


كfonidus,


زرالشُوروجاوى)

## بیشَعنتار












معرفن كرد. متن كامل همين مثوب است كه اينك تصحيح و جاب شده است.








## رحيتالتحتين

تصنيف فخرالدين مباركشاه مرورودى
بـ انضام اشهار ديكر أو
 مركز تنشر دانشكامى، تهران
|ra| جأب وكا
حرونجيف: مركز تشر دانشكاكهى
لِّتوكرإف: مردمك
هآب : محسد اين
حت هیآب براى هركز نتسر دانشُكامى مغوظ است


[1

 ISBN 964-01-1054-X
 Saviar orear
.


$A$ bilr

2:
PIRO-VO
pitat,
(PAP,
Iral
pALAP!
كابهانـة ملى


























والحدشها اولاً و آخراً.

## نصرانّا بورجوادى

تrران، اسعند ما . .


$$
\begin{aligned}
& \text { r. (ررحيقالتحقيت) و ج جإيكاه تاريخى آن }
\end{aligned}
$$

> ساقنتامن وبادء عشتق
> داستان اصل هررحيقالتحقيت،
درجات توحيد از نظر غزالم
زبان حال و داستان زبان حاللى
تناوت مباركشاهو وغزّالل
تأثير (رحيقاتاتحتيق،

$$
\begin{aligned}
& \text { سآقنانم و بادران عشق } \\
& \text { حك } \\
& \text { = }
\end{aligned}
$$

بشش دوم: (رحيقالتحقيق)، و تعليقات آن
حكايت ابراهيم خليل و جبرينيل

$$
\begin{aligned}
& \text { سكايت عاشثق كـ با باسب نزد معشوق رفت }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { باستخكاغذ } \\
& \text { برسش سالكاز مركب } \\
& \text { باسخ ركّبا } \\
& \text { مـثوى رحيقالتحقيت } \\
& \text { برسش ساكـ } \\
& \text { باسخت قلم } \\
& \text { يرسش سالك از دست } \\
& \text { باسخ دست } \\
& \text { برسش سالك ازاز تمرت }
\end{aligned}
$$

99

نصل: منظور ازاين مثال رفتن به باطن است است



راه آنطانهاي درون است
اعتراف سالكـ و تصديق علم
حكايت عـر كد ورقي از تورات درات در دست داشت
حكايت موسى كـا از آدم يرسيد جرا جراكندم خورد برس سش سالكـ از تلم المى باسخ قلم
ريرت سالكـ و باستخ دست المى بـ او
رفتّن سالك نزد قدرت

بر برس سالكى از قدرت المى
باسِخ تدرت
نايت سلوك





| 1.1 | منابحات |
| :---: | :---: |
| حكايت غالما دهارى كه به شكمخوارى نويد داد كه خواجهاش |  |
| 1.r | سفر انماختانت است حكايت بشر حانفي كه بس از مرى با او عتاب كردند |
| 1.r |  |
| 1.4 | دعاو خاءّه |
| 1.9 | يادو/شّها و توضيكا |
| irv | بيوست: داستان كاغذّ و نوشته از ابو حامد غزّالى |
| بخش سوم: رباعيات و اشعار ديگر |  |
| irq | مآخذ رياعيات و اشعار در |
| \|F| | رباعيات |
| 109 | اشعار ديخر (قصيده، غزل، تطعه) |
| ضا |  |
| ivv | 1. تصاوير نسخههاى خطى |
| int | Y.Y. |
| 1^1 | 「.r. فهرست راهنا |
| III | متدمة انكليسى |

## جشش اول

مباركثشاو و (رحيقالتحقيق"

$$
1
$$

فخرالدين مباركششاهو آثار او
الن) زندىى و ششخصت باركشاه
مشتوى رحبوالتعقين و الشار ديكرى كه در اين دنتر كردآدرى








لطايف اثطار وزرا و صدوره است آورد.















 كشته شد.
هباركشا• يكى از اكابر دربار همين سيغالدين بود و تصيدهاى هم در مدح او
(V






(い.r,




















 كه وى رادر زمان حياتش هم با اين نسبت مى خوانديانداند.
















ملوى كلام نظم و نثخ در سلك خدمت باركاه او منتظم."



 حالات و خصوصيات شخصى مباركشاه و سلطان غياث الدين و نيز رابطئ آندو با با







 مباركشاه، كد در آنجا حاضر بودهاست، بديا مى خيزد و يك رباعى فیالجلس مى مسرايد
 عشرت بيردازد. رباعى مزبور اين أست:



 فصده: مباركشاهاز عدل سلطان و دشمن ستيزى او ياد كرده و كفته است:




اين قصيده را مباركشاه زملنى سروده است كد سلطان از فيروزكوه بيرون آمده و براي جنـگ با غزَ ها بـ حدود غرستان يا غرجستان و ولايت قادس (يكى از قراى مرور)



در هـين قصيده، مباركشاه از اسبپ راهوار و تيزّگى كه داشته و دزد آن را از الو ربوده است ياد كرده و در ضمن به سلطان كفته است كه هماركنون اميد بـ كرم او بسته انست.

> تــــند نُــــايد دراز دزد بــرِد اسـبـ مـن

من جو خر اندر خالاب مانده زغم دلفگار
خـــاطرم از بــند السب زود گثــاده ثــود
بستلام امـيد خـويش در نـظر شهـريار •

بس از كشتدشدن سيفالدين، يسرعموى او غياثالدين معّدسام به سلطنت

 در اين باره مىنويسد:

ir- ص.

$$
\begin{aligned}
& \text { غيبت سلطان زغور گرجــه بـسى فـتنه زاد } \\
& \text { هست در آن نكتهاى مهنوى ر خـوشگوار }
\end{aligned}
$$










سلطان غياثالد ين مانند سلاطين غورى بيش از خود كرامي بود



## شافعىشدن

 سلطان غياثالدين








$$
\text { مدرسهاي هم بنا كرد. } 1
$$


(الغنور 1)، ذكر كرده است. مىنويسد:




 آغاز مىكرد، منظور او از باده شراب معنوى يا بـ تو تول خودش (رباده عشق" بود.
بادئ عشق در دهاى ساقة تا شود لاف عتل در باق

يكى از مسائل حادٌ اجتاعى و سياسى در در دوران سلطنت




## منمب مباركشاه

 ونزاعهاى مذهبى زماناو OOVV





 سر منبرها لeن كندند مردم غور ايزن كار ران انكردند.








## Y. $/$ / رهيقالتهتيق













تنير مذهب سلطان غياثالدين حوادثى جنجاللى نيز دريى داشت كـي



## فخر رازی

 در فيروزكوه














 وحيدالدين مرورودى) شاه را از اعتقاد باطلش دور كرد و بدين ترتيب شافعىیمذهب

شد.
در هردو گزارش، چچنانكه ماحظظه میشود، مباركشاه كد از رجال دربار سلطان




 خواب خود از زبان وحيدالدين منقلب شده بود، ا(دست مبارك قاضى قانى وحيدالدين

















 معزّالدين در ماه شوال فوت كرد.

## ازجمله جيزهايى كه مايئ خوشبختى مباركشاه بود سيرىيكردن


فضاثل اخلاقى




























الاز فيروزكوه بيرون كند.








اين ماجراها در يشت صحنه خود اي او او بودها است.






YF9 (Y)

نغرالدين مباركشاهو وآثار أو /YQ






از اداء شكـــــر انـعامش تـنـان عـاجز شـدم
كين زمان صد خجلت از طبع سخنور میيرم




يوسن دلكـاست او و يك جـهان يعقوب او

در سخن درياى طبعش موج هـنى مـيزند

او زبان شُكْرين بگشاده خون طوطى به نطق

همزراى نوربغشش هم ز خـلت مشكـباش


 و رسالت خود را بي انجام رسـاند.
ذكر من در حضرت سلطان بخوبى باز راند


بشت زير بار


زُندگى میكرد كد هاى تخت غوريان، يعنى فيروزكوه، يكى از مراكز ادب فارسى بد شلر مى "آمد






 صاحب آن، محثّد عوفى مىنويسد:








 يكى از اين رجال و ادبا ظهيرالد ين نصر سمورى سنجرى است كه بـ بـ رسالت از طرن




 علاذ
 (ira












نغستّن كسانى كه متذكّ اشتباه دنيّنْ راس شدند و اظهار كردند كي محال است كه

32) E. Denison Ross, "The Geneologies of Fakhr-ud-Dĩn, Mubărak Shāh", published in: $A$ volume of Oriental Studies Presented to Edward G. Browne Edited by T. W. Armold and Raynold A. Nicholson. Philo Press, Amsterdam (first published in Cambridge 1922), pp. 392-413
دنيّن راس بعداً متن فارسى متدمهُ اين اثر را نيز هاب كرد:
«Tärikh-i Fakbru'd-Din Mubärakshăh, being the historical introduction to the Book of Geneologies of Fakhru'd-Din Mubaraksthāh Marvirūư, completed in A. D. $1206 \%$ Edited from a unique manuscript by E. Denison Ross, London 1927
(rr

 دنيّزن راس بودها است اري









 غياثالدنيا والدّين اسباب همه بساختى و تعرين بمله به واجبى بكردى و ادرار و انعار
'راخور حال هر كس بستدى"!.'r

فخرالدين مباركشاه مرورودى را بعضى از عققان با نويسندها


اشتباهشدن
فْرالدين مباركشاه با فـحّر مدبّر




 و مباركشاه مرورودى منظر مهاى داشته است درباره: سلاطبن همين سلسله يكى از ععققانى كه مرتكب اشتباه فوق شده است دِنيُّنُ راس است. وى در مقالداى

 بنداشته است، در هالى كم مؤلف اين أثر، در همان مقدهه، خود را برمّا بن بن منصور بن
 راس هون فقط يك اثر را مىشناخته كه دربارi النساب سلسلله غورى نوشته شده بوده







 محّدسام، ذكر كرده بوده است است
نغستين كسى كه نسخهاى از نسبنامه مباركشاه را ديده بوده و دربارء آن سخن


 غياثالدين عحّد بن سام ديده بوده است.



 آوردهاست. آست










[^0]
 به آدابشالحرب والشّاعهـ


## ب) آثار مباركشاه





را معرفى مىكنيم.

## (1) نسبنامةُ سلاطين غور

يكى از مثنوعها مباركشاه مرورودى نسبنامهأى است كه براى سلاطِين شَنْتَبْانيه و ملوك غور در بجر متقارت سرودها است كه فقط بيتى هـند از آن به دست ما رسيده است.

ستورى، بنگريد بـ
C. A. Storey, Persian Literature, A Bio-Bibliographical Survey, vol. I, part 2, London 1953 (reprint 1972), p. 1165-7.
(ry مناج سراج، طبتات ناصرى، يـشكنت، ج r. ص rav.

خوانسارى، تهران




> مبآرك شاه مرورودى اشتاهكردهاست).


 (Mudabbir


نا نغرالدين مباركشاه و أنار ام /

تi



از آن جنس هركز در آن كس نكانت
 مـهـين يـادشاهان بـانـا ديــنـ و داد





 شناسالئ نشدهاساست.

## Y) ( (رحيقالتحتيق)" و نسنهدهاي خطى آن





رابه حساب همل ذكر كردهاست.

$$
\begin{aligned}
& \text { كفت از نضـل حت مـباركشـاه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { سال هجرت به حرف ثا فا فا دالد } \\
& \text { (OAF) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { طبع ثون كـرد عـزم تـعليتش انـ }
\end{aligned}
$$







منهاج سراج هيجِ بيت از اين منظومه را نتل نكرده است، ولى مطانى كلى دربارئ سلسلن شنسبانيان از روى اين منظومه نقل كرده الست.
















 مباركـشاه نتل مىكند:

$$
\begin{aligned}
& \text { كه از دست هـر نـاكس آتـد بـرون }
\end{aligned}
$$











فارسى، معر فف شده است مr درواقع يكى نسخه است.











 مباركشاه مرورودى يا غورى است.

مباركشاه، علاوه بر ششوى، به سرودن تصائد و رباعيات هم شهرت داشته است،




 اين أثر "رحيتالتحتيق" ذڭر شده و به هـين دليل هم ها اين صورت رالاختيار كردهايم.







 تا VAV VA




 كرده الست.





49) Ahmet-Zeki Validi, "On Mubārakshăh Ghuri", Bulletin of the School of Oriental Studies (B.S.O.S.), vol. VI, part 4 (1932), pp. 856-8
. ridA صران









 طوسى.







دست نيست





معرفت تتوبي٪ است.


Francois de Blois, Persian Literature: A Bio-Bibliographical Survey, vol. V, part 2, London 1994. p. 418-9.




بطلورى كد عونف در لبابالالباب بد همين دو نوع از اشعار او اشار كر كرده كنته است:







 در منابع غختلف نقل شدهاست كه ما آنها را بمح كرده و در بشش سوم اين كتاب آوردرايام.

## (F) (F F









[^1]




 كرده استى اين بيت در تصيدهاى است معرون باين اين مطلع:

دلا تاكى درين زندان فريب اين ر آن بـينى
يكى زين جاه ظللمانى برون شـو تا جهان بينى
بيت مزبور نيز كه به يك معنى موضوع اصلى شنوى مباركشاه است اين است:
ز يزدان دان نه از اركان كـ كوتد ديدگى باشد
كه خطّى كز خرد خيزد تو آن رالز بنان بينى「
 از طريق شناخت علًت اصلى خطى كه از خرد، و بلكه از خدراوند خرد خرد، برمى خِزد شرح دهد.











