فيه النكت المصريتـه، فى اخبار الوزراء المصريتـه،
تأليف القاضى الفقيه الارشد نجم الدين ابى يحمّد



$$
\begin{aligned}
& \text { وتد اعتنى بتصيحه } \\
& \text { المبد النتير الفتتق الم رهة دبه } \\
& \text { هرتِيغ درنُّرغ } \\
& \text { طُبع فَ مدينة شـالَّنْ على نهر سَورن } \\
& \text { بططع مَتُوْ } \\
& \text { سنة var المسيهيّة }
\end{aligned}
$$

كتكت اللصريَـه ، فـ الخبار الوزراء اللصريتـه لمهارة اليمنى
بـــم الهه الرمن الـميّ'
 فضّل الانسان بمقلـه ونطقه، ووعد الصاحقَ أن يسـلـلـه عن








 ligne laissé en blanc．

2．Sur le titie de A，＇Oumàıa est appelé التاضى الفقيــه الارشمد ．الامين ، بَم الدين هارة ضيف امير اللومنمين •

3．B sans ．المُصوص ．．
4．B シージシ

منصوصا، بل ذكرتُ فيه نبذا من الاخبار مختِلفـة المقـاصد،

 الى النُكت المصريــه، فی اخبار الوززاء المصريتـه، ومــا والصـا دام الليـل والنهار دائين، والشمس والقمى دائبين، فـاليُبانٔب

 احوال ، او قتع اهوال ، واذا لم تؤَّخ النـوازل ، عنّى النسيانُ

 اسنّة الاقلام، فلا فی سهل المزالـة انا حاطب، ولا فلا فـ حْزَ الجزالة انا خاطب؛ واشرت فيه الى مـا شاهدتُــه من اليجانب الهصريتـه، فى اخبـار الوزراء الالصريتـه، من غير إفراط فن



1. 1 . الثناطر.
2. 13 et (لـ
$v$
يُخْلَّط بالـُجون ، ، وعسى ان يقول من وق فَ يده هذا المجهوع
 وانا اقتصر واختصر واذكى من مولدى و ووطنى ونسبى طَّفـا





 اللجّوب احد ${ }^{4}$ عشر يوما وبها المولد والمبيَ واهلا بقيّة المرب
 شهادتـه ولا بَصنون بقتله قَوَدا باحد منهم ولذلك سمت ولتَهم

3. B بالجمُون
4. C من بلدى
5. B et C وذكا

6. A sans لانزه.

سليمان وهو جدّى من جهة الوالدة والى زَيْــدانَ بن اتمد وهو جدّى لابى وهما ابنا عمّ وكان زيدان يقول انا أَعدّ من أنسلافى احد عشر جدّا" مــا منهم الّا عالم مصيّفت فـ عد"ّة علوم ولقـد
 حَگَ بن سعد المشيرة "تقف عليهها وتتتهى اليهما ومـا اعرف فيمن رأيتُه احدا يشبه على بن زيدان فى السودد وهذه اللفظة وهى السودد يلخل تحتها كلّ مـا يوصف بـه ساداتٌ أشراف
 وكان مالنا بايّام النـاس وكان عهدى " بهذا يمحى ومشايُخْا مثل خالى محمد وابى ونظرانههـا يُشون الى منزل هــنا يمحى ولا

 لفرط سودده وحـدثتى الفقيـيه محيّد بن حسين الاوقص


1. A المد عشر رجّلا
2. A et B s.ms العشيرة.
3. Bet C كان , sans
4. A يوردون

بيعته لـُتنـا تيحت رايته لاجمتاع شروط الــلالفـة فيـه مـا عدا
 يحيى يوما يا هذا إنّ الناس يَلهجون بتغضيل جدّيك المثيـب بن سليمان وزيدان بن الحد على كـثير من أسلافها واراكَ تفضًالون عثاك عليًا عليهها فقال هما كما يُحِّى الك عنهما ولكن والله مـا يَعشران عليــا فی خصلـة من خصال أشراف العرب وذلك آن
 ولا يضرب مملوكا ابــدا ولا يدّ سائلا ولا عصى اللهَ تهالى يقول ولا فعل وهذه هيّة الملولك واخلاق الصدّيقين وحسبّك أَّـــه جّ اربعين حَجّـة وزار النبى صلمم عشر زيارات ورأى النبى
 وقلت لاخى يمحى يوما من القائل فَ جدّبك المثيب بن [فراور] سليان وزيـدان بن احد

اذا طرقتتـك أَمداث الليالى ولم يوجَــد لملَتهــا طبيبُ

 وقامــا عنـد نذلالى بنصرى قيامــا تستكين بـه الحطـوبُ

فقال هو السلطان على "بن حَمابةً الْفَرودى كان قومُه قد اخرجوه
 بها فسارا بمه فی جموع من قوبهها حتى عزلا سلامة وولّيا عليًا واصلحيا لـه قومـه وكان الذى وصل اليه من برّها وانتقاه على الجميث فى نصرتـه وحملا اليه من خيل ومن ابل ما ينـف على
 [
 أَبْواكهـا ردا عـلى ابن حَـبـابة



 الدين والدنيا لا يصبر على احتالما احد سواه $\quad$ وحدّتنى البى تـال مرض عمّك على مرضا اشرف فيه على الموت

1 Het C sans من الذهـ

- بردّه ©
 وفد عليه يستعينه فى دية قتيل لزمتّه فلةّا شغلنا برض صاحبنا ارتحل الـلارثّيّ الى قومه وارسل الىّ بقصيدة منها



 وسات عنـه الـديــة بعد ستّـة اشهر وكان اذا رآه اكمـه ورفع مجلسه الـُطّاب مشل والــدى فی بنى زيــدان بن احد قــال أَجدب النـاسُ فـ بعض السنوات وهلكت المواشى وانقطمت الُخْضُر¹ من نبات الارض فلا تُعلَ ومرّت علينا فُرْقـاناتٌ سيّارةٌ وكان



1. A الحضرا.
2. A sans فاهذ -

دون التهليك والِنْحةُ عثد المرب عاريةُ الكَيَوِان اللبون والإباحة







 اولادها ووهب له غلـة ارض زارعة ممسم حصل له منـا منها مـا
 فلم تَكن تَـدـدخل تحت حصر بل كان الفارس يمشى من صلاة الصع الى اخر الساعة الثانية فـ فرقــانات من الانمام الثالاتــة


1 Ap. منهـم
2 C سورة صاد
3 A لـون
4. A sans 3.

البلد الكبير وامرُ النـاس مردود اللى والــدى وغالى فـادركتُ الناس يقفون قامــا بين ايــديها فــاذا حضر عهتى على " كانا من جلة من يقف بين يـديه وينطس امر"ها بحضوره فلا يذكان ولا غيزهما حتّى اذا ركب مشتا بين يديه وفى وكابهُ حتى يأمرهما
 زكاة المواشى وقريةّ اخرى يَيْخن فيها غلال الزكاة الواجبة عله وتستى قريــة الزكاة وسمعتٌ ابى وغيره يقول مــا كان الفَريك
 شهر زرعُ وحصاد وذللك كکثرة مـا غذرعه من بالاده وانّـا
 اعتاده النـاس بنوع من التأيـيد وذلك أنّهه لم يكن احد يقدر
 الكّا أن ينَكسر فُوقُهُ +او القوس او ينقطعَ الوتَ وكان سههُ يَنفذ من اللدرَقـة ومن الانسان الـذى تحتها ولم يكن الزَّرَد المدفون


3 B ct $\mathrm{C} \because \ddot{\circ}$.
A A فواقه
 السنوات فاجتاز بعرب من جُرَث فِلفوا عليه واضافوه فلمّا عاد من مكحـة وافت وصولــه اليهـم خارةً من عرب اخَرينَ عليهـم اجاحوهم ² واستباحوه وسببوا النساه وساقوا المواشى بعـد ان ان

 تسعة ايمام فنظر الى ثـتيّة بين جبلين لا طريق فلم غيرها وكانوا زُهاء مـاتــة فـارس ومانتين بن الرجّالة " وقـاتلهم فنصره الله عليهم وخذهم واوسع الجرحى والقتلى فـهم فــانزمـما واسترحد المال والنساء فقالت لهَ امرأة من جُرَثَت




1. 1 •
2. C اجتاهوهم

3. Bet C ومانتى داجل.
4. Bet C فيه


وحين عاد الى الثاية ¹ امر بدفن القتلى وتلّق النساء به فـارتحل


 الوصفٌٌ أن يـأَتى على محاسنها وتزوّجها رجل من قومها دَميم³ الـلـقـة وكان الناس يَيحبون من جهالما ودَمامته " وحسنها وقبه
 عجزت عن الاحتمال والصبر على مـا المعفه من كــثرة الإيعاب وقولها لستَ من دجالى ولا انا من نسائــك فـإن اجرتَتى منها
 ليقلْ مـا اراد قـال زوجها فإنَّى خير منكِ لأنَى ابول فيكِ قال الشغز فلا والله ما انقطعت ولا خجلت بل قـلا من غير رويــة إنـــك لم تـأت بشى، ولا اففحتَ وانا افتيخرت بـأستينِ يَلتقيان وأستُّك اولّ منهزم منها فضيحك النـاسُ من

1 Fn marge de A هو المُختِ
2. C الواصغ
3. B ذميّ


فصاحتا وحسن جوإبا الذى رد الفضيلة رذيله ء والفنيمة هزءه ، وهذه المادّة من حسن الهلارة وفضيلة الباغغة شى، خصر اللـه به امّة المرب دون سانر الامب
 من اللبل يقال له صَبِّاء وفيه من عبـيد الَحَكَيّين طوانمْ متغلّبة تُو من ثالنـة الفـ راجل قـد حموا ذلك الوادى ومــا جاوره !السيف ومن ظفروا به من مواليهم ههوه وقتلوه وهم معتصموت فی شعفات اللجبال وصياصيها لا يقدرون عليهم ${ }^{1}$ وكان العد>

 زيسـدان أنّ فيهـم من قـــد طالت شُعه وانقطع حذازوه ووتزه وسألوه أن ينظر لم فی ${ }^{3}$ من ينوب عنهم يومـL واحدا لـُصلاحوا


1. B et C لا لُقدَ علئهم

2. A وسـألوه فی ان ينظر لهم من يُوبر , avec déplacement de la préposition $\mathbf{3}$.
3. A sans فليقع .


 وردت الانعام ذلك الوادىَ حتّى خيج عليـه المبيــد المتْلَّبون
 العبيد وهم سـع ${ }^{1}$ مـانـــة راجل
 بقتيل منهم " هتّى اذا ضايقوه اندفِ عنهم غير بعيد فاذا ولّوا كر" عليهم فنال دنهم ما بـيد ولم بذل ذلك دأبه ودأبهم حتّى قتل منهم خهسة وتسعين رجلا ذطاب الباقون امانه ففعل وامرهم ان يــدير بعضُهم كـتاف بعض ففـهلما واخذ بجيم اسلحة الاحيـا والقتا> ' فحملها بعأهه على ظهود الابل وماد والهبـيد بين يديه اسارى وقــد كان بیض الرعاء هرب فى اوّل النهار فنعاه الى الناس وأنهَ قْتل فِيج الناس أَرسالا حتّت لقوه عند صالاة الدصر
4. 0 تس
5. $13 \times 10$ •

6. Bet C والمتّلى.

خارجا من الوادى والمواشى سالمة والمـيـد اسارى قـال لـى الجى اذك أنتا لم نصل تلك اللية صمحبة عمّك الى المدينــة حتى طـرت العربٌ على بابِ دارى الف سيف حين قيل فم أنت
 منـازلم مسبعون فرسا معقورة وثـالمُائــة قوس مكسورة والمربٌ تقعل ذللك اذا قْتلات أشرافها وولاة امرها عَّ اصطنع المبـيـد

 وكان السفهاء والنُباب منّا ومن اخوالى لا لـالون يمجّى بیضهم على بعض جنايات تتتتقل من الصغاني الى الكبائر وريةًا




 ":


فـاصلع بين الناس ولم تض الآل آيام قانلّ حتّى ثارت الفتنـة
 الهـاطف وكان النـاس يضربون بـه المثـل فى السودد والكيم

 اللى مبلس الدخول فعقد بـه عليها وادخله الـيا بن ساعته ولا ولا يكلَفه درهما واحدا ولا كان عنده من ذلك عالمَ وْ ولا أَعلمَ اباه بذلك ولا ابى حتّى كان من قتال هولا
 وكان والـده میهّد بن الدُيـــ غائبـا فقدم فى تالك الليلة وف كَّ "دار هن •نـازلنا ومنازل اخوالى مناحة فَجْرَ بين الناس ذمّة وامانا تلا هِ الليلةَ ودُفن العاطف فی مقارنا فلةًا اصصع الناس نادى مناديه إتّى قد اهدرت دم ابنى فلا يَهابت

$$
\begin{aligned}
& \because \text {. Butchan } \\
& \therefore \text { •••" } \\
& \text {.. } \quad . \\
& \text { - sute ans - } \\
& \text { ت. }
\end{aligned}
$$

احد سلاحا وانصرف الناس من جنازتسه والـذى كان تولّى







 [ $\mathrm{J} / \leftrightharpoons$ ] ابى يتّثّل بعدهما بقول الشاعر و•ن الشقا. تغرُدى بالسُــودد

وتاسكت احوال الناس بوااسـدى الى" سنـة تسع وعشرين وفيها

$113 \operatorname{ctc} \mathrm{C}$.


1. .
2. $A$ जan> علي
3. Bet $\mathbf{C}$ sans
ri
كامة وبعضَ اخرى حتّى هلك الحرث والنسل ومات الناس فى بيوتهم فلم يمدوا من يدفهم وعمت قتيفة ¹ البلوى فغرجت عنّا
 التاساك بسـب مال ' كانت والدتى ورئته عن ابيهها المئيـ بت سلين واستغنت عنـه حتّى احتاجت اليـه فى وقت الشدّة وف سنــة احدى وثّلاثين دفعت لى والـدتى مَصُوغا لها بالـف دينار وحفع لى ابى اربع مائـة ديثار وسـعين وقـالا لى تضى عم

 وكان بـنـــا وبين زبيــد فى مهت اللـنوب تسعـة ابّام فــازلنى الوزير فى داره مع اولاده ولازمت الطلب فاقمت "اربِ سنين لا الخرج من المدرسة آلا لصالاة يوم الجممة گَّ زرت الوالدين فى
4. C وطظيغة (ms.
$\geq 16$.
3 A semble hire , he arol ehan teprte it lat marge call , سलllon, B سمبت; Clancment.

- وينق هذا



السنة الحـامسة ورددت ذلك المصوغ الى الوالدة ولم احتج اليـه هذه اشارة الى ما كُنت ذكرته من التهريْ بحالى وطنـا

 اليادها كما رُوى عن بمض ولاة خراسان حين خطب النـاس فقال إنَ الله تعالى خلت اليموات والارض ذى ستّة اشهر فقيل
 قلتُ ستّة اشهر وانا مستحى منكم أن تكَـذّبونى بعض الماثميّين من ولد المبّاس على ابى جعفر المنصور فأَكـرَ


 خَ ز" زهض فصل فی ذكر ألطاف اللـه عز" وجلّ وحسن مـا صنعه لى فی



r






 ولمّا



 احدا واللـه المحود مـا عـدا انسانا هجانى بحضرة الملك الصالم


2. Bet C باليّسن
3. A sans نصم •

1. B et C ابدا - -


 ذضل ومن الطاف الله التى بيب شكرها، ويمسن ذڭرها،



 بهير او خمسة ويسافر الرجل منهم بكريهه واولاده والمواشى التى

2. Corran, \lii, 39.
:3. Coran, n, 100 .
3. 13 .ti ${ }^{\circ}$.
․ 13 ajoute , puir contmue, atin de dissmuler

 فاذن لى اُدهته بعصيدة عظيمة غرةّ (غره .ms)

وما فارقتى نعمة صالـيتي
فاستا وحلت اليه هذه القصيدة لزإ

 ركوب المحل أنّى ركبت جالا بجيبا وحين تهوّ النيل انست عن
 فنــاديت مرارا كثيرة يا اهل اللمهل يا جتـال فلم يكلّمنى احد فــدنوت فـاذا امرأتان نائتــان فى الهودج وارجلههما خارجة عنه ولكّ واحدة منها زوج خلمخال من الـذهـب فسابت الزوجين
 فى المحّجّة اللظمى وعقّاتـه وبعدت عنـه بحيث أشاهده حتّى قـد مرّت قـافلة من اخِر الناس فنـانششاوا عقالَ البهير وساقوه معهم فلّا اصيُ الناس واذا صالمح يَنشـد الضالّة ويبذل لم ردّها مـائـة -شقال ' واذا هما امرأتان إبعض اكابر اهل زبيد نام الجمّال عههما فعدل اليعير عن الطريتق وكانت عادة الاُحرّة أن تششى فـ ساقـة

 الثانية تأَّرتِ حتى ثرّ بى محملا فتـادر الغلهان الذ وقـالوا الالك

1. 1 . 1 .

Y7
طاجة قلت الحمديث ع اللـّة فـ خلوة ففعلوا ذلـك واخرجت
 أنّ وزنهـا الف مشقال فـقــالت مــا السمك ومن تَكون فـقـد
 الامرأتين عيها حصل لى منها جانــ قوى" وصورة جميلسة وشفـاعـة متبـولــهـ ووجاهة مبذواله، وتقدّم على الاكالِ من الفةهاء واعيان الحواصَ وتسهـل الوصول اليـها فى ایّ وقت شيّت والاستظهار" بِ على التوسّعط فيا بين الناس ومن صحبتى لها ومعرفتى بها حصل لى
 ودولة فـاتلك صاحب زبيد وعمرفتهاكسبت مالا جزيلا وذلك أنّ الشيغ السميــد بلال بن جرير الــداعى بعـدن غزا السطولـــه سـواحل زبـيــد فقتل ونهب واحرت فـانقطع الــاس عن السفر من زبيــد اللى عـلـن ومن عـدن الى زبيد مدّة ثـلات سنين


1. A $\begin{gathered}\text {, entièrement vocalisé. }\end{gathered}$
2. A والاستطهار.
rv
الالخرى حتّى صار ما يَسْؤى دينارا ِيْع ديْار وما يَتْوتى دينارا'
 سُرور ف السقر الى عـدن دون الاسود والاحمر ودفـع لى كلـ

 حصل فيه فی عدن من فـانــدة فهى الك وابتٍ لثـا عأس المال من عدن مسا فى التذكرة فِصل لـ من المال مسـا لا مزيد عليه
 من الالختصاص والمساهمة فامّا الصلات النامره، والـِّلِ الجاخره والهدايا الالجيلة والتحفت المذخورة فشى* يــكثر وصغه وامتدّ هذا الثـوط من سنـة ثمانى وثلاثين الى سنة ثانى واربعين مـــا من
 ومؤانستى ويُطلِقون ما وصل من النصانع باسمى من المند ومن
3. C les deux fois ديسارى ; A les deux fois
4. A تذكّة تشترى .
5. A وaصل
6. A دولة

عدن ومن زبيـد ومن هكّة ومن عْـذاب با وبحرا - فقضى ذلك باتّساع الـال .وذهاب الصيت حتى كان القـاضى ابو عبد الله محمّد بت ابِى عَقامة الحَغائلى وهو رأس اهل الملم ولم والادب

 أفتوا ودزّسوا غيرهم ومن افضل اهل الادب رنزلـة وافصحهم عارضة فـامّا الوجاهة عند اهل الـدول المثباعدة ونعمة خدّلك بالطيب واللاس وكثرة السرارى فواللـه مــ اعرف هن تَيْشرلك فيه فهنيـنا الى فكأنّه والله بهذا القول نعى الىّ حالى ، وذهاب مـالى ، وذلـك أنّ كتاب الـداءى میهّد بت سـاً صاحب عدن


 من مكّة وزبيد فلّا قدمتُ الى ذى جَبْلة وجدتّهـه خارجا عنها

1 1.aII-



فى حصن ومستنزَه ¹ يقال له الضَّثْبِجان وقد دخل فيه عروسا على ابنـة السلطان عبد اللـه بن اسعد بن وائل مذ ثلائـة ايّام ولم يصل الـيته الد وكانت جان


 اهل زبيـد وغيرهم وكان اللميـيع قــد سبقونى بدّة ولم يوصلهم الـدائى اليـه فلمّا وصلت الى ذى جَبْلـة [س!

ثمَ اتمعت ذلك بقعسة هضهونها طلبُ فكَتب بخطّه على ظهر رقعتى ما مشاله' -رهم مرهـا قـدومُك بالسعــــد فقـد اشرقت بك الافــاقُ



3. 1 sans


وكان هذان البيتان مما حفظه عن جاريسة منْيّة كنتُ اهديتها اليه واتْتفت أنّ الزقعة وصلت مفتوحة بيـد غلام جاهل فالم تقع فَ يدى حتّى وقفت الملماعة' كلآم عليها وركبتُ اليه فاقت عنده
 اهل زبيـل بـا يوجِبِ سفلك دمى ولا علم لى حسدا منهم وبغيا
 صاحب الدولــة اليوم بالمين التمس من الداعى محمّد بن سـأ أن يَصره غلى اهل زبـيد فسألى الداعى أَن أَعتذد عنه اللى على "ّن مهدى والاختصصاص فی مبـادى اهره لأنّى لم افــارقــه الآلا بعـد أن
 خوفـا على مــالى واولادى لآثى مقيم بينهم وحين دجعت الى زبـيــد من تلاك السفرة وجدت اولثّك ${ }^{2}$ القوم قــد كتـبوا الى اهل زبيد فی امرى كتــا مضهونا ان فلانا كان الواسعــة بين الــداعى وبين ابن بهدى وقـد انعقد الامر بينهها بوساطتـه على
?. •
$\because$.

M
حربF وزوال دولتز فــاقتلوه فـدّثنى الشيخ جـتـاش بت استمعيل قال أَّمَ وانى اهل زبـيد على قتلك فى بكرة يوم المجمة الثانى من ششه ربتع الاخر سنة ثمانى واربعين فلدّا كان فـ اخر الليل جاهمم خبر محقّــد بن البى الاغرّ ونقـاقــه وخروج الراحل معه وزحفــه الى تهامة فــازعههم ذلـلك واشتتغلفا عتّى ٌ مدّة سـعــة عشر يوما وحين عادوا الى زبيد ذڭّمّم بى رجل كنتٌ احسنت
 محتّـد جليس الملك فــاتـك فـقـــال سالام عليم وهو واكب مُتاز لم يقف ثَ
 خرج الملك فــاتـاك وعساكره الى وادى حَيّ فـ نصرة القـاند على "ن مسعود على الإزه والنوبـة فكثوا شهوا وعادوا فخهلتُ الى رجل منههم يقال لـه العريف كثيرٍ مالا مثّل السمه كثيرا حتّى
 وار بعين وخْس مــانُـة ونى هوسم هذه السنة مـات امير

1. A.
2. Curan, swim, 10.

الحرمين هاشم بن فُليتـة وولى الحرمين ولده قــاسم بن هاشم فـالزمنى السفارةً عثه والرسالة منه الى الدولة² المصريّـــة فقدمتُها
 يومنــن الامام القـانْ بن الظافر والوزير لـه المالك الصالُ طَالانع
 [. الـليلة انشددتهـا عٌ قصيدة اوّلما







1. الديار :


2. Kharida بصرى.
3. Kiharida ورهت
(i. Raut ad du Caire, I, p. 225; et mas. de ta Bibliothèque Na-


تَجلو الليْيضِين من ظُلمَ ومن ظُلَّى
وللإمــامــة أنــوار متــــّســة
 وللنـبــرَةٌ ايـات تُنَصُ لـــــا مدع اللِزيلينِ من بـأس ومن كَرَّ ولـلـكـكارم أهــلام تعـتـُســـــا على الحميدينِ من فِغلِ ومن شـيَمْ

 ورايــُ الشثرف الـبــذانَ تَــرفعها

 لقـد حَى الدينَ والـدنيـا واهلَهـا

 وُجرذه أَوجدَ الايـــاَّ ما اقتَّحتِ





 Khallikân par Slane, p. 524, par Wästenfeld, nu 500.
2. يـ est corrigé à la marge de A en ${ }^{2}$, au-dessous duifuel on


3. D ! $\downarrow$.

تـرى الــوزارة فيـه وهى باذلـة


 وعهدى بالصالُ وهو يستعيدها فى هال النشيد مرارا والأستاذون واعيان الامراء والكيبراء يَذهون فی الاستحسان كلَ مذهـ ثم
 خمس مانـة دينار واذا بمض الأستاذين قـد اخيج لى •ن عند السيّدة الشريفـة بنت الامام الحلاقط خْس مـانـة " دينار اخرى ونُل البال ممى الى منزلى وأطلقت لى بن دار الضـافـة وسوم
 واستحضرنى الصالم للمجـالسة ونظنى في سلك اهل المؤانسة
 اهل الادب الشيغ البليس اب الملالى ابن التحباب والموفــت ابت

2. C et D ( F ; ms. de la Bibliothéque Nationale de Raud. . تشاطى


الـدآلذل صاحب ديـوان الإنشاء وابـا الفتع محمود بن قــادوس والمذذّب ابا محّد المسن بن الزّبير ومـا من هذه الـَّلبــة احد الْا ويَضرب فى الثضانل النفسانيته، والرنــاسة الانسانيـّه، باوفر

 جرانــدهم، ونظمونى فى سلك فرانــدهمَ هوّلاء جلساؤه من اهل الأقلام، وامّا اهل السيوف والأعالام، فيهم مجـد الاسلام ولده وصهره سيف الدين حُسين واخوه فارس المسلمين بدر بن




 [طويل] من دار الوزارة قصيدة اقول منها


1. C الصواب
2. C واءرض.
m




 ［Jん］






1．D，fol．الغنى 107 ．Ces vers se trouvent aussi dans Kharida， fol． $2.38{ }^{\circ} \mathrm{w}$ ，sans variantes．

3．Entre ce premier vers et le deuvième，marge de A et $\mathbf{C}$


4．1）قرارةَ الغَهْر الذنى
5．1）عند．
6．D，fol． 26 ，قدُ
7．K゙hurida طた．

فـالـقى اللىّ الـحريطـة فوجدت فيها ثلاتـة وسبعين دينانا ووذّعتُ الـليفـة والوزير بقصيدة جاء منها فـ ذكى الاجوع الى [س] مكّـة واليـن قولى





فـاوسمنى إكامهها توقيا، وإنعامها توفيرا، وعان وعهى بسيف الــدين خُسين وهو بقول لاتَّوْزَرىّ وكان يتولّى الـرسالــة عن



 [س]

الوزارة قصيدة منها

1. D, fol. 107 ro ; Kharîda, fol. 258 vo
2. Ces vers ne sont pas dans D; ils sont dans Kharida, fol. $258 \mathrm{v}^{\circ}$.

