
(شرح گلستان سعلى)

تأليف
سراج الد ين على خان آرزو شاهجهان آبادى

بـ تصحتح
دكتر مهر نور محمد خان


مركز تحقيقات فارسى ايران و پاكستان ، اسالام آباد irvo

## 

نـ،
(شرح گلستان سعدى)

تأليف
سراج الدين على خان آرزو شٌاهجهان آبادى

به تصحيح
دكتر مهر نور محمد خان
vipictis
Cenerai libsary
Temiran Unlversily

مركز تحقيقات نارسى ايران و ها كستان ، اسلام آباد
arva
4. $4 \mathrm{q}^{2}$ 3

انتشارات مركز تحقيقات فارسى ايرانو ياكستان

شمارهٔرديف

lor

تأسيس بر مبناى موانقتنامئ مورخ آبان ماه • اro مصوب دولتين ايران و باكستاذ.

PK 6489

- 512566
$z 52$
C. 2

شناسنامئ كتاب


حت هابٍ برای مركز تحقيقات نارسي ايران و باكستان ، اسطلام آباد سحفوظ است.

> نهرست مطالب

$$
\begin{aligned}
& \text { متن خيابان گُلستان } \\
& \text { باب اول - در سيرت بادشاشامانا } \\
& \text { باب دوم - در انخلاق دريشان } \\
& \text { باب سوم - در نفيلت تناعت } \\
& \text { باب خهارم - در نوايد خاسشى (وسخن) } \\
& \text { باب بنجّم - در مشتد و جوانى } \\
& \text { باب ششم - در ضصفض و يرى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { باب هـشتم - در آداب صحبت (رحكمت) } \\
& \text { نهرستاعاعلام }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4انيا } r
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { از اع اعلام و عبارات عرات مربى و اشمطار نارسمى }
\end{aligned}
$$

## سخن مدير

 (كلستان سغندي)







و حكايات آن ، موجب دلبستكى مردمان با با اين آثار است.





 نكات ، مانع استفاده از آلن نوشُته نشودا



"شيخ قدس سره " نام مى برد.







 ارزش اين اثر انزوده است.







واما ماينفع الناس فيمكث فى الارض '
مى يذيرد و سيراب مى شُود.






طراوت، تركل ،زنده دلى و ثـادابى را به أرمغان مى آورده است.











 رسّدى، نيز استفاده كرده است.علاوه بر اين ضمن استفار الاناده از دو شُرح نور الله








 نبودها است .







آن را نيز سودمند می سازي مازد.








ا-حياء ميراث مشترك دو كشور بزرگِ ايران و يا كستان خواهانم.
على ذو علم
سريرست مركز

آبان Irvo هـش / نوامبر 1999 م
( - ا- اI |rgr M كاك











 آدزد غزلى ديكر را نيز از نظلر مير غلام على احسن كوالياري كذرانيد كه مطالمش
اين است :









 كزيد.


[^0]























 به مناسبت وفات آرزدر تطع الى سرود .

 (.3-3 1159 )

تألينات آرنز را مى توان بـ مرضوعات زير دسته بنـي كرد :







 مهر


نوعى است.










> منصرب كرد .



 كسب متام هنت صدى رخطاب استعداد خان نايل آمد (1) و عـالمى با نامش بها به صد آرند

متوجه (r)

 الا IVF./








## 










سرق دادند (r) .
اشـعـار اردوى خان آرذو بـ صـودت يراكنده در تذكرى ما وجـود دارد و ديوانى تلوين
نكرده بود .
















خِبابن كلستان







عشت روذى كى به ما خلعت مـودا بخشُيد


$$
\text { تيامتم به سر آوردهاى } \quad \text { آس مُردن }
$$

دكر ز جان هن ای آسهان جه مى غواهى

متسبب از سنت جانى ، نى دلم تنها شكست
شيشُ را كردن ، سبو را دست ، خم را ها شكست (f)

شعر اردو : خان آرنّ مانند اغلب سغنودان معاصر خود به هر دو زبان فارسى و اردر










توافق و اشتراك زبانهاى فارسى و.هندى (1)الظهار نتظر كرده است .











 هعانى و بيان و صرف و نتحو :











خيابان كلستان







 غودها است (F).





 است(F).








$$
\text { .II • . . } 1
$$

. 11 . . . . ا
度

يهستى و سه متدمه













 رسانيد ر فن نتد سغن را بـ با كـال رسانيد.









بيتـت و دو
معرفت با شُعر نارسى بـ نظر نمى آمد . بارجودى كد در علم بديع كد تابع بلاغت است






 دهلى بد صصرت هاب سنكى به طبع رسيده است الوت





 نشده اند ، الانقير آرند (r)











 رسيده است (I).





سراج وهاج :رساله ايست منتصر در نتد شرههاى منسران كه در مـود بيت نير
. حانظ شيرازی نوشتد اند

 وجود دارد .
تذكره نويسى :










شـايان ذكر است كه در اين مناتشا

حت تألبف امام بخشش صهبايى بد وجود آمد (II.


 اعتراضات منير را ردٌ ساختخه است .









دست نيست .
برعكس هزين ، خان آرزو در تنبيه الغانلين بجهاى هجا و بدكويى مستتاند تلم بد دست



## خواهد آمد.










 كتابخاند ها رجرد دارد .
د- شرح كل كشـتى : در شرح مثنوى مير جبات در فن كُشتى است كـ آرند





 ديباجه ماي آرنز را نتل كرده است (r)

ا- ا- به نتل از دايرة المعارن اسلامبه اردو ، ص 50 .


بيست و شـش خـبابان كلستان














 كتابغاند هاى دنيا معفوظ استا




الل - خيابان كلستـان : تألين مصود بهث كد ذكر آن بطور جداكانا







 . نداشته اند








> بست (Y).


 خشم بستد تبول نكردد است


> و يك بإ سنكى به شرح زير صورت كرنته است .
 ينجم رجب .


خيابان كلستان : كلستان سعدى نزد مردم شُبه تارن هاكستان و هند مهتمترين






بـ طود تععيه مى سرايد :

-1114 -
از از تى تاريخ تاطبع تو كردد تر دماغ




 تُحرير را در نَوشَتْ (T)




 هرداختد است و اغلاط ونارساييهاى آنها را با ذكر شواهد و استناد از فرهنكنا نشـان


















 ر را عهله دار بودا است تشكر می كـم


 خواستارم . واللد ولى التوفيق .
دكتر مهر نور محمد خان

خيابان كلستان


$$
\text { تاريخ كتابت ناخوانا ، \& } 1 \text { برگ . }
$$


اسلام آباد ششار: YYYY بدون تاريخ كتابت ، در صفعه .





















## 









حسب الاهر اء دوان . نظم مر









## \{شرح لغات ديباحهـ












هنانكه در برستان نرمايد : بيت :
كـ ملكش قديم است و ذاتش غنى
ــر او را رسلد كبيا ر

 كتب ديكر نوشتهام






متدمه مؤلف

> (11). الاولى

الما بعد مى كويد بمى سواد مكتب كتـتكو، سراج الدّين على خان آرزو كه سى سال
يِيش از اين موافق سنة اين تطعه :
نغس ايى كز گرميش روسّن شود ول هون جراغ
از يى تاريغ ، تا طبع تو كردد تر دماغ
بلبل الهام را ديلم كه صع از ذوف خِراند
كز , شخابانِ كلستان ه هبين , كل نوه آرند

$$
1119=1.9-1 r r o
$$











$$
\begin{aligned}
& \text { سيه سنهل اوست • بيت : }
\end{aligned}
$$

[^1]نظر بد متام اقوى است : باري















 و اين نهايت غرابت وارد ،

 حل اللفات حرير سطبر و دَد






















بر عركس بود





 عام أست .



اوتات.



1- سورة علق (19):19).




































 زيدْ عدل .

بركزيدکى حاصل است .

فرهانبردار از منهب نتل كرده اند





عَلي




 آنَشضرت صلى اللد عليه وسلم به مرتضى على رضى الله عنـ در اغلاص و وبع كردى از
.1



بيناليع الموده ، بلد اول . ص 1A.



















- نوشته ام


كويند الأوراه مثدة الكحّنُ .
توله : صيت ، به معنى آوازه ه الاورا






دلالت دارد بر آن و بر تتدير معنى متاسم تسـم النار صصوت نى كيرد هعر به تكلف - بسيار







 او علي السلام و لنظ „ـل















 ش شيعى است شبعى ام ام

 معدنيات بمى امتزاج آب نباشند










> هر طرف آوازه فتع يابد.













## خيابان كلستان







مازند



```
                                    است
```

```
                                    است
```









تنصيل اين در سراج اللغت مرتوم است .

دعانيه است و بعضى از شارحان خبيد ينداشته اند .



* 1



-r





 صصيع سنى اولّ باثد .










است و در ابنجا بد كسر بايد غواند تا قانيه ، غالب ، ثواند بود .


 تهِّنِ بود
هر كه مزردوِ خرد بخردرد بغَريد








بر تست باس غاطر بيهعاركان غخلت

در بعضى نسـخ مصرع اورل هنَين است :
بر تست باس خاطر بيباركان و شكر




















خبابان كُستان
 بد معنى اندوه است



> و لطيغه ، لهو و لعب بيش نبود .








خالصـ • بس به معنى عتل مبازا باشد .





 اينكه بد كسر نا شهرت دارد خطاست




 فاضل بدان تصريع نودد.

[^2]
















كنته اينجا معنى ثانى مراد است

هسر را بالا آودده.



 * "إِنديده آيد


 است . خسرو كَيد :

خبايان كلستان






 طريق مباز بـ معنى تلب آمهر .




 مسارن در آب ريد .

 ترله : تطاول ، دوراز دستى ، كنابيا از از الم و تعلى .






