بنام خגلونل يكانه
























 اس=
 باتُدآ


 اعلى
 O




 (



 وبالا




 !



 است

 ا ا:













 ودر آباداست

 iرمو




 هستةهواسل


 است 70 - اودر دو جهان هير
 بتهر تشi مnنوىتهر ج كن
 شو دوا






 است Yo - مrورت هاك






 ;:بادهوربد ز زادهیز ممكنار

 كينكو ڤ؛

















 زهر• اtرث بيشتر از آب نيست به بساكه آب تن را خر اب و المسان








－A．









位













 نباتزود ازدر :هخ: شز جانز,
 سْوال


 †--

 ده: با
 -


 i:













 Y Y Y Y Y هركس TST

 داشت


























 مردمرا زامنها'ى كن








 تو سأتمى



 كل

 من هشثم هنا









 هناز










 صهد هتا اب:



 Y Yץ ا-اكر





$-12$


 المتيآآت Y Y در -


 مسروفـAس:





 م هـ
 ?



 ظلم كتـده ونادانْبود







 كد


















هأْة









 ان. .r. رواناست هاهمانمهازدشت 2وز





 او ندانست واوزهر هامذتّن نداهت



 زبادیی طرفـبزر كانْواميانشَ مالنبات ودواهى ندارد روز




 جتا
 غ:هب!:ن كَ


 دوهالماز ثهـنا انتخار مطا! و وهثهرت و وزد كی,
 ";




## - M

 هيزينـكفت
 البثهغ
 اظابارمعهت كرد





 رابراى غو اجه كفت و كمفتضوا


 هميد خواغ






-19-

 اينْيهار



 انعبام

 كّم
 رí
 خروسنزداو زرستادوهر ع بلو هداد -
 ازدرون هـج كسى، راْ:+إنْهو2
 ترج :


-Y•-


 تروتازه و شمبفالامت مثلانلان خران در حقتمتت هاكا
 هيذهابـد r









 این بزر كانْ!اردوش




-rim







 نذגواست



 فرماناو :








 هــبـ

- YT $^{\text {m }}$

هז-

 راندا














 نوودهاست



 وعكر كنار راغوارو بــت ثبكرداند .



 الوراخاهوشميكند
 1-دزدى در شـبتار :




 كار اوميكند Y
 !:شت
 (11



 بكؤىنو يسنده دار ديإ!دون.
 تو هmتمد هـ





 بروولى










 از بهداو نتو انيج-ج



حسد بردن المبر انبر ايازو نمو.دن سططان كماست اورا 1 (





 !
 رنتو بر كشث

 ها هاتْ از


 ابذ




 كار تدار ونداست r.سلمطان كغت
 !



- Y7 -



 ^A
 ولى




 ارة آ 17

 عإيد كار تو كه از جانْون
 داري بر. است


 الan

-YY -




 اهول A






 حكايْ آنصيادوكه ختودر 1 در










 دبد وهر كس بـنكينى ذرهاىكار بد كندجزاى T Tنراغو اهد دبد
- PA _








 بردعاستس




 (1) (1) روى

 Z

 ا! ا:



- Y4 -




واينمركبآ:ز! الزدست نرود .







 وادT T:







 ر-1












 اوهـلـ


 اكر بی
 رو بهر كـميرودوصح:


 س:C. كفت ب\%ا

 بهنر لزهمتـتـنـبد است








 بازو كمك
 و كاكل
 كاز بك











- Mr-
















 ندارد YY آ T-相 I- I



 - ومر باناست

زده خْبردار ميكغتّ
هایو هارى








 Tن, آَ缺 r




 !بر آنهجاز

 ا-1







 צ- بإرالها نجـتى














 rr-Yr \&
-Tר




 بـكاروروى بهلا مكاندارد



 Tr-A. كند \&T-






 ب.




