

Les vers suivats, relatifs à la Géographie d'Aboulféda, se lisent en regard du commenceutent ${ }^{\text {du}}$ vre, dans le $n^{0} 578$ des manuscrits arabes, ancien fonds de la Bibliothèque royale.
منُ نظم هرف النيد كلكسين می ربّان.


 وفاق به الافانق رالسبعة الشـهـهـبــــا
 تعالت على الانلاك واستعلت القطبا هو الملل الـرفام ذر الــمــة الـــــى




 له راحة اللـــاس والبــــود تُــــرتجــــا واحلل اذ ذالث لبـلاحين والقلـــبــــا
 اذا استلتّ البيض الصموارم فى الوغا ران سار فى جيش سرى النـمر فوقـــ


[^0]
 الشامر على وجه دخل فيه بلاد الارمن وو المعروف فـ زماننا بــبـلاد سيس والخى يميط بالشنام من جهة الغرب بخر الروم من طرسوس البّى ببلاد الارمن


 آخذا على اطراف الغوطة الى سلـية الى مشاريق حلب الى بالس ويحـيـيط
 الى قلعة الروم الى سمـيساط الى حصن منصور الى بهسنا الى مرعش الى بلى الى الى
 شرقية عن بعض الشام وو بعينها جنوبية عن بعض آخر مثل البلقآْ فانها


 واسمـx بالسريانية شاد بششين معجهة وقيل سمّى .شامًا بشامات لل بيض وتم


Ce mot qu'on a déjà vu à la page af, ne doit point étre confondu avec le mot مشارف. - ${ }^{2}$ Le


## ayy

rry
يعقوب الكاتب فيــِ المسالك والمهالك قد اثنى فــيـه على العراق وذدّ الشار (s, قود届


 الغرات s' الى ناحية فلسطين وطوله من الشرق الي البحر وفلسطينَ بكسر الفآء
 وفى آخرها نون ثال وو كورة كبيرة تشتمـل عالى بيت المقدس وُغزّة وعسقلار. فال ابن حوقل جند فلسطين اول اجناد الشام من جهة الغرب ؛ ْ من رغ الى

 لوط وء الــبـيرية المنتـنة وزغر الى بيسان والى طبرية يسّمى الغور لانه بيه



'On lit dans le man. de Leyde المحارات.
" lbid. sill.
${ }^{5}$ Dans le man. de Leyde, ce mot est souvent écrit ainsi الفراة.
" Le man. de Leyde porte المغرب.

- Le manuscrit autographe porte ici la préposition مر, qui manque dans le traité original d'lbnHaucal.
- On lit dans le man. de Leyde : زعز.

² Le passage suivant a été supprimé dans le man. de Leyde :
 وعيون وانهار ولا يسنتزّ به الثلوج وبعضن الغور من
 حنّ فلسطبه وهنا البطى اذا امننّ فيه السآتُر ادّاءُ اله ايـــلــــة

آؤها من الامطار واثهارها وزروعها اعذآه الاّلابلس 1 فان فيها مياهًا جارية
 :


 جارٍ سوى عيون لا تتّسع للززوع وو من اخصب بلا بلاد فلسطين وححراب داود .

 لُمشر فال وأنما فعل ذلك ليعظم موقع القدس فـ نفوس اهل الـشام وينتهون


 نلباب بضم اللاد وتشهيد الحال المههـلة وهو موضع بالـشام وبه يقـــــــلـ لـجّال ولحّ على شوط فرس من الرملة ومن تلك الاماكن البلّون بغتع اللام




 Le man. de Leyde porte أذكى Le traité d'lbn-Haucal porte .

## HMA

البآْ الموحهة ثر الف ونون فى الآخر وو بلحة صغيرة ولمسبان واد وبه



 ثم رآء مههلة ويلط منه اهل تلك البلاد كرومهم واثبهار تينهم ويزعهون اني












 منها بنو العبباس الى للالافِّ بالعراق بـضم للآـاء ثمر ميمـين مفتوحتين بـينها


يـاء آخر للاروف وف، آخرها هاء وء قريخ على مرحلة من الشوبسـل ' ومن الاماهك المشهورة بتلك الناحيـة معان فال فى كتاب الاطوال ان موضوعها حيث الطول نوَ J *والعوض J چ ونون فال ابن حوقل ومعان محينذ صغيرة سكّانها بنو اميّة ومواليهم وهو حصن من الـسراة اقول وهو الآن خراب ليس به احه وهو على مرحلة من
 على تححو منتصف الطريق وg منزلة للقوافل وغالـب اهلها نصارى وو عـن جص على موحلة ونصف وعن دمشت على مرحلتين ومن الاماكن ا'مُشهورة انطرطوس وهو حصن على بحر الروم وهو ثغغر لاهل كص وكان به معهف عثمان رضى الله'عنه فال ف اللباب ؤ بفتع اللهمزة وسكون النون وفتع الطآء "وسكون الرّء المههلتين وضمّ الطآء الثانية ثمر واو وفى آخرها سبن مههــلة فال فى كتابه الاطوال ان موضوع انطرطوس حيث الطول س~~ ב وفتحها المـسلمون ووخربوا اسوارها وو آهلة 2 ومدينة مصياف وى بـلدة حليلة وبها انهر صغار من اعين ولها بسساتبن ولها قلعة حصينة وى مركز دعوغ
 وفى ذلك للطط اللبنوب الازرق وهو حصس بناء المـــلك

 تيماوخيبر وبهرا تنع عن الازرق فى جهة الثمـال
${ }^{2}$ Dans le m. de Leyde, ce passage a êté supprimé.




 اللقرزية ويعرف يكبل كسروانَ قال والـعــــــروان







 المساهن قريب مه يوم

الاسمـاعيلية وو ف، لكف جبل اللكام الشرق ومصياف عن بارين فى جـهـغ


 قوية وبالقرب من عين بلجّرّ ضيعـة تعرف بالمَّهل وو على الطريق بعلبِك على وادى النيم وينبع من عين لجرّ نهر كبير ويسرى الى الى البقاع والعين
 دمشق "من تختح كنيسة يقال لها الفيهة وهو اول ما بخرج مقداره ارتـغاع


 المقصورة فـن بنـاء الصابيُـين وكان مصلّاهم ثم مارت للـيهود وعبهة الاوثان فقتل فى ذلك الزمان سمسى بـن زكريّيّء عليx السلام ونصب راسـ على باب هذا






 وذامسقيوس اسم المبك الذى بناه وزيوش تغسير8 بالعربية المشترى ولم ومن


## NR

ناحية المشـرق وبد كانت الوقعة بـين اليمـانية والقيسية وكانت الغلبة فيها
 في للالافـة وكان ذلل فه سنة اربع وستين للمجرة واهكثرت الشعرآه ذكر هذه الوقعة ومرج راهط ومن الاماكي المشهورة معرّة نسرين بالنون والسين المهمهلة عن السمعان والمشهور انها معرّة مصرين بمسيم. وصاد مهملة ثال ابــن حوقل ومعرّة نسرين محينة منوسّطة وما حولها من الــقــرى اعذآه ليـس
 ومياههم من السمـآ ثال فى كتاب الاطوال ان موضوع معرّة المصــريسـن حيث الطول سَّ مت والعرض لَّ ت~ بالههزة ألمغتوحغ والثآ المثلثـة والف ورآء مههلة وبآء موحدة موضوعهـا ْيث الطول "ستب چ
 "ومن الاماككن القديمة المشهورة محينة الرستن وكاتـت عامــرة فى قـحيم النوان وs. اليود خراب وبها بيوت كالقرية وآثار العـارغ وللبحران وبعـس الغعقود بها ظاهر وكذا بعض ابواب المحينة واسوارها وقـيّها وو فـ جنوب
 بين حمص ورحـاة وذكر فى كتاب الاطوال ان مُوضوعها حيث الطول سَّ
 الفوعة فال فى كتاب الاطوال انها حئث الطول سَا مَه والـعــرض
 على مرحلة منها ولهذه البقعة الاثبار الكثيرة من الزيِّون والتين وغير ذلـلى ومن الناماكن المشهورة اعزاز وهو حصن مشهور وعهل فال ف كتاب الاطوال

## $\mu \mu$

ان موضوعه حيث الطول سآ نَّ والعرض لَّ چ الى الغرب ثال ابكن سعيد ولهخء المحينة اعنى اعزاز جهات فى نهاية للمسن
 اعهال حلب عزاز وو بفتع العين المههلة والزآء المعجهة والف ولف وزآه ثانيـة مكسورة فال وو قلعة بالقرب من حلب فال فيها الشاعر
 ومن الاماكن المشهورة حصن تل باشر فال ابن سعيد حصن تلّ باشر على
 وצ فـ طرف البريّيّ شرقد حلب بمـيلة الى لجنوب على مرحلتين منهـا وتال فـ كيناب الاطوال للفرس طولها اثــنتان وستون درجة ونصف درجبة وعرضها خـس وثلثون درجذ وثلثون دقيقغ فال ابن حوقل كان يسكنها طِمهر بن عبد


 كتب البلدان فال اجد اللكاتب وكورة للاريار وتعـرف بحيار بسـنى القعقاع فال واهلها عبس وفزارة وغيرهم وو بالحآء المههلة المكسورة واليآه آخرللا

${ }^{1}$ Le $\AA^{\circ} 579$ porte de plus ces mots:

 فيعم بللد المنغرب وقه خضب ارضها بالفسنق الكنثيبر
${ }^{1}$ On lit de plus dans le $n^{\circ} 579$ :
 يسنطبعون بوصلنه الله حلب لانه يستكهيل مــــا
${ }^{3}$ On lit dans le $n^{\circ} 579$ :
فال ابه سعبد ومى هأع الاماكى جبل النصيرية وهم



 الطــرــــق

## سشח


 ببلاد حلب غال فاتّغاق الاحص وشبيث بهخين المـوضعين المتباعدين بُيب والاحص جبل متّسع فيد عدّة قرايا وهو شرقة حلب بينها وبسين خناصرة وخناصرة ف طرفx الشرق، والا شبيث فهو جبل اصغر من الاخص وهــــــو شرقيx وبـينهـا وادٍ سعته شوط فرس وفيه خناصر8 ومن الاماهكن المشهورة

 فـكنرها وجعل منها كورة منبج وكورة تيزين وبالـس والرصافــة وو الـــــــتى تـقدّم ذكرها ونعرف برصافنة هشام وكورةٌ جومة وعدّ منها ايضًا اقليم شيزر "وانامية واقليم معـّرّ النعان واقليم صوران واقليم الاطهين واقليم تلّ باشـــر وكـفرطاب, واقلم سلـية واقليم جوسية واقلمي لبنان الم ان بلغ الى اقـلــيم القسطل بـه كحص ودمشق ومن بلاد الشام السويحية فال ابن سعيد
 ثر يلتوى الى الـشمال فيكون فـ النوآئه جون الارمن والمـدن المشهورة عليد وعلى شمالى البكر اول ما يكون من البلاد المصيصة على نهر جيجان وموضوع


 وهو من بنآء السلطان بحمود ابن زنك 2 فال وهذا للجسر جزنا عليد الى حرّان.
 trouvent dans le traité d'Ibn-Said.
${ }^{2}$ On a supprimé dans le man. de Leyde :
تسلطوا بالـفغننة على ثغور الشام ولجزيرة


 مههلة ساءنخ ورآء مههلة وهآء فى الآخر ثال ابن حوقل واما زبطرة فانها
 موضوعها حيث الطول سآ گِ والعرض لَّ تَ اقول وزنطرة اليوم خراب خاليغ من الزرع والسگّان وله يبق منها غير رسم سورها وليس بالكثير وى فـ فـ ارض



 نيسان واصطحنا من ارض زبطرز بـين ثبجر البلّوط صيودا كــــــيرة وو ارانب
 الثغربغتح المثلثة وسكون الغين المعجهة وف آخرها رآء مههلة فالٍ وهو اسنم

 الثغيور فاستولى عليها الكغار وكذلك كان بالانحلس وغيرها فال فـ اللباهِ والارمن بفتح الالف وسكون الرآء المههلة وفتع المـيم وفى آخرها نون فال وهم طآئفة

Le ${ }^{\circ} 578$ porte حصر بلا با
${ }^{2}$ Le passage suivant a été biffé dans le man. autographe:
ومى الاماكن المشهورة عين زربة قال ايــن حرقـل وهى بلت تشبه بله الغور وبها ثكيل وهى خصبة واسعنا

المار والزنروع والمرى ومنها دخلتُ اللى بلاد الهوم
 فى بلاد الهوم تقارب طرسوس واذنتة واخذها الموم
 احدى وخسيير وثلثماية

من الْروم ويـقال لبلادهم بلاد الارمن وقه عحّ ابن حوقل ملطية من بكلة بلاد اللشام فقال وملطية محينة كبيرة من اهـكبر محن الثــغـسور" الـتى دون جبل ! الكروم وهو الينى بها واها ابن خرداذبسغ فقد جعل ملطية من الثغور للجزرين وعدّها منها ومن الاماهيكن المـشهورة من هذا الاقليم الكنيسة والهاروكـيّـة وهو بن بجـلة بلاد الارمن والهارونية نسبغ الى بانـيـها هرون الـشيا فال فى المـشترك والهاروكية محينة صغيرة الختظّها هـرون الـرشيه بالثـغور فـ طــرف جبل اللـكام ثال فـ العزيزى وملينة الهارونية آخر حهود الثغغور آلشامية مـا يتّصل بالمحود لبلزرية وبينها وبين الكنيسة السـودآه اثنا عشر ميلا فال فـ كتاب الاطلوال أن الهارونية حيث الطول سَ لَ والعـرض لَّر گِ -لمـسافات بالشهام فال ابن هوقل اها طول الشام فـهـس وعشرون مسرهـلة من ملطية الى "رف فن ملطية المى منج اربع مراحل ومن منج الى حلب مرحلتان
 دمشق اللـ طبرية اربع مراحل ومن طبريـــــة الى الرملة ثلث مراحل ومن
' Vcici ce qu'on lit dans Ibn-Haucal, à propos de la ville de Tarse :
فاما مهينة طرسوس استخدثها المامور بـ الــرشبيد

 العارة والغلّات والاموال بالغابية اللى رخصى عامّ على ولى

 فارس وبعلها فسانج ذلك عن قريب عهن مه الايام ادركنها وشاهدنها وكان السبب فى ذلك انه ليس مـن
 وخوزستان والرى واصغهان وجمبع ولبمال وطبرسنان

 غزاة تلك البلثة ويرابطون بها اذا وردوها وتكــثر
 العظمـة للبسبمة اللى ما كان السلاطيمن ينكلّفونه وارباب النعم ينفقونه منطوعين وم
 ودور وححامات وخانات هنا الى مشاطرة مس الوها ونايا


 ر
$\mu+{ }^{\circ}$


## الاوصــــاف والاخــــبــــار الـــعـــــامّــــة





 فيه مياه المطر وهى فـ سهل منى الاردر
$\qquad$


 ,النصارى يعظمون كنيسغ بيت لكم المنَكورة










## $\mu \mathrm{F} \mu$



## الاوصــــاف والاخــــبـــــار الـــعـــــامّـــة



 فنرحها وحصل لى فيه الـــغـــزاة
 مرهجلة انهرها نهر هغير من عيى تشقّ المحىينة وبينها وبين طبرية ثهانية عشر ميلا وهى فـ للجنوب عن طبرية







 يعفظ البلالج الساحلين التى فى جهتها





| ضهبط الاسمـــ | سادس الاقاليم العـرفــــيـة وهـــو بلاد الشام |  |  |  |  |  |  | - | $\sum_{6}^{5}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الاقليم <br> العرفى | !الاقليم اللقيتى | العرن |  | الطول |  |  |  |  |
|  |  |  | $\begin{aligned} & \xi_{i} \\ & 6: \\ & \hline \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & G_{:}^{\prime \prime} \\ & \sigma_{:}^{\prime} \\ & \hline \end{aligned}$ | ${\underset{\sim}{c}}^{2}$ |  |  |  |
| بفة الصاد الممنلة وسسكون اللام وفى الآخر مثناة فوقية | الاردنّ | مس الثالث | $$ | $\omega$ $\omega$ | J | $\begin{aligned} & \dot{\gamma} \end{aligned}$ | بعضم قياس | $\xi$ | 10 |
| بغت العين المامنلة وسكــــون <br>  <br> الآخر والباعوثـثة بفتج البآر <br>  المهملة وواورثآء مثلنة وهآ, ف، الآذــبر | الاردنّن | مس الثالث | $\begin{array}{r} \sim \\ r \end{array}$ | J $\omega$ | $-$ | $\begin{aligned} & \dot{\ell} \\ & \text { ن } \end{aligned}$ | بعضم فياس |  | 14 |
| مس المشترك بفــــة النيـن المعجمة وكسر القاف وسكون المثناة من بحكت وفآم وإرنّونِن بفر المــزة وسكون الـــرآر <br>  الواو | مس أعال دمنق | م- | $\mathcal{*}$ | $u$ | $\leq$ | < | قياس | شقيف <br> ارنون | iv |

dans lequul nou's avons fait quelques légères corrections.

| من المنتنرك بــفــــي التنين المُمهة وكسر القاف وسكون المنناءن من تحـت وفآر وامـا تيبرون فبكسر المثنباة الفوقية وسكون المثناة اللتختيـة وضم الرآء الممهلة وواه ونون | مس أهال دمشنق | مـس الثالث | - | t | م | نر | قياس | تيّهون |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

## الاومـــــاف والاخـــبـــــار الـــعـــــامّـــة


 كثبرة وحبّ الرمّان المجلوب منها منهور فى البلاد وهى بلد عامرآهل بالنا بالن




 ــــــى أيضا قلعة بقرب صور بالساحل

Dans le $n^{\circ} 578$, larticle précédent est remplacé par celui-ci,

وهى فلعة منيعة ناقلة عى البحروهى عن صفت على مسيرة يوم فـ يمـت الثمال والشقفيف ايضا شقيف ارنون وهو

 وهو بين دمشق والساحل بالثرب من بانياس







وهو بله مشهور وله حصن عالى المكان وهو احه المعاقل بالشام التى لا ترام وعلى بعض مرحالة منه موتنة وبها قبر
 والرمّان والكثمثى وغير ذْلك وهو على اطراف الشام من جهن لِّاز وبين الـكرك والشوبك نكو ثلث مراحل






والشوبك بله صغيركثير البساتين وغالب ساكـنيه النصارى وهو شرقى الثور وهو على طرف الشام من جهـة الِّاز

 مبنية بالُجو الابيْن وهى على تلّ مرتفع ابيض مطلّ على النور من شرقيه



 الميم وكسر الغين المعمهة وسكون المثناة النكتية وثآء مثلثة وهآم ا


## الاوصـــــاف والاخــــبــــار الــــعـــــامّــــة




















| ضبط الاسمــا | ساد الاتالم الــعرفــيـــة وهـــو |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & 7 \\ & \xi \\ & \dot{E} \\ & \dot{E} \\ & \dot{6} \end{aligned}$ | 1 | E. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الاقليم العرنى | . الاقليم لالـقيقى | العرضن |  | الطول |  |  |  |  |
|  |  |  | $\begin{gathered} \hline a_{0} \\ 6: 1 \\ \hline \end{gathered}$ |  | $\left\lvert\, \begin{aligned} & G_{0} \\ & G_{1} \\ & B_{1} \end{aligned}\right.$ | ¢ |  |  |  |
| مس مزيل الارتباب بكسرالمبم وتشديه الصاد المنملة وكسرها <br>  تختنها وفيّ الهاد الثانبية وفى | من بلاد الارمن | مس الرابع | - | لو | $\sim$ | b | اطوال | $\xi^{\prime}$ | ,rs |
| بفنّ البآد الموحة وسكون الرآ <br>  <br>  الرآت المهلمنة ونى آخرها تآم متـناة فوقية | مى بلاد الارمى | من الرابع | 7 | ل | $\leq$ | ن | ๕ | $\underbrace{c}_{6}$ | M |
| تل بفت النآ ر المثناة مـ فوق <br>  المهلة وسكون الميم وفم الىالالمملة وسكون الواو | من بلاد الارمس | مس الرابع |  | لو لو | J | نط | ابنى | $\begin{aligned} & \text { © } \\ & \text { y } \\ & \text { C } \end{aligned}$ | $\mu$. |
|  <br>  وزآم معدمن مفنتوحه ${ }^{\text {ر الـف }}$ واما عيى زربة فالعين معروفة <br>  وسكون الرآ. المـهـــنـ وبـآ. موحلة مس تحنها وهآر , . | مس بلاد الارمس | مس الرابع |  | ل | $J$ | نط | ز | وقدغيّ زربها الناس وشّوهوا ناورزا | m |



قال العانب المنذ كورومصّيصة بناها ابو جعفر المنصوروقال فى المشنرك أن مرج النيباج المننـور فـ فنوح


 المصّيصية المــشـــهـــــــــورة





 تل حــــنارن ملى القرب مـنـــهـها





NaN


## nom

## الاوصدــــاف والاخـــــبـــــار الــــعــــــامّـــــة




 ميلا وبين طرابلس ودمشق تسعون ميلا ثال (44) ومنها الى انطرطوس ثلثون مبيلد






 قلعة دمنفق قال ابن سعيه بصرا قاعالة حوران وهى على اربع مراحل مى دمشق وفى شرقيها صرخد على نكو سنـــ






pope













 بلنياس وْبيه جبلة وبيى بلنياس اربعة وعشهون ميلا ومى جبلة الى اللاذقية اثنا عشر ميلا ولها اهال واسعغ





## الاوصـــــاف والاخــــبــــــار الــــعــــــامّــــة




 وسرفننكار فى جهـة التنرق وللجنوب عى عين زربة عله بعضن مرحلة






 بلى انطاكية ثهانية واربعون ميلا وقال ايضا وهى اجلّ مuينة بالساحل منعن وعارة ولها مبينا عطيم

ومنينتة مصهيون بلدت ذات قلعة حصينة لا ترام مى مشاهير معافل الشام وبقلعنها المياه كثيرة منيسرة من الامططاز




 ومساحة دور السور اثنا عشر ميلا


## الاوصدــــاف والاخــــبـــــار الــــعـــــامّـــــة



 عن دربساك وبينثها بعض مرحلة










وهى بلت صغيرة ذات قلعة قد دثرت ولها اعين وبساتين وهى على مرحلة من حماة وهى غربى حمـاة بهـيلة يسيرة



$\mu 4 *$


## الاوصـــــاف والاخــــبـــــار الــــعــــــامّــــة



 ! المقلوب وهو نهر الارنط ولمّ عليه اجنّة حسنة وكروم (24)



 بــغــرا المـنكورو
 "




$$
\bullet
$$

$$
\stackrel{\circ}{0}
$$






| ضبط الاسمــ <br> من اللباب بفت الميم وسكون <br>  ونى آخرها شيى معهة |  |  |  |  |  |  |  | [ الإمكا | $\sum_{5}^{5}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الأقليم العرفى | الاقليم لـقيتيق | العرن |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | $\begin{array}{\|l\|} \hline G_{0} \\ \text { G:! } \end{array}$ | $\stackrel{\rightharpoonup}{c}$ | $\begin{array}{\|l\|} \hline E_{1} \\ \sigma_{1} \\ \hline \end{array}$ | cictich |  |  |  |
|  | 0 حصون الشامر النشمالبة | من الرابع | $J$ <br>  | لر لو | $\begin{aligned} & 1 \\ & r \end{aligned}$ | $\left\lvert\, \begin{aligned} & \text { سا } \\ & \end{aligned}\right.$ | قاطون | مرعش | 00 |
| من المشترك بغغ الفآه والف وميم مكسورة ز مثنـناة تختنية كخفغن وفى آخرها هآ. | من اعهـال هيرز | من الرابع | 7 | a | 7 | L | فياس | فامية | 04 |
|  وسكون اليآء آخر اللــــروف وفق الزآ; المعمهة وفى آخرها راء مهملـة | من جنه حمص | من الرايع | $\bigcirc$ | at | - | L | قياس | شينر | ov |
|  | مس اقیى الشمال مـ الشنام | من الرابع | $\bigcirc$ | وقيل لر | - | L | * | كتا | ${ }^{\circ}$ |
| ينح وهآّ فـ الآخر |  | مّ الرابع | $\infty$ | a | نه | $\omega$ | كعقن | حا8 | 09 |
| بفق الـكان والفاء وسكون <br>  المهملة ز الفـ وبآد موحة | من جند حمص | مس الرابع | 4 | u a | J | سا | قاطوال | كفط | 4. |

## ~~

## الاوصــــاف والاخــــبـــــار الــــعــــــامّـــــة


 انطاكيبة ثهانية وسبعون ميلا وبينها ايضا وييه مخاضة (188) العلوى على نهر جيهان اثنا عشر ميلا

قال فى المشترك ويقال لفامية افامبية بهيادة الهمزة فى اولها قال ومى مدينة قيهة ويطلق هنا الاسم على كورتها
 عظمبة قدبهـة على نشز من الارمن لها بكيرة حلوة يشقّها النهر المقلوب


 ولها سور مى لجن ولها ثلثنة ابواب والعامى بهـرّ مع السور مس ثنماليها





 - بكثرة النواعير دون غبرهمـا مى بلاد الـــنـــامر

 عشر ميلا وكذلال بينها وبـين المـعرّة

| . ضبط الاسمـــ | باذس الاقاليم الـعرفــــــــــ وهــو |  |  |  |  |  |  | ] | E |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الاقليم العرفى | . الانقيم لك | العرض |  | الطول |  |  |  |  |
|  |  |  | $\begin{aligned} & 6: \\ & 6: 1 \\ & 6: \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \hline G_{0} \\ & 6: 1 \end{aligned}$ | N |  |  |  |
| بضخ السين المتهلة واللام مر ميم ومشاءة تختنية مشّّدة وهآر فـ الآخر | مس اهـهال حمص | مـ الرابع | $J$ | $\omega$ | $\leq$ | L | قياس | سـلـيّة | 41 |
| بغة العافي وسكون الــرآه <br>  بعدها رآر ممهلة ثانية ايضا | مس افامس الشام من جهن النمال | مس الرابع | $\bigcirc$ | J | $\leq$ | $L^{\prime}$ | (\%) | كركر | 4 H |
|  وسكون السيه المملة ثُ نون | 0 حصون الشادر الثمالينة | مـ الرابع | 0 | و | $J$ | $L^{\prime}$ | (j) | بهسهنا | 4m |
| من اللباب بِغ المبم والعين المثملة ' <br> - ونى الآخر هآ. | من جند حمص | من الرابع | $\begin{aligned} & r \\ & \alpha \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { J } \\ & \text { a } \end{aligned}$ |  | L | اطورال قياس | الكـرّهو | 45 |
| بفتح السين وسكون الـــرآت المنمانينِ وكسر المـيم مثناة مس بحت ساكينة ونون | مس اعهـال | مه الرابع | $\sim$ | $\checkmark$ | $\bigcirc$ | $L^{\prime}$ | اطوال | سـرمين | 40 |

## الاوصــــاف والاخـــبـــــار الــــعـــــمّـــــة





 ثغوو الشام فى زماننا وهى بالقرب من كـتا مـ شرقيها


عينتاب ويبنهـا نـو مسيرة يومـــــن





 (33) وهى ملى مننصف الطريق بين المعرة وحلب

| ضبط الاسمــ |  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 菅 } \\ & \stackrel{c}{6} \\ & \dot{F}^{\prime} \end{aligned}$ | الاسمזاء | $\frac{E}{E}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الاقلم | الافلم |  |  |  |  |  |  |  |
|  | العرنى | للـل大بيغ | $\begin{aligned} & 6: \\ & 6: 1 \\ & 6: 1 \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |  |
| الالف واللام لازمنان ور رآوُها <br>  مفنوحة ونون ساكـنـة ودال وال مثملالة مثوحة | مه جنه فنسرين | من الرابع | 7 | لو | 4 | س | ¢ | E | 44 |
| مـ اللباب بعن السِين المهمن ونت الميم وسكون المشناة من تكت وسين، ثانبية مهمالة والف , وطـّرٌ مهملن فى الآذر | مس اقهى <br> الشنام <br>  <br> الفرات | مس الرابع | $J$ | لر | 4 | س | قياس | ${ }_{6}^{6}$ | 4 V |
| مس اللبابُ بكسر القاف وون <br>  <br>  تختين ساكتن وفى آخرها نون | R <br> قواعد <br> الشام <br> القالقه | مه الرابع | $\cdots$ | al | - | $\cdots$ | قياس | ¢ | 41 |
|  , واللام ونى آخرها بآء موحة |  العـطام و من جنى قنسريّنا | من الرابع | $\bigcirc$ | a | - | س, | \| | حلـب | 49 |
| الباب معروف وبزاعا بــم <br>  <br>  بعنها الف مقصروة | قنسرين | من الرابع | $\square$ | ل5 | $\sim$ | - | ¢ | الباب <br> وبزاها | v. |

## الاوصـــــاف والاخــــبـــــار الــــعــــــمّـــــة



 كورة مى بلاد حلب وتسمّى للُومة بنم للاليم وسكون الواو وميم وهاء

 النمال عن حصن منهور وكل واحاثة على مسافت قريبن من الاذيى















нчА


## الاوصـــاف والاخـــبــــار الــععــــامّــــة





 ناحينها ولها السواق جليلن وهى مقصودة للنجّار والمسافرين وهى عن حلب فـ جهن الثنمال على ثلث مرين مراحل وبالقرب
 قلعة الموم على نحو ثلث مراحل ايضا وكنالك ييه عينناب وبهسا وعينناب فى جهـ الشرق ولجنوب عن بهسا






 والـغــرب عن ســـروع


 قلعة جعبر الى الرقّة سبعة فــرابح

## 识



Le man. d'lbn-Haucal, de la bibl. dn Roi, porte 1 (l)
= Ibiel. 1
"Le man. de Leyde porte $\quad$ Jl.

- Le passage suivant a été biffé dans le manuscrit autographe :


- .لوضع سلسلة بسننها بــنع مس خروج المـراكب ودخولها الو باذن

- Les mots suivants onl été supprimés dans le man. aulographe : النى القاه اخوته فيه.
* Ibid. ولى' فى غري البكبرت وجنـوبـبيها.
- Le $n^{\circ} 578$ porte
${ }^{16} \mathrm{I}$ faut probablement lire $\underset{=}{\mathrm{I}} \mathrm{I}$,
" Il faut peut-etre lire
${ }^{12}$ Ce qui suit a été biffé dans le man. de Leyde:





 سورهامنّسع كبير وغالب السور والبلى خراب



 .
 te Dictiounaire gographique de Soyouthi, كفربيا.
${ }^{16}$ Ce qui stiti été supprimé dans le man. de leyde :




 par le most el et le trait. Malgre cette correction, le texte nous parait fautif dans cet endroit.
" Le man. n" 578 porte النازل مس جبل الت.
${ }^{19}$ Dans le man. autographe on a effacé ce quii suit :
وقيل انها مادية فال ابى حوقل وهى مدينة على جبل عامة ابنيتنا مى جارة وبها قصور مس حـارة قى بنيت على



## $\mu N \mu$

## SUITE DES NOTES.

${ }^{20} 11$ faut lire دُوْار.
${ }^{21}$ Le man. n. ${ }^{\circ} 578$ porte أبـ, لا, et c'est certainement ainsi qu'il faut lire.
${ }^{92}$ Les manuscrits portent جبی ; mais on lit dans le Traité d'Ibn-Said, جيل
${ }^{25}$ Ce qui suit a été effacé dans le man. de Leyde : ونى اهلها جمال مغــرط.
${ }^{24}$ Ce qui suit a été effacé dans le man. de Leyde :

${ }^{25}$ Le man. de Leyde porte هيبادين.
${ }^{20}$ Ibid. النشمـال
${ }^{27}$ Le man. de Leyde porte بـينها.
${ }^{2}$ On lit dans le $n^{\circ} 578$ 2 8 .
${ }^{29}$ Dans le man. de Leyde, les mots suivants ont été biffés:

${ }^{50}$ Le mot 1 parait de trop.
*) Ce qui suit a tté effacé dans le man. autographe : قال الهَروى فی كنابه المعرووف بالزيادان.
${ }^{53}$ On lit dans les deux manuscrits: صفة.
${ }^{35}$ Dans le man. de Leyde, l'article mrécede immédiatement l'article nier que l'auteur a ajoute après coup le passage suivant qui ne peut se rapporter qu'a l'article Sermyn.

n On lit dans le man. de Leyde : مميبصاط.
${ }^{36}$ Le n ${ }^{\circ} 578$ porte 2 مالى.

ذذكر الجّزيةٌ بين دجالة واللفات






 الرحبة الم.هيت الى الانبار ومن الانبار يخحج الفرات عن تخحيد للبزيرة ثم -يعطف للحّ من الانبار الى تـكريت وئ على دجلة الى السنّ الى للمحيثة على


 غريْ لِزيرةٍ وبعض الشام وبعض البادية جنوبيها والعراق شرقيـها وبعض

 المـوصل ستـغ ايام ومن الموصل الى آمح اربعة ايام ومن امح الم الم سمـيساط ا ثلثة ايام ومن الموصل الى نصيبين اربع مراحل ومن نصيبـيـن الى راس عـــين ' Le n ${ }^{\circ} 578$ porte نمـشاظ.

## NV4E

ثلث مراحل ومن راس عبن الى الرقّة اربعة ايام ومن راس عين الى حرّان



 عين وآمح وميّافارقبن وديار بكر فال وو بلاد بـين دجلة والغرات وانـا قـيـي
 بلاد لجزيرت المخكا وسكون القاف ثر , اء مههلة לال وهو قلعة حصينغ مشهورة ببلد الموصر ولالهيدية جبل من الاهكراد بتلك الارض وعتر بابل قرب"كربلا ين نـواء




 الموصل الشوش فال فـ المنشترك بضم الـشين المعجهة وسكون الواو ثمر شين

 فال ابو المجد فـ كتاب التمـييز قلعة فنك بفتع الفآء والنون و 1 قلعة حصينة فويق جزنبرة ابن عهر ومن البلاد للز وسكون للميم وفتح الحال المههلة وف آخرها لام قال والمجهل احسن محينة

[^1] وف آخرها رآء مههيلة بعد الالف نال وهكّار بلدة وناحية عنْد بجبل فـوق المبوصل من لبزّيرة غال ابن الاثير في اللباب وهكّار ولاية تشتمـل على حضون
 وسكون المثناة من شحتها وفتح السين المهمهة وهآه فال فـ اللباب وكـبيسة
 وع بالقرب من هيت وجعل ابن حوقل محينة هيت من بــلة بلاد للمزيرو وكذلك جعلها ابن سعيد وابو الريحان وف كتاب الاطوال للفرس انـها من


 واكبر الزوبيجن ما يلى للحديثة وحـرجهها من قرب جبال اذربيجان ومن بلاد

 : ثامرة على ثلث مراحل من الموصل من الـشرق والـشمال وو على جـبـــل من العحـر فى الوطا8 وخحتها مياء جارية وبساتين وو فى جهة الشممال عن اربـل
 ثمـانـين ف جهه الشنمال عن العادية ومن تلك البلاد كششاف وو قلعـة


وللجنوب عن الـ


## الاومـــــاف والاخــــبــــار الــــعـــــمّـــــة




 ذلك احسان قلى وصورتها على باب من ابوابها فعّبّبت فقيل قاليقلا



 خـابــور لا دجـــــــنـ،

 عنوة وبها حبات موصوفنة تفوق اليات بسبرعة القنلل وهو جبل به جواهر الزجاج








## الاوصـــــاف والاخـــــبـــــار الــــعـــــــامــــــة





 الثغرر الالسلامية فى زماننا هنا قال فى العزيزى والرحبة بـينها وبين قرقيسيا ثلثة قرالغ

قال فى مزيل الارتياب والهنّاخ.فلعن حصينـة *م ديار بــكـر




 وبـهــا كـــــارة


 مهافع دارا ولبناب خـــــيـبـب


## 







 لهرماس وبها عقارب قاتــلــن
 هامن القرمطى كان خرج بالشام وهى ببن الرحبن رحبن مالك بى طوق وبين عانتة والظاهر انها من ديار مضر
 للت فغ ثمالى المومل ويجيط بها دجلة مثل الهلال وهى على غربـ دجلة





| ضبط الاسمــ |  للجزيرة بــين دجلة والــفـرات |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \vec{E}^{\prime} \\ & C_{\dot{E}} \\ & \dot{\sigma}^{\prime} \end{aligned}$ | الالسمז | $\xi$$\xi$$\xi$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الالاقلما |  | $\frac{\text { ¢ }}{6}$ | ¢ | $\frac{\text { J }}{\text { git }}$ | ctic |  |  |  |
|  | لـريرئ | مس الرابع | $J$ | لو | $\leq$ | m | الطوال | $\frac{\underset{E}{c}}{C_{:}^{\prime}}$ | rr |
| بنح الكاف والفآ, رسكـون <br>  <br>  ,وثا, بينثغ بعدها الف, | مريبعة | مט الرابع | 4 | لر | a | \% | اطورل |  | r $\mu$ |
| بغتح | ريبيعة \| ميار | | مس الرابع | $\begin{aligned} & 0 \\ & \vdots \\ & \vdots \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { لو } \\ & \text { لو } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & - \\ & \infty \\ & \infty \\ & \infty \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \mathrm{m} \\ & \varepsilon \\ & \varepsilon \end{aligned}$ | قانورن | بلد | rs |
|  الهاد المعيبة وفى آخرها رآ. , | للإزيرة: | من الرابع | 4 | $\checkmark$ | $\cdots$ | - | الطول | للا | Mo |
| من 'اللباب بفتح الميم وسكرن الرإوركسر الصاد المهملة وفى خرها لدر |  | من الرابع | $J$ | g | 4 | ر" | الطوال | الموصل | H4 |

## الاوصـــــاف والاخــــبـــــار الـــعــــــنــــــة


 وين تلز اعغر وببِ بله سنـة فـــرأي



 الططب ربها كان يونس بن متى عليه السلام ينسب البها جاء، من اهل العلم








اياه ومهينة نينوى هنا هـ البلّة التى ارسل اليه بونس عليه السلام (12)


## الاوصــــاف والاخــــبــــار الـــعـــــمّــــة





ودقوقا عى الاربل على مسيرة خمسة ايام وهى بلات لها بساتين واعهن تات اليها مى جبل حمرين ومى خصبن

 التى لا يعل فيه اللمديه ولا تضرّها النّار والسور يشتمل عليها وعلى عيونه مآت رلها بساتينِ ومزارع كثيرة

وعأنة بلت هغيرة على جزيرة فى وسط الفرات قال فى اللباب وهى تقارب للحهيثة قال ابن حوفل يطوف بها خليه



 تَت حديثة الموول يصبّ الزابْ الاكبر الم دحانة وبيبنها وببن الموصل اربعة عشر فرينا
 الهــال الانــــبـــار


Lên ${ }^{\circ} 8$ porte en marge



* Les manuscrits d'Ebn-Khallican portent, les uns : نسبيبت, et les autres : تشَعبت .
- Ibid. وكانو.
* Ibid. ارمينياقسا.

${ }^{2}$ Le n ${ }^{\circ} 578$ porte اربع
${ }^{3}$ On lit däns les deux manuscrits,







 اردشير بن بابك رقلعنها الآثن خــراب
, Oul lit dans Ibn-Said:


" Ibn-Said, en décrivant la ville de Mausil, dit:

": A la place de ces derniers mots, on lit dans le man. de Leyde : واما حديثة الموصل فنذكر مح العرانٍ cela cependant n'est pas exact ; car c'est dans cette mème Table de la Mésopotamie qu'on lit la description de la ville nommée IIadithat al-Mausil.
 latitude, que pour la description, renferme plusieurs contradictions.