لازمتُ خدمته فأَدَبَ خاطرى فـالمدعُ من إحسانـه معدودُ





فْلم على "ودق لى مانتى دينـار وكتب لى الى الامير ناصر الدولة


 الى صاحب عــدن وهو عِمْان بن محّــد الــداعى بايْن بسبـ

 الف ديار وهذه الفصيدة اِِّ ما انشدتـه فى هذه المنـة اعنى [

سنة نمسين متها

1. A sans
2. Ces vers sont dans D, fol. $123 \mathrm{v}^{\circ}$ et $124 \mathrm{r}^{\circ}$, où ils sont les vers $20,22-25,3,4,26-28$ d'un morceau de 28 vers.


ومنها
 أَعزيزَ مصرِ دَغوةَ من واثقيُ نفَّستَ عن خِّاقَ حظَ مُوثقِ



 ما شانَ عقد نِطاقها ضِيتِّ ولا

1. A ${ }^{-2}$ (sic).

2. Entre ce vers et le suivant, D :

3. D

5 C et D يْشر طيَّها كَرَّمٌ
6. C et D نظامها.
7. A et C منطتم،



فكتب لى على يدى كتابا فلمّا وقف عليه صاحبُ عدن اسقط
 عدن اللى هصر اشكره على ذاك قصيدة اوّلما

منها فغ شك الصـالُ ومدحه"



1. D سورة
2. D, fol. $106 v^{\circ}$ لـ
3. A, msc. du Returl. شاطـ، l'édition du Caire, I. p. 226, porte justement شاطنى, que M. Margoliouth entrevoit dans C.
4. C ششفى -
5. C, D, Raud. (de mème mis.) (D سقَى (1); cependant le manuscrit de la Bibliothèque Nationale de

6. Ce vers est plaré dans $D$ immédiatement après le prérédent.



 فلّا وصلت اليه هذه التصيدة قــال قد فرّطنا فيه حين تَكثاه
 واعود الى تـأريخ انفصالى عنه سنة ثمسين ثَ مصر فى شوّال سنة ثمسين وادركتُ الجّ" والزيارة فى بقيَّ سنة


 بذهب وأن يـأخذ امير الحرمين حلية الباب القديم لنفسه وأن يسيّر اليه خشب الباب القديَ يجرّدا يليطله تابوتا يُدْفَن فيه عند






امير اللرمين بالترسُل عنه الى الملك الصالُ بسبب جنايـة جناها




 ذلك صهره الامير سيف الدين حُسين الصالح فى القدوم الى الباب فكتبت اليه من مصرٌ

 فخيج امره بـإزالى وإِكرامى وإيصالى اليـه فـانشدتُّه عنـد

 [ $\omega$ ]

1. $A$ et $B \quad 1$.
2. D, fol. 107 r .
3. D, fol. $117 \mathrm{in}^{\mathrm{n}}$ et vo.

そ
 إنى حُسدت على كامتلك الثى من ابحلها فن كَل ارص أكرَمُ








فزال ما كان عنده وعاد الى افضل عوانده وامر لل بِانــة دينــار وخيج امره الى الامير عز" الديت خسام بإسخراِ مسـا تـأُخّ من رسوم الضيافة من بيت المال ففعل وامرنى ياززمة الخْدمة³ فى الإالسة والمواكلة والالد لـه وتأهِّدت الحرمةٌ وتضاعقت المنيّــة ${ }^{4}$ والاختصاص وكانت بَّرى بكضرتـه مسائل وهذاكرات

1. Kharida, fol. 259 ro 0 .

2. B Bالازمته للخدمة :
3. $C$ المونّن

ويـأمرنى بالخوض مع البماعة فيها وانا بمزل عن ذلك لا انطق بحرف واحد حتى جرى من بمض الامراء الحاضرين فى مبلس



 والطبيب معه ثمّ ركبت بالنهار فوجدتـه فى البـتـان المعروف


 وإلا فلا وكان لى فى الارض سعة وفى الملوك كثرة فمجب' من الم هذا وقــال سألتُك باللـه مــا الذى تمتقــد فـ البى بكى وعمر قلت اعتقد أنــه لولا هلا لم يـبق الاسلام علينا ولا عليم وأنّـه


1 B et C عند سmماعه.
2. Coran, iv, 139 ; cf. vi, 67.
3. B et C قلت فالىّ
4. B et C فتّعبّب

 كـالاههم ومكا يَلتحت بهــذا الفصل أنّى لم آشعر فی بعض الايّام حتّى جاءتنى منــه رقعة فيهـا ابيات بخطّه وممها ثلائـة
[榲]





[لم $<$
فــاجتته مع رسوله بِّذه الابيـات
حاشاك بن هذا الـحطاب خطابَا

1. Coran, il, 124.
2. Bet C
3. A ${ }^{\text {a }}$; emprunt au Coran, 11,55 ; vir, 161 .
4. 'Imâd ad-Dîn, Kiharîda, fol. 262 vo
5. Kharîda وقبضتَ آلافـا وهنَ ثلاتــة صلــة
6. D, fol. $26 \mathrm{v}^{\circ}$ لا
7. Les deux hémistiches sont intervertis dans Kharida.




 اخوه وجاعة من الغُّز ودخل بهرام اسيرا على جَجَل ومن معه من الغُز" وخلهم قـلانُ مجنوبـة تحت الجمال وكان الصالم يكرّر استحسان بيت قلتـه من قصيـدة ثابتــة فى الـديـوان وهـو [.].] قولى

8. Kharilla Lii.
9. $K$ \%atidat sub tutue le vers sunant:

10. Kharida على اكيد مودّت
11. D donne ce sers comme le $33 \times$ d'une possie au fol. 10 vo ; ee vers seul Kharida, fol. $258 \mathrm{r}^{\circ}$ On trouve neuf vers de ce meme morceau plus loin, p. 0 人, 1. 8-29, 1. 4.
12. B et C sans
«V

 ونَّى رأسه للتـاب قلبِ دعاه الل الغوايــة والضاللِ
[طـريل]
ولو م يكن آدرَى " با جهل الورى من الفضل
 [وافو]

ازال حجـابسه عنّى وعينى تاه من الملدلة ف تحابي



1. Fhrurula, fol. 258 roet Raud., 1, p. 230 de même m-s.)
2. A et D , fol. $1 \mathrm{~J} G \mathrm{v}^{\circ}$ لى
3. Kharìda ل ل
4. B, C, D (fol. 156 vo $^{\circ}$ ) ; KKharîda (fol. $2 \Xi 8$ ro) يدرى .
5. Kharîda من الint contraire au mètrc.
6. D, fol. $8 \mathrm{v}^{\circ}$, comme vers 21 et 22 d'un porma de 61 vers; Khartda, fol. 258 ro.
7. B el C ومُ يكن بحلس انسه يتّطع.
 وتـان , الحروب ع امراء دولته وكانت احوالـه طورا لـه ولارة
 هذه الواحدة ككثرت وطـالت وانّسعت وعات


 الملوك ال_ذين ليس" عندهم الآل خشونـة يجرّدة" وكان ششاعرا


 مـائـة قبل أن يوت بـلاث ليـال بعد قيــامه بن الـمـاط ولم
 لا تَتبح ودخل

$213 \operatorname{ctc} C$ اخلاق.

4 A 0.
[ فـه
 قــن رسلنـا الى الِمـام يسنينا ليت شعرى متى يكون الـِمامُ



 $[J=, \quad]$

اللـانع عشر قصـده اقول فيها





1. A et B sans is .
2. A is.
3. D, fol. $136 \mathrm{r}^{\circ}$, comme vers 32,34 et 35 d'une poésie de 68 vers.
4. A et $C \operatorname{sans} 4 \cdot$
[طريل]





 فيا ليت شعرى بعد حسن فـالــ
 [طريل]

كان كثيرا قولى وقلت فيه من تصيدة"

1. D. fol. $129 \mathrm{r}^{\mathrm{o}-13 Q \mathrm{~m}^{\prime \prime} \text {; ce sont les vers } 1,2,4,6,33,35-37}$ d'une poénie de 76 vers.
2. Au lieu de
3. Aharith, fol. 250 ro
4. D ³.
5. Det $k$ hharida $\mathrm{p}^{\text {. }}$
6. D يطوى •
7. D , fol. $12 \mathrm{r}^{\circ}$ et $\mathrm{v}^{\circ}$, ces quatre vers comme $13^{\circ}, 18^{\circ}, 25^{\circ}$ et $26^{\circ}$ d'un poème de 67 vers.

01
4.








فَضً ختم مَ الـمساة عناك .


2. D الصـتـت
3. B, C, D, Alictrida
4. B, D, Kharida, iol. 259 £
5. C جلتّه
 92-97 d'une poixir de 97 ver.
. التتعـدي
 إنْ قـبوا سالتتَ
 منها فـ صفة ابنه





 .

-2. A احللتـ.
3.
4. C C موطنا
$\therefore$ D D .

or
 يسيرة وكانت أفقالْ الحلير فيهاكثيزة وذلـك أنّـه ساع النــاس بالـواتى والحسبانات ${ }^{3}$ القديه ، واسةط من رسوم الظلم مبـالن عظيمه، وقـام عن الـلاجّ بـا يستأديسـه منهم امير اللحمرين وسيّر على يــد الامير شمد الحلالافة إما خحسة عشى الفا او دوزا الى امير الحلمين عيسى بن ابى هاشـم عِسم إطـلات الـلـامّ وظقى
 اختـه اللى الـلِفـة العاضد فـ وزارتــهـ تابوت ابيسه -ن الاقـاهرة الى مشهد بنى له فـ القَرافة كزل ذللك فى وزارته وحڤر سِرْابا تحت الارض يوصَل فـــه من دار الوزارة الى دار سعيد السعدأ التَسْنَة التى لا تُوازَى ، واليدُ البيضاء التَى لا تُجازَى ، خروجُ امره الى والى الاسكنـدريّــة بتسيمر القاضى الاجلّ الفـاضل


1. Vat de $A, B$ et $C$ نأزl.
2. Var de 1. Jet Cós.
3. C $C$ ت


 الحـليفة فی زِفـاف الخته بيوت مال اقلّألا قناطيو الذهب

 المسلمين وصهرءْ سيف الدين وعظم غلان ابيه عن الوقوف عند اوامره وقَتل

 البآس آلا خروجه بعد عمه وسيف الدين فی نوبة غارة" الاففئ

4. Coran, Mr. : 1 .

- C -
: 3 تطلت 13 .

4. A et B بعدةه , sans taschdid;
5. A et B القنطاريتة.
6. A غارت.

## 00

 اعيان ${ }^{1}$
 الغُّ" عند الفِّ فقتلهم واسرهم وابوه اكيُ منه وانّا فهمه فكان يعرف جيّد الشعر ويستحسنه
 بأشعار لى ولغيرى فمَا قلت فى غارته الى ابى عَروتَ فى التماس الافقثج هين اغاروا على الحَوْف من قصيدة³ $\quad$ [بسيط]

 كأنَ أخلاقـ من حُسْن خِلقتـه صيغت فتد راقت الاففال والصّرَرُ


1. C على اعيانهم.
2. A وا 1 .
3. Ces vers se trouvent dans D, fol. $84 \mathrm{v}^{\circ}-86 \mathrm{ro}$, comme les vers $6,20,18,21,24,25,29-33$ et 51 d'un poème de 58 vers.
4. D لّ ل.
5. A, B et C طرى.
6. B تشرف •







7. C التا
$\therefore A$ et $B$.
8. A sans
9. ( ) فاتولك .
$\therefore$. D donne ce second hémistiche comme deuxième bémistiche du vers 27 et porte ici :
وصّ منك اللـُرَى والنلُ والسَهز"

10. 13 宅.
11. 
12. D العزم
ov


 [ $\omega \leftrightarrows$ ] قصيدة'


 طِ ثانيا لالجى اللارات فی شرف أَمْسَى به ثامنا للسبعة الشُهُبِ
 [Jul فــاسترضيتُـهُ بقصـدة منها
13. D ور
14. D المِ4.
15. D تتّعب ; B لتُعـ
16. D, fol. $125 \mathrm{v}^{\circ}$, donne ces deux vers commo le $4 \theta^{\circ}$ et lit 47 d'une poésic de 49 vers.
17. C.
18. Ap. "على, A
19. Ces vers ne sont pas dans D.

 إن كان عـن سبب فــل










20. C et Kharida المَذْتَ الذى.
21. A, C'et Kharida فيه -
22. Ces vers sont les vers $18,22,20,21,36,39,40,41$ et 43 d'une poésic de 78 vers, dont nous avons vu le vers 33 plus haut, p. \& 7, 1.10, et qui se trouve dans $D$, fol. $9 \mathrm{v}^{\mathrm{o}-11} \mathrm{v}^{\mathrm{o}}$.
23. D جها

09



 وتلت من قصيــدة طويلـة اذهــيك فـهـا [لط:


 وقلتت من قصيـدة فـ ذڭ [ $10<]$ واذذك الصهر


1. D المِرَاتِ
2. A فذ
3. D, fol. $136 \mathrm{r}^{\circ}$, comme vers $38-40$ d'une pocisie de 68 vers.
4. Vers $14,15,27-31$ d'une poésie qui est dans $D$, fol. 161 ro- $^{\text {o }}$ $162 \mathrm{v}^{\mathrm{o}}$.
5. D نكانَّم.


 ,لقيتُهـا بكرامــة مسن اجلهـا قعد الرجال' الــاسدون وقـانوا
 لم يُرْضِك التصرْ الشريفـ وقد غدت



 [ 10 ]

الـلـلـفـة



2 . 1 , fol. $167 \mathrm{r}^{\mathrm{ro}}$, a ces vers comme vers 49 -53 d'unc poésic de 55 vers.
3. 1) يُضْتى

1. D 1 - بعزمة

قُطعتٍ رِجاء السارجيَ عليكم
 هتى اتُتك بسه السعادةُ راكبا متزَ الصـاع وصْهوةً الإظلامِ ومتا قـلـتُـه فى انعـقـاد الصهر بين الـــليــــة وبينــه مـن [JN]







1. Vers $3-5,5,8,23,25,27,28,32,35$ et 36 d'un poéme en 38 vers dans $\mathrm{B}^{2}$, fol. $78 \mathrm{v}^{0}-80$ vo ; vers $8-11,14,13,29,33,35,36,40,44$ et 45 d'un poème en 18 vers, qui se trouve dans $D$, fol. $38 \mathrm{r}^{\circ}-39$ ro.
2. 1 .
3. D المتعـارد
4. $B^{2}$ et $D$ جا

5. $B^{2}$ et $D$ ©





 لو كانت القِصَصُ الحوالى قبلنـا مــا يعـود


وهى طويلـة جزلة من رُّ"ِّك فی إيوان القصر وقد ناب عن ابيه فی اللخور

 فلانٌ اليوم قصيدة من صفتها ومن شأنها فـاستدعانى الصاك من ساعتـه اللى قــاعة البير من دار الوزارة فــاستعادها ثمّ وصلنى

1 11 مis.

: 13 تشو
4. A بن ; B et (' sams ابن .

7
 فــامر الصالح اهلَ الادب من جلسائـه أن يُششده كلٌ واحد

 وأَبَتَنَى ${ }^{1}$ بخير
 [ فى التابوت





1. Bet C واثنى.
2. Vers $12-14,17,19,21,22,37,38,54,56,57,61,62$ d'un4 poésie de 83 vers dans $D$, fol. 69 r $^{\circ 0}-711^{\prime \prime}$. Autre fragment plus loin, dans ce texte. La Kharida, fol. $259 \mathbf{v}^{\circ}$, contient aussi les vers 12-14, 17, 21, 37, 38,54. Notre troisjème vers, ajouté sans doute après coup par l'auteur, ne se trouve ni dans $D$, ni dans la Kharida. Rated ( $1, \mathrm{p}$ 126-127), l'a comme $G^{*}$ vers d'un long fragment de 41 vers.
3. Raud. لواحد.
4. D
5. Raud. لزفعة.
$7 \varepsilon$
${ }^{1}$ ling


 آزت





6. A sans وتها
7. 1), Kharidn, Raud.

8. D, Rauç. عليك .
9. A ابـــرا, texte qui ne donne pas ici de métre et ui provient du vers suivant.
10. A تِقْصه .



وقلت قصيدة طوية فى ذك ما تله المى امير الحرمين عن حاج [طريـر اهل المزب وبعر"

ويتَرتَ قصد البيت من بمد عُسْرْ فضاقت بمَارٌ بالـــودى وسُهوبٌ




 وقلت قصيـدة طويلـة هى فى ديوان مدالُحه اذكر' فيهها الظفر

1. D العظم
2. Vers 60, 61, 65, 68-70 d'une poesie de 71 vers dans 1 , fol. 12 ro13 ro. Un vers de cette même poésie est cité plus bas.
i. A
A. A et C
3. 4) •••

 [طويل] الناسئ أنّـه من ولد تِار¹
 واغنتاك عن سلّ المواضى سعادةٌ تسـدور بها فيمن عصالك الدوائ'


 فَكان

ثَ

 لمتْه عينى ورددتٌ غَّى على وجهیى ورجعت على عقى ومـا

1. Vers $1,2,5,11,13$ et 16 d'une poésie de 40 vers daus $D$, fol. $71 \mathrm{v}^{\circ}-\mathrm{r}_{2} \mathrm{v}^{\circ}$.
2. $D$ 水等.
3. D "مَدايو.
4. $B$ وكان; D وكانت.
5. C الطـيو

ملأتُّ عينى من صورة الرأس ومـا من هولاغ البِماعة الــذين

 الرأس عن عينى فُفُ الطستُ وقــال لى ضِوغام ملم رجعت قلت

 ششى يَوْول الامرُ بصاحبه من الدّست الى الطَّنْت ثمّ خرجت [
 ما قلَبْن سوى رجال قلَبوا ايديهُمُ من قبلُ فـ نَعْمانِي
 وعدَّى من البُحَيْرة أَسرى ضِرْغامٌ ونُطراوْه من وجوه الامراء



1. $B$ et C $C$.
2. Ces deuy vers ne sont pas dans $\mathbf{D}$.
3. A اعر,

71
المسكر الباقى مغ بنى رِّيِّك ولم يَلبث الامر الّا ديث ما عدّى شاوَّ حتّ زالت دولة بنى رُّقِكَ وانًا زالت دولة مصر غزوالهم

 عنـد الـاس حتى كان فى الناس هن يَتِبرّع با عنـده وافترقت

 الـلجبينِ لأنَّه نانتس البابس ولأنّه من نفسه واخوته واصهاره فى جيش عظيم واتمـا نظراؤه فـاختصّوا بطىّ بن شاور فكائوه ولازموه اللى أن كان مـاكان من خروج شاور الى الثأم وقتلي ولــده طىّ ووزارةِ صِزغام الاولى فكانت ثستورة !استّرار السالمة والطاعة والاستتقامة؛ ولم يكن فيها اقيُ من قتل الناصر بن الصالُ فـإنّا سوّدت مـا والـا ابيضْ من عالى تـدره، وأَعربت عن ضيت عطنه وصري صدره،

1. A et $B$ ولده.

2. B والظهير ومرتنف.
3. A وللاستقامة



 الـيتّاط اسمهساّلار العساهى


والجِه' مافلْ اوّملا

صتحت بـدولتك الايتامُ من سَقم
 كـانْ حـالـهم يسومــا وعـادلم




1. B et C sans 5 .
$\therefore$. De méme D , fol. 1 it $\mathrm{M}^{n}$.

4 الرحم 4 الر

V
كان ضِرْغام يَنقم على هذا البيتَ ويقول انا عندكُ من الزَّهَمْ







 [طـريل] ابن الصالُ

1. الرحم B B
2. B جانهـهم
3. 13, C عدالك ; D علاك .
4. B بعهـها
5. A sans وهى .
6. Vers :30, 40, 38, 41, 42, 44-46, 50-55 (D 48-53) d'un poème de 63 vers ( $D$ 61) dans $B^{\text { }}$, fol. $100 r^{r}-104 r^{\circ}$, et dans $D$, fol. $110 r^{\circ}$ $111 \mathrm{v}^{\mathrm{o}}$.

 وحاشالك أن تَترضى بسذمَ خَوادِرٍ بصارمك الماضى تُصان خُدورُهَـا






 فلا تسمعوا مدحا سوى ما اقوله فـا يَستوى حُولُ اليــون وحُورِهــا
7. $\mathrm{B}^{3}$ et D وعلَّتمنى.
8. $\mathrm{B}^{2}$ et $D$ رأئَّك -
9. A العذر.
10. $B^{2}$ جrat
11. D على قدر.
12. B ${ }^{3}$ et D من العربىَ المخ
13. B' et D وعشيرها


 ومدحت الكامل في الوزارة الاولى بقصيدة منها فيما يَيَصّ بنى [طويل]
رزِّيّك "

 ولم يذهبوا من اجل ضعف وانَّا رُموا بشهاب من يـ الله ثاقب
 يَيَّزه شديد الثبات، سديـد الوَثَبَات، ومد وما أَضدَقَّ ما قلت فيه من قصيدة أهنتّه بنح =لِّنِيس بد الحصار"
14. D الاقكلك
15. Cen ver: ne sont pas dans D.
16. C
17. B يهدلـ
18. Le premier vers ne se trouve qu'ici; 2 et 3 sont cités dans Raud., I, p. 130 ; ils sont donnés comme vers 8 et 9 d'une poésie en 10 vers, plus has, et dans $D$, fol. $107 \mathrm{r}^{\circ}$ et $\mathrm{v}^{\circ}$.
 ضَبِرَ المديدُ من المديد وشاورَّ
 وسمعت سيف الـدين حُسْنـا صهر الملك الصالح وقتـد جاء الى فــارس المسلمين بــدر بن رزِّيـــك عنـد خروجه فى العسكى الى تَزوجةَ منع شاوَر عن الوصول من واحاتِ الى البُحَيرة يقول له انظرَكف يكون فـإنْ طَّغان لمّا ثار من إسكثنديتـــةَ يطلب الوزارة وسرتُ انا وانت فى العسكر وامتَغ الناس عن النمديــة كان شاوَر اولّ من عـدتى ثمّ وثب على فرسه بــلا سرب وهو [

وزارة صِرغّام وهو الlلك المنصور وكانت هدةّ وزارتـه حَمْ
 كان فـارس عصره، وف الكتابة وكال الصورة وجال الماضرة

1 13 sans : سوا
2. C C C .

V乏
وحيدَ دهره ه وكان عاقل الكرم لا يصنه إلا فی سُهمة تَزفهه ، او


 الحناجر؛ وف ايّامه ذهبت امراء البرقتـة قتلا بسيفه صبرا

 متملِّقا بصحبة اخـيه ناصر المسلمين واحضرنى للالة بساع الى تـاعة البستان من دار الوزارة بعد شهرين من وزارتــه فـوقتع فى

 وامر لى بــذهَب وقــال انتم عنـوانُ المِهـال من جالستموه يا



1. B et C اذظا ومستحيلا
-3. C الشَك
2. A et B وثجّى
3. $A \operatorname{san}$ - بيده
[ $\mathrm{J} \leqslant$ ]
الدولة



قدمتِ الفيثج الديارَ المصريتـة على زمان وزارتـه³







1. Ces quinze vers sont ainsi donnés dans $D$, fol. 156 r"-157 $\mathbf{x}^{n}$.
2. D
3. A sans cette ligne; $C$ sans et avec
4. C عيوث
5. B ابصارم •
6. B من مولاكمُ
7. A, B, D وموالىا
8. D الجبت .

هذا النىى عضلولِ عنه تَتَرْحَى 1
 وانتَتَ باسخلفا• وانَكشغت لـه السرارُهـا بتــرانــت الأحـوالٍ

 ما تَخَجل الــدنيـا وانت إمامُها ورزيُرُك المادى ابـــو الأَشبـالِ

 وبسبب ما كان بيتى وبين الظَّير مُتِّف الثاتُ عليـه من اكيـد

1 II
$\because$ 11
:
1 Rimif., I. 1. 130 (de meme mss.) ply, dans une citation de - e verset des deun suivants.
$\therefore$ Phun haul. p. 79, 1. derniere.




