشتتبودا ينكخوردى زلغظت•" زنده كـدتى كاه بذلت ندانم تاخود T فنKس خون بهيرد


 11 - لا، بر، لطفش
\&Y1

بجان كردى اجل ر| ميز بانى
تّه شد كوهر درُ ج مدانـى
نبودت از ههه ا حر ار ;ـانـى
بخرّم رويـى و شیريـن زبانـى

همى الالن خون بـاد خزانـى
كنون باشنده: ' سنـكين مكانى
بزير سنـع خارهحند مانى
كه تو نیدر خور جايى چینانى
هـسى هر هـاه عـاه آسهـانیى
بهاندى" در سراد جاودانـى
ز انـواع بلاى ابن جها;-ی"
درين ايـام هر كز بر كـانیى
كه تو شایسته دار الجنــانـى
هر آنییزی كه دی كردینهانى

مرتيهـا
در آن ساءت كه توازرادAردى'
سيـه شــد اخت:ر :بـرج معـالى
نبودت در هــه T Tنات همتا بنيكو عهدى و T آزاده طبیى '
ندانى تاعزيزان تـو همى كريند جون ابـر بهارى مـكانت صدر ميران بودازينيـش [ [Y • ••] مكر T كه نهای زاندازء خو يش دوروز اندر سرار^^|ززون نهاند اكر بودى تو ماه آسهان جون ! بر هیزى كهانى برده :وديم" بجزمر كـتو كآن تـكنرشتمار دماد ايزد جزا داز الجنانـتـ"


زتيـار وناتتوندانى؛ بر: وفاتناكهانى


 -

ديوان عبدالواسع

شهاب الدّين جز اسباب تهانى بطبع باد مايل شارمانى ملك كرده بهيشششمدحخوانى

بس, ' اين تسزيت هر كز مبيناد ز نفسش باد زايل دردمنـــى ;لك جسته ز قدرش سرفــرازى



بحرمضارعشتناغرب مكنوفمتخنوف
رينورل ’ناعلاُ
( بشناس حّق صتبت ديسرينـ مـرا










q- ب: دلى


ديوان عبدالواسـ
ور جه تراست ريختن خْون من مباح' در تصلد خون' مادع فذر بشر مشو آز اده يوسف بن مدهد كه بخت او
-بر T آسهان كثيد \& ز اقبال تخت او
زيباتر از تو در هـه عالم نـكار نيست

يـكساعت از غم تو دلم دا ترار نـست
جزسو ختنصناعتو جز كريه كار نيست
تا جون شکكفتهعارن تو لالهزارنيــت
تا جون رخ بديم تو نقش بهار نبست زبيرا كه درزمانه بشوخيت يار نيست"

كثتم در انتظار وصال "'تو سوخته خرّ كور ازتِير غهزة تو زبنهار نيست 14 جز جان مستهند و دل سو كوار نيست در دل بجزز محبت تو نيست روز و شب

حُرى كه جود او بـكفـ رادمايهـ كثت
احسان او سباه امل را طلايه كمثتِ
كر من زدرد عشق تو بخروشم اى بـر ا بر تو جهان ز هشغله بفروشم ای بسر
1- مل: ملال ع- بر: نهاده
 'У-II تو مراد بر: وفاى ؛ب: بییال


 در هيجّ مجلسى نشود بی جهـالت تـو

 دوش ازغهان ثنرقتروى تور فته بـود




بر آفتاب كرده ز عنبر هلالها
ای از بنفشه ساختهبر كزمثالها"
هاروت تو ز شهبده دارد مثالها ياتوت تو ز مaجزهسازدرّ دلبلـهـا



ای داده بر بانانُعشق تو روز كار
از بمشكسودهبرسـنساده"خالها




 r|


كردون بعهرما و زمـانه بسالها
تا كردمى فداى تو بسيار مالها جندينزعشتّ كآخر كندخداىد كر كو نهعالها بينم ز مدح مبلس عالىمنالهـا

نارد بعاشقى و بخْو بیى
الى كاج "منزخواستهعفلسنبودمى دستمتهيست،ازقبلَ آن مهى كشم
 كر نيستاززمانهمنالى "مراكنون
;رزانـكى قرينة راى رفيع، اُوست
آزاد كى نتيجهُ رسم" بديـ اوست"

يكَباره ر اه دوستى من رها "' هـگُن دست مرا زداهن" صتحبت جدا مـكن
 هر ساعتم برنج د كر مبتـلا مكنن " بيراهنم ز درد جـايـى قبا مـكـن جـان هـرا نشانه تير عـنا مكـن

جانا بداغ هتجر"' دلم مُبتلا ז'مـكن تا ياىمن كشاده نـكردد زدامٌ عشت بيـانه وارروى كيرمكهاومان نـكنىيك نفس" مرا مرا هر دم زدن مهوش بعـهدا فبـانى راه هر ساعتى كـان خصومت هـكن بزه
r- ب: بعشق
: بر - Y
چ- ب : كزارم : rer

هـ مل: بدين

ا- مل، بر: جو ماه و تو
ع- س، مل: ملالها
. -ا- بر: بم


 -

هـجّون زمانه بامن مسـكيت جفا مـكن
بشتم جوزلفخويشز هـرتدوتامكن
 جز بر نجيب ملك خراسان ثنا مكن

ای فـخر دلبران زمــانه ز نيـكوى' بختم جو جشمخويشزم محتنت دزُّم مدار كر بايدت كه قبلة آزاد كان شوى ور.بايدت كه خلق ثناكوى تو شو ند
إقبال روز كار بصدروى اندرست
تأييد
بـر تـارك ستاره بهـمت قــدم نـهاد
تقدبر :~اج عزت و داغ ستم نهـاد بعد الو جود روى بسوى عدم نهاد كآنرا خداى حرمت بيتالحرم نهاد بر آستان در كه آن متحتشم نهـاد لؤلوو لعل در دهن و در شــم نهـاد خورشيد را بقـبر زبك ذره كم نهاد دست قضا بر آتش تيسهار و غمنهاد اندر عها و خاتم موسى و جم نرـاد انـدر بيان لفـظـ "و مسير قلم نهـاد

صدرى كی در" طييعتشايزد كرم نهاد بـر فرت دوستـان و دل دشهنان او از جود او بسبرت قارون نياز خلق زآن قبله ملوكجهان كشت در كrش
 دريا و كــوهرا فلك از بهر ’جود او كردون چو ديد ههت او را مـعاينه جان و دل مـخـالف او را كبـابوار كـر آيتى ز مـعجزه آفر يـد او را هـزار معجـزه و آ يـتـ جنـان

از نضل اوزمانه حـكايت كند هـى
وز بنلاو خزا نه شعكيت كندممى"'
「

 نيست؛ بر: وزبنل الدزمانه حكابت كندهمى

ديو انهبدالواسع
نى غلت را نجات بود بى' هنايتش با خلت كويدى شمه سـاله شـكايتش از آتـش سبـاست و آب هــدايتش تا درجهان بجود سمر شد -هكابتش كانديشه را جواز نباشد ز غـانـتر بشه ز استهالت و مور از رعايتش ملك عجم كرفت نظام از كفايتش" اندر حريم دولت و كهن حمايتش جـز آفريد كـار ندانــن نهايتش هر كز ظغر كسسته نـكردد زرایِتش
$\varepsilon \wedge$.
نى ملك را ثبات :ود بى' كغايتش بخشَندهيى كه خواسته كرداردىز بان شد بخته كار دولت وشدتازهباغ ناموس جود حاتمطانى شكسته 'شدء در مهلكت رسيد بدانجا هعلّ او با تدر " بـيل و مـرتبت ازدمها شو نـد جو نانك ملت عرب از سيرت عمر ز آفات و حادثاتْ خلايق مسـلَم انــد ماند بر آسهان’" بر بنقدراو كه كس تـاعهده ميـاه ""ملك راى او بـد بـود ای روز كار بسته فرمان'י -وشده
وى آتاب قبلهّ「 ايوان تو شده؛

خورشيد T T سمانسعادت •"جبين تُست اندر مسير خامه و نتش نـكينِ تست

تا بختههنشان" وخرد هـنـــنتست
دولت ك:ابأ عـلم "' آستيـن تست
اr-

تا ابر بوستان ستخاوت يمين تُــت
ايام را سكـينت و اسلام "
هر روز عز و جاه زيادت بود تـرا
نصرت طالويه حشمثّ بـار كاه تـو
ا- بر: نه

 الا- دי عهدهومثير

 19- مل: علم و ...
\& 11
تر كيببند

در طلعت مبارك و راى متين 「 تست درصلعوجنـكـو تينو نىومهرو كينتـتع
اختر متـابع تو و كردون رهينتست
كاقبال رهنـاى و سعـادت قرين تست
ييوسته بر زبـان ملوك
از سيرت خجـسته ورسم كزينِي تست

آسايش' خلايت و آرايش 「 جهان
نفـومغرتوواجلورزت وسمدو نحس كردون جاهو اخترفضلمى وسال وماهْ زآنحاسدوعدوى آتومنحوسومدبرند ز آ نسان كه برز بانملك انكهد كرد كار تهنديب^ ملك عالم و ترتيب دين حـت

در 'درج" دوز كار كرانهايه كوهرى
در 'برج اختيار " فروزنده اخترى "
وى دنتر از ذخايل تو بر نُتْ غ غ هرا
ای خاطر از هدايح تو برطُرْفّمبرا
دايم بهرومدح " تو ميل وشعن مرا
تـا سايه قبول تو بـاشد كنغ پ
تـا خـامه مديح تو بـاشد بـغف مرا
ازوصفـومدحتتو جو كانوصدفمرا
بغـزود در ميـان خلايت شرف مرا
از شـكر تو صتحيفة دل برطّرف:مرا
مدحت ذكاو حسنوصفابّ ولَّنـمرا

تـتـن نصرتاجل و نغع سعد و نحس

 در لاد<نـت




دبوان مبدالواسع
كرجندי كردهبودشبوروز بيشازين كردون بيش تبر حوادث هدف مرا
 هر كو جومنبندمتتو اختصاميانت
از كردش زمانه جانى＇خلام يانت

عهر ترا فلك بسعادت مشير• باد
دردست روز كار ميشه اسير باد
بر آسـاندولتوحشت＾مسيرباد
جشم مخالفان تو ممهوون غدير باد
خورشيدمى كـارو عطارد دير باد
با ديدة جولعلورخ جونزريرباد
هـجون سبهر عالىو بدر＂＂منيرباد＇
با روى يار זاوجاممىوصوتزير باد
از دولتتودست حوادث قصير باد
هواره كرد كار جهانت نصيرباد

جاه ترا مَأك بزيادت هر كو برون نهدز خطدوستيتباى
 از حسرت زمانغغدار سال و ماه؛
 تا لـل جون زرير نـكردد، مغالفت صدر تواز جلالتوقدر توازشرف بيوستن يكغغواهنراجثمودسستو كوث تا دستكير خلق جهانجود تو بود تاميل تو بنصرت درماندكان بود

あかか


 Yآـ بـ هـجون سبندعالى وبدير ومنير باد

U

فُما المينُ إلآ الـُرُورُ المُدام
 ':بینى جو بر كفنهیى جز كهجام'

شرابى كه از غايت, صَفْوَّشَ
 إذا فاحَ طِبِبَ اَراحَ الحَّحَى كند طبع غـشخواره را شادكام كثد ثخص بيجخاره را زورمند
 إذا ما عَالاهُ الحباب' النقى' زمان را قرار و جهان رامفام
 همى خور بشادى هى, لهل فام
 بتى خونززبان و وْهى خونى خرام
 دو رخـاره دارد جو ما. تهام
 بق-د سرو نازان !:ر سيم خام
فها آلَثُ إبرق. سَرَى فى الدُّجى

مخود ;ـا ;وانی غم روزكار
 بخاصه كه دمساز وهمرازماست
 دو جَرّاره دارد جو مثك ســاه
 برخ ماه تابان بلب لaـل ناب



وَ الفهـاظُ، بإِثاتُ الغَرًام كـَه از خالJدانه، كتـه اززلفـدام عَلَى رَغْمَ آنف，الآمَالى ، إلانم’ كهى افس آزاد \＆كرده غلام بِجَوب，الفَانى وَ قَطع．انْ كام



جواختربتيزى چو صصر صَربـكام ：جـابِ الأمير，الآجلِ الهُمام

وَ زَرَتْ تَلِّه قَهيصَ البَممال
هوا را ص：ا داده عنبر مـٌـال
 برو ختّم عشاق．شوريله حال وَلاَحت أَجيحاً ’مُتُونُ الرِّمال

فَاَمحاظُظُ داعِّهِ كند صيد دلهای ما را ڤمى إلام＇الفتاوى＇إِحْكم，الهرَى كهى حال Tآباد كرده 「 خراب




 8 لََد راحَتِ الرَّونَ رِّح＇الََهال جّن را سهن كرده كوهر ：ـكار
 رخ．دلستا يِست＂＂بارنده اتك نَفاحَت اَرِيجاً بُطُونُ الرُبَى
 ○ـ در اصل ：الننى ．ظاهرآ الـنى A－در اصل ：العيا

ز زاله هوا يـر ز سيم حلال عَلى صفحةَ الوَرٍِ قَطْرُ الطِاَلار
 , اطرانْها اَشرَّت سمن-ات وشگكرلب ومشتكخال و مازالَ تُصبى ولوبُ الرِجال بابروى جوننون رزلف خودال
 كه با وى بود يِكدم اورا وصال دُمُوعى كَكْدْوَى مُليك الجِبال

 بخْوبى ز انواع كلهـانی أو وَ أكنافُها اشُرَفَت بالتَّانا كنون خوالست بايد مىازساقییى فهازالَ تُــــى قلوبُ الرتّى بجaد جو جیم و دهان جو ميم لِّنْ جازَ فَى الاُحُسنِ اَوَصَى الَدَى ن:اشد زجان شْ

-

حرف „الفه،
 كر بود شايسته غم خوردن تو جان من اين نصيب ازدولت عشقتو بس باشدمرا هر نفس.كآنرا بياد روز كار تو زنم
 هرزمان دلرا بامبّد وصالت خوش كنم جون خيال خاكباى تو نبيند حشم من برومال توجـونه دسترس باشد مرا
r
(
از تـو آوردى خبر بـاد سحر كاهى مرا
ایى بخو بى كمته جون بيغمبر جـاهى مثل
در بــلا ميسند جون بيغمبر جاهى مسرا



ديوانجدالواسع
EqY
تـا سوى تو مايلم جون كاه نـزد كهربا'
هـجو كاه انــدر غم هجران همى كامى مـرا
كر جه من با تو بهر نبك و بدى خو كردهام
زين نـكوتر هم توانى داشت كر خواهى مرا
هر زمان كويى كه برمن ديكرى بكزيدهاى
حاشَ ـلّ كر بود زين كونه كمراهى مرا
دل بتو كى دادمى آسان ازينــان كر بُدى
از جفـاى تـو تخستين روز T Tكامى مـرا
از سرت يزارم ار الرزد بغاك بـاى تـو
از ثريـا تا تـرى وز ماه تـا ماهى مـرا
نيسنم نوميـد از ايـزد كآورد Tشر فَرَّج
از بـلاى تـو باقبـال شهنــاهى مـرا
r
آن سرو بلند وماه 「 دلكش را

وز دود نقـاب بسته آتش را ازمشك حجاب كرده سوسن را

رخسارة آن نـار مهوش را
زلنين بريده و لب خْوش را

ا
دلكش r- م: و آننها ب : بلند ماه

خلةى تن وجان ودين ودل داده '
آن شوخ شثـكرف حابث ك் را
$\varepsilon$
ز Tنك او كثت ببيداد مرا
( ای مسلمانان فرياد مرا
عشت T Tن طرنه بغداد مرا
كردجوندجلة بنداد دو جشم
كر جه هر كز ;کند ياد مرا
من خورم باده يـادشهـه شب
ديده از آب ولب از باد مرا
نيست خالى نغسى در غم او
ازغهش \& تيست دلآزاد مرا
كرجه هستمز جهانبنده او
بـا جنين حال كه افتـاد مرا
نبود هيج كسى را طـاتت
كردم آسوده زر نج دو جهان
كر بيك بوسه كنـد شاد مرا

0
(ヵ巾)
دلارام شـكر لب را نـكار زهــر بـاسخ را
كهرعشق '
از آنكاهى كه ببر يدى توزلف آرايش رخرا

بيت در>لا< نيست


ديوان مبدالواسع
بتو نغخرست بيوسته دل افروزان عالـم را
زتو رشكست همواره نكو رويان خلّخ ' را
جو بينمر وتتو كويم كهباز آمدكنون" يوسف
اكر جه عُنكـكرم دايم بدل اهل تنـاست را
نباشد بى جهـال تـو حلاوت عيش خرّر را
نباشد بى وصال تـو طراوت عـر فرّخ را

7
(㤑) بر كشتماز آنبت كهوجانداشتمادرا كه نه آن بود كه بنداشتم او را
 T Tنك كهمرادوستممىداشتشبورورز امروز كه $\times$ شد دوستيم در دل او كُم جون عاقبت كار جفا داد^ مرابر

بيهوده جرا تخم ونا كاشتم اورا

V
خاصـه دلداد كان مغلس

صسبت دوستـان مونس رات زآن نيد مغانه كو سببست

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }
\end{aligned}
$$



 لب و رخسار و حشم او ماند


人
(x) دلبرى سرمـايه كثت آن دلبر' نقّاث را

ساحرى بيرايه كثـت آن نر كس جَهاث را
صورت تـو تيره دارد طلعت خورشيد را
طلمت تـو خـره دارد دبسده
نيست تَلاضى جوتوء و نيست نا باكى جو من
عـاشت نـا باك بايـد دلبـر قـلْا را
تو بسان دولتى • ور نيستى هر كز جرا
از وهال تـو نباشد بهره جز آوباش را
جونزوصلتوعدهيىخواهممراكويى كه باش
منتظر تاكى توانــم بود آخر بـاش را
من بوصف تو همـه ساله ز!بان بـشثادهام
كرجه تو با من ميان در بستهاى ' برخاش را


7-7

9

حه بود
كز جمالت بـنياليست تنــاعت مارا
كه جز انديشه: تو نيست صناعت مارا
نبود جاره در ين راه ز طاعت مسا را
كز هـه خيز نيازست بضاعت ما را
(أى هواى تودر آورده' بطاءتمارا
ور ندارى توسرصحبت ماباكى نيسـت
ما جومعزولان درزاويهي بنشستيم
كر جه مقبول نباشد بِّ تو طاعت كس
زآن زَبَل نيست بباز ار تومارا رونت

هرزمانى غْم هجران تو ما را بـكثد
يـاد تو زنده كند بـاز بـاعت ما را

1
(田か) عشت تو ديوانـه وار كرد Aرا بيقر ار هجر تو بروانه وار سوخت بآتش مرا
 آ


در هوست ماءِه نيست جز غزل تر مرا
درطلبتتوشه نِيستجزستننخُوْثرا
r-
-

اـ دادر آورد
 7- ب : داد كرد

11
(叶)
وىزشوخىمايه داده خشم د نـع Tميزرا '
خار: خوب تو ماi_د نوبهـار تازه را
غنزة شوخ تو مانــد ذوالفقار تِيز را
كر نهايىخال مثـكـين ولب شيرينخويش
زاهد صد ساله را ياعابـد شب خـيز را
هردو درساعت كنند ازعیت و مهرr توبَّل
بـا فساد و معصيت در T تو بـه و :رهيز را
هرشبى كآنرا كذارم بى جهـال روى تو
از در ازى ما;_د آن شب روز رُستاخِيز را
دلبرى شه بيشهاT ان يـاقوت روح انزاى را
ساحرى شد مايه آن هاروت شورانـكِز را
تـا ببد سازى و طنـّازى اجازت دارهاى
آن لب مرجان نها و زلف جـان آويز را
من بغمغوارى و بيــدارى وصيت كردهام
اين دل آذر برست و حشم كوهـر بيز را
 r- بر: مهروعشق

دبوان هبدالواسع
از تكبرّ هيش چشُم تو نباشد ' قيمتى
دولـت 「 افراسباب و مُلمكت برويز را
بس r كجا هر كز بود درراه عشت تومهلز
جهر: مهناب رنـك و ديده غونريز را

IH
( جون مرامحنت عثت تودر آوردزياى مـي



 كردد ازشادى وصل تو ببان وسرتو خار خرما وشبه كوهر وشب روز مرا

IT
(
ور نخوامد داد ^ توشه بوسهيى ز آن لب مرا



A- ؟ י بود

جون همى دانى كه بى او كار من Tمد بجـان
در غم هجران او فريـاد رس يـارب مرا
كر شبى تـا روز باشم در كتار او بود'
جون شب قدر وجو روز عيد روز وشب مرا
كـر بعقرب وار زلف او رسيدى دست من
نيستى برسردودست ازعشت ״ جونعقربمرا
از فر ات او مرا بشتيست جون كردون بَّمم
وز سرشك ديد كان روييست بر كو كب مرا
نيست اندر صـحبت او نيست ا ندر عشت من
جز جفا انديشه او را جز وفـا مذهب مرا
تـا نبينم باز دوى او نباثد يك تغس
ديد كان بىاشكودل بیدردوتنتىتبمرا
$1 \varepsilon$
الىز ( ( (
چهن خواهد بودن آخر مهر بر هردون ترا
در مراعـات خـان و در و: وناى ناكــان
هست طبع روز كار و عادت كردون تــرا

: 7-


دبوانهدالواسع
از لطافت جون هواى نوبهارى زين تبّل
هر زمان اندر هوا طبعيست ' ديككر كونترا
بس كساكوشُد خوتارون درغم تو 「 ز زيرخاك
تـا خداى عرش كرد از نبـكوى تارون تـرا
كر تو زيبايى كنى بـا عاشقان زبيد تــرا '
ز آنك زيبا آفريد ايزد زحد بيرون تـرا
ور " تا با دلداد كان خو بیى كنى واجب كند
جون زخو بی هر جهبابيد حاصلست اكنون ترا
عاشقى خون نضل بزدانست بیى بايان مـرا نيكوى حون نرّ ² سلطانست روزازنزون ترا

10

 الى در يده خرقه بوشان برسهاعت جامها



تازدى ازسوده عنبر خالها برساده سيم
حالهاى عاشقان شور يده شدز آن خالها




17
（如）
ز آب ديده شود＇هر ستار كان هرشب

جزين كنـاه ندارم كه دوستت دارم روا مدار بـكثتن بدين كنـاه مرا
مَلَ تعالى دا iلدكه بى تو خالـى نيست موَه زاشك ودل ازرشك ولب زآه مرا
ز آرزوى رخت كركنم بمـاه نـكاه كُــان مبر كه تسلى بود بهـاه مرا
اميد نيست كه هر كز براه آيم باز 「 بدين نــاد كه تـو بردهاى زراه مرا
زسوزعشت تو ديوانه r كشتمىبىشك
اككر نبودى حِرز از دديِّ شاه مرا

あるか
（ نس（
§－به ب ：حرزمديح

حرف (اب)
iV




 آمد بـكران عمرم در رنج نـراق او
از رنج فرات اوما را بر هان يا رب
11
(唯 (ه) درعشق تو بسوختم ازمهر ${ }^{\prime}$ ثو جنانك جون ديـدة منــت دمان تو از قياس جو جون جهر: منست مبان تو از حــابٌ ( ع- به لاه




ز آنست در دهان تـو تابنده درَ باك زآنست بر ميان تو رخشنده زر زـاب




چونعنبرمبر Tتش＾و جون شـُّرم در آب؛

あぁ日




حرف „ت"

19
" ای (估)
وى بسا جانها كه ايـي حشم تو آنرا بخست
كثت مسنغنى جو خضر ازجستن" T آبهموة
هرك برخاك سر كوى تو يك ساعت نشـست
در ههه عالم جو تو \& يك دلبر جالاك نسـت برسر كويت جومن صد مغلس غهناك هست
اى زسوداى تو كرده خرته بوشان راه كُم
وى زديدار تو كثته روزه داران مى تمرست

$$
\begin{aligned}
& \text { جزع ״ دلبند تو تاكى بردَما خواهد دريد } \\
& \text { لل برتند تو تاكى توبَبـا خواهد شكـست }
\end{aligned}
$$

نر كست² Tنجشمشو خولالهT البهاى لعل



- 7 بر : نركس

ع - ا لا : جتو
Y- بر : سـبل زلغنـ
'سوسن تو Tبدار و سنبل تـو مثك سار لالـن تونوش بار و نركس تو نيم مست
ای نهاده دربس كوش آنسرزلف' چوشب「
وىفـكنده برسردوش آن خَمَجَد چوشست
باد كويت تو شه دلداد كان خاك بـا خاك كويت قبلـن آزاد كان بـاد دست
$r$

نشكفت اكر ناز تو هر كز نشود كم
درزلغ توتابو كره وبند وشكنجست درخشم توستروحَّل ومـكروفسونست
تامن رخ جون حشهه خورشيد تو ديدم
ای ساخته تدبير جدايى خبرت نيست
ازمهر تو چون نیطن نو نست
" بر ماه تو تـا وايره غالِه نونست

ع
 بر : ... كوش توآن زلف سياه
: Y-Y جانوجهان
 غاليْ داير هكو نست ؛
 ب ' برماه ترا دا يره غاليه كونست .

ديوان مبدالواسع
ri

هر كس كزين' دوشادنباشدنهاTدميـت
(a)

كآبام شاد كامى و هنكام خرْميست
ما را نث ند و ر نجه نبايــد بُدّن كنون
از عاشقى هـكـــته و از مغلـى غهيست عشرت كنيم كرحه ول و جان ماكنون
هنّت خدايرا كه نه در عقل ما كيست كر كـترستخواستهدردستمارواست

باره خور يم جمله بديدار خسروى
كآسابش" زمانهو Tرايشزميست

Mr
ه阝
ناعلاتن ناعلاتن ناعلات (با فاعلن)

در مهه كتى جو تو ناباك 「 نيسـت
; آنك جون تو دلبر' جالاك نيست

لا


(




 ع- ب : دلبرى

برسرم از مهر 「 تـو جز خاك نيست
كز غم ت-سو دامن او چـاك نيست
ج-ز دّ
جز لب شيربن تو تريـاك نيست

در كغم از عشت تمو جز باد نى

بیّتّوم 「 يار وغ قرين در روز وشب
بر ستخنها جو زهرت كاه خشم

هست ازمهرت مراخود شـتهادل

r

بحر سريم : مفتملن مغتملن فاعلات (با فاعلن)
( در در همه عالمُجتو جالاك نيست كيتى چِّتو نا باك نيست
; آنك جتو دلبر حالاك نيست
نيست چو من عاشت شبدا كنون
برسرم از مهر توجز خاك نيست در كفم از عشت تو جز باد نى
كز غم تـو دامن او حاك نِيــت نِست ز عُشآت جهان هيحِكس

جز دم سرد و دل غتنــاك نيـت
بى تو مرا لِار و قرين روز وشب
جز لب شيرين تو تريـاك نيست
ز هر ستخنها تـرا كاه خــه

ع-
r- ب : بیتوام
Y- د :عشت
1- ب، م: نــــــ
تواىيارم
7-
 هـ زكينم عبنا نتل ميشود

دبوان عدالواسى
هست ز مهر تو مرا شـته دل
كرجه ز كينم دل نو باك نسـت
$Y \varepsilon$


لاله و نسرين اكر تازه و خندان بود

دردل و درجان ما دوستى وههر اوست درد

وحشت وجوروجفا كاروفنَ وخوىاوست
طاعت ومهر و ونا رسم و ره و دين ماست

Yo

كو جومن افتاده ^ ودداده نيست
جار: او جز قدح باده نيست
جز رخآن ترك برى زاده نـست
 و آنكِ درين راه نهـادس " ، كام
قبلـن ما دلشدكان روز و شب
 تازه وغندانبود



خاصه جويك محرم آزاده ' نيست
جزمى ر نـكينِ هو بيجـاده نيست

بنــده هر كس نتوانيم بـود
از هــه عالم بكن ما كـون

خوش بكناريم جان ساده وار
كرچه زدانش دل ماساره نيست

77
(
بادلم مثتاق آن رخسار مهوش نيست هست
ورحنان دا نى كهيى آن صورتِجون نَششحين
روى من دايم بُخونِ دل منتَش نيست هست
ور تو انديشى كه لشكر كاه دلهلى عزيز
حلتُآ آنزلغ جان آ شوب دلـكش نيـتـهست
ودبرى تهت كه جــانم در مصاف عاشقى
تير مر كان ترا همواره تر كث نيست هست
ورترا در دل جنان آيد كه بـا اين رنجهـا
در هعهحالى
ور كسى كويد كهنرتودستو جشهمْ وجانمن
جايعاه خالكو باد و T Tبو Tتش ${ }^{\text {T }}$ نيست هست
 خاكو آب و باد و آتش
rV

درعشت تو رفته ' كارم از دست
جنـك تو هزار توبه بشـكست
بر 「 دوى تو جاى عاشقى هــت
دلدر خم زلغ تـو توان بست
ببريده سرث بـاه بر بست
تو مساه كرفتهاى بدان شست
كآخر دل تسو زعشتِّ مارست
كان T Tتش من ${ }^{\text { هنوز نتشـــت }}$
وى هشم تو ناجشيده مىمست
(估)
صوت تـو هزار يرده بدريـد كر عاشت روى تو شدم من تن در غم عشت تو توان داد زلفيست تراجوشست مشـكين كيرد مهـ كس بشـست غ مـاهى صد راه • مرا بطعنـه كفتى يـيـداست در آب ديسـلمانم ای زلغ تو ناكثيده غم كور

جون بخت من اين ^ بخواب ${ }^{\text {ه هـوار }}$
جون بشت من آن •' بتاب "' يوست
r^


 ب : شصت مشكمن
شـت زهواب p's،y (

خهم تو ببد كفتن من لب جه ' كثايد من منده مُقرّم كه خودازمن بترى نيست




از تِير جغاهاى تو همواره دلم را
جز "دوستى_مجلسعالىسیرى نيست
$r q$

بـا روى تو نوشيدن باره نه مُحالست
 اين عشرت ما از طَربَ كَرم مُغْتِست • وين راحت ما از نغس سرد صباحست