-ry_







 بون بالسبان بربام بيدار می نشية:








 جانثوم راكدر بدهامع
 كردح اواست YY-

－FA
（安 ＂ ail ！ 45 ， ；اميم｜و دلر با （1）هـ

 كا， إن －位



 ג的！ و و نو او





 Q









 هالى جها






ا كردمهاسترتاتىازآن
 جامىدرابمبنو شند ك، جرن كانور سفيد ونو شبوا است
 است



 - 11


 دردلهالi














- $\mathrm{El}_{1}$




 Y Y
 تو :بن باضنر كردنـه


 آبوهن
 !انوى, الك ازغغرتورد كس كهز يباتر باشمر شـكشافز


 رغثرت بآن آن:اب هال كهت


 كيمد
- $\uparrow$ 个
 بالىزش شی











 اورا از الـادة او انست كه -





 ا T آشكارنر میشود

\&r -
























- $\varepsilon \varepsilon$ _
 ك i

 17











 را



 1
-\{0-
שُد T Tig



 نـكاه بi:


 Tآب

 ,
 !
 ازآن زالمل كرديده اله









 "; بشتر شو د






 , *و س هía i





位


_ $\mathrm{V}_{-}$













 ر ا




 و با
ا


- A $_{\text {- }}$
















تا تكا

 كرشأكوشنشانا!





وتَشادياست

















 ;تست آ آ:

 فل كه!



 كa



 علابعاіانمـاند



 شده ;ا طالبان وهة





 كاز از ا:ּ: ,



 „ر هـين. :يتّد كه


 , :
 A A


 i: int








. $\because$ -


 جواب دادن اورا
1-مردى:ر در

 ,i.

 i






 ذ 5, خداهيكر:





! !


 זף




 وik



 ; ; ; باءيماو از برایىاو بدستTرى






-

 تو : برایو غـ
 صدإواجال اورا
ا , هـتیى
 \&-درا!:-وi


 الـرورالix
 ;

 تو به كر دو لى
 1

_OB_
تابالף نهوده S.
 دل؛

號




 هـ شت او سـت كه مرا بدورس, غi花



 المت עY" از سر كت باز


 4 در نا诠


 : حـ
 رو شن است גیF
 ك5: او ( در
隹 و) 4. ـو
 ;

ا-



 بدارو




 r
 , *
 , ol


 زبیانی بإبالال اززغ ا اi
 بذ

$-\Delta A_{-}$
صلىالله عليه و آله و سلم


 استع-اوباذ :أدشاهاست واز جهالى



 يادميمك:











 هـقمعهازاسـت كززرانمردشده ظاهرمث نورانهودرو نث تار يك|ست
-0?
 ع تار :بك, زإبل^يـكـ دد



 هراكه كان درز





 ك 5









إنْتومنادانْ
 را بسهر, عورى در نظا A




 اونميغثهم و


 (


 اهتنا عداود بكو !


 شمز نی!!
 1

 !ا

 سـ:א
 كرد.است רr


 نهود_r_! !


 اوار اس او
 شهود


 مور نی -:


- マY-

وراضّى شد .

1,

俻




 ;ادر ميان إن ج-هيتام

 را «ـAادم




 -
 رابذو نهودو خوىزيشت


 اطلمسا-س ازі活
 io
 تهبلى با فروغ وآ آرش . شمده بود











 ومو جو




 كa هגa ازدانـتن آنعاهزى


1-










 و
 (15

18
 ك, 5د







 او هــ


 بكورىدشهنانیبالآى




院


-77.
 **اناس


 ميمك:

 شدهدر بنلد



 ا! الراهز أ(


 אهرت


* عيرو أبهر ج مادرت!بروى
 ا

-7Y -












 عليمن غو اهـدود و"نْ

 ! (
 1



- $\mathbf{q u}_{\text {- }}$



 كا ,



 مينكا


 غi اهند

 . !





