This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world’s books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that’s often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book’s long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google’s system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Maintain attribution The Google “watermark” you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can’t offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book’s appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google’s mission is to organize the world’s information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world’s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at [http://books.google.com/](http://books.google.com/)
Indian Institute, Oxford.
THE
TABAQÂT-I NÁSIRI

OF
ABOO 'OMAR MINHÂJ AL-DÍN 'OTHMÁN,
IBN
SIRÁJ AL-DÍN AL-JAWZJANI.

EDITED BY
CAPTAIN W. NASSAU LEES, LL.D.

AND
MAWLAWIS KHADIM HOSAIN AND 'ABD AL-HAI.

Printed at the College Press.
CALCUTTA.
1864.
I CANNOT better introduce this volume to the public, than by giving the following extract from a minute written by me for the Philological Committee of the Asiatic Society of Bengal about two years ago:—

"The present object of the Society in regard to the Persian Series of the Bibliotheca Indica, is to aid in working out an idea, which originated with the late distinguished Sir Henry Elliot, viz., to place in the hands of the future Historian, the best original materials for compiling a History of this country, and the plan proposed for accomplishing our task is, to publish texts of the most trustworthy authors, giving the preference, when possible, to writers contemporary with the events their histories chronicle.

"In this view, we have already published that portion of Abul-Fazl Bihaki's Tarikh-i al-i-Sobok'tikin which contains the biography of Mas'ud the son of Mahmud* of Ghaznín; and it should be our endeavour, I think, to complete this period from other sources; because the kings of Ghaznín have exercised so material an influence on the progress of events in India, and the affairs of the two countries are so interwoven, that any History of India, without an account of the rise, progress, and decline, of the Ghaznín dynasty, would certainly be incomplete.

"I am not prepared to say that materials at present exist and are available for satisfactorily fulfilling this portion of our task; which embraces a period of about 200 years, commencing with Nasir ol-din Sobok'tikin, and ending with Khosraw Malik, who died A. H. 583.

"The succeeding, or second period of the History of India, treats of the Afgân dynasties, including the Ghori, the

* The poet Onsar, a contemporary of Mahmud and the great Firdawsi, wrote Mahmud's life, and copies of the book were extant in India a century ago. Whether a copy exists anywhere now or not, I do not know. It would be most valuable, for the history of this period.
Slave, the Khilji, and Lodhi kings. It commenced with M'oiz ol-din Mohammad Ibn i Sâm Ghori, and concludes with Soltän Ibrahím Ibn i Sakandar Lodhi; or, including the interruption caused by the invasions of the Chaghattais, may be carried down to Mohammad Adil, in the year A. H. 963; in which year also Homayûn died.

"In furtherance of our object in regard to this period, we have already published the history of Zia ol-din Barni, which chronicles the reigns of eight kings of Delhi, from Ghaiâs ol-din Balban, to the 6th year of the reign of Firoz Shah, a period of 92 years, Zia ol-din took up his narrative of events from the point where the author of the Tabaqât i Nâsiree left off. This latter history we have for some time been desirous of publishing, and materials have now, fortunately, been placed at our disposal.

"The Tabaqât i Nâsiree is a general history, compiled by Minhâj ol-din Jawzjâni. It commences with the birth of Adam, and concludes with the biography of Nâsir ol-din Mahmûd b-Shams ol-din Altimâsh, the eighth king of Delhi of the Ghori dynasty.

"It must be evident that that portion of Minhâj ol-din work which treats of ancient history, is of no value for illustrating the history of Mohammedan India. The account he himself gives of this part of his history is as follows:—

"He found, he says, a tabular chronicle compiled by the Imâm Mohammad Ali Abu l-Kâsim Imâdî, in the time of Nâsir ol-din Soböktikîn, containing, in a very concise form, some account of the prophets, the early and latter Khalîfahs, and something of the life of Nâsir ol-din Soböktikîn. This he desired to enlarge; and by giving a more extended account of the kings of Arabia and Persia, including the Tobbas of Yaman, the kings of Himyar, the Khalîfahs, the Bûyâhs, Tâhîryân, Safîryân, Samânîyân, Saljûkyân, and Rûmyân, so make a complete history.

"But, for this portion of general history, we cannot expect to learn anything very new or instructive from Minhâj ol-din; for, we have older, and better, and more numerous, authorities than those he used; and many of these works have been already printed and published.

"There is, however, a portion of his history which is of great value for our purpose, viz., that which contains the chronicle of his own times, commencing with the Ghori dynasty, (of the Royal House of which [he was himself a protégé,) and concluding with Nâsir ol-din Mahmûd b-Soltân.
Altimash. Of the contents of the work, the late Mr. Morley in his catalogue, has given a brief outline; and from the examination I have made of the book, his remarks appear to me to convey an accurate impression of its value. Of the propriety then, of our publishing the portion mentioned, there cannot, I think, be a question.

"It might be thought that this author's account of the Kings of the house of Nāsir ol-dīn Sobotikīn, (in whose time, and by whose order, the chronicle on which Minhāj ol-dīn professes to have based his account of this period was compiled) would be valuable. But it appears to be very meagre. The reigns of three or four kings, are sometimes discussed in half the same number of pages, three only, being allotted to Mahmud the Great, and his twelve invasions of India.

"What is related, however, is, doubtless, taken from the authorities considered most trustworthy at that early period,—authorities some of which are no longer extant; and it will be interesting and satisfactory to this Society to hear that the author supports their opinion of Baikahi as a historian, for he opens his account of this period in the following words:—

'The Imām Abu l-Fazl Baikahi relates as follows' and quotes Baikahi often, in preference to Mohammad Ali Abu l-Kāsim Imādī, the compiler of the Court Chronicle and historian of the time, thus establishing, that he had in his possession the last portion of this valuable history, and leaving fair grounds for us to conclude, that he consulted it, as the best authority then extant, for the history of the early portion of this period.

"As I have serious doubts about our obtaining full materials for illustrating, satisfactorily, the history of this period; and as under any circumstances, Minhāj ol-dīn's brief sketch will be valuable as a correct index of the truth of other works, I am in favour of commencing our edition of the Tabaqāt i-Nāsir ol-dīn from the rise of the Ghaznavide dynasty."

The course recommended in the above extract, has been pursued, and I think with advantage.

In regard to the materials we have had for making a correct text, I regret to say that they are somewhat defective. When I commenced the work we had three copies, one belonging to the Royal Asistic Society, one to the India House Library, and one to the High Priest of the Parsis at Bombay. A little time afterwards Col. Hamilton, in reply to
a Circular of the Society, forwarded a copy from Delhi. These MSS. are all apparently good old copies; and are written in very different hands. It was supposed, then, that we had four distinct copies to collate; but before long it became apparent, that the four had been copied from two MSS. so, in reality, we had only two. The question then was, 'should I stop until another MS. turned up?' The Society had issued hundreds of circulars to all parts of India; and had failed to draw out more than two copies; and the fact that the four old copies I had, had been copied from two MSS. seemed to indicate so clearly the great scarcity of MSS. of this work, that I decided to go on.

The only serious difficulty I have had to contend with, has been the proper names; and as this difficulty existed rather in my own ignorance, or perhaps I should, say the general ignorance of the history of the people and the geography of the countries of which the book treats, it did not seem a valid ground for withholding this very valuable work from the public. Of one thing I am certain, that even in this respect, it will be found very much more correct than other general histories, such as Abu l-Fida, Ferishtah, Siyar al-Motaqaddimín and other published works, which have included a narrative of the events herein recorded. I have, moreover, given the variantes of the MSS. wherever I was in doubt, and this will greatly assist readers in correcting the text where I may have made mistakes.

W. Nassau Lees.

College of Fort William, { }
1st July, 1864. { }
یخانی نبشته‌ای مده شهیراز جبهان الغان اگه و خان البرزیست و شاه سمنک هرکه از حضرت قبیله یادت بیش هرگز نگشت در بغل بیش ارکیست حاتم طالیم نژد از هست یعی برمک کرد از لوغ خاطر مننها غشه دهد را باحسن حکم بشود این زخم هما خلق از طریق یقین هن از ره شک نود و نه مرا است قسم کرم دیگران شه هم آزب از خداوندی که تریش ازبان کنن آمین آن بصد ملک کتب المنها السراج فی الخمس من شهر ربع الول سنه ثمان و خمسین و ستمائه. 

تمت
(۲) ۳۰

شیخ زا خضر از جام ساتی باد ۰ ایوان درش چوجرجخ نه طاتیب باه
نام طبقات درجهان تا باتیمته ۰ حمود شهب ناصرادین باتی
آن تکرک در ومع روات اثراء سماع و رنال این دامی بود درنقم
آمد و بحیریبیوست اگر نظر بادیه اهل ایمان خлан اهل ملتانه
با بخاتر مععد المخان خلدته درنقم با محلک و اکبر رصدور و ایمال
و ارکان درلته و اعیان مسلم را در حالت هیات و بعد از رفت
مؤلف طبقات برمهی و یا غلفی ۰ یا نقصانی ۰ یا زیادتی اطعل
ینند بذيل لطف و عفو مستور گردانند که از غایبت اکرم و نهایت
انعام باشد کافی لکل معانی سجحانک اللهم برهمتک یا ارحم
الراهمین از حنا و صلی الله علی خیر خلقه محمد سید الانبراء
نعل اهل الارض و السماء و علی جميع النبیین و المرسیین و آلهم
باجمعه ۰ ضعفی ترین بندگان ریایی منهای سرار پرچه چرخانی که
مؤلف طبقات امت عصمه الله تعالى چنین گوید که چون این
تاریخ لخدمت سلطان نامر الدنیا و الدین خلن الیه سلطانه عرض
افتاد خلدته باداشته نرمود و رثیه مزج با نحبت نصوص چه به
کتیبه مبارک ای بود بدایه داد و مشروحت و هر مالی ۰ هزار
چهل و یکهار دیه انعام نرمود و چون نسخه تاریخ لخدمت المخان
مععد وساییده شدن مععد المخان خلدته دولته بیست هزار
چهل مدرد و ماهی مبا حالی و یکدسته سنیاب و یکدسته
روبه فرستاد و این تعلبه در شکران انعام گفت اه شد و بر ظهر نسمه

(۲) (۳) ویقه
از ادای فرضیه زاریده و میل نالیده و تضرع میکرد تا چهارم روز که سرنان ملیقین بدان منفیلا چهارم از اجرا در میدان هفت‌المدی در گیم را برای مولکر کرد و بدرخ رخت. بعضی چنان رایت کردن که منحو خان چون سرنان چرا آثار فتنّه در جنبی او مرسی کرد معتمدان مختفی نمانته تا سرنان ملیقین را حزیم دادن به بدرخ رخت بکلا خان زن باتو را در حبابه خود آورد و پانزده پسر بچه‌بچه بود از پشت تشرخان جمله به بدرخ رختن و سملکت جمله در تصرف بکلا خان آمد و به برکت معلمانی مملک قیپانگ و سغین و بلغار و مقلب و درش تا شرقی شمال رزم و جنگ و خوارزم در تصرف اما و در تاریخه هم ثمان و خمسی و ستمانه که اتمام این تاریخ طبقات امتد جمعاً این اندكان از بلاد خراسان نقل کردن که منكو بدرخ رخت در جمله شربهای شرق و غرب و بلاد عجم و ما وراد اله و خراسان خطه بندان بکلا خان خواندن خطاب آن سلطان جمال الدین ابراهیم کردن که الله اعلم بالحقيقة و همدربان مالیکی از کتاب عرب که اورا امام شمع الهدی میرنوی میگونن از نزدیک خود بوجه رمالیت بخدمت جهان پناه سلطان صالح‌نی ناصر الدینی و الهدی خاد الله سلطانی نرساده است و خدماتی که لاقت این درگاه باشد در تحریر آرده و خود را در ملک خدای این جناب همایون جهان پناه منخرط گردانید و این سعادت اورا از همه دولتیا شگرف ترامت حقسمالی دولتی و پادشاه روى میل را تا نهایت حض امکان متضاعف و مسترید داراد و این
حدث دوم

همراه سید اشرف الامام روایت کرد چون باتو خان در گذر
از روی پسر ماند سرگاف در غایب تعدی و تعصب با مسلمانان
سرگاف از ولایت قبیله و سلفی عزیمت خدمت منكو خان گرد
تا پذیرفته منكو خان امجاه پدر باتو بننشیند چون بنزدیک
مهم بلکا خان رضید اعضاي گرد و راه بیگراندند بنزدیک عم خود
نیامده بلکا خان کمان بنزدیک سرگفان فرستاد که می ترا بچای
پدر باشد چرا بیگیجه وار می‌گذروا و بنزدیک می‌نمی آئی چون
فرستادگان بنزدیک سرگفان پهپاد بلکا خان تبیغ کردن مرزان
ملیون جواب داد که تپ مسلمانی و من درن تهرانی دارم روز
مسلمان دید شوم باشد لعه اله كه شکری چون ای‌نیز که نا صواب
بدان پادشاه مسلمان بلکا خان. رضید تنها در خرگه رفت روز
در کیهون خود کرد و یک زنجیر در خرگه مهکی‌گراندند باین ایستاده
و بتضور هرچه کمتر و ابتکال هرچه تمام‌ترمی گریسته و می
و زارید و می‌گفت خداوندیا اگر می‌گذروا و شیرعت اسلام بحق
است انصاف مرزان برمان مه شیا رز هم‌برین منوال بعد

Digitized by Google
گردید جمله اتباع ما از دین ترمانی برگردند تدبیر کرما بقیر رتوش بچایی آر آر آن مسلمان داد تا آن جوان را گه مسلمان شد، بود حاضر کردند و ربا از طرقی لطف و مدارا و مال رمعت در امتداد که از دین اسلام برگرد، چندانچه بهان صدهی نو مسلمان نگفتند که از دین اسلام برگردند چندانچه با طارمی دین مصعی را ازدلا و جان جدا نکرد آن مسلمان داد و ورق مزاج بگردانید و سخن سیامات تیز گفتند رسم که در تصرف تهر و استیاق اقد آمد آن جوان را گرد بیچرجه از غایت حمیت دین اسلام ترک تکرر می‌کرد شریعت ایمان با ضریب طفیعی قانونی از دست نبوده‌خو چون جوان بردیون حق ثبات نمود و بوده و رعایی جماهیره‌بزرگ انتفاغ نکرد آن ملون فرمان داد تا آن جوان را میامات کردن و با دولت ایمان ازدنا نقل کر رضی الله عنة و ارضا - جمعه مسلمانان سمرکند را به‌دنی انتقامی محال شده - اشرف الدین چدنی رایت کرد که صبری درهاشته شده و به شهادت ثقات و اکبر اسلام که ساکنان سمرکند بردند موارد کرده آمد و با آن صبری بلکرگاه بنا خان بزرگ و حال خبرت و عده ترمانیان سمرکند عرفه داشتند و صبری بومرف عرب رمانیی حمید دین مصعی در مزاج آن باد شا با نیکو اعتقادن زلین شده و عطمت حق برطبیعت او استیلا یافت از کندن روی این می‌ماند وا اعتزاز نرمود و جماهیر ترکان و مفسدان پرخور مسلمانان نامند کرد و فرمان داد تا جماهیر ترمانیانی را که آن ببی معاذت تعدی کرد به قتل رماند و دورزخ نرسند، چون آن مثال حامل شد نگاهداشت آه مد تا آن طائفه بود نگه در کهیما 57
حکایت دین مسلمانی بلکا خان

در شهر سنگ سبع و خمسین و ستمانه میلی شریفی عزیزی
از شهر سمرقند بتجارت تبعیدت جلال دهلی آمد و از درگاه باشگاه
اسلام و سلطان هفت اقیام خلیفه الله مالک ره‌الله تربیت و نواخت
یافت و با معجزه و انعام خصوص خلیفه سلطانی خاصی گشت و اکرمن
حضرت جالل که هر یک ب سه‌موملکت اسلام کوکبی رخشنده
و چرخ دین را ستاره نور پاشنه‌ه‌ر یک در باب آن آمد
بزرگوار اصناف خدمت واجب داشته‌اند و آن سید بزرگ اشرف الدین
پسر مید جلال الدین متفقی بود که در شهر سمرقند خانقا خور دین
امیر علیه الرحمه خدمت و تعلق دارد عصره الله از زینو مید
بزرگوار در حمایت مماین انتاد در صلابت دین مسلمانی بلکا خان
ملواه الله عزرو جل و زاد نیه خیرا

حدث اول

چنین آورده‌ند که آن سید بزرگوار گفت که یکی از ترسایان
سمرقند پدالیم اسلام رحیم و اورا مسلمانان سمرقند که در دیجی اسلام
ملوانی دارند عزاز کردن و نعمت بسیار داندند ناگاه یکی از
کردن‌خان محل و کفار ونگی که دیوان و مکت داشت و نیک
آن ملوعند بدنی ترسایی بود بسمرقند رحیم ترسایان سمرقند‌دیگر
آن محل رندهند و مظلمه کردنند که مسلمانان فرزندان خامر از دین
ترسایی و مبادی عیسی علیه السلام بدنی اسلام می‌برند و مبادی عیسی
دین مصطفی ملی الله علیه وآله و مولای می‌مریا بند و آگر آن باب‌عفونت
و با خانان مسلمان، پادشاه ایوان ایوان را نمی‌شناسند و بطریق احساس نمی‌کند. آن رسل برکت را به مرزهای کالیфорنیا نمی‌رساند و آن جامعه مسلمانان بودند و هرگز جمعه در مسجد جامع کالیفورنیا نمی‌زند. در عهد سلطان رضی الله علیها، جزئیات این کتاب به منهج صلیج است. بعد از شیش مال از مرزهای کالیفورنیا درجت جال دهی آمد، به‌عنوان آن باید شناخت گزینه را آن رشد بکار خان را هم مردان شد، تا از مرزهای کالیفورنیا بطرف تنوع بردند و شیر بردند کردند و همانا برحمرد حق پیام‌بندی، جوی بکار بزرگی رشد از زمین تیپه می‌بود. در زیارت اکبر و علما الهام که باز مانده بودند و گشته بشر بخرا آمد و زیارت کرد و با گشت و متعهد را بدار اخلاقی فرمتاد. و چنان تقریب کردن جمع‌آتی‌نقات که در تاریخ یاد تشریف دار اخلاقی پوشیده هم در حیات برادران خود بازخوان و جمله لشکری بقدر می‌وزار مسلمان بوده و در لشکر اجاع و مرزهای صلیج قائم بود. نتیجه چنین گفتن فراموش سیاه‌دان را چون رست نمی‌آید بادای آن مشغول شوند و در تمام لشکر له شکس و مدارک و مناظره در صحبت ار باشند اورا کتبد کبر است و اگر ص والفابه و سابقه او با علم این آیه بپوشند در بارگاه ار ذهن علم شیریت می‌باشد و در مسلمانی بنایت صلی ولی جمعیت است.
این کتاب طبقات ناصری بر فرتنده بایلی فرادرک نبادل و ایزال حمایت
و خانالیان یک‌تی بدولت ایمان و سعادت اسلام رضیه است
ذکر اسلام در قلم آورده شده و برآن ختم اننده افهاد الله تعالی:

الاعبار بلوکا خان بن توشی بن چنگیزخان

نفاستهایی رایستکردن که رواج بلوکا خان بن توشی خان بن
چنگیزخان در زمینه چیت و تحقیق و ترکستان بود بپیش گرفت که بدرف
توشی خان خواستید بگردد و لشکر بینزمین میفین و بلغار و مکلبه
و چون بلوکا خان از مادر بزاد بدرف گفتند این بر پسر خود را
مسلمان کرد اورا دایه مسلمان حاصل کند تا ناقب ای یا برکی، بر
برد و شیر مسلمان خورده که این پسر من مسلمان خواهد بود لکه این
اعیان ناف اور دایه برکلی‌های بپید شیر مسلمان خواهد و چون لیه
تادیب و تهدیب رمید از اینه مسلمانانی دوستی را جمع کردن، ریکی
را یک ایشان اختیار نمودند تا اورد استقلیم قوان داد، بعضی از ثقات
چنین گفتند که تعلیم قران او در خویشنه بر دشی بیکی از علماء
منقی آن شرور چون بعد تطهر حسید تطبیر او نجای آوردن ان و چون
جید بلوغ زمین آنچه در لشکر کا توشی خان مسلمان به امت
همه در خریل ای فرود و چون بدرف توشی خان بزفرداد چنگیزخان
از دنیا نقل گرد و برادرش باتوها خان چایه پدر بنهمت بلوکا خان را
هکچهان بزرگ داشت میکرد و اوروانداه و اتاقبوع و اتاقبوعی مقدر میداشت
و در عالن منه احید و 까نیه و ستمه جمعده رمودن بلوکا خان از
زمنی تحقیق تخدست حضرت سلطان سید شمس الدنه والدین تامدانه
آی اسرارا شفیعه باشد و باتفاقد علماء تفامییر امیرالمؤمنین
همان المتینین علی رضی اللہ علیه و هؤلاء رحمائی رهبری آن اسرار از جمله
مصففی صلى اللہ علیه و آله و رحمائی بنیابنی آن اسرار از جمله
صحابه و اگر انتظارها هرکی راست نیامدی و بصدق نه بیودستی
چون حال بروده مصدق شاهد همانه‌، در بیان نزار و نوت بادشای
ایران گفت‌ه است که در کنار برنی باشده معلقی عظم و ایران را
معلوم است که نزار محمد خوارزمی‌ه از پیش مملکت سپهای
به نزار کبودوز پیش باز و عقاب و موت او رحمه اللہ بكرناره دیدنی
میان‌تلان بود قرون معلوم شدکه و صف آن جمع‌های و وقت خروج
ایران و نزار نابانی مسلمانان و خرای شدست شهروهای اسلام بصدق
که یک‌صدو یک‌صدو از آخر تصدیق‌ه مقصود است. برانتبایی دویت
کفار مفلح مصدق باشد چون در آخر تصدیق‌ه که یکین كرده است
هلاکت ایشان در کدام زمینی باشند و آن زمینی را خلقی گفت‌ه اند و خلقی
زمینی دمختی و شام و مرهد های آنست و آن جمع‌های دریان زمین
بدان زمینی ریسه‌اند وقت و هلاک ایشان هم دخوران آب نریت
هم بهرود بر تثال با لشکر حلب هم بنصف قران بود که آن مقه
تسع باشد. یا سنه احده‌یا کم و بیش بیک د سال رنت آمده
است که حتفالی در نتنه‌آن جمع‌ه را منقضی گردنده رانش
فساد ایهانرا با آن‌ها منطقی گردنده و باد بیداد آن طائفه‌که در
فضه‌درر محمد شهارگرد برای کیش‌ه‌ه است. بقدرت پی شتم
پنشانه‌انشاء الله تعالی.
چون ذكر انقرافان درمک کفار مفلح ثبت انقام خواستم که ختم.
گفته‌ای که این قرن عاشر آن قرن بیست که علوی‌های زه، و مسیری پر از مثال‌های ارضی بعد از آن قرن نقل انتها به مثال‌های ارضی و معاوید قرآنی آن است که در مثال‌های دوازده قرن باشد در دریست و چهار سال هر قرنی به سال و علی‌های در شهرستان‌های علی علی‌های نقل کردن از مثال‌های ارضی به مثال‌های ارضی اکثر برادر معمری بود اوی برای که قرآن در جدی بودی و اول قرن دهم سه راه انداز و ستاده بود همان حال خروج چنین‌گونه‌ای بود در زمینه طمنجی و صمیمی و همچنین رابطه او در آخر ساله منصور و مسئولیت بزرگی عظم و کرمانی و ریاض دوام و رهاب - باز بخشی علماً نقل چنین درآیت کرده‌اند که مراد لزیون قرن قرن است و تمامی قرآنی را هفتاد مال می‌گوید لحیده مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم که اعمال امتنی مابین الاستیه سیب هدم و كلبه به نهایت و غمیت را امتدای به تمام قرن هفتاد سال باشد و این نقل موانع اهل نجوم است که تمام ترتیب کوراده مبناه هر مولودی را هفتاد سال می‌گیرد باز هویت ترتیب بقیه بزگ‌تر و این طبقات بدان آن را اهمال نکند پس بنابرین قول اتمام دولت آن طالبی می‌باشد که درنده تسع و خمسین و ستاده‌ای در از اکثروی و ستاده‌ای باشد صنایعی از کافار امر و آنچه آن ایام راهیان قسمه‌ای است رضی اللہ علیه از امر و راه مانی هزینه قرآن مجید و یقین که این‌همانی ابی‌اوس حفیظ القا اینان کرد پس یقین شده که جزئی شاگرد امیرالمؤمنین علی رضی الله علیه بود از حضرت شفیعی، یافته و امیرالمؤمنین رضی الله علیه از بلخاری، علیه رضی الله علیه وآله وسلم
(۱۳۹۷م) ر باشند فنگیم تیر ماه و تازگی گیاه‌ها که خلق مبتنی شوند پیله‌های بیانی از کافر•
و لریما ظهرت عليهم نه‌ت ۱۰۰۰۰ می‌آیند مصمعه کرام عمارک
و باشد پیدا شوند از ایشان گره‌هی از نرگذان مصمعه یعنی کردن چهام•
هذا ر در میقرن الفرآماه ۱۰۰۰۰ می‌باشد که آب ذهند اسپان را بموضیه یک آب‌رآ باب
طایم گویند بریشت اسپان•
ار یلیمهم هلب بچیش لو خری ۱۰۰۰۰ ابهر کوسه کلافسای اثغر
بیشان از حلب ایشان را لشکری اگر برونی بر دریا میاه گندن
از سم اسپان•
و اگر مشی نصف القران راپته ر ۱۰۰۰۰ در ارفسختنی عداد سناسک
چون بکدز نبیم قرآن ایشان بینی در بلاد غام و دمشق ذر
شمار لشکر•
یفینهم الالک المظفر مثل ما ۱۰۰۰۰ تنیت تعودا در الزمان الفاتر
نیست گنداد ایشان را ملک مظفر مانند آنکه نیست شنبد قوم صاحب
پینامبر فرآن روزگار گئسته•
علماء منقول و امانا معقول اقاول گئته إنه در میعی قرآن عاشر
که در اول قصیده امام تعبی. اعقب رضی اله عنده ذکر
کرده است که ۱۰۰۰۰ احترم بچی گیت السقران العاشر• ایزان قران
حذر فرموده ایست و نصف قران که در آخر تصیید هزاران کرده
ایست و آنرا علامت آخر شدن برلخت کفار مثل نهاد. بعضی
و زشت‌ها همکن بسر بردن دیار ریزی به میان دجله و میان خزر
کناران
و برآوردها بدلیج کلها ۰ می‌شیرزور بدل ایرانم
نارا بگذرند شهرهای اردشیرل شما از آن‌ها شهر زور است تا شهرشام
یا بر تنبل اریک می‌دریم ۰ زهرا و زهرا گوییه به تلخ نام
بر بندند درازهایه شهر اردشیر یک‌زه، و گردن‌ه شود از انکی باری
کنندگان
ریظن نتهج و یه‌جمه‌ها لیا ۰ و یه‌جمه‌ها می‌بیاید و مه‌به‌ج
و بر از سیرت تور ارگ دیج خس و دیج فرین فرح‌که گزارت، کنند
و لرما ظهیر عساکر می‌مول ۰ ترجو الامان می‌نگرم کلگر
و باشکه که یاری کنن ایشان را لشکرهایی، مسیر بال‌بی‌سید اسان یز
خیانت کنفران
و اوله ان حلاو اباظی دجله ۰ ومضو ایل بل بی‌نیت تناک
زشتا و هلاکه که بکنار دجله آیانه کنفران و بگذرند به‌سیری، بی‌نیت بنداد
و کرگ
و تری ای الیظزار نیپه دادن ۰ و دما یه‌یل و هنگ متر عاتر
و بی‌لقی تی براشان گنشی بدبوده، عادت باده و خیورا شوند و ددرس
پره‌ها مسلمانان
و کنایه بی‌بلاسی ببعضی ۰ ببعضی و لیست کلبه عیان جابر
و وهم‌دهنی وایت، خابور گورد کنن و یک‌دیگر با یک‌دیگر و نباده
صرایشان که که شکسته بنداد
و یکه وقت خریف زهبرباتها تلل‌یبیلون فسمان من الیشان المی‌توان‌
بلد الديلمیان جبالها و تالها • تفصیل خرابا مالا من عمار
بلد الديلمیان يعني مازندران و گیلان و کوهها و حصار الموت خراب شده.
و البتustralاہا يقتلون عصابه • من آیه جداهم به سیف الكفر
در ری کشاها شو گروهی بمبارد فرآند مصطفیء سلی اله عليه
و آله وسلم به تیغ کفار 5
و خزر جمن سفک الدماء ملیکم • نیر اجسام من العقاب الكافر
و کریمان از بدم رفعخونها بادیه کن ایشان از کانه چنانه اکنتر
گورباد از مقاب •
و یموت من حلق علي ما ناله • فی لجة من لق جبور زاخر
و بسیرت آن بادیه از خشیم زخم آنیه در زلفی دریایی بزرگ و آن
در مازندران •
و اختال ترجع بعد لجة منظر • تفریز النبات باختلف اغناز
و اختال بارگردید بص از تازگی عمارها بیابان بزرگی از حسب
ایران •
و دیوان بسونی قتل بحم • بالصیف بین اصغر بکیر
و زرد باشد دیوان بکر چنانه حلب و شام و ایجه و ماردین و
میان ناریتین کتشه شوه •
و الروم تفزع منهم و تخعانهم • و لریا سلموا لذن الفخر
اهل بلاد روم بترسند از ایشان و درهم باشد و شاید که بسلامت
بهاند از خواری کنران •
و الول اذ روطوا دیوان ریبیه • ما بین دجلتها و بین الیخازر
29
و ارامگیر به‌سرهایی از زمین عرب و آنها بلند و شکیبانی کن بر زمین‌س
سفتی زمانه جبر کننده.

لذتنفس ای العراق لانها سیستم‌ها حد احجام الاباتر
سیل مکس مسیب م عراق که زرده بانده که فرارند، آن‌ها تیزی تبیغ برند.

من نفتا الفنوس انفوس کامنها سیل طما از کاجرود الناشر
از نفتا گرده پست بینی که لشکری ایشانست مسیلی و را حمل‌اند.

پراجنده شده.

حرفی اعلامی تورنهام در عین که تم اذلوا مین ملیک راه تکت چشمای را می‌ایشان را در خواص بینی اما چندها خوار
کنند پانیشان تامرا را.

ما تصدیم ای المالم غنیها تازلهم بن کل نا آمر
نیاشد پیش نیاد ایشان مکر خونهای خلق که از آدمیان کنده می‌کشند
از جمله یکنورو ممور.

مریک خوازمی به‌سیما مبنا را للمشب لیس فهلیا من تابر
و زرده بانده بن مایا ترا خوارزمی که گردید مرغزار پرگیاه و نباهد کسی که
خوارزمیان را درگیر کنند.

و کدی خزاران و بلند بعدها و هراة توخه داد اذخ نشاد
و همینی خراسان و بلند پهس ازمر خراب شود و هرائت گرخته شود
پیش از گرخته نشاد.

( 5 ) دریک نسخه این اشعار بالکل نیست و در دیگر منسخه
چندان غلطی نمی‌بایست که از صلاح ان عاجزم.
بیفایم نرسیده که مسیّه محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وصیّت جنگ
نداوتیم کرده حال من چندین بود و تمام خواب بزرگ نامه وطرف
دیگر برتن را بیادن تاریخ حال اور پدرش معلون نده ولله اعلم

حیدث دو تقریر بر انتادیان کفار مغل لعنه الله
چنین میگویدن داعی دولت قاهره منهای مراعا طلب الله عیشیه
که این قدر بگیر محض صیاده تیبی بن اعیبی چاگرد اؤسر المؤمنین
علی بن ابیطالب رضی الله عنه وکرم الله وجهه بوده است
و استاد حسن و حمیم رضی عنهما بود و در خرچترک وظهر
فتنه چنگیز خان و ظهیر تکر چنین تصیده گفت بود از اول وقت
زا از این پنگی آن جماعت جمله بیان کرده انده از اول تصیده
در لیل بر انتادیان ایشان است تمام آورد گذشته هنگام بزرگ گذر یابد
و ترجمه ابیات در زمره بیست پیارچی بیان کرده آمد تا بفهم
همگان برسد انشاء الله جعلی - بانده مسلمان مسلط السلطین
ناصرالدین و الکین زا بر سر نور ملک ماردی باتی رهبان ماراد آمید
رب العالمین

لرهم بهبیعی امام رضی الله عنه
انهذ بنه نی نی عنقرالعاشر و انفر باهبه تبل نفر النام
پرهیزیا پسر ارتنان دهم و گریز و بیرون شوبا اتباع خود پیش
از گرفتی دیگران
(5) مفسن - مفسن

(5) مفسن - مفسن

Digitized by Google
حدث دیگر کرامت مسلمانان میا فارقین

ثقات چنین رایت کرده اند که پسر ملک پدر الدین لولو موبیلی درمانی لشکر پسر هالو بود، آن جنگی و قهرمند و نصرت غازیان میا نازیان مشاهده می‌کرد و در تجیب آن حال می‌ماند و از مدد امانتی شگفتی می‌امد تا شیبی جمال مبارک خواجگان عالم سرل می‌آید و آله وسلم بخواه دیده که پسر باره قلعت می‌باشد و میگوید این قلمعه در خدا علیالی است و در حفظ نبوت می‌که محمدر - پسر ملک پدر الدین لولو از هیبت این خواب بیدار شده و روز دریای تفکر بود که این خواب عجب خوابیست حال تدبیر این چه باشد شب دور، شب سوم عید این خواب دیدنایت رعیت و هم و هیبت بر افراد و باطلش گالب شده - روز رسم با خواص خود باشم شکار بنشست و از لشکرکا کفار بد بطرف بیاب خود زن فرگر یان پدرش را معلم شده نرمان نرسید که مراد برادر علیالی و تلف اندادنی این مرکت و خلافت چارکردی بهچه وجه ترا در پیش خود بگذارم پسر بزرگ این دین لولو بنزدیک بدر
( ۳۷۶ می )

پیگیری موقت گرفته که من این قلعه را به سه روز بگیرم با یک تعمیل تمام بطرف میان‌الاری ایم و ایمنی جهت هر روز پیکر ما تقدم چند مهر سهیم بخشی دستار بند بی‌پرو می‌آمنده و زبان‌ی از دریست و مصداق کنار بدرز می‌فدراسند به روز جنگ‌بای سخت گرد به سه روز دیگر همان‌گونه پیمان می‌کنند و جنگ‌بای سخت فرمان چندانه‌های هزار کتیر دیگر بدرز رنگ نداره گرفت این قلعه ازدان تنگری امتد آهنون شمارا آزاد کرده اما یک اعمل دارد که یک آهنون که گزاران سه‌یم باش را بی‌پرو نماید تا در نظر آزم که ایشان چگونه می‌فرتد چیزهای این پنجم باهنر قلعه رسیده اتفاق سیونه‌گونه که چنانچه شما ایشانی نمیدانند به نیازی ایشان را مسئول نمی‌دانید که ایشان گیاندی هلا گفت که یکنون من از یک تگری یکبزار اسپ و یکبزار پسر و یکبزار گومنه شما را صدهم می‌بینم معتقدان بیرون نرتن که در تصرف خود در آنهم اهل قلعه گفتند مارا بصدت است احتیاجی نیست و ما همچین یکن بیرون نخواهم می‌فرند اگر ترا صی پایچه ای‌چه عرسانی‌ها و ای جمله نبودن فرستم چنانچه تقریر کردن بک آن قدر مواسی را سیم‌ها با دهانی آمومه و درخواست و یکبزار موضعی رنگ که مرغزار را یک‌زیبی می‌گونه‌د باین میدام و گل زیره. بعضی چنان تقریب کرده‌اند که ارم با لشکر گام مصلح شد منفی‌گشت و با همه لشکر نیست گشته و بدرز رنگ و بعضی دراین می‌گردد ملک ناصرقله ازجمله لشکر گام و یخ و ویران استفاده نمود و با او لشکر گرگان جمع شد و تا پنجم تاریخ هزار ملموم بطلان مصنول
جنگ آغاز نبادند، و مدت ماه زیادت بردها نت نله جنگ
سننه کردند، و بسیار کفته و خسته شدند و برخن رختند و الله
اعلم بالصواب.

حدثیت کرامت مسلمانان میا فارقین
ثقات عرب و عجم، چندین روابط کرده اند که مدت ماه
پسر هزار بر در تلمه میا فارقین جنگ کرده و هر مینیقی که از له کرده
گفته گردیده اند خلک جنگ نمی گلدان و بر سر گفته آمده تا
ارزان مولف منفیقی نامدار بیایرند و در روز اول از قلمه آشن
و نفی در منفی تعبیه کرده اند خلک جنگ آن منفیقی بسوخت دریبی
می‌اند ماه که بر در تلمه جنگ بود هر روز بقدر آفرین گرد
و کلمه بیست روابط هفته سوار و بیست روابط شی شوار
برایت دیگر کمتر از ایز جامهای مهید پوشیده دستار، بند از تلمه
بدر می آمده و بر لاهک کردار میزند میه و دریهای کردار
بدرگ خیم شدند، آن محل نیز کردار آن سواران میب
پوش را می‌خوری و نمیرمیانند با بقهره هزار می‌اند. از تلمه
بدندهای مردم فارسیان بر پسر ایلیک خرما گردید که بسی بادها و بکنر
از یک هفتاه گرضش ثم تقلید خرد را دریبی، مدت نیز منفیقی گردت
پسر جواب فرماتاده که تو بنداد را بند زد، گردی، و انگا مرا تنگ
می‌باید زه هر روزندهان مرد هالک می‌شد آن موضع را بپرنداد
پس قلمه نمی‌باید کرد چون این پیشام بر هزار، رمز نرمانند که
پسر را به بیوند که از نظر ستر، در می‌باید بود و اه، راشته ترا.
در اندازه که از افتخار می‌گوید، موردی که از جمله‌ای به دلیل خوب‌بودن برای مراقبت از کار باشد، حکایت غیر معمولی از نظر اخلاق و برخورداری از نظر عادیت است. با این حال، در اینجا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که باید بهترین استفاده‌هایی از آنها که در اینجا ذکر شده است را بهترین استفاده‌هایی از آنها که در اینجا ذکر شده است بگیریم. با این حال، در اینجا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که باید بهترین استفاده‌هایی از آنها که در اینجا ذکر شده است را بهترین استفاده‌هایی از آنها که در اینجا ذکر شده است بگیریم.
غافری ملک الکامل مزیمت دریانتن خدمت منگو خان گرد و از ری تفریف خاص یافته و مجبوب آن بود که در مجله شراب خورید سپس ملک شهاب الابن غافری را خرمند از امتیاع نمود و خورید منگو خان مجبوب امتیاع از پسری جواب داد که در دین مسلمانی حرام امت و من خلاف دین خود نکم منگو خان را این سخن خوش آمد نباید که پوشیده بود هم در مجمع بود داد و اوا اعزال کرد و از این معلوم می‌شد که مسلمانی و یا منفی می‌پردازد بندریک کاکر و مسلمان القبض چون هلاو نامزد مملکت ایران شد منگو خان فرمان داد تا ملک الکامل با هلاو بطرف عجم باز آمد بدلیل عراق رمیدن دید هلاو را بزمخت دادند بنگداد مزیمت مصمم شد ملک الکامل بحر ملک شهاب الابن غافری را خرمند از روانش خود هزار مزار و بیست هزار پیدا که در بنگداد بباری و مقد نمایی پسر ملک شهاب الابن غافری گرفت و فقط در بخش حاضر نباید که هلاو در طلب موار بر چتر ملک الکامل برجا ازار کرد و با وزیر خوشدار مسلمان بود از معاف مرتند در مرگفت مرا چنان می‌نماید که کامل عصبانی در مر دارد و چه می‌نویسند نبیست آورا می‌باید که وقت و وزیر مسلمان مرتندی را با ملک الکامل مبهوتی، بود آورا ازین قصد و اندیشه در مر خبر کرد ملک الکامل دیگر روز بندریک هلار رن و اجازت شکار خواننده اجازت یافته ازان موضع بیرن رن و با هشتاد موار خاص خود از لشکر کفار به میله بیرون رن و طرف را نبود
جشن هزار میلادی

(۶۵) بجو- ماجو
کل‌جان‌المطربه‌قلال بعض العلماء هم ائذان‌الاسلامیه و قال توم هم کفره‌ال الترك و قال توم بل هم اهل الصییه. يستنوره على هذة
الاقالیم ملیف قنایه باشد که عید الله بن عباس رضی الله عنه
موغند یاد کرد که خلافت فرزندان سرا باشد تا آبگاه کم بردولمی
و عزت ایشان غالب شوند ترکان در خ سرخ روی که زنماهای ایشان جوی
سیره‌ای بین باشد علماء هر کس درین تاریخی گفته اند. بعضی
گفتند که ایشان ترکان مسلمانی باشدند و بعضی گفتند که ایشان از
جماعت ترکان ممالک چین باشدند که برای انرژی قرن و بنداد مستولی
شوند و رهبره عقله عالم و علماء بنی آدم رضی الله علیهم گفت
که تاریخ نهایی صدی به و نکبت دار اخلاقه بردم بریست کفار کی
پر لمعنی الله بدان مجبوب که امیر المؤمنین المدینه بر دست
انجامه شهادت بانیه رضی الله عنه. دولت و ملک ملکان
ملکیان اسلام را که ای یومنا هذا خطبه و سره بر ام امل
و خلیفه بحث مزرع میدارد در مسند ملکنات باتی و پایند
داراد بحوره الشهداء و عال‌علي و عباس زارئیب المؤمنین
بروله و هو ارحم الراحمین - جنگه هزار بنداد را طغیان کرد و خلق
را شهید گردانید و نتیج ماندگان را حوت شده و شفیفه معلوم داد
لیکه تا خلق را جمع کند چون وزیر ملعون یبداد باز آمد و بعضی
را ازال خلق جمع کرد و در بنداد ماقی گردانید و بعضی از بندگان
خلاقه که بوادی رزته بودند و زنده مانده بقدرت ده هزار سوار جمع
شدندن و زنده ازدواجی امان کردند و بر بنداد زدند و وزیر ملعون و شفیفه
کفار را بگرندند و هر دور را صمیم قطعه کردن و هر هکه از اتباع آن
پسر خرد امیر المؤمنین را و جمله خزانین بنداد که حصرود عد آن اموال در هم‌حاوله تحریر قلم و در دئاره تقریر بینی آمدن نگذیده درگیرت از اوقات و جواهر و رئیف و مرخصیه جمله را پخشگرگا خود بر افته و آنچه از نقد لائق منکو خان بود با بعضی از جواری و هرم خلیفه و یک دختر خلیفه حضرت ترکستان روان کرد و بعضی بیجه تفه و قسمت بنزدیک برکا مسلمان نرساد و بعضی نگاه داشت.

نفقات چندین رایت کردنگا که آنچه ببرکا رهیونی بنا نکرد و نرسادگان هزارا بهشت و خصوصت سپاه برکا و هزار بدين صوب قائم شده و آنچه بنزدیک منکو خان نرساد چین آن اموال و درمنها به‌سهر نمرزند برسرد دختر خلیفه رضی الله علیه‌اِما از نرماندگان که بر می‌آیشان مولک بو اجازت طلبیده که یکی از اجدادا مرا رضیه درسرند اسح می‌بینی تضمین عباس رضی الله علیه‌اِما ایز زارت رکه، آینده این مولک نرماندگان ایز اجازت داد تا آن معصومه رضی الله علیه‌اِما بصر رضی تضمین عباس آماد و شرائط زبارت بجا آورد و در رکعت نمازی بکذار و روی بر زمین نهاد و دما کرد که خداوند اگر این تضمین عباس که جد من است در حضرت تو آبی‌رئی دارد، یا این بنده را لحضرت خود بو و از دست این نا آهاریان مرا خاصی بخشی در اجازه شده شد و همدان سجده یا باک را لحضرت باری‌عالی نرساد رضی الله علیه‌اِما و عی املانها و من جمعی المؤمنین و الشهداء - مالک تاریخ مقدّسی در فصل کوائن و خروج ترک از عبد الله عباس رضی الله علیه‌اِما براتی می‌کند انها گفت و الله لله تو کوئن اخلاقه لواهد حتی یغلب علیهم اینه‌آمر وجوه.
لشکرهاي روم و شام و مغرب با ارگ جمع شوند و هراثيله انتقام خوی
بکشد در عقب کسان خود فرستاد و اورا باز آوره و شهيد کرد رضي
الله علیه اجمعين - پادشاه امام سلطان سلطینين دز بادشاهي
و عدل رداد گستري پیوسته باشد آمين رب العالمين

حديث شهادت امير المؤمنين
المستعصم بالله رضي الله عنه

کفارهند رمز امير المؤمنين المستعصم بالله رضي الله عنده راخواستند
تا نگاه دارند جماعت مسلمانين که درمیان لشکر مغل بودند گفتند
که اگر هلال خوان این خلیفه برزمنين ردزد او و لشکر کفار مغل
در زلزله برزمنين فرو شوند اورا نباید کشت و غرض آن مسلمانين این
بود که امير المؤمنين زنده بماند جمله را در کشتى اور توقف انتقام
مگر ملك مصل بدر الدين لولو لتنه الله و دیگر کفار با هلال مغل
گفتند اگر خلیفه زنده ماند جمله مسلمانين که درمیان لشکراند
و این طائفه که بديگر بلاق اند خروج کندن و اورا خلاص دهدن وترا
که هلاوتي زنده نگذازند هلال از ايران ترسيد که اگر خلیفه زنده بماند
خروج مسلمانين را باشد و اگر هنگاك شهت دهد هلال عيون او بر
زمنين برد زلزله برزمنين ارائه و خلاق هلال شوند تسد گفت
امير المؤمنين بنوعي دیگر پيش گرنت و بگفت تا اورا در
معانات جامخانه پشيبدن و لنگه برتين مبارک او ميزندن دا هلال
شه رضي الله عنه و ارضاه و اميرلاي بكر بخش را و اميراعظم
ملیمانشاه را شهيد کردند با جمله ملک حضرها خلانت مگر
سوار مصرف از ملک‌های مشترک و صدور وصاومه و اکبر و تجرار و کارداران
بولت بیدار، رنگ چوب بلی‌شرک، عارف مغل ملک‌های درمیان اروز ایانبا آن
موکب بپوستی بیدانند و جمله را از هم متفرق گردانند و
امیر المؤمنین را بگرنند و دنیاندان تا بکلمه‌های بیوایی معرف
که در بنداد بودن. نورمان می‌نبشند تا بیدار می‌آمیendoza تام
را پدست آرا. و همه را شهید گرودیند. و ایفا درگذشت شد.
امیر ابو بکر نفرخیفه چنده روان تیس و الله اعلای باشما. یک
رایت آمیزه که ازا و سلیمانه؛ را و نتیم الیندی گردا و صیاده
الدین ایبک کرتش را جمله را شهید گردن. و بعضی رایت‌جوی گنگه
که قون آز نزدیک هوای اخسته بدر باز رنگ درقتی که
امیر المؤمنین بدر میخیشه امیر ابو بکر بیدار نفرت و از بنداد
بطرف باده و جانب شامه. و بعضی میکوندند که شهادت یافته
بسبب آنچه در حضرت هوار کلمات درشت گفت و این کلمات. آن
بود که مارد گالن انتقاد که چون ترا اصل بزرگ اسم تو مرد تمام
بایش و باتش زمرگ بر تول تو اعتماد کردیم اکنون معلوم‌های که تو
نتیج‌بیانی و نه مردی چون غدر گردی که باضدہان و مردان غدر
نکذنیه هزار فرصت تا از نادریکردن. و بعضی رایت میکندن که امیر
ابو بکر را با یکی از مادت‌های بزرگ نورمان داد تابطرف اذیت‌بانه پرند.
و چندگاه همچنان با سید باشد تا دیز خلاصه و اعجاز او. بعد از نبرز
بختاد نورمانی داده هیچ چون امیر ابو بکر را با آن سید بزرگ
بطرف اذیت‌بانه پرندن چند مجزه برتنم جماعت مرتضیان با بلال
گفتنند که خطو کردنی اگر امیر ابو بکر سلامت بافرنیشان. رسد جمله.
تپا مزاج هلاو مغل معلوم کند امیر المؤمنین را این زای صواب افتاده، پسر خوشه امیر ابو بكر را به‌رونافته برد و دویز ملomap در مر میانش. او بر نیستاد که امیر ابو بكر را درست ببیند، و از عزای و اکرم دار و استقبال که خليفه اعتماد کند و غرفه تواناجمال شرود. حسن امیر ابو بكر بیرون، داو و بلکه گهجه این داو را پریام به خوشه بیرونی هم بیاوردی. سن بباراگه هلاو وسیده هزار بقدر چهلم استقبال کرد و حرف خدمت باخته رسانید. و بیرونی خوشه پریام و بیرونی هرمس در خدمت هم استقبال کرد. پهلوی هم و گفت که من خدمت نموده، آمده ام، من بدارم گرد. هر چکی که مرخص است و بر نیست شیخ سپیف الافیه، با خرچه مانند، سیمانی، هنر سیمی، خوشه بیرونی هرمس. که که مرخص مسلمان، که مرسد بر شانش اعیان، در صومعه. ام‌تی ام‌تی استیست امیر المؤمنین مسلمان شوم چون این کلمات، مبنایت بر درمانی آوند امیر ابو بكر به‌گونه‌ی زمان‌زمانی زهر آلو، امیر المؤمنین بار، آمده و آن‌هست مضفده کرده. بود و ههن مانن طرح، داشت راز ملomap گفته که صواب آن‌سته که امیر المؤمنین با تعلیم‌های هرچه‌ی تنامد در کویی‌ها. آن‌سته که به‌ورون در مانه‌گویی، مسلمان، حقیقی، بی‌خیال. حسن امیر المؤمنین قدرت، دانست همزمانه‌ی حکمت از آزموده. معلم، رضی‌الله علیه آن‌سته، امیر المؤمنین، از کشته‌ها، ومعیان، افغانی در رمیده بود. پهتش رجیه، منع این مسلمانان، عزیزی رضی‌الله علیه، تنمیت کنیم، علیهی آن‌سته، قهر و عطق مربی خلافت، میدزی امیر المؤمنین، با چپین، تریست
هریسمت بر لشکر کفار انتاد و سیار بر ترخ زنگنه و مالک عز الذینی
بسیار جهد نمود که هریسمت کفار را تمعت باید گرد کرد تا هم بدنی
تقی پیامبک کفار را زیر تیغ گردانیده شود صاحب الالین درمانی
در تمعت تالی نمود آن شب همانجا لشکرگاه مسلمانان شد و در
جوارات آن موضع شهرهست که اتیرا شهر شیرگوند از آب نرات شق شوی
و زمان آن شهرشنعتی دارید و موضع لشکرگاه مسلمانان در پیشینه
بود دران شب رازی رانضی ملون جمعیتی را نرسانید تا آب
نهر بر لشکرگاه مسلمانان پگاهاند تمام لشکر رزیر آب شد و صلای
خان تیبه گشت و عاجز شدند بامدادان لشکر کفار ماردات گردند و
مصافح شده مسلمانان از نیت اضطرار رزمحم سهیه منهزم شدن
ملک هم امام شکنده از جلده عبده گردیده و مبنداد لشکرکه گردیده
بولی مک که جمعی قصر مستپرست چون لشکر ملویی بدنج مجدی
سلیمانیه و مالک عز الذینی و صاحب الالین درمانی بخشند
خلیفه آمدند که خم مبدر شهریه و وما را در بنداد سوار
اندکست و عقد کفار دریست هزار با زیادتست صراب آن باشد که
امیر المؤمنین درهمیت نشیند و خزاین و حرما را درکشتن نشنده
و ما هم درکدست امیر المؤمنین در کشتن باشم و در بملجه
برانیم تامه بصره دران جزائر مقام کلمه با نصره حقملالی درهمه
رکفار را مچه گردانه خلیفه با رازی ایمنی باز گفت رژیم ملون
امیر المؤمنین را زغی اللہ عنده گفت که می با ایشان طریق ماله گردیه
بدری حاجط نیست و ایشان اخضامت امیر المؤمنین می آینه
اگر برقل من اعتماد نیفته امیر ابو بکر را با ایشان باید نرساند.
(۱۴۲۷)
فرمینگی بنیاد رشد سلیمانیه که امیر علم بو و ملک عز الادین
پسر نشیم الدین گرد که پهلوان دار اعثمان بو و میمنه لشفکر خانت
ایحان دشتند با سلطان مسعود الدین ایبک مردانی مستنصری
مفسود کردند که کار از دست بند و خسهرز دیب و رزگی آمد رزگی
مختلف با اعضا باز ولی امیر المومین یا با یاز دیو شدند که تدبر
دنع کفار به سازد و سیاحد الدین ایبک گفت هر سنین که درین باب
امکان داشت سیاحد جمله در مجمع امیر المومین جایگزین نیامد باتی
شما وا هم لجارت خلوت طلب کنن شما. هر در عربه داشت کلید
بران طریق ملك سلیمانیه و ملك عزالدين پسرنیه الدین گرد هر چه
از رزسید خسهرز طلب دنع و تدبیر آن بخدمت خلیقه عربه داشتند
فرمود که با رزگی گفتی شده است جواب از رسیر طلب، یازد کرد
هردان از بارگاه خلیقت نورید بیرین آمادن و بابویسی با مسیح هزار
سوار از اطراف ایران و اذر روحان زیر زمین بنداد جسیری از ملک
مؤلف حاصل کرد و بندزیت تکریت جسیری بر بست نازیان تکریت
از شهرو قلعه بیرین آمادن و جسیرستان کفار از تمام بوستند و رز
سیاحد درزخ نرستادند و اندک مسلمان شدند پانتند دیرورز
کفار مغل پاز جمعیا عمارت کردند چنانچه بپربر و رزگ
یطرف گرفته و دنجد و گرخ و پندازند و خاقانی را شهید کردند و
ملك عز الادین پسرنیه الدین گرد و مسیح الدین دولات فیا
پیست هزار موار زبان و حجت مگنت کنند و جماعت سانند
کرف و تقصبات دیگر را بعدا طلب نموند با لشکر کفار مصان
کردند که جمع اسلام که بپناده بسیار بو پنی چیلی کفار جلاست نموشد

Digitized by Google
جرم های عراقی که بدلیل عدم آن کارزار کرده از اعمال کردن رضی الله عن...
مصیر امیر المؤمنین که امیر ابو بكر نام بود بعدها سرخ داده صفوی علیه وی بودند خصوصیتی این داشته بود و امیر ابو بكر پسر امیر المؤمنین ایشان را نادر کرد. بود و بعضی را کشیده بود بدان انتقام وزیر دارالامام که رافی و به مذهب بود با امیر المؤمنین خانه کرد در مرود خفیه نزدیکی ها مسئولیت نوشته و با ایشان سخن ساخت و کفاره را اقدام کرد و لشکرهای گرد برگرد عراق را با طريقت اجابت از بغداد باطریق نفرتدار و برای امیر المؤمنین چنان نمود که با کفار ملی افتاده چندم مارا با لشکر حاصل نمی‌شد. بعد از زنده ترخیل شده‌گشت ناگاه‌لشکر کفار ملغی افروزی بودند و بر درست بغداد جسر بستند و از دجله به تکه‌توپه بودن درفايت امت‌کم خاک‌پذیر بینون آن‌آمدن و آن جنگ‌را به‌سوختن رزدیگر مغان باز جسر راست کردند و مسلمانان را شهید کردند امیر المؤمنین ابو بكر پسر امیر المؤمنین و امیر علم دار اخلاقه ملیمانها ایوایی ترکمانی که مدی سلسله با کفار ملغی‌نشه بودند و غزوه بسند کرد هر در باونته‌ی فک‌گهر چندن کرده در کفار زند و لشکرهای کفار را مهربان گرداندند و کرد نخستین کفار ملغی از حدود بغداد تا پاره‌ی ایران تراوت کردند و سپس از لشکر کفار به‌درخ فرستاد و این امر علم دار اخلاقه ملیمانها ایوایی ملکی بود از قبائل ابیه و آن‌جمله‌های ترکمانی باشند در باونته چالیست و مبارزت و می‌مرد امیر المؤمنین ایشان را بود در مدت سال از عهد رنگی
حیدیت حادثه دار الخلاء

چون هلا نیز برطرف عراق رفت و مال مومل که امروز بدر الیمین
لولاو گفتندی لعله الله عالیالله شجاع مکاف مکاف کرده بود.
اثبات ابوبکر نژادی هم شجاعی داشت و حال تبول کرده بود از
هردو لشکر بامد کفار بیادنده و لشکرهای کفار با هلا در عراق جمع
شدند و روز آبادنده نبی امام رامهرمی المؤمنین المسمع به الله را رازی را
بود به ماهیب و رافضی اسم او احمد العلیبی بود و منبیان که

انگراش حیات آدمیان باتی داراد آمین رب العالمین

النامه هلال بن تولی بن جنگیز خان

هلال برادر منفوخان امتد و بسر تولی بن جنگیز خان
دای تولی بسر کبتر جنگیز خان بو و قبایل جنگیز خان از آب
جهنون علیه کرد بطرف خراسان آمد تولی را بنشانند و بهت
و سری نشاند و آن شهرها همه تولی بگیرند و خراب کرد - ثقات
جهنی روايت کردن که تولی جوان خوشوزارت بو و قبایل خراسان
خطرت باز زنمت درگذشت و دری دژ بن برمان
مایه چنانچه بتجربه پیشتمه امتد جوا منفوخان بسر تولی تخت
بنشست حلال را ببلاد ایران و عجم نرستان و آن ممالک اورا داش و
لشکره گاه بطرف عراق بود و آن طالقان که بترکستان خان و خلافت
و تندس بودند و لشکره گاه که بطرف عراق و خراسان هم و هرات و گرچه
بودند گفتند جمله را تا نفرنار بردار حلال دارد قبایل حلال بطرف
آمد چگون خود بادغیس اختیار کرد و مالک اطراف عجم
احتمال از پیشتند را فکر می‌ساختند. مثلت بهتری عراق و اعدام آن
جمام فر با لشکر که از جنگیزهای دست سبک بننستند و بخشیدن بر گزار
شکست می‌اشت خصوصا در قرونی شهر مفاهمان شمشیر سال
بایدست را شهر مفاهمان را مسلم توئیستند کردن اگر تاجی مفاهمان
شهادت دیوتی نکرارا گردنی مفاهمان مسلمنشدی که لشکر مفاهمان و
خیابان می‌گذشت بازداده سال بر در شهر مفاهمان و حوایل آن چنگر و
جمعیت مسلمانان واجب نشوره و دران سامع غونا یک امام
بزرگوار عالم که اروا نخم البدین سربازی رسمی گفتنی بسیب
افغان اروا با مخلقت مدارت بود شهادت یافت باتی هیچ
مسلمانی را اری افسردگی بعد از ان نورمال شد تا آن سلیم را که امام
را گشه بود برادر گردند ناین و این معنی آن بود که پادشاهانرا مدام
با حازم باید بود و سلم از آن حولیه غنی از درنیا داشت و با کس
اعتصام و افتخار نباید کرد - بسر تاریخ بازآیم ملکوخان را چون
پخش بنشانند یک برادر خرد هزار را ملمکت ایران و علیم داد
و یک برادر دیگر قیان را بعد از از ایشت از گروتی عراق بازگشته بود
برمر تبائل ترکستان نصب کرد و یک برادر دیگر ارق بیخه را
بقیبفت خور در ممالک طمناج بنشانند از لحکم بسیار جمع کرد و
بر زمین چینی زنت و بموضعی نمیشده که اسب لشکری از مخلافت
آب و هوا رم چکن تلف میشد مسرعت بترکستان و ماروار به نقل
فرستاد و بپیچید و اشک طلب نمود - نقصین راهی گردند
که نواب و ماشتگان که در زمین ترکستان و ماوری الیه پروردند درمدت
یک هفتاه هشتاد اسپ از محراب و نگارا لخریدند و با آنها
در ترکستان بالا خردنه برودن می گردند و بفستند و بعد از مدتی
چنان تقریر گردند که باندی چینی آنکه نشک آورد که در عهد و
جد و بحیره و شمار نباید بمثبت ملکو خان شکسته شده
ودر کوهی انتداب که در تمام دران گره دریا و بردی برد ملکو خان
پا تمام لشکر مغل دران کره از گروتی هلال شد - و مدت
ملک ملکو خان به سال بود - ملک بعید سلطان اسلام راتا.
در کنار عرفه درشت مصالح، پایه نا مسالمه در آید و عرشه
داشت می‌باشد. مانند: اگر حکمت نرم‌اندیه تا در بارگاه را از
درن پیچیده کن، دل من از خون ایمیل بالاده. حکمت گفت روا
بیشتر در بارگاه از درون زنگ ایران کرد زاهد صادق یاری خامه و در
بارگاه از درون بیست و بیش حکمت آمد و بهشت ساخت و علت
آن حکمت چنین بود که خلیج بارک آبدار مدام در دست
ایرانی بودی که در کنار خرد نهادی و کاهی پشت خود زهگی
بدست می‌گردید. زاهم روی حکمت کرد که بر سر ظلم می‌برد.
در شهر و محله توای خلیج بیست تو برایی چه داده انگیزت
نیازی از حکمت به توضیح زمان از معمایان دنب کنی خلیج بیست
من به ده با به پیم که تیز هست یا نی حکمت بنغلی اینچه زاهم
c
رزی مفعول سامت و از ری خلای نیاید خلیج بیست زاهم داد زاهم
بنهم کرد و در حکمت گردانید و بینه زخم، حکمت بر زدنامه ادامه
حکم چنین چنین ظریف کرد فضل زمتنان بود حکمت در رمما
عیوب بر زیر بر هم پوشیده بود و زاهم دید ضعیف زخم چنین کری
نیاید اگر زده جوان بودی و فصل کابستان هرندیه، حکمت بر زخم
نزدیک حکم زخم خورد و بر خاست و با آن زخم خورد زاهم. را
گزینی، و نزدیک کرد جداست مالحده، که در دهلیز بارگاه بودند در
بارگاه به زدنامه و در امدن و زاهم را شهید خردند رضی الله علیه فریب
در نهایت اندوز و ملح ده قصد مسلمانان کردند تا مسلمانان گرایی
را به خود حکم بسته، خویشتم من موجب ثانی کردند که همه چه‌چه مسلمانی
را در آن که در که جهیز زمین نیست که از حرکت یک ته کشته.
حیدث حادثه که شمس‌الدین مصطفی را ازد
از زاهدی، از زمره اسلام‌آریه‌ها دیده‌ها تا در نظر سلطان سلطانی آیه که
اعتقاد را شاید دامی دولت قهره، همان سرا را که مرغ به این طبقات
است کرده اول به‌هیچ‌یک مفرغ بوده. مشع شهید حکیم مسلمان درسه
را دیده. شد بنزدیک آر و دیه‌دن فقط بر ازجمله مقبره، مهربان
خوارزم‌سالاری و مادر ارسلان‌خان پدر حسین‌خان، الکلیم‌خان، دو عهد
خوارزم‌خان، این زاهد مقرر مطبل، راه‌ارتیه و قبولی
دشتم‌بمشال مصطفی شهاب‌الدن بیش. پیش، هر یک مطلوب لحاظ هنریه
تیمار داشته‌می‌گردد و نفرستگان، شاهر از دی‌مزری و رزعم‌مانت‌ری، برای ایشان
که بحضور پدری بانتم رسانشی، چون حادثه، هنگامی خان ظاهر
شد و اهل حضرت خوارزم و خراسان متفرق شدن، ری‌زن زاهد بنیان
والنگ تخته حضرت و خراسان متفرقش هدنه و این زاهد بنیان
و قصد و دیده حریصد ایندیش، از بنزدیک، مصطفی شهاب بحسب حقین
ما تقدیم. قربت باهمی و اعزال و اكرام و اثر ده مو، صنع
شاعر از نرمانده نه، بیش عالم. رفیع ذو بی‌حالی و
شاعر، بی‌حالی و این زاهد از یحیی مصطفی اعزال‌نامی‌ها، بی‌حالی
نیوازند غیربیع مصطفی شهاب در دل زاهد کاره‌رد خواست، ثا
بی‌حالی حق مصطفی هشاب از یحیی مصطفی، شاعر. که نامه‌ی اوره
انتقامی که ربخ در فناری بندی، حاضه زمانه و غزللی، چنگ‌اره روزی
در براکه مصطفی شاعری درام و غریبه داده، کرد که مرا خزینی
سی باید، سعی تشکیل کلبی دارم در خلاء با نمایه، مصطفی، بارگاه
خود را خالی، کرد که از افس نیست، از ایشان، نباید که مری
میثم غنم نهستم من را تن گونه کوک نائب
بطولی و حبس خشم بهد تا بسرمدی
منبنا راه راست تو در ره کفاد به
بر تله راه راصم نیاپد ز ممالی
تصمیم متوسطه و نفسته آن تمام موجود به بدنی قدر اختصار
انتقاد - مطلق تمامی ذات باشم عالم را تا ناگیبت جهبت امکان بانی
افراده به تاریخ باز آیم دربالا ملکنیتان مدخ و بامی باز تله است
هفتاد تله بر بالاد تبهان و مسی و بلع باره تله در کوهلار عراق
که آنرا الهوی گونه چون ملت مقام لخدم مغل و تغلب اسرار
جمعه بسیرار شد باتشاه مللی معله عالی شیوید. حسوم دسر جلال الدین
هیست شا مسلمان این عالمی مکرم را عظیمی بیون از فرام
در تلفه بسیاری شت و بجا رالا الادین این تله بیرون آنمه و بائع
گاه معلم مبهمت اورا با اتباع نزدیک ملکوخاری فرشتادن. ونمان
شده که عورا در میان راه باشنده جمله تغلب ملکنیت خراب
گونه و شهر های ایشان را بگرنت و خراب کرد مکبرق
کوه را که نام مکرر ملت و عراق لمش وتا بدين ناگیبت که
شهر منه نمان و خمسین و ستمان باخرود مدت. هه حال شدا
این تله مکصر بست و بیقر مه ویا فریست مرد دران تله پناه
گونه اند تا بدينی ناپای هنوز بیست نیامده لست دم‌هرهم الله و
ثالیه و الله اعلم بالحرب.
تیستان بزرگ و بصر مالک رگی دریان خسیب‌اله رون می‌بینم با تو
موافقت خواهد کرد ترا امام رحالت را از تمام توست باشد بنابر
التماس بطرف تیستان رنگش شد ولشکر مالحده دژ‌یای شهربنده بود
چون فحشی تیستان رمیل انداد بفسرت عطف کرد آمد و یازد
شیرویش به فسیون من میان تاج الدین نیالگینی رمیل ملیان
شمس الیندن پیروست چون مراحعت بود ازان شیربنده ملک
تاج الدین نیالگینی باز گرفته کرد، گفت که کرد دیگرباپید رمیت
و از مالحده جنگ طلب کرد دامی درفت مفر دم را اجابت
کرد که عزمیست سفر هندستان مصمم بود و بدین سفر النفات تمام
دعاوت تاج الدین نیالگینی را امتناع این داعی موافق نیفتاه
برخواند تا دامی را مدت چهل و هر روز در تلخ صف هندستان
شهربند تا ملک رگی دریان خسیر طاب ثراهی از غیر مکررات
ارسال کرد تداعی نیز تصمیم حسب حال حبس خورشیی نمی‌گردد
و بفضل الله تعالی ازان تلخ خالصی یافته و ازان تصمیم بیگ بیت
آزاده شد تا در نظر مبارک ملتان ملادان آمید انتظار که ملتانش
پاکنده باد آمین رب العالمین.

لنهاج الارج طب ثراه ۵
تا کی بلور اشک مرا جرح زمردی
بر کهربای ری دهد لون بستی
آم در درد موی تمامی اشته بیلبپ
ای آب دیده گرتو گلاب مصعی
نی سرورت سیه و گی بدنی چرا (۴)
مجوم و اسر بکره مفیدی
۰۳
از خانم‌ار بطرف نیاز رنگه شد و از آنها بقلمقه‌ه سیستان و از آنها

حصاره و از آنها ببطس و از آنها بقلعه مؤمن ابن اباد و از آنها بقااهن

مکه شمس الدین را اینجا دیده شد و او مردی لشکری بیشه

پول و از آنها بطرف خانسار مرجعت انتحاد برون شهر‌ه منه

و عشیرین و ستمانه در آنها این کاتب را که منه‌ج شرط اجت

عزیمت مغریه‌هدوستان مصمم‌گشت بجیبت مانناتی صفره‌هدوستان

باجاژ ملک رکن الدین محمد خیمار طابت نیاز بطرف نیاز

رنگه شد تا قدیر شیعه خرید و ورگه بقوله نیاز برسیده

آمد ملک تاج الدین نیال‌الگین خوازه‌سی که در طبقه ملوک

نیمزه ذکر ابتنی‌بپیسته امتصابی مثلث بر مالکت سیستان نشئه

بود و اورا با ملوده بجیبت قلعة شاهنشاهی که در خرائی شهیر بنسه إمت

خصومت انتحاد و آر بقیش لشکر مالده مهیزه شد و بطرف نیاز آمد

و خوای برفی معتولی گست و آن‌لامعه مبارزه که با ار بودن از

هرکه توقع می‌بیند گه بطرف تیمکان رود ویزه و دوی ریمانده تیمکان

مکشش شمس الدین مصالحه و معاهده كنینه‌پیک از معاوندر درگاه ار

نیم‌یارمکه آن مغریه‌بختی کند تا ارزا از رتم‌ین این داعی که

منه‌ج شرط امتصابی نیاز خبر دادنده جنیبی و میتم‌دنیان

می‌یافت باستقلبال فرستاد و دادنی را طلب نرم‌چه خودن لخدمت

او زرده شد الاماس نمود که جهت صلح لطف باید کرد و بطرف

(۳۲۱۷) هیئة - پنجه - پور
مرغب‌الله جوامی و فرمان‌الله بیل قیمت در نیشابور بیست و ششم شهاب منصور ابن الفقیح بهو از همان در غایبت دانایی بعلم و حکمت و نامفهوم چنانکه در باب خراسان مقال و فلسفي و حکمت در نظر نیامده بود غزیراً را بحیار تریمکر و مسلمانان خراسان را به بنزدیک اور رشیده بیوند جوین امام عصر اففضل الہیین بامیانی و امام شمس الادین خسرو شاهی و دیگر علمای خراسان که بنزدیک اور رشیده بیوند جمله را اعجاز نرموه بهو و نیکو داشت کردند که نخست هزار هفصد تشیف و هفصد مرام تکن بتست از خزانه فاخره ار بعلما و غربا رسیده بهو بیوی شفقت و انجام و مجازسم و مکالمات آن محتشم شهاب با مسلمانان به‌سیار شد جمعات مالحده آن قصباً بالموت نرسیدند که بنزدیک است تا محتشم شهاب تمامی مال دعوت خانه را به مسلمانان دهد از الموت نرمان باز رسانیدند تا ار بطرف الموت رود و محتشم شمع الادیین حسی اختیار را بهفرمان و فقیه قیمت مسلمان بنزشتند دعیه دولت تامره قیوم از بنزدیک آن محتشم شهاب مراجعت کرد بیست خردادما بیست خمایم جامی به‌شورت رنیت و ارزانی باقاین و مغرور و ونیک باز آمد و بعد از جنگ چهار از توافق مصیبت ملک راک الادیین حسین عثمانی طاب مراث در سال سنة ائلی و عشرین و سنتان اتفاق اجتنام غور و باشارت این ملک سعید کرد دوم بطرف قیمتان بوجه مصالح اتفاق اجتنام که راه کاروانه بخشانند و

(۲۱۸) زیست- مراغه (۳۷ ن) جویار شهر- جوهر میر
روضه شاه کرد مینکو خان گفت قاضی در کلیدیت نمایندگی چه چیکزن مشاهده کرده است که از پیدا گنبد کلیه بزرگترین پیامبرانه قاضی شمس الدین گفت علی مرز داری از نورا به شدک که جمعت طی مالکه قلعه دین را پنهن ساخته اند و دیدن آن جمعت برخی از دین ترسان و خلاف دین مسلمانی و مغلی است بیشمارا غرور میدهد و منتظر آنها اگر دوست شما اندیکی وئر بپذیرد آن جمعه از میان کوچه و آن تالار خرچ کند و باتی ماندگان اهل اسلام دیگر نیاز به چنین تبلوک آمدم ترتیب قلعه ملکیت و قطبیت تاریخ نرمان نپدید همیشه رسیده و مست ایران و خراسان و تربیت دیگر قطبیت و تقلب دیگری نهادن و در مدت ده سال یا زاده جمله شهرها و قلعه پکشادن و تمام است مالکه را در بیت پیش آوردند مکر عورات و اطفال نا رسیده و باتی تبام و خبرچرخ نرسیدند و آنت و هیجک توئیت بعض الظنینه پنچا سر نیاپر ظاهر مردانه و این داعی را که منجا مراج ایست و کتاب این طبقه و مولف این کتابی که رده بان دیار بیده رهافت سفر انتقاده است گر نه از تاریخ تولک در از جهان ایندی و عсмотр و سمت ایساد بعد ازار که خراسان از لهکره خالی شده پاودر بسیار نامه جامه وما بسیار اندک گی از رقابه کفار خاص به پیدا و در میان معیشت مانده از قلعه تولک باشارت مدل تایب دین حسن سالار خز پیست بایگان رنگه شد تا راه کارانها پکشادن و از اسفرار بطرف تایب و ازارها بقلعه
خریده بود و کناری حامله را از خود آنها آزاد، و خلق را چنان نموده که آن حمل از مستنصر مسئول دارد و ادرا از بخش خصمان گریزان بدين موضوع آزاده‌ام که امام الزمان و مهدی اراز نصب این حمل خواهد بود با کلمات گئانی که عاقل مثٌ آن در هو و خاطر خواه گذر ندهد لعنة الله چون آن قلع را لخربه و حصار برمرآعت کرد و مال انتصاب در عمارت و ذخیره آن قلعه خرچ کرد و آن حصار پرکوهی امت از در حوالی شهر تزیین امت و ساکنان شهرت‌رثین هم بزده‌ایند سراج‌نامه و پاک مذهب و چانی اعتقادند و بسبی مرحله باطن نام میرود ایشانی بر ایستاده و مکوهت در میانم سیبی که روزت برد گذه که جمله خلق و ساکنان شهرت‌رثین را ملاح تم مربی ز آلت هرب مهیا باشد یا اجدی که اهل بزار هریک را ملاح دستی تم تم در دو کان حاضر بودی و هر زمان تزیین و میان صاحب‌الموت جنگی می‌بودی که دری بنده که خرچ‌هندغی‌خان بود و استیلی لشکرمال بر عراق و جبال وقتی شمع الالبان تزیینی که امام صدیقی و عالم با تحقیق بودی نه که از تزیینی بجانب خطا مصرف گیرده بود و زمین مفاوتی ارطاق حمل کرد گذته که در وقت پادشاهی منفوłów کرد دیگر نزدیک از رفت و بطریقه دمی داد استمداد نمود و حال شرماله‌ها و نساسی ایشان در پادشاه حاکم گفت و چنان تقریب نکرده‌گذه که در حضور منفوłów‌خان را از راز صائب مسلمانی و دین کلمات درشت گفت برینامه غصب و تکبر سلیمانی بر منفوجدان مستولی شد و ضبط و تصرب پادشاهی اورا بله‌ر عجیب
منکو خان زسید بعد از احتیاط تمام لشکرها مستعد گردند و لشکر بهترین خانزاده را چنگیز و دفع استقبال نمود و پیش از شکنجه ایشان بلکه منکو خان را پیاده منکو خان ولشکر باتوبران جمعارت زند و یافتنی هزار مظن بزرگ نامدار لشکرگر زا برآمد و به مردیده، نهادن و بهره از اتباع و لشکر خانزاده بود جمله را از پیش بر گردیدند و در دل نارگ کردند و با داشتهای بر منکو خان قرار گرفت و پیش گرفت چین و ترکستان با لشکر خان کرد که از خیل خانزاده بر روی زمین آثار نامه مگیک در پسر خانزاده که بطرف چین و بازگشت تختون خان طرفی زندن بعد از منکو خان لشکرها بطرف تختون ملحده نرسید و در چند سال که دران بیاد بهداشت و لشکرها کرد و مقام ساخت هر یک تختون مضطر و ناامید شدند و تولید شهرهای ایشان از ضبط آوریدند و تعلیم را خرابکردن و ملحده بر ایشان دادند و ذکر ایشان چندین بود که تحریک پوسته است و حديث برهان دوز ملحه؛ لعنتم الله

سرب فرماند لشکرها بیاد و قلعه ملحه دست آن بود که از اول حال و جهد حسن صباغ لعنه الله که تواعد مذهب ملحه نهاده ایست و تیانون آن مالات رفع کرد و نمایم تالع الموت عارف معمور کرد و حصار بنارزرا که درالملک ملحه بزرگ بود و اورا آن جمعت مولانا گفتند لعنة الله علیهم تری بمیانی مالپایی خطیر از دیلمان

(٣٠) الکوی (٣٠) نسر
شده است و هر باندها کافر که بر تخت می‌نشیند مملکت او درام
نیم یا نیمی از خاتون‌ها که در ابتدا ملکو را دراد باشد و امتیاز
پذیرد. کلمه شهداد به عبارت نام امر درصد اسلامیان دارد. شهد آنها
بابادشاهی نشیند همچنان منفق شدن و ملکو کلمه شهداد بگذشت
آنها به‌کار باید رازی گریخت و ارورا برخت به نشانند و تمام مسلمان‌ها
می‌گذشت. ارورا خدمت کردند مکرخیل و اتباع پسران چهارمی
که تمرکز آنها کردند و جمعه‌های زاده‌کردنی و خواستن تا مخیکی
غذزی کندن و ناگا مفانش من بر لشکرگاه، ملکو خان زندن و ارورا
بدست آردن. هیکل کنند معتمدان نزندانه به نزدیک ملکو خان
به‌چون بخت نشستی ماردی عزم را برم هم مبارکباد.
اخذیت آقیم، و حرف تهیه تحقیقی، رسانی با باید به‌های موارب بیمار
با استفاده دبیر جنگی از مقدم خود که کردن و عزم‌یافت ایشان
پریان مصمم شد که شدیکن بر ملکو خان زندن و ارورا و بانورا هلال
کنند و مقبره‌گریکنند و بادشاهی در برفی آردن العبد یدبر و الله
یک نمای حکم‌نامه‌امامی آن بود که هشفتی از لشکرگاه با تو و ملکو
ضربی که میره بود بطلب شتر خود را در یک‌پاره‌بیابان نهاد و به‌طرف
می‌گشت ناگا درمیان لشکرگاه پسران چهارمی انتدای چون حال آن
لشکر‌های دل‌ملکم شد هرکه از را برهم که از خلیف و خدای کبیری مکتی، صورت
ولغت شتران یا لشکری پسران چهارمی چون‌که بود بیکی از امرا ایشان
خودی را نصب تا کرد تا شبد درآمد لشکریان تیران که با حس و خود را از
می‌مان لشکر پسران چهارمی بیرون اگرند و به‌گزش برن و ملکو خان
پاز آماده ازین هلال ایشان را اعلام داد چون آن خبر بررسع
النامه منگوخارن بن تولی خان بن چنگیز خان

لقان چنگیز، رایات، مردی که تولی پسر کبیر چنگیز خان بود.
و شهرهای مرزستان را خراب کرد چنانچه ذکر اور در حادثه شهر چنگیز یک مرگ در سر و ازرو چنگیز تیبان، چون کیک با دور زنی پسرن چنتاغی ملک طلب کردند و ایشاره انتساب و موارد بسیار به
و پیشانی منکوخارن رضا ندخدند و اندازه آن حال چنگیز بود که
چون کیک از نیا نقل کرد جمله مبین را فرماندهی بتو اولیت باتو
نهادند که پادشاه ما باید که توباپاشی چون از پشت چنگیز خان
به پیشگاه از تو بزگتر نیست تخت وکلا و درمانده بتو اولیتی باتو
جواب داد که ما را و برادر مرا که پرکا است دریم طرف چنگیز
پادشاهی و مسلمات هست که نبطن با تسیر و شدیت مالک
چنگ و ترکستان و جد دمتم ندهد مرا نما چنگیز بکه مامت تولی پسر
کبیر چنگیز خان از از دنیا در روی خانی نقل کرد؛ است و از مسلمات
تمت نگرنه مسلمات به پسر او دهیم و پسر میری از منکوخارن و
پیشانی به نهادیم چون اورا می‌که با ترود بزگتر پیشانی تحقیقت
نروانه‌نی در بازم جمله بریم رامی منقرر کردند چون منکو خلیا
پیشانی به مهندیکا پرکا مسلمان بودند دولت اهل کفر منقضی

(۳) ان یزروی قیام اه ۶ در دیگرتواریخ نوشته که تولی را الیشت
پسرن بدلی تفصیل، منکو، رآتشی، ارتش بکا، هالکا، تودوقتو،
مکا، بچک، شکنایی •
این جزئی، متغير باند ودل بر برجک نهاد چون دید که هیچ مفری و دست آریزی ندارد جز حضارت غیاب مستحکم‌ترین
دست تضعیف در حلب آمیز. نیازهای المضطر آیا دما، زد و غسل
پاک ببارد و شام بلکه پهلوی و باع دران مطمیه نهاد چون
آن موضع زاپوشیدن آن مسئول درگوشه آن موضع روزی بقیله
آورد و در رکعت ناز بگذارد و بذکر كلمه شاهد مشغول شد ناگاه
گوشه از آن موضع بشکاف و در شخص بامباث که صد هزار شهرا از
منظور ایشان زهرا آب گردید در آبگرفته هرکی با حرفه آتشین چنانچه
شعله آتش از هر پایای ایشان گردد بر گرد تخت مغل در همد ریک شرود
از این شرایط آتش بقدر سر هستونی بر خمار آن جوان انتاد و
بپوشست و جراحات کرد یکی از آنان در شخص گفته که دری موضع
مصمامی مینمیدید و آن دیگری روی بدن جوان کرد که تو کیستی
جوان میگوید من گفتم عاجزی و اسیدی و ضعیفی بست این
مغل گنناد گفتند تو از کلخی می گفتم از ترمن محرق خوهم
در گوشه آن خانه برندن گوشه آن خانه بشکافت بمقام دری مرا
گفتند بیرون روز من باقی بدور نیامده و خود را در دیگم ترجمه یافتمن
از آنها که قرارم مغل است تا ترمیف شکمه راه زیادت باشد تا
نداشته آن جوان در حجر رمیزبرسرباملاک و اسیاب خوهم
ابست و هر مرم که بر سر جراحات آن شر آتش میکند بهخوبه
مندم نمیکردد وهمچنان بر ترکار بقدر مرزونی می ترود و ترشح
میکند حساب معقرد ما یشاد - ملک تعالی مسلطان سلطانی زمان
ناصرالدین و ادبیه را بر تخت شهریاری بانی و پاینده داراد •
02
( ۷۳۸ )

و اهماسه‌ی که اخرازیان بی‌بی‌درست‌مان ببتارد آمیده‌ی بود و با کتاب
لین طبقات منبع‌های سراج در سفرخان‌مان همسر بود به بعید صمغ
آورد؛ هد تا منظور نظر سلطان سلافی‌ن سلام گرده این خواهید
رهیه‌ی این حکم چندین تقریب کرد که چه یکی از سیستان مقتل که
خیل و هдум و مال و حرب به‌بیاری داشت در زمین‌نیا ترا تری تن مقتل بدرخ
زنن تیخته‌ی دست‌ی آن ملومون موضعی بنایی با تخلف مرتب
گیزاده‌ی بی‌سالام و مال که افراد خریش و زینی بسیار که با او و
یالبد و خلت آرایه‌ی مبارکا گیزاده‌ی میسا و خواندن گه دوست تری
که باید با ای که دست‌ی آن است و گفتگه که هد از خدم او که
دفن گفتگه که منصب از نقل جوایی یاد از حجره‌ی مرقد غرامان
در طوفانی اسیران گب مغل هم‌انه یاد در اولی و راه‌کارخانه‌ی نار
نه‌ی یابوگنیوی و یبهار و برنا و مرد همه و مرتبه‌ی رجولیتی به آیه
پناخت جلد ب زمرک و کنار دان و با کفایت گشت چنان‌که
تشامست کلی و جزی‌ی آن ملومون در نصیرت او آمیز و ابراز که خبر
خوانند به بید سبب همه اموال و موالک و رانچه‌ی زردسرب او
بود در ضبط کرد به و جمله‌ی خدم و ببین آن مقتل در تک‌فردا
اوه‌بودند که هدیه‌ی یکی وا بی اجتاز آن جوان به هره‌ی چهار ملومون
دست تصرف نبودی دربنوشته‌ی همه اتفاق گفتگه و حکم آن
جوان را میان بر بستند که آن مقتل هروفکس رادرست تر لزوم
جوان نداشتی آن جوان را با آن مقتل. دفن بايد کرد خریش
لیهان آن بود. تا از را هالک کنند و انتقام فرمانی از او اؤور باز
خوانند برینمینی جمله اتفاق گرده و آن جوان مسلمی درشیان
(۲۶۷)

چغتشی ۴۹ این اهداس برم باتو علیا رکدنگ که تخت منفی قول بیشت برکن و از که نشوند تا تعلما مسئولن اطلاعه باتو قبول ملک خان یان تولی بین گنگی خان یا ارتشان یا ابراهیمیان که ۳ بیدار مغلب یا پرتیکند بر بعضی از نهایت چهی ریاست کردینه اند که باتو در مرور خریش مسلمان شده بود اما ظاهر نمیکرد وبا اهل اسلام اعتقاد تمام داشته مدت بیست و هشت سال کم و بیش آن مقدار ملکر ان و درگذشت ورده الله ان که مومنگ ا و خفف ارله فرعون ایذاب ان که کنگرا و اوزار بر روی مغل دینی گردنی و آن طلقه را معبود است که چون از ایشان یکی در سی گذشت بر یزدانی موضع بقدر خانه یا صفت بنسبت رنگ‌ان ملونگ یا بدرجه رونته باشند مهیا کنند و آن موضع را ارتش دومردانن بنگشت و فرخ و اوانی و سر یا میانکار هما شا بسال اورهها خاصه او بوده باشد دادن می کنند و بعضی از زنان و پرستاران وکسی را که اب درست گرده دارد به ار داران موضع دنی می کنند آنها پشته آن صواعق را می بیشن بر یزدانی موضع میان مانند و این معبود ایشان بر تن‌نیکب جمله اهل اسلام روشن است و بدینجا حکایت عجیب شنیده است بر از ریاست تا خواندنگانی اعتباری در کار آخرت بیفزا و الله اعلم و حکایت عجیب درایت از معاینه مقیبل القول که ابرر رعیه دین بحکم بیلخی گفتندی سماع انتقاده است در حال سلطان و اربیعین
همیشه و تهر مشاهده گردند دیگر روز از این امام عذرها خواهم تاند
و رضا طلبه گردند رضی الله علیه و نعمتی ها

السابع بابتی بن نویشی بن چنگیزخان

ر بهس ازیری بثقر بیوسته است که ترشی بسر مهر چنگیزخان
بوه چون ار بصد پدر از دنیا نقل کر از روی پسران بیمار مانده
می‌نگه مه‌بلش بانو بانو ارا اجای پدر این چنگیزخانی بنشانند و مصالح
کیات ترکستان از خوازم و بلغار و برطس و مقالی تا حذف زم تام
دزح وک آرام و در آن دیار جمله کیات چهاروان و قنطی و ویک
و ابی دارس و چرکس و آس تا اعراظت بهارت و جمله اورا
منقداد گشته و اور مرد بس عادل و مسلمان دوست بود و مسلمان
بر پناه اور مرده اعمال رزگار می‌گذشتند و در لحیه‌ها و تباث اور
بمنایه وا عجب حیات اور چن نشرح از نوران اور ایالت و لشکر اور بیاد.
ایلام قیومی و مسلمان ترکستان زا در ظلال حمایت و نیز نبار
ویزان بیمار بود و هر روزت که در ابیران در ضبط منقل ایده بود
اورا ازین نصب مسی بود و گماشتگان اور آن مقدار که تسر اور
بوه نصب بودند و جمله بزرگان و لشکر گوش منقل اورا منقاد بودند
د بنظر بدرش تعریف می‌دیدند چون کیف از دنیا نقل گری و
بیور و نفت جمله در پادشاهی بانو متفق شدند جز نرندان

(۲۰۴) قنطی، و منکلی
(همه)

فارسی: دستاپویانه و تکثیر كان در اینجا، و اینجا بر عهده مسئولان هستند.

استاد نتایج از گونه‌ای نشان می‌دهد که امام را بگویی تا بزرا، سنت و طریق سربازی به پرستیز در راه می‌گذرد که مارا و ترا حرکت‌ها مفهومی است، درآمده‌ای‌ان. عبادت ظاهر گردید که نمره ویلاد که نبردی بر روی، راه می‌گذرد تجمیعه‌ی صاف سنت دین شما است، آن امام ریاضی یکی از مسلمانان را که در خروج، او بود، یافته یجاد خود او را و برخاست سنت و اینکه، و استفاده گمیانه جمعیت رختی باتام و رسانید و آنتان یکی وضیفه یکی نمی‌بیند، و تا، در حال، خالی و بر خواند و تبه‌ریزی نمایند ولی غیر آن، گذره‌ی دز پیوندت و در نمایش شروع کرد و ارکان قیام و نوازند و رگوع و چرب عبادت، نرجس، و مسیس و آگاهی آورد و چون مر بجایید، نهاد گیک نجاتی تن، راه‌ی از گفای حاصل کرد تا فرآیند، بهائی آن امام، ریاضی و آن مسلمانان دیگری که بی‌ویژه گرفته‌اند زحمت بسیار دادند و سرور بر زمین‌زدند بقوت و با ایشان حرکت‌ها نامید و نمونه‌ی آن، کمک‌نامایی ایشان قطع گردیده آن امام ریاضی و عالم هم‌مانی‌ی آن، جمله تعمیدی و ایشان را تکامل ویکرد و ارکان و شرائط نمایش تمام ایشان آورد و نمایزر بی‌پیچ وجه قطع تکرد چون سالم و برآورد را با آسانی آورد و شرائط ایجاد او تتم پذیرفته و خلفیه نگهداری، بلبلازه برهانی و بنیل خود باز رنگ حقنی و تقدیس بقتیت، کلبه و قدرت و نیامد گذاز خود دران، مرشیان، را بین کیک موقت نرخ‌نه کل گیک‌های بکل هم در شربت، بدیعی، رنگ‌ه و مسلمانان از ظلم و تعمید و خالص بیننده، چون پسین گیک آن)
علیه السلام تطلب مدار عالیه شهد و لقب او امام نور الدین خوئینی
به دلیل الرحمه جمعت مسیحیان و قصیمان ز طلایفی نوبنار
بت بروز از کیک النعوم نوشده که آن امام مسلمانیان حاضر
کند ثلث یا مخاطر کنده و برجع دین صمیمان و نبوی از نابغه
گردنامه و الا او را بقتل یا حسن‌داربه مجمع این امر بان تائیدیه
اکمرآر وی معمت و الله ز بیضکی عالی الالهی در عینی دین
و میلست یکن تباع الاله للکافرین عیال الموتیین سببیا طوف
میکود جوزی درن میلس بیشیتی از ریبیک دیو هدیه
که قسمی هم درس بیداک که آن امام رزایی گفت صمیم خاک
النیبیین و سیده المرسلین و رسل رب العالمین حرش نبیی
بیبیک آرامش ره یار بهدار آسمان شهید موسی علیه
منبیک از الهی اجیلی می ایست مسیه مسیه چارش کبیت
و باشر بیویل بنیی می ایست مسیه مسیه احمد
[نامه‌ای گفتنی] کشیده
پی بی‌دی‌باشک بهدار مسیحی مصیبی بود و به‌ویزی اسواری تعلیق نکند
و بینان اسلاط نعابدی هفت که کنی مسیح را به‌حذب و
چندین فرزید بوده است این چکونه باندیت آن امام رزایی گفت
داوئن و بی‌نمزرا علیه مسلم نور نده نز بوده است محال این
و تبعه نصیب و سلیمان منبیک ایلما سیسیا و ششمی زن در
نکار بوده است و یکی بار گذبک خلصت: فراش اور گزندی آن
جبایت کفاف از راه تعمید و انکار و مسلمات و اصرار نیبیت داوئن و سلیمان
را نیبیتی اسلام انکار گردنده و گفتنی ایشانی بالداری ایشان بوده این آخیر
المعب جنت شنیده آن ملعیمان نوفر قیم داشته و علیه مصیت
(۱۳۹۰)

"با بیان پایداری گرگ در المپیک و آتشش در هنر، انگیزه‌اند آن‌گونه به کیفیت وا نورگردید و برای زمانی زده را آنگاه آن خاک‌ساز را خاک‌های او به‌دست آوره‌ی به ر:g
برگرد و بتوت آسان‌های و ضایع‌های نباید در حال هلاقی کرد
و حمایته و دعای مصطفی عليه‌الله که دز حق پسر ایبو لیب کرده
بوده عمل سلطه‌ی کلبا می‌کلبی در حق این خصیص به نعل
ملون ظاهرش و چندین کرامتی در دین اسلام و مساعدات ملت
حنفی و بلندت اجت سعدی و انجام مبانی منفی احمدی
وا بجعیدی تا از شرآن مناوی در کنف عصمت یاربی‌مانی بسالمت
مانندن چون کیک و نونبان مثل و حاضران کفار چندی هیئتی
وسیامتی مشاهده کردن ان اندازه‌ی نامه رجوع نمودند و دست
از عتیقه مسلمانان داشتند و آنطرمالی را پا ره کردن ایند له طی
نصرت الیاس رمغی معالی الیاسن چون از مدت پادشاهی کیک یکسال و
نیم گذشت می‌تاجای اجل در رسید و کیک بر خوان اجل لقتاء مرك
در شهاد حیات نهاد و حسی آن هم آریده شود.

جذب رفت شدن گیک ملیمون

"عظام دیوان روابی کرده‌ی اند که کیک را مدام جمع‌م notorious
بر ایجاد مسلمانان اوفر میکردند و برای میدان‌شناسی رد اهل الیمان را
زه میدان‌شناسی بود دران بلاد آز علم‌مای اهل اسلام بانوی عالم
طریقت مرموتر و صنون عمل شریعت و نتیج داقق حقیقت
آرسته ظاهرش بزویر قلم و نفل معلم و باطنی بنادر مرفت
و عمل مصطفی در دین اسلام مشار ایبیه گزیده و در سنت مصطفی.
(۱۳۰۰)

یکی از انواع کاکدر که در بلاد چین و ترکستان می‌رسیدند، داشت‌بالاردو کیک آمده و گفته اگر می‌خواهی تانست بادشاهم و لشکر مسلمان به تتوأی ماندید از درون کاریکی بیک یا آئنه می‌کنید اعراب مسلمان را بپیچید رمان و یا آئنه توالد و تناشل ایشان را تطع کنی مدتی بیشتر کیک را پاز می‌نمود و بدری نماد افراد می‌گردد و لاطاف حیال می‌آمیخت و کشتر مسلمانان بسیب گرده در بلاد چین و ترکستان و تلفت فضاندازی و بزرگ ترارند که حاوی آن باشد یک نرمان چیک نان دارد گردیدا جمله مسلمانان را خصب کنند و چای‌بیب گردانن، چنانچه نسل ایشان مقطعه گردید و مملکت مملکت از خروج و نساد ایشان بسالمت ماندید چون آن تعلق و ظالم پریه راهی در مزاج کیک قرار گزند و بزرگ رویه پنارامید نرماندازید ثابت مثلاً بچمه اطراف مالک مسلم از اینصورت چیز و ما چیز تا فیباست عیب و عراق و زوم و نگاه آصدار کنند برهمه نرمان دهان مالک که اطراف مالک نصب اندتا بریم جمله نرمان از انگیزه نمایند و امتثال واجب دارند چون آن مقال در قلم آمده بنردو کیک آورندی نتشان کرد. یشکنگرف که آنرا العفافی می‌گویند بلشت ترکی پس آن مقال بدان نویس مسلم داد که ثو این مثال را ائل مالک تبلیغ کی زدن بییاب جد بلیغ نمای چون آن مسلمان خاکساز از بارگاه کیک بیرونی می‌امد سکی بود که مدمام نو درگاه و حواوی تغییر و اطراف مکوب خاص و مکروب اختصاص کیک می‌بود و داغ خامگی وی رطفای زرین مرخص از ثبت بوی سکی که بر هجره زمرغین و بوی گروین اهم و جراح تفضیل و ترجمه داشته این مکا در بارگاه کیک
سولطان خلیل الناصر علیه الرحمه و المنفرة لکریم
وجه و بهلول الفحان اعظم لشکریه هنیپری علیه جمع کرد و بر مزاسمه
فعه لعفر مفل بطرف بالا نبخت نرمود و کتاب این هرویف
مفاتیح مراتب درن مفرخ بزر درخدمت زکر ایل بود چیز رایاب
هفته علیه بطرف آب بیاد رسوید و بر شفت آب بیاد متویجه
طرف باوه گفته صلح به صلح. ازین در تحریر آمده است و
بتقیه و بیضیه حشمت محل را چون از آمد ملک شکریهای اسلام معلوم
گرد و یکه فراز بنزدیگان ان بلاد و خیم ظاظات مقارنات ندایه
از راهی امام از نامه باز گشتند و برترین مانند قلمه بدرست لکیز
اسلام و عفاف بهانه آی شیرآی اسلام به آنها بمانه و احتمال لکیز
روح العالیین طی ذکر اکن

حدثه کرامت مسلمانی

ثقای علیه رواه کرده اند که چون کیف هر پادشاهی
قوت و کویینت و بنو اعیمان خوی زا که مسران و غیای بوده هاک
کرد و نیونکان و بناوران محل جبله اور را متقاعد هدنه و چند کری
لیشکریهای بی انداده بطرف چینی نمره و اورا درن بهن نکردن
پرآمه جماعت زهد کفار چینی و ريم مردان تنکت و اطمنا که
ایشتارا نوینان میکونند بر کیف است别ی یاندند مداد آن انعامات در
ایشان مسلمانی میکوئیدند و اسایب ریزه داشت اهل اسلام می
انگیختند تا مگر بیان میثم اهل اسلام را بلکل قلع کنند و مستحکم
کرده‌نام و نشان مؤمنان را از عجیفان آن بلاد مجد کنند

19
(۱۰۰۰م)

بهای حصار ایجه در آمد و حصار داد و جنگ قائم شد و اطراف و حوالی ایه خراب گرد و اهل حصار جد و جبه بلیغ نمودند و قدر صحن‌های حصار جهت بسیار کردن و مکلف بسیار بدوخ نمودند و هرچند لشکر مملک و توبان و کفار گوشش می‌گردند غازبان حصار مرغبت نگاه داشتند اما ملک‌ها را طنین زدن گرفت که ایب چه قلعه آمیز و حصار که تو درگرفت آن چندین توافق و توانی می‌وردیم من بیک حمله آن قلعه را بگیرم شب آن می‌سنجند و مکلف بسیار در ملال کرد و ناگاه در پاس موم که وقت آسایش پاسیابان و مره حصار بود بسیار یان رهگنه برآمد نفلات حفظ‌العلیه آن بود که همه تعلیه در بس آن رهگنه آب و رگ بسیار باهم آمخته بودند و لوپ بدون گل‌زار جزند کرد زیاده یک نیزه بالا چون بیادر مکلف پای در اندرون رهگنه نهاد و ظرم آن‌ها زمین ایست دندر گلزار انتقاد و غرق شد اهل تعلیه نعره زدند و مشعله برآوردند و در مکلل شدند مکلف دیگر پازگشتد و دیگر رژکان درمیان کردن‌اند به‌های که درخ غزندار شده‌ام بباز دهد را نه مکلف غازی رزک الله بود و اباب سیا و گل تیره نره‌شدند بفسل آنین‌دان یار تمامی امبابی می‌حا گشته که مستوانان ایجه از هم دمک ایله‌فاد کردن ایمان بمانندن و یکی از این امباب آن بود که چون لشکر مملک پیای حصار ایجه ایمان مستوانان حصار تقسیم‌هایی دارالملک دلیل هرسی ایله بوجه استعانت و تنع
الساسد كيخ بن اكتاي علمه اللعنة

ثقات چنین روايت كرده ان که اكناي را دو پسر برده یکي
کن دوم کيک اما کن که زيرگي بود بعلت افلاغ مبتل بهشه بود
و مالحيت پاردارهي و ضبط ممالک و فرماندهي نداشت قبضه
را برادر خود کيک هزار کيک بپارداري شاپه فرستاد.
گردنشنگان محل اروا خدمت كرده و لشکرها باطراف چين و ايوان و
هندستان و خراسان و عراق نامزد كرده منکوتها نوينرا برسیدن کردهای
طافستان و ختان و عزمنی بار دبیر لشکر کتک گردانده و ار پرده.
بون کشيده بالا و یک چشم از جمله خواص چندگي خن چون منکوته.
ببدين ايران آمد بطالقان و تندوز ولواح مقام خرد ساخت و در
شهره سنه ثلث و اربعين و ستانه عزيز ممالک سفده كرده و لشکر
آن ديار آبترف اچه و ملتان آرده و در توقيت قبضه هندستان
بفرري بهاء سلطان علاء الدين مسعود شا آرادته بود و شهر لوهور
خراپ بود و ملك سيف الدين حسن قراغ بملتان بود و در شهر
و حصار چه. هندور خان مستتر مبارک خان نورمان. ده بود و رستام
از دست خود معتمدان در قلعة انچه نصب كرد و بود چون خواجه
صالح قراغ منکوتها با لشکر مغل باتهمار آب مفده رسيد ملك
سيف الدين حسن قراغ و شهر ملتان خالي بگذاشت و زفر
کهتي نشست و بطرف دبیر و سفنه و سيسدان برشت و منکوتها.
حکایت درویشی

بدره چخماق، بهترین دوست‌العمل‌ها و دوست‌هرانش، حکایتی می‌خواند که به‌طور کامل در اینجا ذکر نمی‌شود.