از جنـع r" فلك بـاك ندارد بحقيقت
آنرا كه بدست از قدح باده سلاحـست

ع ع-

نهعلالست
بستغا Tنيم ؛ نستهن بر يك بيت ترتيبيافتاست

ديوان مبدالواسع
$\mu$.
(tr) كر جومن بلبلزدردعاشقىمدهوش نيست بسجرا از' ناله كردنبكزمان خاموشنيست
نيست جز آواز بلبـل غهكسار من ' كنون
هونمرآ آازهنك آنصنم در كوش نيست
در فـراق آن بت دبيـا رخ زيبـا سنغن مونسمجز
كر زنم در دامن كل هنـك روز وشب سَّد
هونمراTان ماه كل رخسار در آغوش نيست
تا جهان كثتـت برجوش از خروش عندليب
نيست يك شب كزفراق اودلم برجوش نيست
من همى نوشم كنون بريــاد او يوسته مى
كرجه بیى ديدار روى او مرا مى نوش نيست او
ليكن اكنون هر كه او مشيار باشد يـكزمان نزدهثياران هقيقتِ دان كهاورا هوشنيست
$\Psi$
(مهم) صنماهجرتوعمرمبكرانآوردست انتظار تـو دلم را بغغـان آوردست




نيست جون باد مرا در طلب تو Tار تـا مرا بـاد ز بوى تو نشان Tوردست
 بسرِ تو كه در T فات سر وكارى نيست كس نداند كه مرا روز نتخستين لطفت تاتوانى • لطَن, خويش زمن باز مـعيـه T Tنك هستازعدم Tا وردهترا او ${ }^{\text { بو جود }}$ بس كساكو بتظلمجومناز جور^غعـت رخ بدر كاه خداوند جهان Tا وردست
r
( با ويدة ري آبم بـا سينة بر Tاتش هرروز بامدادان كآيى برون زخخـانه باشند صد هزاران بى دل كرفته راهت در متحت در ازم ز آن كيسوى درازت با تامت دوتا هم ز آن ابروى دو بتاهت


 سوختکانتو ؛ لا،ب : سوختکانم

 بيت درپV'

ديوانصبدالواسع
$01 \varepsilon$
ر نجيست عاتلانرا ' هاروتحزْم كامت" ناهيد خيره كردد وقت سهاع و لهوت خور شيد سجهدهآرد يششهمال وباهت بوشى سلاِِ كينم سازى سبا: جنـكم هرساعتى و اينست انديثه سال و ماهت آكهنالى كهباشددر كين وبنكـمنبس -برمنشود زعشتتغمبادشه هر T انگّه كآراست بيينم در بزمـكاٍ شاهت

دوستى كوى شار كامى نيست
(相) عاشقى اه نيك نامى نيست
كه درين راه رسم خامى نيست
كتر ين درد ${ }^{\text {ع عشق سوختنست }}$
شرط كار تـو جز غلامى نيست جو ^ شدى عاشق از جه آزادی
جان بنزديك او كرامى نيست هر كهجانان " بحشم|اوستعزيز عشت و جان ‘’ با مخبت جانان جز ره مردمان عامى نيست



-1-

حرف „ده
$\Psi \varepsilon$

آنجهطرب بُود' مرا دوش بود
(
ماه مرا خغته در آغوش بود
تا نشد از كوه بديد آفتـاب
رنج جهان جمله فراموش بود
بـر دلم از ثـادى ديداراوى
بخت مرا غاشيه بـر دوث بود
اسب طرب بود مـرا دوش رام
زآذك بتم زهره بناكوش بود
بود جوزهره دل هن با نشاط ع
شد دلـم آسوده و خرم بدُو
كر جهسراسيمه ومدهوش بود
ro

عثّات تـرا غاشيه بردوش نهـادند تا حلقه زلفين تو بر كوش ^ نهادند هن حلقه فرمان تو در كوث كثيدم


 - А- م' ب : دوش

تا نـام ترا سروقبا بوش نهـادند ز نجير برين 'عاشت مدهوش نهادند

از جور تو ييراهن عشات قبـا شد


دروقت مزاهت' زبى
درلملبتوشـكر ونوش نهادند
$\mu$

همواره مــرا ز دل برى دارد او ميل مهـ بدلبرى دارد
خون زهره وماه ومشترى دارد رخسار وجبين وعارض آن دلبر
او روى جو لالةٌ طرى دارد [01...] [ زآنك اوهـه تصدساهرى دارد بيوسته ز جشم او بغريسـادم كثتـت سمر بستحر جشم اوى
كويى كه نسبز سامرى دارد
W

Y- ج : ب- بدين ب مزاجت





زلفين بر ازتاب وخم و بند تو ببريـــ
جونبود ' زحال' دلمسـكين من T كاه
ای، شــنة Tفات بريده سر زلفت بازارِ تسرا در صغ عثات روا كـرد


باعشت توحيلت نتوان كرد كه عشتّ
حكميـت كه برماملك|لعرشقضا r كرد
r^
(ه) جا نا درانتظارتو كارم بيانرسيد ازدوستى وصحشت ومهرتنصيبمن^ بر من ز آرزوى وصال تو مذّتى اندوه بىشهار وغم بیى ركان رسيد آخرجو كثت ساخته دروصل' كار ما $\quad$ چششم بد زمانهُ جافى بدان" رسيد

 از حسن تو حـكايت و ازعثت من خبر
بيش علا، غا دولت شاه جهـان رسبد

هـ دو بيت اخيردر نسخنة ج نيـت
ده لاه به ب، ج
(Ir ابن بيت در نسغí
ج نيست

دبوان هدالواسع
011

49

وندر مهه كِيتى هوتو＇هالالك نباشد جز صتحت و ديـدار تو ترياك نباشد هر كز دلم از ذشم أ تو غهناك نباشد اورا زهمه خلت جهـان باك نباثد جز در غم تــو دامن من حالك نباشد
（ اندر همهعالمجو تو＇ناباك＇نباشد ｜نديشه وتيهار توزهريست r كهاT نرا هر هند كه خشم T آكـس كه بود شیفته در دوستى تو －ــا دامن عمرم نـكنــد جالك زمـانـه

ور نيز دلم روز قيامت بشـكافند حها كه ز مهر تو دلم باك نباشد
$\Sigma$
（活伎） تابود קشم ستـكاره و خو نتواره ترا يك دل از فتنغ عشت تـو نباشد ايمن تا ترا برسمن از مشك دو جرّاره بود كرمنازعشت تو بيحاره شدم bلهنمزن الى مسلهانان باعشت كرا هاره بود تا بود فتنه دلم بررخ جون لاله تو جامه منجو كل ازعشتِبصد＾باره بود
 دلم از وسوسه عشت تو باشد برخار تازستختى دل تو برصفت خاره بود
（防）
 V－
(1)

بيوسته دلم بستة بيمان تو باشد تامسـَكن او چیاه ز ننهدان تو باشد كويى بسغن" راز نـكبان تو باشد (؟) دايم ببِ آن لب خندان تو باشد جون كوى هـه ساله بغرمان تو باشد كودرخم Tنزلف جو جو كانتو باشد كك جان من T ازردة دستان تو باشد
(x) (x) تاجاى دلم خحاه ز نخدان تو باشد من بستغ بيمان تو دارم دل مسـگیت خالت بـرِ آن لب خندان تو' با من ور برستْنت نيستنـكـبان زحهمعنى يسحار دولمدرخم Tا نزلفیو جو كان جون كوى ممهساله بغرمانبود آندل

تاكى بود آزردة دستان تو جانم تاكىجـكرمخسته هجرانتوباشد
$\varepsilon r$

نه جو او را بـنذارم دل من بــار دهد تــا مكر شاخ درخت طر بم بار دهد بريقينمكه از آن بهره: من خار دهد ورمرا كلبن وصلش ببر آيد روزى از بی آنك مرا وعــده ديـدار دمد هر شبى بر سر كويش بنـثــنم تا روز

بست


ديوانهبدالواسع
 بحقيةت كه سزاوار ملامت باشد

هر كهبهودهجومندل بجناينياردمد
$\varepsilon \psi$
(ط) بازدرسرهوس عثقمزون خوامم كرد

ز آرزوى سر زلغين هو نونت صنـا
قامت ا ندرغم عشقتوجون نون ${ }^{2}$ خواهم كرد
جشم مخمور تسا بيشه فسون • ساختنست
من دل خويش كرفتار فسون خواهم كرد
كر جه از درد
از دل Tزار تو يكباره برون خوامم كرد
هر زمانى يس ازين تـا بزيم، خدمت تـو
بتن وجان و لـ و ديده فزون خواهم كرد
ورجه شد عشرتم از مجر تبـه يكجندنى
عثرتآنست كه من باتو كنون خواهم كرد

r- لا، بر: يقينم
ا- ب : يكروزى

بك بكعندى ؛ م : ورجه بدعثر تم ازمجر يكجندى بد

をะ
（好）باز آتش بدلشيفته＇در خواهم زد نغسى زين جكر سوخته بر خواهم زد
جاكخواهمزدناز تنـطدلى جامنُخويش دست در دامن آن طرنه بسر خواهم زد
 آتشى از هوس عشت دكر باره كنون درتنودينوولوجانغ وجـكرخوامهزد
 ＊نـكـ در حضرت اعلى＇بتظلم زغهش در عنـان ملك خوب سيِر خوامم زد

〔0
 جونميل بكذاشتمت خوار تر از خس برْ بــاد كآنصحبت بى اصلتو بامن نه بسى بود كرجه ز تو آزردهام Tآسوده بدانم＾ بر من بسر Tا مد مده كويى نفسى بود نيكو بد وشادىوغمووصل • وفراتت
هر چند كه بودند تـرا بنده＂جهانى
در راه تـو T آخر جبلى نِيز كسى بود


（目伿）
 رنج ؛ ：：غمووصل ؛ ب ：وصل فر اقث ：لا فتنه

كر سلام مرا جواب دهـد لب نوشين او شراب دهـد جون بعمدا دو زلن تاب دهد بـادة :بـاك و شبر ناب دهد
(ه) ايـزد آن ماه را نواب رهد هر شبى جشم بر خهـارش را بـا غم او مرا ندـانــد تاب كرد كارش ز چشُمهاى بششت

كى بجام ونـا ز جشهـا وصل
جبلى را دو تطره آب دهـد
§V

بـر مـاه زشب مـــال دارد هـن و لطن و جهـال دارد جثشش صغ بثتم بصفت ج-و دال دارد كآن خال جه لطف وحال دارد جون غزهه كـند حلال • دارد در سر هوس محـال دارد
 جندانك بكار بـايــد اورا رويش انـس غزالـه دارد زلغين جو ${ }^{\text { دال عنبرينش }}$ بر طرف لبش خداى دانـد خون هـهـ خلق نركس او او مى مال مر آنك خواهد اورا

بى مــال بـوى رسبد نتوان





〔

بى يــاد تو مرا بلب اندر نفس مباد
ياربدبدين صفت كه منم هيِّكسمباد
(ه) جزعشقتومرا بسراندر هوسمباد

بى توجز آتش غم وباد هوس مبـاد

 ای خاك كويت آب صفـا دردل وسرم طبع ت-سا جو بـاد تولاّ بخس مباد
 ای از نسيم بـاد برـارى اطيف تر

هر كز بصحبت تو مرادست رس مباد
§9
دل آزادكان حــزين نكـند
هر كسى را برو
دل وى ^ بـاعنا قرين نـكنـد هر كه با دالبران ${ }^{\text { }}$
 نيـكوان با ستم رسيده خويش
خيل كافـر باهل دين نُكنتد Tان ستم كردهاى بجاىمن آنك
آن كسانى كه فَسدر دل دانند
با جو مى بـدلى هُّنـن ' نـكنـد

م : آ آرا بجز زد نجتور نججرس مباد


-     - ا- ج : باجومن بیدلابنجنين ه- لاج ب : مهرورزبده A- ج : او

دبوانهبدالواسع
（ ب（ اکررضوان رخش بيندوصال＇حور بـذارد
خهار آلوده خشم او نبندارم كه كر عالمم


شـغةتى نيست كر مرده در يده كشتم ازعشتش جنان رويى كه اودارد كرا مستور بـكن ا رد

بعشرت بـا حريفان هر شبى تا روز بنثـند
تن آ سان \＆ومرا در كوثهيى مبجور بـكذارد
جو حال من همى داند جـكو نه دل دهد ويرا

ز بسيارى كزو خوارى مدى بينم بر آن عزمم
كه بـغار م مرو
كندبرمنهر آنخوارى كه بتواند｜كروير｜A
علاى دين حسـين صاعــِ منصور بـكذارد

草的品



01
( ( ( بساكوهر كه در هايت زشادى جشهم ' افشاند

نه جزعشتت موس دارم نهعىيادت نغس دارم
نهمو نس جزتو كسدارمخدا ازمنینینداند
زجانسيب Tملماز بس كهخو ارىدبدماز هر كس نبندارم كزين سان كس بر نع عشت درماند
جو بندعفل نتيوشدُ دلم خواهد كه برجوشد
وليكن كر كسى كوشد يقين دانمكه نتواند ²
كسى كزديدهخونباشدوز اندهروى بخراشد
نه درزارى هومنباشد نهدر خوارى بـنماند
زخصـت' كر جههر بارى كهبد كويد"'كشمبارى
بدان شادم كه او بارى زمن بيشت سخن راند
كنون از نزد تو دورم بنزدت ثم نه معذورم هوءن خود بى تو ر نجورممر اخصمت ههار نجاند *


£- بر : حديث عتل مى نوشد
بينم
نهرززارى هومن باشد نه درخوارى بمنماند


ديوان عبدالواسع
OYZ

Or
（ه）زلف بر تابش همى باز ارعنبر بشكند
［OY．．
كر جهال روى او يك ره ببيند بت برست
همتو ابراهيم 「 صورتهـاى Tزر غ بشكند
مىسروسالان شو ندازعثن اوخلقى جومن
جون ز حالاكى • بعمدا زلف را سر بشكند
ز آن ستمهايى كه منازعشوت او بردل نهم ${ }^{7}$
كر نهـى يك ذره بر سذ سـكندر بشـند
خَه بحثم آوازة هاروت بابـل كم كند
كَك بلب اіــدازه ياقوت احــر بثـكند
زلف او هر ساءتى برهيز نو ${ }^{\text {باطل كند }}$
خال او هرلحظتى＾سو
هر زمان بــار غم هجران او يشت مرا
جون دل اعـداى سلطان مظفً بششكند
あなが
（



or
(双)
 كرحهر نجورى

 ایصنم با اینهـه طاقت ندارم كز دلم تصـن عشت من و Tاراز: ديدار تــو هرزمان برسهـ سلطان معظم بـكنرد
$0 \varepsilon$
(ara) كر نهباوىدوستجونبامنهمىخو ارى كند
كرمن ازهجران آن كلرخ كنم زارى سزد \&
او هرا در وصل كل بارى همى زارى كنـد
لِكن آزارش جنان دانم كه از بهر منست ز آن او عثات را همواره غدتوارى كند

$$
\text { ( } 1 \text { ( }
$$

معتن مالم نـاند ملك عالم بكنرد r-
(
ع- ب،

ديوان مدالواسع
جون متىداند ‘ كه من يارى ندارم درغراق
با من انــر ناله كردن هرشبى＇بارى كند
تــدر دل جز بلبل بى ول ندانــد هيج كس زT آن ممى با بى دلان از دل نـكو كارى كند
ای صنم T خر جغـا تا كى كنى در دوستى
بـا كسى كورا هـى مرغى وفا دارى
شرم بايسـد
كو معه در راه تو قصدكم آزارى كند

あれは
r－

حرفض هره

00

دل مسكين من شكار مـكير ور نه بارى ز من كنـار مكـير جز بنزديك من تـرار مرار مـكِير جز مرا در زمانـه يـار مـكـير ' يك كنــاه مرا هـزار مـكيـ ( ( ( يك زمان در كنار كِير مسرا كر ننواهى كه بی قرار شوم جز كه مهر تو يار نيست مرا بهـه عهـر كر
بر من از روز كار يدادست
تو كنون طبع روز كار مـير

07

مـا جز بخرّمى نكنذاريم روز كار هون طبع روز كار د كرشد بخرّمىى از بادَهاى لسل و زگلها در باغ و بوستان بستانـم دادِ خويش
 نيـت (

بدل كامكار

اكنون كه كثت ناغته در باغ يىقرار اندر ميان كلشن و بر طرف جويبار آزاد كان يـاد حريغـان غهـكـار كر توبـه بشكنند بهنـام نوبهار

در خانـه ما ترار نداريم يك زمان بايكد. كرخورندكنون بادهروزوشب دلداد كان بروى ظريفان دلكشایى عشات را جه عـنـر بود يـش دلبران

اكنونسزاستتو بشـكستن كهعاليــت
آراسته چو بزمغَه شاه نامدار
oV

وز بند بد ونيك بجستيم ‘ د كربار
(ه) ماتوبة ديرينه شكستبم د كر بار
داديم و نهاديم و شـكستيم دكربار درميكده رفتيمودلوخرقهوسو كند
بـا دلبر ثلاّش نشستيم دكر وبار اندرصفاو باش‘‘بر آسودهز برغاث؟
در معر كن عشق بخستيم ", كربار
دلدرهوس عشق تو بستيم د كر بار ع د هرجند ز • تَير مثْ تو دل و جانرا ای بسته زرهوار سر زلف بعهـدا
الـنة لّ كه بيبـانــ
ازخواجكى
㖃品



 9- بر :ز زبيانه
－人

بامدادان جام مى مات 「 الى بسر كـندلم خونشدزغهـات ایىـــر
دل بیرداز از مهمّات ایى بسر
وقف كن ایِم وساعات • ای．سسر
بينى اورا كن مراعات ایى بسر


هند باشد زين محالات ایى بسر
（t）（t）
ساغرى بركن ز خون رز مـرا
خوث بزى بادوستان يكدم زدن بر「 نشاط و خرّمى از غ＇ميـده هر كجــا آزادة دل دادهيسى حند بر طاعات ما راحتٍ كنى عاثقــان مست را وقت صبوح

هر زمان خوانى خراباتى مرا
كــكى يـكدم كنارندى مرا در صف امل خرابات ای بسر

09

（ ا－بر ：این

هندبرطاهت ماراحت كنى ؛ لا ：جِند برطاعت هراراغبكنى ؛ بر：هِند برطاعت مرارغبت

ملاقات －•－بر ：بكوش

خوبان نهند غاشيه بر دوش يس تـو نوشين لى ومشكين خالى وسال وماه دار دی ز مشك مهر نهاده بنوش ' بر
 كردست وتف جان ودل و ديده مرا هور هوران تو بكربه و د نج و غروش بر هون شـتْم در آب كدازان زعشتوتو تا ' عاشقم بر آن لب شـغّر فروش بر ان

زلن توزدتكيه بردوث ای يـر「
حلتi عشق تودر\& كوش اییسر
عشقتوبرد ازسرمهوش اىيسر
زلغورغساروبُناكوش اكیسر
عارضت باشد زره بوش اییسر
زهر باوصلت شود نوش الى.بسر كردى Tنوعده`فراموشای.يسر ^
(ar) جعد توشدهلةهبر كونأى.يسر عالىى را حلفة زلن تو كرد هجر تو برد ازدلم صبرالى نـكار دارىازشـشاد و نسرين • وسن سال و ماه از بيم تير جثم تـو كوه باهجرت شود كاه ای صنم دوشدادى وعده كآيم نزد تو
1.Tاكربامن كنىامشب جنانك

كردى از نامردمىدوشاییبـر
 د، لاء ه، ب، بهر



71

خال مثكين بروى زيبابر
عَّم 「 از غاليــه بديبـا بر
كل سورى بششك سارابر
مهر وامت بتهر عنرا بـر
بـــل عاشقـان شيـدا بر
بلب T ن غريب تنهــا بر
ا' ایزدهچونشبه بديبا ' بر
كردى Tششوب خلق عالم را
دارى|Tميْتهَ زعارضوزلف
عشتمن برجهالتست هنانك
هرزمان داغ. ـَونهد عشقت
وعده كردى كه لب نهم فردا
هون مرا ;يست تكKيه برامروز
دل جـكو iه نهم بغردا بر
Tr

هi

* بنواز مرا جو جنـك يك

دور از تو هميشه شنـعـ تِيهار
كشتند ز نــام و ثنـك بيزار
ماروت ${ }^{\text {تراست ر نکع بسبار }}$

اكنون كه دو تا شدم جوحن:كت
ای در دل ین زده ز عشقت
در راه تسو خويشتن يرستان
ياقوت ^ تراست لطن



ماروت

دارم جو تن ' بلنك رغسار
در ${ }^{\text {و }}$
دارى بتر از شرنــ كغتـار در هجر مـكن درنــك بسيار

در عشت تو من زخون ديده
كر جـه بر تست سيم سيهـا
شـغّر لبى و بـكاه بـاست
كـر نيست 「 بـكثتنم شتـابت

وزغم جودهان خود ״ دلم را
بيهوده مدار تنـك جونتار²

7

نيست در كيتى ز من ^ بيـِاره و غهناك تر تر
از فلك در مالش آزادكان ظـالم ترى
وز جهان در كثتن دلداد كان ناباك " تر
كرجهاز "'عشقتمرابر" "آشتيزستجان"
هست در مهرت دلم از آب باران 「׳ باكتر
تـا كيم كويى كه اندر زير بايم خاك باث
جون توانم بود Tخر ز ينكِ مستم خالكتر

ع- ب: زنهار ؛ اين
:
Y- بر : بر

1-ب : دم



جاى
oro
 هر زمان باشد ز عشق تو دل من هاكتر
درجهان هر كزنديدست ونخواهد ديدكس
از تــو در هستى و هثـيارى بتى هالاك تر

حرف هس،
$7 \varepsilon$

 بانكاجرس جونبكوش آمدمازمرحله كام

 كاه زعشقت كنم ناله جو رود و رباب نركس جّاش تست عاقلــن جان جان
لعل شـكم باش تست ماية أنس آنس

70






 ناخواستهمرساعتجونخواستهازطاعت جز بی آندخ جونلاله هونابر همه ساله \& مانندة من زاله از ديسـه نبارد كس در شهى زمهرويان دردهر زدل جويان هستند بسى ليكن لطف توندارد كس


كويند حريفانم بـنار ز دست اورا

( غهزة ماروت تست واسطة هر بـلا خندة ياقوت تست داعيـنا هر هوس
 درشب زلفت دلم نـزد لبت آمــى



بردل ستختت مرا ناز تـو حـجت تـــام
بردل تنكم ترا كريه كواهست وبس

ا- بر: از كذارد
 كريهمن كواه بس؛ مه بردلتنگمتراكر يهمن كواهبس؛ با بردلتنكتراكريهمن كواهبس

حرف \#شه،
$7 V$
جامشرابروشن و صوت ربابخُوْث





خواهند نبكوان كه ببوسند بـاي او
روزى كه يشششاه كندست زير گَش

71
(ه0)اكبت"سِّهمورجهبرمشترىمكش وى مه طراز غالِه برششترى مكش

行


بر سوسن شـكفته خط عنبرى مـكث
بارى ز قير دايره بر مشترى مكش در حشم سرمـهُ ستم و دلبرى مكش بر نـام عاشقان رقم كافرى مـكش زينبشر نجعشتِبتلشـكـى مـكـ

كر بر جهانزعشتنخواهى كهخطكثم كيرم ز' مشك' ملسله بربر نيان نهى هثم ستـكر تو هـى واكنون ك آمدىز حدكافرى' برون اى دل جو نيست فايـــه ازعاشقى ترا

ور بايدت كه رنج كشیىوزوشب همى
جز در مديع مفغر آل سرى مـش

79
 وزتن من بريده كردد هوش تا شد آن عارن تو غاليه بوش خلت عالم بر آورند خروش نغنودم در ‘’ انتظار تو دوش كاه بودم بدر " نهادهدو كوش در كِيرت تـا بـروز در آغوش

v ( $x$ ( از دل من رميــده كردو صبر نه عجب كر خروث من بفزود هون مه آسهان سيـاه شود تـا بوقت سبيده دم :ـكــم كاه بودم بره "' فـكنده دوخشم كر بسر غم دل حسود شبى
 1-Y كانران

- 0-
 موى
 Yا

ديو ان مبدالواسع
خار من كردد از وصال تو كل زمرمن كردد از جهال تو نوش
$V$.

وى جعد' تو حلفه كرده بردوش「 و آنع كرده تتمزرنج مدهوش اى لالـهه رخ سمن بُنـا كوش خوانتـد تسرا بّث " زر• بوش تا روز ;کگرى ${ }^{\text {اندر Tغوش }}$ r عددا ببرى ز خويشتن هوش بارى ستخنم بطبع بنيوش از نالة من جهان بر از جوش
(kp) ایز لفتو تكيه كرده بر كوش' اين كرده دلـم بعشت مغتون جون رزز كنى و بزم سازى كويند تـرا مَ قدن كـِ كيرم كه مـرا شبى بخلوت
 هر كُ كه كنم عتاب بـا تو كيرم بـدهى جواب من خوش بیىوى تو دوش بود ^ ما صبع هر كز شب كس مبـاد يــا رب ; آن كو نه كهمن كذاشتهدوش•




 - ا- دو بيت اخير در نسـتهُ ج نست

VI
خر كاه كرم'ومجلسخوبَ
 بر روى آن شكسته زبان عَيار وَش زيبا بود بخاصه جو ما تو بـه بشـكـيم سروى كه عاشقند برو دلبران كَش ماهى كه عاجزند دروُ بُت كرانهين بنثين بشادكامىوخط !ر" زمانه كش ای بر خط زمانة جافى نهـاده سر جزصوتزيرمشنووجزجام مىمحش زهرث جشيدهأى وفسو نش شنيدهاى بيش آرسازعشرت وبكنارعمرخُوشَ
 دادِ خود از جهـان جفا جو بـى ستان كين, دل از زمانه جافى باده كَش

VY


 از لاله واز نركس واز سوسن وسنبل


 -و- د
 rir-لا ب : شرم

كر چند مرا دوش چو شثهاى كذشته آنشغص لطيف تو نودست حر آغوش از آرزوى عارض و دندان iو تا روز
 آنرا كه !ود شيفته ههر 「 تو مـذגار و Tنراكه بود سوخته مهر تو مغروش

VF
(م) الایى دلرباى كش بياكآمد بهارخوش شرابتلنخ ده مار اكههست اين دوز كارِخوش
كهى ازدست تو كِير يم جون Tكهى در وصف تو كوييم شعر آبـدار خوش
 جو كثت آر استه كيتى ز بوى نو بهار خوش
-هـى بوييم هر ماءت همى نوشيم هرلحظت كل اندر بوستان 'ْو مُل اندر مرغزار خوش

ك:ون در² انتظار كل سرایــد هرشبى بلمل
غزلها لطيفـ تـر بنغفتهاى زار خون
شود صترا هـه كلشن شود عالم هعه روشن
جو بزم مبجلس عالى ز بـاد ^ مشـكبار خوش




حرف دفـه

V乏
كرده بـر كل نـــار عنبر زلن

تا تو بر هم شـكستالى سرزلف

زير زنجير و دام و جنبر زلف ماه و خورشيد ومشترى دارى

جشّم مخهورتست رهبر زلف
روز و شب در دبودن دلهـا
خال عاشق نريب '--و بر زلف هـه تـدير كـشتنم سازد
من ز سوداى تو بجـان نَّهم
تـا بود خال ' تـو مباور زلف

$$
\text { 啫 } 4
$$



حرف

Vo
در بـاغ بشُغْفيد ' رخجون نـكار كل
كيتى بهثتوارشد ازروز كارِ كل

شدزاغ جون عطارد در باغ سوخته
 كلجاههجاكز دجو بشد نر كسازجن
 ماند بجتنك ساخته ا كنون نواى باغ
زيرا كك بلبلست كنون خواستارِ كر كرخواستار باده بود طبمما رواست
زيرا كه جاى ما نسزد جز كا كنار كـ وزخانه كر كنيم كنار ـكنون سزاس است

اكنون كه روز كار جوانى بكام ماست
تتوان كذاشت جز بطرب روز كار كـل
V7


درباغ
ب: بـاركل
( نسـغ (

در جان لاله سوخته خون از عتاب كل باشد كنون بجامـه دريدن شتاب 5

سوى چمن رسبد بعزلث \& خطاب كل بر كف نهیم باده روشن جو Tب كل آورد بيكوال بهـوده كتـاب كل

بالاله رفت كلبعتاب’اندرونو كشت「 باشد كنون بتو به شـكستن شتابِ خلت شدسرفكنده نر كسمثكينزر نج هون آبجوى يِرهشد Tن به كهْ ماكنون كويى كه نوبهار بنزديك عندليب واكنون چنار دست بعهدا دراز كرد
تـا از زبـان او بنويسد جواب كل
VV

وى هـجر تو T فت
وز •ـالى نشين دمى براى دل ^
بــد سرزلف تست جـاى دل
تا دست غهت كرفت باى دل
رنج وغم و محنت و عنـاى دل
عشت •' تو بـكرد خودسزاى دل
در عثت "'تو از بی رضاى دل
(艹) ایوصل توراحت وشفاىدل تو مردم ديدهاى مرو از جشثم -خاك سر كوى تست جاى من از دست شدم ز بـا ' بيفتادم هر چند هدى كشم بروز وشب دلرا نـكنم ببـد مـكافـاتى. آزار همه جهان طلب كردم



-اـ ب : يبش

تاعشت تو كشت Tشناى دل
بيكانـه شدند دوستان من
زآنخدمت تو كنم كهروزوشب
جزمدحت’ شاه نيست راىدل '

Y

حرفت "مه

VA
جز در صف اوباث بعشرت ' ننشينيم
Tنراكه جو جان باك نباشد نبسنديم

كه بنـده: آنيم وكهى بسته:
مى ماحتروحستوصبوح اصلفتوهـت
بكذاشته دنيّى ْ وكم انـكاشته دينيم
وز بهـر مراد دل يك ساعتن دوست
در متحبت او باك تر از آب سماييم
بى صحبت او دولت جمشبد نخواميم
باصورت او طلعت ${ }^{\text {ورشيد نبينمم }}$

V9
(园 (ヵ)


(
ه- جَ بَبرי

r- ج، د، بي ، خرابات وخرافات
(

7- بر ' قبه

 اكر＇از باى در آيم ز مستى همـكان هريـكى باصنمى دست در آغوث كنيم كر بتلخحى 「 قدح مى بَثْلَ زَهر شود ما بديدار خداوند جهان نوش كنيم
$\lambda$
 تا ماه بر نيامد و بروين فرو نشد بروين بدست و مـاه در آغوش داثتم
 مر جند كو باول شب مست كثته بود من مـ بر نشاط او هـهـه شب هوش داشتم هر كز كسى نداشتجنانخلوتى كهمن＾ هرحند خرّمست همه ساله طبع من طبع مديح شاه جهـان دوش داشتم

11
كفتى•• كه نازو نعهت جاويد داشتم （唹）مندو شملكودولت جـشيدداشتم


 （F⿴囗⿱一一（

رامشكرى لطيف جو ناهيد داشتم
كويى بدست خاتـم جمشيد داشتم
بروينوماه وزهره وخورشيد داشتم

طبعهناز نشاط جو ناهيد بوداز آنك بيشم ستاده بود برى زادهيى＇بیاى درمجلساز بیـاله وساقى وشهـودیى

نوريد شد هسود 「 ${ }^{\text {T مو يافتم ظفر }}$
بــ هر مراد كز فلك اميـد داشتم

Ar

بتن وجان و دل وديده خريدار توَم
من شـب وروز جـكرخسته آزارتوم
（ه）صنـا تا بزيم عاشت ديدار توم تـو ده و سال كمر بسته بآزار منى
بكشم جور تو زيراكه كرفتارم توم كرجهاز جورتوسيـءاT آمدهام، تابزيم
Tك كه نیست كه من سوخته زارتوم
ز آن نكردى توهعىساختهباهن كهترا
بسر تو كه من آرايش بـازار توم
كر جه آرايش خوبان جهانى بجّمال نه عبّب كر بتشم • تلغى كفتار ترا
كر هـ عشاق دل آسوده ز كفتار هتّد
عن هـهـ سااه دل Tٓزرده
$\lambda$

وز مهر تو ييوسته خريدار تو بود：
（ヵ凶）
：نس）
ج
جا ج
ا－بر يحهر هيى

ع－
د، لا، م‘ ب
（园（
آزردهز

دبوان عبالواسع
-0.