-72-


 ور فُقن آ آنحضرت بهيادتاو










 " ـُدهانـاواز
 ا!
 ششه بڭد


 ا 1
- $\boldsymbol{Y}+-$

 أهوتُرا از غو ددورو أهود





 از بهمار:

 وت大 وت



 قي


 خور ا!بروىاونهاده سرو

-Y)






على| (1)
 !ود








 خواهد بورد




 (1) بعنى اكر يتبنث :يشثّر :بد بربالاى هوا داه ميرنت
:الك نبهت ودر بيرون



















 غلق ك, - ا اشارهبا ب٪ 1

6.
㢄


 ثقيانض

 ويذايرا آثمى آمد



 شوى -هتهو تّ








-YE_









دءآكردن ! !
隹

 -

 راباila


نازل و !:ست= نود
هفت آنیجوذه ودجور



-Y7
هَعْ دجوع بلاستان آن كمهير
1



 ولى تانیهاى (مالى هi




 نسكردهامرازغ



 ثادر



-VY_
 شَ

 از نو جوان ك,





اينr| ايه فإبدهدارد
 خوأهى كمن
 دل

 و!ر كـ بتو


 آن ايناست كa
 ور

-YA.


 شاولا خو Aماميروة Aر!
 است وشنشم:اكمص
 A
 رباطنه
 و بور دهؤز است ا-ست ميكردد \&







 (1
 *

轵 (
 : ( هـ

 ; نـهـهاز من :الفسیلـ, © 2, 2
 ! اعها




 غيابءیا! مبحّى





 بود كها كر:





 _ R R
 "و :А, 1



 مبشوبه باذند كانى باويديد|ميـنيد
-A)







 , ر! كم








 كه نیهت




-AY-

 انقظار میی







- دادهو هャ:بن اسمو
 (






的




-Ar_
 آدر !!






 داثتهبانَ باریثيك



 ازاين هی-
 بامنك.






 اورا!:










 ع 7 - 7 -









-AD.









 آطارعز
 هـ









 هرا تا وتم داشتندكارهامبيمه بإبد نمكردند
-ヘて_
 نيستو!






 هودو تارى !يش ن:-ت


 دو نظارi, i il اهـ



 ذيستى, لالست النزونتز الست




 در (!


 Aتو آن نشوى• ب-




 í


 را:باددهم







- An


 زبادیى دار
 رسمتىا-ت
 T T $T$












 ر فتّن صولى


-A․

 زم





 او اوت











 درد كان كֹشدو


 :هدان 4 A


 Y 7












 (


 Y

 از صدهبت

 مرسمت= غرمود









 رد كردهاست




 إين;
 צז- ایننمT
-47.
 كَ اورابرغ



 ك:













 كa



لا

 ك, دره بو 5 كه باع









 مىافتند (




 ز!




- 28

 ק ضودرا نوز بادو











 ~ُحرو

 ii







سؤ ألمردن صو

 "



 -Y ${ }^{11}$ هارار i A










-97.
 و مـتニニ



 .
 كنبيـ؛





 رسر كا,
 مياندازد !!
 Аيغْواست






 و! !







 - .



 1-ـهو نی كفت



 او إه


$-91$
جهء: بزر ك



 بـاكرده:بود 1





 غز الى











-11.
 حيز ى نتوالم الـر دن






 اسباب
 كفتترك غشههاك كرديده
 اهـ كارور إبور




 بدزدد اينغ

 :ود
-1.0.
كرديد 14-خباط توت اورا




 رانك,

 ك, ك -imana

 يالثت درزى

 فور|'





 كزد








 :نهاناست

 آغر بيأر بر لبك


## خها







 هُ انزرسيد دادةشْود رابربادداد :

| "


 هز هاو بال (1)


 ب:


،
ثهل در تسطي
! 1 ! 1 T
 ز باز,


 (1) i据 كه نانة اوا

- 1.F -







 1



 باقىبدارد ـيه|



جهوابـ دادن فاضم صو فيرا








$-1.2=$






 شو دبـبـر2 .
حكايتزن باشو هر وـاجر ای ايهان
 نهـيكنى










 بهراتسبهتراستا

-1.0n







 .