در هزاره‌ی پنجم، در شهر رام الله، قبیل قبیله‌ی سیامکی می‌باشد. او در نیک‌زمانی و حاکمیت سلطان قطب‌الدوله، در شهر رام الله واقع شده بود.

سیامکی، از قبیله‌ی سیامکی بودند که در این منطقه ساکن بودند. او در جنگ‌ها و نبردهای زیادی حضور داشت.

سیامکی، در نهایت به عنوان یکی از قهرمانان برتر و شناخته‌شده شهرت یافت که در جنگ‌های مختلف و نبردهای مختلف شرکت می‌کرد.

سیامکی در نهایت به عنوان یکی از قهرمانان برتر و شناخته‌شده شهرت یافت که در جنگ‌های مختلف و نبردهای مختلف شرکت می‌کرد.

سیامکی، در نهایت به عنوان یکی از قهرمانان برتر و شناخته‌شده شهرت یافت که در جنگ‌های مختلف و نبردهای مختلف شرکت می‌کرد.

سیامکی، در نهایت به عنوان یکی از قهرمانان برتر و شناخته‌شده شهرت یافت که در جنگ‌های مختلف و نبردهای مختلف شرکت می‌کرد.

سیامکی، در نهایت به عنوان یکی از قهرمانان برتر و شناخته‌شده شهرت یافت که در جنگ‌های مختلف و نبردهای مختلف شرکت می‌کرد.

سیامکی، در نهایت به عنوان یکی از قهرمانان برتر و شناخته‌شده شهرت یافت که در جنگ‌های مختلف و نبردهای مختلف شرکت می‌کرد.

سیامکی، در نهایت به عنوان یکی از قهرمانان برتر و شناخته‌شده شهرت یافت که در جنگ‌های مختلف و نبردهای مختلف شرکت می‌کرد.

سیامکی، در نهایت به عنوان یکی از قهرمانان برتر و شناخته‌شده شهرت یافت که در جنگ‌های مختلف و نبردهای مختلف شرکت می‌کرد.

سیامکی، در نهایت به عنوان یکی از قهرمانان برتر و شناخته‌شده شهرت یافت که در جنگ‌های مختلف و نبردهای مختلف شرکت می‌کرد.

سیامکی، در نهایت به عنوان یکی از قهرمانان برتر و شناخته‌شده شهرت یافت که در جنگ‌های مختلف و نبردهای مختلف شرکت می‌کرد.

سیامکی، در نهایت به عنوان یکی از قهرمانان برتر و شناخته‌شده شهرت یافت که در جنگ‌های مختلف و نبردهای مختلف شرکت می‌کرد.

سیامکی، در نهایت به عنوان یکی از قهرمانان برتر و شناخته‌شده شهرت یافت که در جنگ‌های مختلف و نبردهای مختلف شرکت می‌کرد.

سیامکی، در نهایت به عنوان یکی از قهرمانان برتر و شناخته‌شده شهرت یافت که در جنگ‌های مختلف و نبردهای مختلف شرکت می‌کرد.

سیامکی، در نهایت به عنوان یکی از قهرمانان برتر و شناخته‌شده شهرت یافت که در جنگ‌های مختلف و نبردهای مختلف شرکت می‌کرد.

سیامکی، در نهایت به عنوان یکی از قهرمانان برتر و شناخته‌شده شهرت یافت که در جنگ‌های مختلف و نبردهای مختلف شرکت می‌کرد.

سیامکی، در نهایت به عنوان یکی از قهرمانان برتر و شناخته‌شده شهرت یافت که در جنگ‌های مختلف و نبردهای مختلف شرکت می‌کرد.

سیامکی، در نهایت به عنوان یکی از قهرمانان برتر و شناخته‌شده شهرت یافت که در جنگ‌های مختلف و نبردهای مختلف شرکت می‌کرد.

سیامکی، در نهایت به عنوان یکی از قهرمانان برتر و شناخته‌شده شهرت یافت که در جنگ‌های مختلف و نبردهای مختلف شرکت می‌کرد.
الخادمی چنتایی بن چنگیز خان لنهمای الله

چنگیز خان معلم به چنگیز خان مغل بود و او مرد ظالم و ساس و تکال و بدر مراد بود. هیچکس از نیروهای بهشت مرد مسلمان را دعوی نمی‌کرد. این هیچ آفریده نام مسلمان بیش از زرای نراندی مکرر بیش و در همه تیزاب را اینک نبودی که هیچ کس گوسیندرا بر می‌رفت مسلمانی چه چندی همه مردار کردنی و گذارنام مسیح نبودی هر چند مسلمانی را و پیامده چنتایی بران برود که مسلمان را یکت باید رسانید و ازایشان باید که هیچ باتی نماند و هر چند یک از مسلمانان در نظر نموخته آمد و در مینه از اکنون برود چون چنگیز خان و مزاج از که بس قتال و ظالم است معلم بود اورا وصیت باشی مختنی هم دران موضع اصل معلم بودی از ولایت چنگیز خان که دو تصرف اورآمد اورا نصیب مینی گردانند و شکست در اطراف مارا ده و رفوات و ترکستان به موضع بود چنگیزخان از ان بزرادشان توکای پرا مهرکرد چون که توکای در مزاج آن دارد که چنگیز خان در شکارالک که کشید چون بسیم پدر رهاننیب چنگیز خان با خود خود توکای را زهردار ره ад کرد و چندم وال این چنتای معلمی بار سپیت و لشکرئی خود بود و چوی تصمیم اجتناب دومید حکیمیا ولی درگذست از اولیا خود را بر نمی اور نیز گرداننیا چا بسبا چون بدرخزو رست.
پرسرکردنی در این آیه تذکر در مورد دولت اکنون بسیار گفتگویی که خداوند لشکر منف و بلوغ کرد قربانی تنکی و آرامشی و نیم‌نحوه فهاد شده چون لوهور زنگ کردن در ماه جمایت اولیه سنه تعمیم و ثلث‌یار و درمان به دوم رز از نهایی لوهور جمعه و روا از تجار خراسان و ماری خان فهاد که اکنون توخه شده و از دیدنی نقل کرد و بعد از نحت، او هنگ کرده قبائل محل بخش در هم گستردند و اکبر و اشیران ام تاقب بلوندی بزنست و تقریب علی و اشیران راه یافت و نادر زادگان چنگیزخان که اشیران بسان از اوجین دخمه دست و تونخان چینی بر تنند و چنگیز و بسان در از مادرانه. و بسیار بدت یک گیگ کشته شدند لمعین الله و مدت پادشاهی اقتصاد بن چنگیزخان نه مال برد چون او نین شده یکسال و نین هنیم. از تحصیل آن ماه‌هایی بسته نشست و معین‌های مهیج‌یادین بود که چون پادشاهی نین شد یک سال و نین موارد نشوند و این مدت را ماده سال شده نین یک سال نین روز و یک سال و نین شب چون مدت تمام شد زن اکنون ترکیب خاتون مدت چهار سال بر ممالک محل نزارت‌های گرد و دریان مدت حرکت عربی چفاف‌هی از نقصان عقل و غلابی شهوت آید از وی ظاهر شد اکبر ممالک محل آن حرکات را نگاه کردن و طلب باشد ضابط نمودن ترکیب خاتون را در موافقت اکنون ردان کردن و پسر ایزی تنگی نشان دهن ملک الله
دفتر به بهشت خرآمید فریقی فی اجنه و نرتنی فی السماوی چن
لشکر مغل و شیر لوهور را پیگیری می‌نماید و خراب کرده و باز گشتند ملک
قراتش از حدوت آب بی‌پایه، بطرف لوهور باز گشته کم در شب گزاری
از لوهور مبالغ مالی از زرعی و غیر آن جامدیاران ملکی در آب
انداخته بودند و آن موضع را نشان کردند تطلب آن اموال باز گشت
چون به شهر لوهور رمید آن اموال باز یاده که بعد ملت مبلغانه
بود و بعد از رنگی هدف‌ها گرینا گری گران ندر بلهوور آمد
بودن و خرایی میکردن ملک قاراتش ایشانیا دربانیت و جمله را
پردازشیستند و با سرمایه به پرداخت دهی آمد. ملل تعالی اولیاء
دولت سلطان سلیمان اسلام را ملصور و ادبی ملکنش را مقبره

دادرای امین

حیدخت فوت شدن آکتائی و خراجهدن او پردوخ
را بیته از سلف چندین رسیده بود رنگی از الله عظم که چون خروج
تره باشد و جهان را تلقی چشمان پیگردند و باراد عجم و ممالک
ایران خراب کرده و لشکر ایشانیا جنوب بلهوور رسید از آنیمانت روی
به نقصان نهد و قول کفار به بعد از اوان کم و گردد دران ایام کنگربین
حرف منهاچ سراج اصلی الله حاصل، بقدر هفت ساله بود نهشت
حفظ کلام الله تجیب معلی و امام علی غزنوی رحمه الله علیه
میرشت که این روایت از سماع انتقاده بود و جمعت ثقات از امام
جمال الدین بستاجی، رحمه الله روایت کرده اند که در شهر پتارا

( ۲۰ ن۱ ) بستاخی نستاخر
خواص و هرزم ری از لحاظ زرین جدا مانندند بعضی کشتی
جدید و شیان زبان ای در تاریکی شب و غذا خورواز
یخ ایستاده در ارگان‌های دزدگکردن و در خرابه و دژگان صخره‌ای
ملک‌ها محترم نوشابه‌بخشی به‌فهیم و دیگر روز چون اهل شیر و لکر مخل
را از نشان مانند توانسته و بیرون شدند از میل شدند دل اهل شیر نقله
به‌کشتی و منزل چهار پنجم شهر را بارز کردن و در هر چهار نقطه
اکتفا را مسلمانان جهاد بسیارکردن اما نذورت از مسلمانان درمان گذشته
جان را کم‌تر کردن استیل و دست پشمی بردن و تا آن علت که
یک گر بر اعضا مبارک آبیاد بود و حرکت داشت‌تینگ بیدریغ
می‌زندند و منزل را بدرزگ می‌فرستند تا انگار که هر در
طایفه بعد از جهاد بسیار بدولت شیان دست‌می‌رسد مبارز انسقر
کوتوا لوهز به رک در مبارز و کار زاریف هزار واقع دست‌م دیوان ترجیح
داشت با انباع خود و درم مبارز دیدن معمای آخر که جهاد
بستن و غذا بر چرمی در حال روز نموندن که روح مطهر علی مرتب؛
رضی الله علی از فرادرسان جنگی در مواقت هم انداز و رسل
نثای ودشتی می‌فروستند با ابتذال و فرزندان خود رضی الله علیهم جهان
شکر مندل شیرها بگزارند خلق عاشیکه کردن و اسر گزینند‌اما
چندرالن میل بدرزگ زمین که در حکم و حصر نیاورد بقی‌سی و چهل
هزار مبلغ با هشتاد هزار اسب بلهک زیاده و هیچک‌سی‌وزیر از لهدیگار
کفار که زخم تیر و تابک نداشت و پیش‌تر از نیوی و بهادران
مندل بدرزگ رنگند و طاییر بهادر با انسقر کوتوا هندیه‌زه شد هر
دوی‌دیگر را زخم نیزه کردن طائر بهادر بدرزگ رنگند و انسقر شیر
اختیار الکبرانین تراکم مقطع لوهر بود و صحبت ملکنی به سلطان معز الالبینن سیده به دو راه واقع بود و خبر رسیده، لکه‌ها مغل بی‌طنین رضیانه، که خان‌های ناموس چندتر بوده و لکه‌ها جمع کرده و مستند جهاد شد تا خبر جمعیت او لکه‌گزاران مغل رضیانه می‌گفته و نفاز بر حصار لوهر مصدق گشت و بر بدر شیر لوهر آمدن و در حصار لوهر استعداد فشیدری و سلاح نبود ولی لقایا لوهر باهم یکدی و متفقت هدنه و اکثر ملتان آن شهر تجار بودند و باین بالی خراسان و ترکستان در عهد منفی میرا کرده بودند و بر جنگ عانت اندیشی هرکی از مغل نانه‌ی متنی و مثال امام حاصل کرده و بدنی استعمار در صفت وخت حصار با ملل تراکم مواقفت نمی‌نمودند و مدد و مدنات و مقاتلات نیکورند و لشکر امام با پناه کمک ترک و هنوز از سلطان معز الالبینن ببیامی خانه‌ی می‌بودند با هم جمع نمی‌شدند بدنی مجبور از طرف دهلی لکه‌ی بدن نصیر بی‌پایه می‌خورد و مدلی بر حصار لوهر جنگ نامیگشت و لشکری مغل بر اطراف حصار لوهر منچینیق بسیار نهادن و بارها خراب کردند و بدان مقدار مک تراکم را دست داد مقام نمود و جهاد کر کن اورا حال اختلاف و تغیرات خواه لوحرب معلوم شد قاضی و معارف بر سر باره شیر در بی‌دستی تقصیر بسیار می‌کردند مک تراکم دانست که عادیت کیا چرا و اهمیت و محافظت آن شهر جریز و رحمت او بیرون است با نویج و حشمت خود برهم شکنون بیرون آمد و بر لشکر کنار زد و بیان حمله صغر لشکرملن برهم درید و بطرف خدمی مراد شد بعضاً از
یک برد از نوینان برگ رفت و آن محل در جنگل می‌ضیافت. 

بنزه رخت برف‌مان اندی طایفه‌باده می‌خورد و از طالقان

سفل شد و چنین آن محل برگ که بنزه رخت چون گاه دیوان سلطان

یخ‌ران ایام آمدند و اینم نوین و نکوند نوین و لشکرها که بطرف غور

و غزیان بهدید به فرزندن فرمانده و بشکر از مالک حصن

قرغز را از بیزان مستبال کرد بهدید و بارا مالی قرار بست

و چندانه می‌خواستند که مالک سیف الالهین قرغل را بدست آورد

سیم‌بی‌می‌شد تا در شهر سه سی و سه‌پنجم و ستمانه ناکا بر مالک

سیف الالهین حسن قرغل زدنی و او مفعوم می‌زد که جرنی و گزینی و گنبد

بجانب سه مللان و زمینی سبک است و در آنوت سب‌سی

هندورستان بارشان رضیه طاب‌تر از مکرر ملک شمس الالهین

فورسل موقت‌های آراسته بود به‌سزای مالک حسن قرغل خضرت دهی

به‌وست و از راه عاطفه راه‌های بارب مفلس شد مدتی بوی

نکاک عطف کرد و بزی اجازه حضرت بجانب خدمت پدرخو

وزن رز و جوان مالک سیف الالهین سه مللان سبک است و در شهر سه سی و سه‌پنجم

و گنبد بست گماشته کن مالک بجانب سبک است و در شهر سه سی و سه‌ پنجم

و ستمانه ناکا به‌کرها مالک و حشم‌هاهی به‌کار نازم لو کر گشت و تابی

به‌ادر که متصرف هرات ریادیفیس یدان نگرانه که مکرر

بلد غزین و سیرالرطمان بویی بیان نشکرای خوان چون

بلد آب سفیدند لفظان آیاز که مقطع مللان بوی و مالک

(۲۷) کبیرخان
حیدر نامزد کردن لشکرهاي
میل بطرف فرمان و لهار

انتهایی چهی بهشت نشست حمیبا بطرف غور و غزیده
نامزد کرده طاهر بهادر بر در شهر سیاهان جلادت. بسیار نموده برم.
نزمندانه چون ایده مرغ می‌گذارد که کشی اکثر تعلیم کرده‌است رود ایجاد هنگ انتخابات باتی نموده‌اند. یک نمود بالله مفتی اقدامی دولت ایپلیکان مسلمانان را تا انقراض در عالم چاینده داراد این هدایت به‌جای آن تعریف آمده تا ناگفته و معلوم، و مبهم گردید که چون خهم خداوندی در آیه چنین آتیار یک مسلمان چونی نمود بالله من غضب‌های ثابت‌های تقریب کرده اگر که ام و اغلب واقعه، در وی اهل ارک سیستمان آن بود که دهلی اهل در آتیاری کرده و چندان‌ها جلبان می‌شد و موم و روز جرم‌خدای ملی آتیاری می‌بودند حال ویای اهل خلاه برفی منوال بود تا نکا مرتی را از اهل تأیه در دهلی آتیار اکنون و ناد روز دندانش جنابان شد دختری داشت خرد دختری را بیش خردن ول، ول و کردن و طریق ماما امکان دست و پای ترا بیست خورده حنا بندم که نیز دوم دست و پایی فتح‌گرک را حنا بست و مراک را معمود امت که چون حنا بر دست و پایی کسی نیبند انگشت خودرا بیزان زندن تا به آب مده انگشت ایشان ترمی شود و حنا را اژان مرغ می‌گذاری دیگری برنه چون دست وبایی فتح‌گرک حنا بست دل بر ایل بلاد و انگشت بلاد مدنیانه آن عورت بین محکم گردید، بود و درد و دهلی دمام زادل شده چون روز سرم شد آتش‌زده و هماییک انزا بسی، آتنه و چهارم روز تأم تندرست گشید مردم بسامین بیاندن و از ری تفصیل، ویابند چه بود و چندارد گریز و کلمه می‌گزایی
بهبودی اشت در بلدان دادند و صد داگدی نزدیک ماده، در راهی آن تعلیم، نماینده هرچند که گویش مقل جد و نهاد می‌نمودند به‌طور ویژه نماینده شهروند نیستند. اما برجامت مسلمانان تا نهال اسید را را نهاد میر، موسسه که جمع می‌بودند مبنی‌دارانی از الفاظ و مبهمت مقتالی، در نبوی‌ن‌دادند. خواهد ذکر این که شیب‌های تعلیم بی‌بیان‌های تعلیمی دارند. به‌طوری‌که گویش مقل دیگر نیست. نهاد میر را پیدا کرده‌اند. هر یک از دروازه‌های شرقی حصار مرن جنگی بی‌رد و بیداد مشنی گردید. چون از اینکه دخالتی دادن، طالع و اینکه غازیان نیبند از دروازه‌های شرقی بی‌روی آینده و نهاد میر طالع، چون آتذین آن طبل، در راه‌های اهداف که در کم‌اند از دروازه‌های شمالی کمی بک‌شیند و از پشت لشکرگزاران آینده و غزاسدای بندن قرار داشته‌های مرد شکری، نویسی که یک اتفاقه دیگر بدان طرف که تزار‌های بک‌ول‌های جایی پری‌بند و از دروازه‌های شرقی بی‌روی رنگ‌ود و جهاد آتن‌ن‌بندان و کفار مفل علی‌آقا، خود روي بدان مسلمانان غازی آورند و جنگ سخت آتعز شد. چون هر در لشکر بزغم شش‌زد و نیزه و تیر درهم، آب‌ریزیدن بزرگ‌ترین قرار‌بندانه لتجه کشید. گردن کم‌ن طبل حصار نرو کو‌بندن، یک گردید که کرت هنگی یکی از مردان کمی بیرون‌نیاهم، رد لب‌بان طالع‌های از شیبی‌نان ملک تاج الادین نیالتیگی مبتدا. نیستید که بروید و نگاه کنید که توقف اهل کمی به‌سبب که عیست آن.
ایرانیان میلیون‌ها هزار نفر در مجموع و شکایت‌ها و تهدید‌ها بسیاری بود که به ایام آینده پیش‌روی می‌کرد. اما این نیاز به تغییرات بسیاری بود که به این جهت کوشیده شده بود. 

در آن زمان، تᴊهیزات و تجهیزات نظامی بسیار پیشرفتی بود و فرماندهان می‌توانستند با استفاده از این تجهیزات، جنگ‌های بزرگی را آغاز کنند. اما این نیاز به تحقیق و تحقیق بسیاری بود که به اینجا پیش‌روی کرد. 

در این زمان، نظامیان برای جلوگیری از وقوع جنگ‌های بزرگ، تحقیقاتی را برگزار کرده بودند. این تحقیقات به غیر از مبحث نظامیات و نظامیات نظامی، تحقیقاتی را در زمینه‌های تاریخی و اجتماعی نیز برگزار کرده بودند. 

به طور کلی، این تحقیقات نشان داد که تغییرات بسیاری در این زمان بوده و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کنند که این تغییرات به جهان عالی و نظامیان باید توجه کردن.
حیدت نامزد کردن لشکرها بطرف عراق و ترکمنان

چون افتخاری لشکرها بجانب خرامان و عراق نرسیده جرمایان نیزن را بر سر آن لشکر خرامان ده کرد چون بطرف عراق آن لشکر به پیش برده و هزاران مندل و دیگر انگیزه مزرک ترکمان و امیران خرامان که روى بدان دار نمیشدند بهتر مه هزار خوار بود در شهر ملت نفس و عشایر و ملتانه چون بدان دار رم و دانه گذشته خلق آن پلاه و اطراف را چندان کنار کردن که قلم را صلح تحریر آن نیاشف جمله شاهی عراق و جبال اراز و آذربایجان و گیلان و وایت و متمدار که در اطراف بحر خزر استم تا در بند روم و آدر بیابان همه نيب شد و خرابی گردیده مگریک شری اصفهان را که گزار زمان خان محل و لشکر ای بدلار عراق تا بوتیقه گه اصفهان کشاند شد مدت بانزه سال بایست چنانچه بعد از بابان خورده و آن لشکر مندل بر عمقه هلوان بگذشت تا حوالى میدانه السلام بغداد را نب گردند و چند گرد از حضرت

(۲۴) اولان (۷۳ ص) کندان
جمله عقلي عالی، را اهل تمیيز و خرد بروی مزید نتوانه بو گه معی
پاداشته، و حديث بزرگانه است که از کمال همه و نومنه همین
ثقفا کند و هیچ آمریده است اعتراض بر نامه این فرامن نتوانه
نیاد اما می باید که اکنون فرامن دهد و اشارت کنه که صدق
و کندب و صحت و نسیم این دموی چه را معلوم و مهره گرده
اکتای روی بدان نوبت بیترست کرده و گفت که تو زبان مغلف
دایی یا ترکی یا هزدو زبان بداني آن نوبت بیت برسیده گفت
هو زبان ترکی دانم و زبان مغلف ندایم اکتای روی بغمی نیزگ
گرد که اهل و نسبا ایشان منفی خاص بود گفته شما را یقین
و روش هست که چنگیز خان لحظه زبان همغلف هنگ زبان دیگر
ندانسته همه روی برزمن نیادند و ایشان گفتند که سنی همین
این که چنگیزخان هنگ زبانی دیگر ندایسته مگر زبان مغلف ابتغاء
روی بدان نوبت کرد که چنگیزخان این فرامن بگذارد زبان بتو رجایه
بغمی یا ترکی اگر بغمی گفت چون تو مغلف ندایه لیله چه
تر معلوم شد که افراد میگویند و اگر او ترکی گفت چه?
او ترکی نمیدانست چه‌کونه فرامن رضایی جوابی که او
زبانه مغلف آیند بازگوئی تا بران رنده شود آن نوبن به کنی
رئعت می‌صحب ملموم خاموش و خجل باند چناییه دم ازای
درخی برزیاده فلیخته شد جمله بزرگان مغلف و ملکوب ترکستان
باتفاقی روی برزمن نیادند که آن فرامن دروغ اسمی و از جمعی
یاری انتخاب آن نوبن را گفت ترا بجهت حرصت برادر خوم
یچنگی مسابه نمیکنی بچای حود بازگرد و بگوی با چناییه
بیفتنی از دفعات نیکوی داشت. فرو نگذاشت که آن گیب لمعین در زمین ترکمنان و طمناق و چندین اسمی وصیتی داشت چون مدت مسیب گذشت و اکنون ملکت مسلم جمع شدن انتای فرمان داد تا مسلم بس با تکلف پادشاهان خاندانه ممور آن جمعیت بوده بودند. این بخش تخت بنشست و همه بزرگ ممالک که حاضر آمدند بودند پیش تخت کمرپستند و جمعیتی که مسلم نشستن داشتنی یزدانی خدمت در آمدهند پیش فرمان داد تا آن نوین و از اعمال تحتم در بارگاه احاطه کرده چون بیامد و پیش نفت پیکست برخی فرمان وقت آنست که فرمان چنگیز خان تبلیغ نکر و آنچه فرمان است پرسایی تا همه اعتمال نهایت نویسی بیای برخاست و فرمان چنگیز خان برخی که دومی کرده بود تبلیغ نمود و پیامدهای نتیجه رونی بر زمرنی نهادند و بایاد گفتند که فرمان شنیدیم و گرس نهادیم فرمان پادشاه وقت اکثرا چهست که این فرمان را برچه و وجه انضباط باید نمود و پاسا: می باید کرد تا بر آلمه بپریم اکنون فرمانه که هر دوی را حجتی و پرهای بیاید بیا صدق از کنگر و صحت از سهم بپیدا گرزد این سخت را که وی از شاهب احوال لازم است اگر راست گردید که فرمان خان است لازم باشند که همگان منقید فرمان باشند و اگر کنگر و دروغ و یا انگرا کرد که رست که بگفت صاحب غریف خون خلق و رعایا و بندگان برکناری رازی نگرد که انکی این سخت بگفت حاکمان روی بر زمین نهادند که آنی چه بر لفظ خان میرود نزدیک
و ترکستان تا پزشکی ایران و عجم تمام مسلمان‌ها بقتل رمانی و
از ایشان نام و نشان دگذاری اگون می‌فرماید، چنانکه خان رمانیف
و از گردی خودان عمده بهره بیرون کردن می‌باشد که تو امتثال نمایی
و فرمایندگی کنی و طوائف مسلمانان بر مسلمانان اگونی گفته‌اند
علیه و عائل و دانه و هشیار بود و مسلمان درست بر فراست
پادشاهانه دریانامت که این صنفی کنی و دروغ است و روایت دروغ
از ابتدای آن به‌شمار فرماه می‌رسد و خرارد برادرم چفتی
دامن است لعنه الله تعالی حالی آن نویس بی‌پرست را فرمایند داش
تا منزیلی پرگنده با مرتب نزل و نماین نشنجاقی از لوازم او باشد
مکاگرددینه و زومرکده این فرمایند بس از گرگمگ و با هدید و خون
بیده خلق می‌باید و هیچگاه نیست از ملک و نویفر
و بی‌بادان و چیزبان که نه مبالم، مسلمانان اسیر دارد و در اطراف
ممالک وطن، طرفدار و ترکستان و ایران و عجم ممنوع و اند هریتانه
این فرمایند مباینی می‌باید و رسایید تا همکار بر حکم این فرمایند بوده
اگون ترا خبر باید کرده تا بجمدل ممالک مغل نرساند، شود و نویفر
و جیزبان و بی‌بادان و دیگر ملک جمع شوند و آن فرمایندا به‌هیأت
بیدهان رساییده آید و بر همکار از لزوم گردد که فرمایندا به‌هیأت ترا
انجیل نمایند و پس فرمان داد تا آن نویس بی‌پرست را بعنیزی
که می‌کنی و کرده بودند ورود آردنیه نیز، جوان و در اعزام و اکرام او هنیه

( ن۴ ) جزیره خرمیان
مله مذكور طهاشان وقلدوز وطالبان هوالله او مر وملک خراسان وغیر وکرام و باش كه در تلمعا و حصاره بانی بودن جمله بقراط رد بنمکت اکتویی رفنند و شجاع الحماع نمودنده و اطراف خراسان روی بصرف نهاد از مسلمان پروری اکتوی حکایت دیگر نقی امتد آورده شده.

حکایت

تقاطع خنده رایت کره انده كه چغتایی ملی مدنم مدام در ایجاد مسلمانان جد می نمود و اسباب می انتخابت تا بلانی و زمینی باهل اسلام الحق گردد و بقیه مسلمانان را قلع کنند و مستاهل گرددن چنانچه از مسلمانان بهم موضعی علامتی و بقیه ینامند درانتهاز از نفتن قصد و کوشش میکرد جمعت سنین و دیگر نوین و پدیدار رابرت می داشت تا از مسلمانان کلیاتی و حکمتی باکتشی میرشدند که موجب زحمت و ضرر اهل اسلام می بود و سبب قمع و غارت ایشان میشد تا رقیبی یکی را از ربهانان به یک انتخاب که بریان ترکان آن جمعت را نوین میگونند میزانی می داشت تا بنزدیک انتخاب آمد و گفت که من چنگین خان را در خواب کتیبه قرار داده است تا به رسانم و بنده اکتویی پسر اوی و رن责编 کردی چنگین خان به این دیده آن فرمان را مهمل نگذاری و از نهاد عدل و امتاع به‌نمایی نباید که رضا چنگین خان در نیایی را آن فرمان آنست که چنگین خان نموده است فرمان بسیار شده انده و بعثت بر انتقاد ملک مغلان از مسلمانان خواهد بود اکنون می باید که تمامی مسلمانان ای به كل ممالک ما انده از این که بلاد چهارز و طفیج و انتخاب

Digitized by Google
(۳۸۱)

پالسخت زر با نقره دارد یکی از خواص ار خدمت کرد و گفت که
با می یک بالش نقره موجود است نموده آن مسلمان‌را بده و اورا
بکوبی تا در خواب انداده و چون برادرم چنگیزی انجام رده و اورا
بینند و مطالبه کنند آن مسلمان گوید که بالش نقره یکی
دریای حوض انتاده است بطلب آن بالش نقره در حوض انتاده ام تا از کشتی
خلاص یابد آن بالش نقره بدان مسلمان داد تا در آب انداده
و خود برانده چون چنگیزی انجا رمید آن مسلمان سی در آب دیده نمود
تا در آب ارگنده و از رژی مطالبه کرد و گفت چون نقره آنتاده که
هیچ آرزویی در آب نورد چرا نرمان را خلاف کردی بیشتر کشتی
رایج آماده آن مسلمان گفت یکی بالش نقره ام در آب انتاده اسمت
بطلب آن بالش دوین حوض انتاده ام چنگیزی نرمان داد تا
جماعت مقبل در آب زننده و آن بالش را بلب کردن چون
یافتند برانده و آن مسلمان بتدیر و لطف آن پادشاه عادل کرم
انگیز خلاق یافت خلف الله علیه العدای و بسیعی از مسلمانان
پی‌سای از دست آن ظالم معلوم که چنگیزی بود خلاق یافتند.
جماعتی از نجات چنین روابی کرده اند که در تورانی م تقدیم و
ایام حالیه و قرون ماهیه در بلال ترکستان و ممالک چنین و نقش و
طمنان هزکی باشته کریت تر نیکو خالق تراز اکتی کنی در کناب
نکده است چون مملکت بدر بر بروی تراز گرفت و برادران و خانان
ترکستان کمر بعنفت و لشکرا ساخته کرد باطراف ممالک نسیم‌کرد
و جماعت‌ی نوی را بطرف عراق فرستاد در شهر مکه خصوص
وعصری و ستمانه و منکره نوی را بطرف غزنوی فرستادن رود شهور
فرمانداران نا دختران رابنسلمانان دهمه إگر کسی اخطأت اوند ایشان رنگت نمایید منع نکند و در جمله بلا مفرق نمازهای جمعه قائم شه و المسلمانان در آن بالاد ساکن هندند و تصابات و شهرها خود را ماهینه و هر کس برم شرخود موضعی عمارت کرد و راز المسلمانان و استنی اکتی شنیده شده ایست آورده، شد.

حکایت

نقاط چندی رایت کره انده که چنگایی المسلمانان را دستی داشته و پیوسته در مزاج لوان بود که خون المسلمانان پری و هنی یک یا زندگی تغذیه و اهمالی رفع کرده بود چنگایی خان که جزایی بعضی از آنان انمال کشت بودی چنگایی سنی و دزدی و درخش گفتی و خیانت کردن و هرکرا لقمه در گلو گیرد اورا بهند و هرکه در آن بزرگ و یا خرد در یاد اورا بهیهند و هرکه بر کناره آب روى شوید چنگایی آب روى شسته ای در آن آبورد اورا بهند و هرگاه کمتر ازین جمله بهاد معوقات ای مه چوب یا یافن چوب و یا ده چوب پزنه اما شربیاته اورا تمام برهمه کنند چوب زندگی نبايند حسین و صبح ای ان که احکام را یخه نام نمایه بزنان مکاتبی علی حکم و نرمان، و رضی اکتی و چنگایی هردم برادر براهی می ریختند درصرایی انتخابی پیشتر بود و چنگایی در عقب ارب بریج نرسنگ ناگاه اکتی بوع حوض آبی رمید المسلماني در حوض مر و اندام می شمک چون اکتی را نظر برای مسلمان انباد روى بخش خود کرد و فرخت کد دروغ آن المسلمان بیشترةهمین لحظه بر زردی برادر چنگایی کشته خواهد شده تدبیر چنست بعد از ازنا نبود از ما هنی کس با خود
الله عنده المذاب لجرم ببرکت این نیت برا چون بزرگ هدیدر مسلمانی صلب آمد و تا بدنی غایت که تاریخ این طبقات است منه ثمان و خمسین و ستمدان زرنده همان یک پادشاه مسلمان بانیست. حقفعالی ملطان املام را در ارتقاء مدارک شاهی سالهای بسیار نامتناهی باتی دارد.

الرابع اکتای بن چنگیز خان

چون چنگیز خان درگذشت اکتای را بیادشاهی رحمت کرده اگرچه چنگیز از اکتای مبهر بود اما چنگیز ظالم و تناول بود چون اکتای بخش بوششت رحمت چنگیز خان پمای آورد و تمامی خلاق تانک زا از زن و مرد به سبک رسیده و از آنها ی بطرف ترکستان بارغشت و ممالک ترکستان را ضبط کرد و با طرف خزان و عراق و طرف غور و فرغنی انواج حضرت عهد گردانده و کارهای مملکت برجا هد معاملت و حمل داری ز معیت بروری آغاز نداد و اکتای در ذات خود بگایت کرم و نیکو خلاق بود و مسلمان فرسن عظیم بود بعد از مسلمانی که در مالک او بودند مرده احترام و با هرملیت بودند و در تعظیم و فرشدت اهل اسلام جد تمام می شود و در دور پادشاهی او در جمله شهرهای تانکت و طمبه و تبیت و باد چین مساجد نازه شد و جمله قلعه و حصن نهای زمین شرکا را بجاماهم اخرا اسلام داد و امرایی را که از ایران و توران برده بودند در شهر های ترکستان بالا زمین چین و طمبه و تانکت ساکن کرد و نزواندگان تا مسلمانان را بلغظ یار و ببرادر یاد کنند و مغان و
۱۷۷

علوم جهان مشت کندن یا عورات مسلمان با چنان نفعیتی مشت در همه کردنند و یک پاس زرقه مفت می‌زنند و چه بودند تا بیان‌شده موجود. از افسانه گردنند و جمله را شهید کردنند رسی الله
علیه - و چون توشی و چونی از کار خوارزم نارگ شدن، روی بقیه قصر و ترکستان آورند لاک، رها و تبائل قابقیه‌ها را جدا جدا می‌کنند و امیر می‌گردندند و جمله تبائل را در تصرف آوردند. چون توشی که پسر مهتر چه گری زان بوده و آب زمین قبیقیه‌ها، را بعد دانست که در همه جهان زمینی ازون. نظر ترو هوا و این خشتر و آبی گرانی لطیفی و روی آنها و چرا گاهی ازون و سه‌تیرتنا و بود و در خاطر خان پدر خود آمدند گرتنبا مصورمان خود گفت که چه گری زان دیوانه شده است که چندین خلاق را هلاک می‌کند و چندین مملکت‌ها را خراب می‌کردنند مرا صواب چنل می‌نماید که پدر را در شکار گاه هاک گن کم و با سلطان صحیح قرارگری کمک رابین مملکت را آبادان گردنان و مسلمانان را مهی کم ازین اندیشه برادران چه ای را خبره شد پدر را ازین غدر و اندیشه بزادر و و عزمت ار خبره که چه گری زان را چون ملوم شد معمدن خود را فرض‌داد تا توشی را زهردارند و بکشتند و اورا چهار پسر بود. پسر
را نام باید بود - و درم چه گری - و سوم را هدایت - و چهارم را برک - ثقات چندین رایت کرده این که رابط این بود که آرتئمیس، نخست پدر اسلام بود
چون از مادر پدر توشی پدر شرود که این بی‌صفرتی باید مسلمانان
دهید تناف اور مسلمان برد و فیشر مسلمان خود تا مسلمان بر آیند
که چن پسر خود را مسلمان کردن اگر این رایت مصدق ام‌بخنده.
الثالث توشی بن چنگیز خان

توشی پسر بزرگتر چنگیز خان بود و بنایت جلد و دلبرد مردانه و مبارز بود و عظمت او تا نجاح بود که بدر او از خائن بود. در میان همه ششمی عشر و ستمانه ۶۶ محمد خوازمشاه بلهب قبائل قدرخان ترکستان که پسرتغلیق بود، رفته بود توشی از طرف طمنج هم بدان طرف آمد بهد و با لشکر خوارزمها گذشت. آرزه را را مصاف داد. چنانچه پیش از دیش در ذکر خوازمشاه بیقرار بپرسید شد که چنگیز خان توشی و چنگیزی را بالاخره گران بطری خوارزم نشرتست تا لکرد بدر خوارزم. زنب و چنگ پیونت مدت چهار مااه اهل خوارزم با ایشان چنگ کردند و جهاد نمودند و باعث شد سربار بیگرتند را و جمله خلق را شهد کردند و همه مبارزی خراب کردند مگر در موضع یکی چهارخ و اخیرخ درم مقبره ملطن محمد تکش - و بعضی چنان تقریب کرد که جنگ خوارزم را بیگرتند و خلق را از بخش ایشانآوردند فراماناد تا ایشان از مردان جدا کنند و آنهم از مورات ایشانآ در نظر ازده ایشان آقیز و باقی گفتند تو دو فوجه شدند و همه را پیده کردند و گرد بای خوان مقل شمشیرها برکشیدند و فرمود هر دو ظریقت را ها در شهرشما چنگ مشتب دیکو کنند نرمال چنان او است چه از هر در ظریقت.

۳۷ ن) اخچیک
(۳۷۷)

تنگرخان میان مابعد این بهشت اورا. بخشید رعت از کار او نارگ کلمه تا ما رد در حق خصمان نمادند بلند نارگ روی بعلط خطا نپید دل چنگیز خان برج راز تارگرتنات تنگرخان را برگردتم و نخورندام تا ار را به تنهایی تنگرخان را یاقین شد که آر از را بقتل خواهند رسانید گفت یک مان چنگیز خان برمانید و آن سمن این است که من با تو غدر نکردم و به مانندیک تو آمدم تو با من غدر کردی و عهد مرا خلاف گردی اکنون گوهردان چون مرا با کشی اگر از مین خون سپید زنگ چنانه بشیر مانند بپر از این بدانته تو بعده از من بس روز بسیر قرون این حسن چنگیز خان رمید بخندید و گفت این مرن دیوانه شده ام مست از زخم کشتار هرگزخون چون شیر بیرون نیاید یا خود کمی خون سپید ندیده ام مست زرد تراورا بقتل پایه رسانید چون جلد تنگرخان راششیر زد خون سپید چون شیراز زخم اور بیرون آمد و ار هلاق شد چون خبران حال عجب چنگیزخان رمید زرد برخامت رآنا آمد چون رانده برانجمده دید دلش بزد و قوت از زاست شده و موم رز دلش بهترین و بدرذ رخت و رضیت کرده بود که می بایست که تا جمله خلق تنگرخان را ازین و مرد و خرد و بزرگ بهنهاد و هچهکس را زندگ نگذارند چون چنگیز خان بدرذ رخت اطلاع را وصیت کرد بدادشاه اطلاع را بزگش و جمله خلق شیر را وای تنگرخان را بقتل رسانید - حتمالی سلطان سلطان دلش آر در مسند شاهی بر یخت شاهنشاهی تا غایت امکان پاینده دارد آمیدن رب العالمین.
(۷۹) (۷۹)

در خبر دادن که تمام بلاد چین و طمناچ و تنگیک عالی شدند و این ملکت نزدیک است که بعید بعث مسانت از دست گمایشگان مسلم ببینیم رود بسوی مکه آن خبر درنگران شد و هم از راه کوه و بلاد بست بازگشته چون بدان بلاد رسد خانی بود در بلاد تنگت مرن بنایت جلد دلیر اورا لشکر سپار و آلت و عدت بی شمار به و از غابت کشته حلم و قوت خدم و وضع روابط و رفهم نامت و اموال و خزای خود را تنگ رخ خان نام کرد به و چنگاگر لشکر مسلم بولیت از درودی و بردی و بر روابط وی دست نیافت به چنگای خان باز مصاین چنگایی خان شکسته بود در دنیا چون چنگایی خان از بلاد عجم و دیار اسلام بازگشت آن تنگیک خان با ملک و امری اخوی معمر کرد که چنگایی خان آمد بارها پیشانگ با آن تنگیک گردید و اورا به کشتی درنگخت باز آمد، امید رسید لشکر سپار شد و ریب ی بی‌پانش خان طمناچ داد صوب آنت تا ما با او وصل کنیم و موانع‌نامه‌ای با او یکا بولیت خطای زرد و التون‌خان را بانزای ری اور ملک اوترین جمله قرار گردی و با چنگایی خان صلی بپیسمت و عهد و ویاقت در میان آورد چون دلش بیش از این باز آرام گردیتفنک نزدیک چنگایی خان آمد و لشکر اورا لشکر چنگایی خان در آمدیه و ریب بین و خطای نهادن آمی بود چرا فرم نام آزان آب به‌گذشتند بر عزمیت نسب روابط خطای جمعیت نوبنیا و مللیا با چنگایی خان گفته که لشکر ما تبانب خطای میرباد اگر برا ما شکستی باید لشکر تنگیک خان همه خاص ما ان و روابط او پس پشت ما باشد از مادی بسالمت در روابط خون نرسد صوب آنتی که چون
(۷۶۵)

که ایشان را آرزوی بود آراز داده که هم آرزو داده که گفت گل ایشان چه بود نگار گفت ایشان هر دو بر بهشت ام یه بودند در مسگتتم و تفصیل یافتنی میکردند بیدانشان رهگیری ایشان را خرواب دیدم دیلم تازیانه بر مراجم ایشان زدم که شما گذشتگار شدید که در خواب وی و بخشنده امروز ایشان را حاضر کردم اتان ری بدان در محل کرد که شما در خواب بودید هر هدیه انزارت کردن که بودید فرماینداد که یکی را ببخشد و مرادوا در جمع دیگری بندند و گرد تنام لشکر بیگردن اگه دیگریا ببخشد ایشان همه خدمت کردن و در حال آن فرمای چما آوردنی من در تمهبه بمانند اتان جوزی را گفتتم که گوا و رحیم آن محل را نبود چون میدانستند که جوزی ایشان کشت خوهد بود چرا ات مزارت کردن و اگر منکر میدانستند از کشت خلاص پانصدی اتان جوزی کفشد چرا گفتتم می آید ترا شما تازیانه که دیلم نکنید و در بخ گوئید محل اگر هزار جان فر مارآ شوی کشتی اخبار کندی و در گوئید گفت که دروغ گفتی کافتن بلش پستی تازیانه، از این خدا است که خداوندمی باید ما بشت فرشتگان آمید بذکرتارین - جوز کندگان خان بکری در عقب عرافان بعد از شکسته مشن سلطان جلال الدین منصوری بینهمت مدت همه ماه دران که یا مقام کرد و بشکر می‌فرست و بیگشت آمد بطرف هندوستان شانه می سوخت اجازت نمی یافت و البارات نصرت برزمین هندوستان نمی دید و عزمزدت آن درشت که مگر از راه لکه‌نشی و گوشدو برزمین چهین باید رید و چون از علامت شانه اجازت نمی یافت توقف میکرد که ناگاه از طرف طمنا و تنگی مصران برسیدند.
در این آمار، چهار نوع میزان دانش‌آموزان در سه مختلف کلاس، دهم، دوازدهم و دوازدهم از مجموع دانش‌آموزان اعلام شده است. در کلاس دهم، میزان دانش‌آموزان به‌طور کلی کمتر از دیگر کلاس‌ها است. در کلاس دوازدهم، میزان دانش‌آموزان به‌طور کلی بیشتر از دیگر کلاس‌ها است. در کلاس دوازدهم از مجموع دانش‌آموزان بیشتر از دیگر کلاس‌ها است. در کل، میزان دانش‌آموزان به‌طور کلی بیشتر از دیگر کلاس‌ها است.
حذف مراجعت چنگیز خان

بجانب ترکستان و رفس اودوزخ

نقوت چنین روايت کرده اند که چنگیز خان بوتیکی که
در خراسان آمد، بوت باج از و پنچ ماه زندگی کرد، بلند به تروی
بفیت شرف جهت موه ری، کشیده شد و گر در چشم در
غایت جلدت رزی و عقل و دانایی و هبیت رفت و عال و
وضایط و خصم شکن و داری و خونریز و خونخوار و این علی برهمه
عالیان را ظاهرکرده که اروا چنینی معنی "جیب بوده است، اول
آنها ماکر و استرادی جاندیز فرستاده چهاری از شیاطین با او بار
بودید، و هرچند رز اروا غشی انتادی و دران بهوشی هر خبر
برزبان زاندی و آن حال نان بوتی که در اول ظهر این حادثه
اردا و نتیجه بوت و آن شیاطین مسئولی او را از نتیجه خبر دادندی
آن جامه و تابا که در روز لالی داشته بود، دوییده همان چامه و تبارة در
جامه دانی نیاده و مهر کرده با خود می گزندند و هرگاه که اروا آن
حال پیدا می‌شد و هر حادثه رنتوه و عزیمت و نمای خصمان
وشکست و غربت و و روايت که خواسته بودیم همه برزبان ارنتی
یک کس جمله در تلگرنتی و در خریطه کردی و مهر برکن ندادی
چون چنگیز خان بوسه باز اندی یکی را برین متغیرندی
و برین جمله کار میکردی و این و اغلب بله تمام آن بودی که

(۲۴۷) نود ساله
پیا ای آن تعلیم‌آمده و رجیلگ یپوستند و مدت‌ها جنگ کرده نیاز دیدند که گرفت‌نی آن حصار از فاوت احتمال و مردام دلیل‌مکس نیست مدت پانزده ماه بنیستند راله اعلام و کار بر اهل حصار بواسطة قلم علوه تنگ آمده تا علوه و گوشت بود خرچ میکردن چون ازین بابت علوه نامند کار لبایی رسید که هرکه کشته می‌شد و یا می‌رود گوشت از بیشترند تا بعدیکه هرکس مرد و کشتی خود بیچهت قدرن و خوردن نگاه میداشتند و بعضی چنین. تقریب گردند و عهدیده علی الرادی که در قله‌ای اشیار زن مطربی بود مادری داشت و کنیزی این مادرش بر مادر را تدی کرد و کنیزکش بیرون آورا هم تدی کرد و گوشت هر در بفرشته چنانچه او را ازین در مادر دریست و بلجاء دیتار زعیم حاصل شد عثبت او هم بر مادر چون مدت پانزده ماه برآمد دران قلعه بقدر سی مرد مادرین حسوم مرغذی را گرفتند و شهید کردن و سراوا بنزدیک لشکرها مخلنداختن بر امید خالص خود چون لشکرغل آن حادثه را بدیدن بیدیار جنگ پیش بردن و قلعه را گرفتند و جمله را شهید کردن و درمان علت غیبتان را همه بشکادن و دل از ایالت ناریز گردند چنانچه در شهرت منهع عشر و ستمه‌ای جمله علت فرجستان که‌های گشت - ملك تعلیل ایبوب نصرت و ظفر بر بندگان دولت سلطان ناصر الدنیا و الین ابن المظفر مخصوص بن السلطان مفتوق داراد. به مر و آله اجمیدین.
(١٧٣م)

بززانها باز کشته و طرف غزر و خراسان آمد و

حدیث اشیار فرخزدن و دیگر قلاغ

دقات چنین را برد. این که چنین چنگیزخان از بعیضه نعیم تا طالقان مریم قربان کرد. و این که رده فرخزدان زنین گردندیا ممکن نبود ببیند جبال واسیب و همینه راهین دهوارچین لشکر مسلم بطرف غزنوی آمد و با آن بلدا و گردنیا اندکی مواری بود. لب‌بیجها استحفانه و قلع غزنوی اخراسان نذریک بود که از چنانه قلعه رنگ رنگدار و قلعه بلوران و قلعه باقری و قلعه ستاره‌گاه و قلعه حمله و قلعه اشیار.

و این قلع بیسترین انست که طاقها است و در ویکا گوه‌یا چنانه‌یا بیاران بر اهل قلع ببارد و چشم‌های آب از پیشگاه طاق قلعه بیرون می‌آید و ذر قلعه اشیار امیر غره‌یا بود به صورت کمال بسیار به نام لو امیر محمد مرزیزی چنی در لشکری بطیس سال بسیاری دو و اسیر بند و امیر بهدار محمد مرزیزی با هر بسیاری قلعه اشیار برفت و چندانه‌یا امکان داشت گردندیا زر و نسته از لشکری مغل به‌گردان و امیر بسیاری خلاص داد و امیر بسیاری بست آمد یک‌دوز از این جلسه کوری‌یا کردن و عیاری‌یا نمود. چون چنگیزخان از وقیع کوری او پژوان بمره‌یاد اکنون را بطور شور فرستاد و اکنون میان فیروزه‌یا گوه و غزنوی آن وصیت و مقام کرد و لشکر به‌طرف فرستاد چنانه‌یا به‌طرف اجسامه است ایله نوین را که امیر ده هزار مرنجی‌یا بود نامزد حصار ایاهرگر و آن جمعیت.
بنیان درمنه، عشیره و سلمان‌ها. روز یکشنبه از دو رازه راه بر تله توانست گم‌یاداند و جنگ‌های قربانی کردند و در بایا تولدت به انرژی‌های بمباران او، بسیار از کفاره‌هایشان تکلیف و بارگذشته داشتند. مسئولیت از فرمان‌های مطلق دنیا بردن جنگ و خشونت‌های آن‌ها را به دوستان خود و قدرت مطلق انگیزه از حفظ فلک مطلق دریانک خانه‌زا و دوستان درشنای نگذشتند. بررسی‌گسترده نام اعزامی می‌خوانست و از خبرهایی آموزشی در آمدند و از ترکیب هراتو و امکان‌های بی‌پای قلمه تولید آمدند و همسر تنهایی را به قلمه تولید آمدند و هر کسی می‌توانست درون آن شود، برای آگاهه کننده که از نزدیک به ایام دینی با دیگر ملک‌های ایران و اندونزی بوده‌اند باید از خودشان به یادآوری این سیرات یادی بخواند. و برای آپارتمانی از کفاره‌های در انتظار که به راه‌های ارگانی پیسته‌اند که به انتظار پایان دوران حادثه و ابتدا برای این نگاه که به مسئولیت هیدایان رسید، ملک نعمت‌الدین با نام شاخصی بداسی که پنهان گرفته بود سلسله‌ای از مختلف مسامع را جشن‌ها و سیاست‌ها در هم‌بندی برخورداری و همکاری و ارتباطات با همکاران خود را در زمینه اصلی‌ترین مسئله‌های جهانی که پایستاد شهید شد و ملک تطابق اصلی حمله خیابان‌ها و سپاه‌ها یک‌انبار به‌شمار برآورد می‌شد و از ترس‌ها و سرخشات و مبارزه‌های شهیدان، همکارین و خواهرزادگان ملک تطابق اصلی از حمایت و حمایت و شرایط بانی‌شده لشکر مسالماتی تهیه‌کن‌(۳۰: خوبشی
منگ و گارد میکستنیه تا جمله را پیشیند کنند رضی الله علیهم و درم روز
امتحان دانشگاهی کردند و ملک قطب الدین در شب آنجانگ فرموده‌تان
جمله‌سنجی زمان دریوا و خاکیز قلعه بر روی کوه چنن کرد بودند
که یاسیب بیشه از موضع خود زائر شود و بغلان زیادت منتسبه می‌نمک
آسیا و دست آس در سرچشمه‌گران بر سرهر چوب یک
دست آس کشیده بودند و برفعتان آن چوب در راه‌های مصرف
بوده و جمله مرد حصار برد قسم نرموده نصفی بربره دره
کنگرها مخفی‌شده و نصفی بیرون قله درپای باره در پس
سنجها پهنان گشته و نرموده بود تا آواز دماغه‌های حصار بر نیایده می‌باشد که هفیپک خود را ظاهر نکنند هم‌سران چرخ‌ساز جمله می‌سیرد
بودند چون نامدادانه لشکر کفار بی‌باز از خرد و بزرگ کافر خفگل و
مرقد با سلح تمام از لشکرگاههای قره بقلعه نیابتند چنین تنبید
از ده هزار سرگار بود که باید آرزندن و مسلمانان ایشان را نرست داده
بودند تا زیادت در تیرپزاب بر روی قلعه برآمدند و هفیپک از
مسلمانان ظاهر نشبدن چون میان کفار و مسلمانان بقدر مدغزمنی
و کوه ماند از بالای قلعه دماغه در بزندن غزبان و می‌بازان و مغزنان
و سرخگان نعره زندن و سنجک ره دمته آمها را چوب و رسم برمی‌داند و
بطنان دبندن قلعه چنین خواست که از جمله لشکر کفاری‌کشی پس‌ماند
نیاز یاکشتشدید یا خسته گشت از بالای قله تابیه قلعه ازغم ولی کردن
تمام بهم باز خفننده و مبلغی از اکبر نویتنان و بهادران محل پدرخت
رئین و باقی برخاستند و از ازه وی از حصار نقل کردن این نصرت
بفضل حقتمالی و وعد؛ که حقاً علیاً نصر المومنین روز باشند.
مسلمانان بینغ و شری میکرد همانند آن مسلمانان را گرفت و پخش مگر آنها خدا تغلیبی کسی را حیات محیطه بود و هر کس که
با خود حال و کار یافته داشت اول حال او را میکردند آنجا اورا میکشندند بدلیلا حیدری و بندی ناظر و خواندن گذاشته راست و آن
این است که همسار ای بود، نشانوری مردی تمام مبارزه و جلد اورا
فخراوردی، محمد ازبرگفتگی از جمله هفمی جهی نیز خواهد گرفت چون
به چادر سبزی را چندم میکوند میلی که با اسید میکرود و آن خبردارند را خواست
تا بگیرد فخرالدین دست در درکدار زد و از سایر جهان بر کشیده
آن مغل دمای ازرا بیانش و حیاتی برویه باز بیان و بصمته بی اصل
پس آمده موقع آنست که مرد، را درهم هوالایدی از کار محجزه
خود غانی نباشد حیات خود نگه دارد از جهت بکار آمد خون بی معلوم
نیاورد بانی معجز رسمت حقیقی است تا کرا ناهگارد - نفعت
چگونه رواحت چرده اند که در یست رهشتاد مرد میتروس شریف
مبارز بدمکف پیشا پیشگرفتن نداشت وچون چنین چش زخمی باهل
اسلام رضید از غفلت در هیچ خانه نبود که فرزند نبرد. چون چنین
حادیثه شد، نوریان مولف روال درمیان کردند که مرسان خون را بانز
خیرید موفق تطبیق الیتن اجابت چون مگانی معلوم شه که
این نظر باهل قلمه در نگاه دیگر نکرد چون مگانی معلوم شه که
تمیز شده بودنده ده گان و پانزده گاترا پیدا نستند و بزغم شفیده
ود
رایگان بی‌پیشمرگ بسیار پیامدهای دیگر اتصالات به‌صورت برخورداری از آزمادگان و سازمان‌های وابسته به‌صورت خروجی، ایجاد مدل‌های پیش‌بینی هر چند که نیاز به تغییرات بسیاری جعلی و افزایش درون‌کاری و کار می‌کند. 

در بیشتر نمونه‌های کار قرار گرفته، دوباره و در برخی از موارد به‌صورت محدود خُلاب آزادی در مجموع همه پیش‌بینی‌ها به‌صورت گسترش و در پایان می‌آید. در این زمان، برخی خلق‌های متعددی جمع‌آوری می‌شود. حصار دیده‌بودن بطمی زر و جامه و موانع از ارزان برداشت را خلق می‌کند. همکاری بخشنده، سازمان‌های منطقی شدن و راه‌پیمایی را از مالی با تغییرات منع یک‌پاره خلاقیت داشته شده‌بودن و بعضی را از جمله بررسی‌ها، بود از این منع یک‌پاره ناتوان نکرده‌است. مهم‌ترین این است که درون‌کاری داده‌بودن به‌صورت تغییرات پیچیده‌اند و بسیاری از رقبای این بیان و آن‌ها، از موانع‌های جامعه می‌گردد. 

به‌طور کلی، این که چون سالم مقرراً خلق می‌شود. با کمک سازمان‌های وابسته به‌صورت پیش‌بینی‌ها و شرکت‌های با پیش‌بینی‌ها، به‌طور کلی هیچ یک از مغل کافر و غیران کس را بیشتر نگاه دادند. چون شب‌نمی کافر مورد پاسخ در زیرسته‌ها و جامعه و پالای همی‌جارت و در لوری‌ها که به‌صورت خود بی‌پیمان کردن چون پیمان در محیط‌های از بالا ندرد امتداد و در برخی از مکان‌های می‌خواند که نظر به‌طور کامل کافر و مرتد که با
قطب الديانی چون آغاز معلوم کرد مردان اهل قلمه زا نماز دیگر جمع گرد و قرار داد که بدر از بیستاد جمله عورات و اطفال را ببسط خود بپخشند و در قلمه به بازیان و هر مرد با یک شبشیر برده از اطراف درون قلمه به‌بانویون چون گفار بقله در آیند جمله مسلمانان یکدل تیغ در نجید و میزندند و مخورند تا جمله بدولت شهادت برسند همپری جمله عده بستند و دل بر هشتاد نجیدند و این معنی درهم با آنها قرار گرفت و خلقی یک‌دیگری را رداع می‌کردند تا نماز شام حق تعالی رتدست در رحمت بکشند با کمال جریدن کر خود ابری نزهیماه‌ی تا بریال و اطراف و حوالی چبالا تا نیم شپ بآرا رحمت و پرف باز چنایی از لشگر کفار و عازیزان حصار می‌هزار نبرد و گره از تجب عنايت باری تعالی از آئم خلق حصار که فل از جان برداشته بردند و دست استاد از حیات شسته و تشکلی پچیان روزکشیده و دریمند شریعت آب سیر نپچیده از بشت خرمیا و سایه بانها بطبیض ضروری چندان برف بخورند که گذاه هفت روز درد با آب دهان از حلق ایشان بر می آماد چنین لشکر منفی آن مهدی آسمانی پیداند و عنايت آفریدگار مشاهده کردن دانستند که یقین تچه‌ی آب پیمانه‌ای به‌بیاته چمران جمع کرده اند و نصل دیوان ماه باآخر آمده است هرالمه در نصل زمستان آمدم برنا متواتر خواهد بود دیگر روز از باز قلمه بر خاتم و بدوز رتند تا مال دیگر منه نمان و عشیری رستم‌مان چون نوش باز لشکر منفی از خراسان و غزین و سیستان با اطراف چبالا غیر آمدمی بعد از هادیه‌ی دنال الیدین خوارزم‌شاه فوجی از حشمت منفی با استعداد تمام حوار

Digitized by Google
جمله مواشی غور از همه اجناس بسته کفار انداز و اهل غزیر از درمی چهار دانگ شهادت مملکت قطب ایندین با لشکر خود دران قلمله پانه جمیت مکتوبه نویس و قرائیه نویس و ایام نوین بن لشکر انبوه پیای آن قلمله ایممندان و جهن ایشان را معلوم کرده ایلس تلهم را آب انداز است در پا یصرف لشکرگاه نصب کردن بند و جنگ در آغاز بندند و مرد بخیه روز شکر قلمله چنگهای صنعت کردن و از جانبین مسلمانان سبیار شهید شدند و داورین بیمار به‌وزر شنتند و در حصار مواشی سبیار بود آنهمه امکان تدینه داشت ببکشند و تدید کردن و باتی بقدر بیست و چهار هزار و چهار می و ان آب بی آبی بدورند همه را از باره تلهم بدور انداختند بر خاکریز تلمع در روی کوه تمام روی را بر خلاف گز آن مردار چارا پرگرمشند که یک گرگ کوچیدا نبود و اهل تلمع را از مران شده تا آب علونه هرزوز و زویه معین کردن مردی را نیم ص آب و یک ص غله و روظیه ملک یک ص آب پرده نیم ص بخته خوردن و نیم ص لجسته و غسو ساخته و در قلمه هایی اسیئی نماند مگریک اسپ خامه ملک که آب رضوی ملک در وجه آن اسب پرد در طشت جمع شدی که آن اسب نیفرتی چون مدت بلایه روز تمام شد چماقی که بر معانی که حوض آب نصب بوده خبر دادند که در حوض بگریزه آب بیش نماند ایست شانسی از تلهم پیرند رفت و لشکر محل را ازین حال خیر داد ملک
هندستان برد در سال‌های عشریون و ستمابه و حصار تولگ با ستمای ماند و بعد از این حکم را، بعد کرده‌اند اتفاق سفر قبیل‌مان انتهای بوجوه رسالت کرده‌اند در سلسله‌ای که خود و عشریون و ستمنه و کرده‌اند در سلسله‌ای عشریون و ستمنه‌های که در شهر قلیش و عشریون و ستمنه‌ها و کرده‌اند از جهت مالک رک دین اخبار زده‌اند مالک تاج الادین‌های نیال‌تکین رتنه شد و از جهت تاج الادین در رنگ سلمه رسالت رتنه شد مالکی به‌دلیل میانمان بطرف رهبانه صیمانان و بعد از این پاک‌ترین هندستان آمده شد تاج الادین نیال‌تکین ریشه آمد اهله قلمه تولگ ارا خدمت کردند ایشان با صیمانان و در واقع صیمانان همه شهادت یافتند و آن قوم آنان بمانند که امر تولگ هژیر الادین صمد بن مبارک بود از نزدیک کلاغان رتنه و آم...
(۶۲۴ ه)
<br>امام جمال الدین شاه‌خانی گوید رحمة الله علیه او
<br>غفلت حیاته نیزه در ایب خسران چیست
<br>با توکایان شکافه و زندان چیست
<br>گفتا که منم کفشدگ و نیقو مک
<br>مک دادند و کفشدگ که در انبان چیست
<br>رحم الله الامامین و‌ادام دسته‌ستطنین چون توکایان از حرم و
<br>رها با استراحت‌نده و برجی خروج نور و ارا بگردند و تعلیت
<br>توکی و حیاته نیزه و را بست مک تطبیق الی دین باز دادند و
<br>ملک تطبیق الین بنام تعلیم آمد و په‌هار خود مک تاج الین محمد
<br>زا دران تعلیم نصب کرد و خال این کتاب که منجیا سراج امت و امم
<br>اره‌ای جلال الین صد املک احمد عثمان حاکم نزهوری بود
<br>خواجاء و متقرب بود چون حیاته نیزه و بست مک تطبیق الین
<br>آمد مدتی اولا موقت داشت سبطش اجات داد تا بقلعت نیوز
<br>زنن و آن‌ها ملک اصل الدین نزهوری بود اولا بگردند و شاهد
<br>كرد و جوق تعلیت کلین بست کفیر آمد اهل تعلیم توکی که ترابیا
<br>خواجاء نوردند در شهر سنته بی‌عشر و ثباته واندزه صرخیل هم
<br>از ترابیا با هم بیعت کردند و خواجاء را شاهد گردانند و بسر
<br>ملک تطبیق الین را اجشتند پدر بای نزیادند و در مدت چهار
<br>سال با کفار جهاد بسوی کردند و این کتاب که منجیا سراج است
<br>درپین چهار سال درگزوات با اهل توکی موافقین نرم که همه
<br>اتبری و اخوان بودند و بعاشت ازدست کفار بسالمت ماند چون اهل
<br>توکی بر مک تطبیق الین غاصی شدی مک تطبیق الین عزیمت
تلمعه را داشتهند بر بالی قلعه در منگ خاره خانها است. که ای راز
ارشی گوند و اسیر نصر تولکی. بر بای قلعه چاهی باب رسانیده
است در در چاه بعده بیست گر در بیست گر باشند در منگ خاره گزر
آپ آر ای آب نشید به فش و پای زیب هم دارد و قلعه با حکم است
میان غور و خرمالان چون سلطان بدر بالغ آمد حبشی نیزه ور با لشکر
تولک بدلی باز آمده و خدمت در گردای اعلی دریاند او را فرمائید شد
تا بتلک باز ررد و کربلله و استعداد جنگ مفل مرتبی کند خوی
باز آمدا ول سال سنده سی و صد ستمانه چند کرت موار مفل پیام
قلعه آمده و در حوالی بهرایند و در شهر منه نمیان عصر و ستمانه
فیقو نویس که داماد چنگیز خان به و چهل هزار موار سفل و دیگر
امکان داشت با لشکربهای قلعه تولک آمده حبشی نیزه زر از ری
مطلق تبیل کرد و از قلعه. فرود آمده و لکا خدمت کر و بقلمه
بازیگشت و حبشی نیزه ور آن مال که تبیل کرده بوذ براهل توک
قشمک کرد و ویکنف بعد آن حبشی نیزه ور در جویانی ول اعلی سلطان
خوارزمیه ماردی مفرد بود نشاپوری مسکینی بر در خراسان و خوارزم
مفل و نیزه وری نبود و بگیر از لیست و نیزه شده است که اگر
بر روز زمین برتکاد بازخم و برجی بست گذار مرد نیزه و را
از خوش دفع کنم در اجمله عظیم. نیکو مرد بو و غر راهانات باسیار
است و مدقات بهشمار. در کلوتی حکمی صل و خلق
تولک از الی مستخرید شدند و در مطالعه آن زحمت دیده بکی از
انفاس دراون ور دبی گفته است چون لطف بوذ آوردند ند
تاد را نظر بانشی اسلام آید ر اهل بلاد تولک را بدعا یاد دارند خواجه
همسیار ستمانه‌ها اتفاق جزئی با حجم‌های مخالب بدن شهر آنر و بیضمه و این ردیج‌ها ی قوی کردن و مزد و مارد باز گشتن پر دیر یز که با مک بپوزناده، شیرازی خالق و خرچنگ کردن مبارز، دیدن ببزرگ‌رود و نشسته و آن قله‌ها بود بر شغل شماره شهیر بر سر گو دکن و شامی و بران موضوع در عید سالانه، غوریک تصریح‌گزیک بیست نبود و رنگی، ستور برل ممکن نبودن اما در که مک بیک مبارز، دیدن شیرازی آن قله‌ها را معمر گردن‌نده بود و در بور مرا آن قله‌ها بار بر گردید و روا قله‌های بنام کرد. بود که شتری بار بران قله‌ها بر رنگ‌ی و مرد حزازی ای مک مقيم بودی چو میل اهل شهر نیز ورکر گو و مک بیک مبارز، دیدن خلافت افکار و مبارز، دیدن ورکر مک بیک‌نحه اهل شهر بخشیدن مک بیک نطب اهلین حسی طاعه مک‌نثرا نیشیش و آمیز اورا استند اَن مک بیک مکب طاعه، طاعه مکب الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بسرع هموک مکب عما الین بیکی نمی‌کند. در نیز ورکر کوه، اختی و بس
حدیث و اوقات فور و فرستمان و فیروزه کوه

اما شهر فیروزه کوه که دار آلملك مسالمین غور بود در شهیری فیروزه کوه

(۳۹۰)
بقات ریایت کرده‌اند که ریاها در نهش حصار کالیون در اندرهون بار؛ مخفی مانده بود مدت هفتمه‌ای آن ریاها را راه نبود که بیرون رفتند میانه‌ای بهتر می‌گفت لاهیانی بنادری از در سیستان اخراج. امید ریای تعلیم قانون بار، در لیدر، لاهیانی خلق هنگ شدند بسباب آن‌ها نخورند تقله‌های تقدیر برخه‌های بیت‌بود که پشتی خرسان هم‌اکنون کالیون باند، اجرا رشته خورانی کیست تندید رشته روی آن خلق تعلیم رژیور می‌زند و به آن آلمام می‌کند و در میکنند، موه مد در بندان حصار آن طاغیه شانزده‌ماده‌بکنند، آدمی به عنوان بیش نیازه نماند از انجام به کس رژیور رهبی آماده، و می‌کس تندورست یکی ازان طاغیه از ازبین بیدرود رنگ و بلده خلق باهر می‌کنند و حال خلق تعلیم باز خلق چون طاغیه کفار را از حال اهل تعلیم باشکی بچه‌ای جمده لاهیانی مسیح در سلسل شدنت و رزش یکلاه‌ینا، ریا اهل تعلیم دل به راه‌ها مه ردند و در درهمه تعلیم نمت تعلیم از سبی و جامه‌ای ثقل را و آن‌ها تیم داشت به‌هاره در چاپیا تعلیم والدین‌ها و بسیاری گریان تعلیم یم آرا، بزماره‌تند ریا آن‌ها به آتش بسوختند و درirth بزرگ و شمشیر بزرگی کشیدند و خود را بزرگی زند و بعدل شهادت سرسی، بزرگ قلمه کالیون نشی شد جماعتی لاهیانی که به‌ای تعلیم راه‌الاخلاق بودند کالیون کافیه طولان جزئی و اسلالی نیایه بانی‌اوض اشک متعله، سرم، جنگی‌تان و بوی تعلیم
(۳۶۸)

زاوری که یارا حصار برسر آن سنگ است و بلندی آن سنگ بقدر یکی‌تل بردن بازیت باشد روی آن سنگ بمثل دبیرمختله که برزنی هنگ‌جال و برق‌بران ممکن تكرد و حفرات ارضی را و بران سنگ صنی به‌قدر چهار ریزپرتاب با زیادت باشد و ختم و از آب درون قله در سنگ خاره حفر کرده آنده و در هریک چندان آب ژایندی؛ باند که هرکدر بخشی نقصان نگردید و در دریان قله میدانی بعنی بزرگ یکد و برسان یابیرک گیل/masterان سلطان مه‌سک بوردند و در بیرت اینامداران در زندگی بیانی گزارن کوتولان آن تله بوردند - لفته. چنان روایت کرده‌اند که در برادر در رجویت و عدای نامدار و امیران حصار بودن و هر در برادر در بلندی قامت چنان بودنند که رنگی که بست در رضای سلطان محمد زده بطرف میرتند مر ایشان از مر سلطان مه‌سک بردی و در نیاز انتخاب اماک هیوله‌ای طبیعتی که یکی از نرمالانده مملکت خوارزم‌شاهره بود هم در آن تله آمده بود چون موار گانر بی‌نام گابین آمده در تله یم و سلح بسیار بود مه‌سک خوارزم‌شاهه هدیه‌های عظیم آن تله و قلعة نیز زرکه در مقابل اوست در بندان وزن زد داده بود تا آنها بزیده و از سرد و سلح و فذیره مشنو گردانیده چون با گفار جنگ آغاز کردن و مبایع مثل بدرز زنی و شب و روز بقان و دفع کفار مشنسل شدند و چاردلیری اهل قله بچائی. ای‌چاید که هکثر منفل را به خوا یاز خوف ایشان ممکن نبود کفار گرد بکردند تمام حصار در باره‌ی‌ها زدن و در درزانه نهدادند و روی دران تله و باره‌ی‌ها مقابل نهادند و مرد پاس بهب مقصود گردانیدند.
مران بافتندی خواهم در گالی، امید و احترام دری من کرت از شهرهای و چندین روز نگهداشت و ملك مبارز سیدی سیرازی از حصار نزول که مهربان بیشتر باز آمد اورا سر شهرهای سالنی بودند. چنین راپ و کنند که چون هرات دریمن کرت به هاماند این مک مبارز سیدی مرد شیب و رهف و خوش منظر بود دین میان شه مورشد و صلح به زهدا با برگدنی و نزهه گزنده جهاد میکرد.

تا شهادت. بانی و اهل اعلم اجتماعات العمال

حدثت فنی قلوع گالیون و فیور آز لشکر مغل

چون از کارهای نارگ شدند و هرات راندیش کرتند لشکر مغل کورونی شدند یک نوچ بطرف سیستان برنت سعی نسبی و دیگر نوینان برگزیده بزرگ لشکریک نوی دیگر به نواحی حصار کالیون آمد و در دوران قلنده به گزاره کرد و آن قلمه حصنی است که در دنیا با استحکام آن حصار موضعی نیست چه در بلندی و زیست و جهت درهمانشان. و لفظ کتب استادان که در علم مسائل و ممالک جمع فرزند اند دبیران، وجه ذکر آن قلمه آورد اند که احتص حصن دنیا و احص سیالیون حصاریست که از برای شیرهات تا پایی آن قلمه هرکه روان شد پایت نرسند زری در بالا و رنست می‌باشد زنات پایی آن حصار و پرچون پایی آن حصار وسیله شدید پرنس کدر بالا پایت زنات پایی سکه آن قلمه

(930) سجزی‌زی - مروراری
فرمود تا برف، میلدرند، زایر پهپاد غزینه، و گلاب بطرف ترکمان و کاشغر پازرفت و از کنار غور و خرمان فرستاد و انتایی بشرحی باموشی آمد بیان غور و خرمان که اندا با آل اهیگران گونفی، نزدیک نیز روزه که آنیا لشکرگان کرد و سعدی جزیی و منتقل جزیی و جنده نویس دیگری با لشکرگان نامزد سیستان کرد و ایذه نویس را به منفی‌گری خاص چنگیزخان پی برد و و هزاره منفی‌گری در خیل او بوده، نامزد حصار اشتر غرستان کرد، و ایذه نویس را نامزد جبال فروش ده‌های کرد فی اجمله بیر طرف از اطراف غور و هرات و خراسان و سیستان شقنگان و هم‌سایه نامزد شد و تمامی زمستان اینی از جهت حمل منفی که باطراف رنده بودند تاثیر کردند، چنین خیبر چنگیزخان رسیده، به سر مانند داد که آن خلاق را می‌کشیده، او گذاشته‌اند از چگونه شندی در دریان کرد فرمان چنان‌گونه که هم خلق‌زایی بیشتر کنند، یا خودش تنها نشوند، بی‌پرین جمله همه شهرونه خراسانی بارزیگر خربر کرد و لشکر که بدر سیستان رنده بود، میستانزا بچنگ بگرتن کرد و در هر که‌وی و خانه‌های چنگ بایستی کرد تا برخلق دست یابند که مسلمانان سیستان از زن و مرد و خرد و بزرگ جمله جنگ کردند از کار و تبعیه، یا همه غرفته که شدند و بی‌پرین جمله یا بی‌پرین، لشکر که بدر هرات رنده، بود در هرات خواهجه بود، پناهی به تحیر پیوسته است اورا خواهجه فخر الدین عبد الرحمن میرانی
حدث وقائع بلاد خراسان كرت دور

چهار سلطان جلال الديني خوارزمیه لک بر منزل زا در حضرت

بامیان و گنجه خان چند کرد مهمند غریان و گنجه خان ردی

ابن الديم آورده و بطرف مندید آمد و خبر آن نمای بچه زمینی

خرسان برمیشد و گنجه منفی بر شاهراه قصبه که کرده همه را بدوغ

فنونادند و در شهر مستعیبی بیدا شد چون گنجه خان

سلطان جلال الديم را بلب آب سندی مهمند غریان و ماری لیا

وا با انتای گنجه نستادن تا شهرغزینی را خراب کرد و خلق را

اوضاع یدرور آورده و گنجه غریان و بعضی را یارگرفت و گنجه خان

از کناره آب سندی در مقابل فرانتین مسلمان که لکه برسار و مرد

بیشمار بود بطرف گریز رفت و معاهب کری و کوه پایه را پاتشاد

ومسلمانان که شیخ کرد و مدت سه ماه پرستار کری مقام کرد

و از آنجا رحومت به خدمت سلطان سعيد شمس الدنیا و الین طاب

ثنای نستادن و بدان مزیدت می‌بود که لک کر بطرف هندوستان

آورده و از راه ترکیب و کمروند بزمی نسیب‌ساز یاد که برگردن نامه چندان چهء

شانه مبسوخت و می‌سیدید اجزای نمی‌پانست که بزمی یاد اما

اقدار از طرف طمناق مردان خبر آوردهند که خانات تنگت و طمنای

عظمان آوردهند و آن مملکت نژادی سرط که ازدست اور بریت بضرورت

از که بیان کری مرجعت کرد و آن کوه هم‌بر شوش گردن به

( ۲۴ نیم ) کری ( ۲۳ نیم ) نکت
بر لفظ مفیلی دژ، باشند و این معنی برفظ از بسیاری، مِربَنتی که خوازمیاش باشد نبود دارد، یاک اگر ادبیاتش، بهبود و بزرگی که رفسته که باشندهان کسپول و بازگردن را تکنیکی که بایستد. آمد، بهبود که حمایت که قوی نامی از این به‌نامه‌های دیگری برای این نهادم گفتم که اگر خان مراغچان ایمان دهد یک کلمه نمود. نرمود که ترا ادیام، دید دیدم گفتم نام جایی باتی مانند، خلقت باشد، چون، بنگال خان جمله خلائق را تکنیکی نام چگونه باتی مانند و این حکایت که گوید چون می‌این، می‌گویم تمام کردم تبیر و گمان که در دست داشت پیش‌داشت بقایت ترسه و در روز از طرف می‌گزیدن و پشت بطرف می‌گردانم و ناشر غصب در ناصیه‌نا مبارک اور مشاهده کردم دست از جان بهشتی و امید از حیات منطق گردانیدم و با خودیقین کردم که هنگام رحلت آمد ازدواج بنزهم تیگب مسلمیان خواهند چون ساختی برآمد روزی بی‌آورد و گفت که می‌ترا مرد عالی و هوشیری میدانستم بدلین حسن مرا معلم شد که ترا عقلی کامل نیست و اندیشه‌پذیر تواندیکی پیش‌نه‌بادشاهان در جهان بسیار آند هر کجا که بایی اسپی لشکر محمد ابنی آملی است است من آنجا کاشت ميکادم و خرید می‌گردام بانی خلائق در اطراف دنیا و ممالک دیگر پادشاهان حکایت من ایشان خواهد کرد و مرا پیش از تری نامی و از پیش او در انتقام از یمیان لشکری رفتی و خداوندی را، حماد و نئانگی و از افنگما خاصه یافتم احمد الدّ، الله الذي اذهب عنا الحزن، ریما لغفور شکور.
(سوم)

خانه و شغلنامه نشان چون بزرگی رسمی جمعی را نشانی بپذیرید
که آن شخص را زندگی بیارید و به همراه زندگی مدهید بخاطر آن
نرمال چون مرا نزدیک تولی بهرند در من نظرند و نرمود که پنگربود
تا هنگامی دارد و چون هنگامی نبود نرمود که تو چه کسی از
جنس ادمی یا پرهی با دیوی یا هر شک می‌توانند از اسامی این تنگروی
داریصدق بزارگی تا حال چهست می‌روی بزرمین نباید و گفتم
که من آدمی ثبتنامن ام از جنس دانشمندان و دعا گویان اما یک
چیزی از یک گفت با تو چه بود رئی بزرگین نباید و گفتم که
نظر قانون تو پهلوی‌سی بهری از این اما در این مهم دیده در خصوص
نیابت زیان مشابهی بر من انتقاد دادن مساعد در خصوص بازمود
تولی ازی در موفقیت من مانند انتقاد، و بنظر رضا می‌گردد و
نرمود که این شخص برده عاقل است و دانی‌ای لائیق خندوت چنگیز خان
باشد ارا تیماری فی باید داشته تا یا، خندرتی برده شود نرمان
داد تا مری ببین که از من می‌گویند همانند چون ازنتوه پاد
خراشان نارگ شد مرا با خود درختند چنگیز خان بنر تبه
بازگرفت و نرمودت چنگیز خان تماشاین و مدّم مانند درگاه
لا بود برده از من خود اسانی و سلطان خیچ من و ملک مشاقی می
پرین و نگفت عورت علیه الفلام و که در خروج ترک
رایت کرد که از لطف او رنگ که دل منی گویای میده که
نوست می‌گونی تاریخی در این مین کلمن می‌رمود که از هرئی توا
نامی بایق بخواهه مانند در کنی از کنی خوانیی محمد افزی
یعنی سلطان مجد خوارزمشاه برین لفظ می‌گفت و افزای

۵
تا آن شهر را آبادان کنند حکیت‌الدوله سلطان امام را باقی دارد حکایت

حکایتی دریی موضع لائق است آرده به ازروئی از رئیس در هورهمند
الف، عشیره و ستمه‌های کلیب این طبقات من‌باق سراج را اتفاقی فری
انفجار که در ازعلی دولت سلطان معظم است بازم رمالات از‌هور باشارت
ملک سعید زکرین الادیب جمع عثمان مراعی طالب مرتضی به‌طرف تبعتان
برای اصلح راه کاران‌ها و امر پدای چون بشهر تایی رسول بود
آنجا إمامی دیده شد از اکبر خراسان که امرا تاقی و رحیم آدلی
ماشی‌گشتند رحمه اللهو آن إمام تقریر کرده‌که می‌در حادثه شهر
هرات بوده چر روز بر مواقد قازیان ملح می‌بودندی
و بر سر باره رنگی و کریت سرعتی. نگاه‌داشتند روزی در میان
جنگ و غوغا بر سر باره شهر هرات بوده با سلاح تمام از خود و
جوش و خبران ناگ‌پایی یکم از سر باره خطا لبیاب خنثی
در انتقاد و چناناهم سنگی یا کوهی بر زمین خاک‌سری می‌غلطیدم و
بقدر بینکه هزار مثل مردت دست بود و سنگ بر می‌سیدند تن
غلطین میان لشکریان انتقاد بست جمعی که خون‌دگ کشیده نصیب
روی خاک‌سری میان خنثی آمده بودند گردنار شدید و این هادیه
بر موضعی بوده که تولی بسیر چنگیزی خان و در مقابل آن خیمه نصب
کرده بود بر کنار خنثی و لشکر مثل در نظر اوجند می‌کردند چون
من از باره بقدر بیست گز بزرگ خاک‌سری تا قهرمان خنثی چه چهل
گز بی‌گرد بود غلطان نرود آمد حکیت‌الدوله حامیت شد خود مرد
نگاه‌داشت که هنیه ردیمان نرسید و هنیه عضو اعضای می‌
(۳) را با لشکر گران بطرف خوازم و تجهیزات و ترکمانتی. خرمان و تولی، را با لشکر بسیار بطرف شهر هایی خراسان نامزد کرد و اکنون را با خود نگاه‌داشت در شهر سهیئبع مهر سمانه تولی از پشتی‌گوی نعمان روی بطرف سرحد چه را آن شهر را بگرتنم و خلق را شهد کرد و از اتاقا بطرف نواحی رست و شهر نشاپورا بعد از جنگ بسیار دکرگری و بانتی‌گم آنها داماد چندزاخان پایان موضوع کشته شده بود خلق آن شهر را تمام شهید کردند و شهر را خراب کرد و دیوار های شهر را بست کرد و جفت گلو بر بست و بر شهر بارنه چنانچه آثار عمارت آن شهر بانی، نامند که از ایان شهر را تاریخ و نواحی نارجند دز اتاقا بطرف هرات آمد و بر در شهر مرات لشکر، کرد و جنگ پیشست و بر هر طرف منچزی نباد و ملکه شمس الدین محمد حربیانی و ملک حساب اینه، که در شهر بودند مستمی جنگ شدند و ناما تقات. چنین راییده کرد که گاه هر سالی منچزی که از شهر بر لشکر گاه مغل راسته می‌شدند درهو رانتی و بر هم ران که فرد آماده، شبیه که سلطان محمد خوارزمشاه فرامدت بازیه ماه برداران شرمه‌ماهه کرد تا فتح آن ار را مسلم شد در مدت هشت ماه لشکر مغل آنها عقبی ره و آن شهر را که می‌شد بدن بگرتنم و خلق را شهیه کرد، ثقات چنین رایت کرد که اند که شش‌ماده حزار هدایت در ربع شهر در شمار امی بهین هماسب بیست و چهار لکه در چهار طرف شهر از مسلمانان شهید شدند رفع الله عفونم و رضوان عهی و چون تولی عزمت بازگشتی کرد بخصوص را از اسیران آزاد کرد و ایمان را شده داد و بگذاشت و ترکمانتان.
۰۵۳۰

رخه می بریدن و در برای قلمه می‌انداخته و روا خلق چنان می نموده که آن دره‌های خواهند کرد و بی‌سو مال آل برخانه‌ها نهود از زیرمچین بلوص اسمنی و پیمهم افکوب. نیاز کن‌د بریز بدر بی‌پیاده سبک می‌توانستند رستم درمیان کمره مان کوه طاق‌هایی سنگی است بسما صفره در مدت سه شیبا روز مردم سمل را می‌بند و دروان طانه‌ای پاس می‌گیرد. تا چون مردم انبوه بر ایسته بلبله بینه‌مرد گوردایان آن بوقت بسی نعتر زردند و رتی ما درازها گرندیدن که دروازه‌های حصارما ساخته‌می‌کردند تا درازها را ازمرد خالی کردند و لشگر مفل زدنه قلمه رزه و تیم مسلمانو را شهید کرد و دل از وگر نخور گردایید و بالا قلمه را لازم ایشان را نورمانش حتی پیای قلمه نیاور کان‌سآمدند و در بندان داد نضرالله المؤمنین و دیوانالباندین.

جدید کفایه شدن شهروی خراسان و شهادت اهل آن

لقات چندی روابه کرد زدند که چنین خیزان را چهار بسیر بود. مبکتر را توشی نام برد و کبوتر از را چغندر تام بود و سوم را این‌های و چهار را که کبوتر از همه بود تولی نام بود چون چنین‌خیزان از مارا افی انفر عزمت خراسان کرد توشی و جنایی

(۲۰) توشی - تاسی - در دیگر تواریخ چنی گونه‌بیه
الدین بیشتر آن لشگر باز رنگ و مصاف داد و ایشانرا بشکست
رمنهزم گردانید و کانفر بسیار بی‌دین و همچنین بار دیگر هر گل
من آمده و منهزم می‌شدند و در لشگر سلطان جلال الدین اعیان بسیار
بوده مرهون کار و سواران کرزی زخم خورده‌اند. فانه‌ها ایران ار را بی‌به
ذکریان خوازیشی خصوصی شد لیکن ایران از سلطان جدا
شدند و بعد دیگر رفتند سلطان با لشکر تراز بماند. چون
نیکو بر مخالبه نزدیک چنگیز خان باز رفت چنگیز خان
از جهانی نعمان بانوچ و حشمت‌که از این باز بودنی‌نی‌نی‌نی‌ندند و با
سلطان جلال الدین مینکبرنی و سلکخان هرات و دیگر ملک خوازیشی
که از بودنی‌بررب آب سلیمان، مصاف کرد سلطان جلال الدین
رلشگر اسلام شکسته شد ولی بارب‌آب آب سلیمان جناب محمد امام
فرق شدند و بعضی شهادت یافتند و بعضی اسیر گشتند و اندکی
از آب سلیمان، سلیمانی بهبود آمده‌د. 

حدثی کشاده شدین و
وطفرستان و قلعقای‌بامیان
چون بفرمان چنگیز خان ارمالان، نیالیق مسلمان بالشکر
خود و طلوجویی، مغل بهای قلمه رنگ، رنگنده مدت هشت ماه
آنچه بنشستند و چون آن قلمه از هیچ‌طرف راهی نداشت لشکر
منزل را فرمان داد تا از اطراف و حوالی آن کوه پایی‌د یارخت

(۴۹۱) عراق - اعراب (۵۳) حرفی - خرّایی
رفته بود که چون هوا گرم شد ری بطرف غزنوی نهاد و خبر اطلاع
جلال الدین منکبرنی از خراسان رسید که بطرف غزنوی می‌آید
شاه الاغی که وزیر با صلح الگی‌گون کوشوال در خنجه خدایی انداخته
کرد و یزی می‌داشت گردانید و ملک محمدرحمت را پیشانی و
بزن علی کر گاست و یک ملک خاکی را صلح الگی‌گون کرده
کرد که این بوده که جمع کرده بوده‌م متفرق گشتند. در سال
سته سی و هفتم و ستماده ملل خانه از پیش لشکر مسلم پنجره
آمد و از ایتی بطرف گرمسیر باز آمد یوره بوژیه سیستان و از میان
زاه رضی‌الملك را ورامی بطرف داد چون رضی‌الملك بطرف پنجره
آمد بورژیه بهباد اهل غزنوی اورا افتاده داشتند و بعد ازان رضی‌الملك
بطرف پنجره رفت و لشکر مراغه که آن‌ها بوژیه رضی‌الملك
زا می‌کردند چون از آن‌ها باز گشت سپهسالار اعظم بسر عماره الالین
بلعکر امیرعلی‌کردا بوژیه رضی‌الملك را بگرفته رنگ‌داده نگاه سلطان
جلال الالیمنکبرنی و ملک‌خان هرات بنزنی رستیند و لشکر لیس بردار
از درک و امرای غوری و نازیک و خلیج غیره لخدمت ایشان جمع
شدند و از غزنوی بطرف طخارستان رانند و لشکر مغل که در بای
حصار زاوستن بود آن‌را منهزم گردانی‌بند که چون برده کرده
سلطان جلال الالیمنکبرنی و ملک‌خان جمع بند لشکر ایلام
لیکن حکیم‌خان رضی‌قلقوسی‌رای را که داماد اورده بود از هرات و خراسان
بطرف غزنوی نامزد کرده چون بعد بندوان رستیند سلطان جلال

(۵۳۳) دکره ۵۳۳ بروز - بزرگ
۷۷۴

رهی از اینجاست برم خواهیم رفت و در ایران مصطفی خاکی نوست.

بایشانی خامه‌ای در واقعیت نهاده، حاکم اعظم، ملک اشکانیان، خواستار

حمید امدو سلطان جلال الدین خوارزمشاه

بزرگی و واقعی که اورا آنچه روى دا

چون سلطان محمد خوارزمشاه، نزدیک ملک اهتاویر الدین

محمد بن فلی خزر بوست خزر، فرمان نرستاد تا از برخور، به اقتصاد

ار بود وغزه، آیه و اور مرده روکدان و داور و مبارز، ضابطه پرپر، و مدت

ده‌النصرکوه طالقان را لکشکر خوارزمشاه، نگاه داشته بود و در خرق، و

غیر مشهور و مذکور، خانه اهداف از از ملک، کبار، خوری، بود، جو

بنزدین آمد از اطراف لشکر، اسلام روى نیستند، در درختی، و غیبنزار، تمام

افک به بیان جمع کرد. چنایی به، بگذری، و سی هزار، سواری، جمع

سال‌های فرض آمد و، مرزه، بران مهمس، گردانیده که به شکر کرده را گردانند

و، منافع، بر چندی، براثر، ره، بهشته نماین، لشکری، داشت و اورا

مقبره، گردانند مسجد دو، روبروی لشکر و استفاده، حشری کار، و اکثر، و

مفارش خوارزمشاه از خدامت سلطان محمد جدی، انتخاب، بودند نزدیک از

آمدن و شهاب الامیر، ایل که وزیر ممالک، غزه و غور، پر از جهت

خوارزمشاه بنزدین آمد و در غزه، پیکره، بود که اورا، سلاح، دین

کجندی از قصد، گردان، فرمان سلطان محمد، بخور، پیکره، خزر، پوست

لشکر، جمع، کرد، بود، و ملک، خانه، در رکت، نار، برادر، سیستان.
که نامه آن قلعتنده، بودن و برآن قلعتنده دمست نمی یافتند و اسکان نمغ دیوآب چنگیزخان همچند گردنی آن قلعتنده از آب جهانی تری و در بشقعت نعمت و بیدان که ویلد و طالقان است مقام نامغ ترون کاره اهل نصر کو تنشن شد دل بریداده نهانند و دمست امید از زهایت شمشی پیش از حادثه نئم آن قلعه و رسدین بدرجه شهدت بهم ماه جمله باتفاف یکنیکر جامها که برگ کرده و هر روز بسجد جامع قلعت حاضرمی‌شده و ختم آن رمان رمزیم و تعزیت خرد می‌دهدند و بعد از تعزیت و حمل یکنیکر را وداع می‌فرستندند و به مسی و پرستنند و بهدیند و بیدار مستنده می‌دهند. مصالحه از واریخ می‌سه و به‌زا پیامدهات می‌نشینند چون شدت مقاتات آن ذرآ چنگیزخان رسید از بهترین نعمت پهیام قلعته آمد و انجکپ پیومت و بر بیطرف قلعته که درازا باه بودن‌خان قلوع خور رازیدن به‌زدن ناخته کردند و بلقه توده‌ای کرده دستور کنند و بر حفر محل لو چای قلعته قشعت ظاهر شد امکان‌گردنیخان از زاغه‌ت صمیم صوعه به‌موت خود برده بودن و پا کردن و خانوک از واریخ تراست کرده آن قلعه را بگرفت چون سوار مغل در قلعه رانند از اهل قلعه یافتن پا یافتن مدر عیاره و جنگی گره بیده آن نظر درازا زه کوه طالقان بیرون آمیختند و بر غیر محل زدن و ریز ایشان تورید و بیرون رتنند چون دره و لورها نزدیدن بود بعضی شهدت یافتن و بر بیشتر سلامت بیرون رتنند چنگیزخان آن قلعه را خراب کرد و جمله خالق آش شد چه گونه‌کنی
تاج الین حبیبی عبد الملك از کفار رؤی تا تن و با ایفان
بقات که هم درگرف شهادت رحیم همدرب مال لشکر منقل
با اتقان جهیزی بدر شیر نیروزه کوه آمدند و مدت بیست و یک ماه
جلبی سخت کردند و بر این شهر دست یافتند نامرد مراعتش
کردند و چون فصل زمستان بود بر پیاش غر باریان گرند و
اشکر منقل از خراسان رؤی بمارارا المهر نپادند و آن لشکر که در گوشه
پیدا نمود و هزار موارد در مدته هشت ماه و چند روز باید
تنه نویمی از ایفان. بناختی غازانی قلمه تولک و این داعی که
منهج مراجعت درمیان غازانی با کفار جهان میکردند. نانه مادر ناگیر
را امکان نزنیک شدن قلمه و حصار نبود زهم الله الامهی مدت
هشت روز از بود که تمام روز لشکر منقل زیر بای حصار می
کشیت. ثقات چنین تقریر کرده اند که ایران مسلمانان بست
کفار چندان بودند که برای خامه چنگالخان نوازه هزار دختربک
برگزیده بودند و با خود می‌برندند خلصهم الله من ایفانیم و دفتر
انگار بقهره و تدرته.