زبرا كه بصححبت نه سزاوار تو بودم
از دوستيت بنـده ازار تو بودم
دانى كه من آرايش بازار تو بودم'

امروز سر از صتبت تو باز كثيدم هر جند كهبودمزتو Tزرددشبوروز هرهند كه بازار توهـواره روا بود

كير كه iكمردم " بزبان مهر تو ييدا
آخر نه هــه ساله بدل يار تـو بودم
$\wedge \varepsilon$

وز شراب مغــانسه مخهورم
كر نبـاشم بطبع معـنورم
بـا دل تنك و جان رنجورم
كز بِ يـار خويشتن دورم
نيست درمان جز آب انـكورم
بنـب هون ستاره مشهورم
(ه) از عتاب شبانـه جونبودحال من' بدين دوصفت بست: • عشق دور از T آنست شادى ازَبر حون شدم سوخته بآتش^ عشق بادب در زمـانـه هـ-روذ
لِكن اين دو مرا ندارد سود
زآنك در دست عشق مةهورم

ا- ازدو بيت اخيردر نسخن ب بكبيت ساختششدهاست: مرجندكه بودم ز تو آزرده شبوروز


^0
 در عثت تو از راه سلامت برميدم 「 وز مهر تـو در ع كوى ملامت بنشـتم

 در عشق تو خون جـكر از ديده كثادم ز آ نـكه كه دل اندر خم زلفين تو بستم
 در صومعه از جور تـو جاهه " بدريدم از "' عشت تو آسيمه چو بروانهُ شهعم
وزمهر تو سر كثته هو ديوانة مستم
$\wedge 7$
( الانى ساتي دلبر هدار از مى تُتى دستم كه من دلرا دكربـاره بدامِ عشق در بستم
مـرا نصل بهـار نو بروى اورد كارِ نو
دلم بر بود يـار نَو بشد كار من از دستم




ديوان جدالواسع
اكر خـه دل بنـادانى' بدو دادم بآسانى ندارم ز آن بشيمانى كه بـا او هجر بيوستم
جو روى خوب او ديدم زخوبان مهر ببريدم
زجورش برده بدر يدم زعشتش توبه بشـكــنم
توباریزينهوسدورى پومندانمنهر نجورى'
بن ده بادة سورى 「 مككر يك ره كنى مستم
كنون از باده بيمودن نخواهم يـكدم آسودن
كنتوانجز هنينبودن درينسوودا كهمنهـتم

AV
Tبنبه كه بامدادشرابكران خوريم

باده زدست آن صنم دلستان خوريم در كلستان نهيم بوقت صبوح بانى
بابوىو كو نه سـن وارغو انوان خور يوريم

زيبدك باده برلبآب روان خوريم جونز T-ش هوابلب آمدروان "

از خوردن شراب شود تـازهـطبـع
خاصهجوياد ${ }^{\text {صاحبشاهجبان خوريم }}$

ع- م: ز: بان

$$
\begin{aligned}
& \text { زر نجورى }
\end{aligned}
$$

$\wedge \Lambda$



 كوشاورالازتنزردونزاروكوزخويش كردن ويرا هزاران عِد كوهر سا وز سرشك ديدة كوهرنشان خويشتن


خاصهجونمن =رز خويشا اندر بلایعشقاو
از مديح شاه شرت و غرب سنجر ساختم

19

وز خلق بجز بـا تو سرو كار نـكيم
يك ذرّه من از تو بدل آزار نكبيرم
جونخوى تو بشناختم اين بار نـكِيرم
هر شب كه رْ خانــن خَّهار نـكِيرم

ور نيز كنى قصـد بآزارِ دل من
هر بار اكر بر" "توهمى خشم كرقتم تا روزمرا نايد از انديشة تو خواب




- •ا- د:تامن با

تو يار وفادارى ومن تـا كه توانم 'بى دولب ميكونِ تو آرام نيابم’ تـا جامِ مى لعل جو كلنار نكيرم
9.
(ه) خيز تاجامة انديشهو

بـاى در دايرة اهل خرابـات نهيم كاه در ميكده باده بطرب نوش كنيم مر كجـا مغلس ناباك غ بدبدار شود در خرابـات بشادى بنـثـْنـم هـه


91

دل ز تو بكبار كى برداشتـم
رايتى از شاطـرى بغراشتـم
ما ونا ادارت همـى بنـداشثيم
رنج تو بددل ^ هرا بكماشثهم

جامهيى از هابرى بر دوغتيم
تو جفا كار آمدى در دوستى
جون نديديم از توشادى عاقبت
 امل ا چ- ج: بى باك (

بر اميد آنكَ زين' بهتر شوى روز كارى در هوس بكذاشتيم
هون نيامد شاخ مهر تو ‘ بيار
لاجرم تخــم صبورى كاشتيم
qY
اندرصف دل سوختكان نام كرفتيم
در كنج خرابات مى خام كرفتيم
(

در مصطبه وميكده • آرام كرفتيم

از مدرسه و صوعمه \& كرديم كنار
ما در طلب دانـه رْ رَ دام كرفتيم خال وكِلةٌ تو صنها دانسه و دامند
از بادة آسوده هـى جام يكِحند در آسايش وصلتوبهروتت
امروز جو آن صحبت ما كثت بريده
اين ^ نيز هم از محنت ايـام كرفتيم
94

دشـن خويثتن برستانيم
دوست داريم مى ريستان را نه خريدار زَّرَ و دستانيم نهكرفتار ر نـكـ و ناموسيم’

ا-ده به: آنذكزين

 بر، با ج-

بـا نواى هـزار دستـانيم
هسه بيحْار كان و بَستانِم

در بهار محبت كرجادردستعشتوبايِفر اق

نكريزيماز آبو آتشاز آ
خاك بايان و باد دستانیم’
$9 \varepsilon$

كه سر بر آرم و بر آسهان نظاره كنم نظاره كاه جهانى شوم هر آ نكامى
كهى كو كلّ زغمعشق جادهباره كنم كهى كونر كسازاندُه سرانكنم در بيش
غريب وار نشينم بكوشهيى تنهـا ز روى زرد ودْ سرد و سينه بـردرد

جو طاقتم برسد • كويم از عنا يارب
جهحيله سازم و با عاشقى جه جاره كنم
90



فلكرا برازستار•
 ب :

OOY

و T نجاكهبودباىتوجز از باى تا بسر همه بوديم عشت تو
كـشتيم تخم صحبت وبر ای واى وحـرتا و دريغا كه مذّى
در مارسّساد كرده مـا كر نداشتيم كفتى نداشتى تو مرا در هوا ونا غ

$$
\begin{aligned}
& \text { تنها نيند • اين همه ، آن بود جُرِّ من } \\
& \text { كاندر خور جهـال تـو ما زر نداشتـم }
\end{aligned}
$$

## 97

( ( ) عاشقو خواروغريب وتنكدستمجون كنم




$$
\begin{aligned}
& \text { اين همه عيبست ، لِيكن جون ندانم من همى } \\
& \text { جار: آن تاجزين ’ باشم كه هستم جون كنم }
\end{aligned}
$$

كّ " " بودى صحبتم بـا عاشةان دين برست
جون حر يف عارفـان "' مىیبرستم جون كنم

$$
\begin{aligned}
& \text { تاكيم ri كويى كه كار خويش دا تدبير كن } \\
& \text { جون بشد تدبيرِ كارِ خود زدستم چون كنمْ }
\end{aligned}
$$




صدقرانان عاشقان

# جنــد نرمابى مـرا كز مبـكـده برهيز كن <br>  

## 9V

(
هكن يكباره مهجورم مشو بيجوده در خونم

توجون خورشيد كردو نى بقدروغدرومن بیتو


> از آنجون ماه نَودارم \& تَازعشت توفرسوده
> كه عثّت تست هرساءت جوماه نو بر¹فزو نم

دهانباز ورخان براشك وقد كوزم تويندارى
كهعينوشين وقافم تابدين سهحرف معرو نم
بغهذوارى جو يمةوبم ببيدارى جو ابوّبـم
بشبدايى جو داودم بتنهـابى جو ذوالنّونمّ
نشــتم در يـكى كوشه زيـادت ساخته ^ توشه
بجز دانندة :يحَون ندانـد كس كه هن هو هو نم

$$
\begin{aligned}
& \text { مسرا كر.جه بود بيشه ميـشه تنـكدل بودن } \\
& \text { نبودستمزدلتنكى هنان " هر كز كه اكنو نم }
\end{aligned}
$$

 (ه) نس ( Y- اين ايـت در>لا، ؟ : زبادهساختم ؛ بر: ترادرساختم

91

بسردل دِرِ شادى نغسى بـاز نبينم
تـا خهر：خندان تسرا باز نبيْم
من زيز جو＂－و دلبر دمساز نبينم
خود را بَرِ خصهان ت－و غهّاز نبينم
（ خالى نشود ديده كريان من ازخون هر كزتو تومن عاشق دلسوز نيابى جز＂خهرهُ زرد ودَمسرد ودلبردرد
من روى 「 نـكـه داشتِنِ راز نبينم درعشتتوزذيندوىهمىاى بتمهروى

مىروىدلفروز تودرماندلخويش
جز خدمت دستور سرافراز نبينم ع

99
（弓巾）
وكر دزديده ناكاهى بروى تو نظر كردم
برين ناكردنى برْ＾نغرامت بيش ازين نايد
كه در بيش تو جان ودل ههه زير وز بر كردم
كرازدل كفتهتدلبر＇وراز جانخو اندمتجانانץ
برغبت دلتر ا وادم بـحسبت＾جان خطر كردم

ع－این بيت در نسشنة بر نيست
رای



ديوانعبدالواسع
بنـام عشق ما' باشد بلوح اندر تلم رانده
زحرمتجونقلمهيشت همهخدهت
اكر تقدير ايـزد را هنْر كردن بكرداند

اكر در صومعـه وتتى بُقرآيى ‘ُمْــل بودم
كنون در ميـكده خود را بقلّاشى سمر كردم
كهى درصنَّ • قُرَايان كهى درصدر ح تَلَّشان ميـان اين و آن عمر كرامى راْـــَر كردم
نه Sاه باده نوشيدن ز يـيمانت برون رفتم
نهوقت خرقه بوشيدن زفرمانت ^ كذر كردم
1..

ازحر يفان كر كسى كردست تو بهمرحبا

هيج رنجىدر جهانمارانبايد "'يثىيش

Y- بر : حرنت
1-1

- 7 - بر :

بغراشى

جایى بيشىويشى ؛ بر، بيشىيشیى

071

كاه Tن Tا مد كه عالمرا يسیشت|فكنيم
 كرعٌ معازالش بجنبد در دل ما ديو خشم
 كرجهمتجروحست روح ماز تِيهجر أو


ورزند ' با ما مساعدوار يك دم درهوا
صدهزار انجانفداكىر احت آندمْ' كنيم
$1 \cdot 1$

تسا باز دكر بـاره بشد كار زدستم
رفتم سوى ميخنانه و تو به بشكستم
هن نيز بكن:جى بفـراغت بذثــتم فريـاد بر آورد دل من كه نرستم
 تا باز شـكسته سر زلف تو بديدم" كفتم كددلمرستزسوداىتو بـکهن جونجنكـتودر جنـك توفر ياد كنانشد

من زارتر از ماهى درمانده بشستم اى خوبتر ازماهى شيم ازهوس تو
مستم هكن امشب بقدحهاى دُمارُم
زير ا كهمنازخُوشى آوازتومستم



 II- ؟: سرز لفتِ ... ؛ ب : سرز لفين توديدم

حرفض „ن"

$$
1 \cdot r
$$

بى كناهى زمن كرانه مكن

بيش از ين يـش من بهانه مكن تو هــه تكيه برفسانـس مـن
جز حديث مَي مُفـانـه 「 اشكم از غم جو نار دانه مكن بامدادان نشاط خــانـه مـكن هر زمان زلفرا بشانه مكن

خيز در جــام ريــز مى بصبوح سخن دشنـــان فسانـه ' ' بود بر كذر زآن عتـأب يـيشينه [000.] ای رخ تو بكونـه كلنار جون نشاطم بروى تست هـه كر نخواهى كـاد مشك هـى

ورهمى مشك از آن ؛ نثار كنى
جز بيزم شْ زمـانـه بكن

$$
1 \cdot r
$$

تصّهنتوان كرد • كه جونــت دلمن

وز دايـر: صبر برونــت دل من در بـاديـنُ دنج اسيرست تن من


كت

هـواره كرفتار فسونست دل من
آويخته در جـاه نـكو نست دل من
تا بستهُ آن زلف جو

تا حشم تـرا يششه فسو نست هـيشه هستمزغمعثڤت ' ههعسالهجو هاروت هستم زغمعشت تو بامتحت ذو النون

ازخثـم 「 ${ }^{\text {ه }}$

$1 \cdot \varepsilon$

كمبـه آفـات زيارت مـكن
جامه ناموس قصـارت مـكن جز بخرابــات اشارت هكن
هرجه كنى جز بيصارت مكن
 كار بسستى و حقارت دكن
(ゃ) خانَّطامات عهارت مـكن نامـه تلبيس نهفته مخوان كر ز مقام تو بيرسد كسى قاعد: كار زمانسه بدان - سر بترابات وخر ابى بر آر عدر بشادى و سعـادت كنار

حونههه سرمايهة تومفلسى است
بر در افلاس تتجـارت مسكن

$$
1 \cdot 0
$$

حال دين " و دلم "تـاه مككن
(3x (xa) مشك اسا ايبان^ماهمكن

ا- ا

$$
\begin{aligned}
& \text { А- А }
\end{aligned}
$$

بسرد: او شب سياه مـن بصفت چون كرفته ماه مـن حهرةٌ دن برنـكـ ' كاه مـَن بـُتمنجون كهان دو تاه مـكن همتهو بوسف اسير حاه مكن بسياست بـن نـاه مـن

عـلرض تست جون مه روشن آنزغخرا كهجوندو هفتههس|ست اى لب تو بـكو نـة ياقوت بر دل من بغمزه كر بخو بی خو :وسفى دل من چون هن ازعشّت تو كنم آهى

آنهه از عشت تست بر دل من
كس نكوبد مرا كهآه مـكن

$$
1.7
$$



دردل من ^هرتست در سر تو كين من عاشقى است و وفا سبرت و آيِن من ايزد رحمت كنار بر دل مسـكين من
دلبر نـاباك ^ من لعبت شيرين من
هستحجو بار نده مينغ جشم جهانبين من

كرجهتر اجورخوست ولبرى است و جفا וּيثه و آ يين ترا ${ }^{1}$ دست فرات توداد خرمن صبرم بباد الى بت حالاك من ماه طر بنـاك من هجر توتا آخت تــن بردلمن ایدر ينغ
درغم هجرت كنون زين هزه: برزخون
شدجورخت" لال كونجهرةبر جينْ"من"
r-

ع- دو بـت الخيردر نسخت، بر نيـت



$$
1 \cdot V
$$

（㤑）شدمعاشتد كر باره جهتد بيراىمسلهانان نــاط ازمن شد آوار• چیه تدبيراى مسلمانان

اككر كارم برفت ازدست مهنورم كه درماinم
بدست يـارخون خواره جه تدبيرایءسلهانان
ز بهـر فتنغ عالــم بعمدا هر سبيده دم بيارايد دو رخـاره جه تد بير ای مسلهانان 「

رخاوهمتجو كل بر كــتومنهرساعتازعثقش「
جو كل جاهه كنم یاره هـه تدبير ای مسلهانان
اكر بر من ببخشايند يسارانم سزا ع باشد كه كثتمستخت بيحاره جهتدبير ای مسلهانان

شب و روزم جو جرّاره نهـاده دستها برسر
از آنمثـعيت دو جرّاره جهتدبير ایمسلهانان
$1 \cdot 1$
－（\＄及
هر زمانى بى مبب اسـب جدايى


7－بر＂م ：اسبجفار ا؛ لا：ازءنجدايى

دبوان عدالواسع
كر' ندارم بر توحق جند| نـك بك ساعت كنى
در هوا دارى ونا بارى جفا جنــدين مكن
هر جه خوبان كرده|ند از بد خويى با عاشقان در مهه عمرى تو هردم بـا من مسـكين مـكن

بـا دم سرد و رخ زرد و تن فردم مدار '
شاديمر رنج و وهالم هجر ومهرم كين مـكن
كرجهخرمروىوخوشبويى" وخندانلبجو كل
بامن اندر عشت بد عهى جو كل آيين مكن
بـا دو جشم :برز بروين و تنى جون ماه نَو
تصد جـان دوستداران ضياه الدين مـكن
1.9
(מ) كرجه تو عشَات رانيكو ندانى داشتن
جون تـرا بابد مرا زين به توانى داشتن
تو جو كردوندونبرستى
كر تو با آزاد كان صحبت ندانى داشتن
هرزمان كويى كه كر نازى پ كنمهستمجوان


 (

كرجه بردارم دلازمهرت خطاباشد ز' "ن

از تو جشم مهر بانــى داشتن باشد جنـان هون ز كركـ كرسنه حشم شبانى داشتن
تا كيمّبدعهد خوا نى جون همىدانى كه نيست عـادت من سيرت ايـبام فـانى داشتن

بعد از آن كانار سر كار تو كردم هردو كَون
بد بود بر هن ببد عهــى گُكانى داشتن
شرط باشد آن كسى را كورود در راهعشت
Tآش سوزان هو آب زنــد كانى داشتن
برمنازعشت تو جوندرراه ناكاميستععش \&


11


دبوانمبدالواسع

آزرم همه جهان طلب مبكعدم
بيعانه شدند دوستان بـا من
زان خلقت تو كنم شب وروز(؟)
جز جلمت شاه نيست راى دلمن
吕口

حرف ״وهـ

111
وىجهان برداستاندست’ دستانسازتو
(a) الى همه عالم براز آوازة آوازتو

جشمْنشد حاسد كوشازيى آوازتو

وى جrان در كشتن دلداد كانان نباز تو ایفلكدرمالش آزاد كان شاكرد
از بلاى غهزة آن جشم تيرانداز تو جون كمانمجفتهقدوجوننشانهع سغتهدل
صدهزاران جانفداى آنعتاب وناز كرجه ازناز وعتابت كار. هن T Tمدبجان
هرسهباشند آنشبى كآيى برم، غهاز تو تابشرخــارو بوىز لفـوبانكـ² زيورت
تاسه غهاز جنين باشند با توروزوشب
ظظمبر كزدشـنانبوشيده ماندرازتو
IT
هر كز ز شرم بـاز ندادم جواب تو





ده،

ديوانعبدالواسع

تاكى بود ببردن جــانم شتاب تو
حون نزددنيـكِست خطاوصوابتو'
ز آنجهـ برز حلفه وزلف بتاب تو

اكنون' كه دلبّرتوتسليم كردهام لِيكن بـكن هر آنج توانى زنيكو بد درتاب شدروانم وحون حلقه شدتنت كشتستحون ستار هزعشت تواشلكمن

تا عاشعم بر آن رخ جون آنتـاب تو

ITH

شـد بشت من دو تاه زجعد دوتاه او (r) شُدروز منسياه زع زلف سياه او كامروز ديد بـاز شـكسته كلاه او 1 بشـكست توبهرا بحقيقت هر T نـكسى بر عارض جو زهره وروى چوماه او زلفيست تابداره مر نالله كشت شهر زخـال سمياه او هر فتنه كثت دهر ززلف بتـاب او جون شد اسير حاه زنخدان او دلم خالشفرو كرفت بصـد حيله راه او ${ }^{\text {او }}$ تـا خال او هموشه رْبـب دلـم بود
هر كز دلم خاص نيابد زیاهاه او

نزد يك منيكيست خطا وتواب تو r-


 دردو :سخغ لا، ب نيست
$11 \Sigma$

داروستم' و نيكو بدو بيش و كماو شد بردلماTسان مهعامروز بيكبار
زيراكه بر T Tود دل من داد ازمى آسوده ازين.سس بستانم خرسند ببوسيدن خاك قـدم او بودمتازينيشز باد「هوسخويش
دردست نـكيرم سرزلف بتم او كرباى منامروز بيوسد بشفاعت

دردوستى آن جهه برم د نج كه باشد


110

- كرد مرا تانته جون موى تو

تـا بكنشتم بسر كوى تو
عشقرخ جون كلخودروىتو
غهزة آن جشم بلا جوى تو

مرادل
 دهى در كوى تو
عشقروى جون كلخودروى تو

غزذة آن چثّم نته جوى تو

صتحبت خوبان هـه بكذاشتم سوخته دل كرد جو لاله مرا كردروانبررخ من^ جويخون

بندة آن تانته زلف توَ
درغم آن قامت خون سروتست قامت من كوز جو ‘ ابروى تو

117

ورعاجزند خلق جهان درז كمال تو

در Tرزوى آنك بييند جمـال تو آ
كربا شبى بنزد من آيد خبال " تو
هرشب مبى جـكونه بوم بیوصال تو
كزخطّ توشود هـه شوريده حال تو
كامروز هستشيفته برخدّ وخالتو
(ج) كرهست_آفتاب برخ بايمال تو
 كرجندهستديدهُمنروزوشب كنون روزىجنانشوى² كـكمهـثـهافراز امروز كر هی نيستى T Tك زهحال من T آشوى زحالمن آخرتو T نكهى نازوجدالتودلمن ز آن كشدهمى آريّ

فردا جوخذد وخال تو درز ير خطَّ شود

IIV
يك شهر جو من غزل سراى تو (هम

بند: آن بانته كيسوى تو
ا- ب: فتنت آن تانته زلف توام
فتنا Tن بانته كيـوى تو
ب: ب: بنده آن تانت موى توام
原

[070•] هون نارِ خليل خاك باى تو از دست بدادهام براى تو نشناختهام حَحِ هواى تو جوين_ده متحت و بلاى تو خو كردة انـدُه و عنـاى تو Ti Ti Tخر كه ونـا كنم \& بجاى تو اندازء جستن رضا جز خدمت شاه نيست راى تو هر لحظه بذا:-رة جفـاى تو

جون بادٍ مسبح Tب دست تو
جان ودل وديده دين ودنيا را بـا اين همه آكهم كه يك ذرّ

بـا دولت و عافيت نياميزد
بـا شادى و خرّمى نيارامد كفتى كه بجـالى ما وفا كردى من بنده چجه جايـكاه آن دارم وينمرتبه بسمراكه خود دارم جز آنت ماه نيست روى تو از بهر رضاى تـو فرستم دل ای راى تو خوب وروى توخرّم
من كثته بدبن دو مبتلای تـي تور

111
(a) ای مسلمانان دلم تاكى كثشد بيداد ازو

جند خواهم بود آخر روز وشب ناشاد ازو
آنك دادٍ او بدادست از طراوت در ازل
بى كمان دانم كه نسـندد جنين بيـداد ازو

با لا : بناميزد ؛ ب : بياميزد
هـ ;هيت الخيراز نسخغ برساتطشده

ا- د، لا، ب : جان ودل وديده ودين ودنيا


است (
كر بعشقش مبتلا كشتم مـرا مفنور دار

ور بروبش تو بـه بشكـستم مرا معذور دار
ایى ار زاهد كه تن درمى برستى داد ازو

$$
\begin{aligned}
& \text { كر تضاى آسانى نيست عثق او جـرا } \\
& \text { نيسند آزاد و نـارغ بنده و آزاد ازو }
\end{aligned}
$$

الى دريغـا كز هوس در عثق او دادم بياد عمرخويشونيست در دستم كنون جز بادازو

$$
\begin{aligned}
& \text { هرزمانجونجنـك اودرجنـكـ"اومظلوموار } \\
& \text { بيش تخت خـرو عادل كنم زريـاد ازو }
\end{aligned}
$$

品苗

ا－ايندو بيت درنسته لا بيكبيت تبديلشدهاست ، بنحوذيل ：
 ودر نـتغن م بدينصورتدر آمدهاست استا ：

 مكرد نبوده و اشتباه نساخ اين تكرار را موجب شده است • و جه درست بافته نشد ．

حرفت "هـ

## 119

رí دكر باره بــوى سباه 「


در غم آن ههرة تابان جو ماه
 وى شده بی روى تو عيثم تباه

شد بسباله و غم هج انـران او , نـكرزى كثت كاه كنم جامه ز جورش كبرو ایشده در " هجر نو كارم زدست بـاز رسانـد بـبر من اله اله سـال ومهم جشم كثـادهٌ براه
 روز و شبم كوش نهـاده بـر

 ای بت جان سوز وته صبر كاه

## كاه كنم وصفتودرصتّ" "مير

كاه خورم يادِ تو در بزم " شاه


 و-؟

دبوان عبدالواسع

IH.
 ازغم ;إوده هرساعت دلمر اخون هـكن از مى آَوده هر لحظت


 هر هر كجِا معشو ته خود كام يابى در زهان ای نهان كرده بزير تخته زرسيم خام
 ورترابايد كهشب منسوخ كرددجاودان روز را از خهرة خود دوشنايى وام ده


ور همى
دوستـكانى را بياد عمدةالاسلام ده





ب : هر كجامعشو تُ خودر اییابی درجها


|r|

وى در بـر تو Tهن و بولاد نهفته
 آراسته روى تو خو باغيست شـغفته
ز آن دو لب خون دانـهُ بيجادة سفته

( أى ( اين درد وغم ودعنت و ر نجّم بغزوده
 شد جـم 「 م مرا سُستن بيجاده صناءت كر ينم يكشب بههـه عمر، كه باشم هر كر نكنم نيز شهكايت • نـه حـكايت زين ديـده بيدارو ازين دولت

ITY

وى رود ² توازر يده من رود كشاده
آواز: Tاواز تسو در شهر فتـاده
وز سركُلا خواجِكى و كبر نهاده
و و $T$
زاينده بخو بیوخوشى
(目)
نسیغ ج نيست (



زّماد كرفته ههه بر بـاء تو باده
ابدال شكسته همه در عهد تو توبه
مسبر رْ بِ بياد وزغ
ایداد توايزد زطراوت ' هـهداده

M

 زلف برتابت زهردلداده جانى خواسته هـ

 كامدردستتوجونجنـكمبزارىساخته كامدر يـشتوجونشهمم:جذوارىسوخته

$$
\begin{aligned}
& \text { ME }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تا همه در باى تو افشانـدمى نا خواسته }
\end{aligned}
$$

چجن همى نابد خيالت بى نثار جان بدست كى بدست آيد وصالت بى نــار خواسته



Y Y ب : نكارى
ova

اى زیلف وقد وخدّت خيره وخوار وخجّل
مشك نـاب و سرو آزاد و هه نا كاستـه

تـا ترا دیـدم بنفشه بر سهن هيراسته

شد بههر تـو دل من در ازل آراستـه
توتن T Tـان درهرى بنـشستاى وزغثق تو
در خراسان صد هزاران مشغله بر خاسته

$$
40
$$

r- بر


حرف هیه

17o
(ه) الاایلعبت ساتىزمىير كنمرا' جامى كهيد| نيست كارم
كنون جونتوبهبشكستمبتخلوتباتوبنشستم زمى بايد كه بردستم نهى هرساعتى ' جامى

نبايد خورد هندين غم ببايـد زيستن خرّ كه ازما اندرين عالم نخواهد ماند جز
همى خور بادةصافىزعهر آنبه • كه كملانى
كه هر كز عالم جانى نـكيدد باكس آرامى
منه بر خطّ كردون سرزعهِ خويشتن بر خور كهعشرتر اازينخرشتر نخو اهىيافتهنكامى
هرا باشى جوغهناكى ² مدارازمغلسى باكى
كه،ا كاهان شوى اباكى نديدهازجهان كامى




مترس از كار نابوده مخخور ' تيـمار بيهوده دل از غم دار Tآسوده بكام دل بـزن كامى
ترادهرست بدخواهى نششسته در كـيت كامى
زغدّارى بهر راهى ' بـكسترده تــرا دامى

1Y7

ههواره در فرات تـو د نجور نيستى
(ه) الىماه اكردلم زتومهجور نيدتى
بيوستـه شادى از برهن دور نيستى
ور نيستى هـهـثه مرا r دورى از برت
كرحشم دلفريب " تو مخهور نيستى زانديشة تو در\& سَرِمن زيستى خمار

كر كرد او زغاليـه منشور نيستى ملك جهالِ روي تـرا باشدى زوال
يـكدم زدن بنزد تـو معنور نيستى كر خسته نيستى دلم از داغ او مُقِم بى تـو دل مرا نغسى نيستى قـرار كر آفـرينِ صاعــِ منصور نيستى

IYV

خورشيدر خیسروقدى هثكعنارى وز صورت او خانهٌ ماشد جو بهارى اندر سرم افكند زانديشه خهارى
 از طلمت او خر كه مـاشد خو بهشتى نا يافتهيك بوسه زميـكون لب اوثن

: ل Y ب

در شهر بحالا كى او نيست نـارى


در دهر بغهناكى هن نست غري از' عشقد كر باره شدم بىسروسامان

زين :س نـكزينم جزازوياردكرزانت
هرروز خنين دل نتوان داد بيـارى

ITN

وىتنسوىرطلوتدحوجامجه كردى
در دايـره: ${ }^{2}$
جون شيفتكان كردمى خام جه كردى

تو در" صف خوبان دلارام جه كردى
(倍)
در بـادية عاشقى و مهـر جه :بويى امروز كه بخته شدى از دور زمانه جون داد بدست تــو نلك نـامن بيرى T آدكِ Tآرم تو در صومهه اكنون

در كوى هوا دام هوانست نهـاده
بيهوده" به بير اهن آن دام جه كردى
$14 q$

با " ز "توراز دلخويش نهان داشتىى (ap)

تا ترا هـهحو دل وريده وجان واشتى نـى



بجز او بار دكرمن
7 خ-ب: باديه


كر
كر نه بر ديده خيال تو نشان داششتمى
كرنهمن خوندلازديدهزوانداشتـى

در هواى تو نبودى دلمنراست جوتير بى جهـال تو مرا ديده نبودى روشن نشدى حثم

دلم از طعنه خصهان تو ايصن بودى ${ }^{2}$
كرمن از درد فرات تو آمان داشتمى
Y.