من اللباب بكسر العين وفتح الرآء المـهـلتين ثر الف وفاف فال فى مهـــــاح

 اخذًا من.عراق القربها وهو ولارز الخى من اسفلها لما فرغ من ذكر للجزيرة
 ومن للجنوب البادية وبحر فارس وحدود خوزستان ومن الثرق حصود بــلاد للجبل الى حلوان ومن الشمال من حلوان الى للجزيّرة من حيث ابتحانا والعـراق

 وجنوبًا من للـديثغ على دجلة الى عبّادان على مصبّ دجلة فى بحر فارس


 بـميلة الى الـشمال ووسط العراق الذى من القادسية الى حلوان هو اعـرض ما فى العراق واها راس العراق الخى عند عبّادان فيحقّ عن ذلك فال فال فـ


## Mar

 ذكر كثير فخ' اشعار العرب فال ولثورنق ايضًا قرية على نصف فريخ من بهن فال فى المـشترك وذو فار موضع بين الكوفة وواسط وهو الى الكوفة اقرب فيد كان
 وصورا بضم الصاد المهملة وسكون الواو وفتح الرآء المههمة والـفـ ثال وو بلد8 بين بغداذ وبين الكوفة ونبّه ابن الاثير انهّا سورا بالسين المهملة ظال فـ اللباب ومن انهار الكوفل نهر نرس بفتع النون وسكون الــرآه المههـلة وفى آخرها سين مهملة وعلى هذا النهرعدّة قرى ينسـب اليـها بحـــــاعــة من





 ثم من البصرة الى البادية على سواد البصرة ثم الى بـطـّع واسـط ثر الى سواد الكوفة وجطآعُحها ثمر على ظهر الفرات الى الانــبــار ومن الانبار الى التـكريت من حيث ابتـدانا فال فـ اللباب وانما سمّميت بـغتـداذ

 الصنم والفقهآء يكرهون هخا الاسم من اجل هخا وسمّاها المنصور مخينــ السلاد 1 لان دجلة كان يقال له وادى السلام 2 فال وكان ابن المبـارك يقول


## Nqu

لا يقال بغهاذ يعـنى بالخال المعجهة فان بغ شيطان وداذ عطيّة وانّها شـرك وانّا يقال بغداد يعـنى بالهالين المههلتين وبغدان أيضًا وفال بعغضهم ان بغ


 ثُلث بغداذ وعلى للاربِ سور ابتحآؤه من دجلة وانــــتـهـآؤه الى دجلة من لبانب الشرقة كهيُغ الهلال او كنصف دآَيُرُ وله ابواب اولها باب الغَرَبِّ وهو على دجلة ثر يليد باب سوق التمـر وهو باب شاهق واغلق فـ ايام لـليفـة
 التى كانتِ يقتّلها الملوك والرسل ثر باب العامّة ويقال له ايضتًا باب عهورية
 تحتها الغهايا ثم باب اللـراتـب وبـيند وبـين دجلة تحو رميتن سهم فال وبجيع -ما يشتمـل عليه هخا السور يقال له حربد دار لالافلة وفيد ححالّ واســواق ــوناور كثيرةٍ للرعية وهوكاكبر محينة تكون فال وبين دورالـرعية التى داخل هخا السور وبـين دجلة سور آخر وداخل الســور الثنان دور لـــلافـــــة لا لا يحاخلها شى


 الواو ثم لام وو بلدة عن بغداذ فـ الغرب وللجنوب على فريّ وو كثثيرة
 الغرب.القادسيّة وهيت ومن الشرق حلوان ومن الشممال سرّ من راى ومن

لبّنوب الابّة . ومن بلاد العراق المشهورة بعقوبا نال فى اللباب بفتح الـبــاء
 قرية كبيرة على عشرة فرالخ من بـغخاذ ينسب اليها بكـاعة من اهل العــم فال السمعاذى وحكاء عن للاطيمب انه فال 'باعقوبا بزيادة الفف بعد البَاء اللنى فى اول المـلمة فال وو قرية باعلى النهروان ومذهها ابـو هــاشم الباعقوب ثال

 السين المههلة والبآء الموحدة والفان وف آخرها طـَّ مهـهـلة فال واصــل اسمـها بالفارسية بلاس ابان 1 ومعناه عمارة بلاس ذعرّبـته العرب بـسـسـاباط ؤ بليحة قرب ه هآنُ كسرى ويقال لها ساباط المـحآنُ لخلك وقد تـقدّد
 عـلى عشرين فرسيخا من سحوقند ومن بلاد العراق صــينــية فال فـ اللباب بـكســــ الصاد وسكون المثناة من خحته|








- Au lieu de lo il flaut lixe ابكاد.

Ce qui suit a été biffé dans le mamuscrit autograple?
 |

- Le man. de Leyde porte .

H9
ابن سليمـان المعرّى مشاعرة وفيه يقول المعــرّى قصيدتــه المـشهــــورة



 بغداذ وكان فـ كل شهر يقام هناك سوق فـ يوم الثلثآء فينسب الموضع الى
 معظم سوق الميّازيِن ومن بلاد العراق دير العاقول فال فـ اللباب بغتع العِن المههلة والف وظاف مضهومة وواو ساكننة ولام فال وو بـليحة بالقرب من

 الحال والرآء المههاتان وف آخذها مثناة من تحتها والف فال وو من اعهال ألبصرة فى ظنّ السمعانى من تكريت وو ءلى النهاية الشمالية للعراق الى
 مسافة شهر وكذلك من تـكريت الى عبّادان اذا سار على تقويس للحّدّ الغري اعنى من تكريت الى الانبار الى واسط الى البصرة الى عبّادان فــعـــلى هـذا
 تكريت الى عبّادان غخْو عشرين مرحلة وعرض العـزاق من الــقــادسيـة الى الى
 وكخلك من بغداذ الى تـكريت اربع مراحل ومن بغداذ الى حلوان نحو ست مراحل ومن الكوفة الى واسط ست مراحل ومن ون نواتى العراق السيب فال فـ المـشترك والسيب بكسر السين المهملة وسكون المتثناة من شحتها وفى

## H 44

آخرها بآء موحدة ظال وهو نهر عليه كورة من سواد الكوفـة فيها قصر ابــن


 بفتح الميم وسكون المثنناء من تحتها وفتح السين المههلة والف ونس ونسون فال
 الطول الـعجهة والف ونون فال وهو قرية كبيرة شبه البلد فوق البصرة كثيرها


 البلاد يسقون المَّه للملو عند ما يجزر البحر واما بعد نهر معقل فلا تظهر

 وتدور على البصرة حتّت تصير دجلة ف شرقيها ثر تعطف و"جترى جنوبًا



 البلاد العراقية النيل فال فـ اللباب بكسر النون وسكون المثنناة التكتيـة
 Le thin. autographe porte

## MqV

السمعان دخلتها واقتت بها يومين ومنها الهاشمـية بفتح الهاء والف وشيّ
 محينة بناها السفّاح قرب الكوفة ونزلها ثر انتقل عنها ونزل الانبار حتّى مات اقول وتعرف فـ كتـب التواري بهاثهـية الكوفـة














إلِل قِدِّه بها وقلدس قرية بهـرو الموذ





~"•




 رايـتكوفانًا اذا راوا رملة مسنديرةٌ وقيـل لاجتماع الناس اخنًا مس قولمٌ تـكّوّف الرمل اذا ركب بعضه بعضّا


 بلاد العراق ا وعن سلممان بى مهنّا ان بين الانبار وبغداذ مرحلة |


 يباع فيها للمهر ايضا قال فى العزيزى وبيى عكبرا وبين منينة البردان اربعة فرايع





 شاطئ دجله الشرقى وبينها وبين بغهاذ خمسن فرابي








 ويسقّى جانب الطاق نعبن الى راس الطاق موضع السوق الاعظم قال فـ المشنترك ونهر معلّى منسوب الى المعلى بن






تال نى اللباب وكواذا قرية مشهورة من قرى بغداذ قال فى العزيزى ومهينه كلواذا بينها وبيه بغداذ فرينـان. ومن كلواذا الى النهـهوان اربعغ فـــرأت

وببابل التى ابرهيم الليل فى النار وهى اليوم مטينة خراب وقف هار فى موضعها قرية صغيرة قال ابى حوقل و بابل



## عهع



## الاوصــــاف والاخـــبــــار الـــعــــامّــــة

 المنذكر هو اللارج من الــــــرات

 الانساب النهوران هلى اربعغ فرايت مى دجلة قال المعاند دخلنها غير مرّة
,قصر ابن هيبرة مدينه وهى قيب من عود نهر الفرات ويطلح اليها من الفراه انهار منفّرّقت وليست بالكبار
 هبيبة الفزارى والى العراق فى ايام مروان اللمار آخر خلفآد, بنى اميّة وهو بالتقرب مى جسر سورا من نوالى بابل





 -




| ضبط الاسهسـ] | ثالمس الاقاليم العرفيــــة وهـــو العراق |  |  |  |  |  |  | - [ny | $\underline{E}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الاقنم | الإلم |  | الع |  |  |  |  |  |
|  | العرفى | للـقيبى | $\begin{gathered} G_{0} \\ \sigma_{i} \\ \hline \end{gathered}$ | $\underset{\sim}{c}$ | $\begin{aligned} & 6: 6 \\ & 6: \\ & 6 \end{aligned}$ | ヘ |  |  |  |
| مـ اللباب بفخح الدال وسكون السين المنملنيني وفتح العاف \% رآ. sهملة وهآ. | العرافق | مس اوّل الرابع | m | $\begin{aligned} & 4 \\ & 4 \end{aligned}$ |  | 6 | ***************) | \% | M |
| مس المشتُرك بفغ لالبم :ـوار وفى آخرها لامر الفـ | العراق | مس اوّل الرابع | $\begin{aligned} & \mathcal{O} \\ & r \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & t \\ & t \end{aligned}$ | $\mathcal{L}$ | $\begin{aligned} & 6 \\ & 6 \end{aligned}$ | الطوال قانون | جلو | r |
| مس الانُساب بغخ الواووسكون الالف وكسر السيب المهنلة وفى آخرهاطـآ, همهلة | على جانبی <br> دجلة دــ <br> العرأق | مس الثالث | $\begin{aligned} & 5 \\ & 5 \\ & 5 \end{aligned}$ | $\omega$ <br> لى <br> J | $\begin{aligned} & J \\ & J \\ & J \end{aligned}$ | 6 عـ 6 | قانون. <br> ابب سعيد <br> ر <br> Jil | وإ | H |
| مس المـنتنرك لياقوت بغـأ. معـمة والــف ونون وقــاف . |  | مس اوّل الرابع | $\bigcirc$ | 4 | J | 1 | ! | خإنـبن | MF |
| مي المشترك بع للآَ المهملة <br> وسكون اللام ومى اللباب \%ُر وار والف ونون | $\bigcirc$ العراق وقيل من لِكِبال | مس آّل الرابع | $\begin{aligned} & r \\ & r \\ & r \end{aligned}$ | $\omega$ $\omega$ a | نه <br> r | L عـ 6 | رسم <br> الط, <br> رقانون <br> وقيل | هـوان. | No |

## الاوصــــاف والاخـــبــــار الــعـــــامــــة

 خراسان يقال لها دسكرة الملك قال فى العزيزى الدسكرة قنبهة بها منازل الملوك مه الفرس وابنية ئيبنة واثار قنيهة ومنها الى منينة جلولا ستة فــراع

 العزيزى وحلولا بيبنها ربـين مدينة خانقين سبعة فرالح







 ونى حنّ العراق من جهن المــــــــرن


 بغداذ خـس مراحل وحلوان ايضا قرية فوق الفسطاط بفركيّن وهى مشرفة على النيل
$\mu \cdot \Lambda$

${ }^{1}$ On lit en marge du man. de Leyde, de la main de l'auteur :
فول العزيزى ان هيت غربق الفراة بناقض القول المقنم انها غثمالى الفراة فكتقتنه فعنهى ان قول العزيبزى غلط
${ }^{2}$ Le man. de Leyde et le $n^{\circ} 578$ portent : جوزجان .
"Le man. de Leyde porte : فخقتها.

" ${ }^{\text {" }}$ Le man. de Leyde porte : لقدمه.

- Le man. de Leyde porte : بليكة مـ, بغداذ وراسط.
${ }^{7}$ Le man. de Leyde porte : كوى




 مى جهن البرية كان يكتمع فيها العرب مى الاقطار و يتناشنوون الاشهعارو يبيعون ويشنترون (0)










- Il faut lire غرب3, d'après ce qui a été dit à la page 9 q.

" Au lieu de قف مدت على خيط واحه, on lit dans Ibn-Haucal : قف غرست فی يومر واحه.
${ }^{12}$ Au lieu de بساتبي, il faut lire, comme dans Ibn-Hancal : انـهار.
${ }^{13}$ On lit dans le man. d'lbn-Saï:



ذكرخوزستـان


 انتقل الل، خوزنستان والخى بحيط بخوزستان من الغرب رستاق واسط ودور ألراسبى ويكيط بها من جهة للجنوب من عبّادان على البكر الى مسهروبان الى الحدورق الى حدود فارس والخى يحيط بها بن للـهة الشـرقية الـنى الى جهة للجنوب حدود فارس والما من للا إصفهان وبلاد للبّل ويفصل بـبن فارس وبلاد للبّل واصفهان هناك نسهـر طـاب والخى بحيط بخحوزستان من جهة الـشمـال حهود الصــمـــر والكـرخة وجبال اللور وبلاد للجبل الى اصغهان وخوزستان فـ مستوٍ من الارض وليس

 بالبجر ومن كور الاهواز جُرخان •نال فـ اللباب بضم للـبيم وسكون الــــــراء المههلة وخآء معجهة ثم الفـ ونون فال وو بلحة بـروب اللسوس من كــور الاهواز ومن تلك البلاد دستوا من الباب بفتح الحال وسكون السين المهملتين
${ }^{1}$ Dans nos manuscrits ce mot est presque partout écrit avec un , rầ à la place du $; z a ̂$.

وضمّ المثناة الفوقية وواو والف وو ايضا بلحة من بلاد الاهواز ومن بلاد الاهواز سوق الاربعآء ظال ف المُشترك سوق الاربعآء بلد بنواء واء خوزسـتان


 ومن تلك البلاد سنبيل فال ابـن حوقل \&
 من عسكر مكرم الى الاهواز مرحلة ومن الاهواز الى الحورق اربــع مراحل الـا وكللك من عسكر مكرم الى الحورق ومن عسكر مكرم الى سوق الاربــعــاء الـا
 مرحلة ومن السوس الى بصنى مرحلة خفيفغ ومن السوس الى متوث مرحلة الـا





Dans le man. autographe le passage suivant a été supprimé:



 مراحل ٪ م من النورق الى خان مردويـه ( مندونة : )




حوزسنان على دجلة فنركب منها قى المآد الى الابلّة واما الطريق الى واسط $>$ الى بغداذ فان من ارجان الى سوق سنبيل مرحالة \& الى رامهرمز مرحالنيّن ٪ الى الى عسكرمكرم ثلث مراحل ومنها الى تسترمرحرحلة زمنها
 ومنها اللى قرقوب مرحلة





## whm

وو متّصلة بخوزسنتان وكن افردت عنها ثال ابن حُوقل وغالب بلاذ اللّور جبال
 لَّ ז
 اللاه وسكون الواو وف آخرها رآ مههلة و من زستـاق خوزستان فال ونى ظذّى انها جبال بها يقال لها لورستان منها عهّار بن بحمد اللورى الخى يروى

 بفتع الميم وضمّ المثناة الغوقية وسكون الواو وف آخرها ثآه مثلـثــنـ وه

 اقليم خــــوزســــتـــــــان

| هبط الاسمــ | تالسع الافاليم الــعـرفــــــــــنـة وهــو |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 官 } \\ & \stackrel{y}{c} \\ & \underline{6} \\ & \dot{b}^{\prime} \end{aligned}$ | - الاسمكا | $\xi_{\xi}^{\xi}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الإقليم | الالاقليم | العرد |  | الطول |  |  |  |  |
|  |  |  | $\begin{gathered} E_{0} \\ \sigma_{1} \\ \hline \end{gathered}$ |  | $\begin{gathered} \hline \text { C: } \\ 6: 1 \\ \hline \end{gathered}$ | $\sqrt{*}$ |  |  |  |
|  المهلة وسكون المثــــانـا من تخنها وفي آَكرها بآء موحت | خرزسنان | م- ما الثالث | 7 | $\begin{aligned} & 1 \\ & t \end{aligned}$ | $\cdots$ | f | قانون | E | 1 |
| من المشنرك بعن السْنِ المهملة وسكون الواو قال ابو الريهان وهى معيهـة بالغارسيــية |  | مس الثالث | $\stackrel{\sim}{\mu}$ |  | $\cdots$ | F | قانورن | $\xi$ | $\cdots$ |
| مس اللباب بيم القافيّ بينهـا <br>  | الالهواز <br> وقيل <br> مسالمراف | مس الثالث | $\begin{aligned} & r \\ & r \end{aligned}$ | 4 | $\hat{j}$ | $\begin{aligned} & \text { ع } \\ & \text { ع } \end{aligned}$ | قانون اطوال | قرقوب | $\mu$ |
| من اللباب بنم البيم وسكـون <br>  بعدها المـنثاة من تكتنها وفتح السيـ المهلة والـــف وبـاء موحة وواو ورآ, مهملة | الاهواز | مـ00 الثالث | - | $\begin{aligned} & y \\ & z \end{aligned}$ | $\stackrel{-}{\square}$ | as | قاطون | $\begin{aligned} & \zeta \\ & \xi \\ & \xi \\ & \xi \end{aligned}$ | ¢ |
| من اللباب بعن المثناة من فون وسكون السين المـمالة وفــح التآء الثانية ونى آخرها رآ. | الاهواز | لمى الثالث | $\begin{aligned} & J \\ & J \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & y \\ & y \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & J \\ & S \end{aligned}$ | عه | قانورن | تستر | - |
| مس المشنرك بنز للبيم وتشريه <br> البآر الموحة ونى الآخر يـآ. <br> آخراللمروف | خرزسنان | مس الثالث | $\bigcirc$ | $J$ | $\checkmark$ | ع | 保 | جّبّى | 4 |

## الاوصــــاف والاخــــبـــــار الـــبـعـــــامّـــــة

 بلتة بين واسط وبين كور الاهواز م يزد على ذلك
 دانيال النبّ قال والسوس ايضا الم لاقى بلاد المغرب والسوس آيضا بلاتِ بالافريقية وهى السوس الادن وبـينـهـ


وقرقوب مدينة مثهورة وقال فى اللباب وقرقوب مدينة قريبن من الطيب بيِن واسط وكور الاهواز فال فى العزيزى ومى قرقوب اللى مدينة الطيب سبعة فراعٌ ومن قرقوب الى مدينة السوس عشرة فرابِ

 ثهانية فرايٌ ومى جنهى سابور الم مهينة السوس ستنة فرائ




 نواتى خوزستان قال وجبّ ايضا قريت من نواثى النهروان


## الاوصــــاف والاخـــبـــــار الـــعـــــامّــــة




 اله سوق الاربــعآ. ستـة فــــرابي




 العزيزى ومنها الى مهينة اصفهان ثمانون فرينا
 موس النهرتيبرى مات سنة



 حوقل من جلة بلاد فارس وكذلك ابن سعين قال فى العزيزى ومهينة مهروبان على البحر

| ضبط الاسمـــاء | تالـع الاقاليم العرنــية وهـــو خوزستان |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \vec{b} \\ & \underset{F}{c} \\ & \underline{\dot{\sigma}^{\prime}} \end{aligned}$ | - | $\xi$$\xi=$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الالقلم العرنى | اللاقليمي | العرن |  | الطول |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { Ci: } \\ 6: \\ \hline \end{array}$ |  |  |  |  |
| مى اللباب بغغ الرآ. المعملة والميمون الهآموسكون الآآ. المـملة وضم الميم الثانيـة ونى آخرها زآ مـبـدة | الاهواز | مر الثالث | 4 | $y$ | $\sim$ | $\cdots$ | اطوال |  |  |
| مي اللباب بفتح الالف وسكون الرآ. المملنة وفــح للبيم وفى آخرها نون بعد الفـ اق قال اين <br>  بنششديه الرآ. المفتنوحة على وزن فتّلانّ 'المشتّدة العينا | 0 خرزسنان وقيل من فارس | (م) الث4الث | $\begin{aligned} & J \\ & r \end{aligned}$ | J y | J | عر | قانونه | ارجان | 18 |

' On lit dans Ibn-Haucal:


## M19



 الـــزط ســـبــعـــة فـــرأب







لـّا فغ بن خوزستان وو بلاد الاهواز انتقل الى فارس والخى بيكيط بباد فارس من جهة الغرب حهود خوزستان وتحام للاّد الغرج الى جهة الـشمال حهود اصفهان ولبجال والخى بحيط بها من جهة للبنوب بحر فارس والیى بحيط بها من جهة الشرق حهود كرهان والخى يكيـط بــبلاد فارس من [ جهة ] الـشمال المفازة البتى بـبن فارس وخراسان. وتام للح الشممالى حدود اصفـهان. وبلاد للبـبال فاله المهلبى فى العزيزىى ونهاية فارس الشرقية و ناحية يزد وعلى
 هارس كركان على شعـب بوّان وو على خـسة فراعخ عن النـوبنـهحجان ومن مهن فارس السرمق وو مدينة كثيـرة للصب والانثجار ومن منتتزهـات فارس شعـبْ بوّان وهو احه منتزهات الحنيا الاربعة وو غــوطــة دمشق ونهر الابلة وصغح سمـرقند وشعـب بوّان وهو اعنى شعـب بــوّان عــــــن الننوبنحجان على نحـو فرسنين وشعبب بوّان عخّه قرى ومياه متّصلة وعليها الانبُجار حتّ غطت تلك القرى فلا يراها الانسان حتى يحخلها وفال المهلّبى فى العزيزى وبلاد فارس تنقسم الى جنوبية وشمـالية فالبلاد لبنوبية سهول والشمـالية بلاد جبال ومن محن النسهول ارجان والنوبنهجان ومـهـروبان وسينيز ${ }^{1}$ وكازرون واصغنر والبيضاء ودارابجرد $\quad$ وعن بعض اهل البصرة
${ }^{1}$ Dans le man. de Leyde, ce mot est toujours écrit avec un schin; cependant, dans les Tables, l'auteur dit expressément que le mot commence par un sin sans points.

فال السآدُر من سيراف على ساحل البهر ينتهى الى بيخخخانَ وو قرية على
 مسيرة يومين من بيخخان ثمر يسير دون عشر مراحل على ساحل الــبـر الى قبالة كيش


 من الغرب حهود قومس والرىّ وقمّ وناشان ومن للِنوب كرمان وفارس وشى و


 بلح8 جهرم بفتع للميم وسكون الهآء وفتع الرآه المهملة وفى آخرما ميم فال فـ
 فارس عن ابن حوقل من شيراز الم سيراف نحو ستين فربينّا ومن شيرالز


 مغرّبًا الى اوّل حدود خوزستان ستون فرسغًا ومحينغ ارجان فـ آلخر حخد فارس عند حخّ خوزستان ومن شيراز الذ بسا سبعة وعشرون فـرسِنًا ومن




ט~رN



 فارس كثّة وتسمّى حومة يزد وو محينة على طرف الـفازة ولها ثمار كثيرة تفضل عن اهلها حتى تُمل الى اصغهان فال فـ كتاب الاطوال ان مسوضوعهـا

 دخان ولا يتهيّأ لاحد الن يقربها واذا طار عليها طآرُ سقط فيها واحتــرت فال وبناحهة داذين نهر مآء عذب يعرف بنهر أخشنين يشرب منه وتسىي بلّ الارض واذأ غسل بلا الثياب خرجت خصرّا والعهخة خف ذلك على ابن

 آخرها نون فال وצ من بلاد فارس خك ج منها بــاعة من العـلماء


| ضبط الاسمـــاء | عاهـر الاتـالم العرفـية وهو فارس |  |  |  |  |  |  | الاسمLا | $\sum_{E}^{5}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الاقليم العرفى | الاقليم للالقيقى | العرض |  | الطو |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | $\begin{gathered} 6: 1 \\ 6: 1 \\ 6 \\ \hline \end{gathered}$ | $\underset{L}{C}$ |  |  |  |
| مر اللباب بكسر السين المهملة وسكون المثناة مـن تخنها وكسر النون وسكون المثــنـــاة مـ تختها ايضا وفى آخـرهـا زآت. | من فارس \|منالالهواز | مس الثّالـ* | $-$ | كط | J | عو | اطنون | سينين | 1 |
| من اللباب بغتح لليم وتشدبد النون وفى آخرها البآم الموحة <br>  قال والنى نعرفه بنم 'لكيم | فرضة <br> مـ فرض فارس | مט التـالث | $\begin{aligned} & \text { ن } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \mathfrak{j} \\ & j \end{aligned}$ | $\cdots$ | عر | اطوال قياس | جنّابة | $r$ |
| بكسر المييِ المـمهنة مبي تحـت وفآت والمجرمعرون هكذا نقلهة زبعضن الثقاتـ |  | مس الناك | $\bigcirc$ | $\}$ | - | عو | انوال | سيفـ | $\mu$ |
|  | مسكورة اردشير | - مس الثالث | $\begin{aligned} & J \\ & J \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & z_{y} \\ & y \\ & y \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & r \\ & \underset{\sim}{r} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { ع } \\ & \xi \\ & \xi \end{aligned}$ | باطونـين رس | جور | $\gamma$ |
| مس اللباب بــفــتح العـاف وسكون الاليلف وفتخ الـــزآ. <br>  ساكـنة وفى آخرها نون | منكورة سابور | مى النالث | ن ن | $\begin{aligned} & \text { كط } 5 \text { ك } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & r \\ & r \end{aligned}$ | عر | الطوال قانون | كازو9 | $\stackrel{ }{ }$ |
| مس المشنرك كياقوت بهـــزة وبآم موحاتة مغنوحتين وسكون الراء المهمة وضم الثقاف وسكون الوأو م هآ فى الآخر | من ناحية امن امثر | مس النالى | $J$ | $y$ | 4 | ع | اطوال | ابـرقو8 <br> وقيل ابـرقويه | 4 |

## $\mu \mu \otimes$

## الاوصــــاف والاخــــبــــار الـــعـــــانّــــة

وسينيز بلية هغيرة وته خرب اكثرها وينتى السآتُر على الساحل من سينيز الى جنّابة قال فـ اللباب وسينيز







وجور من قراعه فارس قال ابى حوقل وهن مدينة عليها سور من طين وخندق ولها اربعة ابواب وفيها المياه جارية




 كازرون كطيفة هاكنت المارة
 يزد وابرقوه ايضا بلين على مشرين فريّانـا من إمبهان

رN4

| ضبط ال(سمـــ | عاشر الاقاليم الـعرفية وهـــ فارسى |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { E. } \\ & c^{2} \\ & \underline{E} \end{aligned}$ | \| | $\xi_{6}^{6}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الانلبيم <br> العرفى | إلاقلـبم لــقبيق | العرني |  | الطول |  |  |  |  |
|  |  |  | $\begin{array}{\|c\|} \hline 6: y \\ 6: 1 \\ 6: \end{array}$ | $\underset{\sim}{*}$ |  |  |  |  |  |
| مه اللباب بفـخ النون وسكون الواورفتح البآء الموحات وسكون <br>  المهملة ولبيم والف ونون | الفارس <br> وهى <br> قصبة <br> كورة <br> سايور | مس الثالـى | $-1$ | $\begin{aligned} & J \\ & \gamma \end{aligned}$ | $\underset{\sim}{\infty}$ | عر | قاطوال |  | v |
| قال فى اللباب بفـتح النــــــرن وكسر لالِيم وسكونِ اليآَ آخر <br>  | مس (2) | مس الشّ3 |  | كو | $J$ | عر | اطوال | نجيـوه | $\wedge$ |
| مر المشتزك قال بفتح الفآ. وكسرها ابيها كلاههـا ثابـع وسكون المثنناة مس تكتنها وضم <br>  وزآت معهة "م الــــف وبـآء موحة والف ثانية وذال معجمة | مس فارس | مس الثالى | - | $F$ | $J$ | عر | اطول | ¢ | 9 |
| بعن المثناة الفوقية Fواو وهآ <br>  | مس فارس. | مس الثالـث | $\infty$ | $J$ | 0 | عر | اطوال <br> ورسم | تور8 <br> ومنهـا <br> الثياب <br> الثوزية | $1 \cdot$ |
| مـ اللباب بكسر السين المهملة وسكون المثناة من تحتي وفنح الرآء المهملة والف وفى آخرها <br>  | من فارس على الجهر بيى جنّابة ونجيرد | مس الثالى | $\begin{aligned} & M \\ & J \end{aligned}$ | كr | 7 $J$ | f | اطوال قانون | C. | 11 |



مس المشترك وبالقرب مـ النوبندجان هعب بوّان وهو احى منتزهات الدنيا وهو بـيـي النوبندجان وبين ارجان
 والنوبندجان مـــ فــارس


 قرب شيراز من فإرس واليها ينسب الثشي ابو اعیق الفيموزاباذى الامام المشهور مصنّف النتبيه وغيره




 فارس على ساحل البجر مـا يلى كرمان.

| - ¢ | عاءر الاقاليم العرفـيبة وهو فارس |  |  |  |  |  |  | -Loyl | $\frac{\xi}{5}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الاقنيم العرفى | الاقليم <br> لـلـتيقى | العرنز |  | الطول |  |  |  |  |
|  |  |  |  | $\underset{\sim}{C}$ | $\begin{gathered} E_{0} \\ E_{0} \\ \hline \end{gathered}$ | $\stackrel{N}{C}$ |  |  |  |
| مى اللباب بكسر الثنين'المعجهة <br>  الرآ. المهملة رفى آخرهـا زآ. | مس فارس | م0 الثtلى | لو | كط كط | $\begin{aligned} & r \\ & d \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & f \\ & f \end{aligned}$ | قياس قانون | شـــراز | ir, |
| بفتح البآ. الموحلة وســــــون <br>  الضاد المبجهة | مـ فارس وهى مصبنة مرامسطنر | مس الثال大 | $\begin{aligned} & r \\ & r \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & J \\ & J \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \infty \\ & p \end{aligned}$ | ₹ ₹ | اطوال | \% | IN |
| مس اللبابَّ بفتح الهعاف والراء المثملة وكسر الزآ. المـبـهـة وسكون المثناة من تخنتا وفى آخرها نون | مس فارس | مس الثالـث | $J$ | $\leqslant$ | $J$ | を | اطول | كارزبن | If |
| مـو اللباب بكسر إلألف وسكون الهاد وفتح الططآ. المهملنين وف آخرها رآت مهمهاة قـبلها خآ معجمة | مس فارس | مس الثالـث | $\begin{aligned} & r \\ & \tau \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & J \\ & J \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & J \\ & J \end{aligned}$ | $f$ $\neq$ | اطول <br> ابن سعيد <br> وقانون | إ0** | 10 |
| بسيب مهملة مفـــنوحة ورآ. بهملة ساكنة وراو مكسورة وسير ثانية ساكنـة م رتـا مثناتا من فوق والفَ ونــون ومعناها بالفارسية موضع كثيـر <br> الـــســــــــور | مس فارس | مـ. الثالـت | H | b | $J$ | $\ldots$ | \| | ${ }_{\text {E }}^{6}$ | 14 |

## الاوصـــــاف والاخــــبـــار الـــعـــــمّــــة




 واسواقها غامرة جليلة ومنها الى امبهان اتنان وسبعون فرينّا




 ابـضا بلات بـفــارس



وهي بلت منوسّطة بينها وبين شيراز نالث مراحل وبينها وبيى جناب مرحلنان وبها بساتين ومآء جار

| ضبط الاسمـــ | عاهـر الاقاليم العرفيــــ وهــو فارس |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \vec{G} \\ & \dot{E} \\ & \dot{\xi} \\ & \dot{\sigma}^{\prime} \end{aligned}$ | 侤 | $\begin{aligned} & \check{\xi} \\ & = \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الاقليم <br> العرفى | . الاقليم للـقيقى | العرنز |  | الطول |  |  |  |  |
|  |  |  | $\begin{array}{\|l\|} \hline G_{0} \\ 6: \\ 6: \end{array}$ | ¢ | C: | c |  |  |  |
| مس اللباب بغتح البآم الموحة والسيى المهملة \& الف | $\underbrace{\text { فارس }}_{\text {(6) }}$ | من الثالث |  | $\begin{gathered} \text { كط } \\ \text { } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \alpha \\ & 0 \\ & \sim \end{aligned}$ | ع <br> $\xi$ | \| ${ }^{\text {قانون }}$ | \% $\overbrace{6}^{5}$ | iv |
| مـ الانساب بغــــح المثـــناة النتْنية وسكون الزآء المثبهة <br>  | مس فارس <br> (7) | می الثالث | 7 | $\cdots$ | 4 | ع | اطوال | يزد | 1^ |
| المثناة الكتنية وضم الــبـــا الموحات وفى آخرها ذال معيمة | من فارس | مس | $\sim$ | $\cdots$ | J | f | اطوال | وميبخ |  |
| بالفـآ. والهآر ر ر رآء مهملـنة وجم هكنلا وجدناها مكنـوبـة ور ول نعلم للمركات قال فـا القانون ويقال لها بهرة | مس فارس <br> وقيل <br> مسكرمان | مس الثالث | $\stackrel{\sim}{6}$ | $\begin{aligned} & y \\ & z \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & J \\ & r \end{aligned}$ | فط | اطورال قانون | الفهه | 19 |
| حصس وابس معروفان وهمارة بنم العيبِ إمـملة وفتح المـيم والف ورِآْ مهملة مغتـــوحة بعدها هآ. | مس فارس وقيل منكرمان" | مس الثالث | 4 5 | ك | $\begin{aligned} & M \\ & M \end{aligned}$ | فه | قانورن |  | $\mu$. |
| مس اللباب بغنح الدال المهلة وسكون الالفينين بينـمها رآمهملة مكسورة ورآَ مهملة ساكـنـة وفى آخرها دال بهمنلة | - | من الثالث | $\begin{aligned} & \sim \\ & 7 \end{aligned}$ | r | $\begin{aligned} & M \\ & r \end{aligned}$ | ع | قاطون | $\frac{4}{6}$ | H |

## MNi

## الاوصـــــاف والاخــــبـــــار الــــعــــــامّـــة




 الـقآُمُ العبابى عن بغداذ


 وهى اللى فهرج على ثُلث مسافـة ما بينها وفهرج على طرف المفازة

 اللجر سار فى جبال منقطعة ومفاوْز حتى يمل اليه قال فـ العزيزى ومى حصون بلاد شيراز قلعة ابن عارة




مـعقن زُتُــــــــق

## קאر

## notes de la table précédente.

' Le man. autogr. porte : فرمة لسآنُ فارس.
${ }^{2}$ Le man. de Leyde porte en marge : الضرير للحوقلى والادريسى على البكر.
' Dans le man. de Leyde, ce mot est écrit sans points diacritiques. Le man. de Paris porte :
' Le man. d'lbn-Haukal porte : البِل
"Les deux man. portent: نسـا

${ }^{2}$ 'Ibid. مركورة المظخر.
${ }^{+}$Le man. de Leyde portait de plus:
 وفتح الواو


. ثال فى المشترك كرمان بفتح الكاف ومنهم من يكسرها قال وهو صقع كعبيم بين فارس وسجستان ومكران ولكرهان حخّ يتّصل بسحود خراسان وقصبتها السيرجان.



 ومكران المذكورة بلاد كثيرة من حساب الهنه وربّا تكون مضافة الى دلى وارض كرمان داخلة ف، البحر ولبكر ساعـحان •• قد اعتنقا ارض كرمان فالبحر


 تقرب لغتهم من الهنحية فال ابن حوقل وليس ببلاد كرهان نهر عظم وفـ اضعاف مخن كرهان مفاوز كثيرغ فليست عهارتها متّصلة كغيرها من الافاليم ومن بلاد كرهان قرية اسبية من الاطوال ان طولها فَّ وعرضها لَ 'Le nº 578 porte ici de plus : وارن مكرأن وهى قطعة مى السi.

جبال المعادن ثال ابن حوقل واها جبال المعادن فهى جبال بها فضّة تمتــحّ
 هذا شعب خصب عامر بالبساتين والترى نزه جحًا وار والما جبال القفص المذكورة فقد فال فى المـشترك بضّم القاف وسكورن الفآء ثر صاد مههلة








M/4

| ضبط الاسمــ |  كرهن |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { b } \\ & \stackrel{y}{6} \\ & \stackrel{y}{6} \\ & \stackrel{\rightharpoonup}{6} \end{aligned}$ | الاسماء | $\sum_{E}^{E}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الاقليم العرف | لالإليّلم | العرض |  | 楮 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | $\begin{gathered} \hline \text { G: } \\ 6: 1 \\ 6 \end{gathered}$ | C |  |  |  |
| من اللباب بفتح البآء الموحة وسكون الفآه p دال مهمـلة |  | مـ0 الثالث | 4 | S | 7 | ف | $\begin{gathered} \text { ز } \\ \text { واطول } \end{gathered}$ | بافد | 1 |
| من اللباب بفتح البآ. الموحة <br>  وكسر السين المهلاتلا وسكون المثناة من تحت ورآد مهملa | كرمان. قال ابـر سعيا هي قاع كـرمان الان | مس الثالث | $\begin{aligned} & r \\ & s \\ & s \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & J \\ & J \\ & J \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & J \\ & - \\ & - \end{aligned}$ |  | اطوال <br> قانون <br> (j) |  | $\stackrel{ }{ }$ |
| من اللباب بكسر لـيم , سكون <br>  <br>  آخرها تأ, مثناة من فوق | كرمان | مس الثّ | $\begin{aligned} & \text { م } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{gathered} y \\ w \\ x \\ r \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 7 \\ & J \end{aligned}$ |  | قانون <br> إبى سعين <br> ! | 6 | $\mu$ |
| من اللباب بكسر السين المهملة وسكون المنتـــناة مس تختــها والرآء المـهلة وفتح الـبم وبعن الالف نون | كرمان، قصبن | لمى | $\begin{aligned} & J \\ & J \\ & J \\ & J \\ & 7 \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \hline J \\ J \\ J \\ b \\ \omega \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 7 \\ & \leq \\ & 1 \\ & 5 \\ & 1 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 2 \\ & i \\ & i \\ & i \\ & i \\ & i \\ & i \end{aligned}$ | قانون <br> نئن <br> ابن ابعيمن <br> اطوال <br> ردم | c 5 $y$ | ¢ |
|  الزآ. المعيدن والرآ وسكون النون وفى آخرها دال <br>  | كرمان ، | - مس الثالث | $\begin{aligned} & 1 \\ & 0 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & k \\ & j \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0 \\ & r \end{aligned}$ | ¢ | فاتون <br> J | زرنه | - |
| مس اللباب بفنح البآد الموحاة وتشدير المـيم | كرمان | - | $J$ 7 | 乞 | $\stackrel{7}{J}$ | ف | قانورن | بهّ | 4 |

HRV

## الاومـــاف والاخـــبــــار الـــعـــــامّـــة

قال فى اللباب وبافه بلنت من بلاد كرمان وهى مس البلاد لارّة
 حوقل ومى السبرجان الى ما يلى المقازة بردشيروبـبينها مرحلنان ونـ



 وم سيرجان الى جيرفت مرحلنان. قال فـ اللباب والسيرجان مدينة من كرمان ما يلى فارس

〔 -
 وعـــنـــرون فـــرينــا




Mn/



## $\mu \mu_{q}$

## الاوصــــان والاخــــبــــار الـــعـــــامّــــة




 مكران ينل اليها المراكب من بكر الهند فى خلير


## ذكرُبسستـــن '

فال فى المـشترك وبجستان بكسر السين المههلة وكسر للبيم وسكون الــســـين الثانية ثم مثناة من فوقها والف ونون فال وبسجتان اقليم عظيم واسم قصبته
 بـين خراسان وبـين مكران والسنه وبـين كرمان فال ابـن حوقـل والخى يكيط بسبستان من جهة الغرب خراسان ويعيط بها من جُهة للانوب المفازن
 و بـبن بجستان وبـين مكران وg المفازة الـتى تفصل ها بين مكران والسند
 الـنمال ارض الهند وفيما يلى خراسان والغـور² والهند تقويس . وظال المهلّىى

 غير قياس وينسب اليها سبستان ايضًا غال ابن حوقل واراضى بجستــان بها الرمال والنخيل وو ارض سهلة لا يرى فيها جبز وتشتد
 واذا ارادوا نقل الرمل من مكان عهلوا هناك حأُططًا من خشبان " او غيه8

[^2]
## ا

وجعلوا اسفله 1 طوقًا وابـوابـا فيخلخل الـع من تلك الابواب وتطير الرمر
 رإم شهرستان وبنيـت زرغ عوضها وبجبستان خصبة كثيرغ الطعام والـتمـى والاعناب واهلها ظاهـو اليسار ويرتفع من مفازة سبستان شى ٌ كـثيـر من للالتيت حتى انه قد غلب على طعامهم

On lit dans le $n^{\circ} 578$ : فن اسفـلم . Dans ile man. de Leyde, on ne voit que tes trois dernières lettres du mot السفلة, tes autres étant entièrement effacćes.