$-1 \cdot 2$









 كن:


 ازهساستو ír
 '،




 Y
 ومیيررد آ'تش هيدهند •











 ازسْتى




 هـالمت ثهـكند

-1. $\lambda_{-}$



 iو نويدى
 Y





 أينَ
 ,

Lag وا
 جهمر كو

 - 1

$-1.9-$



 او Tا











 بمان انجط

 رمسورهو




ميهاز


 ازهددو دهار بالمـت







组










-HI






 شو ند و و!







 وه و - oy
 1

 ههداونـ شنواوداننااست
$-117-$
كردى í






 خیال


 Y _ iفار آث
 :
 آ بندiتو است - خ:

 1 دإدن وتايمبدون

-NTH
رس:يه كه "








 شادى دو:و (شَ





 برد بود ب:غْرَ






- IIt.







 T T

 بالز ب-











$-110-$
آكا.


 5:

 *


 با


 5




和 بالXاست


ثه ه




 زيانیدار i

 2.









 انسان
 كا


- MV_
 ^A






 دز دانه هі.




 -
 Y كهג
 دبی, كه


-11A-
افسانهس, اتى نبودنى جا


 الىمنماءألحق ایى







 T T T Aسها

 - 1




 خرو بردمرا زنود دراهمى كمتند
 IV



 T T T T ألار T T آرادر خـ二三





 ínor oy
 ，
位 T－ T $_{\text {－}}$





 وغو دراهون





وصمرّ هضرتنوح آينهزوحنو


 كو •ها كذشت






 مبلغى

سغخانانور!

 Ti Tid 5


 شـك +
 هردار


 ك



 ,










-IH_
 Aوبتض











 روان , كـانی
 !-س,
 ـاملز
 و
 هم هو دار ست او T اسراراست و همسرىیاست كه ك

مااست ذ! اناالحت كغتِ وسغن

















 ز زد



-ME_
كرديه


كردیمیع
والتمشتن هريدازو نُــاقشيخوبر سيلـن ازهردم و نشاندادنايشان كها







 بازلا









 اكر جهاو

 iגاردهم T';











 *
 نور نور نور نور (الستبى
 خوشو,




 !ود












 Ti T $T$




 كر كس:


- MY_













 ندارىومتل

 نابلعكه ميكو يداى كس.



 مذاب بو

-MY_

 محروم كرد كَ لمب بخا:居「ن






 خدار ;-




 ترسز

 A A






 ولى


 نوحترارداد . iام
 الرز















 ود و كلمتـدارد كل كه هـانو مشه هز بشناسو بـا! الــت ك


隹

 "



 وهr


-ITI-









 تشدهو! در





 زنىتاناك شوداز عين در بابيشَه هالسر برميآورد


 1-بـممشنن باسم|ست كالفشآنهذفشد.



 بازى Tنرإرورشدادهرد كسميمكند














 ! ها ازهد


-IFT-










 است هترموده ووداد جالرى هار هيسازد


 برداش:های،


 نهتانى i

-ipz.

 **

 ه




 هو دبلى

 17 Y Y آ-و



 كو مون




-ITO.
 :ود ع צ - بعهازا!



 : اروك.
 مادر T: :ر هودند.














-179-

 *و i飞 7 -


 در آمبدبدهر
 :











 ا-


-IMY


 إ آ- T-

 از الهتدو د تراستو از



 í









 ابلهاі位 وi ونولى

-IFA_
زبر كیى بهنز لهُدامبردناست ومة


















 اT امدهودر بهن $T$




-1F4-


 ا"













 -





-14.-









 دار نه
 بود


 لـن








-1E1
ميشُ . .-يـكماز





 كهطور وهوسى







 !بده مرلمان!






$-1 \& Y$
ك, دiد r- ولى



















仿


-18T-









و ونجاداين هاكدان كهبا










 ازه




$-15 \varepsilon$












خ大ى:


 -









$-180$.
唔 ； مد د د，䖝 شٌ و او ！
位




 A ا
 را را ك كاء ：




 كهمن كس



 !راى


 -



亿 7 :








稀








 -


 كه艹 و =l






 وبينى بلز كـا نها كناهوستم است
$-12 A-$
كرنت • -




 i: Yo
 كردن دوانيس.