ههواره دلم چه تنـع دارى -توروى خرا بجنـع دارى زيراكهدل ${ }^{7}$ جوسن:C دارى تو خهر: لاله ر نـك دارى كه سأختهام چوحن:انـه دارى
 من راى همسه بصلع دارم بى سنــكـ شدم زعشت تودن من ديدة زاله بـار دارم كهسو ختهام

من جـام وفـا بدست دارم تو تَـن ^ جفا بیِنـك دارى

IF|
دور جه از "' ماه بر اiانكيختى
غاليه با ' غام بر T ميتختى

(吅)
بودى ايـن
人- ب : سـك (
Y
7- ب : دلى
j:

رغم مـرا مشك سيه ريغتى
با' شب تاريك بر Tميختى
تا شبه از سيم در" آوبختى
بـر سر صن كرد بلابيغتى

بر كّل سرخ الى صنم دلر باى
روز فروزنـده بالى، مــــا اشكور خمنجوعقيقوزرست با دل من نرد جفـا باختى

صبـر من دلشده بكريختست
;

IHY

زيراكه ندارى خبراذدرد جدايى معذورىاكرياد نهى Tيدت ا² ازهن
 در فُرقت تو عمر عزيزم بسد آمد
الى از برمن دور، ندانم كه كجايى
 تاكىمن دلسو خته رار نج نهايى^ كيرم نشوى ساخته بامن ز تـكمبر"
نيك. نبودكر تو به بيداد كرابى إيزدجو'بدادستزهرخر بیدادت"
بيداد مـكن كز تـو بسنديده نباشد
زيرا كه تو خدمتكر تسابَ الامرابى
r - r ب : تاكه شب ازسبم در آويختى ب: $: V-r \quad ب-1$
 7-

- • ـ د : جو بدادست زخوبىيهه دادت Q- ج : كه


Mشו
( مجلس خوب بياراى و مى تلخ بيار تا' زمانى بـنذاريم جهـان در هوسى كر نداريم كف از جام'تهىشايد از آنك خوشبود بادها Tسودهخشيدن ${ }^{\text {بیبوح }}$ شايــد ارداد ز شادى بستانيـم كنون چون ْ شناسيم هدى قاءده كار جهـان بردلخويش جهدار يمجهانخونحرسى²

1YE

مروردة حَورايی ${ }^{\text {T }}$
ماهى 'و بطلمت فلككتمر كب تـازى شايسته :-زمى كه بت دود نوازى تا بررخ تو عاشقم ای ترك طرازى زلف تو دل هن بر بودست ז' بيازى

 بايسته رزمى كه مـه تِـغ كذارى •" باريكتر از تسار طرازست تن "' من جشم توغم من بفزودست زشوخى

كثبدن
 -- 1 تينى كه به رزم كذارى「

چون روزتيامت بود آن شببدرازى
مینورى از 'Tنْروى كه توهايْنازى
جونروى تو بينمشود آنتوبه مجازى

هرشبكه نهبرديدن روى تو كنمروز كر ناز كنى برمن بيحّاره بدان ' روى「 ${ }^{\text {rر }}$

یيوسته بالفاظ درى وصف تو كويم
هون مدح خداوند بانفاظ حجازى

1Ho

ناهيد باقبـايى خورشيد بـا كلاهى (x) ایصورت بهثتىوى لعبت سباهى آسايش روانسى Tرايش ؛ سيـاهى بيرايـة جمالى سرمايـة نشاطى خونزلفتست=شتمههواره ازدوتاهى خون خشمتست بختم بيوس:ه از نز ندى در بزم ميـكسارى در رزم صف بناهى
 ورماه باده نوشد توماه باده خواهى كرسروصدره^ يوشد توسرو باقبايى درسنبلت درازى در"' نر كستسياهى

كردستجلوه ايزددرصفّ"" نِيكوانت
جون خسرو جهانرا درصدر بادشاهى

Y- ب: محرم رازى
ا- لا : از آن ؛ م: بر آن
伍 ( تو كنم رو بعقيت
^- بر י ستر
Y- ب : جان كارى 7هـ ب ب : دلر بابی


## 1H7

$$
\begin{aligned}
& \text { وَىمانده جوابروى توبشتم:دوتاهى } \\
& \text { يوسسته بجز فتنـن آناق نخواهى } \\
& \text { مسـكـيندلماى خوبترازيوسفـجاهى } \\
& \text { جون صنیت آزر نبود صُنع آلتى } \\
& \text { ناجار دهـد زود بحسن تو گُواهى الهـ } \\
& \text { در دزم تو جابكتمر تر كانِ' سباهى ' } \\
& \text { ( } \\
& \text { مـواره بجـز كينه عشات نجويى } \\
& \text { درجاه ز نغخدانتوماندست جويوسف } \\
& \text { كرطرفهترى ازصنم هين عجبى نيست } \\
& \text { كرصورت روى تو بييند صنم جين } \\
& \text { در بزم تو زيرك تمِخوبانِ سرايى } \\
& \text { ميدان أميرست چمن وارو تو سروى } \\
& \text { ابوان اميرست فلك وارو تو ماهى }
\end{aligned}
$$

## ITV

$$
\begin{aligned}
& \text { در ديدة من لؤلوى خوشاب نبودى (מه) } \\
& \text { رخسار مرا زردى \& مهتـاب نبودى } \\
& \text { كر :ركسمخهورتوبرخواب" نبودى نـو } \\
& \text { كر سنبل مشـكين '-ـو برتاب نبودى } \\
& \text { كرابروى توجفته 「 جومتحرابنبودى } \\
& \text { (מa) } \\
& \text { ور روشنى ماه نبودى دو رخت را } \\
& \text { بىخواب نبودى زهواى تومرا جشم } \\
& \text { در تاب نبودى زغهان تـو دل من } \\
& \text { برروىتوراكى نبدىزلف توبيوست } \\
& \text { Y ب بر : خطاريى } \\
& \text { ६- } \\
& \text { r- ب: آن : } \\
& \text { ( } \\
& \text { 7- لا • مرادل ؛ }
\end{aligned}
$$

ديو ان هبدالواسع

بودى تن من خوار بنزديك توهموار
كر جون تلم سبد كُتــاب \& نبودى

1HA

با من كَكِ عتاب زبـان نرم داردى
از دوستـان هر آينه Tز ازم داردى دايمץ بردمى دل من كرم داردى از روى من بـكاه جفا شرم داردى
(a) كرهيجيارمنزمن T آزم داردى ورداندى كك هـتحتدوستى بزر ك ورسرد نيستى دل او از هواى من
ورجون زمانه دشمن احرار نيستى

من زارى و خروش صناعت ندارمى
كراونه ^ يبشاسر كشىوطّرمٌ داردى

149


وز تاختن لثكر سرما بسوى بـاغ

جونقلم صيدكباب تو (

 د، لا'ه، ب

كردر جمن از صتحبت كل فردنـشتتى
بـا ديده كريـان ودّمِ سرد ;تكثتى

نر كسنفكندى سِرِا نديشهجومنيش ازرفتن كل كرتشدى ر نتهه جومنابر
برشاخ درختان نشدى باد زرافشارن
كر هـجو كف شاه جوانمرد نـلشتى
$1 \varepsilon$

شايسته: اربـاب كرامات نـكردى
تا بنـــة مردان خرابـات نـكردى
تـا سغبة اصحاب مقامات
مستوجب احسان و مراعات نـكردى
تا متحـل بـار متحالات 「 نـكردى
تـا سوخته TTت آفات نـكردى
( از بند علايت نشود نفس تو آزاد انــدازة صحبت نشناسى بحقيقت تا از ره ناموس وتـكبر نشوى دور هر كز نشوى در صف احرار مقدم


مهكم نشود دست تو بردامن تتحقيت
تا كوفته باى ملامات نـكردى
$1 \Sigma 1$
 جون آرزوى تنـكدلان دير رسيدى

ا


دبوان عدالواسع

از داغ فراق تـو بر آسود ،برنتى
ناكرده مرا وصل تو خشنود ، برفتى إي

ز آن' يـش كهدر باغوصالتودلمن ' ناكثته من از بند تو آزاد، بجستى

هرروز بيفزود همى لطنـ تو بامن
جون در دل من عشت بيغزود ${ }^{\text { برنتى }}$
lEr







ورجهشد" سوختههم باك نبودىز آ نمْ
كر نه آرامَكَهِ آن بت جالا كستى "י




 ال11- سسيت اخيردرنسخة: بر نبـت
$1 \leqslant \mu$
( ( ) جهبد كردم كه ببر يدىزمن صحبتبدينزودى
جو دانستى كه غهنا كم جو كل بادامن جاكم
اسير خون تو ناباكم' هـرا بر من نبخشودى
ايـا تخم جفا كِشته بقهر از من جدا كشته شدم درعشق تو گُشته هنوز ازمن ;هخشنودى
|ميد من خطا ' كردى مرا برره رها كردى
زغم بشتم دوتـا كردى بخون رويم بيالودى
مرا كر چذد 「 بيهوده فراقت كرد فرسوده
دلم ز آ نـــت T Tسوده كه از ر نجم بر آسودى
جو بكزيدم هواى تو نجستم جز رضاى تو
باميـد ونـاى تـو بكـردم هرجه غرمودى
ايا بر كثته ازمهرم از آن جون باغ درمهرمع كه يى آندوى جونمهرم جوماه نوبغرسودى

نـ


ديو ان هبدالواصع
$1 \_\varepsilon$

يسرون نهم از داير：مهر＂تو كامى
با من تو مـن هم بيـامى و سلامى
در هجر توم تافتـه نا يافتـه كامى
جز برسر كوى تو مرا نیست مقامى
（品） چودايرهكم بادسرم \＆كر بهـه عمر من بــا تو نـكردم بدل وديده بغـيلى در عشت توم سوخته ناساخته كارى تا دردلم انديشن عشت تو مقيمست

كردم بضرورت تن Tزاده ${ }^{\text {غـلامت }}$
كر جه بِّ تو نيست مرا قدرِ غلامى Y
1ミ0
（㠽）
يا نْفستِن روز بارى＾با تـو در يـوستتى
كشـكى نـكرفتى هر كز شـكسته زلف تو
تـا ز عشتَ
كرجهدلتنـكوغريب ومفلس وسر كشتهام
－نِيستى باكى اكر بـا تو بيكعبا هستى



باز

هست آ كاهو كواهايزد كه كر' ممكنشدى
با تو من در كوشهيى بى توشهيى بنشستـى
موىورويمنيستىازر نج وغمجونسيموزر’ كرنه در عثقت ز زرّ وسيم خالى دستمى
هون مرا مستى همى آرد كد برهاند زغم

هرزمان بررخ زديده خون دل نكشادمى •
كر معازاهُ دل اندر جون تو يــارى بستـى
ليكن ار عشقت جنينم در نياوردى زبـالى
-ن زدست خويشتن بينى چڭو نـه رستـى
$1 \leqslant 7$
(嘼) الاانى

نه بريكسبرت و حالىزحيرت ز آن آهاى خالى
كهى در صدر ابدالى كهى در صنـّ اوباشی
جوشــارسر برافرازى بــوزیزودودو بكدازى
ور ازتارك قدم سازى كرامى جون قلم باشى


چ- بر: نراشی ؛ ب • ترابی

ديوان مبدالواسع
شراب عاشقى نوشى بس T نـكاهى همى كوشى
كه ازغم زار بخروشى زانده روى بخراشى '
حرا نه با خخ زردى اكر در عاشהى فردى حرا نه بادم سردى اكر در بـى دلى فــاشى
جو دل دادى بجانانى كه دردت راست درمانى
جه منُت باشد از جانى كه نو درياى اوباشى
جراكرمرد اين راهى مهميشه نغس خودخواهى
' هـكر كت نيست T كامی كه تونتشى نه نقاشى
$1 \S V$
(ه) كرمرا آنشـع (ه بوبانيكزمانبنواختى
هـجو شــ از آتش حسرت تنم نكدانتى
نيستىدر جنـك اوجونجنـك او نالاندلم
كرمرا يكره جوجنكَ خويثتن بنواختى
جون شناسد اعتـــاد من همى در دوستى واجبآن كردى ؛ كه حقصحبتم بشناختى
-جونشدم برداختهازعشقاودر هردو كَون
كشكى يـكد ز ناجنــان بن برداختى

 ه- بر: جونشدم ازعثت اوبرداخت بارى كنون

> كر خو من بودى تهام ا اندر طريق عاشقى دين و دنيـارا برغبت همهجو من در باختى

كرز خوارى ' ايشش او سربرزدين نهادمى
او سر از كردنـكشى بر آسـان نغراختى
بيقرار وخوار كى كشتىَ تنمجون خاكو باد
كر زهشم و دل در آب و T تشم ننداختى

## 1 \&

روزى زمن ² T ${ }^{2}$ خرنكنى ياد بماهى تسو ماه سـايى ² ومنم كاسته ماهى نه خشم مرا هست بديدار تو راهى مهجور چקرالم" زتوناكرده كنـاهى يا' كز دورسلامى كنِّم" Sاه بـكاهى كرمن زنم اندر غم هجران تو T هیى
(a) الىجهرة زيباى تومانندة ماهى تو شهـ سرايى 'ومنم سوخته شهعى نه كوش مراهست ز كفتار توبهرى رنجور جر الم ^ زتو ثاكفته مُحالى كير منغورى‘‘ بامنغهتخواره"شرابی آخربرتو " اين قدرم قدر نداندست
آنات بسوزد ز ثرى تـا بثريّا




 كنت

ديوان مدالواسع
مكذار مرا خوار وميازار يـكبار
آنراكینداردزجهان’ جزتوبنامى

159
( باز اين هيله ندانم كهكرا ساختاى خالمـــكينَ زدهاى برلبشيرينـينها از نشاط وطرب و عيش بيرداختاى تازمن دورشدى جان ودل وطبع مرا كرجه از دست مرا خوار بينداختهاى ازخط مهر تو هر كز نتهم باى برون كر نهجون شــ دورويى بحقيقت بامن بس جرا بر سر هن تـن جناT T T

10 .
 ارغوان رويسىسنبويى
 دارد از عنبر كثيده بر تمر زنجبرهيى


ا

才-


هونبرون T يد' زخانه بارخ نيستبار i:
نيستحونغ :وردخ او برنلكسيارهـى

101
( از چنـكـ تومنحارصفت بهره كرغتم :الندكى و بستـكى و كوزى و زردى باديده هوننر كس وبالاى چوسروى باسينه هون سوسن ورخـسار جو وَردى

 فردم مـكن از خودكه زتوخوب نباشد
 10Y
(好保)




ع- ب: بی ؛ د، ج: با

$$
\dot{\tau}: \rho-r
$$

- نس (
هـ ب ' بيعهاره
-Y-

7-1 هי ه

دبوان عدالواسع

من بنحيفى زغهان جون م نو برفلكم تو بلطيفى برغان جون كل نودر جهنى فتنه و آشوب دل و جان مـرا هر نغسى

من كه بىخويشتتم درخوراحوال توام تو كه بی عانيتى در خور ايــــام منى

نخـرست بتو آل حـيـن بن على را
（
در مهر י－ـو اميـد نعيمست ولى را در كِن تو آسيب جحيسست عدو را

اقبـال و قبول ابــدى و ازلى را
بادولت وبابخت توبيو ند‘ وقرا نست
شد طبع تو بيرايه كزيده عملى را شد رسم تو سرمايه ستوده صغتى 「را
تاهست جبلمعدن انواعجواهر
جز خدمت توبيشه نباشد جلمىدا
r

صـدر احرار و مفغّر £ نوّاب
（埕）أى اغتبار خواجهشهاب
از مى لهـل خويش شـُكر نـاب
ييش ازين دادهاى مرا بسيار
قدرى يخ مضاف كن با آن
تـا كنم هر دو را بهـم جُلاّب

なが品
r－
๕－بـ 1 معجز
(哴 نسخ د، بر، لا' م
 هـ د ：آنك
$r$
(a) الى (a

وىهنرمندى كه بزمتبوستانى ديـكرست '
آنتـاب
حضرت --و از جلالت آسهانى ديعرست
توجهانرا بهلوانى لِيكن اندر يش خويش
بند كاندارى كه هريك بهلوانى
تا بمردى كشتهاى جون رستم دستان مَثّ
در جهان ازُ تو بهرجا داستانى ديـكرست
;آنقبل كثتـت مهرتأنس وجان "! إنسوجان²
كز ${ }^{\wedge}$ الطافتزاتتو كويى كه جانىديكرست
بر^^ فلك در دولت صاحب قران با طالعت
هرزمانى سعد اكبر را ترانى ديكرست "
تا كمال " جاه تو ديدست خصهت از حسهد
هر مذه بر جشم او كويى سنانى ديكرست

 از بهرجاهت آستانىديكرست


7.5

הطهس ما
آن مكان جز هايِكاه قدر والاى تو نيست
كرز كردون بر ين برتر مكانى ديسرست '
بـاد كان خْرمى مدواره
زT آك بخشششدر كنـراد تو كانى ديـكرست
$\varepsilon$

كه هدتّ تو نهاده قـسدم بر افلاكسمت
(
قدر ت-را بارادت كرفته فتراكست
تضا تراز سمادت نبشته ع منتورست
چنانكخشم ورضاىتوز هرو ترياكست
توى كه بفضوولاییْ تو كفروايهانست

مـكر خسود تو بـا لاله نسبشى دارد
ترا عaَيدت ^ خوب وسريرت باكست
ترا مرّوت عام و كفايت خاص
تسـرا ز غايله دشهنان جرا باكـت هودر حهایت اين حار خصلمت ` نيكَى
از آن
ز وحشت تو بر دهم دخالفت كيغر
بخـاك بر نز نه صحبت كريهان را
هر آنكـى كه بدا ند" كهعاقبتخاكـــت"

0






سزایابندو لقبخوا جهدر خراساننيست＇ بر Tن Tامفت كهزشامانعديل هنربرست وسناكستر＂وستندان نيست ثناسر ا ودعاكوى و آفرين خواننيست اكر چیه تاعده روز كاريـكسان نيست 2 ＊اكر جه خامه تو خـاتم سليهان نِيست كه استعانت تو جز بغضْل يزدان نِسـت كه جز خداى تعالى ترا تـكهبان نيسـت خنانشمر كه تو كويىتن مراجاننيست كه بر دلم اثر غـبـت تو آسان نِيـت

بجزلقاى•＇كريم تو هيج درمان نيست كذاردن＂＇نتوانو كنونمرا ז＇Tننيست هو درّباك و زرِ ناب و كوهرِكان نيست

معين دين و عزيز ملوكى و جز تـو ز خواجكان بـكايت عديلنِست＇تـرا توى كهدرعرب ودرعجبم چوتو「 يكتن زجملهُ فضلا كبست كو ترا هون من مميشه تاعده جود تست بر • يك حال مسغْر عدـل خامهن توانـد آنات باستهالت تسو شاه از آن همى كوشد از آن همى تـكند برتو كيدخصمان＾كار بزر كوارا از آرزوى خدمت تـو خداى عزوجل ز اعتقـادم T Tكامست فرات صدر تو درديست در ‘＇دلم كآنرا غم مغارقت خدمت تـو جز بشراب مميشه تاشبه وخاك وسنـك r＂درمعنى مباد＂ـا ا ابد الدهر عيش آن مافى 18

كه از عقيدت صافى ترا بغرمان نيست
‘ ا－ايني
〈〉＞＞－Y

7－اينَبيت در نسشنة ج نيست هـ دراصـل ：در Q－ده بر ：بر － نيست ؛ بيتاخير درنسنغ ج نـــت －ا－بر：بقاى سنكوغاك

بستهٌ دام غم و خـستهُ تسيِ حَزَنست

يس همه ساله ز جامه تن او در كفنست بنده هون تير بددح تو كشاده دهنـت برفلك ساخته و بافته 「 '- الج ورسنست صورتحششهه خورشيد جوزريّنلكنست خاكمأوا وصدف معدن وخار اوطنست حاسدت روزوشب ازدهررْهين مِتْنـت

 ورجه لغظش زثناى تو چو درّ عدنست هریه درتازثى ودر بارسى اورا سخنست

 باد در مـجلس 'تو انجمن از ناموران





طبم باكت سفينة هنرست ' بمـكانت قرينـه ظغرست

مهرتواصلو كينهٌ توسرست
بر سر شمس و سينه قمرست
بُحسام و بـكينهُ 1 تـو درّست

- بغضبلت مدينـه د
( ای (ar) رايت شاه مشرت و مفرب عز اهبــاب وْ ذّلِ اعدا را بإية تْفت و نعل مركب تو دشمنودوستراحمياتوممات「 از قدوم مبــارك تو هرى وز مديح تـو خـاطر جبلى روز وشب جون خزينهُهرست
 فرخنده بنايى كه كثاده هو بهشتست



ستفوطَرف آنمهه بر نعش" "و نـكارست
: لע-r شرست (
مهاتحيوة

-

فضلوا قيمت ازهدايت تست
كه نه درساية رعايت
در مهّاتات بر كفايت تست
تَدر وتَدرتزر ای ورايتتست
دولتى كآننهدر حمايتْ تست
مدد جود مى نهـايت تست

نيست اندرجهان يك آزاده r
اعتــاد خدايـان جهـان
ملك سلطان ودين يزدان را
مهجو لحميست بروضَبَع مهمل كيـياى مaـاث Tرميـان

ههه مقصور ' بر عنايت تست

1

وى ترا كردون مسغٌر درغُدوّهَ ودر رواح
نيست در كيتى بعجز تـو دين يزدان را بهـا
نيست درعالم بتجز توملك سلطـان را صلاح
كغتهام در آفرين شاه عـادل ^ خدمتى
خوب جون درّ يتيم وباك حونما، "

㡰 براوصنم Y-

ديوان مبدالواسع
كر كنى آنرا كنون در مبجلس او تربيت

اقتراح من بر آور تـانوانى زآ جز درين معنى نـكردم برتو هر كز اقتراح 11

و اندر دل حسود تو همواره درد بـاد
با دشهنان تسو اجل اندر نبرد بـاد در جشم آفتاب همه ساله كرد باد

دايم دَم مخـالف جاه توسرد بـاد
(
بـا دوستان تو فلك اندر وفاق بـاد ز آسيب نعل بار : كردون نهبب r

تا سردكردد از دَم بساد خزان هوا
ييوسته دشمن تو خو T
لرزان و بیقرار و خروشان و زرد باد
IF

موانقـان تسرا آب زند كانى كرد
خداى قبلـ: \& اقبـال آسهانى كرد
تسرا بدولت جاويد ميزبانى كرد
هنانكه از لقب او سزد كرانى كرد

( $r$ ب-

ازجهتصساغتخواستن •

كه او جهان زمعالِت
از T;
هر آـ بـ بر سر بـام تو ياسبانى كرد
كسى كه بيشتودهسالمدحخوانى كردٌ
كه روز كار بسى با تو مهر بانى كرد
كنون كههر جه بخواهى همىتوا نى كرد

توحت' خدمت اورا بواجبى بشناس اكر تو تر بيتكار او كنى نه ععجب بروز كار تو اسباب بادشاهى يافت بس از عنايت تو بی نصيب كى ماند بر آنك مهر 'تو بـكز يد مهر بانى كن ;ـراغت دل آزادكان غنيـت دان ${ }^{7}$
^!
ز נوز كار هـه " بهره كمرانى كرد
ir
زفَّ ;ـام تو منبر در اهتزاز آيد
بدر كه’"تو همى از ره "'نياز آيد
بـاْ جشن تو ناهيد رود ساز آيد
كه در نشيب زمينــت بر فراز آيد
جوشهـ ز آتش ادبار در گُداز آيد



توانى كرد

توانى كرد
: -11

- ا- د : بدولت
(r) نس (

c $9-1 \varepsilon$
r
ازسر ؛ ج : ازدر

بر : زذو الجلال

ديوان عبالواسع
7.

بنزد هر كه حقيقت ' بود مـجاز T بد
كه در دل تو هواى شكار بـاز آيد
بيش باز توبى شك بذيره هزار نكتـنا آراسته فـراز آيد همى ز هيبت نامت بـاهتزاز آيد

شكار كردن او با شكار كردن تو اكر تو بازبرانى سوى هوا روزى زفرّ دولت تو نسرطاير از كردون
 سخن بخاطر من در كه ‘ ستايش تو

بخدمت تو خنان بـاد رغبت كردون كهبش تيشت" توهر تحظه در. نماز آيد
$1 \varepsilon$

تاج تو خون خاتم جمشيد باد
دولت ميهون '-سو جاويد باد
ساقى ومطرب مه و ناهيد بـاد
عود بدانديش تو خون بيد بـاد حضرت تو كعبة اميد باد
(هم) تختتو برتارك خورشبد باد ;-ا نبود بزم ‘همايون تـرا روز جشن تسا نبود بيـد بقيمت جو عود تـا بسوى كمبه بود روى خلت

حاشية بخت آ-و سبارْانــد
غاشيه اسب تو خورشيد بـاد

10
( ایقبة ايوان همايون توخورشيد

 ( V

اقبـال تو دارد انــر دعوت' عيسى توقيع تو دارد شرف خاتم جمشيد در كام بدانديش توجون زهرشود شهد در باغ نـكو خواه توجون عود شود بيد
 كردست بتشريف شريفت رسد اورا از دولت تو باى نهـد برسر خورشبد تامــت فلكتند وزمين رام، تو بادى با نعهت باينــده و با دولت جاويد

## 17

(a) ایخداوند جهان روزت مهه نوروز باد

رايت تو روز وشب جون راى تو بيروز باد
كرجه هرسالى بود يكروز نوروزجهان '
در جهـان از دولت تو هرزمان نوروز باد
بنحت تو جون مشترى و Tآسمان و Tفتـاب
خوب فال و كردن افراز وجبان افروزباد
دشـنـانت را فلك بيوسته بد خواهد همى
دوستانت را ملك ״ هواره نيك Tاموز باد

> هر كه فرمان تو نتواند همى ديدن روان
> بر² دوجشم او موه چون ناوك دلدوز بـاد

تا بود سوزنده آتش تـا بود ساز نده آب
مهت وراى تو دو ات ساز ودشهن سوز باد
همتجو كل طبع تو خرّم باد و بدخواه تـرا كر معازاله بقا باشد جو كل يك روز باد

IV

طلهت تو زينت هر هدر بــاد (仔) مبجلس تومر كز هرقدر باد

راى تو تابندهتر از بدر بـاد تا نشود ها. سر ماه بـمر صعب تر از واقعـة بدر باد واقهـهُ دشهن مäور -تـو وز فلكش بهره مهه 「 غدر باد خصم ترا بـاد هزه جون غدبر

تـا شب و روزست سياه و ستيد
روز توعيد وشب تو تدر بــاد
\^

سمر بخصصلت نيك و برى زعادت بذ

زر نج آ نك مر انيستـ,
دلم خو كاغن Tاماجـاه مجروحست
حودرمديح توزينيس قصيدهيى كويم
مـكو سواد كنم بر بياض ديـده خوذ

ا- لا : دششنسوز ودو لت ساز باد
عـ برا روزتوعيدست وشبت


Tآندر ختيست كه هموارههنر’ باردهد
ملكالعرث هنــان لغظ كهربار دهد هرعطايى كه همى كنبد دَوّار دهد هرضيايى كه همى كو كب سيّار دهد كرجه تقدير همهع خيز بـقدار دهد لاجرم بغت سزا را بسزاوار دهـد كه هـه كس ببزر كیى وى اقراد دهد خاطر خويش نزيبد كه باشعار دهد كَ مرورا نه همى خلعت بسيار دهد بملوك و بسـلاطين و باحر ار دهد ^ جبرئيل اورا يـى واسطهيى باردهد " هر كرا ايزد بـارى دل هشيـار دهد



 باقىنسخ: اورا


تا همى دولت بيدار زخلقان' كس را كه بود در خور آن 'ايزد هباًر دهد
سال ومه ايزد جبّار زتو راضى باد
تا شب وروز ترا دولت يدلار دهد
$F$.
 اطر افشاز نـكويىواكنافشازخوشى جونخوىوخلى
در هشم نامدارى و در جسم مهترى ازميرت و كفايت •او نوروروح ` باد
از عمر نوح بـاد زيادت بقاى او
خصمشُزديدهغرتةٌ طوفاننوع باد