حدث مبور کردن چنگالخان
ملعون از آب جمعون
چون ربع اولان سنه شهاب مردمر عمر سامسینه در آمد لشکر های میقل
کرت دیگر نامزد اطراف خراسان وغور وچندان شد و چون لشکر های
ملب را گذشت بر قلمه نصر کوه طالقان می‌ورد و غازانی آن قلمه رجولیت
باید. داری منامیدعند و این حدیث بسمه چنگالخان می‌رسید ولشکری
کرده و ازالیا لکشر هایی مفل بطرف خرامان و غیر، و غزینی نرم‌تداخ و هر لشکره به‌طرف خرامان و غور می‌نرم‌تداخ مسر ایشان بر نصرکوه طالقانی می‌بود عیاران از نصرکوه نرده می آمدند و بر آن‌واح حجم مفل می‌زندند و اشت و پناهی باز می‌نمزند و بسیار مغنیا بدرخ می‌فرستندند، چون از جهاد طالقانیان خرگ شد مبلغ نوچ از لکشر مفل نامزد حصار نصرکوه شدند و حصار را گردن پچک کردند و چنگ قائم‌شده و اتان جریبی و معلی جریبی با داماد چنگ‌یز خان که نیقور نوی نام آن ملعم بود و چهل و پنج‌باز سوار داشت نامزد شدند و با اطراف غور و خرامان در تاخت و هرهچه در اطراف شهر و تصابات و رستاق خرامان و غیر و گرمسیر مواشی‌بوش جمله پدست حش مفل ایجاد و تا در غزینی و بدل طخارمیان، و گرمسیر نوبه شده و راغب معلمانا شهید کردند و بعضی را امیر گردانیدند و در بین حمل مله مربع عشر و متمانه، مدت هشتم ماه لکشر مفل اطراف می‌زندند و درون تاریخ کتب این طبقات منبیج سراج در حصار تک بود و برادر کت‌ید در شهر حصار نیرو، کو بود، درین سال لکشر مفل پیایا حصار آمیزه غور آمد و مدت پایداه ریز چنگ‌ها خست کردن و در داران تلاعه امیر و مقطع می‌النار تاج الدین حبیشی، عبد الاملک صرزراد بود ملل بزرگ با استعداد، تمام ناما چون قضای آمانتی از آمدین بود با اینشان ملی کرد و درویان ایشان ربت اروا بزنیدنک چنگ‌یز‌خان بردن چنگ‌یز‌خان از خسر فزار لقب کرد و افزای نمود و بار نرم‌تداخ تا دیگر حصار‌ها دمت دهد چون بار آمد بعد از آگاه چنگ‌یز‌خان حال الیک دری مبکر، شاخص مهنا را برلاب آب میندی بی‌کمیت

Digitized by Google
و فارس صنعتی، آن همان جد بلند تمامی و ملک این کتاب اخلاق‌الملک و در ابقاری طراثی را بیقاه می‌کند و هو بلند پزشک خزرمان که ایشان را به هزار پزشک گفتند، دژان قلت ابودن و مالک شمس الدین سعدی جرجانی را در شهر هرات نصب نمود و حصار فیور را به پهلوان اسمال الدین مهاجری داماد مبارک پهلوان مهر و قلعت نصر کوه طالقان را بمعمومان ملک شمس الدین احمدحسن خجیب داد و حصار رنگ کزرور را اجیاس معلقان را محمد داد و قلع فرحیستان بمعمود ایبی سهیل شیران سهرق و قلع فیرن بلند فوره سهره شیر و نیرزه که بملک مبارک الدین بردنی داد و قلعت تولک بامیر خشمی نیز روسون وزوری نمض و در قلعت رهبری یکی را از معاون‌الملک ترک و زور و تاجیک نصب کرد چون ملکان سعید خوارزمیان بطرف مازندران بپزیست زند و لکرها می‌گفتند شه۷ چنگزمان از ضبط مملکت بلاد سمرقند نارغ شد و موار در عقب سلطان محمد روان کرد و لکرها دیگر باطری خراسان نامزد کرد و راست طاق خیالی که مسلمان بین بقدرشن هزار سالاندان داشت هم‌گمی طوخت و جبرپی و لکر مغل به باز حصار بلی خوارستان خسته و خوونی این اسکرقب از سرچشمه به قلعت ترمن آمد و اجکم بی‌نیم و بعد از چند روز که مسلمان ترمران بجکبی صیاد کردن و مثل پسیار را تدریج فرستادند و مسلمان بچه مادر شیبند اهل حصار ترمرپا یستگ ملکی نیلیق اعیزگردارانند و آن قلعت را بپرکند و جمله را نشیم

(۶ ن م) شیرازی
حیدت کشتی لشکر چنگیز
خان برجیسون بطرف خراسان
چون یه، دوی و سوده، بیاده با پشت هزار مول بخراسان
بگذشت و بطرف عراق رست آشوب در خراسان انتاد و فتنه ظاهر
شد و هر کرس از ملک را بقلمرو سلطان محمد بطریق اتفاق انتاد
و حمارا عمارة کردند و شهرها را خندهد ساختند و استمداد جنگ
و مصانحه قلع. بقدر امکان می‌گذاشتند که هر کریزی را با ملکی
میرتره بود و نازنین کردند و پدیده ترمه زرا بلشر میستا، داد و مهتر
ایشان امیر زنگی ایپی، خصوص بود و امیر مرده گفت هام ازمه پهلوان را
بعید کرده و از خوارزمن نرمتاد که طول و عرض آن قلمه بقدر پهلوان
درخست رست و جمع تهیه کرد که امیر عمرو کنیو حواله کردند و ملک
لخته‌الدین می‌عید علی خان بامزه علیه‌الخمیسا نفرمان شد تا آرا یسر
بپسی شهربازین آید و آن باد را معاونت دهد و ملک جام
الدین حمزه، عبدالملک سر زراد که بقعه و شهر مهربان خیر بود و ملک
قلیه الامیر حمزه، علی را نفرمان داد تا قلیم‌بای نفر می‌مکنند

(۳۸ ـ ۳۹) میاشته (۳۷ ـ ۳۸) کروشانمی - باروده
آمده وچون خبر رئیس خوارزمی‌ها، از هواپیما پایین و تغییر غله‌ی داده‌ها بمعنی چنگیز خان رسیده از لکه‌کردگان، منغل شست هزار سوار در تبع‌بند می‌زاید، که سوده بهادر و درمی‌نویسند در عقب مطلق صمد خوارزمی‌ها از جمعه‌ی عبور نرم‌مود و بطرف خراسان نرفتند آن طاقت که در ماه زیتون ایسته. همین سیاره‌ی هم‌سر و هم‌میانه‌ی از آب جمعه‌ی عبور کردن و الگو فرمان چنگیز‌خان بچه‌ی شیری از شیر هایی خرمان ضریبی نرسانندند و تمامی نکردند مگر و برای‌های بسته‌ی که آنرا پهلویه‌ی گویند کی یک از ایکریان لشکر در تاخت در ران مرجع در زنده و آن حصارک خاصی‌رسیده بجک بگذرندند و رحم مملمان‌ها آنها شهد کردن و از آن بطرف نشاده بر آمدند و بر بدر شیربزرگ رمیدند و آنها بچه‌ی شد داماد چنگیز‌خان کفته‌ی شد پانتکا آن مشغل هدیه و بطرف طبرستان و ماژنران وانته‌ی در طرف سلطان صمد خوارزمی‌ها و مطلق که برادر مشه‌ی که راه ماژنران است لشکرکا داشت، که نگاه لشکر منفل بی‌رمیه مطلق اعتماد حاصل را در زیر چتر ردل لشکر از بسته‌ی و اورا نرم‌میدان‌های که لشکرها بطرف دامغان و عراق پرده و خود به‌کوه‌های ماژنران در زنده و بدَریا نشمی چنگیز‌خان پیش‌از این بدریار بی‌پیه به‌دوسته‌ی ایست لشکر منفل درنوج شد یک نوج، که ببیشتر بود در عقب لشکر خوارزمی‌ها بطرف عراق اردن و نوج دیگر اندکتر بدرد تمه‌ی ماژنران نرو زنده و از هر در نوج ببیشتر خریبی که آن تحقیق‌ی را

(۵۶۷) (۴) ایمده در جیب السیریجیه نوبان، نوشته‌ی (۴۶) نون، التسیر - النز
الفقر چنگلی خان که از بیابان بیرون آمد و انزال بگرند و بنابر
بخارا آمده و بگرند ترکی بود نام اور تسوجی جنگی مربوطی
پناهند بدل و بلفت مغانی جنگی حاوی راقوئنده چون بدر مرتضی آمده
پلاؤ آمده لشکر محل کمی ساختند و اهل سمرقند احتجب بدر
برنده چنین کمی بنگاشند هزینه بیر شکر اسلام و اهل سمرقند افتاده
و بقدر بفیاغه هزار مسلمان شهید شدن و بعد ازان تترب ده روز
چدنژی زیادة با اطراف مقام کرند و در مرتضید از جهت ملتان
محمد خوارزمشاه یافت هزار موار بود از ترک و غزیر و تاج‌گذی
و خلق و تغلغ و چمله ملک غور چنانچه خرزر جریلی و زلگی و
هرم و دیگر ملک غور هم آنجا بودند - روز عاشورا همیشه محرم
منه می‌عمر، مستبد حمرانی بگرند و شهر خرسببد گریان
و بوسته و بعضی را امیر کرد و اطراف ما و کفرالله و فرغانه
تا در بلا ماتو لشکرها نامزد کرد و شهرها جمله خراب کرد و خلق
را شهید گردنیز و در ضبط اطراف ممالک اپناج مغل نوستند و
گشلخان تنازاد پادشاهزاده قبائل تنارا بود و کورخ خطا را بگرند
آورده لشکر در عقب او از بلالی ترکستان نامزد کرد اورا در
حدای جاب و رقصه کیکرب که غریستان و کوه‌های سا مرتضید اسیع
بگرند و بکشت و چون خبر گردونی - مرتضید و شهدات و امیر شمس
خلقه و لشکر اسلام که آنجا بود بسلطان خوارزمشاه وسید بدر
بنا چنانچه بنقیری بپیونده امت از آنها منه مدینه و بطرف نباید

( ۳۹۷ ) شف صفحه ۱۸۲ ( ۳۹۷ ) حبیب
آرزوی و برهمزد چنان بودی که خرمفی برگ چون از گواب بیدار
شد با هر کس از مقریان و ارباب دانش که با او بودند بیدار می‌گفت.
هنیه بیک آن‌ها تعمیر نمی‌کرد که دل ایز ابرمرتار گرچه تا یکی از
مقریان گفته که این پیام بازگوگان امتحان که از اطراف منبر پر ایندی
بیداری زمینی ایشان را طلب با یکدیک. ثانیه تعمیر از اجاعات معلوم گردید
چنانکه آن تعمیر چهبیت تعمیر طلب کردند در ملاک بازگوگانی که تن
مدد را یافتند از تجارت عرب و دستاری ایشان را طلب کردند و شخمی
که مبیدن و عائش ولی فراطن فرخوش ور با او بزرگیت آن
بازبریگی‌ها گفت عالمه تا و اندر عرب امتحان که العمار تاجانالعرب م
ویفاورست مسلمانان حسن مصرفی میلی الله علیه الاه و مسلم ورسپرهنی
بوده است. با خلقامی اسلام با عیاری باین ضرب و زیرپرا یونس
عمارت مسلمانان حسن مصرفی میلی الله علیه الاه و مسلم ورسپرهنی
بالاخره اسلام در تصرف تو ایز رایییر اسلام را ضیافت کتی این سنین
سیراتیکی را چنگیز خان آمد و باین سهب فریب دی و بر ضریب دیار
امام مهدی گوشت، بسیر‌تاریخ یازد امیدم چون انزارت ایز عابدیت و انزارت
را شهید که از جرم با هم بختارا آمد گرذهبی امکان سبک
عشر و سنینه با بر هم بختارا آماده شد و با جبب سلطان محمد
خوارزمشاه کاشی‌خان یازد. خیار آخر با دوازده هزار موت در خیارا بود
شهر از مصمر کردند روز عید تریزان سه استشر و سنینه شهر
بخیارا و قلائم را بگیرت و جمله خلق از خوار و مراع و ملکا
و اشراقه ژنر و مرده مه را از شهر بیورن کرد و شهید گردندین
و جمله شهر و کتابی از آماده بسیوت و خربال کرد پ انزک
خلق را امیر کرد و از بختارا روی بطرف معمورند نهاد و مقدم
(۲۳ همنان در هر چار فضایی است)

(۲۸ همنان)

داتنگ بازگانان و نفرمکانان اور بازگفت نفرمکانان تا لا کنکارکمکتان
و چبن و طوفان جمع صنف شهدای علم بیرون آوردد و فر زیزان علم
یکهزار سوار و سیصد هزار اسد ناموند بادارگان کرد و بهادر مبارز
را گوهند هر ده سواری را مه گوهند تعلیم گردنده تا تقدیم کنند و
یکدیگر آهنین را بردارند و یک ملل سپهپر درمیز در روزه باز
نهانه و آذینها که سرود ولایت اور بود تا بازرگانی ماه راه نیابان
ویران بود نفرمکان. ذاد تا آن سه ماه راه، نیابان تودین قدر توشته قطع
می بازدرک یا بانی یکمیروشاب می باید سکته بیابان که اسپندانه
در هس و عدل و علل نیابان پیدا کرده روی بیدار اسلام آورده و
در ازابه شهوت ملک سمت عضوی همه به سرود انزجار که فننه آمِلکه
شده بود بیرون آمدنی گردنده کوهنده راه و بی گری بولانه ناما از جلالت
ز چرگیر و متد نیز یاد که مختعلی در خلق چنین چنین و لشکر مثل
تعمید گردنده. بوت بودند نزدیک انزجر را گزدن و خرد و بزرگ
را تری تغییر آورند و همچین امید؛ را زندگی نگذشته و جمله زا شهید
گردنده و بذلیا حکایتی عجب سگاب انتقاده است از یکی
بازپرداز گھ اورا خوشه لحوم و حسی گفته. مادیه القول بود
سالمه الله چندین تقریباً گرد که از جمعاً میل می چنگلی خان در
بلاط طمناج از ازانیه ضبط کرده به مدت چپاره رسال درنیا ندگانه
کرد و خون رنگه شیبی ایلچی دید که دستاری در خلوت دراژی
درمرسی بنده، چنین از دراژی آن دستار و عقدگرد آن اورا مانده

Digitized by Google
(۷۶۳) 

دریایی، و ظرافت حکم و هنرناهنگ با بازگشت خود را کرده‌بیشتر آن کشتن زر و نقره بار به چون بانزار روسال شد قدر خانونازر فرد و از صمیم خوازرم شاه اجازت طلبید و جمله تجارایندگان و رمل را بطبع آن زر و نقره بفت این رمانید که چنان یک از این خلاص نیاگند شترز که در حمام بندر و در آن را با چترنگون از رواه گلخان خونریز را به رون انداده و در معانی نظام خودبیزنگشته روز راه بیابان ببلاخ بچین و هنرناهنگ بازرون و بچگیزان را از کنفت آن فدر داده داد خون حقیقی خواسته بود که آن فدر را همین خرِبابی دیوان بالاس مکرانه کر واکه آن امرالله که درآرا مگرتر ازون گریزه، و اسباب الامک‌دور، که بیدارگیتنی به نبود خود علیه داعی دولت تاهمه منهاچ مراج از پسر ملك رکن الدین هنسرتشینه و ار زهان سیستمان که از جمله شاهزادگان نمرور و خواص خوازمشاهی بود که آن بادها سگیان یاد کرد که در هر خزانه که یک دانگ زر و یانقره از بانزار خان چنگیز خان یا لشکر مغل در آمد تمام آن خزانه به این خزانه و مملکت به دست چنگیز خان و لشکر مغل اندال – حقیقلی مملکت سلطان السالین نامر الدنبیا و اقدیم را از مغل آن خواتن دار عصمت خرد محفوظ دارد به عیسی و آیه الاصبحاده ۰ 

حدث و قاعد اسلام

دقات حکم زرایت کرده‌اند که چون آن گرفتن به چنگیز خان

(۷۶۳) خمسان اخبار ایجاب
(۹۳۸)
ما را گفتمکه خوارزمش شاهی بودیم. چنان که افتاده که مکرر
بیلندی می‌کرد. که برف از تازه‌ترین دلبرهای آن زمین پر می‌شد.
گفتنی آن جمله استخوانهای آدمیان که همه‌ها سخن چون یک
منزل دیگر را تهدیم چنان زمینی از رضی آنها چرب و میباشد گفته
یک‌یک به معنای دیگر در می‌رود، به گفته رسیده تا پروین
خوش نیافتنی چندین تی از عفونت آن زمینی به خاوی و
بقیه‌ها خذاب گذشته جن. بدر طامنی رميهم بریک بز هر یک
برق حضر از خوارزم آدمی بسیار جمع بود که استخوان کرده آمده
چنان تقریب کرده که دو روز پنج های شری است. درکر
را یکن، در سر به مغز افکتن و هم‌آنها خذاب گذشته تا بسته
صحیل نیافتنی‌این جمله استخوان‌هایی ایشانست چون چه کریز خالق
پرده می‌برد ون‌خاگ و وزیر اروزا سفیده به یک آوردند در این
مراجعه تحقیق و تقدیر به یک به‌دست خوارزم‌های فرمان
و گفت محمدرسخوارزم شاه را. گریبویه چه بمعنای آنالای
پرآمدیم و تو به‌امش آنالای دو شدیده میان. ما شهید و موت
وصدیت وصل کن مصرف شد و از طرفی نیاز کردن‌ها به یکند
ودینن و قرار دادن و پاسخگویی به ویلی و در کنار ما شاه درتارا
و ازباد توهمین حکم دارد و دریمان. تحقیق و هدایا که نزدیک
سلطان محمدرسخوارزم شاه فرمانی یک تحقیق نزدیکی که نازده
گردش شدی و کود طنفی از چهاران یافت. ظهی به‌سری که از آنها.
توجهی به اینم، که وراز، برکنار نقل، پاسخ‌گوی کرد و باما، نام
شانه بارا نزد نگرد و جوهر ترمو خانه‌ی و تلخ و مرور
(۵۴۵م)

یحیی‌الرفرف و نقره طلب کرده و بدست آورده نخوانده بله ای از ممنوع نهده می‌آید. بی‌ماند، این‌زمان چه علیه الرحمه می‌دنیه، شریف‌ذات ظاهر نصب بود داعی دولت منهی سراج که جمع کند؟ این طبقات ایستاده از روی سماوع دارد که چون سلطان محمد خوازرم شا به عليه الرحمه و الفقرا مرا خرمتاد و موجب آن رمالات اینه چون خدیفه ظهری گنجوز خالی شاه علیه الرحمه. آن می‌ده به‌الذین برماله خلیفه‌خان و استیاء لبه مان که بالا مثل برماله طمناج و تفر و تبیت و اتصال چیزی از اتصال مشرق بضم خوارزم‌ها، رسی‌نزنده میخواستند. تا تحقق آن اخبار از معتمدان خود، استادیبندند و کشف‌کردند و کمیت لبه رفیق و راه و عبدالله ایفان، تحقیق گردیدند و این کتاب که منهی سراج است محاله‌السن می‌بیاید و متمام به‌کل مکرر به‌المال مراد این چه می‌باید و راه و عبدالله ایفان که چرا می‌باید بر حال منهی رفیق و خرکان، بر تبیت تولک هنگیز از لفظ عماد المالک تاج الالین دیبر جامی که بکی از از راز خوارزم‌شاهی بود که می‌خواهد ضبط ممالک چیزی در دماغ مسلط محمد خوارزم‌شاهی علیه الرحمه. متمکن شده به‌هم و ممد متفصصان مملکت می‌بود و از آیندگان ممالک چیزی ذکر آسیا ترکستان می‌برسیدن و ما بندگان بهره داشت مفروض تا از سر ان عزیمت به‌هم بپچ و رجی آن اندیشه از خطر ورنه‌نی‌شده تا می‌باید ایبل به راه‌الدین را آجید آن می‌موم و می‌باید به‌الدین میناء تقریب کرد که چون جدیدد طمناج و زدیک دارالملک المولیان و هدیمی از مساحت دیده بره‌بن‌دنی مهیب و نظر آمده چنان‌چه تا بدان موضع بلند بر سر روز منزل یا زیادت‌برد.
تنگری نصرت افندریان سلف‌سکه‌شده، شویم تا کنید خودرا از الانتقام
باز خواهد، روز دیگر بدان موفق جوئی کرده، بعد از سه روز
از آنچا لک می‌کند، برای این که آن جغفر نام مسلمان گرفته‌انه آمده
بود از میان کوهها به بدور آمدند، برولاپای طمناگ زدند، و دسته
که زنده کردند و بدوانیدند، و خلق را پری پری تغییر آردن، و چون خبر
یکنگیزخان منتشر گشت و بال‌پوشتان زده، گمان برده که مغولان
بی‌صد هزار حور که صحانیت آن دره مزاره می‌کردند منه شدند
و پیگیر آمدند دل التوفان، و جمله‌ای بلاد طمناگ به‌فسبت و
چون خبر عزیمت و نهب و قتال و تازگی، بدان لشکر‌زیمیده‌که صحانیت
آن مزاره می‌کردند، از هیبت آن، حال متفرق شدند، و چنگه، و امبر
گشتند، و چنگیزخان برولاپای نیفرت، و دنبال‌نواز، و طمناگ، ایستاده،
و بدر شهر طمناگ، و دار الملل التوفان، آمد و مدت چهار ماه
هر در شهر، مینیچیق نهادند، و بین‌دختنه چون منگ، و خشته و گریز
یان کم شده، بس هرچه آمیز وی و سر و سرد و امرزیره همه
در مینیچیق بین‌دختنه، بس بال‌شت زو و نقره به‌عرض منگ دو
مینیچیق مین‌گذشتند و بیرون می‌انداختند ثقات چنین رایاهی کرده
آن که در مدت چنگیز خان نرمان، داده بود، تا هچکن از لشکر
مغل بدان زو و نقره الالفته، به‌نمایه و ازین موضع که انتدابه، امتحن
برگردید، و بعد مائیت چهارلک که آن شریفیچ، و التوفان، بدرخیت
و بردن و روزخیت به‌هست چنگیزخان امری گشتند نرمان‌داده تا از
درن‌اترخان، و مرافعان خزایی التوفان، تقریب نعیم زرها حاصل
کردنی که چنین بال‌شت زو و نقره بدور اندیختند، بسی آن نعیمی، ها
پدران را ایقتال یک هزار نرماندههم جمهوری انقلابی نمایند برای جمله‌ای که یک سیستم و لاری نرماند که داده آن بود تا بسیار حمایت کرگه و جمله قابل را در نرماند و خود آوردگر در استعداد جنگ و پرهفت افت و اعتد و سلاح مخفی گشت. در چون حجت ایوان پسیار حمایت بود و نکرد گزنه حمایت آن عزیزم بسیار (الدین خان ویام) مصداص هزار و نامزد گرو تا سر رازه آن. طایفه مثل را مصافحت کنند و آن دور را نیاز دارم و چنگیزخان مسلمانی را که دمیران ایوان بود جنرفر نام بوجه رماله نزدیکالدین خان نرماندهای بالسام وحش یا جنگ اقلیم‌گاه نرماندهات مو آن فرستاده را مقید گردنه و میانها کاهش اندیجه لق شیخ محمدی بطوقیره مهربان شد از این تیک بگزه‌ها و بر هم وحشی خود را نزدیک یک چنگیزخان اندخواست و حال پار بزرگ ترتیب راهی که آنده بود ایوا اخبار چند چنگیز خان هزینه خروج معمم گردانده و لکه‌ها ملکه‌ها کرد و خاصه بی‌فرمود تا جمله قابل مفصل در باین کهی جمع شده و ترمکه داده تا جمله نرمانده و از نرماند بود و نرتنادان از مانزان جدا کردند و تعامل مع روز و رازم شد و به‌دره که دیاب‌ها یک هزار نرمانده و مه روز هدایه عظام فورند و نگذارند که جانیور که را شیر فهده را خود در خرگاه رنگ و طالب درگردان خود کرد و بردن دنیا روز بزرگ جمله نرمانده می‌گردند که تکریزی تکریزی بدل از سر روز پادشاه روز چهارم از خرگاه به‌دن آمده و گفته مرا

(در ۱۲ روز به‌ای)
(۳۰۶) کان (۵۰ ن) ابلق خان - ابلق جاق - ابلق خاق
خیال و طبیعی همایش آغاز نماد و در جمله گذب مطرح است که
اِرل علماً یافته خرچ ترک است و جمع‌آوری فلک صادق
القول چندین رایه کرده که بعد چنگیزخان را تهیه تجا نام
سپریتر قابل مثل بوده و نیز میان توم خود نیما ۳ ۷ بود و رئیسی
نور عکار مربوطی که طغرل نام آن‌ست بسته از ادان و اورا طغرل
یکیان لقب شد و در رده ارث‌های هنرهای. آن مرگ را. نهادن نداخت
دست کم بیست پاتشانی افتد ائه است اورا بزرگ داشتن دیوانی
قابل مثل بایک ترک دیگر بوده هم بزرگ و نیما و درور و مصدوم
وهمه قبادل ترک در نپمان دو کم بودند و آن جمع‌آوری جمله
سپید و نیما بردار خاندان انفوراخ طبیعی بپذیره و خراج گذاران
بررمان او اما درزیمان ایشان فاسد و واردی و زنا باعیار بود و
برغول و نفل ایشان جز کذب و نفاه نریثی و همه اطراف تباؤل
ترک بدست بهنم رفته ایشان فر مانده بودند بدین انیاب و
بهرات بر دارگاه انفوراخ بهره مزدخت بعیارکردندی و زر و اسب
فرآین نمودنی چون بدر چنگیزخان بدور زنی وستی
یچنگیزخان ومردبزرگی و گریز کهی آغاز نهاد و عصیان ظاهر
کرد و نوجی از هشم انفوراخ بنبیب و قمع قبادل مثل نامنوده
گشته و بی‌نحو انرا اراپان بقتل رمانید چنانه، اندک عدد
بانندب جمع‌آوری که اورزیر به غایت مانده بودند به‌هم جمع‌شدند

(۲۶) همچنین در هر چار نسخه بوته اما در دیگر تواریخ
نوشته که تیمور چنی نام چنگیزخان بوته
برنگاه خطا زد رجنه را بگیرند و چکش و خاک را منقرضتار باگیرخان مماثلاً گیرند و گیرخان را بگیرند و دوست خطایان درگذشت و آخرد گرفت و

الثاني جنگير خان لعنه الله

جامعتی از ثقاب چنین را گرده اند رضی الله علیه این مصطفی علیه امضال الاحیات نمی‌آزماید بهبهانه زمین الله و یک موال کردن که موسی صاحب یا رحمت الله مرا می‌نامی یافتم به قیامت بعد از زینب سبب‌کرده باشد. فرموده شدند و انده مال بانش و انده ژا که در زبان پارسیان ایست بهریت در لغت است بی‌نیف درم بیض اما لغت بیض در تران بدر بیان به بر تن می‌بیند وی فرمی در ترجمه بیوض علیه السلام نمی‌نیکی در نشیبی بیض می‌بین و این هفت سال بود و در در سرود ژر و هم‌اکنون بعد از غلمان می‌گویند بر تن بیوض و آن هم هفت سال بود و این لغت نیف در دعای بیان را شد مکانی آنست در زبان پارسی کلمه است که میان در عقد مشترکه انتخاب‌های دور اند رست و رضی و انده چون در لغت مبارک مصطفی رست مستمانه و نیفی در بیان که ظهر علمت قیامت میان ششصد و یازدهصد را صد رول الله و شهادت سلطان غازی صاحب مار طاب شواد در شهر تنینی و مستمانه بود او پادشاهی بود که آخر مطلوب عادل و ختم پادشاهان گشت و دولت او مده بود و پنهان آخر الزمان را و ظهر علمت قیامت را دلیل بی‌دین هدیه آنچه در آن مال که پادشاه غازی شهادت یافت در این دنیه نفیه و رابع مفتتح گاست و جنگیز خان مثل دری در سال خروج کرد و در مالک
خانگانی که فقیر در بی‌خاطری برای گذشتن، وحشت ایجاد کرده‌است که اگر از این مسلماً شکا فرستاده و برای اطلاع از حقیقت این اتفاق، اول ایشان نرمانند. درد دنیا عادل بودند و پانائصفی و جلاد و مسلماً را تعظیم ببشار کردند و علماً هم خسته‌اند و بی‌بی‌چه آمیزهٔ ظلم و رتمبی جذور نمی‌خورند. جنگ چنین کرده که این خداوند و حسین بلا ملت و آمر و طالقان و کمپانی و خریصان، تا مروت و درگیر نمی‌سایند. کرده‌اند و بر جمله‌ای که از آب جمع کرده‌اند، نیز تعداد زیادی از آن‌ها از زمین‌ها خارج کرده‌اند. به‌ایشان می‌فرستندند و این مواقع چند گرد مسلمانان را استر برد. بودند جز دل‌ئی و غور و بامیان که ایشان و منفقات نبوه و بانی جمله ملک صخشته منفقات آن جماهیر کفته‌بودند و یک فرد کرده‌اند فیضت پانشال فوره که پانشال آن لیشگر می‌پردازند. خرمش و این حرکت علی‌پناهی از این دسته بودند لیشگر خطا و منبب‌گردانی‌های بودند به‌هناکه سلسل حرمام در آن مصاف شماخت یافت و آخرین لیشگر ایشان که از آب جمع کرده‌اند بطرش خراشی بگسترش آن بود که با سلطان غازی، میرزی‌الدین، صاحب سام طابع مرتده مصاف کردن و درونی سلطان غازی صاحب سام مقضی است. سلطان صاحب خراشمشاد بر دانش ترکمن است. یاد کا نیکو ترزا (۳۳) با او مصاف داد و قرتعدار شده و بر دشمن سلطان صاحب خراشمشاد اسلام آورد و بقعه‌ای دهی دارد، زیرا که ایند که تالیکو طراحی جهش و بی‌پنح مصنف دارد که هنگام از اریا نشکنه‌ها بود و سلطان کریم‌سوم.

(۳۳) هرمز، خزند، خزند، شف، صفه، صم، صم، صم، ناتین، ناتین، ناتین، توکار.
آرمان این اهداف متعلق به پشت ایشان مانند زحمات الهاء تمامی عمر خوردارها و مردم بودند. به تنهایی آرام میگردند و همان‌طور که از نزدیکی در این آگاهی و هدایت به ایشان امتداد داده می‌شود، تولید هرگونه کفر در این زمان نهادند. هدایت مدل منجر به بقیه زندگی شده پیش می‌آیستاد. همان عصر بالا و نزدیک به سلطان فهم روبی بردن باد. آن جامعه کافر و سلطان مسلمان مصالحه می‌کند و بزرگتبار اهل اسلام و مراد خاتون که حضری سلطان، به امیر شاهان و ترکان خاتون را پراستار می‌کند. و مردم این هنگام پذیرش پیونده است. پروین سلطان فهم نزدیکان طلب نومودند، و ترکان را باز فراموش کرده آنان خود را دیگر می‌نگردند. همه هنگام چنان‌چه تحریک پیوسته است. تنهایی خواست. تمهیم گریزیدند و ملک ترکمان با استفاده ایشان یکدیگر را متقاعد می‌کردند و اقامت و ظاهر و رهایی برای مائده مدد برای ایشان می‌رساندند و در رفع و ازاع که میکروشیبند چنان‌چه سه که برخ به صورت بزرگ که درست و ترتیب هستند و اندسل مدت استیله ایشان داشت. در اول که ایشان فرمودند، گشته‌بازگر تر ایشان متعصب یکدیگر چند کس پیونده و آنچه به‌فینه ما نزدیک بود و ارزادیان استیم کردند شده‌است اما و ستم و از برویون و را و تنها پیوند و باشند ایشان بنی بود و در سه آذر تا بعد از آن زن مردی بود گر خیل و اورا

(۳۶۸) اریز - اربر - اردیبه (۵۰۰) تومان
نرموود که تیمای بیانی نشورت یا شمارا که امکان می‌دهد مقاله‌ای انتد یا توصیه که از مصرف بیرون ایند بروز می‌دهد بوشن‌دند در شب زه سویه باشد سردر نویستان و تلف لعیان پست بینی و رهظای ایشاره‌جوی مهره‌ای بین و نگه‌برای امپارا ایشان شگفتانه اما اب اختیار نامی مقبول. قصیص و نوازند در مجلد پزان نصف دارین نمایی رواج می‌کنند.

در نهال رخبار که این علمیت تیمای که در عهد سلطان محسوم مبکنی علیه می‌رود. جمعه ترکمانان در حیدر بارد. و خرائان تندر آخبار نابندند و رنگ انقیاد از رنگه طامتسلطان و بردنی عمال و ملاه‌گان. جمعه سلطانی که جاده ببارگا مسلطت زنگ کردند. بر لفظ آن پاشه‌ت نازی. رنگ که‌گاهان بهم که آن جمی تفرد و نماد آن جمیه ترکمانان از مقدمات خرف. ترکیبام در بارلو اسلام چهارمه مصطفی علیه‌السلام نرمود. از علامات تیمایت.

چون این مقدمات که مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نرموده بود معلوم شد بعد از پی بیان دلایت گفار کرده شود انسانی الله تعالی می‌باشد.

الاول منهم قرو خطا

لقات چندین رابرت کرد. اند که ازل خروچ تراک ان. بو که نبایبل قرو خطا از بلاغ چندی و دیار مشرق بحث دندنی و پاساگونی بیرن آمبند و از پادشا ها طمنا. پرگشتند و سرحدان اسلام را منزل. وچرا خور کردن و ملک امری سابی که پادشاهان مسلمان بودند و
(279)

وكتاب بدون مقدمة وتأريخ ابن هضيم ناري، وهم الله وكتب
النواحي المطاوم، ذكر مقاله كتاب خروج أن طائفه مسروبة ومرحبة
إلى آلهته، فسو он أي دانه سينائي اسمه رفيق عن النبي ﷺ، قال أنه
 tidak تقوم الساعة حتى تقاتل المسلمين. الترك قوم، وقومهم
كالمجاهدين المطرقة يلبسون الشعر، وفي رواية لقتوم الشمس، حتى تقاتلوا
قومًا نفعهم الشعر. لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا م المعارج، لا
النفوذ لأن وجوههم كالمجاهدين المطرقة بإما رواية مالحبيعة
ابن عبد الله قريب، وله أن رحل الله صلى الله عليه وسلم قال إنه
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوم وجوههم كالمجاهدين
المطرقة مشار أي، خلف الأنف لعبس، أو الشعر، إما روايت
ابن أحمر، هبدهم، ابن محمد الفابي، مهدي الله يقبل عن النبي
على الله عليه وسلم. إن قال أن مقدم خروج يابر، ويابره، وصعود
الترك، ونسبة إما روايت إحدى الزمان من تصنيف إبي
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله أبي الليث الشيباني عن أبي
هربة رفف، إن قال قال قال رحل الله صلى الله عليه وسلم الذي
نمضى بيده. لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك، مشار العنب
المرجوة ذللف الأنف لعبس، وجوههم كالمجاهنين المطرقة عن ابن مصطفى
رفف الله عنه كثر بالترك قد اتبع على برئيين مسرقة الذل وتنصي
كروشي إسماعيل، ابن شجاعة، باش رواية كتبت مبتدأ إبي بركة در
قدم أدم ومعني جمله إبي إحاديهم أن باشد كه مصطفى عليه السلام

(278) ابن هضيم ناري - مفرداته 328 - 344)
دار کنگره وکیل ممالک هندوستان بک، بی‌فتح، نفل راکی و عناصر قریشی در عالم حمایت که سعی و کف شد، در دارایی نمایش داشتند. حوراء اهل اسلام و داعی، احساب ایمان که دعوت کرد، خلق الله می‌توانستند به خداوند و الهیت عطیه از ملکوب اهل اسلام در دیار مشرق از اتاق ممالک چنین و صورت از دنیا و عالی‌ترین و دیار یکی و مسجد تا منغ جمی‌شان و خرم به‌دست کف کردن مثل‌الهجار و از ملکوب عالی‌ترین سلطانین اسلام رهم الله واضحین و ادام بقای دبیری از ناصریه مملکه اسلامی در جمله آن ممالک آیار نامه خوشنام. تا از ظهور کیفیت آن طایفی و استیجی ایشان و حواشید و روابط که از این خیرچی ایشان تاثیرین می‌نمایند و خمینی و متعمقان که تبحر این طبقات اتمام بذیرنند و آنها به‌نمایه و آنها با عالم عالیرف جاذبه معلوم بود در قلم آرم تا متامل را بدولت سلطان سلطانین اسلام خلیفه الله ملکه احوال دیار اسلام و انتقال دلیت منزل که از یکی به‌دیگری روحی‌نده و از کتاب‌های طبقات منهج سرا آقای یادگار ماند روابط خواصی و درباری جهان آرا و اشاعه‌های اهل اسلام و دیگر خواهندگان محفوظ نماید و الله را رهی موفق با تمام پیشف از بیان امل و وقت خروج ایشان تسلی در بیان‌های جدی که در خروج آن طایفه موعود بوده است. تقریب‌مری یی‌ئنده پیانه الهی تعلیمی وحده. بدانه‌های مکتب محترم حدید اشتراط‌ساخت و عالم‌ت قبیله شریعت کرده‌اند جنایه سنجیده سنی اینی دارب سیستانی.
(١٩١٤)

بُدوُرَة وسَرُوكَة رَفْعُ ودُوسِهِما بِخِصْمَةُ إسْتَصَارُ حدَّتُهُمْ هَاكَ كَرَى
وَغَنَّتْ بِمَايَةُ يَدَّسْتُ عَلَى رَحِمَةِ اللهِ عَلَى نُزْحَةِ إِسْلَامِ وَإِعْزَازِهِهَا
أَنْ تَمْكِرَهَا أَزُانُ دُوَلَتٍ شَماَّةَهَا بِنَتَّاقُ وَرِضْوَةَ أَمْامُ إِزْكَانِدَجُكَى
وَنَبَايُرُ وِدَاءٍ وَرَتَابٌ دُوَلَتٍ رَجَايٌ إِعْزَازٌ وَرِطْأٌ لَّامِثْلِ
لِلَّهِ الْكَرِيمِ وَالْمُؤِنَّ في رَبِّ الرَجْمِ. الْقَارِئُ فِي شَرَّ سَنَةِ تَمَالِ
وَخَمْسِينِ وَسَتَمِينِ وَأَحْمَدُ اللهِ وَالْمَلَكِ وَالْفَلَج،
عَلَى إِلَدِ وَإِسْحَاقِ إِمْحَمَدُ بِرَحْمَتِهَا ارْحَمُ الرَّحْمَيْنِ
الْطَّبِيقَةِ الْثَلَاثَةِ وَالْعَشْرِينِ فِي وَقَاعِدِ الْإِسْلَامِ
وَخَرُوجُ الكَفَّارِ دَمَّرُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى
رَحْمَةُ اللَّهِ الَّذِي قَهَرَ العَنَا نًا وَعَفَا عَنِ السَّيِّةَ. وَتَمَدَّدَ الشَّمْلَ وَالشَّمَأْنَ,
وَالْمُلْكِ عَلَى عِمْلِ صُلْحِ إِجْمَاعَتٍ وَالْبِلَادِ الْبَيْنَاتِ، وَعَلَى أَلْهَاءِ
الْطَيِّبِينِ وَإِسْحَاقِ الْمَهْرَاءِينِ وَسَلِيمٌ تَسَقُّيَا كَثِيرًا إِمَّا بَعْدُ هَذِهِ طَبْقَةٍ
إِسْبَابِ الْوَاقِعَاتِ، وَظُهْرَ الْغَفْطِ وَخَرُوجُ الكَفَّارِ، وَنُسَيَّةُ المُلَكِ عَلَى
المَسَلِيمِينَ الْمُسْلِمَاتِ، دُمَّرُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى دَرْزَقُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ
جَانِي، إِسْحَاقُ اللَّهُ بِالْفَضْلِ، إِبْرَاهِيْمُ. كَذَا كَأَنَّهُ عَلَى إِحْوَالٍ إِنْتِبا
وَخُلُفَا وَمَلُوكٌ وَسَلَاطِينٌ إِسْلَامٍ وَجَيْبَاءُ الْكَفَّارُ كَهُدْرُ عِصْرٍ بِمَالْكٍ
دُنِىَةٍ وَإِطْرَافٍ وَأَوْلَادٍ رَبِّعُ مَسْكِنٍ مُتَصَرَفٍ بُنُوحُهُ إِنَّهُ إِذَا قَلَمَ أَمْدَدَّ
وَشَهِيَّةً أَمْرَ هُمْ كَمَيْنَ خَوَدٌ بِتَحْمِيْلٍ وَبِهُمْ رِزْقُ الْبَقِيَّةَ
إِسْمَانِي وَإِسْحَاقُ جَانَيٌ، نُوى إِسْلَامُهُ مُتَنَزِّهُ بَعْدَ إِسْلَامِ إِبْرَاهِيْمَ وَتَورَانَ
مُحَكَّمَةَ الْمُحَكَّمَةِ مَعِيَارٍ وَنُزُدَّانِ إِلَيْهَا رَسُوْدُ، وَمَلَكُ المَلَكُ مُقْرَرَةٍ
يُوْصِيُهُمُ إِسْحَاقُ، كَفَّارٌ مَعِيَارٌ دَارُ الْإِسْلَامِ إِلَانِ دِيْلَ، بِرَحْمَاتِ وَحَكَمَ.
به گربت در خلع رمل ایهان بهمن هعل عقیل ایهان غدار با تکنیکی تناقضی و مبینه، به دو سبب عمل رمل خرامان و لکه ترکیبات حق تمایل سلسله‌های ناصر الدین و اوقیان می‌رسد که دانشگاه در انتهای عقیل، دلکه دارای، و دلکه غلاب معنای خلقت اعظم را بر تزايد رنگافن دارد، در حق محمد و اله، بمر ناریب پاتر امید، در این آثار و میان است که رون غلاب معنی خلقت در انتهای نور و جهاد که باید برکت و دلکه البته میانشته به‌این‌زه جعقات، باقا واچاری‌ان مفهومان که پیش از ریس لکه از اسم و انصار نفرم‌الله از حدود کوه‌های باطری ایمانه بودند و به کامل بسیار جنون می‌شود زیر با نازهار ارزیب و تیز بلاغان در دلت غلابی نظارت گردیده، گردید درم نفاه افزای نهانزد و قطع راه و رحالی خون مفهومان بر رستم گردیده و راه‌ها به پضل نمایان جمع‌الاسفیند شد این حال بضم مبارزه حکم ناشی زند ان حیدر و حلب خبران و جامومن حفرات‌های تأثیرگذار مفهومان در نظر آردنده، رازحال باقی ان اربابان به‌کلی تغییر راهب داشتن روز در غنه بیست چهار ماه رجب منه تیم و خصوصی و سمات‌های از حسرت دلیلی باش خاص خود و لشکر تبلیغ رایج اپنه ملک و مبارزان بر نشسته کردن و براتز تزیین که یافته بین‌ساز بقای، زرده ناز چهاران جمع‌الا نماه، در ریس و جمله را بسته آرین به‌همه دوزاده، هزار آدمی از مرد و زن و نرتن گر ایهان رو برگیر پیش آرین، دو جمله دره‌ها و
با از زبان کرد چون به‌عوایلی براق و سهید هفاظ را بشیر تیمیرز لذت می‌نهاید در دمایی و هدایا از راز اعزاز کوثر و بزرگ درشت در رنگی به مکتوب را برها و مرزه‌ها داشت به‌سفیدتر از زبان خاریه بزنان مفهومی ترجمه بایگانی کرد ام از غیان مطمئن را در مکتوبات ملک نیشتند که قاعدیده ترکان کار امسی که یکه نوراندانه بی‌شیش رانده دیگران هم را ایم ملکی مبادئ چون مکتب بزرگ جوادانسپندگفت قام غیان خان را چرا تنبیه کرده آید یاده که امر از همراهان خار باشه پیشین اعزاز و اکرام در حق غیان خان معظم و عاجیب داشه هرکم از خاندان زمین‌هند و سنده که یزدیک خاندان و نوراندبی مفتی زنی ام ام ام ام تبدیل کردنند و ایم ملک مفتی‌کنند غیان معززاً ایم مقرر داشتند و ایم نیز یکی استی از آنhaus نصب راست که که درمی‌توان و دشی و دشی و درخواست مبارک ایم ایم بزرگی بزرگی بزرگی مرندن ذلک تعلیم الله یزدیکی یافته و الله به الفضل العظیم جوم حاجب علی را باز گردانید شدید ختم خودیان را که پسر امیرنامه پر میر مهربان مسلمان مهربان یا از نامزد کرد ولکرار منب را در خیمه زمانی نزدیک نورمانی دادنیه که اگر مم ام ام شما در حیرتی ممالک سلطان اسلامی فارسی ادنا و الی ام ام باده، نورمانی بر ایم نیمهم امتص که دمی را پایی آن ام ام قطع عنادی حکیمیانی بدرست اصابت رای الغواج کنیه امامی مبارک هندستان را کرامة کرد چون رمل برایند از حضرت هاشمه اسلام

(۳۲۲) بر از خشن – یفرش (۱۳۰۳) ساری نو
۱ آذر ۱

اصل جمال الدین علی خلیجی کریمی چون این خلیجی به‌ین‌هم نامرد به‌جایت می‌گیرد، لابه‌لخ و خیم دراز، تخلیه مانزل خود را از دیوان اعلی برده جنگ و خواته حامل کرده و چون پایین دارا نهاد در مانزل و صماعت راهبان بنده در مردمات به‌هم و رجایت ممحور ازین حاکم انسامی زننوی مشریقت و آر بیندیان ووه دفع می‌گرد که من زولام چون مانزل و مراد خملانی را نقع کرده و بلیه متند میده مانزل هر دویند نیز نزومانی در را طلب کرده و موانعه نمودن و ازین حاکمیان مکنود را به‌خوبی خان بلیه‌نموده‌الله نزومانیان تا این طلب کردن و موانعه نمودن و ازین حاکمیان مکنود را به‌خوبی خان بلیه‌نموده‌الله. 

در طلب اقرار کرده در حضور شگفت مگل که من زولام و بالا میرم چون در حضور جمعیت بکفت مکنزادین بلیه کشلغان زکورت دمت از مطالعه او بدشت و فرج ود که روان بایده شد تا نرا بمقدست رمان حاکمیان گفت مراد نزومان چنان است که بنزیدیک ملتان نامز الدین (یکشورت) بر درشتار ار را بدان جانب گمیل گردید. چون بخشید بیانل سیم و خداوندی رمال او از طرف دهلی درمیان شگفت مگل و عوام و خواست آن باشد شایع و منتشر گشته دید بیانل گردید. نامز الدین تسلط او را بطرف شرق و از شرقان بترکیب حال (با) مثل نیم‌مالدوی از خوشت یی اجابت حضرت مکنودات از زبان مبارک ای‌خان معظم درست لیم و اینک تصمیم داشته با او همان‌کرد و عتمدان تخت را

۳۰۷ (۱) این قدر سبیل فقط در یک نسخه‌امست.
چه منبای مراجعت جان دعا گویی کشتی کشته
رامین گفتگی آن حسن چون آسمانی بود بر ستاره یا نلکی بود
بر سیاره شاهیجان از تخت پنی چین میندی که خوشخیار از ناق
رابع و افزاین در خدمتی بزاری مرمت نشسته چون ما فنع و
ملک در سرودیان قانون اینم سیا و زار گران مرمتی منطقی چون
کوکاب بیشمار در الامه این همه ترتیب و تذهیب و کر و بار
با تبیین ویسی رای مایب و نشیرنگات الیخانان معظم بوک که گردیده
سلطان ملایم را تا جمع حسن ندیب منصب بزنبد میدان اما از
هزار بندن نو خریده متنم و منفقات دوست بحی رمل را بعد از
بیار با موضوع معنی سرپرت گردند بانوی اطمینان و اصلان و الطاف
فرورد آریزند و لازم برد بین موضع که سپید وصول آن رمل از باند
خراشان و هلکوخت محل چه بود و آریزگا نفوذ و صرخ مال این
بود که ملک ناصرالدین محمد حسین قزلزل زمین الله را مگرمودای
آن انتخاب تا دژی از مفتون خانواده خود در سلک ارزانی شاه (۷) بضر
الخانان متفق مطمنی گردانند تا بدان انتقال بر ملک زمان و خسروان
کبیر انتخاب نماید و آن پنون سبب قوة و استقلالارگرد در سریع ممکن
بیگی از خدمت بارگاه الیخانان معظم در برد و ستر شخف خدمتی بنشست
و امکان اتصال را استقلالی گردد و خرد را دریان لباس برای
یاد علی خانی برج به انیم و خدمت عرضه دارد چون ملک ناصرالدین
محمد بگی از ملک نامدار عصر هرود بود جواب آن حال و اجابة
آن اتصال را بر جناب علی خانی قرب آند که بگی را از امتحان
هندم نامزد بودن جربا آن اسمه فرمند و آن مرحل را حاجیب
شر شیر النهایه

نهاده رضوان ایام اولیه می‌رود. این روح هر جزء المللی از جمله ملکه و مرزه شاهی زمینی که اطراف جهان خلقت به یکی گسته خلیفه یزدی که اکثراً عدل راستگیری گسته‌ای که هر یک از نهاده‌های و رستگری و نهادی و نهادونی که هر یک از جماعت عرصه‌های وروسته هفت سنگی گسته‌ای زمین علیاً شاه محبوب یک رسمی ملک‌نیکه دما خوانده نفلک پخش زمین گسته‌ای که در عالم بقیف فصل بینی مارای چنگ شاهی اوی تخت و رتین گسته‌ای چون خاتمان گری آوری، چون سلطانان دین پیر هر بدل حامی قدرت‌ها و لجن‌های دین گسته‌ای مبارک باد بر ایمان این بزم شه عالم کربه تختی هندی‌ستان بسی خوش‌ترز به گسته‌ای مسیحی از جمله شاهان یاد هر یک در درگاهش.
شهرک تصر سلطنت بود. بیست متر مرد پشت بر پشت چهار باغ درهم یافته گنف بر گنف نیاپه شد. در صف ایستاده، راست گوئی روز نیست و صحیر است و هنگام غروب حساب خیر و شر بکار دادن و شهامت، و ملکداری و نیابت از خانی خاتم سلطنت رهاب نامی را تعریف می‌دهند. هر یک از اسرار رملیک و راهبرد صدران با خیل و اعتیاد خود و استعداد اعلم و بیشمار و بهبود سلاح و سخت‌پایی و مرارت هریک را یافتنیم که تعیین کرده بود نصف نرم‌ترین جمعیت و هیئت ظاهر شد که کوش کنار از آراز طبل و دمبله و نزدیک پنجم‌میله و امیان درون‌دنده و گونگی خلاقی، همچون پر محمد به سوی کور گشت چون رمل ترکمنی از شهری تاریخ نبسته و نظر ایشان، یکی از جمع انتخاب خانوبان که که که خیلی خیلی و هم‌زمان در آن و سر فردم و سر به بی‌خیس، جمعیت هر چه بود، هم‌زمان و ظن بلکه، به‌پایین آنست که هنگام حمله بی‌پناه دمنده از نگاه اسپ رمل از نسب خطا کردن و بی‌گفتاگه حق تعالیم داشتند. به‌پایین افزایش سماپاد و سلطنت و لشکر حضرت و ولولک و درون‌دنده و بدر داراد. به‌همه و راه‌به‌جهنر بندر شهیر سی اندر ملک لیخ که فرمان اعلائی رامی‌سواری به‌مخهد معمول جمله مصیبا و استقبال به‌پایین آردنند و در توییز طالیف و لسل سر و سر از دو تقدیم رمان‌سازی و بازگرام هریچه تمام‌تری ایشان را در قصر سی‌بی‌آیندی شده آردنند از روز قصر سلطنت را با انواع فرخ و بسیار و این‌ها تهجی علیه در بی‌پناه و باعث مکلف بی‌ناور گران خیمه یک‌سانه و تغییر زریه را بمسند خلفای تزیین داده و سماطی برگا
ابتداً بر کشیدن پاهایی فرامن را از صورت شده یا دست برداشته و مرحله‌های
هدوان تارا در گروه خرس اجلاس داده می‌کرد. دست پاهی آن پاه‌ها بیکر
ساخته و بیان‌تر کردن خون‌ریزی و جلادان یا زیبایی هر دو هنگام
جبهه شدن و بکر کننده که فیروز از زخم ایجاده، فرمان بود.
و او مفسد را از مر تا پاهی پوست کشیدنی و آن دست مالکان
در گروه سر خون شربت مرگ کشیدنی فرمان شد. ایجاده پوستها
پرگاه کردنی و پر هر دروازه، شیر در آریختنی در اجمله سیاستی رست.
به هرگز صحیری، حوض رانی و سه میدانی دروازه، دهی مثال آن
سیستم یاد نداشت و گوش هیچ مسئول حکایتی مانند آن هیچی
نیست. بود از غزوة و جهاد و افتافته و اجتهاد به دو دو تا الگوی خانی
یزیدی انگ خان معین بخش معنی رای اعلی ارغمدشت که رس
خراش مرا ضواب آن باشد که حضرت آریدش مرد و دست بوس
اعلی دریابند، چون فرامن شد روز چهار شنبه هشت‌ماه ربع آخر
سندهند و خشمند مکتب همینه بیوشک می‌هرک برمود و الغنی
معنی فرامنداد تا از اطراف و حواشی حضرت اعلی محض دیوانی
عرض مسائل قسمت مرد بسالم کردن، بقدر در لک پیاده تمام
حضرت آمد و بقدر پنجره دهار سواهمدی با برگستان و بیور و تعیید
ماختنی و خلاف عواهم شهر از معافی و ارمنامه و ارائه چنین مرد
بسامح از خواز و پیاده بیرون رفت که آن شهرستانی که درون
( 27 یکم اول )
رمانید در مدت بیست و پنج ماه که بزرگ بقیه شهامت نرم‌اند. 

الغخمی داده عالیاً بر آمد پیست و چهارم ماه ربيع اول سنه 

ثمان و همیشی ستمادیلغخمی معظم خلدی درنلده‌ی حضرت باز 

آمد، چهار همانی سلطنت و شاه جهان چون پیکر بیشی در میانه 

چتر و جلیمه‌می‌کوش حضرت وی چردر اکبر و معرفی اهل هدایت از درمانه 

حوالی آمد و از باگ تا حوض رانی می‌کهیدند و یر 

وره استقبال و اعتزاز روابط الغخمی همه بپنحیمغیم و 

سلطان سلطانی خلیله سلطنتی برسر حوض رانی برمسنده‌ی امیل 

تخت سلطنتی باز داد الی خان معظم با ملوک لیکفا و او را یمگ 

تشریف الیغخمی بوشیده زمین بوس بارگا بهعلی دربانندنه چنانه 

گوئی از الیوان اطلس و ایگون و الیور و شتری و علم‌هایی زر کهیه 

ویادی و به دنیا آن‌ها نیتنا دو صرا چون هزار گلستان شکفتگی شده 

ور و انجمله‌ی اکبر و ملوک و امرا و امراد پیازان و مبارزان لفکر 

پیش ازان بیکريز در سمنل خود از خزانه عالیاً الغوخمی لازال مملو 

مانال الموال و الگهای این تشریقات بوشیده بودنده که همگان مظفر 

و مفصولاء سالم و فائیان بدارگ دربانندنه خداوندی. 

سلطانی، به‌زور نواخت و ترتیب، موافق، دربانند مخلیمعلی 

وتقدس را بران نصرت شکرها گفتند و رده از در روی کاوش همایون 

بر عزیمی دو ازهمی‌بهمایی حوض رانی بیرزخمیده و نرم‌ای شه 

تآب کوه‌های مرگ‌گردن کن دیو دیدار بیان رنگار که گوئی مولک اجل 

و خلی که شان مالک الموت بودنده بهشی سبیمی دفاع حاضر کرده 

و تکان خون‌خوار مزینی کردار ششمی‌های آباد آتش‌شیراز نپیام
احتمال ایجاد گرنت و نهبندان شد، خلق آن موقع که زندان و سرگردانی و تغییرات طریقت به‌دست جمله نیاورد و گزارش که بازمانده در هر جهت به‌کار برده، یک تنهایی در روز و هرگز نقص یا بازداشت درنگرداند. بنابراین، این نهادها، یا پیش و یا پس از بارنده به‌عنوان نهادی است. این نهادها بر این بسته می‌باشند یا یک جامعه دورترین را در حوزه‌ای مربوط به تاریکی یا جنگل ایجاد کنند. این جامعه عامل نهادهای دیگر را در اینجا، پیامدهای ایجاد خطا که با صرف‌نظر از خطراتی که ایجاد می‌شود، داشتند. این اتفاق، در دل مردم و بنا به ضروریت و ضرورت جامعه، نهادهایی ایجاد می‌کند. بنابراین، این نهادها، یا پیش و یا پس از بارنده به‌عنوان نهادی است. این نهادها بر این بسته می‌باشند یا یک جامعه دورترین را در حوزه‌ای مربوط به تاریکی یا جنگل ایجاد کنند.
بدرقه کردن و آن نفرگانه هنرپیشه زندگی هنرمند له شکریه بود و
یاهل لشکر و مبارزان حشم اخیان معظم ببقیل اتاق خانه شکریه عشتهای
بودند. چون آن متمردان حرکت بکردن برد مبارزان اخیان معظم
و سایر ملوک د امرال و مبارزان حشم اسلام نصرهم الله حمل تمام
آمر فاما تدارک آن میاس باوماه دینگراینی دفع لشکر مقبل که
بردههایی بلاد اسلام چنانچه رایامت منده و لوهرا بطرف اب بیا
می تلفندند ممکن نبوده تا در رщей بیو جمران از طرف مراکز
نزدیک هالی مرفیتل که بسیر تولی در چنگیزخان بود نزدیک حضرت
ویکن بودند نیرمان شد تا آن جماعت رمل را در محتاج مارونه و
جوایز آن توافت نوروند و انگش معظم با ملوک دیگر وهمهی
حصرت و لشکر های ملوک دگا عزیمت کو پایه کردن روز دو شنه
چهار ماه صفر منه ثمان و خمسین وستماه رایامت منصور خود
زا بطرف گیاهانه کشید و برلی کشت تربیب باچایی گروه منزل کرد
و ناگاه برمتمردان گیاهانه زد هرچه برگاهی کوه وضایق پوشید
عمیق و دره هایی شگرف بودند جمله را بدمبآورونه و بزرگ تبیغ
اهل اسلامی جباریاندند و مدت بیست روز در اطراف گیاهانه ببرطرف
جریخت می نمرد و مراحل خزندت و دیهان و آن گیاهان بمر وهمهی
بلند بود و عمارتی ایشان همه بر شگفتی سنگی چناریه گردنی
از رفعت با مشتاقان هممر و باسای همبالان اند بغرمان اخیان
معظم تمامت آن موضع را که در حصارهآتص مجدم مدیت حکایت

( 3 ن ) ناروهی - بارته - باروتا

Digitized by Google
داغت و پیش مصلاح علیه و پردازش کرد تا نماست؛ رایت بیانه وکیل و جلیطه محرسه کلیس هواله ار شد ان تفضیل خیمه بیست و ریم ماه صفر مده سبیع و خصمینی و متمه زده، ریم و باتی آن مال با حمایت آنکه رقه خانی الجد لله که نبوذ رایت اطه را زیادت نیفت شد روز چهار شنبه چهارم جمادی الافروردی سبیع و خصمینی ونماید از بلاد کهنونی خزانه و مال و ظرفیت بسیار با دو زنیر پریل بدنگه جلال رمید و رفیخان منظم در آن باب حسن اقحام و روبیت نماهی و مقطع کهنونی عز الهدی بلب از زیکی۶ را کذب یم‌مده‌های این مال و نیل بود از حضارت علیه مثال اطعام دادن و آن بلا بری مقرر داشتند و رجیح ارشدیفات ارمال کودن چون صالح منهشان وخصمینی ومستماه نوشد و ماه صفر در آمده الفاخر معظم واعزب نهپ کوه پایه اطراق حضرت مصمم گشت که درنی کوه پایه جمالت نفید بهوند که مداد دقع طریقی و نهپ احوال مسلمانان ونفره رعایا و تتاری شخصی حوایل هربانه و سوارکا و بیانه از لوازم نساد ایشان بود و پیش از بین تاریخ بسره مال گله‌ها شتر از جمله خدم و خلسلان درگاه الفخانی عز نصیره از حوایل رایت هنینی برده بودند و زمر مفسدان شخصی ملکا نام هندی متمدی بود گیرین چون دیو ساتین، و عفریت ماردان گله‌ی شتر و نفرها برده بودند و درین میان جمله کوه پایه تا حوایل رنگیر در میان هندوان تفرقه کرد و در چنان ونتی کس آن
بدان دیار زمید ارسلانان و قلیخان تفرّه شدند بصرف‌رئیس خیل و اتباع‌ها را درمانی مواده فرستادند و معترضان به‌دست‌الخانان معظم ارسلان کردند تا در بیش تخت اطی عرضاشت ضرورت تفرّه ایشان باز نمایند و اطمینان کنند تا رایات اطی عرضاشت مراجعه‌کنند. فرمایید بیان ترزا که چون‌که حضرت قرآن را وصول باشد ارسلانان و قلیخانان هر دو اخست درگاه‌گاه جان بهبودیه و الغانان معظم چون لیست عرضاشت بکر رایات اطی حضرت یازگش داشته‌هی در ماه رمضان سنّت بتدار محل بلکه دور بیست و هفتم شوال سنّت سنّت و خمسین و استبانیه ارسلانان و قلیخانان اخست درگاه پیش‌می‌کند با چندان مالیه و تفرّه‌ه و عظیم که از ایشان در رجوع آمده‌بود الغانان معظم تربیت و نونه‌نگ و اهمام و حکم و عهد و رعیا داشته دریاب ایشان چندان بیش‌تر داشت از گذشت کرم و نهایت حلم و تربیت مالکانه و عفایت خصیونه که‌ب‌دان نباید از تحصیر و تغییر حسن‌آمیز آیده حق تعالّی اورا در عصمت خود بابتی دارد به‌محمد صلی‌الله علیه وآله ورسلم اجمعین آزمده در ماه مالک لکهن‌تی به‌قلیخانان و بیان کرو به‌ارسلانان بجنس تربیت الغانان حواله‌ی شد چون‌نما سنّت و خمسین و استبانیه‌نو شد رایات اطی می‌زند هم ماه‌سجی من‌سّب از حضرت بهبّست نرم‌تو و سرا بزه جال در ظاهر دهلی نصب‌شده الغانان معظم خلدت دهلته در حق شرخانان که پسرعم ا و بود تربیت راجب

(۲۴ ن) قلیخان - قلیخانان
معظم با لشکر آرامه و حصمت بسیار در موانع رکاب همانه
سلمند نبرد امید و جمله ملوک موانع نمودند و حرشا ها جمع
شه چون خبر آن جمعیت بلشکرگاه معلی بن مقیس هم بمرتبت
اهل مشت بودن پیشتر نیامدند و جرات نمودند و ثواب آن نمود که مدت
جبار ماه یا زیادت در ظاهر شر جمع بودن و بپرطرف از اطراف
عزم موانع موار میرمنت تا چون خبر مرافعه معلی بن رست و
دن از نیامده انگیزه ناگوت گشته جمعیت معلین بن محمد
الخانی رمانی شدند که منکر ارامش خان سخره از اردو و قلقلگشان
مصور دست خانی بسیب انتظار در آمدن بلشکرگاه اعلی توقیعی
کرده این هراس می خورند و اندیشه تمردی در مضال ایشان
میگردد و بالاخره معموم بخدمت بارگاه اعلی عرب داشت که پشن
ازان چه آن جمعی نبرد با گیرند و در هواها تمرد پرداخت
포법 خوش پرهز کتنه صواب آن باشد که فرصت داشته نشود
ارای نابره جنگ نیز به اطفا نرموده آید از همکر یاب مایب الخانی
اگرچه هنگام گرما بود ولشکر ایام برخی قلمون آمد معلانی و
معظم سروده ها زمخت دیده بود ناما چون مصلحت در
حرکت گردا رایت اطلب طرف هندست در روزه شنی شهم ماه
جماری ایل خرمنه ست و خمسن و سهما نیپست نرمود و گوی
پر کوچی تا حدود کر و مانگرورن و خانی نمود عظم در مالش نسدا
هندست و تعبر دو را نگان خلدان جد نرمود که در وهم نیای چون

(۱۱۱۳) قاجار خان - قاجار خان
مکتب‌یات شهیربرمیه و ملک بلیچ با ملک تن‌خان روزی بجست و به هننده در ماجراجات نمودنی به داد روز عزیمت ایشان غمان، معنی را معلوم شد منقسم خاطرگشت تا حال بجست و تجربه ملتنک چگونه باشد تا از تهران بعد از ظهور این حال عجب مکتب‌یات لخدامت انگام رسد هالم و غمان در عصمت آدریدگار و حفظ و حیاطه‌ی راستی روز دو شنیده دهم ماه جمادی اله‌رمان خاص و خمسیان و ست‌سانه‌ی بجست و رژید مهده هفت‌ماهه‌ی مزمک اطاق در شهر بود تا ارایل می‌آگیه سنده خاص و خمسیان لشکر کفار مزیب سنده رهیم و میلان سال‌مندی ماری نوئیبی برد و ملک بلیچ چون شینه‌ی آنجام می‌آورد به بضرورت نزدیک ایشان رست و کذرگداری حصار ملتنک نور رنگ‌داد چون آن‌خبر بجست اطاق رسیده خاتان معنی فقیح اعظم برای اطاق عرض‌داشت‌ی کرد که صواه آن باشد چا راپه‌ی همانی بلغت پالنصر و الظفر از بجست حکرت کنند، احتمال معنی و خمسیان و ست‌سانه‌ی ظاه شده به راپه‌ی اطاق دوم حصر سنده می‌بایست باصوصاب انگام اعظم بایرافرخ ممالک و اکثر ملک و و خانان و رام‌یه و مرد‌ها فرمان‌ها اصدر یافت‌یا اتمال جمله با استعداده‌ی روزی لخدامت درگاه نهند و روز عاشورا در سرا به سر اسکندبه چون همواره بنصرت و نوروزی نصب باد و اطناب درنابش بمسایر بی‌رگی، خیل و ثواب غزوات و جد نمودن در سان‌انظ‌رت مراتب اقامه و لخدامت درگاه ایلی اقامت‌الاوانر اولامره‌ی زاده الله تعالی نگذار انگام.
(۱۰۵۳)

گذشته و از نفاق شان توهیه دهاد و در انتهای انگیزه‌که هردرس‌له
بهم نزدیک شده امکان شخص نال نام که اورا پیر ناشن دردندی
از طرف ملک بلبی کشخان ناگوسی بیامد و خودرا چنان نمود
که احداث آمد ایست بر طرف ملک و امرتی که در خدمت
ملک بلبی پرورند تقریب کرد که همگان خدمت انتخابی را خواهند
واگر خط اماني و دست راحتی و عهدی بود و مرا که خدمت
آمد ام نانی و اقتضایی معین شود جمله ملک و امراد بلبی
را به خدمت ارم و در سلک دیگر بندگان مرتب گردانم از
حضور انتخابی چون مزاج آن شخص در معلم شده بود
نورمان داد تاجمله لشکره را برایی عرفه دارند چنان‌اوه تمام
مشمارا با آلت وجدت و استعداد و دیدان با برجنشان در نظر وارد
بع مکتوبی برجه سر در قلم نورمن آمد پنادیک امرا و ملک
بلبی که مکتوبات شما در نظر آمد و آپه مقصرود بود پبوت
پیوست شک نیست اکرچه مطاعیت خدمت بپوشید شد جمله
را ایجاد و نون نزادره هرهک بلبی زیاده اذان نرموده آید و اگر
برخانی آن باشد همدرب رز جهانیان را معلم ومجری گرده
که کوه هریک بخشم تیغ آبادار و سنار آتشگار یکجا زماد و مر
گردان به بنده وکنده تقیدیس بسته نباید علم و رایات ایلی چگونه
آزمد چون مکتوبات بریز روهی شهد با اسم و نیش با نوش و لطف
با رانف سختی در قلم آمد و آن شخص پاز گفت و خدمت ملک
ناب عصیه الله بزارگشته و مکتوبات باز نمود عالقاترا مزاج معلم
شد که حال مخالفت میان عمرو و ملک مامور یکجا رد در خیبین مبان
هیچیان ملی به میان افراد دوسره تفرغ نمی‌کردند. جمعایت دیر مردم در ور از غنی تنظیم و هرگونه شیطانی در میان می‌گذشتند و علم نتیجه می‌انداختند و از این‌رو زننده‌های خود میان برادران کار دیگر می‌ساختند. اغلب معمول بطور تدبیر صواب حکم خاص را با ملک شیرخان که برادر و پسرعم او بود از حکم قلب سلطانی جدا می‌فرمودند و مالک کشاکشان امیرحاج را که برادر صلیبی از بدن بای مالک درگاه و حضرت و پیام جدا می‌فرمودند. چنانچه در می‌آمد آنکه از این‌رو پیام در طول و در دستایان سکون می‌نمود و هرگونه لشکر در خاک هر کدام سالانه که در می‌آمد، بسته به راهیک و همگان منتظر مصائب شدن که پیش از حضرت دهی لحاظ می‌ناند، مکتبا را در مکتب می‌بینند، و مکتب تنخوان مکتبی در قلم آورده و استفادا شده‌که دروازه‌ها بسته شده‌اند، شیر بابه آمده که شیرخانی سه‌مین از حضرت و رها باید باید باید باید نهایت در پیام دوست می‌گذشتند. در میان نی چون معلوم شد بر سبیل تعمیر بخشنده‌ای تنخوان عرضداشت در قلم آورده و از حضرت تنخوان عرضداشت بخشنده تحت رهی‌ت‌ها مطالعه گردیده از شهر اخراج کنند و تمامی ایبی تصدی در میان ویران درست شده‌که آنکه آن نامها چه گیمان در قلم آورده. حقیقی مالی از این‌نجام در
(۷۴۰ می)
رخ خوب، مرضیه بر عزیمت ستون‌پیست نرمش و أغناه معظم
با حضور روایت و مرکب حضرت دران جدائی جد و جهاد و انرژیه
و فرودها بسته را بیشی و در مضايق جبال و شعب راییات
بر خشایار قوه دستبرد نمود که جمشین مقیم ماند، و تا احساس
و خلاص مریم بر تنصرف آن رایی پریگست و جمله رانگان
اطراف اورا پریگ داشت خدمت. کند و اور از پیش لشکر
اغناهی داور کرد و بازار گاه و شهر سلمور تراهم بسته اسلام نیب
شد. بر موضعی استیلا یانتندی بندگان اغناهی که گرگر، لشکر اسلام
در هنگ عیبی بران موضوع نرسیده بود و بفیض نفل اینیدگان جل و
فلا و نفاذ و نصرت ربانی غنایم بی‌سیار حضور اعلی و دارالملک
بنا درزل حسینی سلطنت بیست و پنجم ماه ربیع الافرده خمس
و خسیمی د سختی و روس و چون راهی حضرت بیش مطلیان از کوه سلمور بوده، امده و ملک کهلو خان بلبل بهم بیوسنند و روی
بطرف سامانه و گزارنده نهاد و بولایی تعلقی کردن گنست و چون خسیر این
جمعیت و جرایی بسعم اعلی رسد ملک اغناه معظم خلدت سلطنت را
و ملک کتشیخان را با ملک حضرت و حضرتی نامرد دفع انقتادی هرودند
و روزی فرشته پانز و ماه جماهیر ولی شنه خمس و خسیمی و متمایة
اغناه معظم از دهه حربت نرمش و بر سبیل تعقیب، تا حد درکنی
بیانه و ملک قتنخانه، در اطراف بودند چون به نزدیک شدید
همه برادران و جمله بیان یکدیگر، و دوهم از یکدیدن در نظر از یک
حفره و در لشکر ازیک خانه، دو جوی از این بانه هرگز حالی از و
پلاچیدن نتوانند بود همه با هم بیک کیسه و هم نمک برید کلبه
(۳۸۶م)

بود از آویز بر اب سر زعفرانی کردند و از بحیث رایات ایلی عظیم
نمودند تا حکم نفرمان اعلی در صفحه سه اربعین و خمینی از اخوان عظیم
با لشکر سیلیا خران را تغلظیز نام و قزلتیزه بدلیل راه یافت
و جنگلیل هندوستان کشته و مفقودی بورها و اتفاقات اتفاق
بالمان اخوان عظیم ایشان در نیاپت و تا نزدیک به بود
سر گردیده‌ی که وحشی و جمله آن مراحت و رازگان نیم نتوانست
ر با غنایم بسیاری خدش و دشره اعلی با آدم سالم و غما و چون
از ازدواج اخوان عظیم با لشکرها از ایب حضرت علی رایات اعلی
بجای حضرت مراحت فرمود چون از عتاقاب آن امر روى بتره
اعلی نهاد خدش مرا پرده سلطنت را بجذب درمنی دریافت
ورزوم به شنیشان شانزدهم ربع اول سنه اربع و خمینی و متمامه بدار
الملک گال وصول بود چون تسنیم دهندیستان جمال مقام نیاپت
در میان مسکن بطرف سنتور آمد و در آن جبل تحصین ساخت
و همگان او را خدش می‌کردند که ملک به صن بزرگ بود و از اکبر
پنگرز حضرت و ملک ترک بود و همگان بهحق ثابت داشت
هر جاک میرسید لیخت حقوق ما تقدیم او و نظر مبواقب امور
او عزمدندست می نمودند چون لجبال منتظر تحصیل گرد کرده
دیبال هندی که ک هم ممکن سیلیا مبدری داشت و عادات آن
جامعه مجازی ملیچیان بو دی او را خدشی دش و چون آن نخور
پس علی راست رایات هماهنون در ارائل ربع النفر سه خمس

(۳۸۶) کستن - تکسین- سکن (سن) آخر
(۳۸۰۳)

حاکم‌های دریباری در ماه رجب سنه ثلث و خمسینی رستاقان و رستاقان بوده‌اند از نقله‌ها در هندوستان تائید شد و بعضاً از اکلام مر از ریعت درگاه امیر کلیدی‌نما بشررت دهید ان نتیده و تکیه‌بانانی پردارت تاهره ناصری را ریا اطئ رژیده سلیم ماه شوال سنه ثلث و خمسینی بر عزیمت هندوستان از حضرت حرم فرود چون به تغلب مرادید اطئ نصب شد لفرگلیع که انتظارات آقاخان معتمد بود بمب مصالح استعداد لهکری توافتی انتقاده بود ملک آقاخان معتمد خانان اعظم خلدید سلطنته از مقام تغلب بطرف هانسی نیبست نرمود روز گوگنه هفدهم ذی القدر سنه ثلث و خمسینی چون اخطه‌های هانسی رضید برسیبل تعلیم هرچه تمام بردن داده تاجمل لهکری موالگ و هانسی و مرستی و جبله و بر راه و اطراف ان بلاد در مدة چهارده روز جمع سنده با استعداد تمام و الت و عید و آهد که گوگی که آن در وقت سکون و فرمایی برجوش بینگم حرم فرود به حضرت دهی رمصتی بود سیون ذی ابیسه و رزدر حضرت بمحبت زیادت استعداد و جمع نورسون لفرگلیع کوهیه مقام نرموید نوزیده‌ماد ذی آبیسه با لفرگلیع آراسته و صفها ببزاران پیروسته متفاوت لهفرگاه اطلاع بشمار مصرف باطریه ارده رسیدنی تعلیم‌تان و امرایی که متناسب ار بوئنی اگریه همه بندگان درگاه اطلاع بوئنی اما چون بخبب و موانع ضروری ایام غباری بر چهره درله ایشان نشسته
سنه ثلث و خمسين و ستمائه كرب سوم قضى مصالح و معناد حكومت برین داعي مخلص دنا و ناشرنا مفروض گشت و عنایت. بن گذی فریض عليک اتفاقان تراذکی آن میافذ در حق این ضعیف ظاهر شد ملک تمامی سلطنت ناصري و ملکت افغانی دنیا متغیر شد و اولئک بارید در این راه، جوی قنلفخان بارید، متوجه گشت مدته پیامده حوالته اکن ابادانت ان شد که مالفتی ظاهر کرد و از حضرت چند کر کفومانه ناندگشت دران باب همیلی زند و عماد الدين رفعان در اشتغال نویپرتن جد می نمود تا مکر کمر و حیل انتلب درا لفظانی را بکاه گل تدبیر نامد خدو انديش کند و مهابت عزت خانانی را بزرا تلبیس خود در طی آرده فاما غنایه ازلفی کفاية لبیده دانع ان شربی بود تا ملاک تاج الدين سنجر ماد پشانی دام اقباله که در تیج و حسس ملک قنلفخان مانده بود و از حضرت ایالت بهزیره بدر موغول گشت و بحیت سبی دار بند افتاذه بود لحیل مردانه خود و از ارده ودست متعمدان خلاص داد و در کشتی ازاب سر سر ملک و دادک سواری بطرف برایچ رنث تقديران و دکار چنان بود که درلته ترک تاعی طالع شد و منصب هندران بهجت الذهاب متفاوتی نورنیز و عماد الدين رفعان ازبیش منهیم گشت و اسیر شد و انچب حیات او باذروب ممات فرود شد و سبب نوت او کار ملک قنلفخان نشور پذیرفت

(۷۰) حسن
ورز چهار شنبه لغمان معظم با دیگر ملک لغمان درگرفت و پوشیده و دست‌پوش حاصل کردند و احتمال الله علیه ذالک را یاد
امام مراسم در موانعت زرگ شهیدی باز آمدند و از رفحیت
اطلق ربانی و حیوانات بود که در دنیا از امرمان باران راحت یافته و برد این مبارکة لغمان در راحت ربانی بهزادی بارانی که
نبب حیات نبود و نامیت و خلق و حیوانات بود بی‌مثیم آمده
و خلق جمله موکب مبارک اورا را جهان‌پر با فلک گردید و بوصول
موکب همبستان او فنگنی شده و مستبرگشته و حق تعالی
رآبدان مواهب جسم شکر گفتند - چون سنه تلخ و خمسین در آنها
بواسطه حادثه که در حرم سلطنت ظاهر شده و هیچ‌یک را بدان مر
اطلاع نبود راز چهار شنبه هفتم خصمه سعد سه شنه و خمسین
قله‌سونکی را ایالت اردا فرمانند و برآ نیوری روان‌شده و درانویقت
ایالت به‌راه به‌سوی بعما ادین‌بابان شده بود و چون درلت
لغمانی شمه انوار با اظاهر رسانید و باغ جهان‌فارس‌گرفت و مفتاح
فصل ربانی دردنا و هر کیوه‌گوش مانده‌ن را پی‌پیدا یکی از جمله‌‌دامی
دلارت سلطانی و در اخوان جلاد لغمانی منجای سراج جوزجاني
بود که بدست عطیه خصمان و تهدی ظلم نشیران در زرایه عزل و
مگن و گوشه شدت و شمات مانده بود ثریب و عاطفه لغمانی
که بر علاوی اعلای الله علیه هفت هفتاد تا روز پی‌پیدا به‌همین ربع اول

(۲۳ نی) خصمان
(۴۲۴) احمد الله علی ذکر و سائر نعمات ایالت بداون خواهی از هوش و جز الهین بلعید نائیب امیر هاجی بطرف لشگرگاه افغانی رنگ روز سه شنبه موم ماه ذی‌جماد ملک بذخان ایبک هفتانی علیه الرضا بلشگرگاه رسید بچیه اتمام ملع و اعتیقا حضیب علیه بست که یی دامی دزرا حال مطلع بود و ان اتمم که عمام الهدی زنگان با جمعت ایتارک که ان‌دک ما به خصائص الافغان مختصر معموم در مزار ایشان مرکب بود تدابیر کردن که بذخان ایبک خطائی را چیره بدن مرعی امیلی آید به‌دایر حرا برد، برر تختای آرزن که چون آن خبر بلشگرگاه افغانی زد ایشان مرزه‌الهین بلعید را به‌تختای آرزن و لقی علله پیوسته درگرد تا عمام الهدی زنگان بسالمت بمانند و الافغان را به‌قرار آمدن میسر نشرد، چون این مزار میلک قطب الهدی حسی را معلوم شد آخ‌خواص هاجی بطرف؛ الامک رهی الهدی حنفی را نزدیدی بهذخان فرستاد که صواب آن ست که بامداد دوم‌هزار گامی باشد نیامد سرا برخی (علی‌نامه) چون بناپری اعلام بذخان از در مزاری بر نشمی تتوغ فرآ تدبیر عیاپ الهدی رنجان با یان تترک خصائص و است نیامید و اکثری از ارازین حال عالم حاصل شد عمام الهدی زنگان را به‌کم فرمان اعلی از لشگرگاه نطرف دباوندی روان کردن و روز سه شنبه هفده ماه فی‌الخدم ملک آل سلطانین و ملک فرگانه اعلی برای اصل حاجیپنی دامی دولت منعی سرافی سرافی داد تا بمثلی را عید‌داه امیدی رذیگر

(۴۲۴) الافغان خاص
(۱۰۵۳)

در شهر بر فرگاه‌های علی مقام قیام بود روز دو شنبه بست و شکم ماه رمضان سنن اثنا و خمسین بلکه برگاه‌های علی زسیم و شب تدیر فر بارگاه بر علی دعا گفت درم روز چهار شنبه بست هشت ماه رمضان در انفی کوچ هرود لشکر بهم نزدیک شدن و یکم بهم پروست و تشونش عظیم در لشکر ظاهر گشت عید نظر بستان گذارده ایم روز شنبه هشتم شوال صبایت علی بطرف شاهی مراجعه نرود و ملک جمال الدین و انگیزه عموم با ملوک مکرم بطرف کنی مات حرکت کردند جمعت ملوک و امرار از جانبیان در ارامل حالت طرفین سخت گفتند سپهسالر قرآن جهان که از بندگان خاص انگیزه بود و زار دولت مشروط از طرف لشکر ظاهر بر سید امیرعلی-یاه عمام الدین تقلت آن امیر نشته صفت بسیر مداخت نیکو سیرت که از دیگر امرار به موسوم بود نام زد شد با سپهسالر قرآن جهان و ملک اسلام قطب البدلی حسین على طابث هر زرد و جهاد که امکان داشت بهبادی آورد و انناس جمله ملوک از همه و حتی آن بود که ماهی سر بر خط فرمان درگاه جهان پناه دارم این آئین از کدید و حرکات ناسد عمام الدین ریحان ایمس نیستم اگر آزیپیش تخت ایپری نام زد شودما جمله به بندگی درگاه پوندویم و سر خدمت بر خط امتحان اواصری ایب زن روابط علی از ظاهر جهانی بطرف جید حرکت نرود روز شنبه بست و درم شوال سه‌نی و خمسین و ستمه عمام الدین ریحان از رکاب مسول شه
حقیق تعالى‌الدعاه که خستگان و افتراق شکستگان را بر فراز اجابت مشرف گردیدند و رایات منصور الاغباشی را از ناگور برسمت و عزیمت حضرت مربوط داد و سبب آن بود که ملک و بندگان درگاه سلطنت هم تزیرک پاک اصل زنزینگی زرده و مجلب بودند و عماه الی‌المجدوب و ناصر بود و از قبائل هندستان پسر مهران گزیده نسب فرمان‌دهی می‌کرد هنگامی را ازان حال انگفت می‌آمد و طاقت تحمیل آن مذلت نمیداشتند حال این ضعیف بی‌ورن جمله بود که از دست جوران جمع عیال ضعیفیدان که مختص بعض از این رشته بودند مدت شهید، با زیادت آن بود که از رئی ای‌پر فی‌ال و بی‌حاشا جمعه رنگی صنایع ندشت‌تا حال دیگران که هریک از درکان و ملک که جهانگیر و فرمان‌دهان و خصم شکی بودند در تحت آن مذلت چگونه بوته باشد تا از این حاصل ملک هنگرستان از آنجا که بدان که مرادی که شیر وارد و با انتساب تا بدان از طرف تبیره‌ها و سنا و سامانه و سوالات از خدمت افغان معین الناس مراجعه نمودند بعترت اولان‌الغبان از این تبدیل لیکن بیرین آفرین وزنانه و رفیق‌نان از سنا و منصور پسر بیرین آمد و افغان معین از طرف ناگور و سوال هم‌هوا جمع کرد و ملک جلال الدین مصطفی شاه بین سلطان از طرف له‌بردیشان پسرست و روی با اطراف حضرت نهانند عماه الی‌الدین رفع بندگان خود کنن لشف کرین طرف دعیی از طرف سنا و مردان و افغان معین در حالی تبیره‌نده بود با ملک دیگر این‌داد از حضور عزیمت لشکرگاه‌اللهی که
پیروانی مفوع گست و هدف‌دهم هوال همیش سال بر پر در بار امکان و مالک سیف الادین کفایتیان ایشک طاب ترادر و هم برادر اخلاق معمد بود بطرف ائتاق کر نامزد کردن و نیازی امیر حاجییاقی ایشکل عز الادین بلیب دانیم تقلیل اکر در هر شلفداری که بتریشک اخلاقی اختصاصی ذاشت جمله را تبعید ر تحول نرمود و کر قرار ملک آرامیده و دریاها نا صواب عاد الادین ریحان مشوش گردانید و دریمیده که اخلاق معمد خاقان اعظم خلدت سلطانه بطرف نگاور رنگت ابیان و دیوانی و تنخور و هندی و چترور لشکر اسلام و را برده و رای تنخور باهر دیوکه اعظم رایان و اسپل و بزرگ تیره ملوک هند است لشکر کشیده تا اخلاق معمد را نکتی توانه رسانی به تمامی ر تقدس چون خواسته بود که نام نیککه فنگاک دولت اخلاقیه پر سابقه ایام بنصرت و ظفر و نیرزی مخلة ساند تمام آن لشکر رای باهر دیوک را اگرده به ان وه ویا مال و اسپ بودن مفسر گردانید و مردان مبارز بمبار ایشان را پیش خردن و ناگریا بسیار کر کر اسپ و برده بی حساب بدست اورد و سالم و نظام در عصمت افردگر لحظه ناگیر که بوجود بندگان دولت اخلاقی حضرت بزرگ شده بود باز امده چون سنه امگان و خمسین نوشه حال جامعت مظوم که بدست تعلی و عزل با مصطفی غیثی اخلاقی درگوشه مانده بودن و تأثیر ماهی کی اب و بیمار بخواب شبان تا روز و روزها تا شهاب از حضرت مقدس افردگر صیف استند تا صبح دولت اخلاقی سر از مطلع جلال براورد و ظلمت رضوانی به نهاد دولت اخلاقی متبدل گردید.
( ۲۹۸ )

را از فلسطین الغزاء حسن بیان زمینت دادین گرنه و رنگ حماد
را از ار رنگ جلال او تفکر ظاهر می‌شد قصد آن کردنی تا مکر
بشارک وی‌ها در مخصوص توره‌یا درگذشترین‌یا ذات مبارک و عنصر
میمون الغزائی را زمینی دهندی با ادعی و منطقی سیاهیندزون ان
یتفکرند نور الله بین‌اسهم و یافی الله ان یتیم‌نوره کودرت
الغزانی را به دست مخانجل می‌نمود و خصمان را بر عرض
شریف و طوفان لطیف است ندایت چون آمیزد در ضریر
انجامت بود تیسیر نزدیکت باهم انٹفک کردنر و برگ سرنا ببدا
این جمع شدنی و برگای اطعه عمر داشندی که الغزانی را فرام
باید واسنگی دن بطرف ازفک خود برین جمله واسنگی از منرفع
میسره روز شینه سلیم صخره سنه احدي و خمسین و ستمانه بطرف
هانسی با حسم و اتباع نهضت نرمودن چوی راپات اطی لمحشرت
باز اماد مخه خار حسد الغزائی باطن بر ظلمت رجعان را زمینت
می‌داد تا برگای اطی عرض‌داشت کرد که صواب آن باشد که الغزان
معظم را بطرف ناگر فرامان ناشد تا برند و رواهت هانسی ببکی از
شاهرکزان غنی طال عمره هوالاه فرامی‌انهین لمحش آن راای الگ
طرف هانسی حرکت نرمودن و الغزان معظم را بطرف ناگر رنگ
شد و آن نهضت در ماه جمالی الگرعه، احدي و خمسین بود
چوی بطرف هانسی رسول بود عمام الدهی دربان و کبیر شده
و فرامان‌هی مرازق جلال در ضبط آوری و لحم آن حسد و خشید
شفل قضای مالی ازدامی دولت منهاج سراج در ماه وخج
سنه احدي و خمسین و ستمانه صرف شد و بناهی شمس الامین
سلطنی قریم‌نیا نزدیک بیست و دو لکه حامل شده بود در درخت مراجعت از کشور مرمر لشکر علی مردن در دیواران از آب سدی بنگست. این داعی از لفظ نصرت الی دین تابعی شنید که هرگز در هندوستان هیچ خصوصی پشتی می ندیده، آن هدفک لاجوردی چنان بر می حمله که گوئی گرگی است که در رنگ گوسفندان می انداز از پارچه ای غوطه باشت کرده تا اطراف دیگر درآمد و از را بزید و منفیزم گردانیدند. این حکایت عجیب آن اورده شد که خوشنگان را روش گرد که شهمی و جهادگی افغانیان معمول تا شد اندازه قوطکه این جدید خصوصی رامنهور و منفیزم گردانید و قلمی بهر را که حسن نامدار است از دست تصرف از پرور گرد و در آن سفر و لکش از شهمت و جهاد آن نمود که برو و روزگار یادگار ماند. روز فوشنی به بیست و سوم ماه برجع الیکه خسیم و ستمایه رایات اغلب حضرت باز امد مدت شش ماه بدار ادکل جعل مقام انتداب تا روز فر سنده درازه ماه شوال سنده خسیم و ستمایه رایات اغلب این جانب باعث جابه‌بیان بود نیست نزدیک و در دو نوته مکیه‌ای مقشع بداره و مکل قلنیخار مقشع بپیانه هر در مکه را ابتدا بود از حضرت اطیاب و ایشان هردو مکل با کل ملوک درین لشکری بدر گر، سراغ جلال حامره‌بیوینچون رایات همايون باطرین اب بیش رستاد علی الیدین ربهان در سربا ملوکی بساخت و همگان

(مان) نزدیک همست دراکه (۵۵) بزول - بزوری - شف مسیعه ۲۱۴۸
(۳۹۸) رامینه‌‌ش به‌سوی عربی خامی خویشان جلال‌الدین خوش‌انگیز علیه‌الرحمه خویشان مالک هندوستان بود. چون مدت آیام آن یک‌تاره عصر اندرنیزی ازدیرفت و خلافت‌النیکه دربار ایبی مخلص دعای گردانید و برلازه علیه دخالت‌الله عیسی‌النیکه روز یک‌شنبه دهم جمادی‌الولیا سنه تسع و دویم و ستمانی در قلم قیامی میالک حواله‌ی این دیوان علیه تجارت سلطان سلطنتی ناصر الدینا دادیم را در تخت مسلط‌ت و انگیزه‌می‌کنون و خاتمان اعظم را. در بارگاه‌سی مسلمت و سنگ‌دندانی و بانی‌داده دارد. روز‌های شنبه‌ی به‌سیم را نجف ماد شعبان مهنت تسع وارمین رایات علیه بی‌طرف ولایات مالا و کافر نهی‌نشست نیرو معنوی‌انگیزه‌بی‌پا هم حکمی چون بدین نواحی رمید جهان‌آوری کرده راه را گشته‌ی بس‌گردید و با خیال و حمایت و اتباع بسیاری‌ارو و استیفاده‌دشام داشت از اسمه و مال مفید‌گردانیده و ایپور و ولیت آرا مستحکم کرد و ایبی راه‌آوری‌از‌ارا که جهان‌نام بود مردی پس جلد و کاروان بود و در عهد سلطان سعید شمس‌الذین طبر فرآ در مال سنه‌اندیزه و تامین‌های و ستمانی‌که به‌کار های اسلام از دیبانی و سلطان کوت و سنجش و مصیب و می‌می‌مان و کلی بی‌نام‌زن نسبت کافر و قوم‌شناس می‌شد و آن لشکری کافر و شهابت و جلادت و کاردنی و لشکر کشی از ادیان‌ان جنس که ملک‌آن عصر بیدنده ممتنع بود مدت بنیان روز بدان لشکر از کالی‌وار بردند و غنائم بسیار با پیروت آمد، حکایت‌اتن‌چه‌چند
نخیرر نیاید دامی، محل خود را که منبجح مراجع است، بدریفته نرم می‌گردد و یک سر اسپ کمیت و یکتاده جامه زع زیباییه دیه انعام بقفر
سی هزار چیتئ و سی ایس تاریخی آن انعام هر سال بدهی مخلص
مما گوی میرمده حق تعالی، سبب مزید جهاد و مملکت از گردانه
اورا بر اهدای دینی مظفر و منصور داراد و حال دامی و دلگرم
فجعت اعلی مرحبا، دم مانه ذی الفعدة منه
(۳) میلی بارم میلی ازباق اعلی چهل زنجیر (۴) برد و مجد خویاریم، بار
بیمخت نرسیدن خرسان بندریک همشیری این داعی نرمان شد
ملک حکمین و تمامی دولت سلطنت نامه‌ی را از اقتراح عالم باتی
داراد با چندین اعمال، روز در شته بیست و رنی ماه ذی قیس‌ه
سند سبع از حضرت پیامبر کردن این اعمالات بطرف خراسان
عزمت ملکان انتداد در انتها راه چهار قصبه و شهرو قلعه که
متعلقان و خدم اغلب معنی مسول بود خدم آن درگاه چندان اگرام و
توضیح نمودنی، که چشم عقل در تعزیر آن بمانه حق تعالی از
همگان تجلب کنناد، روز چهار شبه عش، مادر ریبوه اول سنن
وابردنی بملان رصول بود و تالب آب جبل، زنه شد و چو آن برده
و پار بخاراس فرستاده، شد مدت درومه دربایی حصارنیان درمیان لشکر
ملک بهبیچی مقام انتداد که هوا بناپید گر بنچو موسوم بریک درآمد
و پاران رحمت پیامبر پیست و ششم ماه چمایی اولین از ملتان
مرجعت بود پیست و دوم ماه چمایی آخرین حضرت پاره‌سی

(۲۶) دهم (۳۶) چهل زنجیر بارم، برد و چند خواراب (۴)
منزلت‌الخان از منصب ملکی و امیر‌هایی بناه و علو منصب خانیه رئیس - رزه ملک شده سیون رجب منه سبع واردین و سه‌ماه به‌حضارت این نیابت ملک داوی و لشکر کشی و بخش‌داری با خطاب راهم‌الخانی در حق آن ذات به بدل و عنصر میمون صادق گشت و ازخ این لقب گوئی که نتیجه القاب تندوزل می‌دانم. به‌که از آرزوی دؤاز دولت‌نامه‌ای بند خدمتی بیشتر می‌افزارند. طراوت زیادی گرنت چون خطاب آن الخان شد برادرهش امیر‌آخربی امیر‌های گشت آن مطلق‌کریم رهیم‌صافی. میر میر شریعت‌منفی‌الخان رائیه ادیک طالب‌میر و ملک داخل مبهم شریعت‌منفی‌الخان در آن وقت نائب امیر هاچبی. و امیر‌الخباب علاء الادبین. ایز تبرخان زنگ‌نیز نائب رکیلدر شکده نرزند. و نور دیده. از است و بی‌نیست اورا که زیادت باد و تفویض این منصب روز جمعه شمسی رجب سنه دوی در این مراسم و مال سمه‌بود. و نائب امیر‌های آخر اختر را از اخیتار‌الدین ایتگن‌اى می‌گردد. امیر آخر شد. بعض روز دوشنبه نم‌بی‌شنه‌اند سنه معیب بر عریضت جهاد از حضرت نیفت فرمود، و گذارا هون لشکری‌گاه شد بی‌قرار و جبهه اطراف مواسات مشنغل گفتند. تا این دامی را خبر رسد از خراسان از هم‌سیری و تلبانی اور دردر کارکرد استخمد اخیتار معظم لشکری‌گاه رنده شد. و این مفعول باز نموه آدم چندان تربیت و عاطفه فرموده که در حیز

۳ ن ( رعانا)
آمد. و در پایی حضرت رسول روز یکم به می‌آید. مایه زیر شناخته گواهی و اغلب معمول
بطرف دیگر از حصار به‌جای مشغول بود و بندگان او در مبارزات و
غزه بودند. و مرد بی‌مبار از کفار بدرخ فرشدند و غافلیت زانوگر کرد
و لشکر اسلام را از خنالما بر کمیت گردانید و حضرت اعلی، باز آمد.
رز در شب بسیار می‌خورید و صفره‌منه می‌بیانند و صمایی با تدریج و
بهمت و خونین، مال را بر اعلی اماگ‌الله را با تأمل هانواده‌ای
الخان میلی ابتدای که همین دارکشانی که همین دارکشانی که دارکشانی که
استبداد، نمود تا حفیظ پادشاهی را بزنیم، که اطابتی و ملکی
سید از ذات مبارک و عنصر الخانی شکرکاری با حرم‌تیرو با لیتو
زایی و در لشکر کشی دارکشانی در خم شکنی مظفر تر نموده
است تا بخشیف اتصال حضرت حضرت اعلی مسلط اعظم ناصرالدین
والدین خلیفه الله ملکه و سلطانه مشرف باشد. با استغفار آن پیوند
در کوشش رونق ممالک و کوشش خضمان اطراف بی‌پایان الخان
معظم بر سر بیللی تعظیم اوازیر و امتیاز تر مسیحی بردار. انتقای نمود و
حفظ آن بیان. و ما (می‌بیند) لحیامه بر خوانه را و آن افتخار روز هنگامه
بی‌بست ربيع‌البیان سه‌ی دفع، زاری هم و صمایی با تحریک و
و این مسیره‌جی که می‌خواهی آن‌اواز شاهزادگان بی‌پایان
و هم‌ال مصدر، و امر گرداگرد آن، حق متعلق آن بادشاهازادگان.
را در حدود سلطان اعظم و دولت‌الخانان، معظم بودن و
سلطنت شمسی و آرت امار جمال، بادشاهان داراد به‌حکم القاء اجمعین.
پایین چنین اتفاقی که نتیجه مادعت اتصالات فلکی بو قدردانه
چندان دار مدار گریده معانی جدید و اثبات که از وقت صبح
تا نیاز شام بماند چون شب در آمد آیت تبارز خوابانه و از ان در راه
جایی خصیص نقل کرد چون روز شد لشکر اسلام فرمان علی مکینی و مکینی
در راه چند و از راه تعابی نمودند آن لیکن باوقاری شامی برحنه پرده
بیوضعی نقل گرده که چراغ بیل بمبار و حبابان و نردننها بدان
مفسد اصول درون نتون رنگ الغشان معمول حشم اسلام را یاد برهان
تعریف نرمود با استعاره اواخر و زن اشات او امروزه بیرون واقع و رابگشت
و جمله اتحاد و متماکان و نزندان ارا یا سیاه معه و آسا و بردا
بعیار بندم آزادند و چندان غنائم بیدست حجم اسلام اندازه که
وهم معمای از تقریب آن عاجز یاد ملی شوله مهمرد و اربین
و متماکان با یک یاد نسبت به نیست درگاه امالی بیویست و رایات ایال
بعده از از ات انسان حفرت را مراجعت نمود و جمله آن شتر
وزوئیت را یا جدایی کتابی در نظام اندازه است و نام آن کتاب نامزی
نامه نهاده شده - بیست و چهارم صفحه سه و اربیعین و متماکان

بعضی رمیل بود - پس در شعبان مهمرد و اربیعین رایات ایال
بطرف بالا نهادت نرمود تا بشرح کنار آب یاد و از انجا
بطرف حفرت مراجعت انتقاد از اتفاق با دیگر ملک در مواجت
خدمت آر اب یک درکر هوا بسیار بطرف رنگ بیل و نیب کوهیه میوه
و بلاد بهدر دیو که بژگری را یاد بهندوست بنوازند شد و
تمام ولایات و اطراف آن مالک نهاده کرد و غنائم بسیار بندست

( ۲۰ ) شف مفهوم ۲۱۰
و ملک که در مرناه‌های اوروباند، روز بنگشنه بیست و هفتم ماه ذنی قعده رایبت اعیان به‌طرف دارالملک قال مراهمت کرد. روز بنگشنه به دوم صبح سنه خمسم و اردنی و سمانه اعماقت رضوان بود. چون سپاهان را و اصابت عزیمت الفخانان معمول هشترکستان و مفصل آن جرأت روشک کشی معاينة کرد بنده دربن در حال منه خمسم و اردنی و سمانه الفخانان اعظم بر راى اعظم عرضه داشت کرد که مراب آن باشد که دربن حال پنبه و هزار اطراف ممالک هندوستان رایب اعلی را نبضت باشد تا موسات و رانگنی که دربن چند مال تعزیف نیافت اند مالیش یابند و غنائم بدست حسم اسلام انتد و استمداد دهن مغل را امور حاصل آیده بنا برین رای صائب رایبت همايون به‌طرف هندوستان نبضت نمود و میان در آب گذن‌دو هنر رنگ و قلمه علمدنی بعد از غزوه و جهاد بعیار بست امض و الفخانان معنی بنا دیگر ملک اسلام و هشما نامزد بدنع دلاکی و ملکی شد و اورانگی بودند حوالی آب جوان میان کالنجر و کرده که رایب اطراف کالنجر ملاحی را دست دری نمی‌شد. بسیب کثرت اتباع و رونور اموال و زرانت راى و حسائنس جای و استحکام مضائقت شعاب و اتفاقان جنگلی بسیار و کوه‌های محکم و مواضعی که هری، رقابت لشکر اسلام بدان طرف نرسیده، بواد الفخانان معنی جوين بموضع و مقام و جوای سکونت اورمند ان راى