 : بس位 همالهه كن كردن ولى جا وموت



$-154$.
 هدالت هییت
 غ باى i:

 Sر 5واب ازil





 - 2". .




 برواi




 كه




 ور 111 ازيُ
 ر همإنيت , -


 - 117 دار ك
 (




 ף
-101_








ايثان را
 دو ! ז - و!! ع
 - 7




 ا



-101-








 الآ-آم همون

 -


 خو خرا



 1
 الـكمى هتد









انلى انی




 Aوعهد*:





 ونهز


-102.



 در:

 مبان
 كمغهد


萑



 هستى ترهم
 . $Y$.



ردهوىیزيlos -





 و

 ك (1Aر: ك
 كلم
 -

 : 1 بند كان
-107.
i





- r







 كهدر T T





 ,

$-10 Y-$
r




 '


 تن بآ آن ر:-



 در غـ
 كهور عردن راكم.ان نك است •
居 $T$


-10A.






 (







共 id






- 101. 

俍



 : :بابانْ


 Sشود يدر ر : ـالي


 بدان كه هـا دس:جات غ:ال
 مــاه نهو ر !



-17.-

 مة:بل كی






 ا:باه إينوض



 ماده شیسازد آن, הت


 (



 VQ هـ اول ; ب
 است i:







 ايشان
1

 ر دانش -

-H7 -


 بزنم + 1 _T T اـي
 I

















$-175$
رامتصهداك,






 ro - مأمور !













 iy


 (5) \%行



 ,






 وشاهגشوى




9:1:
 ز華

仿
 فطط גوست

 ز抓 A
 د －Vrd！


 ：و2 ـرَ

 هשَ لنمتتأرب

- 179


 ii دإK, د! د位
 . 15 .
 خودميكشید و
 أه
 هاراز إن كثش



 ها هو §




















 الهى با سيراب هيشود


 ه-9 وتمهرتهب كرد

$-17 A$


 هشرو هش
 تادر شٌاهو وار در كلـنجانْ




 ا-إن






 كس ز


 Y Y
-179-








 A, Aر






 بیدا||
 :و2
 اورا:باa عرُ غاستولى

$-1 Y .$.
بين با!








 دو بهه باراهز غود بو دند واز
 نرزنداiثش بودو! -بريان جناناو بtتْتاز
 از جنسْ


 كنגاشت درس نجو هاضْرم:شْA

-IVI.



 Y Y



隹
 آخور میمرى آ












-IYY_
 عز
 رشهوز صهـهزارزi



 1
 معر



 A بو2
 بود بود
 كاز


-IYT-
Tآملت : آ

 ا



 هاره هيـتـ
 ك هون سيـابدر جلواوم:ارذذ !!

 :اءْ







 1 1 - و!
-1Y2.



 اززيادى
 كند
 تا تاه تابان كرد




 5هزهرد بيها









- IYO
















 از از


㢈
 كنبابش مرا دارد •
- 179
 كرد ردرداه دبداراوازدستداد



 ميدهد كهدهندرو!ر
 ع

 حا












-IYV_


, ا





 i



 ك, انت كغ









-IVA-












 !

 T T $T$



 i:-زاسراد الهى ظاهر مبكـدد
-1Yq






 الوران,


 كa بص.

 هداو ;-



 هُ هز نى ميانْ بـرد ع

1



- 1A. -


 بإيددلرا ابسوى كسسی




 ضه دنها اع-






 كر2
 تابيمه .




- $|1|$ -

آن הرنi
 تغيهر كرد ولى









 id و ic




 ;




- IAY_
*     * 








 واءنشّش











1

 الطامت كند نهدارا اماءت كرده .