Y

جرم ناهيدطرف ^ سازتو باد
(0) قرمخورشيدطبل بازتو اد

خاضـع داى سرفراز تو ؛باد
فـلك المستقيم هـموار•
هدف تيس جان كداز تو باد
ديد: دشّن 'و ريوسته
تـا نباشد چو باز نسر" بقـلـر
نسر طاير شـكار باز تو بـاد

فتوح
1- :ر : يمنك

-
rr

بر نهـاده نلك بتـارك بـاد
روز خصم 'وهون شب شك باد
بسنان تضـا مشبَبَ بـاد ركك جوتيّن ومزه جو ناوك باد دوست:بسيار ودشمن اندك باد

بر تو جون راى تو بـبارك بـاد
(ه) ایى امينالملوك بخت ' ترا
تا نباشد جو روز' شبَ
دل بد خواه تو جو يرويزن
برتن و ديـده دشهنان تــرا
جاودان هـجی:ين كه هــت ترا
خلهت نـو كه داد سلطانت

مجلس تو كه مر كز ظفرست
قبـلن مردمان زيرك بـاد
ru

كاه مدح تو بـا خطر كردد
جون سر خامن تـو تر كردد
كه از آن مرده جانور كردد
ازظبول تو جون درُر كردد
سنگّ خارا بكوه زر كردد
جون بدريـا رسد كهر كردد
 نصحا را زبان شود همه خشك ــخن تست خــون دم عيسى كر بقدرست شعر من خو شثه كه ز تأيم خشـهن خورشيد ور جه T بست تطر: بارإن
$\qquad$
 جوروزوشب


در حفوت تـو بيشتر كردد
كه مرا عفو "-ـو سبر كردد
ماه بـا
ماه نو بر مجـان كمر كردد 2

كر جه تقصير هن بسى' هرروز بيش تير عتاب 'تـو ار جو ' تـ همى بـر سحثر هر سر ماه باد قدرت جنانك بخت تـرا

تو جو كل تازه باش تـا هون بنفشه فـكنده سر كردد

$$
Y \varepsilon
$$

ور از ستاره تظلمّ كنم سزا بـاشد (故) طلايـه غم و يـرايـن بـا بـلا باشد از آنقبل كه مسيرومدار " ايندومقيم جو كار ها هدـه در تْضنه تفنا باثد وليكن ايندو جهدا نتد كردناز بدو نيك در آن صبود نبودن زما خطا باشد هر آنبال ^ كه خداى جهان كند تقدير
 كه كارها بخخـلاف مراد ما باشد
yo

كزعقلستوصفـT T "بينى آنصودتسبيد وسيا•"

ا- د: هـى

 يك ي Yا- بر: برموز ؛ د : مغروز

كه جو كردون بهيأت آمدكوز
بى عصا ايستاد ' همهجو عجوز
جونזخدنكـاز يرو كمانازتوز
مــانع تف بود بوقت تموز
T آنجه كفتم صفات آن برموز

صفت روز و شب درو ز T نسـت كوز همجّون عجوز و نتواі" زوست حال ‘ مسافران نيـو دانع نم بـود بكاه شتـا كر فرستـد بـن اثيرالدين

جـز بهرسوم درد سر ندهم
نـايبش • را باختبـار هنوز

Y7
بى سلاح از زمانه كينه متوز
(a) جبلى آتش هوس مفروز

ديده از خير و شٌ او بر دوز
دامن از نفـَ و ضر او در كش
كاه درجور او جوعود بسوز
آشكارا جو خاك " در نوروز"
نيستِبیشبدرينجهانبكروز" كاه با رور او جو عود بـاز مـكن^ اسرارخويش با هر كس نيست بیغمدرين زمانهنشاط "
صبر كن گـا رساندت بمراد بخت بيدار و دولت يردوز

ا- غير ازدره: ايستاده

 -ا- لا : نبروز זا- نــنغ لا اينبيت راندارد
rV

فتح زه" و تشر يفـ شه و شتدم نوروز از كنبد میروزه و از دولت يپروز از بخت سر افراز وزاقبال رخ افروز كه جان مْمالف بدل شار همى سوز كم كن بشـجاعت ز جهان iام بدآموز كه ديـده آنرا بـر نيزه همى دوز
 |مروز ترا این سه " سaادت بهم آمد شاما جو كذون شد بهراد تو زهـ كه كار موافت بـفف رادٌ همى ساز بر كن بسياست ز بدن جان بد انديش كه سينه ا اين را بسم باره همى كوب در بزمكه از حوروشان باده همىخواه [7l••]
r^
(壦) ای بزرك
كر خيال شـير شادروان تو بيند بنحواب
شير بر كردون فسرده زَهره كردد از هراس
صه هزاران شاعر و مدّأح بايـــ ازعجم خونرودكى وازعرب چونبوفراس ^
\&
بكهداد



تسو بهدّاحى مرا ز آزادكى ' بـكزيدهاى
ور نه استحقـات آ نم نيست از روى قيـاس
جون ' دلم راكردهاى فارغ بحسن اصطناع
از شراب واز「 ططام و از
زيبد از تو كر مرا سازى سرايى در هرى
-نا شوم دايم من از انعام تو هـجِون خُناس
تـا نباشد كل بنرمى و بخْو بى همتجو خار تـا نباشد هدجو ديباى كرانما يـه هِاس
باد رسمت جاده اسلام وملت را طراز
بـاد رايت خانه اقبـال و دولت را اساس
$p q$
(ه) أىدردلملوكوسلاطينجو نامخو يش وى روز كار داده بدستت زمام خويش
 هستى Aجهاور فلك و بوستان وكوه ازرایباكوخلتخوشوحلمرا
 آزاده سيرتى و بانعـام كردهاى آزاد كان دوى زمين را غلام خويش



كويدهميشهمد توجونحمدذوالجلال
تـا كام عاشقان نبود جز وصال دوست
دايم هیى كنار ' جهانرا بكام خويش
r.
(هـ) الى الى قدر 「 كرده بغدمت
هثت هيز نادره دارى كه از T Tــار آنٌ
زخم تـو بر كمبتين دولتـت امروز شَش
اصل باك ونام نيك و طبعراد وتول راست خط نغزولنظ عذبوروىخوبوخوى
هشت صنعت ل كنجودادايزدترااينمـتـجيز
تان نهد بر خطّ مهرت سر سبهر كينه كث
سرفراز ورخ فروز وبزم ساز وخصم سوز
نامجوى و كامران وبدرهبخش وبر وباده جش
;ـا شود از باد آبان ‘ باغ بردينار " زرد
تا شود از ابر نيسان راغ برديباى وّش "

الـ د : كدار

-
-ا- لا ، بر: ديباى

بثت بر ناى تو باد از خرّمى ناهيد وصف راى والای تو باد از روشنى خورشيد وش
هار هيزت يكزمان ' خالى مباد از جار هيز
تـا نباشد از بشارا كرخ وز
كوشتازالحانحنكـو بزمتازساقىشنـع「 مهرت ازاعيان دهروقصرت ازخو بان كش

FI
 ازوجودتوهرىخو بست جوندار الـّلام $\quad$ برحسودتو جهانتنگستحجونسّمّالغياط التماسى كردم از تو بر نياوردى هرا اندر آنوتتى كهبوداز بادهطبعتريعنشاط
 وينعتاباز بهر آنكردمكهتابهزين كنى • در مراءات حقوت دوستاران احتياط ${ }^{\text {T }}$ كهتراندا كردنتوانجز باكراماصطناع
 تاسوىمغرب كشدهرشب علامتآفتاب
بادبيشتو كشيده لثكردولتسهاط
 بزمت ازالوانخوب ؛ ج : الوانخير
 بيتساختشده|ست. درهر جهار نسته:درمراعاتورحقوقدوستانرااحتباط Y- Y- بر:از بساط

w

وى' ثناكوى توشريف ووضيع

ملكسلطانجو تو 「 نديسـد بديم
دين يزدانجو تو ` نيانت رئيس
خلق را جاه تست حصن منيم
!بتاضهـا ندادمت تصـدبع
ملك راراى تست حبـل متين باز جون خواجه خلعتم فرمود
وى " بهّت فزون زنضلّل ربيع اییونصل • ربيمخلق توخوش
جو ' برات مرا كنـد توقيع تـا مرا^ ^سعى تو ذخيره بود محترم تر ندارم از تو شفيع من بنزديك او درين مهنى تـا فلك را بود محلز رفيع تـا هلك را بود مزاج لطيف هلمكت بـاد روز و شب داعى
فلكت باد سال ومـاه مطيع روز

M


كرد ويسرا نهغته اندر خاك
;" حسهلاجرم جوفرصت يافت




 -- ال الا، بر: جون

بغــلايت نهود ايزد : پـالك كنم اورا برين ' مثـــال هلاك
 ز آن دل دوستان تو غمناك اهرمن بـاد تـا بود بر سـا قرار سماك

ز آنث او با تو سركشیى كردى كه هر آنكو مطيع تـو نبود تند و بیباك 'بود كر نبـاشد بهيمهيسى نشود تا كه روح الامين بیـاى بود تـا بود در زمين مةـام سدك

حضرتت بـاد كعبـi احرار [llo•]
w
 از عمر بجز خدمت تــو نيست مرادم وز وهر بجز حضرت تو نيست بناهم هرجند كنه كارم " نـزد تو زتقصير از نضل تـو زيبد كه نهى عنر كناهم ازبس كه توفرمودیدرحت من اككرام

نى هست \& بيانم كهبدانشـكرتو كويم
نىهـت



 لا لاكنهدارم

كس نبرداخت از بنسى آدم
طبع كردد ز نقت آن هر كسى كاندر T ان نــاد قدم بـر بدامِ جو بوستـان ارم مبجـ زايران شده خو حرم
 حون ستاره بروشنيست علم بآد رْنـك و شتاب وبا تف ونم
 هشم كردد زحسن آن " روشن ديده فردوس جاودانه عيـان ري هنايم جو T Tسمان بلنــد مطلل اختران شده هو فلك صوزَتى بر مثـال آن نقّان
 تا بود خاك و باد و Tتش و Tب

صاحب اين بنـا همسه ساله
-باد در حفظ ايـزد عالم
r7

توى كه كرد قبول تو حلقهدر كوشم
رقيم غاشية مهـر تست بـر دوشم
لباس خدمت توسال ومه همى بوشم
 مدام مايــدة يِرَ تُست در ريـثم اساسمدحت توروز وشبهـىسازم
$\qquad$

 لا، م مغتوش است ودر نستهن بر نيناز مصراع دوم بيتاول و مصراع اعاول بيتدوم يك بك بيت


بصد طويلـن درّ بتيم نفروشم
اكرحیه بردل تو هـهجو غم فراموشم
همى بياد تو من جزشراب زَونُوشمم

زغاكباىتوهرذرْهیى كها آن كهتر هـى بــاد تو نوشم شراب دوشينه وليكناز كرمتماندهامخجل كهجرا

مـيشه تـاكه زبان TلJ ستخن باشد
ز بان زشـكـع توهر كزمباد خاموشم
rv

هزاران نـكتـه منظوم رانم
(
بَداحيت من موسوم از آنـم
بشرتّوغرب مهدوحى
جو من مدحجو تو^ مخدومخوانم سزد,كر خسروان خوانند مدحم
 اكرچه هن تقاضا بر بزر كان
جو خاموشى كنم زين بيشترسم
كه از تشريف تو متحرو مانم
r
آلت این و آن همسى سازم
 كه بغْر زمان همى نــازم " كه ز جور زمان همى نــالم
r. باشد؛



: د- ال
زمانه مى نازم

زروت :ـر آسهـان همى يازم دين و دنيــا و جان همى بازم'

خواجهيى كز نشاطصحبت او در هوا و وفـا و اخلاصش

「تا مرا عقـل يِراوست مشیر
اسب بنخت جوان همى تـازم

4q

كه ثا بفرَتو از مدح ديِطران برهم
(t) خد| (t)

هرا بحشّمع توهن خوارترز خالكر هم چودر ثناىتو كغتمقصيد هاى حودرّr

يقين بد|نات من اورا صلمت چنین ${ }^{2}$ ندهم
$\varepsilon$
جز راى فرّخ تو نباشد اساس Tن هر كز ز كار باز نهاند حواس آن كردد فسرده زهره: شيرازهراس Tن يك ذرَهكرز خشم تو بر جز آفريـد كار نداند قيـاس آن دارم" همى جنانك توا نم سباس Tن
 نغسى كه خدمت تو بود كار او مقيم هندان بنرسيد مبرتزت تو كه كس كمرجد"شكمر آن نتوا نم‘"هـى كزارد"
(r) نسـخ لا لا

Y- بر : بيروست مسير
ا- بيت اخير در نستخة لا نيست

- د :
(
عـ ده لا : يـش
-r
د• ج' م
 -IY 11-لاه م : كذارد لا : نتو اند

باشم بجانوديده ودل
كردارى از شراب مسلم مرا كنون
ور بايدت كه مى خورم | ندرميانسو ك
T انكهخورم كه بر كشىازمنلباس آن
$\leqslant 1$
;ــارد زمانـه كِ خشم نيرو
نباشد بياكى هو لفظ r - -ولؤلو
كه از بوى آن شد تنعزم مرا خو
خوروىتو غرّمجوراى تونيكو
(什)
نباشد برادى حو طبّ r تو در يا
جو نزدم فرستاده بودىتر نجى


خرا تتحفه كردى مرا بار ديكى
تر نجهى مصتحف كهتابفكنى زو

Er


ای صـاحبى كه كيرد هردوز بامداد از طلعت تو خشهة خورشيد فـال نو


ا- ايْنيـتدر نسغí

رایتوخر جوروى


ديوان مبدالواسع
باينده بـاد بر تو جو نام تو مهترى
فرخنده باد برتو خو بخت' توسال نو
$\{\mu$
وى عاءـلنُ اهل كفـايت تلم تو
ارازه و انــازء؛ فضهل وكرم تو
جوندشهن وبدخواه ${ }^{2}$ توزرّودرمتو

(叫) الى واسطة عāد مروّت كرم تو

باشند ز جودت ${ }^{\circ}$ هده ساله بشكايت
جون كمبشرفـيافتهرى برهمهدنياT
;ا: خدمت مخلوت بود اصل ندامت
بادiد بزر كان زمـانه خدم تو
$\varepsilon \varepsilon$
آسمان بنـدi سيادت "تـو
كر:" 'تقصير در عيادت تو
(tra)
كرحه مدآح مخلصت جّبلى
خبر صتحت و سعادت تـو
شـكرومنتـت"
; الك را بود مـدار مبـاد
عـادت او بجز عبـادت تـو


د أ Tازازه زاندازة


＜0
（ه）اباكرده نثار از كنج اقبال
خو ديدار تو بر 「 احرار عـالم
مبارك بـاد ماه روزه بر تـو

〔7

زماi－ه ز اقبال داد تو داده「
زبان در ثناى تو شاهان كشاده
－بامر تو ايـــام كردن نهـا
نظير تو هر كز زمادر نزاده
بود شير نر مونس كور مـاده
الالا حجر نيسـت خون سـيم ساده
 ميان برع هوانى تو احرار بسته بحكم تو افلاك دوران سبرده ترين تو هر كز زمانـه نديده ز عدل تو بيوسته اندر بيابان الا تاملدر نيست جون زرّ بخته
مبادا تهى كوشت ازلكن مطرب
مبادا جدا دستت از جام بـاده

EV
زانه（طかん）

五
「－بر：اقبال تودادداده ：
（
ه－اينبيت در

خداى عزّوجلَ در ازل بتو داده
زبان بمدحت مدّأح وار بـكثاده زفرّ دولت تو هد هزار انتاره اكر بحشم رضا بنـكرى ببيجاده درينوثاقَّ همى خور بخرَمىى باده كه بنده|iد ترا صد هزار آزاده جوشير نرنكند جنـــ روبهماده

هر T نِجِ بايدازاسبابدولتوحرمت ترا القبفلكالدينو برفلكخورشبد تو آن كسى كه باد جفلاكرسيدستند ايا بلند محلّى كه جون كهر كردد درينسرایهمى كن بفرخخى عشرت مبند خاطر در هديشه تاكه باجماع خاطه ور وعامه حچنانك هست مرادتو روز كار كذار كه روز كار ترا بذدهيست • T آاره

々
بنايى نزهت T Tنـرا T Tسهانـ روات و ساحت و ايوان و خانه تـــاثِل بديمش بـى كرانــ صمهرش كاخ و مهرش آستا;ه ; كثاده جون دل صدر يـكانـه
 بندهايست ا Y

ضهبرش عقد ع حـكهت را ميانه
عطارد كفته در مدحش •تراز

اتِر دينِ يـزدانٍ جهـاندار '
محلّش 「 جرخ دولت را ستار ه
ثريـا كثته در بزمش يـالـ

بـامش باد كيتى تـا قيامت
غلامش باد كردون جاودانه
$\varepsilon 9$
در هرى ز آن فتـاد آواز•
(ar) شمرت اییطالعى رسيد بمن
بلطـافت نديسـدم انـــدازه
خط و معنى و لفظ و نظم تـرا

دوشن و شاد و خرم و تازه

0 .

چون چرخ برستار: زاهر كند همى
(م>) اشهارصا بر بن سهاعيل ملك را
هردم هزار میجزه ظاهر كند هـى
هست اويممبرشعرا وز بنان^ خويش
فnل بديع و صنعت باهر كند هـى طبعش بـاه نظم جومانى بـاه نقش

امين الهلك سـلطان زمانـ
ب: ایير الدين كه يزدان جهاندار
امين ملك سلطان را زمانه
س: انير دين يزدان را جهاندار

r-

 لا، د، م-

ديوانعبدالواسع
7r

نظام نعل وكاتب ماهر كنـد هـى
جونعنصرشريفتو 「طاهر كند میى＇
با جان دشـنان مجاهر كنـد هـى
طبع تـو بر نـون جواهر كند هـى

تلقينش＇هر كرازخلايق بليدتر 「 اى T نك مرعيوب جهان راخصهال تو كين تو T نجّ，دست نبى كرد با قمر آنات ْ را جنانك طبايع جبال را

ايآم جونبنغشه ونركس عدوترا
با بـت كوز وديده ساهر كندهـى

01
وى كريـى كه هادق الوعدى بشجاعت جو عمرو بن معدى

با بد انديش تـــد جون رعدى ［7Y०•］ ببراعت جو عمرو بن عاصى با نكاو خواه راد خون ابرى
هر دو نِـكو كحالكم بعدى زند نيجّى＇，كاغـنست مـرا
ليككن T نرا دو Tفتست كه نيست
نامشان بوستاقـى و سعدى
or

كنم تـا زندهام آزادى تـو
كر آزادم كنى از رنج شادى

ا－د：تلفينت
 رندينجى ؛ م، دهلا •رندينحى
or

وىشدهصورت توسورتبهروزى
مايـهُ دولت و بيراية' ' بيروزى
جانِ دششن بدل شاد هـى سوزى
اخترانرا همه بردوى فلك دوزى
جونز بدخواهانّدرمعر كه كينتوزى
بثششو كوشششدرهردوتن
كآفريننده نـكردست ترا دوزى
( الى ( (
خدمت رطاعت تومست خلايقرا كار ناصح بكف راد همى سازى كرترابايدّ وتتى كه كمان كيرى
 حاتمورستما كرز ندهشو ندا كنون آنجهجيزستزمردىوجوانمردى

باد طبع تو مميشه ز طرب تازه
تاشودتازه جهاناز نمِ ״ نوروزى
0々


كههس
خداى عزوْجل وتف كرد بيروزى
كهى كهرزمكنى جاندشـنانسوزى
: ب- بـ بر : بر آبد
بيخوامان

هـ اين بيت در نسـنه: بر نيست

دبوان عبدالواسع
كه ازمخالف اوسالووماه كين توزى
هميثّه برتواز T نست مهرسلطان را
كَّ جالال＇هو جهشید كردن افرازى
ك، جهال「 جو خورشيد عالم｜فروزى

00

كه كس نـكرد جنان＂در هبهمسلهانى
ز فرّخيست خو يت الحرام بیىـنانى
كه يشش آن＂بزمين بر نهاد يـشانى
از آنقبل كهنخواهدشدنجنانץ
بنا هر آ ينه در غورد همٌت بـانى
بشاد كامى و سرسبزى و تن آسانى
（骆）تبارك الش ازين صفهُ سلمبانى
ز خرّمِست حو دار الـّلام بی همتا －قمر بدا غ كلف كشت مبتلا از بس زيادتست ز زاتیالهماد در معنى شـكفت نيستا كرهست＾＾نارر هآيد هميشهبادنشــته درين＂＂همايونتصر
｜ميردخلصددين نصر حاتمى＂كو هست＂
بدا نج．${ }^{\text {T دارد ازاسباب هرمت ارزانى }}$

07


ا－بر ：كهاز جلال
0－بر ：بس ازامن
－－
Q－بر ：كآمد
 بقعنغجستهو 10 ا دلغر يب

از خرهى خو طبی حريفان هم نفس وز نيكوى خو روى ظريفان دلر بـاى جونخضرزند كانى جاويد' يافتا Tنك

 مودود احهد آن ههواره باد خاضـع فرمان او بيوسته باد حانظ اقبال او خداى

OV
كردون بهعانى و زماi_ه بهعـالى (的) خرّى كه جوطبمش •' نبود باد شهالى شد ساختـه از همت او كار موالى چون T-شسوز نده و چونآبزلالى تشريف كه نرمود مرا مجلس عالى ازمدحتتوزار غوازشكر ¹ - توخالى ه:رى كه جو دستش نبود ا!بر :جارى شدسو خته از هيبت او جان مalدى ايى بار خدإیى كه كه رزم وكه بزم كر كرددمזّازسعیهمايونتو حاصل هر كزنشوو تابزيم طبع وروانم 18 تا نِسـت ثرى كاه تعالى جو ثرياً
ب-اداز تو خششنود خداى دتمالى
 ع.. س، مل:جو او!بر:جوتو




 زنميك نفس بكام كه كسرآزخاموعام درين منزل ای غلام اميد ترار نيست

شرفـبخشـم ازوصال برونآرم ازخيال جهنازیبزلفـو خالبرون كنزسرخيال كه سرماية جهال جو كل بإيدار نيست

كه مُردَم درا نتظار مى لاله كون بيار
كهدردوردوز كار بهاز بادهيار نيستـ¹

هو خواهى همى نشهـت توباعاشقانمست زمينوار باثى.يست مـكن خلقراشـكـــت


شراب مغانه نوش سماع حزین نيوث


ع- دو بند اخيردر نسغغi د، بر، مه بن، ب نـيـت
Y

- لا : نيوش

ديوانعبدالواسـ


هكندلز آز

هكن از كذشته يادهمىخور بطبع عشاد
 بشادى همى كגار شب و روز روز كار همى كش كريموار زآزاد و بنده بار

(a) المـتغاثاىسار بان حون كارمن آ مد بجان تعجيل كم كن :ك زمان كزر فتن آن دلــتان نور دل و شهع روان ماه كش و سرو روان
ازمن جداشدiاكانبرمنجهانشدجونجرس

أىجونفلك بامن بكين بىمهروشر مورحم" "ود ين"
آزار Аن كرده گزين آخرمكن بامن'

Y- دי مه ب : مكندل از آنجو ؛ بر: دلمكن براز
ا- ب : برون






そと1
حالم بعشت اندر ببين تـا مرترا كردد يقين


آرام جان مت مبر عيشم مـكن زير و زبر
در زارى كارم i: انكو جون دارى ازحالم ' خبر
رحصى:بكن ز آن
بـذنار זا در رهعنر اورا
 چون هنتك او بشتى بخماندوه بيش آرام كم دل برتف ورخ برز نم بالوده صبر افزدده غم
دردست این جندين ستم يارب مرا فرياد رس
هونبستمصحل برَّيونوزشهرشد ناكه برون•
 كفتم كهآندلبر كنونجونبسته بيندرْز خون ترسيش T ا يد در درون باشه كه كردد

تا ز T ن نـار بی وفاكثشتم بناكامى جدا كثتند جان^ و دل مرا این خسته تير فضا
 كه با رخ زرد از عنا ُه با دُم سرد ازهوس

Y- ب : آيد


A- بن : حال : ج- با هوا

هس از غم آن ماه من ممثوبّـة دلخواه من شوريده سال و ماه من بر مه رسيده آه من بر خون رُخِ جون كاه منشيدا دل كمر اهمن ' وز ديـده مأوا كاه من مانند: رود ارس
$r$


كزعشق او كشتم سهرتشنهلب وخسنه جكر بر كندهجان انكنده سر با كام خشك وحششمتر
كرده زغم زير وز بر دنبا و دين و جان و تن


تاجندباشم خونجرس بیاوخروشان ازهوس
هر كزمباد احوال كسدرعشتجوناحوالمن
تامن :بروهفتون شدم T اكه نهاى تا هون شدم
باديده برخون شدم با قامتى جون نون شدم •



$7 \varepsilon ケ$
بامحنت ذوالنونشدم وزدست خودبيرونشدم سر كشتهجونمجنونشمد' كردجهانبیخويشتن

دارمز بس نِير iعكـاو

تا كى جوزير چنـكعاو
وزعارض كلر نـكـاو׳ چون كل در يده بيرهن

ای كاث • بودى آكهى اورا ز احوال رهى كز صبردارم دل تهى درعثت او از كمرهى ال وزغم باميد بهى رخ كرده همر نــ نر يـاد از آن سروسهى بيداد از T ن ماه ختن

درلعلو جزعش نوشوسمدردوىو بثتمهينو خم
هر كز نديدى درعجم نهنيز خواهى ديد هم
جون او بیالا كى صنم حون من بغهناكى شن
( - لا، بن، بر : باقامت جون نون شدم بامحنت ذو النون شدم وزدست خود بيرون شدم

 Q- بَ س، مل ؛ نهديد خو اهم نيزهم

بى يـاد او دم نشهرم جز راه مهرش نسـرم بى او بـهه در ننـكرم انـا عاشت آن دلبرم از بس كهر نج وغمخورم چاكست جاهه در :رم
خاكــت دإم برسرم يـش صفىالدين حسن

آنمهتر عالىمدل (ـايش خوشهس اندر حمل
درحلم' احنف را r مَمُ در جود حاتم را بّبل در مهر او پيدا امل در كین او ينهـان اجل كردونز جاهش 「 مبتنلددريا زجودشمـتحن
 احسان او انزون زعته افبـال او بيرون زحّ خلقش مـكارم را مدد طبعش فضايل را رصه بحراز نوالشبا حسـد خرخاز جلالش^^ با حزن

والانزاد ازدوطرف حافى بدل كافى بC.ف. تاج كهرفخرسلفلفظش" كهرطبعشصدف ك.: سخـا كان لطف عـن كرم اصل شرف
رايش همالى راكنف زاتش معانى "' راوطن






باراى حون حبلالـتين باوهمچون علماليقين

صدرى كه كرداورا كزين آن' ميرميرانتطبددن
از
ازراىد| نش برورش وزطبّ رامش كسترش
فرزانـان فرهانبرش آزار كان خدمتكرش
كردونبطاعتحاكرش كيتى برغبت كهترش
دايم بخدمت بردرش يبر وجوان ومرد وزن

جونفرشنزهت r كستردتاجان بشادى.برورد
بربـام او كر بـنذرد زهره زهرخ و بنـكرد
درمجلسى كومىخوردخوندرر كـ؛ او بفسرد
بس كز ْ حسدغِرت!رد بردودسازوجنـكنـن

اى
ايـام در فرمان تو اجـرام در بيهـان تسو
شايد فلك ايوان تو بايـد قهر دربان ت-و


ع- مل" س، م•
r- س، مل : יزمت
Y- بر : در
ו- س : از
Y- مل• بر: در

دل ؛ لا : تن

دبوان عبدالواسع
خورشيد نسل آدمى اميّـد خلق عــالمى مختارشاه اعظمى درسصى ودولت ' جونجمى وزجام كرده خانمى موسى كف وعيسى دمى


كردست سيموزر نهان ازدست جودت آسهان در كام كوه و ناف كان بندد برغبت برميـان دولت كدر هدجون كمان دايمبخدهت بيش آن كودرمديتحتربكزمانجونتير بكشايد ${ }^{2}$ دهن

تانج سران كثورى صدر مهان • لثـكرى دُرج كدم راكوهرى برج هـم دا اخترى خر خ سخـا را مشترى امل سخن را هشترى وتفست بر 'و مهترى از كرد كار ذوالهنى

ایداده تشريف وعطلابى ^ خدهت ومدحتمر ا
از تو همين " باشد سزا تا در جهان با:بم بقـا
در حق تو كويم دعا در صدر تو خوانم ثــا
در ^هر توجويم وفا در مدح تورانمْ سخن


ج- بر י هـى
1- بر : از ! بن : در
در دو نسخنه
-اـ لا، بن، بر : خوانم

า६Y
تـا خاكه را باشد سـكون زير سیهر آبكون
اقبال بـادت رهنمون قدر تو هرساعت ززون
جاه توزاندازه برونتخت حسودت سر نـكون
با او نحوست هم قرون' باتو سعادت هم قّرن
$\varepsilon$

ا
( ابرنو روزى علمبر كوشه افلاكزد آبخورده نسترندر’ خشُمنر كسخاكزد

وزغم عشت وى \& Tٓش در" دلغهناك زد

كر ضبا در استتن ياسهين عنبر نهاد ابرهم در بادبان ^ ارغوان ^ كوهر نهاد ذر "'دهانلالهز|لهجونهوا"' بیمر نهاد

زاغخون ז' داغ غدايى بردل عبهر نهاد
با「" بنفشهور ستجود آ

بر بر لا





زاخته با رودهاى ساخته بر' شاخ شد
 ازعهارى كل جو بيرون آمدودر کخ شد كرد بستان برسبيل هديه دامن برزرش
هرشبى بلبل زهجرْ •یار برجوشد همى ز ز آرزوى روى كلتاروز بخروشدهـى


برسماع آن بجام " لاله مى نوشد همى




راستبندارى جنار ازعاشقىمغتوناوست
دستبا يازيده تا كيرد بآغوش اندرش
بر نوایعندليب از برده بيرون جَست كُل وز وز


آمدازمرجان نهاده ساغرى بردست كل




 مبتون

كاه Tآ Tمد كه زاهد قصد قلأشى كند با عروسان بهـارى بـاو ' جهاشثى كند بر جن كل را بديده ابـر فراشى