( ۹۱ ن ) تلمذ‌نده - تلنده
پیست و لیوان ماه محرم بنده اربع و اربعین و مانده، به ضرورت رسید و پذیرفته و درست نهاده‌اند از فرشت‌الخان اعظم، و سیاره‌ای نام، ناکه تبریز، نیکت و هم‌گنگ. همیشگی و اعراب همیشگی از پیش شهید به‌طور غیرنظامی، که زبان باندی که رایات اعلی بطریکم، پیامده‌ای برحکم آن را می‌چومه و سیاره‌ای از ضرورت رایات اعلی بپرسه رنگ. چون لابی آب مورد وصول به‌طور افعیان، معمول با ملک و خبر اسلام بر عیضت نهپ که جوهر از لشکر جدا شدی تا رانگ که جوهر را که در مال گنگ‌شته راهبر لشکر گفار مغل بود انتقام که برابر عیضت بخشید و کوه جوهر و اطراف آب جبل را بزرد و تا لاب آب سندی، لشکر امام بناست چنان‌چه همه زنان و اتباع کفاره‌ی که در آن حدود بودند آیت نرار بر خواندند و جمع‌اتی که از لشکر کفار مثل گذاره آب جبل آمادند و صف لشکر امام را که در خدمت انتقام، مهم بودند در نظر آورند هیبتی در دل ایشان از کثره متذکر که شک و حمایت درباری سوار و برگشتان و سلح رانید تجربه‌ها کردند، و روب تمام بنرن جمع‌اتی مumatلی شد، آن شبتمت و لشکر کشی و خم شکنی از تلاوت بر شخب‌های کوه و مصائب درحا و گرگان یباقاً حسین و قطع جنگلا چا که ان‌خان معمول کرد در حیث تقریر گذیده‌ی اینم ان‌خنا و جهاد تا زمینی ترکستان برمی‌چین چون دران زمینی زرافت و عمارت نبود علوفه یانی‌نیمی‌شنی‌بضور مراجعات بایست کرد. چون لخدمت درگذش درگذش پیوست مظفر، منصور و سلمان، جمله لشکران.
جبانی پرستید که سمب مطف لشکر اسلام بر سمت کوهای‌های چه باشند که راه درزی‌ی دارند و بطرف سرعتی و سرعت نزدیک است جمعی ادرا خیر کردن، که لشکر اسلام را از دنیای جرایب春风 خون بر دی و بر لشکر دی امیدا یابند که پیش مقام را ری نماند لشکر به فوج کردن را گریزان برخی و بسیار امیران مسلمانان و هنگر خاصیانند و سمب آن، چنان یا نماد و مبارزات و لشکر کشی و شهادت خاکی، عمومی انتخاب بود اگر جاده‌ت و نیز دلی و مبارزات ارنمودی هرگز یخ متنی برآوردی حق تعالی ادرا در عمد خون حرفه دارد بله و جویه که در تنها متنی برآورد انتخاب عرض داشت که صواب آن یکى که بطرف آب سوده رایت اعلی را حکمت باشد تا خصی را از وقت رعیت واردروی اسلام در مزاج و خاطر متکی گردد بر این رایی تا لب آب سوده رزته شد رایت اعلی را تا روز بیست و هفتم ماه شوال سنه نهایی یا اربعین دستانه از آب سوده بجانب حضرت مرجعت نرمودند درشتبه روزگاری ماهی فی یکه سنه نهایی واردینی بیجست وصول نمود و رسیدن چنگای مارج سلطان علاء الدین با ملک تنبر برخیره و از لشکر بیشتر آن بود که زانزیر حی بود و بی آن نبود که نمادی در مزاج از میکی شده بود جمله ملک با تفاف یکدیگر از حضرت بهمی تدفنت درگاه سلطان نامی الدینا وأولی بیان ترا به در و خفه شد ویمنی نوشتهند و حركة رؤایت همایون از بر عزمت جلسه باخت سلطنت اتمام نمودند، روز یکشنبه ٣٧
کر شناخت معمول خلیج الکه ساله راهیان ژا بر راه. کردن تا نفاصلت
هیچ ادامه می‌کرده و با خلق چنین می‌نمونیم. که مخلوس هشت کره
خواهد بود و بیشتر نوازیده‌کرده و زیادی به قطع می‌گرزندن. تا لکه
پلد آب پیاده رمید و بر آب عمودی کرد و درلب آب رادی لیهوژ برٔ
بزرگ عضویت خمین مصمم می‌پرده و شیر دلی می‌کرد و ضبط
و ملکب را در دنب کفان مفل تعیین می‌فرمود. تا روز چشمه‌
بیست و پنجم ماه شعبال سده ثلث و رؤیمین خبر لشگری اعلان
و مید
به یعنی لشگر کفار سیل از دهی حصار آخر بر خاست و بمبار آب‌ه
که خانات مصون جنوب جنوبی آب پیاده رمید قادمان نامزد فرام
و بر دیمار لاد وتا مکتوبات از جرحست اعلای نزدیکه اهل قلمه
لچ دار قلم آرودن و آزمید رزایت اعلی و گذرتس. حضور و بنیان
و اندوهی مواد لشکر و دلیری مزدا مراد جهان‌که در خدمت زیت
اعلی اند اعلام دادند و به‌باین آبی‌رود کردن و خویجی از غنی
بر مهج طالبی و مقدمه پیشی روان کردن و خویجی از خشم
بر مهج طالبی و مقدمه پیشی روان کردن و خویجی از خشم
بر مهج طالبی و مقدمه پیشی روان کردن و خویجی از خشم
بر مهج طالبی و مقدمه پیشی روان کردن و خویجی از خشم
بر مهج طالبی و مقدمه پیشی روان کردن و خویجی از خشم
بر مهج طالبی و مقدمه پیشی روان کردن و خویجی از خشم
بر مهج طالبی و مقدمه پیشی روان کردن و خویجی از خشم
بر مهج طالبی و مقدمه پیشی روان کردن و خویجی از خشم
بر مهج طالبی و مقدمه پیشی روان کردن و خویجی از خشم
بر مهج طالبی و مقدمه پیشی روان کردن و خویجی از خشم
بر مهج طالبی و مقدمه پیشی روان کردن و خویجی از خشم
بر مهج طالبی و مقدمه پیشی روان کردن و خویجی از خشم
بر مهج طالبی و مقدمه پیشی روان کردن و خویجی از خشم
بر مهج طالبی و مقدمه پیشی روان کردن و خویجی از خشم
بر مهج طالبی و مقدمه پیشی روان کردن و خویجی از خشم
بر مهج طالبی و مقدمه پیشی روان کردن و خویجی از خشم
بر مهج طالبی و مقدمه پیشی روان کردن و خویجی از خشم
بر موجب عیال مکتوبتی لمعین را روشگر و صور تخمده
در حوائی و دیل بیدت‌هند بر لب آب پیاده لیهوژ نزدیک شد خون و
هرس درد ملایم ظاهر گشت و کریکی آب‌یدگر میده‌گر آب‌ه
نعل فیلی دیکن روابدی‌کرده اند که مکتوبتی را چون از آیلی حید اعل
و روابدی اعلای هم‌ماحی که برطرف آب پیاده رستی بخندیدنی
دایمی. کواد و از لنگا همجنان بر کنار آب بیهم آید آین مسلمان از
در زمان این داعی روزیان و اتباع باتی باشد همک تعلیمی حضرت
علی سلطان سلطان جهان ناصر الدنیا و الدنیا را بفر و شکو
معلوم به‌علی و حلال انقیاد و خدمت این خاتماً معظم تا نیابته
حد امکان در این ممالک آرامش و صریح دادار به‌محمود و آن‌های آمیز
بی‌یاد تاریخ این می‌خواهی را در شهر منه‌اربعین و ستمانه اتفاق مفر
لکه‌لویتی‌اند و دره‌بی‌ورود دم‌اند با اتباع و اتباع. نهال خشیب
رازی‌دانه‌که در شهر منه‌انجیش و اربعی‌خانان معظم‌الاخر
اعظم‌زا رهبرت اعلی عالی امیر حاکم شد چون رایب اعلی‌حفظ
بالمصر و الظرف ازده‌پر ضرکرد امیر میان در آب چون و گنگ
مفسدان جلالی و دیبلی و آن مواسات را مالش تمام داد و گحزوها
بستن کرد و راه‌ها و حوائی ولایت از نسبت متمدنان خالی‌شد
و این کل به‌جای از طرف لکه‌لویتی با اتباع خود بحکم نرمان اعلی
عالی دی موانع طنفانه‌تان در شهر منه‌نه که و اربعی‌ن
بی‌صوره جمال‌امیدی شد درسین سال منفکتی لمعین که از لشکر که‌ن
منل و ملک ترکستان بود از‌حفره طالقان و تن‌هند بدلانه‌ی
لشکر امیر و حسین آنه را که در قلعه نامدار بدل‌سنده‌ی ایست و ارض
منصوره در بنده این داد در آن حصار خواهه مرنا به‌زمت‌ه خدم
تاج ال‌دین ابوالکرباد خان اسنقرنام امیر داد بود و مخلص ال‌دین
کورونا چون بعثرت رضی ملل افغان بر را اعلی عالی
عرضاش و لشکر بر عزم‌هی دنی ایشان می‌بای کرد و هرکس از
امرا وملک در آن عزم‌هی استنکاری می‌آورد ملل افغان آن
عزم‌هی را تصمیم‌می‌داد چون رایب اعلی بران هم مثبت
آمدن و جمله امرا ر ملوك با هم متفق شدند سلطان خلقت الله ملکه
که مقعطف ریبری بود جالدت نظران نمود و آثار شامتهای در تحمیل
خریص مالک چندان ظاهر گردید که هریچ یک از امراء و ملک
ترک و تازیک بصد یک اور نرمیتند و همگان بر قت و مبارزت و
تازندگی او اتفاق کردند که از هم زیادت ایست چون شهوت تغییر
اتعاق هماهنگ حواله خدم این شه عالیت در ضبط او آمد روبی
بعماارت نهاد و خلافت از آگاه عدل و انوار بذال او مرنا احوال شدند
و کار دولت سلطان بچائی رسید که دیگر ملکه را از طراوت تغلبال
او رفکرد آمدن روشنه و خاک خرایهشد در باطن هریک زمخت
دانا گزنت اما چون خدا بیشته خواسته بود که او زهم بزرگنرد باد
هرچنین آتش حمد ایشان زبادت می شد راهگاه عید دولت از در
همبرایش مزید می نذرینه و در بهنگ این فریاد از نور الله نیافته و
یابی خداوند که این نبند نباید تعلیلی اورا در منصب دولت خلقت
دارا و دادو دور مانی در مرز را که مؤلف این طبقات است
حق عناصر انعام رنگ و اكرام شامل این خاتم معموم کناد که اگر
هزار روزتان مقررت در ارمان پسرندیه و اخلاق قزیده او در تصرف
آبد هنوز از دربیای گران م phút قطعه و از راوح گلستان نابود
شده بپیمان و چندان نرمندی باشد و اگر سد هزار
چندین بتقریب رمانه ای حکومت تنینه پادشاهان بی این شهرت
کرامل که در پیش نخست بعلی خداگان ره چندن خلا الله ملکه
در باب این دامی از تغییر مناسب و تعلیقی اشنال و وری اعلامات
و شمل کرامات نرموده است و میفرماید هنوز حقوق آن ایادی
آمیزه‌نگاری از لحن و سخن‌نگاری و دوستی و رضایت باندانا 
طاقت ترمیم‌کننده امکان‌های مزیت و غم‌بایت آن بود که جوان رجحی 
پدرانش پادشاها را بروز دارده که در حق بندی بپذیرد آن حرفک 
خاطری نرم‌هوا شود که همه رنگ بندی فاصله گردیده 
این همکاری؛ این حال اینقدر رنگ بود که در یک ارور لحظه‌ای 
دربار از اوکراین بر روی مبارک خلق‌های عظیم رضیمند خال بزینان 
تفاوت به ضریب دولت و سلطنتی رسد و جز جال شگفت‌گیر و مظلومان 
با خبر بالادستید تعلیل و احساس و رفیقی اعمال و الحوالا و هنگام 
هم‌یاری فکری تاریخی که به‌عنوان پادشاهی و نمایندگی 
خانه در بود تا دولت‌های یاری و نامه‌ای هم مطلق 
ثبت می‌کند علیه شکر عالی عیسی و دانشمند 
برای اول منصب از امیر شکری مانند جهان مدخت در آن‌ترته بود 
و خدمات کرد ناگاه انتخاب دولت. وراثت بهزاد وسیعی و خوشرنگ 
سلطنت معادل دینی به‌هیچ‌صورت تعلیق کرد انتقال خلق بر آمد چون 
در آتبرته خدمات کرد بود و آثار پست‌سیره نمود امیر آخر شد و 
مرکز مالک و سلطنت در لگام و تصرف ار آمد و جوی مالک 
بکار می‌انجامی امیر هاجم شد و در زیر برآورد و در این 
بده‌های بر‌کنار امیر هاجم شد و اندازه واریدا آزان پایه با لباس تر و الکت ویرا 
بدر مغز است چون بدن طرف زند و موامات کو را 
بقای شیعه مالک بسیار داد و آن توایی را ضرب کرد و جوی 
سلطنت مفعولی رضی پا بانگ‌نامه و ملک باتتفاقی یکدیگر بدر شری
با دره نشانه‌ها را بر بسته و زیاد از صد چشمه بزرد و بپر برد منفی تداخل فضایی از کلت زخم جهت سجوع گردانیده و اورا همچنان بسته بکنید و ایفا نریزان را بخوانند و فانیش شه جامعه خدم و ایها چون ازار حال معلوم شد پسر باشگاه را ازار بیشاندند و ایراد و را طلب کردن نیازبندبخندم بانیها عرض و ایستاده نورمود تا پیامرأ حاضر گرداند و درهم هنریکه از دی طلب کردن خانش یابندد که ایجاد دو تعلیق و تفکیک و کلم گرداندش شاگرد بلاندویی الله هنیچ دقتیه میهم نگذاشت.یکمی، که معلوم شدی تا سیبی این زخم و همه ایهام و موجب ضرر محروم می‌شدی در طلب استاد بچه بیسیم تعودن بعد از مدت مدیم و عده‌ده اورا باز پانچند و نخردد با داشت آورندند در باش و ابزار و اکرام وانر نواد و از مذهب آن ضرب بیسیم و هدایت دراندیش روز ادل و ایستادیه روز دوم و همین گذاشت.روز سوم و موجب غیبت باز هرندی استیه گفت درست بانیها سخت باز می‌ایستی را مقرر باشند که مکل داربی را ادرک احوال اصحاب رضای احوال اورا غصب باید که معلوم باشد تا هره فرمانی باندیزی و لقن آن باشد و در هری نیوز از رضا و حکم از جد استاد جنرال دیگر بانیه متیاک ماهنی و ابرای حال مظالمی و اسیری و جامعتی که بیش سراخ درند و قویی که ایستاده یابندد و رازه‌هی که مستوجب اثاثیه حقد و محصول مظالمی سیاست شده یابندد معلوم گردد که در جلال رانند خشم باشگاه‌هار بمن و دل ایشان چی ما رای مشقت رمد، بچه روز منی صاحب آن شرایط ابیدی معلوم کرده باشند
نفل و علم و اصفات عقل و هنر برهمه ناچیز و راجع به برگزید و ایزابه تعليم آن قرآن مین خود نصب کرد و فرمود که می‌باید تا این فرنزند مین بتفهم و تعليم و تقلید و تمکین توهبه حقائق ملت و دانش دوست و رمز عقل و کنز نقل و شرائط ملکداری و طرائق اختياري و امور رهبری پرهز و سند عدل کشتنی را ضبط کند و برخواری و مطاوعی آن جمله رفوت یاد آن کمال ربه تجلی و برهم کھدنم نهاد و بکار مشفوع گفت چون مدت تعليم بسر آمد و زرع تعليم پرآمد و آن فرنزند که نمره شهیر؟ ملك لر بده انواع زریبان یادح باش آرا از حال کمال فرنزندش اعظام دادند فرمود که آن استاد را نرده ببنداد ببازدک سلطنت حضرت یاد جهت و شاهزاده را حاضر بایدگردنیادنی انا در نوع در هنر هنر تعليم گرفته ایم در ملك عرض کش چنانچه همه خواص و ع물을 را کمال عقل و جمال علم و احوال گیبت و اعمال نرماندن پسرنی ظاهر و رشید گردید چون این فرمون مادر و نه آن استاد را روز از پادشاه ميلت خواست چون بجسبت مقرر گشت اول روز استاد سوار یو و شاهزاده، را بر عزمت طرف شهر بقور بر چون از آبادانی ببیرون رنت شاهزاد را پیدا بهدی و در پیش اسم خوی چنین فرمگ بپهیه ایپ بردندنی چنانچه تی نازک شاهزاده، ببایت از زنی پیدا بهده دربی آرزوه گشت پس بهسرش پاز آورد روز درم بمکتب در آمد و شاهزاده را فرمون داده که بر خیز و برپایی، ببایش و همچنان تمام روش ایستاده دبادش چنانچه رنگ، بسپارانن نازنین شاهزاده رمید چون روز سوم شد بمکتب در آمد و آن‌نوع را خالی فرمود و دهست و پایی بسر
نخست ملطینته بفر، همانی سلطان معید شمس‌الدین و الکین طلب مریده‌ای آسیسته بود ادعا با چند ترک دیگر بخشم سلطان از آن نیز مبارک ملطینته معید بر روی انتقاد در پناه نر و شیامت از جمله آن ترکی در بعید آمدن، و به بندگی پیش تخت مخصوص کشیدند و ظاهر نور سعادت و هر دو لوط بر پیش‌گانی از طاهر بود از اخلاق مادری ترسود و گویی که شهباز نوبت بر دست او نهاد درین‌معنی چنان بود که از ثقل ملکت را در عهد نرسیدن او از تعمیم و طلمع باز دارد، و همین‌شناخت‌تان را نرسیدت شمسی از مطلع است، باز دادن بود از آن مرتبه خدمت می‌کرد و از پیامد آمانت‌بی‌دار خود کشیشان ملکه حاکم باز یافته و بدان طلمت شامی‌شا به کرده قوی ظاهر شد که بی‌ملل ندولت سلطنت بسلطان رکن الادین و سید در میان ترکی زاغبستر بطرف هندرستی عوزیمت کرد چنان ترکان را باز آوردند از هم در نوچ ایشان زاغبستر باز آمد و وزیری چند محسوس بود و ناصادری برایی مبارک از رنگ و همکاری نبانی‌معنی آن تواعد بود رالله اعلم تا اندلاز رنگ ملت زدگان بپنادن چون بدولت نرمانده‌ی برسد بدان جمع‌آوری مرتومت نرمایند و شکر نعمت نرمانده‌ی بکار و... حکایت

آورده‌ی اند که باد شاهی بود در ادی سلطنت و شرف دولت او را همه‌ی بود در نبایت جمال و کبیست و رشد و نزاخت آن باشکه نرمان داده‌ها ترکیکا به دانانی و زیرکی و عالمی و کاملی لوده‌نتیت تعلیم آن پسر جمع کردن و یکی را از ان کمال که در همه انواع
(۱۸۱) و مکناین، ملک تمامی سلطانین ناصر الامامی و بلندین
را وارد کنار قلبه ملک و سلطانی کردناد. اینجی صحت
و آله اجمین.

یلخمسی و العشیرین الخاقان المعظم بهاء
الحق والدین الخاقان بلبس السلطانی

خانان معظم الخاقان اعظم از تخته خاقان الجربی با نام برهی بدر
شیر خان و پدر سلطان از یکه مادر و پدر بردی و پدر ایشانی هز تو
از نسل خاقان الجربی بود به گذر ده هزار خانه را خان یوردند و نسبتا
عمران در ایران ترکستان میان قبائل ترک معرفنی تحت دریفت
بتو امام او دور این قبائل بر قرار احتمال پژری دارند این معنی از
کریخان سفر سماع انتقاله، احتیمی که اما حق عالی چون
مولایانه بود که توت امام و مکناین تان مضعیه و پناهی نبود
و علیه آخرالزمان ظل همایی بارزایی داری و هدفستن را در دائر
ضایی و حمزة عصمت هرود نتیجه دارند. الخاقان را در براثری از
ترکستان جدا کرد و از تخته و تبیار و میزان قبائل و از توابط
امتیالی مغل بدن دیار چک اگنده تا اورا ببگذارند و از بنداد
بگیرن با خواجت جمال الامامی به دریه طاره که بقتونی و دیانت
و حسی و امان امروز بود اورا نخور و چون فردادر در حجر
غفلت می بود آبی جور آثار رشد و شهامت در نامی مشرق اورد ام
رجمع بود وِبگیرن لطف و احترام اورا مخصوص مدیریت و در شهر
شهروند نش مکناین و مکناین اورا فتح نمایی اوراد و در لن وقت

٣٧
السلطین ناصر الدین و الدیین خلیفه یلدریم، ملک دوم ایرانیان بود. او از امیر حسابی حاکم حکمرانی کرد. همه سیاست‌های و عناصری که در حیض تحریم ثبت شده هم در محکمین، مبنا منفی، مواجهات و عدم قدرت دیوان حاکم را شریف کردند. دادگاه بیانیه برای جنایات ایرانیان و عظیم تبعیضات باز آمد. امیر حسابی، پسر شاه شد. به پیوستن به کیهان ملک، شاهزاده فرخزاده، حاکم حکمرانی، دوست و خصوصیات و ستمان و ریشه و شکست در جنگ‌ها، و در حالی‌که رعایت الکترن دست سلمان و خمسیسی، مسیح و خانواده، میرزا حسابی، شاهزاده فرخزاده، به همراه گریز و رایگان و ریاست را مالک داد و منفقات و کمک‌هایی تا درشهر منه‌سید و بی‌خانمان و میهمانی منفی و جنایتی علی و میهمانی شد و از غایت حیفا و کریت دردهای مبارز در منطقه با بیرگر ایمان متققی، جز از عزت و قربت جلال‌المرستاد رز یک‌شکوه بی‌پنجه ماه رجب سنته مبع و خدمتین.
امیر حکیم در هشب از گردیدن پیغمان در میان گل و دمن در عقب
کس را جلال نبود که اورا از میان گل بر دارد گردشونا بردنده
و از همانجا بپامد الغفلان معظم پسر بر هم و پرگزنت وکردن.
در عقب مغل بر میده ملك امیر حکیم بدمت مغل اندازه و از
تقدیر آسمانی اورا از زفلگن تخرید و بشکرها اسلام آورد اختیار
المک رضید الدین ایوان بدر حبشک که از حضرت بر سراله مصر بناه
رگفت بدن ملك امیر حکیم را ازل بارگان تخرید و آباد رشد در
نامه ای از لالع بود از از ملل نسبه دهلی آورد سلطان سعد از اختیار
المک تخرید انوار عقل و کبایم در نامه ای از مع مبدا ایوان لمات
از زهرا انسان و صدی در قلم می آید مللی از ترارو عائتعر و با
حب ترو با ونا ترازد که بیستنده در نظر نبارده است حق تعالی
اورا بانوان مردی و مردان که میزین گردانیده بود ولغاق مهیده وطرافق
رشیده آرامش کرده در عقل و کبایم دست از همه روزای ملل
د خلف برد و مرشدات و حمایت پایی رجولیت از جمله پلهانان
ایران و توران بالا تر نهاده حق تعالی اورا در مصد جدال بالازد
فقر و رحمت و زعون مخصوص گردانان و خاتان معظم راک بادشاه
ابن‌زمان و شجاعت ایوان اوان است در ملل داری فریب یاری و تلحداری
مخلد و باتی داده ایام بسحرخ تاریخ ملل امیر حکیم را
چون ملتان تخرید مدتی خدمت مبكر درگاه خاص را تا در علم
ملتان رفیق نائب سراجمانار شد بعد از مدتی در عهد معیز
هر جامدار شد پس در عهد سلطان علاء الدین امیر آخر شد همچنان
فران ملت می برد تا خشت سلطنت بفر هماون سلطان
و ملك ارسلنشان هم با حضورت آمد از نامدار ارسلنشان به و تبرهنه حواله شير خان شد با جمله وایت و اقتصادی که در ملاقم داشته بود چندگاه به دان مرجد می بود میان اور میان ملک پنین برتر زرا تقدم ضعیف می گردید از حضرت اولی در حیاط دفع ضعیف مرده تبرهنه حواله نصرت خان سفارت مقوی شد و رایت کل و بهادر با باراد و کلیدر و مهرو مهابان و نیقلة کالیپور که از حصول نامدار اسلام حواله هم شد و تا این خايت اینگا ایست که تاریخ این اوراق در قلم آمد و ذالک فی رجب سنه شمار و خمسین و هفتمینه ملک تعلیم سلطان معظم را پایند و داراد.

الرابع والعشرون اللمک کشایخان سیف

الدین ایبک السلطان ملک الحجاب

کشایخان ایبک طراز برادر ایبی و امی خانان معظم اثلان

امعم بود هردو در از یک صندف بودند و در خوشرد و ماهازیک شرف و در لعل از یک کان و در ملک از یک دیوان و در زیر یک چنین تخت‌بنا و در تهبه از یک اچم شیرباری اصل ایشان از خاندان البری بوده و چون کافر منزل بلاد ترکستان و قبائل قبیقان امتیز

آورد بضرورت ایشانبا وا ثباع و اشاعه خویز از وضع معبد نقل بایست کرد ملک کشایخان ایبک برادر دکتر بود و خانان معظم

انشان برادر مهتر ملک امیر حاجب در آن عهد در منصره بود

چون از بعض منزل کچیر کردند در اثنا راه زمان خلاب بود ملک
(۳۷۷)

اگرخان اعظم گفت‌هایی می‌کرد که: از دریافت اطلاعاتی برای خان بنده سلطان صادق،
پس از بررسی و در بخش تخت خدمات بسیار کرد. و اگر رفته در
نامه‌ای به هزار بود در هر مرتبه سلطانی آن دریم را خدمت بسیار
کرد و چون بزگش هد سلطان علاء الدین بوتیک که لگن آزادی
بریم هر یک بهسیست دفع، لگن مانند که به‌پای قلمه آن‌های
بردن قلمه تبهرنده و تبریک انتخاب و نرمو بی‌تمامت مضمون
صرفه‌ی تبهرنده حواله‌ی اردن بعد از این چون ترکیستان ملثمان را از درست
ملک باین بیرون کردن از صحرای تبهرنده لگن بر طرف ملتان برد و
ملتان را از دست ترکیستان مستخلص کرد. ملت اخیارمی‌دان
کریز را آئی بنشاند چنین کریت میان او و میان ملت باین
پیمان چگونه غرامت شد چنانکه تبهرنده آید حصار
اگر دست ملت باین بیرون کردن و تمام مالکی ملت‌های در
نقطه را آئی ملت اعظم اخیزه لگنها بطرف ناگور برند و
ملک شیخان ایشان را مکرون زنده در احراز آب ملک
نارنجه نانو خان پیام و آئی باعث بهاگش و چون احرازی
لگن رهید با ملت جال الین مسعود شاه بن سلطان بودست و
بیان میان ایشان مکرون رفت و ملت جال الین بدنا مرادی
بازگشت و اتباع ای واژه کار با خان انتخاب. و بعد ازان ملت
شیخان عزمی ملت‌های تبهرنده کردن چون ارسلانخان از قلمه بیرون آمد
شیخان بطور مراجعه و کرد و از حضرت مردون رستن از
اکبر و ایه و دنیایی در میان چون شیخان اخیزه درگاه بیرون
(۳۷۷)

با نخالت و جوش محبت درفا که، علیه شمعی، رستم و سلطان او را
بخورده قربت و مکت بانیت و آثار جلالت و و صرامت که در
نامه‌ای او به سلطان معمر طابث ثر و اورا به‌همه، بزگ باطری
مالک، می‌فسته و خدمات، می‌فروست تا در عهده سلطان رفته
هم اهنگ شد و در عهده سلطان معزالدین به‌رامه، امیر داد کرد
گشت و، جون تخت بسلطان علاء الدین رضی، در شهر، مله، از رییس
و اسمان، امیر داد حضرت السر اهلی، شد انتقال امروز داد، و سنده
پدر ریکرد، از کنگه، جون تخت بسلطان ملائى، ناصر الدین
و الدین، رییس انتقال پلول، و کامه با مسند داد، پدر مرغون شد بدع
مدتی، ولی‌چنان شافت و در آن حذف، متن‌دان، را مالش داد، بعد از
کنگه، کرک، با امیر دادی انتقال امروز و شد و بعد از دو مرکرت
دوم برین جان، شد، غایب، پرین اورا بوژ، داژله اعلما بالصواب

الثالث و العشرون، الملک نصرت

الدینا والدین، شیر خان سرتر
ملک شیر خان، ملک، باخت مردانه و فرزانه، است و به‌همه
او‌چان، ملکانه و لالفا، مبترا موصوف ومعرفی بوژ، پسرنی، ار غزنوی
عظم بوژ، و پدران ایشان، در ترکستان، بزرگ، بوژ، انده و در قبائل
البری، امیر خانی داشتند، و با خیل، و اتباع، بسیار، معروف و مشهور
بوژ، انده، چهل‌نی، تقریر، هریک از و، در ذکر، ملک، ملواک، العالم

(۳(۸) کنیزک
ارمن دینداری درست در فعل و اقوال صادق بر جاده امانت و عدل راهی و موافقت مدت هزه مال باشد تا مسئد مظالم و عدل کستری بیکاتو از تزیینی یافته است در جمع ارقات طریق عدل و انصاف مسلوب داشته امتحان و منقاد احکام شریعت بوده بدلیله حکم شرع است حرفی نیفرده کتب این طبقات منفی سراج عرصه الله در کرت قرب هشت سال بهکم نرمان عاطفه سلطان سلطانین ناصر الدینی و الکبیر خالد الله ملکه و سلطانه هم بالشته ایتن ملک مادل اسمازغیرافضلت اعلی دهی اعلا الله همه حرات و مکات و اشارات و موافقات دین و سنت مشاهده انتقاد امتد و بشکوه بر سبایت و فر مدلت از زمره متمردان اطراف حضرت و طبقه مسلمان و مراک جمله دست تبعید در آستین ترک و سکوی کشیده اند و در کنچ خون سیر و هر سرمایه ادی وت پرته که دولت مسلمین بندگان درگاه جهان پناه شمسی مصداق گشته امتد به معاینات و ارعاب جمله جهت و اقتضاع ویلمت که بتصرف از مفسد بوده امتد بهبوب عمل و کیستا از آن طرف عمارت پذیرشیه امتد و عامة رعایا آموده بوده اند و از تعیید و ظلم ایمن و ساکن گشته و در نشیب که امیر داد مالک دهلی شده امتد مبتدیه که دیگر امیر دادان که بیش از می مانده نعمتی امتد و الحاق اهرم و جاناز نصریه و در اولت لحوال که از نبائل تیپاق و ربطی اصلی خود انتقاد امیر طنا گشت بیشی شد خوایج منعم شمس الدین رضی امتد که کربلا ملک ینامدار ولاد عجم و عراق و خوارزم و غزاتیو بوده امتد و ابا بیدین اهد او دادان پرگ
(۱۲۷۳)

امپراتوری دیگری یافته و در عهد دولت سلطان سلطانی ناصرالدین و ایشان ورازیت بهبود اتحاد ارتش مدنی در آن دیوان بود و فتح‌الدین را مالشها داد و رقیب‌که مکمل انقلابی و بانی کسب خان از ولایت منده بدر شهر دهلی آمد ملک منقرصونی با حسب بسیار از لیاقت بشررسي داهل شهر و آغیر حضرت را از زول اب و از حکم استفاده‌بری بود - بعد ازن در شهر سنه تبیع و خصوصی و سنیبل از غایت اعتمادی که حضرت اهل سلطان اسلام را خلقت آل دلها و واصلانه بروی بود و نهایت ترکیبی که المان ان اعظم را هدایت از بوده‌بیرون تکه‌ته‌سکه و ترکان را و چگونه و جمله مزدها از کیهان آب بیان همه اورا به دنبال و لقب از حضرت خان شد و در آن اداره آقای بجی‌명ديلی نمود و حضور می‌بیمار بسیار که در تاریخ این کتاب از حکم سلطان این هم‌دنار مهردادم به‌گفت و عده‌تهم و لکش بسیار - ملک تعلیم سلطان سلطانی را از تخت باشکوهی پایبند داراد به‌محمد و آل اجماعی.

الثانی و العشرون از کلی دادیک
سیف الایین شمی عجمی

مالک سیف الایین از کلی دادیک شمی عجمی از اصل تحقیق است ملک عادل با سیاست روابضت و فرستاد و به‌همه انواع مبارزات و حرامات موصوف و معروف و در شمار مسلمانی چست ود.

(۱۲۷۳) میلاد (۵۵) خسیر. خسیر (۶۱) ایبک
که در شهر اصفهان درگاهی به علی پیوستند و ملك به سلمه الله بارگشت و از طرف راه موالک مندک هاواری کمتر از دوره‌ت و سیصد بار با به رمزی به پس از از اعترافات مفرخرمان کرد و بطرف عراق زندان نزدیک هلاکو مغل که شاهزاده ترکستان است و از آنجا پناگشت و بمقام خود باز آمد و تا تاریخ این ذکر که شهر سنده و خمسین و ستمانه بود رمل خود با شیعی ممالک سنده که از جبهه لشکر مغل بود تحمیرت فرستاده است انتقاص الله تعالی عظیم لبخندر و صالح و سلامت باشد - ملك تعالی سلطان امام نامزَر الدنیا والدنَین را بر تخت سلطنت سالبیه فرمان باتی داراد 

العادي والعشرون الملك نصرت 

خان بهدالدين منقر صوفي رومي 

ملک نصرت خان سلقوصوفي رومي اصل است وملکه پناه مبوده خصال وگزیده اوصای وشجاع و مبارز و خوب سیرت به‌په انتوی مرادی و مرادی‌گانی آرامنه بنداد سلطان سعید بود و در عهد هریک از سلطانیه فرهر مرتبة خدمات زندگی کرده بود آما در عهد دولت علاء الدین مسعود شاه در شهرستان اربعین و ستمانه که إمرای تربک خروچ کردنی و خواجه‌ مذهب وزیر را شیعید کردنی این مملک یکی از امرای مرغوبان بود بعد از این امیرکول شه و از اندیشه را ضبط کرد و با حیث و رعایا به‌طرفی انصاف و عدل روزگار گذارا و در آن سال کتب این حروف منهج سراج را اتفاق مفرکه‌نقوی انتقاد چون بخطه کول رسید این امرینکوسیر سبیار دلداری و لطف کرد و بعد ازان
۳۷۴ (۹)

هویت ملک تقلیدگان جدای شده و بملک بلین به‌پوسته و ورایت بعلی
لحن پاز امیده ملک بلین در شهر منه خمس و خمسین
و ستمانی با لشکر آنیه و ملتان عزیزی مریده، هی مملک ده‌های کرد و چون آن عزیمت و مزاج بیش تخته اعلی عزیمت افتاد شمان
و لعلی قیال نانذابدنغ آن طاقتی صادر هد مللک اطخان اقتلام
خلدی دوانه با کال مللک و امرا بیش آن لشکر باز ژنگن دا پاکزنگن
جمنادی ارلی منه خمس و خمسین در حضور گریم و سامانه چین
وندیک رمیدنی از حضرت دهی جمناده مخالفان از دم‌وار بدلن
وکله دانگ بنزدیک ملک بلین مکتوبی در قلم آوردن ده و اورا استیا
نودن که ما شهر گرو تسیلمیکینی پترنی شبنم ایام مللک بلین
پترنی شبنم کرد و روزانچخیده ششم‌زما جمادی ال‌عهد منه
بجمنادی و ارلی منه خمس و خمسین در حضور گریم و سامانه چین
نودنی و آن جمادی که این مکتوبات در قلم آورده پودن بعیم
نورمان اعلی از شهر بیرون رته بودنچ چون مللک بلین بیلی بر جور که
در هوالی شراب‌ست نریجده املک تقلیدگان و ملله‌ی چنان حدید
احتمال آن جمادی ایشان را روشان شد آن شعله‌ی آتش بای نامی‌ای
انتحا یافت بعد از نماز بیفیش بدر شهر آمدن و در در شرطوان
کرونده و شهب ای انا بودنچ و عزیمت مریزم مقرر گردنده‌ی
پاماده روز‌آگدنی که بیست و هفتم ماه بود لشکر آنیه و ملتان املک
از مللک بلین جدا شدنده و نوی نوج باطراف رزت و اکثر آن بودنچ

(۲۴۵) بیشتر ماه جمادی ال‌الری
(۷۱۲)
منه تنان و اردنی و سمناته از ایم بر عزیست شیط ملئن ایم حصار ملئن آهم و کتاب این حرف از حضرت جال دهی بر مزینت زون ورن کریم غلامان بطرف خراسان بهای ملئن رشد به ازال مدت دور ماد آنما مقام کردن حصار بیستش نیامند بطرف آیه مراعات کردن ملک ویل خان از طرف تبهنده و لوهر بیای حصار آنها آهم و آنها را عصرکردن و مدتی آنها بنشست ملک بیاین بود ناگاه باعتماد آنها هر در از یک خانه و یک آشیانه انن بلشرگاه ملک ویل خان در آهم و بسی پرده انو رنگ نشست ملک ویل خان حالي اوا مراعات ظاهری بیکرد و برخامت و از بحس مراهنه بیاور آهم و بفرودن تا ملک بیاین را محانتت گنند و نگذارند که از آنها برآید تا آنها به اهل تعلیمه آیه حصار تسنیم گننده چون ملک بیاین مصطر شد اهل تعلیمه و نرمان داد کت حصار تسنیم کردن چون تعلیم در ضبط ویل خان آهم ملک بیاین را اطلق کردن ملک بیاین حضرت باز آهم قیم بشمخت درگاه پرتوش شهر بیاورن با مضامات هواعت اور شد چون زایت اعلی عزیمت عطر با م لبره تبرهنه مستخلص گست لشکرها بطرف آیه و ملئن نامزد شده و میان ویل خان و ملوک حصرت منانشته پرست ملک ویل خان عزمیت ترکستان کردن ملئن و ایم کرت دیگر حواله ملک بیاین شده و چون آن دیبار در ضبط آهم از حضرت رنی موافقت نمادت و ملک شمس الادین کرت غوری اور اموته ساخت و از هلاو مغل کت شا ترکستان پرر شهنه التماس نمود و شهنه بیاورند و بسر را گرد نرماند و پس ناگاه چون الفخان معظم خلد الله درته بدرگاه پدومته
ملتان اعظم خلیفه دلله ملکه و سلطانه با ملکه اسلام عز زمزم از خضرما الله خلیفه اعظم خلیفه سلطانه از حضرت عزیزم ممت ناگر مضموم نرم و درون بدن طرف و رضو علو به خاصو می رود و از مکروت ومفاتیح باعث تریمی خدمت بیشان آمده و ناگر تعلم می کند و بیطرف آنچه بهشت حضرت میلیون از طرف بنبیا لاسیت به مللتان آورده تا ضبط کنند و ملکه بنیان از آنچه بدنع و بیاید نیوی و پایدارها و زمره، هر چندی هر چندی موقابل شدنه جمعتی از مردان و مردان کاره در خدمت ملکه بنبیا بقدر باعث میلیون گریه و میلیون بستر برمی چهار حمله کردن و برقلب از زدن و ملکه حس قرآن نیوی و بیشتر آراز مردان مبارزته آن جالات نموده بودنه دران حمله بیفتناند و ملکه بدنی بقلمه مللتان درون رزنت و لفکر قرآن نیوی ملکه خود را صفحی داشتن و از مزاح بر بر شیر مللتان لشکر گردند و رسل دریمان هردو نوری بطریق صحی و تسنیم مللتان بطریق خن گفتند آن ملکه به پیوست ملکه بدانن ملبتان را تسنیم گرد و بطرف آنچه زمزم و قرآن مللتان ضبط کردن ملکه پایه را چری معلوم شده که ملکه حس قرآن شهادت یاده همه از تسنیم مللتان ندامت آورده اما محدود ندشت بدن از مدتی ملکه شیرخان مللتان از رشته قرآن ریور گرد و در ضبط آورد و ملکه کریزرا آنچه بنیانن ملکه زیبی از آنچه روز درنشته دن رزبدیاً در شهر

(۳۱۳) کن ایر (۳۳۰۰) می شنیده
گردانده چنان‌چه بترکریپتوهای است و پیش از زین جمله امراد و ملوک به کردن باخراج معز الایین از خست در منه از دهی و ستمره جنده بموافقت یکدیگر پهپا شهر همه آمدند و مدت پله مان بازپر ای و مصوصه و مکاشفت بدشت چون شهر ضبط ملوک هم و مرغوغآ ملوک ملک بلبل بوی دیزلر ورژ که لشکر آورد شاه از ملک بلبل به همان زنی و یکبارفرمان ارمدی در شهر بهشت فر حال اختیار الیکین کبرم و تاج الایین منجر تلقی و نصرة الایین ایتامو چند امیر دیکر بر فرض ملکان شمس الایین طاب فرآ جمع همینه و آن منهمی را افکارا کردن و افتاق. فرندان و شهرزادگان سلطانها را کردن و بهونه پررن آوردند چون ملک بلبل را معلوم شد با ایشان مواقفته نمود و همه الایین را به تخت نهاند و را حبیب ناگر و یک زیگیر پیل جملگ بلبل نرمود و یک طرف رن و بعد از مدتی چون لشکر فارغ چندی یلی خسار آنها بهد و جلال علاء إلهین با لشکر اسلام بذاع ایگل از خضشت بر مسمی آب بیانه روان شد ملک بلبل از ناگر به شکر پیامد چون آنهم بکفایت شد و لشکر فارغ بنیست از آنها بر خاستند و ملوک بلبل بطرف ناگور رن و ملتان حوالتا از شد چون ملیان سلطانی ناصر الدینا و الایین نخست ملتات به نشست که چاریده بهم از نینگ کرکته ملوک بلبل آمده بود و واپسآ بهم و ملتان الثمام نمود یار خرار که ولایت ساواک و ناگور به بلدگان دیگر که ملوک کارگز اند باز گذاره تا از خضشت نامرد یکی شود از ملوک هرگاه چون آنها در ضبط آرزند ناگور را مصطفی کره و دست باز نداشت.
العشرون الملل مزالتین بلبن گشلوخان
ملک عز الادین بلبن یا جشن هیچ‌چی یک است و مرد جلد و مبارز
و هگو میرت و علماء و شاه و اهل خیر و زهد را معتقد بود از را
سلطان. دریابی حصار مدنی از بازارکاری تخریب اول ماته غد پنلین را مدتی خدمت کرد در زبان حصار کالیور شرایدار شد پس
بزمان اینظام فرمی به از مدتی این بود حوالی شده چون ایه
فرستمی منفرستند فردی در غوض‌های اینی تکی مکارگنر راکنی
بتراز مشق خواهید چون عید رفیقی درگنست و مغلفت ملل
جنایی و کوچی بردر شهر دهلمی با ملکان رضیه. نام شد و امرای
درک که بی‌گنا شمسی بودند. در خدمت درگل سلطان رضیه بودند
در آن مخارج ملل بلبن بهدست خالف ان امیرگنست و خلای
یابست و امیر ماز و افراد مصوص گشاد و به‌ویه عید رفیقی برگذشده
ویخت ملت‌نشین با میز الادین رضیه همچنان مکرر بود تا هنگ‌های
می‌نبیز وزیر میل سلطان معز الادین و امیرای تکی مغلفتی ظاهر.
و خود را امان طلبه بیران قراری که چون رایت اعلی مراجعت کنید ارملانخان ای گلخان پسر میلک جدا قب چون مرکب اعلی بیقر ملیشدو و دارالمک جلال باز آمد بعد از چندگه بار دیگرارملانخان قب چندت دوک بیست و باعثزا اسرا و مانیر منصور قب گشت بعد از مدتی. که بعصرت بود خدمت شهر کرده اورا انتساب نرمونده یکب شهور سنه متبع و خمسين و ستاناده از کرده برعیست نهب وارت مالوه و گالنیل لشکر کشید و چون چنده منزل بزن عطف کرد و بطرف بلاد لکهنوی زنیت و مقطع لکهنوی بطرف وارت بنگ زنگ بود و شهر لکهنوی خالی گذاشت و ارملانخان با هیچ یک از نوزدن و امرا این سرکف نکرده بود که اورا عزیمت بلاد لکهنوی می باشد و درین غلیمت اورا از حضرت اعلی اطین نورمن نبود چون بدن مراده بر سید جامیتی از نوزدن و امرا اورا از ایشان در‌دست‌مانده داشته معلوم شد از موقوفت اورا نمودن نامه هم مراجعت را روز نبود بضرورت موقوفت کردن چون بدر شهر لکهنوی بر سید متوطنان آن شهر حمص شدن رازان رازیان قریب کردن که سه روز جنگ کردن بعد از هم و شهر رازانه است و دارنورد رمود و امالو و موشی و بردا مسلمانان پیست حضور و انتاد مدت سه روز نه نسبت و تازه یادشت چون آن نشته بیارامید و شهر در مضت آورد ملک عز الادین بلدر چرا که مقطع لکهنوی بود ازیه حادیده بنان طرف که اورود معلوم شد و مراجعت کردن میان اورا ارملانخان مصاف شد و حضرت اعلی
ناامردی‌الدین خلداد ملکه به‌پایه‌ای اقطاع ارشالخان شد بعد از چند سال شغل وگرایش حواله‌ای را از شد پس سخت‌سرهای تهرانه‌ای از دست متعلقات شیرخان مستخلص گشت و حواله‌ای را از شد در فی اجتهاد بنای یک‌صد و خمسین و ستمانه و چون احلامان اعظم بعد از اسلام که تحمل نمود و چون درخواست دردی از دیگر تهران‌نشین یکه‌ان با اعتراف و تبریک مراجعت نمود و چون ملک شیر خان زیر خان از طرف ترکستان بار آمد عزمیت بخاطر تهران‌نشین یکه‌ان او و در شب بدی احسار امدم و مرده لشکری شیر خان در شهر و اطراف حصار متفق شدند چون صدمه چنان از نور آنتاب روش گشت ارسلخان سفیرها خواص و قرئندان خود از تعریف بیرون آمد و حمله چون موار شیر خان متفرق شده بود پس‌پرست شیر خان مراجعت گرد بعد از ان چون شیر خان احکام اعلی آمد بحکم نمود ارسلخان نیز بدرک گرد آمد مدتی احکام متفرق مقدم گرد بعد از آن اوده حواله‌ای او رفته و چند گرد فتله‌گان با امرایی که یا موانعی یا موانعی داشتند مبالغی اونه و گردا را زحمت دادن گرفت ارسلخان زحمت ایشان‌زادنی گرد و لشکر بطرف ایشان گرد و آن طاقت‌ها را متفرق گردانیدنی و بعد از ایده‌یاد و دیگر تفاوتی در مزاج ای مبتلا حضرت ظاهر شده رایات اعلی بمی‌بیند آن‌اندیده‌ی بطرف اوده و گردا ناهضت نرمود چون رایات اعلی سایه بدان دیار اگند ارسلخان از پیشی لشکر قلب عطف کرد و معتدبان نرسناه
پیش بگیرنده در موضع تنگی در بیماری در پیش مفت باهم جنگ شد اشکار بیش در ایجاد هندوان از اطراف برا آمادگی و معلمان و هندوان درهم آمیختی ناگاه، ملقک پوزیک بر قبیض پیش تیری بر مسیره آمد و بیفتان و اسیر شد و نرزندان و اتباع و لشکرنشین همه اسیر کشته نه چون ایوا پیش رای بردنی انمال نمود که بحور را بیارید چون پسرنگ را پیرزندن رمی برکه پسر نباید و چنان‌چه تعلیم کرد که تعلیم سلطان عیبدرا در رسته برگزی و عدل گستری در تخت ملکت باتی داراد امیر روبالا عیان

السماع مصر الملك تاج الدين

ارملانگان سبیر خوارزمی

ارسلانگان مرد جلد و مبارز بود و در نفرنگی و دلبری برمر آمده سلطان عیبدرا از اختيار الملك ایوبکر حبیش بخچیده بود و اختيار الملك از طرف عدن و مصر آورده بود. و بعدی چنان از ابتدا امراز خوارزمی بود در دیار بهش و مصر. از ابتدا اسیر گشت و از جنگهای مقدس سلطان از ابتدا چون در اول خامه دار شد ملت پیش در مرتیه خدمت کرد چون لدر سلطنت شمعی منتیشی شد و عید زکر الدین انقراف پذیرفت از در عید عید چشیدن که شهید پس از مدتی إقتصاد ببارم یابیت و سلطان عیبدرا شهید در عید جهان خود نرزندن ملقک بهدیدین نطنزه با در حیات مونش جراحات عمیقاً و آن‌هایی و اطراف آن فرول عید املاع عموم کرد او بود پدیدن ویدیده در عید سلطان 93
(۱۳۸۹)

و دنیایی تصرف نکرده بودند آن جمله بدنست لشکر اسلام اندازه خطبه و نماز جمعه در کردستان وضع شد و علماً به هم اسلام پیدا گشت! خصوصاً نافذ که آن جمله از جنون بیان داد و عقل اینژینی گفته این غایت گذاری کرد و هرچه طالب مبارک میامد است.

درخت آن به چه درخت زیست و نیست.

دوره تیز‌زمان یخیزی بود.

چون کم‌زمرد نان آتش چنین پذیرگر کردند که زری بکرات معتقدان ضرچنداد که آن باد ترا نان آتش و هرچه ملک را از اهل اسلام این نانوبود اینکه تو پاژ گرد و مرا بزیست بنشان که قهر سال زندگی پنجره زر و چندین زنگ‌بهر پیل تندسرم و خطبه و مکه هم‌مان از حر ابادارد ملک پوزیک بیشک طرفی بدن زندگی درآی و مهربانی بستانت در بهار نخ که ازرا باید غله که در کمره دست دهد بدریک‌گذار اسلام را علوفه نامند. هم‌مان کردند تمامی غله از این بدریک گزان بفریستند و با استمتاد ایادانی و عمارت ولایت همه علوفه و ذخیره نگاه نداشت چون وقت غله نیافته ربع شد را با جمله رعایا خرچ کرد و اطراف را بکفایت آب بنشاه ملک پوزیک و لشکر سلام را جمع گردانیدند چنان‌چه ازبی بگری بپلک ورود شدند زندگی جمله نیاید، گردی که بپیاد رزند و از گرسنگی هلاک خواهیم شد. بر عزمت مراعت از کامرود بطرف لکهنی روان شدن راه صحراء و آب هم هندوگرندته بود راهبر حاصل کردن که به‌طرف کوه‌های ایشان را از طریق بلاد بیرون آور چون منزلی چنده بستگی در مرستان در راه، راه‌های تکی‌تنک انتصدانه هندوستان از
الشکر کمی و منفعتمند همداری الکترونیک رایی صدیق که آن شهر را از راه‌های گروه‌هایی که آن موضع از هنیه و عطش‌های درون و تماشا به دریافت و نیازی را نیز داشت، لشکر اسلام انتحار چنین بلکه نفوذی بزود آمد و خلافتی حضرت آفرین نیاز به مهیقت دربیان لعل و میلاد و وسیله و شهید لشکر از الکترونیک بطری از اردو و در شری اردو در آمد و شدیدهنیز، کنار خود همید و خود را ملکان مفید از دلیان خطاب کرده و بعد از انهد از هر فردی از حاضر به داشته که در حوالی انهد بودن امیری را ازجمله امراهی ترک مغانه، بی‌نیک از اردو درنبند که لشکری داشته، رسمه مالک بین‌نیک به‌کشت و درکشتی نشست و بطرف الکترونیک باز رفته، این حرکت مخالفت جمله اهل مللکت هندستان از اهل دستار بند و که پوش و مسلمانان و هندر از مالک بین‌نیک ناپنداد فضنکه گردیده خود عمای شد و خلف و عقیمان ظاهر کرد لجرم شوم آن حرکت دروی رسید و از اصل و بین انتنا چنین از ورود الکترونیک باز گشت عزیمت جسم‌های مصمم دردانادی و لشکر از آب بکسی بین‌نیک چنین رایی گام‌های را طاقت مقاومت از نبرد به‌پزشمه بطرف بردن مالک بین‌نیک شهر کارداری، وا نفی کرده و اموال و خزانه بنشست بندر به دست آورد، چنان‌چه در حیث تقریب عدد و درن آن در نیاپی و این دامی را بطقی که در الکترونیک مقام بود از بندکن که تقریب ایشان اعتیاد را می‌خواهد، همای اتحاده بود که از عده، گریش مسی بقع به‌طرف چنین زنده بود و بدان رازه بطرف هندستان در آمدی، تن به تن وقت یک‌بار و درست خزانه بود همه در مهر که یک‌زان رازیان دران اموال
القدمه سلما تجمع ملك پورزیک خليل شد - سلطان علاء الدين خور
بتخت نقشت تبرطنده اقطع اکثریت بعد از ازل لوهر یکینه اطلع
اور شد از آنها با ملك نصرالله صمد. بذالله مکالمه انثناء
و بعد سپریت جدید شد. آغاز همان که در نباد و حراک لاقب
و اسم مربوط بود پاز الکان معظم اورا ناگه حضرت آزاد
و نواعز نبات و الکان معظم برای هوی اصلی سلطان عرضه داشت
با پورزیک رابطه بدلغه مشخص گردانید و حراک صادق
اورا عفو نمود و بعد از مدنتی قلمو اقطع امش با دیگر تکررد آغاز
نهاد از حضرت ملك تقلب الکان حس تاب یاره با لشکر نامزد
اورا به دسته و مطارعه پاز آورد و بعد از چندگاه لوهه حواله
ار شد پاز با حضرت آمد و مملکت لکهنوی حوالة ارشد جهان
طلیب رنگ و آن والیت را ضبط کرد اورا با رئی جاجنگر خصوص
انشاع و لشکر کش جاجنگر شخصی پور نام یا میلاد داماد رأی در
وقت طناف خانه طنرف بلب آب لکهنوی آمد. پور و جرارت بعبار
نموده لشکر اسلام را بدر لکهنوی برانده در وقت طناف خانه یوزیگ
پیچاس ما تقوم جرأت نمود و شکسته شد و مملک پورزیک را بارای
جاجنگر کرت دیگر مصان انتاد هم نیروز آمد سیام بار اندک
شکستگی انتاده و بدلی سیده که در اثر از ذهن سیر سپر انداخت
پور در میان مصان از دست او بزدت و ریسمت کفار جاجنگر انتاد
چه دیگر مال مملک پورزیک از لکهنوی بطرف والیت ازمری

(۴۰۴) امانی tér
(۱۷۱۱)

باب‌آمد بتشریفات فرآدان مخصوص گست و بطرف‌ارده مراجعت نمود - حق تعالی بندگان درست حضرت اعلی را در جهان داری باتی و پایین‌ه داران بندگی و کرمه.

النام مشرالملک اختیارالدین پورزیک طفرخان
ملک اختیارالدین پورزیک از امل قبیله بود و بندگی ملطن خوشالی در پایی کالیاوار نائب‌ جان نیست بر جوان تخت منفیت سلطان رکن الالهی رسید شعله نیست و هر را نور نوره و بنیان تربیت مخصوص گردانید جوهر در صحرا و تراش بندگان سلطانی خر کرمان و جمعیت اکبر‌چن ملك تاج الالهی و بهاء الملل و کرم
الملک زاهد و نظام الملل شیرانی شهادت پانداز از سرگویایان آن طاقت‌هایی ملك پورزیک بود چون تخت بسلطان رضیه رسیده ار امیر‌آخرب پرن سلطان ممالک الالهی نبخت نشست و جنگی ملک و امرای دهی را در بندگان دادن ملك پورزیک بملک توافق سلطان ممالک الالهی در شهر آمدد ريز مه شنیده سلخ مان سبزیان مه تسع و ثلث‌ه و ستمه و چندگاه خدمت پهندیده کرد مهتر مبارکه نارخی که بر سلطان ممالک الالهی استیلا بانده بود ملک امرای تراب را ازحضیر مسترذی گردایند سلطان بدان تحریض نموه که ملك پورزیک را با ملك تراب ملک پورزیک گرداند - روز چهار شنبه نم مه رضیمان منه تمع و ثلث‌ه و ستمه جوهر شهر کشاده شد روز مه شنیده هشتم ماه زی
(۲۹۰)

بدردی و لشکر کشی موصوف به نیکو میتری معروف مسلطان مهدی اوزاره کریم و در عهد سلطان معرزaldo دین امیر آخرش پس در عهده مسلطان ناصر الدین نائب امیر حاکم شد و جنگیانه انتقال ارجشت چون امکان اعظم بطرف ناگیر بسعادت بزن بوز ملک تاج هنری

سنجار تبرخان لخدمت و هواداری از خصوص بود انگامی بر ای کمکنه

و مندیدان از راپیه هندرستان حواله اش德 و مدتی آنچه بود چون خان اعظم بخدمت دردره اعلی پیوست ملک تبرخان بحضور آمد برین انتفاع از شد ومدتی آنچه بود - در دیوان منه اربع و خمسین بحضور با پادشاه اسلام و کیلر شد و بداور انتفاع او بود - چون ملکقنلغخان در اهدی بود بخلاف نرمان اعلی بطرف بدان با لشکر هندرستان بر ماما ملک تبرخان پر مراصره ازحضورت با ملک بکتمن اور خان بدنع لشکر هندرستان نام زد شد چون بعده سرزمین هردر لشکررا مقاتلاً بود بضرورت ملک تبر خان عطف کرد و بحضورت از آمده و ارده نامزد از شد بدان طرف رفت و آن راپیه از ضر کرد و مواصلات گمار هندرستان را مالش تمام داد و مال بسته و هنده کردن بحضورت اعلی بخدم نرمان بیامید و وقیه خدمت را همه اوقات در رقه طراویع داشت - و درین مال که تحریراین تأریخ بود سنه

ثمانی و خمسین و ستممه بحضورت اعلی آمده بخدم نرمان اعلی

و استصواب خاتان معظم بطرک لشکر قلب و حقرار بطرف گوه‌بایه میوان رفت و آنار بسنده نمود و بخدمت دردره بنا آمد و در خدمت رکب همایون امکان کردن بعصر وزر و جهاد هنده گوه‌بایه میوانار برفتم و مبارزت و جالدت بسیار نمود چون بحضورت
سوم و آخر عقوب دیوان نظام میرزا خلیل خان نیکوسیرت و حلیم و متون خصوصی احمدچی و ریغالی و مبارزت بر مرآمد و بردانگی و شهامت معرفی شده ملکان سعید دارا بغرید اول مر جامدار شد پس در عهد ملکان علاء الدین میر احداث شد و شهر مسماهان ابتدای ارسطو پس از ابتدای ارسطو و از حضور بر لشکرها بفاضل هریچه مشترک نامزش گشته و در امیر لشکری بر مرار که در جلد و مرادنکی پارل جوانی بر مرآمد بود با اسپ در آن مندید غرق شد جوان از آقای بیانید بعد از مدتی در عهد ملکان العلائی ناصر الدنيا و الدین و کنادر شد و آثار پسندیده درخمد درگاه بجای آورد و مدتی در دریافت بود و در لشکر سنجر ناگاه از امپراتور کر در برهمت حق پیروست با دادشت اسلام را در سلطنت پانتی داراد و از الله الربیتی.

السیم عشرالملک، تاج الین سنجر تبر خانی
تاج الین سنجر تبر کریجی است و بناست جلد و مردانه و شهم و نزدیکه و اورا اوصاف پسندیده و بسیار و احوال و نزدیکه بی شمار

(4) سعبان، سبجانک (س.ن) در دورنده لغت جامدار مکرب (ست)
الکامی مشرتاج الہین سنجرکریفتان

کریفتان ترک قبیله بود در غابت مردم و مردانگی و جالدات و نوزادگی و در بیشین مبازاران و مبارزت یکنگی همه میفهایی لشکرکشی بود و در در و در مبارزه خود را ثانی نداشت چنانچه در سرامی بر سر اولیاء بود از لبه شیش و دوبار بزرگی‌یه چنانچه در این لحاظ نگهبان داری دوری می‌کرد و در اطعام انسان نگهبان دیگه این لحاظ چنانچه بر پهنه کرد در این مکان دنب یک در اسپرو موار شدید و در تیراندازی چنان بود که همه ضعف در جنگ و همه جانور در شکار از زمین دو پیکر از نیانتمی و دو هریچ شکارگاه خود بیو و بار و سک شگل تا یکی نبردی همه به شکل ثور اندادختی و در هرموا شی که مباد بود خود پیش از همه جنبد بود و نشانه تار و کفیتی هم بود و با این داعی از در زمین مثبت رازمی بود هر حق تعالی اما قربانی غفورگیراناد از که تولک سلطانی با خواجاه می‌سبد و زیرخوجی کرده کدو جمادی الازه سنه ۱۴۲۱ سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرهنسی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرنگی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرنگی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرنگی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرنگی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرفترا خراسان بر زمین سپری شد و سنته سرنگی آن طافه به گل خواجاه سیصد مهرف
لکن‌های موضع مخالف جامع ماسبکی و منبر و خطره نباد و حجم بسیار جمع کرد هشت هزار موار و بیانه و پایک با اسب مربی گردانی و عزیمت بران مقصد کرد که بطرف ولایت کالج و مربی به لشکر کفیده آن ولایت را در ضبط اورده و جمع‌انی را از گزیدت حشر و رئیس آنت وحدت و سبیار قوت و هیبت و دل‌بند بر در لشکرکشی حمید آمدد گرفته و نفسی و شیطان بتحویل ایشان بر دادن داشتند که در تنبل زهر تعیینه کردن به بوی دادن مبطن گشت و بعد از هند روز برحسب حق پیش‌تخت ملک حسینه و تعالی حقوق آن ملک نیکو میرت را بدعا از دم‌های این معیف دوخته گردناند. و یکی از حقوق ملک نیکو سیرت آنست که در شهر سنگه ازسیمان و متمامه چون از حضرت دهلی عزیمت بر معرف کهکه‌ولی مصمم شد اتباع را بدلش از خود بطرف بداون نرمانداه آمدد آن ملک نیکو سیرت اتباع و دختران این دایی‌ها علونه نرسود و انواع اکرام آرزویی داشت رهان بده ازبن مها دامی در عقب اتباع به بوی دادن رهبان چندان انعام نرسود و اعماز راجب داشت که در حیرت‌باری و اتطاع معیین کرد و بمقام بدرون رنوز الطاف تشريف واجب داشت اما چون تقدير روز بطرف بلاد کهکه‌ولی جذب می‌کرد و قضاوی آسمانی می‌برد رنه‌ش حق تعالی آن الطاف را ازآن ملک نیکو سیرت قبیل گردناند و سلطان معظم را در مسندسلطنت پاینده داداد و الله الباقي و الدائم. ۳۳
الرابع عشر الملك تاج الديبى جنجر تلتی
ملك تاج الديبى جنجر تلتی مرد تمام بود و باصل از قیام حکم شد و در غایت جالد و مردانگی و شجاعت و مهارت و مبارزت و شجاعت در همه امراف بناهتی رضیده و در نهایت سلطان معید از خانه جمال الديبى کریم خریده بود اولی چمدان شد بعد از صدیبا شگفت آخربن در هر مرتبه سلطان را خدمات گردید. کر چون عهد نولت شعیب معینی نفر را تحت برجه رضیده تاج الديبى سنج مقطع (م) فزاینده برمرشکی به در کالیپور تامرد گشیده ۲۶ و در شعبانه خصی رهیلی و ستونه کتاب این حروف واجدی دولت تادیر منبجو سراج در موافقته او از حميدة کالیبیر بیرند آمد و از آنها در رضیده پهپام در راه چندان لطف نرمود که در رصف نایب و در وقت نقل از کالیبیر و سندرق کتاب خاص این داعی را بفرت. خود نقل کرد و بهنیه برواینن و دیگر ارمانها رفیق نرسید از این دیبی دقیقاً جبه دیبی رحمت کردند و چنین لحم پاز آمد مقطع روابت مرستی شد چون تخت بمعزل الديبی وصب خفیاً یکه کرد و چون عهد معیت انقرفاً بذیرزند و تخته بعلاء الديبی روی مقطع بدارن شد و در شهریه ارفیدی و ستونه موامات گانه‌بر بدارن زا بر انداخت و چهال بسیار کرد و

(۲۳ م) نیقلیق - ناقیق (۳۳) بیست (۴۳ ن) کاتب‌مر
چون عهد دوازده سلطان رضیه حسین بی‌بیان انطاط از شهم در شهر
منه متو تلکین و ضمانته چون اختیار الدین ایاقی در عهد
مکزادران شهدای یافت بدر الدین سنقر که از بدار بپرسند
مامور او پرچم حضرت حضرت کرند و جعل دهدی رسیدند بدر الدین
منقر در دنیا ان تنها آگاه پشتدیده نمود بعد از مدت نزدیک
میان از خواجت مکزادر وزیر نگانی پیدا آمد پانک مسی به
تقریر را نمی‌شاید آن غیاب زیادی می‌شود بیدن سبب خواجت
ملک دین منزاج سلطان را با او متنگین گذرانید و اعتماد سلطان
ازری برخاست و اوا بر سلطان نیز اعتماد نمانت بر اتفاق مکا
برسی مید تاج الدین موسی اکبر حضرت را جمع کرد روز
ند شته دهم ماه صفر سنه تسع و یلدن و ضمانته خواجت مکزادر
سلطان را از حال اعلام داد و سلطان پر نشست و بدر الدین سنقر
زا ازدی شده باز بخوانند لخدمت سلطان آمد و همان روز بطریق
بدور نامزد شد و بعد از مدته قضاї اجلا اور اروا بشهرت باز آوره
این آگاه نوران آمدن بردی در شهر مهی آمده پرتو حق
قبت الدین علیه الرحمه نزل کرد که مکر بهار و امانتی حامل گذید
از دیدگاه نورمان صادر شد تا اورا پابسند رقیب کرند و مدته در پایه
و حسین ماند بعبوت شب حضرت شهدی فهاد ما جمالی ازون
سنه تسع و ضمانته و ضمانته شهدای یافت علیه الرحمه والغفران م

2 (ن) ربيع الاول
الثالث مشر بدرالدین سنقر رومی

بدرالدین سنقر رومی اصل بود و بعضی از اشکالات چنین زرایت کرده‌اند که این اسوال زاده بود و به بنگی انتقاد اما نمی‌دانست. خاک سیرت و با جمال و شکوه بود و پسندیده. اخلاص و مقام و با شفقت و گریزه اور صف مازئول که سلطان او را بدرتی تصویب داشت. بعد از مدحتی که آن کمک‌بایستی آورده بود دار شد پس شنیده زاده خانه بدار. خد به بعد سر مدتی‌که امیر بحرین جایی بر هر مرتی سلطان را خدمت پسردیه بسیار کرد. چون نائب امیر آخر هدیه یک نفس که اشکال ضروری از پادشاهی‌القلمونی بود و در همرتو و حضرت مازئول آتشان درگاه سلطنت کردی و در ظالمه حضرت مازئول و در حرک کتابی این حروف چندان اطفاف و حضرت مازئول و اکرم و افضل بچه‌ای آورده که شفقت‌ها هرگز از خاطر سوء نمود حق تعالی بردار رحمت کناد.
چنینی او لمع بود مفصول پور اطلاع ارترموه به مدختی کیفیت زندگی به‌طور نمایشگاه و درمانسلب مسجد سرده خدمات شایسته لجای آورده و نوبت ملک بنیان بسیاری به‌طور طبیعی، طرفداران اطلاع نمود از چنگهای برمبنای امیر جاجیعی رامی روزخیز تخفیف خدمات گزیده لجای آورد اما بخواب تبریک جمال الامینی بازدید حجی جمله ملک و انریکی تراکم و غیره و تازهک از خدمات درگاه متفرق می‌شند و کودتا خاطر می‌بودند خصوصاً اختراع الامینی اینگونه که امیر حاصب بود چندانی در ذکر ملک بنیان تحریک پیوست به‌دین مذهب الامینی بازدید شدید‌تر که از دولت ملک بنیان زیسته را بی‌بیست به ملکوند ملک و امیرا و علما و صور و اکثریت حضرت را بی‌بیست بعثت عام در بارادی اعلی حاضر کردند همگان زا در سلطنت مسجد الامینی و ذکر نیابت از بعثت دانه و با سلطنت مسجد الامینی مقرر شدکه چون پادشاه در معرفی همسر یکسان مصالح مملکت به پعدد باز گذاری سلطان برین جمله فرمان داده‌چون انعام‌باده رمید فرماق و مصالح شواهد مذهب الامینی وزیر پرداخت مصالح ملک پهپادی و از سلطان نریت و هیل در خواص و یک همسیر سلطان را در عقد خود امیر و دمای اسم ملکی بهبود عائد شد سلطان را از این حال خیرتی در مزاج آمد
وقت ایاز (۴) از حضرت بطرف تبرکنه متنوعه شد بجایه تغیر
یافته ایست چون سلطان رضیه مقیم گشته و ملک و امر
بحمضت بار آمدن و تحت ملکت بعمر دینی رضیه اختیارالدين
التنویه ملکت رضیه را که مقیم و صحبس بود در عقد و حیاله
خود آورد و بسباب آن اتصال تمرد آنگیزه نهاد و چون ملک اختیار
الدین ایتگنی شهادت یافت و بدر الدین سنقر رومی امیر حجاب
شد و چون ملک اختیار الدین از تبرکنه ملکت رضیه را
پبر آورد و لشکرها جمع کرد و رز احضرت نهاد در ماه ربيع
الول سنه ثمان و ثلثی و ستمه چون از حضرت نا مراز بازگشتند
و سلطان رضیه در حدود کبته گرنتار شد اختیار الدین التنویه در
حدود منصور پور گرنتار شد و روز با شب جمع ماه
ربيع الول سنه ثمان و ثلثی و ستمه شهادت یافت و الله اعلم
بالصواب

الثاني عشر ملک اختیار الدین ایتگنی علیه الرحمة
ملک اختیار الدین ایتگنی قرر خطایی بود تبرک آرامش و مرده
نیکو سیرت و خرب صورت و با مهابت و عقل و کیامت تمام
سلطان سعید اورا از امیر ایبک نسبی بخرج دوز مرتبه سلطان
را خدمت بسیار کرد بهد ماستحت عوافته بادشانه و مراتب
بزرگی شده اول سر جاندار به مدمتی آثار رشد چون در

۱۳۱۷ ایاز - اهار
مرحله‌ی کرده‌این تخت ملك بر فر همايون سلطان جهان ناصرالدین و الی به علت در مراتب سنگواره از این که در تمام محدود کروه ترافیخ خان شهادت یافت، علیه الرحمه زا رضوان.

(۲۰۱) 

به‌عنوان مملکت اختراء الدین الالتوینی تبرهنده ملك اختراء الدین تبرهنده ملك بزرگ بود در قرایت شیامئ و مبارزت و جهایت و شیر دلی جمله ملکه آن عهد برمدادی و دالیری او متغیر بودند و در عهد دربدننیان سلطان رضیه طاب ترهابا لشکر‌خالف در آریزها کردند بود و مبارزت نموده رل که سلطان سعید اورا تخریب سرا آبادار نشد بعده از مدته بیو آثار جهایت در ناحیه و مشراده نرمندان روا سر چندار گردانیت و جنون عهد شکی انقراض پذیرفت در دولت رضیه بود اقتاع اور شد به‌عنوان تبرهنده مالی دادن جوی مزاج ملکه و امراری ترک گه بنگان درس تشادی در زناوی جمال الدین یافتوت بخشی سلطان رضیه تغییر پذیرفت و ملك اختراء الدین ابگین ایمر حاصل را با ملک اختراء الدین الالتوینی تبرهنده عقد صحت و عهد موت مستحکم و بنای اخوان استوار بود ازان تفیید را اعلام داد و در خفیه اختراء الدین الالتوینی در تقلعه تبرهنده عصیان آغاز نباد و سراز رنگه مطاردت سلطان پخشید سلطان با حشن قلب در

(۲۰۲) در عهد بنگان (۲)
بنایت نیکو سیدت و جوانمرد زمانی باطل و ونوانع ملی و شجاعت آرامته و از بدنگان قدم ملکان طب تراها و را بخیره مانی
خاصیت شد بعد از مدته میلاد چون خدمت کرد اقتحام بیرویه و
درنگوان یانیت و بعد از چند سال شهنه خالصات تبرهنه شد
بعد از از آن هم در عهد ملکان قید ملکان اقتحام امشش و بعد از
کبک چنقطه عور تراشک خان شد چون عهد شمسی انشالله پذیرنیت
ملک نزدیک وزیر سیده است ونائع تراشک ملک بلوعوه و ریزی
آمده امر در محلة قفار روانیت تراشک ملک بلوعوه شیرین خواهد
یاقت انشالله لغ الله تعالیی تراشک خان را وانت بپیمانه داد مدتی
بدان طرف بود چون عهد ملکان علیععددین شد امر خروچ کردن
ملک تراشک با ملک پرزینک شیرین بپیمه و چون مهتر مبارک
شاعر نریق قصد ملکک و امرائی تک میکرد و ملکان معز الولیان
را بر ملک تراشک و ملک پرزینک متغیرگردا نهاد را قید کردن
چون شهر فتح شد و خشت بسیط علاء الهدیه رسید تراشک خان
امیر حاکم شد و بعد از مدته نزدیک رود جمعه بپیمه بفهم
ماه جمالی الولیه منه ارخیب و سطمانه بپیمان اقتحام از آن او شد
و بعد از مدته کره بدور مغوض شد و از آنچا در مرافق فلک قیران تمرخان با لشکر بطریک لگنوتی آمد و با طغیانکان بک گش

(۲ ن) بر لیون - بر پرزین (۳ ن) در نوکن - شف مه ۱۸۷
(۶ ن) اکنکان - کبک
مبارک مرد فندرآ بهمیش مسلمه بینداشت و بدرخ فرمتاد ملّتان
لیا طاقت داری نرمود مدعهادان مرتبه خدمت کرد چون کار مملکت
بی‌نتیجه مشمس مرتب شد مبارک خزائی دار شد و هرگز آن
آمر عصر درسی از طشت داری نداشت و همچنان خدمت طافت
خاص میکرد و در همهی که سلطان سید بیای میرمحمد کالیو از ن 줄
آمده راْن گلّه را نگمه کرد دادی دولت تاهره ملّی بلا لیب در آن لشکر
فرصت هفت ماه بدرسرا پرده سلطانی از کمک نرسان در هفتاد در نوبت
ذئلبیاد عقد میکرد و در همه رضمان و عفرذی احتمال و عشر محروم
هر رز میکفت جهان حقوق دعا گوئی نابث گردانیده بود بعد از
نام کلّ امیر شریعی آن قلمه حواله ایبی داعی فرمود - و ایبی تفوتی
در شهر منهی طلّقی و حمایت که عرض آنمه آنچه در وقت تشریفات
اشتار شریعی میثرب میت رون هندرخان خود بخزانه عالیه حاضر شد
و چندان لطف و دلداری نرمود که داعی ممنون اکرام او گشت
حق تعالی از ری نبیل گردانی و برگی رحمت کناد و چون عهد
شمسی منفقر شد در عهد سلطان رضیه ولیب تعلّه آنچه بدور
مفوق شد چون تخت بسلطان معلّم الیادین رمید ازان بلا بهضرت
آمده ولایت جالندر حواله او شد و همانجا برهمت حق تعالی
پیمای علیه الرحمه.

البیار الملل اختیار الدین
قرائش خان ایتکین
ملّک اختیار الدین قرائش ایتکین از قهر خدا بود مردی
(۳۳۲۵)

و اموال بسته - و هر شهور منه ائلی و ارجمنی و زمانی طولانی به طرف لکه‌خویی رفته‌های حال ای باید طلاق‌خان به‌شیتی، از بین نیز، بی‌بی‌بی و مانند است که یک‌چه‌سی رمزه در و زمانه طلاق‌خان اختصرت بود از لکه‌خویی جریده در مدت یا دویل در لکه‌خویی لشکر کشی و کمک‌کردن کرد پس که‌امه‌می تحقیق‌بوده‌است همان‌که شنو کنوت طلاق‌خان بود در ودود چون مالک یگانه تخت در حکم اور اب و حسن‌بی‌بعده‌نگه‌دیش‌یاخت و این‌زاده لکه‌خویی بطرف اورده‌آن و گذشان دخو کرد رسمه‌الله علیه وحق تعقیل ملک‌الاسلام را بر تخت سلطنتی، بلیکی‌دایره‌ه‌ن.

التمام الیکملك هندوخان مبارک الخاکان، السلطاني

هنگام خارج‌المی مبارک باصل از صبر بود چون تخت‌سلطان انتهاء ملک‌الاسلام محمد اریبا بخاری از خجرد منفی‌الدین منفی‌الدین بن‌بایت مردمی نیکو حس و گزیده‌هي‌اخلاق و اماث اعتقاد برد و در خدمت ملک‌القروی یم شما وعلی‌العمل اعتقاد کلی‌یانتبه بود از ارائه حال تا آخرین‌عدد دولت شمیس و ضریب‌سیستم و صورت‌پوی و خردی‌های خر و خدمت‌هایی پسندیده، کرد به‌هی و جمله بندگان سلطنتی که به‌نام‌سملکی و مراتب زیروگی و میدانی در اهتمام و شفقت‌های و بوه‌رنه و هندی‌ان. وا‌بمزلت پندر مشغله و صیرپناه بنده، و اکل که جنیدیده سلطان، انتقاد‌یوریاً شد، ره‌عا، ازال مشاهده‌دار‌دت در آن‌مرتبه‌دید، و نیز به‌بین‌که سلطان قطب الین‌یی بر قبیله‌مکه‌س هندو به‌وی‌نی‌س و فر این‌گر نده‌وان.
در آخر بوده باشد و الله اعلم بالصواب

الاثامنملک قیران تمرخان ملک تمرخان ترک نیکو میرت و گزیده اخلاق بود بناهت بله و شید و نازند و دلیر اصل از تقلید بود میرت خوب داشت و معاصی کشیده در اهل امر از سلطان از امتداد البدین منتقلی برادر ملک نیرز بپییش یاراز چیتیل بخیره و در لشکر چندور ناکه پری از چندور مدتی نام بسمت از افتاد چون بخدمت سلطان امتدب سیل ببال بیانین چیه نائب کیمر آخر شد و در آنجات امیر طالخان بنچ پر چون تمرخان قیران تمرخان نائب امیر آخر شده که خدمت هنری بسیار چون طالخان را بدارین نمود امیر آخر دردگیر سلطان رضیه علیها الرحمة مقطع تنرچ شد دران عبد برمر لشکری اسلام بطرف کالیراوان مالور ای تاج جرم نامزد شد و درآن لشکری آثار بعنیده نمود و بعد ازان چون تضرری باز امتد انتاع کد حواله ایشند و در انترفس غزوت بسیار کرد و شرائط لشکر کدیبی با نام لیا آوری و چون نصرة البدین تابسی که مقطع اورد بود برمر بحق تعلال پرمرچ ولایت ارده و مشتقات حواله تمرخان قیران شد و دران پاد ثا سرحد ترهب کارهای پرگک کرد و غفتم بصیر بست اندر و از ارابان و دراگان ولایات و موامات آندیال ایموال رانگردنب و چند کرد ولایت پهنکور را نهب کرد

( ۳۲۱ ن مسئله - منتقلی ( ۳۳ ن ) هر ( ۱۲ ن ) تکه‌رده)
آمان میلی هریک مسئول شد بران تار در لهوتوتی بتمر خان
تلمیم کند و طنافخان با خزائین خود انتباش و دبیان و اشیاعسحتر
علیه رده برتن تار لهوتوتی تلمیم شد و ملک طنافخان درماند
ملک قرانش خان و ملک تاج الدین سهیر خان بیشانی و اسرای
خفیت بدرگره "علیه آمده و این داعی با اتباع در موانعات از لحمت
دهی بزار آمده - روز دو شبه چهارهام ضفر منه ثلث و اربعینی
و استمبه بدنگره اعلیه رسول بود چون طنافخان لحمت علیه رمیه
باعز و اکرام واندر مخصوص شست و والیت ارده در زیتون الدل
همیه مسال بدو مخصوص جهت و چون تخت ملکنیت بفرهايون
سلطان معظم ناصرالدین تیموریان بایت - در شهر سنه اربع و اربعین
طنافخان باره مراجععت کرد و بعد از مدت نزدیک در شب آدینه
برهمت حق تعالی پیوست و از عجائب تقدیرات آسمانی یکی
آن بود که جن میلی طنافخان طنفیل و تمر خان قیران خصوصت
و منفیت انتباش بود و والیت بی‌دیگر شده تمر خان در لهوتوتی
برهمت حق تعالی پیوست [درین معنی بنی‌الکبر و الامیر
عرفالدین بایخی بیتی کرد]
آدنده و سلمی ماه شوال لتقب خ بور دواسن و دال از تاریخ در
شکوتی تمر خان و طنافخان رزهیان کن اول شه کشش رای اخشرب
و طنفان خان در ارده ونیونده هناچی بایی را از ایشان در دنیا از
نیلک دیگر خبر نهد و هرانته دیدار ایشان بدرگره عزت

[ ] این عبارت نقطه در یک نسخه بوده است
گذشتهدشدهبدونبنگردزسفیدهامستریبلوکچتوینهادن.روزمهشنبهسیزدهماشهوالشاملانفیکهیهایبنیامیتعیینمهنحوکفارچابیپیمانومواربسیاربرابرلکووهیمیدندوطناخاندرمرهقابلیپیامانزهربدرنآمدوجمعیتکفارکارازمریدوایتچابنگربیرونآمدنآوللکزبریکنندندخزرملكکریمالملک.لاغریزاکهمقطعلاکررندوباجامعeyJملمانانشیهکردندهبتاخیردهندرکوهلکوکنروآدنبرادلکووهیمیدنددرمزآدنادرطرزبالماسرمانرپیدندهواعلاملکفرعلیامداندنکردندهکنندزدیکیرسیدهاندهبیتیبرلکفکفار مستوفیگذشتمرجاومتکرانچونلکفرپالبکوهلکووهیمیدندمیانطناخانوترسخانرحمتیظاهرشدوبصاعدکشیدوبرادرلکووهیمیانهردرنرئیسملیعاقلاتهوازیامدانمکانجاستاجاهکجمیعیمیانسنگفتندهردشکرازهمبازدشکندههرینکلبشکرگاهخودمرجاومتکرانچونشمپشتیبودتراپناتخآهیپسهخرندزولدرکرهجماتخمه.
بردرشیربوفتانایخودبازگشتنطناخانتنباپنامدانوتمرخانبlishکرگامرجاومتکرنهمپناباحلمستعمسبودچونفرستیاقتومعلومکهطناخاندرلکشگرومرارپدغخونقلایصرتمخانهاینباپاتامشکنهورنشستوبرلشکرگاطناخانویندرپدرطلخانهایننیمهبهشیپدرآمد wesیبانامهدرروزسمهشنهبنچمرامانزهربدرنامندوایپینسترشستورصبدنطناخانبهشهردرآمدنادعیدولتمهاجسراجرادنمنیآردوبطلبصلوحیمالنبروننبرننادوهدو
طنانخان در شوال مه‌های‌های اولیه و ازبین و ستم‌های عزیمت رابین ِجاجنگر کرد، داعی دولت در موانعات اور بدان فرو نفت چیزی به‌کنار که مرخد جاجنگر بود و محل انتاد روز شنبه شمش ماه‌های القعدة ماهه‌های اولیه و ازبین لشکر در شناد و جنگ پیش از و میزان مسلمانان از دو خندق ِبگذشتندا و کفار هنود را به‌زیست نبایده‌بودند تا احیاء دین داعی بودد آن عظیفید پیش پیش پیش پیش پیش پیش پیش پیش پیش پیش از طفاغخلان نورمن بوده که پیان را که حمایتی می‌ندهد این می‌کنند ِبند ِبند ِبند ِبند ِبند ِبند ِبند ِبند ِبند ِبند لشکر اسلام لبیت طعام خریده هرکس بارگذشتندا و هندوان از طرف دیگر ِبند ِبند ِبند ِبند ِبند ِبند ِبند ِبند ِبند و به‌باز سوار از پس پشت بعضاً از لشکر اسلام در آمدند و هزیم ِبند ِبند ِبند ِبند ِبند ِبند ِبند ِبند ِبند بر مسلمانان انتاد و بر مبلغ مسلمانان شهادت ِبانتند و تفاغخلان نامراد از این موضع مراجعت کرد و بلکه‌بلندا باز آمد شرین الملك الجلاد ِدهی کشانی عنیه ِبرنخمه بُلوب مدد و از حضرت تامیا اشیری را تحضرت علایی فرستاد بطلب مدد و از حضرت قاتم از کرامت نامزد شد با سر قهرم الملك و علم و سر پره و لشکریه‌هی هندوانسن در موانعات تمرد مان تمر الدهین قیران که صطقیت از پر به نبرد دهن کفار ِبگذشتندا جاجنگر بیش ِبیبر نورمن بعلی بطرف بلکه‌بلندا ِحوز کردندا و هم‌دریش شهور و راز جاجنگر بانتند نبیب ِبیب نبیب ِبیب نبیب نبیب نبیب ِبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب نبیب

(۲۴۶) بکتاس - بکتامین
اینگی نام که ار را از خان خطاب شده بود و ترک بازیت جلد پیدا خیوصت ظاهر شد و با هم شان در باز از بهار به‌سوی لکه‌نوتی مصطفی محمد طاقنخان هنگام مقاطعه ار را تیریزد شد. دیاب بیستوند اسم طاقنخان برگ کرده و هر چند لشکر ناپذیر لکه‌نوتی یکی رال گویند که بطریف لکه‌نوتی است و دیما را بردند نام که بطریف بی‌کوت است ازرا مسلم شد. چون تخت ملکت سلطان رضیه رمیده طاقنخان معروف بوده‌گاه‌ی علیه نرساده و بخشی کرده صربی رازیت لعل مهرف کش و اعیز و افتراقن و از لکه‌نوتی بطریف بلاد ترهد رفت و اموال نظامی بست آورد و چون تخت بسلطان معزیدن بهرام‌شاه پسر طاقنخان هچنان موتر بود و مردم مقدمت دارگاه خمیس‌ها غرامی مشی فرستاد چون عید معزی. منفتی شد نیم در ارکل عید علینی ازرا که خدامی اربه‌الدین هلال مودانی بر ضبط وایت ارده‌رکر و مانکور و اندرسته‌پس تحریص کر گر در شهر منه اردیم و ستمانه که این داعی با اتباع و فرزندان از حضرت دلیل عزمی لکه‌نوتی گرد چون بارده رسوم نمواد طاقنخان بولایت کر و مانکور رسیده بو داعی از ارده‌زمانته ار پوست مصطفی ناله ازعلی نوزیده ارده بو بس بطریف لکه‌نوتی مراجعت گردید و داعی با ار وعیانن نمواد بو در شهر منه اندی و اردیم و ستمانه‌زایی جانکر وایت لکه‌نوتی را زحمات داده گردید.

(۳ ن) گور (۳ ن) بشکوت - بستون - شف صفحه ۱۹۱
(۳ ن) لکرث
السابع الملك مزالدين طغرل طغیانخان

ملک طغیانخان ترکی خودرویی و نیکو سیرت بود این دارالحرمت

بو به انواع مرمت و شهرت آرامته و بخشنده حمیده و ارمان

به سرعت پیامده بود و در بذل و مرمت و مردم مازی خود

در لشکریان ثنا نیبشت چون سلطان انرا تخریب ایل میپخت

شد چون مدتی در آن مرتبه خدمت کرد دراز دشت ناگاه درات

مرصف خاص گم کرد سلطان انرا ایب بلیغ نوره یشی. تشریفت

داد و چاشنی گیر شد بعد از مدتی میبد یکهآر اش بس

در شهر سنده مقصط تدار شد پس دررنیتی که کهنوتی

انطور ینگان تخت شده را لایت بدار طغیانخان را نرود مچون ینگان تخت

برهمت حق پیوست ارمصط بالاد کهنوتی شده و آن بالاد را ضبط کرد

و بعد از نوت سلطان میبد طایف میزان اور مقصط کهنوتی کور

(۳۶۳) لکوزرا بیک - لکوز ایبک
(۱۳۷۱)

خاطبه شد. چندگاه تریب یک ماه و نیم رزی درمیان اولیه نهایت و خیدن بعد از آن هفته آنها مکالمه بود و هر سه روز خود مایه مانده طوفان می‌کرد ناگاه در انتهای گشت آراز غوسدنی بسیع از وبدع خواص خود را گفت آراز غوسدنی می‌است در آن مسئه همه چنانی بود که آن امیر غازی رحمه الله اعلیه گفته آراز غوسدنی را باز آوردند و دیگر در بیشتر لشکری از کیامت و قارئانی ای در یک ای کنار بود ازجمله آن اثار یکی آوردند و آن آنست که در رنگ آن در روی خیارپر رنگ از طرف کرد و منفیم شده نصره ادین. تابعه آم را تعاب نمود راهبری هنگام بدیم آورد و در عقب هریمی روان شد در شترلز تا شیب دوم را بدرن آنها نصفی از شب گذشته بود زا برهندگفت من راه غلط کرد و پشت نشین دانم فرمان داد تا ارا بردرخ فرستادند نصره الادین. تابعه خود راهبری کرده بسیر بی‌لی رسید و هزیمیان آن جا آبادار کرده بودند و متور لشکر آب و ثقل انداخته لشکریان امام هرکس خلقی گفتند که هناب است شاید که خصمه نزدیک نباید که در مینی لشکر مشی افتیم و لشکری به نزدیک باشد نصره الادین تابعه از امین پیاده شد و گرد آن وضع در آمید راه آن انداخته امین گفتن ما ننقرارد و گفت یازان خوشدند بذل کن دیر نوج که یکجا است و آبادار کرده امیان روم دارلشکراند بدیل آنها جرقلب یا مقدمه بدلی این وضع بی‌سره نیست مردanhان باشید که ما در عقب خصیم مه بدنی عالمت نصرت بر نشست و بامداد بدان کفار رسد و جمله را بردرخ.
موفقیت فرمودها به شجاعتی ویلایت کالی‌باز از را نزمان نداشته‌ام که در حال کار
و سکونت به‌کالی‌باز کند ولی یک کالی‌باز از شجاعت و در محدوده نامزدی اش‌تی در به‌حال کالی‌باز
نامزدی اش‌تی در به‌حال کالی‌باز و چنین چنین، چنین چنین، چنین چنین...

در شوره سخن‌های

اتهام، حداقل می‌توان گفت که از کالی‌باز لشکر بی‌پرده باد کالی‌باز بر
ویای کالی‌باز از بیش از کشوری شد و تقصیت آن واقعیت را نهپ
کرده و در مدت روژه‌ای که لشکر بود کشورهای دوستت

بی‌گناه روز بیست و بی‌گناه نهایت خمس سلطانی در قلم آماده و بپیوند

مراحل راه‌پیمایی اجرا که جاهز نام بود سر راه لشکر اعلام گشوده و در

مضیقات لشکری عمیق راه بند کرده و برمر راه مستعد جنگ

با استاد. اندک ضعیفی برخورد نشده که تابعی مستند بود لشکر

با هر می‌نواهم کرده و برمره راه یک نوجوان سر راه لشکر اعلام گشوده و در

بنده و ایشان با ایشان با ایشان بود و یک نوجوان موافق و غنائم

و یک امیر با ایشان از لفظ ار شنیدم که هرگز در هندهستان بفضل

ریاست می‌پشت هر دیده‌بود و در آموزش هندهستان در

مریا انتقام که گرگ در دریا که هرگز کرده‌اند با مس و موادر جریه می‌توان

بندی یا موافق میل کنند من با انتصاب عقبار با در آلم و شر

از کافیت کفم آن می‌توان برای لشکر از برآمده حق تعلیق از از نصرت

بخشید و هندهستان منزه‌بند و می‌بایدی بود، بی‌ضرارد بود

با غناصت لکه‌های کالی‌باز باز آمده و در دینی لشکری از کمال کیست

حکایتی معلوم شده بود آرده شد یک خواندنگان یک ناگه باعث ره

آن ایست که در رنگ لشکری گوه‌هدی شیر داری از جمله موافق اد
( ۳۹ )

امراز ملک و خواص امیدی بداعادنش و بدان اعمال انتظاری
وکنیه ظاهر شده و در سال منه خمص و عشیری و مثابته که این
دابی را از این ملتنه خدمت درگاه اعلی دربانت ملک میف
الدین ایبک مقعیت سرمتی بود و در خدمت سلطان قربت و
منکت تمام داشت و چون مدتها خدمات گزیده گرد اطاعت بهاربند
سفیر نرمود و چون ملک علاء الدین جانی از اقطاف لهبخلوی
مجزول هر بملک ماید الدین یغانت مفسد گشت و دران
پادشاه بحسیب نموه و چند زنجیر پایل از رازهت بنگ بدست
آور و خدمت درگاه اعلی فرمین و از حضرت ارجا لقب یغانت
خطاب شد و نام آوربز گاه شد مدتی بدل لهبخلوی داشت - در
مال منه احترام و ثلثین برحمر حق تمامی پیومید علیه الرحمه
و الرضوان و الله اعلم.

السابدین الملک نصره الدین تابیسی المعزی

ملک نصره الدین تابیسی بنده سلطان سعید شهید معز الدین
محمد مام بود ترکی بود مختصر دیدار ناما حق تمامی از وارد
این انواع مردید و مردمی آرامدی بود و در خاطی رجولت
و جلدات و مردانگی و عقل کامل داشت و در عهده که نویسنده
این مادرانه مراچ ححضرت اعلی شمیم یپوخت نصره الدین
تابیسی مقعیت چیند و برآنده و هانسی بود بعد از مدتی
چون خدمت‌هاهن پسندیده گرد بعد از نتیج حصار کالیوار بست سال
سلطان سعید شهید طب ثراه اقطاف پیشانه و سلطان کوت بدو
حق تعالی: پیروی ملک صیف الدین حسین قرانی را طلغ ولیت آن از طرف بخش ب تنها لشکر گران به دست شریف آیه و سیف الدین ایبک با حضور از آرامش از شریف آیه به دوسر آمد و با ایشان مقابل شه نصرت حق تعالی در رسید و لشکر قرنیان مهربان و بی مراد بانگ گشته و آن دران وت انتهی بس بزرگ بود بدنه نور و مهابه مملکت هندوستان با سبب نبود سلطان طاب ثراه در خاطرها نقصان پذیرفت به و خصمان راز اطراف ممالک طمع خام پضب و ولایات در دماغ زمته میدارد ار تا حق سنجان و تعالی این نصرت لحظه و از او در آن قرآن رسم باتی مانده و در بلند هندوستان آن ذکر منتشر گشت بعد از این فتنه بند نزدیک از آمپ خطا کرد و سپس از از آمپ ازکی زد بر مقتضی و هلاک کرد علیه الرحمه و الله الرحمن و الله الباتی و الدائم.

الخامی: ملک صیف الدین ایبک

ملک صیف الدین ایبک یغان تب تک خطاطی بود و ملک آرامش رهبر و باور بانوان رجبیت مخصوص سلطان سعید ادا از ورثه اختیار الدین جمعت تیبا خریده بود از این دستیاری، امیر مللی، نورمند چون ملتی دران شغل خدمات پستی، بناهی آمپ، از آر با بزرگ کرمانی، و روابط مرسی اطاعت داد و در رفت و آن اعتزاز نیمی داد که هرکس از

(۳ ن) بینان شف صفحه ۱۴۳ - ۱۷۹
درایان دویلیت منبهر نمک‌ها و اکرام بیمار داجب داشت و اعتقادات ملکی بود رهبه الهه ناگاه دویلیت بنده برمزیست نژد و جهاد برقوس و با کفاره هنون در موضع تنگی انداده و بگذشت آیه که دران موضع بود جشت شه چون ملاح گران داشت از نوشی و برگستوان در آن آپ غرق شد و برهمت حق تعالی پیوخت

رحمت الهه عليه

الربع الملک سهف الفدین ایبک

منافق الدهن ایبک بنده سلطان شمس الدهن بنده و ترکی

با شامه و جدای و حرص اعتقادات ایها ای را از جمال الدهن خوبگر خرید در بدانون اول سراجنادر شد و در آن شغل ادرا دخالت نمی‌توان

از روح مصادره مه که می‌تواند پیمان وجود اللفتات تکه چون

بسم اعلی راسب سبب عدم اللفتات از رزمی فرصت برهامت کرده

که خدارنده سلطان بنده را اول شغل مصادره میفروماند و از بنده

جورکردن و مصادره مسلمانان و رعایای نیایند بنده را زرده دیگر نرم‌یاد

سلطان را در باب ای اعتقادات ظاهر شده نارنله اورا داد مدتی دران

ابانل خدمت کرده یک ائتلاف بیر ایار نرم‌یاد پس ازان منا مشن

دامچن لشکری لکه‌توی کردن و بگا خلیج را مقهور گردآیده

ربعشر مراجعت نمود کرگان پان تصمیم برهمت حق بیومنه

بود سلطان سعید طاب نرده شهر و حصار کره ای انتفاع ملک حیف

الدهن حسین ایبک نرم‌یاد مدتی دران بفدی و رعایت

بریز کرده و آن بان در ضبط آورد و جنون سلطان برهمت
الثالث ملک نصیرالدین ایتمر البهائی

ملک نصیرالدین بندگی بهاء الرب طغرل سلطانی معزی بود.

و بعضی چندین راهب قرده اند که سلطان معاون شمس الادین

طبرقرا اور مزرعه بهاء الرب طغرل خریده بود و از مردم

پناهت شه و کارنان و دایر و شجاع بهو و ضابط و عادل و عاقل

اول که لخدمت ملک مخصوص شد مرجاندار گشت پس از

مدتی خدمات پسنینه کرد اقتاع لهورش فرمود. چون در مال

سته خمس و عشیره سلطان معبد ضبط وایت سنده و سهی و دلبر

آمد و بحمد فرمود نصیر الرب ایتمر از لهور پیام حصار ملک

آمد و در نتیجه آن خاطه آثار پسنینه نمود به لیاقت آن حمص و

شیرا به طریق عسل نتیجه کرد و چون سلطان از بلاد سنده بطرف

حضور به تدول مرجعت نرمود و روایت سوالگا و اجباری و بخوه

و کابلی و سبب‌هرا نبک حواله اور شد و او اورا یک زنجیر بدل داده بود

و از ملک دیگر بان تشریف مخصوص بود چون ولایت اجبار

رونم در غنی و نهب را در کفار هندو به سپار آثار جلالت و شهامت

نمون و گرایه‌ای بزرگ کرد و در آن ایالت یک کرت این دامی اورا؛

(1) لوجه - بوجه - کاملی - سنبل
(۲۳)

(۱۹۴۰)

روتیری را زخمید دادند و با پنداگان درگاه ملکت ملاقات
کردند. ثبت ملک رضوان به‌معنی خوب در مرآ در اروآ از ان فخفی جدای
بیوست و با‌آمدن ایشان ملک را پنداگان درگاه اروآ و اهل شهر را
توت تمام‌زاوره شد و ملک جانی و ملک کوچی می‌گشتند و سلطان
رضای کیبرخان را اعزاز‌رانر نمود لوهور با تمام‌زاوره‌هایی راه‌اندازی
آن سلطان بود مخصوص کرد و مدختی آن‌ها بود و بعد از این‌ها مال
اند تغییری در مرزال حضرت با او ظاهر شد و در شوره‌منه ست
وئلتین و ستمانه رایات اعلی رضوی بطرف لوهور نپسرت
گرد کیبرخان از پیشان برزنت و از آب رازی لوهور عبور کرد. تا
جبر. موردی: برزنت و رایات اروا هم‌تارانت نمود و چون دید که جبر
خدمت طریقت دیگر مشکل نیست مطاعیت کرد و ملتان حواله از
شده که مدختی بر آمد و لشک مر مدع موانع ملکه نوئلتی و
ظاهر بادر روی بطرف لوهور نیاک کیبرخان در ولایت سنده از
برزنت و آچه در ضبط ازور و در مدت‌زندیک بعد از سخت‌الفلت
برحتم حل فعالیت پیوست و در شهر ماند تسع وئلتین و ستمانه
براور ملک ثاج الایین ایو بیز ایاز مرد جلد و جوان و نیکو دیرت
بودن بنا رازئر و دلیل از نیک آور و ولایت سنده را در ضبط
آوردند. چند کرت لشکیر کریخان را پر در ملتان بزرگ و مهدیه گردانیده
دجاجات و شهامت بعیدار نمود و نان‌ها به‌مردی و مبارزت مذکور شد

(۲۳) خراشیان
مالک و مخدرم او بود در کل بلاد غرب و غزنیه و خراسان و خوارزم و بیبازت و جالدت مذكره‌های لسانی بود و ملک کبیرخان در همه احوال ملازم خدامت مالک خود بود و هرنهای جلالت و جنگ آوری از ری علیم گرفته و بر مرت آمده چون ملک نصیرالدین حمیم بست ترکیه غزنی شهادت یافت بسران او چنانچه شیر سرخ و برادر از لخدمت درگاه سلطان سیدندان سلطان ملک عزالدین کبیرخان را از ایشان نخستین و بعضی چندین رایت کنند که چون سلطان سیدندان در شهر مدنی خمص و عصرین و ستمانه در ضبط آورد و شهر حصار ملتن رقصبات اطراف واندیشی آن بنی سرسالدین کبیرخان ایازداد و او را بابلت آن خشه نصب نرفود و ادرا بلقب کبیرخان منکری مصرف کرد او در میان خلق ایاز هزار مرد گفتندی بلقب کبیرخان منکری مصرف کرد چون راایت اعلی باحضراط معلی مراجعه کرد کبیرخان آن را باد را در وضع آورد و تصرف کرد و ممیز گردید و بعد از مدت در سال یا چهار مال اورا باحضراط باز طلبید پلول یاد داد بوده ما نبود حال و چون یونده دوئت شمسی انقراف پذیرفت و ملتن رکن الکنین حوالی سنا باد مضاف کرد و چون ملک جانی از لهور و ملک کوچی از هانسی چهارخت حضرت با هم جمع شدند کبیرخان با ایشان موارقت تبود و امضای حکمت هم شد نشست ایشان بدر شهر آمدنده و مدت مدینه شهر

(۲۳۱) منکری - منکری
(۳۱۹) بهگر

که شهرستان خمیس و عیشمن و ستمانه کرگنجان را در خدمت
و زیر ملل گردانه نیافته بفرمایند. آن قلمه گنگه صد و ملک
پادشاهین قبیله‌های علیه الربما در آب سیره می‌گشت و حصار
نیک‌نیک را از آن قلمه و شهر آن و مسافات و نواحی بتفاهم حواله
ملک کرگنجان لیکن می‌روند کرگنج ماده در خبری از طرف دار ملک جلال
دش امر مرا جمع دوبار و همان را چون رااب از خراب و
عوم رزگر بانصاف و سطح گردنی و تری و عید و احسان کا
هم مسلک داشت و در این و این و خرید زداب و زنابی و مانکان
که و بعد از مدتی با خانم‌خیر و عصبت این و خدایت
و احسان مراده و منبره از منزل دنیا بمرال و آخر در شهرب
منه تمع و عیشمن و ستمانه نقل کرد علیه الربما

الاثنین ملل کرگنجان ایاز العظمی هزار مرده

کرگنجان ایاز از رزگر به و از بند ملل نصیرالدین حسین
عمر شکاری چون آ شهادت یاپته با نزدیک ای که بلاد هندوستان
انقاد و منفور نظر عاطفه سلطان مهدی شد و در هر مرتبی سلطان
امخمل کرد و از ترک دانای و عائل و کاردان بود و در جلدت
ومبارزت پی نظیر عصر خود بود و ملل نصیر الابن حسین که
در نامه‌ای از بیداری از خدمت ملک ناصرالدین صفوی، بی‌شمار و خدامت صاحبزاده ملک اموی شد. خود پس از آن، امیر آخر، پس در سالی که بطرف پیمانی رفت در شهر منه می‌افتد و عصرین، و استمایه وایت گیت و منطق حواله، به شرح چون از ایشان مراعات کرد اقطاع کریم به می‌فرشید شد، بعد از مدتی صورت‌گرفت که به سلام، ناصرالدین صفوی، علیه الرحمه از مرید راست، به چون رایت، اعلام نامی شد.
الدیر نمیدهیم، ولیعمر نیک می‌باشد.