.





$$
\begin{aligned}
& \text { نتامـ كـيد : }
\end{aligned}
$$






















 (








درختى كد اكنون كرنته است باى

تعالى.
توله : عَزّنصرٌ (V) • يعنى غالب باد نتع و و نصرت ار












كتته اند كي هر روز تاثير سه نصل دارد .















 نصاب و كلام اكاير ديكر بسيار واتع شده اس است
















## باب اوكل - در سيرت پادشاهان

## حكايت (1)

بادشاهمى را شنيدم بكشتن اسيرى - الغ،





 خطا خراست .











يعنى شاهدم ليكن از كنعان نيستم كـ اخوان به عداوت سن كـر بثدند .


توله : شاط ، بعغى هالال .

توله : غرض : تنشى استى ، يعنى غرض تر تصنين كتاب

























بيت شنصى را خواند :








صحيع باشد

## (Y) هكايت

- يكى را ازملوك خراسان ... الغ






حكايت (F)

ملكزاده الى را شنيدم ... الغ،




 باشد ، معنى اين بيت هانظ شيرازى تدس سرا دروست نمى شود :

خيابان كلميتان









حضور او نبك باشد





هنين فعل بد خلاف آنجه استاد ابو طالب كليم كنته :








استعسال كند. هينانكه ثاعر گريد : مصرع
در حضرت كغرستان بتخاناند هينين بايد
 فرهوده اند و مآل اين هر در واهد است

توله : دروغ مصلحت آميز ، روزى در مبلس بثدكى تُستـد بودم عزيزى درآمه و ايت بيت شنصم را خراند :






 صحيع باشد

## (Y) حكايت

، يكى را ازملوك خراسـان ... الغ




 مرده اطلاق مى يابد . در اين صوت كيت كنايد از مرده خواهد بود .
حكايت (w)

ملكزاده ايى را شُنيدم .... الغ،




 باشل ، معنى اين بيت حانظ شيرازى تدس سره در درست نى شود :

## خيابان كلستان

YF










حضور او نيك باشد

عنو كندكان از از مردم و دوست مى دارين الرد حق تعالى نيكان را را












در حضرت كغرستان بتخانه هِين باني بايد


$$
\begin{aligned}
& \text { فرموده اند و مآل اهن هر دو واهد است }
\end{aligned}
$$

YV





















 طغرا كويد :






خيابان كلستان







 او تعالى در آن ديد ا





 لغت مرقوم أست






 كيره شعرده اند






## (F) حكايت

- طاينه دزدان ... الخ ،

قوله : منند ، يعنى بانى در آمدان آمد.
 قوله : مكايد ،جبع مكيده بـ مع بنى بد سكاليلن



 خالى از تكلن نيست .



 و هم شيخ نرمايد :


 بإى يبش آمده است و بـ بـ ديوار
 معنى استقامت نيز استنامت دارد




 نيز آمده است . بنانكه يكى از شُعرا كيد :




هثانكه عرفى گويد :


اكر نه لازمد ذات دشـنت بردى بـ بكر نيز نمادى هداى نتصانى


 نور الدّين تُهوى :
جر دأغ خيش كنى زيب ران شكارى را




شيدايى كويند ، بـ معنى عاشت شيلا ر واله .




 هـنانكه مريد ر بير رير

$$
\text { 1- مرعوب ، فُرغغى ، ص } 19 .
$$











> تتيد كرده اند . مولغ كويد ، ضعن اين ظاهر است .




قوله : انعى ، در صراح ، انعى مار بزرگى .

نصحا شايع است .











 צر

> ترله : هلى ، مأخوذ از مليدن بد بعنى كذاشتن .

كويند. ظّهر كودي:
(1) اكر متابع انسان شود فللف هـ عجب




























(0)

، سرهنگ زاده أى را الغ


 خطاى فاحش است











(9)

بكى از ملوك عبه (r) ... الغن.

توله : كريت : بعنى انتوه .

 شهرت وارد ليكن جنس است ، ند جـع د در عريمى نظير آن انسـان و ارارادن جـع از جنس صهيح: است
توله : دام ملكه (1) ، يعنى هبيثه باد ملك او او

دادن جراب بـ اين مردم ، او را آموختند .




 غنى شُود.
















## (V) حكايت

- بادشاهى با غلامى عجمى الغ

بُعد آيد. بلكه اينبا مسنى تبليت دارد ـ ـ يعنى بيش ان از اين اين









, مصتْنيْ هحسن تاثير ونير بيضا كيلد : مصرع



 بليناس با كارداراران روم
 بدين معنى نيز آمده باشد. در اين صورت اشكال لنظى اين بيت برطرف مى شود .


## هكايت (1)

> شاهزاده هرمز را كنتند... الغ ،




خهابان كلستان















 خزانه در كتب لغت آمده . يس علما را ا اشتباه انتاده ، هر هذا غاية التحتيق.












$\qquad$



(II)

درويشى مستجاب الدعوة الغن




حكايت (IY)

- يكى از ملوك بی انصان الغ

 تيلوله سنت است ـ است




هكايت (IW)

- 1


خبابان كلستأن







 سبب بودن او در صحرا و هرغزارها .
(1)

- يكى از ملوك عرب ... الغ

 است . يس به كسر اول ، غلط عوام باشـل .
(1.) (1.يت
- برالين تريت يتيى الغ







توله : هـُم نيكى ، بعنى توقع نبكى •















درست مى شود .


## (IF) حكايت

يكى از بادشاهان بيشّين الخ،

 در كتشتين است
قوله : شايد الغ ، للظ شايد در اينجا براي استتبال تريب الوتريو آمده ، يعنى اين اين

 جان


> رهانكي كويند : بـ دولت نلالى در جهان كسى نبست ، الى براير دولت .

 كی در اصل بد معنى ترس است . جنن مهريان از آنات بلبات آن شيخص ترسان باشد بدين

معنى مستعمل شده .

وكربال ه است ومعرب نيست .

 تاى فرقانى










## كتند



 Rرادران شباطيناند اند




 و غلط عوام اشتباه كوند درميان مردم انكنده .يس اين تسم الناظ را در فارسى غالط


الهادى الى سبيل الرشاد .
 از راه منلسى كشى :




 مى داده باش تا ترا ترا الئا كم رسان انـند.



 و مى تواند كه رنع نيز به معنى معزولى آيلى آيد










 جهل مى كند به كـريغتن .

حكايت (10)





> قوله : كا، افتد (1)، يعنى كاهى اتنات انتد.


آلودهد اند.

> حكايت (1F)

يكى از رفيتان شكايت الغن













 می كـت



 ا








> حكايت (IV)
 هر رנزه هستعمل شد.



 كه زهر را ترياك ناميهر اند

















شايد مكرون داريد جيزى را و آن نيكن باشد در ست شـا


تيّنين باثد.
قوله : دوست حمير (F)، يعنى درست كمم كي كنايه باشد از درست بسبار.



 .

حكايت (11)

$$
\begin{aligned}
& \text { ملكزاده الى كنع فراوان ، الغ ، }
\end{aligned}
$$

حكايت (19)
، آردرد اند كد نوشين روان الخ شرح لنات ندارد
(r.) (r)
ثالمى را شنيدم كـ خانة رعيت ، الغ ،





ترله : طرفى ، يعنى اندىى .

شارح ناضل نوشته . نيرا كـ در اين صورت لنظ اغلان ان زايد مى شود
























 بعضى از اهل لغت نوشّته اند .




 آمده بدد، خراستم

 الطنى نمارد.









 كرده اند توله : اكنون مادر و ودر الخ ، در اين عبارت لف و نشر مرتب واتع شدد نظر بـ عبارت
ناز فرزند . الخ .






 |اتسان اشرف المخلوثات است ، هر جه دهند ، تليل بِد

حكايت (rr)

- يكى از بندكان عـر و ليث الغ






## (YI) (T)

> مردم آزارى را مكايت الخ ،


آن آمده بود ، جـانكه در اين بيت :








جانانكه استاد عنصري كيد


توله : هس به كام دوستان ، يعنى موافق خرامش دوستان.

حكايت (YY)

بكـ، از ملوك را مرضم مايل الخ ،



|r-
ا











ذكر ملزوم و اراده لازم است . توله : بر ملا ، يعنى ظلامر الها
قـوله : رساله ، در صراح ؛ رساله : مرسل ، يعنى آنهه فرستاده شده باشد كه عبارت
استاز ازكتابت .


























> حكايت (YF)

> كويند ملكزاده ريزن را الغ،





> قوله : مواجهب ، در به رر شدن .











## حكايت (YQ)

 توله : حين ، ، در اينجا بي معنى ستم استا






 معنى ثانى ند در لغت است است ند در عرنـ.


> اندافت و به سبب آن كَتند نآصان مشنّ نبنايرنت .

 نرسيده .
توله : بر كند ، يعنى برهم زئد .

يعنى در وتتى كه برسرما خاك خواهد برد .

## (TV) حكايت





 ,
 ليكن بُعد اين ظالمر است .
حكايت (YO)

يكى ازم ملوك عرب دا شنيلم الغ


قرلد : مترصد ، يعنى اميلوار .

















نبز متـتع مى شوند ـ اگر بتا مى داشت از اين نايده هالى بود .

حكايت (r.)













بد نتح دوم به معنى فرشته است .
(FI)






 نشانه كرد مرا
حكايت (YA)








حكايت (अq)













لسان را بكار بردند و الا قيد پافواه، زإيده مى شود ، زيرأ هه افواه به معنى دهن ها است .
(ro) (ro

توله :دمان، جوشنده و غضبناك و اين جز صنت مار و هيل و شُير و بیلنگ واتع نشّود .
حكايت (\%)
وقتى با طايغد ياران الخ

قوله : صدق اللد، يعنى راست فرموده اس است اللد تا تعالى .