"رحيقالتحقيق، وبايكاه تاريخى آن

مثنوى رحيتالتحعيت يكانث كتاب كاملى است از فخرالد الدين
 مثنويى عرفاني
 در فاصلد ميان
 سنانى و عطار عرفانى و حكـِانداى باشد كي در فاصلي ميان سنانى و فريدالدين عطًار در خراسان





 قلندروشى چون سنانى و عطلار جائى دهد.





















برسد و كال حسن رادر معشُوت المى بييند.



 (از بيت 199 اب بـ



موجودات سخن ميكويد.































## 


(Mr_r (M)









 , حتيّن نيستند































حقيقت برايش مكثوف مىאردد.




## عكتد دينى غزالى

باركشاه
















 درجات توحيد از نظر غزّالى























مباركشاه.است.
















بد توحيد برسند.


 كيميا را نتل مىكنيم.









ورای آن بود راه نيانت."








 صوفيان است



 دربارٔ درجها سوم تو حيد كي غغتص عارفان است بهث كرده است و داستان نوشته و



 توضيح توحيد متكلنّان و تفاوت آن با توحيد عوام و توحيد عارفان، غزّالى مثالى
مى آورد و مىنويسد:




مشاهده شرح بوَد و بند هـه بركيرد.





توحيد عارفان و مشاهدة متربّان، هانطور كه ملاحظه كرديمَاز پرتو بصيرت يانور


 كندهاند،












 الهى) كد غزّالى بد منظور فهلندن آنها بي خوانده، آنها وا به لبانس حرون درآورده
$\qquad$









دالستان اصل رحيقالتحعيت تمثيلى است فلسنى -عرفانى، همانند









 زبانى دارند كد صاحب دلان مىتو انْد آن را بشنوند. تسبيع موجودات ات را هم كه در قرآن








 لكل ذرة في السماوات والارض مع ارباب القلوب مناجاة فيالمرّ، و ذلى ميّا لاينحصر











داستان اصلى رحيتالتحثين هرجند كه از احيا العلوم اتتباس شـد
 تغاوت مباركشاه مباركشاه چارجوب إصلى داستان رالز غزّالى كرفته، ولى مطابت

 شخصيتها را بـ تنصيلي بيان كرده است كه در داستان غزّالى نيست. اولين اختلانت در
 شخص همينقدر مىكويد: (بعض النّاظرين عن مشكات نورالشه) (يكى از كسانى كه از
 معرفى مىكند. او بيرى است كه از بزركان عصر خويش است است و وزمانى در اين جهان
 در آجا امير شده است. او از عالم اسباب ميكذرد تا سرانجام مسبّب الاسباب را در

 شخضصيتهاى ديكر داستان نيز در مثنوى مباركشاه اغلب با تنصيل بيشتر دربار؛



 (لسانالـال انطق من لــانانمالمتال).






 آنها رادرك كند.

 ثيروراندن آن از لحاظظ ادبى نشان دهندهُ توجّه و علاقهأى است كه مباركشاه مانند بسيارى از شعراو نويسندگان عصر خود به زبان حال داشته است. از نيمهُ قرن ينجمب به








 همأن رباعى به كار رفته است در مثنوى رحيتالتحقيق نيز علاوه بر داستان اصلى، در






## 
















 عينالقضاة همدلنى، 19 با نظر غزّالى كد جبروت را را عالم ميانى مىينداشتهد است موافق

نبودهاست


 بارى تعالى غنى














 مىآفريند.

















## 


 مقايسئ دقيقتر اثر مباركشاه با متنوهياى عطّار شايد وجوه شباهت بيشترى را آشكار

بارزترين نشانه از تأثير رحيتيالتهتين، در نويسندكان و ششعرانى بعدى، در آثار



آسطانهاست در ولايت جان كــرفرماى آسطن جــهان











 (IV

 .ITV)
















 و مصيبتنامنأ عطّار است، آثار داستانى منظومى كد هردو دارانى همان خصوصيات

مثنوى مباركشاهاهـيت





 ثرقكنتده و خوغوار و كوهاي بلند عبور كنند، درست مانند سالكى مباركششاه، و





















 (ف. (VY) سروده است. عتيق همين موضوع را از از طريق داستان زبان هالى ديكرى












 كه اين بيت از سنائى است.

 نام شاعر در يكى از مجالس سبعه آوردها است

و بالاخره، ههارمهين بيتى كي مولانا در مجالس سبعه از رحيقالتحعيقن نقل كردهاست بيت آغازين اين متوى است كه ميكاريديد:

أرتباط جالل اللدين رومى با مثنوى مباركشاه فتط درحدّ نتل ابيات فوق نيست. در

















 غزّلى، شرح مىدهد.













## بَّش

(رحيتالتحتيق)" و تعليقات آن



 يكزمـانى مرا زمن بستان

















## مباركشاه مردرودى 91

أفرينش خود أن هـه قالست


 حال جـون ديد نامه بـرخوانـد
 فعل تو جامهُ تو خوامهد بـود






 آتش آن جهان از ايـن دور است ســـوزش آتش و سـياهي اني دود خواجه تادرنهاد خويش جه
 جون توان زد بر آن بساط قـد اين هون شوند از حفاظ دين طـان باهر خون كند شاه عقلشان بـركار خـــــبر كــــردكاٍ آن آرنـــــــا
 الز تــو بــربايد آن جــمال تــرا



نه بهقول است آن بـهافعالست هست هون كرد اين سيهر و سياه


 گر درين راى نـقص ديـن نبود حال تو نـامة تـو خـواهـد بـون انـود جون بـد و نيك را جـوا جواب آيــ
 بـاز كـار ار بـهـهد اليـن بـا بـد صـــورت حــال در دلت گـردد درد هــر زمـان دوزخـي دكـر بـينى



 فعل تو تخم دوزخست و بهش انشت سخن افزون شد از سخن، كـرنى نــاكـــنـشته زكـار ايــن عـا عـالم بــنج جـاسوس عـالم ظـامر از يس آنكـه جان شـود بيدار سوى هر شیء كه كام بـــذارنـد


 مـرد كاينجا رسيد جانى نـماند


 آتش و باد و آب و مـركز خاك حاصل اين همه جهه بود انسان نقطهُ خـطـ عشـق از اوَل اوست كشت و شد آخرش به اوَل بـاز
 فـيض و بــرّ و نــوال او بـينـند


 هستى خويشتن بهخ خويش بـديد جشم بر هستِ ذات حق افگـند از جمال و جـلال و عـزَ و بـها
 در رها آن امــــــيد مـــــيويما مست دست نـــــياز مــــــيازم كــاه بـا سـاكــان هـانـانـونم قـرت و لطف و مـمر او بـينم رهبر صدق و مايهبخش نـر نـجات
 بـــــى از ســـرز راه بــنمايد
 از خموشان سخن نـيوش شـود
 آن كـواهــي بـهقول مـددانــي

 تا بدانـدش و كـيرد أو را دوست دايـرة عشـق در نشيب و و فـراز دوست دارد كه دوست دارنــد به دل و جان جان جـال الو بـينـند به حقيقت بدان كه هست يكيست

 دور هسـتى بـآآمى جا جو رسيد هستِ باطل نكرد جانشّ یسند
 نيكوئى تخم عشـق مـن مردم شـد من همان كمششلن همى جويم در نشـــيب و فــــراز مـــــازم

 كشت الفعال او مـرا به صـا صـات بـات صفت ذات حق كه يارد كـفت
 كوش او كاه عـين ديده شـوه انود چشم او كاه جمله كوش شاه شود



## باركششا، مرورودى/WM




مى جه ترسى به كوى بــنشا
 كين سخن سخره زه عبارت نيست


أدمـى بـين فـرشتهوش كشته مر سخن را كنون نـفس بـرسيد



## فn

حال بـر يكـ قـوام مـنظومست



 ور سوى تن رود به خاك افـتد بــيشتر زانكـه عـقل كـويد بـاز ديكرى باز يستر از سى و خر منزل بـى وحد و مضيت هـالارى تـا ازو ديـو بـــر نـــيارد گــرد نغْسش جـمله رجـم ديـو لعـين بر تـوانـد گـرفت هـاى از جاى
 بشنواتنـندش آنـهِه كس نشـنيد

ملى دو جهان ديكرش بخشد

مـر مـلْك , ار مـقام هعلومست


 جانش علوى و قـالبش سـفلى كر سوى جان رود به هست در ذاتش از نشيب و فراز
 راهش از خاك تا به ايزد ياكى مـرد مـيبايد و سالاحش درد خـاطر او كــمان و تـير يــين
 تـا كـه راه بـمشت حـضرت او

 هر زمان جان ديكـرش بـخشد






 نـــور, 51 صــــرهزار مــبيند

## هكايت

يــاري جــبرئيل و رذ خــليل روز آتش تـــرا بس است دليـلـ
















## 

هكايت

بـيس او تـا بـه دوست در دراز دراز زاد


 خـــويشتن را جـكــــونه بـــــهـهاند





عـاشقى بــود در فــراق وكــــاز



 تـــا مـر آنرا از او كــه بســتاند
 خـويشتن را در آن سـراى افـكـند
 بعد از آن كر بـود به اسـش كـر كار *

حـضرت هـاك حـجرئ دلخـــواه به بِان اسب را كه بـر زيـن اسـ است


 باز جانش بـديله طعمه خويش زان كســـى كش دوال بكشَـايد شـــادى دستبــردٍ عــزراكـــيل درِ ايــن كـــلبه را فــراز كــنـند



جانسوار، اسب شخص، عمرش راه



 لطف حق هـرده بـركرفته ز بـيش
 الى بسا جان كه خورد وقت رحيل

 يـــوسفت را بـــرآورد از *





 زيركان حرص قوت جان دارنــد


عـلف تـن هـن هـه خــن اران دارنـد تن كه باشد ازين سـخن بكــر

## stis

لذت جســـهم و ذوق روحـــانى










 جون كند قالب تو جشمم فـراز جان جان كند از خـود اين قـبا را را باز



 حبل


مباركشان مرورددى /

مـىشود ايـن حـديث نيك دراز بـر سـر فـصل خواجه أيـمـ باز

## مكايت

كـز بـز




بــر ســبيل حكـايتى فـرمود


 بــر كــنشته ز عــالم اسـباب اول و أخـــر شــمار يكـــيست كشــف كـرده حـقايق اشـــا
 مُلكش از كبر و كين پريشان نى الـي داده ايـزد بـهـخويش زنـدكيش از حـق و خـلق خـايف و ايـمِن
 سـبك و جست و گرمزو كشته
 از یس آنكــه ديــده بـود سـونـيد ديـد نـاكـاه جـمله كشته سـياه

سؤالالشّاكى عمالقّرطاس

$$
\begin{aligned}
& \text { به جه كددى حرير خويش }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تنَكدل كشت و كفت الى قرطاس }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الرزوت از } \\
& \text { Alar }
\end{aligned}
$$

كــه بــــو شــد بــناء ديـن عـالى عــلم او بــحر و مـــوج او أعـاملام
 خـلق را راه عـقل و جان او او بـود
 روغن از مـز هـر سـن بـن بكشـيد ذوق دارى بــجش مكـو كـه جـرا جـان ز جشــم بـهايمست نـهان نه بدان جشم كـين جهان بـينـند كــر نـــدانـــى تـو سـرْ آن، حـالى راز بكشـــود اهــيش سـايـايل آن الن




 زآنــجه بــودست فــوقـتر گــردد مس اگـــر بـــر فـــراز مــاه بــود
 از مكــان ايــن كــمال نگشــايد
 مبر اين ظن به جان و عقل و وخداى
 هـــيج عــاقل درين نكـرد لجاج هر كه نشاساسد اين خرى عـن

 عـــالم عـ بـم حـجتالالسـاملام آن بـستق ثــملوان ششكـر شـع



 شرع شخصست و ع عقل او را جان مردمان جان به حشم جان بـينند شــرع از عــقل كـى بـود خان الى
 كز جـهسان مـرد راه جان گيرد

 فـوق و تــحت جـهـان روحانى
 گــر مس تـو بـه طـبع زر گـردد


 جـا






## باركششاه مرورودي/99

## سؤال الشّك عفالمبر





## مواب المبرJ



نـيك مـرحـوم ليك مـحرومهم وآرمت زيـن كـمان بــانـاستغفار

 تا كه بكداختش همه تن و توش جُست بـا او در آن مـيانه مـزأج
 كز سـياهى كه بـود مـى خنديد
 وين لقب نيست نزد خلق عجب
 قـصرى از آبكـينه جـاميم كـرد كه مرا يشش تو سـيهرو خـوانـد


 از سـياهى نكشت خــوالر بـلال

مـن دريـن قـصّه زيــا مـظلوم انـوم


 ديــد مـازو در آب زآتش جـوش
 وصل ايشان بهرم چو شل موجود
 كفت زنگيست اين كه مى خنلد مشى محلول خوانمش بـهلقب حــبشى را جــو نـام كافورست آن مـرّْى مــرا هـــمى ثـرورد

 آنكــه شــطرنج حُكــم ثــردازد غـــرض تـــر حكــما او دانـــد كـر صـهيب سـفيد ديـد اجـالول

## بِواب القَرطاس لم

زانكـه كـرد ايـن بـجان نـيازردم
 ســـر بـــهوادتَ رنــج در دادم
 عـقـل از يــاد آن شكست كــنـنـ صبر كرده بـر آن مـن مسكـين جـرخـم از تنـتكبيزِ غـهم بـيزيد خـــويشتن را در آب افكــــنــنـا ییست و بالا و موج و ساحل آن آن كـاه رفـتـم بـهقعر جـون لنگـر
 موج دحنت مرا به خشك انداخت
 كـرد روى مــرا مــنير و سـفيد