جمهوری اسلامی ایران
یومنا هذی که شهر منه تغل و خمسین و ستیمائه ارمت اکرام والام
وعواطف و عوارف و امناف الاطاف و انواع استقعناب ابالتاه‌انه آن
سلطان سلیمان مکان و شاهان و نرزندان و ملک‌ها و خانان و بندگان آد
طبیب آلله مضمون الخاکین منم هم و آدم دامه البتائین دز باب این
ضغیف و نرزندان و اتباع و اشیاء اردیزبروز سامت بسام
متضاعف و متراذف و متواصل و متسلالی بوده امت از تقویف
مناصب و ارتقاف مراتب و بذل تشريحات گرائیمه و انعامات و
و اشغال بند باه و برکات تبیع مالک و زارات ریامت هرزاس
و مالک جعل آلله تلک الیادي نسبا لبقاء کلمه و اکب شرخ و بسط
هراک از زان اشتغال اند از کردن آن اینلی و عطایا این طبقه که
منی بنی براختصار است تجد تطوف اجابت آمیم بسر مقصود
چون حقی تعالی دولت سلطانی التمینی را بهفل خوی امتداده
لخهدی. و رایات وایت بندگان از درنها بفی اثرات این
ضغیف خواصت تا بادا ببین بعضی ازان حقوق آذاک ملک و خانائ
بندگان آن درگاه جهان پناه در سلک تقریب و سمت تحیرکش خصوصا
ذکر ترات نرم تضاعف کرم خانائ معظم شهریار ایجاد اکرم خسرو
بیني آدم بیاا احق و الین منفی الاعلم والمسلمین ظل آلله
و خلاص و بتعالی عضد السلطنه و خصوص السالین بن الإسلامین. ظهیر امیر
المؤمنین اعزالط لحس انصاره و ضاعف انتدآرة که تا اقتلم دائر چرخ
زکانی بر مشاکف شهر شهریار نقش بختیاری و ممکن
کمگا نیک نماد هنج چرخ اتال زیدا ترازو صورت دریت اور
الطبيعة الثانية والعشرين في ذكرملوك الشمسية

أحمد الله الذي أبدا و إنشاء و الملك الذي تؤتي الملك
من تشا و إلّا. خير خلقه إفضل من قام و مشى و السلام
على آله و إصلاحه كل غداء و عشا. و علم تسليما كفيرا. وجدب
مي غوره كنبرين. بندگان درگاه سمحا سراج جوزجاني
عصم الله تعالى عن الميل الى اللغاني ك شكر نعمت منعم از لازم
تفاير عقول سليمة و طايع متقية. است رايين معي إزاب علم
را معقلين مكشور است رايين. تاعده، درمائل إرائيل اصول معرفت
و نقله، اخبار و ثغاة آثار سيد البارز ارمان منيع معادات و مئة
مادات عليه من السلوان انضما و من التحيات كوكها روايت كرده
إنه كه ك ل يشكر الناس. لم يشكر الله بض برضية إين دو أصل
معقل و منقل شكر إمام. و إكرام سلطان سلطان إسلام بادشاه مجيد
نبوكم يسمى الدين طاب ثراء و شاهاني. كه أزدومان ملطنت او
بانى تفاخر برمسند شير يارى نباهات. إند و حق الطاف و عواففي
ك ملوك و خانان. بندگان أو كه بايون بختياري و ميدان جهانداري
سببه إند در ذمته إين داعي دلدت تاهره و فزدندان. اورترش عين
و نفرد دين. امت كه. ك حشر سنة خصم و عشيرين و ستمائه إيلال
ایشان آن‌ها بذلی عفو پوشیده و در اصلاح و تصمیمگیری کوشیده که آن‌ها در توابیع ما تقدم از قصص و اخبار انبیا و مملک مطالعه انتخاب به نقل کرده شده است. و آن‌ها بروای العیان در حضرت مشاهده انما، نیسته گشت. مالک تعلیق دیوان سلطان. معظم شهشهای اعظم هلالان السلاطین ناصر الدینی‌ا و الستری‌ا ابو المظفر حمود بن السلطان را در مسئله تاجداری و مکمل شهرداری تا غایت حکم امکان پذیرده داراد و نوی‌سازده و خوانندگی را جمع کننده این طبقات را در دنیا و آخرت نیکنام کناد بمحمد و آله اجمعین. 

-------------------
ماه رمضان منفی سبیع و خمسین وستماثر نیف و فضل آمدید گاه املس لقانی و کیفی صرف شریف خانی پسری لخلوش و جنادان اینام
از آن اکرم خصص رعای رضید که بالقی صرح تعریز و قمر قادر تقریر آن
نیایید که ملك تعالی آن يستبان ملتاني و چمن جهان بانی را باشجار
رئیار باطلا همباره آرمانه دارد و در سلیح شوال همین مال ملك
تمزخان سنجی را لشکر آرامته بفرمان اعلی محضر ورید

السنة الخامسة عشرمئة ثمانیان وخمسمین وستماثر

چون سال نو شد انتصاب ۲۴۰ مکاری از مطلع بخشیداری بنازگی
طلال و ماه جهانی از برک کمارانی لامع گشت... سنده ماه صفر
خان معظم اینیان اعظم برطرف جبال دهلی برای دین نواده
منتدردان میواد که دیو د ایشان در هره اس باشد نهضت نرمود ویچر
ده هزار سوار برگستوان جرازه میبارزان خونخواره در موافقت رکب
همایون اود روان مشنید و دیگر روز فغانی بیشمار و مباشی بسیار رسیده
شبا معلوم را نهپ کرد و کوهی های حسین را بر رهندور بر
آنزاده در زیر تاریخ بیدریغ فازیان آمد وچوآن صرادنوت این تاریخ
تبیین موضع رضید برین نتم و نزرا نصرت خدا خشت شد افردر
حیات امتداد و در بقا تطويل و استعداد باشد بعد ازین آنچه
حادثه شود در قلم آید رقای دانک ایشان عیانی که درین
طبقات و تواریخ نظر کنند و درین اخبار و حکایات تامل نمایند
و شمه آبین احوال و رمزی ازین احوال بسیع ایشان ورده اگر
هفونی را قلعی جامعی یا مقطی در خاطر عاطر و معجین
السنه الرابعة عشرسنة سبع وخمسين وستمائه

چون مال نوش روز پنجشنبه سیزدهم ماه محرم سنه سبع و خمسین و ستمائه

روز بیست و یکم ماه میلادی سال وایت بیانه کرده و بلای کلیه خان معرض شد و مکاب المومبای ایبک

با انواج حشم بطرف کفار رتنهر نامزد شد و زایه همایون بمفرع

ملتانت بارزان آلدر - و در روز پنجشنبه - چهارم خرداد جمادی اخیر

همین سال دو زنگیر نیل و خزانه از دیار لکبیوتی به خدمت دردخت

علی رضی - و ششم ماه مذکور شیخ الاسلام جمال الدین بسطامی

برحمت حق تعالی پیومب - و بیست و چهارماده قاضی کبیر الادین

در گذشت رحمهم الله و مناصب ایشان بفرزندان ایشان بعطفت

باب مستاخران اعظم بارک ایبک بدار آخذد جنت خرامید و

شعل امیر حاجبی بفرزندن اوز مکاب معاال الادین محمد ممفوش گشت

و در غز و رمضان امام حمید الدين ماریکه برحمت حق تعالی

پیومب و انعامات او بفرزندان اوز مقرر گشت بعطفت سلطنت

و بعد از جندین بنایی جون دردات و سلطنت و مملکت نورالدین

ده سلطان اعظم روی سطفع داشت شکستگیها جبر شد و همه

خستگیها مراه بپایت و دومه بادشاهی را بربانی یک گلی نوشگفت

و شگفتی تازه بدمید هوا نواره برست - و در بیست و نم
(۲۳۵)

سالا و غانمًا منصبرا و مظفرًا رژه شنده یازدهم ماه جمادی الآخری
بهضرف بار سری ملک تمامی این دولت را با اهل اسلام بفرس
ملکت سلطانی و دروازه خانی باتی و پاینده داراد و بعد از جهاد
در درز چهار شنبه هشتم ماه رمضان همین سال مسند وزارت
بضیاء الملک تاج الالهی مفوض شد و در آخر این سال کفار مغل از
طرف خرمان برهمین آهه و ملکان رضیدنی و ملک کشلوخان
با ایجاد عاده بسی و بهرهگاه سالین نوین محل پذیرفت.

السنه الثالثة عشرة سنة مت و خمسين و ستينه

چون سال ان شا به و مغرم سنه سر و خمسين و ستينه تجدید
یافت ـ روز یکشنبه ششم ماه محرم سنه ست و خمسين و ستينه
رایات همانیون بر عزمت غزه و دفع کفار مغل از حضارت حربات
کرد و در ظاهر دهله لشکرگاه شد ـ و ثقات چهاری رایت کرده انده
که روز جهار شنده نهمیمین ماه هلاکتکه مر کفار مغل بوز بر بنده.

از بخش لشکر ایام المؤمنین المعتصم بالله منهیم گشت چون
رایات علی سلطانی بر عزمت غزه بریون رهت بهر ملک
و امرا بانوان حشم نامزد شدند و قلب سلطانی فرح ماه رمضان
المبارک بهضرت بار آمد و مدت با پنجاه در حضارت مقام نرمود
ودر هزمه ذی القدر همین سال ملک لهنوتی بمملک جلال الدین

(۲۳۶) در هر چار نسخه موجوده نوشته، که هلاکو منهیم گشت

این جمهور مرخدين خلاف آن گفت."
ین در شهر قدس و در حوالی شهر طوف کردن و شب را ظاهر می‌کنند و شهر چون مرکز و کیفیت شهری و شهر لشکری که مختل نشده و چون آن ملک و یک قدرت و عدالت آن مکتبات بیان جوت و می‌خندند نسل خداوندی‌اند. آن جوز که شیخ ایاز بود، روز جمعه مخالفان را از شهر روان کردند. چون آن ملک را برناقل ایزهان مغلوم شدند کرد خود متانی شدند و از حضور باشند خرمان شد تا سروه‌های شهر برپا شد و چون لغت از شهر غالب بود استعداد چنگ کردن امیر احیا. میلادی ایزهان زنگ زنگی نائین امیر هاچبل و ایزهان کوتول بکن. جمال الدین نشابوری و دیوان عرن ممالک نزیر نسرین در صاحب‌زاده شرو استعداد مرد چنگ آتار برندیده، نموده و در ان شرب بارا شمرمرا و مرخیان و معافات شهررا نامزد کردند. چون پاپ‌زاده روز جمعه شد حق تمامی لطیفه نمودید ملک گفتگوئی عزم‌اله مراجعت کرد. در ملک دیگر و رالدا سلطان ملکان جهان چون می‌خواهید کردنی انجام بر باز کتیبه‌ای اتفاق کردنی و بی‌شمار حجم ایزهان در مراجعت موانع نموده و در حوالی شهر مقام کردنی و بسیاری از اکبری موارد راست طلب کردنی و بندیدن درفا بی‌بستند، و آن ملک در سرود باز کتیب به طرف سوال و چون خبر عزم‌اله ایزهان بالاخره معظم ملک و ملکی و امیری لکر سلطانتی نزیر نسرین ره سید ایزهان موضع‌که بودند برطرف شهر عطف. کردنی نزیدک رسیدند کیفیت بالاخره معظم را روش شد.
پیوند و جدیدی منصرفه مانده بود که خبر حزب انجامبخت
بسم الله الرحمن الرحیم
معموم را بالکه‌ها نامه نزنده - روز
انتشار پذیرفته ماه جمادی اولیه شمسی و همکاری وضعیت
از حضرت نبیت نمود و چون نزدیک آن لیکه‌سیدی، و میان
اهرام‌نیش بگذاریا کوه ماند از حضرت جمی، در خیفه‌های مکتوبات دو بار
آرده‌نده، نیازی شیخ اسلام قطب الدین و قضایی شمس ال‌دین، برهانی
بندیک مکا قلم‌هایی، ولک مکا کوشان‌بیها فرمودند، تا
حضرت آیت اله در اینها بر ایشان دهند و در شهر هرگز را بدان
آماده بخاطر و در ایشان، بی‌بیعت معبد می‌دادند، ولی بی‌بیعت، راست می‌دهند می‌شدند، از حضرت مینه‌بان مخلص این عیان، خالقیت را بخاطر این،
معموم از فرمودند، و از لشکرها بنابرین، خالقیت بخاطر پاره
ایکه باز نمودند که حال خالقیت بعد بدن پیاین، یا برای چهل
مت، اگر مرا بیش آری، فرموده از اطلاع لازم چنین ایشان نانه
شد، که در میان شر آمده، و در این از حضرت اعلای بنفی ایشان
ترم شه، ولی، روستی‌سیب دوم، ماه جمادی، غیر از، شمسی،
خمسی، روابطه فرمود، شگفت تلقیه، و مکتب خوان، پنجم، مهم‌دربار،
روز، زمان، مکاتب بعد موانع، حکم که آن فرود، در رویت،
روز، زمان، مکاتب بعد موانع، حکم که آن فرود، در رویت،
روم، بی‌تغییر، ششم ماه جمادی، سوگاب، خود نزول، کردند، امداد بعد از نماز
(۳۳) متر (۳۵) بخش انگلیسی - ترجمه

تکننده روز ماه شنبه به‌ستم در انتهای سه‌گانه اربع و خمسین و ستمانه
از حضرت دهیلی حركت کرد و چون مال سه‌گانه خمس و خمسین
نوشده به‌کتاب تمیزی و قائلان میان آن طالب‌پذیر بود از امرای
امام جمیعی که خالق پرداخت بردن بسبب اهتمام به‌سوی پیش‌نگرد وچون طاقت
مقاومت دناشته‌ند بسبب آن پشت دادند و ارگان معظم تمامیت
آن جنگال را ابتینگ زیر و زیر کرد و تا ملیم در اندازین شعب و مضمون
جناب برآمد و قصبه ملیم را که هنیه پادشاه بران رست نیانده
بوژ و لشکر املام بدنا نرماله نهپ کرد و غزا به‌سیب‌نیت لجای آورد
و چندان به‌سیب‌نیت را بقتل رسانیده که درخواست تعریق نیابد
و بتنقید و تحریر نگذید.

السنه الثانیة عشرسند خمس و خمسین و ستمانه

بعده از مراعات روز یک‌شب‌های ششم ماه ربيع‌الاول منه‌ی خمس
و خمسین و ستمانه مالک حفظ مان ایبک خطائی از امام خطا کرد
و برهمت حق تعالی پیشوند و رایت‌هایا قربانی از حضرت نیاورد
وزری یک‌شب‌های بیست و ششم ماه ربيع‌الاخر‌سند خمس‌ناد مالک
جلال رشد و چون لشکر منصور مراعات کرد مالک عزیدین
کشش خان بیلین با لشکر آهه و ممالک در حوالی آب به‌پیش‌تر
آمد و مالک کشش‌خان و امرای که با او بودند بلکه کشش‌خان

(۳۳) ن. م."
السالخانه الحاضر مشتر من اربع وخمسين وسمائه

باور می‌گردد، در میان عصمت آمیدارگار، تمامی چونی ماله نوشت و همین‌طور از اربع و خمسین و سمائه در آماده‌شده در این زمان هم‌بین

را آن‌نامه‌برآمد روزی لحاظر نهایه نهایه که روزه‌های آنهاره رابین

آخر از اربع و خمسین لحاظر روز نمود و چون لحاظر

را معلوم شد که رایات علیه برمست حفر کرده انصراف نمود و پرویز

گر مانند فرزند تعلق کردی گردید منبیان و ارسال خان سنجر، جمع

مکاتبة انداد و تصریف اسلام‌خان را پیدا چون لحاظر را به‌ندرست‌مان

مکتبت می‌سردند، فرمیان مواس عزیمت با لکر و بطرف سلطان

آمده در این بیشتر و جبال بیان جمع رایات علی به‌نیای دنیه‌ان

(۵ ن) مکاتب رنگی - کلمنه (۵ ن) مکاتب
ظاهر گست و آمپان بود که تقاضای آمپانی مزار بخور سلطانی بخور و خونه او در خلافت خلافت پهلوی را نرمال شد. ثبت اطلاعات اخوان بدیع و فرقر اطلاعات برنه به جمع اخوان اخوان برنه دو این خاطر در رز مه شهید مه ماند. مهنی خانه نلاء و خمسیه و سومانه بود. چون ماه بریز فر در سلطان اسلام بهره یکدرد بهره رویت و شریعت معامله محترم بهره بر قرار ما تقدم حواله داعی دولت ملی سارکره که باشدار ای در سلطنت سالنی فر اوان بی خلاف در دریاب اخیر از ملک قطب الین حمید علی که نابب مسلمت بوت هنپری بخلاف رای اعلی بسیع مبارک باده به قوم بیست و سیروی اخیر همین سال ملک قطب الین را، مناطق کریز کرد و مقیم و مرخص گشت و شهاست یافته باشدار را بقای باید. روز در شبهه هفتم جمادی الأولی افتتاح میرت حواله ملک کشیشان از اعظم باریک سلطانی شد بعد از انتهای ازکردن، درگاه بردوسته به رحمه الله و در روز شبه صبح سیزده ماه رجب ماه ثلاش و خمسین شهید (السالم) حضرت بهینه السلام جمال الین بسیار مفرح شد و همدربن ماه محل تاج الین صفر سیوستانی از ارده پشکیش و عمام الینی زبان و از بحوری از تمهید کرده و زن رحلته کرده و همدربن سال ماه شوال راوان اعلی از حضرت بهریسون نهشته نمرود و در روز یکشنبه هفدهم ماه ذی القعده همین سال الغنی معظم لجه بین نظام امور حثمان سوالگر بطرف هانسی زند و حنم مرتب نمرود.
(۲۱۹)

را بلقب مدر جبان تشریف نرمود حق تعالی در سلطنتش باتی‌دراز. رؤسای شاهی بیست و ششم ماه ربيع‌الثانی حضرت دهی و چهل بود و مدت پنج ماه در شهر مقم بود که از خبر جمعیت ملک‌با ملک جلال‌الدین برهم‌زای اعلی در سراج شاهی اطعمه حفره و نگهر که ملک چناییهای ارسلان خان برهم‌زای و ولان، ایبک خاتیه و افسانه اعظم از نابغه در موانعت ملک جلال‌الدین در حالی، تبره‌نده بودند رایات اعلی از سامان بهانسی آمده آن ملک بطری کبرزم و کنتم حرفک از سلطان بیان سیرت از همانی حرفت نرمود و جمعه‌تهم امرای در میان هره‌سیره‌های ملک گرفتن و نتنگه‌های هرده طرف عمامه الیدین در مان بار روز نبی‌شانه بیست و درمیاه شرال همبین مال سلطانی اسلام نرم‌مان داد تا عمامه الیدین رحیم بطری بدارن برد و آن روابط اطعه از باش و آن صلیم تام شد. رزسه‌نهب‌هفدهم‌ماه ذی القدر بعد لای مبانده و عبود و مؤذیق جمله امرای و ملک‌بندست سلطان پیوستند و لیف اطعه ملک جلال الیدین شد و در نی است و دلست رابات هماپون رز مه شنی به‌نم‌ماد ذی اعیجه بطلال حسب در حضرت دهی آمده مالک تعالی رابات هماپون را رابات نتیجه مطبر دیار آمید راب عالیین.

السنه الحاضرة سنة ثالث وخمسین وستمائه

چن ماه منه نت وخمسین وستمائه نو شد حال عجبی

(۲۱۹) ایبخاری
السنه التاسعة سنه اثنى وخمسين ومنامه

البركة المالک عز الدين درمشي شهيد بابه - روز درشنبه شانزدهم

ماه مفر سلطان اسلام بانتقام حركتي كفار كاهنرا دمت بردي نمود كه تا پايتی عمر آن بلاد يادگار بماند و بر طرف بداون نپست

فرمود روز يكشنبه نوزدهم ماه مفر خطة بداءي بفرز شکوه چتر ورابات همايون آراسته شد نه روز آنها مقام فرمود و پس عزمت حضرت مصمم شد - روز يكشنبه يك شب ثrice اول و وزارت مملکت

بصور المالک فجما الدين ابو بكر كرت درم تفونيض انتقاد و در حدود كول روز يكشنبه بيستم ربيع الأول سنه اثنى وخمسين داعي دولت

٥٠٠ بحرايند بفترقع (٣٣٦) رهبت - رهت (٣٣٦) تكية ماني -

تكية يافي (٥٠٠) تهبن
السنه الثامنه سنة احدي و خمسين و ستمائه

چون سال نوشه روز شلبه گر هم سنحدی و خمسين و
حتمانه الفبان را نورمان دين تا بسر احقاع خود بطرف موالك و هانسي
برود از منزل رهتك جون خان معظم لحكم نورمان بطرف هانسي زنت
رايات امالي تبر لوان ربيع اول همين، سال باحضرت بيار آمال و مزار
کبهر و شلفها بکشت و در ماه جمادى انل مسند وارت حواله عئین
اینک صمد نظام جنيدی شد و ملك گشيلان امير حامد إلغ
مبارك إيجك را كه پرادر خان معظم بود اقتعه كر دادن و بدان
طرف روان كرند و دير ماه جمادى انل همين سال عماد الدين
ریحان و کيلدر شدورایات امالي بر عزمیت ازعاج خان معظم إلغ
خلله ملكه از حضرت بطرف هانسي حركت كرد و عماد الدين
رپنح راضي شمس الدين بهراهچی را بیارند و در پبست و هفتم
ماه زجب سنن احدي و خمسين و ستماته قضانه مقاله بهدو
مفعوض كرد وخان معظم از هانسي بطرف ناگوزمنت و اقتع
هانسي با شغل امير حامدي بهزاده رکه الدين مفعوض شد د
ربات امالي فار ماه شهران حضرت باز آمد و در اولان شوال همين
مال برزيت ثلثي آبه ولمنائة رابه هامانه از دهلي حركت كرد و جون
جعالي آب بياه وصول بود لشكر بطرف تبرهنه نامزد شد و پيش
ازبن شيرخان از مصان كفر آب سنده عطف كرد به و جوانب

(۳۳) سم غلبه
38
و هر لک پیاده داشت مبنی شد که تقریباً بلوری که عمارت کرده بود به پیچیدن نه داشت و از اینجا عادت سنگ آتار جالدین بسیار نمود و غذایی و بیرون بسته حسین امام انتقال و با سامانه و عصمہ رایات اعلی آشفت بیان می‌آمد.

السنه‌السابعه انچه خمسینی وسماء

رایات اعلان، صفر نصب می‌پرده بینص وسیم ماه،
ریسی اصل منه خمسین وسمانه بازم آمد بعد از آن با نه‌بندگی و
در لحظه انزیاند مدت هفت ماه در دار الملك جلالی مقام انتقال.
و درین مدت بانتشل‌ی‌سیان و اقامت مراسم عدل مشنی گست
روز در شفت بیشتر و دریم شوال منه خمسین وسمانه رایات اعلی
یبر سسی‌ی‌لوه و نزیبی از راه آمده و ملکان نیماه خریمود و دردیت
و داعی از چهارم کینبی داعی دردترا تشایف خاصی امپ بامسخت
زراب با تمام متمام و زیبی بارزی ای داشت و درین مصرف گممه ملک
و خانان اطراق در زکب اعلان جمع شند قلنگخان از رایمهد
پیام و لشکریان عزالدین از بدران بلحشبیا خود درمانمی
رایات همایون تاجد آب بیاه برتند و عادل الدین ویاج
درختی مزاج ملّمان و ملک بعلان اعظم متینر گردیاند و
مزاج دیگر کرد.

۴۰ ن(۴۰) تلخه برکت - بکر در درگیر تواریخ - پیور - نوشته
۳۰ ن(۳۰) گنوک (۳۰ ن) گشوشان

Digitized by Google
(۳۱۰)
رمنده و در شوال همین سال اختارالدین گریز از ملتان کفار منفی را بسیار امسیر کرد و بعضاً درستاد و بیشتر دهلی بدلته ناصری آمیز بستند و در سال روز جمعه هفدهم ماه ذی القعده تامی جال الدین کشانی زندگانی به بندگان دولت اعلی پادشاه عالم داد رحمه الله علیه.

السنه البادمة سنة نفس واریعین و سمناخه
ملک عزالدین بلبن باگرنش تمرد آغاز نداد در سال رایات همایون اعلی برهمت ناگیر رفت و او لخدمت پهنی آمد رایات اعلی بازگشت و بعد ازان خیر خان از ملتان عزیمت آب کرد وملک عزالدین بلبن از ناگر بر سمت آب کرد و بشیر خان پیومت و مخویشند و ثبت آبی بشیر خان تسیم کرد و از اجا روی اعترض نداد. روی بشکنیه هفدهم ماه ربیع‌الخیر سنه تسع و اربعین ورستمائه لخدمت دوگرا اعلی پیومت و خلت ابادن نامزد از زنش وهمدین سال روز بشکنیه دهم ماه جمادی‌الاولی سنه تسع کرتبیم تضاپی مالکان و حکومت خضرت به‌امام اعلیه الله به‌دینی دانگ در قرب مبارک مفسد ساخت و روز مشنیه بست راه‌پای ناه بفرش سفه تسع رایات اعلی بطرف کالیپر و چندیپر. و برزول وماله حکمران فرمود و در آن سفرتا نزدیک مالو بزندند و جهاریج به بزرگ تربی لانگ آن بیان و بقاع هبود و بقدر نیهژر موار

(۳۱۱) جاهار اجاد - جاهوار جار دردی کرتواریخ - جاهار دیوان‌نشته.
(۳۱۳) کشکوخان (۳۱۳) پنجم
عدالت شهر، به کلیه عناصر این ماده فراوری‌شکنی می‌باشد. در اینجا نیز ماه‌خورده، در قصر پیدا می‌شود. از تراز مفعول
عدالت، به‌طور کامل، در محدوده‌ای برای بررسی لحظه‌های حضار راهان‌های حضور رز در گذشته‌ها
یابد. به دلیل اینکه برای تفاضل کفایت‌های شایستگی، بهترین

السماه، ردسه‌های و سیستم‌ها

وزد در شنیده، به‌طور مالف می‌شود و ارزیابی و شناسایی، انتقال
معموم در ضرمان سعادت، با لعه‌سنگ اسلام و روابط انتقال می‌تواند بنا 
رسید و با خلافه جمله (۸)، مملکت خوب، پناه، فنکت سلطان
و بی‌پناهی برای مملکت اغراق، معنی برده، فرزند، آویز ملکه جهان
گذشته برای این‌که رز، شاد نهایی بپذیرد، رز، ربع، ماه، ماه
و اروام‌های و مالمه‌ها به‌طور مطلق هر ماه به دست و پناه، دیده
یافته است و در سلسله و همچنین یافته در دارد و هم‌دری، ماه
فرمومه، همه ماه، جامع‌پر، الگی‌داده، جالب، مشایخ، از یاد
بدویه، و قاضی، مملکت شد. رز، در شنیده بیست و دوم ماه شبان
هیپری، ماه‌دری، از ده‌های خرکت شرود و رز در شنیده چهار
فنا، شوال، همین سان از آب. بود عصر، نرمود و بر فرزند عثر
هنون، لشکرها بزرل طرف، دامید کرد و لزخاری‌ها، مکونت‌ها هم‌سیران.
السنه الكامنة من مات واربعين وسماكة

روز جهان نهمه بيست وچهارمبه حمله مات واربعين وسماكة

بدار الملك جلال دهلي باز آمده از مصرف وشهر را انتی پیدا voz و
بدولت وملت ببقر بانشواي بنهست رملكل جلال الدينه بيان
خدمت سلطان درديه اقتاط منيل وبدوان ازآشناشة ناخد و
هرامي ببقر زهات منيل وبدوان بخضرة پهلوه وملت معظم
ماب حكمة مات درحضرت دهلي مقام نرمون با شما شباب
مندن نست رايانه از دهلي ببزون آمده وپردع اطراف
جبال ومحاصري غزوها نرمون ورامرها بابان از ه курс وپردعه
باي جبهه دير مصرف دير اتفاق نیفتاها. روز جهان نهمه نیما مات
نیم القعدة بحضرت باز آمده بدوره وسلطان وشکر همی اسلام
برشت کوه پایه زانه رنه نربت ودریزین لهكر مقام ضرعت
( ۲۱۱ )

تمامت آنچه در میان مرزی از زیبیها بسند و ونیبو بر جاده قتل کهار متمرد، گردن‌نشین آن حصار و نقوشی که انخوان معظم نامت. رنگ در دقت و اسکالی و ملکی بیم و کمال در آن اجرا در نظم سفر گفته شده است و پادام می‌باشد. سلطان، ناصری نامه، نامه نهانه آمد. است و در ازای آن از حضارت سلطان معظم خلد. الله. ملکه و سلطانه، از سر دسته که هر سال برده بیانه و از دولت خان. معظم انخوان معظم خلد الله ملکه یکپاره دیه در حدرد هانسی انجام مسیح حق تعلیل هربر دار در سمسد سلطانی و متقاک جنابانی باتی و بایندنی، داراد به حکم و الامین - بصر غرر تاریخ بار آیم - روز بهجشنده پیست و چهارماه شوال مهی خمس واریمین و چماده آن قلأم، بعد از جهاد و قتال به نمای نش از آن زور درنشه دیزدیم، مادی نه القمه سنه خمس همین سال خطله کر وصول انداز و پیش از ان زور به روز انخوان معظم باتمانت ملک و إمرای لشکدر. موافقت ار نامزد بودن و آن خان شیر دل رستم نهاد سهراب جنگ. پلی تی دران نبشته چندین آثار جالد و شهامت از زیبایی شکوف و متوفی موافع حسین و قلله و جنگلها، کهنبی در نقل کفار متمرد و تفحص غزائم با پرده و اسیر و ابتدای زانگان بزرگی که در فحیر و تفریق محترمان تفصیل آن نباید توجه می‌کند. در کتاب نامزی دامه بنظم پشوسته است، اعترالله انصرفه - رانه برد در آن جبال و نواحی که اروا دادگی و ملکی گفتندی با اثوب پسیار و هوران جانگی بی شمار ورایت و مال می‌اندازه و موافع حسین رشما و مفایق در غایت حسانت: جمال: نهب کرد و تمام.
مراجعات نمود بسیب تنگی علیونه و ما از مراجعت لشکروجیون با چنان تنجه و ام مزگی بخودت بارگاهی ای بپوست از لاب آب ورودر روز بی‌حجابه بنام جهانی قدیم همین سال را یاد همایون بر ستار دارالملک جلال دهی عطف کرد و این افکهی را بکره جالندر نمار کذاره شد و از آنها منفلذ بمنزل لبکرموت وصل بود و در این روز داعی دولت منجا مزاج را که کاتب این مطهر است تشريف چنین و دستور و اسب و ساخت و سلامپادشاهاهن فرضه تقبل الله منم.

السنة الثانية سنة خمس و اربیع و وسمهانه

روز بی‌حجابه دوم ماه جمعر سنه خمس و اربیع و وسمهانه بدارالملک دهی رومل بود و مدت شمعه بسیب کثرت امطار و هجوم شکل در حضرت مقام نرمود و در ماه جمادی الدخیر همین سال بلکشگره سربرده بطرف پانی بهنی نصب نرمود و در شبیان همین سال عطف کرد و طرف هندستان میان هنرآب رایات اعی روزن شد و در حدود نویج منصوبه بر حضیر و قلعة متبین نام آن نندته که از سد سکندر حکایت احکام می گفت جمعت کفاز هندود بدان مقام تعس جستند رست از جان بنشند و در در رقص اسلام در حضرت رکاب اعی بدان موقع قثال کردند تا جمله آن متمردان بدرزخ رنرند نتیجه آن موقع میسر شد و آن غزور را داعی دولت در بیش پی بگذارند بنظیر آوردها است و

( ۱۰۰۰ ) بالفیا ( ۳۳ ن ) - تلفیه
چهار میلیون دلار در اطراف هندوستان به‌عنوان غزه‌گذاری و عمل‌های منتشر گوشی و ملک‌ربانی امری به‌دست‌آورده‌اند. علاء‌الدین خانخیب‌گشتند در خفیه. نگهداری‌دار مردمی ارمال کشور رهبر مبارک بود. بر می‌خورد. دارالملک جمال الکریم نمودن ملکه جهان را بازداشت کرد. مبارک ظاهر خانی زا چنان نمود که جهان تداری و میلیونی عارضه تصرف دهلی سیدر و ملک‌ربان

و ابر تمامی نسبت به دو خود و میلیون‌های پارک. دو سزار از بحرین و از

سهم دهلی زمان شد و چهار شب می‌شد روبی جبارک سلطان را

بنگاه مستور می‌گرفته می‌شد و سوار می‌کردند و بر سپاه عجله هر یک

تاماشا و پیاده تریب بهدلیل مصداق چنایه از ملک مرکب همایون

این به‌خاطر مبارک عید هفتم آن‌نیه را خبر نشد که روزی که به تخت

پیش‌شست خلق الله سلطان چهار مریب سلطنت بذات این عودنه با

رکاب و زیبای تریب‌گرد نزد ماد روح سه‌سو ابرنی و ابریمین و متنده

ریاپیده همبایی. خا در حوزه داد و لشکر بر عزیمت لب آب منده

و عظیم و مشق کفار حسن بیرون آورد و برتاورا حکمرت شری‌مود.

پور و شنیدنی‌که ماه. فی الغدی منه اریبع و اریبعین بر این آب

یا جوهر عبید با لشکر اسلام را بفیث قوه جدید و اطراف هندوستان به‌

فاده و الگان اعظم خلق سلطانتی در مرتبت امیر حاضی بود برسر

آن حجم نامزده به وملطان با بان و فیال بر لب آب سودره مقام

فرمود. و الگان اعظم آن لشکر ببرد به فصل و نصرت آن‌وی‌گرد کوه

جود را نهب قره و چله و گوهان و کفار متمردان را میالیغ بی‌نرد

فرستاد و تا لب آب مثله بیانید. در آن اطراف نهب کرد و رازبا.
سلطنام بن سلطان خلیفه الله ملکه و سلطانه بر تخت سلطنت‌هاز
اوائل شهر سنن اربع و اربعین و مسیله‌های یعقوب و تا هنگام این تاریخ
پانزده سال باشید. هر مال را اژان مفصل کرد، شد تا بفهم و خاطر
سامع نزدیک‌تر بود و الله اعلام بالصور.

السنه الأولى سنن اربع و اربعین و ستمائه
سلطنام معظم ناصر الدینی و الادینی، بی‌خاندان و بخت میسیم.
و رتهة همايون و رتلة زر زر از زر زر یک‌شأنه بیست و هدم ما
صخمر سننین اربع و اربعین و ستمائه در حضرت دهیلی در قصر دیسر
و رتهة سلطنت بنفست و ملکه و مرا و صدر و کهری و سادات
و علماء لیکن داراک اعلی بیتشانه و تقویم هست بوس مبارک
این شنایان مبارک قدم دربانتند و همان‌های هریدی لاتق حال
هشود بوجه مبارک باید جلوس خدمتی گفتند. و رزه ماه گشته
بیست و هفتم همین ماه در قصر در لتانه و داراک و فرکری.
بای عام فرموه به خلق سلطنت، و اسئال ایام آن بادشان کردن
تاریخه میرت ملك صارت بیعته عام کردن و همان‌های بجیدند. این
سلطنت مستهتر گشتند، و اطراف ممالک هندوستانپادیده عده
با ائتمام مسرور شدند و این دوخت به که تا نهائید جد امکان باتی.
باینپن سلطان ناصر الدینی و الادینی از دهیلی برسخت و پریار.
بکن مبارک حکرک نفر و والا دو ملکه جهان جلال الدینی
و الادینی دام ملکه‌ها در موانع از برخت و در وان بلاه و جبال غزوات
بی‌سیار کرد درایت پریاری با ون مبارک آر امارات تمام پذیره و
المملک العظیم نصیر الدین محمد طن限り اله خان رحمم. الله
اولام و ریای او
میناء مصیعنا
تویق او
المبیر یا لله
مدت ملک او
بیست و در سال بود
انه جهت تعالی قربانی اولیا و اخلاق اندیار ذات معموم
بادشته و پادشاهزاده دیده نهاده است و در عنصر صیونیش تبدیل
کرده از تقیوی و دیانت و ظاهرا و صیانت و شفقت و مرحمت و
ابنوم و عدل و اینام و مکرمت و حیا و صفا و ثبات و وقار و میالم
و قیام و تراوت کلام و سخنات و کم آزاری و انصاف و درباری و
مجید علم و علم و صداقت مشاه و حلم با گیجر معنا: گریزه و آثار
بهندیه که از لوازم سلطنت و مصالح مملکت باشد از قوت و شوکت
و رجوت و ضریح و شدت و شهامت و عدل و احسان و بذل
و امتثال باتفاق. اهل عصر در ذات هنچ پادشاه از سلطنت ایام
ماشیه و ملکوب قرنی سالگه نور الله مراقدهم جمع نبود طهارت
نیل و مفت ظاهر و باطل آن سلطان بن سلطان علی الله شانه
و عظم برهمه چنادان امت که در تعریفو تقریب نیاید ملک تمامی
درخت جهانداریش باتی و پابندی دارد. بدانه جلوس این
السلطان العظم ناصر الدولة والدين محمود
السلطان يمين خليفة الله ناصر امير المؤمنين
ملوك وأقباط او
ملك ركن الدين نوروز شاه - ملك شهاب الدين محمود شاه.
ملك تاج الدين - ملك معز الدين بيرام شاه.
الملك الكبير المعظم قطب الدين الحسين بن علي
الفرز - الملك الكبير عز الدين طغرلي طファンخان ملك لاهوتكي.
الملك الكبير عز الدين محمد سلولي مهدي - الملك الكبير تمرخان.
قبران ملك إله و لاهوتكي - الملك الكبير عز الدين.
كشخان ملك السند والهند - الملك الكبير والش خان ملك
لوهر - الملك الكبير أخان المعظم بهاء الشرق والدين بلبن.
الخان - إلك الكبير ميف الدين إيبك مبارك بارك.
كشخان - الملك الكبير تاج الدين سنجار ملك إله - الملك الكبير.
تلجم الدين سنجار خان ملك إله - الملك الكبير جلال الدين.
خان ملك خانى ملك لاهوتكي - كركر - الملك نصنورة الدين.
شخر خان ملك السند والهند - الملك الكبير سنجار إيبك خطايفي.
ملك كهراهم - ملك اختيار الدين دوخان تكمر - الملك الكبير.
نصرة الدين إرسلان خان سنجار مصت - الملك الكبير ميف الدين.
بلخان خاني - الملك الكبير تمرخان سنجار مسيم ملك كهراهم.

( ۱۴۰۱ ) محمد ( ۳۳۰۰ ) تاج الدين بيرام.
چون حضورش عهد بطالع از ناگ یک مخصوص ورده طالع از در پناه ایزبین مسعود به سفر ملک، چهل را دسته و شمع بین چهار گذشته ای در دیدنا چون درد، اهل ایمان را زمین کرده راییش امی و امل، است سایه بان دین حقنه ظلم شان می‌درد، باد مقصمه بر نفل حق چون تکه گه دارد مدام بی توافت شاه را حامل همه مقصود بس خاتم مرش چون نقش صد و احسان یافته است غاهه بخش جوان بر تاج از مشهو باد دولتش برندت احمد میکسک، آمد است ملک صحمی بیمنی مسلم زند باد داعی این ململت منبنا را ورده این فما تا که بان و خاک و آب و آتش است مرورده باد حق تعالی بادشاه وقت سایه یزدان سلطان السلطینی ظل الله في العالمین ناصیرالدنیا و الدین علاء الاطام و المسلمین ملاح الملک ولسلطان ابن المظفر صحم بن السلطان را بر تخت باشها ومرر اواصر و نواهی مالہایی نا متانا باتی و باینده داره آمید حق صحم و آله اجمعین
تا نوایی فرم ملک شن رست و شد و زیر ارتباط
حاسه اندر گوی چون زیرزان در تالش است
که گشت از انقلاب جوبر بأه بیس چو گو
در پناده عید شن چو که هر ارامش است
ای شهنشاهی که ذیل عفو و درست بلی تو
محروم و مختاج را هم پوشش وهم بانش است
بست سلام است تا که منهاج سراج خسائه و
در دعا غری این حضرت فرزاد پارس است
امت از برایی نصرت و تائید شاه و بندگیان
در روحانی هم کوشش است و در زمام در خواهش است
محروم چرخ چرخش باد خاک در گفت
تا که خان و چرخ در آرامش و در جنبش است
گردنش اهل زمین بر وقی نرمان تو پاد
تا پرچ آسمان گرد زمینی در گردنش است

ایضا منهایمج

شاه را چون نام خویشش عائشتنب مصمد باد
نصرت و تائید حق با عزم و مشهدان باد
درستان را زی باقا و دشمنان را زی نا
نفع و مرفرد چخوش و در کوششش موجود باد
در جهان باب آمان از عدل و متقضب باد
باب بیدادی به عهدش منطق و مصدود باد
آن جهانداری که مقف چرخ از ایوان از عسل مربیت گوتن فریادی بهشت است،
فریادهای سا در است، رست و باش دوخت
فریادچی آست و نگین و زنبیل توخت راف پشش است،
مکه را از الگا میمونش چه آنداره جست فخر
خطره را از وام هماویش چه مایه نازش است
رست دلها است روح عهد از با روح خلق
بندگی درمانش زانه در آمیزش است.
چاکر ایوان از هرچا که ترک و تازگی
بنده فرمان از هرچا که هنده و گیشه است
وارث ملک با حق دیدش زسلطان شمس الادین
هرکرا از انسان در چشمه بصری بهشت است
دولتتش حساد را در هرزمان مصد شومت است
مولتش احباب را در هر مکان مصد رامش است
گرجه بشغفتتش. گل دلته وله از صد یکی
چهون نباه است از که باغ ملک را نو بالش است
تنگ زناگشت چوون شکرگی رز آمد مطيع
شاعر و برک نقش عمر دشمان در ریزش است
از نیپور زخم گرگ ای مرش بی بنگ چون
راکب شیر نالک در ارژئ و در تابش ایست

(۲۴۴) خریداریشان فخر (۳۳۴) ترک و اکدش
تاریخی در هجری چهارم و امتناع سلطنت هرنشین داده بهم، الله
که دایی اشرف‌خان و رازی ایان رود که دیوی ارصاف حمیده محمدی
آمد و راز پستان عداوت شیروانی ایان بیان که همه احوال
و افعال مشابه موجب به در مبتل و به سلطنت نفرین همگی به
سلطان نامدارا دار اکبری پنجاها و حوادث ایام مکرون بود
جله سعید بدلکه ایشان آنان در عنصر نمایند و عرفة میمون
شاد چون اشت کیوان تخت مشتری‌بیست مریم هیبت
خبریید طلقت زهره مباحت عطارد فزنت ماه مهاباد در اوان
جوای روحی زنگ‌زنه مدرچ و میمر آمد و در سوکون و رئا و تیبات
بوقاقب و حسین و بر دژ و احسان راز دو هر عمان گشت و
تحفة بذرگا اعلان ای لازال اعلان بی‌مراتب مزیده هریک از إنامل
ملکت و امثل سلطنت دعایی و ناگانی آزادند و شما آزاد را
در سلاک تقریب و تحریر کشیده آمو و این ضعیف که داعی آن
بارگاه جلال و بیلبدت ایبتا بسی دند نظم و نظر بمرفوت عرفه رسانید;
یست و از جمله اشعار در صفه‌ی‌سکی بلکه تصدیق و دوم برخم تضیقة
ملمعه در بین صفات ثبت کرده شد تا چون در نظر ناظران گذر
یابد در عدل دولت این پادشاه آنزاید - لمنهای العراج اصل
الله شانه.
آن شفاهی‌که حاتم بدل و رستم کوشش است
نامزی دنیا و دین محمدر بن الشهش است

(۱۰ و) عثمان گشت
اتمیه ملک عصر مصطفی بود که جمله طبیعت از جا می‌ماند و بدان عصر مصطفی بود که جمله طبیعت ستوده از ملک عصر مصطفی بکشت و بطرف نهاده شد و بتواند مالک خود را به مصرف سلطان نادر دهدی که همایش بدرک سلطان نادر که در ختامیت سلطان نادر دیده خلیل الله ملک و سلطانی در خفیه مکثونی ارصال کردن و رمول زکتا همایون افکارا نموده چون اینه به ازین به تحریک ایجاد اندیشان الله تمایلی روز بکشیده ببینم و سلما مسالمه از این ابتدا که از این ابتدای و بمباران سلطان علیه الی دو مکبین شد و همین حبس برهمت حک تعلیم پیش هستند و مدت ملک از چهارم ری از ماه بر هک تعلیم بادشاها را براتیت با卤 شاهی سالهای بسیار باتی و باینده داراد اسیر رب العالمین.

السالم السلطان العظیم ناصر الدین
والدی دیوود بن السلطان
سلطان عظیم ناصر الکنار دین دیوود بن السلطان قسیم
امیر المدینیون را ولدت بعد از نقل ملک ناصر الکنار دین دیوود
طبب شریه بود. بدار افکارا سلطان عظیم شمس الکنار دین دیوود
نیز الله مرتبه آن بادشاها را که در مخلوطت باتی باد بلقب رام پسر
مقدر مخصوص گردانیده و رازه از اورا بقرار قصبة لویی دوزیاده

(۲ م) یک ماه و یک روز بوده (۲ ن) تولی - بولی
(۱۰۰۰) (۳ ن) منکونه
فرزندان و اتباع همه درآورد، بگذارن و بعد آزادی از لکهنوتی معتمدان فرستاده آمدهند و اتباع را نقل کردند. شد. واز طرفان، لطف رئیس انامی به شمار داده داعی رستم، یکهقل الله منصفان در حال درمان بلاء مقدم انگاد دریان در مال سلطان علاء الامین را در اطراف مالک مالک نتوان بسیار بود و وزارت بعد از شهادت خراجه معظم مهربان بصدر المالک. نجم الامین ابوبکر سید و امیر حافظی دار امکان بالغ خان معظم خلد الله دولت به معروف گشت و اتطاف به سید و درین مدت غزاة پیش‌نشست کرده از هر طرف و عزازیان طفناغان این از گر در سمت لکهنوتی مراجع و که شربت المالک اشکمی را اعترض سلطان علاء الامین فرستاد و از حضرت قاضی جلال الامین کاشانی که تاضی از به دریان عهد با تشريف و چتر لعل نامزد لکهنوتی شد. روز یکشنبه بازهم ماده رعیع القدر از اسید رازیان و استعفیاء جمعه رسل لکهنوتی رستم ملکا طفناغان بدان تشريف مصرف گشت و دریان رفت از طرف اندک خوب که دولت علاء الامین را انیاد آن بود که اتفاق ملک و امریا حضرت حرم عم خود را اطلاع نمود و روز عید امکی بیرون امکه و ملک جلال الامین را خطا تنوج داد و سلطان نامر الامین را خلطة بهرامی مفوع، نمرود حنانی، ایمان هریک درمان بلاء از غزاره بصنعت و عمارت رعیت آثار بسندیده، بسیار نمودند و در شوال سنه ائتم داروییب و سیمانه کفار جنگیزخان زدر لکهنوتی آمدهند و

(۲۴) جاجنگر
سند: اتفاق نیقفاذ سلطان علاء الدین را پرداخت به شانندند و خلقی را بیentar عام دادند و ملک قطب الدین حسین غزیه نائین ملک شد و نظام ملک مهبد وزیر شد و ملک قرانته امیر حاجی شد و بادی ناکور و منده و اسمیری ملک عزالدین بلبل مفروضه شخص حکمت بدار بیان ملک تاج الدین ضریر تلقی دادند و کتاب حرفه چهارم روز از نتیجه دهلی از قضا استعفا طلبد و مدت بیست و روز قضا سمبل بهدا تاج چهارم ماه ذی اضحی قضا بقایی عثمان الدین محمد شقوق قاتی حوله شد و نظام ملک مهبد الدین بر مملکت استیله تمام بانک کول بورو جتاعنز فر گرخت و به از از باد دیل و نویب بر در سرای خود قائم کرد و جمله کارا از دست امریا ترک بدور و را یاختر امریا ترک از ری غبار تمام گرخته و امرا ابتداقی یدکی در لشکر گلا بیش شهر بصدری حوض زانی روز چهار شنبه دوم جمادی الاولی سه اربعین و ستمانه اورا شهر کردن و این کتاب را عزم دست درکه روز همزمانه روم و باراد روز جمعه نهم ماه رجب سه اربعین از دهلی نقل کرد و درخته بدار تاج الدین تلقی رفر رازق امریا قدر الدین تیران الطائف وائر نموند دمک تعلیمی هرود را غربی غفران گرداند و دریای زنی طفن خان عز الدین طفر ملک لکهنوئی با لشکر و کشتیها اجور کرده آمده کتاب از ازاده بدو پوست و با او لکهنوئی رنگن شد و روز یکشنبه هفتم ماه ذی اضحی سه اربعین رستمئانه لخطه لکهنوئی رمند.

(3 ن) مفرد تای (36 ن) را (46 ن) هفدهم
سالوس السلطان علاء الدين مصعود شاه بن فیروزه‌ا
سلطان علاء الدين مصعود شاه پسر سلطان رکان الدين نبوی شاه
 поверباشی زاده کریم و نیکو خلق بود و بی‌نمایه ارمان حمیده موصوف
 وزن‌شکن‌های که در حالی که تعریف و دلایل و مسالمت‌ها بود
 به‌نام‌هایی از دست مصعود ال‌دوی بند شد و ملک و امرا
 با نطق هرسره ساده و زبان سلطان ناصرالدین و ملک جلال الدین و
 ملک علاء الدين را از حجیم بیرون آردندا و از حصر مفيد تقدیر
 فیروز دیده‌اند و بر سلطان علاء الدين اتفاق کردند بعد از
 اینه مالک عز الدين بلیل در دولتخانه به تخت نشسته بود بیرون
 تصرف شد با اسم برمانده او یک کریم در شهر طرفکر کرده بودرآن
بنوشته در حفیظه که این امرا و اثرات هرگز منفعت نخواهند شد.
نواب آن امت که مالی از حضرت نانذ شرد تا مس و سال هم در حضرت حمدين جمیل امر و اثرات و هاگی که هم بطریکی که دست دهه تا مالک صائغ شد که آن عنصری را نخواهد ترجیب داده و اثرات و نسبت اندیشه و تدبیری نکرد و پیغمره یا بدهن منوال مالی پنیشند و بفرستاده نیکو آن مثال بله.
گاهی رمید می‌سین این مثال را امر و اثرات نمود که پانشاد در حق شما ازین بابت نمای می‌نویسد حضرت جمله از سلطان برگشتند و باشارات خواجاه مذهب بر اثر و عزل سلطان بیعت کرده‌که حضرت خبر مخالفت آن امر را لهکر حضرت رمید شریف السلام حضرت مید قطب الادین بود سلطان ادا بجیه‌ت تسکین آن نتیجه بنزديک ملک نیستاد اور آنچه رنگ و در اثرات آن نتیجه مبادلات نمود و بار گست و لشکرد فقیح ابد بدر شیرآمد و جنگل قاتم شد ذهنی دولت منهاج سراج و راهه بار شهر در اصل و تسکین آن نتیجه بسیار جد و بجیر نمودند به‌هم وجه قرار تگرفت و آمد به علت‌ها بدر شهر دهلی روز شنبه نوزده ماه شعبان سنه تسع و دویست و سه و سیمایه بود تا ماه ذی القدر این جنگ حصار بداشت و از طرفین خلق بسیار هلاک شدین و اوالی شهر همه خراب گشت و مجب ترودن آن نتیجه آن بود که در خدمت سلطان می‌بهر، ناران که از فتح الادین مبارکه فرح خیلی گلفتنی پیمان یافته پیاده و بر مزاج سلطان مستوفی شده و هرچه‌با سلطان گلفی سلطان همان بیرونی و این نرخ به‌سرو زد سیمی دوداده روز آدینه هفتم.
(۱۴۰۰)

نانده بود. رز در شانزدهم از جمادی الآخری ماه تسع و تلخیه
رستمیه گزار مغل بر این شهر دم تا نمود و مسلمانان را در
کردن و اتقاب ایشان را امیر کردن و چون خبر حاکم ایین حادثه
پیش کرده گله سلسله معز الدين خلق شهر دهلی را در
تصمیم‌گیری جمع کرد و این داعی را که کتاب این صورت امتب ایب نرمان
تذکری داد تا خلق را با سلطان بیعت داده آمد دریشی ترکمان
پو تاین نام مردی زاهد و گلیم پوش مدیتی در قصر حوض
سلمان باشکفت نشسته و زبان‌یا اورا بجست مسلمان معز الدين
تقریب آتاد و سلطان را با بر اردیتی پیدا شد رآن دریشی درک راهی
ملکی شروعی کرد گرنه و پیش ازین در تصرفی مهر پوره برد و از
یافته شمس الدين مهر گرنتی گشتند درنونته چون خسی اور
نژدیک سلطان معتمد شد معم نمود تا تایی شمس الدين مهر را
بربد بدل اندکتند چون ایین حادثه ظاهر شد خلق از سلطان
کلی خانفی شدند و سلطان جهت دفع گدار مغل که بردار شهروهر
پرندی ملک تطبل الدين حسین را با رزبرام و ملک و لشکرها
بدانترین نامن درمود تا سرحد ها را صحبت کنند و در دریتی وقت
سلطان معز الدين علیه الرحمه قضایی حضرت و کل ممالک رز
شیمه دهم ماه جمادی الاولین سه تسع و تلخیه و رستمیه بدین داعی
مغوی نروم و تشریف و عواطف نزولی بارزی در داستان و بعدازان
لذگران نامزد کرد چون در انتقام سلطان لشکرها بلب آب بیای
شد خواصه مسیب الدين نظام الادک در انتقام سلطان بودتی بطوری
اپر از نزدیک به‌هی سند از لشکر گرد نزدیک سلطان عرشه داشته‌اند.
سلطان آدم و مرخه داشت سلطان در حال موارد شد و آن جمعیت
پرهیزان گشت و بعد الی دریان سنقریت کرد و در سنقریت
بازگشت و در پارگاه بار داد و پدرالدین سنقریت را همان ساخت نرمان
شد تا بطرف بداون ره و آن خطر اقطع از باشد و قاضی جلال الدین
کلامی از تفاو معرقل گشت و قاضی بیبر آلدرین و شیفم صمد
شامی خائفی شدند و از شهر برنشمند و بعد ازان بدر الالدین سنقر
بعدت چهار ماه باز آمد لجنسرت چون مراز سلطان با او متفاوت
بدر آقرا محبوب نرمود تا جلال الدین موسوي را مقید کرد و رهرو
را شهید کرد و این حادثه سبب تنگیراحوال امارا گشت از سلطان
همگان خائفی گشتند و هیچ یکی بر سلطان پیش اعتماد نماده
وزیر نیز انتقام آنهمه زخم خورده بود مینه‌ست تا جمله امر و
ملک و اترک با سلطان خروج کنند سلطان‌نا از امرار اترک من
ترساند تا قاتبی ایمنی‌ی سراپیت کرد و مسبب عزل سلطان و
خروج خلق شد و از حوالی که در عهد معز الدین انتقاد واقعه
شهر لوهر بود که لشکر کفاری و حمل و نقل خرما و چغندر ایبی
شهر لوهر آمدن دو مدتی چنگ کردند و مقطع لوهر مکا ترنش
بود و ار ذرات خود به مباز و جلد و پردل بود اما اهل لوهر
چنانچه شرط موافقت باشد پیچاه چنیارندند و در باس شب و چنگ
تقصیر کردند چون آن مزاک محل ترنش را معلوم شد و روش
گشت شب بر پشت و با حمای خود از شهر بردن آمد و یارست
حضرت اولی ی بابا کفاری در و در ائداع نمودند خصی تعلی تعلی
مکه‌ها و پرسایر بر این‌ان بدر من آمد چون در شهر قراری
معامله ملکی در اینجا حاصل السلطان علی بود و بر اساس نظام الملك
مذهب دینی فرقه می‌جوشت و نخوانم بی‌مانند و وزیر در مرزهای
سلطان را برخوردار الدین سنقر متغیری گردانید که شهر غزه ملکان
پا افتخار یافته که برزند، بر الدین سنقر چون این فرقه در میان
از ملکان خانگی او جویی خواسته تا ملکان را بپردازد، تبع کند
و بی‌کلامی از نفرادان ملکان را بر تخت نهانند روز در شنیده‌ها
می‌گذرند. مادرانه تنها و تلخیش و محبت‌های در رئیس صدر الملك تاج
علی موسوی، گه مشترک ممالک بود برادر مسلم سنقر جمعت مادر
و امیر حضرت قاجار ملک جلال الدوله که از مذهب کوهمد شاهی و دیگر امیران می‌باشد
جمع شندند و در کار انقلاب ملک تدبیری کرون و صدر الملك را پنداز
زرین نظام الملك مذهب الدین فرشندانه تا حاکم و باتفاق او کار
کلی از ملک رسانند که از مقریان و معتمدان ملکان به نزدیک رزیب‌پرست
ه‌که صدر الملك بعثه زریر آمد و حديثی ازد صدر الملك چون
زریب‌پرستیان معتقد سلطان را در موضعهٔ خسته‌ی ایشان به‌شنیدی
مخفی گردانید تا صدر الملك دو آمد و حديثی تغییر سلطنت و
همان‌طور بملک زریب‌پرستی فراغت خواهی جواب داد که شا را باز باید
گفت تا مسی تجدید و هموکم و در عنق و خدمت اکبر شیخ‌بای
صدر الملك مراغجت نمود و معتقد سلطان را برآورد آورد و گفت
آمیزه صدر الملك خسته‌ی اندر و خدمت سلطان عرض
داری برخوکه صواب آن امت که سلطان را مواری شد و بر مرآن
جمع‌بند یا می‌کنند تا ایشان متفرق شوند چون این معتمد خدامت
(۲۱۰) حکم وسر قاضی

به عهده واصطحبوئین نیز همان گردید همه عالم

که جز در طرف پرچم نه بینند کس بریتانی.

چون اختیارالدین ایتنکین نائیب شد به نیابت تمامت امر
مملکت در ضبط آورده ول و عقد سمالک بذوق‌فرآور وزیر نظام
الملک مهدب‌الدین محمدرز مصطفی در تصرف آورده، چون
مدت یک در ماه برامید این مصونی برخاطر مسلطان معز الیین
گران می آمد و هیفت سلطان که در حکم تلاقی نصیرالدین
بوده ونیفا انتدابه در حکم خود آورده ونیفا سخت‌مانه ویک زنجیر‌پیل
بردار سراپر خود نصب گردید و رنگی گاه و نفاذ امر از بداشت تا
محروم سه تملی ونیفا و ستمانه باگاه ورژد و حشمت ماه حضر
در قصر میدی بام مسلطان تذکیری بود و بعد از تذکر سلطان
معزالدین دو نفر ترک مست را برهم نهائی لزبایی قصرنو
نرسخته تا از پیشگاه صفة بار قصر به سید اخترالدین ایتنکین را برخم
کارد شهید کردن و وزیر نظامالملک مهدب‌الدین را برپلودو زخم
زدن اما خون امل از نیامده می‌بود از پیش ایشان برورین ترندش و ملک
بدر الابی منتقر امیر هاچبی شد و امر سمالک در ذغبت آورده و
چون رضیه و انتونیه از تبرهنده عزمیت دهی گرد و آن اندوه بار
بخونند و مشترک ملم شد و سلطان رضیه و انتونیه بر دمای هندوان
شواش یافتند چنانچه بیش از این تحقیق یانه است کار بدل که
منقر طرارت کلی گرفت وهم به سبب آنچه در نفاذ اوامر خود وضخت
(١٩٠)

به باکر و بل و خوش‌بردار. اما چهند ارگانی گردیده و اخلاق پژندیده داشت و در ذات خود شرگیری و به تکلیف بود و هرگز از حلال و حلل. که آگین بانشاهر دنیا به‌اشد با خود نداشتی و در کمر و ساخت و علم بااین زینت‌ها رغبت نه نمودی چون سلطانی رضای راجح‌نماینده قلمه تبرئه‌می مسرود کردن امردان و ملوک بی‌طرفی اکثریت بحتر دلی نرم‌تادن و سلطان معزوالدین را روز در شنی به بیست و هفتم رمضان سنه م suede و گلی و هم‌سازی بر تخت سلطنت نشان دادن و چون ملک و امر و مادر حشمت شهر یاز آمدن روز یک‌سیمی بازده ماه شوال همین مال دردرختیه بر سلطنت بیعت عام کردن بشر نیابت اخبار الیکن اینگونه و در آن روز کتاب‌ای حرف بعده از بیعت بیهجه تهیه سلطنت در نفل و دما این قطعه عرص داشت.

زهی درستان، تو منزل زلوج آیات سلطانی بی‌پن در رابط شاهی علامات جهانی معزالدین و الدنیا مهیغ اخلاقی تا خلائق سلیمان مانند در نورانست‌های شاهی رهم جانی اگر سلطانی هند است ارث فربه شمی بحمد الله زانرمان نزدیک نطمث ثانی چو دیدنده همه عالم که برحق واقع ملکی درت را تبله گه کردن هم تمامی و هم دانی چو منهای سراج این امتحان را داده‌اند تو که یارب بر سرسر مملک دولت جاریان مانی
محمدرضا جامع بهزاد صنفی و خشت زمان کردند. در جمله ملکه و
قرامطه را. بدرخ رمز، نامی و آن تنن به برابر و آسمان الله علیه
نمنه افکرم و عزها: ایمان و چون سلطان زیبی را رخبویه برداخته
محمود کردن ممالک التونیه اورا عقد کرد و در حبالت خود ازند
و بطرف دهلی لشکر کرده تا گرید مملکت را ضبط کند وملک
عز الالین محمد سالاری و مالک تراثی از حضرت تخلیف نموده
پیرده و بنزدیک ایشان رزنه و سلطان معز الالین بخت نشته بود
و اخبارالدین ایتکین امیرجارب شهید شده و بدرالدین منقر روسی
امیرجارب گشتند و در ماه ربيع (۱) ماه ماه ثمانی و تلخی و مطمنه
ملکت معز الالین الکریک بدنی بدنی ایشان بدل به یاد و سلطان
رضیه والتنویه مننه شدند و چون بپیش رسیدند لشکری که یا
ایشان بود همه تخلیف نمودن سلطان رضیه والتنویه بدمت هندند.
گردنار شدن و هرود شهید گشتند و هزیمت ایشان بعید و چهار
ماه ربيع (۱) ماه و شهادت ملکتن رضیه رزه شدن بپیش پنجماه
ربيع (۱) ماه ثمانی و تلخی و مطمنه بود و مدت مال و
رشش رزه بود، حق تمامی بادشا، مسلمانان را تا قیام قبیمت
بناهی دراز - اسید رب العالیمین

الخمس معز الالین بهرامشاه
ملکت معز الالین بهرامشاه علیه الرحمه بادشا، تا، بود و

(۲) نیم (۵) نیم ماه.)
وسلطان رضیه را پیروتند و مقصود کردن و بقیله تبرونه نرم‌کنند و از حواله‌کنی که در ارائل عبد صلابت رضیه انتقال بازگنده آن بود، که تجاوزه و مالده هنیمان‌بالا بانگرای شخصی دانشمند گونه که اسوار نور ترک گفتگوی از اطراف مناکب هنیمان‌بالا چون بی‌پرست و روی‌المتنه و اطراف داران آن اهلک دهلی و مراحل جویان و گنگ در دلله جمع شده و در سر به هم بیعت کردن و بانگرایی آن نور ترکی فقد اهل اسلام کردن و ایپ نور ترک تذکر می‌گفت و از رواج خلق بری جمع می‌شد و علمی اهل سوت و جامعه را نامی می‌گفت و مرجی نام می‌کرد و خلق علوم را بر عدایت طریف علیمی مذهب ابوحنیفه و شامی تنوع مشهور، نیز علومی نهانند و تمام طریف ملکه و تراشته روز جمعه هشتم ماه رجب سنه اربع و ثلث و مستم، بعده قریب سزار مرت بانعل و مشیر و سیر و تیر به سهم نیز شده. بسیج حضرت مهدی در آمده‌دانه نوج به‌طرف حصار نور بد مسجد جامع از طرف شمال. در آمده‌دانه رفته درهم از میان تزاران یاد مدرسه مسلمی برظی آنها این مسجد جامع است. در آمده‌دانه و از هر طرف طرف بی‌خیال. در مسلمان نبایدند و خلق سیار بعضی به تبیغ آن مطحت و بعضی بری‌پیلی خلق شیدن شدن چون نفیز از میان حلق برای همه آن نتیجه برآمد مبارزان حضرت خانواده نصیر الیسین ایتم بلامام رحمه الله و امیر امام ناصر شاهرودیگر علیا با سلاح از اطراف در مسجد جامع مولا بسالم مامل از جوشی و بروگشن و خود و نیز و سهر مرتب در آمده و تبیغ در ملاحه و تراشته گرزنده و مسلمانی که بر بالایی.
یافته و گذشته امیر آخور بود اخضامت سلطان ترکیه (نیکولا چانکیه) ملک و امراه ترک را ازال قرب غیرت آمدن گرفته و چنین اتفاق
این‌باره‌ که سلطان رضیه از لباسی عورت و پرهیز بیرون آمد و نبا بست.
و کلاه نیارد درمیان خلق ظاهره و بریشت پیل در رفت بر نشست
و حمید خلق ادرا را ظاهر می‌دانند و در مدت وقت لجبها بطرف
کلیور نامزد نیمونه و امامت وانه نزندارد و جوون صیان مقومات
نیمونه دادی دیده نزینه منفی مراه در مواقد مظهر الخراز
ضیاء الدین چنی میدانه که امیر دادا کلیور بود با دیگر معلوم دوغرد
شعبان مند خصمن تلخین و ستمانه از قلمه صرخه کلیور یرور
لماها و حضرت دهلی پیوست و در ماه شبان همین مال مطلق
رضیه مدرسه‌های ادرا در حضرت منضم یا قاضی کلیور بدنی داعی
مفسول نرومی تکلب الیه مندنا و در شهر منه مبع وتلخین و ستمانه
طلبه عدلین کبیر خان که مقطع لوهر بود مخفیفته آثار نهاد و
سلطانی رضیه ازدهلی لذی لاه بدر طرف برد و اورا تعاب نموه و بآخر
و لمح و خندم کره و حکله ملل ان که ملک قرانش دیش
بملک عدلین کبیر خان مفسول گشته و سلطان رضیه روز بعیوبلع
نوزهم ماه شبان مند مبع وتلخین و ستمانه جعفرت. بار آمد
و ملک که اندونیه که مقطع تبرهنه بود مخلوفته آثار نهاد و در سر
بینی از امراه حضرت پا با ار ایر بودند سلطان رضیه روز چهار شبه
نهم ماه رمضان همین سال از حضرت با لذیزکش دیش. بدنعم
فطمه اندونیه نهاد بطرف تبرهنه چون بدان وضع رسید امرای تکرک
خروج کردن امیر جمال الدین یافتوت حبشي را شید کردن
صرا بهرد جمع گستن بران تزارکه ملک جانی رملک کوچی و نظام الملك جنگی را طلب کند و خاطاب و مقیم گردانندازته تکمیل بذریر، ر آن ملک که چون معلوم شد منهزم از لهغه‌گاه خود برگنن سواران الطمیان تعابن نمودند ملک کوچی و برادرش فندر الدهی بسته آمدند بعد از این در حسیه شهد شدن و ملقنی جانی عهدی و پر در نکنیان شهادت یافت مرا از جهورت آرینه و نظام الملك جنگی درگو بردار ریهت بعد از صدی همیا برحیمت حق پیام الیچی کار دلته سلطان رضیه منتظم شد وزارت بحلافه مهدی داد که ناشبه نظام الملك بود و لقب از هم نظام الملك شد و نیابت نشکر ملک میف الدهی ایپک بتو داد و لقب ارتفلخان شد و ملک کبیرخان را اقاطع لوهر دادن و سملکت آرام گزی شد و دروازه را بسطت ظاهر شد و رزمالک لکهنویتی نا دبیر همه ملکی وراما انقیاد نمودند. ناهی ملک ایپک بتو برجمت حق تعالی تیپیه نباهت بملک تطب ردیش حسن غیری دادن و در نمزم حصار رنپورنمره که هندوان بعد از نوک سلطان معدی مدیتی آن حصار ر قلیه ر مصحر مراه بهندن ملک: تطب الدهی لشکرها بدان طرف برود و امری اعلام را از حصار بیرز و حصار و دلکه و در و بحشرت باز آمد و درونی رقت ملک افتخار الدهی ایتکنی امیر جابج شد و امیرجمال الدهی.

(۳۰۶) موضع یکوان (۵۰ ن) کوه مرمند برادر (۲ در نفرته)
(سری‌ر - نوشته)
(۱۸۷) نصرت الدین

باشند رهجه‌کدام تیمار مملکت ندارند و از ایشان ضبط این مطالب
نیایه شما را بعد از نوت می‌معلوم گردید که ولایت عهد را به پیک
ازو لتق در نباهد و حال همیران جمله بود که آن پادشاه سعید دانا
فرموده بود علیه الرحمه چون سلطان رضیه به تخت نشست همه
کارها بقایان. اصل پاز آمد اما وزیر مملکت نظام الملك جنیبدی
علیه الرحمه موافقت نمود و ملك جانی و ملك کوچی و ملك
کبیر خان و ملك عز الدهن سعدی سالاری و نظام الملك از اطراف
بر در شهر بهلی جمع شدند و با سلطان رضیه مخالفت آغاز نمادند
و آن مخالفت بتوسط انجامید و در رفت ملك نصیر الدين
تایبی معزی مقطع ارده بود ازان طرف با لشکر خود بر عزیمت
مقد سلطان رضیه انجک فرمان روى اعیان دههی نهاد چون از آب
گنگ عقرب کرده ملك مخالفت بر در شهر بودند منافقه اورا
امتقبال کردند و بدمت آرذند رفچوری بروى غالب شد و لو
برحمت حق تعالی پیوست ورفت ملك مخالفت بر در شهر
دهلی دیر کشید و چون دولت سلطان رضیه و اقبال از روی پرترزید
دشت سلطان از شهربیرون آمد و بعضمی بر لب آب جون قربه
نصب نیزد و میان امرای ترک که در موافقت زکب سلطان
بودند و میان ملك مخالف بکرات مقاله انداز و باخر. ملع
اما بطرف حبل و لاطائف تدبیر ملك عزالدین سالاری و ملك
عز الدهن کبیر خان ایاز در خفیه بطرف سلطان شدند و شوی بر فر.
رییت آسیه ماند احسان باید تا هشتم آورود ماند لیبو زنگ و
صلابت با ناجنسان و نفسیان موجب زوال مملکت گردید
عفا اللہ عنهم و ملکان ناصر الدینی والدین را کر چهانداری بتا باد
آمین رب العالمین

الرابع الملکان رضیه الالهی والدین
بنت الملکان نور الاله مرقد ها
ملکان رضیه طبیب منتبا بامش و پرگ و عاقل و عادل و امام
و عالم نواز و عدل گستر و امید بپس و نفر کنن بود همه ارضیاب
گریده که پادشاهان را باید داشته اما چون از حساب مردان در خلق
نمب سیبنینه بود اینهمه صفات گریزه و صمود و رحمت الله
علیها دز عهد بدر خرد ملکان سبب طبیب مرقد بان 60 بود
با عظمت بدمیار بسیار گامیدی باید که اینگونه نیاز و از گزگر حرمیه
علیه میلاد و شاهان میبد میبدب اگرچه مفسرد بود و مستوزن به این
از تنم کلیه مراجعند فرمان تاج الملك محروم پیغمبر را رحمه الله
که مغرف مسئله بود نرمان داد تا اولا وایت عهد بندش و
ولی عه سلطنت کرد و در رانت پیشین این نرمان بننگان درخت
آن تحتار ملکنی از قرنه داشتن مرضاش مکانند که با روحیه
پرمان بپرگ که سلطنت را شایادت مختلی باقی نیست این
اعمال از خطلبانگان رفن نرمانه که بننگان را این معنی و این
نیم نماید سلطان نرمود که پرسن در بشرت جوائی مشغول

66
معروفت آغاز نباید سلطان رکن الالهی بضرورت جانب دهلی بزرگت مادر رکن الالهی قصد سلطان رضیه کرد تا او باگیرد و رهعت بگذارد شریف کردگانه در قصر دلخانه را حصار گرخت و مادر وکن الالهی را یابند و رکن الالهی جوی بهبود کیفی که رسیده نژادیده در شهر ظاهر شده بود و مادر رکن الالهی رفتار آمده و قلب را از اینم ترک همه در شهر آمدهن و بخشی را آمدند رضیه کردند و بخشی نمانندند. جوی بلند بلندی تهیه را از بدنگان ترک و اجراء بکیلو که نمانند و سلطان رکن الالهی را گیرندن و بهبود اورندن و مقتدر کره مصوبه خوانندن و رهیدن محبس برحسب حق بیوست و این حالات و تیه روز بهبوده هردو ماه ربيع‌الله سه‌میل اربع و دلیل و سپمای دیش. مدت مکان از غلظ، ماه و بیست و هشتم روز بود سلطان رکن الالهی جلیلی اثر جمهوری در عطا و محیا حامی ثانی‌بی‌ود و آیه‌ای از کرد از بذل اصول و تشريفات دیوانه ونکنت عطایی در حضور عبد هنری باشگاه تکرر، خاما علیه آن بود که میل ببینی بطرف لبه نشاط و طرف بود و در نماه و عشتر ایل‌کی تهام داشت و انگشت تشريفات این ملامات اور اتاره مدرک خوان و خشنگان بود و رهبرنشینی ارث‌بین بود که همسان بر بایش پیل نشسته میان بارزان شریف‌مردانه و تنگه‌های زر سرخ می‌پردازد تا خلق برمن چیدن و نصیب میگرنیاند و بر لحید و سواری پیل‌خورناده داشته و جمع بیلبانان از دولت و احسان اور نصیب تمام‌بود و در طبع و مزاج از اینجا هنری آفریده نجود و همین معنی سیمین زوال ملک از شهر که پاسیبان را همه معنی جمع، بايد تا
اًزهید ایشان غبار گرنت و با این حرکت از در کنار ملتان را که او را قطع الدین لقب بود ریس شایسته هر دو هم ایرا نافرمانی میل کرده بود و بعد این بقتل رسانید مخالفت‌الملک از اطراف بدان رسائل ظاهر شد و ملت غیب الدین محمد شاه بن ملتان که در سی کمتر از زگ الدین بود در اواه مخالفت‌الملک نمود و خزانه لکنشتی را که حضرت می آورده تصرف کرد و بعسی از قبیل هندستان را نهب و تاریج کرد و ملت عز الدین محمد سالاری که مقطع بداران بود عمیان ظاهر کرده و از طرف دیگر ملت عز الدین کمبرخان مقطع ملتان و ملت میف الدین کچی مقطع هانسی و ملت علاء الدین مقطع لوهوربها هم جمع شدند و طریق مخالفت و تمرد آغاز نهادند ملتان زگ الدین بر عزیمت دفع ایشان از حضرت لشکر بیروان آورد و وزیر مملکت نظام الملك محمد جنیدی هرام خورود و از قیبل که بطرف کول رفت و از آنچه با عز الدین محمد سالاری پیوست و هر دو بملک جانی و کچی بیوشتند و سلطان زگ الدین بطرف که بطرف لشکر برگرد ام از ترک و بندگان حاصل که در خدمت تقابل بودند شیعه کرده و در بیانی منصور پور و ترابان تاج مملکت محمدرضا را مشروط ممالک و بهاء الملل حسین اشعری و زرای الیه زاهد و ضیاء الملل بضر نظام الملل جنیدی و نظام الیه نشینانی و خواجی رشید الیه مالکلی رامیر فخرا الدین و دیگر جماعت کت دودان تازیک را شهید کردن و در ربع اینال منه اریج و ثلثم و ستمائه در شهر سلطان رضیه که دختری بزرگتر سلطان بود با مادر سلطان زگ الدین
الملک حسین اشعری که رئیس ملک ناصر الدین قبایلی بود در خانه وقت وزیر سلطان رکی الدین شاه و چون ملکان شمس الدین از کالیفورنیا و نتیجه آن قلعت و را از بیضت‌ها بزرگتر، به آمد ممکن لوهور که خ легه ملک بود ملکان رکی الدین داد و چون ملکان در آخر لشکری از طرف آپ سلیما و بیضت باز آمد رکی الدین را بخود به بیضت آباد که خلق را نظر برگری بود چون از از ملک ناصر الدین مجموعه سبز کردن سلطان به علیه الرحمه چون سلطان شمس الدین از بخت دنیا بملک آخر خرمسید بالتفق ملک و اکثر مملکت سلطان رکی الدین ببخت مملکت بنشست (۳۶) روز‌های شکریه بیست و نهم شعبان ماه سال ونیز و ویژه ملت هنگام بحلة ار شلامان شدند و تشریفات به‌یدند چون ملک از بخت ملک مراجعین کردند ملکان رکی الدین در خزانه‌تر بکشان و بعشرت مشغول شد و در دبل اموال بیت المال در غیر موقع انرژی نومن و در غایت حرص ای بر عشرت و لو کرد و مباش ریز فرستار راه گرفت و از آن ملکان دوست و یکسان دشمن و راه‌دار ارشد ترکان در حال و عقد ملک تصرف نمودن گرنده و درمان می‌داد روز ده‌ها ملکان شمس الدین از دیگر حرم‌ها غیرت و رنگ دیدن بود بدان جمعات اهل حرم مضرت، رامیدن و بعضی را یارب بالاست و تعیین بحث و علما کرد و خاطر اهل مملکت

(۳۶) ن) الدین (۳۶ ن) در شب‌بیست و سه شعبان
و پیان بدنی آورد و غیابان الهدی را بقیلکه روانی و خزانی او در ضبط آورد و از اینجا تمامت علماء و سادات و انتیا و اهل خبر دار شلک دهلی و سائر تمامی را به همه تبعید و اعمالات نرستاد و جوان تشریفات دار اجلاسیه آخیر که چهارمگنیه یک تشريفت گراثمالیه با چنار لعل بهره نکهنوتی نرستاد ملك ناصر الهدی عليه الرحمه بدین چنار تشريفت و اکرام مشروع که همگان را از ملوک و اکثر مالک هنگ نظر در بو که ورت مملکت شمسي او باشند ناما تقدیر آسمانی داد و یاد شده و الله یک حکم جعفر یدهاه و الله یک حکم را اندیشه خلق را یافت نیاورد بعد از یکم و نهم زحمت وضع و نسیت دیوان راه یافته و چند مسا حجی تعالی پیوستن رحمة الله عليه چون خبر راهتنا او بحسیرت بهدی رضید جمله خلاق زن بیبیا و اضطراب توبدند حتی تعمال ملکن إسلام ناصر الهدی محمود را جهانچه دارن اسم و لقب او اسمه ایرش جمله ملوک و ملاظیب و درلبیت گردنان لحظه حقه.

الف) السلطان رکن الهدی فیروزشاه

سلطان رکن الهدی فیروزشاه پادشاه کریم و خوب منظر بود و خلی وومن بوک داشت و در خلی وومن دختر جمله جمعی جمعی ادی اینه شاکی شاکی گنیزک ترک بیو و مهرتر جمله خرمبهای سلطان بود و آن مالک را صداقت و احسان و خیرات در حق عمام و عادات و زهد بسیار بود و سلطان رکن الهدی در شیرین یک خصوص و عشیران و ستمانه انتخاب بدارن و چنار مبز بانی و عیانی
الثاني الملك العبيد ناصر الدين
والدين محمد بن السلطان نور الله مرتفع
ملك ناصر الدين ملوك پهلوی نزدیک تر سلطان شمس الدين
پوسته ولایت از شیرازه و تهران و اصفهان و از جنوب آذربایجان است و شاهنشاهزاده در دیار آذربایجان
و شاهنشاهزاده در عرصه هنگام بنفش و بیهقیز و نورالدین بن علی بن سپهسالار و بهار متمردان که در اطراف
بودند توسط بوهمیه هرزناز و سردار نزدیک و قهرمان متمردان که در اطراف
زمینی از آنها بوهمیه بر انسداد و نماینده آنها را منفی کنند و از آنها
عزیمت به هنگیه برای جلوگیری از هنگیه بنیاد بوهمیه و لشکرهای هنگیه بنیاد
رشد و سلطنت نزدیک و خاندان قاجاریه و بر پایه و ساختار غزبتی و نزدیک و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساختار غزبتی و سلطنت غزبتی و
ساعتی و سلطنت غزب
وزارت
نظام الملك کامل الادبیات جنیدی
دارالملک از
حضرت هدیه
امام از
راویان سیاسه می‌سازند.

توجه مبارک از
الکبریاء لله

مدت ملک از
بیست و شش سال

فتراتی

نتیجه بدری و هزیمته‌ی راً مان - نتیجه جالیور و ماده - نتیجه تاج الادبی و غریب‌ترین سده - نقطه گردان و شدن - نقطه رتبیک - نقطه حصار مندود - نقطه لهونی کر دیگر - نقطه بهار - نقطه ملتان راً چه - نقطه در بهنده - نتیجه حصار تبانکر - نقطه لبیس تری - نقطه جابجای - نقطه الهور

و امراء خلاف - نقطه تیره‌ند - نقطه مرحتمی - نقطه کرم - نقطه

و الیدین ملکان تلقب الیدین مسعود ملکان جلال الیدین مسعود ملک بهاء الیدین محمد +

( + این نامها فقط در یک نسخه برد بعینه نقل انتاد و در
ویکی گذشته برعی این نامها دیگر است این نسخه نقل
می شود

نامر الیدین محمد مردان شاه - محمد حارث - ملک نصر الیدین
طنخ مقطع بدران - ملک عز الیدین طغرل قطبی - ملک
عز الیدین اختیار غزی - ملک المرا قره سفقر نامی - ملک
نصر الیدین ایتمر باتی - ملک نصر الیدین ایتمر تطبی ق
محمد الیدین اغلبک - ملک عز الیدین علی نگوری
محمد فیروز شمعی سالاری شاهزاده خوارزم - ملک علاء الیدین علی جانی
شاهرزاد ترکستان - ملک تطب الیدین ملک غور و جبال - ملک
عز الیدین - ملک عزالیدین - ملک اختیار الیدین حسین - ملک
تاح الیدین هرفس گلرخان - ملک اختیار الیدین ایران شاه بلکا
خلجی - ملک المرا انتخبار الیدین ایسیر کوه - ملک رک الیدین حمزة
عبد الاعلی - ملک بهاء الیدین ناصری

اسامی اولاد - السلطان ناصر الیدین - سلطان زیبی الیدین

ملکان معاذ الیدین بهرامشاه - سلطان تطب الیدین محمد - ملک
جلال الیدین مسعود - ملک شاه الیدین محمد - ملک علاء الیدین
میمون شاه - سلطان ناصر الیدین حسین - سلطان زین الیدین
محمد شاه - سلطان رک الیدین فیروز شاه - سلطان ناصر الیدین
محمد شاه.
السلطان المعظم شمس الدنيا و الدين أبو الوظفر
النجم ناصر أمير المؤمنين أثاث الله برهانه
قضاة
قاضي معد الدين كروزي - قاضي نصير الدين هماليش
قاضي جلال الدين - قاضي مدل الدين قاضي لشكر
ملوك و إمراء و أمراء الله
وچون بحُضرت باز آمد در شهر سنگه این‌گونه و ثلثین و ستمانه لشکرکشی، اسلام را بطرف باد مالوی پد، حسن و شهر به‌پرسا را بگرفت و بتخانه که سید صلالله تا آرکا عمارت می‌گردند و رنعت‌های بقدر مهد و پنچ بود خراب کرد و از اینجا بطرف اینگری رفت و بتخانه مهاکال دیو برا خراب کرد و تمثال بکرمالیت که به‌اشتهای اینگری بوده است و از اهداف اوا تا بدين رودت یک‌چهار و مصدق و شاندراه‌السال تست و توالعی هندی از عهد وی می‌نویستند و جند تمثال دیگر از برخی رخته بودن با سنج مهاکال بحُضرت دهلهی آورده و در شهر منه ثلث و ثلثین و ستمانه لشکرکشی هندی‌ستان بطرف بلخ نیز برد و در در مفرض‌بوده برذی مبارز اور مستثنی گشت و جوی بوضع زمین‌نگاشی از اینجا مراجعه کرد روز جهان پذیرنده چاشته‌ها غرب ماه شبان باختیار منجمان بحُضرت دهلهی که دار الملك جالی بود در عمای نشته در آمد بعد از نوزده روز جهان مرند ار تقوی شد در روز دو شنبه بست‌مان ماه شبان منه ثلث و ثلثین و ستمانه از نیا نباید پی‌بدن چک و مدت ملك اور بیست و شش سال بود آن اثر قسمت به‌رهانه ی ملك تعالی سلطان اسلام نامور الدنيا و الدین حکومت را که وارث آن سلطنت است و نهایت حد امكان و تختل ملتند باقی دراده آمین زرب العالمین.

(۶۰) احیدی (۵۵) بهدلسیان - بیلستان (۵۵) در بست
(۷۰) بدهیان - بیانه (در تاریخ نشرشته و بداونی و طبقات)
اکبری ملتان نوشته است
اصطحابات درگاه مسلطانت آرزوئه و عِند درملت دریافت و این داعی را بر در سرا بردهٔ خلیفه و خلیفه به هر هیچ مپه می‌نوبت تذکر که حکم شد و چون ماده و مضمون درآمد هر روز تذکر گفته آمد و تمام عصر از دیروز و تمام عصر جهت گفته آمد و دردیکر ماه‌ها همان سه نوبت نگاهداشتند شد و هم از جانب سرا بردهٔ این عقد بهم و در هر روز عصر نظر را داشته و هم از جانب نماینده نظام عصر این‌ها خود روز عصر این‌ها در برabra قلمه کالیه که جانب شمال آن طرف است داعی دولته را که منهایی سراج است خطبه و عید و نماز فرمود و بتسرفت گرایش‌های محترم گردانیده و در بنده آن بداشت که روز میداشته بیست و هشتم ماه صغر مقیم ثلثی و سه‌میلی است حصار نقش‌های و میلک‌بود یلوی در شب از تلیع بدور آن آمد و بکرپخت و بقادر هشتم دکس را بر در سرا برده سیاست فرمود و بعد ازان امر و اکبر را که متحار علیه آلی پادشاه افغانی و دیک بندبعره و مهربانه و شرید الیا و هم‌چنین علیه برهمکاری کویالی فرمود و منبج سراج را که داعی این دولت است قضا و خطرات و اساسات و احتساب و کل امیر شریعت فرمود و تشییعت‌ها، نفاذ و اذعانات و ازامی ناشی حق تعالی به دستگیری روح مطهر و قالب معطر آن با پنجم کریم غازی عالم پور گردن‌دان و دوم ماه ربيع‌الآخر همین حال از ازبی قلعه مراجعت فرمود و بقادر یک نفرمک از پایی ته‌نعوی بطن حضرت لشکر گاه کرد و نوبت سلطنت درآید مقام پنچ‌شان
(۱۷۶۱)
پیام قلمه‌ای در ماه رمضان به‌دست حضرت مهرماه‌ی الله ولی الله تعلیم‌دهنده‌ی نسب نرمود در بانی‌های بود و منظور نظر مبارک از شده جامعه‌ی از بانی آن تعلیم‌دهنده‌ی نرسنای مومن سعید نعمت‌الله رضوی در موالصته حضرت حسین بن صادق انیو نعمت‌الله رضوی، این مومن نعمت‌الله رضوی، در آن روز در شهر شیرک بیست و دوم ماه روز عید الفطر ماه‌سوم و عشیریان سرداره‌ی نعمت‌الله رضوی و شهیدان آئین بستند و این با ابا فتح و سلیم و وقران انیو ولایت مرتدیره‌ی دیگر ملک و رخنامه‌ی بنگادان همه‌ی جامعه‌ی مشرف گشته‌ند و بعد از چنین بار و شامی در ماه جمادی الأولی سمن و عشیریان سرداره‌ی سلیم نعمت‌الله رضوی در ناحیه‌ی ملک خلبی در مالکی لکه‌پیشی عثمان آدرد و سلطان شهمISTRان طلب ثراه لشکریان هندوریان بطریق لکه‌پیشی به و در شهر ماه سمن و عشیریان و سرداره‌ی آنتان طلبی را به‌دست آوردی و تحت لکه‌پیشی بملک علاء الدین جانی داد او علیه‌ی الزهیر و در رجب همین مال تحضرت جلال اسلام و در شهر ماه سمن و عشیریان و سرداره‌ی عزیزی نان نجفی حصار کلیپر همسر نرمود و ظهیر پیای آن طلاه مسرابه سلطنت او نصب شد میلادی و عین پسر بیلی لعیه‌ی عیوض آغاز نداد ر متی پازده ماه دریایان آن طلاه مقام کرد و کلاپ این حرف از دهلی در ماه شعبان همین سال و رین (۱۸۶۱) در هنده درم ماه (۶۷) میلادی (۸۷) میلادی - بیل
حسین اشعری را نفرمان داد تا خزانه‌که در تله‌آبی اصط بطرف قلمه به‌کر برود و ملتان شمص ال‌دین مقیسه‌ی لشکر خود در ملك بزرگ و برسر لشکر خود پیام‌آب چه نرسیداد یکی ملك عزال‌دین محمد مالزی که امبر حرکب بود و دوومی کرکخان سخیر سلطانی که ملك تبر‌نده بود و بعد از چهار روز ملتان طلب ثرا باتی لشکر رپیدان و به‌پایی قلمه‌آب رزید و لشکرگاه نصب کرد و وزیر دولت خود نظام الملك محمد جنبیدی و دیگر ملوک را در عقب ملك ناصر ال‌دین بطرف قلمه به‌کر نرسید و مدت یک‌مهم درب‌ما حصار آب‌ی جنگ نوردید روز سه شنبه بیست و هشتم ماه چماقی اولی متح مبلوش و عشیرین و ستمانه‌تی قلمه‌ی آب همیشگ و در آب سنده غرق کرد و بیش از آن لختن روز چهار خود ملك عاد ال‌دین به‌راماهی را تچمیدت ملتان شمص ال‌دین طلب مرتفع نرسیده‌که بعد از چهار روز خزانی و بقایای حش ملك ناصر ال‌دین تچمیدت درگاه پیوندند و آنان بد تا لب درب‌ما می‌نمای شد و ملك سنان ال‌دین حبش که وسیل دیبود و منده‌پرید که درگاه شمسی به‌پوست چون دل مبارک آن پادشاه از ننچ آن بلاد نارگ شد روزی بدار الم لك جال دهی نباد و این کتب حروف تچمیدت درگاه علی آن پادشاه اهل ایمان در زرن اول که

(۲۱۰) شهاب ال‌دین حبش
(۳۰۰) ماه ماه (۳۳۰) بسمه و هفت ماه جمادی الغری
جعیم یافت قلعا رفنبور مصم مرمود و آن قلعة در حساسان و متنان و هلمک کام در تمام مالک هندوتان مذکور و مشهور است. و در تواریخ الههن جالین آورده اند که هفتاد و راند باشند به پایان آن قلعة آمده، پوندند و پختگی را نتمان حصار میسپر نشد و بعد از مدت چند ماه در شهر تعریض و عشیری و همانیه بردست بندگان او بفسل آدریدگار نمی شد و بعد از این بیک سال در شهر سنبد از عشیری و همانیه به زیمت قلعة مندر کرد از حداد موالک حق بعلیم آن نتمان ابرا میسر و درنیب و بازگشت و غنائم بسیار پدست بندگان او آمد و بعد از این بیک سال در شهر سنبد و عشیری و همانیه از حضرت دهلی لشکر بیانیه و ملتان بر دو و گلابی این حروف منبج مراج در رجب سنبد از عشیری و همانیه و سمتان از طرف غرب و خراسان بیانیه سنبد و ایبه و ملتان زیباده بود و در غزه زهبیزی تفت شده خصص و عشیری و همانیه شلستان معیه شمص الیکن طب تراز پیای تعلیه آچه و میل ملک ناصر الکبیر داده و همهم لشکرکا عصرت تشکرکا داشت و تمام حصار کشتی ها ابد و رنگان لشکر درنج آب بر کشتی ها پشتی لشکرکا بیشته که رز آدنیه بعد از نمای از طرف ملتان مسیران رشدینه و خبر دادندکه ملک ناصر الکبیر ایبمری مقطع لرهر پیای حصار ملتان آمد و سلطان بیشم الکبیر از راه بتهند، را بطرف آچه دارد ملک ناصر الکبیر تباهه منشمر در کشتی یاب تماش لشکر خود بطرف به پرتره ملک و رزرو خودشینالملک

(۳۰) اهربت - هرارت - هرود (۳۰ ن) نصد الکبیر ایمن
می ورزید مقبره میگشت چون مدت حفظ و نصرت ایرزیدی بارگر
آمد اطراف ممالک و مقامات محضر دهلی و بداوس واده و دنارس
و سارالا فیلم در ضبط آمد سلطان تاج الیب کلیزنیسیبه ان بیشیر
فیل خوارزم بطرف لوهر آمد و میان اد و سلطان شعس الیب
بچه سرحد حا مفایتحی و حفظ در ترایم میان عضو لهک
مظآفته و در شهر ساله اثنی عشر و عضوئته قتی سلطان
شمس الیبین والا و تاج الیبین یلدری سیبگشه و مر اد احکام
نورمن بدلی آوردهن و بطرف بذاو دنمار و همیا مدنیین شم
و بعد ازیاد در شهر مده اربع عشر و عضو مانه با مالک ناصر الیب
نیا بفیصل شد ناصر الیبین قبیله منبهز مهدف و چون خوارآت
خراصان بسیار ظهور چرچیق خان محل در انتفاه در شهر مدن
عشر و عضوئته جال الیبین خوارزمشاه از پبیک لهک کفار منبهز
بطرف هندرسیا آمد و بسرهد های لوهر نشته خوارزمشاهیان
برسید سلطان شعس الیبین طاب ترآ زده وده نشک لمو بطرف لوهر
بر جلال الیبین خوارزمشاه از پبیک حم کندرسیا عطف کرد بطرف
مندی و سیوسیا نشته و سلطان شعس الیبین غازی علیه الرحمه
بیداری در شهر سنف انن و عزیرین و عضوئته بطرف بلاد لکه‌کلی
فکر کشید و غیاب الیبین عوض خلیجی رشته خدمتی در رقه
انگیزان آور و سی گنجی پیل و هشتاد لکه مال بدلد و خطب و سدک
بقام مباکر شمعی کرد و در شهر مته اثنی عشر و عضوئته

(۱۷۱)۵
(۲۰) تسع عشر
وا نفرمال داده که اینفش را نیکو داری که از دی کاری خواهد آمد و بفرمود تا خاتمین ایر تحریر آوردند و بنظر راهانه‌ای او را ملتوی گردانند و بدولت احراش رمانید و چون سلطان تقلب الیدین در لوهر برهمت جاق پیه‌‌مریس می‌پیمادانی آری اسیمیل که امیر داد جذب جالی بود با دیگر امرا و مدرز مکتبات بطرف بداول جدیدت ملیان شمش الیدین در قلم آوردند و اواستدعا کردن چون پیامد در شهریه سبیع و ستمانه بر تخت دلی نشست و ضبط کرد و چون ترکان و امرا مفعی از اطراف بدلی جمع شدند و بعضی از اتراک و امرا مفعی با ایشان جمع‌شده سر رفته طریق صلیفمی سر مصرفان و از همه بیرون رنگند و در حوالی جمع شدند و عصیان و خروج آمیز نهاند ملیان دلی قوم الیدین با مواقل قلب و خدم خاص خود از دلی بیرون رنگند و در بیش صحرای جن ایشان را منهزم گردانند و اغلب مران ایشان را بزرگ تیغ آورد بهد از ازان ملیان تاج الیدین بیلند از لوهر و خذبیزین با اد عهد بست دارد و چنبر و چنبر که نخریدن و سنگ‌داد و میان او ملک ناصر الیدین تسهابه بکرّت عماشیت می‌زنت تجبیه لوهر و تبره‌نده کبیر و در شهوت سنگ اربع عده و ستمانه ناصر الیدین تسبه‌رآ مه‌نمز گردانند و چند کره دیگر در اطراف مالک هند با امرا و اتراک صلیفمی انتداب اما چون عنايت پیشی حامی و ناصر اوبود نصرتش می‌بخشد و خریه‌ی دعا که از خروج می‌کرد و عصیان

(۳۰) (۳۰) تطبیق (۳۰) جلد
ملاطر تاج الهیه یلدز به یک تطبیق الهیه بوده و شادت یافت.