## س

## الاوصـــــاف والاخذـــبـــــار الــــعـــــامّــــة












 عهى بى كرام الزرغبى صطب المنذهب المشهور






قال ابى حوقل وانها الطاق فانها مسينت صغيرة ولها رستان وبها اعنابكثيرة يتّسع بها اهل بيستان قال ابن

يجعلون خبـزآتـــنــــم


'Le texte d'Édrisi porte : بهِبال.

* On lit dans le man. de Leyde : انسا, et dans celui de Paris . انتسا .


## الاوصــــاف والاخذـــبــــار الـــعـــــامّــــ

 نهـومــرحلـــنــــــــنـن


 ورباطات كثيرة عــــطــيمــ،
${ }^{\text {s }}$ Dans le man. de Leyde, les premières lettres de ce mot sont entièrement effacées par la vétusté.
-
[ لّا فرغ من سجستان ] انتقل الى بلاد السند وها اضيف اليها من الهند فال ابن حوقل ويسيط بذلن من جهة الغرب حدود كرهان وتمام من مفـازة
 جنوج المغازة ويكيط بها من الشرق بحر فارس ايضا لان البحر يتقوّس على كـرمان والسند حتى يصير له دخلة شرق بلاد البسند ويسيط ببلاد السند من جهة الشمال تطعة من الهند وامّا البلاد الهندية البتى انضــمّت المى السند ودخلت فـ تحديدها فـنها مكران وطوران والبُدهغ للاهوى فى المشترك والمنصورة السم لعةّة محن منها هذه المـنـفـــــورة من

 فانتقل اهلها الى كركج غزج جيكون ومنها محينغ فى نواگ افريقية استخدثها المنصور بن القآئُ الفاطمّى وتسمّى المنصورة 2 ايضا ومنها مدينة بِلاد الحيلم لها ذكر ف، اخبارهم ومحينة استخدثها طغتكين بن ايوب باليمن ومات بها

 بحـيعها عن آخرها ذهرشى من مسافات السند عن ابــــن حوقل من

[^3]V
المنصورة الى الملتان اثــنتا عشرة مرحلة ومن المنـصورة الى طوران خــس

 ومن تَلّرى الى بلّرى نحـو اربعة فراتج ومنها ازور² فال ابن حوقل و محينة تقارب المـلتان فـ الكبر وعليها سوران وو على نهر مهران ثال فـ العـزيزيى

 قندابــيل فال فی القانون انها قصبة طوران وان طولها صَّه وعرضههـا ظال ابن حوقل انها مخينة البدهة ظال والبحهة مغترشـة ها بـين حدود
 مثل البادية لْهم اخصاص واجام




 ويمـرٌ النهر الثان نحـو الشمـال ويمـيل الى جهة الغرب حتى يتّصل بصاحبي على اسفل المنصورغ் باثنا عشر ميلا وبين ظالرى والمنصورة اربعون ميلا ]
'Le man. d'Ibn-Haukal porte فامه.
:' On lit ibid. الروز.
s Dans cette partie du manuscrit aulographe, lauteur ayant fait plusieurs corrections et transpositions, le passage suivant se trouve supprimé:

واما بلمى فهى مدينة ثالثة غيرقلمى وانرى وهى غلى
 مى مهران ملى ظهر المنصورة


## $\mu$

## الاومـــــاف والاخــــبــــار الـــعـــــامتــــة




 [ قال الادريمى وبين اللايبل وموقع نهر مهران ثلث مراحل وهى فى وسط الطريق الى المنصورة 1





 فرينا و يقال لها ايضتا قصهار بالصلاد المـمهلة وبين قزدار والملننان. نكو عشرين مرخلة.







'On lit dans le man. de Leyde : الفوقـه اليها |... اخر.





 المهلبى بناها فى ايام إـ جعغر المنصور ثالذ خلفآد بنى العبّاس وسقّاها بلعبه



 حةّ مكران ومى البنوب الى حنّ المنصورة ومى الملمنان الى غزنتة ماين وستون فرينا


من الانساب بكسر الهآء وسكون النون ودال مهملة لّّا فـرغ من الســنـد انتقل الى الهند والذى يكيط بالهنه من جهـة الغرب بحر فارس وتمـامـهـ حدود السند وما يصاقبه ويحيط بالهند من جهة للاننوب البحر الــهـندى والخى يحيط بالهنهد من جهة الششق المغاوز الفاصلة بـين الهند والــصــهن
 فال ومن مهن الهند ناككو وو محينة كبـيرة على اربعة ايام من دلّى وو
 جالمر بغتح للميم ثر الف ولاد مضهومة وواو ورآء مههلة فى الآخر فال وو على ;لّ تُّاب نحو قلعة مصياف فال وو بـين ناكور وبـين ذـهروالة ثال وله


 المسافريِن فال الهنح ثلثة اقاليم الاول وهو الخى الى جهة الغرب ويتّصر ببلاد السند وكرمان يقال هـ لجُزرات بالمجي والزآء المجهة والرآء المههمة ثر


Il y a ici, dans le man. de Leyde, un blane que nous avons rempli en suivaut la leçon du an 578 .
$\therefore$ Dans le n ${ }^{\circ} 57^{8}$, ou lit : فى الغرب.


## Most

اليآء آخر للروف وفتح البآء الموحدة ثم الف ورآء مههلة فـ الآخر وهـو


 شرق المنيبار [ فال بعض المسافرين الحيو ' جزيبرة فـ البكر تقابل كنبايت من جهة للجنوب واهلها سرّاق وعهارتها الخصام من القـنـا وشرب اهلها من الـا الامطار وو بكسر الحال : المهملة وسكون المثناة التحتية ثمر واو ساكنهة وعن بعض المسافرين ان من سنـدابور ومشرقتًا الى هنّور من بلاد المنيبار فال وهنّور بفتع الهآه والنون المشدّدهة والواو ورآء مهملة وو بليحة ون حسنة



 Nمسافرين من بعد ويسّمى راس هيلى بفتح الهآه وسكون المثناء النتتيـة وكسر اللام ثر ياء مثناة تحتية فـ الآخر ومنكهور بغتح الميم وسكون النون
 المنيبار تنحييور بالتَآ المثناء الفوقية المغتوحة وسكون الــنـون ثر دال

 المعجهة والف ولاد مكسورة وياء آخر للـروف ثر الف وتاء مثناء فوقيسن
${ }^{1}$ Dans le man. ce mot était originairement écrit ainsi : ال ال
: Icion avait originairement écrit : $\tilde{F}$. Ce mot a été changé en لull, par une main plus récente.
${ }^{3}$ On lit dans le man. n. ${ }^{-578: ~}$
 وبالرآنين المـمهنين بينها واو

## proo

والشنكلى بالشين المججهة المكسورة وسكون الـنــون وكان ولاد ويآ آخر



 المعبر منيفتّن بفتع الميم وكسر النون وسكون اليآه المثنناة النتانية وفـتع

 التحتية وسكون الرآء وفتح الحال المههلتين والف وواو ولام فال وو محينة


' II faut peut-être lire : لمـــا.


## الاوصــــاف والاخــــبــــار الـــعـــــمّـــــة



 ثنماليها الى شرقيها (2) اقول وهى من البلاد التى فتكها كمود بن سبكنكيب, وكسر صمها حسما ثبت فى النارية



 1



 مكنوبـة نهـروارة برآنـيـــــن


 بالاجر واهلها مسلمون وبها الرخام الابيضن وبها بساتين قليلة I قال الادريسى وبينها وبين البر ثلانة امبال I
 الهـن ينسبون الى البرنهـ اوّل حكمآئـــــم


## الاوصــــاف والاخــــبــــــار الــــعــــــامّــــة







قال بعض المسافيّر وسنهابور عن تانت على كحو ثلثنة ايام وهى على جون مه البهر الاخضر قال وسندأبور آخر




قال فى اللباب ولوهور مسينةكيبرة مـ بالاد المهن كثيرة للخير ويقال لها ايضا لهاور خرج منها جماعنة مـــى اهــل الـــــــــه








NY.

' 11 faut peut-être live : البـوار'ج.
${ }^{2}$ Ce passage d'lbn-Said ne se trouve pas dans le $n^{\circ} 578$.
${ }^{3}$ Le man. porte : نهلـواره.

* Ici on lit de plus dans le man. de Leyde : وم يتع لى شی من اخبارها لاذكرهـا.







 مى الأرن وارضها مرملة وهى كثيرة البساتين وبها بجر البقم مثل ثبر الرمّان وورقه يشبه ورق العناب

 فی آخر بلاد قامرون واول الصين قال ابس سعيه جزآئر قامرون منها منينة الملك فـ شرقيها حيث الــطــول


 أيام او اربعة وينبغى ان يكونة بهيلة الى اللنوب عنها
${ }^{3}$ Le man. d'Ibn-Said porte: بلهرا
- Le n ${ }^{\circ} 578$ porte: : ذ
${ }^{7}$ Ibid. .
${ }^{8}$ Le man. de Leyde porte : والعير المـملة.


## ذكـرالـــصــــن

$\rightarrow 0$
 المفاوز التى بين الصين وبين الهنه ويحيط بها من جهة للجنوب البحارويحيط بها من جهة الشرق البحر المحيط الشرق ويحيط بها من جهة الـشمال اراضى ياجوج وماجوج وغــيرها من الاراضى المنقطعة الاخبار عنّا وقد ذكر امعهاب كتـب

 لعدم من يهل من تلك النوات من المسافرين الينا لنستعلم مند اخبارهـا فأضربنا عن ذك ذرها [ وعن بعض من قدم الينا من تلك البلاد الن خانقو
 بكسر السين المههلة وسكون المثناة التحتية وضمّ لآـاء المعجهة وفـ آلخرها واو ودورها تـقدير نصف يوم وعن المذكر ان شنكيو المعروفة فى زماننا
 الفرضة وهو بفتع ألبآء المـوحدة وسكون النون وفتح الحال المههـلة وف

| ضبط الاسمــ | خامس عشر الاقاليم الـعرفســـــة وهو الــصين |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { G} \\ & 6 \\ & \stackrel{C}{6} \\ & \underline{6} \\ & \underline{E} \end{aligned}$ | الاسمז\| | $\frac{\xi}{\xi}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | العرفي | , الافليم للـيفيغ | العرد |  | الطول |  |  |  |  |
|  |  |  | $\begin{aligned} & G: 1 \\ & 6: 1 \\ & 6: 1 \end{aligned}$ | $\underbrace{}_{\sim}$ | $\begin{aligned} & G_{:}^{\prime} \\ & G_{:}^{\prime} \end{aligned}$ | ¢ |  |  |  |
|  | الصمبن عله النهر | مى الاوّل | 4 | $\omega$ | 7 | قس | قانون <br> , | خانقو | 1. |
|  | الهمّ | مـ الاوّل | 4 | $\varepsilon$ | 7 7 | $\xi$ $\xi^{\prime}$ 6 | اطوال قانون | خانجو | $r$ |
| 1 بفتّح المثناة النكتينيز وسكون النون وضم ليم وواو فى الآمرا | مستقر" المالك | مس الثّى | 9 | 5 | 4 | ف60 | اطوال , قانون | ينكجو <br> مستقّ | $\mu$ |
| عن بعض المسافريّ الثنقات <br>  <br>  الشير المـجمن وسكون النون وضم البيم وفى آخرها واو | من فرن الهين | مט الآّل | 7 | $\mu$ | 7 | ق | 'بن سعيد | شيتونّ [ | $\beta$ |
| بالحّآ المعجمة رالنون والسين المملة والف ا وخانـقو بفـتح <br>  رالنون وضم القان وفن آخرها راو | الهمن | مس الثّالث | $J$ | $\varepsilon$ | $\uparrow$ | قس | عن إف العقول | خالخ | - |

## الاومــــاف والاخــــبــــار الـــعـــــامّــــة


 وقــــــبـب الـــعـــر
 الكعبير حيث الطول قس والعرنى فى الاقليم الرابع وف شرقيه مصينة تاجه (z)










 .


| ضبط الاسمــــ | خامس عشر الاتاليم العرفية وهو الصــهـ0 |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \vec{\xi} \\ & \stackrel{c}{c} \\ & \underline{\dot{\sigma}^{\prime}} \end{aligned}$ | - Towll | $\xi_{5}^{\xi}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الاقليم العرفى | \|الاقليم لالقيتى |  |  | 樓 |  |  |  |  |
|  |  |  | $\begin{array}{\|c\|} \hline 6: \\ C_{0} \\ \hline \\ \hline \end{array}$ | C | $\begin{gathered} \varphi_{i} \\ \sigma_{i} \\ \hline \end{gathered}$ | $\underset{\sim}{*}$ |  |  |  |
| بالسين المهملة واليآء المثناة <br>  الآخر هكنا وجدنــاهـاهـا فن الـكنتب | اقهى الهين الشرقى | خارجة عى الاول لا للجنوب | 7 | - | 1 | تٌ | قانون | السيلى | 4 |
| بالجمي والميم والكاف ثُ واو وتآم مثناة فوقيـة فى الآخر كـنا وجهناها مكنوبن | ( <br> العارة <br> الشرقية | خارجة عن الاول الى لالبنوب | 4 | 7 | 1 | قص | اطوال <br> , قانون | بكـكوت | $\checkmark$ |
|  الالف ولبيم (88) وفى الآخر وار | 6 <br> تمـالم <br> الصين | مس، | 1 | $0 \cdot$ | $J$ | 8' | الطال | خاجو | $\wedge$ |
| بفتح السين. الممالنا رسكـــون الواو والكاف ونم لليم هواو فـ الآخر | 0 <br> ثمالى <br> الصين | مس | 4 | $\bigcirc$ | 4 | قيز | J, bl | سوكِو | 4 |


${ }^{2}$ Le n ${ }^{*} 578$ porte : خخـس امشر يونا. Nous devons faire observer que, dans ce manuscrit, le copiste écrit toujours le mot عشر et ses dérivés, avec un hamza' avant Y'ain; il est inutile de dire que c'est là une faute d'ortographe.
³ Le man. porte : مى ابارتها وبها نزهات بسأتِن.





-

قال بعض مس رآهلمى مدينة كبيرة من قواعه الصين المّمّاة سنك وبينهها وبين خان بالق مسيرة خمسة عشر يوتّ وهى بيبى بلاد للـطا وبلاد كارلى


${ }^{4}$ Le n ${ }^{\circ} 578$ porte : 1 .

- Le no $57^{8}$ porte : ككيرات; mais il faut sans doute lire : خيرات.
${ }^{6}$ Le man. de Paris porte : جاكو.
${ }^{7}$ Les nos 8 et 9 ne se trouvent que dans le man. $n^{0} 578$ : ils remplacent les $n^{001}{ }_{1}$ et $\mathbf{2}$ qui ne se trouvent que dans le man. autographe.
${ }^{8} 11$ faut probablement lire : وبضم لبيم





 النون وف آخرها جيم ومن المشترك القهربضم القاف ونسكـون المـيم وف



 وسكون النون وفتح الحال والرآء المههلتين ثر الــف وبآه موحــهة وفـ الآخر ياء مثناة من تحتها فال ابن سعيد جزآكُ الرأج مشهورة فى السن النجار والمسافرين واعظمها جزيرة سريرغ وطولها من من الشنمال الى بللنوب اربع
 وفيها من البهر دخلات ومحينتها سريرةٌ ف، وسطها يحخل اليها جون من


 جزيرة8 جاوغ مخينة فنصور التى ينسب اليها الكافور الفنصورئى وو حيث

 الغرب الى الشرق نحو مايتى ميل والعرض اقلّ من ذلك ومحينذ الصنف

 قريبة من جزيرة الصنف فـ الطول والاتّساع ومدينتــهـا قــار طولـهـها قتسو وعرضها بَ ٓ الشمال الم.آخر للعارة في للانوب فال المهلّبى والحردور جبلان يقال لـهــا
 ويخاف على .المـراكـب فى ذلك الموضـع فال وهو عن عهان فـ الــــــــــــر كــــــون فـــــريّناً


| ضبط الاسمـآ | ساس عشر الاتالمّ العرفية وهو جزآئر :جحر الشرق |  |  |  |  |  |  | الاسما | $\xi_{\xi}^{\xi}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | العرن | للالحيتى | $\begin{aligned} & \xi_{0} \\ & 6 \end{aligned}$ | c | $\begin{array}{\|c\|} \hline 6: 1 \\ 5: 1 \end{array}$ | 4 |  |  |  |
|  | فـ، البربرى | خارجة عن الوّل الك اللبنوب | $4$ | $\underline{E}$ | $\cdots$ | ن | قانون | جزيرغ قنبلة | 1 |
|  <br>  الآلخـر | نف الثلزم | مس الاّّل | $\because$ | ر | J | غ | اطول | جزيرة <br> سوكن | ${ }^{*}$ |
| بفتح الدال المهلة وسك ون الهآ | مباجزر | مى | 7 | - | $\stackrel{\square}{4}$ | L | اطول | جزيرة8 دهلك | ${ }^{\mu}$ |
| بالسين المملة وفم القــان <br>  الرآه المهلة <br>  فيجل بعدها واوًا | هـنـكر | من البارّ غ |  |  | $\begin{aligned} & J \\ & J \\ & J \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { سو } \\ & \text { us } \end{aligned}$ | النانونر |  | ¢ |
|  ولادركنا قال بعض اهلهـا التـتـات | فـن بكر | من الثان | $a$ | S | 7 | ع | الطوال | اوزليرة | - |

## الاوصـــــاص والاذهـــبـــــار الـــــعـــــامّــــة

 اللبنوب في يمتنها وطولها مقارب لعرضها نحو درجنيّ وكانت عامرة وهى الآن خراب





 المسلمين وهو بدارى (3) صاحب الــــمــــن

قال المهلتّى فى العزيزي وجزيرة سقطرة طولها شهانورن فرينا واهلهـا نصارى نسطوريّة قال ابنى سعين وهى جزيهرة




 ومراءى ومزدرعها على عيون، بها وهى حارّة جدًا (5)

| ضبط الاسمـآ• | سادل مشر الاقاليم الــعرفــيـية وهو جزآتُر بحر الشرق |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \vec{\xi} \\ & \stackrel{c}{6} \\ & \dot{\vec{\sigma}}^{\prime} \end{aligned}$ | - الاسمז | $\xi_{\xi}^{\xi}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الاقليم العرفى | , لالـقيتي | العرضن |  | اللطول |  |  |  |  |
|  |  |  | $\begin{array}{\|l\|} \hline 9: 1 \\ 6: 1 \\ \hline \end{array}$ | $\underset{6}{C}$ | $\begin{aligned} & G_{0}, \\ & \sigma_{i} \\ & \hline \end{aligned}$ | ¢ |  |  |  |
|  مهملة مفنوحة وفى آخرها كا فـ الما كنا فاله فى أللباب | فارس بكر | - مـ0 الثالث | $\begin{aligned} & J \\ & m \end{aligned}$ | $\left.\begin{aligned} & b s \\ & \varepsilon \end{aligned} \right\rvert\,$ | J | عر ${ }^{\circ}$ | قانون اطوال | جيزيرئ <br> خارك | 4. |
| قال فى المشتنترك قيس بفتح الـقاب وسْكون المـنـناة من تحت وفى آخرها سين مهملـة , قال فـ اللباب كبش بـعسر العاف وْسكون المثناة الثكنية وف آخرها شير معهة | فـ بكر فارس | مس الثانى |  | $\begin{aligned} & r \\ & r \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \xi \\ & \xi \end{aligned}$ | ابن اطعيل) | جزيرة كيس وبالعدجن قيس | $v$ |
| مس اللباب بنتـشهديه اللام والف وراء مهملة | فن بكر | مس الثّا | $\begin{aligned} & 1 \\ & M \end{aligned}$ | $\left\|\begin{array}{c} 5 \\ 5 \end{array}\right\|$ | $\begin{aligned} & 7 \\ & J \end{aligned}$ | ف | قانون <br> اطوال | جزيرة الّار | $\wedge$ |
|  | قك بكر <br> فارس <br> قبالز <br> كرمان | منّ الثّن | r | $\left\|\begin{array}{c} 05 \\ 5 \end{array}\right\|$ | $\left\lvert\, \begin{aligned} & s \\ & r \end{aligned}\right.$ | فـ | قانون <br> الط, | جزيرة <br> بنى كاوان | 4 |
|  والالف, والنون | فـ اللجر الاخضر | خارجة عن الاوّل الى اللجنوب | 7 | * | 4 | 88 | اطوال | جآلـُرّ | 1. |

## الاوصــــاف والاخــــبــــار الــــعـــــامّــــة







 وسط البجر بـين ماهِ وبين فارس قال وهى جزيرة حسنتة مليكة المنظركـثيرة البساتين والثنيل قال وقف راينها
مراوّا ولقيت بها جـاعن من اهل الـــعـــلم والادب

وهى مى جزآــر بكر فـــــــارس




 وترى تلك النيران فى البكرمى مسيرة ايامر

| ضبط الاسمـــ |  جزآّرُ بحر الشرق |  |  |  |  |  |  | - | $\underset{F}{E}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الاقليم العرف | . الاظلم لالـقيغى | العرن |  | الطول |  |  |  |  |
|  |  |  |  | $\mathbb{C}$ | $\begin{aligned} & \hline e_{0} \\ & \operatorname{ci}_{1} \\ & \hline \end{aligned}$ | ¢ |  |  |  |
| بفحَ السين والرآ. المنملنين وسكون النون وكسر اللمالـ الما الممهلة وسكون اليآد المتنـنانة من تحت رُ بَآْ موحة | الهـنـ | خارجة <br> عس الآول <br> الى للبنوب | $r$ | - | 4 | قك | قانون <br> , | ¢ | 11 |
| بالا م والف وميم ورآه مهملن \%, يآر آخر للمروف | فـ بكر الها | خارجة <br> عن الاوّل <br> الـ للـنوب | 7 | b | 7 | قكر | قانورن | $\begin{aligned} & \text { لامزيرى } \\ & \text { جزي } \end{aligned}$ | Ir |
| الآلــــر. واللام وهــآ. فـ | الهن بكر | خارجة عن الآوّل الى اللجنوب | $t$ | $\tau$ | 7 | فـل | قانون واطوال | جزير8 كلة | in |
|  <br>  في الآخــر <br> قال فى القانون جزيرة سريرة وذكر الطـول والــــــــرن المن كوريب وقال فـ كـناب الاطوال جزبرة سمريــرة وهى جزيرة المهراج وذكر الطول ,العرنن المنذكوريب | جزيرة عظيمة فی البكر الاخنضر | خارجَ عس الآول الى اللجنوب | 7 | 1 | 7 | قر | قانون | جزيره <br> المهراج <br> g <br> جزيرة <br> سريـر8 | is |

'Le man. de Leyde porte : ملوح المر.


- ${ }^{3}$ Le n ${ }^{\circ} 578$ porte:
${ }^{1}$ Le passage suivant a été biffé dans le man. de Leyde :




 جزآنر اللبحر الثشرقى جزيرة كنك وهى بكافين بينها نون و يقال انها قبة الارن (8) ونهرها هو المعظم عند الهـنود

> وجزيرة لامرى معنى البقم وللـــــيـــزنالن





 منها وجدوا فيها ابوابتا وفرجًا فى اثنآ, ذلك للِبل يفنى كلّ باب منها الى بلى مس بلمان الصين

ميل وسكانها نصارى من بقايا اليونان يقطعون فى البكر على المـراكب وفيها عين مآء يقال ان مآءهـا يزيه في الـــعــــــــــلـ
"On tit de plus dans le man. d'Ibn-Saìd: وبها كثير سى بقايا القرامطة وهى كانـت مركزم
" Le man. de Leyde porte : قونيه, le n ${ }^{\circ} 578$ : قريب.
' Les deux man. portent : تبلغ.

## suite des notes de la table prícédente.

Déjà, aux pages $v$ et $\|$, il a été parlé de ce que les écrivains indiens et arabes appellent la coupole de la terre. Comme cette question est très-importante, et que, tant dans l'Inde, que dans les contrćes arabes, certains écrivains ont fait partir du lieu ainsi nommé, les degrés de longitude, il nous a paru convenable de faire connaître ce que, dans l'un et l'autre pays, on a entendu par celte dénomination. Voici d'abord quelques témoignage d'écrivains arabes:

Dans le manuscrit d'llon-Said, l'article Sofala est précédé de ces mots:

On lit ce qui suit dans un traité de cosmographic, man. ar. de la Bibl. roy. anc. fonds, $\mathrm{n}^{\circ}$ 581, fol. 4 verso :








Le traité intitulé مén , manuscrit arabe de la Bibliothèque royale ancien fonds, n ${ }^{\circ} 519$, fol. 105, renferme ces mots:




Voici maintenant un passage persan de l'Ayyn-alilery, relatif aux doctrines indiennes. Ce passage se trouve dans le man. de la Bibl. roy. fol. 341 verso et 342 recto, et se rapporte à la page 341 , tome II, de la version anglaise, Londres, $1800, \mathrm{in}-4^{\circ}$.








 جمكوت در لنـعا آغاز طلوع باشد واز سلعيور هنگّام غروب در روملع نيم شب
$\boldsymbol{\mu v V}$
On lit dans le dictionnaire persan intitulé Borhan-Cathi, édition de Calcutta, 1818, au mot كخنڭ:

 آثجا بهار باهم وگُنلث دنزهمانست

 روز وشب بكسان است يعنى هريك دوازده ساعت استس

 A l'égard du mot بكهوت برت, équateur, il parait être composé des mots sanscrits विषुवत् vischuvat ou vikhuvat (équinoxe) et वृत्त vritta (cercle). Il signifie donc le cercle de l'équinoxe, et il faut le prononcer en hindoustani et en persan bikhwatbirt, et non nickwurtbirt, comme l'a écrit Gladwin dans la traduction anglaise de l'Ayyn-Akbery.

Dans une carle manuscrite que possède M. Garcin de Tassy, Lanka est écrit लंका lanka;

- Roumak..... मक râmak;

Siddahpour... सिदापुर sidapur;
Djamkout.... यमकोट , yamakot.

## ذكربلاد الروم وما اضيف (اليها





 جهة الـشمال بلاد الكج وبحر القرم ومن بلاد الروم جنبال فرمان وساكنوها
 التركان مــتحّة من قبالة طرسوس الى حدّ ملك الاشكرى صاحب تسا تسطنطينية


 عن بــاعــة قهمـوا جّاجًا فـ سنة احدى وعشرين وسبعـاية فالوا انطاليا


 انطاليا وصاحبها ف، زماننا هذا واحح بن بـنى للا تلك للجهات وانطاليا بلدة صغيرة غالموا وانطاليا كثيرة الميـاه والــبساتــين Le man. de Leyde porte : ولبزر الـتى بجرها.

## MV4

ولها نهزصغير ولها قنىّ تدخل الى البلد وتخترق دوره وسكکه وبساتينها

 وسنظ للجبال على قريب من منتصف الطريق بـين قونية والعليا مـيــنــن

 آخـها ثالوا وفلك بار المخكـكورغ ف مستو من الارض فـ وسط للبـبــال وو فى الغرب عن قونية على مسيرة خـسة اليام وء فـ الشرق عن انطاليا عـلى


 وقد مرنوا هلى مغاورة سكّان الساحل من لـارَّطُطة واخذِ اولادهم وبـيعهم من المسلمين وعندهم تعـل البسط التركانية المجلوبة الى البلاد وبساحلهـم جون يقال له جونِ مقرى وهو مشهور عند المـسافرين يجلب منه للا لـشب الى الاسكندرية وغيرها ويصبّ فيه نهر عظيم عهيق قيل انه يعرف بنهر

 المسليين والنصارى "وفى شمالى انطالية جبِال طغورلة يقال ان فيها وفى جهاتها نحو مايتى الف بيت التركان وهم الخين يقال لهم الاوج وهناك مدينة طغين
 وبسين للجسر فى غربيها ثلثون ميلا وف شرق ذلك النهر نهر هرقلة

[^4]$\mu \boldsymbol{\mu}$

| ضبط الاسمـــ] | سابع عشر الاقاليم العرفية وهو بها |  |  |  |  |  |  | -Lowl | 5 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الإلم | الانقم |  |  | ل |  |  |  |  |
|  | العرفى | لكا | $\begin{aligned} & \mathrm{C}_{1} \\ & \mathrm{C}_{:} \end{aligned}$ | $\underbrace{}_{\leftarrow}$ | $\begin{gathered} C_{:} \\ \sigma_{:} \\ c_{0} \\ \hline \end{gathered}$ | ¢ |  |  |  |
| بفخح العين المهمــلن واللادم واليآ آخر لالحروف والف فى <br> الآخــــر |  | مس لالمس | $j$ | b) | H | نـ | فياس |  | 1 |
| بفتح المـمزة وسكون النون وفتح الطآ. المـهـلة والـــف ولامر <br>  وفى الآخر الف | الروم | من الرابع | $J$ <br> ـ | $0$ L | $\left.\begin{aligned} & \\ & J \\ & j \end{aligned} \right\rvert\,$ | ن | قياس ومك بعضن الزيجات | إلما | $r$ |
| بفتح الهمزة وسكون الـنــون وضم العان وسكون الـــوأو وكسر الرآه المهلة ؤِّ يآْ مشناة تحنية مكسررة (2) وهاء فى الآخر | الرومر | مr | $7$ | 6 F | $\begin{aligned} & r \\ & r \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { ن } \\ & \dot{k} \end{aligned}$ | اطوال <br> ابنَ سعيه | $\frac{i_{6}^{\infty}}{\underbrace{\infty}_{6}}$ | $\mu$ |
| بفتح العين المـــمهـلة ومــيم مشّدّدة مضهومة وراو ساكـنة ورآء مهلة مكسورة <br>  وف الآخر هآ. | الروم | السادس | 7 | 7 | 7 | $\cdots$ | اطوال | عمّهوريّهِ | $\beta$ |

## $\boldsymbol{\mu N I}$

## الاوصــــاف والاخـــبـــــار الـــعـــــامّـــة


 " مس فرن تلك البلاد وهى فى اللبنوب عن الطاليا على مسيرة يومــيـــــن وعليها سور وهى كثيرة المياه والبساتين. , وهى امغر مس انـطـــالـــــا





 عن قونية على مسيرة عـشــرة ايــار ا

 والثمـال وانـكورين فـ الغرب ولالبـــــوب

وهى بلة كبيرة ولها قلعة داخلها حصبنة واكتر ساصنيها النركان وبها بساتيي قلبلة ولها امِيّى ونهر (3) ولها ذكر فى النارئ وهى التى فنتها المعنمب
$\boldsymbol{\mu} \boldsymbol{\mu} \boldsymbol{\mu}$


## الامصــــاف والاخـــــــــار الـــعـــــمّةـــة


 غيركناب ابى سعيد الّا ما نقلناه عن كناب الاطوال واخبر مى رآها قال هى عن قونية مسيرة ثلثنة ايام نمالا بغرب


 الثنمال والفوا!كه بها كثيرة وهناك المشنمش المع روف بنهر الهيى

 مسينة سيواس وبير قيسارين واقصرا اربعة مراحل





 خبها الرشيه وفى شرقيها جبل الكهف عنه الموم ويقال ان فية الْكهفِ هناك وذلك منكور فـ تاري الواتق





MNf

' Le passage suivant ne se trouve pas dans le man. 578 .
² On lisait de plus dans le man. autogr. : وبها دار عظيمة قيل انها دار بلقيس زوجة سليمانه بن داود.

## الاوصــــاف والاخــــبــــار الــــعـــــمّــــا








 المســـافــهون المنتطعون لا سيّما فى ايام الثلوج وفى شرقيها منينة ارزن الروم وسيواس شدية البرد
 ولها قلعة حسنة صغيرة قال بغض من رآها بـينها وبين سيواس مسيرة يومين وسيواس فـ جههة اللبنوب عنها





- Le man. de Leyde porte : فنشر|.

ذكر ارمينيـة وألّان واذربيجان

 فال وهو اقليم مشهور يتاخز اذربيجان قال وارّان ايضتًا قلعة من نواتى قزوين وفال ياقوت ارمينية بكسر الههزة وسكون الرآء المههلة وكسر الميم وسكون
 ارمينية ف اللباب بفتح الههزة ارمينية وارّان واذربيجان وهذه ثلثة افاليم عظيمة قد بــععها ارباب هــذا
 وقخ ضّّهنا اليها ايضًا بعض البلاد التى فה سمتها من الشممال وو البــلد التى على ساحل بحر القرم الشرقة وللبنوب والذی يحيط بهذه الاقاليم على سبيل الابمـال من الغرب حهود بلاد الروم وشىء من حدود للِّيرة وسحيط
 بلاد للجبل والحيم الى بحر لالزر ويحيط بها من جهة الشممال جبال القيتق
 بلاد الديم ويكدّها من جهة للجنوب العـراق عند ظـهــر حلوان وشى من
 ارمينية من جهة الغرب بلاد الارمن ² فال والغالب على ارمينية للــبـــال
 nuscrits', et dans le traité d'lbn-Haucal; la vraie leçon parait etre الـرومر.
$\boldsymbol{\mu N v}$
فال الحه بن الق يعقوب وارمينية على ثلثغ اقسام القسم الاول يشتمل على


 المـشترك وارمينية اسم لاربع قطع فيها بلاد متّصلة الاولى من بـيلــــــان الى
 والثالثنة السغرجان والـدبـيـ ونشوى وو نتجوأن والرابعغة قرب حصن
 حوقل فى تحديح هخء الاقاليم بعبارة اخرى فال حدّ لارمينية الروم وحدّ
 هوْ فاليقلا قالْ وحدّ اران من البأب الى تفليس الى قرب نهر الرسّ الى مكان
 ظهر الحينور ثم يحور للادّ الى ظهر حلوان وشهرزور حتى ينـتهى الى قرب دجلة ثم پطوف على حدود ارمينية والغالـب على اذربيجان وارمينية للجبال ومن اذربيجان جنزة فال فى اللباب بفتع للجيم وسكون النون وبالزآء المعجهة فال فـ كتاب الاطوال ان موضوعها حيث الطول

 بلحة عن تبريز على سبعلة فراتخ ظلل وخسروشاه ايضنًا قرية من قرى مـرو


[^5]
## $\boldsymbol{\mu \wedge \Lambda}$

والقانون طولها $₹$
 وبركرى وخلاط وبدليس وفاليقلا وبجـيع هذ8 المحن متقاربة خصبة كثمرها


 وو حيث الطول

 لالقسطنطينية من البّر الآخر الشرقة لبُرون وو قلعة خراب على" شرق، للنليج قبالة
 قبالة قسطنطينية على شرقة خليجها ومن كر3 عالى الساحل الى بنترقلى ومن بنترقلى الى سامصرى وو ايضًا بـلـيدة على الـسـاحـل شمـا
 بكسر الكاف وسكون المثناءن التحتية وضمّ النون وسكون الواو وكسر اللاد وف آخرها يآه آخر للاروف ساكـنة وو بليحة عالى الساحل شملى كـتـرو وكينولى من محن سليمان باشاه ومن كينولى الى سنوب المخكاكورة في الصنعهة 2
 بفتح الههزة وسكون الباء الموحدة وفتح, لخآه المعجهة والفـ وفى آخرها سين
 شرقة بخوم بميلة الى الشمال وابخـاس قبالة الكفا ابخاس فى الساحل الشــرق
${ }^{1}$ On lit dans Ie n 578 : 5 . - ${ }^{2}$ Dans le man. de Leyde, la ville de Senoub est décrite, dans la Table,'sur la page où se trouvent les mots ci-dessus. - ' Il faut probablement lire فی البرّ .

## MAq

والكفا فى الساحل الغر|فهها متقابلتان واهل الخـاس حرامية قطّاع الطريق


 شرقيه وو عند المضيقنِّن بَحَرَيِي القرد وازق وبحر الازق هو المعروف فـ الكتـب القديمة ببعيرة هانيطشلهلها فم من بحكر القُرم على الفم المذكور المحينة المذكورة
 ازبك والطامان محينة
 وو بلد على للبانب النُرق للـنوبق من بحر القـرد واهلها مسلمون وو شـرق





 الناسن من .كغار ومسلين ومن ارمينية بركرى وقيل باكرى عن بی بعض

 الطول سَومَ والعرض حَ Jَ ومن محن ارمينية وان بواو والفـ ونون عـن


On lit اخلاخ dans le man. de Leyde.


 المراغة اربعون فرسغًا ومن المراغة الى أرمينا اربعراحل









 ومن شروان الى باب الابواب نححو سبعة ايار ومن بجدعة الى تــنـــليس نحـو
 وتكون فى القحر اصغر من اردبيل ولهم الزروع الكثيرة واثڭـار قــليلة الآه ما
 والامر اليوم على ها ذكرناه ف، للجدول فإل وو فرضن البكر من لانزر والسرير وسآتُ بلدان الكغر وو ايضًا فرضة جرّا

 ارمـــــة مرحكنان ان

## mal

مخينة الباب الرقيت من سآتُر الاجناس ظلل فى العزيّزى وباب الابواب يـعـنى

 ورآ النهر بلد يعرف بالباب بينه وبسبن التـرمذ ثلتـة ايـام وهو بـــــن خخارا والتترمخ على ثمـانِ مراحل بن بخــارا فال ابن خرداذبة من الباب الى
 ورآء النهر وان طولها صـا وعرضها حَ ل
 خزران اللككز من اللباب بفتع اللم وسكون الكاف و ف، آخرها زآء معجسهـة

 وف آخرها مثتناة تختية فال فى كتاب الاطوال وبأهكوى حيث الـظـول عَد J
; Il serait plus exact de supprimer le mot تعرف ou de lire تعرف به.