- \ar_

شو رشيه


 مردهو هدنوناست




 لـرد كم همهد

 r-



 A.


 ;




 ا- ا-وتو!




 TT T T קرميْود!! •
仿 =
 این آب غضر است



1


 استمسطع كه از بلورساغ:ه، مده .

- No.
,
إنْ







 Tا Tن كـ! ! !













-1A7








度

 ورك ك

 !ودى


 بانودبرد •
 كرد كانهالى شْهردهو : هـ اتى




"

 :ودتار بهاز




 iنوتا!

 نهوتهت!




 را! كردى Sa اشماكى
- 1 人








 KT.




 منلا اونشو اهدبود




 دارد


-111.

 ا








 هن بسرأ |نسوس










 رلـ


 خ

 - Ta in





 ازدلا "إوشيدهشد - 1

 را ر S


-بى رعّت !ودند
-191-
وز يماهى
 وا ا:








 هـ:زهالى نالدرى

 Aحتر ماهت وili
































$-197-$






 مثهده





 1 زلمدانيه شاه|متغرار بان:的


ا ا اشارْ بآبه

 نزد برد
$-142$
 در هالمعلوىاست


















 ربجلl ول


$-190$.
















 ساغر أزهـهـت
 هيرتا il




-197.


 اشار هاشماه دو نـههیهـ












 !

 در نظر شي
 1
 باربعن دينارا وزوجنسل دتو ينا ابيضبن ... الغ
$-194$




 ميא:يرى!

 امرمثل هامشب


左


 T T


 A- A.


-14 1







 A1 ג9
 اع:هادix

 دوت كز كه ازیتو كور 'تراست

 كردهף-م, -
 -

$-199$.
 د! هرا

范 از آستا

 -
















- $\boldsymbol{\gamma} \cdot \boldsymbol{-}$














 نهاند Y

 است
 الهت

 البهازا آن ثيبه باز هعير يم













据



 ك




-Y.Y_





 :رناس:ه!ى ! =

 آ آنیو اجه كه بر Tو









 إستوإْنْ

-T.T-







 ابليس, ارواز $T$ نبكميزد. هـها يتا

 1-





 *يهاكرد

 الى اT

-Y.\&_

 ك, كتا
 ITA )
宽
 بان 1-
 التججا فئى دأزالغرو




 وهر جه از از ازدرون-








 T T





 نَ






 - خو بان راi







-7.7-
















وفت وداع وصصيت خودرا










 - $T$


 أكالمهكم:يه 10-10


 استوغ:برت اودرمورد هاشت ديوهمه|شتُتود كوى








 تلمهمهروف نبودودر بـالى دور الil

-Y. A.
افتاد (
 "A - و بدميC:

 E E F
 ", تسب:عِ غَهاو ;


 - \& ا山 i
 ا ديـهـإى

 داشثن را:in
 رT T T اTil


 درججالى بيمتن


 رفتى






 كهبسى آنتهانى :نهانیىدز!









هجيز همخود











 صورت كو :اكونو نةثوونـكار


 ا11 دهانتْ
 كن


1 ا
 امروز تم ينجتش مدذان نبوديم

- YII -








 آوردهإم

 شككر كذار ميكردد واكرمورت مبلمتباشدصها بر و بردبار ميشود -Y7 مورتز -

 مثخزينه














 مهمهاراست







 درهةابلن






- YIT -







 ا-بالاغ




 -




 زنابهواي:رواز





 راقبلادر غنmت



 از آ آكهه بدام|
㖕 Y Y Y بَكيستَ











- F10-
 بينديشد


 از او سؤال كر دى هيع ندادى











 هَيزى بدست نهيآ ورد




- (1) - من مست منكم نبا هز• امثال است


## - Y17-



 خواهنده بك نغ

 صف:مبتلا, انإِستاد
 صورت



 Q苗.







 رسبد وب-

- MIV -

 ثلشه"مبر !