 لقد جرى منّى هذا القول ولم اعلم ما تؤول اليه الـال ولا ما ما فى نفس ' بمضهم من بعض ولaّا داخلنى المُوفُ من ضِرْغـام
 ولّـا جاء شاوَر من حمشق بالغُزّ شنل عتّى وعن نفسه والمّا جازوا بأسه عـلى الـلـيج وكـنت السكن صفت الـلنـيج بالقــاهرة قلت



1. 1 انغس
2. A et 13 وقلت.
3. D, fol. 26 v , de mème; de même aussi Kaud., I, p 130 ; Al-Makrizi., Al-Ǩhitat, II, p. 13.
4. C C 解; Raud. (également dans ms. de Paris) -ي

VA


 من الأنكاد ليدُهء ولا صفا من الأفــذاء ورده ، ومـا هو الا" أن تسلّها بالJاحه، وسّلمت ${ }^{3}$ له المهوم عوضا عن اللاحه


 وتَقَّب ذلك تشقيلُ القتال على التاهرة حتّى دُخلت من الثغرة




1. Cité dans Raul., I, p. 158.
?. 13 et C $C$.
2. C حتى سلَّمت.
3. 
4. A بنم الدين.
va





 ساحل المقسم واظهروا وجوعهم الى الشأم فتجهتز الكامــل الـّسير صحبة الافرغ
 معنا الهد انتّا هو شاوَر وابنـه الكامل واخوه ثنم فعزم الكامل على النهوض مع الفرغُ وعزم بخم على التغريب الى سَليم ومـــا

5. C, Raự. (de même mss.) لىlar.
6. $C$ فزج ; Raud., ms. de la Bibliothèque Nationale $;$; ms.. Schefer, فُت
7. A تتقططّ ; peut-être aussi B.
8. A sans القاضى -
9. B et C sans صفیى A A A

اموت فِن فـ ذلك حتّ وصل اليـنا الداعى ابن عبد القوى





 من فيها واسِهم بالسرهم مـا اوجـب حَريق مصر ومكاتبـةَ نور
 من المسلمين الــذين قلت فهـم وقــد وبط الافرغ الطريـت [طويل]




1. B, (', lictul., , vins الاستاذ.
$\therefore$ U vans الــريت .


يَكبث شاوَر أن مات قتيلا بمد قدوم الغُّ" بَانية عشريوما

 شرحتُ من ذلك فى مواضهع من هذا المِهوع مــا يَشهد الانظمُ

 يوم الجمهة الثامن وعشرين من بجادى الاخرة فيكون بينهما تسمة [ $0<$ ] اشهه وقلت فی ذلك من ِ قصيدة ${ }^{3}$

 وبردتٍ قلبَك من هرادة حُرقـة امرت نسيَ الليل أن لا يُبْدَا



1. A A .
2. Bet C sans 0
3. Ces vers ne sont pas dans D. On les troure dans Raud., I, p. 131.
4. Racul. (de màme mss.) هذا

## Ar

 [ بقصيدة اذكى فيها الـال اوّلها


 فتَّ تَولَــد يُسْرْ ${ }^{3}$ من عُشْرة
 وهى القصيدة التى اقول منها

تَلقاه اولَ فارس إن اقدمت


 يا فاتحا شرتَ البلاد وغربَها

1. Les mêmes dix vers dans $D$, fol. $107 \mathrm{r}^{n}$ et $\mathrm{v}^{n}$.
2. D بخيبـو
3. B
4. C فيـا
5. Ces deux vors, plus haut, p. Vr, 1.1 et 2.

وكانت هذه الابيات من احدّ الاسباب التى قوّت عزبى على

 [6]

نوبة بِلِّْسِ ووزارته الاولى"
 جُجمت لك الأمم الثلاثُ


2. A et B موقها
3. A en marge : واولـ

إنَ السعادة قـد أظَلْ زمانُها وافتَّ من ثغر الهنـاء اوانُهــا


Ce sont dans $D$, fol. $184 r^{\circ}$, les premiers vers d'une pocsie de 50 vers, dont nous avons les vers $23,30,41,33,34,42-46$, nos vers $2^{\circ}$ et $4^{\circ}$ n'étant pas dans $D$.
4. A et D الضضَ
5. A la marge de A اللز" , C entre ce vers et le suivant يتى الغز" واهل بصر والاهر
6. D عقدانُنا








 [ط [طويل]
ومن قصيدة5


1. B, C, D D وكانـا.
2. Les deux vers suivants sont dans Rauel., I, p. 131.
3. D كغرت فأرداها بها كفرانها.
4. D هحين يُنْعر
5. D, fol. $54 \mathrm{v}^{\circ}$, a l'exception du rers troisieme.
 ومنهن" صنغ' اللتـه عنـدلك فن بنى سِوارٍ ومسـا جرثّت عليها


$\left[\begin{array}{ll}\text { b. } \\ \text { ! }\end{array}\right]$
ومن اخرى 3


 . هـ غْبَت إلا يسيوا ثم



6. C
7. C له
8. Ce morceau n'est pas dans $D$; les vers $3-5$ sont cités dmus Kratl., I, p. 131. Le manuscrit 1700 de la Bibliothèque N゙ationale, fol. 68 v ", a en plus le vers 6.
9. 1 et 13 كُفوا.
$\therefore$ اقر" ا 1 .

ورأيته يوما وقد انشرح صدره فقلت لــه إنّ لى مُد"ة تنازعنى النفس


 نقيصةً فی حقِّى قـال فا منعلك أن تستعفى فى ايّام الصالُم وابنه قلت كانت لى السوة وسلوة بالشغغ المليس ابن الـَحّباب وبابنى

 [ $0.1<$ ] بذلك فقلات اشككه من قصيدة²

تَتغدو مَبابُه حجابا دونـس
سكنت يحتّتُ وهيجةُ بأسه منـا سوادَى ناظر وقلوبِ

ومنها


1. O نفسى
2. De méme 1, lol. 27 ".

AV
وجهلتَتى أحدوتـةً تُتْلى بهـا ابسـدا صحائفُ ابرك المـكتوب


 بغير حتّ وكان يأمر بضرب الـرقتـاب بين يـــديــه فـ قــاعة البستان من دار الوزارة ثَّ تُشتحب القتشلى الى خارج الـلـار فنألنى المجهاعـةُ أن أَعهل قصيــدة فن هـذا المعنى فقلت من [طوبل] قصـدة!

ألا إنَ مذّ السيف لم يُبْقِ هاطرا من الـنــاس إلد حـاتسـرا يَتَذَّدُ

 فــانغ بروت المـاضيات وصوتَتهـا رَواءـدُ منهنْ الفـرانصُ تُرتعــدُ



1. Pas daus D.
2. A et 13 (الطلا (الطُل) (

3 A تجّ.

ヘ人
فـقــال قد كان من القتل ما كان وإن تجدّد شی لم بیت فـ
 ومّا هو عليــه لا الـه ظُلملم إخوتـه واولاده وعبيـده ومن لِوذ به ولم يُريِّ احدّ رجالَ الدولة مثل مـا ربّاهم الصالُ ولا

 انتقلت عن اهلاب وكانت لشاورَ واحدةٌ ممّا هو عليـه لإ له وهى طاعته لولبده الذكامل وانقــاده لـه وتسليهd الْمر الـــه وهذه


 من هذه الجملة خرجت عن قصد الكتابِ ومن شم شاوَر



1. B et C هو ه
2. B بكل

3. B et C i.

مـانــة دينار وامر لى بائـة كبّ بيعت بائـة وعشرين فقلت [J<] اشكره على ذلك منها في ذكـ وزارتـهـ،



-هنا بعد ابـيات


 فـاسـغ غرائبَ من مدانحك التى تُشْنَ السيوف بهـا على الأَهــلامٍ





1. Ces vers ne sont pas dims $\mathcal{D}$ : les trois premiers sont rités dans Raud., I, p. 131.
2. Rutud. (de méme mss.) نیْرَبـ

وكان ضيّتَ المطن عن سماع ما يُرْوَى له من الاخبار وكان على
 عاقـ وكان صاحبٌ الديوان خاصّةٌ الدولة ابنُ دُخان ربّها ناكدنى
 فـأعود له الى المكارمة الى أن قال لشاوَر أَّا صْتْتَن من فلان

 بعدها اعرف مكارمــة ابن دُخّان والمسارعـة الى حوايْحى وقبول شماعتى فيها لا يسسوغ" فكنتُ اشكر ذلك من فعل شاور

 نَصافِّات رفيعة ولما كان من الغد قال الفرّاش ونخن على الغداء



1. B فـفلغ
2. B استّ.
3. A et 13 يسوع.
4. B تدغى




 وعليّ بن مُفْلـِح وقد وصالا من عَدَن وعلى ايـديهها مكاتبة من
 السُعداء حين نوجّه مع الوَجيه بن شُعَّب الى الي

 أسـامره باخبـار ملوكك اليـن زَبيـد وعَدَن وأُورد مس محـامنهم
 الجواب واخذت لهما منـه مائة دينار وقال لهما يوم الوداع والله
 والزمنى أن أَتْرَّل فـ الرسالـة التى سار فيها حَائلُ الى

2 B الستجزت 1 .

حمشت فـاعتذرتُهُ فآبى فتركتُ من قـال له هذا صاحب بنى


 ومـن جهيل ما كان يوآينى أنّ الدائى ابن عـبـ القـوى" والاججل الفاضل وشاوَر والكاهل عنهوا على أن يتّبرّعوا ابتداء بتسيير أَحضِروا فلالا وخذوا ما عنده ولم يَبِت فى النوبة الّا صَرْبا فلمًا حضرتٌ واعلهونى" منعتهم وقلت إنّ اهل اليهن انّها يِعثوت لكم



2. 13 ور
3. 13 sims او

4 © log.
$\therefore$. $\therefore$. 13 .
(1. وعز"فونى •


أن يعث الزهتيه ابن غاز ${ }^{1}$ صاحب سيف الدين ونسش الدولة
 حالهما مaه فقات له على خلوة إن كان قصدلك فقمههما ورفههها
 قصدلك ضد" ذلك فازگْهما فتركهما ولـا ولـه ممى من الإحسان
.






 فونهم مجد الاسلام ابن الصالم فى حياة ابيه ذكَكى له سَعْد

1. . 1 عَارَى.
$\therefore 13$ Mo sans 1 .
: B еt C -
2. 13 at C C .


 وإيناسه حتى لم يكن يرَكب الى متنزَهاته من التا ولم والرَّوْة



 الى القاهرة مرض فارسُ المسلمين وعوف فذلـتُ أْهتّهُ وليس ممى شعر ولا بينى وبينه أَنَسة كثيرة لانتّطاكى الى رُزِيك فامسكنى

 [انْ

3. Les mêmes extraits de cette poésie sont dans D , fol. 58 r .
4. D

 منها فی ذكى الِِلّْعة




 م

مَلِــكٌ اذا قــابلتَ غُرْةَ وجهه شَفَعَ النَّدَى ببشاشة الوجه النَّدِى



1. D
2. D

- •يوم الموعد D.


## 97

عمّا الْقُهُ واخذ فارسُ المسلمِين يتابِّع بالجميل عندى ويستدعيىى للمؤانسة فى كـلّ يوم وليلة الى أن انقطـتُ عن رُّيّيـك الى فــارس المسلمين وكتبتُ اليه فى يوم عِيد ولم يأتنى ' من عنده








ونَشِبت بينـه وبين عمّه واخذ الرشيدُ ابن الزُبَيْ والثَّيْزَرىٌ

1. в ولا تأت.
2. Vers 1-3, 5 et 6 d'une poésie de 8 vers dans $D$, fol. $171 \mathrm{r}^{0}$ et $v^{\circ}$.
3. A سقى
4. B رالوابل الرذزُ D
5. D . تناستتى علاك
(6. 13 ضالتّ

6. 1 .
 ما أُوجب اعتذارى اليه بقصيدة طويلـة منها ${ }^{1}$ [طويل ولى خرمةُ الضيف الغريب وخِذمة


 ومِن عَجْبِ أن مرَ هـولٌ يحسرَّ
 وما جا•نى من قلَة الحزم


ومنها فى مدهه ومدح عمّـه


2. ال الحرم
3.

3. (1) على الدههر
an

 ون ايى ظــلْ منها كنتُ نــازلا رأيتُ توول المـَرُمات على مُكِيى واجتم الصالم واخوه وابثاه فى مجـلس فى بعض الولانم فـامرنى






 بكم شَرُفَ الأنسلامُ وانتَصر الهُدى وتا وتامت قتاة الدين واشتَّتَ كاهلْ
 يتلوه أخبـارى مع عمّهـ فـارس المسلمين

1. Les mêmes 8 vers sont donnés dans $D$, fol. 157 ro ; les 6 premiers dans la Kharida, fol. $259 \mathbf{v}^{0}-260 r^{\circ}$.
2. B et D تفيض .

 وســاهنى فى جميـع أسراره ، وغوامض أخــــــاره ، وكانت

 [طويل]







3. $B$ et $C$ cans $\boldsymbol{s}_{\text {ull }}$.
4. BetC rans -
5. La meme scrie de 7 vers se trouve dans $D$, fol. $107 \mathrm{v"}$; les sers 3-7 sont dans lat Kiharida, fol. $260 \mathrm{r}^{\mathrm{n}}$.
6. Après ce vers, $C$ présente une lacuno de deux feuillets; il reprend avec وعلا القانیى, plus loin, p. 1. \&, 1. 1.

 دينارا وقـال إنّه قد جـاءنا من هذا الامر ما يَشُعلنـا عنــاك



 الـلز يطــة وقبض لى منها ق.فـــة بلا عدد زادت عل الهلاثين وقال اشتِِ بهذه الدنانير على وجه العِيد ما يكتاجه اهلا

 وأَعْبُ ما شاهدتُ إحسانُكفَّ التَ وقد عَضَ المديدَ هديدُ

7. A مصر.
8. B 'يَ
9. Vers $46-49,54$ et 56 d'un poème de 57 rers dans $D$, fol. $43 \mathrm{r}^{0}-$ 44 vo .
10. D صِلاشٌ.

 واحسنٌ من نُعْماه عندى צُلمةً صديقى عليهـا كاشُ وحَسودُ

وخــلع على يومــا وحــــلنى على حِمج فــقـلـت اشـــكره مسـن [سيطـ] قصيــدة '



 وقال من قصيدة يـذك حريـت منظرتة على الـلـيّج بعد نصف اللايل ويـذكى داره الاخرى ومـا فيها من الـسـتـور وتصاويّها [J.

ومقاطهُا

1. Vers $36,37,39,40$ d'une poésic de 41 vers dans D. fol. $167 \mathrm{~V}^{\circ}$ $168 \mathrm{v}^{\mathrm{n}}$.
?. . ان كنتُ الحسنتُ
2. 13 et It '
3. Cette poésie, bien qu'introduite à la troisiéme personne, est de 'Oumára. Ce sont les vers 24-27, 30, 35-37, 39-44, 46, 48, 49, $51-54,59,62$ d'un poème en 71 vers dans $D$, fol. 76 vo- $78 r^{\circ}$.











 لم يَبـق نوع صامتٌ او نـاطتّ

4. D بها الزمان.
5. D نار.
6. D الروض•

والطيُّ مذ وقعت على "غصانهـا وثهارهـا لم تستطع آن تنـــرَآ لا تَعـدُ الأبصارُ بـين مروجهـا ليثـا ولا ظبيـا بـوجرةِ أَغنَـرًا أَنِست نــوافـرُ وحشها بسباعها فظِّباوْها لا تَتَتَى أَسدَ الشَّرَى



 السـت " ${ }^{1}$

 فى مجـد الاسالم بسبب نوبـة بَّهُام وليس لـه فيها ذك وكان الكقت له ولضِرْغام وكتتُ لا اقدر أن اذككه فی !القصيدة خوفا
 وهن كان هع فارس المسلميت حرم حتّى آنْ الامر بِّغ به أن سـيّنى


1. 11

(لمِماد قصدا منسـه فغ الاعتصناد بـهـم


 عـمـلتَ لى على الانــفراد فـلملّه أن يُزيل ما عندى من المتب عليك ولم اكن عملتُ شيـا قلتُ 'له فی غَدِ إن شــاء اللّـه
 [طويل ]. او"

تَسيـبٌ وتكــن بالقَّنــا والصـوارم

 اذا

1. C"est apres ce mot que C reprend.
2. C يهكتى

3. Veis $1-3,6,7,9,11,13,15-17,22,24,25$ d'une poésie de 62 vers dall 1 , fol. $159 v^{\circ}-161 \mathrm{ro}$.
4. D فإن
(6. البواغم 1 •

وإن بسهت يــومـا بورقُ سيـوفسه ذهلتُ بها .عن بارقــات المباسـم













1 D صفيته.
: D
3. B فقد.

1 A sans er e
[
فـقلت من قصيدة كـلِّا جيّــدةٍ







منها فى الصالم
.
 فيما يَستخاصصه غلامه صاء الدولة " من راتبه والثريفْ اللمليس

1. Vers $26-31$ et 40 dune poésie de 48 vers, qui est dans $D$, fol. お, "-46 v".
$\rightarrow$. 13 .
2. 3) 6 L
1. 11

$1 \cdot V$
[سريع][
يومّذ ناظرّ "م ابن دُّان فى الديوان وهى






فوزن المبِّنَ من خريطتـه وامر صايَّ الدوانـة باستخراجـه وكمتُ فد شرعت فى مَرّمّة دار سَعْدٍ الافقخارى" فكتبت اليـه ' $[$ fol




1. Lés 5 mémes vers damin D , fol. 81 lut et $\mathrm{v}^{\prime \prime}$.
-2. 1 .
2. C
3. Vers $1-8,11,16,9-11,17$ d'une poésie en $18^{\circ}$ vers dans $D$, fol $80, \cdots-81 r^{n}$.
$1 \cdot 1$

اوقعـتُ نفسى جـــاهـــــ وغلنطتُ فيـهــا غَـلطــةَ ازرتْ بقـدرى واقتــدارِى ضرب الظَّهيـرُ بـــــنـهـا منَى الفَقــارَ بذى الفَتَـارِ
 واذا العِــــارة لا يــلــيــــــت بغيــر أربــاب اليَسادِ





 الصالحُ وعلى ابنـه ولما كان بالايل " مجلس الانس " الاد الإماعة"
4. 13. C, D خارى .
$\therefore$ C لو
1. $\because$ et 11 "...

- $\because$.

[طويل]
ذكر السبت فقلتُ ارتجالا فى المجاس ‘


 جَوادان كلٌ منهها فی رِهـانسع :بـأَهلاق مولاه غسـدا يَتخلَــقُ

فـقــال الجهاعـةٌ فتحتَ لنـا بابِ الُــذر بقولـك
 الفرس الى اخيه ومحاسن 'المديه فيه تَخجل من إحسانه


 هن امير اللمرمين ووجدتـه والWا :بعضَ حـاكـز الصَّعــــد وقد سـع بخْبى عند ناصر الدولة بـُّوصَ فأَعدّ لى ضنافة على ساحل
 فتـأكدّت المعرفـة ' والصحبـة وحين قدمتُ في الطريـق

1. Cin wers ne vont pas danc D.
$\because$ Iti sarrite fi mantrerit A.

الثانيــة أَرسل الى منزلى ذهـبــا وغلّــة وغنا ثمّ انتصل افتقاذهُ
 الصالحَ فی الحدارى اللــه فوصلى بعين ويـــاب وغلّــة وأغنـام ودوابّ ${ }^{\text {وفرس }}$
 فـ الصالُ سِــّل الصرف وســيّره على يسـدى وتَكــدّر صـفوء
 الادب كان تغيره على ولدّا كان بعد قـدومـه من دَألــة ورأح
 عليـه فقـال والى الان لم تمسـلَّم عليـه والـه فـ جزيرة الذهـ




1. B ~an - ودوابتّ
-وفش 13 .
ia. B) (sic).
2. B sams cice

111
 وكيلى بصلة واغفلتُّك قاصدا لعتى عليلك في انقطاع مديكاك

 بعد دخول القاهرة بقصيدة فقال أَوقفْن عليها قبل أن يسهها غيرى فإن كانت جيّدة فقـد اعددتٌ لا جا جانزة جيتـدة قـلت لا




 من شاوَر لا غيز 'وكانت دُعابُه كـثيرة الوَدَك لا غَسهلابا الاعتذارُ


1. 13 sans $ل$
2. B ان
3. C $C$ خذنبا
4. B انفه

[:سـ.]
اهلها فّما قلت " فيه اشكره ${ }^{\prime}$





[بـ.
وقلتْ اششكره3

اَأَرَ تَتْدَى قوانى الشعر الن ذُكرت


$\therefore$ " المد.

5. $\mathrm{Bat1}$ (

- 11 ni..




 [ "بالـ من قصيدة اوّلّا







1. B السكندرية.

- بطلب B

3. 1 Bورد 1 .

a. 13 بعدهـ 1 .
C. 1 in mines $X$ vers dans D , tol $178 \mathrm{r}^{\circ}$ of $\mathrm{v}^{\circ}$.
.الصغار 11.

## いを

 قسد كان هامَ بها فلتا عُعْتَـهُ عن وصلها رَّهِبَ الفرارَ وهامَا


أنسيمُ عَرْفك ام شبيمُ عَرادِ وسقيمُ طَرفك ام سفيُ غِرادِ
 لا تَبعی طَيْغَ الََيال مذكًا







1. De même dans $D$, fol. $107 \mathrm{r}^{\circ}-108 \mathrm{ro}$, moins les vers 3 et 4 ; la Kharida, fol. $260 \mathrm{r}^{0}$, a les vers 1-3, 16-19.
2. D et Kharîda
3. $C$ ابيت
 لتا غدوتَ أَبا المنَّد عندهم عقدوا عليك خَنْاصِرَ الثتة التَّى تَّهت صافيَهِا عن الأَكدارِ

لتا وَكِيتَ على اللُحَهِّة اصبِت








1. B et C سارى •
2. C لـباس.
3. En marge de ce vers, C كنتٌ الخدرت اليه فی النيل.
4. الماد
5. K'harida الختارَ لميختار.

117
 وقد جرى ذڭرى فقال خييًا واخبرنى الشتغ البلينس ابو المعالى
 [طويل]

منها ${ }^{1}$
 اقـول لمن أَطرى على الجود هاتِما وَعْبا ويــوَمَ البأس عَمنرا وعَنْتَاَا







1. Vers $34,36,37,40,41,43-47$ d'une poésie de 47 vers dans $D$, fol. $75 \mathrm{r}^{\mathrm{o}} \mathbf{- 7 6} \mathrm{v}^{\mathrm{o}}$.
2. الجـهيل 1 .
3. Voici le vers suivant d'aprés $D$ :

اذا رام عِزُ الدين غايةَ سودد فَكلًّ إمام عند هـَته ورَا

IIV

 ولّا خْتَ على جزيرة الذهب من الِّيزة بعد نوية وَكْمَة ورجوع شاوَر الى واحات عدّيتُ اليه بمد الِمشاء الاخرةِ والَّشاعلُ قد كشفتِ الأَثخخاصَ من بُمْد ${ }^{1}$ والناس ع عنده على السهاط فقالوا
 القضاة قـال هو فـلانٌ لأنتـه لم يَبـق احد من اهـ اهل القاهرة
 الناس وقـام من السماط الى الحيمة فِلـس لى حتّ سلّدتُ عليه وكان ابوه نائا فى الحيمة فقال له دع لنا الحيمة نتفتّع انا وفلان






1. B الاثخاص البعيدة.
: в

INA
اشكر لك مشوراتِ كثيرة قلت كم فـ ركابك من الغلمان قال خلق" كهير قـلت ومن السُوحان الــذين يمحلون السلاح قــال
 السؤوان احـد ولا من الـركابيـة اكـثـث من عشرة ولا تتشبّـه


 [طويل]

متى يُغْلُِ 'الانسانُ فيها يرومه , أَعـداوه عنـد الامير جلوسُ قـال نصحتَنى ولم يَلبث أن دخـل القـاهرةً فــانشدتُّه قصيـدة [طويل]

أُعاتبه فيها وإمدحه اوّلما
قليلٌ لك اللدحُ الــذى انت فخرْهُ ولو كان من نظم الكواكب نثرهُ
 فانت الَّذى أَغنى عن المسك نَشُرٌ

1. Mèmes 16 vers dans $D$, comme se suivant, au fol. $108 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}$ et ro.

119
.منها فى المتـابب والاستماحة



 ولى سابقــاتٌ من وداد وهـدمة يَسرّك سِرٌ العبــد فيهـــا وجَهْرهٌ غمارنتَمم عتـارُ بيتَكمُ الّـنى



 ومنها ف ذڭ رجوعه اللى الصعيد

وما الدهرُ شی، غيرُ ما انت فاعل وإلا فها الليــلُ المهيمُ وفَخْـرٌٍ


ir.
فـتـال لى احسنتَ. وككن فى القصيدة ما يَتوجّه فه الانتقاد





 فدَعنى من قولك والاه لو نثرتٌ عليك عِقد الَجَوْناه لاعتقدتُ

 البُحَيْرة فــذ يُطوَى بساطُه، فقد وجدتٌ فقدَهمْ وهُنْتُ بَـْدَهم، ومَن يَرتفع عن الامراء بـأبُوّة الوزراء حُسامُ الـدين محهود بن


 مكازة له ولا معاشرة وم الثملام الواصل بها رُقْة منـه كتبتُ
[
قد اتتنى تلك اليدُ البيضاء والامانى مصونـةٌ والـرگّبـاء






 صهه الصال
 وركبت همارا واتيتٌ على بُّ اللَّرَج والقَرافـة واجتهتٌ بسه فـ
 عمامتى ومْجَيِّيّ صصوتى فقلت لــه انا رسول الدسول اليــك وجیَّ ُ حاجته عنـدلك أن تحهل عنه مؤونـة اليجود عنـد الـلام

1. Mémes 7 vers dans D, fol. 7 ro.

2 B et C ومبرش

ITY
على الـُليقـة والوزير فقال امّا السيود لالوزير فـانـا أَّلكه عته
 فلا أَقــدر ڤَّ قــال لى وما الذى يُحِينُ هذا الرجل قلت هو فقيـه وعنـده طَرَّف من الادب فـقـــال تعنى شاعرا قات نعم قـال هذه نقيصة فى حقّـه ثَّ وذّعتُـه وركبت الحمار وخرجت
 اليوم الهانى قــال لى اجتدع بى كاتبّك البارحة فــامّا السلام على السلطان فيكون فی هذه الساعـة فلمّا استُـدعى للعداء عـنـد السلطان قــال عندى وسول صاحب مكــة وكنتُ آَظّنّه عاقلا
 لكــونسه تِيُسِن
 الصالُ


1. C يعرف
2. 13 sans نعم قال الصر
3. Var. dans C تشتيه نفسى •

K
وبالز سيفُ الدين فى إكامى وقضاء حوانجُى ومن بيلسه عرفتُ أعيان الامراء وتوجهتُ الى المجاز واليهن وانا من أَشْحِحِ الناس

 وبين رجال منهم مذاكرة فى مســلـة كنت فيهـا مستظهِها عليه وخرجت من مكّـة الى اليمتن وعاد ذلك الـرجل الى سيف



 الدين طَّخان والى الصعيد الاعلى بـأن " يعوّقنى عن الانحـدار وعن الذجوع الى اليمن والـلـجاز وأن يَقطع عنّى رسم الضـيافــة
 الى مصر كتبتٌ الى الصالُ بخبر قدومى فــاعتَرض سيف الدين

1. 13 ن
$\therefore$ 2l
. كتب 13 .