## الاوصـــاف والاخـــبــــار الـــعــــامّـــة






 الغرب وسامسون من الشرق وصاحب سامسون فى زماننا مس ولم البرواناه وله شوانٍ يغنو بها فى البجر ولا يكاد ان يــنــــــهـهــر فـ الـبــــر











| ضبط الاسمــ | ثامن مشر الاقالبم العرفيـــــة وهــــو ارمينية وارّاّن واذربيجان |  |  |  |  |  |  | 1 | $\frac{\check{L}}{5}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الإقلم | الإلم |  |  |  |  |  |  |  |
|  | العرفى | لالـ大يقى | $\begin{gathered} G: \\ 6: 1 \\ \sigma_{0} \end{gathered}$ |  | $\begin{gathered} G_{:} \\ 6: \\ \sigma_{i} \end{gathered}$ | C |  |  |  |
|  الهزة وسكون الرآم المـملنة <br>  الآخــر |  | مس آلر | 1 | $\begin{aligned} & t \\ & b \end{aligned}$ | 4 | سو | (ابن سعول\| | ارنف | $v$ |
| بفتح الميم واللام وبعدها الف <br>  مكسورة ز \% | ارمينية | ( | $J$ | b | 7 | س | اطوال |  | $\wedge$ |
| بكسر البآء المــوحــة \% دال مهملة ساكـنة ولام ويآء منـناة من تحت ساكنـة وسبي مهملة وعن بعضتر انها بفتح البــآ. | ارمينـ | من آخر الرابع | as | $t$ | $J$ | سه | وقانون | ¢ . . | 4 |
|  <br>  , واء مهـــــــة | ارمينية |  | $\begin{aligned} & 5 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \end{aligned}$ | b) <br> b <br> b) <br> b) |  | \% |  | خlab <br> , <br> بهـهـة <br> \|"قلها | 1. |
| بفــح الهـزة وسكون الـــرآت <br> المـملة ولبيم المكسورة والبآم المثناة مى تحت عُ مير معبمة | ارمينية | مس آخر الرابع وارّل الـامس | $\begin{aligned} & J \\ & r \\ & d \end{aligned}$ | $k$ $\sim$ $i$ | 0 <br>  <br> $\bullet$ | س | اطوال <br> قانون <br> رم | 6 $\vdots$ | 11 |

## الاوصــــاف والاخـــبــــار الـــعــــــةـــــة

قال ياقوت فى المشترك وارزن مدينة فى صقع ارمينية وهى التى تعرف بارزن "الهوم ا'قول وقن تقدم ذكرها مع مع

 ذلك والعيج انها مي ارمينية كا فال يالوت





 وببنها وبيـي خألط سبعة فــراتِ


 سبعا فرابٌ قال ابس سعيد واجلّ مهينة بارمينية خلاط وذكرها جليل الشهرة

 بكيرة ارجيش طولها من غرب الى شمق بانكراف الى للـنوب اربع مراحل والعرضن نكو مرحلة وفيها يوجن الســك


| ضبط الاسمـــ |  ارمينية وارّان واذربيجان. |  |  |  |  |  |  | 䖝 | E. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الافقليم | لالالكيتى |  | C | $\frac{5}{\frac{5}{6: 1}}$ | ¢1 |  |  |  |
| بفتح الواو وسكون :اللسـيـنـ وفح الطـاء المـمنلنيّ <br>  | ارمينية | مه الرابع | $\bigcirc$ | $\checkmark$ | $J$ | سر | اطوال | $\stackrel{C}{5}$ | ir |
| من اللباب بفتح الهيى المعيمة <br>  <br>  |  | مس الـلمس | $\underset{\sim}{6}$ | 6 | لن | E | ابن سعيد <br> فانون | شرون | 14 |
| من البلباب'بفتخ" السيى، المهملة , اللام والميْ والفـفوفى آخرها سين بهملة | اذربيان | من الرابع | $\begin{aligned} & 0 \\ & 5 \\ & 4 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { ل } \\ & t \\ & t \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \text { سط } \\ & f \\ & 6 \end{aligned}$ | ابك ابنوني | سهاس | 19 |
| مس اللباب بفم للآد المُعبدة وفتح الوار وتشهيه المتـنـناة <br>  | اذربيان | من الرإئ | $\begin{aligned} & 0 \\ & m \end{aligned}$ | لر | $0$ | $\begin{aligned} & \text { ع } \\ & \varepsilon \end{aligned}$ | ابن سعين | خوىّ | 10 |
| مس اللباب بضم الالفَ وسكّكن الرآء المهملة والميموفى آخرها هآر بعد مثناتة من تحندها ر قال <br>  فى قياس العربية تخفيف اليآ. <br>  | اذربيجان | مى الرابع |  | $\begin{aligned} & 5 \\ & b \\ & ل \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \infty \\ & r \\ & b \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { b } \\ & 6 \\ & f \end{aligned}$ | اطوال <br> ابن سعين قانون | ارمية | 14 |
| مى المشتنرك بـــنـــح الدال المهملن وكسر البآ. الموحهة \% مثناة مس تختنها ساكنـة وفى آخرها لام | ارمينية | من الرابع | ك | J t | S | ع | قاطون | 'لحبيل | iv |

## الاوصــــاف والاخــــبــــار الـــعـــــامّــــة

وعى بعضن اهل تلك البلداد ورسطان بين الشمق ولجنوبب عن وان وبينها اكثرمن مسيرة يـــوم ووسطان عله






 فرينّا وهى آخر حبود اذربيابان مـ الغرب
 الذربيبان قال ومّ خوكّ الى مسينة سلماس احن وعشهون ميلا




 الغرب والنمـال عن بكيرة تلا على نكومرحلة منهو

 وانفسها وهى قصبة ارمينية الهاخل ومسنتقّ السلطان وعرضها ثهانِّ (3) وثلثون درجة


## الاوصــــاف والاخـــبــــار الـــعـــــامّــــة









> وهى بللت صغيرة ولها اعين مآم ربها البار فلآتُل ولها اسواق ورسناق وهى خصبنغثيرة لخير
 اللباب انها من اذربيكان والظاهر انها مس ارمينية حسمـا ذكره ياقوت




 خـسة وعشّرون فرينّا


## الاوصــــاف والاخــــبــــار الـــعـــــامّــــة

قال فى المشنرك وميhج مس اهال اذربيجان وهى ملى مسيرة يومين مس مراغة قال واهل اذربيهان يسمّونها ميانه






قل فى اللباب وتبريز اشهر بلة باذربيبان والعامّة تسمّيها توريز قال ابى حوقل وهى تـقارب خويّ فى العظم

 حسنغ ولها غوطة مليـة وكان فيها من روُسأتُها من دبّرها مح النتنر فلم يجرِ علبها ما جـرى على مراغنا وغيرها : •







+8

| ضبط - | ثـــامـ عشر الاقاليم العرفيــة وهــــو ارمينية وارّان. واذربيجان. |  |  |  |  |  |  | - Lowll | E |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الاقلم | , |  |  | J | 析 |  |  |  |
|  | العرفيم | للحقبيتى |  | $\underset{\mathbf{C}}{ }$ | C:\% | $\stackrel{\sim}{c}$ |  |  |  |
| من اللباب بغغح البآء الموحة وسكون الرآ. المـهملة وفــتح الزآ. المجهة وسكون النـونـون وفى الآخردال مهملة | ف اللباب 0 اذربيجان | مـ آخر الرابع | $\infty$ | $\varepsilon$ | 7 | F | \|طوالJ | بـزل | rv |
| من الالبابب بفتح البآ , 'أموحة <br>  المهلنيّ | ارّان <br> فـ اللباب <br> مس اقهى الذربيهان | مس لالمس | $\begin{aligned} & J \\ & \infty \\ & r \\ & r \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & r \\ & 0 \\ & r \\ & r \end{aligned}$ | $\left.\begin{gathered} f \\ f \\ f \\ f \end{gathered} \right\rvert\,$ |  | بـدهغ | * |
| مر اللباب بفتح الشين المعجمة وسكون المـيم وهم الـكـانـ <br> وسكون الوار رفى آخرها رآ. <br> مسـهـة |  | مس لا | $\checkmark$ | 6 | 7 | $\ddagger$ | اطوال | *هكور | $\mu 4$ |
| مى اللباب بفتح المثنناة مسـن فوتو وسكون الفآ. وكسراللام وسكون المثناة التخنيـة ونى آخرها سيب مهملة الم | من ارّا"ن قال فـ القانون قصبة كرجستان | من آخر الـامس | r | م |  | \% | فاطوال | E: | $\mu$. |

## سهع

## الاوصدــــاف والاخــــبـــــار الــــعــــــامّـــــة



 سبعة فرايخ ايضتا وررثان مـ آرّان




 ومياه كثيرة وهى قريبنا من نهر اللكر
 وثهعور قرين بها زراع وعليها حون وبها منارن في غاية الارتفاع والنشهوق

مه القانون قال وتفليس قصبنةكرجسنان قال ابن حوقّل وتفليس عليها سوران ولها ثلـنـــنـة ابواب وهى خصبة





ع ع ع

| ضبط الاسمــ |  ارمينية وارّان واذربيكان |  |  |  |  |  | $\begin{gathered} \vec{b} \\ c \\ \xi \\ \dot{F}^{\prime} \end{gathered}$ | - | $\sum_{E}^{E}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الاقلم | الاقلم |  |  |  |  |  |  |  |
|  | العرف* | للا | $\begin{gathered} E_{0} \\ 6: 1 \\ \hline \end{gathered}$ |  | $\begin{array}{\|c\|} \hline \varphi_{1} \\ \epsilon_{:} \\ \hline \end{array}$ | T |  |  |  |
| من المشترك السرير بنغـنـحـح السيى وكسر الرآم المـمنينيـنـن وسكون المثناة مسـ تحـن مر رآ. ثانـــــــــنـ | عّة <br> بلاد <br> بناتها | مكا آخر | $\begin{aligned} & r \\ & r \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \infty \\ & f \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 7 \\ & 7 \end{aligned}$ | ع | اطوال <br> قانون | سلوير | N1. |
| من النباب بفح البآء الموحة وسكون المثناةً من تختى وفتح <br>  | مט آّان | مـ اللامس |  | $\begin{aligned} & \text { L } \\ & 6 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & J \\ & \end{aligned}$ | س | ابـ سعيد قانون | ¢ | $\mu$ |
| باب الابواب هو باضافت الباس المفرد النى ينها المل منه الى جمعه و يعرف هنا المكان فـن <br>  النى يغلق الى اللـديه الذى $\qquad$ |  | م او السادس | $\begin{aligned} & M \\ & M \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { a } \\ & \text { r } \\ & 6 \end{aligned}$ |  |  | ابس سعين الطوال قانكن. | $\left\lvert\, \begin{gathered} \text { مابينة } \\ \text { بابواب } \\ \text { الابوا } \end{gathered}\right.$ | $\mu \mu$ |
| بفخح الـعان وسكون النـون ونتح لبيم ز هآ. ساكنة | من ارّان | مس الـمامس | - | 7 | 7 | 0 | قياس <br> القانون | كنج | mя |

## الاوصــــاف والاخــــبـــــار الـــعـــــامّــــة



















' Il faut lire غربف. Le manuscrit d'lbn-Said d'ọù ce passage est tiré porte:
ونهر اماسيا بهّز على منينة اماسيا ويصبّ فى بحر سنوب وفى شرقيه سيمسون
${ }^{2}$ La syntaxe exige qu'on lise ici جبل
${ }^{3}$ Les manuscrits portent
" Le man. n ${ }^{0} 57^{8}$ porte سبلدن

- Voyez ci-après', p. f.A.

" Le man. de Leyde porte: دـنـت.
${ }^{7}$ Dans le man. de Leyde, ce nom est écrit sans points dhacritiques.
${ }^{3}$ Ces noms propres sont orthographiés d'une manière differente dans l'article ردبـرلl. Voy. plus haut ${ }^{n}{ }^{\circ} \mathrm{rr}$.
'On lit ici, en marge du man. de Leyde, de l'écriture de l'auteur:



ذ


لـّا فرغ من ثلثة الاناليم المجهوعة وو ارمينية وآران واذربيجان وما انـصاف اليها من البلاد المصاقبة لها انتقل الى ذكر بلاد لبلبل وو الباد المعروفة عند العامّغ بعراق التجمر ويحيط بها من جهة الغرب اذربـيجان ومن جهـه لبِنــوب شى من بـلاد العراق وخوزسـتان ويحـيــط بها من جهـها الشـرق مفازة خراسان وفارس ويحيط بها من جهز الشمـال ¹ بلاد الحيلم وقزويـــــــنـ
 الديلم تحفّى بها ومن بلاد للِبل ماوشان اقول ظنًّا انها بفتع الميم وسكون الالف وفتح الواو والشين المتجهة وف الآخر نـون بعد الالــفـ وذكر فـ الاباب ماوشان مع مياج من اذربـيجان ثال وماوشان موضع نـزه كــثير الثمج والمـآء عند هذان وسو الخى وصفد القاضى ابو للـسن على بــــن للــسن


ومن القلاع بتلك النوات قلعة كشاف بضمّ الكاف وبالشين المعجهة ثم الف وفآء فى الآخر وو قليعة بـين الزاب والشطّ قريبنج من مصبّ الزاب فـ الشطّ


وو عن اربل على نححو مرحلتبن ف جهة الغرب وبالقرب من عشاف مكوج
 على النهاية الشمالية وجنوبيها ابهر وجبل دباوند ' على النهايـة الـشرقية وغربِيه بملية الى للـنوب محينة الـزیىّ وفيما بـين الرىّ وابهر طالقان وقزوين



 التى دونها في الكبر ظاشان ونهاوند ومن مضافات مـخان ازناوة وو قلعة من ون ناحية الاج بههضان فال فى اللباب وازناوة بفتح الالف وسكون اللزآه العجهة

 ايْضتًا ومن هـذان الى زنجان على شهرزور ثلثون فربينًا ومن هـذأن الى اصبهان

 الرىّ الى قزوين ثلثنون فرسينا ومن الحينور الى شهرزور اربــع مـ احلـ ومن

 "سعد ${ }^{2}$ بن مالك بن عامر بن الاثنعرى وكانوا من امحماب عبد الركــن بـن
 الـذذكورون بهذا الــوضع وكان فيها سبع قرى بعضها قريـب من بـعض
' Dans le man. de Leyde, ce mot a été altéré par une main plus moderne, en sorte qu'on y lit 2 : telle est aussi la leçon du man. no 578 . - ${ }^{2}$ Les manuscrits portent : بـواسعv .

## \&8"

 عليها وبنوا ألبنيان وصار تلك القرى سبع محالّ من المحيـنــنـة وكلم اسم

 يقال له موسى فانتقل من الكوفة الى قمّ وهو الذى الظهر بها التشيّع وني محن للبـبال روذراور ڤال ابن حوقل وروذراور محينة خصبة صغيرة كــثيرة المياه والثمار وروذراور ف للا للقيقة اسم للـ ستاق والسم للبلهة ايصًا وبها الزعفران. الهثيـر لجيد فال ف، اللباب وروذراور بضم الرآه المهمهلة وسكون الواو واللخال الـعجهة وفتع الرآء المههلة والف وراو مغتوحة وف آخرها رآء ثالثة فال وو
 من اللباب بفتع الزآه المحجهة والرآء المههلة وسكون النون وُف آخرها دال مهملة فال وو بليحهة من نواء الصبهان من الاطوال وو حيث ألطول والعرض لَّو J ومن القانون الطول
 ونون ثال وه بلدة بنوات اصبهان ويقال لها دُليكان ومن القرى المشهورة
 وسكون النون ثر دال مههلة والنسبة اليها راونیى فال فـ اللباب وْخان لنجان خان معروف ولنجان بفتع اللام وسكون النون وْجيم والف ونــون

 لمدينة اصبهان العتيقة فال وكانت تسمّى بیّ ثر سمّميت شهرستــان وقــد
' Lè man. de Leyde porte : . نإur.

## cil

خرب اكثرها واستمّت اليهودية على العــارة وو محينغ اصبهان العظمى


 خربت بتّ مدينة اصبهان وعهرت حكّة اليهود ثر خالطهم المسلمون


 شهززور سرت مشرّقًا الى حلوان وبن حلوان الى اصبان اصبان وتسير من اصبهان
 فالْ فن اللباب وْبرخوار بضم البآء الموحدة وسكون الرآء المهمهة وفيح


 آخر حدود اصبهان ظال فi المشترك والنوبهار بضم النون وسكون الـور الـواو


 "ثال السمعان ظّىّ ان بينها وبين الصبهان قيبـا من عشرين فريغًا
fer

| ضبط الاسمـــا | تــاسع عشر الاقـالــــيم العـرفـية وهو بلاد ل!بـل |  |  |  |  |  |  | -Twyl | $\varepsilon$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | العرف |  |  |  |  | C |  |  |  |
| من المشترك بياقوت بكسر <br>  وكسر البآ. الموحاة مُ لام فـ <br> الآخـــر | قاعة <br> بلا شهرزور | مك الرابع | $\leq$ | لو | $\mathcal{*}$ | m | أبى سعيه | ا'ربل | 1 |
| مس اللباب بفتح الشير المعجهـ وسعكون الهآ. وضم الـــرآ. <br>  الوأو ونى الآخر رآء مهنملة | من لجبل | مّ الرابع | $\begin{aligned} & J \\ & d \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { at } \\ & \text { J } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & S \\ & S \end{aligned}$ | $\varepsilon$ $\varepsilon$ | راطوم | E. | $r$ |
| بفــح القاف وسكون الهاد المـهملة وفى الآخر رآت مهــلـ <br>  <br> آخر الحموف ورآء مهــــــة يآ ث ثانية ونون | مـك 3 القانون العراق | مس اوّل الرابع | مد | $+$ <br> $\downarrow$ | $J$ | 6 <br> 6 | قانون <br> قياس | قصمر شـيـوين | $\mu$ |
| مر المشترك بــفــــتح الهاد المـهملة وسكون المـنــنـاة مس تكنـها وفحّ الميم والرآء المهنلة وفى آخرها, هآ. | مـ أهال لالجبل | مه الرابع | م | N | $\mathcal{O}$ | 1 | فانون | \& | \} |
| مس اللباب بكسر الـــقـــاف وسكون الرآت المنهالة وكـسر الميم وسكون المثناها مس تختها وكسر السيـ المـهملة ومثــناة تحتنبة ثانبة وفى آخرهـا نونـ ورجدناها فـك كثيرمس الـكنـب بالالف بدلًا مس اليآ. الاولى | مس لكبل | مس الرابع | $\begin{gathered} J \\ - \end{gathered}$ | al ل | $\begin{aligned} & \pi \\ & r \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & f \\ & \text { عه } \end{aligned}$ | اطوال قانون | $\left.\begin{array}{c} \infty \\ \xi_{6}^{\infty} \\ \xi_{6}^{2} \\ i \end{array}\right\}$ |  |

## الاوصـــــاف والاخــــبـــــار الــــعـعــــامّــــه




 فيما بين الشنرق وللـنوب عن المُول


 ايضطا وبينها وبين حفوان اتنان وعشرون فريّا


 خـسة فرامخ ومنه ايضًا الـه شهرزور عشمون فرسنّا


 وهى ذات فواكه، ومياه ونكوذلك قال عن الصميرة فـ اللباب

 .
resprent

| ضبط الاسمــ | تـاسع عشر الاقالم الــعرفسيـــن وهو باد لبجّ |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & 2 \\ & \dot{\sigma} \\ & \stackrel{y}{6} \\ & \frac{\dot{\sigma}^{\prime}}{} \end{aligned}$ | - | $\underset{F}{\check{\xi}}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الاقليم <br> العرف | الانقليم للا لـقيقى | العرض |  | الطول |  |  |  |  |
|  |  |  | $\left\lvert\, \begin{gathered} G_{i} \\ \underbrace{}_{i} \\ \hline \end{gathered}\right.$ | $\stackrel{C}{C}$ | $\begin{gathered} 6: 1 \\ 6 \\ \hline \end{gathered}$ | $\underset{C}{C}$ |  |  |  |
| مس اللباب بغتح الحال المهنة وسكون المثناة من تحتـ وفنح النون رالواو رف آخرها رآء <br>  | فـ اللباب انعا مس لبـبل , أهالها الانكوفة | مس الرابع | $\begin{aligned} & 1 \\ & 4 \end{aligned}$ | $\left.\begin{aligned} & J \\ & J \end{aligned} \right\rvert\,$ | $\begin{aligned} & r \\ & r \end{aligned}$ | ع | اطورل قانون | ל̆ | 4. |
|  <br>  تحنها وفح الرآَ الممهأنة روار والف ونون وماسبذان بفـتح الميم وبعن الالفَ سين مهملة وباء موحة وذال مكمـة 'بفتح اللّميح وبعن الالفى نون | كورة <br> ماسبنان <br> مر للجبل | مه الرابع | $\begin{aligned} & J \\ & J \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & f \\ & j \end{aligned}$ |  | $\underset{\sim}{f}$ | قاطون |  | : $\checkmark$ |
| بفتح القاف وسكون الصـــاد المهملة وفى آخرها زآر همهلة واللصوص جـع لقّ | مس بلاد لالبـبل | من الرابح | J | ل | $\begin{aligned} & S \\ & J \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & f \\ & \text { ع } \end{aligned}$ | قانورن | $\begin{aligned} & 8 \\ & 6 \\ & 6 \end{aligned}$ | $\wedge$ |
| مس اللباب بضم السين المهملة وسكون الهآء وفـتح الــــوأو <br>  آخرها دال مهمنلة تَكذا الثّبطها , على ما ذكر | - مس لجبل | من الرابح | 7 | لو | $\leq$ | F | اطوال | سههورد | 4 |

## الاوصــــاف والاخــــبـــــار الـــعـــــامّـــة













 اللصوص يقال لها كنكور قال وهى عله سبعة فرابي من اسسابابا

قال ايب حوقل وسهـوردد (2) منينـة صغيرة والــغـالب عليها الاكـراد قال فى اللباب وسههورد (2) بــــــة عــنــــــ زنجان،





 حةّ لذربيجان مى بلاد للبِل ينسب اليها جمـاعة كثيرة مس اهل العلم









 ف العتل كالصبـــيـــان ن


## الاوصــــاق والاخــــبــــار الـــعـــــامّــــة


 جــاءـة من الـعـعـــآ.














 .ايـتا بين جرجان واستنرابـــاذ

|  | بـاسع هشر الاقالـيم السعرفـــيـــة وهو |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { E } \\ & c \\ & E \\ & E \\ & b \end{aligned}$ | - 5 | $\frac{\tilde{6}}{6}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الاقليم العرنى | الاقلم لالـقيتى | العرن |  | الطول |  |  |  |  |
|  |  |  | $\begin{gathered} \mathrm{C}: i v^{6} \\ 6_{0} \end{gathered}$ |  | $\begin{gathered} E_{0} \\ \sigma_{0} \end{gathered}$ | * |  |  |  |
| من اللباب بـضم الــــــــا وتشهيه المـيم | مس بلاد ل! | مس الرابع |  | $J$ <br> $\omega$ <br> N | $\begin{aligned} & \infty \\ & \mu \\ & m \end{aligned}$ | عه |  | فّمّ | $\mu$ |
|  المنهالة واللام والقاف ثمالف ونون وقال ' فی اللباب بتسكينى <br>  | من بلبّ | مس الرابع | - | لو | $\infty$ | \& | 119 | $\begin{aligned} & E \\ & E= \\ & E \\ & E \\ & c \end{aligned}$ | M |
| -ن اللباب بفتح القاف وسكون <br>  والسين المهملة الينـتا وبعى الالـــف نـون | مس بلدد لالجبل | مه الرابع | $7$ | ul a | $\begin{aligned} & t \\ & \leftrightarrows \end{aligned}$ | عر | اطوال قانون | فانشا | r |
| مى اللباب بضم المال المهملة , وسكون النوان وبآ مودــة والف وفتح الواو وسكون النون خ <br> دُمْوَنه بالميم والاولِ اعِّ (8) | مس بلاد | مس الرإع | $\begin{aligned} & \text { نه } \end{aligned}$ | لو | $J$ | عر | قانّ | ${ }_{6}^{5} \cdot 6$ | $\mu \mu$ |
| ماخوذ مس اللباب بفتح الرآ المـهالة وتشد بي اليآ. آخــر لـلــــــو | مس بلـ لبك | ' | a م ل | $a$ $a$ $a$ | 5 7 4 | عو | فإطول | الـىىّ | rF |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## الاوصــــاف والاخــــبــــار الـــعـــــنــــــة
























## س

## الاوصـــــاف والاخــــبــــــار الــــــعـــامّـــــة

 واصفهان مس اخصب البلاد واوسعها خطّة وباصبهان معنه الالكىل معاقب لفارس ويسير الانسان من امبهان

 عسكر فارس وعسكركرمان والاهواز فعمبت فقيل اصفهان


 بن عيمى البله واسنتوطنها وقعلe الشعرآء (1) بها وتومف بشهّة البرد







## +apte

## NOTES DE LA TABLE PRÉCÉDENTE.

' On lit ici en marge du man. de Leyde, et de la main d'Abou'lféda lui-même:
فوله وبـيـن القصربي خخسسون فرسنتا م ينكر تصر اللاعوص لفهس ذلل وم يسنجز لى

* Dans le manuscrit de Leyde, le copiste a écrit شهر; ; mais Abou'lfeda y a ajouté de sa propre main : . صوأبه سهـرورد
${ }^{5}$ Le man. de Leyde porte : الالف وار.
-Ibid. اللعكخ.
${ }^{5}$ Le man. $n^{\circ} 578$ porte : تنفی.
${ }^{\text {- }}$ Il faut se rappeler que la partie descriptive qui se trouve en tête de chaque section de notre édition, est dacée, dans les manuscrits, en haut et en bas des Tables.
${ }^{7}$ Il est nécessaire de faire observer que dans le man. de Leyde on lisait originairement partout : دبارنט, tel $j^{\prime \prime}$ 'on'le lit encore dahs les prolegomènes; nous avons suivi la leçon actuelle, bien que nous pensions que la sorrection a été faite postérieurement au temps d'Abou'fféda.
${ }^{8}$ Le man. de Lêyde portait originairement :

${ }^{9}$ Le man. n ${ }^{\circ} 578$ porte وجبل.
${ }^{10}$ Le man. de Leyde porlait ici primitivement: دباونی•
 eçon.

ذكر, الديلم.والجيل

 وجيلان ايضنًا والذى بیحيط ببلاد الحيلم وكيلان من جهة الغـرب شى من ون
 وبعض الرىّ ويحيط بهها من جهة الشرق بقيّة الرىّ وطبرستٌان وبحيط بِهـا

 فيx قرى كثيرة وليس فيه محينة عظيمة ومن لبيل كـوشيار للإكيم لبيلى ويقال جيلان ايضًا ونال فى اللباب وضبطها كِا فال ياقوت فال ولبيل اسم لبلاد
 وجيل فال ابن حوقل وبلاد الديلم سهل وجبل فالسهل يسمّى لبميل والسهل هو ساحل عالى بحر لازر تحت جبال الحيلم وجبال الحيُم جبال منيعة الى الغاية و.بجبالها غياض ومياء مشتبكة فى الوجه اللیى يقابل طبمستان والبكر وبـن ذيل لجلبل وبين البحر مسافه يوم وهو عرض الساحل ويصير فـ بعض المـواضع اهثث من يوم وربّما ضاق فى بعض المـواضع حتى يضرب البكر لجبر ثم يتّسع حتى يصير مسافة يومين وعن بعض المـسافرين ان مدينغ كيلان
$\because \quad$ PryV




 حزن ححّ له الى طبرستان شمـالى بلاده على بحر لازّر

| ضبط الاسمـــاء <br> بضم الدال المهملة وســكـــون الواو بآء موحاتٌ وعن النمعالث انها بفتح السال وانه افي | العـشهون من الاقاليم العرفبية وهو بلاد الحيلم وكيلان |  |  |  |  |  |  | - Lowll | $\underset{6}{6}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | اللاقلم | لاللا | $\frac{ر}{\frac{E_{0}}{6:}}$ |  | $\frac{b}{\frac{6}{C_{b}}}$ | ¢ |  |  |  |
|  | من حuود الميلم | مس إلرابع | $\mathcal{*}$ | $J$ | $7$ | عـ | اطو1ل | دولاب | 1 |
|  وجيم مفتوحات ; ;-ون | الح <br> ككمبلا | مس!الرابع | ~ | g | $\because$ | us | $J, b 1$ | (2) | $\cdots$ |
| بكسر البآْ الموحاة وسكـون المـثناة النكتين ومبم والــــفـف <br>  المفنووحة وهـآ ساكنــة ورآه | ك كـ <br> , | مه الرابع | $J$ | J | - | uc | اطول | $\$$ \% E | $\mu$ |
| بضم الْاف و وراو ساكـنة ثم <br>  مهـ فـ الآخر | ك ك | مس الرابع | $5$ | لو | $\begin{aligned} & 0 \\ & \vdots \end{aligned}$ | u عو | اطول قانون | كـوتم | ¢ |
| من المشترك بضم الرآء المهمهالة <br>  المُمدة والبآ. الموحاتة / الف. ورآء مهملة في الآخر | Eid <br> ll | مه الرابع | 6 | g | $J$ | de | الطول | \% \% | $\checkmark$ |

## R

## الاوصــــاف والاخـــبـــــار الـــعــــــنـــــة





$\qquad$



| النشانُ وروذبار عكّة من هـــن ان

${ }^{1}$ Le man. de Leyde porte : الى جستـان. et le man. de Paris : ال حنان.
2 Il faut probablement lire كلا

## |r|r|










## ذك, طبرستان ومازذلران وقومس

$-30 \operatorname{Byp}$

وطبرستان شرق كيلان وانمـا سمّميت بطبرستان لان طبر بالفارسية الفـاس وצ من كثترة اشتباك الشجارها لا يسلك فيها للِيش الّآبعد الن يقطع بالطبم
 ناحية الطبر لهّا فزغ من بلاد الحيلم انتقل الى ذكرطبرستّان و"طبرستان ف جهة الشـرق عن بلاد الحيلم وكيلان ومـّا يقارب الحيلم ناحية قومــــسـس ووسطها حيث الطول عَ تَ والعرض لَو گَّ فال فى اللباب بضمّ القاف وسكون الواو وفتح المـم وف آخرها سين مهملة فال وقومس يقال لها بالفارسية كومش وو بن بسطام الى سمـنان وهـا ايضتًا من قومس وفال فى المـشترك قومس بين خراسان وبين للِبال اوّله من ناحية المغـرب سمـنان وقصبته الحامـغـان ومن كتاب اجد الكاتب ثال وقومس بلد واسع جليل القدر واسم مديـنــته الحامغان. وو اوّل محن خراسان فال فى المشترك وقومس صقع كمير فــــــي بلاد كثيرة وقرى وهو بين خراسان وبلاد لجبل اعنى عراق 'العجم ومن محنذ بسظام وبيار فال ابن حوقل وطبرستان بلاد كثيرة المياء والاثبجار والغالـب عليها الغياض وابنيتها بالخشب والقصب وو بلاد كثيـرة الامظار ويرتـفع منها ابريسم يعـّم الآفاق وغالبب خبزهم الارز فال المهلّبى وطبرستان فى نهاية

Lè man. de Leyde et le n ${ }^{\circ} 578$ portent : مuينس.

المنعة وللصانة بالجبال المنيعة المحيطة بها من كلّ جانب وفى وسط لجـبـال الاراضى السهلة وفيها من كثرة المياء والغياض ما لا يـشابهها فيه بلد آخ
 الى" الـشمال فال ابن حوقل وليس :بحيع طبرستان نهر يجرى فيه السفن


 مراحل ومن استراباذ الى جرجان نحو مرحلتين ومن آمل الى مامطير مرحلة


pepre

| ضبط الاسمــــاء | اللادى والعشهون من الاقاليم العرفية وهو طبرستان |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { E } \\ & \stackrel{6}{6} \\ & \stackrel{6}{6} \\ & \hline \end{aligned}$ | I | $\frac{6}{6}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الإلم | الإلم |  |  |  |  |  |  |  |
|  | العرفى |  | $\begin{gathered} G: \\ \sigma: \\ 6: \\ \hline \end{gathered}$ | © | $\begin{gathered} \hline!_{0} \\ 6: 7 \\ 6 \\ \hline \end{gathered}$ | $\underset{\sim}{C}$ |  |  |  |
| مس المشترك بضم الرآ.ٓ. المهمة وسكون الواورُ يآر مثناهِ من تحت والف ونون | طبرسـتان. | مس الرابع | $\begin{gathered} r \\ \omega \\ - \end{gathered}$ | لو | $\stackrel{\rightharpoonup}{\circ}$ <br> 7 | عهر | الط, <br> ر <br> قانون | )وبان | 1 |
| من الانسابب للنمعان بـفــتخ النون: وسكون الالفي, كسر المتناة الفوقية وفى آخره لام | $\omega^{+}$ طبرستنان وقيل النيلم , وكيلان | مى الرإبع | ن | لو | مه | عر عو | الطوال <br> قانون | ناتل | $\cdots$ |
|  الرآء المـملة ولليم ونون بعن الالّف | - <br> طبرستنان | مس الرابع | - | g | ¢ | عو | اطوال | E $\frac{6}{5}$ 5 | $\mu$ |
| من الانساب بـعسر الــــوأ <br>  وفخ الميم"وهآ. | ف القانون م دباونه | مس الرابع | $-$ | لو | $\begin{aligned} & S \\ & ل \end{aligned}$ | عر عر | Jigl فانون | ويكهة | $\gamma$ |
| مى المشترك بعد الــمـــــزة <br>  ونى الآخر لام | 0 مازنهران. ف القانون قصبة طبرستان. | مس الرانع | $\begin{aligned} & \text { a } \\ & \text { as } \\ & \text { a } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { لو } ل \text { لو } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 5 \\ & \leftrightarrows \\ & - \end{aligned}$ | عر عر | اطوال <br> رنم قانون | 1-1 | - |

## الاوصــــاف والاخــــبــــار الـــعـــــامّــــة



 الببل ســتـة فـــرأيت

 آمل قصبة طبرسنان اربعة فراعي



 جـاعة مي العلمآه قال السمعانى اقهت بها ليلة




فيقال آمل رم وآمل الشظَّ وآمل جيكون كلّها واحهة


## الاوصـــــاف والاهذـــبـــــار الــــعـــــامتـــــة




 الشرق مصينة طمبشة وطول ذلك اربعون فرينا



$\qquad$


 قال وهى بلياة منّصطلة بسمـنـــانـ


 عظمية وبلاد قومس مـ اءهـال خرالــــانـ

- قل ابن حوقل ولبسطلم البساتين الـكثيرة وهى كثيرة الفواكه وقال فى اللباب وبسطام بلاتٌ بقومس منههورة

NR

| ضبط الاسمـــاء | اللادى والعشهون مى الاقاليم العرفية وهو طبرستان |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \vec{\sigma}^{\prime} \\ & \stackrel{c}{E} \\ & \dot{\sigma}^{\prime} \end{aligned}$ | الاسمזا | $\frac{5}{5}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الاقليم العرفى | الاقليم للـقبقـي | العرض |  | اللط |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مه المشترك بلاقوت بغـــح الهزة ومى اللباب بــكسر الالف وسكون السيرن المـهة <br>  الرآء المهملة ,لآبَ بيى الالفين ونى آخرها النذال $\dot{x} \rightarrow+\rightarrow$ |  | مك | $\bigcirc$ | لر | $\begin{aligned} & a \\ & s \end{aligned}$ | b be | قاطوال | 年 | II |
| من الليابب بفتح الالف المه دودة وضم البآ. الموحاتة وسكــــون السين المْمهلة وضم الـعـاف وفى آخرها نون | مازندران <br> قال فـن <br> القانرن <br> مـ فرضه <br> جرجان. | من الرابع | - | لر | مه | ع b | قانون | $\underbrace{G}_{-}$ | ir |
| من ألباب بضم البيم وسعون الرآ ا المهنلة وجيم ثانية والف وفى آخرها نون قال فا المشتنرك <br>  بضم اللعاف وسكونه الــرآ- <br>  | بلادد | من الرابع | $\begin{gathered} 0 \\ - \\ 0 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { لو } \\ & t \\ & t \end{aligned}$ | 7 - 0 | ف ف ف | قانورال | $c$ $i$ $y$ $y$ | im |
| مس اللباب بكسر الدال المهنة. رالهآد وسكون السين المـهنلة وفتخ المثناة من فوق والــف ونـــونـ | ف <br> القانون <br> خراسان. <br> وقال <br> ابسحوفل <br> طبرستنان | مس لـلامس | $\begin{aligned} & 1 \\ & 5 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & t \\ & t \end{aligned}$ | $\stackrel{7}{-}$ | ف6 | قاطونل | $\stackrel{C}{6}$ | If |

## الاوصــــاف والاخـــبـــــار الـــعـــــامّـــة




 المـلـك الاســنــراباذى
'

br




 فى ايام سثمـان بن عبه المـلك ولها تـــارية



 "قال وهو دخل تلك الـــبـــاد

## NOTES DE LA TABLE PRÉCÉdente.


${ }^{2} 11$ faut lire ربار ou peut-être خوار ; ce nom est omis dans le man. n ${ }^{\circ} 578$.
${ }^{2}$ Le man. n ${ }^{\circ} 578$ porte : الَارجان.
5 Le man. de Leyde porte: : ولمـا
-Ibid. 1 .
: On lit dans le man. de Leyde : تنر.
${ }^{0}$ Les manuscrits portent ici : مصفـة ; il est bon de faire observer que ce mot est écrit ainsi dans beaucoup 'ouvrages.
${ }^{7}$ Il serait plus exact de fire : ومس.
' Le man. de Leyde porte: ونونار.
'Il'faut probablement lire : الفـلنج.
-
وما اضيف اليها من زابلستان والـغــور

ثال في اللباب وخراسان بضم لآآء المعجهة وفتح الرآء المههلة والف ثر سبن مههلة والف ونون بلاد كثيرة واهل العـراق يقولون اذهـا من الــــــــى الى
 - ومعناه خكر اسم" لالشمس واسان موضع الشى، ومكانه وقيل معنى خراسان
 يحيط بخراسان من جهة الغرب المفازة وو المغازة التى بينها وبين بلاد للبـبل وجرجان ويحيط بها من جهة للبنوب مغازة فاصلة بـينها وبـبن فارس وقومس



 . لها زنقل اخرى فْيمـا بين قومس وبيه فراو8 فتصيـر هاتان الزنقتان كاكتمّبن خارجين عن تربيعة خراسان. وأمّا مغازة خراسان فـد فال ابن حوقـل

 من خحدود بجستان ومن الـشمال شءء من حدود خراسان وشء

## אع\&




 قومس سمـنان والحامغان ومن خراسان محن قوهستـان وـ الطبسين وناين

 الى خراسان وكخلك من كرمان الى خراسبان ظال فى اللباب وخبوشان بضمّ

 ومن نوات نيسابور ناحية بيهتق فال فـ اللباب بيهق بفتح البَآ الموحهة وسكون

 سبزوار والمشهـور بالنسبة الى بيهق الاهام ابو بكر اتحـد بن للـسبين بن على البيهنى للافظ الفقيد الشافعى وله كتـب مصنّفة تحلّ على كثرّة فضلك منها السنّ
 سنة بينهـا الف وبعد للايم الثانية رآء مههلة وف آخرهـا منـيم فال وو بـــــــا نيسابور وجرجان ولر يخهكر من ايّ اقليم و والظاهر انها من خـراســـان
 لبيم وف آخرها ميم قبلها الف ثال وو قضبة بنواءى نيسابور وتعرّب فيقال

[^6]
## سعوع

لها زاد بالزآء المعجهة خرج منها بحـاعة من المشاهيـر فال ابو المجه الموصلى


 كثيرة القرى وقصبتها خوجان بضم لـآـا المعجهـة وواو وجـيم والــفـ

 وو ناحية من نواج نيسابور مشتمـلة على قرى ومزارع ومن قرايا نيسابور


 بضمّ البآم•الموحدهر وسكون الشين المعجهة ثر مثناة من فوقها ناحية من


 قرية كبيرة ومن كتاب اتمـد بن إى يعقوب الكاتب فال طوس من نيسابور
 مراحلر ومـّا هو بنواء طوس راذكان من اللباب بفتع الرآه المههملة والـف

 الوزيركان من نواحيها وتمّا هو متّصل بنيسابيور الشاذياخ قال فـ اللــبـاب بفتع الشين المعجهة وسكون الالف والخال المعجهة وفتح اليآٍ المثــناة من

تختها والفف وف آخرها خاء معجهة ظال وهو على باب نيسابور مثل قـريــة



ومن كور خراسان قوهستان وو كورة على مفازة فارس من خراسان وتشملى على عخّة محن وو فاين وو قصبتها وزوزن ونيايخ وبلاد قوهستان متباعدة
 وسكون الواو وكسر الهآء وسكون السين المههمة ثم مثناء من فوقها والف ونون وفال فى اللباب بضم الهاء آلتى كسرها في المشترك قال فى المشترك وو تعـيـب كـوهستان ومعناء ناحية لجبال وقوهستان ناحية كبيرة وُو بيه نيسابور وهراءٌ وبـين اصبهان ويزد وقصبتها فاين وطبس فال وقوهستان ايضتًا محينة

 بليه8 عند فاين يقال لها تون قوهستان فال ابن حون


 منه فال والقهنـحز اسم جنس كّرّ حصن فـ وسط محينةّ عظمــة فال وقــرّ ان تخلو منه محن خراسان وبلاد ما ورآء النهر فلـكّرّ واحه من نيسابور وسمـرقند وهـراء ومرو و.خارا قهندز وقد نسبب الى هذا القهندزات عحّة


Le manuscrit de Leyde porte : عله, leçon que le mètre n'admet pas.