و كسى كد بد كند براى ضرد ذات خـات خود

 صاحبيت و اينكه ونايع آن را كلمة واحد كـان برهه ، خطاست .
حكايت (rv)



 سكندرناهد نوشته شده ر د





ناضل كيد ، مرجب در اينبا به فتع جيم است .

## (FY) (Fايت









 شود ، بد خلات مشيت كه ازان انبياء و اوليا ء را الطلاع نبود
حكايت ( (

- (1) سياحى گَسـوان تانتد كه من علميم الغ

قوله : نغى كردندش ، بعنى از شهر بدر كردند.
(FF) حكايت

، بكى از وندا ير نر دستان الغ




ترله : عانعت ، در صراح مانعت بازداشتن از بكديكر . اينبا هراد علم استترار كتيزك در زير هادشاه.






 منها.











(FY)
 كرّ و وْرُنوشته اند .


خبابان كلستان

كرسنه توان بود. به غلات برهن على المُصوص در ملك ماى سرد سير •
(FA)

- كسى مرده آورد الغ

شرح لغات ندارد .
حكايت (\$4)






 مداين 1 اك اكاسرا كويند.


آنز كنشت .
(Y.) حكابت

- اررن الرشيد را هـن الذ الغ



مهله نوشته اند ، به صبغد تصغير.
(FI)
- بكى از ملوك را كنيزك الغ

S-1









 جاى ديكر فرمايد :
















 مكايت مرتبط مى كردد و ابيات آينده مذمت احوال حْنين كس باشد ، كر بامه را كذاشته

## حكايت (r)











(Y) حكايت

، دزدى در خاند بارسايى الغ



قوله : هردم در (r) يعغى درندأ مردم .
حكايت (0)
ت تنى چجند از روندكان الغ ،














 جاى ديكر كرمايد :



















## .

- عبدالتادر كيلانى را الغ










(F) حكايت
- دزدى در خانه بارسايى الغ



(0)
- تنى هند از روندكان الغ



 -

 كاب
هكايت (f)
زاشدى مهان بادشاهي بود الغ
شرح لغات ندارد.
(V) هكايت

ياد دارم كد در ايام طنوليت الغ ، ،

صيغد منعول .




حكايت (1)


















كتـه اند. سوذنى كیيد :













والين خالى از اشكالى نيست.

توله : رميد ، تنها و بكاند و معنى اول مراد است .




 كلاب
حكايت (9)

- زاهـى مهان بادشاهى بود الغ شرح لغات ندارد.


## (V) حكابت


تولل : مولع • در صراع ؛ اليلاع ، حريص كردانيدن • يس مولع بـ فتع لام باشد ، بـ
صيغن منعول : قرلم : قرل




حكايت (1)


















كتـه اند. سوزنى گیيل :












در عمل كوش و مر جه غوامى بوش تاج برسر ند ر عَّم بردوش

واين خالى از اثكالى نيست .

قرله : وحبد ، تنها ر بكاند و معنى اول مراد است .




 مى كردد.




 (I) (1)








 شليه السلام نيّز آوردها












(1)

البحيم كتْتندى

يكى از صلهأى كوى لثبان الغ



نوشته و آن كامرا صصيع نباشد.


 مى رود و در فارسى اين تسرم ديده نشـده .







.








## حكايت (11)

شبى در بيابان مكد الغ ،


بعضى گیيند شتر خراسانى است .

بد معنى كردن باشد . جنانكه حانظ فرمايد :


 كه شهرت كرفته.




## حكايت (IY)

- بارسايِّ را ديدم بر كنار دريا الغ







 راين خالم از تكلن نيست .
















دوم كنايه از كـالّ جهل باثها





## حكابت (1.)

د در جامع بعلبك الخ



 كامل بايد كه مرثد سغنى نرمايد .

 نخخست و نتختين . حضرت مولانا مى فرمايد:










 است

## (1F) حكايت

، بادشاهى پارسايع را ديد الن


> هر سو دود و آن شخص را كد بد سوى خويش خواند بر درٍ ميعِ مخلوقى نرود.

## كايت (10)






 نرغ ن







## (1ヶ) حكايت

 .






> شافعى منصب بوده اند ، بلكه شيخ خود مر هنانحه از بوستان ظاهر مى شود :











(Y... . .

## (IV) حكايت

عابدى را بادشاهى الغ شرح لغات ندارد.
حكايت (1A)
، كاروان را در رلايت يونان الغ




هنكام جمعيت .

## حكايت (19)

هيندانكه مرا شِيخ اجل ، الخ ،


 معنى مصرع دوم












تنسيرى غوادد بود د در بعضى نسغ ، تسبيع، واتع است و اين بهتر است هرا كـ تأسيس
ربه، از تاكيد است .









## حكايت (19)

> دريشمى سرو با برهند (1) الخ ،












 .
(YI) (r)
، عابدى را هكايت كند الغ
شرح نلات ندارد .
حكايت (YY)

- بنشايش الهى الغ






 جشم هسـايكان خود ، اللد تعالى مى داند بنهان و آشكار مرا .

حكايت (Y (P)

- بيس بكى از مشايخ الغ






(YF) تكايت
- بكى از مشايغ را يرسيدند الغ

خبايان كلستان




















 توله : هنجرا ، بد فتع ناى كلو م

حكايت (Y.)
التمان حكيم را الغ

 -











حكايت (YY)

$$
\begin{aligned}
& \text { يكى از ملوك را عـر سهرى شد الغ } \\
& \text { قوله : سبرى شُد ، يعنى آخر شد شد }
\end{aligned}
$$


















 خرابو باطن آباد

حكايت (Y0)

$$
\begin{aligned}
& \text { ، باد دارم كـ شبي الغ } \\
& \text { شرح لغات ندارد }
\end{aligned}
$$

## حكايت (٪)

وثتى در سغر حهاز الخ ،









و شارح فاضل بد معنى راه سغر نوشته .






وتوع آيد ، معذد بابد داشت . نه آنكه خرد بى تكلف هرتكب اينْ امر توان شُد .
(HI)
از صعبت ياران دمشتم الغ




 دارند



 در اينجا رو آوردن است انـا




(rr)
، يكى از بادشاهان عابدى را. هرسيد الغ


حكايت (rr)

- بكى از متعبدان شام الغ


خبابان كلستان




 بسبار هاصل شُود .
(YA)

- يكى را دوستى بود الغ

شر مر لغات نـارد .
(YQ) هكايت








 . انتيار كمرده
(艹.)



 .


(I) ري






















قوله : بلو هرداختتد , يعنى غالى كردند .





















شين بيندوار :
به يك بار از جهان دل در تو يستم



















## حكايت (FY)

، مطابت اين سخن بادشامى را ههمى الغ




حكايت (ro)
بكى از علماى راسخ را يرسيدند الخ ،


 مصداق ترك الدنيا اللدنيا كردند.
حكايت (अq)



















 به سند آردره :


 بوشيلد نيست : بير
توله : تكلكَ الناس الغ ، لنظُ يَّى به صيغن معرون و صجهول از رديت و يُرى به صبغن
A. : ا
| ا (







 علر كند ، كيان خنتد را خنتد بيلار كرد .







شرع حكايت (ra)
جوانی بر سر رامى مست خنتـ (†) بود الخ ،










 .VY : 0






حكايت (rV)

> مريلى يبر را كتَ الغ ،



 طرن مشـرق.

حكابت (rی)

> نتيهى بدر دا كتت الغ ،

























> شرح حكايت (ra)'











 .VY : (YO) 0

## خبايان







## حكابت (YV)






طرن مشرت.

## حكايت (HA)

فتيهى بدر را كتَ الغ ،
 فراموش مى كيبد خرد را يعنى بير آن عـل في في كنيد.

لنظ كنابت است با آنكه تو علم را كناه مى دانى .

توله : زنى فاجره ، ظاهرا

هـ شوند . هـنانكه در لولى ها و كارلى ها ديله مى شود ، اين قيد واقع شده .








 توله : هونكه رايت الغ ، در بعضى از نسن اين بيت نيست . بر اين تقدير بيت آينده.

كتَ : هن سر بر آستان دارم
واكر باشد هْين باشل :
من هـي سر بـ بـ آستان دارم

كردن كردد.

## (FY) مكايت

بكى از صاحبدلان زور آزمايمى را ديد الئ ،







 بابنصل وروصل است است
 مارارالاناضل آٓرده . آريد توله : اكرخاكى نباشد ، بينى اگى خاكسار نباثد.

## عسل نی كنى ?

(F.) (F

طايند رنتان بـ غان دريش آن







(انا توت « در ك大لام اساتذه ديله نشده ، صعبح نباشد . فعن ادعى نعليه السند.
(f) (f)











 است در دامها و مغارك .



## حكايت (fF)

















 صبان باشد.

## (F0) (F0)

نتيّى دخترى داشت الخ ،







## حكابت (fr)




واضح نيست و در بعضى نسخ :







غلط مى غايد ، اكر هنين مى بيد : :
مراه با هتاب تو مهدسته تو نيست
با هِ
هراها با شتاب تو از دسته تو نيست
صصيع مى شود ـ بس جواب شانى آن است ، كه اين بيت مطلع نيست كد براعات
قافيه ضريد انـد.



صصرت كه خريش مشرك باشد از آن تطع رحم كنان نسست بلكه بهتر باشد.





جايز بلكه واجب باشد.
 بوشبده نبست :


 دارد

 كنوده اند و مراد از كغر و اسلام اينجا معنوى است

## (fV) حكايت



 است.





## حكابت (\& )



 الشُرك









 , اللداعلم


 و هـى با مطلع آتتاب و هـى بد سرهد مثلوستان دارد ، كذا في الابراهيبى .