 تـــوبه بـودم گـنـناه كــرد مــرا
 زين سخن دادِ خويش مى جويه بررس از خصم من هـمينمعنى

كفت كاغذ كه اين نه من كـرد
 الز وطن جـون بـاري

 يانته است اين نمهاد بـىتمكين جون همه غش ز من ان فـروريزيد دل ازيسن كوى خـاك بـر بـركندم
 كــه فكــنـدم بـهـروى آب سبر
 جون فزونى تن هــمه بكـداخت ساعتى جون تـنم ز رنـج أسود روى هركس سيه كنـ خـور شيد
 جون بهروى سفيد خـوش كشتم حبر روى مـرا الزين سـان كـرد أن ســـيانرو ســياه كــرد مــــانـا




[^2]
## VI/مباركشاه مرورودي

می چه بينى بهدست من زين كار من جو رفتم ز دست، دست بـار! عــذرخـواهنده مـرد ازو بكـنشت



 بد و نيك جـهان هــم از قـلمست

## مato

ان كـ كـامت كــر غـرامت خـواه
كــرد سـوى قــلم از أنـجا الما كاى كـمر بستألـُ كشـيده سنان

 سخن از دو زبان هـمى كوتى جـبر از تـو هــــى كـند فـرياد

 ديــد كـاغنذ ز تــو بسى بـيـاداد

## هوابقالقَم

يبش آن شيخ كفت از سر جوش
 كه هه ديدم ز بخّت محنت ساز جون كنم جور بر كسى هـركم النـدرين كـار نـيكاكتر انديش


 بـر هـبا و شـــال نــاز دكــر رفـتـه در رقـص از نسـيم صـبا

قــلم دو زبـان نـماند خموش بكزبان حبر كفت با تو سخن من كه دارم زبان بكويم باز
 حركت كى بود مرا از خويش برتر از من كسيست كاين او كردر بودهام من يكى اطيف نهال
 داشــــتم هــردم اهــتزاز دكــر كوش من سوى مـرغ خوبنوا


 مـــورت حــال خــويش بـنمايمم بــود مــــا را فـــراغــتـتى حــاصل يكـدل و يكـ مــزاج و شكــل و نـهـاد رســـته از زخ


 حـال مـا را بــخيره جشـهم رسـيد
 بست بـر كـين مـا جـو رُمـح مـيان
 دانـهـ جــيند بـه هـر زمـان صـدبار
 خون چهه باششدكه جسهو و جان مى خورد هر زمانى كه سـوى صـحرا تـاخت بـــهجهانى 50 كـز مـن ايـن كـار را بـهجرم مكـير


 بـر ســرم آمــى تـو هـم اكـنون

 كفته شـد ايـن سـن بن بهـوخويشا آيم
 بـا مـن الخـوان هـن هـــه هــ هـمراه


 5
 كــاركى راست جــــا قــلمى بـا زبـان هــمح سـونان
 هـم بـر آنسان كـه مـرغ از منقار

 هرجه هضمش نشـد هـنـ انـى انـداخت ذزّjojo يس هـمى كفت هـرزمان بـهصرير
 نــام تــو بــاقى از سـخن مـانـن

 مـزنى سـنگ جـنگ بـر سـر مـن بـا بـن خـورده صـــنـزار سـنانز




Vr/ مباركشاه مريرودي
غــوطه دادى مـرا در اب ســياه
 هـ وز وجـودم تــمام دل هـرداخاخت
 هرچه كردست جـمله او كردست

بـــاز بشكـــافتى و سـر بــزدى بـاز بـردى مـرا بـه سـنـكين جـا
 تا كه بـودم بــين صفت بـان بـودم

 واجــبست اعـتراض تـو بــر دست

## سؤالالشّلك عماليد

مــرد در كـارٍ دست هـایى نهاد
 هست بـر هـر خرى ترا بارى كلّ حيوان كريز جسته ز تو كـاه باشي عمود و كاه سير كـاه كردى به قهر تيرانداز تـو كُشـى آتش و تو افـروزى در نهاد تو جمع نـرم و و درشت وز نـهـا تــو مـــــوتوان دانست


 جون سخن را با بين مقام كشيد




 همه خوشبو و جُستوخوخوبو ولطيف تـا در اثــناى آن نشـاط و طـر بـ

 چس جــــا كــرد بــندهام از بــند جـمله بسـتـد زمـن طـراوت بـات و آب
 خـنجرى انـــر آن كشـيد و كشـاد


 يك نــظر در زبـان مـن نغـــريد


 كــاه كـاغـذ زمـن مـرشَش كـر كـرد مـر مــرا هــر ز حـبر تــلخ دهـن




 كره S








 كرجه بر تخت و افسرش تـلجست
 بـهسر آيـد تــمام مــلى مــجاز تا بـه طـاعات خـويش بـنده كنـ كوش و هشم و دل و زبان دادست من جه گويمه بـرون ز گفتار است
 كــوتُى از بـــهر امـــتحاثى داد حـ
 نـه هـهـ خـه خلق شـاه و سـلطانست
 بـايدش داشت از خــــانت پــا دهــــد انـــــر دو عـالم او را بــر
 . 9

گرحه جـان


 بـادشا نـيست هـر كـه مـر اهتاجست
 بـهدمى كـــز دهــانش كـــيرد بـاز
 دم چه باشَ كه شخص و جان دادست


 ح

 هـرجـهـه افــتد ز نـور ايـزد فـرد هست تـخْمى فـتاده انـدر خانى تــنم كــردد كـيا و بـاز شــج



 دهد

## بهوابالِيد له









جـنـا جسـما ار ز يكـدكر جـنـبد
 دست شد بیع عمل جو شاخ در درخت از عمل شد بدان سبب مـهجور
 جشـم دل كـن وليك روشـنـتر
 ديــــدهُ بــرَ كــزيند ايشـانـرا
 نقش ديبا كه بـر تـو مـي خـند جسـم بـىكار كشت نـيز اكنـون دلفــريبان و عـعقل بــندانــنـد جـز بــصيرت نـــيابد آن ديــار
 مرو آنجا كه جاى جا جاى تو ني


 أَحْحه جُنب نـخست از آن بان بـاشد هــركجا بـركرفـت قــرت انـرت رخت دست مـفلوج شـد ز قـدرت دور دور


 ديــــدهُ سَــر نـــبـيند ايشـانـرانرا
 غــــير بــافنده ديحــرى بــنـدن سخن اينجا ز جسهم شد بـيرون
 نــزد ايشـان بــصر نـــابابد بـار كر تـرا جشــم عقل تاريكست


 ايدر B الينسر الير

W/مباركشا، مروردد W
 F..







## سؤالالشّلك عمالارادة

$$
\begin{aligned}
& \text { خشمش از ماند5ى كمال مرفت ارت } \\
& \text { وز هـمه صـاحب مـراد تونى }
\end{aligned}
$$

توكهاىی كاين همه سزایى تواند
شرم مىنايدت ز جــدان بــــ
بــهارادادت ر0 سـؤال كــرفت
كـفت ســرمايةُ فسـاد تـوئى
قدرت و دست چاكران تـوانـد
اين همه نقشها بـراى تـوانـا تــد

## جواب الاراده له

كـفت ارادت كه بـحـنر و مـنشين ديكرى راكه الهـل اوست بـبين
 مـايه دارى كـه عــلم خـوانـندش خواست گرحه منم ندانم خـواست تـاكـه او نـقش كار نـنهد راست


 عــقل كـو عــلم را كـليد امـــد


 B B تختن در





 بـيش جــويى و كــــترش يـانـانـا


 نــــبرم نـــام او نــــــه غــــــــازم
 بــهسر كــوى او كسـى گشـــتم

كه حسودان ز زشى خـى خشم كـنـند

 قسه يككس كمافتد اين همهنور
 عشـق اخــلاق او هــمى بــــازم تو مكو خود هــه جـه الـهان دانـند كرد هـر كوى مـن بسى كشتـهم

## سؤالسالشّالك عنالمَرة





## بواب الãدرة له

$$
\begin{aligned}
& \text { قدرتش كفت نزد مـن بـنشين ساعتى حال من بدان و بـبين }
\end{aligned}
$$


 .
بس رو A: بيرو B.

جون سخن را بهيك نواله كـند
 جون تو نيكى بد از تو جون أيد


 فضل كن زيـن مـقالم أكه كن

## بوابـالعام لN



 جون بود از جراغ عقـل حضور قـــنم آن دم مـــــا يــــيد آرد جون ارادت بخوانـد آن معنئ عــضو را قـــرت أورد در كــار بــتكرد جشـهم يـا زبان كـويد ديـــده اجســام بــمـمحل بـيند تـا بـــين جايكه بـود معزول



 الى بسـا كـارها كـا كـهـ در عــالم نـزد تــو آن بـد و كـران بـاشـانـ
 جنگ سازى كه عقل و جان دارم مـن صـلاح سرأى خود دانـم

جـز بـهامـرش زدن نـيارم كام

 آن كــزينى كــه عــــم فــرمايد

 كـه مــن او را بــهزير فـرمانم نيست رويـهم جـز امتثال مثال
 دانش و خـواهش و تــوانش را
 دل بـــان آبت از ســراب دهـد كه براين ملك شاه و سلطانست

شـر جـ





 هرجه فرمان دهد كنـهم در حـال
 حون بديدى جنان كه هست سزا




مرد خن را بـه سوى عـلم نـهاد ر رخت در قلب كوى عـلم گشـاد



 زين كسانى كه دريـرست تواند







كه بهخودشان شانست راهـنـا
 روزكـار الن كــند كـه فـرمايند

اندر ان هـر زمان خطا بيني
 كار عالم درون جـنان سازند مِكى بخشَند و ومُلك بربايند



 اين سخن جمله تـرّهات أمـد

 ليك هـركز كـجا بـدين كـروم
 تـخته جـوبين هـى قـلم ديـدم
 اين سخنها خوشست مى شنوم

## Nald Nand

رير تـفغيه او بسـى كوشيد









علم جون اين سخّ ازو بشنيد كفت كوشت به سوى من أور كه شد اكنون ره سخخن باريكا

 سـبـى را كـه نـــش ازو زايـا

 نام من جون برى تو با آن جنت




 كر نبودى كـرُ آن نـبودى راست نيست آن كثٌ زراستى هـم طـا



 ابروى ار حه كه هست جفتى طاق

## دكايت


 كس ندانـد جـنان كهـ أو دانــد


 بد خـود از دست او بـرون آيــيـ تو مـان هـركز و مكـن اقـرار
*

 جـهـ كـنى مـىنظارهُ شطرنج الى به شطرنج در نبُرده تو رنج
 فيل بهر جه از ميان بـه كـرانـر


 شه هرا رفت از كـران بران بهميان كَّ رود آن يكى و وديكر راست راست كر تو خواهى كه رئه راستش رانى


سود دانـى تـو و زيـان بـانـد
ييش تـو بـر مـراد تـو بـىرنج
 هست نـــــور
 در
 صــورت عـنصرى بــل نـكـنا





 مىكن آن را به عقل خود كموبيش

 هست علمش ز شين و نـقص آزاراد هــمر بــان صـورتى كـه أو فـرمود
 شكل و طـبع و مكان و كـار دكَر




 در زمــانها بـــه قــوت حــالت

انــــرين ره حـــقيقتى بشــنو

 هست در ايـــن نـــتايج انــــوار الصـــل قــدسيست بـاز انسـانى روح در مــاده تـا عـمل نكــند زيـن حكايت كــنر سـر خـود كـير
 هـــــأت ديـــــــه ارا تـــصور كــن شكـل هــريك در احـتـاج نـظر




 آن مهندس كهـ ايـن اساس نـهاد

 هر يكى راز مـغز و قـلب و جكـر
 جز ازيـن عـضو خـلق بسـيار است

 رح انســان




ابـــــجـد كـــارهایى آن عــــالم


 اين ثو صفر از حساب هـندى دا دان
 مىرود جان به حـيله بـر سـر بـاى بـا
 مـر تـرا انـدرين سـخن كـه فتّـنـ بــايد ايـــن را مــبارزى یــردل ز











 را خـو تـويند قْصدشان را نـيست تا بــهمنـي إيـن سـخن نـرسى

 گر نه، اينجا جـو در نتـنجد جا جا ز

 كـ ? او كـــريمست و عــــالمو و قــادر



 جـون فــرازی بـه مـهر او سـر را
 نى، كه خوتشان بهشت وتو دوزنحت نيست


## الاششارت

سـزَ روح اُ جـه آشكارا نـيست كـفتّش نيز اترجهه يارا نيست

باركششاه مردردی/ 10
 برجنين كار عشـق نـتوان بـاخت وز وز هنين عشق كار نتوان ساخت

## فand

از بــــأى مـــثال ايشــانست هــهم بـر آن خُلق بـيكرى بـيند صورت خـاص آن بـبيند بيش
 نـقش نـفس نـهانش بـرخـيزد
 صـورت يـوسفى طـمع دارى؟

 صورت ار جه كـه در عـيان آمـا
 خُـلق از جــار اصـل نــيز خـنان انـن وز مْلَك كـوست خاصنُ انسـان كــار او را دلت شــود طـالب تـا شكـم بـطرقد عـلف خـوردن



 كـــارفرماى آســــمان جـــان

جـانور هــرجـه غبَر انسانست تا كـه خُلقى كسـى جـو بــزيند ديده ور چون شود بهمعني خويش تـا بـدانـل يـقين كه جـون آيــ
 كـــر دريــن عـرض نـامهُ دُنـيـي
 الى هــــه كــارهانى تــو تـلبيس

 هـــردو انـــدر وجـود يكســـانتد صورت از هار طبع كشت عـيان از ســـباع و بــمريمه و شـــــيطان هرجه زين جار بـرتو شـد غـالب از بـهـيمهست خـغنتن و كــردن وز ســباعست هــردم آشـفتن كار ديوست مكر و حقد و حســ
 بنكر ایى خواجه تـا كـدامـى تـو آســــمانهاست در ور الايت جـان

[^3]تـــوتا روح كـــرد شــقّ قـــمر زور جســم انـــر آن نــداشت اثـر




## فصل

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

## هكايت

 ديــدش از بســته رگـهای شـاغل جــانش
كاى به خيره دوجشم خـود بسـه
سـيرت و صـورت زمــان بــينى از كـفت بـا او بــه نــــر و و آهسـته

*
جـان رســيده بـه خـدمت جـانان هـانـان





 $\Delta v$.