 فوق والف ونون לال ومن هذا للجبال اكـد بن عبد الله الجّستان المتغلّبّب
 خراسان سبزران من القانون انها حيث الطول قت
 مخن خراسان．${ }^{\circ}$

 المشهورة خ⿳⺈⿴囗十丌اسان خواف سنجان من كتاب الاطوال ان طولها


 الاباب بفتح اللفت وكسر البَاء الموحدة وسكون المثناة النتحتية وفتح الــواو وسكون الرآء المهملة وفى آخرها دال مههلة فال ويقال لها اباورد وباورد ايـضًا

 ثال وصرغاب ايضًا قرية من نوات هراءة والمّا مزينان فقال فـ اللباب بفـتح المـيم

## Yerer

وكسر الزآه اللعجهة وسكون. المثناة من تحتتها ونونين بينههـا الـفـ فال وتو بليحه من آخر حدّ خراسان اذا خرجت الى العـراق ينسب اليها بعــض اهل العلم واها جـوزجانان فبالجيم المضهومة والواو الـساكنة والزّاء المجهـة الساكنة وللميم المفتوحة ثم الفف ونون مفتوحة والفف ثانية ونون ف الעآخر' ظال في اللباب وو مخينغ بخحراسان عما يلى بلم ولغ يحكر ضبطها بالخروف ورايتها مكتوبة بالشكل والضبط الذى ذكرناه وعن بعض المسافرين اذه بحخف منها
 ختراسان ولمرو الشاجوـان نهر عظيم اوله من ورآء الباميان ويتـشعّـب مـنــهـ انهار تاق الى محينة مرو ويعرف بنهر مرغاب حسبما ذكرنا اوّلًّ وببلـد مـرّ ورو الـشامٌان قتل يزدجرد آخرملوك الـفرس ومنها ظهرت دولغ بنى اللعبـاس وفى. دار شخص منها يعـرف باب النجم المعيطى صبنغ اول سواد لبستـه المسودّة وفيها

 منها ويرتفع من مرو النشاجوان الابريسم الكثنير والقظن ومن قـرىى مــرو صاغان فال في الاباب بفتح الصاد المههلة والفـ وفت الغين المجهة والغف ونـون
 ومن بلاد خراسان اسغينقان من كتاب الاطوال الن طولها فت مَه وعرضنهـا كَر حی من اللباب بكسر اللفف وسكون الـسين المههلة وكسر الفآء ثمر مثــنـــاة تحتيدٌ ونون ساكنـة وفاف والفف ونون. فال وو بليحة بناحية نيـســابسـور و0ن بلاد خراسان كشميهين فال المهلّبى وو قرية من اعهـال مرو الشابوان عـلى
 الآفاق ومن بلاد خراسان شبورظان من كتاب الاطوال انها حيث الطول

والعرض لَو مx فال ابن حوقل لها هآه جارٍ وبساتين قليلة فال إلعزيسـزى وو

 فالْ وو احدى قرى خابران من خراسان وو بلحة حسنة خرج منها براعة







## A A A

| ضبط الاسمـــ | ا'لثانى والعشهون مس الالقاليم العرفية وهو خراســـان |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 耳 } \\ & \dot{6} \\ & \dot{\xi} \\ & \dot{6} \end{aligned}$ | : [myl | $\frac{E}{6}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 |  | \% |  | d |  |  |  |  |
|  | العرفى | لالـقيقنى | $\left\|\begin{array}{c} C_{i} \\ \sigma_{:} \\ V_{:} \end{array}\right\|$ | $\underset{\sim}{N}$ | $\begin{gathered} \hline C_{0} \\ \bar{C}_{1} \\ l_{0} \end{gathered}$ | $\underset{\sim}{\underset{\sim}{2}}$ |  |  |  |
| من اللباب بضم الفآدوفتخ الرآء المهلة الآخر هــآ. | خراسان <br> وهى <br> an <br> خوارزمر | الـامس | كه | b | $\begin{aligned} & r \\ & \infty \end{aligned}$ | ف <br> فـ | الط, قانون | فراو8 | 1 |
| مس اللباب بفتح الطآ. المهناة رالبّا الموحن والرأـ المهملـة وبعر' الالف نون | مس مهل طوس القانون قصبة طوس | الرابع | $\begin{aligned} & s \\ & s \end{aligned}$ | لـ | $\begin{aligned} & J \\ & J \end{aligned}$ | فه | اطوال قانون | E | $r$ |
| مـ اللباب بـكسر الاواـف <br>  الفآدوالرآء المهلمن وكسرالمنناة مس تختنها وفى آخرها نون | خراسان. | الرابع | نه | و | 4 | فف | اطوال قانون | $\left\|\begin{array}{cc} c & c \\ j & i \\ \frac{i}{2} & i \\ \underline{L} & 6 \end{array}\right\|$ | $\mu$ |
|  وسكون السين وفتح الـــرآ. المهلنين ونسكون الواوروكسـر <br>  | 0 بلاد بيبهق | الرابع مس | $\begin{aligned} & M \\ & r \end{aligned}$ | لو | r | فا خـ | اطول قانون | \% | \% |
| مس آللباب تثنية طبس بغتح الطآد المهلة والبآد الموحاب سين مهمه | قـال فی القانون 0 فهستان | النالث |  | 4 | $\begin{aligned} & \mu \\ & \alpha \end{aligned}$ | فو | اطوال قانون | E | 0 |

## 

## الاومــــاف والاخــــبــــار الـــعـــــة"ــــة



 لهم بسانتين ولا زرع الا مباقل على هنا المآد واهله دون الفـ رجـل




 وكانت اسفرإيس كنلك فشبّهها به واسفرايي مس أهال نيسابور قال فى اللباب والمهرجان بكسر الميم وسكون الهآه


من المشتر(اه وخسروجرد قصبة ناحية بيهق ومنها للمافظ ابو بكر البيهتق وقال فى اللباب وخسروجرد قرية مـى ناحية يههق وكنّنٌ قصبنها بُ مارت سبهروار





## الاوصــــاف والاخـــبـْـار الـــعــــاتّـــة











 احهن النساى صلحبكناب السنّ ونسا ايضا مهينة بفارس ونسا ايضا مدينة بكرمان.



 الف قرية وقال 3 اللباب وطوس ايضًا قرية من قرى بخارا


 وطول كورة جوين مسيرة ثلثة ايام وعرضها كوومبل

| ضبط الاسمــL | الثان والعشرون من الانالم العرفيـة وهر خراســان. |  |  |  |  |  | \% <br> $\stackrel{E}{6}$ $\dot{\underline{\varepsilon}}^{2}$ | - | $\underline{E}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الإليم | ' |  |  |  |  |  |  |  |
|  | العرنى | للا | $\begin{aligned} & 6: \\ & 6: 1 \\ & 6: \\ & \hline \end{aligned}$ | $\underset{\sim}{c}$ | $\begin{gathered} C_{:} \\ \sigma_{i} \\ c_{1} \end{gathered}$ |  |  |  |  |
| من اللباب بفتح النون وسكون الواو ونح القاف وبعن الالفى $\qquad$ | طرس | مه الرابع | m | $t$ | - | فـ | اطوال | نوقان | 1. |
| مه اللباب بفتح التاف وبعه اللأف يآمْمثناة تحتية مكسورةٌ ونُــون | - <br> قوهستان <br> وقوهسنان خراسان. | من اول (3) الرابح | $\begin{gathered} J \\ - \\ a \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { ل } \\ & \downarrow \\ & k \end{aligned}$ | $\leq$ 7 a | فن | ابكا | قاين | 11 |
| مي اللباب بسكرن الوإو بينـ <br>  نـ | قوهستان | مه الرابع | $\bigcirc$ | $\begin{aligned} & \text { d } \\ & \text { t } \end{aligned}$ | $J$ $a$ | فi | قانون | زوزن | ir |
| مس اللباب بفتح للآّا المجيهة وسكون الوأُوالسين المهلــة <br>  قال ويقال لها خست ايضتا | بم أهال | الرابع | $\leq$ | $\varepsilon$ | 0 | \% | اطوال | $\}$ | ir |
|  وسكون الرآء المهملة وكسـر <br>  وبالدال المهلــــة | مس أهال هراة | من الرابع | 7 | a | 4 | فט | اطوال | خرجرد | 18 |

## الاوصــــاف والاخـــبــــار الـــعـــــامّــــ






 مـــ العـلـــآ.
 رساتيق ومأرُها مرى القنى قال فى اللباب وزوزن بلة كيبرة يين هراة وبين نيسابور خرج منها جاعة مس العلاه

 تحمّن ملك النرك مس قتيبينز بن مسلم

 بساتين كــنـيــــرة


## 9800

## الاوصــــاف والاخـــبــــــار الـــعـــــامتـــة

ومى القانون قال البوزجان مى خراسان، قال ابى حوقل ومنينة البوزجان من أهال نيسابور وهى عن نيسابور على اربع مراحل قال فى اللباب والبوزجان بلية يبن هراة ونيسابرر من بلاد خراسان خرج منها ججاءة من اهــلـ العــــلم






 بالمجهية بوشنك (0) وعُرّبت ببوشنج ويقال لها اليضًا. فوشنج بالفاء

قال ابن حوقل وهراة مس خراسان ولها أهال وداذل هرالة مياء جارية ولالجبل منها على نكو فرينين وليس كيبلها


 اليـــــاهـــــروى


 ساكنة قال وهى مسينة بباذغيس عنه باميين المنذ كورة


## الاوصــــاف والاخـــبــــار انـــعـــــامـــــ

قال فـ اللباب ومالين ا اسم لجّهوع قرى مى اههال هراة يقال لجميعها مالين قال واهل هراة يقولون مالان قال


م


 طولها وهرضها حسما ذـكر

 ف اقلّ مس مرحالــة




 خرإسان بينها ويبٌن مرو النانهيان اربعون فرينّا




 وبينها وبِن كل واحف مس نيسابور وهراة وبلخ وبخارا مسيرة انتى عشر يومًا

400A

| ضبط الاسمـاء | الثان والششرون من الاقاليم العرفية وهر خراســان |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \vec{E} \\ & \stackrel{C}{E} \\ & \dot{E} \\ & \dot{E} \end{aligned}$ | الاسماء | $\underbrace{\zeta}_{5}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | العرفنم | اللتيتز | العرف |  | الط |  |  |  |  |
|  |  |  | Ci: | c | 9: |  |  |  |  |
| بفتح العكانيونم الرآد المهلة ' | خراسانـ م عمل\| | الرابع | $\checkmark$ | 」 | $\leq$ | و | الطو | كروخ | 40 |
|  <br>  والفب ونون وتِانى والو ، ثانيّة ونون فـ الآخر |  | الرابع | 4 | ر | J | فو | قانرون | c $\frac{\varepsilon}{\zeta}$ $\underline{\zeta}$ | H4 |
| مس اللباب بيغ الشينر المعبي <br>  ,القان ربعه الالن نون | خراسان. | كـلـمس | $J$ | لو | $\checkmark$ | فر | اطورال | $c_{0}^{c}$ | pv |
| من اللباب بفتح اللقاف وكسر الرآء المهلن وسكون المثنــــة اللنتينية وفتّ النون وسكـون , المثناة الثانية ونون | مر امرال\| | الرابع | ~ | لك | a | فر | اطورال | ¢ | M |
|  واللادم والقاف وقال ف، اللباب ينسكين اللام" | خراسّان. | الرابح | $\begin{aligned} & J \\ & 0 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { لو } \\ & \hline \end{aligned}$ | 4 | $\begin{aligned} & i \\ & i \end{aligned}$ | قاطنون |  | 19 |



 فرئّا كلما مشتبكة البساتيه والمياه والاغبار رالقـرى العامرة

 وبقطنها يضرب المنل قُ للُودة ويجهز منها الى البلاد

 وبينها وبين المهعانيان اثنان وعشرون فرينّا

 تثنية قرين وتلك تثنتية قرن.

وعن ابى حوقل قال الطالقان مسينة نكومرو الالروذ فى الكبر روها مياه جارية وبساتين قليلة وهى مدينـة فـ

 مع بلاد البــــــــلـ

| ضبط الاسمــ | الثالى بوالحشرون مه الاقالم العرفية وهو خراســــان |  |  |  |  |  |  | 䖝 | E |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الاقليم <br> العرنى | . لالـقيقي | العرض |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | $\left.\begin{array}{\|c} E_{0} \\ \sigma_{1} \end{array} \right\rvert\,$ | $\mathbb{C}$ | $\frac{G: y}{6}$ | T |  |  |  |
|  |  | الرابع |  | $t$ | 7 7 | \% ف\% | قاطوال | زهّ | $\mu$. |
| م مس اللباب بنیّ الفآء وسكسرن الالق وفتح الرآء المهلة والبآد <br>  النانية وفى آخرها بآمُموحـُن |  | الرابع | J | لر لو | 4 5 | فb | قاطوال | فاريـاب | $\mu$ |
| من اللباب، بفتح البِاء الموحة وسكرن اللام ونى آخرهآ فا <br>  | قاعة <br> خراسان | الرابع | 6 | لو | 7 | Lo | اطوال <br> وقانون | ب' | $\mu \mu$ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بالهآ. واللام والالــف والواو جَ رآر مهملة ودال مهملة كمنا وجهت مكنوبغ | ملخن | الرابع | J | $\begin{aligned} & \mathrm{J} \\ & t \end{aligned}$ | 1 | 40 | قانورن | هلاورد | $\mu \mu$ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## +41

## الاوصدــــاف و"لا











 كرمان ثلثون مرحلة ومنها الى خوارزم ثلثون مرحلة ومنها اللى الملنّان ثلنون مرحانة وكان يكيط بقرى بلخ ومزارعهان "





${ }^{1}$ On lit dans le ni 578 : توقازه.
' Ibid. انوقان
${ }^{5}$ Le manuscrit de Leyde porte :
${ }^{2}$ Ce mol est écrit ainsi : نـادن dans le man. de Leyde; celui de Paris porte : بناسل.


- Le man. de Leyde porte : بوشتـك


## الاوصمــــاف والاخذـــبــــار الــــعـــــامتــــة




 خلافة المامون خرج منها جاءن مر العلآد فـ كل فنّ

 عنه انن راب من نوانى بـــــلخ (13)
' Dans le man. de Leyde, les points diacritiques de ce nom ont été altérés (ici et plus loin) par une main plus récente. La leçon primitive paraît avoir été ماببـيـن
' Dans le man. de Leyde, ce mot est ćcrit, ici et"plus loin, اسفززاز.

- Le man. dIbn-Haucal porte : بطبغـها.
${ }^{10}$ Dans te man. de Leyde, on lit en marge, de la main de l'auteur lui-même:
 مَا حَ وقيل
" Le man. de Leyde porte :
${ }^{2}$ Pour cet article, voyez ci-devant, $\mathrm{n}^{\circ}$ im.



وبعض هذه البلاد داخل فى حساب خراسان ويشتمل حخّ خراسان عليها


 وتحتفّ بالغور عهل هراءة ثم رباط كروان ثر غرشتان ' وبالجلة'فكيطيط بالغور خراسان من ثلث جهات ولخلك دخلت فـ خراسان وحسبت' منها وراه
 حّد خراسان على حدود الباميان الى جبل الفضّه وهو بنجهير", وذهـ

 فال بغتع اللمر وسكون الميم وفتح الغين المعجهة فال وو مواضع, من جبال غزذة فال فى القانون وقصبة بلاد الغور محينة زوف وو حيث الـطــول فطَ والعرض و بغشور وسكاوند وكابل ولبرا وفراون وغزنة وبنجهير فال فـ اللـبـاب

[^7]reyo
واهل بنجهيرقد جعلوا السوق كالغربال كثرة للغر فال وانمـا يتبعون عروقًا


 ذلك وربّمـا وقف الرجل على العرق ووقف آخر عليه بعينه فـ مــوضـئ






 لا يضبط حسابx ثال ومنها الشاعر البنجهيرى 2 المعروف بقول الشاعرّ
' Il serait plus exact de lire 6
'se man. de Leyde porte : الكجهبري.
${ }^{3}$ Le man. n${ }^{\circ} 578$ porte : الشّعر.


## الاوصــــاف والاخـــبـــــار الــــعـــــنــــــه

ومعنى هنا الاسم جبل مدوّر لا معنى لفظة كرد المساوّر ومعنى كوه للبـل

فال في المشتنرك معنى بيهوزكوه لالجبل الازرق وهى فلعة حصينـة دار ملالكة جبال الغور والغور بلاد بين هــــراء


-


 عن جور فى جهة النشرق وهى جنو. شيراز شيراز بغرب على مرحلنين






 .



' Le man. de Leyde porte : خـوز.
'Telle est la 'eçon du man. de Leyde; mais dans les notes marginales on lit |

## الاوصــــاف والاخــــبـــــار الـــعـــــامتــــة











[^8]ذكر طُارستان وبذخشان
$\rightarrow+0$

فال ابن حوقل وطلارستان اقليم له محن كثيرغّ وهو من مضافات بعل وبلع من
 وضم الرآء وسكون السين المههلتين وفتح المثناه من فوق والف ونسون فال وو ناحية كبينر وششتلة على بلحان وو ورآء نهر بلع وهو جيحون وهذا الاقليم 3 اعلى نهر جبكون وبخخشان فـ اعلى طظارستان متاخنة لبلاد الترك ومن بذخشان ألى بلم نحو ثلث عشرة مرحلة ومن بخخشان الى الطايقان مسير8 سبعة ايام ومن بلاد خوارزم يفتل فال فى اللباب بفتح المثناة النتحية وسكون الفآء وفتع المثناة من فوق ثر لام قال ويفتل بلد من اواخر ططارستان ينسب
 لالرب التى كانت بينه وبين قراتكين بنواتى بلخ

| ضبط الاسمــ] | الرابح والعشرون مر الاقـاليم العرفـية وهو ططارستان وبخخشــان |  |  |  |  |  |  | I | 5 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الافلم | 'الإفم' | ¢ |  | d | bl |  |  |  |
|  | لعرف) | للا | $\left\|\begin{array}{c} 6: \\ 6: \\ 6 \end{array}\right\|$ | $\underset{\sim}{C}$ | $\begin{gathered} \text { :! } \\ 6: \\ 6: \end{gathered}$ | ${ }_{2}$ |  |  |  |
| فى اللباب بكسر السيـ المهملة والميم وسكون النـون رفـــــح الِيم والف ونون | طنارستان. | من الرائح | 7 | و | $\cdots$ | 0 | اطوال | C | 1 |
| مس اللباب بكـــــر الالــــفـ وسكون السين الممهلة وفــتـح الكافين بينها لام ساكــنـة <br>  2 | كطارسنا | -ن، | $J$ | لو لو | $\begin{aligned} & S \\ & 0 \end{aligned}$ | -毎 | اطوال قانون | そ | $\cdots$ |
| بواويس بيُنها لام ساكـنــن ' <br>  اللبــاب | طّارستان | م) الرابٌ | نه | لر لو | $\leq$ | $\cdots$ | اطوال قانون | ولوالج | $\mu$ |
| مس اللباب بفتح الطآر المهملة وسكون الالف وبالياء آخــر لاروف وفتح القافون وف آخرها <br>  الطايكان بابدال الـعـــا مس القـــف | طذارسنان. | مس الرابع | $\begin{aligned} & 5 \\ & 4 \end{aligned}$ | لو لر | $\begin{aligned} & 0 \\ & t \end{aligned}$ | صـ | قانون | c E E E | \% |
| من اللباب بفتخ الرآ المهلة والواو وفى آخرها نون | كطارسنان. | من الرابع | $\begin{aligned} & \text { ل} \\ & r \end{aligned}$ | لو | $\rightarrow$ | صب | اطوال قانون | راون | - |
| من اللباب بكسر بلإيم وسكون الرآَ المهلة , آى آجرها ميم |  | مس الرابع | 4 | J | $\leq$ | 40 | اطول | جرم | 4 |

## الاوصــــاف والاخخـــبــــار الـــعـــــامـــــ



 وقى ذكرها فى جرف الالمف وفى حرف السين

 سكنتة وهلبك فانهما فى جبل


 -

قال فـ اللباب وراون منينة مر ططارسنان بلخ
 تُونّ فى إلمهرّم سنة نيف واربعين وخّس ماين

الاوصــــاف والاخــــبــــــار الــــعـــــامّـــــة
'



## ذ












 آلـ كجيرة خوارزه تحو ست مراحلر.


## الاوصــــاف والاخـــبــــار الـــعـــــانـــــة



 لكلّ واحن منهـا قال فـ القانون وهى فى غربـ جيكون


 خوارزم مهينة كاث ومسينةكركانه ومىينة هزارسب

قال فى اللباب وزغشر قريةكبيرغ من قرى خوادزم منها ابو القسم عمود الزغنشرى الامام المشهور قال وله مـع تصانيفه المُّهورورٌ ديوان مــعــر

قال فى الانساب ويقال لهزاراسب بالفارسية هزارسف قال وهى قلعة حصينة بخوارزم قال فى العزيزى وه فربا جيكون ومى مدينة هزارسب الى منينة كات سنة فرايغ

ペ^•

' Lee not والف parait être de trop, ou bien il faut lire كركا.
= 'ذans le dictionnaire intitulé Merusid el-Itila, on lit ذَزغان.

## الاوصــــان والاخـــــــــار الــــعـــامّــــة

ودرعان آخر حاود خوارزم الى جهة مرو قال فى العزيزى وبينها ربين هزارسب اربعة وعشرون فربنا قال ومدينة درعان من اول اهمال خوارذز



${ }^{3}$ Dans les manuscrits, la latitude et la longitude ont été laissées en blanc.
${ }^{4}$ Au lieu de فرهة le man. dIbn-Haukal porte قريبة.

# ذكرمـا ورَ النهروما اضين (اليه <br> من بلاد تركسسـتــــــان 



ثال ياقوت ف المشترك توران بصتّ المثناءة بن فوق وسكون الواو ثر رآم مهملة والف ونـون ثال وهو اسم لمجهوع ها ورآه النهر وو بـلاد الهـياطلـة والــذى



 الشرق والشملال فلم يتّخ لى فال ابن حوقل ورساتيق بخارا تزيد على خذسة
 عدّة محن منها فربر وغيرها واقرب جبل الى بخارا يسّمى وركنّ ولّخارا خارج لآتُط ملّاحات 1 وحطب بخارا من البساتين وها يكهل اليها من المفاوز مثل حطبْ الغضا والطرفَاء واراضى بخارا مغيض مآء السغد ويتّصل بنخارا السغه . من شرقيها فال فُ اللباب وزوش بضمّ الزآح المعجهة ثم واو وشين معجهة وى
 من اللباب بفتح الكاف وضّمّ البآء الموحهة وسكون الواو وفتع الذال اللعجهِ وِسكون النون وفتح للجي والكاف وفى آخرها ثآه مثلثة فلا فى اللباب وكبوذ'جكث ' Dans les manuscrits, ce mot est écrit tans teschdid sur le lam.
 حوقل وهو رستاق مشتبك القرى والاثبجار ومحينة كبوذنجكث عــلى ظهـر
 وسكون الواو وف آخرها رآه مههلل فال وو بليحه بين بخارا وسمرقند عنــد

 ومن مضافات سمرقند سغد سمـرقند وهو احد منتزهات الحنيا الاربعـة وو

 لان وادى السغح من حدّ بخارا مـتحّ الى حدّ البتم نحسو مسيرغن, ثمانيـة ايام. وهو مشتبك لالضرة والبساتين لا ينتطع ذلك فـ موضع منـه وفـه حُفّت تُلك

 وادى السغد واول وادى السغد عن سمرقند على اكـتر من عنشرين فريّنا واذا جاوز وادى السغد سمـرقند بمرحلتين يتشعّعب فيكون منه نهر يسثّى



 شاهقغ منيعٌة والغالبب عليها شدّة البرد وبها قرى آهلة فال ابن حـوقـل
 ذلك البيت من الغار بخار يشبه النار بالنيل والدخان بالنهار ويتلبّد ذلك




 فوق سمرقند فال ابن خرداذبهِ ومن خاوص الى زامين مفازة سبعة فراليّ ومن
 النثاش عند اسروشنـة فيما يظنّ السمعان فال وو بغتع النون وللميم والف وكسـس
 اشهركور ها ورَّه النهر السغدٍ قال فـ اللباب بضمّ السين المهملة وسكون الغين المججهة وف، لآٓخر دال مههلة فال ويقال الصغح بالصاد ايضًا وهو احد منتزهات


 فال فה الالباب وخشوفغن بضّمّ لآَاء والشين المعجهتين وفتح الفآء وسكون الغين المجهمة وف. آخرها نون فال وو قريِّ من قرى السغد كبيرة كثيرة لخير وو


Le commencement de cet extrail élant inintelligible, on rétablit ici le passage selon Ibn-Ilaukal:
 ويسنتوثق من ابوابه وكاه فيتمح فـ ذلك البيت من الغار بخار يشبه النار بالليل والدخان بالنهار فــاذا
 قلـح منه النوهالذر وداخـل هـنا البيت می شــانة

苃 L'auteur avait bien senti que ce passage, tel qu'il l'avait domé, renfermait quelques fautes; car il avait écrit au-dessus, de sa propre main, ces mots adres-
 ; ;'est-à-dire: "Vérifiez ce mot, je veux " dire بخار; ; car cela ne me paraîl pas clair. ..

الُصاد وسكون الرTء المهملتبن وفتح المبم وسكون النون وتجم والـفـ ولـسون



 الاطوال انها هيـش الطول نط كَه والعرض

 وسكون اللّف وسكون المثناة التكتية وفتح المهم الثنانيخ وسكون الـرّه المههلة وفَ آخرها غين معجهة قال وى قرية كبيرة8 على طريق .بخارا سن ثوابى وهايمرغ ايضًا قرية عنح سمرقند وهايمغ ايضًا موضع أخر على 'طرف جيجـون وْن بهاد فرغانة مرغنان من اللباب بغتع المبم وسكون الكآه المهملغ, وكسر الغبين الاعجهج ونون والفـ ونون ثاذية وى من مساهير بلاد فرغاذة فال ابن صوقل













 وف آخرها ثآء مثلثة ومن تلك البالاد بسكت بن اللباب بكسر البآء الموحدة وسكون السين المههلة وفتح الكاف وف، آخرها تآء مثناة من فوقها فال وو بلحة



' On a vu ci-devant, p. rwo, un passage d'lbnHaukal relatif aux ribat de la Cilicie ; voici un autre passage du même auteur:
والغالب على اهل الاموال بها ورآء النعر صرفامواموالم



 ينزل به كمن يطرقه وبلغنى ان بها وراه النا النهر زيادة على عشرة الاف رباط ونى كثيرمنها اذانزل الن النازل اقيم

 بسرقند تخلو من ماء مسبل وذكر لـ مـ من يرجع الـ

خبره ان بسرقند فى المدينة وحيطانها فيما يشتمل




 رواء النهر اللى دور للارب مس ذللّ (بلاد



 جقهرون من جارورم بهأن النواگ
\＆（An

| ضبط الاسمـــ | السادس والعنّرون مى الاقاليم العرفية وهو بلاد ما وراء النهـر |  |  |  |  |  |  | 1 \％Lowl | E |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | （لاتم | ＂ |  |  |  | bll |  |  |  |
|  | الحرفى | 军 | $\begin{gathered} \hline \varepsilon_{0} \\ 6: \\ \hline \end{gathered}$ |  |  | ¢ |  |  |  |
| رمى اللباب بفم البآد الموحة <br> وفتح للماد المجهة مهملة مغنوحـة | م قواعه ما ورآ． النهر | لامس | $\begin{aligned} & J \\ & \leftrightarrows \\ & ن \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { لط } ل \text { لط } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & J \\ & 0 \\ & S \end{aligned}$ |  | قانون | 1， | 1 |
|  <br>  النتنية وسڭون النونِ وكسر <br>  الثانبي ，وفتح إلعاف وسكون النون وفى الآخرمثناة فوقية | تركستان | السادس | $\begin{aligned} & t \\ & r \end{aligned}$ | مر مر | $\begin{aligned} & J \\ & J \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { فو } \\ & \text { غ } \end{aligned}$ | ｜l قانون |  | $r$ |
| مس اللباب بفتح البيم وسكون النون وف، آخرها دال مهملة | تركستان． | السادس | $\begin{aligned} & r \\ & J \end{aligned}$ | م | $\infty$ | فر | اطوال نانون | Niج | $\mu$ |
| مس اللباب بفتح الطآد المهحة والواو وبعد الالو، واو ثانيـة مكسورة وتنـاة مس تختهــــــا ساكـنة وفى آلحرها سين معملة | مـ مـ0 <br> بـار <br> داخل <br> 先 |  | $\begin{aligned} & J \\ & J \end{aligned}$ | b） <br> b） | 0 | فر فر | اطوال قانون | E 6 | F |
| بفيج البآء الموحلة وسعــــون المثناة اللكتنية وفتح اللـكماف وسكوِن النون ث دال مهملة فى الآخــــر | －مu <br> بار <br> رقه <br> خربـت | من اول لالـامس | 4 | b） | $\begin{aligned} & \mathcal{U} \\ & \hline \end{aligned}$ | فر | ＇فانون | بيكن入 | － |

## الاوصـــــاف والانــــبــــــار الــــعـــــامّـــــة








قال ابى حوقل وجند بليّة بالقرب مى ينغ كنت وقال فى اللباب وجند بللت من حدود النرك على طرف سبكون. خرج منها جاعة فضـــــآد



 وبين بخارا سبعة فــــــــرابتّ
|



| ضبط الاسمـــاء | السادس والعشرون مس الاقاليم العرفية وهو بلاد ها ورآه النهر |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \vec{E} \\ & \stackrel{E}{E} \\ & \stackrel{\rightharpoonup}{E} \\ & \underline{E} \end{aligned}$ | 1 | ${ }_{6}^{\xi}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الالقليم العرفى | ' للـقيتا | العرض |  | 少 |  |  |  |  |
|  |  |  | $\begin{gathered} E_{0} \\ \sigma_{i} \end{gathered}$ | C | $\begin{array}{\|c\|} \hline E_{5} \\ \sigma_{i} \end{array}$ |  |  |  |  |
| مس اللباب بهنح اللماف وسكون الرآء المهلة وكسم الميم وسكون المبثناة من تحتنها | 000000 بـارا بينهاوبين سمرقند |  | $J$ | $\begin{aligned} & b \\ & b \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { u } \\ & \hline \end{aligned}$ | ف | قاطون |  | 4 |
| من اللباب بفتح الدال المهملة رضم البآء الموحاة وسكون الوار <br>  وهأ دن الآخرا | من مun بـارا بينها وبين سمرقند | مس | $\begin{aligned} & \text { p } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & b \\ & b \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \dot{i} \\ & \dot{i} \end{aligned}$ | قانورن | c | $v$ |
| مس اللباب بفـح النون وسكون <br>  بآء مرحدة | مט مu ما ورآ. النهر | مس اول لامس | $\begin{aligned} & t \\ & \hline \end{aligned}$ | لط | $\begin{aligned} & p \\ & m \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \dot{z} \\ & \dot{i} \end{aligned}$ | قاطورن | 6 6 6 6 | $\wedge$ |
|  شين معبية مشّدّدةٌ | مس مسن ما النهر | مس | J | $\begin{aligned} & b \\ & b \end{aligned}$ | J | b <br> $\dot{z}$ | قاطون | كنّ | 4 |
| مـ اللباب بكسرالالف وسكون. الشيّ المجمدة وكسر المثناة من. فوقها رسكون المثناة مس تحت <br>  | من سغن "نمرقندن |  | كه | $\begin{aligned} & b \\ & b \end{aligned}$ | J | 2 | قاطون | Cis | 1. |

## الاوصـــــاف والاخــــبـــــار الـــــعـــــامّــــة



 الطواويس










 $-$





K 4

| ضبط الاسمــآ• | الساد والعشرون مس الاناليم العرفية وهو بلاد هل ورّاء النهر |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \vec{G} \\ & \stackrel{c}{6} \\ & \stackrel{\rightharpoonup}{\dot{G}} \end{aligned}$ | - الاسما | C |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الالقليم <br> العرفى | . الاقفيم لـلـيتيى | العرنز |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | $\left\lvert\, \begin{array}{\|c\|} \hline q_{n} \\ \sigma_{i} \\ \hline \end{array}\right.$ | $\underset{\sim}{\mathbb{S}}$ | $\left.\begin{gathered} 9 \\ 6: 1 \\ 6: 1 \end{gathered} \right\rvert\,$ | ¢ |  |  |  |
| بثح السين المهلة رالميمرسكون <br> الراء المهلة المتحالقان القن وسكون النون بر دال معهلة | مٌ قواعه ما وراء النهر | اللامس |  | لر | $\begin{aligned} & r \\ & J \\ & b \end{aligned}$ | فط | \| <br> رت قانون | \% | 11 |
| من اللباب بضم الهافي وفتح الشيّ "المعهة وبِع الثشيّا الفِ وبعن النون <br>  \| |  | \% | $\bigcirc$ | b) | $\leq$ | $\dot{z}$ | اطوال | \% | Ir |
| مس اللباب بغخح الآلف وسكون الرآما:المهلة ركسر البآد الموحهة وسِكون النون رفنح لـيم و فى الآخر نون | 0 سغن سمرقنه |  | - | b) | 5 | $\dot{z}$ | اطوال | اربنجن | 1 m |
| مس المنرك بغتح القآد والرآد <br> المهلة ييـ أْفين وفى آخرها بأء موحدن | م <br> بلاد <br> النرك | السادس | 7 | 00 | $J$ | $\dot{z}$ | وقانون |  | If |
| من اللباب بفتح الزآم المعجــ وكسر الميم وسكون المثناة مس تحت " ' نون | من اعهال \| اس اسروشنة | لالمس | $\begin{aligned} & J \\ & \leftrightarrows \end{aligned}$ | p | i | $\begin{aligned} & \text { فط } \quad \text { فط } \end{aligned}$ | \|, طوال قانون | زامين | 10 |






 الكنتابة












 ومزارع ومآرُم نهر ؤى مسينة ظهرها جبال اسروشنة روجهها الى عهرآ. الغزين

ع848

| ضبط الاسمــ | السادى والعشهون ميّ الالقالم العرفية وهو بلاد.هـا ورآه النهر |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \vec{G} \\ & c_{6} \\ & \underline{E} \\ & \dot{E}^{\prime} \end{aligned}$ | - | $\frac{\check{E}}{5}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الاقلبم العرنى | ' الاقلـيم للـقيت | المرضن |  | الطول |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| من اللباب بشينير معينيـي بينما الف | مدينة <br> راتليم <br> ورآ. <br> سبكون | مس اللامس | $J$ | $\cdots$ | - | فط | بعضم | الشاش | 14 |
| مٌّ اللبابُ بكسر البآء الموحة <br>  , وف آخرها ثآ, مثلثة | قصبة <br> الشانّ |  | $\begin{aligned} & S \\ & J \end{aligned}$ | L | $14$ | فط | اطوال قانون | بنكث | iv |
|  <br>  الف رقاق فـ الآخر | 'انمكورة <br> وقيل بلاد <br> بنواجى <br> بخارا |  | $\leq$ | \% | - | فb | قانون | ايلاق | $1 \wedge$ |
| :من اللباب بكسر الالفقوسكون السين المهملة ركسرالفآدر وسكون <br>  آخرّها بآء موحدة بعه الالفّف | م ثغور النـرك | \|ول| |  | $\begin{aligned} & \approx \\ & \approx \end{aligned}$ | $\bullet$ | فb | قاطون | C <br> \% | 19 |

## الاومـــــاف والاخـــبــــار الـــعـــــامّــــة













 مى بادد الشّانى ميّ نربخت (6) الى فرغانة

| ضبط الاسمـــ | السادس ,العشرون مّ إلاقالي العرفيبة وهو بلاد ها ورآء النهر |  |  |  |  |  |  | الاسمك | E |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الالقيم العرف | الاقليم للحقيتى | العر) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | $\begin{aligned} & \hline: \\ & 6: \\ & 6: \end{aligned}$ | ${ }_{\sim}^{4}$ | G: | c |  |  |  |
| مى اللباب بضمر الالْفوسكون. <br>  وسكون الوار رفتح الشــيـــنـ المبدهة <br>  نوبلفكت (8) | قواعد ما النهـر , سمرقند 0 سبكون | - | p | $\begin{gathered} p \\ j \\ b \end{gathered}$ | $\left.\begin{aligned} & 4 \\ & - \\ & J \end{aligned} \right\rvert\,$ | فـ | اطوال <br> رنم <br> قانون | E | $r$. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| من اللباب بفتح الطآر والرآ. المهملنيu رإلف رزآء معبهة | مس حّة <br> بلاد <br> النرك <br> تجاور <br> اسفيجاب | مس السادس | كه | $\begin{aligned} & 0 \\ & 8 \end{aligned}$ | ن ن | فb | اطوال قانون | طراز | H |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| من اللباب بفتخ البسيي المهملة <br>  "ربعهها الف وفى آلّخر طـّت. مهيلة | 0 <br> dos <br> اسهرشنة | مبر | $\leq$ | r | - | فط | اطوال | ساباط | rr |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| من اللباب بفتح الشيبى المبهمة وسكون اللام وفى آخرها حبم | بلاد طراز | مس السادس | 7- | $\begin{aligned} & 0 \\ & 8 \end{aligned}$ |  | فط | اطوال | شه | r |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## الاوصدــــاف والاهـــــبـــــار الـــــعــــــامّــــة







 ج





 بها ورآ. النهر عنه السهوشنة على عشرين فريًّا مى نمرقند



1eqA

| ضبط الاسمـL | السادس والعشهون من الاقاليم العرفية وهو بلاد ها ورآء النهر |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \vec{\xi} \\ & \stackrel{c}{\xi} \\ & \underline{\dot{E}^{2}} \end{aligned}$ | - الاسمז\| | $\frac{5}{5}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الاقليم العرفى | (اللإليم | [العرم |  | الطول |  |  |  |  |
|  |  |  | 6: | ¢ | $\begin{array}{\|c\|} \hline E_{0} \\ \sigma_{1} \end{array}$ | c |  |  |  |
|  <br>  م | على طرف <br> سيكون <br> مضومة <br> الى <br> فرغانة | كس | ك |  | $\downarrow$ | ص | 'اطوال | خجنه8 | Ms |
| من اللباب بفتح الشبين المعبدة ,الف وراوز ينكرُلكرف الآخروروثاءمثيلثن | مـ بلاد الشانٌ | مس لح | 7 | L | $J$ | $\rho$ | \| | شاوكث | $\mu$ |
| من اللبابْ بضم الالفق وسكون السيي المهملة وفتح البآد الموحة ,كسر النون ونكون المتناة مس <br>  ثأء مثلثنة | من بلاد اسفيجاب | مس المامس | 7 | $\bigcirc$ | $J$ | $\rho$ | قياس كناب الاطوال | E | ry |
| مس اللباب بضم الآه المعهمة وفح الواو ز الف , وفتح الــقـانـا , وسكون النون وفَآخرها دال مهمله وقن تُبهل القافى كاقًا | - <br> فرغانة <br> من نسيا العليا | مس | 4 | N0 | $\bigcirc$ | ص | اطوال | \% | $\mu v$ |
| مس اللباب بضم التآء المتـنـاة مس فوق وسكون النرن وفتح العاف وفى آخرها تاء ثانينי | مس مالك الشنانّ ر قصبنا ايلاق | مس لـامس | 4 | $\%$ |  | ف\% | اطوال وقيل | تنكت | M |

## الاوصدـــاف والاخـــبـــــار الــــعــــــمّـــــة





ثال فـ اللباب وهاركث بلمة مس بلاد الشانى خرج منها اناس من اهل العم
 رهى شرق اسرومذة على تسعة فرابيخ منها

قال فى اللباب وخواقند بلمة مى بلاد فرغانة قال ابس حوقل هى منينة من كورة نسيا العليا رهى اولكــورة مـــ كور فرغاننة



 وبايُلاق معنّ ذهب وفضّة فى جبالها

| ضبط الاسمــص | السادس والعشرون من الاقاليم العرفينو وهو بلاد ما ورآء النهر |  |  |  |  |  |  | - الاسما | $\check{\xi}_{\xi}^{\check{E}}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | العرفني | 'لالالكقيمّ | 寺 | 年 |  | ¢ |  |  |  |
| من اللباب بفتح الالنف وسكونا , <br>  النابف رف آخرها ثاء مثنلنة | مى بـلاد فرغانة | مس | 5 4 | مب0 | 5 | \|lo | بعضرّم | 5 | 19 |
|  وسكون الاللين بينعا سيـيـ3 بملة | بلة وراء الشانٌ | مט | $\sim$ | 0 | $\checkmark$ | 6 | اطوال | كاسان. | $\mu$. |
| من اللباب بنتح الباء الموّحتة رلا الف وسيّ معلئة مغنورة ,النَ ونّا اليّين المعبية ورار رنون | مـ بـلداد النرك | مט السابع | - | - | $$ | $\begin{array}{\|l\|l} 6 \\ 6 \end{array}$ | انانرّل | $\underset{b}{E}$ | ${ }^{\prime \prime}$ |
| من اللباب عنلف فيها قيل بفت النآ. تالث للـرزوى وفيل <br>  <br>  النآ, وكسر الميمروالثشهور 3 القندمكسر النّا. والمي جيعا رقيل بضم النآر والمـمـ اقـول وبينها آٓم مهلة ساكنين رن. آخرها ذال ميمية | على طرف جك قال ابس سعيد عطارسنا | لبّ | لa | لر لر |  | $\begin{aligned} & 6 \\ & \infty \\ & 6 \end{aligned}$ |  | ترمخ | $\mu$ |


 ثهالى نهر الشانّ وهى مس بلاد فرغانة وكذالل قال فى اللباب انها مس فرغانة وفى بعض نس. القانون انها قصبة فرغانة





قال فُ اللباب وبلاساغون بلمة مس ثغور النرك رواء نهر سيكون قريبة مى كاشغر اقول قوله عن مثل هنذه البلدة

, ايهى النــنــــــر







من كتاب ابن حوتل وأثرذ مضومة الى الصغانيان وهى نحو النرمن ويرتغع مـ واثجرد وشومان الى قربا الصغانيان

 والجُرد اله قلعة الرأسب سينة فراعِ






قال فى اللبابه ونبا بلمة كبيرة بفرغانت ينسب !ليها بالواو فيقال قبارتّ قال واما قبا التى عنه المنينة وبهـا اولى








oupe

| ضب/ الاسمــ | السادس والعشهون من الانالّي العرفية وهو بالد ما ورآه النهر |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & 7 \\ & E \\ & c \\ & E \\ & E \\ & \dot{E} \end{aligned}$ |  | $\begin{gathered} \check{\xi} \\ \xi \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الالقليم العرف | ' لالـقيتى |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | $\begin{array}{\|l} \hline E_{0} \\ \sigma_{:}^{\prime} \end{array}$ | $\underset{\sim}{c}$ | $\begin{gathered} \hline: \\ 6: 1 \\ 6: \\ \hline \end{gathered}$ | ¢ |  |  |  |
| مس اللباب بفتح الهاد المعلة <br>  ومثناة تحنية والف رنون فـ الآخر جميع ذلك بالثنفيفى | كورة مفردة منماورآ. النهر | مر الثالمس | - | $\begin{aligned} & t \\ & \approx \end{aligned}$ | $0$ | م | قاطون | C | $\mu \mathrm{v}$ |
| من اللباب بضم الثيرن المبهية وسكون الواو وفت المبم والف <br> . ونون | من بلاد الصغانيان | 'ما آلرابع | $\begin{aligned} & 5 \\ & 5 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & t \\ & \text { لر } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & J \\ & \cup \end{aligned}$ | Lo - | قاطورن | شومان | Mn |
| من اللباب بغتح القاف وسكون الالفق وسّكون الشيّ المجهـة <br>  آخرها رآ دهملة | تركسنان. | السادس |  | a | J | صه | قانورال | كاشكغر | $\mu \mathrm{m}$ |
| من اللباب'بضم اللآم المعهـة <br>  آخرها نون | \| تركسنان | مس اللمس | $\begin{aligned} & 7 \\ & J \end{aligned}$ | مـ | $\begin{aligned} & r \\ & 0 \end{aligned}$ | قو | قاطون | ختن | \%. |
|  ساكـنة وبآء موحالة مغنوحة <br>  آلآخر | من اقامى الشرق عنه بلاد (bl) | من الرابع | ك | a | 7 | قه | ابه سعين | c $c$ 6 |  |
| بغخ القاف والرآء الماملنة <br>  ساكنة وميم | مـ اقاقا <br> بلاد <br> النرك <br> الشرقيبة | مس الثالـث | لو | $J$ | $\bigcirc$ | قنو | ابن سعيه | قر اقوم | Fr |

## الاووــــاف والاخــبــــار الــععـــامتــة





قال في اللباب وشومان من بلاد الصغانيان، ورآء نهـ جكهون وكان ثغرا من ثغور المسلهن وفى اهلها امنناع على السلطان.