> حكايت (f\&)

بادشاهي بهنثر استحتار (1) الغ،



ترله : جيش ، بي معنى لشكر .







باب سوم - در فضيلت قناعت حكايت (1)

خرادندا مغريى در صن بـن بزازان الغ






 bلبمlالمتاست.
(Y) حكايت



(Y) حكايت











## (9)

> ور درويش خراسانى الغ .

قولل : خويشتّن دار ، در اصل بـ بـنى نكاهبان خود است در هر امر ، مراد اينجا هـاير
$\qquad$
ترله : سهل كيرد ، يعنى آسان كيرد بر خود و دشوار نداند.
حكايت (V)





فاضل اين نسْغه را اختيار كرده :


و وجود به اضانت باشد





$$
\begin{aligned}
& \text { |- ا- نستند ج : تا آنكه . }
\end{aligned}
$$


قوله : در نبستى - نبستى (1)، ، در اينجا عبارت است از از نتر و ناتد كي باعث نيستى
و عدم است.

آمد و رفت .




هسايد در بهشت رنتّ

حكايت (F)
يكى از ملوك عجم طيبي هاذن الخ






حكايت (0)

در سيرت اردشير بابكان الغ ، ردر ا






(1) (1)

ريجردى را كتيتد الغ




 كسر ميم و سككن عين آودرده ، نظر بر كتب مشهورن عريبه لغت درست نباشد.
(1) حكايت

، بتالى را درمى جند الغ


 يمنانكه كَتـ :
بود بتالى و او را طوطفى





قولل : خشونت ، بعنى درشتى .




حكايت (1.

- بوالْردى دا در جئى ناتار الغ





 كوئنم از روى مبالغد شعرى المن است





بعنى بیى هنر را مـيِّحِ كس مشـار كد وى به هيج وجه كس نيست .




 مناسباست








 توله : به نتد آسوده كردى الخ ، بعنى فی المالَ آسوده شوى


## حكايت (1F)

خشكسالى در اسكتدريه الغ قوله : اسكندريه ، شهرى الست بنا كردثأ اسكندر فيلنوس و بعضى كويند از اسكندر ديكر است .

فُى شد يا آنكه در رحـت بستـ بود

 تترى




اين بنا برمبالغه شعرى است ند به حكم شرع .



 ليل صهوت می گيرد و








بسبار استٍ . هنانهـه در كتب لغت نوشتَ شده .






 s,

## حكايت (19)






> مكايت (IV)

- اعرابى در بـابان مكـه الخ





حكايت (IA)

|  |  |
| :---: | :---: |
|  | قوله : بسيط : |
|  |  |

- هاتم ظايع دا كتيتد الغ



 بـُتوار است








حكايت (10)
















 ك، وتت عُصيل نر است است .


















بس عطن تنسيرى باشد.



## خيانان كلـنتان


 مغشوش را باك ساغتند .


آدمى نيست در ايين صورت زايلد نباشد.

حكايت (19)



 نام دوامع است .

حكايت (Y.)
يكى از ملوك با تنى جند الخ .








در آن خطاست . كـا فى الشرع .

حكايت (HI)
، كدليى سئول را حكايت كند الغ























> شارهان بدين معنى متعرض نشده اند .






## حكايت (YY)












 فراخ استو در اين بيت بـد هر دو معنى الهارت است .

حكايت (H)
مالدارى را شنيلم كه به بينل الخ















 شيغ دراين باب سنداستا .


 درلنـ

 سبد باثد , شرين ، كيند.

## حكايت (YY)

زدزدى مر كدايه را كنت الغ ،


 .



قرله : كرد كرد ، يمن بسع كرد .

حكايت (YY)
شيادى ضعينـ را الغ ،

حكابت (YO)






كثيد، استا ، جرا كـ فايبد ناردر
حكابت (Y)
ابلهى سينّ را ديلم الغ ،








نارد.





 مستنّى است از بيان.





 سكرن دوم استعمال كنند.


 كيست آن كس كد حسن مهانى دارد . يعنى آنكه تناسب اعضائس باشده د در يهلوى اين







توله : تعلت ، يعنى دست زدن به اسباب حصول رذن .

توله : و بلا اكرجه الغ ، اين نتره بر سبيل تبعيت نتره اردلى واقع است و در مطلب
مكايت دخل ندارد.

[^3]
## (YA) مكايت



$$
\begin{aligned}
& \text { ترله : مشتّ زن ، براد ار ار } \\
& \text { كثتى بامب مشتـ زنى كندا }
\end{aligned}
$$







استر دوم مغنتا آن


 است ـ اولاولى استا
 خليل است ، ليكن لام درم را با بن نرن بدل كدره اند اند



 است.
 شارح فاضل 4 مینى بيادكا كان كتنه















قوله : زمام ، در صراع بد كسر ؛ بهار .







آليد و بد حسب ماز ملك مختلف باشـد


 والله اعلم .









مى يابد و اين مسل نظر است .

مبيبى است

بدون آن واقع امت ـ ارل محمول بر كجريد باشد .







 توله : مسامتت ، سهل كرنتن و آسان داشتّن

است







 هُور سلع تلب آن است است




بر شير و پلنگ نبا تمد.



است . جنانكك در مدارالاناضل مرقوم است .




و نون بـ هر سد وجه آمده ، جنانكه صانب كيد :




 بود . هذا غاية التحتيق.






[^4]


باند و نستغئ دوم بى تكلن رواضع است .




غايد ، مثل هيله هاى اهل طلسم وغيره استعطال غايند .






 نسخرا اول الطلاع نيانته .












باب خهارم - در فوايد خاموشى و (سخن)

حكايت (1)

- بكى را الز دوستان كتّتم الن الن






















خبابان كلستان
(Y4) (جكايت




 هينتين به نظر آمده :
هر كه را بر سماط بنثستى







 قوله : نسرين ، ، آن كلى است سنيد خرشبو كد ششكجه نيز كويند و اصح آن است




 اين بيت بانت نشده .

 استو اينبا براد ميناست.
$\qquad$
1- در بايهاى دهكر كلستان نيـت .

## (F) حكايت

- بكى از علماى معتبر الغ





مدارا|الاناضل

## حكايت (0)

- جالينوس حكيم ابلهى را ديد الغ


 نيست

 شيعنين اكر يك سركش و ديكر آندم جوست هرا كي جنتا از دو طرن باشد.


## حكايت (9)

- سعبان وابل را در فصاهت الغ






†











قوله : موشك كور ، جانتوى است كد به شبها برآيد و آنتاب را نتواند ديد. مؤلن

هر دو جيم نارسى مخلوط التلغظ بـ ها ه.
(Y) (Y (Y)

، بازركانى را هزار دينار الغ

كايت (r)

جوانى خردمند از فتون الغ ،


 كرد ، مبادا تكلبغ بـ كارى شود كه از عهله آن آن بردن نتوان آم آمد.




 درم است بـ باى آن واتع.

## جكايت (4)






حكايت (1.1)

- بكى از شعرا يبش امير دزدان الغ

 "مين معنى مستعمل استا



> حكايت (11)

غلط است وبـ مبهاز بـ معنى بد كنتّ . منجهى بد خانة خرد الخ
 سستعل








 منعرل برايى تخْميص است
حكايت (V)

يكى از حكا را شنيدم الغ ،

سغنز كدن. .





الصدراست .
 ليكن مجازا بـ معنى عتل مستعل شود . بهنانكه عتل و فرمنگى كوبند.

حكايت (1)














(IF) حكايت


ماهيانه .

خباطن كلستان
114
(IY) هكايت

- خـيبى كريه الصوت الغ






 كويند











قوله : جزالك الله : يعنى ثاداش خير دهد ترا خداى تعالى .
(IN)
، بكى در مسجد سنهار الغ




باب چنجّم - در عشت و جوانى
(1) (1)












(Y) (Y)

كويند خواجه أى را بنده ای الغ


خبانت در امود دين نايند .


 (II)

 هیانكه نوشته كه :
كر دست رسد بـ آستبنش كيرم (7)










هنّانكه در اين بيت عرنى :










(r) هكايت












(f) (F)

> بكى را دل از دست رتته بود الخ


و در نارسى يرط، ، كرداب را كريند .







 حكايت (9)

- شبى ياد دارم كه يارى عزيز الغ





تصريع كرده





تا تسد نبرد و فتنله بريا نشود ـ

> حكايت (V)
(1) بكى از دوستان زمانها الخ






معشوقة روز بی نوائى است خدا
















ابجد طم يِاد نى ماند .

قوله : به قوت استبيناس ، يعنى بـ زي


 اين صردت نيز هالّ بود
(0)

يكى از متطلسان كال بهجتس الغ

 ترله : بارى ، بعنى بكار ا




حاصل آن است كه روزى در حت دوست كنتم كه زنهار از دوست و مى تواز كنت كد زنهار





## حكايت (1.)

در عنوان جوانى چنانكه افتد الخ
 كتاب كلستان براى اطنال تصنين شده انـد











 شبرين مى كند
توله : نتدت زمان الوصل الغ ، بيعنى از دست دادم هنكام وصل را و آدمى جاهل است











قوله : خريشتن بكشد ، يعنى خرد را بكشـ.

## حكايت (1)

شياد دارم كـ در ايام يـيشين الخ ،

## حكايت (9)

























































 .
 اول وبها صعتا مى داشت .












## (1F) (r)

ط طوطى را با زاغى در تنس كردند الخ



 نبابد .

صاد را در ذيل الناظ عريى آردرده ، شايد معرب باربالثد .

