مباركشاا مروردد/ NV
 r.
 دست و یس كــام را بـر ابـ زنـى
 خـانهُ جـان بــان شـود روشـن
 كشت مـعنى هــمى بـبـايد رُفت



 فـلـى اسـميست از مـقام مـلك





 خون درين راه خود قوى خور خوارست


 و أخـرِ ایـن حــيث بـا جـه شـود

وقت آن آمــ ای بــزرى كـنون
 آيــى از وصـفههاى خــود بـيرون كان همه قشر بـود و بـود سـفال الـ

 رفنــتن روى آب بـــايد
 بـــر انح آب رفـتن ايـن بـاشد
 ج از هــوا بڭــنرى رسـى بـهفلك
 جون رسيدى بـدان مـان و ديـار چون رسد جان بــان ولايت نـور

 يس تــــرا عشـق ازتــو بســتاند




 میخور و میخراش تـا جـه شـود

كــوهمای بــلند و دريـاهالست ســالى راه عـقل را دريــاست هست كـوهى كه آن بتـيرد راه اهر اه

 هـرحــهـ دارى مـعيّن و مـلوم


 رهـ

 نسبت شخص دان همان با جان

در ره روح بست و بـــالاهاست الاست

مشكــلى كان فتـد كـه و بـيكاه إيـن جـماعت كـه كـوه انـدازنـد
 كــوه و دريا و آسـمان و نـــوا
 توكهاى كاين هـــه هـه بـراى تـوانـد

 كر ز صورت شوى سـوى مـعنى بـا مـعانيت جـون فـتاد وصـال نسبت سـايه را بـهشخص بــان

## اعتراف الآبهل و تصديقَم اللعلم



 جـاى گـام تــو يك بـهيك بـيدا
 عــلم بـا قــرت و ارادت خـويش




 جون بـيدى ره سعادت خـويش


 نيست چون خاك ثابت و سان آبن




از تسهتكا بـهـوكوى حلم أمد مزّ ذهانرا بـهمدح عـلم أراست


 قلمى هست كان نه ز ز اجسامست در دل هــر يكـى ز ن نوع بشر مى مويسِ كه هِ كه كن و جه مكن
 بر دل هر كسى هر أنجّه نوشت لابــا الن كـار بـايدش كـرنـرن جون معاني ايـن سخن جـن جويند
 خــــــيشتن را ازو تـــو دانــاتر

قــالب از هــم فـــروكشاده كــنـند

 بــازمانى ز عــــالم مـحسوس

 تـــارى غَــوذهُ كــليم و خــليل شــد ز مـحسوس راه تو تو بـيرون نه نزولست اين كـنون نـه عـه عـروج

 كه بـه هـر كام در مر مـخاطرْانيست



زين خـرت نـيز هـم هـياده كـنـد جــانت از جســرم رخت بـركيرد
 سقف و ديـوار آن شود مـرورس
 خانه بـر اوج جـرْ ور و راه تو كُمرم بـيش تو آب و آتش و تـو عـليل

 هِرف معتول اگـر توانـى خورد سائل ايـن سـخن گـر از از هـوسى غم دين خور بدين مقام مَايست خــوش نــباشد مــذـبذبين بـودن گــر نـــارى بــهـقار مـردان رانى

## هكايت





 ديدم و يس شلن نمى شـد بيش



أن شنيدى كه خِون بهسوى كليم ديــد در كثــف خــويش آدم را

 كفت با او بهd لطف كاى فـا فـرزند رر كمند قضاى او سر خـو اويش كــندمه رزق بــود ازو خـــوردم جون نهـد او فخخ و ببينهم من



## هكايت


 كفت بُرخشم كان ز كe بـنداز ورنـه بـرگرد و بـا جهمودى سـاز *






كفت چون هست سوى بـالا راه

## باركشاه مرورودى 91



شُد بهفكرت برون ز خاكين دير

 ســرنوشت جـهـانيان مــــديد
 الصـل مـولود كـاينات نـــود اود كــرد هـامل بسـى غـرايب او

در سـؤال أمــد از پس تسـليهم جــنـب و دور أســمان از تـو





 خير و شزّ جهان بـه كار تـوانـد

كرم شد مـرد در طـلب ز سـماع علم خود را جو كفت بادت خـر خـير رفت كـردان بــه بـه بـاركاه قــلم
 انــدرو كــردش زمـــان مـىديد
 قــلم او را جــو قــربتى افــزود مـــتحيّر شــــــــاز عــجايب او او

## سؤالم عدالقّمه

بـيش او شــــولى مـر از تـعظيم

 جــان ابـليس از تــو مــــنالد




دريــى كـام مـى اوود نــاكـام در د


 كفر و دين هردو نقش كار تواند







ســوى دامش چكــار نشـتابمه دام






موجب اين بـلا قضاى تو ابـو بـود هـرد عـاقل متخاطره جـه كـند
 سـالها سـاكــن ســراى يــين انـين

 كفت نتوان هـمى مـر او را نــام بـايدت اوتل ايــن قـــدر ديــــنـن جـهـه يس كـار خـويش نـنـشينى دُر يكـى يــابد و بسـى جـويند همه از أوست هيج أز من نيست بندالى خفته بود بـروى تاز خنك آن كو بـود بهشب بيدار
 كـفت بـا او مـناظره كـه كـنـن بيش شه كـى تـوان بـر آشـفتن
 بعد از آن از جلال او يك مـوى
 بـه هـزار و بـهـيك بـيان كـلام جون توانش بهيك نظر ديـن ديـن ايــن نـبينى تـو حسن او بـينـينى رو كه مستان سخن بسى كويند علّت يـافتن جو جستـن نيست خواجهالى آفتَاب جُست نيافت دهــد ايــن افــــاب شب ديــار
*





*



## 

ك


 خورده كردى هم از جهان خـان خوردن






 بـــيشتر رو ز دست هــم شـــايد
 در هـ نشـنيدى كهـ حـق بــتوان كـتـ؟

 خـــويشت
 مــبجس حــاص زنــدكان بــدار

 بـــد او زود نــــيك كــــردانـــد

 تـا دل از ديبــرى هــمى دانـــد

بــى وى أنكــاه كــن تـصوزر كار كز


 دُر ايــن راز بــيش نــتوان سفت انـ
 كر رسى تـو بـهروى جـان ديـلـن
 زين سخن بر كـذر مـبارك و و بس الى كـهـ كـار تـو هست بـا مـا مـردار
 جــون نـدارى سـماع ايـن معنىّ بـرخــور و بـركجا تـوان خـوردن تـا يكـى دانــه أيـــات در كـام
 جه كـنم هـون تـو الو بـه نـمىدانـى
 شـغل دنـيا مـدان كـه از كارست
 كـرجـهـ در كـار نـيك و كـار كـار بـدند جـون كسـى نـيكـ و بـد ازو دانـد واقعه زو جیو ديـدى انـدر بـيش
 واقـعه بـى شكــى هـمى رانـد


## هوابُ القلم له


 سخنت جون بلند شـد بـهع ختاب
 قـلمه بــى يــمين كـجا ديـــى انـى كه جز آن دست نيست در عالم
 راه مـاندست تــيزتر نــهـ كـام


 نقش ديدى ز من، خـط انـا ديـدى دان كه دسـتست قـمرمان قــهم
 بكَّر از من به سوى دست خرام شد ز شـهر قـلم بـهـخطلّهُ دست كــار بــر مـقتضضاى جــــارى

 تـاكـند جـامه زمــانه سـفيد




 مـىكنتد آنـهِه خـواجـه فـرمايد
 از مــيانش بـرون مـاز

باركـشاه مريودى/ 90




 ديكران نيز هـهم بـرايـن صورت انـا كه تـرا يك بـهيك بـهـار آيـا

 علم از عـلم و قـدرت از قـد انـرت


## sكايت

 واندرين قول نيست هيـي شكـى

تــافت بــر روى آيـنـنـ روشــن


 كفت نورش فـزود أنكه زدود


آن شـنيدى كــه هــاه از روزن

 كشت الز نــور جـان او مسـورو چجون نكه كرد عكس آينهن بـود
 نـور مـه ديــــاز نـان خورشيد

 آن يكى كش دكـر يكـان بـاشد









## ميرةالسالكى وهواباليمين لم

مرد جـون در مـقام او بـنشّست بـهسؤالش نــماند هـــيّيج توان قدسيش مست و ناطقه خاموش كفت آخر جه مـاندهانى منشين






 تــا شـود ديــده هـانـادائى او
 وز من اكنون به سوى قدرت رو

بـــىتشان بـــتردّد و فــترت
 آب نـورش روان بـهــلْ مكـان يــود او جـمله بـاد و تـارش آبـا



بـاز كـردم كنون بـهةقصهُ دست كشت انـــــر عـــلو او حــيران ماند مبهوت و واله و مــهوش حون مر او را حنان بـديد يـمين بـا تـو در عالم شـهـادت دست آن مــثال تـو بـو دود ازيـن عـالمـا مــلك خـود در نـهاد تو بـونـون انـود


 او تـــرا نــيز هـــم جـهـهانى داد
 بعد ازين خـلق عـالم ار خـوانـى اين سخن را به سمع دل بشـنو *

مــرد رفت از درش بَــر قــرت

 جـادرى بـافته ز جـرم سـابـ شخص انسان كه هست كاريروا دل و زهره طهال و مغز و و جكر انـرا


ن





 جشم خفاش و خهرة: خـورشيد! رفارْ از رفت از دست و درفــتاد از هـوش از جـان او كـنار كـرفت

 بـــاشه ار جــبرئيل دارد امـيـيد
 سمع او خون شد اين ندا را جاي

 شــــاه از مست خـويش نازلارد

## هكايت


 دلكشــى، سـركشى، جـمهانسوزى




 رفته از دست خويش در زد در دست


 يكـشب انــدر جـماعتى ز سـماع

 مانده أن جمع جـمله در عـجش مـــىشيد و هــمـى مــزيد لبش با لبى هر زخنده خـوش می میفت: هرجه اين دم ترا خوشست تراست

 دلبر از بـرى گـل عـرق مــرزرُفت

 خوش از انْم كه در ميان تو نِها دسى *



يافته هر كسى به نسـبت خـويش


## سؤال عه القدرة

$$
\begin{aligned}
& \text { ايــن كـــره را زكـار نتشــائى } \\
& \text { مـرد حــون قــوّت مـقال كـرفت }
\end{aligned}
$$

زآنـحه ديـدى بـهخويش بـركارى
 نـعت بــىـذات خــود نـكــو نـايد اين سخن صـاحب صفت راگـوى
 از صفتگر شوى سـوى مـوصوف
 نح سوى ذات كن كه مـن صفتم

كفت قـدرت كه مـن نـيم بـارى
 صــفتم صـاحب صـفت بـا بـايد از صفت حـلّ مشكالات مـجوى بكـــر از مـن كـه بشـنوى نـاحار

 بــهر وَجَهْتُ خــوانــن از جـهـتم

## نهايتالشّوى

مــرد أمــد ز قــدرت انـــر ذات عشق بر جـانش مـىنوشت بـرات








سد


 جـه شــود

 مـاحب خـويش راكند تـنـريف








 در ديـــار شـــــا وطـنـن سـانـازم




 هم بدان حد كه بـينى و خـوانـى


 كـار او كــى بــهــــار مـا مـا مـانـا
 بــاز بـايد شــن بـهـوكى قياس

## مكايت

جند باشد به علم و قدرت خويش تا قيامت كنون تو مىآنــيش



ديله پر جوشِخون زبان خـاموش

 كـــام انــديشه را نـــهاده فــراخ جــون يـخ از تــيغ أفتاب شـود
 از دهــان اجــل بـرون جسـتـه


 كـــه بـهـهدل يـافتند ازو جـانها بـه سـوى قـدرت و يـمين و قـلم كه من اينجا بُدم غريب و دخـيل
 جـز ز جــرأت سـخن نــر سيدم
 در ســخن زان لطـافتى بــنمود

مـدتى بُــد فـتاده بـى بـدل و هـوش
 هستى خويش ديد مشتـى خـا خـا كشــته در شــيوهُ طـــمع كسـتان ز آتش شــرم خـواست كآب شـود

 انــرين ره مشـو انـو هــميشه دليـر جمع دلها كه شد دريـن ره خـون



 كـــــتر افــتادهام دريـن كشـــور عـــظم حـال شــما نــمى ارديدم
 روسـتائى بـه شـمر أمــده بـود

## دكايت

مثل من ديكرى جو غلَه نيافت با خا




 A إينى B

مباركشاه مرمرودى/1.1

تن خاكيش مىكشيد بـهاكا روح كآمد بر او ز حضرت باك


## دناه̣ات

كـــبرياى تــو بــرتـر از ادراكـ
 وز حسابى كه عقل كيرد بـيش سز امر ترا تو دانـى >و> حس
 مـلك و رازز و وحـيهم و قـدير كاتب أخـر بـهخط كجا و مـاند
 كمتر از قطرهاى ز صد درياست
 مىروند اندرين حـديث زدست
 هرجه ندهى تو، از كـجا آرنـد؟ آدمى بوالفضول از آن دم شـد