 لها انهاركثيرة



معناه الرمل الاسود بالنركية قال ابى سعيد وقراقوم كلنت قاعلة النتر رفى جهانها بلاد المعل وم خالمة النتــــر ومهها خاناتم

## NOTES DE LA TABLE PRECÉDENTE.

${ }^{1}$ Le manuscrit de Leyde porte par erreur 103.
${ }^{2}$ Le man. d'Ibn-Haucal porte اسررود.

* On lit dans le man. de Leyde : كبش .
* Le no 578 porte

 У يسلك الا وهدنة مس الغزّية
- Au lieu de نوبخت le man. autographe porte aux deux endroits كوكخت , et le $n^{\circ} 578$ نوكت
${ }^{7}$ Le n ${ }^{\circ} 578$ et le manuscrit d'Ibn-Haucal portent
- Le $n^{\circ} 57^{8}$ porte بوغيكتث , et le man. d'Ibn-Haucal est parlé dans le Merasid-alittla dune ville nommée نوج̣ك .
- Le passage suivant ne se lit que dans le man. autographe, et non-seulement il n'est pas biffé, mais il porte à la ofin le mot ${ }^{\circ}{ }^{\circ}{ }^{b m}$.
${ }^{10}$ La suite de la phrare indique quil faut lire ici خِنه.
" Nous avons suivi ici la leçon du man. de Leyde; mais ces cinq derniers mots paraissent inutiles. Dans les autres manuscrits, ce passage est inintelligible.
'2 Le man. d'lbn-Ilaucal porte جرباب; ce prassage a déjà été cité ci-devant page Fч1.

${ }^{12}$ Ici, dans le man. de Leyde, se trouvent biffés plusieurs passages extraits d'Ebn-Said; comme ils sont assez importants, nous allons les reproduire d'aprés le manuscrit de la Géographic de cet auteur :









$$
\begin{aligned}
& \text { eov } \\
& \text { فهرست فصولـــ الثكتـاب } \\
& \text { • فصل فغ معرفة بكله الارض } \\
& \text { فى معرفة اججزاء الارض عم } \\
& \text { i•, 4. . } \\
& \text { ك كلام كلى على الاكاليم الـسبعغة } \\
& \text { " } \\
& \text { فصل فغ نتحقيت امر المساحغ } \\
& \text { في قحر الخذاء } 10 \\
& \text { فـ قكر الميخ } \\
& \text { فـ قدر الْفـرعخ } 10 \\
& \text { ذ تك تكسبر سع الارض } 10
\end{aligned}
$$

ذكر مساصحة الاقاليم الـسبعة 14 الارضر

الهام على البجيرات
الهام على الانهار عوعه
ذكر ل!
vr الهاهوع على ترتيـب الكتاب

ذكر ديار مصر سهr
ذكر بكاد المغسرب RHR
ذكر للبانـب لجنـوب . 140 .
-•^
 ذكر لالبانـب الـشمالذ الارض $14 \wedge$ ذكر الـشـاهر هn
 ذكر العـرات ذكر خـوزستان ذكر, فارس זNمر
 ذكر سيجسـتان •عهس
 ذكر الكهنح سرهس ذكر الصمبن سیبی
 ذكر بكر باد الكروم

ذكر ارمينيبة واران وأذربيجان ذكر بـل الا
 ذكر طبرستان وهازنحران وقومس مسعه ذكر خـراسان קعوع
ذكر زأبلستان والغسور عهب عم ذVi



# فهرست الامهاكن الت ورد ذكها ن هنا اللغتاب 



| استوا | 'رمينبية 4* | rmy, kn, ma max |
| :---: | :---: | :---: |
| FII | نهو, | جنی اللاردن |
|  | الريتا | اردوكند |
| ع14 |  | 'رزن . |
| جبال الس-روت | Nv4, v قبة إريّ | نهر 'رنّ |
| اسروشنا | iva انريولة |  |
| جبال اسكرونة | ازلاذوار | ارنغجان |
| \| MM | 'زج | الرزن大\% س/ |
| (سغفرإيم) | rra rere trat | r.0 جrبل إرسانا |
| اسغفزار | الازت اس , /4. | 'ارستول سז\% |
| اسهغ .سا |  | 'ارسون rima |
| 'اسغيجباب | inv از¢ | غابة أرسون ** |
| * اسغينتار **4* | ازكزبية س.r. |  |
| جrبل اسقاسيا | الزّهور | الارض المـغورة |
| - povr | ازناو884.4. | الارهن المقلوبة |
| الاسكندرونغ | 7 | الارض المنتنغ |
| الاسكندرية | نهر ازو | ارطنوج س.r |
| mov اسكن入رية الهنح | ازور mev | إرغان mia |
| اس |  | 144 14 |
| IIT 11 | الاس س. | 144 14 معقل الزكش |
|  | مهينة الاسباط |  |
| الهجم الاسود اس . | أسبانيكث 154 | F19. 1^A |
|  | اسبانيب. | IIV رومسية |
| ا'سبوb | اسبية عرس | الارمى |
| ivk انشبونغ | السبيخبهر | اللجهر الاوتهنى |
| iv. نهر انشبونة | 1/4m. | 11. 11 |
| ive انشبيلبية | ivo, ev استجهة | Wa4, إرمية |
| نههر أشبيلبة | استنبرى | Krar |

oft


امل الشظّ اه , ,

أمو هrar
انموية 41
نهه ألاميه
الانبار •.س
الانبردية سی
انبولية 141
الانجاز س.r.v.
الانحلراب س.
اندراب
انحرابx
انحراز،
ivv انحرش
r.. انحسس

اندکان
140 الاندلس
انتّرى mev انصنا inv انطابلس انطاكـبة roo,

اغغات وربكغ هpi , هسו , ,
الخات ايلان اغنا

الاطارتة اعیا
افكمية سبا
عسيرة أفامية ع
14^ بلاد الامرنج



افيق

اتريطشت 198
اقسرا لیشس
اقشار بNس
اق شَهر rشی
11 اتصم
الاتصس "'

أقلرنس 149
يكالات أكراو 101
اكـشميبون
ri4 الاكك
البحم الاكاكيلى 14
الّارجبان .
جبل إلال

الرج
المانبية r-r

مrva, r"4 مكلة الاثشكرى

اليموم الرمان 110, 110

الشمون 114
النشمون جريس
انشمون الرسان 10
بحر اششمون
اشمهونين ع
نهه الشور
اششير عسا

-     - rio vol

اصبهان
اصهk

- اصطنبول

اصنهان
اطرابرون.ar.
اطربربندة
ror اطرابلس
Ifev, R4 اطرابيلس الغرب

- اطرار
- الاطهميبر سسr

اعزاز اس rer
تل اعنه
الاوقشية 40
نهر الاعوج سهر
اغخات عسر

|  | ofp |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | بحيرة انطاكية انحطالي |
|  | الاولات س\% | انطرطوس Mra , |
| ivv نهر باجه | , الاولق | انغا וسi |
| الباجصويور 104 | \% | انغة النهام |
|  | ryen, ra mikl | انترة - |
| بادخيز | إليمناس | - نهر انترة |
| raje | M. ايثنية | إنكترة |
| fore | av ${ }^{\text {a }}$ | انكجبا |
| باديس 44 , 4 \% | ايكحا | انكطرة |
| A | جr | 1Av انكKطور |
|  | - إيلات | انكورية ./ |
|  | نههر إلان | الإهواز |
| -البارياب |  | دجهالة الاهواز |
| ros باريr | إيوان كسرى س.س | نهو, الاهواز |
| نهر بهاسانغا | الباب | اولJr. |
| بإسرور mor | مابينة الباب س.r , | 'اوتنة 14 y |
| \%av بارسكث | باب الابواب . |  |
| 4A, الباسلبسة | بابب اسكندرونة | الاوج |
| riv, mir باسيان | باب البحارية سهr | اوجان |
| نهر باسيروذ |  | 'وجلة |
| تل بانته بسر | باب بستاب سهr | 'اوجـلى irn |
| الباشترد | باب |  |
| rater |  | اوناس |
| الباعوث8 | باب إلمنهب عر. | جre |
| Mri الباغار | mer, repe, om ler | M4, \% |
| باغغ | عغر بابل | miv الاوكك |
|  | عككة البابونج | اوكك |

- 

| - برد rرديل |  rana |  |
| :---: | :---: | :---: |
| بحر هرديل M , \% | بختغ | باكهو |
| برزيند | بها |  |
| برزيّة rum | بحّايا عهس | الباميان 2944 |
| ro. | reav بdict | بامييك |
| هرسنة 101 | N• | بانياس |
| rre rer | باب البهرية | \% |
| rerernex | بحليس | باورد |
| TAr. 4v, m. | البدهدهة | باياس 4 re |
| ANT |  | جزيرة الببر سرr |
| برطاس ¢ر.r. |  | ببنة |
| 194. MNV. Mo برطانية | البر الطوبل | -144 |
| IVM | بّر العدوة | كورz البتم |
| rr. برغاذها | بر المائحهة | جمالر البتّ |
| rro البرغال | بلاد البراهئة Hour | مبتينة 100 |
| MAE برغس | بلاد البربر هسا | نهر بنّ |
|  | 10N. P0 بربرا | الثنّبة |
|  | ro | mvi, 10\%, الجبجا |
| بrye برتعيد | جبل البرت . 144 , 44 , | بكانج |
| بrركا | برجان |  |
|  | برجهة | - |
| بركركة الصنه | برخوار | 4. |
| ro بركة غرندل | نهr بردا | البجباك /rرم |
| بركايرير 1004 | بردال ^•r | جبل البجناك ror |
| بركري | البردأن هr or . . | بجناكية |
| برV | بردسيهر | البسربّ4 44 |
| برماشير | k.w, mav, v., 4- | آ- البغر |




تبهرت هرسו ,
A1 نهر المرثار or or 4v الثمعبية

التغر (بالانحلسنس) IVA تغور النماهر عسمr

جبل الثهج Ivv جبل النج (بالانهلس) rvo, 44 تُانيك ديار تَمود ثنية بيضاء سr| جبل تور جاب3 جان جاجـ
 بلبار جبل جاطر طلغ رم - جاغان 4V جبل جالوت جالور سهس جاه
 بلبامعيبن 44 جانـب الطات س.س س4^ بلاد RVI, Fia سب يوسغ جمبرة81

114, 104, wa بحيرة تنّيس
va التنهام
A4, ^^التهانُم
تواهر 44
توح
توران سیع
تورين. ••ع
توز تrv
توزر عیا
توقات
تولrv تولم
توله $1 \times 1$
تور
تونة 114
توتجـت
تونس MAR, MA , MA
بحيرة تونس n تونكت

توه بזM
نهر تبرى MI4 النيهز شعهس

تين شr , سr
تبزبّن سشر
وادی النيم
تيهـاء 4
تينملفك 40 , 40
تينملl 40, ب50
تيه بنى اسـرأِّ 4. 1 .

تتر هلاوو ا•م
-M, v~
300مبر 144
ترتبوا
بلاد التترك 19^ تركستان 0.0
mva, ra النتركا
ra جبال التغراكمين ترتـذ

تسنتر A Alf.
نهر تستر Non
التستان. 144 ,
تطيلة
2• 4 تغربـب 1^4

14 التنـريج

14., النتكرور r , rem

تكـريت
قav, قلعة تل بحيبرة تلX تلّ اعغر ئر تلّ باششر بسمr
ror, rea rea reat تلمسان

تنـحيور mok تنكت تنّيس MA, MA

| جهك | ran, fon | inc (m) |
| :---: | :---: | :---: |
|  | جرتى 104 | بلاد بلبّل |
| ! | جرناب | v., |
| 1v. بلى | ria, r. جrرواسيا | جrer |
| 1A1 | man, mr mi | av ar |
| جالّيقبة | بلا | rof, ra |
| جهلولا (بالعرات) ب-س | rev | 40,4 40 |
| ج.v.v |  | جبّبّ |
|  |  | جrبهر |
| mur | MAv, 4, r | \$! |
|  |  | A., ب¢ |
| нvч, \%чч, 11 بجكوت. | ججزرات سهس | 4r, Hex |
| جناب | جrرض mav | - Fate 1, 甚 |
| جrek, on, rem | ivm |  |
| 100 | جزولة | ج-رباذقان. |
|  |  |  |
| جبل لl |  | جرجرجا |
| جنب | Ivr. mi | mo |
| rry | vv جربرغ العرب | 4., نهرج |
| 4. | Ov | kvn. pov hel |
| جنح |  | س.f. |
| جrif mif | حسر | جرجِنـت سٌ |
| جruav | rv4, r44 قلعة | محينة جرجبيس اعه* |
| r-n, in4, M. | \% | جرخان 1/س |
| نهر جههט •ن | س.1. . ${ }^{\text {ra4 }}$ | rmav |
| جrren | جغانيان 0.0 | 4Fe, |
| جوّ | بلبفار | r |
| 418 | جغرانت | \%Vr |

## 0｜A

| S | 149．140，140 | 1．4． 184,144 جهوجر <br>  |
| :---: | :---: | :---: |
| rmverer | ron， |  |
| NA1 | ， 101 | Par，Mrv，mrke |
|  | rur | －uv |
| － | vn | ekv，keke |
| ron | Hi | ع－104 |
|  | 1av | جوسية |
| or | A1，va，v＾الكجاز | rav． |
| صصر | 44，＾1 | 10.14 حرومن大\％ |
| IV．حصر المائهة | revers | جrva |
| וvo | mav | جـويّث |
| 1vo | M40 | جهوبك |
| PYA | ل11 | جهويى |
| MI4，on sidr ong | ra4 |  |
| Ivo صصى مورور | r＾4 | جيّبّن |
| rafe o4． 00 ，or \％ell | PM4 | \％r．\％ |
| AF | rav | 11 نهو ج－يجون |
| r44 | F－0，mal，vr．mon min | بحيبرة اول جيهون |
| ran ${ }^{\text {a゙l }}$ | ج－ |  |
| rat | rvi | حمبرفت |
| rat |  | بإب جيرون ．س\％ |
| حـلّة بنى مربِ | حراو80\％ | ج－01 |
| حـلّة دبيس الاسِلى | جrبل | ery |
|  | 4183 | ros |
| － 1 － | 1v9 | حبلاט |
| Mvi，ar，reck | Ren4 | 144． 101 ج－ |
| حـلى ابـ6 بعقوب سه | لال自 | 1v＊ |



## ore



M1, rMa جبل
Al خيغ بلاد خيوان $4 F$

داذذيق سrر M.
 sur sil الحصالبة sure ulob
 iva, mi أنبية هبا SKrk
 Sبوسبية -4 اللحبير مرسى الدجاج نهر دجا دجالة العوراء سه
 نهر دجهيل M. نهر دروا r.r دربایی هسر دربايكان

roo درينح بلاد سيـس


Ar. A.
"ثلبيل •عر
جبر

 خiصناصري rurn
 rra alil خوأر
خوار الرى vسهk
kev, 41 خوارزه بحبير خوارزهـ ruv Hu خـخ
خFo خواف ستهبا خواقنح حوججان

خور المسيف شro شورستان.
苜 خـ for for خولان 144

خونج MAn خوى تلعة خبيام rv4
"

|  | -p |  |
| :---: | :---: | :---: |
| mor الميو | تكعغ دوسرM44 | N04 |
| sات عرق v4, v4 | الدوسرية | 31488080 |
| Sker mix | دوكرا | ivv |
| ذav | دولاب دو | Irv |
| 4. | نهر دوها | ror |
|  | Ar ودهة | \|c. |
| \% | نهر دونا | 4. |
| كو قار rar | H4N | دمنهور $1 \times 4$ |
| A. وادى | ديار اللزد 44 | دمتهود شبرا 1.4 |
| -سصى לی الترنسم | ديار بكـر | 1.4 دمنهور الشهـه |
| A. را | ديار بنى | دمنهور الو-1.4 1.4 |
| ر<3 | 4V ديار بنى | دمنهور وسشى |
| الرازي البع* | ديار بنى الثهـاك | ก4. ra bes |
| الراس | ديار بنه كزارغ | - بحبير |
|  | دبار بنى | جr. |
| ivv. M راس تبنى | ديار هنى ها | \%0n |
| راس الطاق ر.س , , | ديار كَود | دنحرz |
| HVN | ديار ريبعة | دنقلة 100 , \%0 |
| راس القنطرة | ديار سبا د | svi siكل |
| رانس كهری \% | ديار دوم لوط ^Mr | جبل دنيوس r.r |
| قلعة الـراسـب س-ه | ديار مضر \%r.1 . | دهاس 1241 |
| اللراسبى | الکديبل ז\% , | - 110 هورو |
| m الرافتز | نهر الNهر/84 | دهستاט |
| ر |  | mvr, دهلك \% |
| رالـ شهرستان, | الحيـه | or Los |
| min رامههرمنه | جبال الهيمر | الدهغ |
| mav الران | - جبل دينار | الהدوار |
| الكانج | *ir, v• الحينور | الهدرة 4اس |


|  | -p |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 坥 | ro4 الركنبية | راوט evr |
|  | رقاد8\% | M44. الـراونها |
| 19^ |  | kay, الرباط هm |
| ربششهر ساس | الكرتم | رباط الغت |
| الكربغ | رمل مصر | الربّبة |
| mok | الكرملة .ع. | Av الكربها |
| ريونح سغk | رنهة 144 | ربتجبى |
| الراب الاسلـ | Nv4 الكها | اللربو8 |
| الز إب الاصغه | mvo, ${ }^{\text {re }}$ | الرجيع شه |
| الكز الاب | رودm 19 | الرحبة •* |
| الرابِ المجنون | ker | جببل الرهة |
| بلاد لتز البع (بالغغرب) | روذبار (\%N® | اللريّ |
| - نهر الزألى | رو3'اور . | جون رديق |
|  | r.l. r. . ${ }^{\text {r }}$ | مشهر الردينى |
| زابلستان. | روسيا | نهر الرزيق |
| زلز | روسية |  |
| 1ra, וr \% | 'الروم " | رستات سرس |
| ز\% |  | الكستز |
| زع4m | بیN | 1V4 الكرثاتة |
| زإمبي |  |  |
| عيّ الزاهرية | mve, 11 | rv• .لرصافة سسر |
| , الزبها |  | رهافنة هشاهر |
| ز; | كنبيسة رومبية 194 | الرصانغ ( بيغلهاد) س.س |
| زيهيه | رومية اللدأُّ س.س | الرحافغ (بالانحلس) |
| iva اللزتقات | نهر رومية | الكرصين |
| زج¢ | رويان عسیk | رض |
| ع'0., | الرو!يهان 04 | ج-14 |
| بحيرة زور ع\% | الكى | 1.4 |


| سبلان 49 |  | زع |
| :---: | :---: | :---: |
| سr. | زويلة المهِية | نهر النهرج |
| س14. | زويلة التاهر\% |  |
|  | حصن زباد | \% |
| كram |  | جبق) |
|  | P49 واهی الذزيتون | الزه |
| 110 11 مدينة السهرئ | زRav | الزعلران |
| 10^ 10 \% | 14. , الكزيلع | زغاو8 100, |
|  |  | زغتغ 101 |
| *. |  | Mrn, \%^ زغ |
| 91 4 وا>ى | ساיور س\%M | HMA. ${ }^{\text {M4. }}$ |
| \% |  | جبل زغوان. |
| بسغوه / | سارية | - زغو 101 |
| 4v, هسّة | IVA. |  |
|  |  | - 84. |
| سهّ | ساهـرّ | reve |
| نهر السهرة هo | س4r, mr |  |
|  | سامصرى MA | - زتاتغ |
| س\%en | جبل ساملفدي | M4n. ${ }^{\text {riderer }}$ |
| السرب \% , | Ne:1. K.4, v. | ز، |
| 18A, inv mormer | سبا 44 | v. |
| rope | سV, A | نههر زنגرو |
| 14. سـردانية | سباهاه | زنتة إع\% |
| سرشك 1000 |  | * الز هـراه |
| س04 | سبنر'ن, | النهوراء س\%س |
| 1A. | سبنروار | زوزن por |
| س-س | حبال السبع | زوش سیه |
| السرمـق | rin mبعلو | 88\% |

-race

mive minem
1... va li
mке M4 cem تصر ال'السرور mra olvarm ro4
k•0, mve, refermill c.0 Wh No

mvo, mun, rr غmerger
4r, A• (l) ik. سـبيغ
ivv اللقالمة MAN مسعروت

pas, , \%am Nill
paf N Nim Nom

104 الزئز
mon. lov Nifl
ستغسر س.r
 ستقوطـرئ نهر سـگّ кче Nigk


## هpA

ع
العلايا ••س
جبال العلايا هاه العلانُية ارس العـلى 4 nvo العمادية
44. va, re rá

هِّان
 Ar.va var العمهق اع8

 - عورينة •

باب عورية سهع ,

بحيرة عنتور 0 r. العواصـم سرس
العوالى ...

بلاد العوالي 42 عوان 100
نهر العوجاء
جبر عُون MMA HM عوبـر عيذاب سر . .r جبل عير or or عيّ البته سعر


جبل العارض العاصى 104 عانفق باب العامة سهـ جبل عاملة عامود السوارى سا"
 عبّادان العباسة A-1

مـنى عبدوس مس
عر عثليث
1or
عجاون عهu 40

جبال عدن
عدن إبيى $4 \pi$
عدن لاعة 4 عه 4 العذيب عراز
العراق 41 rer
 عراق المغرب عبا
 جريرة العرب

العرج
عرجكتوس Mev



1


جبل التلص عشسر . هسش
تغصن بهر
Fאط
تكهجو س14

 بحـر التللوم سرr تلعغ

تلعغ رباح تلعة الكرود

تلعة رياح قلعة نجـهـر نهسر 14A, تلغرية 140 تمربية نهر تمرية ه 141, , سلورية rvn, vi قلبتر
 تحار 44
 جبل التهرF4 , 101

بجالات اللـر 101 قـولا س.1.

قنبا
جـزيبرغ تغبلو 4 تنهاiيلـل ov نهر التنـدJ
التغتدهار سها mon

تمثاbان
جببل تشتاطاغ س 4 تشمهير سا
جبالٍ التعشمير نهز التصحاريّ تصشالر

تصر أبر هبيرغا سه , ,
 تصر اجهح 184

تصر الشثهع 114
تصر شَيريـى Rir
تصر عبد الكريِهـ بشا
-
تصر اللصموم قصر كتامة سسا
تصم المجاز سسهـ, , 141 تهس ريانّغ سا تصر اليهود تصطيلة هعر•
III. التصيبر س

44 التصير بالشاه

ججريبرة التط ه•

- 114.1•1 الغطانٌ

تطربّل ا•س
تطية ^•1
4A, التطيه
vn قعيتعار
'التغبات 4•م•


## سره

$$
\begin{aligned}
& \text { لاردة - } \\
& \text { MVM لارنه } \\
& \text { جبل اللازورد } \\
& \text { علدر لاعة سه } \\
& \text { ruk }
\end{aligned}
$$


i.v. iv اللاهورw iv

لاوكند
rra, 4^ جبر لبنان المجور علجـرا

 Jvv لسطه
 لغت سح جبل لs.
سam, سal
r.. vi sill لمابة
 انلماية لمتونة
No, Irr. r. مكـراء لمتونة لمريا

,


كوهّاجر
كومـش
44 كومية 4 roov كون
كوهستان, جبر كوهك كيس سیN
اكلكيسانية كيش
الكيطلان سشا كيطلى اسر كيغا الشام حصى كيغا •یم
riry كيـر
كيلان
كيلكى كereq
كينول
ror.
rover بلاد الNor
جـرّبرة اللار مشار ros لاران
اللارجان غسشع
musedr
كلواsا of. or.
جزجرئ كران 100 راس كهرى سري

مكيدان
كنبايت

> كنهجه ع.ع

كنهر

كنك
نهركنك


الكنيسة عسبه

- كنيسة الغراب 144
rra
 بلاد كوار اركوانثير كوتابا سrر
 نهركور
مدينة كو3 هـس بحيرة8 كورى

كوسرى كا
كوسوى كري
كونمة 109, 101 كوسو





وسنalu rev ive

in - ؤكت ولوأب . ولم Ive
 ginv, وهرأن ,
 يابـرة 14. بابس ياقا یسر يبريم نهر اليبوموك Nم

يرد .سشّ برد جببال يسرّ 44 , سrا
 M41, er يغرا
 va يكتران


هانشيجة اللونة
14. ههحبية
4• هلبيزة
هيمت ol or ran

هراتة

$$
\text { هيكK اللزهرة } 44 \text {, }
$$

mar'ol هرتولة
رأح الاولى همـلى عرهس

نهر الههوماس or or .
واح الوسـل، 0.1
"الهror
و'ح التصوى ه•1

هرمـوشهر Miv
الوا-حات 0•1

هرموز سرم , גس
وادی الجُجارة IV^

هرأرسـب
وادی العسل سN|

هryer ris rer
واسطط عo , ,

هro هr
بطانٌ واسط سی

واتثبرد roro هلبك سیم
وان. الهr
وجـرة va

الوخـش مـب ختلان r.ه v. عتبة هوذان
كـورة الوخـشن هنتاتة 40
نهر وخششاب س.ه

وذّن

وذأر FN4

نهرو هنحمنحد 04
الورّادغة ^•1 ,4•1 'لهنحهوخان. سrر
ورثان ه4. 4.4 الهندحيخـان سرس

$$
\begin{aligned}
& \text { الهاوية "سابا } \\
& \text { الكهتّاغ } \\
& 44 \text { 40 } \\
& \text { الهـ } \\
& \text { الكهتاغ } \\
& 44 \text { 4영 }
\end{aligned}
$$





144 يودأنـس



البينبع An


اليهوهية
-

بش
 41 lin

الليمسن •A1
سِيههوا

## GÉGRAPHIE D’ABOUIGEIA.

FEXTE 'IRABE

## GÉOGRAPHIE

## D'ABOULFÉDA

TEXTE ARABE
priblit:
D'APRES LES MANISCRITS DE PARIS ET DE LEYDE
AUX FIUAIS DE LA SOGIETE ASIATIQUE

## PAR M. REINAUI)

gembre de hinstitut de franch
eq de congeif de la socifté asiatheqe
Er ,
M. LE B"M MAC GUCKIN DE SLANE



## PARIS

IMPRIME PAK AUTORISATION DE M. LE GARDE DES SCEAUX
A LIMPRIMERIE ROYALE
$M \operatorname{DCCC} \mathrm{XL}$
1846

## l la mémorire

# DE L'ILLUSTRE SILVESTRE DE SACX 

ancien président de la société aslatloue

## PRÉFACE.

Aboulféda était issu du même sang que le grand Saladin, qui, counme on te sait, était d'origine kurde; il descendait de Schahinschah, frére de Saladin, et il appartenait à la branche de la famille des Ayoubites qui régnail en Syrie sur la ville de Hamat et les places voisines. II naquit en 1273 de notre ère, à Damas, où une irruption des Tartares avait force ses parents de chercher un refuge. lidèle au: exemples de ses ancêtres, il ne taida pas à se distinguer dans les guerres des musulmans contre les' chrétiens d'Occident qui possédaient encore quelques villes sur tes còtes de Syric. On le voit, à l'âge de douze ans, figurer à la prise du château de Marcal, sur les chevaliers de lHòpital. En 1289 , il se trouve i la conquêtr de Tripoli par les musulmans; enfin, l’anée suivante, il contribue à la prise de Saint-Jean-d'Acre, et à l'entiere destruction des échosies chrétiennes d'Orient. Après diverses vicissitudes, Aboulféda fut investi, par le sultan d'Égypte et de Syric, de la principauté de Hamat, a la place de son cousin, qui était mort sans enfant. Il mourut en $33 \mathbf{3}$, àgé de soixante ans ${ }^{1}$.

Le véritable nom d'Aboulféda, c'est-i-dire le nom qu'il avait reçu à sa naissance, ou au moment de sa circoncision, était Ismaël; plus tard, quand il fut arrivé à l'âge d'homme, il prit, suivant l'usage des musulmans de cette époque, un titre qui témoignait de son zèle pour la religion dans laquelle il était né; c'était le titre, d'Emad-edlin, ou colonne de la religion. Enfin, quand il fut parvenu au rang de prince, il porta successivement les titres de Malek-saleh, ou prince excellent, et de Malck-mocayyad, ou prince bien appuyé. Le nom d'Aboulféda, sous lequel ce prince est vulgairement connu en Europe, signific, en arabe, père de la rédemption. II

[^9]se dit de quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour une personne qui lui est chère; c'est un titre tout à fait analogue à celui de Aboulmahassen, ou de père des belles qualités, etc.

On aura une idée de l'esprit qui dominait au temps d'Aboulféda, par les titres qui lui sont donnés dans un exemplaire de sa géographie; les voiçi :

مولانا اللسلطار العاله العادل الغانهل الكامل المجاهد المرابط المناغر المظفر الملك بلمويد ءـاد الــدنـيـا



اسمعيل خلد اللد ملكه وسلطانه ونصر جيونثه واعوانه وافاض عله الرعايا كانة عدله واحسانغ '
Notre maître le sultan, savant, juste, excellent, parfait, zélé pour la guerre sacrée et pour la défense des frontières, le victorieux Malek-movayyad, colonne du monde et de la religion, ressource de. lislamisme et des musulmans, restaurateur de la justice parmi les hommes, vengeur des opprimés contre les oppresseurse exterminateur des impies et des idolâtres, vainqueur des schismatiques ot des rebelles, défenseur de la loi de Mahomet, porte-drapeau de la religion musulmane, Aboulféda Ismaël; puisse Dicu perpétuer son règne et sa puissance, protégewses armées et ses escortes, et faire jouir l'universalité de ses sujets de sa justice et de sa bienlaisance!

Aboulléda n'est pas seulement un écrivain distingué, c'est un•lromméqui a joué un rôle politique. Des talents vulgaires ne lui auraient pas suffi pour s'être fait accorder, et pour avoir conservé jusqu'à sa mort la principauté de ses ancêtres, à une époque où la politique ambitieuse et jalouse. des sultans d'Egypte et de Syrie avait successivement abattu les divers princes feudataires, et où il ne restait plus debout que la principauté de Hamat; Aboulféda avait eu d'ailleurs à triompher des efforts de ses propres frères, qui lui disputaient ce poste élevé. Nous avons eu un instant la. pensée de dérouler le tableau des vicissitudes par lesquelles passa l’auteur de louvrage que nous publions: mais ce tableau nous aurait entraînés dans des détạils étrangers à l’objet de cet ouvrage; d'ailleurs, ces détails se

[^10]Bibliothèque impériale de Vienne. Cette copia se trouve maintenant a la Bibliothèque royale de Paris, ancien fonds arabe, $n^{\circ} 5$
trouvent dans un autre livre d'Aboulféda, sa Chronique générafe, laquelle a été imprimée, et à laquclle chacun peut recourir; nous avons préféré insérer ici deux notices sur Aboulféda, entièrement inédites, el quị nous ont para jeter beaucoup de jour sur les mocurs et la littérature des Arabes à cette époque.

La première de ces notices appartient à Aboulmahassen, et nous l'ejnpruntons au tome I de son Dictionnaire biographique ${ }^{1}$.




















${ }^{1}$ Ce dictionnaire est intitulé Alminhel-alsafy, oul'ibreuvoir pur. Voyez les manuscrits arabes
de la Bibliothèqueroyale, ancien fonds, $n^{\circ} 747$. fol. 180 verso.

## PRÉFACE.

 والتنفسير والاصليم والنحو والتناريخ وعـم المبقات واللفسنة والمنطن والطبب مع الاعتتــاد اللعهــيـ وإلعروه والادب والنظم والنثنر وكان لالشعراء به سوت نافق وذكرها النشيٌ بדال الديه الاســنـوى 3


 فكها وتع Sكر نبات Sكر صفته اللحالّة عليه والاون




 عليه بالمُوألُز السنبة وكا
تكغيه وله فيه غرر مصاعٌ منها




حانشا لجسمك ال. يننكو هـ0 اللعســرون



 وفيه بيول الشين بحال اللدير أبى نباتغ جوابا كلتابته
 فها

.







 مرثيتنه المثهورئ التى اولها
 ,

 الظـّ













فكانت الشُهـهبُ
(.)


 التصيده والثاذ والثالث
 فكان كـوكـبَ نــرق 3 لـيـــالــــيـــه





ومنها

 و المـنـايـا عـــلى الاقـــوامر دائـــرة

ومنها يخاطب ابنه




:

 N اليضا

وفـارقـنیى وJ

.