Irz
وتقدَّ الى اصحاب الديوان ودار الضيافـة أن لا يُنتِلونى ولا يَطلقوا لى رسم الصّيـافـة ومرضتٌ شهرا ثمّ عوفيتُ فلقيت
صيف الدين بقصيدة زال بها ما عنده وعاد الى افضل عاداتـه
وضاعت القصيدة فيـمـا نُهب لى عنـد حريت القــاهرة وقتلِ ضِّغام ثَّ قلت فيه قصيدة اخرى اشكره على ما تجدّد من بجيل

 وأعــرضوا ووجره الــوردّ مُمقِلـة
 إن لم يكن ذالك الإعباضُ عن مَكَلِ فسِ تُـرضيهم العُتبى اذا عتبُوا


لم تَرْضَ عَنْابٌِ أنَّ مسَّن تَصَبُ من اهلها وجرى لى منهمٌ شَغَبٌ


1. Mème suite de vers, avec le même ordre, dans D , fol. $27 \mathrm{r}^{\circ}$ et v ; les vers $1-\mathrm{J}$ sont cités dans la Kharida, fol. $260 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}$.
2. D وللمكارم.
3. D تعَب

ITO
 وكان إعراضُ سين الدين اكبرَ ما لـقيتُ والبحرُ تُنْسَى عنده القُلُّبُ

وأرجف النـاسُ حتى قـال قاتْلْه



 لولا شفــاعتـه الـسنى ونائلسه الــــــآسنى لما آَنغ

 بـأنـــك
 وكِف يَنْفُقُ زُورٌ عـنــد بجلسه والغالبان عليـه الــدينُ والحَستبُ

1. D ذالك الكيد
2. D فانك .
3. I) صانف.

1 C ودينغ

174
وعاد ممى اللى الفضل ما كان عايه من الانبساط وسماع الفضيلة
 وقـام



 وإن كان الـق" ممنا فی غسل الرجلين خرجتم من الـدنيا بـلا







1. 13 ورا 1 .
2. B توضى-
3. C sans ورم القيامة.
4. (' sans بكلامك.
iry
[
فـانشدتُّه قرلى
 فــــال قـل ولا حَرَجَ قات لو لم اكن على بصيرة من مذهمى


فيه طهع فــاتركوه

 زادنى فى الراتب ثهسة عشر دينارا إقامةً وأَطلق لى فى القوت





 بالصاغة وقـد كاد الشرابُ أن يَتلبه فـافـاض على ثيابا سنتّة

1. Ce vers ne se trouve pas dans $D$.
2. B شی .

ودفع لى خهسين دينارا وقـال واللـه لـو ملأتٌ لـك هذه



 ودخلتُ اليه يوما ونى يــده تُفـاحة كبيرة مُذهَبة فــدفها لى
 قتتُ قــال لمن لـقنى قـل لـه أنّ فيها اربيان دينارا ورباعيّـة



1. Vers 23,24 et $60\left(B^{2} 61\right)$ du poème, dont un long fragment se
 $110 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}-111 \mathrm{v}^{\mathrm{o}}$.

- يزيد على فضل الدهود D ; زيد على فصل الدهور ¹3 .

3. B $^{2}$ بالوى
4. I) $\dot{\text { in }}$

5. 13 sallis

- يوم السابع وعشرين 13 . 13 .

منزلى من الِِطُرَة معتصَمَين كبيرين وسُدَى من الـلاوة وعشرين

 بارجلهن" ويْولوِن بالصراخ وكانت فيهن" واحدة تَحْظ قولى فـ الصّامُ "
 فــا زالت تككِّره حتّى رأت' ضِرْغـامَ فتركت ذلـك فرحم اللّـه طَيًا

 لى قبل مسيره ساعثنى عثد فـارس المسين أن يَقرضنى مـالا


1. ('san ~
-2. 13 وعشرين 13 .
2. Virs 21 dune poésie de 71 vers dans $D$, fol. $12 \mathrm{r}^{10} \mathbf{1 3}$ r". Ce mime vi- Mt donnt. avec ce qui lentoure ici, dans Raterl., I, - p. 131. if ver de cette meme poésic sont plus haut, p. Te, 1. a-10. 1. leturl. (dr méme mu.), en citant ce passage, insere .

 وقـد اوصيتُ الكامل أن لا ينقطع عنك وعاهدنى على ما اراد اراد

 [طويل] سَحَّما وخرج عَشِّا فلّا وزر ابوه³

 [طويل] ولقيتُه بِصصيدة اوّلما



3. 13 sans
$\therefore$ B ثـ
4. Ce rers n'est pas dans $D$.
5. Mème série de 12 vers se suivant, dans D , fol. 27 ro- $28 \mathrm{re}^{\mathrm{e}}$; Ies 10 premiers sont dans Kiharida, fol. 260 ro.
6. C بعدهها
in

 ومــا راعنى غَدرٌ الشَّباب لانتى وغدز الفتى ה عهـده ووفـاتـه
 رأيتُ رجالا أَصبیتٌ




 منهها فی حتّ Tآل شاوَر جَرّْا على عادتى فى حفظ من مضت
7. C
8. Kharide اصبيجوا
9. 1 ر. لديك.
[سـ.
اتيـانــد
 منها الجِميلُ

 بِيَّةٌ من وفــاء فيـك لو خُلتِ


 اللى ابيـه والـــه فــاستًأنْت طريقتَهَ الاولى وتضناعفت وكأنّ الآيامَ بالنَكبة الاولى" أَغْرَتْسه وأَضْرَتْه على مساوِى العِشْرت مع

10. Mème suite de 5 vers dans $D$, fol. 157 ro.
11. $D$ الحميد.
12. D وتَكرمهم.
13. Coran, vi, 28.
14. الازلة

وكتبت




 كذبتُ على نفسى اذا تُتُ شاكَا

 فلم يُفِّع


 ولى فيه أشعار كـيرة ثابتة فى الديوان لا حـاجة الى إيادها 1. Memes 8 vers dans $D$, fol. $178 \mathrm{v}^{\circ}$, et dans $\mathrm{F} /\left\llcorner a r i \hat{i} d a\right.$, fol. $260 \mathrm{v}^{\circ}$. 2. D -
3. Memes :3vors dans 1), fol. 157 vo, bt dans Kharidr, fol. $260 \mathrm{v"}$.

وامّا البْثْل فَكان مفتوَحَ البصيرة فيه


 لولا هيـتــه عليهم اهلكَوا النــاس

 [


 وانَا كبـادرة الغـبام اذا سرت

 وكتبتَ تسْل

1. Memes 7 vers dans $D$, fol. $119 \mathrm{r}^{\circ}$
?. B .
iro
وهى طويلـة أَخبـار رُهِ
 قصيدة وفيها ذڭ' الكامل دون اهله فلمّا أَصعِ وجّه الىّ وسولا

 فضيك وامو للى بسشرة دنـانير فرددتٌّا عليه وأَقمتُ لا صارت
 وتزايسـدت المعرفة عن الصحـبـة الى الموحّة والـكاشفـة فدفع لى
 في غزّة كز" شهر خْسة عشر ديارا مُدّة ثلاث سنين فن الشعر -

الذى قلتُه فيه على جهة الدُعابــة ${ }^{2}$



1. C فيه
2. Les mémes 4 vers dans $\mathbf{D}$, fol. 33 ro, et dans Kharída, for) $2(6) \mathrm{x}^{-0}-2\left(31 \mathrm{r}^{\circ}\right.$.

1M
فقال أَرالك كـثيرَ التكـلام


فضرب الموّابَ وطرده عن بابهه ولم يكن له ذنب وصرِفَّ من

 [طويل]


ولتـا دنـا عـالى دكابـك هزّنى اليك اشتياتٌ ضاع فذ جنه صبِىی
 وما انـا بـالجهـهول علمُ مسيهِ اليك ولا الحانفَّ حديثى ولا ذَكىى ولا انت بالمرغوب عن قصد بابه لـقد جَلً عن زيد سوّالى وعن عَعِر

1. C تعتُت

. 13 وحَرف 11 .

2. Mémes 8 vers dans $D$, fol. 108 vo- $109 \mathrm{r}^{\mathrm{r}}$ et, à l'exception du ver, 4 , dans Kharida. fol. 261 r".
3. Kharida وحيث.
4. D الجانفا.
5. D D .

IW




$[g, g]$





واستَشَفع بى بعضَ اصحـابــه فى مـاجـة فطـل بقضنانـهـا [طويل]


2. D de méme, fol. $109 \mathrm{r}^{\circ}$, à la suite des vers précédents.
3. 1) de méme, fol. $192 \mathrm{r}^{\circ}$.

 ولم يكن لسْتَّمان بن شاوَر الى" من الإحسان ولا من التقصير

مـا يوجب ذكره
ومن أَّمـاثل الامراء واعيانهم میّمد بن شثمس الـلافــة كتبتُ اليه وقـد انصرف من الإسكتدويتـة او من دِمْــــاط [وافر] وقد سيّر الى" خَس منتـَخبات

رأيتُ نَدى بَنَانك وهو أَندى على الهافِنَ من مـا. الـهـاء


[ وقلتُ فى المعنى

1. 2) بذلُُها

1. B ض
2. Memes 4 vers dans $D$, tol. 7 ro $8 \mathrm{r}^{\prime \prime}$.
i. Mémes 4 vers dams $D$, fol. $109 x^{\prime \prime}$.
ira


ليت نَـداه


[وافر]
قصيدة منها'







3. Mémes 9 vers dans D, fol. 178 vo- 179 r.". et dans Ǩhetride, fol. $201 \mathrm{r}^{0}$, oil manquent les vers 1 et 5.
4. Klur. حوسبت•



فسيّر تلثيهة جديدة طولما اثنان وثلانون ذراعا

 الإسكندريتـة " يطلب الوزارة عرفتُه من مبلس سـيف الــدين حسَّنِ وكنت بجاوِرا له فى الصاغة بحارّة الأمراء سنة إحدى

 وعمل لى أَزوادا منها عشرون ملــة دقيت وعشرون" سَلتّة حَالاوة


1. 13 sans الالا
$\therefore$ B 1 .
-8.
2. 13 من السكندريه
i. 13 sans $ل$.
(; B عشرت les deux fois. .


 عندنا وتَكت السفر حصّلتُ لك مانـــة دينار قلت فـإنَّ أَبيتُ
 قـل لـه يدخلِ الحمّامَ فـدخالتُ الحمّامَ فـــــال لتــاج الملوك

 وتاج الملوكِ
 يُشترَى لـس ثَّ سافرتُ ولا واللآه ما قلتُ فيه بيتا واحدا من الشعر


3. Lecture douterue, $B$ et $C$ ayant un erorhet de moins qu'il ne faudrait (م) ; roir cependant plas haut, p. 1r^, 1.7.
4. C sans وتا
-هغ
 عليه جاءتى ر'قعته من الإعتقـال ومهجا صْندوت نحاس وديهة لم
 فعلت فی الصهدوت قلت هو مْودَعٌ بِصْر قــال فـأُركْ

 وثلاتون دينـارا مِّ سيّ لى من الشُرقيّة من الغلّـة مــانتى
 القاهرة بعد إصلاح ما تشعَتَ من الغربيّـة وعريانها لقيتَه مهتّنـا [متقارب]

بقصيدة اوّها




1. Vers $1-3,13,14,20-24,26$ et 27 d'une poésie de 27 vers, dans D. fol. $49 \mathrm{r}^{\prime \prime}$ et $\mathrm{v}^{\mathrm{o}}$.
-عراص 13 .





 وF لــك عندى "من بِنَـةٍ آَطلتَ على الشَكر فيه المَدَى



وحضرتٌ همهه يوما عند عِزّ الــدين حُسام فـ داره فلفّا فرغ



1. I) هر ه
2. 13 ; 13 ( D
3. 4)         - يحيبـ
1. D هذا المدئ.
2. 



 الـقَنْد الذى لى عنده قـال اكتَبْ علاهتك على هذه الورقـة فو






 من شهر حتّى حماهـا الىّ وقــال إنّ زوجتى جرى بيتى وبـينها
 قلت فـه من الأشهار
 1. 1 . 1 .
 المواللاة والعقيدة وحضر مع الصالُ يوم قاعة الذَّهب فقاتل عنه اشدَّ القتال ولم يزل يَضرب بسيفه حتَ انقطع من وسطه نصفين
 السِّدْابِ ووتاه بثفسه فلم تزل السيوف تَنْحره حتى قام الصالُ وتكاثو الناس وذكيُّه فَ قصيدة رثيتُ بها الصالم يوم نُقل

 لا تسـنِ إلا مضارب سيفـ فلقد تَزيد وتَنتص الأخبارُ
 منها




1. Vers 46, 48,50-53 d'une poésic de 83 vers, dont un long Pragment se trouve plus haut, p. 7r-70; of. D, fol. C9 ro-71 vo.

 من اهل الادب بين المَزاء والهَناء على عظيم الرّزيّـهـه وجسيم



 ابن الزّبَد فمهلتُ فى ذلك قصيدة اوّلما


 كلن ضِرْغام يِّول لو قلتَ بَعْدَتْ كان أَصلَحَ من غَدِرَتْ قلتُ
 الى الهدر

2. Vers 1, 5-19, 15 dune poésie de 25 vers dans $D$, fol. 18 $\mathrm{r}^{\prime \prime}$ et $\mathrm{v}^{\prime \prime}$.

3. D وقد بعدت عنه .

لـتــا اتتــك بَنـانُ الموت سائلـةٍ وهبتَ دوحَـك ميختــارا ومَ تَهَبِ
 آثـارُ سيفـك أَجـلى من روايتنــا والميفُ أَصدقُ إنبـاء من الـُتُبِ

 لولا معـاظُـك يومَ المصر لاضطَربتْ قواعدُ المُلـكِ واحتاجت المى التَّعَبِ وحضر میى ضرغام دفن امرأة لى ماتت وكانت من اهل اليمن فتال اعندلك حُرّةٌ غغيرْها تلت لا قال فالِ خيَّ في دار ليست فهـا حُرّة مهـبـــة ثمّ ذك لى عدّة نساء وقع الرأى على واحدة

 جاءتنى منه رُقْه ومهجا اربعون دينـارا لم آششع مـا الذى قــال لرزَّيِك حتى دفها وسع ابَّ الزَّبَد بالمديث وكنت بينه وبين

1. D بالهيi
2. C جارية -
-منهن" على واحدة B.
3. C التالّى للحمأ،

1ミ^
 وستّة أَآلِّ بأَزْرار ذهب وغنس شیعات مَوْكِيّة وعشرة أَروّس غنم ومعهـا


ليس الَّى يُُطيك تالِدَ ماله مثلُ الَذى يُعطيك مال الناسِ
[. $]$

وولى المَحَلِّةَ فقلتُ اُوْحِّهد ²







1. B. 1.
2. C
3. Les nuèmes 8 rers dans D , fol. $109 \mathrm{r}^{\circ}$ et $\mathrm{r}^{\mathrm{n}}$.
4. D تنظِم
5. D نفات .



وصادفتُ عند وداعه رسولا لـه كان بدْمْياط يَستعمل شُروبـا


 بـدلـة مُذهَةِّ الثوبِ والممامةِ
 اسمه من جريدة المرض ، هذا على أنّه كان يُوافِق فى المذهب والاعتقاد، ويُنافِت فـ الانتقاد ،



1. B, sans
-2. C جليلة

- فناوى يسد 13 .

1. Texte doutenx; 13 وروe sans un seul point dia"ritique. M. le prifescur J. de Goeje, que j’ai consulté, propose an lien de antar pour le reste. adopté sa restitution du pasiage et je le remerrie de sa consultation.

 عنائُـه فی خطراتـه
 وكان شاوَر فـ وزارتـه الاولى قـد وهب لى حِجْرا دهماء تَسوى خشسين دينـارا فلمّا خيج شاوَر الى دمشق اذّعاها احدُ






 [طويل] من كَلْ واحد خلمة فــــلت

وما لم يكن طبها فذاك تَكلُنُ
 1. $B$ الحجرة.

101
 مِنْديلا طولِه مانتة ذراع فرددتّه وقلت ما اريد إلّا أن تشترى



يـا سيَدَا تـامت عُلاه بذاتها مستغنِياو عن نتها وصغاتِهَا


فنضب وقـال هجوتَتى قـلت بل عاتبُّك ولكنْتك لا تَفرق بين الهجاء والمتب وتحاكْنـا الى عزّ الــدين فقضى لى عليـــ

وسيّر لى الـنسخة والِنْديل وذهبا وصار صديقا
 صَداه، ويَتتع لـه باب هُداه ، حتّ تشبّه وتنبّه وانشده عزّ [ 6 الدين لابن حَوّسَ


1. B ل. - Mêmes 3 vers dans D, fol. 32 ro, avec la prose qui suit immédiatement.
2. B مستغبـا
3. B تبّ







 همَيتُ جِيَدَ عُلاه وهى عاطلـــة


4. Vers $1,3,6-15,18,41,42,48-50$ d'une poésie de 50 vers,
 $2\left(i 1\right.$ ru ot $\mathrm{v}^{n}$, monins les rers quatrieme et seizieme.

5. B. C, D باعراحنهم •

$\therefore$ D Lín..
6. D
low


 إن جاد او كاد



فاَسلم ودْ وآبتَ وأسعذ وآعْل وآنمُ وسُن




 حارٍ وخمسين إردبًا من القمع وعشرين دينارا كزل هذا فى يوم


1. Khar. اربى
2. Khar. او كاد
3. D رقَـا
loz
] وافر] [



اذا سارت جيـادُلك والمطايــا فيـا زَمَعَ القلوبِ من اللِّمّاعِ
وداعُ دكابــك السابی دعانى ذا لـ التـغـرت والـــوداع




1. Vers $1,19,24$ et 26 d'une poésie de 27 vers dans $D$, fol. $115 \mathrm{r}^{\circ}$; les memes 4 vers sont dans la Kharida, fol. $261 \mathrm{v}^{\circ}$.

2. La note finale est empruntée à $C$.

مختار من
ديوان اللّامة الاديب
الاوسد النـاظم النــاثر الفقيه
عُمارة اليُنى" رسهه الله تعالى

ا قال اديب وقته وزمانهء وبلين عصره واوانه، ابوحَمْة عُمارة
 بالين على
[ $\omega<$
قــافية الالف

وباهتَ بالجُرْد اليتاتِ وبالعَنـا ما شيتَت من شَرَف ومن عَلياء
ب


1. Titre, à partir de دويان, emprunté à $D$, fol. 1 ro.
2. Vers $1,6-8$ et $\mathbf{2 8 - 4 0}$ d'une poésie de 40 vers dans $D$, fol. 1 vo$2 \mathrm{v}^{\circ}$.

107

ومنها
أَرَّا تَى الدنيا آستَترَ خِلافُبا طرقت جنابَ العاضد بن بحتد


ومنها

 كافى خلافتك الذى تُصريتُ بسه
 سيغًا إمامتك التى ما إن سطت إنا وكان النصرُ من قَرَنـاتهــا .


 وسرت حتَنتَ وهه الدهر عندى بعد ها قـد كان فن عينىً وجها شانْهـا
loy
واذا تــوالى الجِودُ صار عقيدةَ لا تَحْلُلُ الايتامُ عَثْدَ ولانهـَا

[طم وقــال يِاتـت صديقا له من الامراء²
ابا حَسَنِ كدّرتَ مـاء صفانِّى وعاملتَنى عن صهبتى بمجفـاء
 مدحتُك لا ابنى ثوابـا وانـا لـحُرمــة ود بيـنـنـا وإخـاء ولو كنتُ غيَّ اللّ ارجو ساجة كظهتُ بكتْ اليأس وجه رجائِي فبَتدتَّ بى بين الورى ورأيتنى بصورة شتــاذ مـن الشعــراء





[ ع وقـــال فی الهادل ابن الصالُ

1. Poésic de 10 vers dans $D$, fol. 2 vo-3 $\mathbf{r l}^{\prime \prime}$.
2. Vers 1 et $4-7$ d'une poésic de $\mathbf{3 2}$ vers dans $D$, fol. 3 ro et vo.
3. 



ومنها
وأستثِ والـدك الككريَ فانتّا أُمـد
 والوابلُ الهتـانُ أَسبل طَتُه والشهـُ قدّمت الصباحَ طليعةً فطوى رداء الظلمة الـورداء

ه وقـال عدح القــاضى ابا المـالى عبد العزَذ بن الحُسين بن
 [J!
 ومنها



1. Vers $1,7,8,11-14$ et 17 dune poisic de 95 vez dans $D$, fol. 3 vo-4 $\mathrm{n}^{\mathrm{n}}$.

109
ومنها

ولقد هجرتُ الى المِليس مهاجِرا عُصَبا يَضيم الدهرَ جارَ فنائهَ مستنجــدا لابى المعـالى هتسةً تغدو المالى ونى بعضُ عطائها لتا مدهتُ علاه أَيقنتِ العدى أنٍ الزممـان اجمار من عدوائَ|
 ومنها

نذرتٍ محبافحـة الغمام اناملى فـوفت غهـانُُ كفنـه بـوفـانبًا
 [ 2

دم ابـا فــاتك حليف بتاء فـاتضَ العدل والسنـا والمنـاء ومنها



1. Vers $1,5,6$ et $10-13$ d'une poésie de 20 vers dans $D$, fol. $4 \mathrm{v}^{\mathrm{o}}-5 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}$.






سرَ فلم تَطِبِ الإقامةُ بعدَ

 [Jん

وخمسهائـة
 ومتها

ما عاش التا سبعـةً من عمره ونــأى الى دار البِلى لبَلانِي

1. Deux vers ainsi détachés dans $D, f o l .5$ ro.
2. Vers 1 et 12 d'une poésie de 41 vers dans $D$, fol. $5 r^{\mathrm{o}}-6 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}$.

171
a وله فى ابنـه حُسين انضا يرثيــه ويصفت مرضة وقلتـة خبرة [لط] الطبـ, بها

تــل للمنـيــة لا شَوَى لمُ يُخْطِ سهـنـك اذ رَّى

مـا كان الَا سبعـةً وثلاثة
فى غــداة عيد الفطر سنـة احدى وخْسين هتّى وصلتنى عنه بـدلـة من ثيـاب الملولك وخاصّة مــا يُستعهل- لمم ويلبسون فـ المواسم من غير معرفة لى بـهـ ولا مكاثة لـه ولا هعاشرة ومع الفـلام الواصل بهـا رقعـة منــه كتبتٌ على ظهرها ارتِّالا مع رسولــه

I ال وقـال وكتـب بها الى محمّد بن شمس الـُلافنة وقد انصرف


1. Vers 1 et 10 d'une poésie de 38 vers dans D, fol. 6 ror$^{0} 7$ vo.
2. 7 vers dans D , fol. $7 \mathrm{v}^{\circ}$, et dans An-Noukat, p. 121.
3. 4 vers dans D, fol. $7 \mathrm{v}^{\circ}$, et dans $A n$-Noukat, p. 138.
[وافر]
ri وقـال من رسالـة¹

نذرتُ لك العُلَى ونذرتَ رِّى وقد وفَيتَ فلْيَحسنْ وفـــاؤلكُ اذا كنتَ السهاء وكَتُ ارضا ور تَّمطر فها كانت سهـاؤلكُ
 فـــتسـا خَجْلتى فلسو. ظتىى واتما انت فـالتقصصيرُ داوألكُ

قـــافية الابا
[وافر]
سا وقــل يدـح الملك الصالً
اعتْدك أنَ وجدى واكتشنابِى تَرَجَعَ مذ رجعتَ الى اجتِتابِى
 وأنَ الاربسعـين اذا تــورلت




1. 4 vers dans $B^{3}$, fol. $144 r^{\circ}$, et dans $D$, fol. $8 r^{\circ}$.
2. $B^{3}$ † $\dagger$ et dès lors 510 -
3. Vers 1-6, 14, 17-20, 28-35, 50 et 51 d'une poésie de 64 vers dans D , fol, $8 \mathrm{r}^{\circ}-9 \mathrm{v}^{\circ}$. Les vers 22 et 23 sont cités dans la Kharida, fol. 258 r .

ש7
ومتها
وتـد حالت بْو رُيـكَ بيـنى وبين الدهر بـالِنَن الرغابي

ومنها
ولولا الصأُ انتاش القوراف
وكنتُ وقـــد تخيَّره رَجانىى ككن هِر السَّراب الى الشرابي



ومنها


 سعى هسعالك فی كَرَم وبــأس وشبَّ على خلانقتك العذابِ



1. D اللضضل

بــأَرع لم يسـزل فن كّ ثغر زعيمَ القُبْ مضروبَ القِبابيِ مغوفَ البأس فَ حرب وسِلم

وشاورَ" ن المِهاد شريفُ عِرْن
فــأنفـنَ حكهه والـدهرْ آبِ وأَمضى عزمه والسينُ نـابِ

اذا قدرتَ على اللميا. بالََكَبِ فلا تترِّج على سَتي ولا طَلَبِ


ومنها




1. Vers 1. 2. 11-23 et $35-37$ d'une poeisie de 78 vers dans $D$, ful. O $\mathfrak{v}^{\circ}-11$ v. Gu trouve dans An-Noukat, p. 46 , ninsi que dinns la h7ucridut, fal. 258 r ", le ver :33; dans . $\mathrm{f} n$-Nouhat, p. 58-59, les vers $18,22,20,21,36,39,40,41$ et 43 .


صدغتُ بالنـاصر اليمي زُجاجتتَتم وللـزجـاجـة صدعّ غير منشهبِ
 فى ليلة قدهت زُرُقُ النصال بها • نارا تَشبَ بـأطراف القنـا الآشِبِ
 سُقوا بأسكَ سَكْرا لا انتضاء لـه من قهوة الموت لا من قوة الِينَب

ومنها




10 وتـال يعد المللك النـاصر الهادل بن الصالُ ويشكر على [طويل] مسا فهله فـ الحع

1. Vers $1-3,14-17,29,30,51,52,59$ et $62-67$ d'une poésie de 71 vers dans D, fol. $12 \mathrm{r}^{\mathrm{o}-13} \mathrm{v}^{0}$. On trouve dans An-Noukat, p. 51, les vers 13, 18, 25, 26 ( 13 et 18 aussi dans la Kharîda, fol. $259 \mathrm{r}^{\circ}$ et $\mathrm{v}^{\circ}$ ) ; p. 129, le vers 21 (cf. aussi Raudatain, I, p. 131); r. 65, les vers $60,61,65,68-70$. Les vers $14-16$ sont également dans $\mathrm{B}^{\mathbf{2}}$, fol. $77 \mathrm{r}^{0}$ et $\mathrm{v}^{0}$.