ملاطر التمثیل طب ثرای سراج‌نامه شهی و سلطان تطبیق الهیه
ایین از اعراف نرخیهن خوانند و اصفهان نزدیکه گراندیه و هر چیز جاه رجح در
ابتیامات می‌شن چون آئانیار رشد در حرکت و حقنات او ظاهر و باهر مر
دب منطق او را بدن آقا رسیده که امیر شکار شد بعد از آن چون کالیور
نیش شد امیر گالپور شد پس از آن اقاطع تصبه پر و مضامات آن
لبند بعد از آن نزدیکه چون آئانیار جلد و رجولیت و مبارزت
و شهامت و ظهر کلی پذیرفت و سلطان تطبیق الهیه این معنی
مداخله کرد ملع بدورش گراندیه و چون سلطان ممز الهیه
محمد سام از سفر خواسته مراجعه کرد و در مصاف اندکخود
هیستیت با لشکر خطأ انداخت تبائل کوهپارم تمر و عنیا آنگاز کرد
بوبدان از غزیه عزیمت غزد آن جمعیت کن سلطان تطبیق الهیه
حیم هندیستان به خرم آنا بارون و سلطان شمس الهیه
با حیم بدارن در خدمت او برننت و در رنگ هیچ و هنگام غزا
سلطان شمش الهیه طلب نهاد با برگستوان در میان آب جیل که آن
جمعیت معافین بدین پناه ساخته بوبدان در رنده و مبارزت بسیار
نیود و بزخم ثیر گافر را مبنیه گراندیه و کار صماتیت ار‌نادران آب
لبنیت می‌رود بیش هک گافر را از اوج موج به فضیل برخیه می‌نرستاد
که افرادی تائیدخوان‌رتنای آن جلالت و جهاد نظر سلطان معزیت
علیه اجران تبران آئانیار شهامت و مبارزت انتشاد از حال و استطاع
نرسود چون را رام همایون ار یا رشی گشته که کیست ای را طلب
نرسود و به تشریف خاص مشرف گراندیه و سلطان تطبیق الهیه

۲۲
(۱۳۸۶)

گفتندی په ازان بازرگانی دیگر دردید که اورا جمال الدین چست
قبای گفتندی اورا لبخند و احضارت غزنوی آورد و درمان مدت ترکی
از ری این جمال و ارمان حمیده و اخلاق مرضیه و آثار رشد و نریزرگی
بدان حضرت نیازوره بودند ذکر او لخدمت ملکان مکرم الدین محمد
سالم طاب قدم عرشا شستن ملکان شه تا او تینی کردنه و او با
ترکی دیگر در یک سلک بود اینک نام هر در را هزار دیوان زر
رکنی تینی معینی شد جمال الادین چست تیا در نرختن او
بدین مقدار اورا مفاهم لب ملکان فرمان داد که هدیه آوردند
اورا در بیع نیازوره مونیف باشند جمال الدین چست تیا بعد اینک
یک مال باغزنین مقام نموده عزمیت دیوانا کرد و ملکان را طال
فتره لبخند مبارک و کرت دیگر و او بیانی بارباز آورد بعد از آنکه
سالم لبخند بود چون ملک فرمان نبود که اورا نیزی بخند یک سلک در
غزنین بیانده تا ملکان جنب لب بیان از غزنوی نهوراهه و نفتی گذرات
با ملک نصیر الدین حسین باغزنین رستم بود اوره احضرة
ملکان مکرم الدین اجابت طلایی لبخندی علیه لب سلطان فرمان چون
فرمان نقدش یانه اوست که اورا در غزنوی نخند نرارد آورد بدهی اورده
یک دو و اینجا لبخند نظام الدین محمد را ملکان قطب الدین بیحشت
امام مصالح خرد در غزنوی گذشت و فرمان داد که جمال الدین
چست تیا را با خوش بهبودستان بیار تا اینجا ملکان شمس الدین
را خریده شود برحمان آل فرمان نظام الدین ایشان را بهدی اورده
سلطان قطب الدین هر در را بیک لب چنین لبخند آوره
ترك اینک نام را اطمینان نام کرد و امیر تبریهنده شد و در مصاح
ورآیبا و خیل بسیار بود و این بادشاها را در این مدت از جمال نبایست و حسن خلقته نسبی تمام بود. چنانچه برادران از راز حسن و نبایست او حمید آتو ای که بدانه تماشای گله انسان از پیش مادر و پدر بیشتر آورده نوع مفت گفت تالو ایتانان ما نک ۳۲ تصمیم ای را که از آن فلاسک از ارونه معتقد گذا شده یرزی و یرزی ای آن لحاظ می‌کشند. بسیاری فر ظیرن بعد از بزرگانی بفریرتند. بعضی گفته‌ای که آن طالع بفر افراد پس از این بودند بزرگان ای را بطرف بخار آورندند و بسته بیکی از اطراف مدر جهد ایکسا فریرتند و چندگاه دران خانواده برگی و طبارت بود و کلام آن دیده است باز در حجر اطمینان چون ابراز دارد رضایت کرده که از لحاظ مبارک آن بایسته نهرالله مفید می‌شود که ویک از این خاندان قرابه به داده که بازار ری و تاریگ اینگه چیز و بیش چون بیتار رنگ در انگیز راه آن ترازه از من غایب هد سبب صغرفس از خون آن حال گریه برسر انتقال درمان آن تصرح و زاری در روشی با رضاه و سختی من بگردید و تبهشت من ایکر رتوی بیکی و بن داد و بصن عیب داد که جان بدولت و ملك رسمی زنبار نقرا و اهل خیری با تظیم انگری و حق ایتشان نگهداری می‌گردد که یادن آن در ریش یافت و رحمه الله که بیکایی نیست و از مادر خلقته در تماما سلطنت نیامده از این خاندان امامت و تصدر و را بزرگانی بفرید که ار را حاکمی بخاطر
حملت ممالک رمانی در تأسیس دین محمدی بدلیل از تغییر و تغییر
налذ احمدی بسیاری کودک در شیعه دوم علمی کردر
و در سنا خانه هایی آمد اگرچه ملتان کریم نقض کرده
عليه الهام تکذیش لک در زمان خود ظاهر میکرد اما ملتان
سمید کریم شمس دینی طاب تراث بعوض هریک لک مد لک
باجنگیران فرمان دختر هم در دنبی و هم در آذر صدیب تووانه
پیدا و در حق اصلین فخیم از دستار بند و کلا دار و دهان قرآن
و غنیان امام اسمم امام بود و از اول عهد دولت و طولع مع
فملان در اشکاب. علمایی با نام و مادادات کرام و ملولک و امرا
و مدرک کردر زبان از هزار لک هر سال به فرمود و خانق
ایتلاف گیتی را حضرت دهلی که دار الانک هندوستان یت
و مرکز دنیای اسلام و صحیف ایراد رواهی شرعیت و حوزه دین
محمدی و بیدر ملت احتمال قبلاً اسلام مشارق گیتی مبان
الله علی اکلی و احترامان اسادات جمع آورد و این شهر بدل
انعام رها و شمول کرامات آن باد شاه دینی دار سلسل نخوانه
و هرک هم جهانی روایت بلاد عیم و مکتب کفار مفلقی
ایزدی خلاص یافته مرنا و ملچا و مربی و مسلم حضرت چهار پناه
آن باد شاه ساخت و ای پرما ها ی آن تواضع کن و ایام معیه و
مستحکم است و تا باد چنان باد از نتایج رواان چنین افکار و
که جهان ملتان شمع دینی نور بیله مرقده در مقرسی که بکر
ایزدی از بلق ترکستان و قبائل عربی نامزد ملتان اسلام و
مالک هندوتستان شد چنانه پدر اورا یلخان نام بود و اورا اتباع
لاحت خلاقين و عزت رضيع و نائقي شهد أجرتبتها أرا د ربقه ق ره مالك صاحب ممكت قرود أجرتقبن في طرف قطع قنفل و مراحل مر باز دهد نقاش أرا ذه مملكة أهل دولة قرودن. بسمه الله عليه السلام صين در عقد شرا مالك دعر أره بدعاي إر بيسد در شاهوان أبا در سلك إلمش درق شد أرر بسمه رزق إنتاد نقاس را باشر كار ململة ملته ملادة وأو الطوف دركرتاره بر طパート ذبل أو الكواه دار رشد شاهد مه أهلي بعينتهم در خدمت أو وزر مملكت غشت مر مكينت إندغه ركبت إبدعه صنعي ظاهر غردد و الله إعلم.

الدول السلطان الممتن شمس الدنيا و الذين أبو المظفر النمش السلطان

جوف حتت تعالى و تقدس در ازل إزال تقدير رانده بو كه ممالك هندستان در ظل حمايت السلطان معظم شهريار أعظم شمس الدنيا و الذين ظل الله في العالمين ابر المظفر النمش السلطان يعني خليفة الله نامرم أمير المؤمنين إنار الله برهانه و نقل بابراك العدل و احسان ميزانه و دوبت شاهان فرزانان أو رحم الله الباهين منهم و إدام دولة الناصرية الحمودية إز فتى آخر الزمان و هوانة روائع جهان در إمان مانان أين سلطان عادل بائز مصغي كريم غازم مجاهد مرابط عالم برور عدل كسر فريدون نرقبه نباد كرس ناسوس مكدور درلت بهرام شوكت را ام تبائل البري تركستان يومف واربست تجار دا مربة مرتبة بختت سلطنت مسند
بنگ و کامرد لشکر برد بهو و شهر لکه‌نویتی خالی گذاشته ملک
ناصر ال‌دین صفوی طبیعه لکه‌نویتی ضبط کرد و غیای ال‌دین
خلجی از نضر سبب آن حادثه باز گشت و با ملک ناصر ال‌دین
زمان کرد و غیای ال‌دین و جمله امر بر اسرار گشت و غیای ال‌دین
شهران و مدت ملک از دروازه سال بود - حق تمامی بادشاه زمان
ناصر ال‌دین و ال‌دین را بر تخت بادشاه بانی و پاینده داراد
امین رجب العالیین

الطبقة الطbageء والعشرین فی
ذكر السلاطین الشمیسی بالهند

ابن‌اللَّه ذی الفضل و الحسین و الکرم و العِتْنَان - على
ما انعم اهل الیمان و بالیس و الامان - فی ظل دیرۃ الفضیلة و
جناب الکرم الملتان و الصلوة على محمد صلی الله سیف
و الفتح و السّلام على آله و اسماعله سادة الفقهاء و علایه البلدان
اما بعد پنگین گوید ضعیف ترین بندگان درگاه سبجانی - منهج سراج
جزجکی - بلغ الله الی ایل ایامی - که چون ارادت تدیر
بازی تمامی و تقسیم و قدرت و نامه بندی آثار دولت و انوا ملک
تمبیک کرده باشد چون مادر زمانه لجمل پنگین جنینی بار گرد
پرتو آن حموم بر جنبه از ظاهر باشد و چون هنگام رفع آن حمل
آید و آن صلح دولت در قیمة مقیصد راچ ملکوف گردید نج
نظارت ابوی آن ولادت بر همی بهدیا آید و از هنگام وفاقی تا
باایام نقل ازمسکن عادت به منزل سعادت همه حركت و سکف ارصب
هر آنچه در عین نتیجه ملک اخلاق اسلامی است، خصوصاً خیالات فیاض الدين خلخالی در نظر مبارک آقات مردی به ضرر بهتی که ذکر فیاض الدين ایجاد کنند. خاطرات ملک از سلطان فیاض الدين خلخالی نرموده و بر لذت مبارک آقات مردی با اینچیزین خیلات را سلطان فیاض الدين خاطب کرد. در زننی که مردی با اینچیزین خیلات را سلطان فیاض الدين خاطب کرد در نذیب نباهتم لیلة علیهم فی اجمله فیاض الدين خلخالی مردی با خبر و عدل و نیکو سیرت وادشاحی بود. اطراف صمالک لکهنوتی خنادنیه جانجکر و بانگ و گلمی و ترهک جمله ای را احوال نارساندند و بلاد لکهنوتی اورا آنها به ادیه و خبر آنها به اتشانه و احوال و خواص ببیان ببست آرد و امرای خود آنها جندها و در شهر منه ائمی و عشیری و متمانه عزمت لکهنوتی کرد و فیاض الدين کشته با لاکشید و در میان ایوان بصلی قرار بیقتاد و هی و هشت زنگیر بیل و هشت نرمال بسته خطق بیه بقلم سلطان مردی. و چون سلطان باه گسته بهار مال علاء الدين جانی را داد فیاض الدين عوض از لکهنوتی بهار آمد و بهار وخج کرد و تعیمی نمود تا در شهر منه اربع و عشیری و متمانه مالک شهید ناصر الدين محمدر بین سلطان علاء الدين طلب شراه از ارده باعث والملك جانی لشکر هندستان جمع کرد و بطرف لکهنوتی بهت و در سال غیاث الدين عوض خلخالی از لکهنوتی بطرف

(۲۵ ۲) دکتر
برمیده‌های تقریبی که چون بندی‌استان آمده‌شد و از این‌جا عزم‌شان که کنونی مصمم گشت چون بدان حضرت رمزیده شد حق تمامی سیم‌گردانی‌هایی که در بارگاه‌های غیابان افتاده‌اند تذکری گفت‌هند آن باید در نیکو کریک از خزانه‌های خود یک طشفا بزرسی بر تنگه‌زدن نقره انعام نورمود و بقدر ده‌هزار تنکه نقره ملوک و این‌ها که به عقل خود را فرمال داد تا هرکی در حق ای ای انعام نورمودن و بقدر مه‌های هزار تنکه نقره دیگر حامل شد و درون‌تنگه مراجعت بقدر پنچ هزار دیگر انعامات حامل شد چنانچه‌های هزار عدد تنکه اضیاس این‌ها‌که لکح‌تری غیای الیس خلخل بدن پیش از زاده‌ود وامل شد وحده‌الله و تقبل منبه و چون کتاب در مناه شهری احیاء وارد وسماه‌نه بدار یکینی لکح‌تری رسمی در اطراف بدل لکح‌تری خیرات ایت باشند مشاهده کرد بدل لکح‌تری در جنام دارد و هر روز طرف آب گنگ طرف‌گری را زیست گویدند و شهر لکح‌تری بدن پیشان جنبه است وطرف شریف را بر بند به کوپنگد و شهر دیگرکات بدن بجان بست از لکح‌تری تا بدر لکح‌تری و از طرف دیگر تا بمصرف دیگرکات پل بسته است بقدر ده روزه راه بسیب آن‌ها وقت برشکل تمام آن زمین‌آب گیور د این پیلها ایران‌نشانگ در گهیتمی بمقامدار اطراف عمارت نوندارسی در عید ای بسیب این پیلها راه بر جمع خلاق شکافه‌هد و چندین سماع ابتدا که سلطان مقدس وسیده شمس القدرین چون بدار لکح‌تری رسمی بعد از نوت ملک ناصر القدرین بامداد طالب (دال) (3 هن) بیاند
چون ظالم خورده‌اند آب موجود داشت در رخت بر گزنت و
خدمات ایشان با پیش‌ترین این آن دریاچه طعام و شراب ما حضر
شکر برند باهم گفتن‌دی‌ای شیره مرد مازا خدمتی کرد مافیم نیاپ
گذاشت روز بار خلیجی کرند که سالر بطرف هندستان و
تا آنجا که مسلمانی. ایست یا دادیم باشارت آن دریاشان از نجا
باز گشت و عورت خود را بر غنی وشقاویش و حرف هندستان
آمد و با محمد اختیار بپوستی. و کار او ثا آنجا میدید که خطبی و
مکه داد لکه‌نشی بنام ارشد خاطف سلطان غیاث الدینی کردن
و هنر لکه‌نشی را دارالملک ساخت و حصار بسکوت بنکا کرد و
خلاف‌ی اطراف روی بدر آردن و اور مردم بنا بانیت نیکو ظاهر و
باقلی بود و زندگیده اخلاق و مانی سیرات و جوانمرد و عادل و خشته و
در عهد اور حرم و زعابی آن بلک در زنایت و ناسیب. بردند و
از بذل و عطا همکار نصیب تمام یاچندن و نعمت بسیارگرتن‌دند
و از دین دراز دیار آثار خیر بسیار مانند و صحیح و مسجد و نا کردن و
اهل خیراد از علمی و مشاهید و سادات ادرار داد و دیگر اصناف
خلق روی از زنی و اموال و ملاک بسیار بست آبد چنانچه امام
زاده بود از حضرت نیروز که اورا جالد الالین بسر جمال الالین
غزوی گفتندی از رین بخت با اباع برمی هندستان آمد و در
شهر سنه ثمان و سهمیه بعد از چند سال حضرت نیروز کوه باز
آمد و نعمت ونمر آورد و سرب حصول آن نعمت از کی

(۲۴) لغدازت - بسکوه
الاثنام الیک بیست حسام الدین موعظ محسن الخلجی

حماس الدین موعظ مردی نییک سیرت بود و زجله خلیفه گوسیر
خور بود و چنان روایت کردند که در حدود کوی بابای خویر رقی
بندر گورشی بار بوضعي می‌برد از حدنز زوالستان بر بالائی که
آن‌ها. پیش انت‌رو گولن‌بی زانی رفتند، در دریجی خرته‌های بوی
و میدان‌ندار گفتند هیچ طعامی بر دوز گوش داری موعظ خلجی
گفت دازم و رقیمی با بان خورش مفریانه با خود داشت بار از
درژگوش نرد آرده و رخت به گماد و آن مفر پیش دریرسان نیا‌ه
گرتنگار شده از ثقافت رواة چنین روايت کرده اند که روزی در شگار گاه با سلطان تاج الديين یلدرم بايكی از امراءي خالي که او را سالف دار گفت. او نگندي گفت که چه میکوئی، اگر بیک تیراڼ تاج الديين یلدرم نا بکنند، دو لشت گشت. و هاکل کند دربین شگار گاه و ترا باعثه دهندام طفر خالي مردي عاقل بود او را آزال منع. گردن چون آزل جا بازگشت او را دوم اسپ داد و درن گردن چون هندرستان یاز آمد. بخست سلطان نگندي پهپاد رتشذيف و روايت یافت و مالک لوهونتي پدن مفرح داد و بطرک لوهونتي رنت چون از آب کوس کشت. حمام الديين عوض خالي از دیکوت استقبال نمود و بديکوت آمد و بمارت پنیست و جمله مالک لوهونتي ضبط گردن چون سلطان نگندي برجمه حق پهپاد علی مرسان چتر برگنست. و خطه بهام خود کردن و اود سلطان علاء الديين لقب شد و او مرس خون ربزو تنال بود و باطراف لتهرا نرسدان و بیشتر امراءي خالي را شهید کردن و روابع اطراف ازوري انديه به دفعه و اموال و خراج بوي نرستاد. و مثالي اطراف مالک هندرستان دادن گردن و تصفی بي طالب بر زبان از رنک گردن بر مر جمع و بارگا حديق مملک خراسان و غزنين و غير ميکفتي و ترهات بي نانه. بر زبان او جاری شدري تا تحدي که ازوري مثال غزنين و خرامان و عراق الامام نمودند، فرمان دادي. چندین روايت کرده گه بازرگانی درن واليت تک دست شد و مال از رنک تلف گشت از علي مردان اخساني الامام نمود. فرمود که آن مردي از گچا اميت گفتند از صفاهان. فرمان داد تا مثال صفاهان باطقع ار نويسنده و
وتنها است موارنامه کرند که تمامت این پیمان نزد محمد مختیار آورد.

در اولین مقدمه محمد شیرانی جلد پنجم و بسیاری که از امیری خلیفه بود همکنان او را خدمت می‌کردند و هر امیر بر مرز اقتاع خود می‌بود تا می‌توانند مفتی پیمان را بی‌پردازد و از تد بیرون آمد و بجای ملک خود قبلاً نفت و از سلطان قطب الدین دهم نمود تا او را از اینه نفرمان شود که بلاغ‌جویی رود و نه‌کنیم، گرچه امیری خلیفه را ساکن مکوئید حسام الدین عوض خلیفه از همد.

یکی از متقیان کهن‌ترین بود قاپیاز رومی را استعفا کرد و او مصرف دیوکوت رنگ و باشتار قاپیاز رومی مقطع دیوکوت و قاپیاز رومی بازگشت محمد شیران و دیگر امری خلیفه جنگ شدند و قصد دیوکوت کردن قاپیاز رومی از این‌های راه باز گشت و با خلیفه او مسلم شد و محمد شیران و امری خلیفه خلیفه دیوکوت و بعد از آن بطرف می‌دهد و منطقه‌ای از ایشان را باهم خالق‌تی انتخاب و با خلیفه شیرزان شد.

به‌مانند تامین و ترتیب ار همان‌جا است، رحمه اله المنتین.

السابعملک ملاء الدین علی مردان الخلیفه

علي مردان خلیفه بنایت بند و دلیره، و بی پاک بود بچو از قبیه نازکتری خلص بانست لخدمت سلطان قطب الدین، آمد و با سلطان قطب الدین بطرف غزنوی، رنگ و بخدمت ترک افزایش.
العادم، منهم الملك عز الدين
محمد شیران الخلجی بکهنونی

جنینی. به شرط کرده‌اند که محمدرضا شیران و احمد ایران در برادر
پدیده از امرائی خلیفه در خدمت، محمد بختیاری وچه محمد
بختیار بطرف جبال کمره و تبت لشکر کشید، محمد شیران را با
برادر و نویجی از لشکر بطرف لکهنونی و جاجنگر نرخناده، بود و
جوی خبر آن حوادث به دیوان رمید، ازان مراعمت کردند و بطرف
دیوکوم بان آمدند و شرط عز در اراوردنه و ازان چا بطرف نارکوی
زنیت که اقطاع علی مردان بود و علی مردان وا بکریست و بلافاصله، آن
حورکت که که در بود ت信贷 کرد و بکوتوی آن موضوع حسره که نام اور یابیا
کوتوی مفاعلی بود و بطرف دیوکوم بان آمد و امرا را جمع کرد، این
محمد شیران مردی بنايت جلد و نیکو اخلاق بود وئنی که محمد
بختیار علیه هودیه را نجب کرد و رای لکه را مردنی. گردانید و حشمت
و خدم و پیلا اور متفرق شدند و حشمت اسلام در عقب غنیمت پرتند
ابن محمد شیران مدت سه روز از لشکر غنیب بود چنانچه همه امرا
لیجت او دل نگران شدند، بعد از مه روز خبر آروردنه که محمد شیران
در نهایت جنگل هزده بیل یا زبانه، با پیلیان، گزنته امت، و بداشت،

(۱۸۷) پامه
هرکمی بقدر امکان پریابی گذشته حیله ساخته ناگهان یکی از شکرول
امه واداب آب گزارد به یک تمرنه خواب پایین بود تنها در میان لعفتر
انتقاد که پایین یافته جمله خود را در آب زدن و هندوان در دفع
لب آب گرفتن چون میان آب رسیدن غرتن بود همه هلاک شدند
محمد بختیار با سوار معدود بقدر سواز یا کم در بیش از آن آب
عبور کرد نبیل پیمان و دیگران همه مرگ هم در هلاکت نموده
از آب بیرون آمد جمعات کوچای و سلیمان و خلبر هم علی
حمیل راهبر ترابنی خود را برده‌گذار داشت پیش آمدند و استعفا
کردند و خدمتی بسیار آورندند چون بیدوبیلوم زرمت نپذیر
بیماری بری مسئولی شد و بیش از شری موراد و حکمتی خلیم
که هلاک شده بودند مواران نشود و هرکمک گه سوار می‌گشت بجلان خلق
بر بام و کوچها از عورت و اطفال نریمان می‌کرده و کوچند به و هنگام
میگفتند و دران حادثه بسیار برزبان ار رفت گه می‌گردد سلطان
موعز الدنیا و الدین محمد سام را حادثه انتقاد که بخت ما برگشت
و ههچنان بود که سلطان غازی طاب ترا در دران وقت شهادت بامنت
بود محمد بختیار درن غازی رخور شد و صلح نفرات گشود و
برحمت حق پادوست و بمهاد روبا بکرد که ویدارد بود دانه از
علي مردان خلچی در نادی دلیری و بی باکی اقطع فیلار کنی
بدر موقوف بود چون ازین حادثه خبر نامید بیدوبیلومی جد و محمد
بختیار صلح نفرات بود مدت مه روز شد بود که کسی را سایه
دیدن از نبوند علی مردان به طریقی بریزیدک به در آمد رچناد
ازری از در کشید و افر بازار شهید کرد طاب ترا در ابی لحواً
پل سریدن طاق بل را خراب دیدند بهبود آن، دو امیر را باهم خصوصیت بوده‌ها در خصوصیت یکدیگر ترک ماند. مرام اصل بر راه خرده کرده چون محمد بهتیان با این بدن موضع رقیه را گذشت، نیاپت و کشتی موجب نبود صورتحساب بماند و سرگردان گفت اتفاق کردن که بوضعی مقام باشد کر و تدبیر مرزابه و کشتی باید کر را از آب عبور کردند. در جوار آن موضع بخشنده نشان دادند در غایت ارتفاع به‌صامت و عمارت بغايت خوب و در انجا بانک زدند و سوی میرکار موضوع و یک بیشتر بزرگ چنانچه، روزن از پیش‌های این هزار مقدار زر سرعت بود محمد بهتیان و باتی حشم بینان به‌خشنده پناه چستند و تدبیر چوب من رسم بچه‌های عما مرزابه گذشت آب آغاز کردن چنانچه رای کم‌ترد را از نکبت و عجیب‌هگر امام آگاهی انتقاد تمام‌های هندوری و قدرت را نوران داد تا نوچ نوج می آمدند و در دور بخشانه‌ی نیزی به‌تسری نرودی برونند و درهم می‌بینند چنانچه بشکل دیوارها می شد چون لکه‌های امام چنین مشاهده کردن چنین محمد بهتیان گفتند که اگر چنین بمانیم جمله در داد و تقدیر این کفای بحث باشیم بازیکی خلاص باشد حسیت بنشق. حمله کردن و ازیل بخشانه به‌کبار، پرین آمده و بر یک موضوع گره خود را راه کردن و ازای نگاهی به‌صرا رسیدن و هندران در عقب ایشان چون بل آب رسدند منزل کردن و
که بر پایه فروستگی آن محور شهیری است آنرا کرده بخش خواندن
در اینجا بقدور میصد و بیخال هزار ترک شجاع تبر اندان باضند همان
احدها سوار مردان پریند ویادان و در صورتی که بطرف شناختی بود
ذکر آن شهر تغییر کرده بود شهیری است بس بزرگ تمام بزرگ
او از سنج تراشیده و جمعت برحیان و نویبان انده و آن شهر بدر
خرمان سبتر ایشان است و دین ترمین دارنده و هر روز به سلمان
فکس آن شهر بعد یک هزار پانصد اسب فروخته شود و تمام بس
تنگ بسته که بدور لکه نویز مشهد از سه محور مشهد می‌آیند را ایفای
بر ازیر عیادت بحبوش مشهد می‌آیند و در مرور کرده در این مکان
ابراط باز مشهد از سه محور مشهد از سه محور مشهد می‌آیند
امام جناب محمد پیغمبر رحمه اللهد
عیشنا را مزار آن زمین معلول شد و حشم اسلام مانده ی رازه و کرده باشد
و در اول روز مسلمی شهید و خسته شدن بار می‌زیره بخصوص
کره اتفاق‌کردن که مرادیم باعثکردن تا دیگر سال بامتداد.
مقدم که بمار آمده شود چون باز گشته در تمام راه یک بگرک
و یک شاخ هر یک نمانده بود جمله آتش زده بوئند و سوهته و جمله
ساختن آن شعب و مرده از راه بر خاصتی بوئند و در مدته پانه
روزیک سیرعلوک و یک شاخ که علف متور و اسد حاصل نشده
اسب میکشتند و شفپورند تا چون از کوه‌های زمین کمرد بر سرآن
(۳۶) کرم بیرن - لرم بیرن (۶۳) تونیان (۵۱) بار
با تامی حاشیه بر این پیغام اگر رأی کمالریز از گذشته
لذت اسلام آگاهی شد متعددان نرسیده و گفتگو که صواب نیست
غیبت بند تبدیل دیرین وقت باز باید گشته و عدمدیداد تمام
باید گر می‌که رأی کمالریز تبول صی کن مکه حال آینده لذت خویه
ساخته کن و پیش لذت اسلام شوم و آن باید اما مسلم کن صمد
لذت و یکیی جهان آن نصحت قبول کنند و روی تجبال تبدیل نباید از
مستعد الدولة مقبل رضایی صمد لذت اسلام که در باد لذت خویه مکننده
ساخته بود بپیغمبر میان دیوکوی و بنگاری در سال ساله یکی
و از هر یکی و سنتن ماهی بپیغمبر میان در خانهی او نزولش از می
سالم انداز هک چون از پنگ گذشته کد پانزده روز میان شعب
جبال چشمت بالا و لشیب تقلع منازل و مزاحم کرنده شانزده
زیمتی زمینی تبدیل وصول نمود تمام آن زمین و قبائل معمور
بود و دری به اساماد اول بپیغمبر رزیده که آنها قلعه بود چون
لذت اسلام دست لذت پرند اهل آن تعله و روایی به حاکم
باید آماده و جنگ بیش‌می‌شد و از به‌مانند تا نماز دیگرمقله معموب
رنه و جمع بسیار از لذت اسلام کهته و خسته گشتند و تمام
سالم ان جمعه از پاره‌های نی ندز بود قانونی جوش و برجون
و جنگ و خویه این تقلع آمیان بهم دیده و می‌خندیده و جمله
خلقه تیر اندازه کمالریز بلند بودند چون شب لذت گاو‌شده جمعی
رکه امیر کمالریز بودند پیش آورده و تغییر نمودند پیامان تقریب کردند

( 361 ) انثی

60
مشارکت لکه‌نویسی. معلوم کرد سودایی ضبط و‌لایت تبت و ترکستان در دماغ و زحمت دادن‌گرانت و لشکر مستعد کرد و بقدر به زوال موارنده کرد و در اطراف آن کوه‌ها که میان تبت و بغل لکه‌نویسی امت مه جنس خلق اندیکی را کوش گوندن و دم را میهم و سپری را تهوار همه ترک چهره اند و ایمان را زنی ایبگیر است میان لغت هنده تیب و یکی از رزمیه تبایل کوش و میهم که ارضا علی میهم گفتندی برده صمد بختیار اسلام آرده بود دالات و راهبردی آن کوه قبول کرد و صمد بختیار را بموض من آورده که انجا شهری است نام آن مرده کوند گوندن چنان. تقریب می‌گنند که در تعیین الیه جرتسپ سازه از زمین چین بزارگشته و بطن کمال‌بیامد و آن شهر را پنا کرد و در پیش آن شهر ابی میرا در غایت عظمت نام آن آب بانگشته گوندن چون بدرای هندستان در آید ارزتا بلند هندی هماندگان گوندن و پرزگی و عمد و عمیق مه چند آب گنگ باشد صمد بختیار بر لب آن آب اماد و علی میهم در پیش لشکر اسلام ضد و مدت ده روز لشکر را بطرف بالایی آب رزان کرده درمیان کوه‌ها برذر تا بموضی آورده که از تدم الیه باز آنجا پلی پس‌هنه بودند از ماهگ تراشیده‌ها با دیست و اندطلیه‌های لشکر دار بزرگان پل یکنیستند در ایم‌ الرحمن را یکی ببند. ترک وودم خالیه برساران پل نصب کرده با حضور بهبود تاسیس‌گنند رکه آن پل را تاهگانی که مراحلی ای‌باشد صمد. بختیار

۱۵۴

(۲۰) بردهن - ترده (۳۶) بکم‌بی
بیش نبود و دیگر لشکر متعال ب امی آباد چون محمد باختیار
برد شهر سید هیچکس را زحمتی نداشت بر سبیل سکوت و رتار
چنانچه هیچکس را گمان نیفتاد که محمد باختیار است و اغلب
آن خلق را گمان می‌انتداد که مکری‌زارگانند و امیر بپای آورده اند
تا بر سرای رای لکه‌میه رزید تیغ بر کشید و غزا آغاز نباد
درین حال رای بر سرائی مانند خود بود نشسته و طبقه‌ای زرین
و سیمین پر طعام بر قرار م العمود پیشنی نهاده که نریبد از درسرا
را و میان شهر بر آمد چون اورا تعقیب شد که حمل چیدمست
محمد باختیار در مروان سرا و حرم رای رانده بود و خلقی
آن بزرگ تیغ آورده رای به پای برده از پس پشت سرا تخت خود
بگرفخت و جمله خزانت و حرم و حمد و خواص و زبان ای بست
آمدن و پتان بسیار بگرنتند و چندان غفتم حامل شد مر اهل اسلام
را که در تحریر گنجید چون لشکر اتمام مرسید و شهر تمام در ضبط
آورد همان‌جا مقام ساخت و رای لکه‌میه بطرف سئف‌نات و بنگ
انتداد و مدت عمر او در آن نزدیکی انقراض پذیرفت و نزردان ارد
تا بدين وقت در ممالک بنگ نرماند چون محمد باختیار
آن مملکت را ضبط کرد شهر نودید را خراب بگذاشت و برخصوصی
که لکه‌میه است دار الامک ساخت و اطراف آن ممالک را در
تصرف آورد و خطبه و سکه در هر خاطر قائم کرد و مساجد و مدارس
و خانقاهات در اطراف پسیع دیجی اور و امرای از نانشده و ازآن
غنائم و اموال بسیار تخدیم سلطان نطب الینیرستان چون مدت
چند سال پرآمد و احوال اطراف ممالک ترکستان و تبت از طرف
(۱۰۰)

پاز آن در ردماه الله چون حسپد اعتیاد از خدمت ملتان تطبیقی
باش گشت و بخار نتیجه کرد و ذکر از بر سعی وکیله و اطراف
مالک از پرستی جمعیتی منجمد و برهمان و حکمی
مملکت او بنازیک رای آمدن و عرض‌داشت کردند که در
کتب ما از قدما برهمان چنان آرده اند که مملکت پدست
ترکن خواهد امتداد آن ودعا نزدیک آمد و ترکان پهار برگردند
و دیگر سال هرآنها بیشین مملکت خواهند آمد صواب آن است
که زایی مواقفت نماید با جمله خلق ازین مملکت نقل کرده
شود تا انتنچ تکن بسلامت مانیم رایی جنین جواب داد که این
مرد را که در پلا ما مستوفی گردد هیچ علم‌نی هست درکتب سما
برهمان گفتند علامت ار آنست که چون راست باپست بردو
قدم و دسته نروید گزاره هر دو دست یا از مرزانوی از دو گذرد
چنان چه انگشتان دست ار پاسخ‌پایی او و پرست در رایی گفت صواب آن
باشد که معتمدان نرسیدم تا تغص آن علامت بواجنگی بجا آنزن
بفرمان رایی معتمدان نرسانند و تغص کردند و آن علامت تر
خلقت و قامت حسپد اعتیاد از خدمت الله بزار بایند و چون آن علامت
ایشان را صحقی شد اکثر برهمان و ساهان آن موضوع بیدار سنگینی
پلا بدرك و کورم رفتند و رایی لکه‌میشد و چرا ترک مملکت گردن توانی
نیفتاد و دم سال آن حسپد اعتیاد لشکر مستعد و از بخار
بعشید و ناگاه بدر شهری‌نامه باز در آمد چنانه هرزد حوار با وی

(۱۰۰) مکات
(۱۳۹۱)

وضع حکایتی از حالت آن رای اجتماع انتداه ایست در قلم امجد و آن آنست که چون بدر آن را به دنیا نقل کرد این را ایسای کهمنیه در غرم مادر بود تاج بر شکم مادر از هباداند و همگان پیش مادر او کمر بستند و خاندان ایشان را برای هند بزرگ داشتند و بنزهات خلیقی هند شردند دو راهت لکهمنه نزدیک رمیه و مدلارش را آثار وضع حمل ظاهر شد منجمان و یاهرامان را جمع کرد تا طالع رخت را نکاهدارند باتفاق گفتند که اگر این نوزند را دریس ساعت رالدت باشد نوحیه هرچه تمامت بهائد و پادشاهی نرسد و اگر بعد ازین بدر ساعت رالدت باشد منذ هشتاد مال پادشاهی کند چون مادر او ایین حکم از منجمان بشنید بفروهم تا ازراهار دپاسی بهر بستند و نگونساز در آبیختند و منجمان را بلنداند تا طالع می نگرسند و چون وقت شد اتفاق کردنده که رختی زادن آمید بفرانی را ارزا نورگرتنده در حال لکهمنیه را رالدت پر چون پرمی آمید مادرش ازشت تحمل آن حالات در گذشت لکهمنیه را بر نفت نبایند و هشتاد مال بلادشاهی کرد از ثقافت رداه قیفی امت که هرگز بردمست اور از قلل و کُدیر هنیم ظلمی نرفته و هرگه ازرو سوال کرد یک لک خسهره همچنانه ملتان کرم قطب الدنی حائط الیام طاب در ایشان تقریب کردنده که درآن بلاد کوه بهم درخت لبان امت عطایی که کنترگرمی یک تک کوهی بدایی خخف الله عنده الیماب. بعذر کرم حمید بخنیازیار

(۳ می) بهدیدی واژات نوشته نیست (رتق) مصرف بالا ترخف الله عنده
(1368)

اندازه‌القطعه را نقشه کرد و غنائم بسیار بسته آورد بیشتر ماکنان
آن موقع برهمدان بودند سرها تراشیده، داشتند همه کشته شدند
و در انجا کتب بسیار بود چون آن کتب بسیار در نظرالله اسلام
آمد جماعتی را طلب کردن که تا از معانی آن کتاب اعلیمی باید
دهند جمله کشته شده بودند چون معلوم شد تمامت آن حصار
و شهر مدرسه بود و بهار بلغت هندی‌ی، این مدرسه باشد چون آن
نفحج بر امید با غنائم بسیار بزگشت و خدمت ملکان تقب البدین
آمد و اعجاز و اکرام وانبت جمعت امراء حضرت را از انتشار
ذكر اور اعجاز و انعامی که از ملکان تقب البدین طابتوره در حق
ام مشاهده، کردن غیرت آمد در مجلس عشرت با محمد بختیار
یا میلی، طمع و خوارشان سفندان تمیخ سری، و مرمزی گنبدی
تا در بیانی ریمید که در قصر سپید اورا با پیل چنگ نرمود بیک
گرزه که بر خرطومپیل زد پیل از بیشن از بی‌زمت شده محمد بختیار
تعابی چبیل کرد چون آن جلوه گری بباینت سلطان تقب البدین
از خاص خود انعام نرمود و امرارا از نرمان داد تا او را چندان انتقام
دنده که بر کردار نیایید محمد بختیار هم در آن مجلس تمام آن نعمه
را بر باشید و لحاظ داد و با تشريف خاص سلطان بزگشت و
بیطرف بیار رانت رعاب لر در دل کفایات اطراف بلاد لکه‌نتی و بیاری‌لاه
بنگ و بکردود اثر تمام کرد... نقای روزه‌الله جهانی روا
کرده اند که چون ذکر شجاعت و مبارز و نتوح ملک محمد
بختیار رحمه الله برای لکه‌نتیه رسید که دار الملک از شهر نویده بود
و ار رای بس برگ بود و مدت هشتمان مال در تخت بود و بدن...
در نظر دیوان عرب جمالی نداد قبول نیانتم از همه بطرف
بادار رنگ بخدمت مقطع بدار سپاسگذار هزار دین حسن
ارزه اورا مزاجی قرار انتقاد و بعد از چند گاه بطرف اورد رنگ
بخدمت ملک حسام الدین اغلب چون اسپ و سلاح نیکو حامل کرد.
بوده پیشند وضع جالد و مبارزت نموده اورا مسکت و سملی انتخاب
داوتن چون مرد شجاع و دایر بود بطرف زمین مند بهار می‌دوایید
و فنایم بدم می آورد تا ابتعداد تمام از اسپ و سلاح و مرد
بدم آورد و ذکر جملات و فنایم اور منشترگشت و جماه السخاج
از اطراف هندستان روى بدر آوردن و ذکر او بخدمت سلطان قطب
الدین ربیع اورا تصريف فرسات و اعزا واقع نرود چون بدان اکرام
استهفاز یاوت لشکر بطرف بهار برده و آن را نهبت روکرد یک
در سال بری منوال بدان حوالی و رفلت. میدوانید تا ابتعداد
حصار بهار کرد یثاق روا چندین روايت کردنده که با دریست
برگستوان بدر قلعه بهار رنگ و مفاصه جنگ پخش برده در برادر
بوشنده دانشمندان فارغی یکی نظام الدین و در دویم بسماء اقیان
رهمالله در خدمت که دکتر بختیار صمام الدین راکتایی حرف
دریمان در لکنوتی در شهر منه احتمالات اور اهمیت و مطامه و این
نقل ارزی امت چون بدر حصار وصول انتقاد جنگ پخش برده
وابن در برادر دانشمند درمان چن نوچه غازبان چنان باید پهندن که
چون محمد بختیار خود رابقوت و دوایر در تنوز دوراژه آن حصار
ملک خلیج که از جمله دولت سلطان کریم قطب الدين رحمه الله بودن در اعدام بنگل سلطان معزالدين محمد سام طلب مرتهم در به طبقه آرده می شود تا خوانندگان را بر ذکر تمام ملک و امرای هندوستان اطاعت انشد و نویسنده را بهدعای خیر باد دادن و دولت سلطان زمان و شهنشاه اهل امین نام رالدیا و الین محمدرسال سلیمان امیر المؤمنین از حضرت واجب الوجود در خواهدن ملك تعلای این دولت را تا قیامت قیامت باتی داراد.

الخامس منهم الملك الغازی محمد
بختیار الخلیجی بدیار لکهنوتنی

ثقات تغمدهم الله برحمته چندین روايت کرده اند كه این محمد
بختیار از خلیج و غور و بلاد گرمسیر بود و مردی جلد و تازند، و دلیر
و شجاع و نفرزاده و وکنده و راز تبائل خود بطرف غزین و حضرت
سلطان معزالدين آمد اورا در دیوان عرض بسب کرده حال
أور در نظر مالب دیوان عرض مختصر نمود نکرد از غزین
بطرف هندوستان آمد چون بحضرت دهلی هر آن هم بسب اتنه

(۳) ن) هریمده هاین درننظر دیوان عرض در نیامده رن ید
محمد سیمود عم بختیاری بوه درغزین مصبه شد کوه شاهسپه شد
علي ناگری بخنده پرادر ایستاد محمد سیمود را طلب و علم
داد چون مقطع تنوگ شد چشمندی اورا داد و چون اوهاده یافت
محمد بختیاریجای ارمقطع شد بعد از ازندگان بطرف اره ورده رن ید
(۳۵) (۳۴) اغلب که تهنگر صحیح امین (۳۳) میگاموت
(۳۲) شف صفحه ۱۳۲
(۳۱) کچگ درره چهار نصیح
(۳۳) غزیبین به‌زمان روزشنبه بست باهم آنگیزه می‌نوشتند. (۳۲ ن) در روزه‌های شنه

الرابع منهم املك به‌هاد الديین طغرل المعزی
ملك به‌هاد الديین طغرل نیکو سیرت بود بیایت منصف و غربی
(۱۳۳۴)

به هنده و کهراهم د سرمیتی تصرف کرد و لوهرا را چندکرد بگیرد و لشکر گزینی که از جهت مслتان تاج الدین یلدوز می، آمد پایین می‌آمد چه پایین می‌آمد مصان داد و از پیش خواوه، مربیه الامپن انجیری که زیر حضارت گزینی بود منهزم گشت و رفت و ممالک سنگ بر در قرار گرفت در حوادث کفار چهیر اکبر خراسان و غزیب گزینی بسیار بخدمت اور یورستند و اور در حق همگان انعام و اکرام رافیر نرمون و ولام میان اور و سلطان سعید شمس الدین طبر مرند همیزه منازعه می‌پوشان تا چون مصان لیاب هند شد میان جلال الدین خوارزم شاه و صنفی خان جلال الدین خوارزم شاه یزید سنگ آمد و بر طرف دیویل و مکران پیونت لشکر کفار مثل بعد از نتیجه‌گیری نوتی (توری) نوین محل بالشکر گران پیا شهر ملتان آمده و چهل روز آن حسن حمیم را در سرنه آن داد و مملک ناصر الدین در مقاتله و حصار در خز خانه با خلق احترام بسیار کرد و آگاه شهامت نرزاقی گی و جالد و مردانگی چندان نمود که ذکر آن بر حسابات ایام تا روز ثبیت بلند ماند و یک حادثه حصار در شهر ماه احوالی و عطرین و ستنمان یون بود از تیز مال و نیم مالک نیک از جهای کفار تجمجمت ناصر الدین پیستند و در آخر شهر سنگ ثلث، عطرین و ستنمانه لشکر خان از جمله لشکر خوارزمی به روایی منصوره که از بالا پیروی است بست کا آرورده و سراپان ملک نخلی بود مملک ناصر الدین روبرو بدن عاشق آرورده و میان عاشق مصاف شد لشکر خانی منهزم گشت

(۱۳۳۴) نندنه ابدتی ترمیی نوبن میل الغ
نامردین قبایله بر گلبی سلطان شمس الدین بتلفت احوال ضبط می‌گردند چنان‌که بعدهم ازین ذکر هریک تحریر یابد انسجام بلطیع

الثالث منهم ملک ناصر الدین قبایله المعزی

ملک ناصر الدین قبایله بادشا بزرگ و بانده سلطان غازی

معز الدین بود در غایب عقل و گیاهت و کار دانی و تمبیز و

حذافات و دانایی سلطان غازی معز الدین سامرا دار هر مرتیه

از مراث ابن سالما خدمت کرده بود و بهری و سمن حضرت

و نجیب داری و ملک پوری و قوف تم بانده و چون مقطع آنها و

مقلان که ملک ناصر الدین ایتمن بود در مصائب اندخود که سلطان

زا با جمع خطا و ملک ترکستان بود پهش زلب سلطان غازی

صبرت بسبار نمود و غزها بسند کرد و کنتر بسیار بدو نزنند و

مبارزان لبک خاطر به کثرت مقاتلت ار عاجز آمدن بیکبار رئی بود

آرمانه و دار شهادت بانی و سلطان غازی از آن حادثه بعلبکت

به خاتم گزینان آمده حضرت آنها ملک ناصر الدین قبایله، منفوع

گشته و او بهد مختل داماد سلطان قطب الدین بود علیه الرحمه

و از مختل محتور اورا پسری بود ملک علاء الدین پر اشامت خوب

منظور نیکو سیرت و بر عصر مولور و ازرا جوانی بر فرد حدس

تمام داشته حامل امر چون ملک ناصر الدین قبایله بعد از حادثه

سلطان قطب الدین بطرف آنها رئت شهر ملتان را ضبط کرد و

هبندرستان ودیل را لبان دربا چرخیده در تصرف آورد و دلیجان و تشابه

وشهره مملکت سنده را نور گردن و چتر بر گرنده و تا حدود
الخانی منهم آرامشاه بن سلطان
قطب الدین عليه الرحمة
چون سلطان قطب الدین برحمت حق تعالی پیوست، امر را مولک هندستان صواب چنان دیدند که از برای تفکر نیکی و آرامش رعایا و اطمینان تلب لشکریان آرامشاه را بخخت نشانند و سلطان قطب الدین را علیه الرحمة به ذکریت بوید از ایشان دو دختر متعاقب در حببیت ملک ناصرالدین تبیه بوید و یک دختر در حببیت سلطان شمس الدین آمد دربر وقت چون قطب الدین در گنبدش آرامشاه را بخخت نشاندند و ملک ناصرالدین تبیه بطاط آهن و ملتان رفت و قطب الدین را نظر ملکی داری بر سلطان شمس الدین التمس به و اوا بسر خواه به و بدری دو اقتضت داده ملک باتفاق اروا از بداری ببارندند و بخخت دهلی بخشانند و دختر سلطان قطب الدین در حببیت ارم آرامشاه را قضایی اجل درسید مالک هندستان چهار قل که ملک سند ناصرالدین تبیه در تصرف آری و مملکت ذهین بسلطان س همد شمس الدین مفسان شد و مملکت لکه و ملک در سلطانی خلی در ضبط آردنی و مملکت لوهر گاهی ملک تاج الدین و گلی ملک
دهلهی. برگن‌تی - در شهر سمنه تسمین در موافقت رکابی

علی سلطان غازی با سالار عز الادین حسین خرمیقل که هر دو

مقدمه لشفپورده در حدود چندراال رای بنارس خیلی داده و

منهزم گوراندی و بعد ازان درشهر سمنه احیاء و تسمین و خمسانهای

تهران فتحی شد و در شهر سمنه ثلث و تسمین و خمسانهای بطرف

نهواه رفت و رازی به‌مدیورا بزد و انقمام سلطان ازبه طافتی بکارید.

در هنگین سلطان شاول را هم نتیجه کرد تا انصای مالکان چین از

طرف شرق و ملک عزالدین حسین بختیار خیلی بیاد بهار و نودیهای

آن مالکان را بجنگانه بعد ازین تحریریابد در عهد او لبوده از

نگچه کرده چون سلطان غازی حسین مطابق قارائ گهد شهادت یافته

سلطان غیاثالدین حسین حسین مطابق گه در رژهزاده سلطان

معبد الادین بود تاب الادین را چتهر فرمود و لقب سلطانی داد و او

در شهر سمنه افندی و ستمهای ازدهلی عزیمت لوهر کرد و در روز

سه شبده هردهما ذیل قاعدت سمنه افندی و ستمهای بر تخت

سلطنه لوهر جلیل گرم‌مود و بعد از چندگاه میان او سلطان

تاج الادین یلدز منافعی افتاد بهبود لوهر چنفندی آن منافعیت

بمصنف کسی و در ان نصرت سلطان تطب الادین را بو باتجالدین

مانهی از پیش ابنته و سلطان تطب الادین بر آن هر الیک اصلاً

غزبنی برد انسان از طبیعت کرده و بعد از چاله روز گر بر تختن

بو فرزند هندوستان پائزنام چنفندی پیش ازین درنیا یافته

است چون قضای ایج در رسید در شهر سمنه سویه و ستمهای

در میدان گویی زدن از اسم نخا نخ کرده رااسب برلیوا آمد چنفندی
انجامی درخواست از نقود زر و میم ساخته و نا باخته آنچه ایران امام بیقتی ادیب رسم رحمت از صاحب سعدت بیرون آمد و تجاوز آن مال بیمار و بهره داران و درمان و دیگر کار داران لبیک چنانچه از قلیل و کفیر با ار هیچ باتی نماند و دیگر رز این معنی بسیم انجمن و اسنادنی اورا بنظر عنايت و تربت خود گنگنگ گردانیده و بر اراشیلد خطری بخش خست و بارگاه اورا نصب نرمود و سر خیل و کار دار بزرگ شد و هم روز مرتبی اورا بر تزاید می گشت و در ظل جمیعت سلطانی تضاءف می پذیرفت تا امیر آخوری شد و دران شغل دهان سلطانی غور و غزینی و بانیان بطرف خرامان برگنتند جلالت پسیار نمود بدن عتال سلطانیان دارو بر سر احصاع بایگاه علی قره بیوه بطلب علف برنت نگاه موار سلطانیان برایشان زد موان اهیان قطع قائم شد قطب ادین جنادت به سیار نمود اما قوه موار اندک بود گرنتار شد و اورا بنزدیک سلطانیان دارو بر فرحان او مقیم گشت چون میان سلافیین غور و غزینی مصاف شد و سلطانیان منزه گشت قطب ادین را پندگان سلطان یا تجته بند آخوری بر شتر نشانده تخیصی سلطان غازی آورود سلطان اورا بنولخت و چهیر قدر الملل غزینی بان آمد اقتاع کهراپ بدو مفعوض نرمود و از آن یا پرط میرت آمد در شهر سنه سبع و ثمانی و خمسمائیه میرت را ضبط گرد و از میرت هرود رال لشکر بکفید و

(۳۱) هم درشهر سنه ثمانی و ثمانی و خمسمائه دهلی برنت و درشهر ابی
ظهیر گرداند بسیفت شکافت و کرم موصوف کند تا درست و دشس را بی‌نوازش سفا و گزارشی رباً مخصوص گرداند به ناحیه‌ای بهانه‌ای ایبی بادشاهم کریم غازی بود تا از بخشش و کوشش او دیار هنبوستان از درست و دشس پرو ترقی گشت بخشش او همه لک که و کشتی از همه لک که چنانچه امام ملک الکلام به‌های الدین او بیش در صدمه ایبی بادشاهم کریم می‌نرماید.
ای بخشش تولک بجہان آردهه، کنانا کف تو کر بچان آردهه از رشک کف تو خویش گرنته دلکه، بعی به لعل بیان دریمان آردهه مسلط حضب الدین را در اول حال که از ترکستان به‌اردنده به‌شهر نهابر افتاده تامی الفضاءه خنرالدین عبد العزيز کوفی که از اوله امام اعظم ابو حنیفه کوفی بود رضی الله عنه و حاکم ممالک نگاهبر و مضاتان آن ارا تخرید و در خدمت و مواقف چنایچه دار کلام الله بخواند و مواریز و تیر اندازی تعیم گرفت چنایچه در مدته نزدیک به بشفای بجواب موصوف و می‌درک شد و دورهً داوره هپه وسید ارا تجار اعضاً پژسیردی این آردهه سلطان ملی مالی معز الدین محمد مام ارا ازال تجار تخرید اکرمه به‌همه اوصاف مهیه‌ده و آثار گرمه‌ی موصوف بود اما ظاهر جمالی نداشت و اینگاشت مفسراً از دمت شکستگی داشت بدان سبیب ارا ایبک شل گفتندی و سلطان معز الدین دران وقت گاه بطریب و عیشی مشنول بودی شعی بز مرگ و جوش ہریک را از بندگان حضرت
الطبقة العشرين في ذكر سلاطين الهند من المعزي

أحمد الله الذي جعل المماليك ملوكاً و جوهر السلطنة في توالب العبادات مسجداً و الصلوة على مسند طريق النبوة مسلماً و السلام على آله و إسحبا الذين بسيونهم دم الإعداد مسلماً.

اما بعد جنين غود بندة ضعيف ربي منهج سراج جوز جاني عصبة الله عن الركون إلى إلهي إبن طبقه مخصوص.

است ذكر سلاطين كه بندگان حضرت و وکان سلطان خزائي معجز الذي محمد سام طاب نراء بودنه ردر ممالك هندستان بنڅ سلطنت نشتند و دنر مملکت آن بدشاه بدیان و سید هچیانکه بر لفظ مبارک ارزنته بو و پیش ازین تحرير یانه است میراث دار بدشاهی ار گنشند و تارک مبارک ایشان ابتدای ملک

داری آن بدشاه گست و واثر انوار دین محمدی برکته دیست ایشان بر معرفات اطراف و اکنی مملکت هندستان باتی ماند و تا بدیجین باد الهم اررحم السلاطين الماضین و آیدنا

بنصرة الإبانین.

الذلیل منهم السلطان قطب الدين المعزي

سلطان کرم قطب الدين ایبک حاتم نانی طاب مرتدہ بادشاه مردانه و خشندہ بود حقیقت تعالی ار ای را شجاعت و کرمی تخشیدہ بود که در شرق و غرب عالم در عصر اور بادشاه را نبود و جوی حق تعالی خواهد که تا بندہ را دردل خلق عظمتی و رقی.
(۱۳۹۱)

بود منانصبه‌بندی‌های آمده مسلحان قطب الالین را چون آگاهی شد از جانب غزنوی بطرف هندوستان براه سنگ سوختن باز آمد و چون هرمه در یک دیگر خضر و داماد بمنزلت پدر و پسر بودند امیل بیک دیگر نرسانیدند و بعد ازین ملك غزنوی در تصرف ملطن محمد خوارزمشاه آمد و در تصرف ملک خوارزم چنانچه به ازبسی از حریر بی‌پایه‌سی این طبقه ختم شد از شنستیاوان و بندگان ایشان ببعد ازین طبقه سلطان‌های هندوستان در قلم آریم و ادل ایشان ذکر مسلطان نطب الالین ایبک و مأثر ازد هندوستان بمقدار ۶۳۰۰ این نسمه احتمال کند در قلم آیت بمنه و کرمه الله ارم ۶۰۰۰ کلم آمیز.
ملک و امرالی غزینیان اتفاق کردند خواجه مؤیدالملک مصدم
عبد الله سنجی‌ی را که وزیر بود و ملک نصیرالدین امیر شکری
شهید کردند بعد از چهل روز سلطان مصباح خوارزمشاه از طرف
طخارستان لشکر کشید و بطرف غزینیان آمد و لشکر او سرجهای
رها هندوستان بطرف گردید و درره کراش بپیمانی بگرفت سلطان
تاج الدین یلدız از راه سنگ سوزانه بجایب هندوستان منهزم برانت
رلاهر امده و ادرآ با سلطان معین شمس الدین التمش طاب ترده
در حدود ترابین قدس و تاج الدین یلديز گروتار آمده و اوازا
بشهر بداون ورماند و آنها شهید شده و روضه او آنها است مزار
خلق متنبک صاحب حاکم گخته و مدت ملک او نه سال پوذ
رحمة الله علیه و اللّه اعلم.

الخاصم الملك الكريم فطب الديّن ایبک المعزی
سلطان کرم عادل قطب الديّن ایبک که حاتم ثانی بود تخت
غزینیان بگرفت و ازدست تاج الدین یلديز که خسارت به بیرهن
کرد و مدت چهل روز بر تخت نشست و دردن مدت بعثرت و
بخشی بود و کار ملک بهاته عشر تتم مجمل و مختل
می‌ماند و هرگز غزینی و ملک معزی بزنده سلطان تاج الدین
پلنز در خفیه مکتوبات در قلم آوینند و اوازا امتدعا نمودند
تاج الدین از کرمان عزم‌یات غزینی مصمم کرد و چون قرب مسانت

(۳۵) کرابه
و حضرت میرزه کوه و ممالک غور اوالی ترآن مملکت من شما را فرمودم د سلطان تاج الدينی را تشريف نرسیم و خصیت دادم و تخت غزنویان ویولا و گردانم آن فرمان ملک تاج الدينی بفغزنی مامک و مملکت با میان را بگریم و تخت غزنویان بنشست و ممالک غزنویان را در ضبط ابرد و گرد دم او از غزنویان جدا انتناد و دیگر بار در غزنویان آمد و در ضبط ابرد و گرد دیگر هم همین خدم داشت یا بعد از هند که با سلطان قطب الدين ایبک اورا بهدوز پنچاب مند مصاح انتناد و منهزم شد و سلطان قطب الدين پنجیی آمد و مدت چهل روز در غزنویان بود و در دین مدت بعشرت مشغول شده بود کرت دیگر سلطان تاج الدينی یلدز از کرم با ترف غزنویان آمد و سلطان قطب الدين از راه سنگ سراز بجانب هندستان باز رفت و تاج الدين غزنویان را بار دیگر ضبط کرد و چند کرت بطرف غور و خراسان و سیستان لشکر نرسیم و مملک نامزد کرد یک کرت بدمد سلطان غیاث الدين لشکر نرسیم تا بدر هرات بسیب مخالفت حسین خرمیل که ملک هرات بود با سلطان محمد خوارزمشاه ساخته بود از جمله ار شده از بخش لشکر غور و غزنوی منهزم شد و کرت درم سلطان تاج الدين بطرف سیستان لشکر برد و مدته در در سفر بمانند تا بدر شهر سیستان برین و با خش با ملك تاج الدين خرب که ملک سیستان بود صلح شد پس مراععت کرد در اثناء راه ملک نصر الدين حسین امیر شکار با او خلاف کرد و میان ایشان معاریب انتناد و ملک نصر الدين منهزم گشت و بطرف خوارزم رفت و بعد از مدته پاز امتد تا در سفر هندستان
در باب جمله حفتم انعام نورمودی و بفرمان ملتان غازی دختر او بر حیاله ملتان قطب الدهین ایبک‌آباد بواد و یک دختر دیگر در حیاله ملت ناصرالدین تباهه بواد ملت قاجار تاج الدهین بلدرد را در پسر بواد یکی را از ایشان پش معلم بر نشاند بواد ونتی آن معلم برای تادیب و تهدیب کرده بسر آن پسر بزرد تسا را اجل در رعیت آن کرده بر مقلت از آمد آن پسر نوید شد خبر بملتان تاج الدهین بلدرد زندان در حال معلم را زاد داده از غایب حلم و حسی اعتقاد نرخود که معلم را پیش از ایشان گذاده پسر را از حال پرخورد معلم شدوی متوازی باید شد و مفراد و ایزیت باید کرد نباید که امی بدر رساند از موز نرند این حکایت دلیل است بر حسی میرت و صلای عقیدت آن باشگاه حلبم رحمه الله علیه در مال آخر عهد ملتان پسر الدهین چون ملتان بوادان منزل قری تاج الدهین بلدرد آن یکیزرا تبا و کلاه ملک آسمان بخدمت ملتان آرزو ملتان ار این جمله یک چیزا و کلاه بختیار کرد و بکرموت خاص خود مشرف گرداشته و امری نشانه میاوه داد و در خاطره آن بواد که وی عهد غزینی بعد از ملتان او باشد چون ملتان غازی شهادت بانت ملک و امری تبرک را خاطر و مزاج آن بواد که ملتان غازی الدهین مصمم سام از حدود و گرمیسی بطرف غزینی آید و بر تخته عم خود نشینه و همگمان بخدمت ار کمر بندند این معنی لحیضه فیروز که در قلم آرزوین و عرض داشت کردن که ملتانی پامیدن تعفی میکند و ملک غزینی مطلب می نمایند وارد ملک توشیت و ما بندگان تو ملتان غازی الدهین مصمم جواب نرخود که مرا تخت بدر.
پس از سیک، اسلام بعلو شان هیچ یاد نیست نبودن، پای تر که در ایشان وارث ملکی بودند. در مالک گیتی که بده از انفراز این سلطنت صاحب مالک دری دیگر سلطانی را یک نرزنده یا در آن رزنه باشند تا هزاره رزنه امیر یعنی بندگان ترک می‌که صمیمی می‌زدند هیمنت داشته و خواجه‌بود و بعد از مرحله مالک بامی‌نمایند نگه نگاه‌ها داشته و همین‌شان در که با افتخار مبارک آن باشند و غازی رزنه که بعد از مالک هندوستانی را تا بنا یافته تصرف که من به‌نام و خمسین و شماره آنرسی مختار نمودند و می‌نامیدند رها بفسل حق تمام واقع است که تا بنا یافته إنفراز در بی‌آمی‌چرخ در این مالک بیروی قرار در ضبط ایشان خواهد بود انداد الله تعالیٰ - آمید بر سر حرف خود که ذکر ملکان تاج الادیب و نبی است او باداشت نیکو اعتقاد بود و حاضر و کرم و خوب خصائص و وانر جمال سلطان غازی می‌زراد کنی این اورا خرد بود که لابی و هم از اول حال اورا خدمت نرمود و سبی مربی اورا بزرگ گردانده و برکر بندگان ترک مرد کرده چون بزرگ شد امرت واقع کرمان و منقرران اورا داد با بخش و هر مال که ملکان را در مقر هندوستانی اتفاق شدی و بکرمان منزل بودی جمله امراءو خواص گلابک را پیام دانست کرداری و بی‌هزار گلاه و نبایشیری بداعی و

۶۱ (۶۱) سی بیژن (۵۹) دیگر (۲۱) اسفرار
( ۱۳۴۱ )

و برخی مساعدت نمودند بعد آنچه ملطفان محمد خرازمشاهی ملک بامیان ضبط کرد عالی الدین برحسب ایزگلی پلوست و از لختر عالی الدین انسر حسین داشت و از این ملکه اگر بهترین بود

ز کلی این حروف منهج هرچه را در شهر منه احیده و عشیری

رسمی، بوده رمالیت اتفاق مفرقه‌سان انداد از مالک غیر

این ملکه و پسر از را در حدود طبع بوی‌ایت خوش‌نش نشان دادند

که در حادثه ملیکین چنین بدان طرف انتقاد بودند رهم الله

علی‌الدین منهم، پادشاه مسلمانان را در تخت ملکت بلقی دارد.

الرابع ملطفان تاج الدین یلدرم‌المعز

ملطفان غازی عز الدین محمد سام طاب تعاهد بانش‌الهی بود

بع عادل و غازی و شیردل و در دالری دم ایپی، ایپی طلب بود

رضی الله عنه و اورا نرزند کم‌تر بهد دختر بیش ندشت از

لختهم خود ملک نامرد الدین محمد مادینی علیه الرحمه و بر

خوبنی بندگان ترک ایل اعشع داشتح و بندگان ترک بسیار خرده

و دیگر از بندگان او بی‌جالات و مبارز و جان‌سپاری در تمام

مالک مشارک شهرت یافتند، و امام بندگان او در جهان منتشر

گشت و در عهد حیات سلطان هریک نامدار گشت و بودند، ثقات راه

چندین زایت که اینها که یکی از مقربان حضرت ملطفت او

جراگن نمود و عرضه داشته کرد که چون از بانش‌الهی را که در

( ۲۰ ) جوشب
(۳۳) ایشان، نام زمین شده که پس از این‌گونه فرآیندهای زمین‌پردازی و درمان زمین استفاده می‌کنند.

(۳۴) حشمه‌ای، مسلط بامیان و ایشان حشمه‌ای بینگو از رخش‌الع.
(۱۳۹) رامده بعد از دور رز سلطانان پامیان علاء الدین صمد و جلال الدین علی پسران سلطان بهاء الدین سم بامیانی باقی‌ماند امیری غزنوی جناب‌امام سیمسال سلیمان شیخ و سیمسال حرش و دیگر معارف دار آلملک غزنوی از طرف پامیان بیست و یک در شهر غزنوی آمده سلطان علاء الدین صمد بامیانی که پسر محترم بود بنشست و امریای خاص از غزنوی و از بی‌پی و بی‌دیده آمده و جنایت غزنوی که از دست اموال و نفوذ‌گیری گنج‌آوری را دیک مخصوص خود شمرده جمله تاریخ منصفه در تاریخ آورده. در قرن چهارم روایت کرده اینکه قسمت سلطان جلال الدین علی پامیانی که برادر کهترپردی دویست و بی‌بی‌بی حمل شتر از زرئین ورمعیده و ظرافت زردیم پیرمید و بی‌بی‌بی پامیان برون و چون مدتی بکشمرد بی‌بی‌بی سلطان تاج الهی یلدوز مکتوبات در قلم آورده و انجام کرمان فرستادند و استدعا نمودند و از اطراف کرمان عزیمت غزنوی، منصوب کرد چون جه جهود سلطان علاء الدین امتداد می‌بیند و پیش پیش باز رنگت و جالد الدین هم از شهربیرون آمد و بطرز بامیان روان شدن چون مصاب علاء الدین باتاج الهی یلدوز رامته شب امریای ترک از طرفین با هم موانعقت نمودند و علاء الدین مهیم‌کرد و از جمله ملک شکنوبی که در موانعقت از بودن گرمان آمده و ملک تاج الهی یلدوز جون غزنوی، آمده جمله ملک شکنوبی را اجازه داد تا بطرف بامیان باز رنگت بار دیگر سلطان جلال الدین بچه‌ت مجد برادر خود علاء الدین
الثالث: السلطان علاء الدين محمد بن ماه البامیانی

چون ملک علاء الدین ماه بر سرهم خود حکیم و سردار خدایانی در این دوره از خاندان برریزه که به‌طور مطلق قلمداد می‌شود و سلسله مکمل شده‌اند، سپس تا پیش از زنگ‌نوازی این ملتی سلاطین بیان می‌شود. در این دوره، ملک علاء الدین، ماه بر سرهم خود برای خرید و سرمایه ملک که به‌طور مطلق قلمداد می‌شود، سپس تا پیش از زنگ‌نوازی این ملتی سلاطین بیان می‌شود. در این دوره، ملک علاء الدین، ماه بر سرهم خود برای خرید و سرمایه ملک که به‌طور مطلق قلمداد می‌شود، سپس تا پیش از زنگ‌نوازی این ملتی سلاطین بیان می‌شود. در این دوره، ملک علاء الدین، ماه بر سرهم خود برای خرید و سرمایه ملک که به‌طور مطلق قلمداد می‌شود، سپس تا پیش از زنگ‌نوازی این ملتی سلاطین بیان می‌شود. در این دوره، ملک علاء الدین، ماه بر سرهم خود برای خرید و سرمایه ملک که به‌طور مطلق قلمداد می‌شود، سپس تا پیش از زنگ‌نوازی این ملتی سلاطین بیان می‌شود. در این دوره، ملک علاء الدین، ماه بر سرهم خود برای خرید و سرمایه ملک که به‌طور مطلق قلمداد می‌شود، سپس تا پیش از زنگ‌نوازی این ملتی سلاطین بیان می‌شود. در این دوره، ملک علاء الدین، ماه بر سرهم خود برای خرید و سرمایه ملک که به‌طور مطلق قلمداد می‌شود، سپس تا پیش از زنگ‌نوازی این ملتی سلاطین بیان می‌شود. در این دوره، ملک علاء الدین، ماه بر سرهم خود برای خرید و سرمایه ملک که به‌طور مطلق قلمداد می‌شود، سپس تا پیش از زنگ‌نوازی این ملتی سلاطین بیان می‌شود. در این دوره، ملک علاء الدین، ماه بر سرهم خود برای خرید و سرمایه ملک که به‌طور مطلق قلمداد می‌شود، سپس تا پیش از زنگ‌نوازی این ملتی سلاطین بیان می‌شود. در این دوره، ملک علاء الدین، ماه بر سرهم خود برای خرید و سرمایه ملک که به‌طور مطلق قلمداد می‌شود، سپس تا پیش از زنگ‌نوازی این ملتی سلاطین بیان می‌شود. در این دوره، ملک علاء الدین، ماه بر سرهم خود برای خرید و سرمایه ملک که به‌طور مطلق قلمداد می‌شود، سپس تا پیش از زنگ‌نوازی این ملتی سلاطین بیان می‌شود. در این دوره، ملک علاء الدین، ماه بر سرهم خود برای خرید و سرمایه ملک که به‌طور مطلق قلمداد می‌شود، سپس تا پیش از زنگ‌نوازی این ملتی سلاطین بیان می‌شود. در این دوره، ملک علاء الدین، ماه بر سرهم خود برای خرید و سرمایه ملک که به‌طور مطلق قلمداد می‌شود، سپس تا پیش از زنگ‌نوازی این ملتی سلاطین بیان می‌شود. در این دوره، ملک علاء الدین، ماه بر سرهم خود برای خرید و سرمایه ملک که به‌طور مطلق قلمداد می‌شود، سپس تا پیش از زنگ‌نوازی این ملتی سلاطین بیان می‌شود. در این دوره، ملک علاء الدین، ماه بر سرهم خود برای خرید و سرما...
(۱۲۷)
دارالملک او
تامستان - حضرت غزنوی و خرایمان - زمستان - حضرت لوهر و هنده
اعلام او
میاد میشه با ملک و ایامی غنوره لعل میسه با ملک و ایامی ترک
توافق او - نصرمن الله
مدت ملک او
سی و دو سال بود
فتح و خرارات
فتح لوهر - فتح گردنیز - فتح سوئار - فتح ملتان و غزنوی
براملله - فتح تبر هنده - فتح بر شهر - فتح آچه - فتح منور - فتح
مرهنه - فتح اهمیر - فتح سیالکوت - فتح هانسی - فتح مرهنتی -
فتح کبیرام - فتح مرتئه - فتح دهلی - فتح کل - فتح
بنارس - فتح هنگر - فتح و غزنوی و هنده - فتح بیرون - فتح گواته -
غزنو خطا باندخدو - فتح بلیه - فتح خرازوم - فتح مرد
الر - فتح بیره - فتح هارامر - فتح مران - فتح بارد - فتح
نما - فتح بنواری کفران - فتح جناباد - فتح طوس - فتح مرو - فتح
نگبار - فتح جهنده بنارس - فتح بهتراری - فتح ترابی - فتح مالوی
(۲) مفرح - شریفار (۲) بهدلکر (۴) شرامانه مادمیانه
(۵) میناباد

Digitized by Google
(١٦٩) مبارك - ملك يوسف الدين ممود - ملك ناصر الدين تمران
ملك حسام الدين علي كرماني - ملك مويل الدين كرماني
ملك شهاب الدين ماديني - سلطان شمسي الدين التمشي - سلطان علي الدين ممود - سلطان ناصر الدين تباجة - در ملحنين و إلهمن
سلطان تاج الدين يلدوز باغزینه - سلطان غياث الدين موحى حسين
خلج لهنوتی - سلطان قطب الدين ابیک لهور - ملك
رکن الدين حرب كيدان - أمير حاجب حسين محمد علي غازی
عمر حاجب حسين محمد حبشي - أمير سليمان شیش - أمير داد
إمیر حاجب حسين سرگی - إمیر حاجب خان - ملك حسن الدين علي كورمانه - ملك ظهیر الدين كرماني - ملك ظهیر الدين نتجی
كرماني - ملك حسن الدين - ملك عز الدين خرمیل - ملك
مبارز الدين ابن محمد علي ایتمر - ملك نصر الدين حسين
إمیر شکار - ملك شمس الدين حرب كيدان - ملك إخانيار الدين حردی
مالك إمتد الدين شیر - ملك إحمرا

بندگان اوکا برassetن وسیدنده
سلطان تاج الدين يلدوز - سلطان ناصر الدين تباجة - سلطان
شمس الدين التمشي - سلطان قطب الدين ابیک

وزراء
فیاه الملك در منشی - موال الدين محسد الله مفعیری
شمس الدين عبد إجبار كيدانی

(٢٠) إمیرزاده (٣٠) علي شیر (٤٦) حرول
(۱۲۵ )

لیکن بی‌خواهه امید و امپل خزانه‌دار علیه الرحمه در حضرت نیز که گفت بوقت اروند تشریف نزدیک ملکه جالی دختر غزالت‌الدین محمد سام که از جواره در خزینه غزالت‌الدین ازیک جنسیت بالّاس که نفس ترین جلورها است یک هزار پانصد می‌باید کرد حق تعلیمی مد هزاران ثنا و رحمت و بشرگر کم کرمت بسرد و مفرحان آن باشیه، غزاسب خالق گرداند و شلیمان ناصرالدین را لدر زرگر نه گرفته پایینه‌دارد به‌معجم و آله الامام و صلی الله علیه محمد از فجر آینه آمیزه را عالم.

السلطان العظم معز‌الدین، و الدین ابومظفر
محمد بن سام ناصرالمر صاحب المؤمنین اثرالله بر هانه

قضاة مالک مذر شهید نظام الاله ابو‌باکر. قاضی لشکر.
ورکی مالک مشه شابین بلخی.بعده بسرار.

سلطان وملوک واقرا‌ای اورحمالمحله
ملك ضیاء الاله درگور - سلطان بهاء الاله سام در بامیان.
سلطان غیاث الاله صمود، به‌فیره کوه. ملک بدر الاله
کیدانی. ملک قطب الاله تمران. ملک تاج الاله حرب
جسته. ملک تاج الاله مکران. ملک علاء الاله.
ملک شاه وخشک. ملک ناصر الاله غازی. ملک تاج الاله زهگی
بامیان. ملک ناصر الاله مادیان. ملک مسعود. ممیز الاله.
پادشاه مسلمانان آیده شهادت ملک بحرورم عالی‌الدين کریم‌زاده جهانشاه‌چهارم از نیاییدیک سوم زمره شعبان بسال ششصد و دو نتاد در ظریف‌الدین بی‌نام دمیک حق تعالی سلطان زمان و شهردار گیلان ناصر الدین‌الدیبی علیه الامیر مالک سلیم ابو المنفور محمر بن السلطان را بر مریج‌جنازه‌ای و متقی شهیرانی پانتی و پاینده داراد یحیی‌محمد و آلهٔ اجمعین ذکر آن‌چه از عدلٔ آن پادشاه بود در دنیا در حوصله تحریر نگنی‌خه و آن‌چه تکه‌هاست سنت مصنوعی صلی الله علیه و آله و سلم و مصانقت ترتیب غزرات بر جاده‌های مسلمانی هم بران پادشاه ختم شد و آن‌چه از مصنوعی ملی الله علیه و آله و سلم روايت کرده‌اند که از قیامت تش پرستند فرمود که بعد از مین شمشاد و اند سال باشد و شهادت آن پادشاه در تاریخ شمشاد و در بود همدزی مال اول عالیت قیامت ظاهر شد و آن خرچ جنگیز خان مغل بود و خرچ ترک په معلوم دید که آن پادشاه در دنیا دردنبه محکم‌النظام بود چون این شهادت بیان دی‌تر قیامت بازمی‌شد و آن‌چه از اصول غزرت خزائن غزرت خزائن غزرت جمع شد در خزائن‌های پادشاهی نشان نداشته‌تای
ایران آتش با تمامت حاشیه‌ای بعده از بنی هزار موارد زبان بطرف گزارن رفت و آخر حاشیه که امپ افرع داتن که همه نتان بامداد باسلطان انگارد و بنگان خاص مانند بوهند متصب بر کشیدن و بنگان بپیمانند و لشکرکارگر بر سر رود لشکر علیه حلفه کرده در آمدن ری سلطان رازه پنهانی بنگان می‌گفتند که حاشیه اسلام چنین معدود مانده‌اند نباید رنت ملتان جایگاه نگاه می‌داشت تا با ملتان از موارد و بنگان از بقدر مصوب ماند و بوهند زنگیر بپل معدود و بنگان ترک و سرخیان غریب که خواص سلطان بپرده به سر امپ او چان سهاری می‌گیرند و کنسر در نداینده و شهادت‌نا بیانند نسمات قنین رایت کرده‌اند که سلطان غائی چندان ایستادگی دارد که چتر مبارک شد تیر کفار مفل و چنین شده‌ای به دختر باشد و به‌پری مسلم روز نمی‌گردانند تا بندی‌ترک از بنگانش که نام او ریای خوکی بود بیامد و عنان مبارکان بگردد و بیان حصار انگردنی‌اش‌که وجود دیگر روز مالک عثمان سمرقندی که به‌ومن پانی‌بود و ملک ترکستان افرامیابی را که مسلمان بودند دوریان آورند و ملک کردند لشکر کفار باز گشت و سلطان برطرف غزینه بناز آمد و فرمان‌داد که سال استعداد لشکر ترکستان کنند و بطرف خطا عزمت مضمون سروده و درمان وقت جمع‌ات متمردان از تکوهران و تبايل کوه جول عضیان آوردی بودند و سلطان درمان زمستان

[۲۳۳ ایامه - (۳۵۸ ن) گوكران - گوكران (۶۴) جون]
جنگ نرمود آبی که از جبهه برطرح شرطی خوارزم خلیجی
کرده‌اند و نامی آن قرارمو است اهل خوارزم بران لب آب جنگ آغاز
نهادند و از امراهی غور چند تی در مقالات شهید و اسیر گشتند
رچون فتح خوارزم با استعفد لشت امتداد لشت غزیده و امتداد
مدت لشکری و کم علیفی دست نه داد از خوارزم و شن جنگی
بطری بنگ مراجعت نرمود و لشکر خطا و ملوک ترکستان پنجر
جنگی آمده بودند و راه لشکر اسلام گزیده چون مسلطان غازی
بانده‌دید راه یکی لشکرکردار ترکستان روزه‌ی شبه نما دیگر بل‌شکرها
مسلطان زیادند و جنگ پیوستند و مقدمة لشکر اسلام سالار حسین
خرمیل بود کفار را مبهظم‌تو اندازند و مالک کرزرا گردان بود در حال
بندمی‌ست سلطان غازی عرض داشت که حال نصرت اسلامی
و انگهزم لشکرکرار بریزی جمله به صواب آنست که بادشا راسلام
فرمان‌های دست‌های ماهت لشکر اسلام برندیه و کفار منهی
ری تعاوت نمایند و مغافری برایشان زند تا ناجی برای جویای
سلطان غازی نرمود که سالا تا مین‌چه غزی طلب می‌کرد
از من عفر نیایند بامداد بتویق آفریدگار تعالی مصاف رورای
کم‌تای خدایی تعالی نصرت کرا لب‌شنید من باری نوبتی چهاد بست
یائده به‌امن چون ملک عزالدین حسین خرمیل مزاج سلطان معز البدین
غازی بریزی منوال مشاهده کرده‌اند که سلطان اینی خندی از
غایت توی اسلام و حمایت دین داری میکوید و الا لشکر کفار
بی عدد آمده‌اند و جمله آسیبی و لشکر اسلام کونتیه مغر خوارزم
پ لاف‌شده طاقت محاصرت اویان را نجاشد از خدامت سلطان
طابل ترها باند! اور ملک تطبیق این دین ایبک را نصیر لیخنگید تا
واپس اطراف مالک هند را ناچیز میکرد. صنفاخ درله نهر راله
و دیگر قلمه کالینو و بادار جمله نچ رکرد و تاریخ هریک بعد
ازن درنحو قطبی تقریب یابد، این شاه الله تعالی، و وجو ملک
سعید غیاث الدین صمصام سام در شهر هرات برهمت حق پرومت
سلطان غازی ممز الدین طاب ترها باند طوس و سرخن و
خرمال بویر بر عزمت عزای درفار بطرف بغدادیس حرات آمد
رچون شرخ عزا لچای آورد اقتضاعات مالک چرود را نامرد ملوک
نرموده شهربست و رواش فره و اسعار به برادر زاده خود
سلطان غیاث الدین صمصام پسر مالک غیاث الدین صمصام مام
داد و ملک میباد غازی در غور (۷) را که پسر گنهر ملکستان بود
و داماد ملکستان غیاث الدین صمصام بود ملک غر و گرمسیر
صنفاخ تخت نفس گوار و شهر رود و زمین داور داد و راد زا در
زنجیر بپن فرمود و ملک ناصر الدین ابی غازی بن تخت ارمنی
الکبیر را گنهر لانداده هر ملکستان پسر شهر هرات داد و بعد
ازن ملکستان ممز الدین بطرف غزنوی مراعت نرود ربع نهی
ازملک و امرای غور را در خدمت خود با غزنوی بر و امتداد
مفرخوارزم کلمان بهاد و در شهر مطیع احتمال و ستمه به رست
بلا خوارزم لشکر کهیم و صمصم خوارزمی سنگ گلنگ از پیش لشکر غزنوی
ملیمان لخوارزم زنن و وجو ملکستان غازی بدر خوارزم آمد و چند روز

(۲ ن) هنگیبر-هنگیبر-نهزکر (۳ ن) کالیون-کالیور
19
و بنده ورایات و علمات وصتر و پیال در عقب بقدر جنده کره به‌گذاشته
صف راست کرده آمدهٔ می آمد و سوار بر فرمند و جریبد را چهار
نوج نموده بود از طرف کفار نامزد کرد و فرماندان می‌بابد که
از چهار طرف می‌دینه و می‌سره و خلف و نحد فندک پی‌ترفند ده
هزار سوار تیرانداز دست بر لستگ کفار میدارند و چون بیلابان و سوار
و پیاده مالعین حمله می‌کنند شما پشت می‌دهیده و ببگ ام‌ب‌ج
پیش. ایشان در میشودند لشکر اسلامیان همبان منوال کفار را عاجز
کردن حاضر تمامی اسلام را نصیرت لشکر و لشکر کفار می‌گشت
و پچورا بر فرست پیل بود یرود آمد و بر این نشست و پرپسیت
پرست تا خدیع سر‌سی گرتنار آمد و او را بدرخ نفرمانندن
و گوئند را یده‌دی در مصالح گشتند شد و سر اورا سلطان بیشانخت
بدان در دندان شکسته و دار المالک اجمیر و تمام سواکیت چون
هانمی و سر‌سی و دیگر دیار فتیش شد و این حال را نصرت در شهر
سنه ثمان و ثمانی و خمسانه بود ملک قطب الهدی ایبک را بقله
که‌رام نصب‌مرمو و مراهقه‌کردن و تقطب الدين از که‌رام بطرف مبتر
آمده و مقتی کرد و حضرت ده‌بی‌را بکشاد و همدرب سال قلمه کل
را در شهر سنه تسع و ثمانی و خمسانه نتیجه کرد و سلطان در
شهر سنه تسعی از غزنوی بطرف بنارس و تنوج آمده و در حدود
چندال را چه‌لحر به‌عنوان گروان‌یاد و درین نتیجه سیصد و ان‌ه
زنجره‌پیل بدست آمده و در طل حمایت آن سلطان غازی عادل

(۲۵ ن) سرستی
ملتان سراسپ باز گردانید و عطف فرمود راز شدت آن زخم بیشتر بود و بهشت امّا نام نهایی با لشکر اسلام افتاد و بیشتر نهایی بزینک همیشه بانی سلطان چنانچه بدیع شب‌های عماری مبارزه سلطان را به‌نخست رتی دید و بانک سلطان و این را در پشت اسپید که سلطان را پس از براسپ زد و از میان مصالح پیدا آورد و اهل اسلام هیچ سلطان را یاد نکرد و از خلق بخشتم را تا برگزیده که لشکر شکسته آنها از تعابی کفارایم شدند و حاکم سلطان بسیار دچار امر و غیری چنان بسته رتی سلطان را به عنوان خلیج شیر مرد دیده بودند و به‌نخسته جمع شده و نیز را شکسته و صفحه و مرند سالخاه و برسر و دیده نهاده بداند منزل پرسانیدند خلق آرام گرفت و دیدگارداری به‌سرمایه‌های اوقات گرفت و لشکر متفق بقوت حیات آن بادشاه ناژی جمع شد و با گسته وروه بدر اسلام نهاد و فاضلی توان را در رتبه‌های مراده بی‌گذشته و رای پشته قبایله آماد و جنگ پیوست و مدت سیزده ماه و چهارمی جنگ پرده سالان غازی دیگر سال از کر اسلام جمع کرد و بااقتیق سال گشته‌رودی به‌نیستان نهاد این دمایی از ثقة سلیمان که از معارف جبال بلاد توان بود لقب از معین الدین او می گفت که دردنیا لشکر با سلطان غازی بودم عدد سوار لشکر اسلام درآن وقت صد و بیست هزار بر گستوان بود رحمعله له سلطان غازی طاریث به‌جند استعفادی و لشکری بنزدیک رای کیجه رضی و او قلله سر به‌نیسته بصلی بکشاده بود و در حدود ترازین لشکر گاهی کرده سلطان تمبیغ لشکر ساخشتم و قلب
حضارت غزینه‌ن سختمت درگاه سلطان اعظم غیاث الابنی و الکذین

تبار تراهم حضارت نیروز کوه فرستاده و راز مزگ از آنان بفرستاد بقلعه

بزرگوار حسب کردن و پسرخ بپرماشی واقع شده سپرده، غور برای

داشت چون در شهر منفه سیب و ثامین و خصمانه عصبان و نشامت

سلماشہ خوارزمی ظاهر شد خسر مرک و پسرخ را شهید کردن

رحمة الله علیهم اجمعین بعد ازمان سلطان غازی لشکر اسلام را

مستعد گردیدند و بطرف تعلیم سرهنجه آمد و آن قلعه را نکر

کر و بملک ضیاء الدین قاضی تولکی محمد علی وی اسم نسای

توکی داد و آن قاضی ضیاء الدین کلب این ذکر را پسرعم جد مادرهی

بود قاضی صداد الدین تولکی رحمة الله علیه از لشکر هندوستان

و غزینه بالتماس او یکهزار و یکیست مرد تولکی اخبار کر و جمله

را فرخب کرد و درنود و درنود قلعه، نصب گردی امیر شرط که که

هست ماه تعلیم نگهداریتا سلطان غازی از غزینه باز آلش اما رای

بوله بتهورا نزدیک آمده بود سلطان پیش از برآین باز آمد و چمله

رایگان هندوستان با رای که بودین غزینه مصایر نامه شد سلطان

غازی بی‌بند و برپیلی جمله کرده که رایی دهلی وغزند، زای بیان

پیل بود و در هر مصایر همان پیل حرکت می‌گرد سلطان غازی که

حیدر زمانی و رمزه ثانی بود بدنی بیان تربان جمله کرده و گردند را

که برهشته گنبد بیل بود بردهان نوزده زد چنانچه دو دندان آن ملیون

در دهان او اندازی است بر سلطان سپلی زد و بی بار و زخم جمع آمد

۱۱۸ (۳۰) بندقی (۳۰) کندربای (۳۰) جز می
جنبشی و خصوصیات هواداری درگیری است که منه نمان باید ملتان غزی
لشکر یک طرف دوبل برخ و تمام آن با دفاع کناره نه کردم را پیمانید و
بستند و امرنفوس و در شهر منه مانند و خصوصیات که
بزرگ ترکیب آورده و جمله وهب آن ملک را نه کرد و پیوست
مرجع به حصار می‌باشد و این عمارت نفوسی و خداوند خرد
آنجا نصب کرد و باید گشته که ملتان غزی مراجعه کرد خمز
مک لشکر هکه هندورستان و حشر نبائل کوپران جمع کرد و
بدریاگوی آمد و مدتی بنشست و بیب مراحت کرد بعد
از با سلطان غزی در شهر منه اینه و مانند و خصوصیات بهد شر
لشکر آمد چون دولت معیوبی با آخر انجامیده یو و انتقل
دلی و ملتان مبکشی منبر را و دیسر نما گزینه عزل
خرس مک لشکر تا قلم تقید بزیر خرده خرو ملک طانت مقامه
دناشت به رده صلخ پیش آمد تا با ملتان ملکات کند پرورن آمده
خود و صحیح گشته و لشکر ملتان غزی و اسلام شد و
مالکان هندورستان در ضبط آمدم معیوبی علی کرامه را که رالی
ملتان بود بلویور نصب نفوسی و پدر این کتاب ملوانه ارتجاعه
الزمان ان نصیح العجم سراج الدين منهجی علی الرحمه فائی لشکر
هندورستان گشت و تشريف سلطان معزالدين پوشیده در پاره
لشکر مجلسی علم عقید کرد و دوازده شرث اجتهاد نقل کرد
کرمی اور نامزد شد رحمة الله علیه و وعلى السلطان النامی
المتقنین و الملک المسلمین اباقین بعد ازان ملتان غزی
مراجعه نفوسی بطرف غزین و خساد ملک را با خود برداز

(1492)

اولین تحریر یاده‌ایت امتن کرون سلطان معز الادین اطراف غزیان
در ضیعت آورد درم سال این در شهر سه سال و خمسانه خدیجی
نتیجه کرد و سوم سال برست ملتان لشکر کشید و ازدانت
قرامتقه ملتان را مستخلص کرد و همدرب سال منه‌انه‌های
و سبعین و خمسانه اهل صنفان عصیان آوردند و نساد بسیار
کردن تا در شهر سنه افکار و سبعین لشکر بطرف صنفان برد
و پیشتر از ایشان بقتل رسانید و چنان تقرر کرده‌اند که به
طافینه صنفان زمان ایست قرار خوان بوده اند که شهادت یافتند
اما جوان عطاء و عصیان اینگونه بودند بر ضرورت بسیار ملکی
کشته شدند و بعد از آن نتیجه حال دیگر سلطان معز لدين از راه
بها و ملتان بطرف نحوالله لشکر کشید و رای نحرالله پهلوی
بسان خرد بود اما حشمت پدل بسیار داشته چون مصاف شد
لکن اسلام منهزم گشت و سلطان غازی بی مراک مراجعت کرد
و این حادثه در شهر سنه اربع و سبعین و خمسانه بود و در
شهر سنه خمس و سبعین و خمسانه از باب نهرلشکر کشید
و نتیجه کرد و بعد زان بدور سال دیگر بر طرف لوهر لشکر برد
کار دولت محورالله با آخر رصدیده بود و تواعد دیده آن در دیده
رااهی شده خسر مالک برطرف صلی پسر را برد زنگیر نیل
بیدمت سلطان غازی نرسید و آن حال در شهر منه سبع و

ر ۶ ن (بهمیار ۶) صنفان
(۶ ن) بهمیار (بهمیاری؟)
ازبارگاه بیرنامه‌های آدم و بشر به دست خوشنویسی کوه هم از مادکه، پرستونه این است که با درد هنگام تشکیل بهبود سردار شده و پس از اینکه با استاد چنانچه هشش از تحریر یا دیگر یکسان خدمت به مرگ کرده‌اند خاطر مبارکان منقسم شد و برطرف جستن رفت بنزدیک ملک. شمس‌الدین سجستانی ریک رستمان آن‌ها بود سلطان غیاث‌الدین معاون فرستاد و اورا باز آورد و راحت تصر کچوران و استیه بر مخفیون کرده‌اند. چون در برگمی تمام در ضبط آورد شهر تکینا باد که اعظام باد گرمسیر پر در اثر منعوم و این تکیناباد موضعی است که می‌توان دهانه آل صحیح سبک‌گذاری دماثت و ضبط آن شهر بوده این دست سلطان غیاث نپمهم الله و سلطان غازی علاء الدین را عیایی که gode بندزدیک خسره شاه یک بهرامشاه فرستاد. ازل پرده‌نها نهاد که وارید تخلیق جهان جمله بیباداد انتهاد هن‌تاندهی زهیر وک تکیناباد سرنا سرملک آل ملک رحمهم الله السلطانی من الطریقین - چون سلطان معز الکه ملک تکیناباد شد لکنفارز و امرای آن جمعه آمده‌اند. پیش‌نشست شده بطرف غزینی آل مهدثه گردیده و مملکت غزینی مدت دوازده مال از دست خسره شاه و خسره ملک بیرون کرده و در ضبط آورد سلطان ممروالدین از تکیناباد بطرف غزینی مدام می‌تانعت و برگزیم‌هان و آن باد را زحمت میداد تا در شهر سه‌می‌تسع و ستیم و خمسه‌آن غزینی را سلطان غیاث الکه نتیج کرده و سلطان معز الکه را به غزینی بنیان‌رده و بنور باز گسترد چنانچه پیش
( ۱۴۴ )

را و گرگ شهر غزینه تشیب کردند و از بالا خانها خاکست و خاک و نامیت در سرمبارگ ایشان میریخندی تا پسربل. یک طاق غزینه قهر آنها رسیدند سلطان موری و وزیر او سید مجد الیان موسوی حیرت داد کردند و از پل دیویزند چنین ظلم و نقضیه بیان باید شအه خوردی سوته دیوارت عادل و شجاعت بردن به حق تعالی ملت علائینه غدوسیا که برادر سلطان موری بود نصرت از خشیجی تا آن حکمت و فتح را انتقام کرد چنینه بهبیش ازین جنون است رحمه لله علیهم اجمعین.

الاثنی السلطان الغازی معز الادین والدین ابوالمظفر محمد بن سام فسیم امیر المؤمنین انار الله برهانه

ثقات روا را جدید روابط کرده آنده که چون سلطان علائینه غدانسوز از دار فنا نقل کرد و سلطان سیف الادین پسرش بختی عور بنیست هریور سلطانان غیای ادین و معز الادین را که درقله و حیرستان محبوس بودند مخلص نرومو، چنینه در ذکر سلطان غیاب الادین تقرر بایته است سلطان غیاب الادین در حضرت فیبریز کوه آرام گرزت تخدمت سلطان سیف الادین و سلطان معز الادین بطرف بامیان رفت تخدمت عم خود ملل فخر الادین مصعود بامیان چون سلطان غیاب الادین بملک غور بنشست بعد از حادثه سیف الادین و آن خبر بامیان رسدید ملل فخر الادین رذی لجان سعید الادین کرد که برادرت کاری کرد تو چون خواهی کرد بر خود خواهی جنبدید معز الادین رذی پیش عم بر زمین نهاد.
چون نصل زمستان در آمد حضه‌های غیر را اجابت نرسید تا بطرف دیوان خود مراجعه کرده و حشمت و کار داران بهرامشی را با خود نگهداریت و با ایشان اعضاها کلی نمود و سلطان و وزیر او مید مجد الدهن موسی و تختي چند معدد از خدمت قدمی عهد با او جاندید و باقی بر دره و در راست جمله خدمت غزنیان بود. چون شدت برف و سرما کقرت پر زینت و راه های غیر از بسیاری بردن مصمد گشت و اهل غزنیان را وقیفی انتهاء که از جانب غور و سال برف حشمت و معدد بطرف غزنی ممکن نگردید در خفیفی و نبودت بهرامشاه اهل غزنی مکتوبات ارمان کردن که در همه تهران از لشکر غربا سلطان سوري تختی چند معدد بیش نمانده اند باتی جمله خدمت آل محمودی اند فرست از دست نبایده داد و عزم کرد غزنی مفصل ببند سلطان بهرامشاه بر حکم آل مکتوبات و استدعا مفادش از طرف هندوستان غزنیان آمد و بر سلطان سوري زد و سری با خواص خود که از غور بودند با رژی سید مجد الدهن موسی ببیرون شد و راه غور گزنت سواران بهرامشاه اورا تعاب نمودند تا در حصر سنک سوار اورا در باشتند سلطان سوري با تختی چند معدد که بود با سواران بهرامشاهی بجگه پیشومت تا مکی بود سوارائ تالی میکرد چون بیاده شد پنه بکو برادر وزیر و خواص او تا در ترکش تیتر به کهکس را اسکل آن نمود که پردراس ارگشتی چون در ترکش اور کردن امر نمیدن ارد با بهد و دست راست بگرندند ولیست آرتند چون درد شهر غزنی رسدید در اشطر ببارند بريکي سلطان سوري را بر نشادند و بر يكي وزير سید مجد الدهن موسی
(124)

چنین گوید داعی ضعیف محتاج مهاباج مراج عصمه الله علیه
العوجاج که این طبقه مقصر است بر ذکر سلطان شنسیانی که تخت حضرت عزین بهشوره ایشان زیب و زیباده گرفت و مالک هند و خراسان متفاخر بدولت ایشان. شد و اول ایشان از دودمان شنسیای سلطان سیف الدهن سوري بود و بعد از ایزال سلطان علاء الدين حسین غزینی بگرفت آنما ملکداری نکرد و بعد از ایزال سلطان معز الدين محمد سام بگرفت. چون شهادت بانی آن تخت به بنده خود سلطان تاج الدهن یلدز سهرد و برای خدمت شاهده الله علیهم اجمعین.

الاول سلطان سیف الدهن سوري

سلطان سیف الدهن سوري باشاده برگز بود و از شجاعت و جالدی و صبر و عدل و احسان و منظر بای و دستی نصیب تمام داشت و در کسی که از این دودمان اسم سلطانی بر طبق می‌کردند چون خبر حادثه بهادر بزرگ تور املک ایجال ببسم ارسال دنی فرهنگ سلطان بهرامشاه آرده و از ممالک غیر لبک او را ویست و غزینی بگریت و بهرامشاه از پیش او منهزم بطرف هندستان ونیت و سلطان سوري بهرد غزینی بنشست و ممالک غیر را به برادر خود سلطان بهاء الدين سام که پدر غیاث الدين و معز الدين بود سحاب و چون غزینی در ضبط آورد جمله امروز حمی و معازین غزینی و اطراف اورا انقیاد نمودند و او در حق آن طولانی انعام و افزایش برادر مراد خان دیده حشیه و رعاوایی بهرامشاه مستغرق ایادی او گشتند.
غدار کریکی الصاحب علی الامام موسی بن موسی کرامت ورود امام شمس الدين ارشد الفقّه في جلال الدين برای تحصیل کل علوم شرعيّہ ویازار او آمد و او عالمی بود رایی بعد از تحقیق کل علم شریعی از دنیا اعراض کرده بود و بعیدت حق مشغول کشته و روی بدرکه خداوند عزّ وجل آورد و صاحب کشف و کرامات شده جو جلال الدين اورا زیارت کرد و از باطن مبارك او استمداد تمیز ورمود که علاء تخت بامیان بگیر وایکی زنهر تا عم خود را نکشی که بارت کشید سلطان جلال الدين زیارت او کرد و بارگذشته چندانچه پشت بگرایید بر زبان آن امام ربانی زشت که نبیه جلال الدين عم را یکشید و ادرأ هم بکشند و عائبت همه‌نمان شک که بر لفظ مبارك آن یکنون جهان زنده بود جلال الدين از نجاتها که بود سکرگاهی بر هم زد و ادرأ بگرنت و بشکد را پوست کشید چندانچه پیش از تحریر یانده است .