لبك المؤيم ونحّ بيه بحيه وهو احسر ما سمعته ي معناه



- $\quad$ ل

 ,
 قه اضعغتنـنى الـســنـــــون لا زمــــنى


كـا


انت البــرى مـســ

 - "كـر.سّرّذ اللدهرُ غيسر مـغـتــــصسـر


وطـاوعـنتـــنـن اوقــــا
وكم صغَتْ له حـضـراتي
,

لمنزلى قـبـل الن يجــــى رجــــــلى
ولا تخــف مـن جــــــارالت
وقال قالتت تسـعــــال
,أصعد وجز مه طـا
${ }^{1}$ La notice d'Aboulféda qui se trouve ci-après portait de plus, ici, les mots 3 .
"Ismaël fils d’Ali, fils de Mohammed, fils de Mahmoud, fáls d'Omar, "fils de Schahinschah (le frère de Saladin), fils d'Ayoub, fils de Schady, "(ou bien en désignant chacun de ces princes par leur titre) Almalek"almovayyad (le prince bien appuyé), Emad-eddin (la colonne de la "religion), Aboulféda, prince de llamat, fils d'Almalek-alafdhal (le prince: "excellent), fils d'Almalek-almansour (le prince invincible), fils d'Vma" lek-almozaffer (le prince victoricux), fils d'Almalek-almansour (le p.fner "imincible), naquit au mois de djoumada premier de l'année 673 (no"vembre 1973 de J. (i.); on lin fit apprendre par cour le noble Alcoran "et. plasicurs autres livres, at il se livra à une étude approfondie de la "jurisprudence, des principes de la religion, de la langue arabe, de This"Ioire et des belles-lettres. Plas tard il prit rang parmi les émirs de la "principauté de Damas. Enfin, lorsque le sultan (d'Egypte et de Syrie) "Maleh-nasser Mohammed, fils de Kelaoun, se retira pour la deuxieme fois "á Karak, et que, de la, il se fut'rendu à Damas, Mboulléda s’ompressa de "lui faire sa cdur; il se rendit le sultan favorable, et obtint de lui la pro"thesse de la principauté de IIamat; et cette promesse se réalisa, lorsque" (celui qui gonvernait au nom du sultan la principauté de llamat) l'émir "Assondehor eut été transféré an gouvernement d' Nep, en remplacement - de l’émir Capoljac décédé . Le sultan nomma done Aboulféda prince "et sultan de Hamat, lui permettant de faire tout ce qu'il voudrait, sans : rue persome eût le droit de lui adresser des remontrances, et sans quil "êul à attendre du Caire, ni ordre ni défense.
"Aboulféda, à loccasion de son élévation au sultanat de Hamat, se "rendit de Damas au Caire, et Malek-nasser luif fut très-bel accueil. Le "prince monta à cheval avec les insignes du sultanat; et les émirs ef les "grands de l'empire, sans en excepter l'émir Argoun, vice-roi d'Egypte, "marchèrent devant lui pour lui faire honneur. Le sultan pourvut le "prince de tout ce dont il avait besoin en fait de robes dhonneur, de "présents pour les officiers de sa principauté, de chevaux couverts détoffes "d'or, etc. Enfin il le revêtit du titre de Malek-saleh (prince excellent), at " lui permit de retourner au siége de son sultanat, la ville de Hamat.
"Aboulféda partit d'Égypte chargé de riches présents et avec toute la

[^11]"pompe d. la souveraincté. Il arriva dans Hamat au mois de djoumada "second de lannée 710 (mois de novembre $1310^{1}$ ). Quelque temps après, " le sultan d'Égypte changea son surnom de Malck-salch en celui de Malek" movayyad (prince bien appuyé); ce changement eut licu en 719 (1320 "de J. C.), année où Aboulféda fit, avęc le sultan, le pèlerinage de la "Mecque. A son retour, Nboulféda accompagna le sultan au Caire, et "oblint le privilége de faire proclamer son propre nom à la prière publique "des mosquées de Hamat et de ses dépendances, ainsi que cela s'était "pratiqué sous les princes de Hamat, ses ancêtres.
"Aboulféda se rendait de temps en temps de Hamat au Caire, avec "touke sorte de présents et de cadeaux pour le sultan; puis il retournait "dans sa principauté. De son côté le sultan lui envoyait fréquemment en "présent des objets précieux et rares.
"Enfin le sultan ordonna aux gouverneurs de ses provinces de Syric "de se servir, dans les lettres quils avaient occasion d'écrire à Aboulféda, "des expressions les plus respectueuses, et de dire qu'ils baisaient la terre "devant lui ${ }^{2}$. L’émir Tonkouz, vice-roi de Damas, disait, dans une de ses " lettres à Aboulféda, qu'il baisait la terre devant lui. Dans cétte lettre, le "vice-roi donnait au prince les titres d'excellence noble, sublime, magistrale, "sultanienne, émadienne", malek-movayyadienne"; l'adresse portait ces mots : "Au prince de Hamat. De son côté, le sultan commençait ainsi ses lettres "De la part de son frère Mohammed, fils de Kelaoun"; que Dieu exalte les vic"toires de son excellence, noble, sublime, sultanienne, Malek-movayyadtintue;"émadiennc. Le sultan ne se dispensait que de l'épithète magistrale.
"Pendant son séjour à Hamat, Aboulféda était occupé des soins de sa "principauté et de la composition de ses ouvrages; son palais était le" " rendez-vous des savants de tout genre, le séjour des poëtes et des gens de "mérite. En ce qui le concerne personnellement, il excellait dans toute

1 Voyez la Chronique d'Aboulféda, a l'année 710.
${ }^{2}$ Sur le baisement de terre, comparez ce que dit Ibn-Khaldoun, Chrestomathie arabe de M. Silvestre de Sacy, $2^{\circ}$ édit. t. II, pag. 257 ; et ce que dit $M$. Lane dans sa traduction anglaise des Mille et une nuits, t. I, p. 483.
${ }^{3}$ Adjectif relatif de la dénomination Emad eddin, qui, ainsi que nous l'avons dit, signifie colonne de la religion.
${ }^{4}$ Autre adjectif relatif du titre de Malekmovayyad.
${ }^{5}$ On a vu que le sultan d'Égypte s'appelait Mohammed.
" espèce de connaissances, la jurisprudence, l'interprétation de 1 Alcoran, "les principes du droit canonique et de la religion, la grammaire, l'his"toire, la science des heures ${ }^{1}$, la philosophie, la logique et la médecine; "ajoutez à cela que ses croyances'étaient pures, et qu'il était versé dans la "métrique des vers, les belles-lettres, et quill écrivait également bien en " vers et en prose.
"De son vivant, le marché de la poésic, à la cour de Hamat, était fort "achalandé. Voici ce que dit le schcikh Djemal-eddin Alasnevy, dans le " livre intitulé Thabacat. «Dans un de ses voyages en Égypte, Aboulféda me "fit inviter à une de ses rémions; celui qui scrvit d'intermédiairc éntre " nous ćtait le scheikh Zyu-eddin, fils d'Alcouba. Je me rendis à la réunion "avec le scheikh, et avec un médecin célèbre appelé Salah-eddin, fils de "Borhan-eddin. La conversation roula sur une multitude de sujets, et le "prince s'exprima sur chacun l'une manière cxacte; chacun de nous "prenait part à la conversation. A la fin l'entretien se porta sur la science "des plantes.et des herbes; à chaque plante quiétait citée, le prince "exposait les caractères qui peuvent la faire reconnaître, ainsi que le sol "qui la produit et l’usage qu’on en peut faire; et tout cela était dit d'une ".manière naturelle, et avec une facilité admirable. hemarquez que ce " genre de connaissances était précisément celui qui avait été lobjet spé". cial des études des deux médecins présents, à savoir, le fils d'Alcouba et le "fils de Borhan-eddin; en effet, la plupart des médecins négligent cette "branche de la science médicale; or, lorsque les deux médecins furent "sortis, ils ne purent contenir leur étonnement. Le scheikh Rokn-eddin "affirme n’avoir pas connaissance que jamais prince musulman fût arrivé "à un si haut degré de savoir.
"Salah-eddin Alsefedi ${ }^{2}$ s'exprime en ces termes : "Aboulféda était un "prince rempli de belles qualités et d'un mérite parfait; de plus, il était " fort instruit en jurisprudence, en médecine, en philosophic, etc. La "science qu'il connaissait le micux était l'astronomic; il en avait fait une
> ${ }^{1}$ Le mot مبقــان que nous traduisons par heures, fait au pluriel موافِـت ou موافقـــتـ. La science des heures, chez les musulmans, est l'art de déterminer, au moyen d'observations astronomifues et de calculs exacts, les instants de la journée où doivent se célébrer les cing prières
d'obligation. Le n ${ }^{\circ} 1103$ de l'ancien fonds des manuscrits arabes de la Bibliothèque royale, lequel forme un volume in-folio, roule tout entier sur cette science.
${ }^{2}$ Salah-eddin Khalyl, fils d'Aybek, et originaire de la ville de Sefed, en Palestine.
"étude raisònnée, sans préjudice de l'étude qu'il avait faite de plusieurs "autres sciences." Voilà, en abrégé, ce que dit Salah-eddin; j’ajouterai " qu'Aboulféda, malgré sa vaste instruction, avait un goût très-vif pour la "poćsie, et qu'il récompensait généreusement les poëtes de talent. Il avait " fixé auprès de sa personne, à Hamat, un littérateur originaire d'Égyjpte, "appelé Djemal-eddin Mohammed, fils de Nobata, et il lui donnait un "traitement convenable ${ }^{1}$. Djemal-eddin a composé des éloges magnifiques "du prince, notamment ces vers :
"Je le jure, Malek-movayyad (Aboulféda) est, parmi les humains, la générosité "en personne, et ceux qui se piquent de générosité parmi les hommes n'en sont que " l'apparence.
"Grâce à sa libéralité, il est une caaba (sanctuaire) pour les gens de mérite; pour " ceux qui ont des demandes à lui adresser, il est une espèce de Hedjaz (province "à laquelle appartiennent Médine et la Mecque, et où aflluent les pèlerins).
"Voici trois vers du mêne poïte, qui font allusion à l'état de maigreur "où se trouvait le prince :
"O toi qui scrais la perle des perles du mérite, si on comptait les perles du mé"rite, Dicu fasse que ton corps n'ait pasà se plaindre des accidents deace monde!
" Tes fleches arrivent sûrement a l'ennemi; et cependant l'ennemi a cu moins à " souffrir de tes flèches que des suites des mauvaises intentions qu'il avait manifes"tées contre toi.
"Le monde reçoit sa santé de ta propre santé; on n'y trouve plus d'autre trace ae " maladie que l'état de langueur des paupières des belles ${ }^{2}$.
"Le fils de Nobata a aussi composé les deux vers suivants, en réponse "à une lettre du prince :
"Que ne puis-je donner ma vie pour un prince qui veut bien écrire à son esclave - en traits dont les ćtoiles auraient de la peine a imiter l'éclat.
"Grâce à un tel honneur, mon ame t'appartient; et comme le chagrin me con" sume, je ne suis plus qu'un esclave chétif à qui tu veux bien écrire.
${ }^{1}$ Il existe à la Bibliothèque royale un recueil des poésies du tils de Nobata, parmi lesquelles une partic est adressée à Aboulféda et à son fils. Voyez l'ancien fonds arabe, $n^{\circ} 1450$. La Bibliothèque possède de plus un volume renfermant, -ntre autres écrits, une partie des poésies du fils de Nobata. Voyez le fonds Asselin, $\mathbf{n}^{\circ} 497$.
${ }^{\circ}$ Le poëte veut dire que, grâce à la prospérité dont jouissaient les provinces soumises à Aboulféda, les peuples se livraient sans réserve aux plaisirs de l'amour, et qu'il ne restait plus dans le pays d'autre signe de maladic que la fatigue produite par des plaisirs trop souvent répétés.
"Aboulféda a écrit à la fois en vers et en prose, et ses cormpositions " sont nombreuses; on peut citer son abrégé d'histoire universelle, intitule " Almolihtusser fy Tarylih Albaschar; son traté en vers de jurisprudence, "intitulé Alhaey (ou le Contenant); son traité (de médecinej), intitulé a/" liernasch, ouvrage qui forme plusieurs volumes; te trate de gengraphie". " intitulé Tacouym-allooldan (Tableau des contrées), et divisé on tables et en "descriptions (čest le présent ouvrage); cufin le traité intitulé hélult"almerazyn (ou lo Livre des balances); ce dernier ouvrage nest pas con" sidérable.
"Une chose singulière, c'est qu'Aboulféda disait: Je ne crois pas arriver "à soixante ans révolus; ce qui me le fait penser, c'est quaucun prince do " ma famille n'a dépassć cet âge. En ceffet il mourut an commencement de " la soixanticme année de son age, le 3 de moharram de lamnée 73 ? " (20 octobre 1331 de J. C.). Il se tronvait alors a Hamat, et il fut enterre "dans le torbé (mausolée) quill s'y était lait construire.
"Cétait un prince savant, juste, générenx, facile, cstimé, intelligent. pieux, bon, éclairé, prudent et instruil; son administration était sage et "respectée; il prodiguait les bienfaits et les aumònes; son esprit était vif, " son caractère droit, ses sentiments élevés, son âme pure. Il recherchait la u'société des persomnes instruiters et homnêtes, et il traitait ces personnes "avec noblesse; il étail pour clles prodigue de dons, et il récompensai ...ägailiquement les éloges qu’on lui adressait.
"Son poëte à titre d'office, Ibn-Aobata, composa sur sa mort plusieur"élégies, notamment celle qui est trés-célebre, et qui commence ainsi :
"Qu’a done la libéralité, puisqu’elle ne répond plus à la voix de celui qui l'ap"pelie? hélas! le héraut de la mort est venu réclamer le descendant de Schad. * (Aboulféca).
"Qu'est devenue l'espérance? ses voies ont été fermées. Qu’est devenuc la for* tune? son horizon a pris un aspect sombre.
"Que vois-je? le trône qui nous sérvait d’asile est tombé en éclats. Que vois-je.' - le peuple sagite les yeux mouillés de larmes.

- La mort a appelé Malek-movayyad. O doulcur! nous voila a jamais privés des * pluies bienfaisantes et de la rosée du matin.
"Combien la matinéc oú l'on annonça sa mort fut terrible! en vérité, la matinée - de jour du jugement ne le sera pas autant.
"Nobata, pöte du prince; et celui-ci les avait reçus de Moezz-eddin "Mahmoud, fils de Ilammad, de llamat, secrétaire particulier d’Aboulféda, "qui les avait entendu réciter au prince. C'est la plus belle description " de cheval que jaie jamais lue :
"O le beau coursier! avec lui je pourrais me dérober a l'influence du destin, sod "pour atteindre un bien, soit pour '́viter un mal.
"Il est comme le soleil; il ne s'est pas plus tòt montré a l'orient, que l'éclat qui " maillit de son corps éelaire locerident.
" I a méme personne dil avoir entendu réciter cette mouaschah du "prince :
"L’àge m’a lait tomber dans les petut-itre et les cst-ce que; it la triste ressource, pentredai qui ne peut acquitter ses deltes, que les estece que et les perut-itre ${ }^{2}$,

Lorsque surtout sa chevelare a blanchi, lorsque la jemesse sest doigne of la quillé pour tonjours!
"Comme cette blancheur m'a "tí disagréahle, ctant venue sans arom éti appelér:
" Va faiblesse vient du nombre fatal de soixante, et non des cpreuves de la rie: mon age me trahit, et semble se refinser a prolonger mon etre.

- Cipendant lardeur de mon cour est tonjonts la mime, et les passions corr - tinuent a le tourmenter;
"Il aimu tous les geures de jonissance, comme il hes a toujours aimés. . . .
"O censemr, ne poursuis pas dabantage tes reproches. Mes oreilles ne sont pas disposées a coouter tes avis.
- A runi servent les reproches ey les censures aupees dion homme dont le corm"est entaziné par mille désirs?
"Laisse-moi me liver a mes souts de jeme homme; tu nauras mullementa repondee de mes folics.
"Combien de fois la fortune a arguiescéa mes rem, me laissant te choix de la * coupe, du chant des danseuses et du son du luht
"Mes yeux, mon ame, mon corps, tout enomoi senivatit de plaisir.
"Combien de lois j’ai joui des deliees d'une sociétíagreable! combien do fois - mes moments etaient tels que je les desimas!

[^12]mot semble n'avoir pas été bien rendu dans le dictionnaire de M. Freytag.
"Mon messager était allé voir de ma part celle qui fait le tourmeni de ma vie, - 't revenait avec une figure qui annonçait le bonheur.
"Elle dit ceci, me criait-il : Arrive bien vitc chez moi avant yuc mon homme revienne.
"Monte el entre par la fenêtre, et n'aie pas pear des voisines."
Voila ce qu'Aboulmahassen a dit au sujet d'Aboulféda; voici maintenant une deuxieme notice, que nous empruntons an chroniqueur appele llassan, fils d'Omar ${ }^{1}$, et qui fournit quelques nouvelles particularités. Celle-ci est en prose riméc; telle est lorigime de certaines expressions hardies et de eertains rapprochements forcés qu'on y remarque; du reste elle est accompagnée, comme la premiere, de quelques citations on vers.








秋 "

${ }^{1}$ Mannscrits arabes de la Bibliothéque royale, ancien fonds, $n^{\circ} 688$, fol. $19^{5}$ recto.

2 Iri se bonvent dans le manuscrit deux ver.
relatifs a la deneription dun cheval, fu'on a lus dans la notire précedente
ì

 كـون وان

s.







 .


 بـيه يقول مس تصيهة
(
隹







 وجاد فتلنا يـا هــباء الـــــبـــــرامـــــن







${ }^{1}$ Au lieu de $م$, la notice d'Aboulmahassen, où se trouvent ce vers et les deux suivants, porte

 ملبك اله مغناه تســتـبـــــق الــــعــــــلى
 ,
 بفيه بغول مس. تصبيه
كـيغن



 $\overbrace{2}^{L}$ Le manuscrit porte leçon est préférable









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


 و6ل بهزهُ بعيد النكهر


 ;



,性 كادت تصانين الُوزى عـنهد


都







 !


"En l'année 73 (1331 de J. C.), mourut Malek-Movayyad Ismaël, fils "de Malek-aflhal Ali, fils de Malck-Modhaffer Mahmoud, fils de Malek"Mansour Mohammed, fils de Malek-Modhaffer Omar, fils de Schahinschah. "fils d'Ayoub, fils de Schadi, fils de Merouan, prince de Hamat.
"C’était - un prince illustre, et un imam dont lombre était efficace; čé"tait un savant dont la victoire avait fait fotter les drapeaux, un maître "dont les calams (qui servent de plumes à écrire) se mouvaient pour l"bien des peuples. Sa maison était solide, sa principauté bien affermie. Sa "poitrine se dilatait pour les personnes qui avaient recours à lui; sa porte "était ouverte à tous les gens de mérite. Il était généreux et libéral, brave " et điispos à la guerre; il était loné de tous et digne de l'être, accessible et "recherché des poëtes. Dans son administration il conciliait la prudence et "la fermeté, le respect pour les droits d'autrui et l’autorité. Il était plein "de puérite et de belles quatités, de douceur et de masuétude, de justice "et d'éguité. Il était charitable, et il faisait des fondations en faveur des "etablissements publics. Il aimait les gens de science et les personnes let* trees, el il versait sur cus les nuérs de son amitié et de sa bienfaisance. "Par son génic il aurait pu presser de son front les étoiles. Il cultivait à " La fois un grand nombreale sciences. Il a compose une chronique pleine ." d'excellentes choses; il est auteur du traité intitulé llary, donit les vers "pourraient, par leur éclat, faire honte aux colliers de pierfes précieuses "et aux fils de perles. Ses ouvrages sont fort connus; de ses vers se dé"tachent, pour ainsi dire, des parcelles dor du meilleur aloi. If resta pen"dant longt'mps à la tête de la principauté de Hamat, d’abord en qualite "do lieutenant du sultan d'Egypte et de Syrie, ensuite, avec le titre de sultan. Les bienfaits qu'il répandit sur les habitants de ses domaines "lui méritèrent une reconnaissance digne de ses éclatantes vertus.
"Voici deux vers quil composa (au sujet d'une femme):
"Que de sang elle a fait répandre sans témoigner le moindre regret! Elle suit - tous ses caprices, et pourtant on ne peut se détacher d'elle.
" Si le soleil, en la voyant, pouvait baiser les traces de ses pieds, il.n'hésiterait " pas à se précipiter sur la terre.
"Il existe sur le même sujet une pièçe de poésie composée par le pré"sident Schehab-eddin Aboul-Tsena Mahmoud, fils de Selman, d'Alep. - On remarque dans cette pièce les vers suivants:

* Les mouvements gracicux de ton cou feraient honte aux tendres rameaux; ton " cou ressemble aux lances brunes, et pour le teint et pour la souplesse.
"Ta bouche, en s'ouvrant, laisse voir des dents qui effacent l'éclat des perles
- fraîches; les fleurs blanches de la colline, humilicées elles-mêmes,ont eu pitii a de l'itat des perles.
"Tu a soumis le temps a tes ordres. La nuit se confond aver la couleur de tes "chevenx, et le jour avec l'éclat de ton front.
"Les cours des mortels ne pourraient résister a des charmes qui troublent la raison humaine, el la subjuguent entièrement.
" Mon coeur seul a échappé a ton empire; il était devenu la propriété de motro maítre Émad-eddin (surnom dMocolféla),
"D'un prince qui, par ses belles qualités. s'est distingué entre tous les humains. " qui s'est fait une place à part, el qui ne reconnait pas d'egal.
"Ecoute ce que disent la mer et la pluie an sujet de labondance de ses bienfiats. - et tu te feras une idée exacte de sa libéralité.
"O prince, dont l'eloge est un devoir pour moi, bien que je ne m'en acquitte - pas d'une manière digne,
"Puisses-tu voir tes drapeaux victorieux et triomphants, aussi longtomps que la - douce colombe frra plier les tenders rameans!
; Lr méme fonctionnaire s'exprime ainsi, dans une autre piece de vers:
O Dien! quel agreable parfium siochappe de ta vallée de lamat. de cette valle "tant recherchece, de la plus belle des vallées!
"Maintenant que notre maitre Emad-eddin y a fait ilver ses édifices, elle pre$\therefore$ sente faspeet dume foret de colonnes ${ }^{-}$.
- C"rst comme manctuaire dont la bravoure et la libéralité du prince font la dé-- fense, of ou les habitants se reposent a labri de la justice de son gouvernement.
"Qu’ctait-ce que llatem, en fait d'hospitalité et de géncrosité?? Quétait-ce que "Amer, dans un jour de combat et de lutte?
"Qu'était-ce que thate en fait de mansuctude"? Ne partons plus de ces hommes. -t ne comparons pas non plus aver notre prince, Coss, de la tribu de Ayads ${ }^{5}$.
: It y a ici un jen de mots conte la dénomination Limul-eddin on colome de la religion, et te mot que nous traduisons par: forch de colomnes. Celui-ci est cite dans l'Alcoran, sour. exxxix, vers. 6 .
- Hatem est le nom d'un Arabe qui vivait peu de temps avant Mahomet, et qui, chez un peuple essentiellement hospitalier, s'ctait fait remarquer entre tous par sa libéralité.
${ }^{3}$ Amer, nom d'un ancien Arabe, surnommé le jouteur àla lance. Voyez la Moallaca de Lebid,
par M. de Sacy, dans son édition de Calila el Dimna, pag. 111, et hasmussen, Ifditamenta ad historiam drabum, pag. 27.
"Ahnaf est le nom, ou plutiot le sobriquel d'un personnagequijona un role important sous les premiers khalifes. Il est surtoul cité pour sa prudence et son égalité d’àme. Sa vie se trouve dans te Dictionnaire biographique dlbn-hhalekan. Voyez l'edition de M. de Slane, tom. I. pag. 323 .
${ }^{5}$ Coss est le nom d'un évêquechrétien d'Ara-
"Ses vues_sont sublimes, sa libéralité intarissable; il est brave, bien fait de sa " personne; il a des manières engageantes; il a un long baudrier (il est haut de taille).
"Il est issu d'une race qui a allumé le fanal de la direction, et qui a soumis au " joug le cou des rebelles.
"Voici maintenant quelques vers d’une pièce composée par le scheikh "Djemal-eddin Abou-bekr Mohammed, fils de Nobata, Égyptien d'origine:
" Dieu a versé sur nos champs des torrents de pluie qui ont donné aux lleurs - une face riante.
"Ces pluies sont comme louvrage de la libéralité du prince; grâce à ces pluies, - les gleurs de la colline ont deploye des dessins argentés.
- C'est un prince vers la demeure daquel la gloire accourt, comme les pèlerins a se précipitent vers les abords de la Kaaba.
"S'il exerce l'autorité, nous reconnaissons l'infériorité des anciens Mohallebs '; a'il aceorde un présent, nous apercerons la modicité des présents des enfants de - Barmek .
- O Dieu! que de merveilles enfanties par sa main, quand elle.tient les calams, - instruments de science! A mesure que les calams se déchargent d'encre sur. le " papier, ils subjuguent les comurs des hommes.
"Les pensées quill exprime sont comme lis beautés charmantes qui prennent "place sur des trônes dans la vaste étendue des cienx ${ }^{3}$.
"On lit dans une autre pièce du même autour ces vers (dont les deux "premiers paraissent se rapporter à sa propre maîtresse):
"Quelle voie de salut pour l'infortuné en proic a la dondear et q.......; yeux "fascinateurs cherchent à mâtriser.
"Les regards de cette belle exerent sur les vrais croyants les mêmes ravages que " lépée du prince sur la personne des mécréants.
"C'est un prince qui, lorsque l'eil de l'espérance se tourne vers lui, ne la remet pas au lendemain.
bie, contemporain de Mahomet, "t quiest reste celdbre chez les Arabes pour son áloquence.
- Famille du temps de la domination des khalifes ommiades, laquelle fournit plusieurs gouverneurs de province célèbres. Voyez le Commentaire sur les séances de Hariri, par M. Silvestre de Sacy, p. 471.
${ }^{2}$ On sait que les Barmekides étaient une famille d'origine persane, qui parvint à un hant
degré de puissance dans le vinf suècle de notre ere, et dont plasieurs membres occuperentà la ${ }^{-}$ cour des khalifes de Bagrdad le poste de vizir. Les Barmekides sont souvent cités pour leur caractère noble et généreux.
${ }^{3}$ Il s'agit ici des planètes, qui, d'après une idée pythagoricienne, sont habitées par des êtres animés, et chargées d'entretenir l'harmonie céleste.
"Par sa beauté il illumine, et par la libéralité de sa main il répand la générosití; "tu n'as pas plus tôt vu sa face que tu vois son argent.
"Il n'a pas, puisse Dieu rendre son régne éternel! il n'a pas d'autre défaut qu'un " amour excessif de la gloire ,
"EL un attrait pour l'honneur et linstruction qui ne reconnait point de bornes.
"Voici un compliment que le même pö̈te avait adressé au prince, a " l'occasion de la fête des sacrifices (c’est la féte qui se célebre le joúr où "Les pélerins de la Mecque viemont de sacquitter des cérémohies du "pèlerinage, el à laquelle prenneni part les musulmans de toutes les par"ties du monde. Suivant un usage qui remonte aux premiers temps sle la "liltérature arabe, dans celte piéce commo dans la piéce précédente, les "premiors vers se rapportont a la mâ̂tresse du pö̈te, mâ̂tresse, qui est "ici désignée par le nom vaia ou supposé de llind):

Nh, la coquette: ses yeus sont comme un carquois rempli de fleches, et son " cou jette J'edat ale lor.
"Aver le fey de son regated, Ilind defind contre mous larces de sa bouche. C"est "ainsi que les epees de linde protegent les abords des forteresses"
"Les larpes de sang que je repands par liexces de mon amour pour elle sont anssi abondantes que lor qui coule de la main du prince.
" "Oue Dien protere les jours du prince'? puissent ces jours ne jamais timir! Ils " sont pour nous comme des jours de lite!

Quel.prince! sa grénérosité at sa science, coulant de concert, forment comme "deux mers qui se confondent aver da mer de mes larmes.

- Jouis du plaisir de la lile des sacrifices, et puisses-ta pendant longtemps la "voir revenir, comblé de ghoire et entoure de la lounge universclle!
" I chatue retour de la fite tu noas coins pour ainsi dire d'un collier de bienlaits. La place naturelle d'un collier, n'est-ce pas quand il orne une belte gorge *?
"Le même scheihh a compose les deus vers suivants au sujet de la - "Chronique d'Aboulléda:
' Il y a ici deux jeux de mots fort dilliciles a rendre en frangais: c'est dabord le mot Hind, qui désigne à la fois la persomne réelle ou imaginaire de la maitresse du poetr, et la presquile de I'Inde ; c'est ensuite le mot ثغر qui signilie en puême temps forteresse et bouche.
:Voila encore un jeu de mots de maukais goùt : le mot gorge sert, chez les Arabes comme chez nous, a désigner la partie de lhomme a de l'animal qui est située au-dessous du con; de plus, il indique la fète des sacrifices, jour ou les victimes immolées sont frappées à lagorge.
"O Dieu! la belle chronique! son éclat est comme l'éclat des perles au milicu "d'un collier.
"A côté de cette composition, les compositions du reste des hommes sont près " de mourir de honte dans les enveloppes qui les renlerment.
"Voici encore deux vers adressés par le scheikh an prince:
"Toutes les fois que je me promène dans la ville de Hamat, dans le meilleur - des séiours,
"J'y trouve la nourriture et les autres avantages de ta libéralité, et mon amour - pour cette nouvelle patrie rednuble.
"Le même scheikh a composé les deux vers suivants sur la mort du "prince:
- Hélas! te ghaive du courage et du savoir, qui s'était voú a la canse de Dien, "a été ensevelian sein de la terre.
"Quel regret pour nous dianoir vu son éclat se ternir, et d'enteudres son echo - nous répondre du fond de la tombe!
"Enfin on trouve les quatre vers suivants dans une élégie composér"par le scheikh Sefy-eddin Aboul-Fadhl Abd-alazyz, fils de Seraya, origi"maire de la ville de Hilla:
" La mort de Malek-movayyad prouve qu'il n'y a pas de joie durable sur la terre.
"La famille d'Ayoul, a laquelle appartenait le prince, est, par sa générosité, "comme me mer soulevée; ses dons offrent l'image de flots débordés.
"Mais lorsque je reproche à la fortune son inconstance, elle me dit : ll est impru" dent de s'attaquer au destin;
"Et si je me plains à la fortune du sort épronvé par le prince, elle me répond : - Qu'ctairnt devenus (ses aïeux) Modhaffer et Mansour.'
"La mort d'Aboulféda eut lieu a Hamat, et il fut enterré dans le tom- . "beau qu'il s'y était fait construire; il ćait âgé de plus de soixante ans. " Oue Dieu le couvre de sa miséricorde!n

Voilà ce que nous avions à dire au sujet de la personne d'Aboulféda; quant à ses ouvrages, on a vu qu'il était l'auteur, non-sculement du traité de géographie que nous publions ici, mais encore de plusieurs auṭes
écrits. Le principal est un abregé d'histoire universelle, intitulé Abrégé de l'histoire du genre humain ${ }^{1}$.

Cette chronique, composée dans un temps où les livres étaient rares. et où il fallait qu'un livre tînt lieu de tous les autres, commence à la création du monde, et se termine au"temps où vivait l'auteur. La portion qui précède Mahomet est traitée d'une manière très-rapide; ce n'est qu'en avançant que les détails se multiplient, jusqu’à ce que l’autcur, arrivant í son temps, se livre, surtout en ce qui le concerne personnellemenf, a da longs développements. Il résulte d'un plan aussi bizarre, commun du reste à nos chroniqueurs du moyen âge, que les derniers siecles oceupent une place hors de proportion avec celle des premiers.

Cette histoire est, comme une grande partie de la Géographie d'Aboutléda, une compilation abrégée des principaux ouvrages historiques publics antérieurement, et il serait difficile de déterminer ce qui appartient en propre à l'auteur. Toutes les parties nen sont pas traitées avec Io meme soin; vainement y chercheraiton des notions un peu étendues sur les dynasties musulmanes répandues dans l'Afrique et dans l'Espagne. Le pê de mots que l'auteur dit sur lés états chrétiens docrident prouve que la connaissance de ces pays lui était à peu prés étrangère; quelquefois aussi il n'a pas recourn aux sources' les phus pures. L'histoire d'thoulléda passe cependant, et avec raison, pour le monument historique des Arabes le plus important qui ait été publié en Europe. La partie qui precede Nahomet a été imprimée dans ces dernieres années, avec une traduction latine of des notes ${ }^{2}$. La deuxième partie, commençant à la naissance de Vahomet, et se prolongeant jusqu’aus derniéres annés de la vio de l’auteur, avait déjà été publiée en arabe et en latin, avec des notes". La succés quia ohtenu louvrage n'est pas seulement fonde sur la longue suite des siècles qu'il embrasse; on ne peut refuser à lauteur te mérite de nous avoir conșervé, sur bien des points, des faits que nous ne commaissons que par lui.

Les autres ouvrages d'Aboulféda, ainsi qu’on l'a vu, sont, t $^{\circ}$ une édition
${ }^{1}$ Le passage qui suit sur la Chronique d'Aboulféda est tiré des Extraits des historiens arabes, relatifs aux guerres des croisades, par M. Reinaud; Paris, 1829, observations préliminaires, pag. xxumil.
${ }^{2}$ Abulfeder IItstoria ante-islamica. I cipsick, 1831, 1 vol. in-4". Léditeur est M. Fleischer.
${ }^{3}$ Abulfeda Annales muslemici; Copenhague 1789 et années suiv. 5 vol. in- $1^{\circ}$. Le traducteur est lo célèbre Reiske: P'éditeur est M. Adler.
en vers du.traité de jurisprudence intitulé le Havy ou le Contenant, et rédigé d’après les doctrines de l'imam Schafey, doctrines quie étaient celles du prince. Aboulféda avait pris la peine de mettre en vers un traité déjà bien connu, saus doute afin que les ćlèves des universités le gravassent plus facilement dans leur mémoire. Il existe plusicurs traités du nầme genre, inlitulés Itavy. Celui-ci est distingué par le titre de petit IIary, et \% texterigimal avait pour auteur Nedjm-eddin Abd-algalfar, originaire de la ville de Cazouyn ${ }^{\prime}$. $2^{\text {2 }}$ Une compilation en plusicurs volumes, sur la médecine, intitulée Kennasch. Le mot kennasch est peu usité en arabe, el est employé de préférence par les Syriens et les Chaldéens; il parâ̂t répondre à peu près an mot français recueil. $3^{\circ}$ Le traté imtitulé helab-almerazyn ou le Livre des balances; celui-ci nous est inconna*.

Ce que nous venons de dire sur Aboulféda serait incomplet, si nous najoutions quelques mots sur son fils qui lui succéda dans la principanté dr. llamat, et en qui s'éequit sa dynastic. Aboulféda semble être de tous Lee écrivains arabes celui dont te nom est le plus repandie en Europe. Sa mille s'était rendue illustre entre toutes les familles de loricint. Aons allons rmprenter, aux dew ouvrages gui nous ont fourni des notices sur te pere, des notices du même genre sur le fils; seulement, pour ne pas prolonger outre mesure celte preface, nous passerons sous silence les pieces de veps qui les accompagnent: mais d'abord nous ferous précéder ces notices de quelques observations.

Le fils diaboulféda, probablement le seul qui lui cùt survécu, s'appelaii Mohammed, du même nom que le fondateur de la religion musulmane. It prit le titre de Nasser-eddin ou de défenscur de la religion, et plus tard it fut surnommé Almalek-alafdial, ou te prince excellent.

A la mort d'Aboulféda, te prince se rendit en Egypte pour sy faire investir du titre de sultau de llamat. Le sultan qui regnait alors au Caire itait Malek-Nasser, fils de helaoun, le même qui avait investi le père. Gee evenement est ainsi raconté par to continuateur d'Elmacin ":

[^13]manuserits orientanx defa bibliotheque $130 d$ leyenne, tom. II; par MM. Nicholl et Puser. p. 301.
${ }^{3}$ Manuscrits arabes de la Bibliothéque du roi. ancien fonds, $n^{0} 619$, fol. $216 v$.




 "En 732 , le jeudi 2 de rebi second ( 2 janvier 1332 deJ. C.), un froble "rescrit sultanien ordonna que Malck-Nfdhal Nasser-eddin Mohammpd, fils ude Malek-movayyad, prince de Hamat, serait élevé sur le siége de son "père et de ses aïeux, el qu'il se montrerait en public à cheval, avee les "divers insignes du sultanat. Le cortége se mit en marche à partir du col" lége du Caire appelé Madressé-Mansouryé; on portait devant le prince " le gaschyc (espice de couverture de cheval); les chambellans du sultan et "quelques émirs marchaient devant. Sur la tête du prince étaient dé"ployées les bandelettes du khalife et du sultan. Le cheval du prince était "revêtu du racaba (ornement de cou), et on jouait, pendant la marche, du "schebaba (espéce de flitte). Quand le prince fut arrivé au château de la "Montagne, (châtcau placé au haut d'une montagne, et oú réside encore "aujourd'hui le vice-roi), il baisa la terre devant la personne auguste du "sultan. Tout étant terminé, il reçut ordre de s'en retourner à llamat."

Quand Malek - Afdhal fut investi de la place de son père, il était âge d'un peu'plus de vingt ans. Il paraîl quỉl ne montra pas la même prudence que son père, prudence qui cût été bien nécessaire dans un petit prince à la merci d'un gouvernement ombrageux et changeant, et que plusieurs personnes de sa propre famille n'avaient pas cessé dinquiéter. Voici la notice qu'Aboulmahassen a consacrée au fils d'Aboulféda ${ }^{1}$ :





${ }^{1}$ Manuscrit arabe de la Bibliothèque royale, ancien fonds, $n^{\circ} 751$, fol. $106 \mathrm{r} .-{ }^{2}{ }^{2}$ Nous pensons qu'il faut lire اللك الناصر.

## XXXII

PREFACE.











"Mohammed, fils d'lsmä̈l, fils d’Ali", etc. son pere lui avait donne lo " surnom de Malck-Mansour (prince invincible). Quand son pere fut mort, "Le sultan Mahek-Nasser lui accorda un habit dhonneur, et q'eleva au sul"tanat de llamat; en méme temps il lui donna le surnom de Maleh-Afdhal " (fui avait été porté par son äeul; cela eut lien lan 730 ( 135 de J. C..). "Malch-Aflial resta en possession du sultanat de llamal tant que vécul de "sultan d'Egypte, Malek-Nasser Mohammed, fils de helaoun. A la mord du "sultan, son fils, Malek-Aschraf, surnommé hodjuh (le petit), s'etant em- "paré de l’autorité, au préjudice de son frère Ahou-Behr, dépouilla Maleh"Althal du sultanat de llamat, et lui fisa la ville de Damas pour lien de "résidence, avec les litres d'émir de cent hommes et de chof de mille. Ein "même tomps Malek-Aflhal lut chargé de la direction des vivres, et il "devait, chaque année, recevoir, sur les revenus de la principaité de "Hamat, une somme d'un million deux cent mille pieces d'argent. Malek"Afdhal se rendit done à Damas, où il mourut au bout de peu de temps: "Sa mort eut lieu á Damas, la nuit du mardi, 11 du mois de rebi second "de lannée 742 ( 25 septembre 1341 de J. C.). Il fut transporté à Hamat, "et on l’enterra dans le mausolée de son père. C'était un prince généreux, "instruit, exact, et d’une famille où la puissance et l’autorité étaient héré"ditaires. Néammoins son gouvernement n'obtint pas l'approbation de ses "sujets: il était libéral et toujours prêt à donner; et cependant, bien. loin
" de faire naitre la reconnaissance, il excitait le mécontentement général, "en quoi il diflérait grandement de son père, à qui puisse Dieu avoir fait " miséricorde! Voici ce que dit le scheikh Salah-eddin : "Le prince, tant " qu’il vécut, eut constamment à se tenir en garde, soit du côté du sultan, " soit du cóté de l'émir Tonkouz, vice-roi de Syrie, soit du côté de ses pa" rents, qui dirigeaient sans cesse des plaintes contre lui, soit du côté des "Arabes nomades" (dont les tribus viennent errer sur la partie orientyle de la principauté de Hamat, et qui élèvent souvent des prétentions fangereuses). "Un moment il voulut renoncer au monde et se consacrer au ser"vice de Dieu : en conséquence il s'habilla de laine et s'interdit la soic; il "ne voulut pas même continuer à entendre réciter des morceaux de vers. "Mais ensuite sa résolution l'abandonna; il reprit l'usage de la soie et "cultiva de nouveau la poésic. Il m’avait chargé de surveiller à sa place " les études du collége de Teky-eddin à Damas; bien des fois j’eus occasion "de l'entendre parler, et il citait à tout propos des vers frappés au bon "coin et des proverbes du meilleur goût."

Malek-Afdhal, quand il fut dépouillé de sa principauté, fut remplacé, mais sous le simple titre de gouverneur, par un émir du paýs, qui s'était élevé à la cour de son père, el qui ensuite avait acquis un grand ascendant äla cour des sultans d'Egypte ${ }^{1}$. Les habitants de Hamat virent nécessairement avec douleur tomber une famille sous le gonvernement de laquelle ils avaicpt, pendant si longtemps, joui du repos et d'une certaine prospérité. Ils accusèrent leur nouveau gouverneur d'avoir travaillé à la chute du prince, et ils ne dissimulèrent pas leur mécontentement. Voici comment la déposition de Malek-Afdhal est racontée par un historien que nous avons déjà mis à contribution, Hassan, fils d'Omar ${ }^{2}$; c'est sous la date 742 (13/11 de J. C.) :


"L'émir Sayf-eddin Thocouzdemir, originaire de la ville de Hamat, et "ancien mamelouk du sultan Malck-Nasser, est élevé à la vice-royauté de

[^14]"Hamat, à Ja place de Malek-Afdhal. Les habitants virent son élévation "avec peine, et ils l'accusèrent d'avoir contribué secrètement à la ruine du "fils de son ancien maître. "

Le même auteur, deux pages plus bas, met en usage, comme pour la notice d'Aboulféda, une prose rimée èt cadencéc, et s'exprime en ces termes:









"En 742 (1341 de J. C.) mourut Malek-Afdhal Mohammed, fils de, cte.