 آمدو خْشتهار الزبس كودك برداشت v.تادست بـكودلغزد كودك بر ناسرته
 هـكو نهار إس خو





 T T $T$ *تمالد!! VV-iv

- ! ! 1 -

 وليعتل كو؟. צ-


 ;هازاينباسهتمنهاز كوسهبابا بندو تارمو نی كهدارداز إينغ داردهماز جدالدر ؛!










 بدست آريّاز آن ايهن بغو ابوغ



- M1 -







بآشرت اردد .








 Aيكرد


 ايستاد كى كنيد
 (1) ينى دوعريمندكه مر كز مير المبْو ند يكى طالب علم وبكى طالبد نيا









 زدهاى!: Yז-







 صبود





Y- Y







 ونةطT:ش


 كهتر!



 الYا يكهـاك كم نهانى


 سلبد ومعطر استا .
 درميآورد






 كرіت





隹


 !




- YYT -
 اينه|معهاز ياد ذقيهرفته بود



 هردو لر فـ بهج










 ك 5






 شدن متحمود است

 ازآننروانه حينشـدند


 حلقخودرا آماده نمودند

 صود تىياند بإي طالب هعنى شل











-YYO-
 اههامهدتا كا








 - •
 كثتندارد



 ميـكهتند
 JT- Y
 .

- YY母 -








 باقىماندن آن جهسدرو حانى| هر تبهازهيان نرود


 بود SهT T:



 يآآنتابطلمو كرد







 و iا












 ڤقطآباست
 اورا



- YYA -

بيداكرد







اضلهالالهـكيف ترشدها ياعانذل الهاشثقين دع فئة







 ;








- YY -















 ازبغ:هُ Ti












 نور كو اتامدروغيومج است كهبسيدرازاست









 هضهونانالظنلا يغنى شرقَبازماندهاى




به












 إعدازشڤ


 ديد . .



 (1) وباذى،كند وماورا نكهدارى مبكنيم

- YYY -





 شبهادروةت






 نهو اهى كرد






 اولا

- YTT -







 كـيتورا اباين كاروادارميكندهمز




 هنصوبىداشت









- YHz -












درهای يا يك سر ای است




 باشمااست دوك نميـكنمو1ين شميتبكوس هن نميرود ;اكُردزمانودوران








 T Tر T





 ولىدر ايْنجاكو كُ




 بناكامى ميتازاو جهدامهدهاست








 دربيان سبب تاخير دراجابت دعاي هوْمن از حضرت عزت

 نالميكند تادودخلوهشبآسهانبرد بالاى ستغفT
 توتغنر عوزارى بنهت





 وشوشدارمازا!ينك درلا ! شينته شورد ميـكند آوازند بشفّسمياندازند


 و تتوكه :ـكــن هنالى باشد .

- YFA -







 بـُهر مصر در طلا






 ازديدنمصر بششت كرمميريداكرد







- YFA -





ا-دراين|نديشهميان كو جه ر نـتاو باينـهيالبهر طارفـدوىميآورد
 كهئواه r-














仿 (1)



بيرون Tمدی؟ Y Y Y Y


























 آتشبراى خلميل كلوس




 كr
 فستهاوملمولمیشوى



竍

 í il







 دروغن بـكريز تادردت|شتباه نـكندودرمانشغانس كردد .
 1 - 1

















- Yモr




 تو كلزارويمشخودمخار بودم
1-1
 والىاكرمضّبر بمكس بود كهاو بهن بيتابودوهنازديدن نود كود بودم ع-

 داده عشَل هم ميدهمد .
باز

 ورا







- ri\& -

 كنّد رلى























 T $T$





















كرiّت
قرارميدهد













 . كدام علفنتُو او نمو كدام
 اين بود كادورميان Tنهااست واز






- YEV -

 بلي صورتشىدر بيرونومه:يش دراندروناست




范







 درسراو هو انى جیزهوايى تو كذاشتهاستا





- Y\&





 منـبجانست

 معر جهم آم آند



 § Y




 |يهـا انمكرد


- Y\&ター
 رياست كرديدمبلاغودشإسيرشدهإميت

 كنو هندى




قصهْ زن جوحى (1) وعشوه دادن او وحيله در صناووقور دا نو
1-1 هو










 (1) بوسي نام مسنر: مسرد فنى است












的
 اولينظظلمواو لينّ








- Yol-
 !