بوستـان بر حقـن بيدجاده نقَاشى كنـــد فاخته كردد مُذكِّر سروء كردد منبرش
 بر كلوىقصرى ورخسارزاغ Tهمد بديد كر نه سوداى كلاورا دردما غTآمدبديد از هه برروى ودلاوخون ودا غ آمدبديد وزیهه معنىجامها شدباره برتنيـكسرش

 يا جومن مشتات وصل دلبر زيبا بود بادهخوردنروزوشبباشدكنون"اندرخودش
 ور \& و فادارى مرا درعثق T يين نيستى از جفـاى او دلم بيوسته غـكـين نيستى

ا- س، مل باز


 ب، بر،بن : در

دبوان عبدالواسع
بر هن انـدر عثق او ' بيداد קنْدين نيستى




بررخشهرساعت از خو بیىنشانى"
هرزمانبرعاشَانز ينهـهت

 بـر كل سورى زده از عنبر سارا رقـم هـت كويى نسبت از بدخواه شاه صفـدرش



آن خداو ندى

$$
\text { بخت مولاو جهان مأمور ودولت }{ }^{n \prime 2} \text { جاكر }
$$

ا- بَ برمنازعشت رخش
 بوستان
 بر : زمينـت

 -ب- بر، جهال خداو ندو ؛ بر: خداو ند

شدُسـام دينوازوى دينيزدان ناميافت شدعلاىملكوازوىملكسلطان كاميافت
 مشترى از روز كار او سعادت وام يـافت

بوالهظفر كآنرين اوظفر را مايه كثت


تـا لواى او عروس ملك را بير ايه • كث
توتـبـاى جثم دولت شد غبـار ' لشكرش
 مايـه و يـرايـه فرزانـكى و زبركى هست هر در كاه او دولت هميشه متكىى

در نصاحت وائلى و در سماحت " ${ }^{\prime}$ برمكى
كر بدندى" ز نده كثتندى غلام و جاكرش

دهرلاف ازفرَ آنشاه فريدون وشز ند
 كر بلارك بـر سر كردون كردنـش زندن
ارغوان ميهـا شود رخـار جون نيلوفرش



تبت ؛ س ا مثبت
بد عبد

دبوان عدالواسم
 خواست تـا فرمان ده 「 اهل شرفـ باشد تمر ز آن بلون كلك او باشد نهـاد وז كوهرش
 ازعطادادن نكردرطبعاويكلحظهُسير آورد سبار كان را در صن هيجـا بزير
از سههر T آبكون ييكان آتش ييكـرش كلك وتين اومكان ومر كز^ ^اميد و بيم


زين مخالف درعذاب و ز آن موافق در نعيم

قامت از خْيد كى هو كان اثرداردزلك برسر از اكليل تاز بر كهر دارد فلك


در بر "" از خورشيد تابنـده سیر دارد فلك
ييشتختومو كبوا:وانوصدرومتضرش"



ا- بل : در نغيرودر

 نو ا


7or
بـكسلد ' بال عa_اب و بشـغند ناب ' هز بر
بسر علهبا ز آفت شمثیِر نصرت ككترش
ایرددای مدح تو يـوسته بردوشملك • وىندایفتح توهـواره در² كوشفلك



1. ز آن



وزنهيب 'تـو كسسته كردد از هم چنبرش $1 \&$
الىشده بار تبت ${ }^{10}$ مبـعالشداد از توطبس


هست :ـا بيتالحرام اندر عداد از تو طبس
ز آنْبَبَ 17 كرد ندقبله خسروان كشورش
كر جه بودازجود كردونطبع مداحت^^نث ند

1-
وموكب وایوان وصد روخنجرش




بدخو اهت

كر ترا اين تُحفةٌ منظوم او آيد' يسند
خدمتى سازد بديـ و مدحتى كويـد بلند هر زمان درشكر تو طبع معـانى برورش
اوزشاهان جز بددح توز بان نشكانتست هر كرجهسوىخدهتدر كاهتونشتافتست • آفتـاب نرّ تو بـر نـكرت او تافتـت وز صنايِ در سخن هندان بدايم بافتست كآب مدآحان برفت از خاطر جون آذرش
كرههه تر كيب جونلاله دهانم باشدى
 ور صحيفه از فضـاى آسمانـم باشدى ور قلمها باشدى در دستم از هغت اخترش ^

 ور هـسه عمر از فصول " آفرينت خوانـى يكورق تتوانـى خوانداز هز اران دنترش


 نوطبع معانى برورش

 از صدهمز اران دفتر تُ
 مجلس تو Tآمهان و هجر بت iاهيد بـاد سـايـ4 دركاه تو سرمايسه: اهيد بـاد
و آنك خدمت:كار تو غ باشد فلك خدمتـكرث
تا زخاك آ يد در نـكـ وتازباد آيد شتاب تا بود در آب² صفوت تابود در نار تاب
بادخصهترا كبابوتيره وخشكوخراب
و T آث در عالـم تنخواهد اين دعا را مستـجاب
هر كجـا باشد دعاى :وح بـادا همبرش ^

0
( ابر كند هر زمان اشك زديده نثـار تـا كرد ز س:زه خضاب كرد ز لاله :المار
باغ بزنــار چهر كوه بشنـكرف تن
ابـر كثد بر هوا از سبه ز نـك صف جون زرياحين بياغ باد نهايـد طُرَف ناله مرغان رسد بر نلك از هر طرف بـاد بهارى كند با كل سورى اطف
زاله شود چون كهرلالهشود خونصهدف
باغشود حون صنم باده شود خون شهن"


بن، ب : دل ز نار ولب زباد و سرزخاك الك ب : و آ نكه خدمتكار تو باشد فلك
 خدمتكرش
9- دراهل : سـن

دبوان مبدالواسع

 كر زغم هجر يــار فاخته ديوانه شـد
كل زجه بر تن همى باره كند بيرهن
فاخته كويى بكشت زاغ سيه را بباغ

شد جوفروزان سهيل كثتجوردخـانجراغ




طاتت「 غبرت نداشت جـست زره احتراز
وز بر كل بـا خروش رنت بسوى دمن
صنعت ابر بهـار ريختن كوهرست بيشه باد صبـا بيختن عنبرست


دلشد كانرا كنونخوردنمىدرخورست
خاصه كسى راكه او شيفته باشد جومن
 روىزخانه بتابرخت سوى باغ كش كه تدح مى ستان ز آن صنم كه غزل تر شُو ز آن بسر جنـك زن
rov


هوشيـكىسوىجام كوشيكىـوىجنـ
قصـه فا مزدمان كفته بهـر انجمن
هر كه كزيند جوما صتحت آزادكان
با همه عالم بود ساخته چون ساد كان
در ره ما بسبرد !د تن افتار كان(؟)
قبله كند روز وشب روى بريزاد كان
داغ ملامت نه-د بر جـكر خويشتن

4 4


وز بـاد: كبر بود مستى مسا را

!ا خصم تو هدواره مصافيست مرا كز صحبت تو بدست لانيست مرا

و اندوه فـرات هالثى داد هـرا جز نر كس وسـيب و نار نريــاد مرا

از خـاك دريغت آمدى سايـه ما آكه شدهاى مـر ز سرمايه ما

كمتر جايٌى ز كوشهیی نيس
(ra) جون بود دماغ برزهستى مارا

$r$
در كوى تو يیوسته طوافيست مرا بازيدن عشت تـو كزانيسـت مرا
$r$
اكنون كه ز تو جدايى افتـاد درا بى جشم و زنخدان ولـ تو نرسد
$\varepsilon$

امروز كه زيست نزد تو پإيـه

0
در هذزل صبر توشهیی ' 'یּــت هرا كر بـريسزم ز صحبت نـاجنسان

 صصيعبوده درذبل صحايف نهودهام


دبوان هبدالواسع
774

وزغايت خرّهى شوم مست وخراب
زينطبع جو آتشوسغنهاى جو آب

تا ديدة من ديد خبـال تو بخواب'
آن معدن آتشـت و ابن منبع Tب

وز درد دــم جو نتطه: بر كارست
و آن بستن بند عثق نا هموارست

قُرَّايى ما در ره عشقَت نه نكوست
تُرَّامى ما فــداى تَـلاّشى اوست

جونجشم تو كاهغنزه جْاششىنيست
وندر همه عالم جو تو تَّالشى نيست

كوصنعتخويش آ نِّهتوانبنمودست
كويى كه كسى بآرزو نرمودست

روزى كه بدست بر نهم جام شراب
صد معجزه بيدا كنم اندر هر بـاب
V
تا كرد دلم بسوى مهر تو شتاب
از آرزوى تو ای بلب شـُّر نـاب
$\wedge$
از رنج تنم جو نيـــن دبنـارست
اين خسته تير خرخ بد كردارست
9

اكنون كه خرابات همىدارد دوست
1 •
هون روى تونقش هيج نَآشى نيس

11
نقـاش رختز طنهـا آسودست


ا- لا : ناديده منجهال توديد بخواب

M

وآن روز كه بااتو ديرود نوروزست در ياب كه حاصل حيات امروزست'

زالف "-و طلايـةُ سیاه حبـــت
خونروىتوخرّم وجوخوىتوخوشست

بوى كلو بانـكـر غ كلزار خوشــت
ای بى

وزعدل تو در زمانه مظلمومى نيست درعالم ازاحسان 「 ${ }^{\text {T }}$

دلراى عزيزان هـهه صيد دامت شد هـجچو دعـاى بسر هم نامت

IV
صد راه بتير غم دلــم افزون سفت

هرشب كه تو در كنار مايى روزست ' • • • •
ir
اى آنك ترا عارض خورشيد وشـــت عيش من

12
كو يذد هواى زصل آذار خوشـت
ابريشم زير و نالــنْ زار خوشست
10
جهـ نضالا را هوتو مخدوهى نيست جز مادح رنخلص و نـديم خاصت

17 ای آنك نظير نيست در ايِّامت آواز خوشدلکش خوب انجالمت
 r

دبوان هدالواسع
7าะ
كى كنتو كى آمدوجهخوردوجونخفت
بـا اين هـه بايدم همى اكنون كفت
$1 \wedge$
هـجونسرزلنـخويش آنرابشكــت
در جستن او نهادهام بر كفد دست

از رنتن او ديــده هن ري خونست
تـا باكه و درجه و كجا و جو نست

در دام لطافت حيب افتـارست
دردم ز عنـايت طبيب افتادست

طبع تـو ز آتش بجنـا تيز ترست
خــال تو زشعر من دلاويز ترست

رخسارهوخشم تو كلونر كسماست
آخر نه خيال روثى تو مونس ماست؟

وز رفتن او بثت بنغشه بثـكست

هرعهد كه با هن آن بت دلبر بست
جانى دارم كنون وآنرا يبوست
19
آنبت كه جا جوىتراز كردونست
ترسانم ازو ز آنكِّ جودنيا دو نست
$r$.
آن دل كه هـه غهش نصيب افتارست
اين تُهُ منسغت عجيب افتـادست
HI
دبدار تو از مى طرب انكيزترست
جشم تو زروز كار خونريز ترست
Y
ديـدار تو راحت دل مفلس ماست
كرجند جهال تونه درمجلس ماست
rr
نركس زهجن بار ر ديل اندر بست
1-د د بر سانم ازوكربهـ

باران مى و لاله ساغر و بلبل مست

بر من جو زمانه از تو بيدادبهاست
كِن سينه هن خز ينه شاديهاست

عنوإ نیــاز چجهره: زرد منست درمـان دل سو خت:Cان درد منــت

در كردن دانشم كـند افتـادست كين بايـهُ هدتّم بلنـــد افتادست

ور بزم كنى خوتو خردمندى نيست
برروى زهينحجو تو خداو ندى نيست
!ـا عفو تو طاعت و ك:ه يـكسانست
كر عفو كنى بنزد ' تـو T Tسانست

سس كرده بباى جور ناكاهم بست

شد باغ هو بزم هردم باده :دست
YE
;اجنسانرا ز وصلت آزاديهـاست در سينـة •ن آتش تيهـار هزن
ro
بسرهان متهبت نفس سرد منــت ميدان وفـا دل جوانهـرد منــت
$Y 7$
از حرح نصيب دن كز ند افتادست
بخت مناز آن جنين' نز ند اذتادست
$Y V$
كر رزم كنى حوتوعدو بندى نيست
از خُلت تسرا بَخْلق مانندى نيست
YN
Tآنى كه تـرا هـه صغات احـانسـت
ز آن كرده كناهى .كه دلم ترسانست
rq
ای درغم خود كرفته صدرا همدست

1- أد آ آن سبب

دبوانهبدالواسع
جان درطلب توبرميان خوامم بست

جون زلف سياه نو ممى دلها بست
كآنراجودل من وجوبشتمنثـكـــ"

تو دنيايى وين صفت عادت اوست"


وز بس كى غمش خُون دلمن بخورد از غيرت آ انك ديده در وى نكرد

777
جون كرد شرابهجرتایماهمبست

$$
\mu \cdot
$$

ديــدار كثـادة سبيدت بيوست
آخر نفس دلشدهيى از تو نجست
$m$
خوىتونكوهيده وروى تونكوست

Mr
از بس كك دام بر آن صنم رشك برد
دبـده نكشايم جو بـن بر كذرد
$\mu$
جان و دل و ديده را توانم بتو داد
اندر دل تو دوستى و مهر نهاد




 بدين وسبله دبيران كنند از من يا
 هـيك در دو جهان نام او بنيكى باد هر آنكهمنأامازر هنيكويى يرد (كذا)
$\varepsilon$

نى بى تـو دم عثت كسى يارم زد
در دامن ذريـاد رسى يـارم زد
ro
بس بحون كه دوحشثم باز بردوختهاند
':ثووده دل لالـه جرا سوختهاند

بر كس ننهـد بــار اكر بار كثد
سالـى باميد كل همى خار كثد
[100.]
خندان نبود كر ستم يـار كثهد كل كر چه عزيزست همى خار كشد

بر كی نتهد بـار اكر بار كشد سالـى باميد كل همى خار كشدّ

47

YV

MA

نى بـا تو بخلوت نفسى يـارم زد
نى نيز زدست جور خصهان تودست

كر بلبـل را مـحبتّ Tآموختهاند ور برسر نر كس آتش افروخته|ند

T آــرا كه بالى عشق در كار كثد
درعشت كم ازدرخت كل نتوان بود

آنيا كه بلا عشق در كار كشد مرد آن باشد كز همه كس بار كثد
" يار آن باشد كه إنده يار كثد دزعشت كم از در خت كل نتوان بود

49

بر آينـهة ص-لاح من تاشت بود
;ـا قصه ثن بعـاشقى زاش :ود

 (ry) تها در مصر اع اول اختلانست

ديوان عهدالواسع
271

ناجار چو من در صغ اوبـاث بود

ز آن بـاد همى داردم از رنج Tزاد
جونروىتو بوستانو جونبوى توباد

نازت تن او بمحنتِ كَر درمانـد يـا ابر بهار زاله بر لاله زشانــد

بدبخت تربن خلت بدخواب تو بـاد كاقبـال مرا نشان بدر دار تو داد

دور از تومرا طيب تسـكين فرمود يینى كه تــرا نار و شـكر دارد سود

آب حشثم برو چو طونـان كردد ِهـر دل من مُهر سلبــان كردد

بـا جان بر آتشم غم Tميخته شد در كوى تو آب روى من ريخته شد
$\varepsilon \varepsilon$


§o
آنكس كه اسير يــار فلاّث بود
$\varepsilon$
زآن بى تو ببوستان هـى باشم شاد كزخرْمى و خوشيست الى حور نثاد
\&1 آنبت كه مر اخوندل ازديده براند كويى كه فلك ستاره در ماه نشاند
$\varepsilon T$
الى مذهب تـو دبانت و راه تو داد آرُجو كه شوم زجود وزجاه تو شاد

E
سودانى تو خون حرارت من بفزود و آنكه باشارتسم لب 'آو بنمود

تـا بر سر من خاك بـا با بيخته شد تـا باد جفـاى تو برانكِيْته شد
£7
يـكباره ز دست خود برستى بستد آخر نه مرا ذـراغتى داد ز خُوْد
$\varepsilon V$
بس جان كه ز بار سينهام ر غر شم شد تـا وـك كهر از عقد جمالت كم شد

عثت تو مرا ای همسـ خو بى وخرد هرچند كه عشقت آتشى در من زد

بس دبده كز آتش دلم بر نم شد بس سور كه در شهر هرى ماتم شد

〔人
ساز هـسه دطربـان مجازى باشد هـش تو سها ع زهره بازى بـاشد

ميلش همـه سوى هى پرستى باشد كآسايش مفلسان ز مستى بـاشد

حر فى زخطت بهصد غزل نفروشد هـجّونخط خوبان كه زنخ دا:يوشد

هـ كز نه هـانـا كه به إيوب رسيد
خون جامهُ يوسف كه بيمقوب رسيد
$\varepsilon 9$ ك كر بنـאس كه اسير تنگدستى باشد ك كر بنـאس كه اسير تنگدستى باشد

0 -

01
تـا بيشة تو ترانـه سازى باشد تـا عادت تو جنكـ نوازى باشد

المروز جوشعر هر كه در خط كوشد
بوشبد خط خوب تـو عيب ستخنت

آنغمكه بهنز آن!ت محبوبرسيد نزد من از آن نامهُ بس خوب رسيد

OY

بـا دولت تو جهان شمى عهد كند از قيـن خورشبد همى مهد كند

يـا مهر دكر كـى ' بذيرد هر كز كين آتش عشت تـو بهيرد هر كز

جز نرد خلاف من نبازى هركز بـا هردم آزاده نسازى هر كـز

بادُوست نشسته نا شُكيبيم هنوز ايهن شدهايم و در نهبيم هنوز

برشعر تو جان همى فشاند هر كس تــر سخخنان تـو نداند هر كس

سنبل نكشد سر از خط فـرمانش

Y- لا : باداغ كسى دكر

اقبـال تو زهر ههه را شهد كنـد كروون بمقالات' هدى جهر كند
or
حاشا كه دلم كَمِ تو كِيرد هركز تاظنّ نبرى اى بدو لب آب حيوة
$0 \varepsilon$
جز اسب جفاى من نتازى هر كز تـو سفبة مردمان دونى جو فلك

00
عـاقل شدهايم و در فريبيم هنوز از جـرخ كنشته در نشيبيم هنوز

07
بر بـاد تو هى همى ستاند هر كس كرهيسخن ازنضل توراند هر كس

OV
خط تو كه خوانند خط ريتانش كر دررخ تو كج نكردصورتجين
$\qquad$
1- نسخه بر : هفاخرت ؛ ب : مفارت

341
ترانه 1
-ヘ

هر كه كه زتو باز كثم ايندل ريش
سوداى تو در دماغ هن كردد بيش
آنكه بَّل تـرا جو بنشانم يش
09
دورى هـكزين ز يار ديرينه خويش
كرمن نفسى بر آرم ازسينة خويش
اییواسته هجر توزمن كينه خوبش
برسينة صد هزار كس هـل آيـد
7.

زآن بر كـ كل طرب فز واي دلكث
ز آن انر كس بر خمارتاى دلبِ كَ
ماند كل ونر كسم ای لمبت خوش
71
باخصهان تيز وباهواخواهان خوش
سازنده و سوزنده جو آب و T Tـش

انروخته جون شــم دل دلبرخويش
ایسوخته جونشَعدلجاكَرخوريش
خونشهع نمبريشتوجانبرسرخوش

74
r كر كم شنود مـى سخن زوشمنش
آن بت كه غلامند بتـان ختنش
دشوار هـى توان شنيدن سخنش

ديوانعبدالوالمع
$7 \varepsilon$

با جود تو تطرهيسـت درياى محيط
زنهـار مدار كوش سوى تخليط

بر سوخته زاغ عيب كرد اندر باغ
تا باطن لاله كرد جون ظاهر زاغ

خورديم شرابى جو دخ روشن كل در ثُرتت تـو دست •ن و دامن كـ كل

شـشير تو كوه قاف را كرده دونيم
شد تربت آن سجده كه هفت اقلبم

هثق تـو كم آورد مرا كر نايم
خون بـا دل خويشتن همى برنايم

كه غاشين عشق تو بر دوش كثم كر باز شبى تـرا در آغوش كـم

باراى تو نتطهيست كردون بسيط در خدمت تو كر زمن آمد تفريط

70
جونلاله از T نكُ داشتازعشقنراغ
عشق آمد و آورد زهر نوعى داغ
77
در وصل تو بكِّنا. بيراهن كل
اكنون كه شدىزدستماى
7V
اي ديده هبار كوهر از زخم تو بيم
تا رايت تو بينج رده كثت مقيم
71
كر حنـد ز تو بعشق كمتر نايم
بـا تو بس از بن جز بلطف در نايم
79
كه حلقهُ فرمان تـو در كوش كثم


TVr
$V$.
بـا غم ههه ساله يإر تـا كى باشم
دل سوخته لاله وار تـا كى باشم
من بى تو ز ناله زار تـاكى باشم
با ديدة زالـه بار تسا كـى باشم
VI
در عشق تو تْودرا سسر دهر كنم
يا جان بدهم يـا هـه را تهر كنم
من شـكّ خمهان تسرا زمر كنم خصمان تـرا. من از تويى بهر كنم

VY
كه انده كارهـاى نابوده خوريم
كهحسرت روز كار فرسوده خوريم
Tان بهكه زمانى مى Tسوده خوريم

من دل بغنـاى مفلسى بنهـادم وز متحت اين هر دو كند آزادم

Vr
تاكى ز زمانه رنج بيّوده خوريم

من تن ببـالى عاشقى در دادم آخر ملك الرش رسد فريـادم

VE
وز روى تو در ديده نـكارى دارم
شكرايزد راكه جوت تو يـارى دارم
از حسن تو در خانـه بهارى دارم بـا تـو بنثاط روز كارى دارم

Vo
صد مرده بَّم زنده كنى در يكت دم
Tاواز: بروردة هم نـام تـو كم
جون طبـع تـو از نشاط كردد خرّم
زTاز تو زوداكه شود در عالـم

ديوان جدالواسع

V7

وز لثكر دنج بيش دل صغ دارم انـدر طلبت نهـاده بر كث دارم

ثالزشان را هـيثه مونس مـايم
سر دفتر عاشغــان مفــلس مـايم

كَوصلت آنموى جوعقربخواهم
از بس كه خيال آن شـكر لب خواهم

وز دبــن ديـكران نـراغى دارم
بر دل زغـت جو لاله داغى دارم

وزعشق تو ييرهن جو كلجاكزديم
آوازه و نام خويش برخاك زديم

انــدر طلب روى جو كنج تو كثم
منخود كيم ایصنم كهر نج تو كثم

بشت از غم تو هو هنبر دف دارم جانى كه ز هجران تو بر تنف دارم

VV
در ميكدها ساخته مجلس مايم
از عثق سرانك<ده هجونر كسمايـم
VA
كَصحبتا Tنروىجو كو كبخواهم
هرساعت از ايـزد بدءا شب خواهم
V9
در ديــده ز ديدار تو باغى دارم در جان ز جفـالى تو جراغى دارم
$\Lambda \cdot$
دست از ههه خلق در توناباك زديم
آتش ز هوس در دل غهناك زديم
11
هرغم كه زذلف برشُنكج تو كشم
كويند مرا كه رنج او جنـد كثى

Ar

وين شور نكـر كه ما بر انـكبغتهايم در ميكده و مصطبه Tويختـه| ايم

با وعده وصل تـو توكّل جـه كنم با بشته خار دسته
$\lambda$
 در كوى تومن ناله جو بلبل جه كنم
$\wedge \varepsilon$
تـا روز فراق تـو نيارد يـادم
بـا درد بنا كام تن انــدر دادم

وز لاله طريق صعبت Tَوختهام درباطن من نـكر كه حون سوختهام
:خلى كه البت كرد برادى ندهم [770•] دنج تسو بصد هزار شادى ندهم

رخساره بخون ديـده آغشته منم
 اينترانه در نسغغن د متغاو تست

دبوانعبدالواسع
7ทา

اندر ره عشق كترين كثته منم

بـا تو هه سالـه نفسى داشتهام بنداشته بودم كـه كسى داشتام

فرمان تو تــا جهان بود باد روان جـذ و بدر وعمّ و برادر سلطان

تـا ابر بهـار بينى و شير عَرين در بزم جنان باشد و در رزم جنين

جون كل شدهحاك ازغمتودامن من
از دوستى تو عـالـى دشن من

هـتني من و بلبـل بيجـاره قربن
من در هوسى زدرد دل كثته جنين

19


9.


91
qr


97
من در كنجى نشسته هون كراهان

$$
\begin{aligned}
& \text { از عثق تو در سر هوسى داشتهام } \\
& \text { دردا كه تــرا ونـا بـى داشتهام } \\
& \text { دردا كه تـرا ونـا بـى در داشـتهام }
\end{aligned}
$$

9
كثتد كوى كوغم كثته ازجهان مسـكنمن وجن من آنم كه مدى كند يـادم شاهان

كرجـه سِرِ عاشقانِ سر كثـه هنم
М人

ivv
روزى !ه-راد دل رسم ناكاهان

راز تو جو نامه كرده در دل بنهان جون іامه دورويىو جو خامهدوز بان

در نفع خلايقى "-و هــم بيشهُ من و آسايش سینـا ز انديشن من '

آن جيست كه از جفا نـكردى بامن ماi:د زمانه حال كـردى با من

كه خرمن عافيت بسوزم بی تو جون كل بخزان و هه بروزم بى تو
!بغزوده خداى قَد و اندازء تو
Tخر نه جهان برست زآواز: تو

و Tـايش سبنهاست انديـن من

با اين هـه بررغم دل بد خواهان
$4 \varepsilon$
جون خامه منم عشت ترا بسته هيان
تو باز بصحبت من اىجان جهان '
90
الى 'رسته نهـال عشُقت از بيشة هن
كآرايث ديد ها ز رخـار: تست
97
يك جام هى وفا نخوردى با هن
جون هرخ هـ:ـشه در نبردى با هن
9 V
ك شهع صلاح :بر فروزم بى تو
ایعارضiو جون كلوروىتو جو
91
زين شمر بلند و ادب تاز: توr
از مال زيادتى كرت دست تهيست

ا- د: شاه جهان
r-r : كآر ايشديدهاسترخسارهتو
「- بر: ز ين قدر بلند ودولت تازه تو

99

كرز"ر و كرششوند عاصى" و ستو•
بيثت صدفـر كَهْنَ زدربا وز كوه

تابندها تر از ستار. و مه هدراه بثكست بدين ستيزه آنرا ناكاه

وى انادره تر زروح. متلوب شده وى يوسن صد هزار يمغوب شده
, T آنكس كه بـ تا تو كويد از بدراهى
بی جشموز بانجو كزدم وجونمامى

خندان لب و T Tودده دلوروشنرای از دست بيفكند و در آر دد از باى
 بودى كه زمن ترا׳ جمدايى تَبُدى

$$
1 \cdot r
$$

اى حسن بديدار تو منـوب شدر الى غوى تومهعوروى تو خوبشده

آ:ككت بيند بديـده بد خواهـى
زودا كه شود ز ־َذْرِ شامنثنامى
$1 \cdot r$
از جود تو ای مال ده ضضل برُو•
آر ند مرين دو را برغم و اندو•
1..

دبدار ترا جو ديدكردون ای ماه

$1 \cdot 1$

rer
ايكجند ُبدم زورل آن شهر آراى
امورز مرا آن هنم ردح افزایى
$1 \cdot \varepsilon$
كر ميل تو سوى بیى ونايى تَبُدى ور عادت مـا وفـا نمابـى تـبُدى

$1 \cdot 0$
لاله رخ و سرو قامت وكل بويى
شب زلف وستاره عارض وـه رو!ی
نوشينلب وشيرينستخنو خوشخويى
نسرينبروسيـين تن ومثـكـثهويى
$1 \cdot 7$
تا از ره دينم سوى كیش آوردى
صد راه مـا سجود بيش آوردى بادن جو ;لك ستبزه يـش آوردى اور آخر جودلم در كف خو يش آوردى
$1 \cdot V$
در كار ت-و *-رباد رسى داهنتى جز متحنت تـو ڤهنفسى داشتمى

جز صحبت تو كر هوسى داشتدى

$1 \cdot 1$
زآن جشم سياه مإــه بيـدادى خوش بوىوشـكفتاروكاوا اندلزادى


زآن روى خو داه ’طرزنه بغهاوى هانند كل ایى وصل تو اصل شالدى

$$
1 \cdot 9
$$

جون لالa هـهر نـكـو جوسوسنهـهه بوى جونسوسندهز بانو جونلالهدوروى i: 11
ورـه زه4 جو إبروى دو تاهت :ودى !ىزلفور خ خون شبوماهتبودى

كرثب نهاجو كيسوىسياهت بودى بسغم كه دريندلهن ایماه ارثب
111
7Y.. دستم زرصال خويش كوته دارى
مهواره هرا زعثق ك.ره دارى
;ـايد بترت اكر هـرا به دارى
كر جند تو دوستان زمن مه دارى
$11 \%$
بيهوده خرا بغم سهارى جو منى زيراكه بهد قران نيارى جومنى

بـا درد فراق تو دلم جون كردى
;ادبدن تو جان مرا خون كرد

بدرى بودى كنون هالالى شده ای
وزداشتن روزه بحالى (! ) شدهالى

با غـم هـهـه ساله بار باثم تاكى دل سوهته لاله وار باشم ;-ـاكى

كسجون تو صغو بر نغر امد بكـى
ها باتو خوشبم اكرتو با با ما نه خوشى

ازجایىرود جوآب" سروازلب جوى
كل هم بطبانجه سرخ ميداردوروى

110 11ः

IIr
دى ياد تو كرنه عيشم افزون كردى كـون كر باده نه حالمند كر كرن كردى كرى كرى

سروى :ودى كنون خلالى شده الى !ودى


117
ای جرخ خرا هحیِر دارى هو منى دانى نبود سزاى خوارى جو دنى



الى بيش تو لعبتان هينى هبشى كرروى بـكردانى و كر سر بـشیى
$11 V$
!
TVIT

پايان

## مفودات و تر كيبات ديوان هبداللاسعع

احتباس بـواجب جاز داز داشتن آنست

 مريخ ، زهره ، عطارد) الـت انـ
اخضر : درياى اخضر كه بكى از شعبـ
 آدراج : جمع د'رج : هندوتجه ، طبلة
 بمعنى داخل هِ
 بكار برده است



 إرتياح : شادى، شادمانى، رغبت كردن... ـآرقال : بتندى رفنّ ، إيمودن بيابان ، طولانى شدن
آريج : بوى خوش دادن دادن ، بوى خوش ازاحت : دوركردانيدن
 از كار رفتّ : از های درآمدن

 آزادى : امتنان ، شكر كزارى ، شكر آنر
 خيره ، بسر كثته
آشنا : شنا ، شثاه ...
آوريدن : آوردن ، بمعنى حـله كردن و جنـى آوردن نيز هـت آهرمن : اهريمن Tآهخته : كشيده $ا$ Tآخته
 بر آوردن و بر كشيدنتيغو ونظاير آن ا..
 و باك و كريم و آزاده و و متدين . در اصطلاح عارنان اولياءاء ران را كويند اتصال:دراصطلاح حنجمان نظر كردن كوا 5 كبا بايكديكر باعتبار ر.اصانله بروج ورد ودرجات
احجم : بيشه ، نيستان ، نيزار ( در نارسي )

 احتبان : هبس كردن ، بيند كردن ، باز داشتن ، سدكردن .
 مـت كه از ذكرآنها سرفنظر يـد .