كاى ز انـديشة مـلائك بـاك


 هرجه داريــم، از تـو آن دانـيمه
 كار تو كى بـهـكار مـا مـانـاند
 از صفات تو آنچهِ حصّهُ ماست مـر تـرا وصـفغها بـود بسـيار چون كس آن وصضها نمى انـد از كمال تـو نـيست كس آكاه
 كه بوند اين نتان مشـتى كـل
 هـهم بـهنور تـو روى تـو بـينتا
 يك دم تــو نــصيب آدم شــد





 آتش و باد و آب و خاك او كرد
 نـيست مـعقول بـيبلندى چست
 هست در خورد بـينش و افـهرام
 وز پس آن نــــمايش اســــرال و آن يكى جشم ازو نـه بـردارد ديكرى مانده در عـجب حـيران
 هـر دوان را مشال هست ايـنجا


 جان به هر منزلى كه ديد رسيد
 كان يكـى تـاب نـور خـور نـارد *
كه از آن باده او جه مستى كـرد نــتش تـدبير كار مـىانـداخت

 دوزخ عـقل دورى از در اوست نــزد هـن آن بـهشت زشت عـت بـود أرد
 جون ز تـمهيد عــرهها پـرداخت دل ندادش برون شدن، بركشت
 للّت و عزَ و نـيكويى بـر اوست انـو


## هكايت

بـىدلى را بـهدست شــد دلار شار شار خانه بـرون بـهسازش كار





## مكايت
























آدهــى را ز بمهر سـجـده نـكون
 جود تو دستباف عـلَت نـيست ارد داعى ايـن وجود بـود آن جـود رفته از جـود تـو بـهـكـوى امـيـي جود تو از امـيد ايشـان بـيش

كـلْ حيوان از آن شـدند زبـون
 مـلك تـو بـايمال قـلت نـيست كشت دوجْهان ز جود تو موجود كـافرو مـوْمن و سـياه و سفيد هـــه دارنــد امـيدوارى كـيش

## هكايت





*
ايـن غـلام تـو هـم هـمان كـويد







 Qs.









 ديـو نــفس مـرا مسـلمان كـن
 مـحوٍ آن را حـواله كـن بـهـ كـرم كــت از فضضل حق مباركشاه نــام كـردم رحــيق تـحقيقش سال هجرت به حرف ثا فا دال (0AF)

نـ يارب ايـن راه بـر مـن آسان كـن
 كرجه جـرمهم هـمى نوشت قلم
 طـبع جــون كـرد عـزم تـعليقش بــود مـــاه مــحرم اوّل سـال

 بـا مـنه حـد خـويشتن بشـاس اساس


 نـور حــــرت گــرفت اطـرافش
 در مـــيانه زبـان و ســمع نـــبود







 صــرف جـام سـرور در كامش تـا بــرآورد جـانش بـا
 لاشــه را بـا بــراق جـون رانـيهر

بـاش دريــيش آسـيا دست آس
 مـرد را درســن كـن مـجال نـماند جون زبانش بهعجز كشَتخموش شــــد دمــــادم زلال الطـافش هشت جـنَّت فـرود خـودمىديد بعل از آن هرجه او بكَفت وشـنود
 دولتـــى ايــمن از كــمين زوال


 در جـهان هـيج در فـرازش نـي

 بـــرده بـــوى وهـال آرامش
 اين كلين خـانه را جو كرد وداع


## الآّعا

بـارب آن رامهـان مـيسر كن حـن مال ما بـهالطف ديحـر كـن



19. موجب خلت عقل و جانْ بودست




تا بداندُش و كِرد أو را دوست







نوال: عطا، بغشش.
TVـA







rr








يادداششها و توصّصهات


 است.




خـتهُ زخم لنّترانى نيست





. 10
1^. عشق باشد ارادت صادو /هست آن در ازل از ازو سابت



الز يكى بادوآش مي أنداخت
 دونى و ثنويت كرد.

 ديكران شده باشـدـد

كين سخن سخرهُ عبارت نيست
يعنى عبارت نى تواند بر اين معانى مسلط شود و آنها را بيان كند. (سغخره: متهود. زيردست).




 بيان خاصية قلب الانسان) مى نويسد:



البدنية يأكل كا تأكل الانعام نقد الْطط الي حضيض افق اللهاتمر".









سروده شـدهاست:






 المال المصح من لـلان المالـ".







حال تو دنتر حساب آيد
يعنى حال تو نامن اعمال تو در تيامت خواهد بود.

ينى حرف حرف آورد (الككلام يرير الكلام) وكرنها اينجا جاى اين اين معانى نيست.
رنج جاسوس عالم ظاهر 94



يارى جبرئِل وردّ خليل
.vy




 اين كتاب است.

## 19. متلكش ديو راكرنته اسير / عترز كلب و متـى خنّري












 بعضى از نويسندكان دو حيوان ديكر را مظهر قرّ: غضب و شهوت دانستهاند.



 خواندهـ است
عتمى: برهيز كننده.
191. كزمدو: كسى كه سريع حركت كند، با شتاب برود. از تموشان: يعنى از موجودات بِزبان، جمادات.
199. اندرين ره كه مینَوَشُت مكر رانر


# - 1 / / رحيتالتحعيت <br> 119. يتجكس را خود آن نيايدكم <br> يعنى انبان هيجكس از نان تهى نشود. <br> .IF. يعنى چون راهاو ططى شد و رج سغر او بـ با هايان رسيد. <br> 1F0 كتام: آثيانءُ انسان و حيوان. <br>  












109. خواجه غزّالى


.


199. شرع شخص است و عقل او را جان

.IV.
 كهنه خاكدان كنايه از دنياست.

## 

خاقانى نيز هـينكار را در بيت زير كردها است

اين هجو عود و آن چهون شكر در عود سوزان آمده






(رُ اني: نيزه)
roA
بَنان: سرانگشت، انگشت
FFF



 . (1a0 ص



 تلخ).
.r... يعنى من مانند كورخرى كد بد دام انتاده باشد درمانده هـد هـده بودم (داس: دام)
r.r.Y به سر كزلكم زبان بشكافت كزنك: كارد، و در اينجا تلمتراش است است.
r.r.r

 اين بيت، لثظ كاغذ را باب كار برده استا





> rII. جرخم از تنكـبيزِ غم بِزيد

YIr. تل ازين كوى خاك بركندم
" اكوى خاك" هم میتوان خانواند.


-rr. فرش غنها زبـش بنزَشتم
يعن فرش غنها را دريجيدم و بمع كردم؛ از غم خلاص شدم.



مركّب سياه رابا آن مى سازند زاج اسست كد در بيت بعد بـ آن اشاره شده است.
.7F9. تر صهيب سغيد ديد اجلال /از سيامى نكشت خوار بلال








 (اهحياء، كتاب شرح عجائب التّلب، بيان امثلة التلب مع جنوده الباطنة)

> اعء. بادشًا را به بادشاهى جان

مراد از پادشاه در اينجا حق تعالى الست و مراد از هادشاهى جان جان عالم ملكوتا امت.
rوr. آشنائيش بادشاهي دان يعنى معرفت حق را پادشاهى اين عالم بدان. FFF. تاج: در اينجا به معنى مطلق كلاهاست. F9^.







يعنى هطابت آنهه تضا حكم كردها است كار مىكنم (رانده: حكمشده، تضا).

>



نگاه هم بد شكر نمى خواهيم بكنيم.

در هيرست: خادم و خدمتكزار درباره سرسيرده و هواخواهـ.

Y•я.
 كنا يد از صنحأ كاغذ اغن است (هون اتون رومى سفيد است).

كاه كاغذزمن مرشّش كرد مرشَشَكردن: خيسكردن، آب روى هـيزى پاشيدن.

$$
\begin{aligned}
& \text { بركشيدى بد كين من سكِّين } \\
& \text { سكِّن: قلمتراش }
\end{aligned}
$$


FYه. FYاه باشى به نْر نمِه فراز


زگرد سواران واز يوز و باز

> جrq. نياسودى: سـاكن نُىشد.




## ror جز بصرت نيابد آن ديدار



حالى كه صوفيه معمولاً آنرا چچشم دل مى خوانند.
.ro0. زاد و بود تو اين سراست...



ro4. عتل جان را وزير رایزنست


## 





949. تيركي منزل بياض كرفت
 آلوده شدهـاست.
.F9.

F9r. . زم: شهركى است بر سر راه جيحون از ترمذ و آمل. (معين)
(0.Y. نامناسب مفيد باشدنى
 غلى توان معنى رادرك كرد.
©. © الف ثور كثـت و دال اسد



 برجها بدينكونه بيان شدها است.





 يعني سخن كتتن را بكذار كنار: هيزى مكو.

## 


.iFV.

ترجهد شدهاست
FP9. سوى قدرت كنداز آن إنها
 (الناكيدن: خبردادن، آكاْكردن).





ص ra).
.999.


سالم و نشكسته).

## 








يادداشتها وتوخيهات/19



بي خودش ديد خواند بـى هايد

بعد بيامبر است.
. AFY

مردمك يا مردم ديده).
. OFY الز هي صيد طاير وانش ...

دامى درست كند و مرغ دانش را (يعنى علم به عالم باطن را ا1) در آن صيد كند
ه\&Qه هـهر خلت زمّلونى كنت


 در رنح سنـ لعل آب دهـد
 (لعل آبدادن كنايد از شفافكردن آن استر است).

هVA




 (rA. مديقه، ص)
. DVA
/ ا / / رحيتالتحقيت


نى شود (فخْ: دام).





 ديكرى انجام مىدهند.

 صورت براى خلقت خشم خيست.


 صورنتايىى راكه در علم بارى تعالى است به عالم اعيان بياورد.
. AFY
ها هf

-هاهـ هست نعلث زامر، ز آلت نيست


 مى شود.
 يعنى روح انسان نيز از عالم امر است و اين الشاره است به آين ترآن كد ميفرمايد:

8.9


919. بم صغات مهيمن لهتجون

يعنى وتت آن آمد كد بد صنات حق تعاليُ شتصف شوى (مهينن يكى از اسماء المى






هو بتغ بيرونى و سنال يوست سخت كردو و بادادام است).
هr.9. خون درين راه خود توى خوارست
 است (هـجنانكه در بيت (VYF).
. FF. مى خواش: يعني دندان بزن و نيم خورده رهاكن.
GPY هدروسشدن: خراب و ويرانشدن

عوذه: افسون و تعويذ. منظور دعايى است كد حفرت موسى را الز آب نيل و ابرأهيم او از آتش نجات داد.
-90. صِرن: باد: ناب، صاف.
gor













 رجوع كنيد بد بيت باوا و توضيح آن.
طهی. طرقيدن: تركيدن.
....







كاشنا هست در اقليم جان

ص اl\1) نيز آمدهاست.

هqv هـ ـردغ بكر شاهره سازند
يعنى در روى آب دريا شاهراه مى سازند.

## | بادداشتها و توضهيهات/







بردهاست. (قوى: بسيار).
.VFO . موضوع: افتُاده؛ مرفوع: بلندمرتبه.
كارداران كرده بر كارند .VF9
يعنى طبايع يا عناصر اربعه ر ستاركان و و افلاكى خود كاردارانى هستند كه بر كارهاى خود كارده شدهاند.

VOV



 VA09


اين مصراع در حديته دكتر حسـين معصومى مدالنى جلب كرد).

> VVA. قُدميش: يعنى نغس يا روح قدسى او.

يعنى انسان از آب آفريده شده ور با هوايى كه تننس مى آكند زنده مى ماند.
Arv


.






> بد ظظم درآورده است:



 فخ: دام: گندم فنخ: داندأى كد در دام نهاده باشند.
99.9. ساختهباش: آماده باش.

- شد به نكرت برون زخاكين وير .V.


همانطور كه سير سالكى در مصيبتنامنُ عطار از روى فكرت است.

VYY. مصطبه: ميكده، خرابات.


 منطتّالطلير عطلار است.

VY\& ور يُيْش بوند مطويّات


اصل كار از طبايع و ز نجوم /هركه بيند بود توى محروم .VFP



## |YQ/تادواشتهاو تونيهـات



A•Y. حربا: آنتابيرست.


دوم منظور حريا يا آتناب يرست است.


و4٪. نتاج: نسل، نزاد.
 درُم: غـكين، اندورهناي
959. بشر هافن




$$
\begin{aligned}
& \text { 990. يَزَّك: سندمه لشكر، فوج } \\
& \text { avr. خوار: آشان. } \\
& \text { avs. خلاب: بُنزار، كل ولى. } \\
& \text { 9VA. يوش جانش بدين سخن سفتند }
\end{aligned}
$$



ادبش كردند.

9V9. كه زبردستِ خراجهُ دوجهان

 و ونوشته، اين هديث را آوردها استست.











AD
رئر رمه:سیاه، لثشكر.
A\&V
يعنى زبانش از شرم توانانيى سخنكذنتّ نداشت و سست شده بود. (كليل: سست، كند).
(جاى عنوان (احكايت) ظاهرأ بايد يشّ از اين بيت باشد، ولى در هردر نسخة خطّى AV1

> يس ازز اين بيت است.


- اوباش: اراذل، فرومايكان.

AN0






## بيوست

## داستان كاغذ و نوشت <br> از كتاب (ااحياء علومالدين) غزّالى












هوجب آن جه بود؟")

كاغذ كفت: ا(در اين بطالبت انصان من نداديى، جهي من روى خود رد را را


يس حبر رااز آن حال ير سيد.