 شود
 انتادهو إست ك بائى

















- YOY -





 روحاو مععدودر







 است ح






 كمكرد: مؤمن استكى مواره بو بايى او ست
- Yor -


 Y r



 وهمبشهدر:زلزلزواضطراباست亿 1


آمكن نإِ قاضي ميان بازار و خر يدارى مرّ صندوت را از ججو







 rr
- Yos -










 ظالـتراست (r)





 הازإن



بيكّ اذاهٌ ( (r)
-YOD-
Y- Yوفرمودهر كس منمولا





 شُك, كذارند ג- آرى




 استو نطتاT دم|زيرتو نفساواست
 عـعرموردشكر كذارى بابيد عـكس آنهـديث (1) راعهل كردو بايم فغت


















 |r امسالديـكرتماركردنباتو نو :تمن نيست برو باديكىى بازي كن ودستاز







 -....
















 अ














- بان بجوى

در بإن نوازش واحتر ام شاه خيْن شاهز ادهُ غريبرا













 كرمتراست


- YOq -










 1) جين








 است Y Y اكَ بيوضى وآثكار نغهواهدشل














 و كغنزشر او ازادبب بِروناست

مهثل ليست ولىدرمتسسوسات بهتراز أينمثالى نبود .

 وتينى بلدورسبدن از الظرشاه

 ابن همازT Tندر باواينممماهىاست










 آ ا ا ا
 بالهيان مى بينه
 ميعشيـد Y Y Y




 كلستان رابروى خأود بستهإم





- Yr ازنك
 اززن
 گ7

 است كهازاو بـكوث ميرسد

 مكس شادمى شامدها







 اولنسورةو المنجم
 (1) (1)




جq-7q








 §




















 ولى

 رسيده كه ايهمان ماية غم امـت










 كوشت وبوستششدند رi

- Y70 -
ميسكمه
 عاريه YQ-




竲










居




 ضروشوغوها تيرهميسازند!
















 ميرويم















 - IYE









- Y TA -

 دراندرون وهودالستفنا:












 نور „اك بديدةٌ
 و هجودشامزادهTن دردمنهـكسشه







 هـجازانثاده
 2









 - نعـت ميككند

 - 1


1











 كاTنمكلر الدو بيشهاى بيندازد





















 كارهاةامر نبودهعاعهزو



 دراولو همدر Tآرعجزغ

 جایى دارد .



 بدون معرك ومان نمى بكُو نه بربا ماند .

- YYY -








 منبآن طغل مدلمك


 را بيواسطهیرورند||


 اقبالهسته5




 وارد YY- بابد دررفع Tندشثن||متياط كنى لذ| نمرودهر طفلى كa هتولد

ميشد|وراميكشت ماندو in




 با بانجهتاست كهA
 است • ب-ا Sر دهل:



 فر اهمشمددر ج:ع

ر جوع بقصه شا هاز اده




 1





- YY\& -


 متقولاست Y خلقو همماتم كير ندهاسـت

 ولى ردوست بمونه:


 از-هُرت كارسماز بدسـتآورد

 داهـت كهباجانودلT آنهاراتر بيت كرده بود


 كم

 تامن كاملى



- rvo -



 كو














 (1) را T T T T


 شيطلانى
 هيالز ششتصم Tه



 كرد هيمشينم
















(5)


 ا ككر
 كار :

 ו

 هـ
 ك ©

 بآن

 ( "
 كم عیصود




 هـ نـو

































- YYA -













 هـالى استاد















 6وا ندند كان معترم مهرمد
ock اكمك










 ا ا است اهـ


 ,





 إ"

 ابنجا, , كا - كا ب ;i"







