عز يز الدِدن وكيلىفوفلز ايـى
*





 , اربابقلم كشورعزيز خوديادآر



نظر خورامند كان اينهونوع بكن رانم
 از بدوجلوس (. (117 ق .) به تشكيل تو بخانماقدام ورزيد ودوتن ازهاحبمنصبان艮
 ميكند ولى




 ازْهورخان قٌديه, ازين صوضوع




 ا

عاليب نام عi
ا, الينتوپA ودرس هحفوظ .
 تو بجى باشى اi





 بالو: -ارت اصبى' . $=-1$ ى
'وهرهن ، ، ر صال












 اسحز زإیى هلقب بـه مدي خانٌ كذاشثه ثد

داشت (1) جنين مى نو.بسل :





 .



كام بخش جه بی بير وهمجوان
زبد
در عدالت رشث مدنوثيروان
درسخاوت رهنهای حا نم است

بيشواي هرد م شب زازنده دار
قهر او از شام گير
طينت ا و دـف از هبح ا فق
ن:دشاور خواست بار كشوران
توب خصم افكن بنام عندليب


。
سعد اكبر bا لمش آ.

خان د وران عبدالشّه كا كـر


ز يـت آرایى صفوفالشكران ن
آتش ا فرو ز بسابلـ ر, باك1


دريك , حلروززاين كاركران ان
جس:جوواز لطا هالى بيكران

خواجه قاسم برسرعرا:

$\dot{u} \mid, 2,3$, KAl $i$

ق (iワ1
$1 \&$

Cl
 .

## توبفتحنيشابور




 درقسمت توپ احمدشاهى اهى نويسد:


 ,





 هر آ آهد 1 ,




(r)



## هفتصلدعر ادهتوتآحمدثاههى







 توبّانه تيمورشاهى
شز اده تيهور درعه د نا

 (1)


!...a زبسبكر ذتهاس= Tنات دربر كا,
 رقـ,

 حو كـ二: دوصد كت

 با
 هزار , , بكصدو هنتادبثـر



 وبو. بـ, 5 , 5




 جود

 むllv.



 توبحى باغ كابل

 [نزد.



 برمى آيد هحهي حسن خان قرا كر زو

 وخردر روز




 تو بز بر ز نتك
عمل هحبو ب بحه


號



 قiّ

號 м


 الز原 5

 تخ تالطاو

 て，

(ri) ...

هويت و آثار منشى باشى
مير عبل الكها دى موسوى
مير عبداللادىهوسوى متخلص به عشرت هشهور به آقا هادى درفن تعهيه ل!اقتى داشته شيخ مهمد على حزين درآغاز كليات خويش همنمعاهرين خوداز اوتنكر ميدهد. هوطناهلى اوقصبه لاروازسادات هوسوى صفوى بوده اــت وسلمالـه نسبش بتصنرت موسى، كاظم اهام هغن, ميرسد واز ولايت سبزوار اصنهاناز بلدو سلطنت درانى مانتل هيرزا محصدهاشم وميرزا عبدالفغار (1) و ميرزا تـكر نظطام الملك
 شا ملو و عبد اللّ كوه زور ى و مير زا هحهد كا ظا بم بر نابادى بخدمت دفترى
 , الحق ازلايقترين وهادق توين توزيسا كانى كه ازولا خدهت كردمانن يك ت




 ومير ا:وطالب مشرف سِر ان او يند .








صفحه（r）مجلة آريانا ميرزا هاديخان بن مبرزا عبدالهُ سرور معرفى شده نظلر
 فرزند خودميگو بد ：

زاد رفت از دار فنا ـوى جنان

تا كند ذڭر بودآنچجه ضرور
عبرتازعشرتخالىزنسرور

از خرد سال وفاتش جستم
كفت باهن بـنصيتحت كهبغير

قاハマ
از بيت اول فهبيدهشد كه سرور زادء عشرتغعهدبده است． آثارمنشى باشى
آثار نظم ونثر او ازهنابعnختلف بلست مى آي山：قَسهت اول هنشآت او و صورت




 در كابلنبشتهشدهوبهخط حو：ث تزدمن هوجودالست از منشآت ار انقل برداشته ． قــتت دوم اوراق خطى موسوم بفمنشآت نفيسه است كه ازطرف جدم سردار
 ويسرث كفايتخاننوميرزاعسكر بن على اد وميرزامحمهدشريف وغير هديدهميشود ．




(ru)
صنعتوبيازكدر...

 تاريخ منا كحت تِهور ثاه با خد يجه سالطا ن ـ قلعئ با لاحصار كابل - ديو ار

 تنن فر مان اعليحضرت تِهو ر شاه بعنو ان ملا على خان حكيم و هم فر ما ن ان
 ولى آنیهدر كتابنگار ستان سلطانىمو جود استاين بيان فاقد آن ميباشدر آنیه در بياض قلمى وجود دا رد در كتاب نگارساً ن دياء نميشود .


 بر سبيل مثا ل ابن قطعا ت نظم , دش اورا كه در تاريخ ولادت هسر و نواد \&




 ‘ , مسر.ت آراننه و دوبزم بهجت ثير اسنه كغت؛ دو رايت دولت سر بر افر اخته • - ودو كورسعارت نوا خته هـد

, ريان عيش را ديك, بار دلكشاآمد
-بثر ق عشرتاز
 بباغ خاطر افسرد كان آب بقا آمـ
,طلوعاختر هسعودويگ, بختروشن كرد - دعای مستجاب ازآسهانحاجترورآهد
, كونونازباغبهر وزى كلمادیبداهن كن,

 "مرادجاويد وزيب باغ درانى زونت "دجرهُ بستان|فنانى

 . قلعه درانیى
وهم حنا سطر از فصل تار يخ قلعهُ هرانى (كنار راه بين كا بل وغزنه) كـ شاهل
 ثش آن را اقتبا س هيمنا يم :

- : 1 ا حهد خا


-بسير اين نـا ثام وستر كا كا
ز با ن ها هی عشرت با كا
( حصار عبدال山童 خان عاليجاه )

شده تعهبر اينزقلعه جه هرغوب
هيا ن كا بل و غز نه فتا د ه
حصا , افسر ان با د شا هيست جو, آئنه بحير ت خلق عالم
 هزارويكصدرهشثاد و دو كفت ق ق
(ro)


خزينة الا شر اف
, نيز از خزينة الاشر اف (خزانها اثرفيههاوحاى بر بهاتر بن عسـكو كان ووجواهر




يكانهُ نتوان بافت
هثين عز م و مو ا فتق بِا م شد تِهو, ر
جها

位
 بآب,
 310
$\begin{aligned} & \text { जैilate } \\ & \text { 4il }\end{aligned}$








نور ابزد ز آسهان هرصبحچغاه
اعدل كيتى سنا ن تيهو ر شاه
عشر تا
ق $119 \varepsilon$

فين خهزد از زميشش ثابغرث درزمان خسرو عرفان مدار سال تاربخ بنا ى ار بـ ناز

01
 ومير ابوطالل مشرف سِران اونيز مو جودالـت كه توأم بططبى كثاب جهانگشاى .

;

 تّ وبر حـو, بنخ بشان ? ?

 آ آغاه بیحير
 تاخوارزم دوازده هنزل وازخْوارزم تا بحيره جنا شش هنزل واز جيحون جويى

 حيحون بهياند, كوه بيرون هودواين موهع تنگست وآببقوت مير وذ وازباليى
 يا بشكنل واين جيحون ظاهر اوبفسرد ويخِ بـند وابقداء يخ بستنوفسردن ازجانب
㾍