- Il était d'une maison grande; son astre était brillant, sa puissance incort"testée. Ses ancêtres avaient été montrés au doigt pour leur éloquence. Il " passa sa jeunesse au sein du bonheur, et la fortune fut fidèle à la promesse "qu’elle avait faite de lui transmettre la principauté de Hamat. Il ćtait pour " ses sujets ce qu'est la saison des feuilles pour les arbres, la maturité pour " les fruits; il pouvait disposer de tout à volonté; néanmoins il aimait à se "recueillir dans la retraite, afin de vaquer à la prière. Il professait la crainte "de Dieu, la mortification des sens, le zèle des observances religieuses et "la piété. Il s'habillait de laine, et s'interdisait les étoffes recherchées pour " leur finesse. Il fit pleuvoir les bienfaits sur ses sujets, et il coupa les ailes. "aux malfaiteurs. Il réunit auprès de luj les gens de bien et les hommes " vertueux, et il prit à tâche de marcher dans le sentier du salut et de la fé" licité. Son temps se passa à fairc le bonheur de ses sujets, des pères comme "des enfants, jusqu'au moment où, après dix ans de règne, il fut obligé "de quitter Hamat pour se rendre à Damas, avec le simple titre d'émir. "Il mourut à Damas, âgé de plus de trente ans, et son corps fut trans-
"porté à Hamat, où on l'enterra dans le mausolée de son pęre. Que le «Dieu très-haut le couvre de sa miséricorde! "

Ainsi s'éteignit la branche de la dynastie des Ayoubites qui avait gouverné, pendant près de deux siècles, la principauté de Hamat. Les branches de là même famille qui avaient possédé l'Arabic heureusé, les principautés d'Émesse et d'Alep, et surtout la race issue du célèbre Malek-Adel, qui avait régné d’une manière si éclatante sur l'Égypte et la Syrie, étaienysuccessivement disparues de la scène du monde. Il ne resta plus que la ranche issue anssi de Malek-Adel, laquelle s'était maintenue sur les botds du Tigre, et qui, le siècle suivant, finit par disparaitre entre les deux vastes empires des sultans de Constantinople et des schahs de Perse ${ }^{1}$.

Nous aurions pu recuellir un certain nombre de témoignages d'autres auteurs. Ceux que nous avons rapportés nous ont paru devoir suffire. On aura remarqué dans nos citations, surtout parmi les pièces de poésie, des passages qui n'aunoncent pas un goût très-pur. Mais on ne possède jusquìici, en Europe, que très-peu de renseignements sur la littérature arabe de cette époque, et les morceaux que nous avons reproduits serviront à remplir en partie cette lacune.

Il nous reste maintenant à parler d'une manière plus spéciale de louvrage qui fait l'objet de cette publication, des secours qui ont été à notre disposition, et de la marche que nous avons suivie.

La Géngraphic d'Aboulféda a reçu la dernière main l'année $7{ }^{21}$ (1321 de J. C.), c'est-ì-dire onze ans avant la mort de l'auteur. On lit à la fin :



"Voici ce que dit l'auteur de ce traité, que le Dieu très-haut prolonge " ses jours! "Ceci est la fin de ce cue nous avons trouvé de meilleur parmi "les choses qui nous ont paru bonnes en fait de descriptions géographiques.

[^15]le propre usage d'Aboulféda. Dans les autres exemplaires on a modifié les mots qui renferment des vœux pour la prolongation de la vie de l'auteur.
"Là se termine ce que nous avons choisi d'après la mesure de nos forces. "Nous avons achevé de mettre ce livre au net, le mois de schaban de l'an"née 721 de la fuite prophétique (septembre 1321 de J. C.). Que le "meilleur des saluts, et la plus excellente des bénédictions soient sur le "prophète!"

L'ouvrage d'Aboulféda a toujours joui de la plus grande estime en Orient. Voie: la traduction de quelques vers qui paraissent avoir été composés du vivant le l'auteur, et qu'on lit en tête de l'un des exemplaires de la Bibliothèque royale ${ }^{1}$; ils sont de la composition d'un certain Scherf-eddin Hosseïn fils de Rabban :

Ce livre est admirable pour l'invention, la disposition et la rédaction; sa composition surpasse celle de tous les autres livres.

On y trouve, en fait de descriptions locales, des choses curieuses, et par les beautés qu'il renferme il enlève toutes les infelligences.

Le mérite transcendant de lordre qui y domine frappe tous les yeux; la marche en est si naturelle que tu en prendrais le style pour un vin limpide.

Quel honncur pour celui qui a imaginé et mené à fin un tel ourrage, et qu' s'est élevé par là au-dessus de l’atmosphère que nous respirons, au-dessus même des planètes!

C'est le prince courageux qui, par son génie, domine les sparees celestes, et qui le dispute en pouvoir avec le pôle du monde.

On le voit passionné pour la science, avide d'instruction, insatiable de savoir. amoureux et presque fou de notions de tout genres.

C'est lui qui a relevé le fanal du mérite qui avait été abattu, et qu’on désespérait de voir rétablir.

Les hommes ont reconnu en lui un gage de repos et de félicité. En effet, au jour de la bienfa:sance c'est une mer, au jour du danger c'est un guerrier indomptable.

Lorsqu'au moment du combat il fail dégaîner les épées tranchantes, on croit voir des éclairs au milieu des nuages (soulevés par la poussière).

S'il márche à la tête d'une armée, la victoire l'accompagne et vole sur sa tête, dirigeant les deux ailes et le centre.

Puisse la victoire ne pas cesser de le protéger, et lui assurer un triomphe éclatant, aussi longtemps qu'on verra le masdar être mis al l'accusatif ${ }^{2}$ !
${ }^{1}$ Nous avons placé ces vers, comme ils le sont dans le manuscrit, en regard dela première page du texte arabe.
${ }^{2}$ Ceci est une allusion à une des règles de la grammaire arabe, d'après laquclle le nom d'action, quand il sert de régime à un verbe exprimé

La Géographie d'Aboulféda n'offre un caractère original quę dans quel-ques-unes de ses parties. L'auteur n'a vu lui-même que la Syrie, l'Egypte, la portion de l'Arabie qui est située au nord de Médine et de la Mecque, et les contrées qui s'étendent au nord de la Syrie, depuis Tharse jusquà Césarée de Cappodoce, et depuis Césarée jusqu’a l'Euphrate. Mais pour les contrées qu'Aboulféda n’a pu examiner de ses yeux, il a fait usage des traités rédigés avant le sien. Les principaux de ces traités sont la regation d'Ibn-Haucal, la Géographic d'Édrisi, le traité d'Ibn-Sayd, enfin y traité intitulé Alazyzy et le Lobab d'lbn-Alatyr. Les deux derniers ne ndus sont point parvenus.

Quelquefois Aboulféda invoque le témoignage de voyageurs contemporains. C'est ainsi que pour l'Inde il a fait usage de renseignements fournis par une personne qui avait visité cette intéressante contrée; et ces renseignements lui ont permis de donner de ce pays une description courte, mais en général exacte.

Il paraît qué dés le principe Aboulféda avait pris, pour base de son travail, des données mathématiques. Son traité n'est pas, comme celui d'Édrisi, disposé par climats; l'auteur a eu égard aux divisions amenées par les différences de langues et les intérêts politiques; mais chaque lieu un peu important est accompagné de l'indication de sa longitude et de sa latitude.

Voici quelle est la division de louvrage. On verra quàa l'absence des cartes géographiques près, c'est une imitation du traité grec de Ptolémée.

Le traité, proprement dit, est précédé d'observations générales, où il est parlé du plan suivi par l’autcur, de la valeur des mesures itinéraires, de la division de la terre en climats, des mers, des lacs, des flcuves, des montagnes, etc. Les prolégomènes occupent dans cette édition les soixante et quinze premières pages.

La suite de l'ouvrage consiste en descriptions, et ces descriptions, équivalant à autant de chapitres, sont présentées dans les manuscrits sous la forme de tables. Les descriptions étaient originairement au nombre de
ou sous-entendu, doit être mis à l'accusatif. (Voy. la Grammaire arabe de M. Silvestre de Sacy, $2^{r}$ édit. t. II, pag. 113). Ces sortes d'allusions seraient peu goûtées chez nous; mais chez
beaucoup d'Arabes, aux yeux de qui la grammaire est la première des sciences, elles sont regardées comme le signe caractéristique du. savoir et de l'esprit.
vingt-neuf, et chacune répondait à une contrée particulière. L'auteur en réduisit ensuite le nombre à vingt-huit.

Les tables occupent chacune une ou plusieurs doubles pages. Dans les manuscrits, chaque page est divisée en sept bandes, et chaque bande est consacréc à un lieu particulier. Il y a eu au moyen âge plus d'un écrivain arabe qui, l'esprit préoccupé d'idées astrologiques et mystiques, a cru voir dansio nombre sept quelque chose de merveilleux. En effet l'on compte sept ply nétes, sept jours de la semaine ${ }^{1}$, etc. Les mêmes personnes nont pas eu moius de respect pour le nombre vingt-huit, d'abord parce que ce nombre est te multiple de sept, et, de plus, parce quill répond au nombre des mansions de la lune, astre qui, comme on le sait, a jouć un grand rôle dans l'astrologic judiciaire ${ }^{2}$. Rien, dans les écrits que nous connaissons t'Aboulféda, n'autorise à penser que le prince partageât ces préjugés; et il y a lieu de croire que l'introduction du nombre sept et du nombre ringt-huit dans le présent ouvrage a été purement fortuite.

Aboulféda a commencé ses descriptions par l'Arabic. On sait que l'Arabie a donné le jour au fondateur de líslamisme, et que la langue arabe ist


#### Abstract

${ }^{1}$ Voyer l'ouvrage de M. Reinaud intitulé : Monuments arabes, persans et tures du cabinet de M. le duc de Blaras, I. II, p. 376 . $\because$ Il est fait allusion dans l'Alcoran à l'influence des astres, notamment à celle des douze signes du zodiaque et des sept planètes, soit pris isolement, soit combinés ensemble. Voyez l'Alcoran, sour. exxxv, avec les explications des commentateurs. Ces croyances étaient communes , tout l'orient dans les premiers siècles de notre ere, et il en est louguement parlé dans les écrivains grecs et romains. (Voyez, à cet égard, les Monuments du cabinet de M. de Blacas, par M. Reinaud, t. II, pag. 365 et suiv. et pag. 405 ct suiv.) Mais nulle part, ni dans l'Alcoran, ni dans atucun écrivain arabe des anciens temps, il n'est parté des mansions de la lune, et de linfluence particuliere que les vingt-huit constellations exerceraientsurlesévénements de ce monde. Les itoiles appelées , naou, au pluriel انوا, anoвa, auxquelles les anciens attribuaient la libre dis-


pensation des pluies, et qui excitèrent l'indignation pieusede Mahomet, navaient qu'un rappont eloigné avec les vingthuil constellations Innaires. La croyance superstiticuse quise rattache aux mansions de la lune paraît vebir originairement de la Chine. Cette croyances'introduisit à une certaine époque dans l'Inde, et de l'Inde *elle passa avec diverses notions scientifiques des brahmanes chea les disciples de Mahomet. Lintroduction de ces doctrines chez les Arabes parait avoir eu lieu dès le vin" siecle de notre ère; car, dans le traité astronomique arabe d'Alfergani, composé au $1 x^{\prime \prime}$ siede, il est fait mention des constellations lunaires. Comparez ${ }^{\bullet}$ Pococke, Specimen historior Arabum, $1^{\text {re éd. pag. }}$ 163 ; Recherches asiatiques de Calculta, Lraduction française, t. II, pag. 332 et suiv. M. Gildemeister, Scriptorum Arabum de rebus Indicis loci et opuscula, Bonn, 1838, p. xiv; et M. Biot. Journal des savants, 1840, à l'article consacré aux mansions lunaires.
devenue la langue sacrée de tous les sectateurs de l'Alcoran. A ce double titre l'Arabie avait droit à cet hommage de l'auteur, qui du reste était d'origine kurde; il existe une autre raison qui a pu engager Aboulféda à placer, en tête de l'ouvrage, la presqu'île de l'Arabie. Les Arabes regardent leur, pays comme étant placé au centre du monde, et comme ayant été, de toute éternité, l'objet de la prédilcction du Très-Haut. Qu’Aboulléda ait considéré l'Arabie comme le centre du monde, cette opinion ráavait rien d'étrange. L'Arabie, si on n'a égard quà la distance qui la lorne á l'orient et à l'occident, se trouve à peu près au milieu du monde connu dans l'antiquité et au moyen âge. Aussi l'opinon exprimée par Abordfeda avait déjà été énoncée dans l'antiquité, et elle ne devait tout à fait disparaître quaprès que l'homme aurait fait le tour du globe qui lui a été donné pour demeure.

Les tables sont disposées sur des doubles pages, et chaque page du côte droit est divisée en dix cases. La première case, en procédant à la manière arabe, c'est-à-dire de droite à gauche, renferme le numéro dordre; la deuxième, le nom du lieu auquel la bande est consacrée; la troisième case, les sources où l'auteur a puisé; les quatrième et cinquième cases, les degres de longitude avec les minutes; les sixième et septième cases, les degrés de latitude avec les minutes; la huitième case, le climat astronomique; la neuvième, la contrée où le licu est situé; enfin la dixième case, lorthographe particulière du nom. Pour cette dixiéme case, il est bon d'observer que dans l'écriture apabe on ne marque ordinairement que les consonnes; il existe même plusicurs consonnes qui se ressemblent entre elles, et qu’on ne peut distinguer quà̀ laide de points placés au-dessus ou au-dessous. Les points sont quelquefois omis, et le mot devient indéchiffrable, à moins qu'on ne le connaisse d'avance. Afin de suppléer à l'absence des voyelles, et pour prévenir les déplacements auxquels les points sont exposés sous la main des copistes, on épèle pour ainsi dire chaque lettre, en ayant soin d'accompagner la lettre de l'indication de la voyelle et des points qui lui appartiennent. C'est lobjet que lauteur, dans cette dernière case, a cu en vue.

A l'égard de la page du côté gauche, qui, dans les manuscrits, est comme l'autre partagée en sept bandes, elle est consacrée aux descriptions particulières.

## PRÉFACE.

Il est facjle de voir les inconvénients auxquels une pareille disposition devail donner lien.

Chaque page présente sept bandes, c'est-à-dire sept noms de lieux. Il fillait donc que, pour chaque province, les noms de lieu qui méritaient un article à part répondissent au nombre scpt ou à l'un de ses multiples. Mais il y a des provinces qui ne permettaient pas d'arriver à ce nombre préct., De là certains noms de licux qui ont été transportés d'une province dans ute autre.

Void un autre inconvenient : les noms de lieu n'ont pas tous la même impqutance; quelques-uns peuvent être décrits en quelques mots, ou du moins en quelques lignes; d'autres exigent une place considérable; comment faire pour arriver à une mesure toujours convenable? Les bandes sont quelquefois presque vides; d’autres fois il était impossible de faire entrer dans une bande tout ce qui méritait d'y trouver place. Pour remédier à ce dernier inconvénient, l'auteur a imaginé de disposer au haut et au bas des pages quelques lignes supplémentaires; malheureusement ces lignes, qui n'avaient pas toujours la même quantité de matière à contenir, produisent dans les manuscrits une nouvelle espèce de bigarrure.

Telle est la description, pour ainsi dire matérielle, du traité d'Aboulféda. Ces inconvénients de forme sont amplement compensés par la richesse du fond; l'Europe n'a pas produit, au moyen àge, un traité qui pût lui être préféré.

Nous avons dit que ce traité, dès sa prepière apparition, conquit en Orient l'estime générale; peu de temps aprés la mort de l'autcur, il en fut fait un abrégé par Deheby, écrivain très-fécond, et qui est connu par plusieurs entreprises du même genre ${ }^{1}$. Plus tard l'ouvrage a été disposé sous forme de dictionnaire, et accompagné de quelques additiọns. L’éditeur cst le molla Mohammed, fils d'Ali, surnommé Sipahyzadé, et mort en l'annéc 977 de l'hégire ( 1588 de J. C.). Le même écrivain abrégea ensuite. son travail, et le reproduisit en langue turque ${ }^{2}$.
${ }^{1}$ Schem-eddins Abou-abd-allah Mohammed, fils d'Ahmed, et surnommé Aldeheby, était né lan 673 ( 1274 de J. C.), un an après la naissance d'Aboulféda, et il mourut l'an 748 (1347).
${ }^{2}$ La rédaction arabe porte le titre de
c'est-ì-dire: La plus claire des voies pour arriver à la connaissance des villes et des provinces. Voyez le Dictionnaire bibliographique de Hadji-Khalfa, édit. de M. Flügel, t. II, pag. 393 et suiv.

Passons maintenant à la manière dont nous avons essayév de remplir notre tâche d'editeurs.

L'ouvrage d'Aboulféda ne pouvait pas être imprimé d'une manière entic̀rement semblable aux manuscrits; d'ailleurs les manuscrits sont loin de s'accorder entre cux.

On croit vulgairement qu'avant la découverte de l'imprimerie les livres restaient pour toujours dans l'état où ils étaient, lorsqu'ils sortiren pour la première fois de la main des auteurs. Les choses n'étaient pas ennsi, et ne pouvaient pas l'être. Quand un auteur avait donné à ses idées lid forme qu'il croyait définitive, il remettait son écrit à des copistes, qui se thargeaient de le répandre; mais ordinairement, avec le temps, de nouvcaux faits se présentaient à lautcur; ses idées se modifiaient; de là provenait une nouvelle manic̀re de considérer les choses. Il serait facile de citer des exemples de ce que nous disons ici; nous nous bornerons à ce qui concerne Aboulféda.

Nous avons cru reconnaître trois éditions manuscrites de la Géographie d'Aboulféda; la première est représentée par le manuscrit arabe de la Bi bliothèque royale, ancien fonds arabe, $\mathbf{n}^{\circ} 579$. Ce volume a été copié en 1665, à Leyde, d'après un manuscrit dont la trace est aujourd'hui perdue. Dans ce volume l'auteur avait porté le nombre des chapitres à vingtneuf, et consacré au Turkestan un chapitre particulier, qu'il a ensuite supprimé. On y remarque en plusicurs endroits, des passages plus ou moins longs, de divers auteurs, principalement d'Ibn-Sayd, qui manquent dans les autres copies. Il paraît que l’auteur avait aperçu dans ces passages, des redites ct même des crreurs, et quill s'était décidé à les faire disparaître.

La'deuxième rédaction nous a été fournie par un manuscrit appartenant à la riche bibliothèque de Leyde, et que MM. les curateurs de l'université de cette ville ont bien voulu mettre à notre disposition. Avec le temps les idées d'Aboulléda s'étaient un peu modifiées; ici le nombre des chapitres se trouve réduit de vingt-neuf à vingt-huit; des passages ont été supprimés, de nouveaux passages ont été intercalés. Ce volume a de plus l'inappréciable avantage d'avoir été copié du vivant d'Aboulféda, et pour son usage particulicr; on y trouve même, çà et là, des corrections et des additions de sa main; nous ne saurions témoigner assez vivement notre
reconnaissapce envers MM. les directeurs de la bibliothèque de Leyde, pour cette communication ${ }^{1}$.

Enfin nous avons cru reconnaître une troisième et dernière rédaction dans le manuscrit de la Bibliothéque royale, ancien fonds, $\mathrm{n}^{\circ} 578$. Ici manquent des passages qui se trouvent dans les deux autres copies, esurtout dans la première; en revanche on y voit apparaître des faits qui sembinnt avoir échappé d'abord à l'attention de l'auteur. Une circonstance que no s ne devons pas négliger, c'est que, dans les descriptions particulières, ordre du n ${ }^{\circ} 578$ est tout à fait différent de celui des deux manuscrits précởients. Il serait possible que lauteur, ayant été frappé des inégalités qui se trouvaient dans les tables des premières copies, eût adopté un nouvel ordre, qui rendait ces inégalités moins sensibles ${ }^{2}$.

Dans un tel état de choses, il nous a semblé que notre plan était tracé d’avance; il ne s'agissait pas de s'attacher exclusivement à une rédaction quelconque; il fallait, tout en donnant la préférence à la rédaction qui nous paraissait la meilleure, conserver tout ce que les autres offrent de bon; il fallait sauver de loubli des faits qu'Aboulléda, par uń changement
' Lopinion que nous exprimons au sujet de ce manuscrit est celle qu'avait autrefois manifestée le céldbre Reiske. M. Silvestre de Sacy, au contraire, inclinait à croire que le volume tout entier était de la main d'Aboulféda; mais la différence des écritures annonce deux mains différentes. Le corps du manuscrit est d'une main exercée ot soigncuse; les mots et les remarques ajoutés après coup sont d'une personne qui ne se donne pas le temps de former les traits, et qui probablement n'avait jamais donné une attention séricuse à son écriture. Voyez sur cette question Mbulfede tabula Syriie, par Koehler, Leips. 1766, préf.; la nouvelle éd. du Specinen hislorice Arabum de Pococke, par Whyte, Oxford, 1806, pag. 115, et Abulfedre historia ante-islamica, ed. de M. Fleisrher, préf. pag. vir. Une chose digne de remarque, c'est que la Bibliotheque royale de Paris possede l'exemplaipe de la Chronique d'Aboulféda que lauteur avail faik copier pour lui, et sur lequel
il avait aussi fait des observations. Il parait que les volumes de la Géographie el de la Chronique furent longtemps conservés en Syrie, dans la méme bibliothèque. Ces volumes étant sortis, il y a environ deux cents ans, de lour retraite, l'un fut acheté pour le compte de la France, et l'autre pour le compte de la Ilollande. Ce que nous avons dit sur la portion du manuserit de la Géographie qui est de la main d'Aboulféda s'applique au volume de la Chronique; seulement, dans celui-ci, il se détacha de bonné heure quelques cahiers, qui furent remplacés après coup.
$\because$ Nous ne parlons pas de la copie faite par Sehickard, d'après un manuscrit de la bibliothèque deVienne, et qui a été indiquée ci-devant, pag. vir. Celte copie, en bien des parties, n'est pas conforme aux manuscrits que nous avons eus sous les yeux; plle est probablement défertneuse.
didée, avoit écartés de son livre, mais qui pouvaient jeter \%hu jour sur certains points de la science ${ }^{1}$.

Nous avons suivi pour l'ensemble l'ordre du no 578 , qui parât avoir été adopté définitivement par Aboulféda; mais, pour les détails de la rédaction', nous nous sommes conformés au manuscrit de Leyde, qui, ayant eu l'avantage d'être revu par l'auteur lui-même, nous présentait plus de garanties d'exactitude. En effet, dans les manuscrits postéricurs, nor /a ons rencontré plus d'un passage qui avait été altéré par less copistes ${ }^{2}$ quant aux passages que nous ont fournis les $n^{\text {nox }} 578$ et 579 , et qui ne ( trouvent pas dans le manuscrit de Leyde, ils sont faciles à reconnaître. Nous les avons mis entre des crochets, ou bien nous avons indiqué, d'une manière particulière, la source où nous les avions puisés. Nous arons porté le scrupule jusquà reproduire une note qui, après la mort d'Aboulféda, avait été ajoutée sur le $\mathrm{n}^{\circ} 578$; on la trouvera en note, à la page 40 de cette édition.

Il a été dit, que dans les manuscrits les notices supplémentaires placées au haut et au bas des pages donnaient lieu à de choquantes inégalités. Reproduirs ces notices sous lear forme primitive, c'était ramener les mêmes inconvénients; c'était enlever à l'art typographique ce qui en fait le mérite principal: la mesure et l'uniformité. Nous avons réuni les notices qui appartenaient à chaque chapitre, et nous les avons placées en tête de leur chapitre. $\Lambda$ la vérité ces notices, ainsi retirées de leur place primitive. se trouvent séparées des passages qui, daus les tables, roulaient sur les mêmes sujets; mais nous n'avions pas la liberté de faire autrement.

Le même motif nous a mis dans la nécessité de renvoyer à la fin de chaque table les notes qui se rapportent à ces tables; ces notes mises à

1 Nous avons cepondant retranché tout ce - qui était en contradiction avec la rédaction définitive de l'auteur, ou ce qui étail la répétition de choses déjà dites, bien qu'en d'autres termes. Nous avons même exrlu certains passages herissés de noms propres, que l'auteur avait biffés, parce que ces noms lui présentaient de lincertitude, et sur lesquels nous n'avions rien de plausible à dire. Agir autrement c'ent été aller contre les intentions évidentes de l'auteur ; c'êut
été surcharger cetto édition de passages quinauraient fact qu'en rendre la marche plus pénible.
${ }^{2}$ Le manuscrit autographe lui-mème est en quelques endroits defectueux; des notes que l'auteur avait inscrites sur le bord des feuillets tombęnt en lambeaux ; en quelques endroits il est presqu'impossible de se reconoaitre. La copie qui a servi à l'impression est tout entière de la main de M. de Slane, et cette tâche u'exigeait pas peu de soins.

## PRÉFACE.

leur place naturelle, au bas des tables, auraient détruit toute l'économie de l'ensemble.

Dans les manuscrits, les noms de lieu qui entrent dans les tables ont chacun leur numéro d'ordre; et ces nụméros, qui commencent à 1 , ne cessent plus de monter jusqu’à la fin; mais les manuscrits ne s'accordent pas sur ces numéros. Nous n'avions pas même la liberté de nous attacher à un $\mathrm{h} a n \mathrm{n}$ ascrit en particulier, puisque nous nous étions décidés à adopter ce que thaque manuscrit offre d'utile; nous avons donc cru devoir commencer à chaque chapitre une nouvelle série.

Cetie circonstance nous a empêchés de reproduire un tableau, qui, dans les manuscrits, est placé en tête des descriptions, à la fin des prolégomènes. Ce tableau aurait correspondu à la page 75 de la présente édition; il consiste en un cercle renfermant d'autres cercles concentriques, et du centre duquel partent des rayons qui aboutissent à la circonférence. Ce tableau appelé Zayrdja ${ }^{1}$, offre la série des chapitres du livre, avec l'indication du numéro d'ordre auquel commence chaque chapitre; mais, ainsi que nous l'avqns dit, le $n^{\circ} 579$ renferme vingt-neul' chapitres, tandis que les autres n'en renferment que vingt-huit. Les manuscrits ue s'accordent pasdavantage sur les numéros d'ordre. Nous avons pris le parti de supprimer le tableau, et nous y avons suppléé par l'index des pages 506 et 507 de cette édition., lequel contient la liste des chapitres, avec les pages auxquelles chaque chapitre correspond.

Nous avons dit qu'Aboulféda avait commencé la série de ses chapitres par I'Arabie; dans nos trois manuscrits, après l'Arabie viennent l'Egypte et le Magreb, puis l'Espagne. Le centre et le midi de l'Afrique, formant un seul et même chapitre, ont été rejetés à la fin de louvrage. Il en est de même de l'Europe chrétienne, qui, au lieu de venir à la suite de l'Espagne, a été rejetée après le midi de l'Afrique. Il serait possible que l'auteur se fît décidé à un pareil ordre, ou plutôt à un pareil désordre, par la considé-• ration que les contrées décrites dans ceśs deux chapitres, étant en grande partie situées, les unes au midi de la ligne équinoxiale, et les autres au nord du septième climat, devaiẹnt être rejetées hors des limites naturelles. Comme les manuscrits n'admettent pas tous ce système bizarre, nous nous sommes crus dispensés de nous y conformer. Dans cette édition, les
diverses parties de l'Afrique et de l'Europe apparaissent les unes à la suite des autres.

L’édition est terminée par un index général des noms de lieux décrits ou mentionnés dans l'ouvrage. La Géographic d'Aboulféda n'est pas de ces livres qu'on lise une fois pour toutes, et auxquels on ne soit plus obligé de revenir; au contraire, dans l'état où se trouvent nos connaissances sur la géographie du moyen âge, c'est un traité qu’on doit avoir presquź toujours sous la main. Nous avons tâché de rendre cet index aussi omplet qu'il nous a été possible, et dans son état actuel, nous espérons q (iil servira, non-seulement pour le traité d'Aboulféda, mais pour divers sraités analogues.

Les degrés de longitude et de latitude cités par Aboulféda sont exprimés avec les lettres de l'alphabet arabe; en effet, les lettres des alphabets hébreu et arabe, et des autres alphabets sémitiques ont, comme les lettres de l'alphabet grec, une valeur numérale, et ces lettres tenaient autrefois lieu de chiffres. Dans les manuscrits du traité d’Aboulféda, le zéro seul a une forme particulière. Ces lettres varient quelquefois dans les manuscrits; mais les nombres qu'elles expriment n'ont plus pour nous la même importance, aujourd'hui que la science des observations a fait tant de progrès. Toutes les fois qu'un nombre ne présentait pas un résultat évidemment contraire à la pensée de l'auteur, nous nous sommes bornés à reproduire le manuscrit de Leyde.

Mais lorsque dans son récit Aboulféda cite le témoignage d’un autre écrivain, nous avons recouru, toutes les fois que les circonstances nous l'ont permis, à l'ouvrage original. Sous ce rapport aucune bibliothèque de l'Europe ne nous aurait ollert autant de ressources que la Bibliothèque royale. Qıand Aboulléda cite Ibn-Haucal, nous avons eu à notre disposition la copie d'Ibn-Haucal, faite sur le manuscrit de Leyde; quand il cite Édrisi, nous avons recouru aux deux exemplaires de la Géographie d'Édrisi qui se trouvent à la Bibliothèque; et sur lesquels M. Amédée Jaubert a fait sa traduction française. Là où Aboulférla citait Ibn-Sayd, nous avons consulté l'exemplaire de la Bibliothèque qui parait être le même que celui d'après lequel Aboulféda a travaillé ${ }^{1}$. Quand ces secours étaient insuffi-
${ }^{1}$ Ce manuscrit n'est entré à la Bibliothèque royale que dans ces dernières annés; il fait
partic du fonds Asselin, $\mathbf{n}^{\circ}$ 497. Non-seulement les passages y sont rapportés tels que les cite
sants, nousavons eu recours à un dictionnaire géographique arabe, dont la copie a été faite sur le manuscrit de Leyde ${ }^{1}$.

Nous avons apporté une attention particulière à l'orthographe des noms de licux; néanmoins, il est à craindre quỉl ne soit resté dans notre édition des noms altérés; quelques-unes de ces altérations sont l'ouvrage des écrivains arabes, et remontent à l'époque où les nomades de l'Arabie, sortant pour première fois de leurs déserts, se répandirent sur la face du monde alors cqunu. Vainement les écrivains postérieurs ont-ils, comme nous l'avons dejà dit, cherché à prévenir toute confusion, en fixant la valcur de chaque lettre: quand l'altération était déjà consommée, la fixation de lorthographe n'a fait que confirmer l'erreur devenue générale. Telle est l'oririne de certaines dénominations inexactes, qu'il n’a plus été possible de rectifier; d'ailleurs l'orthographe des noms de lieux n'est pas toujours fixée dans les géographies arabes. Les personnes qui ont cuà s'occuper de matières semblables savent par expérience combien il est facile de s'y méprendre. Cependant nous ne craignons pas de dire que jamais un travail semblable n’avait été fait sur l'ensemble des dénominations de la géographie arabe.

Quelques personnes, à certaines époques, avaient manifesté d'intention de reproduire la géographie d'Nboulféda; Gagnier, connu par sa vie de Mahomet, avait même commencé cette importante publication ${ }^{2}$; mais il se borna à l'Mrabic. Ce que le public possédait jusqu'ici du texte arabe de la Géographie d’Aboulféda, consiste dans des chapitres isolés, et ces chapitres n'avaient pas été soumis à toute la critique désirable. Nous devons faire exception pour le chapitre de l'Inde, qui fait partic d'un recueil genéral consacré à cette presquîle, et que public M. Gildemeister ${ }^{3}$.

Cette édition paraît aux frais et sous les auspices de la Société asiatjque de Paris. On connaît les éminents services que cette société, dont bexistence

Aboulféda, mais on remarque en quelques endroits des mots écrits de la main du prince. Enfin le volume renferme entre autres morreaux, un recueil de poésies d'lbn-Nobata, le même qui avait été attaché à titre de poëte à la personne d'Aboulfeda, et que nous avous rité, ci-devant pag. xvi. Les poésies elles-mèmes adressent en grande partie au prince.

C"est le dictionnaire intitulé : كناب مراصט
, الاطلاع عله السما الامكنة , c'est-a-dire : Le . liver des observations qui font connaitre les noms des lieux et des pays.
${ }^{2}$ Comparez Gagnier, de Vila et rebus gestis Mohammedis, Oxford, 1723, préface, p. x; et Kœhler, Abulfede tabula Syrie, préface.
${ }^{3}$ La première partic seulement de ce recueil a paru.
remonte à près de vingt années, a rendus et ne cesse pas de rendre aux diverses branches de la littérature orientale. C'est un spectacle intéressant. quand presque tout semble se tourner vers les avantages matériels, ou, cr qui ne vaut pas beaucoup micux, vers une renommée qui coûte peu à acquérir et qui se perd de même, de voir une société de personnes instruites, $q^{\text {ai }}$ se réunissent dans l'unique but de faire avancer la science.

Une circonstance qu'il nous est fort agréable de rappeler, c'est lp part que l'illustre Silvestre de Sacy a prise à cette publication. Préside ft de la Société asiatique en 1834 , ce fut lui qui fit la première proposition le cettédition. En même temps M. de Sacy écrivit au savant M. Hamake i, alors placé à la tête du dépôt des manuscrits orientaux de la bibliotheque deLeyde, et c'est à la médiation de M. de Sacy que nous avons été redevables de la communication du manuscrit autographe'. Ce n'est pas tout: M. de Sacy, en sa qualité d'inspecteur des types orientaux de l'Imprimeri royale, lut les feuilles de l'édition au fur et à mesure qu'on les composait; l'édition était arrivée à la fenille quarante et unieme lorsque ce digne. patriarche des orientalistes mourut, et il nous avait fait quelquefois des observations utiles.
V. B. Il resterait à traiter un certain nombre de questions qui touchent de plus ou moins près à la Géographie d'Aboulféda; cette préface est deja bien longue, et les questions dont nous parlons sont réservées pour l'introduction qui précède la traduction française.

[^16]et du mois de décembre de la même année pay. 570.

## ADDITIONS ET CORRECTION゙S.


Page 5, ligne 4, au lieu de المُشرف : lisez : المشرف,
Page 15, ajoutez en note, au bas de la page, cès cinq vers relatifs à la valeur du doigt, de la coudée, du nille, etc. qui se lisent en tête du $n^{\circ} 578$ :





" النسعبرة سبع شعــرات عـــــنـت

Page 36, ligne 12 et ligne pénultième, au lieu de الالاتل : lisez, lise
Page 40, ligne 14, au licu de الاففامبية, الامبية : lisez
Page 64, mettez en note, au bas de la page, ces deux vers relatifs à quatre flenves, qui se lisent en tète funo 578:

 تيفلّل .تبنمال etc.

Page 73, ligne 3, an lien de عشَرة , il faut peut-ètre lire عسر
Page 83, ligne 5, au lieu de أحـرة, lisez : أحَر.

Page 134, ligne 18, an lieu de تاسرة, lise : تاهرت.

Page 134, ligne 9, au lieu de المرب, المغرب : الم : lise

النقربنت : اللنقربنت : lisez
Page 110 , ligne 8, au lieu de
 prable.

Page 3o3, ligne 14, au licu de نهز شهر , il faut probablement lire: بهر شير.

Page 3a6, ligne 5, au lien de $\overline{J_{0}}$, lisr $z$ :
 . بates deux dernières leçous, qui ont de l'affinité l'une avec l'autre, sont les seules bonnes.

A ces observations nous devons ajouter the remarque genérale : en plusieurs endroits de ce volume, il st tombé, au tirage, des lettres ou des portions de lettres. C'est un inconvénient inhérent à la forme des stres arabes, et qu'aucune précaution ne pourrait prévenir entic̀rement. Comme ces accidents n'ont lieu ue pour quelques exemplaires, il serail difficile de les indiquer d'une manière exacte et complète.


[^0]:    

[^1]:    ${ }^{1}$ Lé man. de Leyde porte ëحا ${ }^{\text {g }}$.- ${ }^{2}$ Dans le mav. autogr., ce mot est écrit sans points diacritiques.

[^2]:    'On lit de plus dans le man. de Leyde : و'الرُ
    ${ }^{2}$ On lit dans le man. aulographe : والعور.
    ${ }^{5}$ Dans le man. autogr. on lit لدستن.
    ${ }^{4}$ Dans le man. autogr. ce mot est presque efface; cependant, en l'examinant avec attention, on peut encore en reconnaitre toutes les lettres.

[^3]:    ${ }^{1}$ Au lieu de كرما, le man. d'lbn-Haukal porte: .0.
    ${ }^{*} 11$ faut sans doute lire المنصورية. Voyez lbnKhallican, édit. de M. de Slane, p. 113, ligne 16.

[^4]:    ${ }^{\prime}$ Ce qui suit ne se trouve que dans le man. $n^{\circ} 579$.

[^5]:     La dernière leçon est la meilleure.
    ${ }^{2}$ Le man. $n^{\circ} 578$ porte : 0 l. Dans le man
    ${ }^{5}$ Au licu de $\underset{\text { a }}{\boldsymbol{0} \text {, il faut probablement lire }}$ -家

[^6]:    ${ }^{1}$ n faut probablement lire , ou bien le 1 , doit ĉtre supprimé.

[^7]:    ' Le manuscrit de Leyde porte : عرستنـان ; mais c'est une erreur de copiste. On trouve écrit ailleurs
    
    : Dans le man. de Leyde le copiste a écrit par mégarde : بتنهج-

[^8]:    ${ }^{3}$ Il faut peuteêtre lire جيكـون.
    

[^9]:    1. Il s'agit ici de soixante années lunaires, qui équivalent à cinquante-huit de nos années solaires.
[^10]:    ${ }^{1}$ Ces titres ont été placés en tête d'une copie faite, il y a plus de deux cents ans, par Guillaume Schickard. d'après un exemplaire de la

[^11]:    ${ }^{1}$ Sur les différents événements indiqués ici, et qui, dans le texte, sont présentés d'une ma-
    nière obscure, voyez la Chronique d'Aboulfèda.
    t. V, pag. 132 , et pag. 206 et suiv.

[^12]:    Le mol arabe lex estainsi explique dans le Camous : lol, cest-idire faire epronver des relards à son críancier. Ie sens de re

[^13]:    1 Sur cet ouvrage voyez le Dictionnaire bibliographique de ILadji-Khalfa, au mot
    ${ }^{2}$ C'est peut-être le traité d'astronomic en vers dont il existe un exemplaire à Oxford, et sur lequel on peut consulter le catalogue des

[^14]:    ] Voyez l'histoire d'Égypte de Makrizi, intitulée Ketab-alsolouk, ms. arabe de la Biblioth. royale, ancien fonds, $n^{\circ} 672$, p. 1011 et suiv.

[^15]:    ${ }^{1}$ Voycz la Chrestomathie arabe de M. de Sacy, t. II, pag. 79.
    ${ }^{2}$ Ce passage se trouve à la fin de l'exemplaire de la bibliothèque de Leyde, copié pour

[^16]:    - On peut, à cet égard, consulter le Journal asialique du mois de mai 1834 , pas. $49^{3}$,