## 

 خدا مى خواهد كه بـ بناق باطنى دجار نبار نـاشد.
^• 1. زان شرابِ كد هست مرانكيز / جر عئ ديكرى به ما بر ديز









جان او جون آن جهانى گُشته بـود

(r)
سعدى نيز در بيت زير هين معنى رالراده كردها است:

كثـادند ازي درون جان در عهعيت سعدي را را
جيو اندر تنل كردون زد كليد صبح دنداند


1Y9/


 آوردى و خدمت فرمودى و بسيار بكردانيدىى













 هاسغ ارادت





 0) بركردن: برانگينتن.
/ / / PA













 مقهور كرد.1)
 كردى واو راخدمت فرمودى؟"




 صورت ور گشت و استخوان و خون با من برابراند و ميان ايشان و و تلم معاملتى نيست؟ يس من نيّ از آن روى كه منى هن است، ميان من و تلم
(Y) شَّل: جمعيت، ضد هراكندكي.

يوست/
هركه طّع داشتم كد مرا|ز او غرضى حاصل شود، الو مرا مواله به ديكرى








 آنهه در آنى بكذارى، جه اين آشيان تو نيست، از آن در آنذر ! و هركي را



حاضبر دار.











.







 كد من مهجنانمركه شاءر كفت:






 وليكن مرا افروختهاند.) دل وـ علم
 بلكه مرا بكستر دواند.)


 جز از قلم حاصل نشود.



THY/TMت







بازى مكن.)












 بكشاكى، شايد كد بدين آتش راه يلبى."







البامد كه بر آب رود بىكشتى، هون كسى باشد كد در عالم ملكوت رود رود







 توانم كرد يانى. آن را هيج علامتى شست؟"




 قول حق تعالى بر وى فرود آمد: إترأ و ربّكَ الأكرام، الّْكى عَلّْم بالقلمه علُّم الانسان مالم يعلم.،)






 و يد او كوشت و استخوان و خون نيست، و سخن او او حرن و و وا آواز، و خط








 بر صفات.
يس در نزد اين جواب قريب شد كي ميل كند و زبان سؤال بـ دي دليرى









ترا ثنا كوم.
آنگاه از پس حجاب، وى راندا كنند كه: (ابير هيز از آنكه در ثنا طـع


 نكفت.
پس كنت: پالمى اكر زبان را در ثناى تو دليى نيست، دل را در



 ـضهرت قلم روم و او را از كار او بيرسم."

 و به متدورات رساند؟"
 شنيدهاى _كد جون وى را بيرسيدى ترا به دست حوالد كرد ـ فراموش كردمlی؟
كفت: ا(انى.)
كفت: (ايس جواب: (اب من مثل جواب اوست.)

 كفت: (اشنيدهام.)




قلم گفت: (اقول حت تعالى و السموات مطويات بيمينه نُشنيدالى؟؟") كُت: (اشنيدهام.)
كفت: (ايس قلهبا نيّ در قبضن يِين اوست، و اوست كه آن را مىگرداند." هجايب دست المى















آخر و ظاهر و باطن."












## بـّش سوم

رباعيّات و اششعار ديخى

## مآخذ رباعيات و اششار ديكر

## يك. رباعيات


 الن) مآخذ هايهى 1. در باب الالبلب عوفى كد قدمترين مأخذ براى اششار مبارىشاه است نتط دو رباعى تحل شده است.



 اول نيست , بهتر است از از جاب اول اين كتاب استمان ده كرد.



## ب) مآخذ خطى

 (VY)

 (r)I_rre

/ مباركیشاه مرودودى / Y



تهران وجود دارد (نهرست ميكرويلههان ج الص . .0).
دو. اششعار ديكر


 در اين بشش میآورئ. الف) مآخذ هايهى

 سروده و فرستاده استان.

 غزل ديكر ئبت كرديده است ب) مأخذ خطى دي












رباعيات/ 1FY

11
ده رنت أورد كل در اين روزى بيست هو
 (FQF)
 Ir

 (FYAV (تزهةالمجالس، ش، (H)
ir
 نـقاش ازل بـه كـلك قــرت هـرگز بر اه لوح جهان مثل تو صورت نـكاشت

If




1) در امل:كي• بلا. الردد بلاها هم مینوان خواند.

10
كار از لب خشكى و ديدهُتر بكذشت تير غهم را ز جان و دل بـربكنشت

 19






0




$$
\xi
$$


 (YQV (تزمتالصجالس، ش (1)
(1) سفغين: جهو دانه میدانستم

$$
V
$$




$\wedge$
بـر دل غـم دوست درد بـىدرمانست





(1) كذا در نستخه و ظاهرأ بايد (طيرْا باتُد.

$$
1
$$





رباعيات/ 1 /




تـــنـى دهــان آن بت حـورنزاد سبحان اللـه چكـونه شـيرين افتاد كويى كه مكر به جهد زنبور عسل ان بر برى كـلى نيش زد و نوش نـهاد (ج)
 متفاوت است.

YF







ro



rq



/ مباركشاه مرودودى / FFF
IV
كل با نا خوب تو بنْنديد و بـرفت از رنت رخت رنت بدزديد و بـرفت



$$
11
$$


 (ORV مفت اقليم، ج ج





19






$$
r
$$

 تدبير من آن است كه بيرون آرم
 در جاب دوم زممالـبجالس: ز زندان
YI





$r$




## ry


ro



rq



 (Y) ثمان: زور و وزر.
rv
دل در غمه انتظار وصـلت خون شد



## rı







## rv


 (تزهةالمجالس، ش (Y|AV)

## Y


 (لباب/لالباب، 1/זس (1)
$r q$
 خـوشتر روزى مــيان امـحاب وفا


## $\Psi$





YI

 (لباب/لاباب، 1 /rr


ry




40



 48




PV

 (11

$$
4 \wedge
$$

دل از سر كوى فتنه درتـاخته بـود



49
دل بندهُ عشق شد، تن آزاد هیه سود


$\qquad$ 0.




$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) } \\
& \text { (r } \\
& \text { (r }
\end{aligned}
$$

/میاریشاه مرورودى FA
rq



$\varphi$.
 صد قصه ز حال خويش بر 5ل خوانـد

 FI



Fr
 آنك بـنـگر كــه بــر درخـتش كـردند

fr




 FF



(1)

101/3باعيات
$\Delta 9$
يك ززه غـمت مـرا ز صـد جان خـوشتر

غمهات يقين كشت كه حيزيست كه نيست

( ( (VQ $^{\text {V }}$ )،
OV




01




09
زان ســـنبل تــازه نــافهُ آهـو بـخش
رل را جـــانى ز نــركس جـادو بــش
از بــاغ جـمال تـو جـه كـم خواهـد شـا
ای سيب زنح، هان! دو سه شفتالو بخش!

اين رباعى دركلبات شُمس (ش F . . ا نيز آمده است.
9.


 اين رباعى در نزمتالمجالس (ش (YYAQ) به نام بهسنى كنجوى الست.

01

 (rarv (نزهـالمجالس،

Or





or
كلبرى ز روى چون ههت شايد جيد مشی از سر زلف سيهت شايد خيد


 S 5


OF



$\Delta 0$






رباعيات/IOr
$9 V$




81
در موج سـرشك و عـرق تب جانم
 G^I

 99




$$
V_{0}
$$




VI
 من صورتِ حالِ خود كه هون خوالهد شَ


Vr





/ مباریشاه مروردیى
91



gr




$$
g r
$$

مىآيهم واز شوق چـنان مـى افـتم


 gif
زهر غهم تو خوردم و لب خوش كردم وز وز تو دل خود به هر سبب خوش كردم




90




$$
99
$$

تـا با غـم عشـق يار خـويشى دارم



## V




عـــزم ســفـرت فــتاد الى عـهـششكن جانم به دو لب رسيد روزى دو سه نيز

## va





## 人.








11
الى قدّ تـو بـركذشته از



Ar
 تا وقت سحر كوش به در ديده بـه راه


دارم ز هـى آنكــه تـو تشـريف دهـى

Ar
نكذاشته حـال خود تبه نـاكرده در باى تو سرنهد كنا نـا ناكرده
 كر عاشق تو نيست هر هرا هر ساعت

vr




VF





vo
جون نيست اميدكز تو مرهم سازيم وز وز وصـل تو روزگـار خـرّم سازيهم



## vg









## vV




 مmرف،

رياعيات/10V




41
 رويد همه جشم تا به تو درنتـرد


ar

 (0) S،
qr




94
كر من ز صلاح كار نـه غـافلمى تـيمار تو را به جان كـجا مـنزلمى



90

 ( $)^{\wedge}$ (


AF




10
روزم جــو شب است زان بت خـودكامه
زان ثاره كنم چـو صـبح هـر شـب جـامه
خون میچچد از ديده كه عنوان دل است
يــارب كـه جـه درد [دارم] انـــدر نــامه

18




AV




11




19







## 9V




ا) انــر: حوص، آبغير

91




طبع جهان كرده خوش روى كـل دلنواز كوش فلك كرده كـر كوس شـه مـى كـسار

ششكـر مـنصورٍ شاه جـمله بـبان خُرمْند

شـاه جـهان سـيف ديـن سايةُ دادآفرين

خســرو انــجمسشاه مـقبل خـورشيدراىی


هــيبت او فــتنهسوز خــمت او دلفــروز



ديـــده اقـــبال را هست ز رويش صــفا
جـــهره: خـورشيد را هست ز رايش عــيار
الى شــهـه از فــرز تــو هــيكر دولت سـمين

مــرتبة عــزّ تـو كشــته ز نـــرت بـلند

خسرو كيهان توئى هست جهان ز أن تو آنك جـــهـان أفــريد كــرد تــرا اخـتـيار

حاسد تو كر ازين رنجه شود باك نيست قــلب نـــردد بــدين آنــجه كــند كـردكار

ييش سـر تيغ تو فتتن نيايد كه نـيست


تـيغ مـحزرف زنـى كـتف جی خصـمرا سـازد بــر ران راست ضــربت تـيغت كَنار

بس كه شكوفه شكفت انجم كوئى بريخت


باغ جـو ديـد آنجنان كفت نـه نـيكو بـود

; آنكـه بــه لاله كــمان شعلة أتش بـرد شــير نــيارد كــنشت بــر طـــرف لالازار

دى ز بــنفشه بسى بـردم نـزديك دوست تـا كــه بــيادش دهـــم حـال دل سوكوار
كُشت ز عكس رخش رنتى بنفشه هو كـل سـوى بــنفشا شكست رنت انخ آن نتـار
بــر غــزل عــندليب شـاخ درآمـــبـرقص


مل به كـل از ديـرباز داشت بسى اشـتياق موسم كل ثجون رسيد جانب مُل گَوش دار

بىرخ كل مل مـوواه بىمل كـل را مبين كوته عـمرست گـل عـمرش بـا بـا مـل گـذار

روز مى و عشـرتست وقت نشاط و سـماع
نــوبت لمهو و طـرب مـوسهم بـوس و كـنار
سايهُ گـل بـه كنون بـا بت خـورشيدروى

جـام طـربـ در مـــيان كـرده ز انــــه كـنار
در دل او تـاب مهـر در لب او آب لطـف رغ بـاغ ارم بــر رخـان جـنــــا ارم بــر كـنار
منزل لشكر همه روضهُ رضوان شـده است


بـــرده بـــزيب و كشـى إب بُبّت قـندهار

در ره مـن رنـجها ديـده فـزون از قياس
ز أخُر مـن فـاقهانا خورده فـزون از شـار
خـنـك هــمايون مـن در هـهـكارى مـرا


من جو خر اندر خلاب مانده ز غم دلم دلفكار
خـــاطرم از بــند اسِ زود كشـاده شـود
بســتهام امتــيد خــويش در نــــر شـهريار
تا كه بود بـر فلك هـيج ز انجهم نشان
تـاكه كند بـر زمين هـيج ز مـردم قرار
انـجهم و مــردم مـقيهم تـابع فرمانت بـاد
بـر غـرض و كام تو جـرخ فلك را مــار

اين ابيات بغثى از تصيدمايست كه در مدح يكى از وزرا سروده و و در هر بيت ملتّز ذرّه.


بـر أفـتاب زلف تـو [تا] سايهكسترست
اين دل كه هست ذرّه ز عشقت به آر است است
در تــيغ أفتاب زد ايـن دل جـو زَزه دست

مـاندم عـجب ز صـورت جون أفتاب تو


هر ذزه خـاك كوى تـو اى افنتاب حسن بـا أفـتاب جــــان به بـرهان بـرابـر است



مــرد مـرتعصفتا جــون دو مــثلْث شـود

غيبت سلطان ز غور كرجه بسى فـتنه زاد هست در آن نكتهالى معنوى و خوشكوار

جرخ نمىديد آنك حاسد ملك تو كيست


از پس ايـن در ببين تا جـه كند آسمان با سر هركس كه هست انـ از تو به به دل كينه دار

طـالع مسـعود تو كشت بـرى از نـحوس


نهانت تو بعد ازين باشد در يـمن و يسر


كار تو پس ديكرست با تو كسى را خـهـ كـار
از همه جيز جهان بـنده يكى اسبِ داشت



بــرق بـجَستن بـــى پـيش تك او كـران
بــاد بـــرفتن شــى در ر ره او شـرمسار
در كهd وقفه جـو كوه در دم حمله جـو بـاد سوى نشييى جو آب سوى فـرازی جـى جـو نـار


بـوده هـن او را مقيه خـواجـهُ نـامهربان او مــن ديـــوانــهـ را راهـبر و هـوشيار

اشعار ديكر (تـيده، غزلى تطهم)/190
 تهرانه، (ص (99 ).