باغ خليل : بر اد آتش امت كد بر خليل
بو-تان شد
بالاترفتن : شعلدور شدن
بإهر : آشكار ، هوبدا
بايسته :لازم، ضرور
بتابه : زابيده ، زأزته ، تابدار 'بختى : شتر توى بشثمدار دو كوهانه بخم : خعيده

به روزى)

بـل عهد : سـت عهـ
ـبر : ذيكويى و احسان بر آ هيختْت : بر كشيدن ، تمـلَّ، بر آوردن تيغ از نيام .
 بر رَغم : على
برَغْم : على :
برغم مر ا : علىرغم بـن بر ع : توشه ، زاد
 بر الهب مى بوشاندند و ها را جنكّجو مىيوشد
'بر نا ('بر ناه) : جوان بالزورسيده ، نوهـه. ضبط اين لغت بنتع اول بحعيع نيست و ريشئ اين لغت دراوستابى و بهلوى بضم اولـت
 كروّر : برودند ، بارآور 'برِينش : انتطأع ' بريدن
كَزان : وزان ، وزنده ، جهنده

استهامت




كسى بخ>يزى و بطر فی
 بسيار بلمد
ـاسكليل : منزليست از ـنازل قر وآنهِهار ستاره است
 میرود )
اهو اه : آبها ، جبع بـاه
انتما : انتـاب
اندازه : : دعل و مرتبه
 و سياهى دوات

انِين :
اُهْبَة : ـازو بر
آهوال : ج هَول : بيم ، ترس .
ايه : آى شیّ.

 باد بدست داشتت : تهى دست و د مفلمس بودن ، بد بخت و بـ بـاطالع بودن و باد دست : تهىدتـدبذذر ،مسرف،هر زمخرج

$$
\begin{aligned}
& \text { باز داْتتن: هـقيّيد كردن }
\end{aligned}
$$

باذيدن : باختن، ورزيدن ؛ عشق بازين ورن
عشثق باختن و عشثق ورزيدن باشعو نه : واز كوند ، بارك كونه

باشنده : باشثيده ، دـأهم
 بجخيزى): بدانتوجه كردن، بدانسشغول شدن

رو داخته : مزین
هروريدن : پروردن (يروريد ، برورد) هر ويزت : غر بال تنك چششم كه إدان آر رد و
 مو بيز
 لينمبر جاهى : مراد يوسفـ الست و ابن تعبیررابیورت يوسف

است
Fاش : كلف و لكه كد بر روى كسى يا بر روى آينه ازتد ، يار و شريكى و و ...
تَثنى : دوتا شـدن ، خم شـدن ، خر امـيلـ
 و در ذارسى بععنى !اثت־ـاه انكندن

ارتععال شده الست
تر يت : نيكوداشتن، ب:غامو بصالح حآو ردن، چروردن

تر"تحل : سوار گثتن بر ستور ، كونج كردن تسظل : فرودشدن، هـست گرديدن ، برنشيب وبجاى يست آهدن
تسنيم : در نزد مسـلهانان آبى در بهشت بالای غر
تسهزل : آسان و نرم شدن تهريف : خخلعت
 بععنى ختنه كردن آمده است

و بععنى راندن وطردكردنوهر اكندن زيز Tا Tلده الـت
بطانهُ اسرار : رازدار ، رازيوش
"بغيض : كَينه توز ، كمثنه تور ، دشمن
 سرخ كَردن بارحه بكار مير قت . كبلارّو : شمثير وهولاد جوهر دار
 'بْنِجِك : ضبط ديكرى از كنجشكى
"بو ار : هلا


بهر أ : مر يخ
بهروزى : سعادت ، زيكبختى
ـبهى : سلارـت ، صحت ، درستى "بهيم : هـي
! بير (ـبئر ) :
.بئـي المهاد : (ــهـهاد جمع مهد بععنى ڤرش، بساط ، بستر) بدتر ين فرشهاواو بسترها.

 كـند، شاتمت وءاتَبت يددر روز شـهار بيلاوكّى : مغالموم ، ستمكش ، T نكه تحمل :3يد اد و ظلم كمند
 بى اءت:بار .
بيهغىجـتن : فزو نى طلمبيدن
 باِمرد : شغيع ، بـدد كار

ديوان عبدالوسـ
7ヘ7

ازجيتونيك بيل وسر راه مرو وبخارارا
واقع بود . در عهلة تاتّار آمل يكـباره
از دـيان رiٔت و ديكر آباد نشد .
جباه : ج جبهل بعینى إيشانى تجلوى : بحششش ، عطيه تجنّل : نشاط ا و شادهانی
جرّاره : استعاره


ُجرَّب : دزاج

'حره باز : باز سايدنر

جالکتشتن : ترك كردن
جلو هكر دن : جلوه دادن (صفحه ovq) : آشكار ، = رخشان

جماش : شوخ، فر يـنده ، دست، عر بدهجو؛ آرايش كـنده • زن باره
جنا : ج־أغ ، طات ريشىزين جناب : در گاه و آستانه جناح : كا:ه
تجوب : درنورديدن ،طى كردن تجهار (־جهر ) : آثكارا
جِيف : جمع جيفهيعنىمر دار بويةاك
حالنّلُ : ازام ولايتى در هند



 تشويق مى كند

تها
تكحلز : سرمه كشيدن
تلميف : امرى نوتالطاته را بر الـركسى تحصيل كردن و او را بـر آن كار

داشتن



تنزيل : تر آن مجيد ...
تنقل : جابجّا شدن ، بسيار نتل و ت تحويل كرديدن
تَويش : نويد دادن
تَتْين : ازدها
تو Tَم : ج تو أم
توزى : لار حه
 به صحايف r r

$$
r \cdot r \cdot r \cdot r
$$

تهاني : بيكديكر ته:يت كفنت ، هبار كباد كنتن
تهويل : ترسانيدن
تِر : بهر ، نصيمب ، حصه تستر .. .
تيغ تزار : تيغ زن

رجوع شود به صفحة
جام آ هلى : نوعى جام (ساغر ) بـنسوب به آـل . اين آـلـغير از آـل طبرستان
 كد مةابل آن در آنـورى جيحونشهر


كر تتن ازحتوتعالى كارى كردن
حـحـر : حسرت زده تحْى : اعضاى داخلمى بدن حضرت : بيشكاه ، بايتخت - تحمام :كبوتر ، فاخت

 بععنى جاى امن آرامكد بيعاد كاه

دوستان جاشد .
"حـان : بخشابثّ،،هر بانى، روزى، بر كت
رمت تلمب.
"حخين : آرزوـندى ،شوق، زالد ، شدت
كريه ، نشاط و طرب
"حور اء: ـؤنث آحورَ ي
سبيد اندام

حيازّت : جمع كردن، كردآوردن ، بدست آوردن
 خاويه : خالى ، تهى خدمت : شعر مدع ، ، مديحه ( رجوع شود
 (A. خر جنe : سرطانو بر ج سرطان خزّانى : گֹجورى تخر : كمر ، ميان كسر -خــك : خارهاى سه كوشن آهنين كد سر
راه دشمن بـيانكندند
-خْطَل : ستخن بسيار ُُسـت وتباه ، سستى, -بكى، شتابكارى

رحبّت : بر اى كسب ثواب آخرت و اجر
'درْاج : در־خش : برق كه از ابرجهلد ، روشنى ، لـعان ، لمعه

"درقَ : دَرتد ، سثر
درقه : درق ، سير
 آهنـى نواز،نواز نده ؛ وبمعنى حيلدكر
نيز هــت

و ابرو ، عشوه
دندات زن : كزنده
وو اره : كردنده
دو تاه : خَيده

دوده : نزاد ، تُخْهـ
 نوبت خود از روى هـيت بد بديكرى

 شر اب، ظرف شراب ، لِــاله ، ساغر ، ج
 هبات بإرىتمالى الست
ديدار : پهره ‘، روى ، بـظر ذاتالبروج : آسمان
 بیعني راهها كد در ريكزار يا ميان ستار گـان باشد؛ الـــاء ذات اتالحبكـيعنى
 ديو انذاتالحبك بعینى بجازى آسمان بكار رزته است)
 نقاوه ، ، بى آبيغ ، خالص ، 'لب




 آن ــانيند زر نيخ زردشود






تودرتو و دحل هـبادت بهر اب ام بود .

شـُشْين بر ج
تخول : بـد
 شود ، آ نتجه در آينه ديده شود ، ، آ نجه

خيرهكش : ظالم خونريز
دارارالـلام : بغداد ، دسشثق ، بهشت.
دارالنهيم : بهثت
داعيه : سبـب ، انكيز نده
دالت : جر أت ، حقّ

دُجّى وْ دُجّهُ و دُجِّه : تاريكى ، تيره ، ، ر
وّر : د, دهك كوه ، شعب

رفتهُ ازلى : تقديرالهى
 رقيب : نعـامبان ، هشم دارنده ، امينـ رـامر ان




برای ن:اتج نكاهدار ند
رنعين عصير : بر اد شر اب سر خ است
 ديدار و خوشى منظر
رّوا : رايج ، رواج ، روان ، شايسته رَواح : شبانكاه بـا از وتت زوال روال شب تـا شب.

 و آهن جوهردار هندى ، شـثـير و هر هر اري

رُروّيَّ : ر رُوناه ، وجه

روهان : جبع رّهن ؛ شرط بندى در اسب دو انى زاـهر : تابان، درخشانان روشن، نورانى،

> هويدا
ز"ر" : بستن تُكد

زَرير : كـاهى زرد كه بدان جامه رنـى .
زفير : بلاوستختى ، بح:تورنج




ذاتالعماد : صغت إِرماست كهد آنرابرخى درنشق وبرخى اسكندريد و بعضىموضعى

درنارسد انستهاند.

 ذـّاء : تيزى خالطر ، ذكاوت

ذّهاء : آنتاب ، خورشيد ذذّى : فروز نده (برقذ كیى)
 ذوايب : كيسوان، جمع ذؤابه بمعنى كيـيـو و بيشا نى و رستناناه موى در رِيشانى راجز : ا'رجوزهخو ان ( ا'رجوزه : شعرى كد از بحر رجز باهد ، خودستايى)
راح : شراب ، بى

دنعه ، كرتت
رايق : شكفت انكيز ، خوبروى ، خالص ، بى بی آمغ

. .

؛ -

C
رحب: جمع رحبة يعنى گشاد گىجایوساحت
رسيدن : تهام شدن ، بسر رسيدن بِّيايانـ Tآدن
رَسيل : بــا بقهدهنده (رسيلّالرجل: الذى يوانته فى نضال وغيره
رضاب : آب دهان ، كفك شهـد ، شهـا ;

دبوانعبدالواسع

ستانه : آستانه ، كفشى كن ، باى ماجَان


ـسجّ:
آن.
سجين : زام واديى در دوزخ ، ونام سنگى كهدرطبقهُ هغتمزممين تصوردمى كرد كدند ، موضعى كد در آن كاباب كفار كرد Tمده

باشد ، ستخت




غوغاكر و بانكدزن آمده الـت.
 سايجان
هلمير (- سهدير): زامبثانُى ازعهارتخور نتق

كورسا خته بود
 شكنهای كفـ دست و يـيشانى نيز آمده

الست
تسرَف : فزونى كردن در خرج ، تبذير و اسر اف .



 بود وبرو ايتاير انياندمديم آنر ازردشت



اوقطعشد .
 بخار ا. بععولا بر ای تعيين نوعى بارجها
 ?اف:تد . ز ند نيتحى بو استحاقى :نوعى خاص از پاریه و جامنَ زندينجى بود


 ز'وش : خشمكين ، تندخوى ، ترشروى ، زيرودند ، زورـند ماج : درختى بزرگگ كه در هند بعملد آيد،
 تابئ زان ليزى آهنين
 شدن : سازش كردن ) ، ساز كرده

كوك كردن آلت موسيتى ) ، درمت شده ،هرتب شده
ساده : بزر گان (عر بى)
ساهى : بليد ، عالى ، بالند مرتبه
ـايس : فرمانروا ، حاكم ،كاركزار
سبع الّهداد : مر ادهفت :لمى است
...
*بع : ا-ير كردن


. ضعيغ و زاتوان

هفرداتونر كيبات
711

سودةالاخخلاص : سوره تل هوانة احد. ثا'دروان : يرده ، يادر ، سرايرده ، اليردة بزر ك ، ، فرش ديقشش

ثاعى : ثيعى

خصوهآ در دامن كوه يادر مر مر كوه

,رُّرالـ : دوال ، بند ، تسمه.

و ديوار.

شش زدن : شش آوردن در بازى نرد .
شثش انداز بمعنى كسى كد نرد باز بازى 5
"شطط : ستم ، زديادت ، دورى از حق .

(شعر اییـانى) ود دیرى شعرى الثُميهـا
(ا'خت سهيل)

- شیعير :



خینو شككن وتاب نيز هست.

خوشبو


ثمسالضحى : آ فتاب نيمروز


تهريرْت : داطن ' راز .

'مـفبه : فريفته

ت- تغم : بيـارى .


- تعينت : آرامشى ' آهستكى ، طمأنيه ، وتار
 نسل



شده و هـحيع آن ـــلميل است
-سماح و يسماح : جوانمردى ، سـاهت

در رایى اسد كد يكى را يسماك آعزل و
ديكر را ـــالك رامح كويند
تسنا : روثنیى
'صنبيدن : مفتن ، سوراخ كردن
 سندر
ـنـ : بقدار ، وزن
سنـ_ اصسم : سنكـستخت
منعّعن مكان : گبر ، كور
ــوار : دست آورنجن : دست اورنجن ، دست بر نجن، دسترياره ، دستبند،دستينه 'سو
 "تورت : شدت و متختى ، تيزى و تندى ،

ديوان هبدالوأـ~

صورت : شكل ، اندازه ، تموير ، نماشی و صورت روى (ص هیی) بیعنى شكل

و د ونظر خهره المت
صَهيل : شيهد ، بانک امب
-ضب": سوسمار

، بسهار تبرومند : تاواور ،
تنوسـد
ـضراب : مضاربه ، نبرد كردن با.يكديكر ،
يكديكر رابشـثير زدن ، انبازى كردي كردن
دو كس درمال وتن ، تجارتكردن از از
ـال غير.
"ضرَب : شهد ميميد

طامات : اتوال جر اكنده ، سغن بى بـياد ، هذيان

طابِع: مطيع، فر دانبردار
طَراز : شهرى در تر كستان كهد مردمش بنيكو رويى مثل بودند

 بديع و شكفت آور


طَرىّ : تروتازه طَرير : تيز • تيغ وسنان طرير يري يمنى برند و تيز .طر ير بمعنى نيكوروى نيز

ـطعان : يكديكر را با نيزه زدن. 'طغرّل : باز
طلق ( هثلثالفاه ) - و ـطلو : كشاده ! طلمى الجبين : كثاده رو ، خندان

شَمْن : بت ريرست

- ثمبّ : جميل ، زيبا ، شاهد شوخ و ظريف

ثهام : غول بيابانى
شيرسال و ماه : شير كردون ، اسد
هير فلث : اسد
 نيز كويند
صاحب فيل : مر اد ابرهد است


 تر ان عظيـى در سيارات واتع شدهرهاهد صَبوة، صُبوه صُوٌ : ميل كردن ، مستاتات شدن
صضره : در هنحة . .r عمر اد حجر اسودست صصدا : انعكاس صوت، خرواكث ، آواز و صوت.
-صدى : عطششديد ، مر كـونيستى. صرامت : دليرى ، مردانكى ، جرأت ، شـجاعت صعوه : كنجثك ، ، بنجشك صفا : نام كوميست در در مكن

 از آن سشال نساخته باشيند
صصضف : لاف زدن ، خودستانى كردن صليب : نثان ، كوه "خرد ، رايت ،ستختو
 صنيعت :كار ، عمل نو ، نيكويى

## 74\%

 - عوان : فرودايه ، رباينده،

تعويل : نر ياد ، شيون ، هيجّ
عينالكمال : هشم زهم . غاب : بيشه ، جنكل ، نيس:ان


-غرام : شيفتكى، عشت و وزيدن
عَغزالهُمردون : مراد خورشيد مريد مت

 دوزغيان روان كردد ـ زام درختى در
-دوز
"غمر : (ـغمر ، ‘غمر ) بردنآآزودهه ، غام ،
جىتجر به ، كول

فالِق : شكافنده. كالق الاصباحبجاز آبمعنى
خالق
فايِت : هر چههازوتتنوتشده باشد،در كنشته، از دست شده ، كريخته ري
ـفدَيت : بالى كد اسيرى را بدان بخر ند و

$$
\begin{aligned}
& \text { فر اخته : انرا اخته }
\end{aligned}
$$

فَرَقد : سـتارمیى نزديكَ تطب كم بدانراه شـ:انـند
فرو فتّن : بر افروختن فروخته : انروخته ، برافرو افرخته، ، ذابدار -فلات : دشت بیى آب وكياه، يبابان بىآب، صتر ای وسيع و فر ان
 سـ آبى ، سنجاب

تطّل : اثر سرای و جاى خراب شده
 بـاليدن ، هايـيدن ، بستن

 بدان بندند و در هـلفز ارشانانرها كيندا از معنى اخير در فار ارسى لغت طوريان طويلد بعمنى اهطبل و بايكاه ستور ان بوجود آمده امتى ا
ططف : وسوسه ، خياله، خيال در خواب ،
خشم ، جنون
عاطر : خوشبو

عاقلة بيشوا ، مر بكى
"تميد : ساضر آماده ، مهيا
عُدّ : جمع عُدَّت بمعنى سازو بر ك، استعداد و T ابادكى
 كوزه و هرهِيز ، دستكيره ؛ 'عرووة الوثتىععد محكم واستوار "عريق : ريشهدار ، راكـ نزاد : ذالك كوهر تعرين : بيشه

 ـعةاب و عتَباتاست
عَعْه : لكّهى كه بر تن شتر داده بان باردار بديد آيد دـاندند كلف در در زنان ان باردار،
 و خيكث روغن و ذيزى و وـختى گرما نيز هست...

دبوان صدالوامع

اتْمر : خرد ودانش
 زمـن خالى
 هيمله باز ، فريبنده ، بكار ،ميغواره، ،



اشعار عاشةانه را دا در مجالس بانير بازيويد. فهوه : شر اب، ، نوشيدنى، شير هانـبى آميغ كاج : كاش
 تيراندازى برای نشاندكيرى بكار

ميرفت .
كاغذ سعدى: نوعىاز كاغذبود

 و بر الواح و جز آ آنها نويسنـد


 كرّ : تكرار، باز كثتّوباز كرديدن ، مـلد
كردن ...
 از دورة ساسانيان بود و ذام ديكر در بين النهر ين

تَرَّ :
 وكرْؤين بـعنى مهتر نرشتكان نيز

فَوْح : دميدن بوى خوش
 بى آب
قاب : غلان و نیام ، استخوان ارنج و شتالنگ ، ،اثنه ، ميان تبضهو كوشن كمان
قار : تير و هرهايز بسيار سياه
قَباب : جمع تُبهُ
قباسردن :
قُبْله : بوسد
قبول : توجهو التفات(مانج 1 (

بمعنى زاهد و ها هارسا و عابدنهالست. ـقراب : نيام ، غلاف
 شير ين
ـقر.ان : با هم آمدن دويا چیند ستارمسيأردر
يك برج

مشترى و ز زهر هدر يك بر ج

هُرَّايى : زاهـى و وبشمينه هوشى َقَرير : روشن

قَّهارت : رغتشوبى ، كازرئ


الم الهى ، تضايا جمع مشهور آنست
قـطار : ع تطر
تكطيعت: جدايى ، بر يد كى ، دور شد كى

هفردات دتر كيبات

790
تَّنف : كرانه ، ناحيه، جانب ؛ سايه ،ظل
 (r.re)

ُُوْر : جَ كوره بععنى شهرستان و زاحيد كوز :كور
گَيف: زام محخلى است ، رجوع ششود بتعليقات vi\&
Fمذاردن : بسر بردن، تزجيه، عبور كردن،
 كردن
تمزاره كردن : \&بور كردن ، عبوردادن ، كذراندن




صّل

رجوع شود به حماسه سرايدى دراير انـ،

تَّندَنا : تره ،رُراث


هيز ، لثب".

لبّث : در نك كردن

 تمابان كدكوشت بر آن خرد براى فروش آـاده سازند
توح : درخشيدن ؛ ظاهرشدن ، بر آمدن و -لموع

كَّه : نام ناهيهبى در ماوراء النهر
 بر اكندهكردن ، يريشيدن ، ير اشيدن



انسرده ، بر باد ر:تهـ
كَمبتين : دو طاس ترد

دريدن
 كونتن كونته نشده اباشد و و لس از باكر كردنخرمن آنر ا دو باره بكو بند. دن و دايره
"
 بر بيشانى , كا
كَّف : لكه ، خال ، بيه .
 .

خون خانه بدوز ند و عروس را در آن
آرايش كنيند ، سايبان كتمل : كُند .
 و بىارج شـردن
rr.r‘r.r‘r.l،9^: كمندش متحليست در غور :
كمّيت : اهب سرغ رنك ، الهب ذيك سرخ يالودمسياه

ديوان مبدالواسع
 مرلوعالمحل : بليند مرتبه
"مر تّب : جاى ديدهبان ، ديدكاه ، محل مراقبت
مر كب جم : مراد ديو است كد كويند جم تختخخود را بر دوش آن مى نهاد
 "مريل : : سر كش ، كردن نكش ، خود سر ، متمرد ، نافرمان

'مستجير : بناهنده، نيازمـند هناه وزنهار ، دادخواه
 'مستطير : پرّان مستغاث : T نكه ازويارىجويند.الستغاث

بكار رود.

 تكالـفـ
 'مصاب : سصيوت زده ، دلشكسته ،غمناك،

Tآرده يمصطْه : دكان مانندى كم برآن نشييند. سِّوى
 و بر آن مى بنشستيند على الخمبوص در خراباتها و بههين جهت مصيطبه نشين بععنى خراباتى و اهل ميكده و بجازآ

مالش : تعريك ، كوشمال
 را در طفللى در آن افكندند
مبارات : برابرى كردن ، نبرد كردن
 هيز آغاز شده ، عملو كار بـى بى
مِبرّت : احسان ، عمل نيك "متّكا : معل اتكاه

ـمجن : سهر
مجهول : كـنام ، ناشناخته، زاشناس، نكره
وغير بعرون
'مهال : ستخن بىسروبن ، ناملايم، دشوار زاباى، زابإيسته، غيرمـيكن
محبّب : محبوب ، دوست داشته شده 'مُحتمل : بر كردن كير نده ، بردارندة بار ، تحقل ك:نده ، هابر ، ، شكيبا ـِمحبّن : هو كان ،عصها ، هوبى كمسر آن خميده وكج باشد.
 احترام
هُحيىى ومحيًا : روى، رخساره


'ملْمر : بد بربخت
"مدتغ : يوثيده شده ، ادغاءم كرده شده
 "مر" :كذشتن ، ر نتن ، شــردن ون

اهل اعتَادات در اثبات عقيده خود طرح كمند.

 وسياهىدر آن تراردارد .مياهىوصميدى حیشم ، "-حدَتّه.
 كور ، تبر

 فريادرس
 'ملكت : بادثامى فَّى : بُر ، توانكر ، مالدار نيكو بعاملد مُمتْلِ : مورد اطاعت و امتثال.. ـُمْتَثّل :
فرهانبردار ، هـطع
 كرده ، بعشكك آميخته
 كار هموار و نيكو ، عذر تَبولشده
 دادن
 بلوط و نظاير آنمنسقد شود ـ شير خشى، ،

## ص

منال : مال، دولت ه ثروت دعصولمـى و

 منت : بخششش ، احسان ، نيكويى

خانتاهى و مالكك د صوفى بكار رذته
"مصير : باز كاز كشت ؛ جاى باز كشت "مضا و 'مضُو: كذشتن ، رفتن، در كذشتن، ، منتطع شدن ،امضضاهكردنو جايزد
 رام شده ، متحفوظ و امتوار ، بايدار ،

د ستصرف شده.
 كور
'مضى" : روشن، تابان ، در خشان ، روشنى دهنده
 حست و شالالك، هر انيده شده ، شكانته

و شكفته
مـطرد : نيز\&خرد
 بار ان
هعْمَ : هرجیز مهتاز و شغاخته شده از نشان و عامـت دتخصهوص
'مهيل : دستكير و ياورى دهنده و تعهد ك: 5
"مهبوط : محسود ، مورد غبطه و حسد و
رشك ، خوشبخت
"مفلقِ : بشكنت اور نده ، شاعر مغلق شاعر

'مالسات : ر نج بردن

هـالو : كفثارها و بحثها ، مبطالبى كد

ناباك : بى باك ، دلير ، ستهور

تبرزين
ناكام: خلافـميل، خلافتارزو، ناغواست، ناخوامته ، ناراضى و ناخشنود ، بیا

كام و T نكد بكام دل نرميده باشده
 تارهاى نازلك ميان نىوتلم .
ناموس : باكدامنى، عفت، قان انون ،تانون
 تَبْره: ناسره ، تلمب ، نارايج ، فروهايد و
هـ

تُتف : جمع نُتْفه بععنى بر كزيده ، متْتخب، برچیده ، برهين كرده
 منازلتمر كددر بينى برج اسد واتعثيندهـ

تثير : براكنده

- نبجاح : رستكارى، ايريروى، روايییاجت

 نسرطاير : 'نسر نام دوستاره الست بصورت كر كس كديكى بال كشوده است(bابر) وديكرى نشسته وبال جهع كردد(واتع)
-نترَرين : نسر طاير وواتع ، دو شاهـين
 كيرى ، و هر تلابى كم بدان هيزى الفى آو بزند يا ميوه از درخت هينيند و در

ـمنحت : عطا و بخشششى 'منج : ز نبور ، زنبورعسل


قر با نى كنند.
 "منيف : بلند ، بر آمده ، افراخته 'منيل : دهنده ، جواد ، بخششنده ازمصهدر
 مؤتَمْ : مود اعتماد ، آنكد او را بد امينى بر كزيده باثند
مؤ تَثف : T T ازازكندهده ، T نكه كارى را را از سر كيرد . بيشش آينده ، نزديكث شو نده، آ ينر
-مو_قف : محلايستادن، جانىدرنس كردن، عرّ"فات كهحاجياندر آنشب باشى كـنـند

واز بامداد تا نِيروز بايستند .
'مهر تجم : == نكين سليمان

مُهووزه : باه رسضان ، هاهصيام
هُهَّهِ : هوسنالك ، ديوانه ، مجنون
"مهيل : ترسناك ، سهمكين -مهین : خوار ، سست ، انده ، اندك

 شرابى كم ثر ثلمانَ نشده باشد ناب : یار دندان إيشين مبع د د بهايم ، دندان نيش ، دندان نيشتر.ــ خالصو بى آميغ

## 791

- نوال : بخششى ، دهش ، عطا ، بهره
 "تؤُج : وزندن

 بدان نسبت كنند
71^‘1^ロ0.
 نه صعيفغ كردون ، نهطارم ، ندكان ،

نه آسمان
نهفللت : نهجرخ

- نههت : غايت همت ، هاجت ونياز ليزءخطى : نيزة راست، و رجوع شود
بد خطّى

واسطشُععلد: واسططة العتدهبزر كثر بن كوهر دستبند و كلوبند ، بر كزيده و ونمتخب

واقيه ، واقى : نكاهـبان ، نكاهدار نده وامجاله : وام غير مؤجّلً وَجْلْ : ترس ، بيم
وحثت : خشموونضب
وحفتكردن : تنهايمى كزيدن با خشم r
وتحّل : تّجن ،كرّتُنَّك ورماد : زامشهرى در غور وتّساطة : بيا نجى ، بايمرد ، شفيع -وتّ : وّشُ : ترس ، ، بيم ، هيبت ، و بمعنى آب و اشكل اندك و بسيار نيز هـت

مغردات دتر كببات
هـاز ندر ان ان نرا

 , راكوبند
 بنكر ند
 شـده ، مجلمسى كد زيكى آراسته باشيند



ز زند ، بیى كه در كوشئ كمان بيندند
-نعام ، 'نعامة : شتر مرغ
'نعامى : : باد جنوب و يا باد باد بابين جنوب و صـ
تنفاذ : نفوذ و تأير . نناذ امر،جربان عكم و فرهان.
 كروه
تنفر": رمنده ، كر يز نده ، كريزان


خستكى ، درشتى
 در زهين.- و يتخز بععنى تلميل و ناجيز و

زة:ر و تنظكست دتيآيد.
.نكابت : آزار ، اذبت ، جراهت
تَتبات : جمع نَكبت :بعنى ر نج وسختى و هصـت

ديوان عبدالواسع
هم نفرَ : همر اه، ، آنكه باديكرى عديل و قرين باشد (ص. "هنا : كوارايح ،كوارابوابودن
هواجستن : هوادارى كرى اردن

 هين : نرمورآــان وسبك "هيوت : شترجهازه ، شتر كلان ، هرجانور

كلان، امب ياره : دست بند،دست آور نجن ، دست بر نجن يازان : ميل كنينده ، اراده كنينده ، قصمد

 (rq)

 "يسير : اندل ، آـيان
 يكتاه : يك: يّمّ : بحر ، دريا



يوم دين (يومالدين) : يوم الحشر ، يوم القيامه ، روز رستاخيز
يَوم قَمطر ير : روز سخت ، روزشهـار
 براى جنكيدن باكسى، جنك تن بتن .