 سازند و اينبا كنايد از بر كشثنـى اليام است
 حكايت (11)





توله : بلاغت شد (Y) ، يعنى بالغ شد

## (IY) حكابت

يكى از علما بِرسيدند كـ كسى با ماهريرِى الغ











از بلى بيكانى مدعى سلامت نمى ماند .

 |-

## حكايت (19)

باد وارم كد در ايام جوانى كذر داشتم الغ ،






ترله : برفاب ؛ يعنى آب برن .














بيدار هى شود .
(iI) (IV) حكايت

سالى كه سلطان معبرد خوارزمشا.


## خهاباذ كلستا





كتتْ معنى ، براى تصعِع معى است ، نانهر .








درخت ، خلان ظاهر است
(IF) حكايت

> رئتى داعتم كـ سالها با هر ــغر الغ ،


را عهد و وفا بود

حكايت (10)
يكى را زنى صاهب جمال الغ ،






كس را به سنان يد آرد، غرشتر استازاز ديلن روك دشبنان






 اينظاهر استر .



## حكايت (IA)

خرَ بوشى در كاروان حجاز الخ ،



 كانتهن باشند




فرشتكان در آسبان باشند .











زمخشرى صاهبكثـان








نكيرد و در كـنظ رفع و جر ايهام است است


آمده ، نظامى فرمايد:



-1
 ofA
r-
榢
















 نغواهد داشت

## (1) (Y.) حكايت

- تاضن مدلان را هكايتالغ






















(19) هكايت
















 ترله : منيع ، يعنى استوار قرله : شنيع ، يعنى زشتى ، قول : ملوث : كـع ، يعنى آلوده.











نخراهل كرد و مصرع دوم علت اين است .







 توله : ستط كنت ، ستط در الهل به معنى غلط كـن كنتّ الست . ايئبها بد كنتنَ مراد


 باثد.








نظر آمده :

## از دست تو مست بر دهانز مان خوردن


























شركى نسيتم




## (YI) حكايت

جوانى باكباز ر باكرو برد الخ






قوله : امشب مكر بـ وتن الخ ، بينى بر رتن عسويد خرد .













.0, 5


ملد بنجه فرم بردر باثد



دسترا خايد.








## باب ششم - در ضعف و يیرى

## (1) حكايت

با طاينها ایاز دانشينداذا الخ ،





توله : مرضى هايل ، ، مراد از هايل در اينجا مرضى است كـ مهلك باثد و از ديدن آن
خون بد ما رسد.





 , اين بيت بر خراند :

امام عليه التُعيات در جواب خراند :




خبابان كلستان
كردن آردده و از اينجا بـ معنى هلاك سعلوم هی شود . ليكن اين معنى از كتب لغن





 خرب مى شناسند توله : زين دنتر نوشتّى ، يعنى باب بنّجم كلستان يا هيّن حكايت يا مطلت تول شيغ تس سره كه باياى عاششان انـ است .

 نطاب به ديكرى در اين تسم مواتع بيجاسن.


 توله : عذاب اليم ، بد معنى عذاب سنت و دردناك .

حكايت (Y)

- ههان يبيى بودم در ديار بكر الغ

(f)
 توله : راه رانده بودم ، راندن راه راه ، مباز الست بـ به معنى رنتّ.



 معلاى خطزنال .
حكايت (0)








خبابان كلسان.
(r)
























|197-1

## (V) (Vكايت











 أبه، خاكانى كريد :
بدا سلطانيا كو را بود رنج دل آشورى






حكايت (1)













بعد از طلفى ذكر يبيرى كرده .
توله : دكر نايد آب رنته بد جوى ،آب رنته بـ جوى آمدن ؛ كنابه است از اقبال بعداز
ادبار، يعنى عسر رفته باز نبايد.







> ثاهرا بيز ماغوز است از يوزيدن بد معنى جْستت.

توله : تليس ، فريب دادز.

حكايت (9)
وتقى بـ جهل جوانى الغ ،
توله : بيلتن ، ، هي معنى تن آرد نردمند است



## (V) حكايت

توانكرى بنبيل را بسرى رئجر الغ










آيد، خاقانى كيد :

## (11) بدا سلطانيا كي را بود رنع دل آشهر




 سجهم كردن اكر با ار بيخشش نباشد.

## حكايت (1)

بير مردى را كتّند : جرا زن نكنى الغ ،





خْدانى .







بعد از طنلم ذكر يبير كرده

ادبار، يعنى عمر رنته باز نبايد.

توله : نرع را جهن رسيد الغ ، بعنى جون كشت را را رتت درد رسيد ، ن نخرامد بـر بعنى






توله : تلبيس ، فريب دادن.

حكايت (9)
وتقى 4 جهل جوانى الغ ،
قوله : بيلتن ، بـ معنى تن آير زيرمند است



## باب هنتم - در تأثير تربيت

## حكايت (1)

بكى از ونرا يسرى كودن الخ ،

 جينانكه در رشيبى است .
 مراد از منت دريا ، بنت درياى مشهود است منسوب بـ اتقلبم منتكانه .

## (Y) حكايت

> مكيـى يسران را بند الخ ،
 صناهاز به زإينده رود شهرت دارد ـ








توله : روستا زادكان ، يعنى دهان بهجه ها ها






> هكايت (9)

- شنيده ام كد در اين درزها الغ

نزد . زيرا هیه جامئ هنكتَ را بى سزذن فولاد نتوان دوخت .





 مشكّل شد .

 ملامت كتت كد كناه هختر نيست .

101







 توله : شكنجه ، عذاب











حكايت (0) - هادشار زاده را نعمت بيكران (r) الغ






خيابان كاستان
توله : به وزيرى بادشاه رنتند الغ ، كلمه با در اينجا به معنى براي است ، يعنى براى . وزارت سلطان رنتير

 زردوسى :



روستا زادكان دانشـيند
و در بيت شيز على حزين : رونا


(r)

- بكى از نضنلا تعليم الغ





(F)
- معلم كتايع را ديدم الغ

 -هـاست


 مصيبت و در صراع رنج و رنج رسانيدن .

عكايت (9)














(V)

- بكى را مُنيدم از هيران كه مريدى را الغ






| lor | در ثأثير تريت |
| :---: | :---: |
|  | ارل بهتر است |

 . مصيبت و در صراح رنج و درنج رسانيدن در د

## (9) حكابت







 ديكر اتاليم بلندتر است و جون طلم






حكايت (V)

يكى را شُبدم از پيران كد هريدى را الخ ،






## خبابان كلستاز







> معنى بادشاه كه ملكان جـع آن آمده . انورى كـيد :


> منم سوار سخن كـحه نبستم در زنن



 لغت تازیى است .





> توله : هر كي علم شد بد سغا و كرم ، بعنى مشهو شد .





خواهد برد .








## (IY) حكابت

سالى نزاع درمبان بيادكان الخ ، راز





















## خبانان كلـتا

OF

 . كردنت بـ معنم براي تر براشـد
(A) هكايت
اعرابیى را ديبم كي بسر را دیى كتَ الغ ،
برس بیى دهند
وسل می : كمرم بيله ، و آن جانودى است كد ابريشم از آن هاصل شود .

## حكايت (9)

هكا در تصانبن (11) الغ،

عجهى دارد .
 باثد ، هينانكه در مئد است .

حكايت (1.1)

> نن نتيرى حامله بود (n) الخ ،
تولد : ايثار ، بد معنى بغشش .
تول : عريبه ، يعنى بنگ .


معنى مه در بعضى باها ديله شده.

حكايت (11)
طنل وددم كه هيدكى رأ يرسيدم الغ.



## حكايت (19)

بارسايمى بر بكى از خداوندان نعـت الغ .





## (IV) حكايت

سالى از بلخ باميانم سغر بود الز ، بار ،



ثبوت نی رسد.
 اين كذشت .












وزير عاقل بود . هس كسر نرزان كد اصل است از :ههت تعريبب خواهل بـود . هـا


## حكايت (IN)














(IY) (Yكايت
مردى را درد هشّم خاست الغ
توله : بيطار ، بـ نتح : طبيب ستوران و بيطر بـ حذف الن نيز كذا فى المنتخب .
(10) هكايت

 مرأعات رسوم ثلرى و هسرى مايت

104



. جدال سعدى با ما مدعى

حكايت (جدال سعدى با مدعى)









 موانت معنى صاسب كنايه ظاهر است است

 منلسان نيايد.
توله : آنعه ، ظرت زمان است ، يعنى آن وتت .
قوله : اعتاق ، بنده آزا


 مهوظ .



خبابان كلستان




حكايت (1A)
 مدعا از اين حكايت آلن است ، كه درويش زاده هنان هان تربيت يانته بود كد توانكر زادا را الزام دادها .


 جهود و صنلوت ، حتى كه بعضى مزدور را كا كه موانق تياس فارسيان بـن ضم اون اول بايد نيز بد فتع اول خرانده اند .


 است
 مبالنه هـت در تزئين .


 عالم نبابند بر آن حسرت نورند.
(19) (19)



 ميزا جالل اسير كنته :

## (I) دوستان مشت كالاب ير جبين ما زن






























واضح|ست






 عبارت نتل كرده آوردا.
ترله : النتر سواد الوجه (Y) الخ ، يعنى نتر اضطرار و كدائى ووسياهى است ، در هر

## دو جهان

قرله : النتر نخرى (P) يعنى فتر موجب نخر من است









توله : وتاحت ، بعنى بی شرمى .




[^5]Iq4






 مبازأباشد.













 معنى دارو .
توله : كم توأنكران كيرند ، كم چیزى كرنتن ، عدم ببالات است بـ آن چهيز و تصد
 نيز زك به اطاهيت مثنوى ، ص 04.

نمابان كلستان
تول : بـ علت آنكه الغ ، بعنى منع دربان و جواب او بيان سبباست ـ كه از رتعو كدايان رُجيده اند ـ













 كردن نيز آمده .

 می گردد.