الطبقة التاسعة عشر في ذكر السلاطين الغزية من الشنسبانية

أعهد الله الذي نصر الدين و قهر المشركين وجعل حضرة غزنة دار السلاطين و ازدهر بالظفر و الفصمة على المشركين و على كمرسناص الهدى و قهر العناة والمتمردين و السلم على محمد خاتم النبّيدين و السلام على آلله وإصباحه إجمعين * إما بعد

( ٢١ ) کنارک
جالب الدین را شهید کرد و باز گشت و جلال الدین با داشته برگز
بود رزاهد ر در غایت شجاعت و جلالت و مبارزت چنان‌چه درمدت
عمراً هنیه مسکری در حمایت مبارک او نرسیده بود و بند جامه او
به‌همه حرام نکشاده بود در رژیویت لحمی بود که هنیه بادشاهزاده‌
از شناسانیان بی‌قوت و دالوری و سلاح اوربود و دو تیر بیک شمت‌میان
خنک انداختی و هر یک چا نگشته و هنیه سید به خصم از چرخ
تیر اور نچستی و در نتیجه ترک‌گذار غزنوی اوزا تعاون کردند جهت هزار
درخت غزنوی یک تیر بزن درختی زده بود و تراز کرده و هم‌
ترک مبارز که بدان درخت رسمد خدمت کرد و با گشت و آن تیر
زیارت گاهی گشت و با این‌هم جلالت حلفم و کرم و غرب نوز
و علم حرم و تقریب هر بود اما رژیویت با تقدیر بسنده نباید
چون وقت در آمد درگذشت. حق تعالی با داشته مسلمانان ناصر‌الدین
والدین را پانت‌دی داده به محمد و آله اجمعین و الله اعلم بالصواب.
الخامس السلطان علاءالدین مسعود
بن شمس الدین محمد رحمه الله علیه
علاءالدین مسعود در رنگی که پسران سلطان بهاءالدین مام
چنانچه علاءالدین و جلال الدین هرند غزنوی‌ها گرفتار شدند و او
برخست بامیان بنی‌نشست و دختر ملکشاه رخش را که در حكم برادر
او سلطان بهاءالدین مام بوده در حکم خود آمده و وزارت بصاحب
بامیان ارزانی داشت و مالک طغرستان در ضبط او آمد چون
جالب الدین از غزنوی‌ها مخلص شد روي بطرف بامیان آمده و در
سلطان بهاءالدین بود و امراei ترک را میل بطرف ملّطان
نیاّهالدین صاحب بی محمد سامی بود که برادر زاده ملّطان معرّالدین
پبر و امراei غزی آنها در غزنوی بودند چون سهسالار خروشتنی
و سلیمان شیخ و جز ایشان بخدمت علاءالدین و جلالالدین
مکونان نوشته و ایشان را استدعا کردن و ایشان بنزینی آمدنده
چناچه بعد ازی بتحریر بیودن در طبقه ملّطان غزنوی اندشاع الله
تعلیّ و جلالالدین چون برادر را بخته غزنوی بخشاند خون باز
گشته و بخته بامیان به نشست رادی ثقة حضیر رواه کرده که
خزانه غزنوی قسمت کردن تأم جلالالدین دیده و بجیه حمل
شطران عين مرصع و زیم سمی میمبا خوش ببامیان برد و کرتش دیگر
لک بهدید بطرف غزنوی و لشکر همی غزی و غزو به‌غاز اطراف
ممالک خود جمع کرد و غزنوی آمد و گرنشار شد و باز مخلص
گشته و ببامیان زشت و عم ار ملّطان علاءالدین مسعود در یزییت
ابیشان تخت بامیان گنرته بود و جلالالدین بار گشته با اندک
میدی بنانفسه صغرایی برزم زن و عم را بگزنت و شیاه کرد و
ملامب را که رزی‌پردش بود پوست کشید و ملك را ضبط کرد.
و مدت هفت سال ملك رانده تا ملّطان چمد خوارزمشاه از لب آپ
خراش کشش کرد و ناگاه بروی زد و ادا به‌دست آورد و تمام آن خزانه
که از غزنوی آورده بود و خزانه بامیان با آن بر گزنت و
(۹) ن – خردوش (۳) ن – سقرار اطراف اَیش (۶) ن
حورکس عبره گرد اله
علیهم اجمعین این معنی لجبت حکایت از حس اعتقاه آن بادشاوه دین دار در قلم آمده فی اجمله بزرگ پادشاهی بو مملکت او عریض و بست گرخت تمام ممالک طخارستان و مضانات آن با ممالک دیگر چنانچه از شرق تا حده کشمیر و غربی تا حده ترمذ و بلخ و شمالی تا حده کاشخیر و جنوبی تا حده فاری و غزنوی جمله خاتمه و سکه حمام او شه و جمله ملک و امرای غزنوی از غوری و ترک هرهم مملکت را چنانچه غور و غزنوی و بامیان بعد از هرده سلطانان نظر برای بود چون سلطان غازی مقرر الدهی محمد حمّام شاهدت باد ملکو و امرای غزنوی از غوری و ترک باتفاق اورا طلب کردن سلطان بهاء الدهی محمد حمّام از بامیان عزیمت غزنوی کرد و بیران سمت با لشکر ردان شده چون بنیزه کیدان زمید عارضه شک اورا ظاهر شد بعد از شهادت سلطان غازی مقرر الدهی بنوزده روز برحمت حق پروست و مدت ملک اور چهار ده مال بود علیه الرحمت و الله اعلم بالاصواب ۰

الرابع سلطان جلال الدهی علی بن اسمح

چون سلطان غازی مقرر الدهی شهادت باندت و سلطان بهاء الدهی در راه برحمت حق پروست و اوران ملک ذو نرقه مانندن از تختهٔ ششمیلیان یک نرقی سلطان بامیان و نرقی دوم ملک سلطان نیروز کوه چون مرقد سلطان غازی از دمیک ردان کردن ترکان و امرای بزرگ مرقد و خزانه رافن و کار خانوا از دمت امرای غوری بیرون کردن و امرای غوری را که در لشکر هندوستان بودند میل لجانب پسران

۲۰،۱۰۴ غرجستان
کرده و گفته‌ایان ذکر منهاج مراجع اصلی الله حالت دهیان وقت درصیمه سامویی و مولانا رحمة الله را چون استنادی سلطان به‌دین سام طب ثراه متوارث و متعاقب گشت و سبب آن بود که مولانا طاب مرند در عهد مملک شمس‌الدین از فلسطین بطرف بامیان رفت و دران رفت به‌دین سام و این یولان داشت خدمت مولانا را دربانست و امکان نگاه داشت و اعزاس مولانا به‌نمود و قلمات رفع و واژه‌کره‌دالکشانی در دیده و پذیرفته بود و ذرق آن در طبیعت آن پادشاه بانی حکمرانی و منغمسیت تا از ماده نعمت کم مولانا نزول الله مرتضی نصیب تمام گرد چون از خاتم سلطنت بامیان رحیمی بکرات و مرات مولانا را طلب نفورمود و تغییب جمله مناصب شرعی را تکفل نفورمود و انگست‌خور خاصی بی‌فرستاد و مولانا رحمة الله از حضرت‌نیاورز کوه بی اجازت سلطان غیاث الکدین حضرت بامیان رفت چون بدان جناب رحیم اعزاس بسیار یاد ت و کل مناصب آن مملکت چون تضاوی ممالک و انقطاع دعایی حضور منصر و خطاب ممالک و احتساب با یک کلم شرعی و در مدیریه بانتخوان و انعام وادر بمویان غفرونه نفورمود و مثال طنو جمله مناصب تخط صاحب یک وزیر مملکت بامیان بود تا بذایی تاریخ چه این طبقات بامه همایون ململک منت‌نام‌الدین یا والدین ای‌المولف محسن بن سلطان ابی‌المشاق قدم‌ایمیر المؤمنین خلد الله سلطانه‌دی تلم‌امد در خریده‌ی اماث این داغی است و علم و رستوار تشیرفی هم موجود رحمة‌الله

(۲) یولون - بردن
الاثالث سلطان بهاء الدين سام بن محمد رحمه الله
سلطان بهاء الدين پادشاه به پژک بود و عادل و عالم برتر
و عدل کشتی بر عصر ارتفاع علمای عالی بود که حیثی پادشاه
در مسلمانی از عالم برتر تر نبود بدان سبب که مالوسین و
مکالمات و مذاکره با علمای فرق بود و آن از هر طرف
شناسانی بود و مادر اور حریه جلالی سخیر سلطان بهاء الدين
خواهر مبشر هدر سلطانان بود و از هر طرف مبشر بود رحمهم الله
و از هر سرای اور عقدی تذکری می کرد در اثناء دعا سلطان گفت چه جلود
گری کن معرس ملکی را که بر روی سلطنتش جنین دو خال باشد
و هم یک چنین اور از معرس ملکی رحمة الله علیهم فی اجمله
حسی عاطفه آن پادشاه در حق علمای اسلام زیادت از این بود که
در دائره تحریر بیان یاد علامه الدینی فخر الدين محمد زری رحمه الله
عليه رساله بهائیه بام او تالیف کرد و مدتها در ظل زارت و
حمایت اور بود و شیخ اسلام ملک العلماء جلال الدين ورسلم
رحمه الله در عهد اور بمنصب شیخ الاسلامی خطة بلغ رضی و مولانا
امین الهمجی تجویز زمان سراج الدين منجی رحمه الله علیه را از
حضرت فیروز کوه دو مطلب کرد و از شیرین فیروز نفر قشق سام
بران ثبت کرد بنزدیک مولانا فرستاد و مولانا را باعث تمم طلب

(۳۳) قدمک - رسمک
بپخت باسیان بومیت پدر و اتفاق امر با نفست سلطان غیاث‌الدین ارزا تشريف فرماند و اعزاز واتر واجب داشته و مالک طخارستان تمام در ضرب آورده و بعد ازان شهر زلفی و قهفانیان و خش و خمر و بدخواهی پیش و شغفان در تصرف ار امده و بهتر طرف لشکر کشید و بر جمله آن پادشاه نامی امر شد و در سالی که سلطان غیاث‌الدین محمد بن مقر بن سلطانان لشکر بامیان وطن‌مان از ایالت آورد و چون سلطانانه مهربانانه شد مثل بیهاد که طغرل هرات که بدن سنجیده و از هرات مهربانانه سلطانائی بنیستند درب دری دصان بدست لشکر بامیان اتفاق ارزا باکشند و مراوآ تختضمه بنگدن غیاث‌الدین آورده سلطان را عظیم موانع افتاده دنی ار و دری روز لقب شمس الادین سلطان شد و چتر میاهانم و پیشر. از سلسله تخت‌خواجه‌دهی و ار چتر نداشتند و خطاب ار ملک شمس الادین بود چون چتر یاید خطاب ار سلطان شد و از غیاث الادین و عیسی الادین که پسران عم ار بوهد اعزاز بسیار یاید و حق تعالی ارزا نزندان شایسته داد و شش پرمه کرامت گرد و مدتها مالک طخارستان در ضرب بندگان ار بیاند و علماء نزگ را تریت گرد و در مالک ار سبونت ماختند و با رعایا عدل و تحصین ورایید و در نیکو نامی برهمت حق تعالی پرپشت ر بعد از ملک بسلطان بهاد الادین مام رحمه الله یرهه راسم واسعت*.
میکنید لطفاً این بود که شما را پیچان پر می‌خندید
رحمت‌الله علیهم اجمعین این لطف بی‌خوابان آن آرزو راه‌داده شد تا ناظر
و خوانندگان را مفاتح حمیده آن بادشاها معلوم شود که رحمت
و شفقت و حرمت و تعظیم عم خود تا چه اندیزه صیانت
میفرمودند و جفتی ایال تا چه حد تسخیر میکردند هر مقام‌سالار
چون از بار نازگ شدند استعداد مرانجع عم خود تمام می‌کنند
و جمله‌ی امرا رنگدان اورا تشریف دادند و باز رنگدانند
و مکل فخرالدهن بطرف بامیان پاز دوست و آن‌ها قوت تمام گرندت
و مداد ملک‌مک حسینی اورا خدمت می‌کردند و حالت
در بادشاهی بآخر رسید و مدتها ملک راند و در مکلا قرد چند
پسر شایسته‌ی بود. ملک سلطان شمس الدهن مهتر بود. و مکل تاج الدهن
زنگی و ملک حسین الدهن علی حق تعالی بر همه رحمت کناد
و همه از غریف منفرت خود گرداناد آمیز را العالمین لجع
صمد و آله اجمعین.

الاثنی سلطان شمس الدهن محمد
بن مسعود بن الحسین الشنسبانی
چون ملک فخر الدهن مسعود بامیان پر رحمت حق تعالی
پیوست و ساره‌ی سلطان شمس الدهن محمد بو اورا بخشت
بامیان بنشانند و خواهر سلطان غیاث الدهن و معزالدهن در حواله
آد پسر که لقب ار حوره چالی بو از هر سلطان مهتر بو و مادر
سلطان بهاء الدهن سام بن صمد بود. چون سلطان شمس الدهن
مهم‌ترین قرآن‌زد و بطرف‌نگر حکمرانان رفته و در نتیجه آن بلاد و تلخ‌ها بسیار نمود و امرای فرار شدن لشکر چندان شیاوت و مبارزه نمودند که اگر رختم حاضر بودی لذات مراوی ایشان خواندی چون آن بلاد معلم شد ملل فخرالدین مسلم را بنیت با میان بنشانندند و بدر مهرداد چون ملل فخرالدین بران تختی به‌سمت اطراف بلاد ممالک جبال شنیان و طخاراتیان تا بدر کرده و بلو ر اطراف ترکستان تا حد سرخس و بنشاند همه در ضربه آمد و ملل فخرالدین را فرزندان شیاسته در میدنند و جوی جمای از بچه و یلدز از هرات که بندگان هنری بودند قصد از او ملسلط غیاث الدین کردندا تا نیز رکه زا یک ملل کنند و دولتخیل به‌نازه در اول طلوع بود ملل فخرالدین ایشان را مدد کرد بپرین شرط که هرچه از خرمان پاشد ایشان، را و هرچه از غور باشده ملل فخرالدین را چون ملسلط غیاث الدین را حتی تمامی نصرت بخشید و یلدز گشته شد و سرلرزرا بردنیک عم خود ملل فخرالدین فرستندند و لشکر از نزدیک رسیده بود سلطان غیاث الدین در عقب او پیامد ملل فخرالدین مهذب شد سلطان غیاث الدین اور اسیران را باز گردانید و بلکر گاه خود برد و بر تخت بنشاند و غیاث الدین و معز الدین هرند در پیش تخت اور کمر بستند و بخشید بايساندند. رازیان چنان تقریب کرده‌اند که ملل فخرالدین در عقب‌شده و ایشان هرند را چپا گفت که شما برمس تعمیر 

(63) بی‌بی‌لی (تا بدرزرا و بلو) (۶۴ ن) و خش
بود که به‌همه ازتات‌ات از تقیم‌الدیره باز ملک‌ان زمین بعضاً مکتبت مکتبت و کثرت آئوال و خرشید و همان معادن و دستای معرفت و موصیف‌های‌های این و در بعضی از‌از‌آورن ملک‌عمی را بنانه ای فاب و نهی‌برز و نهی‌درویز را متهور کرده‌ی این دبی در امور و معی در وال و قهر و فلور و غیران در اتصالاً همانکی دنیا معرفت است و چون آمگابار ملک‌های مملکت و ملک‌های دیگر از مشرکان قبلی علاء الأدن حسین جهانسیر ذل انتقام اهل غزنویان نارغ‌گشت رده‌بفتی به قهر از قهر دراز ممکن نصب کرد و از ره اولاه کبیر و ملک کلم در رسیدن که آگهی مدل و حسن و صبر بذل و امتنان ایشان در تمام ربع موسوی نشر شد رحمة اللهو علیهم اجمعین.

الدول الملك فاهر الدين

مبعوثین الجسور الشنخی

ملک فاخرالدین مبعوثی از حسین از شیخ برادر دیگر میرت بود و مادر اور اور کیه بود و ارچا به بزرگ بود و چون از مادر اکثریت نیوی اورا ابتخت ممالک غور جایی ندادنده به‌سهام اینه بنی برابرد هم از ایل هر ودی مادر شیخ‌یاشی بودن و ملک ایمیال پنی‌چه ود و ملک فاخرالدین مبعوثی از که درک ترک بود چه‌انه مرتین تقریب یانیت که مسئول سلطان کنال الدین حسین از انتقام اهل غزنویان و خرب کرد قصیده‌ی بست که مقام آل مبعوث بود نارغ شد از غور لدیکر
حافظهً، واخُذوا من وَطْنِ دِينَكَ إِن وَاللهُ يُحِبُّ الْمُتَقَلِّبِينَ

الطبقة التاسعة عشر في ذكر

السلطانين الشامبية بطخاطراتان

أَمْعَنُ اللَّهُ الَّذِي اعْتَبَرَ عَبْدَهُ بِالْحَسَنَ، وَعَمَّرَ بَلَادَهُ بِالغَفْلَةِ وَالْمَتَزَنَّ وَغَرْزَ بِمْلُوكِ الْدِينِ دِياَرَ طَخَاطَرَاتَانَ وَالصُّلُوْجَةِ عَلَى مُهَّمَّدِ ابْنِ مُحَمَّدِ السَّابِعِ، مِنْ أَشْفَقُ بَطْنِ عَدَانِ مَنْ وَالصُّلُوْجَةِ وَالسَّلَامُ عَلَى أَبِهِ وَإِصْبَاحَةِ مَادِهِ اَلَّيْلِ إِلَى الْإِيْمَانِ، وَلَسْنَ تَسْلَمَا كُثْرَا، أَمَّا عَدِيْنَ غُوَّدَ كُتْرَتِينَ، بَنْدَغُلُ درَكَةِ شَريَّةِ منْهَاجٍ جَزَائِرَيْنِ كَجَوْنِ حَقَّ، تَعَالَى أَزْدِيَارُ شُبْهَانِيْنِ كَمِلْكُ جِبَالٍ غَيْرِ بَوْنِدُ سَلَاطِينِ بَرْزُكَ، دَرْ وَرَمَانِ وَجَنْدُهُ أَمْلْكُ جَوْنِ حَقَّ، تَعَالَى أَزْدِيَارُ عِمَّ، هَذَا دَرْ رَفْقَةٌ تَصْرِفُ، دَرْ وَرَمَانِ إِيْشَانِ أَرْدُ وَيْكِيَ إِزَان مِلْكُ طَخَاطَراتَانِ وَجِبَالٍ بَامْبِيْانِ.
ملک ضیاء الالهین در غیر مقتنعی و چون بعد از سلطان غیاثالدین محمد مام بخت نیروز کوه به هشتم لقب او ملك علاء الالهین شد وچون در پی رفت ملك تصیر الالهین حسین سلطان علاء الالهین آتسور را شهید کرد و نیروز کوه و ممالک غور در ضبط امر را لشکر غور و غزینه آماد باتفاق ملك حسام الالهین حسین عبد الملك مرزادر را بفیروز کوه بنشانند و قلعه نیروز کوه را عمارت کردند و در میان شهر و کوه حصار بزر گوشک را در آهی نهادند و باره کشیدند و مقاتله در میان نهادند و ملك علاء الالهین را از حصار اشیار بیرون آوردند و بطرف غزینه برندند و این حوادث در شهره منه عشره و یا احده عشره و ستمامه به چون ملك علاء الالهین غزینه رحمه سلطان تاج الالهین یلدرع عليه الرحمة امرا عزاز رانک کرد و نمردان دادا چهار سلطان عزدادی از مر رضیه امرو گردننده و برمر امرو نهادند و امرو ام سلطانی داد و لحضرت نیروز کوه نوماند ایشون بغير باز آمد و مدت یکسال و چهارمی ملك راند و خطبه و مکه پامی ارشهد و لقب سلطان در خطبه اطلاق کردند سلطان محمد خوازرمشیه عاده نامه که در ناهضز از دو سته بود که هرگز بر رودی ام تبیغ نکشید بنریک از نرستادن و در شهرمهمه ائلی عشر و ستامه سلطان علاء الالهین محمد شهیر نیروز کوه را بمعتمد امرو سلطان محمد خوازرمشیه تسهیم کرد و امرو اجوارزم بردند و اعزاز اکرام بهسیار نرمون و بنریک ملکه جالی که در حبالة ایبود دختر سلطان غیاث الالهین محمد مام منزل کرد و مدختی در خوارزم باهم بودند تضاو اجل در زمید برحمت حق تعالى پیوست و در عهد امانت و مملکت خود معتمدان نوماند ایشان بود و در جوار شیخ
حمانی پر سیمینه سلطان علاء الدین سبک تطب الدین حسین علی بود حمله و میسره ملك نصرالله ب حسین د لشکر فرزندان را تشخص و یازیت مال همدان را تحقق حرم و بمکان ه زبد و زریقت از جمله لشکر فرزند سلطان را بر سر برکری زد چنانچه، هر دو هم مبارکش ازجا لیامت و از امپرد انتقاد مالک نصرت الادین حسینی بر زبرمر سلطان موار باستاده مالک تطب الادین از عقاب یزیت مالک از آمده و زفر مالک نصرت الادین حمله وردر ها سلطان برحمت حق برهم و اما در جوار املاک مالک خاندان شنیدنیان دخو نرکند علیه الرحمه و مدت مالک از جهار مال بود و کسبی در حب پرگذرن شرائتش متفرق شدن مالک نظر الادین مسعود باغرهیستان آمد بقلمب سیاسته و مدتی آنچه بود و مالک نصرت الادین صحیح. بقلمب قبوخذمان بالرینت و مدتی آنچه بود رپرس کتیر آن مجميد نام در حادثه کفار محل بولواش اولیاء اردی در دره خشت آبی شهادت بانی رات در بسر برگریت و ملک خانه نزد بسیار به دست بندگان سلطان صحیح خوارزمش فی لاشه باندوند و سیار کوشیدن چون تقدیر نبود هيچ کدام. باندوشیا نرسیده ی حکی تمالی باندوشیا مسلمانان را مالَهای بسیار باقی دیوان به داد راله الهی بالایی راله الدین.

الثاني والعشرون السلطان علاء الادین
محمد بن ابي علي ختم البلوک
بیش ازین بهنده موضع ذکر از رنگه امتن اکر در اول میه
برهمت حق پیوسته و علاء الهدی انتخاب حفره‌های باب میان نجم‌شکن، در ملک غور و تخت نیروز، که احمرار سلطان حسین خوارزم‌شاه زند، آن‌ها جهان دسیری نیستند و دل‌های باب او آرام، آن دسیر می‌دهند رازو سرا، چون افغانی، ای، حسین و ملک شمس الدین ایلخ، و امروز، خطاب میر رازیان، به‌نام خراسانی شکر خراسانی، با مددی از نامزد نرسیده، و رضای بنی‌بیک مالک غور آورده، سلطان حسین از نیروز، گوش رود، بدر از بخشی به‌کسته‌شان، پیش از زمین از قلم، نیکه‌ای، امید باید گوید: به‌کشیده سلطان حسین خوارزم‌نامه پیش به‌نازه‌ی، از شهادت سلطان حسین، ملک‌خانه هرات، امیر هاجی، و شکوفایی خراسان بطرف نیروزی، که بپیام‌دن و علاء الدین، ایسرا را خواست غور، نسبت کردن و بزار، غشتد ملک غور و امروز، از ملک‌خانه شدید، اما، مصافحت میان او و امروز، تکر گنگی و مالک تاج الدین، یلی‌ز، ظاهر ملد، ملک علی، به‌راه حیدراتی، گی روزن و نشان با، نورون، که دان و مرغ، مانش در، لشکر، گنگی، ملک‌خانه شد و سلطان علاء الدین ایسرا، بادشاه عالی، عالم پور، و کتاب مسعودی در، سکه میرفوت، و پروردگر، و در، رشد، خانواده‌ها، اهل علم، جهاد بی‌نظیر، و هرک، از، بنی‌نام، علم، می‌ریشه، می‌بادد پن‌نظر، عاطفه خودش، شخصی می‌گیردند، پیدا نخست، ملک علاء الدین، حسین، را از، احترام غزی‌ستان، مصالح، فرمود، و بسب، کش، عمر، ملیمان بزر، بقلم‌های، بل‌رانان، به‌پا، داشت، مدت چهار سال، ملک رانده تا ملک، نصر، الدین، حسین، امیر، شکار، از غزی‌نی شکر آدر، و درمان، غور، از نماین، نادر، کرده، در، خود،

Digitized by Google
العادي و العشورین السلطان
علاء الدين أسرربن اليمین

سلطن علاء الدين أسرر بحر سلطان علاء الدين حمید بن جهانوز بود و از پدر خرد وادنده و در خدمت هر دو سلطان غیاث الدين و معز الدين بن زگ شده بود و بهتر ملازمت او حضرت غزنیون بود تخدمت معز الایلین. رازی چنین روایت کنده که وقتی معز الدين را عارضه ترونه انتهاد چنان چه امید خلق از حیات او منقطع گشت و امراهی غیر با هم در سفر اتفاق کردنه که اگر سلطان را را ویث نتوت باشد سلطان علاء الدين اتسررا پخشقت غزنیون بنشانند حق تعالی از دار خانه و ادا مرست نه میشیگی هری صحنی سلطان معز الدين نرمتاد صحت یانه منیبان از زین حال و تذبیر امرا تخدمت سلطان اینه کردن سلطان فرموده که علاء الدين را از حضرت غزنیون نقل پایان کرد که نپایده که مرده هی بوامله غصب إنسانیت بعد وصل و رود علاء الدين حضرت بامیان رنگ بنزدیک بنو عمام خود و تخت بامیان بسلطان بهاء الدين سام بن سلطان شمس الدين بن ملك فخیر الدين مصعود رمیده بود چون آنگا رنگ از را اعزاز کردن و رواتیه از بامیان. بدر مفسد فرموده بعد از چند گا دختر نه را به پسر مهتر خود علاء الدين محمد داد چنانچه بعد از دین در طبیه با ملک بامیان تحریر یابد اندازه الله تعالی چون حوادث ایام باست ملکت غیاث الدين و معز الدين در نوشته و سلطان بهاء الدين سام

(۲۶ ن) التز
شدنده و دیگر امرا چون محمّد عهده الله فرمی مسلمان و عمار مسلمان نامزد دروازه زارمی شدنده و روز بنچشنده تمام روز براطراف شهر و کوهها چنین تائید شد روز جمعه منصف ماه جمادی الامی منه مبیع و ستمانه شهر را بیرننن و فریار خاندان محمّد مام منفقي بیش و امرانی که نامزد سرهای کوه بودن در تمام بسانم بیرننن و هرک بطری عزمیت کردن و سلطان علاء الدین اسیررما بست بنشانندند و ملکان بهره مراجعت کرد و سلطان بهدیدین مام و برادر و همسایگان و رائدة ابی خرائی که موجود بو و عمة آیشان که مملکه جلالی دختر سلطان غیاث الدین محمّد مام که در حیلاء ملل علاء الدین به جمله را با تابوت سلطان غیاث الدین محمّد بطری خراسان بیرننن و تابوت محمّد را ببکاگاه بنهانند و اتباع و عورات و صندرات و ملک را بجوار ملک بیرننن تا مهم حادثه کفار حسن در خوارزم بودن در نیکوداشت و انعزاز و ریزه چنین نقل کرده اند که حیدر حادثه مغل ظاهر شد مادر محمّد خوارزمشاه آن هرند شاهزاده رادر چبیخون خوارزم غرق کرد و رحمه الله و عفا عنهم و در مرفه غیاث الدین محمّد تا بخاری این طبقات یکی در بَنگارا امّت و یکی در بلای در حبابه ملل زاده بلیت پسر اداله حاصل و الله الباقی و الدائم

(۲۳) شلمتی - مسلم (۳۶) تراشی
محبوب ماند نتیجه دیگر را تدبر کردن و مرد بسیار در صندوقها
نشان داده بام آنچه خزانه از بیرون در شهری آورده تا در شهر نتیجه
دیگری بیگی از میان ایشان که این اندیشه و حرفی نامه گردیده بودند
بیامد و باز گفت صندوقها را بر در شهر بگزندن بقدر چهل و بیچ
مرد از ایشان بدهست آمد و موه تان آن بودند که کهندگان سلطان علیه
در زمرکت بودند هر ماه یک ماه گردند و بخشندند و در نهضت را از کو
در اندلاخندن چهل کس را در پای پایل ان خستند و یک ماه بخشندن
عفّا الله علی جميع، و بعد از این میک محسن ادین صمد ابی
علي جی و بخلان از فیور و کالیون بدخست آمد و چون مدیت مه
ماز از میک بهاد الادین مام بدیشت ملکت علاء الادین از حسین
که بدخست ملکت صمد خوارزمی‌شاه بود از خدمت از بهشت
ضبط ممالک غیر مصدقین ملک خانه‌های که اورا در ار اثر
درخت خوارزمی‌شاه امیر حاکم لقب بود و از ترک شجاع
بود و قاتل صمد حنیف از خراسان نامز مدد علاء الادین انسحاب
ملکخان با حشمت خراسان بمحمد ملکت علاء الادین انسحاب ضبط
نیکو، کردن دیوانی نیکو، کوه مهندبیلک و امرائی غزیر
تدبر کردن که ملک علی پشت را از جعبه پیون نبیه آری و اعزام تمام
راجب داشت تا باهم از بعضی از لشکر خوارزمی از موانع این
حفرات رگیدی نمایند و از نیکو حفظ برادر است در موانع
این دولت با لشکر خراسان کارگر کنند علی پشت را صلح کردن و امیر
رها مزد اطراف شهر کردن مالک تطب الادین حسین بن علی بن
ابی علی و امیر ائتمان حزین و دیگر امرا با حشمت نامزد مکروه ازاده
(۹۶ ۳)

در نزدیکی کردنده‌که ای خصمانه ملک ما سلطان را گفتن بر خیزیه و ملک ظله کندی و چون روز شده شهر درهم شده و سلطان را دانه کردنده‌که در قصر و بعد از از آن بهرات نقل کردنده و در گزارگاه هرات دنی کردنده و پسر برگزگر سلطان را که بهاء الالهی هام بودات نشاندند و حکمه الله علیهم و الله اعلایم بالا مسابعه.

العشرین سلطان بهاء الالهی
سالم بن محمود بن محمد سام
سلطان بهاء الالهی سالم بن ملکن غیاث الالهی محمود بن
سلطان غیاث الالهی محمود سالم بقدر جهادانه مله بود و برادرش ملک شمشیر الالهی محمود بقدرده مله بود و مادر ایشان دختر ملک تاج الالهی تمران بود و دو دختر بودند در هر هم ازین ملکه چون سلطان محمود طب ثراه شهادت پانت بامداد جمیله امرایی فرزند جمع شهدان ده بهاء الالهی سالم را نیشته ملک نیروزگه بنشاندند و ملکه معزیه که مدار بهاء الالهی دو دیگر فرزندان غیاث الالهی محمود بود پنگان ترک را بر کشت خصمانه ملک افراد کرده و از آن طافه یکی ملک زکی الالهی محمود اینشان پسر ملک علاء الالهی محمود ابی علي بود اسرار شهید کردنده چنانیه پیش ازین تحریر یانته است و ملک قطب الالهی تمرانی را تید کردنده و ملک شهاب الالهی علي مادیتی را که پسر رزماللهی پنگان هم تید کردنده و اسراری فوری و ترک باتفاق پیش نیشته کمر پنگان بود و بعد ازین بره نیز کردنده علیهایه دیدنده که شهر آرام گرفته و علیهایه
(۹۳)

و باکش و کاسه و هر جنگی همه زرین و نقرگین چنان‌چه لذتن افزش زیادت هزار برد، از عالم و کنیزک خود، از خواجه‌گان خود، بار خریدنده و تمام شهرزاران افزش پر بزرگ شد و این باشگاه را اخلاق گردید بسیار بود و صدات و تشريفات از باشگاه خلق پیار راصل شد و چون قضايي اجلا در مسیع اسباب ظهير آن هادهه پیدا غن تن به خصمانسملان صمود حوارزم شهار برادر اور علیشا، را بگوزتم و محبوبون کرد چاکران و اتباع علیشا از عرتبان و خراسان اسلام و خوارزم، شان و ترکگان بسیار يومند و مادر و پسر و حرم خداوند و بیبعت کردن و چنین كرت در ختیه هرکس، را از معارف بخدمت سملان صمود پیشنام نرستاد که توافق از خدمت پادشاهان امیت به ما جمله در خدمت علیشا، به پناه پادشاه آمده ایم و خود را در مایة دولت و حمایت از اندکانه و را بخدمت خصم باید که بایند ندهد که زین‌نهری را ماهوئذ و امير کردن مبارک نباشد، را اما خود را ندا خواهیم کرد نباید که سلطان را از ما خوی جان بان کردن نقضی اجلا رسدیه بود ایست سنح را که بخدمت سلطان عرفة می داشتنده هنچ مفید نمی بود و جمعی از ایشان در شبها بر کو آزاد که برادر قصر خواگان سلطان بود بر آمده برآمد، و مفی نشسته و قصر خوابه گاه را و رازه آن موقع تمام در نظر آزاده تا شب می شنده هفتم ماه صفر سنه سبع و ستمان ازتی جمعت جهار تن برام قصر سلطان بر آمده و سلطان را شهد کردن و هم از راهی که بر آمده بودند باز رتند و از آب نبررز کوه که در دیپه، قصر میریم، عبور کردن و همبالی کوه، بلند بر آمده.
وجوه عمارت کردن، تقابل الله منه، سلطان غیاث الدينی صحمون
پاسخاً به گرم و حیالم و بالر و عادل بر چون بخشی نشست نشست
در خزایه پدربخشاد و آن خزایه همچنان بوطرار بود و سلطان
معزالدین بدان خزایه هنی تعلق نکرده بود، چنان تغیر کرده ینه
که زیر چهار متد شتردار بود که یشت صد مندرج باند و الله
اشع در جامه‌ای نقلا و یئرعت و تمرسیه درین قیاس و اجناس
دیگر از هر بابت جمله را ذر خرچ آورد و ذره یاد دوالت اوزر
و جامه و اینم و اجناس ذیگر، بواملته بدل و انام او ارازن شد و
بندگان تکر بسیار خریده و همه را عزیز داشت و دیوان و نعمت
دریانده و مدام اکبر و امر و عطای او، لحاظ و سلیمی شده
تا روزی از روزها در سال دوم از ملک او بعرسا، او که خواهر زاده
سلطان ملک تاج الدينی چون برهمت خلق تخالی پیوخت
د از دوی دارثی نماند اموال و خزائین او از نقوش و زربنده و سامینه
مالی وانیر لندشت سلطان آردن، سلطان نرمود که بر تصرف کوشک
که در میدان نیروز کرده، جشنی و سلجکی و بریمی مهیا کردن
و نشاط و عصر فرمود از نمای پیشین، تا نامش شام تامین آن نقود
را از دعاه و دنیایی چه در بدرها و چه در همیانیا، درون چاپ
برنچلسی تصرفی رخختند، از هر صنف از اصناف خلق حضرت
چوبی بنام عام و اعمن خاص و عام بود خیل خیل پیایی تصریحی آمدنی
و خیر را در نظر امیدا رشنده هر صنف را نصب کامل میفرموم
رای طبق، سرافی و سعدان و طشت و آتش‌باد و نقلدان و حوضه،
(۳۵) میصد
تشک خوارزمش آز خدمت برادر خو بسطان حمود بن علی حسینی مقصود بن محمد صفوی میر تکش خوارزمش یا را معلم شد معروف بفیروز کوه نرماند

و در عهد حیات سلطان غازی مقام سید میاک حمود بن محمد صفوی و میاک محمد تکش خوارزمش آبه به که میاک گنبدیه

الفت و مواخط به‌اش و با خصمت یکدیگر خصمت باشند در زمان وقت نصحت آن عهد نامه بفرستاد و اتمام نمود که علی‌الله‌جعی

خص ملک من امت اورا بیاباد گرونه سلطان صفوی به‌کم آن

عهد نامه اورا از که نگرفت و در قصری، که آذر کوشک سلطان

گونه، بفیروز کوه صفوی کرد و آن قصر عماری امت که

در همیشه ملک و حاضر مثل آن قصر بارتفاک و تدوین از کنار و

منظره‌ها و رزفات و شرایح هدیه‌های مهندسی نشان نداده ام مبادر

آن قصر پنچ کننده زرین مرسم نهاده اند هریک در ارتفاع مه گز

جزئی و در عرض دو گر و در همای زرین هریک بی‌بندار شتر

بزرگ نهاده آن شرکات زرین و هما سلطان غازی معزالدین از نخج

اجمیر بوجه خدمتی و تحقیق حاضر سلطان غازی میری صفوی

می‌نمایند، بود با سیاسی تحقیق دیگر چنان‌چه حلقوه زرین با زنجیر

ازیان، لا جریده که داتر باهنر گز دربندی که بر گزیانه و سلطان غیاث الی‌دین آن حلقوه و زنجیر و جریده

اکثریت نهاد مسجد جامع نیروز کوه بفرموده تو بی‌پای‌خانند و چون

مسجد جامع را میل خراب کرد آن کوس و حلقوه و زنجیر و جریده علیه

هاهار نرماند تا مسجد هرات را بعد از آنچه بسوخته بود آزین

۹۱ (۳۳) هجدهم در چهارنفر
۹۰

ملک غزنوی، هندورستان، اسلام، نمونه و سلطان تاج الالیه

یلدوزرا مثال و چتر نرم‌داد بسامک غزنوی و چون سلطان قطب الدین بن غزنوی آمد نظام الدین محمد را به‌نفرت عهده نرساند و فرمال‌همنه خصوص و متعلقات اورا چتر ر و مثال نرساند بملک هندورستان و جمله ممالک غزنوی و غزنوی و هندورستان خطبه و همه بنام اور کردند و چون وارت ملک‌هندور آم و اور پرگان جمله ملک و سلطان آن ممالک حضرت اورا تعظیم کردند و مطاوعت نمونه و چون یگسال از ملک اور پرگان ملک رکی الالیه، ایران‌زش صحمود پسر ملک علاء الدین از غزنوی بطرف غزیر آند چنگمی پشت ازین بسیر تعریر یافته امت سلطان غیاث الدین صحمود از نیروز کوه ببرین آمد و اورا منهزم گردانید و بقدر پنی‌هزار مرف غزیرا دو پریزم زند و بعد از مدت در بذل نیم ملال سلطان علاء الدین اتساری حسینی که پسرعم پردر حبیش برد از بلاد بامیان خوازهم زرخت و از خدمت ملک صحمد خوارزمشاه استمداد نمود یکه ضبط ممالک غیر ملک اجیال اللفاخان ای صحمد و مالک شمش الالیه اتسار حجاج که از ملک بزبرک ترکان خوارزمشاهان بودند با لشکر های بلغ و مرو و مرتکس ر و رود پار نامزد مدد اور شنند و از راه طالقان عزیمت غیر کرد سلطان غیاث الدین صحمود از نیروز کوه به لشکر ببرین آورد و محدود مینند و نارابه موضعی که آنرو اصلور گویند میان ایشان مضاف شد حکق تمام سلطان صحمود را نصرت خشیش و رعاء الدین اتسار و ملک خوارزمشاه و لشکر خراسان منهزم شندند و چون از ملک او چهار سال پرگان ملک علاء الدین اولیاء پسر ملک.
نالب به جهان ملکان غیاث الابن حسن مام پدرش بریمکه حکی تعلیم بیوستی اورا طعم آن به که عهش ملکان غایزی معز الابنی نخست پدر بدو مبارز ناما آن توقع اور بونا به بیوست و نخست فیورز که بملک علی الابن حسن فیورزی که به ملتان غیاث آلین طاب مرتدیا در حسابالله اور بود و باد است و نورو و امررفار بسلطان غیاث الابن محوم داد زد دو مالی که ملتان غایزی لشکر بخوارزم برد غیاث الابن محوم لشکر بست و نرو و امررفار بطرف خرامان برد و بدر مرو شاهجان زن و دران درائ آثار بسیار نمود و جوون ملکان غایزی معز الابن شهادت یافتن غیاث الابن محوم از بست عزیمت فیورز که ره و جوون بریمین دارر رضید امرای خلیق گمرسری با حشم بسیار لخدمت او بیوستند و امرای غور جمله استقبال سومسند و در شهر سنه اندین و ستمانه بفورز که امکان دقت غور اورا مسلم شد و ممالکن پدر در تصرف آورده و مالک علی الابن از فیورز که بطرف غزستان روزت و آنها گردنار شد و بقلمه اشیار صحیب گشت چنانچه پنش ازین تحریر یافته است و جوون اطراف ممالکن غیر به پام غزستان و طالقان و کرزوران و بادو لاس و گمرسر در ضبط و تصرف بندگان اور آمده چنانچه ملتان تاج الابنی ولد و ملتان قطب الابن ادیک و دیگر ملولک و امرا که بندگان ملتان معز الابنی بوردن هزیک معروف به خدمت درگاه از فیوستان د و از بر خطوط عشق و مثال.
ملک عادل مطهری از دنیا بدرفت و تصدی ملتان حسین شهادت تأمین بندگان ترک حسین شد، پس از اینکه امیر منکورس زرد بود بفرستادند تا ملک رکن الدین حسین را شهید کرد. کتاب این حرفه چنین می‌گوید که می‌دراید هزده سالگی بودم در شهر منه میموم و سمنانه بدر در مراکز سلطان در حضرت نیروز کوه چنانچه که جوانان باشند بنظاره استادت بودم که ای‌امیر منکورس زرد سوار باشند و ویران حکم در سمت آریخته سرمک رکن الدین حسین طابث ثروت داران که در زندگی برای سرود سلطان درون رزنت عفاف الله عشنم بسر غرض یک‌اهم در عهد ملتان علاء الدین ای‌امیر حسین جون ملک علاء الدین محمد نرمتی یانند امیر عمر سلیمان را بدرفت که در خون بسرمی تومی نمو‌دان و از امیر شهید کرد در شب پادشاه جون علاء الدین ای‌امیر معلوم شد امیر منکورس زرد مستعفی کردن علاء الدین ای‌امیر منکورس داده‌اند تا ملک علاء الدین محمد را کرده برقله بلزان فیزان حسین کردن علیه الرحمت باتی خبر اود در آخر این طبقه گفته شد که پنیا کرده درم تخت نیروز کوه آمد حال او بکجا رسد وله اعلم بالصرف

الاثنا عشر سلطان فیثالدین محمد بن محمد سام شناسي تغییره الله برکرمه
ملتان فیثالدین محمد بن سلطان فیثالدین محمد مام طاب ثراه بادشاه نیکو اخلاق و معاشرت و طلب و عیش برطبیعی او
و برخور بازآمد و پهلو سلطان غازی معز الادین شهادت یافت ملطان
غیاث الادین سحود بن محمد سام از بست که اطاعت ابراد بزمین داور
محمد و ملک و امرای غز شدند سلطان محمدرطاب ثراه پایشند
و روزی فتحت ندرز کوه نهاد ملک علاء الادین از ندرز کوه
بغزستان آمد و چون بسر پل مرگاب رسمی سهیال حسن
عبد الکم در عقب ار رمید و اودرا پژرگان هن و بفرمان محمدرود
در حصار اشیار غزستان محبوب گردانید که نور مسجد شهادت
یافت و ملک فیروز سلطان علاء الادین اتسر حسین رسمی ملک
علاء الادین را از قلمعه اشیار صلح کرد و بفرورز کوه آورد و اودرا
عزاع فیروز تا ار سهیال عمر ملیمان را اجته خون پسرخوی
ملک رک ان الادین سحود رکشت - و سرب آن پرده چون ملک
علاء الادین در عمد سحود بام گزتار شد پسرخ ملک رک ان الادین
ایرانشاع سحود علیه الرحمه بطرف غزین رفت راز بادشا زاده
بس پژرگ بود ونضل پسیار علم و عقل بکمال داشت وی شهامت
و جلالت مصوص بود از غزین بطرف مسیر شد و از آن با بیور
آمد و خلق کشی که متمردان غزیر ایشان پرده بیچاره هزار
مرد باار جمع شدند و غیاث الادین محمدرز کوه با مقدار
پانصد سوار قلب و پیاده ؛ دوشه هزار بیورآمد و میان ایشان مصاف
شد و هزیمیت بفروریان و ملک رک ان الادین انداز و رک ان الادین
بهزیمیت بفروریان رفت و باز بطرف گرمسیر آمد و خداوند زاده؟

( ۲ ن) غزستان
(۸۴)
عواملی از در ذمته‌ای ضعیف بسیار امت جزایا الله عنا و
عین المسلمین خیار و آخر شهادت و نوت از در حادثه کفار بیلد
عراق بود رحمة الله عليها رحمت واسمه و در عهد حیات سلطان
غیاث الیکن از خطره غور و خطره بست و بلاد گرمی و درمشان و
ازدیرال غزین اقطع ملک علاء الیدین بود و در مصالح که سلطان غازی
غیاث الیدین معزالدین با پیامبرهای اجتیح در بار کرد و شکسته شد از در
خدمت ملک غازی بود و دران سفر خدمتی به پادشاهی برجای
آردیده بود و چون سلطانان غور اجتیح در رنگد و نشایر نفتی شد از اروا
بملک نشاپور نصب کردند و مدکی به‌نشایر نشاپور بود و با خلق
طریق عدل و احسان مسلک داشت و چون ملک صاحب
خوارمشامه از خوارزم بدر نشاپور آمد مدکی نشاپور را نگه داشت
و با آخر ملک کرد و نشاپور با سلطان صاحب خوارمشامه تسیم کرد و
بطرف غور بارآمد و چون سلطان غیاث الیدین برهمت حق تعالی
پیام سلطان غازی معزالدین خشت نبروز کوه و مالک غور و
عزم‌ها رضوئن دار از را داد و خطاب از در خطره ملک علاء الیدین
شه و بیش از ایزا ملک ضیاء الیدین در غور گفتندی و مدک
پهش بال ملک نبروز کوه و مالک غور و غزسان از داشت و
در حال منه احیای و ستمه ای که سلطان غازی معزالدین لشکر
بطرف خوارزم بدر ملک علاء الیدین از غور لشکر بطرف مددمتان
و تهمتیان برد و بدر شهر قاتر زفت و بطرف جنابه قوتنان کشیده
و تلمعه کالی جنابه نئی کرد و غزبر بسیار و جهاد بیشمار اجای آرد

(۴۱) غرجمندان
الاثنی عشر از ملک حجاجی علاءالدین
محمد بن ایوب بن شیخان الشمیمی
ملک علاءالدین پسر ملک شجاعالدین علی بیو بر
عم هدنو سلطنان غیاثالدین و معزالدین و از هر دو برادر برگزگر
بو و هم حاجی بو و هم غازی و هر دو سلطانان از را در مناطق
بلغ خداوند یاد نمودند و دختر سلطان غیاثالدین که ماه
ملک نام بود بلقب جلالالدین والا و الذهین و از دختر سلطان علاءالدین
جهان‌زمرد بو وآن دختر در حباقت‌او بو و آن دختر پادشاهی زاده بیش
برگ بود و قرآن مجدید حفظ‌داشت و اخبار شهادت پادشاه درآشت و
خشت که در شاهوار بو و در هر سال یک کری در کرکمی نمای
گزارده و تمام قرآن در در کرکمی ختم کردی و از دنیا گردن
درن که دستور انتکاپ هم‌البیش ری ملک ضیاءالدین کندزیری ترکی
داشت که مادر پسر او بو مکرر اعدا مسیح بو بدنی ملکه قادر
نشد او باین ملکه در جمال و عفاف و زهادت در همه دنیا خود را
متعلق نداشت و رالا این کتاب با ارده شیر و هم مکتوب بو با او
دادری را این ملکه در حجر عفت و حرم عصمت خود پروردی بو
و تا ایزان بلوله خدمت بارگاه و حرم او بو را خوان این دادری و اجداد
ملاردی هم خدمت‌او و در بارگاه پدر او خصوصی بو بند و آگار
(٤٥) نقوحات

(٤٦) فيدراء - قم - داور - فارس - كاليون - بنوار - ميفورد - غزمتان.

(٤٧) محمد مصعود باميانی - مبارز الدين سام - ملك ناصر الدين غازی - ملك تاج الدين مکران - ملك تاج الدين غازی - ملك تاج الدين مکران.
وأنور تشريفات قرآنية مخصصة، وجعله ملكاً إثرًا بتفاهمات، حق تعاليمه، رحمة، عودة، وهِم رأ، غريبو، مغفرة
طوب، الملك، إلمام، وبداعة، هفس، إقليم، شاهنشاه،姐ً، عَمَّل، مولى
ملك، الترك، والعربية، الحمام، علاء، الدنمارك، والدناميك، والدَنَا، الباهي، والمسلمين.
من الفنادك والملوك، والمسلمين، إعاني، لبادي، الله، الرافي، لباباد، الله
المؤيد، من النجوم، المضفر، على ملك الفاطم، في الإمام، نهل
الأيمان، وارت، ملك، سليمان، أبو المجده، قمر، ابن الكلدان.
(النظام)، قَسَم، أمير، المؤمنين، را، دربان، شاهي، وجبان، بنائي،
مالذي، بسيار، وترزباي، بيشار، باتي، وباين، داراد، بقية، سعيد
واله، إجمع، ومس، تسليماً كثيراً.
السلطان، الفات، الدنيا، والدين، محمد، بن، صلالة، وراد، نور
ملك، ملوك، جلال، الدين، طاب، ثراه.
وزراً، كَدُم، سلطان، بوه، إند
شمس، الملك، عبد، أجبار، كيداني، خذر، الملك، شرف، الشرف،
صورياني، مجد، الملك، ديباهي، داري، عين، الملك، ظهير
الملك، عبد، الله، شجيري، جلال، الدين.
دار، الملك، إثر
ثابتيان، حضرت، نوروز، كوه
إعلام، إثر
سياحة، ميناء
ورفع، ميمون، إثر، حسبي، الله، وحده.
سلطان فرستاد ر ملتنامه نمود سلطان نرمود که بچهت آن رسول جعفری ساختند و مجلس عشرت مهیا کردند و ملک و إمرازی غور را شراب دادند و رسول را اعزازی نرمود و شراب داد تا در حالت مست مزاج سلطانشاه از فرستاده ار معلوم شود و بچهت خامه سلطان غیاث الادبی آب اثار شیرین در مرازی کردند و چون دو معاوضه بسلطان میرمیش این آب اینار در جام خاص میرمیشند و سلطان میدادند و چون رسول سلطانشاه را توی حرارت شراب دریا لب بر سر زانو شد و از مطراب این ربابی در خواست رسول سلطانشاه گوید:
آن شیره که باش آر بهانه است مقیم شیران جهان از هر امین عظیم ای شیر تواده این دندان بنمایی کن مرهمه در همان شیرند زنیم چون رسول این بیست بار خواست و مطرب در نوا آورد و برود برده لین سلطان غیاث الادبی طاب قرآه متشیفت گشته و ملکه غور از جای بشندن خواج مفی الادبی صمیم که از سر و وزرا در مراک بود و در لطافت و ظرافت آینی و طبع نظام داشت و زمرنیو گفتی بر بیاب خامه و روی بر زمین نهاد و در جواب رسول این ربابی از مطراب بار خواست
آن روز که ما رایت کن امرایی و از دشمن مملکت جهان بپردازیم شیری ز دننده گرمایند دندان دندانش بگرز در دنن اندادیم سلطان غیاث الادبی طاب قرآه بناست خوش طبع گشت و اورا پانیم

(۸۳۰) پاس
تا در جوار آن باغ میدانی ساخته بودند طول و عرض آن میدان مثل طول و عرض آن باغ بود و هر مالک یک کر فرمان دادی تا زیبایت از پنجاه و شست فرمانگی از شکاریان، پرورکه خیمه‌ده و مدت یکماه بازمی‌نواهند. بازمی‌نواهند تا هر دور مربّره نگر شکار بهم پیوست زیبایت از حراز شکاری از حوله و بهما و سباع از همه اجناس دران میدان آردنی در روز شکار سلطان بر تقریب باغ برآمد و مجلس برم مهیا نرم‌خورد و بندگان و ملکک گلن یگان مور دران میدان برتنندی و شکار میکردند. در نظر مبارک ارطع شاه - رئیس خواسته تا دران صحرای کل شکار فخر الدهین مبارکشاه با پای خامه و رای این رای ای که سلطان عزم مها شکار نمی‌گرد و بعشرت مشغول شد و ران ریابی این امت.*

اندر می و معشوق و نگار آریزی * به زان باشد که در شکار آریزی آهوی بخشته چوپام تودرتمت * اندر بزکوهی لچه کار آریزی حق تعالیی از ایشان عفو کناد و رحمت خود نثار رحی ایشان گردناد. و سلطان امام ناصرالدینا و الدهین را در مسنده سلطنت باتی و پایندگان دارا - ثقات چنین راییم کیرده اند که چون سلطان غیاث الدهین طاب شاه از شراش تریه کرد و بصحوت و احسان مشغول شد در عهده که سلطان‌شاه خواز مشاه لشکر خطا اخترامان آورده و بمر تخت‌ها ساخت و سرجذگی مالک غور را زحمت دادند گزینت لشکر خود را به‌هانه شیرمراد آورده و رحومی بخشدید.

( ۳۰ ن ) در هر چهار نسخ چنین است.
زصولت نکار دربر و درشت اهداء
زحسران جهان در جهان توئی مه ترمیت
زه و علم و هدایت ملت‌های میراث
ز عالمان جهان پیروهم می‌نم که مرست
دعا بارش ز اجداد خفنه در اجداد
چو بر منابع اسلام خوانند ایم ترا
هزارن نزار کلی بفضل و عدل غیاث
ایا غیاث لدینا و دیننا نافذ
یتیئک می‌گویم غیاث الاعجاز پس یتیئک
همیشه خانه دنیا و مقف گردش را
مضل و عدل توباداشه امام و ائله
دعای دیرت تون‌تر نبی‌تر و ضعف
اثرات حضرت تو نفرست بر ذکور و ائله

ثقایت چنینی رواست کرده‌اید که ملت اظهر‌ألدین در اول
جوانی معاصر عظیم به داشرمرست و از حضرت نبر ظریف که
دارالملک او بودتا به‌شور و زمین داده‌که دارالملک زمستانی بود
هیچ‌انریقه را می‌اندی روی برنتدو که شکای کردی و می‌اند در شهر چهل
فرسنه بود هر فرسنگی را می‌لیوی زمرود‌ها بود با تا تارود بودند
در زمینی داور لائی ملکت‌ه بود من نارا باغ ارم نام نباده و احتیاط
در میان دنیا مثل نرهنه و طریقت تان باغ هیچ بادشاهی را نبود
و طول ای ابتدار دویدان دار زیادت بود و جمله کشته‌ای آن باغ
بدرخت نماندر ابناب ولانوای راحیان آرامنه و سلطان نمروده بودند.
منشعب عباس را اندک خانه بن خلاف
لجدید تیم مخالف ذکر این منفی بدان
ز خلاف آخر چه در لباس میه صورت نبست
در شمار صبیحه ایله این تصبر کی توان
کی کنده هرگز خلیفه جز بهباد انتدعا
کی مزد هرگز خلاف جد و م زان خاندان
بچه تو باری چون بزرا خوامتی کردن خلاف
چون نزدیکی بر شعار و راه دیگر خسروان
و رنه این کردم رنی آین این جهان خود بکذره
جاده باری طلب کن بهر عذر آن جهان
تا چو هرکس با ایمه امل خیزه رز حشر
تو درین تقابل خود تنها بمانی جاردان
شانشی و بر هنیه و ایله ای که خواهد گفت
خوب نبود یک سبب زان در بچه زین دردان

ایمام صدر الدین بدین سبب از ممالک غر چنگرد سلطان، فرمان امام یک مال آنها بنانه بعد ازان قطعه حضرت سلطان نرسند تا آورا
پاز طلبید و تشریف نرسند راز از نشاراب لحضرت باز آمد تطعه
...
جلال حضرت‌گونا وانت غیاث
یمی یصدکی نیسی‌کی امرنا الالماض (1)
فی این خلق توئی پس گچا بردنه نغير

(1) حاجتی نبود خلاف هرگز این معنی بدیان (30) الالمذاک
رحمه الله در آدمی و در صحراب رنگی و تحريمه نماز پیروی و
سلطان، غیاث الافضل، و قاضی و حیدر الابن هر دولاب، شافعی
رحمه الله ابتدا کردنی چون از خواب در آدم، سلطان نورمان داد
تا امداد کشی و حیدر الابن را تذکر نمودند، چون بپری ام کرید
زنده در ایل ای'ai گفت که ای بادشاه اسلام ای داعی دوش،
خوابی دیده ام و عدن خوابی که سلطان دیده بود، پا را گفت اوره
مثل آن دیده بود که سلطان چنانچه از کریمی نورده آمد و تخلصت
سلطان با رنگ سلطان طب مرده دست مبارک قاضی و حیدر الابن
علیه الرحمه گرفته و مذهب امام شافعی رحمه الله عليه تقبل
کرده چون نقل مذهب سلطان در اهتمام حديث شائع شده بر این
علمای مذهب محمدم حرام رحمه الله عليه حمل آمد و از اون طلا
علماء بزرگ بسیار بودند اما دران عصر انصام امام مدرک الابن
علي هیثم مشاریبی بود که ساکن و مدرس مدرسه شهر انصار،
غرجوشان بود، تخلصت و سلطان را دران نقل اعتراض کرد آن
قطه چون بسلطان رمید خاطر مبارکی از رُی و غبار گرفت رحمه
الله امام مدرک الابن را صحال مقام نماند در مالک غیری
• تطعیف
در خرایان خواجه گونه شافعی بسیار بود
بر دره خرمی ای خصرد ماهب نشان
لیکن اندوه هفت کشور بادشاه شافعی
بهترک معلوم که تا هیچگی دارد نشان
و رسی گوید خلیفه شافعی مذهب بود
حسیله هیچ زیرک را نباشد این گمان
بتربت و عظم و عرب و ترکستان و هند بر اهل خیبر و اصبهاب علم و زهده و صغری و امل کشت و امام جمله ارباب استحضاق صنادیق آل ممالک مذکوره در دواوین او پر استثبات بد و مدت عمر او شمط و عه حال بود و نقیل او از دنیا بدار الخاله در شهرهای شد و روز چهار شنبه بیست و هفتم ماه جمادی الولیه سنة تسع و تسعین و خمسمائه بود و روزه او در جوار مسجد جامع هرات شد رحمة الله علیه حق تعالی دات ملتان غیاث الدین صمد مام را بانواع عنايت ظاهر و باطن مزین گردانیده بود و حضرت او را از اناصر علما و اکبر نضلا و جماهیر حکما و مشاهیر بلنا آرامته كرده و درگاه یا بیا او جهان پناه شده بود و مرجع اثراد مذکوران دنیا گهته از كل مذاهب مقتندان هر فردی جمع بودند و شفرایي بی نظیر حاضر و ملک کلام نظم و نثر در ملت خدمت بارگاه اعلی او منظم و در اول حال آن هرود برادر نوز ؛ الله مرتمها بر طريق منفیگ کرامان بودند به جام اشکاف و بلاد خود اما ملتان معزالدین چون نخست غزین نهست و اهل آن شهر و مملکت برمنفیگ امام اعظم ایو حنیفه قوینی رحمة الله بودند او بیونقت ایشان مذهب ابو حنیفه رحمة الله اختیار کرد اما ملتان غیاث الدین نور الله مرتمه شیبی در خواب دید که او با تاضی معید وحید الادین صمد مروری طاب نیزه که بر منفیج اصحاب حیدریپ بود و مقتندان شفوفان در یک مسجد بودندی ناگه امام شامعی

(۷۷) مروی الرستمی
مواد موفقیت مستحکم بود، بند، مفتخاره‌ها تا پریز در ملهه‌ی دیگر بندگان باش. اگر رای عالی می‌تواند بیند، مادر‌های سلطانی می‌توانند در همبستگی خودآورد و بند را فرزند خوانند و از خاصیت فیل‌نگاره، به دست شریف و مثال خرمان، و خوارزم، باشد بهدنه تمام عراق و مرزهای انور از همیاران مفضل، خاصیت مستحکم گردند. چون آن رمالت، کا کردند ملکانه معلم، دین را آن اتصال موفقیت نیفتان و مکاشفه‌های عظیم چون حق تمامی خواهته بهد که سالگرد ایران تمام در ضعف سعد خوارزم‌شاه آبید آیها روزگر راهنما کرت از پیشنش لشکر غور و غزنی مهربندم شد و بعامت آن ملاطین پیش‌از نقل کردن و چند کرت از حضارت دار انقلانه از امیر، اペン، مصطفی باصر الله و از امیر المرامین الناصر، لدين، الله خلیل، نخلرا دوم حضرت ملکانه نیات دینی طلب ترها را اصل شد کرت اول این ربع آمد و قاضی صادق پر او، الجدید، دعوی بر کارت از بدار انقلانه رنت، کرت از مدبند، بدن دفاعی مولوی، سردار، الدین منهاچ طلب ترها را باا، نامرد، دار انقلانه، کردن، چون از حضارت الناصر، الدین، الله خلیل، نیسته پنهان، شده و ملت‌نشین، مرد و بست گزنت و از شرق هندوستان از مرقد، چربی، و ماجی، تا در عراق و از اباب جهانی و خرمان، تا کنار دریای هرمز، خطبه، برنامه مبارک این پادشاه تزیینی یافته، و مدت چهل و همدلی، مکاتب راهندا، ادرار، و انعام او باطرسب ممالک اصلی از شرق تا

۰۵ ن (چهل سال)
تغمیده‌الله برحمته از جمله کرامات ملطن غیاث الدین طلب ثراه که رزیزی یهجت تشخص جنگی جای شهر موارد غد و بر لب خندق طرف فرمود برخی رهیم که رای مبادرک از بیان موضع یهجت جنگی تفکر گروهت یا نفیم آن شهر از آنان موضع باشد.

پیتازیانه اشتر کرد که ازین برج تا بدعن برج منجلیق می‌باید

فیهاد تا رخنه شود و جنگ ملت‌نامه پیش برندا این شهر بتوان منته و این نتیجه مسر گره در زمان که این اشتر نرم‌ند بود باره شهر و بر جها تمام در شکست و بیغتاد و خراب هد چنانچه خشته برخمتشی نماد و نش Báoت نتیجه هد و ملک علی‌الله پرس تش خوارزمش، با ملک خوارزم که آنها بودند چنانچه مرتش و گزگُزگ و دیرگان بدست آمدند و ملک نیایان الدین محمد ابن علی شناعی را که پسر مهدو سلطان و داماد ملتان غیاث الدين بون ایالت و مفت نشابر دادند و دران سال مراجعت نرم‌ند و دیگر سال لجاه مر شاه‌چه رنگ ند و رهیمکردند و ملک رشن الکین محمد حربی را در مر نصب نرم‌ند و ایالت مصرس پسر عم خود ملک تاج الدین زنگی مسعود پامائی را که پسر ملک فخر الدین مسعود بود نرم‌ند و تمامت خرامان دز ضبط آمده رهگ‌شده علاء الدین محمد خوارزم، بسیر کوهدی تا مگر یطیع خدمت ادرا چهلم کنند و خرامان پسر بار گذار دست مسلم نشده...

خطاب راه‌چنین نقش کردی که چون تکف خوارزم، نقش کرد محمد خوارزم و خدمت ملتان غیاث الدین طاب ثراه رمل فرمود - مضمون رمالی آنگه میان سلطانی و میان پدر مین عده...
و مرد بگرند و افزایش مالک غیر را زحمت داده گردند و نماد و تاریخ آغاز نهادت تا در منه ثمانی و ثمانیان و خماسانه سلطان غیاث الامل فرمان داد تا سلطان معز الامین از غزنوی و ملک شمس الامل از بامیان و ملک تاج الامین حرب از میستان بالا لشکرهای خود برد بر امر جمع شدن و سلطان‌نشا ازمردا با لشکر خود بالا آمد و در مقابل سلطان ترک تاز میکرد و علیفی لشکر را زمخت میداد چنان‌چه مدت شک ماه‌ای نزدیک بدشت و هر درب شکر نزدیک یکدیگر تاریدند تا سلطان معز الامین گذراند آب مرگاب و طلب نمرود و از آب بگذشت و دیگر لشکرها در عقب از پکشاعت و سلطان‌نشا از همین زمان رابین نتیجه در شهر سنه ثمانی و ثمانیان و خماسانه بود و بهاء الامل طول منجری دران مضاب بست لشکر. بامیان انداد و سرایی بخدمة سلطان غیاث الامل آوردند و دران روز ملک شمس الامل بامیان که پسر ملک خطر الامین عم سلطان بود چتر بانات و بلبب سلطانی خطابی کردند و هم‌دان مال پیشر. آزاده لشکرهای غور و غزنوی و بامیان بردباز مرو برای دفع سلطان‌نشا جمع شدی ببهراد قدر قدر روز خسرو ملک عليها الرحمة فرمان شده بود و هر سال نتیجه نوباعوان مالک غیر می‌شد تا در شهر منه سنت و تسمیی و خماسانه علاء الامل تشک خوارزمشات برحمت حق پیوست سلطان غیاث الامین و معز الامین با لشکرهای غور و غزنوی بطرف خرامان حركت نروند و بدر نشانه رفتند و چون لشکر در حوالی نشابور مقام سلطان‌نشا و جنگ نامش ثقة شهای رواقا کرد ازینه
حمله کردند و طریق غزرا به همدید و پرگردند و لهگر غزره مهزم هده و خبر به سلطان غیاث الدین رضیه بابگذشت و حشت غزره تیغ در غزرا نهادند و خلقتی را از ایشان بر برهم زدن و مسلمات غزرهی مسلم شده و این نتیجه در سیر سه تمع و متمیز و خدمت‌های به و چون غزرهین نتیجه شد سلطان غیاث الدین برادر خود سلطان معز الدین را پنجشده مصممی به نشانه و بطرف نیروز کوه مراموت نرمو و بعد از دو سال لشکرها استعداد کرده و لهگر غزره غزرهین را مدتند گردانیدند و بدر شهر هرات زند و اهل هرات آثار خدمت و هوا و مکانی ظاهر می‌کردند چون بهاء الدین طغرل این معنی در یکی شهر هرات را بگذشتند و خود بطرف خواز مشاهد و زند و در شهر آن هنگام خویش چنین شد و بعد از این فروپاشی ملک نهایی و سیستم رحل فرمان داشتند و خود را در مکان مواجه نشست آن برده و گشیدند و بعد از قدیم ملک نهایی که در کورمان بودند انقیاد نمومندند و اطراف صبال خراسان که تعلق ب پهنا و ب پیچ غاز شده و بعد از وادها سلطان‌ها و انسود و میمند و ناریاب و به‌ناهنی و مروم رود و خلع و دزق و کیفر و حمله آن قصابات در تصرف به‌دگان غیاثی آمد و خاطه و سه بنا مبارک از مزین گشته و بعد از چندگاه سلطان‌ها جلال الدین محمدر ابی ارمان خواز مشاه طبرخود علاء الدین تکش خواز مشاه مستند گشت و تصدید درگاه خيات الدین پیوسته و بعد از مدتی عصبان آزار چنانچه پیش ازیب تحریر انتقال امبا بنزدیک خطا رست و از این مدت آورد.
(72)

غیاث القدرین مکتوبات اسماعا ارسلان کرندی در آن فتحه هم بر آمده به از چنین مال قادس و ولایه کابلیون و دیوار دیفرد در ضبط آمده چون آن بلاد در تصرف آمده دختم دم خود مالک تاج القدرین جوهر مالک بنت السلطان علاء القدرین حسن کن مربوط خود آورده تا تمام بلاد غرجستان و طالقان و خوزستان مسلم شد و از بلاد حرم تا کتیبات بسلطان معز القدرین مفعوم فرمود و بعد ازآن که از غرجستان باز آمده بود بطرف غزنوی و ولایت زابل و حرم و حوالی آن سوور نورستان گردید و بلاد کابل و زابل و غزنوی بدمت قبائل غزنوی بود و ازدست خسرائ شاه بستنده بودند و عهد خسرائ شاه منقرض گشت به پسر او خسارت ملک تاجگذگ خود بلوهر ساخته بود سلطان غیاث القدرین فرمان داد تا حضور جبال غور و آن قدر که از خراشان در تصرف از آمده بود جملة جمع شدند و روی بطرف غزنوی نهادند و امیران غزنوی که در غزنوی بودند چون طاقت مقاومت لشکر غزنوی استنشود طراز بستند و از غایت نیابت غزان نزدیک بود که هر روز بر لشکر غزنوی انتد سلطان غیاث القدرین یاد گشت و از غزنویان جمعی را به دست سلطان معز القدرین فرستاده ناگه نویجی از مبارزان غز حمله کردن و شاه عالم غوریان بستندند و در اندرون طوق خود بردند لشکر غوریان از میهن و میسره گمان بردند که شاه عالم مگر با قلب درون طوق زنده بود از اطراف

(34) کابلیون - کابل (35) ذیبیار - ذیبیار (36) نیاورد

بغشور (5) ذیبیار - حرزان - حرزان
(۷۱)

و ممکن است زا ظل رحمت خود گرداشته بولجی نزدیک نمی‌پوشد. شان کرد و دیگر روز چند هزار موار جرای تخریب نامزده کردن. تا پیش لشکر قمح طیاب به چنین امری نمی‌پذیرد، و منهی گرداشته دند و علم از لحاظه باشی گردیدند. پس نیازمان دادند تا مر یلدز در جایی کردن و بسواری دادند و لحاظه عمر خود ملک فخرالدین مصعوب باستان با استقبال بفرستادند و ملک فخرالدین مصعوب نزدیک رسیده بود و چون سر یلدز و علم قبیح بدل ملک فخرالدین عزیمت مراحت کرد و لشکر بر نشانه چون موار شد لشکر غور رسیده بود و اطراف گردیده چون سلطان غیاث الدین و ممکن است در رسیده در حال لحاظه عدم در مرکب پیاده شدن و عدم خود را لحاظه کردن و خریدن که خدارکد را باز باید گشت و اردا بلشکر گاه خود آوردن و بر تخت نگاهند و هر دو برادر پیش از دست در کمر زده بایستادند و بدينی مجب را ندامت بر ملک فخرالدین غایب شد از شمشاری اینشان را جفایی چند بگفت و برعضاً و گفت که برمن ملکشان هم فخرالدین لحاظه عم عذر باهار تهیه کردن و در لحاظه ار یک منزل پرتندند و اردا مرد بامیان پاز گردانند و ملک غور سلطان غیاث الدین را صاف شد و بعد ازان بجانب گرمسیر و زمین داور به دان دیار را مستخلص گردانند و ملک غور اردا مسلم شد و چون تاج الدین پلدزها گشت چند چهاروها گشت و باز گشت به اسیدین گنگرد که یکی از بندگان سلطان سنجر بود هرات این در ضبط خود آورند و مدتی نگاهداشت تا اهل هرات بخدمت
(۷۰)

بامیان چون عم ایشان بود و امرالی غور درخدامت اویسیار بودند
و میراث طلب ملک بود بیشر رزان در رعاش الظیه قماد بلح
بالشعر خود در عقب ار پنده فرمانک از رازه فرمانک بی‌فکت
گونغت و تاج الادیس ولیع از هرات چون نزدیکت رود چون نیروزکه
با لشعر خود آمد از رازه هریو الورد و سلطان غیاث الادیس و مزع الادیس
از نیروز که بپرین آمدن بموضعی که ایرا راغ رز گوودن و لشعرفور
با ایشان جمه شد ملك تاج الادیس ولیعه زرد هرات تمیجی بمول نزم
ار باشد چون
بندیکت لشعر فوربید هرود لشعر باهم مقابلی گشتند و مستعد
مصان شدنی چنآه تی مین هرود لشعر مقدار نصف فرمانگ مانه
و هرود صف در نظری یدهگر آمدند در مبارز غوری از مینه لشعر
باهم عیدی بستند و در زرمی مصان جدیدمت سلطان آمدند و
پیاده شدنی وری بر زمین نهادنی که ما در بندی لشعر هرات را
کفایت می‌کنیم پس بفرمان سوار شدنی و هرود برکابن پرآبخشتند
و شمشیرها بر کشتن چون باد پاران و ابر دمان سوی صفع ترکان
هرات آمدند و آراز میدانند که ملک یلدهز چا ایست که ملک یلدهز
را میلیم و یلدهز در زیر میرپی ایستا بود لشعرش اشارت بملک
کردنی چندانیه آن در مبارز غوری را معلوم شد که یلدهز کدام است
هرود نفر چون شیرین غربن گرمنه و پنادی مسی در یلدهز انتخانت
ربخ رمیکری یلدهز را از بشت اسم بر زمین اندیختند چون لشعر
هرات آن مبارزت و جرأت و دوادی و عیاري مشاهده کردنی در هم
شکستن و منهزم گشتند چون حق تعالی آن در سلطان غیاث الادین
بعد از مدتی که بر تخت بود لقب ار سلطان غیاث البدن شد و برادرش مالک شهاب البدن بعد از فتوح خراسان سلطان معز البدن شد رحمه الله عليهما. چون برادرش را در بامیان حال غیاث البدن معلوم شد از خدمت عم خوش بی‌نازتش بفیروز کوه آمد و مر جاندار از غیاث البدن شد و رفیق استادیه را گوزرن حواله ار گشت و چون مرابره از شهر نیرمز کوه به طرف غور بیرون آوردند متمردان غور خلف آغا نهادند و مهساوار ابوالعباس شیخی که اورا بنتخت نشانه بود دارویی تمکین بود و متمردان غور گلاب برد مکررند و هردو سلطان را که رشته شدن پسر عم خووه سلطان سیف البدن برد در باطش می بود و هر دو باهم تدبیر خود را در بران قرار انتاد که باید از ترک خاص خود مقرر کردند که چون ابو العباس در بارگاه آید و در میان بارگاه به خدمت باسته هرگاه که سلطان معز البدن دمید بنگل خود بر این ترک مر ابو العباس بیندازد همچنان کردند چون ابو العباس که رشته شد غیاث البدن قوت گزنت و رنات ملک زراد شد عم میان ملک فخر البدن مسعود بامیان چوون برادر مهتر سلطان ای قناته بود و از ایان برادران هیچ یک بانی نماند طمع ملک غور و تخت نیرمز کوه کرد و ملک علاء البدن قماج مانند را که ملک باین بود مده طلبید و ورهاون بندیک م تاج البدن یلدر بهرات فرستاد و مده طلبید و از اطرا لشک بامیان و لشکر بلیغ و حرات از جوانب زدیه مضرت نیرمز کوه نهادند ملک فخر البدن
تا بقلمه و الیستن عیوبی که ندیدی می‌خواند از دنیا نقل کرد سلطان می‌گفت از این انتقال ثقله ایشان را مختل نمود و مطلق الیمن انتقال غیاب الیمن بحوق ملک سلطان سپرید خورشید در هواست و درود بر فرآینان پیش می‌گرفت سلسله نظامی ماده و غیاب الیمن بحوق ملک سلطان سپرید خورشید می‌وددو تا چهار قضاای آسانی در رضوان و سیف الیمن از تخت حیات سلطانی بخانند فرآینان نقل کرد و لکر غور منهجم از داماده رود بارو اطراف دزدی بطرف غریستان از همه امیر در ره ولی برا سه و درهم شین که دار الیمن سلطان شرکار غریستان بود بگذشت چنی بصوص زن ورود و امیدن سپسال ایبو العباس که سلطان سیف الیمی را بندیز انداده بود آنچه بحوق غیاب الیمن بود و آنچه از اکثر و امیر و اشرف لشکر غور و غریستان حاضر بودند جمع کرد و جمله را نراهم آورد و بسلطنت غیاب الیمن همگانی را ببیعت داد و غیاب الیمن را لتخوت بهنشنادند و مبارکباد گفتند و آنچه نمود تا ثقله با نا کردند و با بدین عهد که حداتف کیفر ملک بود آن نصب متمم بود و آرا انتقال غیاب نبین نیاز که آروردند چوین بهصرف رسودیدن و غیاب الیمن را بخوت سلطانی نشانده و پیش ازین لقب از ملل ملل الیمی بود و لقب برادرش شهاب الیمی
بروی آماده نکشند جناب امام خمینی جایی که نه
چه سلطان بیفتاد که هیچ با هر چنین شد و سلطان را هم برا کیای
بگذاشتن غزی بسیار او را به رسد و او را هنوز زنه بود چون چاپ و کمر
باشانه راه دید خواست تاجامه و کمر او بار کند بند کمربند اوره
کشاد مم شه مه کاری بردنه کمر او نهاد و بند را برید و بپوتو
سرائی کرد در شکم سلطان میپاد الین آمده و بدلای زخم شهدات
یافت علیه الرحمة والمغفرة حق تعالی بنشان جهان و سلطان
زمان ناصرالدین راد الیت و رضائ الله في العالمین را در نیست پادشاهی
سالایی بسیار باتی داراد آمین.

البعض عشر السلطان الأعظم غیاث الادین
و الادین اباؤالفیتم محمد سام قاسم امیر المؤمنین

نقات تعمیدهم الله برحمته چنین روابت کرده ورده انده که سلطان
غیاث الادین و سلطان معز الادین طاب مرتد هما هردو از یک مادر برند
و غیاث الادین به گما سال و کمری از معز الادین بر درگرد بود و مادر
ایشان دختر میلک بر الادین کیدانی بود هم از اصل بنگی نهاران
و تخم شهینانیان و ملکه مادر ایشان نهر الله مرتد گیث الادین
را حبشی خواندی و معزالدین را زنگی گفتی و در اصل ام
مبارک غیاث الادین محمد بود و اسم معزالدین هم محمد بر لیت
غیر محمد را حمد گرفته و چون سلطان بهاء الادین هم علیه الرحمة
در کیدان برهمعت حق تعالی پیوست سلطان علاء الادین تخت
نشست هردو برادر زاده خود غیاث الادین ومعزالدین را نورمان داد
هرگرا تهریف دادندی ار را دستوانه زرین مرقع لچوهر دادندی
قنااعت‌های دریج روژگار کمب در دهند و بر دست بی‌ام مفسالار و روشین
بن شیخ در دستوانه مرقع بود که ازرا ملک ناصر الکبیر حسین
سید مادینی تهریف داده بود و آن هرود دستوانه از خزانه حرم
مالن سید الکبیر بود چون سلطان سید الکبیر آن در دستوانه حرم
خود بر دست او بوده یاده راهیت و حمیدت دستوانه در باتی او
شعله زدن گلبرت و ناگه آتش نشیده بر آمده و گفت هم هم‌میشی
بر و هم تیر می از آریا بزاراز دمینیه چون بفرمان روزی آماده آورده و
پشت از بجانب سلطان شد سلطان سید الکبیر یکی تیربند می‌نهاد
و تا بنا گوش بکشید و برپاهت درمیش و چنال زد که برا اینیه او
بیرون رینت و برجیه لیک شد و چون دور درناره سفیری با آخر
شهبند امریه غزان استیلا آورده بودند و اطراف مالک خرامان
در ضبط کرده و نساده و تاراج ایشان باطراف سمیده و زحمت آن
فسادها و تاراج ایشان به‌جز مالک غنور و حواشی جبال غزنوی
و غزستان و اصل می‌شد سلطان سید الکبیر چون مملکت پدر خوی، را
ضبط کرد و لشکری را جمع آورد و روزی بدنغ نسان غز نهاد و بعدود
غزستان و ولایت مادینی آمده و از ایشان روزی بردنازار مری نهاد و از
دراز که شهر بی‌پتگ است در گذشت با غز مصاف داد و سپسالار
ابو الاباس شیخ که پهلوان غور و از خاندان شیخنشین بود و سیدیه
برادر خود درمیش بن شیخ در در دل کریم دشت میلیبندین دررژ
مصاف غزاز پس پشت سلطان سید الکبیر در آمده و نزیه بر
پهلوا سلطان زد و از امیش در انداخت و بر لفظ راند که مردان را

Digitized by Google
که پدرش کرده بود پاز طلب فرمود و بر قاعدت انصاف رجاده معلمته بآخر رمانش و آن رمل که از ملحده‌های موت آمد این بودند و در مر هرکس را بیطنان و بدعتم و فلال دعوت می کردند پاز طلب فرمود و جمله را فراموش کردند چند تیغ آورند و هلال کردند و بهر موضعی که از روانی نطنزه ایشان بوئی یافته فرموش داده تا در کل بلاه ملحد کشی کردند و همه را بندرز فرموشاد و ماحت ممالک غیر را گمه دیدن دیدن دیدن شهروی بود از لث خشک کرامه بنتیخ طهره تار و دیدن غزبند محمد صمد اور ادر دل اهل غور و ممالک جبال رامک گشته و همگان نقاط عبودیت و بر مساین بستند و طوق طواویت اور برگدن اخلاص نهادند و یکی از آثار معلمته و خیر مملکت اور آن بود که هرند پسرعم خود ملطنیه یاقین الرباب محمد سام و معاونالدنی محمد سام را طاب ثراهم از تعلمه و حیرستان صلح فرمود و بینواخت و مطلقالعنان گردانیده و خلقی را درعه اور خصب و فرغان اور بیشمار زدی داد اما آن باصه جوان خوب سیرت کوتاه عمر انتاد و مدت یکسال و صدی بیش در مسلمانت بعیند رحمة الله و سبب انقرض عمر اور آن بود که رزی در سرا برگ خود بر آماده تیغر می انداخت و امری مقرر اور فرموده بود تا در خدمت اور موانعت می نمودن مخصوصاً در میشین بن شیش مکه برادر ابوب الیباس و برادر سلیمان شیش بود در خدمت اد بود و رزم امرای غور و ملک جبال آن بود که دران عصر

(۶۳۶) ورمیش
علاءالدین و خزائن پسر ار ملکان میف الالیچ والا در تصرف آورد
و جمله ناسیص و اموال خزائن و دنیائی‌های بضرورت و هدایت و نصیر خدا و میرداماد والیت کشی بود و این ملك ناصرالدین برزنان و جوادی
ایلایع تمام داشت و بعضاً از جوادی و حرزی حرم ملکان علاء الالیچ
زا در خدمت خود آورد بن و تعلق میکرد چون ملکان علاء الالیچ
از خدمت سنجیر باعظام و اکرام روی برهمت مالک غور نهاد و
پولایت جبال هرات رمی و خبرومنزل راای تحمیرت دیرزی کوه
آوردند رعی و سیاست اوهه دلها را در ورطه خون انداخته
جمعی که بالغ خاک دولت عالی حضری مخصوص بودند در خفیه آن کندزلی
علا الالیچ راک در حرم ملك ناصرالدین بودند اباظر کردند و تحریض
نودندتا نفست جستند و پوستی که ملك ناصرالدین برپست
خفته بود بالشت مستند برری یا نهادند و هر چهار طرف بالشت
زا بیفت نفو گرفتندا تا هلاک شد و الله الباقی الامام

الساده عشر السلطان میف الالیچ محمد
بن سلطان علاء الالیچ حسین
چون سلطان علاء الالیچ از دنیا نقل کرد پسر ار سلطان
میف الالیچ محمد باتفق جمله ملک و اکبر و امری عورت نشخت
فسیرزه که نشامت و ار پادشاه جواد و صاحب جمال بود و کریم
طبع و عادل و حرید پرور و چاکر نواز و ندختندا و زر باش و دریا
دل و متوافق و رضا طلب و دین دارو سنی و در اسلام مطلب بود
چون بیفت نشامت اول رد ممالک کرد و هر تندی و ظالم و جور
(۳۳۳ه.)

و حَرَّة هرمز را که هَفْتَر شاه ابُراهیم بن اَرْشِیْر شَابِر بوه‌از ملک غرْجستان در حربه‌ای خود آورد و صسک رود بار مرگ‌ناپذیر قلع
در تصرف او آمده اما در تله‌ین سنتی مدت شش مال جنگ کرد و آزین مدت سه مال مدام پندهست تن مسلم شد و با آخر عمر رمل مال‌نهاده امروز بنظری سلطان علاءالدین آَم‌دند و ایشن را
اعتزاز کرد و به‌جا از مواضع غور در سر دوچر کردن، و مال‌نهاده الموت
طمع بضبی و انقباد اهل غور در بستن و این معنی غبار بر نامی
شد برذیل دویل علاءالدین و از عمر او اندکی بیش نمانده برد
برحمت حق تعلیم پیوست و در جوار امالق و برادران دننی
کردن بخته سنگه غور عفا الله علیه و عنا برحمة‌ه.

الخمس عشر الملك ناصر الدين

الحسین بن محمد الباجی

چون سلطان علاءالدین حسین در مصانع سنجر گرفتار شد
مصلحت غور و جبال معلم مانده گردی کشان و متصرفان غور تمرد
آغاز نهادند و هرکس جبال و شعابانی گه مسکن ایشان بود حصار
گرفتند و با یکدیگر مکارحب و خصوصت در آغاز‌ندیدن جمعی از
امری کبار که باقی مانده بودن ملك ناصر الدين حسین بن محمد
را از مادینه بیادرند و یخْتو فیروز کوه بنی‌شنادند و خزائین مسلط

(۳۳۳ هـ) حَرَّة هرمز را که هَفْتَر شاه ابُراهیم بن اَرْشِیْر شَابِر بوه‌از شیرشیار بود المیه (۵ ن.) سپیکشی - سبکی
سمه مادیان را که برادر زاده علاء الولی بود آورده و بتخت نیرزا
که نهاده و جمعیت متبرکان ولیت کشی که از دیگر خلیفه غیر
باستکار و استبداد آنهمه زاجه بودند نساد بسیار کرده بودند
و خ滋نی و اموال سلطانی را بی‌ثواب از ملل ناصرالدین در لباس
انعام و صداق و تشريفات در تصرف آورده سلطان علاء الولی
چون با آن خزائن و مواشي و ثروت از خرمان بطرف غیر آمد اول
بر سمت ولیت کشی رفت و جمله کوشکهای ایشان را که زیادت از
هزار تقریب بود هم خراب کرده که هریک در حصادت و زنعت چنان
بودند که در نضا وهم تصویر آن نقش نبودند و بعد از انتقام
متبرکان ولیت کشی و دیگر جمل بحضور نیرزا که پرآمد
و پیش از آن امیر او ملل ناصر الولی حسین را هلال کرده بودند
چنانچه بعد ازین تقریب یابد وچون سلطان علاء الولی بطرف کوه
آمد و بتخت نشست روبی بفتح دیگر نهاد وبلاد بامیان و تجارمان
در ضیافت آورده و بدان داور و حرمس و بست نيز بگردید و از خراسان
قلعه تولک را که در حوالي جبال بندی دیده هرات امت بست بعد از مدت
شک سال بگردند و شاعری بود در حصار تولک که ارا عمر صراح
گفتندی ضریتی که جنگ با آخر می شد و قلعه تولک را
بغلان نیک میکرد این بیست ببندن لازم بود آورده شد
بر امپ نشسته ورلک نولک
مقره تولک است این تولک
و پزیان ایشان بالای درانیدن و نسبت درانیدن امپ را ورلک
نولک کاویدن رحمت الله و از آنها روی بفتح غریبان آورد...
(۹۱)

بعلاء الی بخشیده علاء الدین خدمت کرد و این بیت پداهه گفت:

بگریش و نگفت شه مرا در صف کین
هرچنین بدم کشتنی از زری یقیسی
بخشید مرا یک طبق در کین
بخشایش و بخشش چنان پر وب چنین

سلطان مکی ارا هارف و ندمی خود گردانید و هریج مجلس
عهروت بی حضور اولیون تازار زی در بهم نظر علاء الدین برف کف پایی
مبارک سلطان مکی اتان علاء الدین بر خامی و برف کف پایی
سلطان مکی خالی بود پریزک آرا بوسه داد و این بیت پیگفت:

ای خاک سم مکی تانست ۴ در ای حلقه بنگی توزیت یزمن
چون خالی کف پای ترا بوسه زدم ۴ اقبال همی بوسه زدن بر مرسم
راین حکایت در ذکر مکی تقریب یافته امک سلطان سلیم
تحت غیر اردا بار فرمود و نفروده و خزانه و تمامت گله اسپ
ورکه گومه‌پران خاص و گله شتران فرمود تا بعلاء الی بیرونند

و نوبره که علاء الدین تومرا بمزلمت برداري این جمله مواشی
خزائی بی خود ببرو بواليت خبر نقل کن اگر تقدیر آسانی آن
باشد که این جمعت خیر راحی تمامی منکوب گردانند و ما را نصرت
باشد چون طلب فرموده شود بنزدیک ما بار فرمودت و ای که اگر دولت
ما منتبه شده باشد و مالک ملک از انظار تفرزه یابد بنزدیک
توهیمان نیکوترازان باشد که بدست غزان افتاد و دربی نمیت که
فیضت سلطان علاء الدین بود از تخت غرامت امر و کلبن
جبال والیسی غیر اتفاق کرد بودند و مالک: نامبر الی بی حسین.
مصان بیک روز نرمو می‌بود تا زمین‌هایی که پس پشت لشکر غور بود پس تمام آن آب‌دار بودند و منابعی کردان که پس پشت زمین‌هایی ها پر آب‌دار اینهک باید پس خواهد گرفتند در گل خواهد مانند چون مصان زامت شد و هر چند لشکر مقابل شندان برده‌ست رامت لشکر غور بقدر شش هزار موار غذو ترکان و خلی جو بود تمام پشتند و بسلطان سنجر پیوستند و خدمت کردند و هزیمت بر لشکر غور انداز و جمله افراد مبارزان و معاونان لشکر غور در این زمین‌های خلاب بمانند و بعضی شهادت یافته و بعضی اسرار گشته و سلطان علاء الدین مدنیار شد از سلطان سنجرمران شد تا از تشدید کردند و تخته‌نه بند که آماده تا برایی از نهنگ نرمود که بخدمت سلطان عمره نایب داشت که با من گیم گیم با تو انپیشه‌های بود یم تخته‌نه بند زیبی می‌گردانیده بود تا مقدار حرامت سلطنت تومور باشد چون عمره انداز آن تخته‌نه بند زا طلب کردند چون حاصل شد همان تخته‌نه بند بر پایی از نهادند و اورا بر شتر نشانند و سلطان مراد زور نرمود چون ذکر لستای طبیع و شهامت علق علاء الدین درمان عصر مذکر بود و مشوره‌ها و این معنی بسیع مبارک سلطان سنجر بسیار رسیده بود علاء الدین را دیگر روز یا بند از جنود روز طلب نرمود و انداز کرد و مخصک غورانی و رک طبق دولت تامین پیش می‌شد نهاده بود آن را

(36) خلاب و برنی (36) - تابعی مقدار حرامت

سلطان غور باشد افک
بفرمود تا درعمل مزایام اورندی و بااختند و بیفتند و آنهم که هست چون زیرزد اخرازه را انگیخته و ستعری را بندان کند عدد چون بزرگها نه نکشتن را چون جسدناخدا خانه کمی میان مصف دمی زکوی پازندانستخانه‌ها بهرامش ببینهند چون کمان کشیدند کنند بیکنی از کمر ار کنات را پشتی خصیم‌گرچه همه رای و رن را بود چون‌گر خور مسرایی درانه را کری تتوخت به تیغ در آمودم کنون شاهان روژار و ملک زمانه را ای مطرف بدنی چون‌نارخدم زنگک چرگی تول را و بیابان‌آن ترانه را درست‌چرچه بیکینش ناگذشتم چرگی تول منفی و مسی‌مانی‌هانه‌را عفقاً الیه به خیال و عفناً ثقات چنین رایت گردتاً انده که ملتان علاء الدنین بتخت نیروز کیکانه و بهشت هریدبارادرزاده‌ها غیات‌الدین‌همه مام و معز الذین‌همه مام پسران سلطان بهاد الین مام را بلبله و حیرمانان جهبots نرمود و وظیفه‌ایاً عیال مدرک و با سلطان سنجر طریق استبداد آغذ نباد و مکاوت پیش گزنت و آنچه معوب ملک به‌زور بود از جنس سالح و تخته‌ی همال لبخندمت درگاه سنجرین آمددی پاز گرنن تا کر بداناً رشید که ملستان سنجر لشکر خراسان را جمع کرد و عزمت بی‌بالد غور مکسیاً میلاد ملستان علاء الین لکین گزینه را جمع کرد و پیش سلطان سنجر باز رنی تا حدن را تصبی نابی میلای نیروز که وهرت در صحی هریو اردآمی صحراً است لطیف و رفع که آمراً مه گوشه‌نابی‌گونی دزدان موقع‌ی میلای هردو لشکر مصانش شد ملستان علاء الین پیش زا
بران بولم که از ارباش غزینی، چهاروز نیل جوی خون برآمرد
و لیکن گنده پیر نان و طلا نا، شفایت می‌گنجاند بخت جوام
به بخشیدم بیدشان جان ایشان، که بدایان شان پیوست‌دان
و درصدی که بیفینه‌های غزینی را بخشیدم در حسن بخش، با تمام حضر عور و ملوک
بهرم روزه برادران خوی آمد و جامه عزا پوشید با یکمی
لهکر و هفته شب‌وار دیگر بر سرمان روزها تعزیت داشت و ختمات
تقران که و مدتکه داد و مندوهدا برادران در مه‌ها نهاد از
غزینی بر ملت بلاد داور و پشت کورچ گرد کوین بشر بست رسد.
قصیر و عمارت‌های معمودی را که در آن م=<<ت مثل آن نبود تمام خراب
کرد و کل دردست که بمحمدیان مصافی بود جمله، زا خراب کرد و
بهره باز آمد و مراتق برادران را در جوار امالان خود داشت کرده
و از غزینی فروده، پیوست‌دان تا را از سادات بخشید مصداق سید
مجد الهدی موسوی که وزیر سلطان موری بود و ادا با سلطان
سوری از یک طاق غزینی آری‌گشت پروده، تخدات سلطان آرده که
جواله از خاک غزینی پرکرد و بر گلر ایشان نهاد و با خود دعوت
فیروز که آورد و چون فیروز کوه سریت آن سادات را بخشید و خون
ایشان با آن خاک غزینی که آورد و بود بر آتش‌های و آتش آک
بروکه‌ها، فیروز کوه چند پر را ساخته بنامه تا بده_ball
بردآ خواست تا بعشرت و نشاط مشنول گرد و مرطبا و ندیمان
را جمع‌نمود و وآیی بنشان آورد و ایپ قطعه بفخت و مرطبا و را
کرد و طبیعت‌محوریت نیل‌رد و همکاری مهندسین و علاءالدینی بقهر شهر غزنوی
بی‌منعه و هفت هلال روز غزنوی را آغاز یافت و به‌سوی و بازارهای
نورموغ - را پری چنین که گوی آدینه هفت هلال شبان رز از کل رز سرود.
در چنین هوا مظلم بود که شب را مانستی و شب از شعله‌ای
آتش که شهر غزنوی می‌منعت هوا چنین رش می‌بود که برز
مانسی و دریان هفت شبان روز دست کشید و گوارت و کشتی
و مکابره بود و هر کرای از مردمان یافتند بکشند و عورت‌های را
اسیر نمودند و گردازند که ملت عمیقا متمرکز و سلطان مسعود و سلطان
ابراهیم را و بر تصرف سلطنت غزنوی تمام هفتند علاء الدین بشراب و
عشرت مشغول بود و دریان مدت نورمود به تاریخ ارباب الدین
محمدرضا روز ملک ایشان طلب کرده بودند و هر یک از مندرج
مالخته و بی‌توجه تمام لشکر استعداد عزای مهیا گردانیده. هنگام هفت
بزرگ و درگذشت شهباز شد و شهر تمام خراب و سوخته و خلق کشته
و جدا گشت سلطان علاء الدین در درن شبان چنین بی‌بیت در مجد خود
بگفت و مطربان را داد و بفرمود تا در پیش از درنگ و چنین
بزرگ و آن نظم ایست.

جهان دانه که می‌شی شاه جهان • چراغ دیده، عابدمیان
عالی الدین حسین بن حسین • که دانست باد ملک خاندان
جو بر گلگون دوست برنشین • یکی باند زمین و آسمان
امل‌محر قرن گین سیاه • اجع بازی گرنوک سنان
همه عالم گردید چون سندر • به‌شهری شهی‌دیکرنشان. ۸
تبغی اطلاع لعل معدنی بیاردنده و برزیر تمام سالم بیوشیه، خواص و مقریان ملی کردنده که حکم‌دار اویست، بادی‌سازی درونی که سالم و او بقیبای ملی پوشانده چیست نموده که برای آنکه اگر احساس تبر نیازه آنکه را مجریه گردنه لعلی خون بر سالم مری خواسته‌فی می‌باشد، لعل ظاهر نیاپنده تا دل حسمن نشکن غم رحمه الله، لشکر غیر را تزریق بی افت در استعداد جنگ پیاده که چنین می‌پیمانندن از یکه تا خام کو و به‌هم رد رنگی پنهای بسیار و کرلاس منفی‌دن در کشتاده بخشکناش، تام ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پashده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صف زننده مانند دیواری پاشده و همی سالم از بسیاری پیاده بفرآ، بر کنون نهند از مرتا باعی ایشان تمام پوشیده شون و چون صفح
(۵۵)

خود ترارگر که ترا طالب مقام‌سخت حشم من نباشد که من پدل
می آرم چون رمل بیدست علاءالدین امانت رماله ادا کرند
سلطان علاءالدین جواب نرموذگر توپل می آرمی می خرمیل
می آرم مکرترا غلط می انتد که برادران مرا هلاک کرد؟ و می
هیچ کس ترا هلاک نکرده ام مکرنشین؟ که حق تعالی میفرماهی
و من تألیم مراهیم نتیجه جملئنا لوییه سلطانان نه یپسی فی القتال
انه کن منصره‌ها چون رمل مراعمت کرند هردو لشکر امتعداد
قتال و مصان مشیا گردانند سلطان علاءالدین در پهلوان خوهد
را دخوان که مران لشکر و مبارزان نامدار ممالک غیر بوشن و هردو
خرمیل نام - یکی خرمیل مام حسین پدر ملک ناصرالدین خسروی
خرمیل دوم خرمیل مام بنیجی و هردو تشنج عاشیت داستان عصر
خوشین بوشنی ایشان را نورخوک که بهرامشاه پیغمبر کرده است که من
پدل می آرم من جواب گفته ام که زدنی وهیمه ام آرم امرور
شما هریک را یک پدل می باید که بر زمین زنده هردو زمین بوم
دایند و بارش کشند و بمحمی که ام را کوته بازواب گونه هردو لشکر
را مصان شد در وقت مصان هردو پهلوان پیاده شکند ودام هاى
زره بن زدن و بمصان در آمدند چون پیلن بهرامشاهی حمله آردن
هریک ازآن بهلوانان برپک پدل در امدند و در زیربیرون پیل رئنین
و بیدانه شکم پدل بهبیدند خرمیل مام نئیجی در زیربیای پدل بماند
پدل برمو ایجاد ار وا پدل هلاک شد و خرمیل مام حسین پدل را
بیدانهت و بسلامت بیرون آمد و سوار شد و چون مصان راهت
شد سلطان علاءالدین بعد آنچه تمام سلاح بوشیده بود بفرمود تا
(۵۴۰)

و نگاه بازیسینه‌ی زنده و در این عهد ملکان تنگ‌تست خوازمشاه در نشان‌بان به‌ملک می‌خواهند خیانت در لباس می‌خوانند و می‌گویند بانفده در بارگاه او زنده و مبادی دست بوس ملکان تنگ دریافت و جه اسلام با شریعت و ادب تمام اورا میسر شد و در میله خانقاها بنا نرود و وجه آن عمارت تمام مهنا و مرتب گرد و معتمدان نصب نرود و هم در خدمت والده خود ممالک غیر پاز آمد و نام والده‌ از ملکه حاجی شد و در ممالک غیر بیمار مسالمه و مدارس بنا نرود حق تعالی از ایشان تبلوت گردانده و سلطان ناصرالدین و الی‌ده را در چهاراداری بانی و پاینده داراد آمین.

الربع عشرالسلطان علاء الادین الحسین
بن الحسین بن مام

چنین سلطان بهاء الادین مام بن الحسین که لشکر بطری غزینه‌ی می‌برد تا انتقام سلطان سوري و ملک الجبال طاب تراهما باز خواهد در کیدان برهمت حق پیوست سلطان علاء الادین بقت غور و حضرت فیبرز کوه بنشست و لشکری غور و غریستان جمع گرد و عزیمت غزینه مصمم گرد و چون سلطان یمین الدلول بهرام شاه طب ثرا را از زن حال و عزیمت معلوم شد لشکر غزینه و هندوستان مهبا و مرتب گردانید و بلاد گمرسیار رخی و تکین آباد روزی به‌طرز زمینی داور آورد و چون سلطان علاء الادین با لشکرهای خود پرمیان داور رسمه‌ی بود سلطان بهرام‌شاه رمولا و بنزدیک علاء الادین نرم‌مداد که بزای گرد بجانب غور و بملکت املال.
دیوان میرزا را از طرف صاحبزاده ملقب به چهارم قربان معروف است. او در زمان سلطان ناصرالدین شاه قاجار حاکم بود.