177

وأنَكرتُ ما قد كَتْها تَترفانه وقد يَضر الرشدُ الفـتى ويَغيبُ
ومن شارف الحمسين يوما فإنّه وإن عاش بين الاهل فهو غريبُ

ومنها

رضيتُ رضى المغلوبب عن اخذ ثأره'
 وإلا نا عندى سوى الصبر قـدرة وغيضتُ من زهر الــدموع طوالها لما في غـروب المتلتـين غــروبُ

ومنها



وهـها





وكان لـيت اللّه فن كلّ موسم عــويــلٌ عـلى ذُوّاره وثهيـبُ

فلتا اتت اليامُكُ البيضُ لا انتضتٍ
بذلتَ عن الوفد الحجّيج تبُّعا مواهبَ لم يَّعِ بهـن وَهوبُ
سبقتَ بها اهلَ العراق وغيرَهم وانت الى كَبب الثواب وَوثبُ
تركتَ بها فى الأَّشُهينِ نضارة وكان بـوجسه الآَخشبينِ شُحوبُ
[طويل]
ا1 وقــال يمدح الهاضد وشاورَرَّ

1. Cette poésie, de 51 vers ( D , fol. $13 \mathrm{v}^{\circ}-15 \mathrm{r}^{\circ}$ ), est également dans $B^{\prime}$, fol. $147 v^{0}-149$ ro, où on lit en tête : وقـــال يهد
 ver's 1-3, 7, 8, 20-29, 39-51. Les vers 30-32 sont cités dans Raudatrin, 1, p. 131; les vers 33-38, ibid., I, p. 132. Au vers 33, D et B ont وانقنذت بصرا بن عدو" بمثلـه

متامُك من فضلِ وفصلِ خطابب مقامُ هُنى من سُنَــة وكتابِ
 اذا اهتدَ هنَا بابٌ رزق ورحتٍ

ومتها

ولتـا تـــراءت للهلال بصائــرٌ وتغنــا فتَتأنـا الصيام بعاضدِ سناه مدى الايتـام ليس بمخاب

ومنها


 وسَنجلَنِّ يـأوى 'الامر' والنهى منهـا الى مشرب عـنب وسوطِ عـذابي

 وأَيــدك الرحن بـاتكامل الذى عربتَ بسع الايتـامَ بسعـد خَرابِ 1. Ba $^{3}$ مأوى الامبِ.

179




ومنها

 ولتـا طَرَا ' كسرُ المَمود جبرتَتم


 فطاروا هذارا من شُجَعَ بن شاورِ




2. B' ${ }^{3}$.

 بابيـتم فــانتى لا أريــن زيـادة على حـالتى من رفعة وثـوابِ
 [.

ف مثل ذا الموقف المشهود تُتتَبْ

للتسه فى اهل هذا القصر سابقةٌ من الإدادة فن أَسرارهــا عَعَبُ

 ولا اعتَّى لعليَ عند نــازلـة بن القبـيـلين لا عُجْمْ ولا عَرَبْ
 اضافك المَنكُ لتـا جئتَ زاترَ وَلَّى ويـا بنُس مـا أَولى •واليَ

1. Vers 1 et 17-26 d'une poésie de 50 vers dans $D$, fol. 15 ro- $16 \mathrm{v}^{\mathrm{o}}$.

وأتيـد اللة دين الـات منك بذى يد لما فن الوغى التأييدُ والغلبُ


ها وةـال يِع الامام العاضد واللـلك النـاصر فی مستهل [سـ.]

رجب ويهتّهما بـه ${ }^{2}$

فرضّ على الشعر أن يبدأ بها يُبُ

19 وتال فن شهر صفر سنة تسع وخمسين وخْسمانة يدح الاميو المكرَّم" على" بن الزبد ويذذر بلاءه فى القصر عند قتل الصالم [سـ.

وقد التهس منه المدع"
لولا ثُباتُـك والالبابً خافقسة لولا بـلاولك


1. D المحـ.

:3. I)
2. Virs $10-25$ d'une poésic de 25 vers dans $D$, fol. 18 r"et v". On

, i
ivr


 واين مـوتـع 'قـــوالى وقيمتهـا من قوله وهو سامى القول والرُتَبِ

 وما يقـوم بنُغْمالك التـىتى سبغت نظمٌ ونتث ولو صيغـا من الشُهُبِ

- . أَغرِبْ اذاما الحَطبُ لم يُعْرِبِ عن شَرَف الهـتة او فــأغِبِ
 من سَفَه الــدنيا ومن لومها جِّرآةٍ مغلـــوب عسلى أَغْلَبِ


1. Vers $1,7-15,24,25,33$ et 40 d'une poésie de 40 vers dans $D$, fol. $18 \mathrm{v}^{\mathrm{o}}-19 \mathrm{v}^{\mathrm{o}}$.
2. D يَ
in
ولا كففنتُ الغرب من مِقوْلِ آَمضى اذا شثتُ من المِقْضَبِ


 لانَنضنَ الهُونَ عن خاطرى نفضَ سقيط الطًّلَ عن منَكِى مستحِق.تــا دحلى على عزمة تـتـنَ مثل الاجدل الاحقبِ

مضى ابسو الفتح سليم وم تَتض سباياه ور تَــذهب أَبقى مصونـا عرضه كاسمه والابنُ من أَحمي ثناء الابي

ومنها

رايسة نِّم المدين منصوبـة لـقومس فـ كَرَم المنصِبِ


تلوح سيما الملك فن وجهه إن كنتَ لم تقرأ ولم تكتب
تَلـقى المُتَى فی يده والردى فآرغبَ اذا قابلستَه وأرهبِ

يَعـرف من مُ يـره أنـــ با باتى طراز الحسب المذهَبِ

جهتُ هظَى قبل علمى به والماء قد يُستَ بـالطُّنُبُبِ










1. Vers 1-28 ( $\left.B^{2} 1-29\right)$ et $46-51$ ( $B^{2} 47-50$ ) d'une poésie de 66 vers

-2. $B^{2}$ عنه
2. Bs ${ }^{\text {وتتعب }}$
3. BT
ivo




 وعاشرتُ اقواما يَزيـدون كــرةً على الالفت او عَدِّ الحصى هين يُخْسَبِ
 تــرالنى وإيتـاهم فـريقـين كلُّنـا بما عنده من عزَّة النـف مُعْبُبُ فعنـدههُ دنيـا وعنـدى فضياسة ولا ثكًّ آنٍ الفضل أَعـلى وأَغلبُ


 وكتَّل عـزَزَ المــدح بعد نشاطسه نَدْى ذنَه عندى من المدح آَوجبُ

4. B ${ }^{2}$ مربع ولا رتّ لى فی حوضهم
5. Ce vers n'est pas dans $D$.

6. $B^{2}$.

177


 وكن دروا أنَ الذى جِاء مادحا بغــير الـنى فيهم يَسِبَ ويَشُابُ




ومنها





. .
3. $3-\mathrm{B}$ -

う

## IVY


 [

وما ذا عسى يُجْدِى علِّ عتابُـُ
[


ومنها

فيوما المى ارض الصعيد صعردُها ويوماكما انصبَ الآتيُى انصبابُهَا
ولتـا رمت بالامس حىَ لَواتـةٍ

1. Ce vers et le précédent ne sont pas dans $\mathrm{B}^{\mathbf{2}}$.
2. 2 vers isolés dans $\mathbf{D}$, fol. $21 \mathrm{v}^{\circ}$.
3. Vers 1, 11-13 et 29-33 d'une poésie de 43 vers dans $D$, fol. 21 vo-22 vo.

1VA

وسخنتَبا واللسيفُ ف الجِفن نانم ولولا حذارُ الضرب دام اضطرايُهُـا
 ولــو مُ تناصِب من وزارة شاورٍ



عץ وقـال فيه الضا


ومتها






1. Vers 1, 4-8 et 16-23 d'une poésie de $\mathbf{3 6}$ vers dans $D$, fol. $23 \mathrm{r}^{\circ}$ et $\mathrm{v}^{\circ}$.
iva

وطال ما امنتوا فن البنى والحتقروا جرَّ الكتانب والتهديــن بـاكتتب
 هتَ رماهم ابو الفتح الذى ضمنتْ السيافُـه فتح بـاب المعقل الأَّشبِ





 ومنها
 ضاقت على ليـاليهم وقسـد رَحْتْ للوافـدين الى الساحات والرحب

2. Vers 1 et 6-10 d'une poesie de 24 vers dans $D$, fol. 23 vo-24 vo.

1人•
خــافــرا عـلى" ولا رأيى بمنهرف عن الــوداد ولا قـلـبى بمنقلبي

هM وقـال يمدح فـارس المسلمين بـدر بن رزِّيـك اخا الصالمُ







[وتّين وخحسمائـة"

1. 4 vers dans $D$, fol. 24 vo.
2. 10 vers dans $D$, fol. $24 \mathrm{v}^{0}-25 \mathrm{r}$. A la suite, un autre poème de 10 vers, introduit par وقــال ايضا, comme aussi deux fragments, l'un d'un vers, l'autre de 4 vers (fol. $25 r^{0}$ et $v^{0}$ ).
3. 2 vers dans D , fol. $25 \mathrm{v}^{\circ}$.
4. Vers 1 d'une poésie de 20 vers dans $D$, fol. 25 vo$^{0} 26 r^{\circ}$. A la suite, un fragment de 2 vers, introduit par وتـــال فيه ايضا


- 

اس وقـال ايضا لم آشعر فی بعض الايّام حتّى جاءتنى منه رقة
فيها ابهـات بخطّـه يعنى الصالُ ومعه ثلانــة اكياس ذها وفيها
قوله
س قــال فــاجبتُـه مع وسولـهُ
سّ وقـال ايضا ارتجالا وقـد جازوا عليه هـأس ضوْغام وهو ساكن صفت الختِّ بالقاهرة"
 ويشكره على ما تجدّد هن جميل رأيه بعد أن كان هجره" هس وقــال من قصصيدة يشكر شاوَرا على إعانــه من عمل الشعر"

1. 5 vers qui sont cités dans An-Noukat, p. 36 ; les 4 derniers sont aussi dans la $K h a r i d a$, fol. $258 \mathrm{v}^{\circ}$.
2. 5 vers dans $A n$-Noukat, p. 45, et dans la Kharîda, fol. $262 \mathrm{v}^{n}$.
3. 4 vers dans An-Noukat, p. 45-46, et dans la Kharida, ibid.
4. : vers dans An-Noukat, p. 77, dans Raudatain, I, p. 130, dans Al Mas rizi, dl-Khitat, II, p. 13.
5. Mème suite de 21 vers dans An-Noukat, p. 124-125; les $\therefore$ premiers vers sont citès dans la Kharîda, fol. 260 ro.
6. Memms 6 vers dans $A n$-Noukat, p. 86-87.
dat
m وتـال فـ الكامل بن شاوَرَ
[-]

يا كاشُف الضّ اذ تاداه أَتِوبُ وجامع الشمل اذ تاجاه يعقوبُ
وعالم السرَ والنِجوى اذا خفيت ضمانسرٌ سرها بالغيب بحجوبٌ


وقد فزعتُ بـآمالى اللِك ونى وحاب جودكك للعافين ترهيُ



يكفيك فضلا أنَ نعت التُتَىَ اليَك دون النـــاس منسوبٌ
7. 12 vers dans $D$, fol. 27 vo- 28 rm . dans An-Noukat, p. 130-131, et dans Ihn Kballikin, $n^{n} 500$ de Wiastenfeld; I (un.), p. 525 de ledition de Slane (ef. IJ. p. 369 -if70 de sil traduction anglaise). Les 10 premiers ters sont dans la Kharida. fol. $260 \mathrm{r}^{\circ}$; les 5 premiers dans Ad-Damini, IItyjot al-hayazuin, 1, p. 162.
8. 5 vers dans D, fol. $28 \mathrm{r}^{\prime \prime}$; les 3 premiers et le cinquième dans $\mathrm{B}^{3}$, fol. $7 \mathrm{Ti}^{10}$.
9. B ${ }^{2}$ عغرك.
10. 3 vers dans $\mathrm{B}=$, fol. $76 \mathrm{v}^{\text {n }}$, et dans D , fol. $28 \mathrm{r}^{\mathrm{n}}$.
a و وقـال وقد أُخرج مثقادا المى القتل وطلب الفاضل فلم $[\mathrm{l} .6]$

يصل اليه'
 -ء ومّا وُجد لـه ايضا وهو اخر شعر قـالـهُ



 ومَن أَلـزم الاخرانَ ذنبَ ايتـامـا


قـافية التا
[ط


1. 1 seul vers dans D , fol. $28 \mathrm{r}^{\circ}$, et dans Raudatain, $\mathrm{I}, \mathrm{p} .223$.
2. 6 vers dans $D$, fol. $28 \mathrm{v}^{\circ}$.
3. Le second hémistiche manque; en marge بياض "un blanc ».
4. Vers $1,5,10,22$ et 23 d'une poésie de 31 vers dans $D$, fol. $28 \mathrm{v}^{\circ}$ 29 r .

1ヘモ
هأبكى على ابنى مـتّى وهيـاتِى ويَبَيـي عتى الشعرُ بعـد ماتِى

ومنها


ومنها


ومنها


rع وقال فى القاضيـِي الرشيد والمذَّب ابنى المذَّب ' [طوير]

 وأَحهُ ينـبوعُ الحمامـد والنـــى الذا نَضَتِ الإهسانُ والمسنـاتُ
 1. 4 vers dans D , fol. $29 \mathrm{v}^{\prime \prime}$.
[طويل]
سع وقــال دَثى هَوْشات 1
 وميلا الى سغ المقطُم واربعـا على روضة ف السغ من هضباتِ فغى الروضة البيضاء قبرّ بربوة ومنها
 وثغرٌ اذا اعي على النُلك سدُّه سددتً عُراه من بميع جهاتِـِ
 وذو لَجَبِ لتــا سريتَ تقــوده هنت عذباتٌ النصر فذ عذباتِـهِ






1. Vers 1-3, 14-22, 28, 29, 37, 38 et 41 d'une poésic de 48 vers dans D , fol. 29 vo - 30 v.

147

ومنها



ومنها



ومنها

๕ [سريعـ]
.




1. 5 vers dans $D$, fol. $30 v^{0}$ et $31 \mathrm{r}^{n}$.


[طويل]



ومنها


ومنها

[.س.ط.]
7

يا •ن بليغ' المعانى من عبارتـــِ ومن صريُ 'المعـالى من عشارتــِ


1. Vers 1,6 et 12 d'une poésic de 28 vers dans $D, f o l .31 r^{r}$ et $v^{0}$.
 Ber par




 فليت ششرى ابا اللاضى يرى سَتْن الـــــــهاضى فوا غبنَ حظَّى من خسارتِي








1． $1:$ lo．
ي．
$\therefore$＇，号：－

6．IB－シャ．

109



عشرة اجزاء فـاشتراها ثَّ رغب فيها فكتبتُ الیه 1
[
\&

بـذلتُ به اللدُرٍ المصونَ لارَوْعِ يصدِت دعوى المادحين عُفاتُـُعُ






a وقال حهن أرجفت الناس بقدوم العدوّ الى مصر³ [.سـيط]

1. 3 vers suivis de prose, comme dans An-Noukat, p. 151, 1. 5-10.
2. 8 vers dans $B^{3}$, fol. $142 \mathrm{r}^{\circ}$, et dans D , fol. $32 \mathrm{v}^{\mathrm{o}}$.
3. 3 vers dans D, fol. $32 \mathrm{v}^{\circ}$, et dans la Khartda, fol. $262 \mathrm{v}^{\circ}$, où ils sont introduits par وقوله حهِن قصد الفرج ارض مصر

يا ربِّ الثّ ارى مصرا قد انتتهت



قـافية الجيم
[طويل]
¹

اليك با إيحـاق هنَت حُويمةٌ


قــافية الـا
[Jol



عادت الى الحال القديَ فأَصبحت

1. Vers 1 d'une série de 6 vers dans $D$, fol. 32 vo $^{0}$ et 33 ro.
2. 4 vers dans $A n$-Noukat, p. 135, et dans la Kharida, fol. 260 vo. $261 \mathrm{r}^{\circ}$.
3. 5 vers dans D , fol. 33 r .





ومنها



ومنها



 بعزمك لاذ المُلكُ واعتصم الهـى

1. Vers $1,16,17$ et $23-27$ d'une poessie de 54 vers dans $D$, fol. 33 ro-34 vo.
lar



ومنها
قصانــن
 0ه وقـال عدع السيّد الاجلّ الملك النـاصر جامع كلمة الايمان وقـام عَبَدة الصلبـان صلاح الــدين يوست بن آيّوب رهمـة [ اللَه عليه



ومنها



1. Vers 1,11 et 12 d'une poésie de 19 vers dans $D$, fol. $34 v^{\circ}-35 r^{\circ}$.
2. Vers 1, 2, 22-25 et 35-45 d'une poésie de 45 vers dans $D$, fol. $35 r^{0}-36$ vo $^{\circ}$. Les vers 19-21, 26, 27, 33 et 34 sont dans Raudatain, I, p. 164.



ومنها










 [طويل]
 1. 16 vers dans $D$, fol. $36 v^{0}-37 \mathrm{r}^{\circ} ; 17$ dans $\mathrm{B}^{2}$, fol. $99 \mathrm{r}^{\mathrm{n}}-100 \mathrm{r}^{\bullet}$. Rema:quer la double rime, non seulement au vers 1 , mais encore aun rers 7 et 13.
$14 \varepsilon$





 فـلا جفنَ إلا مــازه مُّ يُسْغَ

 'لم تر فضل الصأح المَأك لمَيْغ





1. $\mathrm{B}^{2} \xlongequal{-2}$.
2. $13^{2}$.
3. Ce vers n'est pas dans D.



[wk]
² وقـال ايضا ov

يا صاحِ لستُ من الغرام بصاحِ ما دامت الارواحُ فَ الأشبــاحِ
قــافية الــا
^ه قال فى رجب وقد اقترح عليه ذالك هو وغيرد" [طويل]

 رميتم نشاطى ذن الــوداد بفترة شدوتٌ بها هبل الوفا . فلا ترخُو
 خَشُنتَ ولانت فن هوامَ معاطْى وما يستوى يوما قتادّ ولا مرخ


1. D وتُفْص.
2. Vers 1 d'une poésie de $\mathbf{7}$ vers dans $D$, fol. $37 \mathrm{r}^{\circ}$.
3. Vurs 1-7 et 19-25 d'une poésie de 32 vers dans D , fol. 37 ro - 38 r .


ومنها
ولتا رأيتَ الجُنك مال ععردُه وكادت عُراه أن تَلين وأن تُخُو




 بكم أَصبج الفُسْطاط دادى ولم تَكن

قـــافية الدال
هa هال ع:د زفاف ابنة الصالمُ الى الامام العاضد

1. Je reproduis la vocalisation du manuscrit.
2. Vers $1,2,7,37$ et 38 d'une poésie de 38 vers dans $B^{\circ}$, fol. $78 \mathrm{v}^{\circ}-$ $80 \mathrm{v}^{\circ}$; vers $1,2,12,46-48$ d'une poésie de 48 vers dans $D$, fol. 38 ro-39 ro. Cette pocsie est ainsi introluite dans $B^{2}$ :
 ce méme poème soni cars An-Bothini. p 61-62.



ومنها

زارت تصودلك بنت قصر ط تزل زَخبَ الفنا. الصادر او وارد

ومنها

فسـأسلمْ اميرّ الموْمنين ممتَّعـا بالعزَ في ظلّ البقاء الـالدِ -تتهلَيـا بـدوام كافلنك الـذى جبل الزمان على صلاح الفاسد

[jol $\leftrightarrows$

- • وقــال فی الماضد إضا

 وحنياء وجه الهاختد بن محتـد

1. $\mathrm{B}^{\mathrm{z}}$;
2. Ce vers ne se trouve pas dans $B^{2}$.
3. Vers 1-3 $d^{\prime}$ une poésie de 24 vers dans $D$, fol. 39 vo-40 $\mathrm{r}^{\circ}$.

191
[


ومنها
 وعليك من شِّمَ النْبى وحَنــنَرِ
 حتَى صعدتً على ذُوْابــٍِ منبِ


 والوحى’ ينطق عن لسانلك بالذى



1. Vers $1,19-35$ et $\mathbf{5 3 - 5 7}$ d'une poésie de 63 vers dans $D$, fol. $40 \mathrm{r}^{0}-41 \mathrm{v}^{0}$.
2. Mot douteux; le ms. semble porter : الاس

بالمادل ابن الصالُ انتظمت فل وصَى سليـهانــا بسهــا داوُودُ


 ورث الكفالة عن اب لم يَفترق فـ عصره نصرّ ولا تــأييــُ

 ومنها
 +


 [لに] r7 وقــال يمدحه إينا
 1. Vers 1 d'une poésie de 48 vers dans $D$, fol. $41 \nabla^{\circ}-42 r^{\circ}$.

اذا لم يكن بين القلــوب صدودُ فــأهونُ شى، آن تُصَسـَّ خـدودُ





ومنها

ولــولا ابــو النجّم المظفًّر بعده تقلَّص جـود واخنـهـلَ وجــود



1. Ver's 1-3. 13, 14, 20-34 et 57 dune poésie de 57 vers dane $D$, fol. $43 \mathrm{r}^{\prime \prime}-44 \mathrm{~V}^{\prime \prime}$. Les vers $46-49,54$ et 56 nont dans 1 h--Noukat. p. 100-101.
2. Ms. : فـورزنك

تــداركا بــالعـزم والـلزم أروعٌ


 وطارت نفوس الحِلتق من خَفَقانها وكادت جبـال الحـافقــين تَتيــند فــأمسكا بدر بت رُزِيكَ عند ما وهى طَنَبٌ منهـا ومسـال عهودُ وأَطغـا نــار الشثرَ عند التهابها وليس لها غيَ الـرجــال وَقـودُ وساس امودَ الناس بالبأس والندى فـآْصصب مرتـادٌ وذل مريسـدُ ومدّ ملى البــيـدـاء يستْ غمامستة لها الليضُ بسرق والصليـل رعودُ

 ومنها
 [ ع7 وقـال يمدح الامام العاضد
 1. Vers 1 et $11-13$ d'une poésie de 39 vers dans $D$, fol. $44 \mathrm{v}^{\mathrm{v}}-45 \mathrm{v}^{\circ}$.

ومنها
 اللـانظز المحغوظ عنـد مغيـبـ بشلاثة ورثوا البيى من و'نده من ظافرٍِ او فــانتز او عاضد

0 وقــال عدع فــارس المسلمي والملبك الصالم اهاه ويـذكر $[, \theta]$ تقدمة عماد الدُللك بن فـارس المسلمين¹
 ودرَجتُ اللفُوْاد على التُسلِى

 ولى بن فـارس الاسلام طودٌ
 يتّه نــاظرى ق كــلّ يوم

1. Vers 1-T, 12-15, 41-48 d'une poésie de 48 vers dans $D$, fol. $45 v^{0-46} \mathfrak{v}^{\circ}$. Les vers $26-31$ et 40 sont cités dans An-Nouhat, p. 106.
 تتيـه بسه السيوفُ على العوالى اذا خات البُـــال عن الطــرادِ ترى ابسـدا رؤوس مُعانــديـه صعودا ف الاسنـــة والصعـادِ وأَتشوابَ الحداد على بسـلاد رمــاهـا بــاللمنَّـدة الــــدادِ

ولــولا الصـالُ الهـادى بهضر لـا عُرف الصلاح من الفسادِ رفيع اليجـد من غستانَ أَلوتٍ عواصغُ بجــده بـبنى هَنـادِ ولـولا حد عزم منـه ماضِ لقــد رن القـواعد من عماد لــدولتــه بتقـــدمة العمـادٍ وروتى غصن دوحتـه بِعُرف وقلتـده ابنَ سِع سنينَ امرا تَتـدين له الحواضرُ والبوادِى ولِس بـُنَحَر وابــوه بَــدن
 77 وقــال يُدح فــارس المسلمين ايضا¹
 1 Vers 1-3 et 2G-30 d'une poésie de 52 vers dans $D$, fol. $47 \mathrm{r}^{\circ}-48 \mathrm{r}^{\circ}$.



ومنها

قد كنتَ لالصالُ فـ حياته عضبا به يسطر على أَضداده


وابتسم الدستُ لنا عن عادل يَقـد نوز العـل من زناده
ابو شُجّاعٍ بَلِكُ العصر الذى يَضْتِ ذرع' الدهر عن عنادهٍ
[


[
ونحسِلّة


1. Vers 1 dune poéne de 7 vers dans $D$, fol. $48 \mathrm{r}^{\circ}$ et $\mathrm{v}^{\circ}$.
2. 16 vers dans $D$, fol. 48 v- 40 r ".

لكــن اذا رام جـودا أَعطى قليـلا وأكدتى

 جـاوزتَ بى هدً ذنى عــكـــتِ آذان شعرى لتـا طغــى وتعدذَى



 وقلتُ اصلّ
 وآلطمْ بـه وجــَّنٍّ قد خاب عندك قصدً وسوف تــأتيك عنى ركائبُ الــنَّ تُخـــى يقطمن :بـالقول غورا من البــلاد ونَجْـــاً يَنشرن فی كمّ سمع ذتــا ويطــوين حمَا


نُدب لاصلاح ما تشعٌ منها وذلك فى شهر رمخان سنةَ ميج
[ـتقارب]

قدومُك أَفَّحَ قلب الهُــدَى وآنَى وسَّ عراص" الـدَى
ومنها






 [. من وادى وَشاعِ باليْن ${ }^{3}$

1. Vers 1 et $6-9$ d'une poésie de 27 vers dans $D$, fol. $49 \mathrm{r}^{\circ}$ et $\mathrm{v}^{\circ}$. Les vers $1-3,13,14,20-24,26$ et 27 sont cités dans An-Noukat, p. 142 et 143.
2. Peut-étre faut-il préférer cette legon à s, imprimé dans An-Noukat, p. 142.
3. Vers 1, 2 et $11-17$ d'une poessie de 28 vers dans $D$, fol. $50 \mathrm{r}^{\circ}$ et $\mathrm{v}^{\circ}$.