## باب هشتم -در آداب صحبت و(حكمت)

## (1)

مال از بهر آسايش عمرست الغ










(r)

- مسى عليه السلام تارين را الغ
 بي سوى تو ، الى با تو . توله : سر عافيت الثا الند سر دينار و درم كرد ـ ـ سر در سر هيزى كردن ، خرد رابـ كشتن دادن است در طلب آن آن هيز.



خبابانكلمتان

 تعالى مر آنّ كس را .


عالم كه معنى جبع ازاذ هاصل شود ، واقع شده .



توله : ادام الله نعالى ، يعنى هيميُه داراداد خداى تعالى ايام دولت اور را و يارى دهاد
اعلاماو را .



توله : بين كرد ، يعنى ريشه دوانيد و بيخز تابم كرد .








 حنانكه شبين نرمايد : دري
درختى كى اكنون كرتتست ياى به نيروى مردى برآيد ز جاى



> كَاتْكْ بِالْنْ

## (r)

- دو كس دنج بيهوده بردند الغ




(f)



. YPP: (Y) (Y)
$\qquad$
(iv)
- جنز در امضاى كارى الخ الخ


 كه مبتلا شود بـ دو بلا، انتبار كند آسان تر رُ ا از آن در .
(IF)

توله : السين آخز الـيل ، بعنى تيغ آخرين هبله هاست.
(10)

 است . يعنى متكير و مغرور مباش و و ازو انديشد ناله شو .
(19)



(IV)
 . تناين و زيانكارى برم سايد

خبابان كلستان.


(9)



 ضرورت شعر كتـت نظاستات.


 بانثد و معنى اين ظاهر است .
(1.)


(II)
 جنا درميان مى افريزد.
(Ir)



 خود شدى .

## (YI)

، بدخوى در دست خوى بد الغ



## (Y)





## (Y)

> • دشن هِ از مده حيلتى فروماند الخ شرح لغات ندارد .
(YF)
، سرمار بلست دشسن بكوب الغ

(YO)
، خبرى كه موحش دانى الغ


 شادمانى اوست كد بـ شنيدن أين خبر علاج آن تواند نورد. (rq)

بابدهر ار ر خيانت كسى الغ .

## (1A)












 سر بلين معنى درست نباشد مكر بـ تكلن بسيار .
(19)

> دو كس دُسْنِ ملك د دين اند شرح لنات نمارد.
(r.)








طعن كنايهد است بر بـى جهود.

 ( FI )
(ry)

> شهـ آدمى لغر سنرارد الغ .
شر كـ در حالت تدارانيى الخ .
(rr)
، رجه زرد برآيد الغ


 كنت : آن روز كه اين كا كنبد مينا مى كرد









 قوله : آنكه ناكا، كسى الغ ، لنظ كس در اينجا بـ معنى متمّر ر صاهب قدر و شعور

كند
(YY)
هر شي نصبيت ندارد . هرداى مى كند الغ
(rA)









اين امتراك اكاباب لغت در اشتباه انتاده اند
توله : كعب : شتالنگ

(Y9)
متكلم را تا كـنارد عبـ نكيرد الغ .
(r.)

- مر كس را عتل خسشش الغ قوله : بـ طيره كتتالغ ، بينى از روى طهنهو سر زنش اين تسم خردد و در اين







## (14)

مردمان لغات عيبارد . مانى الغ ،
(『q)
هر كـ علغ خراند الغ .
(f.)

از بيدل طاعت الز

 آن كنايد استاز كس كـى كا ظاهر آرايى و باطن خراب بود .

## (HI)

، نهد كه در مبادله الخ
 الطار علم ظالر اسرت .

## (FY)

 سرح لغات ندارد.

 كذشته است ر رغليند الهى كثيـته .

## (HF)

كارها به صبر بي آيد الخ • .








 شارم ناكم آورده .
(ro)

> نادان را بـا از خاموشى الغ ،


(r9)

> شر كي با دانات ناتاز غرد الغ .

## (rV)

( PA )
بى شنران هنرمند را الخ ،


 استازنارسا .
(fa)
اگر جرح شكات نديستى الغ ،
(0.)
حكيـان دير خرند الغ ،

تولل : سد رمتى ، و آن جيزى است كد بدان بان جان در تالب تواند ماند و معنى حتيتى آن
بستن جان ، باتى مانده است
(01)

، مشرت با زنان الخ شرح لغات ندارد .
(or)

- ر كـ را دشمن بيش الغ شر لغات ندارد.
(or)
، حكيى كـ با جالملى الغ

(FY)
نـ شر كـ بصاتندرت نكورد.


## (FY)

هر كـبا بزركان الخ






نيز و اين كلد تركى است .

يند (40)

شْخصى بو3 كه مشت زود ينّبه رسانيلها باشهد
(48)
ضعينى كهات با قدر الغ ، ،
(FV)
شر كر نصبعت نشارد .


 ك كينده



























## (OF)


تروله : اوياش ، بمع برش به معنى مردم مغتلط و نارسبان به معنى رند و بيباك




(00)

جور اكر در غلاب افتد الخ


معنى در عريى آمد.
(08)

استعاد بی تريبت الغ ،
ترله : كـ آن نودر را الغ ، بعنى تببت وعزت شكر خاص اوست ، ند ازنى شاصل


كنعاز نام ديكرى باشد كه بانى آن شهر بود .
توله : ندكور ، مراد از كرهر در اينبا شرن نسب است .
(ov)

در آداب صمبتد (هكـ)
(gY)

- هر كـ ترك شهوات الخ شر شر لغات ندارد .
(gr)
- اندك اندك خيلم شود الخ






(G4)
، عالم را نشايد كدالخ

 اكثر مخت سازند
(90)

، مديبتاز هر كد بود . الغ





خيانانكلـتان




(OA)

- درستى راك كا بـ عرى الغ شرح لغات نمارد .
(09)

ع عتل در دست ننس الخ .
تولد : در خرمى ، در اكثر نسغ بيند ، بـه صيغة امر واتع شده ، ليكن واضع د اصح هينيناست.
مر خرمى بر سرايى است بند .




(9.)




(91)

- رندى كه يخرد الغ

شسح لغات نمارد .

## (VI)

دروش ضعين هالل را الخ ،





## (Vr)


 توله : فرستّه أى كي وكبل است ، وكيل در اينهبا بـ معنى مؤكل است .
(VW)

> شاى طالب ردزى ندارد . .
(VF)
(vo)

> بـنا نهادم دست ندرسد الخ ،

- صياد بی روزى امامى الغ شرح لغات ندارد.


## (V8)


(98)





او ثامر است وبر هبيجّ كس يوشيه، نيست .
(sV)

 اضهـار تبل الذكي نباثد مكر من ميث الثلفث .
(9A)

(V.)
شر كر در زندات ندارار. ،
شرح لنات ندارد .

- يرسا صدين علبد السلام الخ شرح لغات نمارد .



(A1)
عامى متعبّد الغ ،

توله : عالم متهارن ، يعنى عالمى كد در عمل سستى داشتت باشد .

## (AY)

> بكى را كتتند : عالم بى عمل الغ ، شرح لغات ندارد.

## (Ar)

مرد بى مروت الغ ،


 ساخته الى و اضافت پيندار خلت اضافت مصدر است بد سوى فاعلل .
(AF)
دو كس را حسرت الغ ،







קند (10)



(vv)

متابل شدل : يعنى شدت آنها برطرن گردد و نرج بيدا شود .
توله : سر در نثشبب دارد ب بيعنى رو بـ ادبار دارد .





كـريا مغاطب آن را نى داند
حكهت (VA)

> هسرد از نعتـ حتالخ ،


 نـدـد
ترله : هنان دشُنیى الغ ، يعنى حسد او را هبيشد در آزار مى دارد.
(va)
تلبيذ بی ارادت الغ ،
ترله : تلمبذ إى ارادت ، تلمبذ ؛ به كسر اول ، شاكرد.

## (A.)

مراد از نمول ترآن الغ ،

 . روضة الصنا
(19)

- يكى از لوازم صحبت الغ

توله : خانه هردازى ، هرداختّن در اينجا به معنى خالى ساختّ است .
(1.)

- ر كـ با بدان نشيند الغ



(11)
- 

شرح لغات ندارد
(9Y)


 براى اظهار نضل او باشد
(4F)

- ريشى درون بامه داشتم الغ

شرح لغات ندارد .
(AF)

- وروغ كنتّ بد ضريت الغ


1- ضهرت لازم • فروغّ ، ص 19r.

خبابان كلستان




 - خذاى كد كه خانه امت و و راحب
(AF)

- خلان راه صواب است الغ شرح لغات ندارد
(AV)




 مسطور است .
(AA)
هر آنهه دانى كـ الغ ،






(1) بعا








## (49)

اگر تيغ تهر الغ ، شر
(1..)

> هر كـ بـ تأديبِ الغ .




## (1.1)

- نيكبتان الخ توله : دزدان دست كوته نكنند الخ ، هـ كوته كردن ه اول بـه معنى كشيـن است و دوم
 توله : سوى دانه فراز ، يعنى جابي كه در آن ترار (H) كرده اند .
(1. Y)

، آن را ك كوش ارادت الخ

 |-

خيابان كلستان

 (40)

> شر شرْ لغاتناتناردا .

## (99)

- ازنس بريد الغ
شرح لغات ندارد.


## (9V)

در الجيل آمده الخ ،

معنى راهت و رنج و فارسيان از جهت تخنفين به الن متصوره خرانند.

## (41)

> ارادت بيجهن الئ ،









رنير :
1- سورأ بزسغ Ar : (IY) .