الثالث عشرالبک شجاع الدين ملک بن الحسن

ملک شجاع الدين علی بن الحسنی در اول جوانی از دنیا
نقل کرد و در عفونت شباب حیات از انقراض پذیرفت و از این پس ماند علاء الدین ابو علی ر برادران باتلاق در راه تخت به
بلد غیر رایت حرامی بدر مولود که در دنیا گذشت
وایب حرامی بدر سرا و علاء الدین ابو علی از دنیا داشتند و از
ملک اجغال قطب الدین صمد به بنزنی شهادت پایه بو
دختروی مانده بود دختر داندجرون آن حر طاب ثراها در حلب
او امید حق تعالی ایشان را پسی تخصید که هم حلالی و هم غازی
گشت ملک میا شیاء الدین صمد ابوعلی و آن جان بود که دو ملک
علا الدین ابوعلی در گنست و آن پسر بزرگ هش مادر
اورا حق تعالی توصیه بخشید تا عزیمت سفر قبله کرد. و از
ملک غور دران عصر هیچ یک را آن سعادت دمت نداده بود
ملک خیاء الدین در خدمت والد و در خرما و هرات

(۴۴) (الحسن)
ذکر از بعد از حسن افکاران مقدمات - در دم پسر ملک میلادی
جری بود که بعد از زنات پدر بچائی پدر بنیست پرلیت مادیانی
در این سیف الده شدید موهنت بورد یکی دختری در پسران
دبختر از برادران میلک بود و از در حکم ملکان شهید غازی معزالدین
محمد مام اینار اللهو بهره‌گاه یود و سلطانی غازی راهم ازدختری بود یود که
در طولیت برمدت ایزدنی پیوست و تربیت ازبجعت قزین است
ازان در پسر ملک سیف الدهن سوری - یکی ملک شهاب الدهن علي
مادیتان بود که درست ترکان خوارزم در عهد امیری ایشان
شهدت یافت - و درم پسر ملک ناصر الدهن ابو بکر بود و این کتاب
در شهور منه شمار عشیره و سنت مخلص مأسا را بولیت کریز و درمان
در یادت و پری بسیار آثار مشاهده کرده در منه این
دعاه یکی را از بنات أكبر اتریای خود در حواله خود آزاده بود
و آن اول حال جوانی بود هم درمان سالم که جنگی خان ملیون از
آب جنگی عید بدر پراز خردن و عزیمت قزین داشت
القصة از خدمت ملک ناصر الدهن ابو بکر عليه الرحمة دامی احتح
التماس کرد و حال تزیین یکی از اترای خود بنظم برزیدا ار عرضه
باشت در جواب آن قسّم و نظم این ربعی بکفت و ربع فتوه
ثبت کرد بر پشت قصه و پیست دامی داده - ربعی م
انشاء اللهو غم زد و رتیه شد و آن دغرانی شد به موفقیه شود
امپه کمزم خواسته عذری نیست - یا امتبد بسی عذر دگرگفتگه شد

( ۴۴ نیو ) ثمانی عشیری - و عشیر و سنته ( ۳۳ نیو ) کیسه - لعید
حسم بسیار در خدمت رایت از روان شد و چون با خطرهٔ کیدان برمید 
از غایت نکرد غم برادران و چون حمید متسم حدادشگی گشت و 
همانگا برهمت حق تمامی پیوست و در نهایت نقل از دادرسی 
چنان‌چه سلطان سربیش رفت و گردنی غزینی تختگاهه ر ممالک 
غیر بسلطان به‌های الی به مهربانی بود و فرمون دیهی آن ممالک 
بدر مفقوض کرده درنی رفت سلطان به‌های الی به مهربانی 
سالمه روشن بطرف غزین می برده تختگاهه ممالک غیر و فرمون‌الهی 
جبال بسلطان علاء الیالی حسین جهانسوز سیر و اشیاع و فرملاندی 
و امرا و اشیاع را بدر باره گذاشت چون از در کیدان برهمت حق 
پیوست و آن حال بصحب سلطان علاء الی الی بمدیر ام نیز بتعزیت 
مشغول نشد و بر سیبیل تعجیل لشکر هرازم آورد و عزمت غزینی 
کرد رحمة الیه علیهم اجمعین والله اعلم 

الثاني عشر الملك شهاب الدین صمد 
بن الحسين مالک مادین فور 
ملك شهاب الالی صمد برادر ملاطیه بود ولاست مادین که 
خطره و رایتی از اطراف غزیر عزم باتفاق برادران بعد از رنات بدر 
رحمة الیه بدر داده بودند و ازرا در پسر بود، بکی ملك ناصر الالی 
حسین که ازرا در سپید مسلط علاء الالی حسین بخرسان در 
خدمت درگاه منجری لبضتر نیرز که بخت نهانند، نزینی
(50)

(23) ۳۴۰ ۳۴۰ (۳۴۰) مادینی - نادینی (۳۴۰) کیالان

وتبصره بندر اجباری گرجستان و قلعة نیورا میان گنبدستان پارس-سلطان بآباد دینی سال بعد از شهادت سلطان سوری چون از پادشاهان پنچ‌گانه میتراپون نرمندیه ملک غیر از اورا مسلم شد ملکه کندی که هم از نسبت شنفبانیان بود و دختر ملک بدر الدین کیدان در حکم اردیبر وقت تعالی اذان ازلا ملکه برگزی نسبت در پسر و همه دختر کرامت کرد پسران چون سلطان غیبت الدین مهدی مام و سلطان معز الدین محمد مام انارالله براهنیبا که بسیط ملک ایشان ربع شرقی دنیا را حاری بود و آثار غنر و جهاد در ضرب و عدل و احسان ایشان تا نهایت امرار آخر الزمان در بسیط جهان باتی خواهد بود و بعضی ازلا آثار و تواریخ در ذکر هرک بر سپید نمودار در سم آیت انشاد الله تعالی - و دختران بی‌ملکه چنان ملکه پسر ملکه کیدان نگی - و دیگر حرة جالی مادر سلطان بهدال‌الدین سام بن سلطان ششم‌الدین محمد بن ملک ذکر الدین مسعود بامیانی - موم ملکه خراشان مادر آل غازی بن ملک ذکر ارمان مطیعی برادر زاده سلطان میلی‌جوی نسبت و حادثه دو که سلطان سومی را انتخاب در غزنویین بسته شکافته و غدر خدام آل مکومی عفا الله عنهم بسیط سلطان بهدال‌الدین مام سید عزیزیت انتقام اهل غزنوی مصمم گردیده و بتمایزت برادران مشغول نگشت و لکه‌های اطراف غور و ایناف جمال خرم و غزنویان جمع گرد و مرتب گردیدند و روزی به‌نغنی آورده‌تا آن ممّه را بکلمای رسائید و باستعمال تمام نیفت نرمود و
درهمت گشتند جامعه مهاباد برای بیرون گام‌هایه و آرزوی یاد شده بپسخ بیشمارانه و راهکننده که بانک خیانتی یا همراه باذالی می‌گردد و اموال بیش از می‌خند تا بر باذالی خروج کند بیشمارانه نرمان داد تا از این خشخاشی بیوندی دادند جابه‌جایی بتوانست و ارواره هم بیزنینیان دخی کردند و خصوصت و مکرست و دیش میان خاندان صبح‌مودی و یوالیان شنمسی و آل شمشکه زاهر شد چون حقیقی حادثه از بسمع سلطان موری زری دزن بیزنینی لشکر آورده و بیزنینیان را بیرون چاشنیچ به دست ازبین قبیر و رسد و جای تحریر نکرد و احوال سلطان موری بدين موضوع بود ناما چون اول کسی که ازبین خاندان ام ملتینه‌گری سلطان موری بود و ار تخت بیزنینی نشست تکر از در طبقه دیگر در امتدادی دکر ملک‌نشین بیزنینی
کرده‌اند انشاء الله تمامی

الحاکی عشرة السلطان بهاء الاله مام بن الحسین
چون ملک آجبال بیزنینی زفت و عمارت شهر نیوزز کوه مبهم گذشته سلطان بهاء الاله مام از منکه بافرز کوه آم و شهر و تلجه را عمارت کرد و آن بناها و قصور سلطنت را باتمام رسانید و تلجه فوریما نرمی و باختران غرستان اتصال و پهنود کرد و جلوس اور بافرز کوه در شهر منه‌ازیب و ابژین و خمسمانه بود چون حضرت نیوزز کوه بدلیچ از عمارت بافرز کوه پرچم قلمه حضین بر اطراف ممالک نور و گرسمر و غربستان و اجبال هرات بنا نمود و تقریب که بیان گرسمر و نور و تلجه شر سنگ اجبال هرات

7
علاء الالیخان حسنی و امیر سعدی همراه با علی ورگی و محمدرضا پهلوی
عسلوی حسنی که پدر سلطانی بود رحمة الله عليه دست گزیده
سلطان سری انجی پسر پنجه‌سیده و ولد میان برادران قصمت کرد
و دزد سلطان موری در طبقات سلسله سلطانی غزنوی آورد، خوهد شد
اراعی در قسمت طلایی دری دهه نیم‌شان و ریاس خندق یا بدل
دن و دار آل‌اله خود ملک‌الجبال آتیه گرد و بعد آن از این جنگ
atonal انگار که موضعی طلب کرد تا قلمه حسین و موضع شگرفی
دان که آن‌گردد را شاید باطلان معلق‌دان گردد قاتل را نمی‌دانید
با موضع نیروز که ترار ایران انواع و شریف نیروز‌گر را بنده نمود
و سلطان موری حصار و شهر آماده را دارالملک خود ساخته و
ملک ناصر الانتیبی حسن را مادینی داد و به آیه الانتیب وسایل را نقله
سنگه که دار آل‌اله رنگی را مادینی نهاد و ملک نخی‌الدین را غلاب
ونه به سلطان علاء الالیخان موضع خیان و ملک نخی‌الدین را غلاب
در انتهای که ولادی کش معین گشته از تقدیر آسمانی
میان ملک‌الجبال که بیفروز که بود و میان دیگر برادران
منافتشتی انتساب ملک‌الجبال از برادران خشم کرد و به یاردن غزنوی
آمد و راه‌های شاهی پدر و این ملک‌الجبال از حسین
وجمال نصاب تمام داشت و مرمت بکمال چون بنی‌نزی‌زابنیه
دست بزد و مرمت بکشاد و صحبت ار در دل خلق انسان
عبدالحسین بی‌چه‌یمزگن که مستعهم گشت خلق غزنوی ای اردکان

(۳۸۸) ورسال - (۳۳۸) آمیده
گشت و از ایشان چهار پسر بزمر بسلطنت و تخت جهانداری برئیدند و از ایشان نژادی نامدار در جهان شهردار گشتند چنایچه بعد از این بیانیه انگامی و بیانیه زمان و این عز الاله حقیقی را با دولت سنگری و سلطنت صفویی اتصال و صحبتی مستحکم بود هرمال از چنایچه ملاح و جوشون و زره و خود و آنانه معبود و مقرر گشتند بود نخدمت درگاه سنگری نرمندی و در نور سگ شرکت باشند چنایچه در جهه رشوت هرک باشری برادری کنند ازان مکان چنک باقلاطهایی قیمتی نخدمت سلطان نرمندی داز خدمت سلطان ارا تشریفات و تخف بسیار رمیزی و با سلطانی غور و غزنوی هم طریق مورد سهری چنگاه امیر بلاد غور در ضبط اور بود تا ترحمت حقیه پیوهست و ارا هفت پسر بود مهر از همه ملك فخرالدین مسعود بود ناما ذكر اور در طبقه دبیر که ذكر سلطانین بامیان است کرد خواهد شد و این طبقه مینی برذکر اور خواهد بود و آننا نوشته آیه
(۴) اولاد ملک عز الادین - ملک شجاع الادین علی امیر حرم‌مان
(خراسان) و غور - ملک شهاب الادین محمد حرنک ملک
مادین و غور - سلطان علاء الادین حسن ملکان غور و غزنی و
بانیان - سلطان بهاء الادین هم بدشاهر غور - سلطان میف الادین
سروی بدشاهر غور و غزنی - ملک ایجالم قطب الادین محمد امیر
غور و فرآورن کوه - ملک فخر الادین مسعود امیر بانیان و طخارمان.
الثامن الملك قطب الدين عباس بن محمد بن مباس
ملك قطب الدين حسن جد سلطان بن زرگ غير بو دیر ملال
و نیکوهد و دریوری و آثار خیر و عدل و امروز و امروز و مشقل ومحمد
لای اهل بلا غزه ظاهر بو و جماعتی که تمره نمودند یاقع و قهر
یشان مشقل گشتی و تعریف مفسدن از وزام شریفی و در
بلا غزه چون اکل ایشان از تابلو عرب بو و درشب و نفو
ونما در گرود پایه یانه بو هیوند استبداد و غلتت و تمرد و گریس کری
در طبیعت و مزاج تبیه قبائل غزیان مربک بو و میعاد هر
قبول را با بیان خصومات انتادی و نکال بو و هر مال طرفی
از اطراف مسلم غزایه ظاهر کردندی و از ایاد راجعت اموال
قانون امتناع نمودند و تا بدن عهد که آخر نمود مسلمین بو
حال ین طواف همیه جمله مشاهده می انتاد و ترکی از روات
در عهد ملک قطب الالله که جد سلطانی بو جماعتی از مسلمین
کتاب گه از زیدت و حیرستان بو همین از زیدت ملک قطب الالله
با حمایت و امرای غزه پائی کوشک و حصار آن جماعت آمد و ایشان
را بیانت خوانه انقبال نمودند و بقالان مشقل گشتند ناگه از
قضاء اسلامی از طرفن آن عصای تبریز که منبیج بر چشم ملک
قطب الالله آمد و هم ازآن زخم چون بر مقیت برد برحمت حق
پیچیده و در ذر ساخت که حمایت و خدم ار از زخم تبر مشاهده کردن
جلال مهابی کردن و جملت نمودند و آن کوشک و حصار زا بر کردن

( ۲ ۶ ) اکل زاد آز داورت و اثری بو هن ( ر ) واقع و ورمئان
سپهبد پیشین و امیر عباس را به دست سلطان باز داده و سلطان
ایبراهیم بن مسعود علیه الرحمة امیر عباس را بپنداری کرد و بیگی‌ها
پردا و ممالک غرب به پرستار امیر محمد داد و امام محمد

اتابع الامیر محمد بن عباس

چون سلطان ابراهیم بن مسعود امیر عباس را بگیرند و بیگی‌ها
نبرد ممالک غرب بالا می‌گذرد، اکثر غیر بامداد محمد
می‌دهد و از آن جایست خلق و نهایت لطف مزاج بیو
و به عادل و زیست اخلاق و چگونه میرز و منصوب در هم دل
و عالم نواز و علی گست و ضعیف پرو و هر غلظت و ظالم که هر
بده یک مقدرت تا ببینند، هزار معنی گزیده در
طهی‌ها تمیر محمد مرکب کرده چون ممالک غرب بام ار شد جمله
اشرفت و اکثر وقایع غرب از آنجا منتقد شدند از اینکه امکان در امہ‌الی
مراهم خیره بدان و عدل و احسان جد و وجه نمود می‌گردد و
سلطان غزی‌ها را بطور و رغبت خدمت می‌کرد و امتنال و انگیز
خی نمود و خال ممی‌گردید فرشتگان و در عهد احرام رانا بر
خلق غرب مغتیج گشت و همگان در آمریش و اکثر رزگار می
گذرن پدید و نمود و خصص ظاهر گشت تا نهایت امتداد ملک
او روایا و حشمت در فراقم بودند تا درگذشت و پریمه حق
پیوست علیه الرحمة و الفخران و الله اعلم
که را از خواص او، سیاه نیودید که با او حذف کردنی اما باید همه ظلم و تعلیقی از علم فجوی نصیب کامل داشت و درمان نوع رنگ بسیار پرده بود و در تحقیق آل علم جدی و جهاد و افزایش نموده بود و حکم کامل حامل کرده و در زلیفت مندیش اخلاقیانه آن تنبله اصل را که پستنم خحاکش بنا کرده بود بجای هدید آن عمارت فرمان دادن از امتداد کامل از اطراف حامل کردن دیوار ها برای زلیفت از امان تلمع برادر طرف شک که وزارت مرغ بر کهی و در دیپ آن که بر بالای تلقی قصیری بلند با نیمود بدوازد انجام و در هر برجی بصورت برجی از نگل می دریچه هنده شک برج شرقی و شمالی و شک برج غربی و جنوبی و هر برجی بر صورت برجی از نگل بنگاشت و وضع آن چنان که هر روز خورشید از بک درنده بنصبی آن دریچه که مطلع آن بودی در تناتی چشاپه اورا معلوم گشته که آن روزآفتاب در کدام فرهنگ از کدام برج است و آن وضع دلایل است برذوانات و امتدادی اسیر عباس در علم نچم و در عهد از خصائص غیر منفی شد و کثرت ذهنی آن اما چون خلق از غایت ظلم و تعلیقی و جری از وی مردی گشته بودن و عهد دولت غزینه تخت ملطن بسلطان رضی ابراهیم علیه الزهرا رمیده بود جماعتی اکثر و اشراف و امرایی غیر مکتوبات امتعتال اجنبی غزینه اورمال کردن بنابران التماس سلطان ابراهیم از غزینه با لشکر سیاها کشید کردن و چون بفور رمید تمامی لشکر غور بخدامت

(۴۶۹) زلزمرغ - زلزمرغ
السادس الامیر عباس بن شیش بن محمد بن ضری
امیر عباس مردی شجاع بود و بی باک و داشرده بی رحم
برد و در غایت رهولوهات ونجالیت وشهامت وچون بس جوانی
و نهایت تو از آن جمعتی از احداث و جوانان را در سرعته
داد و با خود در ملک عصیمان کفید و ناگه خوی کرد و امیر
ابوبکر را که عم او بود و ملک غور بزنت و نقد کرد وحبس
فرمود و تمام اموال و خزانه و مفاتیح و در تصرف ورود و مالک
غور را ضبط کرد و بنایت ضابط وسایس و ظالم بود و جور
و بیدادی در طبخنیت امربگک ار مکتب بود با خلق بیشماری
آغاز نهاد و بامالک و اموال خاتمه تعقیب کردن گزنت چنان په
رعاش و حشم بدمت او در ماندن و عاجز گشتند چنان په مدت
هفته مال دفعه ی از هیچ حیوانی از امپ و شتر و گاو و گوسند
نتایج نداد و از آبشار بان از ایستادن و برای این هیچ آدمی هم
نبرند و باور از شوهی ظالم او را - رایی چنین گوید که اورا دو سک
هگرفت بود مداد در سیچیرگران و قلالی آهنه بنودنی یکی را
ابراهیم غزینی نام کرد بود و دیگری را عباس غیر مداد هردو
مک را پیش از آرودنی و سیچیر از ایشان برگزنت و هرورا از یم در
جنگ انداخته گاهی که مک هستم او یازد آدمی آن روز
شانهی ها کردی و بخشی بسیار فرمودی و روژه‌ی سک دیگر
غالب آدمی آن روز در غضب بودی و خلقی را بر تاجنیدی و هیچ
الخامس آخرین آمر ابوعلی بن محمد بن موری

امیر ابوعلی مردی نیکو میرت و زرده، از بخش ها امروز خورا جبال منفیشی،
داسیه خود را نظر برد مبهم و ساحل، در مرکز ایلها ی نبرد
هرچند پدرش با امیر میکشی، و سلطان صحمه، رحمه الله
عباسی، و تمرد می‌کرد امیر ابوعلی، مداح دمغیست ملظان، صحمه
نگشته، لکه ظاهر میکنی، و مکتومی مشتیل بر
یاهران بندری، و صمت، در قلم نی آورد. و لکه حضرت غزینه
میگیست. قهر تنرد ی پدرش از حد اعتبار تجاری، کردن
سلطان، غزینه، لکه آورد. و از کوشش بهباد امیر ابوعلی، را
اماوت غیر داد چون امیر ابوعلی، بی‌نامه شد. پچای خلق
نکویی گرد و بناها بخار نرمود و در بالا، غز مساجد
جامگ. و مدارس فر آورد. و ارتباط بر سیار تبعیض نرمود. و امکان
و علما غز دریافت. و تعظیم بهداش و عبادت از لوازم احوال خود
شرد و خلق مالک غور در عهد امیریتی، رژا. گذاشتند
و بیرادر آریشی. بن محمد در ظل حسینیت، و رژاک میکنی،
چون، مجد، و عید، از ابر آمد و صمپرک غزینه از صحمه
بمعمود رشد، امیر آریشی، را به‌سر علیه، نام در جایت، قوت
و رشت، در سر به خروج. کرده و در خود امیر ابوعلی، را بگذر.
الرابع ملك محمد سوري
صاحب تاریخ ایو احس السهیم بن محمد النابی چندی می
آرد که چون امیرت خراسان و زارستان از سامانیان و مفاریان بامبر
سکتگین سیم و از کند کرد از یست بطرف جبال غرب لشکر کشیده
بود وقت پسیار کرد حجت نخ تیم بامبر سحور سکتکین رییم
امارت غرب بامبر محمد سوري سرده بود و ممالک غرب را ضبط
کرد تا گاه سلطان سحور را اطاعت نمودی و گاه طریق عسیان سری
و تمرد ظاهر کردی و آنگه از خراسان و سلح مقرر بود بازار داشتی
ر با استفاده قلع میّن و شوکت و عدت زائر صفاختت برزیدی
ر و لسلطان مدما بدان سبب نگران می‌بود و بسیب نویت
و وحشت و شوکت و لسباب و حساس و زرنت جبال غرب ملتفت
خاطر می‌بود یا تا لشکر گرام بجانب غرب آمد و از در قلعت اهنگران
سحورت و مدتها آن قلعه تهذید شد و پسیاد کرد و بعد از
مدتها بطریق صلح از قلعت نرفت امیر و لسفمید سلطان سحورت
پیوست و سلطان اورا با پسر که داد او سیگان نام بود ایوان شیخ
برد بدان بسیب که امیر محمد سوری پسر کهتر خود شیخ را
دیست داشتی حجت جلد جیلان رسدین امیر محمد سوری
برحمت حق پیوست. بعضی چنان رایت کنن که او چنین اسیر
شد از جایت حمیت که داشت طاقت ملت فارسی خاتمی
دیست در زیر نگین زمر تعمیه کرده پیدا آنرا بکار برده و در گنگ تیم
سلطان سحورت پسر ایوان شیخ را بنگر باز نرم‌تیم و امیرت غرب بپسر
می‌ور ای داده بود امیر نو علی بن محمد بن سوری چنانه پدر
مدام با هم خصوصت می‌توان اهل اسلام و اهل شرک را چنان‌که
کوشک با کوشک جنگ داشته و مدام منازعت کردنمی و بسبد
بحصت جبال رامیات که در غور است هنچ چهیرا ب‌دیشان
استیلا نمی‌بوید و مر جمله مندیشان شسپانی امیر موری بود
و در غور هر باره که برکت عالی است که هره غور اتفاق دارند که
از رامیات جبال عالم است - یکی از آنان مرغ مندیش شت که
قصر ودارالملک شسپانیان در دام الدآن کوه اشته و چندین تقریب رگنه
سیمرغ زال زررا که پدر رستم بود دران کوه برورده‌است و بعفی از
ماکنان دانم که کوه چندین تقریب رگنه که در سنین که میان خصمانه
و متعذت‌اند بود آنان کوه آبآز ناله و تعزیت آنام که زال رز درگذشت...
کوه دهم مرخر یام داره هم در وریت مندیش است وندر
تخبر - کوه موم انشک ایست بیلب شمال که عظمت و رزبعت آن
زیادت از هم بدل غیر است و بدل تمام در ضمین و اطراف آن
کوه اشته - و چهارم کوه رزی ایست که بدل داور و رالشت وقصر
کوهان در شامب و اطراف ار ایست و برخی کوه روزین است درمیان بدل
غیر باحصت و رزبعت تمام - و گفته این که برخی کوه‌نی سکنه
ایست که طلی و امتداد و رزبعت ار آخذ وهم روز درک نفم و دلست
بیرخا ایست و در شهر منه تبعین و خصمانه بر بالا ارز ایک تقریز
گنگت درخت آینوس یانشند زیادت در هزار می و کیفیت نه نیش
آن هنیه کس درک تکرد و به‌الله اعلم بالاصواب و ایله المرجع و الی‌الباب .

( ۳۱ ۱ - زالمرغ - زالمرغ ۳ هنمار )
امیرالمومنین هارون الرشید تصمیم امیرالمؤمنین گشت رحمه الله
اجمعیت چون هردو تن بیان وز آمدن امارات شمشاینی را و
بپلواشی شیشمانی را تا دیدن عهد هم بران قرار بود و سلطانی
انارالله پر از هم همه شمشاینی بودنذ بپلواشی چنانچه مخصوص الیدین
فتنه کرمبا و ایرو العباس شیش و سلیمان شیش همه مرادیان
بودن رحمه الله علیهم اجمعیت.

الثالث امیر موری بی محمد رحمه الله
از عهد امیر بنچیتا تا دیدن عهد حال امارات غور در تاوریخ
یافت که مفصول آرده شدی چون انساق ای بطقه درحضرت
علی دهلی حوالی بیان و ممالک اسلام را باوسه ونیه کفار
مفل خداوند الله تفرش دیار و اخلاق اطراف بعضا آمدو که مسئول
گردی از بار تغییر که در بلاد غور درنظر آمدند بود نبود بضرورت آیه
از کازیه ناصری و زاریه هیزم نابی و بعضی سماعی که انمشایخ
نفر حامل شده بود در قلم آمد از ناظران رهاب عفومی باشد. چنین
می آورد که امیر موری ملک چرگ بود و ممالک غور بیشتر در
ضبط از بوی بچنبعی از غورچشایخی و الکلام علیا و سفیا بشرف
اعلام مشرف نبودند دران رفت ایشان را با هم خصوصت می بود
و مصفایان چون از بلاد نیوزر بطرف بست و بلاد داور آمدنند و بعقیوب
لیک لک امیر لاتکین آباد را که بلاد رحیم امتد برد طالقات
نوریان بپهرا سرنگ تعیش جستند و بسالمت بمانندن اما ایشانرا

(۳ نانی (۳) لکالک - لکالک (۳) مهرامانگی - مرنه هارمنده)
عبده مستعمر شدن تاج‌نهایی اسرائیل اورا اداب ملک و خداست درگاه خانم‌ها و سلطانی و عناصر تعظیم و بررسی اطلاعات تعليم‌داده کرده و نهایت اول به اول به نهایت آنها و مراحل و راه‌های استعداد و عواقب را که بسته اصلی بستگی دارد. مناظع او شیف بن بی‌یارم را ازن جمله هنی معلوم می‌شد تا جهن بداراخانه‌ی رمیدند شیف بن بی‌یارم همین‌نام به لباس متسنی خیریانه به درخانه‌ی محسود اور بالا درنست رز لیمی‌ی نهاران با لباس اسرائیل و زی رمانه‌ی و استعداد و آداب تمام به‌صورت خالصه آماده بعد از بیان خدمت درگاه خانم‌ها نرسید تردو آنها مقصرد ایشان بود باشتر خدمت بی‌روف عری عرب درمدینه و حال مفتخرت با یکدیگر خدمت رژی و استاد دار آخانه باز گفتن هوری ومصرد و متلاب کلی در میان آهورده امیر المؤمنین هارون الرشید به از آنها قصته ایشان زا مطالعه نرموسی‌ی بود و نظر مبارک از عیال ایشان ملکی شده در حق امیر لبیکی نهاران ترپیت نرموه چون امیر لبیکی نهاران از جمال نصیب شامل و نصبت کامل داشت رشیم طین ت و طریت زینت آرامش‌هی بود بر لفظ مبارک امیر المؤمنین شیفت که هیا قسم امیر المؤمنین یعنی ایشان لبیکی نیکو زرئی امتد و آداب امارت و امپار نرمانده‌ی و ایالت و حسن مсорت و ضفایی میری جمع دارد امارات غر حواله‌ی از باید نرموه و بی‌پایان لشکر ممالک غر حلولی شیف بن بی‌یارم باید کرد و بشریف دار اوخلانه‌ه بانی و ایمان جرم نرمان اخلانه‌ه مراهچت کردن‌ند و ازن عید لقب سطحی شناسانی از لفظ مبارک
گونگرد و چون ایشان اسلام آردن نام ایشان حمیدی گفتند به یعنی محمدی و در عهد امیر بنجی از تبیله شیخ‌های امیری بود نام اریک بن بهرام و بلفح غوربان شیخ را شیخ گونگرد و این تبیله را شیخ‌هایان به نام امیر باز خوانند میان امیر شیخ و میان امیر بنجی بجهت امیرت غیر منازعات رست و نهنگ. در میان خلق غور ظاهر شد از طرفین جعله اتفاق کردند که هر دو امیر بنجی و شیخ احضارت خلافت رزند هرکه از دار اخلاقه عهد ولوا آن امیر از باشکورانم امیر از استعداد عموی که بازگانی بود دران دیار یهودی بر دین مبتن موجه تبعیض عمومی علیه السلام آن بازگان را امیر بنجی محبتش بود او مفترصبند کردند و در کارها تجارب یافته و حضرت ملوک اطراف دیده و آداب تدرگ خلافت ملوک و سلطانی شناخته بود با امیر بنجی همراه شد و مقصر مدلف معلوم داشت امیر بنجی را گفت که اگر من ترا آدابی تعليم کنم در حکمت و سکنات در آموز و معرفت مراتب درگ خلافت و حضرت سلطانی تلقین راجب دارم تا بدان سبب امیر و ابیال ممالک غیر حواله تو شود با من عهد که در کو ممالک تو بپر موضع که بخواهیم جمعی را از بني اسرائیل و متاواندین دین مبتن مظنه عمومی علیه السلام جا دهی و مالک گردانی تا در پناه ترو ظال حمایت ملوک و نزندان تو آرامیده باشن بنجی نهاران با آن تاجر بنی اسرائیل عهد کرد چون تو غرط نصیحت و تعليم آداب ملوک و خدمت درگ خلافت مرا تعليم کنی جمله ملتنمات تو بونا رسانم و مفرحات تو در کنار تو نمی چون از جانبی
الثاني امیر بنچی بن نهاران شنسبي

امیر بنچی نهاران امیر برگ بود و در غور ذکر او مأثراً است و از کبار ملک‌گر خون و جمله ملکه میلیان از نزندان اردبیل و نسبت از چنین یافته شد که در قلم آمید امیر بنچی بن نهاران بن درمیش بن درت بن (درمیشان بن ترتریان بن برتری بن شنسپ بن حرندی بن بی بن منشی بن درن بن) هیچ بن برهم بن حچش بن ابراهیم بن معد بن اسم بن شداد بن محاک - امیر بنچی

بعض خوب رئی و گزیده اخلاق بود و به همه ارمان مشروط و آثار پسندیده موصوف و چون درختان آل عباس استقامت گرنت و مالک اسلام در ضبط خلفائی بینی عباس آمید ول کسی که ازین نمی‌دانند بدار اخلاقی رفته و عبدالرضا آمید امیر بنچی نهاران بود و هم یا رانته از لب عصرت امیر المؤمنین هارون الرشید آن بود که در غزه قبیله بود که ایمه را آویزان گردید و ایمان دعوی آن کننده که اول پدر ایمان اسلام آرده آنگه شنسبیان و سعد را بلفظ فیروز حمد

(۲) بنچی بن نهادان بن درمیش بن در منشی بن برهم بی حنیب - در تاریخ نوشته نوشته است
(۳) در یک نسخه فقط انتخاب
(۴) شنسب بن حمیدی بن نبی بن مسی بن درن بن حسین

پی برهم بن حچش بن هسین بن ابراهیم بن معد بن اسم بن شداد بن محک - در تاریخ نوشته نوشته است
دردامن شناسی را بر چهار طبقه نهاده اند. در این طبقه که ذکر آن در تعریف می‌آید، دارای سطح، آن سطح را با ترتیب می‌پوشاند. بود؛ نوع طبقه سلطانی، طبقه سلطانی زن، طبقه سلطانی که دارای سلطان محسوب می‌گردد. حضرت سعدی سام غازی بود و بنگاه خاص او از آن دو طبقه شاهی و سلطانی محسوب می‌شد. بنگاه نشسته بر چهار طبقه سلطانی هندوستان که از آن می‌باشت و خواننده آن دوامان شاهنشاهان رحیم و ایزان دردی شناسی بوده است، جهانی به نسب شدنی طالب مرقد عبادی و همکار دیوان نظامی شده، تا هر یک از نظامی شده و نقد معلوم شد از تواریح آن دوامان در تاریخ آمده فرضی بر ولا نیست و این علم.

الاول منهم امیر نوادا، غوری شناسی علیه الرحمة
امیر نوادا غوری یکی از نرزندهان ملت شناسی بر روی هرکه بود و اطراف جبال هزاره تصرف آمده و نام ایران خود را احیا کرد. و چون ملحب الدعوة العباسیه ابو مسلم مروزی خروج کرد و امیری بنامه را از ممالک خراسان از ازدواج و اخراج واجب داشت امیر نوادا حشم غوررا ببند ابومسلم بر و درنیست آل عباس و اهل بیت نبی آثار بسیار نمود و مدتها عمارت مندیش و فرماندهی وی در جبال و غیر مضاف ببند در گشست و امرت نرزندهان برادر امیران و بعد از آن احوال ایشان معلوم نشد تا عهد امیر بنی نهزان والله اعلام.

(۱) تاریخ نوشتاری ایبای حرانگ - حریق - ایبای نهزان -
نوشته
•
وآنبا مقام مافختند و گفتند زر مندیشی آن موضع را بمندیش نام شد و کل ایمان آنبا امتیازات یافت و برایت در جهنم امیر بسطام و اتباع او بداری. موضع مقام مافختند خبری پاتریمونی بردن خواست تا میمون کرت لشکر نامزد قمع و قلع بسطام و اتباع او کند و ارا پادست آرزو پسران انریدن تور و ملم برادر خود ایرج را که بر خت ایران پوش بند برکشند و شاه انریدن را بدان موب دل نگرنه و تفریه ظاهر شد بانتقام بسطام نرسید چون بسطام نرسید یافت رزمی پمآمرت چجاب و اطراف غیر آورد و معتمدان یافدمان شاه انریدن نرسیدند و صلح طلبید انریدن جابجات کرد بسطام چون امل یافت اتباع و اشیاع و قبائل عرب که متصلان خحا ک بودن از اطراف روه لیچبال غیر نهادند در گردان مصالح شکونت مافختند و عدد آن قبائل بسیار شد و چون حق تعالی خوسته بود که ازان اصل پادشاهان دین دار و ملک کمال در جنگن پرائین قبائل برکت کرد تا عهد اسلام در یانئت و ار معدن صلب ایشان چواب سلطنت در ملک چهانداری انتظام یافت و ایند هزار منبر و صحراب بعوض بتفهیه تقدیم رفع شد و شعور اسلام تا نیابت بالا هندروستان که بیدار چین متصل است ظاهر گشت رحمه الله علیهم اجمهین - و ابن سلطان را پنگان رسدند که هرک در بسیج چبان باسط عدل بعضترند و قصر احسان و بذل مرز نوع کردند و ای پنیا هدیا وارث آن سلطنت و قائم بامور آن مملکت در صدف لفتحداری سلطان معظم ناصر الدنیا و الیتین ابوالمظفر صفوی بن السلطان تیمور امیر المومنین خلیف الله سلطانته است که در بادشاها سلسله باد و سلسلین
هد بسطام از جبل شفتان و طخارستان بر جهت شکار و طوف
جبل غوز چند کرت آمده بود و آن موضع را از گرفت چشمه
سارا هزار چشمه نام بود بسطام در یک راه بسبب شکر افریدن
بی‌واحد درپای کوه زار میره سکونت مالک و اینجا از اصاح
تواریک در رایات است یک درایات این است که در قلم آمد و
رایات درم از منفی تاریخ نامی یا یکی از اکبر غزینی در عهد
سلطان غازی معز الیون سعید سام نور الله ضریبة پردیخته
است چنین رایات کند که چون افریدن بر ضحاک غالب شد
و مملکت بگرتن دید برادر از نفرزندن ار پنجه‌زن انتائدهد برادر منصور
زا گاه سیور نام بود امیر شد برادر کبیر که سمان نام بود سیسالشند و امیر
سیور دختری بود و سیسال سام را پسری و هر درهم زادگان
از خرده‌گی نامزد یک‌دیگر پیدا کرد و ایشان دول برهم نهاده سه‌بیان
سیسال نان کرد فسر را نیک و شجاع و مبارز رمیده بود چنانچه دران
عهد به‌سند و جلالت نظر نداشت بعد از نفوت پدر اردا حسیم
پیدا آمدند و از پیش امیر سوار صفاکیا کردنهم عما دل بر ای
گران شد و عزم کرد تا دختریا بملکی نده از ملک اطراف چون
آن دختریا خبر شد عما زانه را اعلام دادا شا شیبی بیامد و دل قلعه
پهناش و ده سراش گزیده از آخر امیر شور باز کرد و دختریا و
ابتا اردا بی‌شاند و پنده‌ایا امکان کلش از نقود بر گرنده و
زنان شنن و خود را بر سبیل تعمیل بکوه پایه‌هاهی غیر اناخندن

(۳۲۳) مرگزرا - زلو مرع
و جلیل شیطان از راه بهبهان در راه گذار پدر جاهی حفر کرد
پدرش پیدا شده بود از راه آنها انتقاد و هلاکت هد و خجاع بانده
عرب گشت و همه دنیا به از جمعیت پر گرنت و خشک و
ظلم تمام دنیا در ضبط آرد - حلبی تاریخ مقدسی چنان می‌آرد
که از راه آنها بود از زر ساخته و آن فنی راهفت منفی به هر مرغی
بنام اقتلیمی از راه مسکنی اهل هر اقلیم که دریل عصبانی از رشدی
در منفی دنیا که باید آن اقلیم بود صری بکردی و یکی بسیار قط
وبا و دران اقلیم ظاهر شدی چون یکه نزار حال از ملکان ار
بکذشت حق تعالیخ خلقی دنیا را از دستی می‌تفاوت در خاص
بنخشد و ملک یانوندن رمزی و خجاع را بگری و در چاگ
فمایند عراق حسبی کرد یافل اه مایه‌ای.0

ذکر بساط ملک الهند و الغور
این بساط از میدعت شجاعی سملکت هندوستانی داشت و این
یکی از نورینان شجاع بود و بسیار پیش قرار داشت بین شجاعان بین
نوتبورانی باید سالند بین حیدری‌آباد بین شجاعا بین حیدر بین
شیدی امپ بین میانماک بین مینبسا بین شجاعا بین ملکان بین
چون شجاع
گزینار شد و انریکس لقبه بین هندوستانی که شکور نرتناد بساط را
طاقت مقارنات بلکه انریکس نبود بلکه جناب جمال شفتالی و باسلام
بونخت و آنجا سملک شد گذارن بار لکشک انریکس در عقب انریکس

( 4 ن ) تریمان شیند امپ سفید امپ - این نسب نامه اگری
ظاهر غلط است اما باندک تنیزناها در هرچه‌ی‌انه نسبت یکسان ام‌می‌ز

Digitzed by Google
ذکر الآراوات منهم و نسبتهم و آبایهم الى الضحاک

یعرف بنایزی

ذکرای در طبقات ملکک آراوات رزنة اسم و مدت ملك ار بکریاز
سالم کم یک روز و نهیم بیان و علمای تواریخ رزنة یا در نسبت ای و آیهاء او 
تابه ملت فره مشاهی همه السلام بسیب طول مدت اختلاف بسیار
یست و آن جمعه که که را از نزندان ملت فراه نامه‌دانه ملت هم یلاینده
چندین نزینه که فماکی بن عوان بن عماق بن عاید بن عاصم
بن ایس بن ماه بن نجف علیه السلام - و بعضی گونیند ایم ار بیورامب
یکی نزندان بن طخ بن کاه بن نجف علیه السلام - و بعضی گفتکه
یکی بیورامب بن اردامیب بن زنربا بن ذویرونسرد (۶) بن قرائل
یکی سیامک بن ممشی بن کورهین بن آدم عليه السلام - و بعضی
گفتکه ایکی نزینه بن فرد بن سن بن نجف علیه السلام - اسحاب تواریخ
چندین زرایت کنند که اردامیب پدر فماکی بیار پسر تازیونسیر
و باافقه اهل تواریخ این تازیونسیر پدر همه عرب بیار و برادر
بهوشگل ملك بیان و عرب را تازی بنفست ار باز خوانند و سیادت و
امارات عرب ار و اینج ظره ازیا بیان و ازد به پسر اب رمید زنربا
و اروهیه پسر اردامیب و اردامیب مرتی عادل و عاطل و خدامی
کریس بیار و اترا بیاری رسید فماکی یام کرتس نهان و وظالم و قنال

۲۴) در چهار نهجه این نسبانها چنان غفلت اند که اصلاح

طرف مکین اسم و بعضی یام بالکل خوانند نمی‌کنند.
سپرم. آنگه اخبار شهادت تمامی در حفظ داشت-چهارم آنگه در محلی یکبار قیام آرودی و تمام آن در دور می‌کرد، نماز ختم کردی و بخشنده چون پدرش سلطان غیاث‌الدین سعد مام پرهمت حق پدری در دیدنی هفته سال روشیر، انتخاب روزی بر روز تنها که در دیدنی مدت بر مسر می‌مکنت فر و منزربی بود رحمة الله علیها رحمة و ارامد و ازقنا شافعی‌ها-حمل الامر ملت اکلام خضر الدین مبارکشاه آن نسبت نامه زا بان مسلمان علاء الدین حسین جهان موز بنظم کرده است و در ابتدا این رضایت از لطف آن زیده‌زاده زمان و خدایی‌داران ملت جلالی طاب مرتدنا شنیدم که، جهان بعضاً از کتاب و تاریخ در نظم آمد مکر بسیب تغییر مزاجی که خضر الدین مبارکشاه را ظاهر شد آن نظم را مبهم ببناشت آهنی تخت مملکت به‌شوکه و در هماهنگ سلطان غیاث الدین و دینی محمد مام زید و جمال غزت آن تاریخ بالقرب مبارک از مزین غشت و تمام شد-رازی چنین رضایت کند و ایمان بالجمله که ایمان را شنیدنیان خوانند به نسبت بهتری که بعد از انتقال مزندانی، فشحک در پلد غیر به‌زیگ شد و شم و تقوی رحمت و نمگنسته و غالب‌الظن آستن که ای در عهد خلافت امیر المؤمنین علی رضی الله عنه بر فست علی کرم الله و رحمة الله و ایمان آورد و از دی عهدی و نوایی پستد و هرکه از خاندان ارتبخت نشستی آن بهد را که امیر المؤمنین علی نوشته بود پدر دادندی و ار مقبول کردی آن گاه پادشاه شدی و ایمان از جمله موایی علی بودند کرم الله و رحمة الله و حمیده و اهل بیت مستوفی ملی الله علیه و آل رأیه و سلم در اعتقاد ایمان راجح بوده رحمه الله و ایمان عالم بالصواب و آل رأیه الیه و المأب.
ملوک جبل و غرب - طیب اللّه ثراهم و جعل اجعان مثواهم بر سبیل
نمونه از الزلزال دولت و خیمه اثرات سلتان و سلسله نعمت عالیه
ایشان تا اینجا نمادنده آن خاندان شهربازی و خنثی ملوک آن
دوستان جهانداری رحم اللّه الامامین منهم چنانچه استادان ما
تکمیل در تواریخ ذکر کرده اند تا کسی این مجموع بذکر ناقص ایشان
معلم و مطهر گردد و بعضی از حقوق ایامی آن سلسله ای نام
نور الله سرافهم از فتحه این ضعیف و خاندان استادان از گزاره
گردد و ناظران را نائید باشد انشاء الله تعالی - بداتنه ملك الفلام
صولا نخیر الاله - خبربک شاه مقررین طلب ضرقت نسبت نامه
این سلسله نامدار زار از سلک نظم کشیده - است را و آن جواهر را در
سمت جهت انتظام داده و سر ملك رآی را بصنف شرف باقیه
خباک تازی باتبیه و از عهد آن سلطنین تا باز دولت ضعف
تازی جمله ملوک را بدر به پدر ذکر کرده و این داعی که منفی سراف
یمت آن کتاب را در حرم صغرم خداردد ملكه جهان زیبیه العصر
از الزلزال جلال الدین و الامام سلطان الملكین في العالمین ماه ملك
پنت السلطان السعید غیاث الدین و الامام ایب الفقیر محمد بن
سالم قیم میر المؤمنین منار الیه برای هنیه بر شهیر سنة بإثنین و ستمانه
در بخش تخت معظم وردرنظر آورد، است را وملکه جهان این ضعیف
را در حبیر باشهاگی خود چون فرنشناد در بدو روز نبوده وردن نظر مبارک
دار ترتیب یانگی و آن باشهاگی مناقب بسیار است - ابد آننها در
تتینک بکارت ازدازا نا پدید بقانقل کرد - سرغم آننها حاظز کامل اللّه بود.
غریب‌تان صحبس گردند و چون هادی‌نامه سلطان شاه در خرما‌ن
ظاهر شد و سلطانی‌گیزان از نور از چشم‌مردی بیدان می‌گذرند سلطان
خضرم ملک را شیفته گردند در شهرش، تماشای تمساحه و تمساحه‌
و هرس ابرهام شاه را به دورقله سیفردی‌ن. نور صحبس بولده شیفته
گردند و خاندان آل ناصر الدین مبکارانی مترسکشات بی‌بی‌هان
ایران و تخت هنرمندان و ممالک خراسان بملک و ملکیان
شماستیان ظاهی‌ن ایزار اهل براهم. ملکی تنمای سلطان اسلام نامز
المینا و المینیا زن آنا انقراف عالم باتی و بابنده دیاره.

الطبقة السلطانی عشر ملکان السبطین الشهبانیاء و مملک الغور

اینار اهل براهم

الحمد لله مکون الفضل، والقدر، مقدر الکردن، والظهر و الیکر.
علي نبی‌ن محمد صاحب القلم، الی ولاه، و الی هؤلاء
مذاهی الیقب، و تاریح ایام: اما بعد هؤلاء فذكر السبطین الشهبانیاء و
ملک الغور، جنینه گورد بهداه. امیدر برحمرت جریان، منهج
سراج جریانی عصمة الله علی الفنگلی، والغوزه: که این ذخیف
لمه، ایست از خزرگان دیده ملکیان منصر، و باید ایز شیره طبیعه

(۴) نیز، (۵) ازینجا پنچ طبقة مفصلة ذیل را که تعلق
به‌ندرک‌دان ندارد و مصنف از کتب دینیان نقل کرده بود ترک
نمونه شد. طبقة的力量 در ذکر جریانی طبقة شیزهم در ذکر
سعیریا طبقة چهارهم در ذکر ملک‌نپور و عیسیان طبقة
پانزدهم در ذکر ملک‌ن کرد طبقة شانزدهم، در ذکر ملک خوارزمشاهی‌ه
الخاتم: مصر حلم انظم السلطان صهیون
خسرو ملك بن خسرو شاه بن بهرام شاه
تاج الدولة سلطان جهان شاه حليم

خسرو ملك نور الله صقرته خسرو به نخست هرادي باشا درفايت
یغلم و گرم و حیا یا و عفرت ترشست و منافع صمیمیه بسیار دیشت، و ما
بهون برماهی دولت خاندان خود افتاده بود از ری ذکری جميل فیمانه
و فرمانی نفرینی بر میوقبیه که وگنیزه کار اصلی یا ماندید، او پیاده
وحشیدن و نیمکه اسم وتوكار داران ملك و فیزلرک و سلیمان، عزیز و دریست،
گرفته و خاندان را خال را نامور و رازی و برمنه شیه ملك برندیس گرفتنه
و اردنیا در عشیره بانگنه مشغول بوه ملتان مبتضع معبر الديبن
محمد بن عنال مرتدى هرمال اق ارزنی، صی آمد و راوتی هنده
و سنگن نیکبند تنارد شهر سهمی مدع سبیه، و خمسنامه بدر
لنوچان آب و رهل الله بر خسرو ملك به سعد راز گشت تادیر شهر
سنجه طالس، نچشی، لشکر بدر لوهور آبدر و لوهور نتمی کردن و خسرو ملك
زا بهم بیشر بن ابیو و بیطرف معینین فرمانه و ازPRIها عضیدر
که چه دار الملک سلطان برکب غنیه الديبن محمده مام بوه بردن
کرده و فیلاه الديبن فرمان داد تا خسرو ملك را پقه وی بلدران از

(۳۵) اسناه انزال خسرو ملك - جهان شاه - محمر شاه -
بهرام شاه - خسرو شاه - صمعه شاه - ملك شاه

(۵ ن) مسترود - مسترود
الرابع عشر خسروشاه بن پهلوام شاه (۳)

سلطان یمین الدولة ردیانی و برایتی تاج الدولة ردیان خسرو شاه فرزند اینان و خمینی و خمسانه بنت نست و چون ملک و سلطانی غزیر اثر الله راهائنهم تواعد مملکت آل صمدود رادر تزلزل انداخته بودند و غزینیان زرا بست و زمین دارند تکینه ایاد از دست ایشان بهوری کرد و خراب گردانید و راه بدان دیدن دو راه یافته بود و رونق ملل برزه خسرو شاه چون برکشت نشمند ضعیف بود و ملل زا ضبط نتوانست کرد و جمعه غزار بر خرائیان امتحال آورد بودند عهد سلطان صمد سرخ گزیده بود نگین بطرف غزینیان آمد و خسر شاه با ایشان مقامیت نتوانست کرد و بطرف هندرستان آمد و غزینیان از دست از بیرون شد و بست غزال. تا انتاد و ملل دوازده سال ایشان داشتند تا سلطان صمد غیات الیکن محمدرضا مام انار الله بردهانه لشکر از غزیر بطرف غزینیان آورد و ترادر غزرا بخش و غزینی بگرفت و سلطان صمد معز الیکن محمدرضا زا لبخت غزینیان بنیانه و خسرو شاه بلھور هندورستان آمد. بود و مدت ملل از هفت سال بود برهمت حق پیدا کرده و راده اعلام بالصور. حق تمامی پادشاه سلمان ناصرالدینا والدین زا یافته در پاینده دارد آمیز رب العالمین.

(۳) امامی ادل خسرو شاه - خسرولملک - صمدود شاه - کبیر خسرو

(این نام ها فقط در دو نسخه امت)

۳
(۲۳) سخن‌گویی‌ها و زحمت‌های بی‌پهپ از آورده شده.

* شعر *

منادی براید زیفته آسمان که پریرام شاه اسکان این منادی که پریرام شاه ملکت در ضیافت آورده و بطن هندومتان غزه‌ها کرده و محمد اهلیم رادر بست و هفتم ماه رضمان مانه اینی عشر و خمسمانه بگیرته و بند کرده و بعامتی بگذریت و ورود بند کرده هندومتان تمام از اسراء داد از پریرام دیگر عاطفه شد و قلعة ناگیر در راهیت سوالوک بعد بی‌پهپ بنا کرده و از راز هندومتان و اتباع بسیار بودن پریرام شاه بر از عزیمت قلمه و از هند کرده ماند و محمد باهلیم اجداد ملکانی پخش زنده و با پریرام شاه مصاف کرده حق سعیانه و تعالی کفران نعمت بیوی رمانید محمد باهلیم با در پسر امیر و ملاح در راز جنگ در زمین بیشینبی نوزیبی زنده و همان‌پرده پیش از وی نشان نمانده پریرام شاه بنزینهپی باز آمد و ازرا با ملکن غریب تئال و مصاف او تئاد پسرش دولت شاه کشتند و درمن یک مقر سه کرته پریرام شاه بند زمین به دنیای غریبی منهزم گشت و بند زمین به دنیای غریبی او تئاد و جمله را پست و خراب کرده و پریرام شاه و هندومتان زنده چون لشکر غریبی پاز گشت بند زمین باز آمد و نیست شده و مدت ملک اورچهل و یک سال بود.

(۲۳) ن. همراه (۲۳) بر پنی نوزینی در زمین‌های نورینی و در نوشته "بر زمین جمعه این‌اند" چنین نزد که اثری از راکب و مروکب بپیدا نشده نوشته است.
(۳۳)
باتکن و صاقه امدم چنانکه پدید آنکش بازارهایی غنی‌و‌پیشیت
و درگیر حواشی و اتفاقات به دو عهد از ظاهرش چنانکه خلق از
دولت اونفرت گرنتند و از نبایت شهمت و جلدات و شجاعت
و مبارزت موسوم به چنین بیان‌داشته نیست است مادر سبیلی
که مدت عراق بود استخوان کرد بدان سبب سنجش خصم این شد
و بهرام شاه را مدد کرد و بحنین آمد و ملک ارسلان با آر مصاف
کرد و شکسته شد و بطرف هندستان زن و ملک کشید—
و در مدت هی‌ی عشیر خمسه‌میلیون نوى شد و مدت ملک رودسلال
بود و مدت عمر ارادسی و بنش مال بود و الله‌امک.

الثالث عشر بهرام شاه (۴)
بهرام شاه خوب روی و مردانه و باذل و عادل و رعیت پرور بود
و در از حال که ملک ارسلان بعده آتی خوی پدر خود سلطان مسعود کریم
بخت نئشت بهرام شاه لخراسی زنی و نخست خراسان بمز و بهاء
سلطان مسعود منجر ایزب از مردم و بهانه فریم بود بهرام شاه مدتی بردگیک
او رو ملک سلطان منجر بشکر را از بیانی غنی‌و‌پیشیت کشید و ملک ارسلان بعده آر
مصاف منجر شد و بهرام شاه نئشت و منجر از از ایزب کرد
و سید حسنه رابعه الهیه این قصیده بر خواندن دز بارگاه تحضر سلطان

(۴) معز الدولة بهرام شاه را تن پسر بود بدين اسمی خسرد شاه—
منصور شاه ن وخ شاه زولوشاه دولت شاه شهنشاه مسعود
شاه محمد شاه علي شاه (بن نامها درهم نسمه پاندیک تغیر‌است).
باتریا داشت و رسم به شم ره سرخت و عوارض قلمی که زرائد بوش در تمام مر بندی درهم و زارتستان همه سمحورد و باچ و بز گل روح مالک به پرست و ملک و امر و اکثر مالک را بر تراری که در عهد سلطان ابراهیم بوش بهدشت و رسم بهدمشای هرچه نیکو تر پیش گرفت و امر عقد الدولة را امانت هندوستان مسلم داشت و در ایام دزلت ار حاکم بزگ نوت شد و حاکم طفاغین از آب گرفت عبره کرد لیک به هندوستان و راجایی رسید که جه سلطان مصوبه بهتر نرخ آتشا نرخیده بوش و همین امر ملک در عهد از منظم بود و هنیه کهبه، از هنیه طرف نشده ولدت از بنزنی بود در سنه چهارم و خمسین و از تنهاها و مدت ملك از هفده سال بود و مدت عمر از پنچ و هفت سال بود و در این مدت از دید و خدمت و برحمت حق تمامی پیروست و خواهر سلطان سهیل سلاجقه که از را مه عراق گفتندی در حمله اور بوش.

الثاني عشر ملك ارسلان بن سلطان مسعود
ملك ارسلان ابواللوك در مه تعم و خمسانه بملك نشست و اور و ممالک غزنس در تصرف شد و اور و ببرام شاه که اور او بوش از پیش اور در خرامان و زند بزنی بک سلطان سهیل سلاجقه الله و در عهد مالک ارسلان حوادث شگرف زاد یکی آن بوش که از آهمان.

(2) ن. (3) ن. (4) گرمی
سرائج بوذه، امت و سبب نقل اجداد کتاب از جوزجان به سبب
بید که امام عبد الخالق جوزجاني که بلالی ظهیرالباد غنین خفته
امت در جوزجان لمخاب بید که هاتقی ارا گفت که برخیز
غنین بر و رن خواه چون بیدار شد انسی افتاده که مگر این خواب
شیطانی است تا مه روز مه کرت مقوات این خواب بید بر هکم
این خواب بگنزن آمد ویکی از آدان مختران دز حکم ارا آمد و ارا آدان
ملکه پسری آمد ابراهیم نام کرد و این ابراهیم پدر مولانا منجاح
الدین عثمان بن ابراهیم بوذ رحمة الله عليهم اجمعین و مولانا
منجااالدین پدر مولانا سرائج الدین اعجوبة الزمان پدر منجاح
سرائج بوذ و سلطان ابراهیم رحمة الله عليه باداش مبارک
عبد بوذ و مدت ملک از چهل و چهار سال بوذ و مدت عمر ارا شست
سال و روزن ار سنه این زان و رسمی زان واربینته بوذ و السلام

الحادی عشر سلسله الدين مسعود الكرم بن ابراهیم (۴)
سلطان مسعود کرم بادشاه نیکواخلق و مبارک عهد و غزیده
ارضای وی با داد و عدل و انضای و عز عهاد خانی افتاد مستظهر بالله
امیر المؤمنین احمد بن المقتدر باداشه نشست و نخیا و کرم

(۴) اسماء وزائل سلطان علاء الدين - محمدر خرمشید - قزوران -
خرساند ملک - بزرگ - احصای - ارسلان ملک - خطران - بهد
الدین - سردار - ملک ارسلان علي - ابرار ملک - شریان - نمرزدان -
پیشام شاه - ملک چهر - ملک زاد - (این نام ها نقطه دریک نسخه إمت)
علیه الرحمه بادشاه بزرگ و عالم و عادل و فاضل و خدایی ترس و صهیون و عالم دومست و دینی پرور و دینی دار بود چون فرخزاد تخت نشسته بود ابراهیم زا از قلعه برگنده بقعه نای آرده بوده چون امیر فرخزاد نوت شده همه باتفای بر سلطنت ابراهیم قرر گرفت سر هنگ حسب خدمت از زن ابتداق اهل مملکت ازرا از قلعه نای بیرون اردنند روز دو شنبه ب رطاح میمون در صفحه یمینی بر تخت سلطنت بنشست و روز دوم شرط ماتم امیر حمید فرخزاد نباید و تریت از ارکان و اجلاس خود زیرت کرد و همه اعیان و امائل در خدمت از پیاده پرتند پیدا کس الافات نکرد و دیدن سبب هیدنی از مملکت از در دل خلق متنک شد و چون خبر چون خبر جلوس از دارد سبکوتی رمید در خرامان معارف نرساند و با اور صلحی کرد و بعد از دارد پسرش از ارسلان بران عهد نسبت بود و ممالک اجلاس خود در ضبط آرده و خلقی که در مملکت انتظار پیدا چون بسبار حوادث ایام و رواتع چیزی به جمله در عهد از بقرار باز امید و کار مملکت حمودی از مر تازه شد و خلاصی هایی را زاده و حرمیت و چند بار و قصبه بنده تومدخن چون خیراباد رایسب ایجاد و دیگر اطراف و در عهد از چنین و نوادر بسیار ظاهر شد و دارد سبکوتی که برق جهانه را ماستز در تالات و باخت و جدال و تنابل ومیکی در عهد از برهمت حق پیش مسی و رئاله اپاره در سال نتیج گرگان منه اربع و عشرین و از اعماله بود بولایت هزارد آن پادشاه و را چهل دختر بود و رسی و مرگ جمه و دختران زا سادات کرام و علمی ای‌ها نام داد و یکی از ازال مملکت در حبالت و جد صمیمی.
اربعمئة و سلطان نخجرا مبی حاکم و عادل برود چون به نخجرا
نجمت را به کار زاوستن که بیشتر تلویزیون و موثر شده شد
خارج آن به تبخیر تا آبادان شد و اطراف مالک در ضیافت آورد و
با خلق نجیبی کرد و هنفت مالک راند ناگاه بزمخت شریعتی
برحمت حق پوست در سنین سخت و خمینی و اربعمئة و مدت
عمر او و چه زیاد الفرد رحمت الله عليه حق تعلیم سلطان ملاقات
روی زمین - ناصر الدینا و الیکی - ظل الله فی العالمین - شهاب صمیم
الخلافه - ناصر العدل و الربابة - مجرز مالک الدینیا - مظهر كلمة الله
اللیا - ذیالیم و الأمان - ظهیر الدینیا - نیازکر مالک سلیمان - ابراهیم پیامبر
محروم بن النمش سلطان را مالهی بسیار برسر مالک دارد
با تونیق عدل کستر و احکام بابتی دراد و جامعه دینی بکر
العالی سلطان ابراهیم سید السلاطین رحمت الله عليه (۳)
سلطان ظهیر الدولة و نصیر المله رضی الالهین ابراهیم پن مسعود

۳۳) اسماء ولاد سلطان ابراهیم - محمد - اسماعیل - يوسف -
نصر - علي - شهرازه - شهید - جیرمال - خربچهر - آزاد چهار
مالک چهار - آزاد مهر - شاه نیبرز - تویزان ملک - ملل زاد -
شمس الملك - شهر ملل - مسعود - ایران ملل - کیهان شاه -
جهان شاه - نیبرز شاه - میران شاه - تنزان شاه - اسلام شاه -
طنبل شاه - قلنگ شاه - موریش شاه - سلطانی شاه - ملل شاه -
خضری شاه - چرخ شاه - بحراش شاه - دولتی شاه - طلاغان شاه - ملل دارد

( این نامها باندی اخالتی دیکه نسخه (سیستم)
استخوان‌هایی ار بسم من میرحمه دانستم که ازین مرد به دل هرگز
کاری و باشکوه‌نیاید مراطع ملک انتاد چون چهل روز از ملک
اوگذشت ترکی بود نوشته‌گی نام ملاح دار بود پس پشت طغرل
ایستاده بود را و پدریگر بيهمت کرد و طغرل را در نخت بشکت
و مر اورا بیدین آرشان و برهونی کرنده و گرد شهر بگردندیدن
تا خلق ایمی شهدن و الله اعلام بالصواب و ایه المرجع و ایه آب.

الن汶 فرحزاد بن مسعود
چون خداشعالله بدلیلاری هاتی طغرل بیوی رسانید و خلق
را آز و راز ظلم بی‌نهايت اور خلائق ببخشید از شاهزادگان مسعودی
درکه در لولا فرزند ناهی بودنده یکی ابراهیم و دوم فرحزاد
و طغرل ملعون بختی کشتی ایمان جامعی را به قلعه به‌زند
فرخزاده بود تا ایشان را هنک فرند کوتولی که درن قلعه بود یک
روز درن باب تاملی کرد و آن جمعیت را بر در لولا بداشتند
برتران آنکه دیگر روز قلعه آیند و آن فرمان برد آنما سانند که
ناگاه مسرعان در سپاسن و خدر کشتی طغرل ملعون بیاورند دوجو گان
ملوع در غزینه بدل دست نوشته‌گی کشتی شد آنگاه اکبر ملکان
و ملک و حجاب طلب باشاهی کردنده ملوع شد که در تن در
قلعه به‌زند باقی اند جمله روزی بلعه به‌زند نهاند و خوانند که
ابراهیم را به خشت نهانند اما ضعفی بر تقی مبارک او استیل یافته
بود و توقف را همچنان نبود فرحزاد را بهبود آرزنده و مبارک باد
سلطنت فرندن روز شته نم ماه ذی القعده سنه سه‌مین و اربیعن و

( 2 ) - ن - درشتیه
طخارمان با شکر انبوه درآمد و پدرش داوی از راه سیمانتان بعدهم سلطان عبد الرشید لشکر مستعد گردانید و طغرل را که یکی از بنگال محمود بود و درگذشت جالدت بر ایشان مالارکرد و بطرف الپ ارسلان فرمان داده خمار الپ ارسلان را بشکست و از آنجا بجانب بست آمد برسبیل تبعیل جنگ با داود مقابل شد داوی از بیش او بزرگت و او در عقب اور به سیمانتان رفت و بیشوع داوی را بشکست و چون چندین فره سفره نفت او را برآمد بغنبدین باز آمد و سلطان عبد الرشید را بگرفت و بشکست و خود بزنست نشست و مدت ملک او دو نم سال بود و عمر امی مالک بود و الله أجل اعلم

الاثامن طغرل الملعون

طغرل بنده‌ی محمود بود وزرد غایب جالدت وشجاعت و درعه ملک‌موزاد از بغلزن در خانه رفته بود و خدمت سنجشیان پیشینه مدتی آنچا بود و سواج جنگ‌های ایشان دریانه و در وقت عبد الرشید بغنبدین باز آمد و عبد الرشید را بگرفت و با یاده پادشاه زاده دیگر بشکست و برون‌ساخت بغلزن به نشست و چهل روز ملک رانه و نی به رسم و ظالم بامزارد گرفت او گفتندی که ترا طمع ملک از چگا انتخاب گفت و تنیه عبد الرشید مرا به جنگ الپ ارسلان و داوی می فرمائید با من سه ماه میکرد و دست در دست مه داده بود خوف جان بر او چنان غالب شده بود که آراز لرزه از

(۱۰) در در نسخه بچای در نم سال در سال نوشته
(14)

مودود و محمدرحمت علی از مصاف شد حق تعالی مودود را نصرت بخشیده‌اند.
در حدود تکرارداد و محمدرحمت کریمی بجایش فرزندان و اتباع
و سلطان مودود کین بدر را از پرستار و کشندگان بدر را از تکر و
نامی میرحی و اراصیها و نامی آزار حامل شد و هر که
بخوش بدر او متم بود جمله را بکشت و بزین زینه داد و اطراف
ممالک بدر را ضبط کرد و مردم نه مال ملك راند و در سنه الحدیق
و اینی در امور واردیت حق پرستید و مدت عمر اورست
و نه سال بود والله اعلم.

الساده طلی بن مسعود و محمود بن مودود
با شرکت هریف شاهزاده عم و برادرزاده را ترکی و اکثر مملکت
بختی نشانندن و هرکس کاری بردست گرفت و چون ایشان را
و تمبیر و بیشی نبود خال لشکر و رعایا را یافت و بعد از دور
می بود سلطان عبد الرشد را بختی نشانندن و ایشان را بقلمه باز
فرسادند و الله اعلم بالصواب.

السالب عبد الرشد بن محمود
سلطان پیام الفردوله عبد الرشد بن محمود بختی به نفست بردار
اقدی و از ایشان و اربیال و امری ناصل و عاطل بود از اخبار سماع
داست و روایت کردی اما قوت دل رشته و نگرانی نداشت چون
بته حال و تحول و سلطنت متعاقب شد و سبک و رفتار را از خراسان طمع
بختی غزنوی انداد و بخت خراسان بدوزد از رمیم و پی ارسان بعرش
لشکر کش و بدره فرستی به کنایه ویدم و پی ارملا از طرف
مصاف‌کرد خه روز سنتوار قتال و جدائی کرد روز میوم که جمعه بود سلطان منهزم شد و ازراه جه‌خستان بگزین حلف که بر مکی مستواش شده بود خزائن بگردن و بطوف هندرستان آمد و در ماریکه بندگان ترک و هند بر خریق کردن و اورا بگرتند و محمد را بر خیر نشاندند و اوا بحصار کدی فرماد و در شهر سنه اندیش و اندیش و ارمامه شهادت یافت و مدیت عمر او چهل و پنجه سال بود و مدید ملك اوره سال بود و چینی رحمه الله علیه و السلام علی می اتیع الهی.

الخامی مودود بن مسعود بن معمود (۲) شهاب الدلیل ابو سعد مودود بن ناصر الدین الله معمود چون خبر شهادت پدر شنید ببرتخت پدر بادشاهی نشست و سلطان مسعود رقیقه بطرف هندیستان می رفت اورا در ممالک غزینی و مضانات آن بینایت خود نصب کرد بود را در منه اندیش و اندیش و ارمامه ببخت نشست و بجی رهبت انتقام بدر لشکر جمع کرد و روزی بطرف هندیستان نهاد و با سلطان محمد بن معمود که عم او برده اورا حسب‌النیمه مخالف از حبس بیشون، اورده بودند و برخخت نشانده و بشاه او کمر بسته و امریک هندیستان اورا منقاد گشته و ترکان مسعودی و مسعودی که با سلطان مسعود غدر و خلاف کرد بودند جمله اور جمع شده بودند و مدید چهار ماه اورا فرمان هدیه و میاد.

(۲) امضاء ولاد سلطان مودود - منصور - محمد - ملیم - معمود
سلطان مسعود فرخورد که هیچ‌گونه مشکلی نشان نشود که الیاف اندک انباش را کتاب مرا فرخورد که باز گرد جون باز گشته در حال و سعت منتباشان از این متات‌بندی است معرقلان را خبر کرد به‌ودن‌ مرا طلب فرخورد بخند دعوت محمدرنفروند که در عمق مسعود که از مخصوصیت داشته خون جان بودی سلطان فرخورد که محض میدانی که در همه این مسعود به‌محمد ترجیح دارد و بعد از نیمات می‌گذارد مسعود خواهد رمید این تلفیر برای آن می‌کردم نگاره بچه‌های در عهد من انفک مایلی حرمتی و تعلیماتی بینند که بعد از یک مسلمان نخواهد شد رحمه الله عليهم خواجه اب‌نصر مشکان میگوند که درین حدیث از آخر عجب داشتم یکی از جواب مسعود که مرای بوجه فضل و علم گفت و دروم از شهامت و ضبط مسعود که بدان قدر مشایبه بروی صخیح نمایه سلطان مسعود چون عراق بغیر می‌کره تخت آن ممالک به‌سمه داد و بیش ازآن شیر هر به‌خراشان با اسم ایجود و چون او باخت سپاهان به‌نستیلاه و ری و توری و همدان و راپا طارم جمله بچننت و دیلمان را مکبر کرد و چند کریک دار آخالیه ببوشید و بعد از نوت مسعود بخصوصان آهَم و ممالک پدر را در ضبط آورد و چند کریک به‌نیستان لشکر آورد و غزوه به‌نست کرد و کریک درم بطوره‌من و مازدیان زنعت و در آخر عید این اثر جویی‌خویر کردن‌و سه کریک، مصنف ایشان بشکست در حدید مرو و مرخس و بعابیت چون تقدیر آن بود که ملك خرمانان بالای سلیروق‌زدن‌در طالقان با ایشان
السلطان مسعود شهید را نامه‌ای لقب بند کنید یا ابو مسعود
(ابو معد) و ولد او و برادر او سلطان محمد اذار الله برمان‌ها دریک
روز بود سلطان مسعود شهید نور الله مضعیه در سنه انقیب و عشیرین
و اردشانه بیادشاهی نشست و در سخارته تا حیده بود که او را
نامه امیر المؤمنین علی رضی الله عنه گفتندی و در شباعت
نامه رمتن غرش اوراهیچ مردم بیکدشت از زمین بیر تنواستی
گرفت و تیر و برهم بیل آهنی ایستاد نکردی بیوته پدرش
سلطان را از روب رشک آمدی و اورا سرکوته می داشتی و سعید
را عزیز میادشتی تا حیده که از داران الخلافه کنسل نمود که ام
محمد را لقب اورا برلبق و ام مسعود در خاطبه از مسعود مقدم
داشتند خواجه ابوبصر مشکل روایت میکند که چون آن مثال در
بارگاه مسعودی بخوانند برد یا و جمله ملوك واکبر حمل
آمد چون آثار سلطانت و شهرت بر نامه مسعود زیادت بود چون
سلطان مسعود از بیش پدر بیرون آمد من که ابوبصر مشکام
در عقب مسعود برتفتم و گفت امین بادشاه زاده بجنبت این تاکیر
لقب مبارک در مثال خلائق بردل ما اعدم حظیح آمد

(32) اسماء ارلاه سلطان مسعود محمد موجود مردر
ابراهیم ایزدیار شجاع مراد شاه علی (ابن نامه
فقط در یک نسخه (مت)
غریبه بسیار روایت کنند و چون مسلمان محمدره راحم الله بدرش از دارنگیا بدر شریک آمدند مسلمان مسعود راحم الله برادر برش از اقوام و اکثرب دوری م숨دوی باتفہان سلطان مسعود را به تخت غزنوی نشاندهن در سنده احمری و عشیری و افرمادی اما از سری نرم مزاج بود و قوت دل و ضبط مطالب نداشت جمعیتیه دوستداران مسعود بودند بنزدیک او مکتب فرستادند بعراق و سلطان مسعود از عراق بر ظریفی غزنوی لشکر عراق و خراسان جمع کرد و روزی غزنوین نیاده چون خبر وصل و ویپیمیه او غزنوین رمید محمد لشکر را مستعده گردانید و پیش برادر بارش و علی تریب حاجب بزرگ بود و سر لشکر چون به تپندانید حورامندن خبر آمدن مسعود بلشکر سلطان محمدرمید محمد را بگیرنند و مایل کشیدند و مسبوس کردن و والی تریب لشکر را بطرف هرمت باستقبال سلطان مسعود بن چین بیک منزل برمید جذب هنیم سلطان رفت مسعود فرمان داد تا اورا بگیرنند و جمله لشکر اورا غارت کردند و در ریز کرت مدت ملک او هفت شاه بود و چون سلطان مسعود در وریتکا مباح واقع شد سلطان محمد را کرت دیگری مکفوف پیش بود پیریون آردنر و برجنت نشاندهن و لشکر از ازآنا بطرف غزنوی آرد سلطان مقدوم بن مسعود از غزنوی بر ظریفی انتقام پیدا پیش عم پای آمد و مصاف کرد و اورا بشکست و اورا و فرندان او را شهید کرد و در کرت درم چهار شاه بادشا به و در گذشت رحمه الله علیه - و مدخت عمر اور شبیل و بنی سال بود و شهادت او در منه اثنین و اثربی و ویپیمیه بود و الله اعلم بالصواب -
دو هزار شش و بیست و یکم بهمن ماه سال سیصد و چهل و سه از فرماندهان آن پادشاه بمردی و شجاعت و عقل و تدبیر رایب‌های صوب مالک اسلام را که بر تلفیق مشارکت بود بگردد و تمامت عجم از خراسان و خوارزم و یوسفان و عراق و بلاد نائم روز پارس و جبال و غرب و طغرستان همه در ضبط بندگان او آمد و ملک سلطنت اورا موفقان گشته و پل بر جبهه بست و لشکر را بر زمین توران برد و قدر خانها از دیدار کرد و خانان ترک با او دیدار کردند و اورا خدمت کردند و در بیعت اورا آمدند و بالجمله ایشان پسر ملک‌رقا که همه خانان ترک نجلاه آوردند به اقرار ایشان از جبهون بطرف خراسان ببذراندیک و عقلی آن عمر ایبن معنی را از اوی خطا دیدند که ملک نزندان او در سر ایشان شده و بزمین عراق رفت و آن بلاد را فتح کرد و عزیمت خدمت دارد لخانگی کرد وهم بفرومان امیر المؤمنین باز گشته و بغزین آمد و درگذشت و مدخت اورا شست ویپک مال بود و عهد ملک او می ورشک مال بود و روات او در منه احید و عشیری اورهابانه بود رضی الله عنه • حقی تعالی مسلطان معظم ناصر‌الدینا و الله • ایبو المظفر سلطان بین التمیس السلطان را بر خخت ملططت باقتی و پایخدا داراد آمین رب العالیین •

الثامن صمد بن سعد بن جلال الدولة (۱)

جالس الدولة محمد مریمی فاضل و نیکو سیرت بون و ازوی اشعار (۲) اسما اولاد سلطان صمد • مورد الدولة احمد • عبد الرحمن • عبد الرحمان (ایین نامه فقط در دو نسخه امت)
تشایه خصروان، معفر مومنان کردن آنان غزو را علم معمولات گرد نشان می‌باخت، مغلب‌ها هر شاهراً را بلبک، دگرشهامات کردند و در سفر آن‌ها از کرامات او ظاهر شد، یکی آن بود که چون از موعودن باز گشته برمی‌مدین سنده و منصوره خواست، تا بیراه بیابان لشکر ایلام را ازان دیار بیرون آورده‌اند، فرمودند تا راهبران را تحمل کرده‌اند. هندرئی پیش آمد و دالات را تقلید کرده‌اند، در ایلام روى برای آورد چون یکشکا بر راه تکع کرده‌اند و وقت منزل کردن لشکر آمد چندان‌گاه آب طلب کردن به‌طرف نیانتنده سلطان فرمودند تا دلیل را بپیش آوردند و نخست کردن آن هندو که دلیل بود گفته می‌خود. را نداده بت مومنات کردم و ترا و لشکر ترا دریم بیابان آوردند که هنگین طرف آب نیسته‌تای حاکم فرمان‌دار کرده‌اند و هندو را به‌طرف نیستند و لشکر کردن فرمودند و صبر کردن شد در آمده از لشکر ببک طرف رفت و روى بر زمین نهد و از حضرت دواجنال والامری بببیش خاص طلبید چون شب بامی بگذشت برطرف شمال از لشکر روشنایی ظاهرشده سلطان فرمودن تا لشکر در عقب او بدان طرف روان شدند چون روز سخت حقیقی تعلایی لشکر ایلام را بعنوانی رسانید که آب بود و همه مسلمانان بسالمت ازان بلا خلاص یافتند. رحمه الله - حقیقی تعلایی آن بادشاه را کرامات و علامات بسیار داده‌بود و از آتی و علیه‌آمر بازآمد، آن‌ها را بود هزارها پیل بود بر دیکه‌ها و جهان غلام، هزار نشان و شاقیه که در روز بار بر می‌مینه و صبره‌خست پایستادن‌دی و دو هزار ازان غلامان با گل‌های چهار پروا گزه‌های زرین برگ‌راتی ای بودندی.
از بادشاهان بلقب ملطنی خطاب کرده از دار اخلاقه صمیمی بود
رود از دریچه عاشوراء شرب کرده سید مصطفی مulosی و رضی اللہ عنهم
بود در هفتم ماه از زمان امیر ملکشاهی و بیش از رواج او بیش مسایل
درخیل بر آمدی و چنان بلند شدی که همه جهان در مایه او
بوشیده گشتی از نزاع آن خواه چون یکی بیدار شد دران اذیشیده بود
که تبیین چه باشد که مبنی در آمد و بشارت داد که حق تعالی
ترا پسی داد مکتبیک شاهدی گشت و گفته چه سرا میوه نام
کردم و هم دران شرب که رواج اور بیش بخشان بهند که در حدود پرشار
بود بر لب آب مند بشکمت و ور ار منابب بمبار امام و مشهور
و تیلماهه بدلرفرت برخت بادشاهی نشست و تشريف دار اخلاقه
بوشید و در شین عهد معنید خانه بامیر المؤمنین‌القادر بالله مروی
بود چون بادشاهی نشست اثر در اسلام بر جهانیان ظاهر گشت
که چنان هزار بخشان را سگ سید موسی و شریفی هندوستان را
بکشان و یا زنده هند را مقرح گردانند و جدیال را که بزرگترین ژیان
هند بود گریختن و درمنی یزید بخراشان بیان حرف و برخوردوتا بهشتاد
درب اورا بخیرندن و چنگچنگ نبردگان گهره‌ها و گچربند بر در و متنا را از
سومنات بیارتو و چهارتست کرد یک تن در صمیم جامع غزنوین
نها و یک قسم بر در کوشک سلطنت و یک تن بیش و یک تن
بیشینه فرستاد و درن نتیج عنصری تصمیم مطلول گفته است این
در بیت آورده شد.
طخارستان وزیر در ضبط آورده و از جنب هند جدیال را با فقیه بعیان و حشم انتهای به دست و نگرانی کافی نگرفته را از خاندان سامانیان دفع کرد و به بلخ آمد و امیر بنخاب را به تخت بازفرستاد و در این هر که بزرگ بر آمد و ماده نماهای از خراسان کلاغ کرد، در شوال سنه این عهده و ثمانی را، ثامنی را امیر محبوب را به سلامتی خراسان داده و سیف الدولة لقب شد و امیر سبختکین را ناصر الدین لقب شد و ابوبکر مصیبی را دفع کرد و خراسان کنیست از خمصان ایشان امیر سبختکین مهربی عائل و عادل و شجاع و دین دار و نیکو عهد و مالیت القلم و بی طمع از مال مردمان و مشغول بر هریت و منصف بود و هرچه وله و امر و کلک را از اوراف حمیده بکای عالی‌تر آن جمله او را کامیت کرد و مهدت ملک ابست و سال بود و عمر لبخنده و شش سال، روزه اورجدان بلغ به داه بروم مدری بود در سه سبع و ثمانی را، ثامنی را ار۲۱۷

الاثنی سلطان معظم پمین الدولة نظام الادین ابوالقاسم
سپهبد بن سبختکین الغازی اثار الله برخنها (۲)

نظام الغازی سپهبد به مشابه بزرگ بود و کسی را که در اسلام

(۲) فضول

(۳) اسماء اولاد سلطان سپهبد- مهند- نصر- مسعود- سپهبد

اسمیل- ابراهیم- عبد الرشید
در میان امام زمان ضمن نجوم سامانی مبتنیه یا افتراق و به جهارت و برد چون آثار کبسته و جالب در نامه‌ای او ظاهر بود، او را ایلخان امیر حجاب بخیر که در خدمت الیخان بخشدارستان رست و ایجاد که دلخواه خطاب طخارستان جوایز از ایشان امیر مبتنیه در خدمت او بوه چون الیخان بعد از حادثات ایام بخشداری آمد و ملک قزوینیان نفت کرده و از خدمت امیرانه که و امیر الیخانی بعد از هشت مال برهمت حق پیروست پسر او احیاث ایباجه پدرنشست و با انوش مصان کرده و دزمت انتقاد به بخارا زنن در خدمت امیر منصور نیز یا ایشان را که در اینهمت با ایی و غزنوی بگوست و بعد از ایک سال احیاق درگذشت ملک ویکی را که مهربان کرده به آماره به نشان‌نده و او مردی عادل و منفی به و از مبارزه جهان دریال در آماره بعد و درگذشت و امیر مبتنیه بخدمت اورود و بعد از ملک‌نامه امیرپروی (۳۷) به آماره به نشست و او مردی مفسد عظیم بود چون همکاری از غزنوی به نزدیک ابعضی ایشان که دانشناخت روا یا استعفای ویلی ایشان که پسر جمال در جهت خر خریده می‌شدند امیر مبتنیه با پانصد ترک بر ایشان و ایشان را بشکت و خلق بعیار را بکشت و امیرکرده دو پیل بگرتن فغزنوی آورده چون دوی فتحی بر دشت اوی آمده همبست از نیام برخ (۳۷) سیر آمده بردن باتفارق امیر مبتنیه را پر پرده و بخشداری آورده به نشان‌نده درست و هفتامه شعبان منهف ست و مثبت و تنئیه ورز جمعه از بالای تعلق با پدر لعل و علمها جمعه آمده و آن جمهور و بادهاشی برگزید قرار گرفت و از غزنوی لشکر باطراف بری پس زمین داره و زمینی تصدیار و بامیا و جمله
مکرم باشد - امام ابو الفضل بیهقی رحمه الله در تاریخ ناصری از سلطان محمد طیب الله سرا چنین رواج می‌کند که او از بدر خوی امیر سبکتگیان. شنید که پدر سبکتگیان را قرا بحکم گفتندی و نامش جوق بود و خوی را ابترکی بحکم خواند و معنی تراز حکم سیاه فوغا باشد هرچا که ترکان در ترکستان نام ابی شنیدند از بیش او هریم شنیدنی از چنین و شیام لئو - و امام محمد علی ابو القاسم حمادی در تاریخ شجول چنین می‌آرد که امیر سبکتگیان از فرندان پیر جد شیراز بود و در آن وقت زندگی در برد سر در آمیا کشت شد در عهد خلعت امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه و اتباع و اشیاع زیدرگد بدر ترکستان انتادند و با ایشان ترابته کردن و چون بطنی درسه بگذشت ترک شدند و تصرف می‌ایشان دران دیار هنوز برقرار است و ذکر نسبت ایشان برین مغان بود که در قلم آمده دار نظر بادشاه عالم خلذ الله ملکه و سلطانه و ناظران آیت انشاء الله الهیز زای سبکتگیان بن جوق قرا بحکم قرا ارسال بن قرا سمان بن نذور بن زیدرگد شهریار الفارس و الله اعلم بالصواب

الول امیر الغازی ناصرالدین
سبکتگیان علیه الرحمه و الغفران (۳)
امام ابو الفضل بیهقی می‌آرد که نصر حاجی مردی بازرگان بود

(۳) { ب - ن - الحسین
(۴) { امامان اولاد امیر سبکتگیان - اسماعیل - نصر - حمود - حسین - حسن - نوروز*
الطبقة الحادية عشر السبكنجية المحمودية

أحمد الله محمود بمجالس المقصود بمجالس المحمود بن جنان المعبر.

مكان المجمع في كل آوار وصلاة على محمد المصطفى المبعوث في الآخر الزمان. صلى الله عليه وعلى آله وصحابة خير آل واخوان. أما بعد، فهناك مषهاد داعية مسلمان من مراج جوزياني، أصل الله ححال وحققه، فإنه متقور مقتراص مازاد ملك وسلطان آل ناصر الدين باكستاني وسلطان يمن الدولة نظام الدين أبو الغامم محمود غازي. إنار الله برئاه وركاشفة، احوال إيان رداك نسب وآثما معدن وأخبار ملائم. و المسلمين، لئن إمير غازى مبتكر، تا آخر عهد خسرو ملك كر ختم ملوك أن خاندان بود بر سبيل إنجاز واختصار تا إين طبقات ملوك واصراً أز انام وألقاب إيشان منفون. وصفرات إين تاريخ إياها واحوال أن ملوك أسلام منار الله، لإهمال معرفة و

مصنف أزكتب بشيكيان نقل كرده بود ترك نموذة. ثم

طبقة أول در ذكر انبياء عليهم السلام — طبقة دوم در ذكر خلفاء راشدين. رضي الله عنهم — طبقة سوم در ذكر خلفاء بنى إميه — طبقة مهارم در ذكر خلفاء بنى عباس — طبقة ينchrom در ذكر ملوك عجم تا طهمور أسلام — طبقة هتل در ذكر ملوك يزن — طبقة هتفم در ذكر طاهران — طبقة هتم در ذكر مغاران — طبقة نم در ذكر سامانيان — طبقة دهم در ذكر دبلان. •
(۶۳)

نی العالی‌ی ابومحمد مسعود بن السلطان میبدی خلیفه الله قیم
امیر المؤمنین خلیفه الله سلطانیه امام نوشته شد و این‌بار از
در قلم آمده و بالاقت‌های او و اسم میمون او و مقصود که
و نام این ''طبقات ناصری'' نهاده شد رجایی واقع است بکرم عمد
آفریدگار تعالی و تقضیم که چنین این نسخه بنظر مبارک این باده‌ها
جهان پناه اهل ایمان اعلم الله جلاله مشرف گردید سعادت تویل پایه
و پرنشین خواسته نهایی از ایه فلک انسان و اعلی جریح اکرام برین
ضعیف تابد و بعد از نقل از این منزل مسئول متعمار از خواندن دعا
که آن‌چه از تواریخ در کتب معترف باشد شد در قلم آمده
و این چنین بیست لاتق وقت بود ثبت انداد برچای عفوف از حاضریان
درین صنایع

هرچه کردم سماه بنوشتم اصل نقل و سماع گوش بود
در گذالت خطا چون دید کریم زانه‌با عقر و عقل و هوش بود
هرکه از ذوق مسرنی دریافت نازد مسرش مصرف نشود بود
دام دفع پررش مداد در ره حمل بچه هوش بود
بدهم با داد دارش منها گرچه اندیر نفس خوش بود
ملک تعلق این سلطنت را باتی داراد و متاملی و ناظری این
تواریخ را در کنف عصمت خود عارف و محفوظ بیش محض
و آله اجمعین و سلم تمامیما کُلیرا کَلیرا (۷۸)

(۷۸) ازینجا ده طبقه مفصله ذیل را که تعلق بهندرستان ندارد.
این ممالکت که جاریه باد پررت ماعد قضایی ممالک هندوستان
بدین مختص داری دعا و نادرگنا م фак رقیبی از ایوا در
در دیوان مظالم و مقام نصل خصومات و قطع دعاوی کشایی
در نظر آمد که افاضل ملک از تزکری امائل خلف از
تواریخ انبیاء و خلفاء علیهم السلام و انساب ایشان و اخبار ملک
گنبدی نور الله مراقبهم جمع کرد، بودن و آنرا در حوامل جدای
فیت گردانیده در عهد سلطانی آن نامر الین سبک اکسین بر الله
مساجهم بر چهل انجاژ رضی اختصار از هر بستانی گلی و از هر
بدری قطره جمع آورده و بعد از ذکر هر انبیاء و انساب طاهر ایشان
و خلفای رضی امید و بدنی الهی، عباس و ملک همجم و اکسیره بر ذکر
خاندان سلطان سهید مکمون سبک اکسین غازی رحمه الله بنشده
ندم و از ذکر دیگر ملک و اکثر و درمانهای سلطانی ما تقدیم و ماه
تاخیر اعراط کرده ی این ضعیف خواشت تا آن تاریخ ابدیل بذکر
کل ملک و سلطانی امام عرب و همجم از اولت اول و اولی شیرور گردد
و از هر درمان شمعی دران جمع انرخته شد و مرکه رنگی در از
بیان حال و آثار ایشان کلته دوخته گرد، چنانچه ذکر تابعه یمن
و ملک حسیب و بعد از ذکر خلفاء ذکر آل بوبه و ظاهریان و مغزروان و
مامانیان و حلوهشن و رومیان و ششم بنا که ملک مبلغین غور و فیضی
و هند بودند و خوازم شاهیان و ملک کرد که ملکین شام و ملک
و ملکین معزیه که بر تخت توخفن و هند بادهاش شهدن تا عهد
مبارک این درمان مسلمین و خاندان ممالک ایلی مشی که وارد
آن تاج و نصیف سلطان معظم ناصر الینا و الین سلطان السلطانین
اعلى الله سلطانه و خلد بهرائه و عظم شانه و ادام اعظم السلام
امانه و آرامته و مزین گردانند و خطبه و موهب و علیه اسم ولقب
همایون آن بادشاوه را و زندت باند - و ایوان شاهی و میدان
پادشاهی بسیار طلعت خورشید لقاش نور و بوا گرنت و بر
آنتاب سلطنتش از مطالع ختیاری بر اجرا و همینه مستر
گشته و نهایی صبای عهد مبارکش رابین اس و ایمان در چم
بستیم جهان بدران و گردون جهان گوش جان را
بقرط طواییت درگاه گردون گنهاش مفرط گردانندند و گردون کسان
گیشا رقیه عمودیت را در ریه امتنال اواصر و نواهی هکمش
کیشند - و زبان زمان و بین جهان بلبل آسا بر شاخه نا این نوا
سرائیدن گرنت

الین فی غیط و البک فی جز
و انتاج و انتخاب فی هی و فی حال
و کم اقیم بعد العصر من صغر
و کم امد بصرف الدهر من خال

شعر

دعای دروات ار گوی وانیک بی کوشش
جهان بدولت ار آنچنان شد آبادان
که پنگ سوس میمین همی کشف خنیفر
که شاخ گلبین زین همی زند پیکان
ملک تمامی آن ظل مسلطت را تا نهایت حد امکان بقا بر بعیط
ربع مسکون مصرف دارا 8 در اثنائ مفایی این دولت و ادوارتادار
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الأول الذي لا إبادة لوجوده - الآخر الذي لا انتهاء
لوجهه - الملك الذي ليس لملكة زوال - الدائم الذي لا يكون
لسلطاته الانتقال - والصلاح على ما ختمت بالرسالة مصاع باب
النبوة - وتخطت بجلالته مشاعر كتاب الفقية - والسلام على آله الناسرين
لدين الإسلام - و أصحاب الكامرين للإسنام - وسلم تسليما كثيرا كثيرا
اما بعد قريبين وعيد بنداء دعا قوي المسلمان الناصر لاهل
السنة والجماعة الداعي إلى الله تعالى أبو عمر عثمان بن محمد
المهني سراج الجلالة - عصمه الله تعالى من الزول والذمائي -
كما قدم فضل أمير الدور تعاون ترقى تاج وتخت سلطنت
ممالك هندوسن و باشين مسند إقليم إسلام وا بفرارك مبارك و
يص باي قريدون حاي خدايان عالم - ماظان سلطانين تكر وعم -
ممالك رباب ملك كريم - فرعان فرساني ابناء آدم - ناصر الدنيا
و الدين - قيام الإسلام والمسلمين - ساحب الخانم - في ملك
العالم - ذو الإمام لاهل الجماهير - وارث ملك مسلمان - أبو العظيم
صحمد بن الساطر إрешين يمين خليفة الله تيم أمير المؤمنين
(6)

نهضت حادثه دار اخلاقیه

همه شهادت امیرالمؤمنین المستعصم بالله

نهضت حادثه دار آخلاقیه

نهضت کرامت مسلمانان میا نارتین

نهضت دیگر کرامت مسلمانان میا نارتین

نهضت در تقریر برادرانس کفار مثل

قیصده امام بهایی اعقاب رض

۱۰ — پلاک خان بن تروتی

حکایت دینی مسلمانی پلاک خان

ايضا

۳۸۰ هفتم اول

۳۸۵ هفتم دوم
هدمیه رتایع بان شرامان کرته دوم
هدمیه نسیم تامه کالیون و نیزه از لکره محل
هدمیه ریسات غرب و غربمندان و نیژر کوه
ذکر رتایع لعله سمیرد
هدمیه اشیار غربمندان و دیگر قلع
هدمیه مراجعت چنگیز خان اجابة ترکمان و رفتون از بوزن
۳ - توشیب بن چنگیزخان
۴ - انتای بن چنگیزخان
۵ - نامزد کردن لکرهها بطرف عراق و ترکمان
۶ - دختر نامزد کردن لکرهها مفل بطرف غزینین و لصار
۷ - نوت شدن اکن
۸ - چنگیزخان
۹ - کیک در دویشی
۱ - کیک بن انتای
۱۱ - هدفی کرامت مسلمانی
۱۲ - هدیه نوت شدن کیک
۱۳ - توبن توشیب بن چنگیزخان
۱۴ - هکاوت عینب
۱۶ - منوکان بن توبی خان بن چنگیزخان
۱۰ - هدفی بر انتاوان ملدمة
۱۱ - هدفی حادفته که شمس الهدین حمطرم را انتاد
۱۲ - هایلین تویه بن چنگیز
(۹) 

۱۰ - تاج الامام مفسر کریم خان
۱۴ - ملک سیف الدین بن خان ایبک خطائی
۱۸ - ملک تاج الامام سنجر تبرخان
۱۸ - ملک اختیار الدین یوزبک طرنول خان
۱۹ - ملک تاج الامام ارمان خان مفسر خوارزمی
۲۰ - ملک عز الامام بلینگ خان
۲۱ - ملک نصرت خان گودرالامام سنجر موقی رومی
۲۲ - ملک ارکم دادک سیف الدین شهسپ عجمی
۲۳ - ملک نصرت الدین سنجر خان سنقر
۲۴ - ملک کشیخان سیف الدین ایبک
۲۵ - ملک عز الامام بلینگ خان
۲۶ - ملک نصرت خان گودرالامام سنجر موقی رومی

الطبقه ۳۳ - در وقایع الإسلام و خرج الكفار
۳۲ - ترخ خطا
۳۵ - چنگیز خان
۳۷ - هدیف و وقایع اسلام
۳۸ - هدیف حقشند لشکر چنگیز خان بر جنگ بطرف خراسان
۳۹ - هدیف عمر کریم چنگیز خان از اب جیحون
۴۰ - هدیف آمین حافظ جلال الامام خوارزم شاه بنزین و رقابی که
۴۱ - اردا آنیه رهی داد
۴۲ - هدیف گفادر شیخ ولی و طیارستان و تعلبیه بامیان
۴۳ - هدیف کشیش شدن شهریاء خراسان و شهادت اهل آن

Digitized by Google
الطبقات 33 - في ذكر ملوك الشميسية

1 - تاج الدين صنجر الكبير كرمان
2 - ملك كبير خان إباز المغزى هرار مهر
3 - ملك نصر الدين اتيمر الباهتي
4 - ملك سيف الدين إبلك
5 - ملك سيف الدين ابيك
6 - ملك سيف الدين إبلك يغان تمت
7 - ملك نصرة الدين تابعي المعزية
8 - ملك عز الدين طغرل طغرل خان
9 - ملك تمر الدين قيران تمر خان
10 - ملك هندروخان مبارك الأزاز
11 - ملك اختيار الدين تراقي خان ايتكلين
12 - ملك اختيار الدين التونيد تبرهنة
13 - ملك اختيار الدين ايتكلين
14 - بدر الدين منفر زرمي
15 - ملك تاج الدين صنجر وثلاث
الطبقة 31 - في ذكر السلاطين الشمسية بالهند

(31)...

6 - ملك بهاء الدين طغرل المعزى...
5 - ملك محمد اختيار الخليف...
4 - ملك عز الدين محمد شيران الخليف...
7 - ملك علاء الدين على مردان الخليف...
8 - ملك حسام الدين عوض حسين الخليف...

الطبقة 31 - في ذكر السلاطين الشمسية بالهند

1 - سلطان شمس الدين أبو المظفر الممش...
2 - ملك ناصر الدين معمود بن سلطان شمس الدين...
3 - السultan ركن الدين نور زها...
4 - السلطان رضيه الدين والدين بنن السلطان...
5 - معز الدين بهراه زها...
6 - السلطان علاء الدين مسعود زها بن نور زها...
7 - السلطان ناصر الدين معمود الثاني...
8 - احوال سنه 1 يعني سنة 1366...
9 - احوال سنه 2 يعني سنة 1365...
10 - احوال سنه 3 يعني سنة 1364...
11 - احوال سنه 4 يعني سنة 1363...
12 - احوال سنه 5 يعني سنة 1362...
13 - احوال سنه 6 يعني سنة 1361...
14 - احوال سنه 7 يعني سنة 1360...
15 - احوال سنه 8 يعني سنة 1359...
16 - احوال سنه 9 يعني سنة 1358...
<table>
<thead>
<tr>
<th>الاسم</th>
<th>صفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أ - ملك فخر الدين مسعود</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>2 - سلطان شمس الدين محمد</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>3 - سلطان بهاء الدين سام</td>
<td>108</td>
</tr>
<tr>
<td>4 - سلطان جلال الدين علي</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>5 - سلطان علاء الدين مصطفى</td>
<td>111</td>
</tr>
<tr>
<td>ملك قطب الدين ابيك المعزى</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>ملك ناصر الدين قاباية المعزى</td>
<td>132</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**الطبقة 12 - في ذكر السلاطين الفرائدة**

<table>
<thead>
<tr>
<th>الاسم</th>
<th>صفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 - سلطان سيف الدين موري</td>
<td>111</td>
</tr>
<tr>
<td>2 - سلطان معز الدين ابوب المتفرغ محمد بن سام</td>
<td>116</td>
</tr>
<tr>
<td>3 - سلطان علاء الدين محمد بن مам باهيماني</td>
<td>128</td>
</tr>
<tr>
<td>4 - سلطان تاج الدين بلدر المعزى</td>
<td>131</td>
</tr>
<tr>
<td>5 - ملك قطب الدين ابيك المعزى</td>
<td>130</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**الطبقة 13 - في ذكر سلاطين الهند من المعزية**

<table>
<thead>
<tr>
<th>الاسم</th>
<th>صفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ملك قطب الدين المعزى</td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td>آرامشاه بن قطب الدين</td>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td>ملك ناصر الدين قاباية المعزى</td>
<td>142</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>اسم</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>امیر فولاد غوری</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>امیر بنجی بن نزاران</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>امیر سویی بن محمد</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>امیر محمد سویی</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>امیر ابوعلی بن محمد</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>امیر عباس بن شیشی</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>امیر محمد بن عباس</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>ملک قطب الدین حسن</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>ملک عز الدین احمد</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>ملک الجبال قطب الدین محمد</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>پیام الدین سام</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>ملک شہاب الدین محمد</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>ملک شجاع الدین علي</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>سلطان علاء الدین حسین</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>ناصرالدین حسین</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>سلطان سیف الدین محمد</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>سلطان غیاث الدین ابوالفتح حیدر سلم</td>
</tr>
</tbody>
</table>
فهرست

ديباجه ........................................ MFه 1

الطبقة 11 - السككنتية البيمنية الجموية

1 - ناصر الدين سبکگین ........................................ 4
2 - محمد بن سبکگین ........................................ 8
3 - محمد بن محمد ........................................ 11
4 - ناصر الدين مسعود ........................................ 13
5 - مودر بن مسعود ........................................ 15
6 - علي بن مسعود و محمد بن مودر ........................................ 16
7 - عبد الرحمن بن محمد ........................................ 17
8 - طغرل ........................................ 18
9 - فرح زاد بن مسعود ........................................ 19
10 - سلطان إبراهيم ........................................ 21
11 - علاء الدين مسعود بن إبراهيم ........................................ 22
12 - ملك ارسلان بن مسعود ........................................ 23
13 - بهرام شاه ........................................ 24
این صفحه از دسته‌بندی‌های مربوط به علوم ریاضی و علوم کامپیوتر است که به زبان فارسی نوشته شده است. به‌طور کلی، در این صفحه موضوعاتی مانند توابع، توابع ترکیبی، توابع توانی و شیوه‌های حل معادلات غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته است. در اینجا می‌توانید به‌عنوان یک استاد یا یک دانشجو، از این محتوا بهرهبرداری کنید.
طبقات ناصري

تصنيف

ابو عمر منياج الدين عثمان بن سراج الدين الجوزاني

كما إنها إشاعات موسية بنكاها

بتحقيق

كتاب وليه نامو ليس صاحب

و

موالي خادم حميم و مولوي عبد الله صاحبان

و

اهتمام

كتاب ليس صاحب موصوف

در كلية بريس طبع كرد

كل سنة 1339