ومنها
 قْتْ تسجِى بـاكناف العَسدايـة لم





vا وقال يمدع فارس المسلمين بدرا اخا الصـالُ \&




1. Vers 1-13, 22 et 23 d'une pretio di 26 ver dams D, fol. 50 vo 518.

$$
r \cdot \lambda
$$

ورملِ اذا ارتِّ تحت المضود وسِزنبي اذا ها خلا بـالأسود لتُ شثتُ أن لا هِّال الغراُ وآن لا آرى فــارس المسلميـــــن إلا حيــَ الماعى سعيـــا








 $[$ [.ط. $]$

1. Vers 1,2 et 6 d'une poésie de 11 vers dans $D$, fol, 51 v .
 وهل عنده أنَى خطيب لِجده وأنَى على عليـاتسه غيرُ معتدِّ ومنها

ومدحُك عندى يِّمَيَّدُ طاعة تقرَبِنى من طاءة الاله والمجدِ
[طريـ] سی وقـال فيه ارتجالا ايضا¹

لك المجد والفضل النى ايس يُجْتَدُ بل المهد والمذموُ من لِس يُشْتَدُ

ومنها


يا مَلِكا صرفُ الزمان عبـدٌ


1. Vers 1 et 6 d'une poésie de 13 vers dans $D$, fol. 51 vo$52 \mathrm{r}^{\circ}$.
2. Vers 1 et 2 d'une poesie de 12 vers dans $D$, fol. $52 \mathrm{r}^{0}$ et $\mathrm{v}^{\mathrm{o}}$.
[
vo وتـال يهجو نـيـا



 [سريع] ابن الاجل" المأمون

الحـادمُ المهاوك يُنْهِ اللى مولاه أنَ البِّ فوت المراذ جاورَّ فيها فضنك المتتهى
]
² وقـــال فيه ايضا
 كــلُ مساءيكم بنى فــاتِـكِ يسمو بهـا المولود والوالـــُ

1. 3 vers dans $D$, fol. 52 vo ; ms. . Suivent 4 fragments intro-


2. 2 vers dans $D$, fol. $53 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}$.
3. 6 vers dans $D$, fol. $53 \mathrm{r}^{\circ}$.

FW


ذابت دموع العين والآيُّ من شُوت وجُلِّبُ أستها جـامـــُ

[.]-]
¹ وقــال فيه ايضا وقد تأخّر عن زيارته YA
ما عاقنى عـك إلا هيضة عرضت فــلا خلتْ منك عين انت ناظرها فانت عرنى على الايتام بل سندِى

 السليتَنى عن بميع النــاس قـاطبةٍ فتــد غنيتُ ولم أَحتِّ الى الحد va [ $\mu, J$ اخا الملك الناصر صلاح الدين"


1. F vers fluns D, fol. $53 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}$.
2. Vers $1-3,15-18$ dune poésic de 56 vers dans $B^{2}$, fol. 115 vn $^{n}$ $117 \mathrm{~V}^{n}$, et dans D , fol. $53 \mathrm{v}^{\prime \prime}-54 \mathrm{r}^{\circ}$.
3. Bs ${ }^{3}$.

## YIH

 لَحَظـــتٌ م

ومنها
يـا ليــالِ اسلفتْنى آَرتـا انت فَ جاه الليـالى الجُدَدِ
 ورجدنا مدح سيف الدين فـ جانب الايتـام اتوى العُدَدِ مَلِــُ من آل ايــوبَ لـ كَرَمُ الفرع وِيِب الـَختِبِ
-ه وتــال يدع الملك المظظًّم شمس الدولة اخا الملك الناصر [




و0

1. Vers $1-3,20-24,48-55$ d'une poesie de 61 vers dans $D$, fol. $55 \mathrm{r}^{0}-56 \mathrm{v}^{0}$. Les reas 20,21 et 24 sont dans ia Kharida, fol. $25 \mathrm{~S} \mathrm{~s}^{\prime}$.

Yir
 أْتْنِ عليـيه ولا اُرحِد مبــده




 والسيفُ يَلدع فن الحـواطر برقُ بالسين من عَدَنِ وارض زَبيـِ فــلى متى ايدى الكهاة معوقـة عن نشر الكليوـة ونشـرِ بنــوِ
 أَفـلا رميتَ بها الفـلاة بجِيّدا عزما تَتسد بسه عِراصَ البيــد

1. Khartda: : فی التوحيد.
2. Kharîda: فلا اردّد ملدa .
3. Kharìda: عن كَلّ بيت بيتُ مال حاضر.
4. Kharîda: منه بيتُ تصيل ما


[
آَسنى على زمن الامام الهـاضدِ اسفُ العقي على فراق الــوامدِ زمنّ دُفتُ اللى سواه وأذعنت
 ووجدتٌ من جود الامام. وجودم
[
ra وقـال فيه ايضا

6ِ عاضد الدين •ن الهمت ووارثَ القانم والتَهْتِى




1. Vers 1-4 d'une poésie de 8 vers dans $D$, fol. $56 \mathrm{v}^{\circ}$. Les vers 1,3,5-४ sont publiés dans Rauḑatain, 1, p. 223.
2. Vers 1 d'une poésie de 5 vers dans $D$, fol. $56 \mathrm{v}^{\circ}-57 \mathrm{r}^{\circ}$.
3. Vers 1 d'une poésic de 17 vers dans $D$, fol. $57 \mathrm{r}^{\circ}$ et $\mathrm{v}^{\circ}$.
צ^ وتــل x

^1 وقــال من قصيدة يدح بها شاوَا²

$$
\text { منها }{ }^{3}
$$

[لی ar
وجد السبيـلَ الى بلوغ مراده لــا ارادوا ضبطـه بــالامِـــِ
[سّسـطـ

1. Vers 1 d'une poésie de 13 vers dans $D$, fol. $577^{\circ}$.
2. 4 vers dans D, fol. $57 \mathrm{v}^{\circ}-58 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}$, publiés dans An-Noukat, p. 84 et 85 .
3. 10 vers dans D, fol. $58 \mathrm{r}^{\circ}$, publiés dans An-Noukat, p. 94 et 95 .
4. 4 vers dans $B^{3}$, fol $72 r^{0}$ et $v^{0}$, et dans $D$, fol. $58 r^{0}$ et $v^{0}$.
5. $B^{2} د$
6. 4 vers dans D, fol. $58 \mathrm{v}^{\circ}$, et dans la Kharida, fol. $262 \mathrm{v}^{\circ}$.

ولا تَكِلْنـا الله تـدبير انْسنــا فالنغسُ تَعَجز عن إصلاح ما فسدًا
انت الككيم وقد جهّزتٌ من املى الى اياديلك وجهـا سانْلا ويــَا
وللــرجـا: ثــوابب انت تَّعلمه فأجعالْ ثوابى دوام الستَ لى ابدًا



ف
[Jol $\leqslant$
-


 ,آستِخْبِا ريما بسرامةَ نــافرا

1. 5 des 6 vers publiés dans An-Noukat. p 87. Le vers 3 manque et non pas les 6, comme je l'ai imprimé à tort. D'après $D$, je lirais

2. Vers 1-4, $26 \div 9,3550$ et 60 d'une poésic de 60 vers dans $B^{2}$,

riv
ومنها

مــاثِث على سنن المَالى يَقتتفى جازوا على اللِّعْرَى وجاوز حدُّم أَبقى سَلِيـمث من مَصالِ سيتــدا ساد الكهولَ من الملوك وليـدا


ومنها
شَّكر الودى لك فى الُُجَيْرة سيوة أَبقت عليكك من الثناء خلودًا سعدتُ بعدلك بعد جور طـالما أششقى طريفـا واستبـاح تلــــاًا ونسختَ •ن جور الـولاة شريعة يتــوارثــون دسومهـا تقليــــا أيتدتً بـالتقوى وصادقِ عزمة جَلَبا اليك النصرَ والتـأييـــا ومبابسةَ السهت الملوكى" الــنى فقدتْ بك الإسكندريّـةُ أْنسا فـأَهـدتً فيها أْنسها المفتودًا
 جُزْنا بـدارك لا فلت فتصو"رت


 فطلمت فـ جنبــاتها متهلــلا كالبدر لا بـل للوجود وُجوداً ومنها

[طويل]
19 وقال يمدح الثاضى الثاضل
كك الحمد إن ارضاك قرلى لك الحمدُ
ومـا لَّ وسع غــيد ذالك ولا جهـــن
الـا العُرُ يا عبد الرحمي فإن جرى هـيث الذى اوليتَنى فـانا الهبـُ
[




1. 2 vers dans $D, f o l, 60 v^{\circ}$.
2. Vers 1 -15 et 26-29 d'une poésie de 35 rers dans $D$, fol. $60 \mathrm{v}^{\circ}$ 61 ro.

دولــة لــك من صدرها بحلُّ الفُوْاٍِ او غـن طـرفهـا بحـلُ السوادِ
 ساد فيـها وسَدَّ عنها خطوبـا ذهــتِ بين عـزَمسـه والسداحِ
 أَردفت خلفهبا رجـالا وخلَت لا خلت منك والدا للك منها فن المهتـات طــاعـعُ الاولادِ والــدي ألكفت مساعيـه فيهـا بين أَجعانها وبــين الــرُّـاٍ



 ريمنها



ru.

[


[سريع]
عa وقــال لعزّ الدين حُسامُ

يـا الكَّ الـــاضر والبـادِى وفــارس الـــوكبِ والنـادِى
ويا ذُبـبَ الابيض المنتضَى عزما ونصلَ الصعدة الصادِى





1. Vers 1 et 9 d'une poésie de 9 vers dans $D$, fol. 61 vo.
2. 6 vers dans $D$, fol. $61 \nabla^{\circ}$.

YYI
9 وقــال ايضنا عــلى لسان بعض من حصل فـ اعتقـال [.سيط.] السلطان
 لا يَطرق النوزُ آَجفــانـا لمقلتس ومقـلـةُ الموت من قُرْبِ تراصدٌُ

ومنها
 الكاملُ ابن البى الفتح الــنى اعتصـت بسه الحــلافــةُ للتــا غــاب والــدُه








1. Vers 1, 2, 7-15 et 21 d'une poesie de 21 vers dans $D$, fol. $61 \mathrm{v}^{\circ}$ $62 \mathrm{v}^{\circ}$.
rry
ومنها

قــافية الاا.
[J!
aт قــال يمد ياسرا باليْن



ومهها












ومنها











 1. D الموادح; j'ai adopté le texte de B'.
ryz








 او كمنت للاسلام شمس هداية فـاملاتُعٌ منها الصبـاحُ اللـُسْفُِ


 ذخرُ الأثتـة من خلانِ هانتم

 وتواضعوا والــدهرُ يَعلم والعُلَى أنَّ الــزمـان بهم يَتيـيه ويَفتخر


[طويل]


 اذا ما تستَبنــا عليــك قَبِتَتـا تَبولَ رهيب الساح والراح والصدرِ [خفـفـ] .... وْتـال يرثى الملك الصالُ ليت يسـوم الاثنـين مُ يَتبَتم عـن مهيَـاه للَيـالى ثغـورُ




1. 4 vers dans $D$, fol. $65 \mathrm{r}^{\mathrm{n}}$.
2. D التهجْم والشر
3. D تَسَ
4. Vers $0-16$ et $42-51$ d'une porsie de 07 vers dans $D$, fol. $65 \mathrm{r}^{\mathrm{m}}$ $67 \mathrm{v}^{\prime \prime}$. Les vers $1,7,17,10,20,25,26,33$ et $92-97$ sont publiés dans $1 n$-Nouliat, p. 51-52; les vers $1,7,17,19,25,26,40,41,55$, 56, 62 et 63 dans Raudatain, 1, p. 125-126.

بلـنغ الــدهرُ عنـدها ما تمتى وعليهـا كان الــزمـــان يـــدورُ




لــك رِورانُ زانــرُ ولــــــوم حنظت عهدك الـــلافـة حفظا انت منا بس شخليـق جـلـيـرُ


 وتجـرُونا عـلى القصود بغــدر وسراجُ الــوفــاء فيهــا يُنـيُ



 غضب العاضدُ الامام فَكــادت فَرَتُـا منـ أن تذوب الصغورُ

$$
\begin{aligned}
& \text { Mry } \\
& \text { أدرك الشـار من عِـداه بعزم لم يكن فـ النشاط مـه فترور }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { لام عليــكِ عُــنَّل لــو شاهدولٍ عــندرُوا } \\
& \text { ومنها }
\end{aligned}
$$

> قلتُ لمن كان مسى اكشش لنا ما المبرُ
> فـتــل له منتهـرا اسكت لغيـك الحجرُ

1. Vers 1, 2, 10-12 et 42-53 d'une poésie de 53 vers dans $D$, fol. $67 \mathrm{v}^{0} .69 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}$.

YYA






 نلتُ بسه مسا آَرتِّى آَمـنـتُ مستـا أَحـنـرُ وهو ملى مـا أَشْتهى من كلَّ خلـق أَقـــرُ


قولا لنجم الـدين يا خيَّ من نادت نــداه غُسرُ أَشْعارِى





1. 10 reas dans $D$, fol. $69 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}$.






س•ا وقــال فی يوم الـُميس وقـد نُقل الصالُ من الدار التى [ كان بها مدفونا بالقاهرة الى زبة بالقرافـة ¹
 ما بالُ دمعلك وهو ما• ساعُ يُنْتَى بسه بن حدَ وجدكَ كارُ




1. Vers $18,20,36,45-47,49$ et $68-83$ d'une poésie de 83 vers dans D , fol. $69 \mathrm{r}^{\circ}-71 \mathrm{v}^{0}$. Les vers $12-14,17,19,21,22,37,38,46$, 48, 50-51, 56, 57, 61 et 62 sont dans An-Noukat, p. 63-65 et 145. La Khuridft, fol. $259 \mathrm{v} \mathrm{\prime} \mathrm{\prime}$, contient les vers $12-14,17,21,37,38$ et 54. Dans Rtuulatuin. I, p. 126 127, on trouve les vers 9 10, 21-23, 3035, 37-41. ., 50. 61-61, 67 et (50. plus, entre les rers 13 et 14, un vers. donued en tronsième dans An-Noukat, p. 63 .

2 . La lecture de iog est incertaine.
-




ومنها


ومنها


ومنها

ولقد وفى لك من صنانعاك آمرو"

 ومتها


 ومما اللــذان اذا اتــاما دولـت واذا هما افترقـا ولم يَتناصرا عــزَ الـمــدوٌ وذلّت الأنصارُ
 ومضتْ أَوامرْه المطاءةُ حسب ما يَقضى بس الايــرادُ والإصدارُ


 أَلقت عصاها فَ ذراك وعُرِيت عنها السروجُ وخطَت الأوكارُ






rm
［طويل］
\＆•ا وقــال يدع الماضد ${ }^{1}$

قضى الله يا ذنز الأثتة آنَ من يناويك او يَّوى لك الغدر خاسرُ

ومنها
وآبطلتَ كيد الحارجىت بن يُرُّفِ وانت كفيل لابن يُوسُفتَ ناصرُ


［ دانت لامرك طاهـةُ الأَقـدارِ وتواضغت لك عزَةً الآتـدادِ
 ومنها

1 Veas 3,4 et $8-10$ d＇une posste de 40 vers dans $D$ ，fol． 71 v＇－ 721 ，lev vin $1,2,5,11,13$ et 16 sont dans 1 N－Nouhat，p． 66 ；

 ごいた。

وآملدذ يديك ابا الشُّجاع مثوبةً وعقوبـةً بــالسيغ والــدينـارِ فهــا ذريعسةُ عـزّة وكامــة وهــا ذريعــة ذلّــة وصغـارِ






 وذعرتَ ساهية التــاوب بهيــة ستخنتَهـا بسكينـــة ووَقــارِ
 و الـِلَ عصر دولـة وسياسة تَجرى الامورُ بها على الإيثـار فـاذا بـدا للك جالسا فى دسته فـحَـنارِ من ليت العرين حَـذارِ وأقصرْ خُطالك وكُفتَ عن وجه الثوى ما طال من ذيلِ وفضاً إزارِ




عسץ







 لو f
 وأْمدها حُسنْ اقتراحك با'نذى ومنها

 وغـع

reo
 يسـا خابطـ العشواء بعد طَلانع هذا الشهابُ ضرام تلــك النارِ يـا ظلامي الآمال إنَاك نسـازل بـغــيو ذالك العـارض المِذرارِ


 [ط, $]$

ونحّسـاكــة

مِيودا فهذا صاحب الركن والـحْجِ

ومنها






1. Vers 1, 10-18, 25-27 et 37-40 d'une poésic de 40 vers dans $D$, fol. $74 r^{\prime \prime}-75 r^{n}$.

YM
 كأنَ على البيداء منه صیينـة عكتأبُها سطرّ يضاف الى سطرِ اذا خغقتت أَعـلامُــه وبنوده رأيتَ عليها غُــرّة العز" والثصرِ
 ومنها
 اذامـا استِّاب اللَُّ صالُّ دعوة


ومنها

 فَكيف وقد أَهْى إماُُ زمانَك ك



1. Vers $1-10$ et 42 duno :oxie de if vers dans $D$, fol. $75 \mathrm{r}^{\mathrm{C}}$
 Nouhat. p. 116-117.
ruy
 وأَومض من تلقاء ارضكِ بـارق قضى لكِ عندى أن تَنابى وأَسهرًا
 طرى لكِ بُرْد الليل نشرٌ كأنّها الجاز على دادِينَ وهنــا زما درَى ومسا كان ذالك النشرُ إلا تحتــةٍ بیثتِّ بها مسك الــنـوائب آَذفَا



 وما ظفر الراجهى من المُد غايــة ومنها

 بإلـليـع وبذك داره الاخرى وبناءها وستورها الديباجَ ومقاطع
2. Imrou'ou 'l-kais, dans Ahlwardt, The Dican of the six arabic Poets, p. 130.

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

ليست صفـاتُ عُلاك متا يُتْتى فيـهــا ولا متــا يُصاغ ويُغترَى مدهتك قبل مديِنـا لــك مهتةٌ أَغنتـــك شهرةٌ فضالها أن تُشهَرًا


 نـبابت منابَ الخَضر فی تطوافه مذ فـارقتْ هذا المنابَ الاخفْرًا






1. Vers 1, 2, 9-23, 31-34, 38, 45, 47, 50, 55-27, 60-63 et 70 d'une poésic de 70 vers dans $D$, fol. $76 \mathrm{v}^{2}-78$ ro. Les vers $21-27$, $30,35-37,39-44,46,48,49,51-51.59$ et 62 sont clans An-Noukat p. 102-103.
rua


 بـين الحِيسـل على يمينبك غَيْرةٌ حَسَد الحُسامُ بها الأَمَ الأسسمًا



ومهنا


 فاقت على الإطلاق

ومنها



ومها


ومنها


ومنها
 حتى متى نا فن جوارك َّ


ومنها

رَوَى منابتَ كَرْمها الـِ



1.9 وتال عِدحه فی شهر رمضان سنةً سـت وتخسين¹ [رجز]

عنسـد ظلبـاء الجلمتينِ ثـــارُ

ومنها




أَصبحتَ غصنــا وهمُ ثمــارٌ" أمسيتَ بمحرا وهسمُ أَنهـارٌ"



ورثتّـا ابنــاء رُذّيـلكِ وهم

1. Vers 1 et 60-71 d'une poésie de 90 vers dans $D$, fol. $78 \mathrm{r}^{\circ}-80 \mathrm{r}^{\circ}$.




- 

 [ 10 ] يستعينه فى مرمّتها²

III





1. Le manuscrit porte الحلاواص (peut-ètre pour (1)
2. Vers 18 d'une possie de 18 vers dans $D$, fol. 80 vo- 81 ro. Les vers 1-8, 14, 16, 9-11 et 17 sont dans An-Noukat, p. 106-107.
3. J vers dans D, fol. $81 \mathrm{r}^{0}$ et $\mathrm{v}^{0}$, et dans An-Noukat, p. 107.
4. 3 vers dans $D$, fol. 81 ro.

ساا وقـال وكتب بها الى القــاضى المذذّب بن الزّبير وكان [طويل] طلب منه شيـّا من شـرهـ

ألا آتهـا النـاسى قــديمَ مودّة أبيتُ لما ِفنظـا مع النوم ذآكرا أرالك اذا آرمــأتَ نحــوَ مُهِتـة
 فــان كان ذا عدلا دعونالك عادلا وان كان ذا جورا³ دعواك جابتَا




[سريع]

110 وقـال يعدح الصالم5

1. 7 vers dans D , fol. $81 \mathrm{v}^{\mathrm{n}}$.
2. Var. à la marge de D : ركّتُت.
3. D D •
4. Vers 1 d'une poésie de 52 vers dans $D$, fol. $81 \mathrm{v}^{0}-83 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}$.
5. Poésie de 55 vers dans $D$, fol. $83 \mathbf{r}^{\circ}-84 \mathrm{~V}^{\circ}$.

マを\&






 عجِبتٍ من ذلَى ومن عزّه من موقغِ عـاذلُـه عـاذرُ




 اللستــنُ ابن السيتــد المرتضَى فرعّ نماه الـحَسَبُ الطــاهرُ
 تَجِرى الليالِ بالنى يَشتّهى طوعا ويَجرى الفَكَكُ الداثٌ


يَعْرف من مُ يَسـرْ

 واللّه ما أَدرى ألَيثُ الشَرَى

 الصالُِ المـادى لـس والــد لقـــد تَساوَى اليْجرُ والناجر'
 ردازْها فـــوقس


 تعورضت عن فساجر' صالـا لا يَستوى الصالُ والفـاجز

 انت تقى المهد وافِ بسa وهو بهـا يَعقعـده غـادر 1. D

انت بـآيـات المدى موْمن مصدّقٌ وهُو بـ وغو لال المصطنى خــاذل وانـت سيسفت لـبم زنـاصرُ لو

 بمثل مـا أُوتيتَ من دتبة وسوددٍ فَلْيَفتِوِ الــفــاخرُ أصبيتَ من سر" الملى حيت لا يُسـدركــك النـاظر" والـاطر"
 نــا لمن تسرفعـه خافضٌ ولا لمـن تَّسيسره جــابُ ساحتُّك الخضراء لا أَقفرت

 شُّفتى بـالتُرب من حضرة يَنفت فيـها الادبُ البـاتُر




1. Il faut scander yá madjda lislàmi, sans tenir compte de l'alif
 يــا سابقا لا يَيَّعِى سابتىّ مَسـنَّ معاليــه ولا خـاسرُ

 ككنُـه شَرَّفَ قسـدر اليُّنـا بنظم مـا انت لــه نـاتُو
 [10.



ومنها



 wossla; cf. de même dans un vers cité par Al-Ḥarirı, Makâmat (2"éd.), p. 175, 1. 4.

1. Vers 1 et 19-37 d'une poésie de 58 vers dans $D$, fol. 84 vo- $86 r^{\circ}$.

Y\&人


 بعزمة الناصر بن الصالُ انكَثف الــــــأَعداء عن حوزة الاسلام وانذعرُوا





 وللصوارم



 واV

## req

 [طوىل]

و*~سلانسـة



ومنا




ومنها

 ومن عَجَبح أنَ المنـــيسـا تُطِيعه


1. Vers $1,2,13-15,20-26$ et $31-37$ d'une poésie de 54 vers dans D, fol. $86 \mathrm{r}^{n}-87 \mathrm{r}^{\mathrm{n}}$.

 ولاهت لمم فيـي مَخايسلُ سودد

ومنها

 أَتت بهـم الايتـانُ جبرا كسـرهـا فـا فيا لك من كسِرِ ويا لك من جبِ





INA وقال يمد فارس المسلمين اخا الملك الصالمُ


1. Coran, xx, 33.
2. Vers 1, 17-26, 48-54, 60, 61 et 67 d'une poésie de 83 vers dans D, fol. 87 ro- $90 \mathrm{r}^{\circ}$.
rol
ومنها


 حَتَى حرَم العَلياء لـتا تـواثبت مليهـا سبـاعٌ ضاريــاتٌ وآنسُرُ ونى ضحوة الاثنـين لولا دفـاعُـه لـا كان كسرُ المُلك والدين يُجْبَّ


 لتد سُدتً يا بدر بن رزِّيكَ رتبة لما البـدرُ خِلِّ والكواكب معشرُ تُنـاط اموزُ المُلـك منك بمازم يقــدَّم من تــدبيرهـا ويـوتخّر

ومتها

 ذَعوا يا بنى الأخبار يميى وجَعفَرا



 ومنها

 ومنها
 $[$ lu $<$

119 وقــل يمدحه ايضا"





حهصو

 متى كنتت يا صلد الزمان بهوضغ فزتتُـك العليا وموضعك الصلرُ





 ولو يشُتِّى تغاضيك عاقى

1. 6 rers dans $B^{2}$, fol. $108 r^{0}$, et dans $D$, fol. $91 r^{0}$ et $v^{0}$. Dans B*, les vers sont ainsi introduits : وقال يستوحش من التقاضى الجلميس -ابت الـباب (الـلبابب
2. Var. dans D : الصدر •
3. B" ولم تا
4. Vers 1-5 d'une poésie de 15 vers dans $D$, fol. $91 \mathrm{v}^{\circ}$.


 [رجز

الصـ
 وآرْم بـآَيدى الِِيس كلَّ قفرة تَضلّ فيهـا لـظــاتُ القافِرِ

ومنها








1. Vers $1,2,51-58,65$ et 66 d'une poésie de 97 vers dans $D$, fol. $92 \mathrm{r}^{0}-94 \mathrm{r}^{0}$.

ومنها


[سريع]
سזו وقــال فيه ايضا





 تَهَنَّ بـأَياد غدا بـك فخرْهَا وسار مسيرَ النجم باسهك ذَكْمَا
2. D sans points diacritiques.
3. 5 vers dans D, fol. $94 \mathrm{v}^{\circ}$.
4. Vers 1,32 et 33 d'une poésie de 38 vers dans $D$, fol. $94 \mathrm{v}^{\circ}$ 95 vo.

YOT

ومنها
ولولا ابـسو طَى" لتَصَتْ مُشـيرة اليك وقال الصدرُ أنَّك صدرُما على أنَك الكانى الذى فى حياته اليك انتهى نهى الليلى وامرُّا [.س.] وro وتـال إصنا يمدحه
 لكَــنْ قلبـكِ

ومتها
أَقستُ بـالبيت معمورا جبانبُ لقد نهضتَ بسـامر لا يتوم بـس ابـا الـفـوارس لا بـادٍ ولا تــارِ



 منعتَ كيــدَ رجـال أن يَتمَ على ما أضــروا فيـه من مكى وإصرادِ 1. Vers 1,2 , et $10-41$ d'une poésie de 41 vers dans $D$, fol. $95 v^{\circ}-96 v^{\circ}$.