همه كلها سر طرب دارد

1) در جـبنگ ادييات: :ارند

0



گر زلف دلاويز تو در دست منـ آيـد
صـد جان دكر تـازه مـرا در بـدن آيـد
هـركه كه بـرانديشم از آن سيمبر تو


از نــوع دكـر تازه كلى در جمن آيـا
تشـويش درافــتاد به احوال زمستان
كـز اشكــر نــوروز هـمى تاختن آيـد
سلطان جهانبخش جوانبـخت دعما
كـز دولت او جان بـرِ أفاقَ تـن آيـد
هركس كه سر از هنبر اهر تو برون كرد
در كردنش الز موى زنـخدان رسن آيـد
(1) در امر: ز آثاق.

كـلك شـهاب شكلش جـون تيغ أفتاب

خـصم است هـمحو ذرّه بــر آفـتـاب تـو

راى تـــو آســمان شـرف راست أفـتاب

يك نزه بـرق هــيبت تـو بـر فـلك فتاد
رخـــــار آفــتاب از آنتـهـ مــزعفر است


الز آفــتاب مــدحت ايــن نــظم ذْرّايست
ليكـن جــو أفتاب درخشان و دلبـر است


(1)



















```
ز هست نيست كه بر هر دو قـادر است اووا قـدير
```



```
كه بىدو كوش سـميع است و بـىدو ديـــه بــير
    بــــان خـــلاى كـه در وصـف ذات او او نــرسد
نه وهمر و عقل و ونه فمهم و دل و ونه جهـه و و ضمير
    بـــــان رســـول كـه هــر كــافر و مسـلمان را را
```



```
    بـه سـيصل و سـه و ده مـرسل و بـه هـرّده يار
```



```
    بـه تـير تو كه [جو]جست از كمان سفيدى را
```



```
    كه كـر كـذشت ازيـن يـيش إوا بـعد ازيـن كـذرد
مـرا بــدل كـه تـوان
```





```
بـه عــفو كـردن جـرـر رهم كــنون مكـن تـقصير
```




 أنگه كه خواب بود ترا دل به خـواب ديـد در تيره شب بـه ديـده جـا جـن أفتاب ديـد
جـانى يــر از نشــاط تـرا در كـنار يـافت كوشى پر از سماع به كف بر شـراب ديـد
فــرياد از آن مــقام كــه بـيدار كشت دل

و آكاه شد كه آن همه دولت به به خواب ديد
زلفش نــديد در كــف و از دست روزكـار

نزديى شد كه بكسلد از بس كه تاب ديد

## V


 در اين قصيده از سلطان طلب عفو كرده است. اين تصيده فقط در "جنـى ادبيات"،







نــه بـــارادات حُكـــت زمــين كــرفته قــرار

بــرالبــر أمــــه تـــاخيرهات بــا تــعجيل
ســرانيـــر أمــــه تــــدبيرهات بــــا تـقـدير




## 11




بـه اتــغاق فـتاد است طــالع تـو خــنان'


به هریه خواست كه كردون زبان من گـردان بــه جـانى أنـم نــام تــو بــر زبـان آيــد

كسى كه پاى و سـر رنكـ و بـوى جان دارد ز رنى و بوى تو داند كـه بوى جان جان أيد

ميان هر دل و جان بر ز عشق و بوسهُ تست


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) در أصل: جنانكه }
\end{aligned}
$$

## IY












(1) قرير: خنك، روئن
(r) مر امل: تو در اهل: نرد.
$\wedge$

ایى در جـمال خسـرو خـوبان روزگار
واله شـــمه ز عشــق تـو دوران روزكار
آن دل كه كفت از غهم كيتى مسـلْمهـ
دادش به دست عشق تو دستان روزكار
دست تــو شـغل البر كـفايت هـميكند
مـحتاج هـيج نـيست بـه بـاران روزكار

## 9

 هیه دانى كز تو من بیىل چهه بردم قدم در دوستـدارى جـون فشـردم

كر آهن بـود از ستختى شكستمه ور آتش بــود از كـرمى فســردم

مـرا الز آب حـيوان جـرعه ريـزند جه عيب آيد كه در جام تـو دُردم

IV / /شعار ديكر (تصيده، غزل . تظعه)
او زبـان شگّرين بششـاده جـون طوطى بـنطق

هم ز راى نـوربخشش هــم ز خُلق مشكاهـاش


صدهزاران آهـوى جـين را به نـاف انــدر مــان

شعر من سحرست و وه نادانى من بين كه سحر

او خــو خـورشيد از بــزركى نـور بـرمىافنــند

رسم ابرست اين و بر من عقل مى خندد جو برق
كاين خنين قطره سـوى درياى اخضر مـئبرم
وه چه علرى هست كان راهیى بـجائى مـى برد

او سـليمانست و مـن در جــنب او مـور حـقير

ذكر مـن در حضرت سلطان بـخوبى بـاز رانـد

دست بــر یشــته Sــرفت از تـربيت تـا لاجـرم





كِّدْ اشكم نيستان دل چون صراحى خونِ صرْن



كين زمان صد خـجلت از طـبع سـخنور مـعبرم


تا بتشريغم سر و تن كـرد جـون صـبح و شـفت

اسب كـــم فــرمود كـوهى دان كـه بـا رفـتار او


بر سـمش جـون بـوسه دادم نـام رخش روسـتم


نى كه بر يك خلعت معمهود متصورست و بس ; اصــطناعش صــدهزار انـعام ديخــر مــعبرم

كـر مـهوتى بــود از احسـانٌش مكفّى مـعروم


مـيل يـارانـم بـه شـكـر بـود و ايـنك بـهرشان


مـن بـضاعت بـارٍ خـوزستان و عسكـر مــبرم
خسـتانى راكـه زخـم مـار هـجرش خـوردنانــد

تشـنگان را عشـقش راكه بس دل تـفتهانـد

يـوسف دلرـاست او و يك جـهان يـعقوب او




اشسار ديكر (تميده، غزل، تطعه) / IVr
جز تـرا كـز هـر سـنـن كوى مـراتب بـرـدالى
مر كهد را اندر جـبان ايـن خـرج كـوهر مـىوود
تـا حــديث رفـتنت از كـوش أمــد در سـرم

مـاند خــدمتكار در حـبس غــم هـجران تـو

بـىدل و بـــتو اكـر در باغ جـنَت مـىروم

اشك من از دولت عشق تو شد يـاقوت سـرخ

از بــلندي" سـنـن فـاغ شـدستم كاين زمان

بـــادبان كشـتي عــرم سـرى هــرباد بــود

در نكــونى دلبــرا نـظم تــرا انــدازه نــيست
ليكـن انــر كسـوت خـذنّ نكـوتر مـىرود
*ــرورش از خــمت شـه نـاصرالذيـن يـافتى

حسن اخلاقش جو برگْتى شه كردون ز شـرم


آفـتاب انــلدر حـجاب البـر هـنـهان مـى شود
جون سخن اكنون همر از آن راى انور مـيرود
عود مدحش در دل مـجنون مـن اتش كـرفت

مـهر كــردون بـاد بـر روى جـو مـاه او مـام
مهر و مـاهش امـر حـَ را تا مستْر مـورود

ماركیشاه مرورودى / VY
5

بـيشتر خـواهـم كه أرم سـوى او زحـمت وليك

میروم أفسوس ازين آتش كه هجرش برفروخت




ایى ســخاكسـتر سـننرور ظـمير ديـن حـو

در زمين نام تـو بـيشك نـصر اعـظم مـىسزد

الب كـوثر مــعرود ز الفــاظ تـو انــر جـهان


كـويد انــنر بــند كـاغد تـنـى شگتر مـروود
مىرود چون باد نظم تو ز بس خـفّت جـو آب

روشن و یإى و بلندت شد سخن خون اختران
تاز طبعت اين سـخنـها بـر جـه اخـه اخـتر مـعرود


بكـر طــبع تـو در اقصاى جـهان كـاه نـبرد


هــيج نـتوان كـفت دل نـزديك دلبـر مــرود

ضائم
تصاوير نسخهماى خطى، كتابنامه، فرست راهثا









--

 ثامل ربابهات تباركثاه.

(B) صنحؤ ديكرى از نسغهُ خطلى كتابغانةُ استانبول


كتابناس/





 تهران -
جوزجانى، مناب سراج. طبقات نامري، تصسيح عبدالمى حببي، دوجلد، انجمن تاري انغانستان، كابل IHFY , IYFY


خواجوى كرمانى. خمسه (شاكل روضةالالنوار و كاللنامه و...)، به تصحيع سعيد نياز كرمانى،



 (IYPY (جاب الو (IFFQ

 تهران IFYя
 Iray








## كتابنامه




















.1YO1_9
 $\qquad$
 $\qquad$
 فاريابي. ديوان، مشهي
 قزوينى، زكريا. آثارالبلاد و الخبارالهباد، جاب فرديناند و وستنفلد، كوتينگن

قشيرى، ابوالتاسم. الرسالة، تصعيِ عبدالنعيم حكمود و محود بن الثريغ، ج ج. قاهر. IIVF.

 نشر دانشگاهى، تهران
ماير، فريتس. ابوسعيد ابوالخير: حقيقت و النسانه، ترجنأ مهرآفاق باييوردى، مركز نشر

 خوانسارى، تهران IFFF.


 تهران ITYF

 $\qquad$




ديوان شيس. تصحيع بديع الزمان فروزي



 $\qquad$
 $\qquad$




$\qquad$
$\qquad$
مدرس رضوى، انتشارات دانشگاه تهران، تهران IFYA.
سعانى، شهابالدين. دوح الاروواح، تصحيح نجيب هايل هروى، انتُشارات علمى و فرهنگى، تrران










تذكرةالاولياء، تصحيح نيكلسون، بازنگارى ع. روحبخشان، انتشارت اساطير،
$\qquad$
تران irv9





فرهنگ ايران، تهران -

I. IW Amold and RA. Nicholson. Philo Press, Amsterdam (first published in ( an bridge 1922), pp. 392-413.
(ed) "Tarrikh-i Fakhru'd-Din Mubărakshăh, being the historical introduction (14) "xe B okk of Geneologies of Fakhru'd-Din Mubārakshāh Marvirūuli", completed in
( 1) 12(1) Edited from a unique manuscript. I.ondon 1927.
Storey ( A Persian Literature, A Bioliographical Stuvey, vol. I, part 2, London 1953 (reprint 1972), p. 1165-7.
Validi, Ahmet-Zeki. "On Mubărak-shāh Ghuri". Bulletin of the School of Oriental and African Studies (B.S O.A.S.), vol. VI, part 4 (1932), pp. 846-8.

$$
\begin{aligned}
& \text {. ITVF مرداد_ آبان }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هفتالورنگگ. (شامل سلسلةالذهب، مثنوى سلامان و ابسال، و...)، تصحيح }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. IFYG } \\
& \text { هام تريزى، ديوان، تريز انها }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { خطى)، تهران IFPY. }
\end{aligned}
$$

Bosworth, C. E. "Ghürids", in Encyclopaedia of Islam, 2nd edition, vol. 2 pp. 1099-1104.
$\qquad$ "Fakhr-i Mudabbir", in Encyclopaedia of Islam, 2nd edition, Supp. fasc. 5-6, pp. 284-5.
"Fakr-e Modabber", in Encyclopaedia Iranica, Vol. IX, p. 164.
De Blois, Francois, Persian Literature: A Bio-Bibliographical Survey, vol. V, part 2, London 1994, p. 418-9.
Frye, R. N. "Firuzkü", in Encyclopaedia of Islam, 2nd editon, Vol. II, p. 928.
Ross, E. Denison, "The Genealogies of Fakhr-ud-Dinn, Mubārakshăh", published in:
A volume of Oriental Studies Presented to Edward G. Browne. Edited by

بالد

 ro IIV بيرونى، ابوريان
rf يبامبر أكرم + عهد (ص)









 dOF . 10 . IfF . If If if. ITY

$$
194.194 .109
$$

- V = $Z^{\text {YА }}$ توحو - FF TF FF $\dot{\text { F }}$

THY. IYY تورات
تrراني، آقابز رگ KY

 irv
جام (روستا) 10 ( 10

$11 Y$ ( 112 (
liv الثفيّ (إوريكان)





الهى الهس (عطار) •هـ .


"تاج الدين

النى وجهت ورجهى (آيه) - وجّهت
 r
Kr. If اياسوفيا (كتا:يناند)

بابميان (شهر)


بحرالانساب r8. r9. بكتيار، ،


 برزو كشتلى، حسين

IIV بوهان المان
1.r. 1.19 بشر ان

## فهرست راهنا

10. اتابكى سليانشانا

 $c^{r 0}($ مدرس ( $)$
 11.9 .99 .09 .01 .199. Pr $^{\text {Pr }} .190$ ITr ITY Il9. Ilf.lTr.ll.
Iry.iro




MI سلطان غياتالدين
111 (1)


Fr اشارات (ابنسينا)

Fr.I9 اشهرى (مذهب) الشب)
 اr الثشار، ايرج انفانانستان 10 انلاطون 9

 1rr.1.9.1-1.91)(ع) مآ $\tau^{p a}$


آق-و، حسامالدآدين
ابجد + حساب ابجد

Irf.irr.I-AAA. $\dot{\text { L }}$










r. الومبـلم خراسانى

 ثناa عليك


 ستراb 118
FI (اسلامان و أبسال"

 of cir
iv). gV ( $)$ ) oblu

Dor Nمتونيا 110، 10،
 IVY.199.1Y.