$(1 . V)$

- هر كه بر زبر دستان الغ

$(1 \cdot 1)$
- عاتل هون خلان بيند الغ قوله : بجهد ، يعنى از ميان برآيد
(1.9)
- متامر را سه شش الغ شرح لغات ندارد.
(11.)
- دريشى بد مناجات در الغ شرح لغات ندارد .
(111)

، اول كسى كد عَكّم بر جاهد كرد الغ





(IIY)

توله : شب تاريك الغ ، به اضانت مُام شب تاريك به سوى دوستان .
(1. H )





 حافظ فرمايد :
(II) خاك بر سر ننس نا فرجام را
(1.F) (

، زمين را از آسطان الغ

 است
از كوزه هـان بردن تراود كد در اوست
$(1.0)$
حت جلْ وعَا الغ ، شُرح لغات ندارد
(1.9)

، نر از معدن الغ
قوله : ند مانده و خاكسار مردٌ ، للنظ خاكسار كاثى از ردى مدح اطلات كنند بد معنى


## (IIV)

. شرح لغات ندارد

## (IIA)

> دو كس لغاتْ نـارد ، .

## شرع خامتة الكتاب

توله : روى سغن ، يعنى رجوع به ايشان است و حرن بـ آنها كته مى شرد ؛ شخاطب آنها اند

 اكر قبرل كنتد بهتر و الا خير .

## فهرست اعلام


 اعلامو عبارات عرىى ا اشعار فارسى
 تهب4



## خاقانى

 خان آرزد : آرزد, IF.IY. 1. . 9 , O, Y خزائلى , OV,FY, FY, TY, HY, Y.
.11A.11F.1.1.1...g9

- Ir. . IrO. IrF , IrF IVA.IFI , IOF.IFE, IFF

ro تاثير (تبريزى) ایسن
Ifr تاري
تتوى ، ملا سعد (شارح ناظم ) TVV , FY ، PA , Y . بيست و ششت
- AF-AA AF , VF. FG . FA
. 1.0. 1. Y. A8. AF.AY
- Irr.IIA . II. . 1.9
.10. -IOF. IF. IPA.IYO
IAF, IVA IVF. If. . IOF
laf
ترشيزى : ظهورى
 C
110 جالينوس ، حكيم إير الئر جزرى : ابن اثير
 جاندار شاه ، معز الدّين النزد
هراغ دهلى، شيغ نصير الدّني محمرد
קهارد.
 IAr.IVA
Iry

جنكيز خان
بابا نغانى شيرازى شنده

| iv | بغت نصر |
| :---: | :---: |
| 1.V | بدر هإهى |
| 1.. | برمكى ، جعغر |
| 09 | بزرجههر |
| 1.1 | بكتاش |
| ro | بليناس |
| Iro | بنى عامر |
| 111 | بو الفوارس |
| sY. If | بوجهل |
| Iry | بوسحات الطعه |
| sY.19 | بولهب |


1A9,100.111 , V4.gY..rF





ri.in.ir
مانى

$$
178
$$


${ }^{9} \%$

$$
\begin{aligned}
& \text { كواليارى ، مير : اهسن } \\
& \text { كيالى : خيالى } \\
& \text { كيلامى •عبدالتادر } \\
& \text { J }
\end{aligned}
$$

.rr.pr.ra.py.rg.rr
.OR . PF, FP. PA - F. .ry
.VY.99.9. © OY, O0 .OH
, 1... A1, AA, AF, VF
. ify . ifs .iff. Ilf
1A0.14. . 190 .100 ، 1FF
نتبر ( آرزو) : آرزو

190
قارون
تارى ، ملا (مولانا) على( (امام ورع) IFI.9F.FI.A



19. . lor .V. . Pis
$\circlearrowleft$

نوزد

كرانى ، عكيم امير شهاب الديّن 10
 علامد تنتازانى : تنتازانى علامد دوانى : دوانى علامس رازی :رازي : عاري
01 علامى ، شيخ ابرالنضل النا
IF, A.Y.\& على (ع) ،(مرتضى) ،


If عكاد الديّن درويش محنّ ، مولوى
iv. II

عرورين
Fو عنصرى (استاد)

lay
fV غنى ، تاسم


غوث كوالياريى ، شيخ حيد الدْين متـذ تهارده


r- ع- عنوان كتابها و رسالد هـ

$i$


IIA.IIF.AA ابراميهى IfY,VF.gF.I. احاديث مثنوى الـوا احتات المق
 r. . شانزد
 .YA , YO.rO.rI IA. O
lor.IFF, Irr

lir.1.A
الصطلاحات متأُرين : هراغ هدايت
اصول كافى
اعلاك حتق بيست و ههار ، بيست و هنع lAs

انساب . كتاب
-
برمان تاطع نوزه ، بيست ، بيست و سه FA


خيابان كلستان





: نيابان كلستان

F F- نهرست لغات و اصطل(احات و ريرخى از اعلامر عبارات


| ivi | اهد الحسنين | If9 | آب رنتد به جوى آمدن |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 190 | ا | IIY | آز |
| 190 | احسن الد | $19 \%$ | آزر |
| P9 | اهسن اللد اه大اهِ | AF | آزّمزنز هصار |
| lor | احشا | \|F| | آستّنين دلمى |
| 18 r | الحصان |  | آسطان : درماى آسىان |
| 11 | 1 | Iry | آشنتى |
| ir9 | 1-1 | Irf | آذرش |
| 19 | الخاضك | ror | إرس |
| 01 | اخذاصت العزّا بالاتم | ir | آفري |
| +A |  | PA | آكا |
|  | اخرالماور : علاوت | 11 | آمن |
| PA | الخان الشياطينا | IVA |  |
| As | اخوان الصنا | Y9 | آن (آنارت ) |
| iv | ادادم اللد | Ar | آنّه0 |
| 194 | ادام اللد تعالى | sa |  |
| 10. | ادب | 109 | آنك |
| Fr | ادرار | I9Y | آكاز خوش |
| rF |  | ry | آبرده إند |
|  | اذى : كينيتانى | 188 | آموى بالهن |
| rr | اذيت |  | 1 |
| or | ار ار | 19. | البرار |
| 109 | اراسل | 190 | \|الابحصا |
| PA | ارباب هـن | 101 | البلس |
| $1.1 .4 \%$ | ارارناع | YF | النّالى جنس |
| ar | اردشير | 1. | الابلك |
| 10 | الرديهشت |  |  |



| Ifv | بربلد |  | ب |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Iff. At | بر | 0 | باهد |
| ist |  | 0 | باران رهت |
| 1 Tr | ،ريّابر |  | باد عزيزاه: : عنزيان |
| 90 | ركن جهان | 17F.90 | بارك |
| 01 |  | 94 | باكارِّ خرش |
| 4 | . | Yr | بانيجه) |
| 4 | برير | III | باك1 |
| ira |  | 09 | باطن |
| lor |  | IIF | باتر |
| 0. |  | IIr | بالث |
| ir | .ب. | 199.10 | با |
| 19. | E- | +1.19 | بإباد1) |
| 99.9 | بس | 199 | بير |
| 9 | ب- | 19. | بجهج |
| pq | بشارت | 91 | بum |
| r9 | بشكس | 10 |  |
| F. | بطش | sv | بنغتى |
| 98 |  | \% 0 | بغت بار |
| Af |  | 14F.iY\% | بربان |
| ${ }^{4}$ | ! | (vi | بلبرّ |
| * | بنيتى |  | بر بر : كالبر ... |
| 1.4 | بكاثـ | 1.9 | بردن |
| ifs | بك بك بك با | 170 | بربرد |
| Ir. | بلاغت | IVY. 199 | 5 |
| +9 | بلبغى : شامد بلغى |  | ( |








M4

| rv | حبهrex | 109 | جها |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 FF |  | 10 | ج |
| IV |  | 109 | جراب نيكر |
| rr |  | ov | جوس |
| or | حر | ar | جهاز |
| IIV | \%رإماهد | v9 | جبان آثّ |
| sv | \% |  | جهول : طلدم جهول |
|  | سبا | 109 | بيران |
| in ${ }^{\text {r }}$ | * | $\wedge$ | جبشّ |
| 1. $\%$ | \% |  | を |
|  |  | Ior | بخغ انماز |
| TAF | هسرد | ivo | جـت |
| H1 | حسردان | 1.r | كشم |
| W\% 19 | هـر | If. | شـبّ خرس |
| fv | \% | P9 |  |
| 11 | هارت | 194 | \%شــ |
| r. | كr | 98 | ج |
| $19 \%$ | هrsor | 140 | هيز كس |
| Irv | طا |  |  |
| 119 | ط |  | c |
| vy | rererer | A4 | \% |
| 199 | , | 100 | ${ }^{\text {c }}$ |
| ro | حروان بهثّ | 17A | d |
| 01 | مبغ | 91 | هالك عارفان |
| 119 | هينغ | 4 | + |
| 1.7 | هيران لايعم | 194 | - |
|  |  | H\% | core |

خبابان كلسـان
Y1A


| 9 | در برستبا انتادن | 10 | خرد |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9 | () | 00 | خردن |
| rV | درشا | 180 | خرده وكت |
| 9 | دركات | r. | ضارِّها |
| ivi | در درّ | If | غرش |
| lor | در دركترانستن | ITr | غرشانيّى |
| ro | درنغ |  | خرضى : غرض خرضى |
| 99.09 | دردشا | 4 | خرن لشكرى |
| ${ }^{19}$ | درماى آسان. | ir | خريد |
| rr | دربهد | ar | خريشتّ دار |
| IFV | ربغا | IFV | خبالى |
| 1 H |  | ir. | خير |
| Fr | دستبر بر بر نها | lor | خيرن سر |
| 109 | دستريرن | Iri | خيلغاند. |
| $19 \%$ | دستر بر |  | , |
| If. | دست بردنبه تيغ | 100 | 1 |
| rr | دستبكيرد | ivy | دام ${ }^{\text {زا }}$ |
| 179 |  | ry | S |
| 199 | دست | 149 | داناى دهرى |
| 109 | دست | 1.0 | دانكى دو نير |
| Iry | دسترسيلن | lay | داند |
| 140 | دسترنع | av | دبيتى و ديبا |
| 4 | دستكنـ0 | 109 | دغل مسكينان |
| 149 | دستكونه | 100 | در |
| $11 \% .1 .4$ | دشمن |  | \% |
| 198 | دبشتانٍ | 1.0 | , |
| daf | Sts |  |  |