 وما علمنا وزيرا قبل دولتهـم رَدّت له وجيْ عُرْفِ بعد إنسَارِ
 ابا الفوارس ما حُتى لدولتتحم
 أَثْنِ عليع م اذا مَ يَستطع احّدّ يقـول من خوف تقصير وإقصارِ فـَيغ آَّكَو الليالى وهى جاريـة بـا تويــدون من نفـع وإضرارِ
 حتَّ اغــار على ونسرى فصيّه مُقِّنَا بين ايسدى الغُزَ والنـارِ وأستَأصل النهبُ والإحراتُ مسـا تركت لـىَ الحـوادث مسن مسـال وهسن د'ر

أُدافــع الهمَ عن قلبى فيتغلبُنى ما شنت من فتد أَوطان وأَوطارِ



وآستوصِ يا ابن كفيـل المُـاك بى ابسـدا
خـيدا فـلى خُـرُمــاتٌ الضـــفـ والبــارِ
وانظر" لكثُة أَشعار مُدحتَ بهـا فليس للـحُرَ !آلا عــونُ أَحـرادِ



 [Jol]

 ومنها فغَتى لقُطب الدين مالك دولة شغغلتُنه عن اوتـاره الاوتـار' 1. Vers 1 et $23-26$ dune poésie de 60 vers dans $D$, fol. $96 \mathrm{v}^{0}-98 \mathrm{r}^{\circ}$.

وعصصابــةٍ من حـاسدِى ايتـامسه طـاروا ومـا قُضيتٍ لمم اوطـارُ
 أَغنى صباحُك عن سنا مصباحهم بــالشمس يُخْنَى الكوكب الغرَارُ وrV وقـال على لسان سانــل يمدح ثجم الــدين ابــا محثّد بن [رجز $]$

مَصال

إن ككتِ أَزمهتِ على المسيرِ فـــلا تَفتَى ربتــة الاسيرِ فليس نذ قلبى ولا ضمهِرِى آتا رضاكِ فأعـلى او جُورِى

ومنها

بلَّن بلغتَ غــايــة السرورِ شَكوايَ من دهرى الى الاميرِ
 وابنِ سُلَنْمٍ ذى الثشنا الاثيرِ وآلثنمْ ثرى جنـابـس المعمورِ
[قر] AKA وقــال فـ الفقيه عيسى

1. Hémistiches 1-4 et 23-28 d'une poésie de 67 hémistiches dans D, fol. 98 vo-99 $\mathrm{r}^{\circ}$.
2. 2 vers dans D, fol. 99 ro.

## r.

صغا كدرُ الشريعة وأستقترًا وأثـــد امرُها بـك وأستـرًا



مى الصدمة الاولى فن بان صبرٌٌ على هول تَلتـاها تَضاعَف اجرٌْ




وسيفـاه منهم والصَّلاحُ وفخْرٌ
 اللى امرهم طليُ الــزهـــان ونشرٌ اولنك امل الـلّ والمقد يَنتتهى اذا بسـات محتاجـا الى الثدّ أزرْهُ



1. Vers 1-1, 28-35, 38 et 39 d'une poésie de 39 vers dans $D$, fol. $99 \mathrm{v}^{\mathrm{o}}-100 \mathrm{v}^{\mathrm{o}}$. Les vers $1,5,6,9,12-24$ et $35-37$ sont publiés dans Raudatain, I, p. 212. Le premier vers est aussi dans Ibn Khallikàn ; voir Biographical Dictionary, I, p. 247.
ril





ومهها

افــاض كلى اللايـام أَحسنَ سيرة يموت بها جورُ الـزمـان وغدرُه اذا كانت اللبوى من اللاه فليكن الان من الحزم حهدُ اللّه فيها وشكرةٍ
-
أها لى من عذوككُ عَذيرُ ولا من جود صدَكمُ مُجهيُ

 يُيجِدّد عهدَها زفراتُ وجدِ هى الجِبرات فيل لما زفيرُ

ومنها

1. Vers 1-4 et 13-21 d'une poésie de 28 vers dans $D$, fol. $100 \mathrm{v}^{\circ}$ 101 1".



 بكلِ قـرارة للــدين منَم




 $\left[\right.$| $]$ |
| :--- |$]$

اس1 وقــال ايضا


$$
[\text { l.k }
$$

rشی وقتـال اليصنـا



1. Vers 1 d'un fragment de 5 vers dans $D$, fol. 101 vo.
2. 10 vers dans $D$, fol. $101 \mathrm{v}^{\circ}$.

שדץ
أنَّى لمقيـت صـديتقنــا حَـندانَ أَنْحَس •ن قُدارِ † حـتى قــوم تُتهـمْ نـغـــرسُهـم
 وتّـرتُت وقسصــدتُتـه فرجعتُ عنـه بـلا وتـارِ لا أَستتجـيـــز هـجـاءه أين الهـجـاء بن الــــارِ

[متقارب]

 هوى كوكِّ مناك بعد الطلموع ذَوَى غصنٌ منك بعد الثـًّترْ

$[J]$
عسا وقــال فی دار دكن الاسلامٌ
وِا دارُ دارُ عليكِ سعدُ اللشتِى وجى عليكِ زلالْ نهر الكوثِّ

1. 3 vers dans D , fol. $101 \mathrm{v}^{\circ}$.

2 . Vers $1-10$ et 17 d'une poésie de 17 vers dans $D$, fol. $101 \mathrm{v}^{0}-102 \mathrm{r}^{\mathrm{n}}$.

## ケทย











هrا وقـال يعدع الملـك المظظًم شمس الــدولــة اها الملـك [- بالناصر صلاح الدين رتهـ الآله2

1. D دار.
2. Vers 1-20 et 29-45 d'une poésic de 45 vers dans $D$, fol. $102 r^{0}-$ $103 \mathrm{v}^{\mathrm{n}}$. Les vers $1-4,6,38,32$ et 27 sont dans la Liharida, fol. $257 \mathrm{v}^{\mathrm{o}}-258 \mathrm{r}^{\mathrm{n}}$; les vers 1-3, 5 et 4 dans Ratulatain, $\mathrm{I}, \mathrm{p} .225$.

Y̌o

 هذا الختيارى فوافِقْ إن دضيتَ به او لا فدَغنى وها أَهوَى وأختارُ
 لُنتى جزافا وسامختى مصارفةً فالناسُ فى درجات الحتبَ أطوارُ لا غَتْبُا من سهوم الغيظ مستصَر ولا عتـا بَيَّتُ دانــرةً الإنصـاف دانــرةً على صفاه هوتى ما فيه أكــدارُ
 هذا هو الَزَزل المنسوج من كَلِّمٍ








 أَنــانلٌ تَبْذل الدينـار واهبـة
 ومنها





 اما وشדسُ بنى أَئوبَ ضامنــة هدايتي فنجــومُ السعـد أَقَــارُ انْ الايـالى أَساءت غيّ عالمــة أنْ ابن أَيْبَ لى من جورها جارُ









[سريت]
"

إن شثت أن أَكتب مسترسَها اليــك فيــا عَنٍ من امرِى

وrv وقـال ايضا يمخاطب رجال جطيل القدو على الـلـجابة وأن" [سـ. بوَابسه لا يُنصِف مَن طرقـهـ

يا من أَذَلَ بـسط العذد مَن جارًا ومدَ سبْقًا الى العلياء مَن جارَى

 فــلى ثــلاثــةَ ايتـام اعود من الـــــدهليز أَبسطُ عند النغس أعــذارًا

1. 2 vers dans $B^{3}$, fol. $104 \mathrm{v}^{\mathrm{o}}$, et dans D , fol. $103 \mathrm{v}^{\mathrm{n}}$.
2. 6 vers dans $D$, fol. $103 \mathrm{v}^{n}$.

وللـدّهاليز أربــبُ الظلاهة لا اهلُ الـ؛رامة إجلالا وإقـدارًا

]
هسا وقــال عن كتاب بعد الثرُ


 امنتُ بتُوسَى كيدَ دهر وبحرِه اذا حلَّ موسى بلدةٌ بَطِلَ السحر'




يا ابيض الوجه ويا طاهر الـــــعرض ويا اعلى الودى قدرًا

1. 5 vers dans $D$, fol. $103 \mathrm{r}^{0}-104 \mathrm{r}^{\prime \prime}$.
2. Vers 1,7 et 8 d'une poésic de 8 vers dans $D$, fol. $104 \mathrm{r}^{\mathrm{r}}$. Elle a dans $B^{2}$, fol. $85 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}, 11$ vers, dont nous donnons les vers 1,7 et 11 . 3. $B^{2}$.

## Y74


-عا وقـال بـثى ثبجم الــدتْ والــد الملـك النـاصر صلا [بس

الدن




1. B² عرفسع فضلك وجه الغنى
2. Vers 3 et 40 d'une poésie de 40 vers dans $D$, fol. $104 \mathrm{r}^{0}-105 \mathrm{r}^{0}$. On trouve dans Raudatain, 1, p. 212-213, les vers 1-3, puis un vers qui n'est pas dans $D, 4$, puis un vers ajoute, $5,7,10,11,14$, $18,19,24-26,29,30,36,37$, puis encore un vers ajouté, 38 et 39 de ce morceau.
3. Vers 1 et 12-28 d'une poésie de 47 vers dans $D$, fol. $105 r^{\circ}$ 106 vn . On trouve dans Raudatain, I, p. 163-164, les vers 1-9, $11,15,18,16,17,10,20,27-40,45-47$, plus 2 vers qui ne sont pas dans $D$, entre les vers 38 et 39 , entre les vers 46 et 47 . Les vers 18 et 16 sont donnés, ainsi disposés, dans An-Noukat, p. 80, dans Ibn Al-Athir (Historiens orientaux des Croisades, I, p. 537); dans Raulatain, I, p. 158.











 اذا نُشرث أَعــلانْهـا وعلوُنهـا



## YYI




 [ابن المأمون ويهتّنَه بشهر رمضان




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

1. 3 vers dans D, fol. $10 \mathrm{~s}^{\mathrm{v}}$.
$\therefore$ (; wis dans D , fol. 103 :", publiés dims An-Noukat, p. 40-41.
: 4 vers dams D, fol. $106 \mathrm{~V}^{-\cdots-107} \mathrm{r}$ ", publiés dans An-Noukat, p. :3-:3; ; oir ausvi ces vers dans la Khurida, fol. 258 vi , et dans

2. Wert dane D, fol. $1177 \mathrm{r}^{n}$, publiés dans An-Noukat, p. 37;


## YVr

 [طويل]
 وتـد آخذذ ايتـامُ قُوَ نصيبها فلِ نُقلت تلك السبايا اللى يضرِ

 -10 وقـال يعدحه من قصيدة ايضا 101 وقـال من قصيدة يمدح رُهِ الاسلام بنم الدين اذا

1. 2 vers dans $D$, fol. $107 \mathrm{r}^{\mathrm{n}}$.
2. 10 vers dans D, fol. $107 \mathrm{r}^{\circ}$ et $\mathrm{v}^{\circ}$, et dans An-Noukat, p. 82 ; rf. ibid., p. 73, et Raulatain, I, p. 130.
3. 7 vers dans D, fol. $107 \mathrm{v}^{\mathrm{n}}$, et dans An-Noulkat, p. 99. Les vers $3-7$ sont dans la Kharida, fol. 260 r .
4. 18 vers dans $D$, fol. $107 \mathrm{v}^{\circ}-108 \mathrm{r}^{\mathrm{n}}$, complétés par 2 autres dans An-Noukat, p. 114-115. 7 vers, 1-3 et 16-19 de la pièce complète sont dans la Kharîda, fol. $260 \mathrm{r}^{\circ}$.
5. 16 vers dans D, fol. $108 \mathrm{r}^{\circ}$ et vo, et dans An-Noukat, p.118-119.
6. 8 vers dans D, fol. $108 \mathrm{v}^{\circ}-109 \mathrm{r}^{\circ}$ dans An-Noukat, p. 136-137, et, à l'exception du vers 4, dans la Kharîda, fol. $261 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}$.

PVi
ín lit lor
سها وقــال يعـ محمّد بن شهس الـخلافـة ${ }^{2}$
 [سريع] 100 وقــال دحهـ اللّ4

إن كبرتِ ستى فلى هـتـة


[ 0 ]
107 وقـال ساتحه الله"



او فقُلْ مــا شْتَ النَى عنـــك مشغول بـتبِيى

1. 4 vers dans $D$, fol. $109 \mathrm{r}^{\mathrm{n}}$, et dans An-Noukat, p. 137.
2. 4 vers dans D, fol. $109 \mathrm{r}^{\circ}$, et dans An-Noukat. p. 139.
3. 8 vers dans $D$, fol. $149 \mathrm{r}^{\prime}$ et $\mathrm{v}^{\mathrm{n}}$, et dans An-Noukat, p. 148149.
4.3 vers dans $B^{2}$, fol. $74 v^{n}$, et dans $D$, fol. 109 ro $^{\circ}$.
4. 4 , ers dans $B^{3}$, fol. $75 \mathrm{r}^{0}$, et dans D , fol. 109 vo.

## rY\&

[رم] lov

$$
\begin{aligned}
& \text { ليت شعرى بعد موتى من ترى يسكن دارِى } \\
& \text { وكذا يا ليت شعرى • لن لمنى الكُتب تارِ } \\
& \text { فلتــد آنغتتُ فيها غُتْرَ ليـلى ونهارِى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 10^ وقـال ينإِى رنــهـ² } \\
& \text { اقول لابنى وقد قال الطبيب لد لـ يَبق إلا رجاء الحالق البارِى } \\
& \text { رضيتُ بالله مَرجوْا اذا اهترضتْ } \\
& \text { [طويل] } \\
& \text { 109 وقـال يمدح امير الجيوش شاوَا³ }
\end{aligned}
$$

1. 5 vers dans $B^{3}$, fol. $75 r^{0}$, et dans $D$, fol. $109 \mathrm{v}^{\mathrm{o}}$.
2. Vers 1 et 2 d'un fragment de 8 vers dans $B^{3}$, fol. $76 \mathrm{r}^{\circ}$, de 7 vers dans D, fol. $109 \mathrm{v}^{\circ}-110 \mathrm{r}^{\circ}$.
3. Vers 1-22, 28-38, 43 et $50-62$ dun poème de 62 vers dans $D$, fol. $110 \mathrm{r}^{\mathrm{o}-111} \mathrm{vo}^{\circ}$; de même, sinon 56-63, dans $\mathrm{B}^{\mathrm{n}}$, fol. $100 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}-104 \mathrm{r}^{\circ}$, qui a 63 vers. On trouve dans An-Noukat, p. 128 et 71-72 les vers $23,24,38-42,44-46,50-55$ ( $\mathrm{B}^{2} 49-54$ ), 60 ( $\mathrm{B}^{2} 61$ ). Rectifier d'apres cette note quelques-uns des cbiffres donnés p. 70, note 6 .
ryo

 ولولا الميون النُّغلُ ما ذُقتُ لوعة


 يَشْتق على طين الحـيال لeتـاوْهـا من الحرف إلا أن ينام سـيرُمــا








4. D فتورها -
5. D ق̣ر.

YY




 وقـد مرف الاسلامُ أنـــك سيغه كذا الليلةُ البيضا: يُعرَفْ نورّهـا


ومنها

 صدمت بها من Tل رُزِيكَ هضة
 ولتـا خلت أَوكارُهم من نسورهم
 عفوتَ ولو كنتَ النى قدرتٌ على مسا.تـه لم يعفـ عنك قــديزهوــا 1. Le sujet est اتِامك au vers 32, cité dans An-Noukat, p. 128.
rv


 وحـاشاك أن تَرضى بــنَّ خَوادِرِ بصارمك اللاضى تُصان خدورُهــا

ومنها

ومنها
ابـا الفتح والمعروف شی، مدارُه على عَرَض الدنيا وإنى ${ }^{3}$ مديزِهــا





1. B² القـادريت
2. $B=$ Bal.
3. B ${ }^{3}$ وانت.
4. D المبار.

## rVA




$\left[\frac{\operatorname{lon}}{\infty}\right]$
-17 وقـال من زسالـة
مغتِـرا عن هسديث سا. بَغْتْبِّهُ
بـس الكتاب غدت كنَىَ تَسطرْ"
كتبُتُ وبودى لو عَدِمتُ يـدى وذا وذاب نـاظرُ عينى حين أَنظرٌُ
[متقارب]
آ| وتـال من أُخرى
فليت الرسالـة لـــا تَكن وليست رسالـةُ خير الـَبَّرْ
ودكن رسانــُحُ لتـا تَعُن
[ط [طيل]
rדו وقـال فی الدَرْمَنِّ

1. D ومذ.
2. 2 vers dans $D$, fol. $111 \mathrm{v}^{\circ}$.
3. 2 vers dans $D$, fol $111 v^{\circ}$.
4. 3 vers dans $B^{2}$, fol. $71 \mathrm{r}^{\circ}$ et $\mathrm{r}^{-}$, dans $D$, fol. 111 ro-112 $\mathrm{r}^{\circ}$, dans Al-Makrîzi, Al-Khitat, I, p. 121, dans As-Soyoû!̂, Kitàb housn al-mouhiḑara, I, p. 48. Voir aussi Fundyruben des Orients, IV, p. 238.
rva
 بنـاء يَخْــاف الــدهرُ منه وكلٌ ما على ظاهر الدنيا يَخَاف من الدهرِ

[ n ] :
س71 وقــال من قصيدة اوّلما¹
 إن وقَتَّك عن النسيب كامةَ فلهنَ منــك كَامـة ووقــارُ
 زارت جنابَبك والمودةٌ قصدُها لا درهمْ قصدتْ ولا دينـارُ

[فراو] ]
عا

ابـا حَتْانَ والايتـاُُ تَدضى ويَبتى فعلكَ وبميــلُ ذَكِى




2. 4 ver dans D, foi. $112 \mathrm{r}^{\prime \prime}$.
[

ها وتـال ايضا¹

 يُيتيك من نتر ونظم ببعض ما وهـيتَ لـ يا مالك النظم والنثِ
 [سريّ]

771 وقــال ايضا²
الحمد لــلـه ع.لى حـالــة لا هرلَ لى فيها ولا قدرَ:
اَخْرَجَنى الدهرُ الى صاحب
اذا قضى لى هـاجـة نَـزَرة



قــافية الزاى


1. 4 vers dans $D$, fol. $112 \mathrm{r}^{n}$.
2. 6 vers dans D , fol. 112 v".
[
 لك يا ابن البَظْر قرنٌ بلـن التِجمَ وحـازا قــافية السين
[
17^ قـال فـ الققيه عيسى

فقالت ما دلِّك قلتُ آضهت
[سا
179 وقـال ءـثى اللاضد لدبن اللة³



أَبَنِي عـيْ والبَتــولِ وأَحـدِ وكواكب الـدنيا وخير النابِ
[س]

3. 2vers dans 1), fol. 112 v".
$\because .2$ vers dans $D$, fol. $112 \mathrm{v"}$.
4. 4 vers dan- D, fol. 112 vo .
5. 4 ver dans D, fol. 113 r .
rヘE
قطهتَ يوَمَ السبت رآسَ صنْوِه وذات يوَّ السبت سـا ناقعًا














6. Vers 1 dune poésie de 4 vers dans $D$, fol. 114 ro et $v^{0}$
[
قــلـ لالُْشارَف عتَى اذا انتَتى فى الصناعَن


وسوف تَتَّع منهبا ما لا تريــد سماغَـ،

حـاشى غـلامَ صايمبِ من ذالك وابنَ ثُطاعَن

تلتُ وما قصدى رِياءٌ بها اقول فی الناس ولا سُنْعَن

IVA وقــال يمدح المكر"م ايضا ويـودّعــه وقــد خرج لولايــة
[واور [
انغربيـة

7. 6 vers dans $D$, fol. 114 vo.
8. Vers 1 et 2 d'un fragment de 7 vers dans $D$, fol. $114 \mathrm{v}^{\circ}$.
9. Vers $8-10$ dune poécie de 27 vers dans $D$, fol. $115 r^{\circ}$ et $v^{0}$. Les vers 1, 19, 24 et 20 sont dans An-Noukat, p. 154, et dans la Kharida, fol, $261 \mathrm{v}^{\circ}$.



وva وقـل يهتّ" شاوَرا بعـيـد النطر ويشكو موقف الجارى [رجز الاتب لـه

ومنها






[ - • • وقـال ايضا

1. Hémistiches 1, 2 et 75-85 d'une poésie de 85 hémistiches daus D, fol. $115 \mathrm{v}^{\circ}-116 \mathrm{v}^{\circ}$.
2. 2 vers dans $B^{\mathbf{2}}$, fol. $104 \mathrm{v}^{\circ}$, et dans D , fol. $116 \mathrm{v}^{\mathrm{o}}$.

## rav


 و 1 I [طويل] وتوجا سشكاية المتظلآم








1. $\mathrm{B}^{*} \underbrace{\text { L. }}$.
2. Poésie de 64 vers dans $\mathrm{B}^{2}$, fol. $112 \mathrm{v}^{0}-115 \mathrm{r}^{\mathrm{n}}$, dans D , fol. $116 \mathrm{v}^{\mathrm{n}}-118 \mathrm{v}^{0}$, dans Mouslim, Djamharat al-islam (ms. CCCCLXXX de Levde d'après J. de Goeje et Th. Houtsma, Catalogus, I, p 287 -206), fol $187 \mathrm{r}^{n}$-188 $\mathrm{r}^{\prime \prime}$, qui a seulement 62 vers. IRaudatain, I, p. 222-223, donne les vers $6-8,10-13,15,16,20,23,26$ et 27 . Le vers 15 est cité avec des variantes dans W'üstenfeld, Calcaschandi, p. 195 ; cl. p. 224.
3. $B^{2}$.
ra

 وجِاد ابنُ رُزِيلكِ مت المِاه والتنى،











4. D فنَّرتـه منى.
5. B² وتوشع

rıa


 وحنايتنى اهلز الــديون 1 فلم يكن




 فإن كنتَ تَّعى الناس للفقه وحدَه فُنـه طرازیى بـل لثامى وبُرُقُعِى
 ونصرى له فن هيث لا انت ناصر بضرب صَقيـلاتِ ولا طعـنِ شُرَع



 1. B • منهم et الذنوب

فا لــك
 وإتــا لمـا اوضحتُـه من زعـازع عصفن على ديسنى ولم أتــزعــزع












1. $D$ V.

2. B' ان علهت et اطلع
ral




 فيا زارع الاسلام ${ }^{3}$ فى كلّ تـربـة







3. D et $\mathrm{B}^{2}$ ع ع $; \mathrm{B}^{2}$.

- 

8. B= الاهسان .
9. $\mathrm{B}^{2}$ Jull.

## قــافية الفاء

 وقد أَنشد بذمّ الدولــة الماضية بين يدى ثِّم الدين ابى الملك




 فهِى بسُعَانها الآياتُ اذ سكنوا فيها ومن قلها قد اسكترا الصُّعْفَا


 سیا والأبِيات التى أَشْدها ابن ابى حَصينةَ'

1. 8 vers dans D, fol. $118 \mathrm{v}^{\circ}$, et dans Al-Makrizi, Al-K'hitat, 1, p. 469.
2. D اسكموا

3. 4 vers dans D, fol. $110 \mathrm{r}^{\mathrm{n}}$, et dans Al-Makrizî, Al-Khital, 1, p. 469.

Yar


 كانوا بهـا صَذَفْــا والــدارٌ لولزةٌ
 بكسوة وغلّـة يَستدعى المدح منى فكتبتٌ اليه بقصيدة منها [Jol 11 وقــال من قصيدة يهجو ابن د"خّان ³







1. Al-Makrizi
2. 7 vers dans D, fol. $119 \mathrm{r}^{\circ}$, et dans $A n-$ Noukat, p. 134.
3. 6 vers dans $B^{2}$, fol. $73 \mathrm{r}^{\mathrm{n}}$ et $\mathrm{v}^{\mathrm{n}}$, et dans D , fol. $119 \mathrm{r}^{0}$ et $\mathrm{v}^{\mathrm{o}}$. Les vers $2-6$ sont dans la Khharrdu, fol. 202 ro. $^{\circ}$.
4. D : الز
[سریع]



 هحـِّناك الــدهرُ سبالَ الــورى






$$
\begin{aligned}
& \text { تــافة القاف } \\
& {\left[\begin{array}{l}
\text { b. } \\
\hline \text {. }
\end{array}\right]} \\
& \text { ² }
\end{aligned}
$$



1. 9 vers dans $B^{\mathbf{2}}$, fol. $74 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}$ et $\mathrm{v}^{0}, 8$ dans D , fol. $119 \mathrm{v}^{\circ}$.
2. Ce vers n'est pas dans D.
3. Vers 1-3, 12-14, 40 et 41 d'une poésie de 52 vers dans $D$, fol. $119 \mathrm{v}^{\circ}-121 \mathrm{r}^{\circ}$.



ومنها

لو كنتُ أَّملكُ روحى وارتضيتُ بها بـذلتُّا لـكِ لا زورا ولا مَكَتــا



ومنها

 ] طويل] M وقتـال يِهجو عَدِىَ الْملك 1
 عذرتُ عَدِىَّ المُلك اذ ليس عنده من العِرْض شى يُ يُتَّى أن يُتَزَتَا
 13 vers dans $D$, fol. $121 r^{2}$.

199 وقـال بـثى الملـك الصالم ويدع ولده الملـك النـاصر وانشدها فى مشهد بـالقَرافــة فى شعبـان سنــة سـع وتمسين [طويل]

وخمسمانـة ${ }^{1}$



ومنها







ومنها


1. Vers $1,2,25-30$ et 59-64 d'une poésie de 64 vers dans $D$, fol. $121 \mathrm{r}^{\circ}-123 \mathrm{r}^{\mathrm{\prime} \mathrm{\prime}}$.