 IYY سنزالدارمی



 IF.
سيرت جهلالدالدّين هينكُبرىى سيستان



 Y) شـ

 شرع و9. شر ع و ع عتل 99


Iff رازی، نجهمالدين (دأيه) راس، دنيزن



Ifq




رشيدّالدّين نضل الشّ رثم بروج ريد OF رمانس (داستانهاي عاشقانها




رودبار (ثشر) ور اور
روضات الججنات نى اوصاذ مدينّ هرات
$r \cdot \tau^{1 \wedge}$ lir or pos رومى - روما
IFY. TY ، KY. YA
ريتر، هلموت اجون

 رسالث پی


سالسلة الذهب جانمي
IV Л
 rl.r.

زك زكي وليدى،

(زُندگى نخر رازي (مـاله)
9r
 Or.rs.rI Ir ir IT.


10. خالت الـلـ
 OF AY. FI (F)
 خF. 10 خواندمير
 IV. خوزستان خرن خيام، عمر بر

دأرالضيانة (مه|نسرای) مباركـشاه در
فيروزكوه
$C^{Y A}$ ، $C^{Y Y}$, 10 مإيرة
 دانشنام

$$
\begin{aligned}
& \text { 10. ديوان هانظا }
\end{aligned}
$$

، ديوان دباعيات اوحدالدّين كرهانى
10r.10. .191


ifr

$$
\begin{aligned}
& \text { ديوان ناريابي 1F0 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ذf ذوق \&f:ذوق روقانى }
\end{aligned}
$$



YI_Y. Sje
 1.A.AV, \& Y بهر بانئ

 If

199 ،19 А, 199.190

101-101. Ir9 Jol
.18.10.1F .1r جوزجانى، منها


جهانسور - عالاعالدّين حسينٌ غورى
דهار طبع - طبايع اربع
IVV،Ar Ar
Ar
حبش
حبشى 99


حجتى، नrيد.

حرب سنجرى - تأعالدّين حرب سنبرى

Ir








تادس（ولايت） 19

تزودينى، زكريا「．

تُطبالدآين محدغوروى 10 Q0
 19． 19 قندها
Ifr توامي خوار
 or قونيه（كتابغانه）


$$
\text { كراميد } 11
$$

 كرمانى، اورحدالدين كانين




OF IT ITI IT（


Irr
ك كويرؤو، نؤأد كيان خورّه 110
 TYM．IYY．FO
كوش هوش FF
 1．A．1．V：$\%$ 1．9．．

 dDA ，IfF ifY IF．ITG MF
 ．111．11•．1．A．1•V．99．01．0．
 FF゙＿－－
 غزنهن 10
غزروةاحـ 11 غزا 11
 lyr



 IV او
فخر رازی－بارازى، فخْرالدين نخرالزمانى قزوينى، ملاعبدالثبى


فرای، ريحارد 10 $\tau^{I f}$ فر
فروزانغر، بديعالزمان 1.9 هr هr 11.

نوّها ايزدى 110 or fry



 CYY


 iv．．rq．ro．ry


عالم جان（D）：آنتاب عالم جان 1 جان Ir9，IrI Irr．AF عالم شهادت عبدالـلمي عهود
Sا，دا
عتيتّ، جلالالدّين 08، 08 عرش 09 عرفان عزرائيل ــ ملكان الموت


 （شراب
 －I．Y



تظرش دربار：ابوبكر GY GY هطارد（سياره عضين، أبوالعاه 0．عتل فعال

 YO．1A، 10．IF（ r．ra．IA（ $\varepsilon$（


 199．174．1ヶ9
CO1 عين القضاة و استادان او（يورجوانى） عنينالتضاة همدالني 119

غرستان（غرجستان） 19
غران 10

شطرج（بازى مورد علاتئ مباركششاه）HF

شتر و شاءرى دو آبار خوامه نصير الذّين طوسى ro





شr شيخ صنشان

صY．VI صبا Vو．V نسيم
119 119



｜fr．ry
صهيب بن سنان بن مالى
llr．llr

Y．14 Sbiض
$C^{Y 1}$
$C^{1 F}$
طبايع اربع (آتش و شوا
lrrir.
r．．ra irA $c^{r V} c^{r \cdot} c^{\text {riv }}$
ri 9 جارستان
ط

> IFI AA $\left(0, \mathrm{~g}\right.$ ) ${ }^{\text {b }}$
> فلغرنا 10 (مستوز)

نيل（رود）
$c^{000}$（ج）

انجّ ，السووات مطويًات بيمينه（آيه） IFF

 ｜ry هج⿰亻⿱丶⿻工二又 iv．هدايت، رضار هرات（شهر） 10





$$
\begin{aligned}
& \text { ivT.IV. T0 يوس }
\end{aligned}
$$




＂401010 101







 ifi－10A．irg． $\mathrm{c}^{\text {rf }}$

نسبالـ





（IFF）
مرورودی، وهيدالدّين ابوالنتح كمد بن


مرورود 19

Mrr Mr




irg Iry．D9 or
 lof
 of or（عقت تر هذ）
معراج
وr معراج

معزالانساب＋بريرالانساب مسزالدّين ـ－غوري، شهابالدالدين
 IIV معير ir． 11 。 01 مكّى، ابوطالب 0 ملكىالموت（غزرائيل）
 $C^{r Q, r Y}$

 جوزجانى، منهاج سرأ

 10F ．1r．11． 1.1 .1 .9 of of

IVY 199.199
 119 A．Wb لـبالثبرنج الهندى（منــوب بـ بلاهج）



f．لو
ماهملرك، دختر سلطان غياتالدين C Cor
Ir．$\Delta 0$ ．COF or．$\Delta \cdot$－sin sin Ir．

1f．
مجـعالآَداب نى معجمعالالقاب（ابنفوطى） $\tau^{r r} \cdot \tau^{r T} \cdot \tau^{r \cdot} \cdot 1 r^{r}$




isv，itraitr
عمد بن كمود سمروردى－مهروردى، وحيدالآين ابوالنتح عير بن عمود

هـخر منظولم در مهوم（مدخل منظوم فـد KY برالنجوم）


مدينه (شهر)
 مرأغى، كالدالدّين ه0
old manuscripts, one belonging to the Ayasofia Library (no. 4792) copied by As'ad b. Muhammad al-Kātib in 816 a.h., and the other to Istanbul University (no. $538 / 14$ ), dated 826 a.h. They are both available in microfilm at the Central Library of Tehran University. For the quatrains and other poems of Mubārakshăh, various published and unpublished sources, including 'Awfi's Lubāb l-albăb and Shirvanni’'s Nuzhat ul-majälis, have been used.
*
Acknowledgements. My interest in Mubārakshāh's mathnavī, the Rahīq ut-tahqüq, was first aroused while I was researching one of the most important literary devices in classical Persian Literature, called zabān-e hāl (fabulous narrative). The story of "the paper and the writing" in Ghazzāli's lhyä' and Mubārakshāh's mathnavī is an allegory which perfectly exemplifies the use of this device, and it belongs to the genre of mystical literature that developed in Persian during the Seljuq and Mongol periods, a genre which I have called dāstānhāye zabän-e hātl. Part of my study on the sources for this genre was done in the Spring of 2001 when I stayed in the city of Utrecht as a guest professor/researcher at the University of Utrecht. It was in my lectures at this university and also the University of Leiden that I first introduced the idea of this literary genre in Persian Literature. I would like to take this opportunity of thanking my friend and colleague Professor Fredrick De Jong who was my host and did everything to make my short stay pleasant, and also the Netherlands Foundation for Scientific Research (NWO) which provided the financial support. Wa'l hamdu li'Llàh.

## Nasrollah Pourjavady

which have been quoted by ${ }^{\text {cAwfin }}$. His quatrains, which were well known even during his life time, can be found in different anthologies of Persian poetry, especially in Shirvàni’s Nuzhat ul-majàlis. Mubārakshāh also composed at least two mathnavis, one of which was a history of the Ghurid kings, called the Nisbut-nama, which is lost, and the other the Rahiq ut-tahqiqg. ${ }^{3}$

Composed in the same meter as the Hadiqat ul-haqiqah of Hakīm Sanā’i of Ghazna, the Rahiq ut-tahqiq is also a didactic and mystical mathnavi, though not necessarly a Sufi one. Mubārakshāh's mathnavi consists of a number of anecdotes. However, unlike the Hadiqah, the Rahiq at-tahquq also has a frame story. In this respect, the Rahiq ut-tahqiq is somewhat similar to another of Sanā $\bar{T}$ 's mathnavīs, namely the Sair al-ibā̄d.

The frame story of Mubārakshāh's mathnavi is a fable borrowed from Abū Hāmid Muhammad Ghazzāli's Ihyā̀ ulūm ud-din ${ }^{4}$. Ghazzālī and Mubārakshāh have used this fable to illustrate the theological doctrine which claims that God alone is the real and ultimate cause of all events in the world. The main character of this fable is a seeker, a true philosopher, who is perplexed when he sees some words written on a white piece of paper. Supposing the paper itself to be the cause of this blemish, the seeker asks it why it has besmirched its face with black spots. The paper answers that it is innocent, and tells the seeker that he should put his question to the ink which is the cause of the black spots. Believing what the paper has said, the seeker goes to the ink and blames it for having stained the face of the paper. The ink's answer is no different from that of the paper. Claiming its innocence, the ink puts the blame on the pen for having brought the ink out of the ink pot and smeared it on the face of the paper. Thereupon, the seeker goes to the pen and asks why it has committed such a heinous crime. Indignantly the pen replies: "But I

[^4]am innocent. It is the hand that caused me to move." Hearing these words, the seeker goes to the hand, only to be told that the hand, too, is innocent and that he should put his question to power. The seeker then puts his question, in turn, to power, to will, and finally to knowiedge which has directed the will.

Knowledge is the most crucial stage in the seeker's journey towards the truth. It is the threshold of the spiritual domain, and the seeker, having left behind the phenomenal world, begins his journey in the world of the Soul or Spirit ('ālam-e jān) with the help of love. For Mubārakshāh, as for other Muslim Neo-Platonists, the World of the Soul more or less corresponds to the physical or phenomenal world ('älam-e shahādat). Thus, just as there are mountains, seas, and heavenly spheres in the physical world, there are high mountains and dangerous seas in the World of the Soul, as well as several heavenly spheres which in fact rule all the motions that take place in sky of the physical world. The seeker must traverse all these mountains, seas, and skies in order to reach the Hand of God which has moved the Pen and written Knowledge on the Tablet of the Heart.

Just as the seeker had questioned the pen in the physical world, he begins his investigation in the World of the Soul by asking the same question of the Pen. But the Pen cannot be moved by itself. It is the Hand of God, the All-Compelling, which has moved the Pen. So when the seeker dares to ask his question of the Hand, he is directed to ask the question from the Power of God. From here on, the seeker appoaches the presence of God and is addressed by God Himself, who reveals to him that the real cause of the writing on the piece of paper, and indeed of all events in the physical world, as well as the spiritual ones, is none other than Him. This is the very essence of divine Realization, and the Understanding of divine Unity (tawhid), hence the name rahqüq, itself a Koranic word, meaning "the pure, or heavenly, wine" of Realization (tahqīq).

This edition, the first of Mubārakshāh's mathnavī, is based on two rather

## Introduction

The Rahiq ut-tahqiq is a mystical/philosophical mathnavi composed by one of the lesser known classical Persian poets, namely Fakhruddīn Mubārakshāh b. Husain Marvirūdī (d. 602/1206). In his biography of Persian poets, the Lubābu'l-albāb, Muhammad 'Awfi mentions Mubārakshāh as one of the ministers and court officials who composed poetry. ${ }^{1}$ Among the poems of Mubārakshāh that ${ }^{\text {chawfí quotes is a long qasidah in praise of the Ghurid }}$ King Saifuddīn Muhammad b. Husain (r. 556/116-558/1163). However, Mobārakshāh spent most of his poetic life during the reign of Saifuddīn's successor, Ghīāthuddīn b. Sām (r. 558/1163-599/ 1203). Mubārakshāh is praised by 'Awfi, and by other historians, for his exceptional hospitality and for his building of a large guest house for visitors who came to Firuzkūh ${ }^{2}$, the capital of the Ghurid kings. In his guest house, he is said to have installed a large library, with all sorts of books for more educated people, and set up chess boards and backgammon for the amusement of other visitors.

As a poet, Mubārakshāh was primarily known for his quatrains, two of

1) Muhammad 'Awff, Lubabbu'l-albab. Part one. Edited by E. G. Browne and Mirza Muhammad of Qazwín. London \& Leiden 1906, pp. 125-33.
2) On Frruzküh, see the article with this title by R. N. Frye in $\mathrm{EI}^{2}$, Vol. II, p. 928 .

## RAḤĪQ UT-TAḤQĪQ

(The Pure Wine of Divine Realization)
A Mystical Mathnavī Composed in 584/1188
by
Fakhruddīn Mubārakshāh Marvirūdī

Together with his Quatrains and other Extant Poems

Edited with Notes and Introductions in
Persian and English
by
Nasrollah Pourjavady

Iran University Press
Tehran-2002



[^0]:    KNA ص. 1 (Fr Mr M

[^1]:    
    
    
    
    مرورودى و محر مانِّر را يكى انكاشته است.
    
    
    19FY M ج ج

[^2]:     B B

[^3]:    , bova //B
    

[^4]:    3) cf. Frangois de Blois, Persian Literature: A Bio-bibliograhical Survey (begun by the late C. A. Storey), London 1994, pp. 417-20.
    4) In the Kitäb at-tawhid wat-tawakkal, bayân 2.