خبابان كلستان

| 11 | ديباهه | rV | دعواك |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| ITr | ديله | IFY | دفت |
| irr | دبيده بر تارك | Fl | دنع |
|  | ديدهُ باس : | IF. | دقتى كرفته اند |
| ro | ديكر بار | 1.9 | 3كاز |
| 184 | دين دز | H\% | دل |
|  | ديوان : صاهب ديران | Irf | دل ازل دست رنته |
|  | j | lar | دلق موسى |
| FO | زمايمر | fo | دار از درّ درّكار |
| If | ذوالنتار | 48 | وماغ (بيهده) |
|  |  | 1.1.00 | دمان |
|  | J | V8 | دمشق |
|  | راهت عاجل : عاجل | 19F | دنيا و آٓرت بردى |
| or | راهت ور رنج | IAr | دنيا وجودى |
| rr | راست خواهى | Y | دواب |
| 19 | راست شٌ | $1 \% A$ | دونت |
| F1 | راضى باش | irf | دوست |
| 1\%8 | راضى بـ بـينيرى | IFA | دوستان كلد |
| rq | راعى | Fr | دوست ديم |
| 9. | راكب المواشى |  | دولة : عضد الدولة |
| 170 | راه رانده | IqY | دولت |
| 10. Ar | رايت |  | دولت : اقباله |
| 1. | رب الارض | 110 | دهغخا |
| irg. | ربّصديق | 1.. | دهتان |
| 101 | رغام | FF | وبار بعيد |
| 14 | ر | IrI | دبانت |
| 19 | نزن |  | ديبا : دبيغى و ديا |

## YYO



خيابان كلستان
YYF


## PTV



خيابان كلستان


|  | $\underline{3}$ |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

خبابان كلستان


| 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 $\vdots$ |  |
| :---: | :---: |
| $\underline{L}$ |  |

## خباباذ كلستان

| 9 | 13 | 194 | 2 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 11 | 15 | AY | كونـ |
| 0 | كناهى فاحش | ¢ | كرك |
| 111 | كنبد عضد | r. | Nos |
| 1.1 | كنع در كنع | 190 |  |
| IVA | كند سير | irs | ك، (دعانيه) |
| or | كند. بغلى | 109 | كهن مسافران |
| ivy | كرش كيرد | rr | كياست |
| 189 | كرشا | $1 . r$ | كسٌ |
| ivA | كرمر | gr | كيفيت أفا |
| or | كيرو درار |  |  |
|  |  | F. | كا, افتد |
| 1.4 | $y$ | 190 | ك, |
|  | لالحزّن : | lor | كردان |
| 9r | لاجرردى طلا | 0. | د, 5 |
| ivr.po | لاث | 1.F | 3, |
| 194 | لان از بروت زدن | $r$. | كردن |
| 17. | لبازلب | IFY | كرفت |
| 9F | لبنان | 1FI | كر\% |
| lfy |  | FF | كريبان |
| lqu | لإنه |  | كريناتن : هم در |
|  | للانت ناى و نوش : | 180 | ك |
| H\% | لسان |  | كّاى |
| IF9 | لالسمت | 140 | كز5 |
| IfF | لطبنه | 19. | كزئد |
| las | لتطان | 180 | 3 |

rrw


خبابان كلستان




| 0 | تا تا تا ت <br> جإبا |  | نامكاب | - شها رديــ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| *إسى |  | STam دكت |  كـنج بخش (ج ات) | 1 |
| فارسى | violror |  | احورال و أثار شيخ بهاء الداء ين زكرياملتانتى و و خلاصة العارفين | r |
| فارسى | \% 3 \|rol | دكت, | فهر ست نسخا ها هاي خط خوأجه سناء الله خراباتى | $\stackrel{r}{ }$ |
| 6إنس | Emalrol |  |  | F |
| فارسى | visiror | جمالى دهلى | هـنوى بهر و با | - |
| فارسى | mirbr |  | شش جهت | c |
| فارسى | smiror | \| سرإج الدين على آرزو| | 3/3 دنز | $v$ |
| فارسى | $e^{*} \rightarrow 1$ lror | دكتر سبط حس اكن رضوى | نارسى كويان بإكستان | $\wedge$ |
| فاركى | $\underbrace{\text { max }}$ | دكتر على اكبر جعفى | تحقيقات فارسى در ها | 9 |
| فارسى | ت- 1 iror | حكيم نير واسطي | تاريّخ روابط هِ ها | 1. |
| فارسى | ¢-irar | دككر محمل حسين نـ* | فهرست نسخنه هاى | 11 |
| فارسى | N-iror | دكتر انعام الحقَ كوثّر | شعر فارسى در بلو حستّان | ir |
| فارسى | ${ }_{\sim}^{4} \rightarrow$ \|ror | دكتر صابوآفا |  | ir |
| فارسى | \% |  | رسالة قدسيه | If |
| فازرسى | $\cdots \rightarrow$ P $\mathrm{F} \Delta \Delta$ | دككر غلام مرور | جواهر الاولياء(میدم) | 10 |
| فاكّ | \% |  | جواهر الاولياء(متن) | 19 |
|  |  | دككو غاملام دورو |  |  |
| - |  | \| بشير |  | iv |





| 35 | $\begin{aligned} & \text { ثارنب } \\ & \text { با } \end{aligned}$ | شو شالفـ، مصسح ،مترجم | نامكتاب |  رديف |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 60 | ¢ 4 -1499 | احمد منزوى | فهرست مُتْرك نسin | 111 |
| 6 | - | احسد منزوى |  | IIr |
| 6- | giomed | (e) |  | IIr |
| كإنى | 5 5-17.9 |  |  | UF |
| فإِّى | - |  |  | 110 |
| فارسى | $)^{3}-1 r 99$ | \| | فهرست مكّترك (1) نسخا هاى خطى | 119 |
| 6اركى | atairga | حبيبالر |  | IIV |
| فازسى | g-sirga | \| سيد عارف نوشاهـا | نهرست كتاب هإى فإنى | 111 |
| 60 | Hirv. | 1 |  | 119 |
| ف) | 5-AFl\| | سيد حسين عارف نقوى |  | ir. |
| فإنى | اrv. |  |  | ITI |
| فازسى | cmirv. | دكتر محمد حسين تسبيا |  | Ir |
| 36 | NArv. |  | فرهنگ فارسى - اردو | Irr |
| فارسى | ص-irv. | شهر يار تعوى عربشأه يزوّى | مونس العشاقّ(منظو | ITF |
| ; |  | دكتر هحموده هاشُمى |  | iro |
| 5 | irv. | احمذ منّوى |  | 179 |
|  |  |  |  |  |


| زبان | تاريخِ | مولفـ، مصحح ،متزجم شُ | بأبا | 0رديفـ0 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| فازسى | ル-alrat |  |  | 4 r |
| ن. | 3-14.0 | سيد غلام مصنفئى نوشاهي هحمد س فراز ظفـر | كلستاند سعدى، كريما | 9\% |
| فارسى | - | دكتر هحمد رياض |  | 90 |
| فارسى |  |  | تاريخ بيشرنت اسلام | 49 |
| ف. | - | كامران معدز صفياريى سعدي شيورازي، آنّارسبون |  | 9 V |
| اردو | \% | زرين كوبي، دكتركلثوم سيد دكتر مهرنور محمد خان دكان | از كلستان عجم (ترجـس باكاروان حلّه) | $9 \wedge$ |
| فارسى | - 1 -1rat | دكتر هحمد رياض ريو خان | كتاب شناسى إقال | 49 |
| فارسى |  |  |  | $1 .$. |
| فارسى | ¢-هirgt | دكتر الله دتا مضا |  | 1.1 |
| فارسى |  | \| | نهرست مشترك نسخه هائى خطى <br>  | 1.r |
| فارسى | ज-81r90 | 1 |  فارسى +اكستان (ج (V) | $1 . r$ |
| فارسى | \%-1\%90 | اغتر راهى | ترجمه هأى متون فارنى <br>  | 1.4 |
| فارسى | $\cdots \sim 1490$ | دكتر سيد مهنى غروى | فهرست نسخه هأى خططى فارسى بمبئى <br>  | 1.0 |
| فارسى | U-1490 | سيد خضضر عباسى نوشاهمى |  | 1.9 |
| انتزليسى |  | دكتر سيد على رضانقوى (مترجم) | مجموعث قانو ن جزايى اسلامى ايران (ترجـة انگانليسى) | $1 \cdot \mathrm{~V}$ |
| فارسى | \% | سيد عارن نوشاهى |  <br>  | 1.1 |
| فارسى | ज-هاr9\% | اححد |  <br>  | 1.9 |
| فارسى | (4-1499 | \| |  نارسى تاكستان (ج (1) | 11. |




# Khiyaban-e-Gulistan 

(An Exposition of Gulistan -e- Sa'di)
By:

Siraj-al-Din Ali Khan Arzu of Shahjahanabad

Edited By:
Dr.Mahr Noor Mohammad Khan

pK6489
3125 G 6 Z52 c. 2


Iran - Pakistan Institute of Persian Studies
Islamabad, 1996


[^0]:    
    

[^1]:    

[^2]:    
    

[^3]:    
    

[^4]:    1

[^5]:    r-r
    
    
    
    