تو"شم : شال كوبی، كردن، مـلكوك كردن، بر كث بر آوردنشاخ، تغير رير رنك دادن بوست وموى

بر آن خرد كنيند و بنهند
"وغا : كارزار ، جنكّ.
-وفد : برسولى نزد امير و و بهترى رذتن ،
وافد وكروه وافدين.
وَقْتٍ : آسيب و هدهـ ، كارز ورار
'وقود : انروختن آتش.- هيزم و ور فروزينه
آتش ، بود ، بِيويد ، يده
وَولى : دوست ، هديق ، يارىددهنده ، ياور
وَوْهاج : روشن ، درخشنده
هات : بياور
هاوه : خرمن ماه ، دايرة كَرد هـاه
هاويه : دوزخ ، جهنم
 آيد . زتنديى كمعمة مردمدر آن بجنبش آيند

هفتاختر : هفت نلمبـ ، هفت سياره
هنت سياره : هنت انترد
"هلك : مالك كردن ، هير انيدن ، نيست
كردانيدن
همَقَرَّن : تر ين ، هم نشان

(rq.
همنـان : دارای معان نشان و علادت و اثر كف:يكرىدارد، نظير عديل،شبيه، قر بن ، همْتَرَن

Lis;


ابو ا!هـعالىمحمد بنسعيد: رجوعشود بهدحما بن-عيد
ابهـالهعالـى مودود : رجوع شود به مودود
احمد عصـیى
ابو المعالي نصمرالدين عبدالصهد :

rvi

ابودنصوزنن نصرينغعلمى : رجوع شود
اثير الدين . . .


نصر بنعءلى : .
احمد بن بـنصور : رجوع شود بهـهـيانى
rol،q0



اسراییل: . 0 ז
اسهعيل كّيـلمى(ا امير ):
اهـن الـله، حـام الدين . .

آل آتابكث : تدير الك

آلسرى: وه
آلســرlن: ع

ابـو الحـسن:

ابو عمر و دتحمد : رجوع ثبرد به ثـَّةالدين
ابوعمرو . .
ا بوا لفتحمتحمد:ر جوعشود بهشـواببالدين . . . .
ابوا الفتوح انضل خر اسان: 7 الفو


نغام الد ين ابو الَالسمه ..
ا بو المظفر الدير المععيل گيلمكى: رجوعشمود يه
دِمين الدو لتا ادـين الهلم حسا الم الدين
ابوا لتظفر شهامب الدلهك: رجوع شود بد
خرياءالدين غالدب
ابو الهعالى حسهن بن صاعد: رجوع شود به
شـعس الدو له عال>ءا لدبن

 در دثن ديوان ( جلى اول ودوم ) آمده اكتغا شـده و اسامى تمليثات كتاب (كه بسيار امـت ) دربن فهرست مذكور نيفتاده اهـت .


جابر بن عبداله انصارى؛ شيخ الشيوخ
جاحظ : ع ع
جمالّالدبن شهابالاملام : رجوع شود به سـهn

- شهابالدمك ضياهع الدينغالب بنتغلب شيبانى ، مصا 11
حسامالدين عانلامالـلكك: رجوع شود بهيمين الدوله المين اله، حسامالدينـ، . .

حـرّان: ror
حسين بنهاند : رجوع شود به شـسى الدوله عالاعالدين


 rqoirrorr.r:
 خواجه عزيز: رجوعشود بهعزيزالدلموك .
'د"بيس بن هدقه:
 دوده سمعان: رجوع شود بدآلسمعان

رشيد الدين وطواط : : r

رود
زين الدولهنصر بن على : رجوع شود به
اليرير الدين. . .
 ستحبان: سديدالدين ابوالمعالىمحعدين معيد وزير :

اصهعى: ع ع
اصيلخر اسان:رجوعشودبديدسس الدينمتحمد
اغلبكى (ا-1
 اهام اجل : رجوعشود به ابوا الفضلانحمد اميرهـخلم الدين نصرهاتمى: ع امين الهله هسام الدين: دجوع شود به يمن

الـين الـمـشهُاببالدين: رجوعشود بدطغرل
تكين تها روى بن آلنجیى

اهينالدلكى نصر بن على : رجوع شود به
| ثير الدين ...

اهينالدلوك: 710




بحترى:
برهانالدين: ع. 1
بوالحسن جد" حسين بنصاعدا بوالنتوح (هدر اجل): ع ا 7 ور ورجوع شود بد بها بو النتوح افضلخر ابر اسان
 بوفراس: 71 باسي بهاعالدين بوشنئى(علاعالاسلامعمدة الدين): rar
يهلوان جهان : رجوع شود بد تطبرالدين.



تاجالعرب : رجوعشود بضياءالديننغالب .

Y.o

الدين ميرميران




 رجوع شـود به طغرل تكينو تهاروى بـن بن

آ لنجى


 صابى: ع ع
صاحب رى : مر اد صا صاحب بنعهبادمت
 صغى الدين حسن :

ضهاءالدين :

 ضياءالدينهارون: ه^

طالعىشاعر : 7 الا
طغا نى (شمس الامر ا): ع ع
 ظه ظهير الدين : ع
 عيدالهمد وزير : رجوع شـود بها بابوالمعالى نصهر الدين

710
عض

به بهاءالدين پوشْنگى

فهرستنام كسانوخا ندا نها
دجوع شـود بدمتحمد بنسعيد

 معدينزز نكى:
 سلمجو تشاه بن ارسالانشاه بن كر مانشاه ماوردى: 1\&^
سـعانى (جماللالدين شهابالاعولام احمد بن



 'raq،roq 'rol creq 'rra'rll



prr

شجاعاع الدين عمر (امير): ص.

شرفابالدين: رجوع شود بهظهير الـهـ الــ
 شرفالدين مُدَيسى : رجوع شود به د بيس بن صدته
شرفـالدله فرخشاه بنتمير الك : رجوعشود به فرخششاه بن تـير الك
 شمس الدو له، علاء الدين ابو المعالى الى حسين بن


177
ثـسس الدوله تطبالدين ميردير ان دـنكبه سيهــلار سنجر : رجوع شود به تطبـ

مجدالـلمك: رجوع شود بهضياءالدين
مجير: 1 . 1
تحمد: رجوع شود به ثـة الدين....


Aحعدبنيحي


محود كاشانى: رجوع شود به نظامالدين ابوالقاسمم
هحمودنـيعى : رجوعشود به نخر الدينمتحمود. uro
 معين الدين: رلكالوزراءابيا المظفر نصير الدينعبدالمهد:

 ابوالمعالىنصير الدين



uro'rav

مونق الدين ابوالحسن على (صاحب اجل) $\wedge \varepsilon$ بؤ يدالاسلامضياءالدينمسجدالـلمكابوالمعالى مودود احمدالعصشى : رجوع شود به مودود احمد عصـي -
ميرمير ان: رجوع شور انير بهقطبا الدين نامر الدين حسن (المير الامرا): 1 الـين
نجمالدين بناثير الدين: رجوعشود الاين به سعد الـمك نجمالدين ...

علاهـالدين ابو الهـالى حسين بنصاعاعد:رجوع شود بهشمسا الدو له علاعالدالدبن . . .
علاءاللمك ابوالمنظف : رجوعشود بهيمن
الدو له، المين الدلم، حسامامالـه بن

على ينداود:
عمدة الاسلام:
r^A : عمر بن فرغشثاه
ععر_على نوز ادى: رجوعشود به هديدالدين عمرعنى
عرو بن عاس: تخر الدو له شُرفالدله فر خشاه بنـتـتـير الك بن اتابكى اعظم: رجوع شود بد فرخشثاهبن تهير اك





فض فضل ربيع:
 'rnerrra 'ryorrrr 'inrrlin
$7 r$.





 كالدالدين: 7 الدين


;رتم بثا ر

## ditå $=1$

| صنه | مطلع | شهار8 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | حرف \$*الف** |  |
| $\Delta$ | ای ميان بحر كرده بانهنكان آثنا | 1 |
| ir | منسوخ شـل مر وت و معدوم شـد | $Y$ |
| IV |  | $r$ |
| $Y 1$ | اى قلم دردست تو چون در كف مومسى | $r$ |
| Yr | نظاميست نظم تو عقد | $\Delta$ |
| Yf | هنظرى كه معينست كرد كار اورا | 9 |
| rs | باز آشـوب خلم | $\checkmark$ |
| rV | ایكمال آنتاب و همت كيو ان ترا | $\wedge$ |
| YA | ایهملقا وهمدل انهال وهم نام مصطنى | 9 |
|  | حوف هبه* |  |
| Po | ای بت هاروت حشّم ای دلبر با | 10 |
| ros | حند باشم درديار ومنزل دعد ورباب | 11 |
| YY | ایى | Ir |
| P $\Delta$ | اى ثاتب از جبين درفشان تو شـهاب | 17 |
| $\psi V$ | اعى سوى بالا هو آتش سوى بستى همخو آب | If |


| صغهد | مططه | فهارة فصيده |
| :---: | :---: | :---: |
|  | حرف**** |  |
| $\Delta \Delta$ |  | 10 |
| $\Delta V$ | طبعى كه از كال مروت ما مرك | 19 |
| $\Delta q$ |  | iv |
| gr |  | 18 |
| gr | زهى مرايى كان را | 19 |
| gp | آن خداوندكه درع | ro |
| 49 | اى تطب دين سِهر برين در در بر بناه | Y |
| qV |  | YY |
| \& 1 | آن مهترى كه ملجاء احرار | Yr |
| Vo | مبارزىكه بهنكامكين هو شير نرست | YY |

حرف
رسول خيرو!ريد ثواب ووند هلاح

## حرف *د

| Vp | آنرا فلك زاختر وارون المان دهد | Y4 |
| :---: | :---: | :---: |
| $v q$ | ایآنك زهسن تو تو بهر جار | rV |
| va |  | YA |
| 10 | برماه روثن از | rq |
| Ar |  | ro |
| AY | بتى | $r 1$ |
| Ar | زدست هِنك نواز | rr |
| A9 | تانام آب و آتض وخالك و هو هوا بود | $r$ |
| 91 |  | rr |
| ar | خدايكا نا هر روز | r $\Delta$ |
| ar | عمر تو ای فلكالدين بابد منرون باد | rq |

vir



هر كد او درطاعت يزدان دينهرور بود هر كه خو اهد تا معادت در كهش بالين كتل
ای 梡
ايا زدو لت تو يافته خلايت داد
اشمواره ترا ايزد جبار معينباد
ای
ز үp
ات̈ اهث صثيعت Tن دمت زرنشان تو باد
بای دولت برهان دين باد
دوبهلو انكه كَ جنك جون دو شير نرند
快
ای Fq
نكار من چو بر بيمين ميانزرين كمر بندد
هون عروس نوبهارى از زمـن سر يرزند

فلك هر آينه تا هر كز ضـيا باشد
جـال وجاهوجو ان مردى و جاكلت وجود $\Delta F$

## حر ف هر *

ه بغردولت ميمون بفضر ا يزد داور

باد باعمر خضر يبغمبر
$\Delta V$

ip|
ipa

$\Delta 9$
جاودان جون خضر ماند زنده نام آن بدر
40

| صنrs | مبط | فماره فصيده |
| :---: | :---: | :---: |
| 101 | اى خوابب من ربوده بِاتوت برشكر | 81 |
| $1 \Delta \Delta$ | تا شد از باد خزان هر تودة زر هويبار | fr |
| 189 | خيستآن مرغى كه ناسايد زمانى از نیا |  |
| IVY | مركز فتحست وكنج نصرت ونه | g |
| IAY |  | 80 |
| 1A9 | ایى مايهٔ بدايِ و بـر اير ايهُ صور | 48 |
| 190 |  | $4 V$ |
| 198 |  | \& 1 |
| 199 | خداو ندى كد روز | 49 |
| rof |  | Vo |
| YII | بادولت هساعد و بار باى بـكختيار | VI |
| Yir | ایى باستحقاق دين مصطفا را | VY |
| Plis | المنة لَّ كه بشا | Vr |
| YIA | ای دی هوا و مـدحت تو آنتاب و تير | VY |
| YYI |  | V $\triangle$ |
| YYY |  | V8 |
| Pry | اتا ابدباد مهترى متصور | VV |
| Pro |  | VA |

## حرف *ف*

| YYV | ابا ز نظم توعالم هراز عيون طرف | V9 |
| :---: | :---: | :---: |
| Prq | آهد از اجلاد ماضى ملك را نعمالخلف | A 0 |
| rrr | ای قهر ملك راشده افعال تو شُرْف | 11 |

## حرف چكه

pry
ايا مسغغر راى رفيع تو افلاك
Ar
PrD
ای جناه لشكر اير ان و توران خاصبك
Ar

| صins | مطلع | \%هاره أهيده |
| :---: | :---: | :---: |
|  | حرف |  |
| rry | زعيد داد خبر خلز | Ar |
| PYr |  | $\wedge \Delta$ |
| YY\& | ایى لطف باهبهايل تو عديلِ | As |
| rra | هميشه تاعده ملك كاك | AV |
| Yal | زمانهكرد مسخر بنار مير اجل | AA |
| rar | تدرت نار ذَكى وصغوت آب زلا | 19 |

## حرف >مه

raq
r\&D
نوروز وعيل وسبزه وعيش وسماع و مى بهم 90
rav
بصبوحى بكه صبع نشينـد بهـ ورم 91
ryr
rvo
زينت دار السلام و بهجت با باغ ار ارم 9r
ايا الساس ثر بعت بعون تو مدكم
rVA باد درحفظكرد كار مقيمر 9 9
ايا زجود شـها ابر يانته تعليم $9 \Delta$
rva
زيس كه خوردم تيهار دهر يندارم 94
rao ای فاضلان رسيده زانعام تو بكام

## حوف •نه

100
YM
ايا بوده حمال تخت سليمان 101
دولت هيروز و راى روشن و بخت جوان

MIl lof
riA
Y4D
rop

| مromb | مطلع | تمارها |
| :---: | :---: | :---: |
| rro |  | 108 |
| rra | درعاشتى ودلى | lor |
| rro |  | 10^ |
| pre |  | 109 |
| Pra |  | 110 |
| rps |  | 111 |
| ral | تابود نافذ تضاى | IIr |
| ras |  | ITr |
| r $\triangle 9$ | زعدل كامل خسرو زامن شامل برمد | lip |
| rgy |  | 110 |
| ryo |  | 118 |
| rvp |  | IVY |
| ras | شادباش آى ميهبد | 111 |
| rer |  | 119 |
| rav |  | 180 |
| r90 | خداى عزّوجل را | IYI |
| rap |  | Iry |
| ras | ايا متابع رايت ستاره روهن | Irr |
| r91 |  | Irp |
| r99 |  | Irs |
| ror |  | lys |
| por |  | Iry |
| pir | إيامكان تودين ها | 1ra |
| Pip |  | Ira |

## حرف هوه

Yiq
YYo

ايوسته بادكردش كردونبكام تو
viv
ERE
YYY
YYY
YYD
YYG
YYQ
YYI

ديوان عبدالواسع
drever

PDD
Y $\Delta V$
P\&1
p\&
f\&q
489
P\&q
fro

> ron

ای ترلك هرزمان بجنا خير هترمشو

$$
\text { facal }=8
$$

صنحه
pas
مطلع
لتد راحتالر وض ريعُالشـطال
$4 \dot{\square}=0$
*
491
441
Y母Y
pqr
Yqr
Y4p
4q4
P4D
pqs
fas
par
pqA
PqA
499
000
$\Delta 01$
$\Delta \circ Y$


من كيم كانديـشُ تو همنفس باشد مرا كاشكى اكنونكه از تو نيــتـا كاهى مر 1 از دور بديدم آن بت كت را

ای مسلمانان غرياد مرا
الا ای باد هبكيرى بكو آن مـاه خلغ را بر كشتم از آن بت كد هو جان داشتم اورا مى ده آزاد كان مو نس را
دلبرى مرمايه كشثت آن دلبر نتاش را
ایى هواي تو درآورده بطلاعت با را چند نـايى جنا ای هسر خوشهر ا
ای بعمدا سر بريده زلف شورانكيز را
ای چو حسن تو فزون عشتَ تو هرزوز مرا
كى نتخواهد بود روزى وصل او يك شـب هرا ای ز خو بى مسجلهكرده مهر بر كردوت ترا

ماهروبا در فر اقت صـر كردم سالها
خداى عزو جلبس بود كو اهمر ا

2-
هر كز بود این بارب كايد برمن يك شبب

| صنهs | مطلع | شهاره غزل |
| :---: | :---: | :---: |
| $\Delta \circ r$ | اى روى تو هراغ وجبين تو آفتاب | 11 |

## حرف *ت*

| $\Delta \circ p$ | ای بیا |
| :---: | :---: |
| $\Delta 0 \Delta$ | اى جهان جهان ناز |
| $\Delta 08$ |  |
| $\Delta \circ \&$ |  |
| $\Delta \circ Y$ | در همه عالم هتم ها هالالد نيست (سريع) |
| $\Delta \circ \lambda$ | آن صنم دلنروز يارنوآين ماست |
| $\Delta 0 \lambda$ |  |
| $\Delta 09$ | كر تو هندارىكه عيشم بیى |
| $\Delta 10$ | اىكرده مـهاع تو تو مر امست |
| $\Delta 10$ | درعشق تو تو جان ودل ودين |
| $\Delta 11$ |  |
| DIr | كرجو من بلبل زدرد عاشتى مانى مدهوش |
| $\Delta i r$ |  |
| $\Delta i r$ |  |
| $\Delta \\|$ | عاشتى راه نيك ناكى نـيست |


| حرف *** |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| $\Delta 1 \Delta$ | دوشا برا يار در آغوث بود | r |
| $\Delta 1 \Delta$ | تا تانته زلفين تو بر بر كور آن نهادند | ro |
| $\Delta 19$ |  | rq |
| $\Delta 19$ |  | rv |
| $\Delta I V$ | جانا در انتظار تو كارم برانـ | ra |
| DIA |  | rq |
| -1A | تا دلم عاثق آلن آن كر كـ | Yo |
| -19 | تا جاى دلم ها | $p 1$ |



## هر ف هو

$\Delta Y q$
هر زمان حنك در كنار مكير
$\Delta Y q$
عيد و صبوح و مبزه و عشت و میىو بهار $\Delta F$
aro
$\Delta r l$
ماتوبة دير ينه شكستيهم د دكر بار $\Delta V$ تاكى از ناموس هيهات ای إسر
$\Delta r 1$

$$
\Delta q
$$

$\Delta r$
arr
$\Delta r$
arp
انى حلتهكثته زلف مياهت بدوش بر

جعد تو شد حلفه بر كوش ایى هـر
\&1
ای راهت روح
GY
نيست درعالم زتو خون خواره د نابالدتر
gr

## حوف \#"س

$\Delta r g$
كر بهمه عمر خويش باتو زنم يك نغس
94

| ديوان عبدالواسع |  | VYY |
| :---: | :---: | :---: |
| صنه | هعلع | شماره8 |
| $\Delta r q$ | بارى زتو زيباتر ازغلت نداردك | 80 |
| $\Delta r V$ |  | 48 |
|  | ******* |  |
| $\triangle P A$ | فصل بهار خرم و وصل | $8 V$ |
| $\Delta r A$ |  | 41 |
| sra | خو نهى زلغ تانته بر كول | 49 |
| $\Delta Y_{0}$ | اى زلف تو تكيهكرده بر كوش | Vo |
| $\Delta P 1$ |  | VI |
| $\Delta Y I$ | اى تكيه زده زلف كـ | vr |
| $\Delta P r$ | الا الى دلر باى | Vr |
|  | حو فو |  |
| $\Delta Y r$ | ایى بعدا كره زده سر زلف | Vr |
|  | *) |  |
| $\Delta P Y$ | كيتى بهشت وار شها | V $\triangle$ |
| $\Delta \psi p$ | دست صبا كهاد زیهره نتابك | V8 |
| $\Delta P \Delta$ | ایى وصل تو راحت و شغاى دل | VV |
|  | حرف ف** |  |
| $\Delta Y V$ |  | VA |
| $\Delta P V$ | خيز تا بك دو تد | V4 |
| $\Delta Y A$ |  | 人0 |
| $\triangle Y A$ | من دوش مـلك ودولت جمشيد داءّتم | $\wedge 1$ |
| $\Delta Y Q$ |  | Ar |
| $\Delta Y Q$ | يكجّن بدل عاشّى ديدار تو بودم | Ar |


| صنه | n | شماره غزل |
| :---: | :---: | :---: |
| $\Delta \Delta 0$ | ازعتاب ثهبانه رنجور | AF |
| $\Delta \Delta I$ |  | $\wedge \Delta$ |
| $\Delta \Delta I$ |  | 人s |
| $\Delta \Delta r$ | تاكى غم زمانه | AV |
| $\Delta \Delta r$ | باز تدبير وهال يار ديكر ماغتم | A |
| $\Delta \Delta r$ | من تا بزيم جز | 19 |
| $\Delta \Delta Y$ |  | 40 |
| $\Delta \Delta \varphi$ | ما زمر سوداى تو بكذاهتميم | 11 |
| $\Delta \Delta \Delta$ | تا ما بسر كوى تو كو آرام كر فتيهم | 9r |
| $\Delta \Delta \Delta$ |  | 9 r |
| $\Delta \Delta F$ |  | qp |
| $\Delta \Delta F$ | جانا بهبيّه بد زتو دل بر نداشتم | 90 |
| $\Delta \Delta V$ |  | 94 |
| $\Delta \Delta \lambda$ | نكارا هون غبردارى | 97 |
| $\Delta \Delta q$ | تا من رخ زيباى تو را باز نبينّ | 41 |
| $\Delta \Delta q$ |  | 19 |
| D90 |  | 100 |
| $\Delta 81$ | باز اين جه بلا بود كه من باتو نشـهـم | 101 |

## حرف هنه

AFY
$\Delta F Y$
$\Delta F r$
ロFT
$\Delta \& \varphi$
$\Delta \& \Delta$
$\Delta \& \Delta$

( أ دركف عشت تو زبو نست دل هن
خانd طامات عمارت مكن



lo^
$\Delta Q Q$
$\Delta P V$
$\Delta \& q$
$\Delta 99$
$\Delta V o$
$\Delta Y I$
$\Delta V I$
$\Delta Y Y$
$\Delta Y Y$
$\Delta Y r$

| حرف ها |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| $\Delta V \Delta$ |  | 119 |
| $\Delta Y q$ |  | Iro |
| $\Delta Y Y$ |  | \|r| |
| $\Delta Y Y$ |  | Iry |
| $\Delta Y A$ |  | Irr |
| $\Delta Y \wedge$ | كثشكى دردست من بودى نكارا لـوا | Irp |


| مط\% | شهاره |
| :---: | :---: |
| كریه تو عشّاق را | 109 |
| ایى ومل تو راحت وشفاى دل من | 110 |

ای بررخ تو سوسن آزاد شكفته
IYY ای مهر تَو برمينة من مهر نهاده

## حرف *ع*

$\Delta \Lambda 0$
$\Delta A 1$
$\Delta A 1$
$\Delta A Y$
DAY
-Ar
حرف هوه
ای ای ممه عالم هر از آوازه و آواز تو
بسيار بى كناه شينيدم عتاب تو
شد روز من سياه ز زلغ سياهاو
الـنة لله كه برمتم زغم او
شد الد اله من شيغته بر روى تو
كر هست آنتاب برخ بايمال تو

ای ای مسلمانان دلم تا كى ایشد بيداد ازو

## حرف هـه

يارمن آن شـع بتان سبا• 119
为

Irr irp

IY\& ای ماه اكر دلم زتو مهجور نيستى الم الم





> غزلها

VYO

| مremer | مطلع | شعاره غزل |
| :---: | :---: | :---: |
| $\Delta$ Ar | غاليه باعا | \|r| |
| $\Delta A Y$ | ایى | Ipr |
| $\Delta$ AD | صنما انده نا | irr |
| $\Delta \mathrm{A} \Delta$ | ایى ترك | Irr |
| $\Delta \mathrm{Af}$ | ای | $1 r \Delta$ |
| $\Delta A Y$ |  | וre |
| $\Delta A Y$ | كر برى | IrY |
| $\Delta$ AA |  | 1rA |
| $\Delta$ AA |  | 1ra |
| $\Delta$ A4 | اتا معتكنكى | 1po |
| - A9 |  | \|P| |
| $\triangle 90$ | كر نكارم ندظر | IYY |
| Q91 | كتارينا بدان كرمى كه | IPr |
| Q9Y |  | Ify |
| $\Delta 9 Y$ | كاثكى هنكا | 1Pa |
| $\Delta 9 r$ |  | IPs |
| $\triangle 94$ |  | IPY |
| $\Delta 9 \Delta$ |  | IPA |
| ه98 | تا تو از غاليه برما | 149 |
| $\Delta 98$ |  | 100 |
| $\Delta 9 Y$ |  | 101 |
| ه9V |  | lar |

## 

| مex | مطله | هار\% |
| :---: | :---: | :---: |
| 901 | اي مركز و تانون معالى و معاسن | 1 |
| 801 | انى خراغ تبار خوإِه شهاب | $Y$ |
| gor | انى خداو ندى كد تدرت آمها نى ديكرمت | $r$ |
| gor | ابا عزبز ملوك و معين دين آنى | $\varphi$ |
| gor |  | $\Delta$ |
| 908 | ایى بزر كى | 4 |
| 908 | ایى جمال جهان كمالدالدين | $V$ |
| for | اين موخع إراسته هون با باغ بهارمت | 1 |
| gor | هلك را رايت از كنايت تست | 4 |
| soy | ای ترا دولت مساعد در مساو در صبا | 10 |
| 901 | شاها دلت هميشه زا | 11 |
| 801 | بزر كوارا دولت زناك دركه تو | Ir |
| 904 |  | Ir |
| 810 | تتخ تو برتارك خورشيد باد | if |
| 410 | اى قبهُ ايوان مهايون تو هور هـيد | 10 |
| 911 | اى خداو ند جهان روزت هـه نوروزباد | 18 |
| GIV | مـجلس تو مركز هر قدر باد | IV |
| sir | ايا مكان لطانت ايا جهان خرد | 1A |
| sir | ** عالم علم رشيد الدين در باغ | 14 |
| gip | هيوسته اين مراى ملار فتوح باد | Yo |
| sip | قرص خورثيد طبل باز توباد | YI |
| 410 |  | YY |
| 410 | ایى غزيزالهلوك هاطر من | $\boldsymbol{r}$ |
| 419 | كر از زمانه ثكابت كنم روا باش | Yr |
| 818 | بـنى آن هورت آهيد و هـي | r $\triangle$ |
| 817 | جبلى آتغ هوس مغروز | Y4 |

- 

fil
sid 919 sYo GYI gYY GYY gYr
GYY
grp
FYD
GYD
gre
gYg
gry
GYV
gYA
FYA
fYq
fra
sra
spo
9 Fl
ArI
gry
gry
grp
srr

مط
بادت ملكانرخ و فرغنده و فيروز
شهار8


 ای ای دل آزاد كان از دولت تو ري نشاط rr rr Tr Tr Tr
ای دوستى و مدحت تو مذهب ور رامr هو هو ايا فزوده بها از تو نام هم ايا صدرى كه هر مدع تو هر دم نازنش و نالش است بيشهُ من
خq خدايكانا كنتم ترا مديع بسى
ای خسروى كه دولت آكر خانهيى شود
ايا نامدارى كه باصولت تو

ای يافتد زراي تو دولت يمـال نو ای ای وامطة عند مروت

ايا كرده ثشار از كنج اتبال

ايا مههر زاتبال داد تو داده مرايى دولتآنرا Tميتانه

اشعار مابر بن مـماعيل ملك را
اه ایبزر كى كه سابق الخيرى

ايا ذات شرينت كان اقبال
اي شده رايت تو آبت بیروزى
بنرغى و بسرمبزى و بيـروزى

| ديوان عبدالوامع |  | vra |
| :---: | :---: | :---: |
| Demen | مطلع | شعاره |
| grp | تباركاها ازين مغن هـليمانى | $\Delta \Delta$ |
| grp | اين فرخجسته بنعت و آراسته سراى | $\Delta s$ |
| 9ra |  | $\Delta Y$ |

4.0nem $=V$
sta
ايا ساتىالمدام مرا باده ده مدام $4 \Delta \Delta$
spo GYY GPY

$$
-1 \quad-\quad 1
$$

المستغاثاى ساربان جون كار من آمد بجان
r يا هاحبى ايش الخبر زآن سروقد سيه بر
بابر نوروزى علم بركوشئ افلاك زد
هـد هو بهشت برين روى زمين از بهار
Losit
از ص ال\&\& تا

## اميركبير منتشركرده است:

مهاسهسرايي دل ايران<br>دكتر ذبيح اله صفا

هماسهاسرايـى در ايران تحقيقىاست بنيادى دركيفيت تكوين و تدوين روايات سلىو نظم آنها






 اين حماسه هادر زبانهای اوستابى و... كثشيده شده است.

## مختهرى در تاريخ تعول نظم و نثّ بقلم دكتر ذبيح الس حفا

اوراق دعدود اين كتاب بخششىاز تاريخ ادبيات إيرانست، حاوى بحث شـختصر وكلى درتعول






 تراركرفتهاست.


 آن برآـدهاست.

جلد اول غــلاهـ تاديـخ ادبيات در ايران تلـخيصى الست از مسجلدات اول و دوم تـاريخ





اند يشى تاريِغ ادبيات د كتر صـارا ندا رد.








 مطالعه هـى بيرد.

##  







$$
u \text { ivisen } u=, 0
$$

s
شـاش

$$
\text { s, } A=14
$$

Nos ò doliolù
بوني

كليات ديوان شمستريويزى

 sgivo sito
 5 5 Lies fallet cexaind +ill $\dot{\text { viges }}$
 dand



[^0]:    
     مغيعى نيثا بود ازصفحة