 -19 وقــال وكتب بها الى شرف الدولـة بن جَبٍْ جوابا عن شعر بعث به اليه قبل اللقاء يَتشوّقه على هذا الوزن وذلك فـ [خفيفـ

سنة احدى وثهسين وتْسلانــة ¹

[Jul $\leftrightharpoons$
وa1 وقـال يمد الملــك الصالمٌ




1. Vers 1 d'une poésie de 17 vers dans $D$. fol. $123 \mathrm{r}^{n}$ et $\mathrm{v}^{n}$.
2. Vers 1 et 2 d'une poisic de 28 vers dans $D$, fol. $123 v^{\circ}-124 r^{\circ}$. Les vers $20,22-25,3,4,26$ et 28 sont dans An-Noukat, p. 39-40.
3. Vers 1-6 et $25-29$ d'une poésie de 49 vers dans $D$, fol. 124 r"$125 \mathrm{y}^{\mathrm{n}}$. Les vers 46 et 47 sont dans . 1 n-Noukat, p. 57.
ran
 جـار المُديرُ لها ولو عَدَّى الموى
 وَتنــانُ ذابَ السحر ف آماقـس وأَذاب مــاء الروح من آمــاقى

 ومنها

 ظن ظلّ فيــاض المواهب أَبلِ أُنسيتُ هين وردتٌ تُر نـوالـهـ ما أعتدتٌ من ثَتَدِ ومن رَقْاتِ


 [Jol
4. Vers 1-6 d’une poésie de 29 vers dans $D$, fol. $125 \mathrm{r}^{0}-126 \mathrm{v}^{n}$.

 من كَل ثغر مثل ثنر مخافــةِ شافِ طريتَ رُضابـة لمُيُطِقِ نج العفافُ عليه ثوبَ صيانـة فَمُ الحيانت عندها لا يَرتقى

 [ 1a६ وقــال فی غرض لــهـ


190 وقــال عيدح الملــك الناصر صلاح الــدين يسوسف بن


 وفى خذَ ذات الخال تحرة جرة عـلى نارها ماء الصبـا يَتزقـرق'
5. Vers 1 et 2 d'une poésie de 8 vers dans $D$, fol. $126 \mathrm{v}^{\circ}$.
6. Vers 1-3 et 30-38 d'une poésie de 38 vers dans $D$, fol. $126 \mathrm{v}^{n-}$ 127 v". Les vers 16 et $19-29$ sont dans Rautatain, I, p. 193.

تُكتَ قلوب المشرِكين خوافقًا وبات لواء النصر فوقك يَيْفتُ


 الك الميرُ قد طال آنتظارى واُطلقت

 صدقتُـك فيـا قلتُ او انا قائل بأنَّك خيد الناس والصدتُ أَوثقُ وهسبى أن أنْهِى اليك وأنتهى

194 وقــال ايضا¹
كَتْثِ يُيك على مقدار ما أَتْفتًا من الحوادث لا صَغْوَا ولا رَنَقًا

 $\square$ p. 29, introduit- dans $\mathrm{B}^{3}$, où als p (exdent, pi=ーー ils suivent, par وقـال إيا

## $r \cdot 1$


[JN]
و وقــال يدع الفقيه الـلانظو


أَحْلَ وأَعـذنبُ من مُدير مَذاقِهَا
أَخلاقُ حضرةٍ أَخْتـــَ بنِ يحئَــد







1. Jaurais corigé en مُلْقَ avec $a i$ inon adopté une orthographe identique pour les deux mots quifont ralembour.

2 Ver $1,13-20,31$ et 32 dune poésie de 46 vers (D 45) dins

3. B2 $^{2}$.


ومنها



قــافية اسكاف
[
19A قــال يعرِّض لابن دُخّان¹


قــافية الـلام
[طويل]


1. 2 rer, dan $\mathrm{B}^{3}$, fol. $71 \mathrm{r}^{\mathrm{n}-72} \mathrm{r}^{0}$, et dans D , fol. $123 \mathrm{r}^{\mathrm{n}}$.

2 . Vir, $7-20$ dune porisie de 78 vers dans $B^{2}$, fol $87 v^{n-92} v^{\circ}$, et dans 1 , fol. $1 \geqslant 9 r^{\prime \prime}-131 r^{n}$. Elle est introduite ain-i dans $B^{x}$ :
 . Liec vers $1,2,4,6,35$ et $37-39$ sont dans AnNouhat, p. 50 (modifier d'apres ces indications les chiffres de la note 1), dans la Kharida, fol. $250 \mathrm{x}^{\mathrm{n}}$, et dans Raudatain. I, p. 125. Les vers $1-6$ et $35-39$ sont dans I bn Khallikín, éd. de Slane, I lun.), p. 337, et dans la traduction anglaise, I, p.659-660.
r.w

فيا أيتها الدستُ الذى غاب صدره فـاجت بلايــاه وهاجت بـلابلــت عهدتٌ بك الطودَ الذى كان مغزعا اذا نزلتْ بـالدُلـــك يوما نوازلـــت
 ومَن سَدَّ باب المُلكَ والامرُ خادج


 ومَن سلب الاسلامَ حليسةَ جِيــده الم أن تشَّى وحشَّ الطوت عاطلُنْ ومَن أَسكت الفضل الذى كان فضلُ وما هذه الضَّوْاه من بعد هيـبة كأن ابا الغـادات لم يُنتِن غـارة يُريك سواد الليل فيها قَساطلُـن
 ولا سار فى عـالى ركابِينـه موكب

 1. BT الغازی.
2. 13 . اكركز

$$
\mu \cdot \varepsilon
$$

ولا قـابَلَ المحرابَ والحرب عاملا من الباسِ والإحسانِِ ما اللَّهُ قابلُه














1. D قاتل et الناس.
2. D -
3. Vers 1-12 d'une poésie de 39 vers dans $D$, fol. $131 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}-132 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}$.

## W•O

امــا لــك همَ غيُّ نظم قصيدة تُضْتِنها بـالقول ما يـس تَنسلُ





 وواهحِ العصر الــنى فلأه هليةُ هذا الزمن الهاطـــلـِ

[خفيف]
r•ץ وقـال يمدحه ايضاٌ



1. Vers 1-4 d'une poésie de 31 vers dans $D$, fol. $132 \mathrm{r}^{\mathrm{n}}-133 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}$.
2. Vers 1 d'une poésie de 24 vers dans D, fol. $133 \mathrm{r}^{0}$ et vo.
3. Vers $1,2,0-19,33$ et 34 d'une poésic de 48 vers dans $D$, fol. $133 \mathrm{r}^{\prime \prime}-135 \mathrm{r}$ ".
r•q
.


و?




 إنَ الرسول ابـوریث من دونها فتَن الــنـى منها ابـــوه دسولُ




 ومنها شِيَمْ كفلتَ بهن ملتـةَ آَخْتـِ

كافِ هو البابُ الذى من لم يصل' منه فليس لــ اليــك وصول



ومنها








1. Vers $1,8-31,54$ et 55 d'une poésie de 68 vers dans $D$, fol. 135 ro-136 vo. Les vers $32,34,35$ et $38-40$ sont dans An-Noukat, p. 49 et 59. Les vers 32,34 et 35 sont dans Ibn Al-Athir, Chronicon, XI, p. 182 ; cf. Ifistoriens orientaux des Croisades, I, p. 522.
2. D الحوف
3. D نهلت •






 ولثا آثتشلتَ الليل بُرْدا اليهـم







 تروح الايادى من يديه خنيفةً وتندو على الأُعناق وهى نتالُ

ومنها





[لم]



ومنها

"ن

M.
 [

ووزيره المادل بن الصالُ 1

^•ץ وقـال عيدح الناصر بن الصالم على لسان سائل من اهل
الادبب سأله ذلك فى سنة سبع ونمسين فی محرّمٌ
 وسيجاهةً ورجـاحة وفصاحة وصبـاحـة وسهاحة ونوالًا

[سرتـتـ]


قُلْ للامير الأَكْم الكاملِ أَتسـتُ بالبيت ومن زاره لو خْتَلت شُمٌ الجمال النى


1. Vers 1 d'une poésie de 36 vers dans $D$, fol. $138 v^{\circ}-139 v^{\prime}$.
2. Vers 1-3 d'une pósie de 21 vers dans $D$, fol. $139 \mathrm{v}^{\prime}-140 \mathrm{r}$.
3. Vel-1-1 et 11-1\% d'une poésie de 17 vers dans $D$, fol $140 \mathrm{r}^{\mathrm{n}}$ et $\mathrm{v}^{\circ}$.

لا تعتقـد أنّى ابو فــتِتكِ آَرضّى امتنانَ العارض الماطل


 فـإن يكن عامُك ذا مُحِحلا فليس وُدَى لك بـلماهِلِ


[طويل [ال
 ولا زال منصود اللـواء مظقَّرا يقيم صَغَـا الاتيـام حين تَيـلُ اتانى كتـاب منـك اتا سطورْ فروضٌ وامتـا نشره فتَبـــولْ



1. 7 vers dans D, fol. $140{ }^{\circ}$.
mir


 [尼] سنة اربع وخْسين وخْسـايُـة ¹

لك أن تقول اذا اردتٍّ وتفعلَ +


 [


 "
 2. 1 lers dans I) fel. 125 .

Hiw
[ $\omega \leqslant$ ]
شآ وقــال يمدح الهادل بن الصالُ














潅:

HE


يَهتـــزَ غصنُ قـــِّ








فــيتُشه من مبْبِس


اللناصر بن الصأُ الــــــهـهادى من المدح أَجَلْ

من يستعيذ باسهـ الـــسـعالى اذا خطبٌ تزل
mo

يبدو بـه فی غُرّة الـــــدنيـــ سرورٌ وجَنذَلْ


ومنها

قد زُرتُه فينْتُ من إنعاهه مسـا مُيْنَل

 [طويل] [
 أُوِّعِ من عـالى كَابــك سيتــدا كFم غـدت أْفعالـه هـثل وجه



1. 11 vers dans $D$, fol. 145 rot $^{\circ}$ et $v^{\circ}$.

H17
على أنــه من دوحـة يَعْرُبيـــِّ لما المهـد فـرعٌ والسـاح اُصولُ



 ولا زلتَ محروس الهلاء بهتــة تعلِّتنا بــالهقل Yا7 وقـالل عدح تالج الـلــلافـة وردا ويــذك غدر المغـاربـة












miv
أطلهتَ فيه سَنَا بيض جهلتَ لما سُودَ الجماجم آبَسـالا من الُُلَّلِ وغـارةٍ لا يَثقٌ الطيفُ شُقَتَهـا طوريتَ فيها بساطَ الريث بالمَجَلِ















## H1A













1. Vers 1,2 et $24-43$ d'une poésie de 56 vers dans $D$, fol. $147 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}-$ $148 \mathrm{v}^{\circ}$.
2. Sic; peut-Âtre faut-il lire قـارعت; cf. le vers 35 de cette poésie.
3. D ول
4. D الجـبال
5. D وتتال
ma


 وما مضى بك يوم ليس فيه ملى ايتسام ضِرغـامَ تـدبيرٌ وأَعـالُ وإنَ ايتسام أَبَليتَ فيها بما سيَّرتَ من عُدَدِ ومن عَديـدِ الى الاعداء يُتتالُ لولا بيوت من الاموال جدتت بها على عساكهـا لم يَستقم حـلُ




 عادت الى انسها الماضى وبهتها فــهـا أَعدتًا وهى يمغطـار النسيم وقـد مضت عليها ليال وهى مِتفـالُ

 1. D يصحها

ََلــكٌ يصلَّى اللى أَفعالِ سوددِه لا بـل عليها لاهل المدح أَقوالُ
[لم]


ومنها
شَكرتْ عُلاك ابا الفوارس دولةٌ ما إن لما إتا عليـك مُعـورّل
 لولا كالك

 ما آمتـدَ ظِلُ الأمن فوت رُواقها إتا وتـاجُّك بـالغنى يتظلتـلُ重



1. Vers 1 et $10-43$ d'une poésie de 51 vers dans $D$, fol. 148 vo $^{0}$ $149 \mathrm{v}^{\circ}$.
2. $D$ f

MrI
 غـادرتَ يومَ عِدالك فيها أَيْوَمَا و تَكتَهم والليـلُ فيها أَلْيَـلُ









 ولنن توارت بالحمباب وأَعرضت هتَع فنـاطرُهـا اليكم مُغْبــلُ




rur







 [j2.]

 - •ץ وقـال يمدح اللمير سيفت اللدوالـة ابـا الميمون مباركّك بن


قـدُك مثـل الغصن ف اعتدالِـــ

1. Vers 1 d'une poésie de 5 vers, que précèdent, dans $D$, fol. 150 ro, 2 morceaux de 2 vers chacun, introduits par وقـال
2. Vers 1 et $25-44$ d'une poésie de 51 vers dans $D$, fol. 150 rom $^{\circ}$ 151 vo.
r
ومنها
 أَعسلى عـلى الميهوت من مَنــاره آَضعهافَ ما آعلاه من مَنــالِــِ





 يَتـــع فيــ


 بيستد اذا حدَثتَ عن بيتهـم' لم يَسـزد الإسنادُ عـت إرسالِـِ



HY\&

 ذا فی تَليـب المستقِسى تصيرةٌ أَرشيـةُ الحـاجـات من نَوالِـِ


[خفیفت]
وr وقـال فيه ايضا

 غيرَ أنَ الــسـدود مُ أَلكُ أَدرى قبل هذا من آى شیى. تَتيل' [سريــ] rr وقـــال الصا³
 لا تمتقـدذها هنـوةً سَهلـةٍ


1. Vers 1-3 d'une poésie de 42 vers dans D, fol. $151 \nabla^{\circ}-152$
2. Sic, peut-ètre consient-il de lire وغديرا.
3. 7 rers dans $D$, fol. 152 von $^{0}-153 \mathrm{r}^{\circ}$.
4. D 'أفعل.

HOO
أَقِّمُ لا يِسمعسهــا غــيرُ



[طــــلـ]


 ومنها

وما فن بنى ذا البِيل هن هو مثـُٔك
ومنها

عسى رجهُّ الرحن تَّجْع بينـنا فـإِّا على قُتب وإتا على مهُلِ
[متقاوب] 3 3

1. Mo'allaka d'Imrou'ou 'l-Kais, v. 1.
2. Vers $1,2,6$ et 9 d'un morceau de 9 vers dans $D$, fol. 153 ro.
3. Vers 1 d'un fragment de 3 vers dans $D$, fol. $153 \mathrm{r}^{\circ}$

WY




هم الآحبةُ إن جاروا وإن عدأُوا والماككون لقلبي كيف ما فلُوا


أُحِّهأْم آن يــزور الميبُ ساحتهم





1. Vers 1 dune seric de $\overline{5}$ vers dans $D$, fol. $153 r^{0}$ et $v^{0}$.
2. $\mathrm{D} V$.
3. Poésie de 8 vers dans $D$, fol. 153 vo.

## rYY



رجونـا قطع هجرِكِ بــالوصالِ فنـخرجكِ الدلالْ المى المُلالِ

 فُجُودى قبل داحتــه وعودى فقــاطنُسه سريع الانتقتــالِ
 وما ظلّ الشنباب وان تَّادى ليـــاليــه بـدأمون الـــزوالِ



 وكم لى فن بنـيـه من شليل أْهَّى للـوفـا



1. Poérie de 18 vers dans $D$, iol. 153 v.ati.

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ^Mr وتــل عنــد اجتيـازه بـالقصور الـزاهرة وزوال امر } \\
& \text { [...] }
\end{aligned}
$$

1. Lecture rendue douteuse par l'absence de points diacritiques.
2. Même observation.
3. D الحتيازه. - Vers 43 d'une poésie de 43 vers dans D, fol. $154 \mathrm{r}^{\circ}-155 \mathrm{v}^{0}$. Les vers 1-24, 26-29, 31 et 32 sont dans $\mathrm{B}^{\mathbf{3}}$, fol. $106 \mathrm{r}^{0}$ 107 vo , introduits par وقـــال 1 ; même introduction pour le vers 1 dans la Kharîda, fol. 257 vo. Raudatain, I, p. 223-224, a les mêmes vers que B', plus le vers 25. Aboa'l-Fida, Annales, IV, p 8-13, cite les vers $1,3,5,10-13,15,16,33,34$ et 42 (cf. 11-13 dans Historiens orientaux des Croisades, I, p. 44). Les vers cités par $\wedge$ boú 'l-Fida sont traduits en allemand par Hammer-Purgstall, Literaturgeschichte der Araber, VII, p. 939. Dans Al-Makrizi, Al-Khitat, I, p. 495-496, on trouve les vers 1-42. M. Wüstenfeld a publiê à la suite de son Calcaschandi's Geographie und Verwaltung ron EEgypten, p. 222-223, les vers 1-13, 15-34, 36-39, 41 et 42.

## raa

 [


Jy


-س وقـال وقد زار صديقا له ولم يبده فكتب اليه² [سريع]
يـا سِــدا ساحـٌُ أَبـوابـ



[
قُضْاعـة 3

1. Vers 1-3 d'une poésie de 13 vers dans $D$, fol. $155 \mathrm{v}^{\circ}$.
2. 3 vers dans $B^{2}$, fol. $71 r^{0}$, dans $D$, fol. $155 v^{0}-156 r^{\circ}$, et dans la Kharida, fol $261 \mathbf{v}^{\circ}$.
 من النصارى , et dans D, fol. 156 ro.
m.



[طويل]
אهr وقــال فی بعض كُتاب النصارى³
الا قُلْ تكُتَاب الصناعة كَلِّهم وخُصَ ابا الئص التكنَّى با الفضلِ

[
مسץ قـال يعجو ابن دُّانَ





3. $B^{3}$.
4. Bn $^{*}$ جالبت
5. 2 vers dans $\mathrm{B}^{2}$, fol. $71 \mathrm{vn}^{\mathrm{n}}$, et dans D , fol. $156 \mathrm{r}^{\mathrm{r}}$.
6. Corran, soara xvr.
7. 7 rers dans $B^{2}$, fol. $72 v^{0}-73 r^{\circ}$, et dans $D$, fol. $156 \mathrm{r}^{\circ}$.

وأعلمْ بـأُت قوافى الشعر ما غضتت
 [ $]$

عسץ وقـال فيه ايضا

كلَّا رُمتُ يلْتَـه دام حربك ما لمذا الوضيِع قولوا وما لِى
 أَفصُ الناس فى ثلاث حروف وهو فن غيرها تليـلُ المجالِ


مسץ وقــال من قصيدة يصنف طُرْخانَ حين صُلبـ2 هس وقــال ايضا من قصيدة يمد الصالُ
 ^شץ وقـال وقـد اجتّع الصالُ واخوه وابنــاه ف مجلس فـ

1. 4 vers dans $B^{\mathbf{2}}$, fol. $74 \mathrm{r}^{\circ}$, et dans D , fol. $156 \mathrm{r}^{\circ}$ et $\mathrm{v}^{0}$. Les 2 premiers vers sont dans la Kharidda, fol. $262 \mathrm{r}^{\circ}$ et $\mathrm{v}^{\circ}$.
2. 3 vers dans D, fol. $156 \mathrm{v}^{\circ}$, dans An-Noukat, p. 47, dans la Kharída, fol. 258 ro, et dans Raudatain, 1, p. 220.
3. 2 vers dans D, fol. $156 \mathrm{v}^{\circ}$, dans An-Noulat, p. 47, dans la Kharida, fol. $258 \mathrm{r}^{\circ}$, et dans Raudatain, I, p. 226.
4. 15 vers dans $D$, fol. $156 \mathrm{v}^{0}-157 \mathrm{r}^{\circ}$, et dans An-Noukat. p. 75-76.

بعض الولائم فامره عز" الدين أن يَيْيل فيهم شيـنا فقال
 اهل شاوَر²

 [سيطـ]

ليت النسيم اذا حتلتُ عـاتقسه شوقـا تقصَرَ عـه التُتُبُ والرُّسُلُ
 كأنَ صدرىَ من ضِيـق ومن حَّج
 Fم كلــة بات وجدى وهو مشتِغل



1. 8 vers dans D, fol. $157 \mathrm{r}^{0}$, et dans An-Noukat, p. 98. Les vers 1-6 sont dans la Kharîda, fol. $259 \nabla^{\circ}-260$ ro. $^{\circ}$
2. 5 vers dans D, fol. $157 \mathrm{v}^{\circ}$, et dans An-Noukat, p. 132.
3. 3 vers dans D, fol. $157 \mathrm{v}^{\circ}$, dans An-Noukat, p. 133, et dans la Kharida, fol. $250 \mathrm{v}^{\circ}$.
4. 9 vers dans $D$, fol. $157 \mathrm{v}^{\circ}-158 \mathrm{r}^{\circ}$.

## تهس





1



 [

, ولا زال ما أقترهتُه المُتنَ



قـــافـة الميم
[Jol

1. Vers $1-3$ d'un morceau de 10 vers dans $D$, fol. $158 \mathrm{r}^{\circ}$.
2. Vers 1-4 d'une poésie de 18 vers dans D , fol. $158 \mathrm{r}^{\circ}$ et $\mathrm{v}^{\circ}$.
3. 3 vers dans $D$, fol. $158 \mathrm{v}^{\circ}$.

## ع

وتجتات بغعـانـك الايــامُ
لبس البهـاء بسعيـك الاسلامُ


[ 10 ]
0

والحزُز قبل المزم فـآعززْ وأعزمِ




$$
\begin{aligned}
& \text { r£7 وقــال يدح الامام الفــانز ووزيره الصالح وذلـك عنــد } \\
& \text { قــدومه مصر وهى اوّل شعر قــالــه بهـا }
\end{aligned}
$$

1. 5 vers dans $D$, fol. $158 \mathrm{v}^{\circ}-159 \mathrm{r}^{\circ}$.
2. Poésic de 23 vers dans D, fol. $159 \mathrm{r}^{\circ}$ et $\mathrm{v}^{\circ}$, dans An-Noukat, p. 32-34, dans Rauçatain, I, p. 225-226, dans Ibn-Khallikân, II, p. 368-369 de la version anglaise; cf. la traduction allemande donnée dans IIammer, Literaturgeschichte der Araber, VII, p. 931-935. La Kitharida, fol. $2581^{\circ}$ et $v^{\circ}$, a les vers 1-5 et 17-19; Ad-Damîrî, Haycit al-lıayawàn, II, p. 162, le premier hémistiche, ainsi que les vers 19, 22 et 23.

## OMO

[طع


 تَظْنَم
 هما جَعا صِغْشـا

ومنها



 كــأن وهيض الــبرت


1. Vers $18-23$ et 26-62 d'une poésie de 62 vers dans $D$, fol. 159 vo$161 \mathrm{r}^{0}$. On trouve dans An-Noukat, p. 104-105, les vers 1-3, 6, 7, $9,11,13,15-17,22,24$ et 25.
min.




 نثرتَ بمهـد السيغ ما نظم القنا هنا هـالك من عقد الطُلَْى والمَعاصم


 ولها رأيتَ الناس فـ خِيفة الردى وأَوجهَهـم مـا بين شاهٍ وساهم رميت سوادَ اللميث بالبيـت فآبجلت







## perv









 الخر الحزم والإقدام ما زالل عنده شجـا




 ［

1．Vers 1－20 d＇une ocisie d． 48 vers dans $D$ ，fol． $161 \mathrm{r}^{\prime \prime}-162$ ，． Les vers 14， 15 et 27－9－sont dans An Nouliat，p．50－60．

 ورأى بتود الــاتـه عتسـد صهارة سعدتْ بـه الأَخـوال والأَّهـامُ لتــا تعـرَّ هـاسدوه لــردَه امضاه
 ولتن وفيتَ لقد وَفَّ لك قبله وكفالك اذ خان الكُفـاةُ وخانُوا وبـدون ما أَولاك من إخلاصه يُسـرتعى ذِمــارٌ بیعده وذِمــانُ قـد قلتُ للنقر 'الــذين تعرّضوا







 وابو شُجْاعِ
ma




وَلاؤك مفــروض على كَل" مسلم وحْتــك مغروط وآفضل مغنتم


ورثتً الهسدى عن نص عيسى بن حَيْــدرِ



 ما وأَتِتَ ميراتَ البسيطـة عن اب
 ولو حغظوا فيــك الوصيّـة لم يكن

1. Vers 1-10 d'une poésie de 48 vers dans $D$, fol. $162 \mathrm{v}^{n-163} \mathrm{v}^{\mathrm{o}}$.
2. D افضل , sans wàw en téte.
[.

- 






 وسوف أْنْزِلْ حاجالى اذا عرضـ
 [
rol وقــال إيْا²






1. 8 vers dans $D$ fol. 164 r".
2. 5 vers dans D , fol. $164 \mathrm{r}^{\circ}$.
[طويل]




 ror وقـال يــدح الامــام الهـاضد وولــد الملـك الصالع [رافق] ناصرَ الـدين








14 vers dans $D$, fol. $164 r^{\circ}$ et vo.
2. Vers 1-11, $36-40$ et 45 d'une poésie de 50 vers dans $D$, fol. $164 \nabla^{\circ}-165 v^{\circ}$.

Wそそ
 ولـولا الـظظ من الجر وفِّ وسلْم بسـاليجــود على إمـام وتبتـل تُرْبت ساحته فنهـا عرفنـا حرمة اليـيت اللـرام

ومنها
وأيـَـدَ مُلـَحَه بـابِ شُجاع وذلـك من تمـام الاهتمام



 ومهنا

بسه طالت بنو زُزِيـاكَ بــاءا على الــيّينِ من يَتْ وشام
 [Jol سْنــة سـع وختسـين

1. Vers $1-5,23-38,48,54$ et 55 d'une poésie de 55 vers dans $D$, fol. 165 vor-167 $\mathrm{r}^{\mathrm{n}}$. Les vers 49-53 sont dans An-Noukat, p. 60-61.

W
خلَت عليــك مَواسمُ الايتسام يحو المــاقُ البــدر عنـد تمامه ونالك طول الــدهر بــدر تهام




ومتها







 ومن العظاّمُ إن سلوثُكُ بعد ما
 1. D sans ,شاور, avec indication d'une lacune qui n'est pas comblée.

そをを
فتضى عليك ابو الئهجاعكا تضى لاخيــك غــيِّ خليفـة وإمــام







وهنا
قُلْ لِّلانة لا خلافَ وقد غدا عنها الـكغيل ابو الشُّجاع يُحايِى

ومتها
فتح＂الفتوح اثكا من يسـد كافل فأسـنـز ！لاهَك أن يُديَ حياته

00 وقـال يودّع عزّ الدين عضد الدولة حُساما عند سفره فـ ［طويل］ ذى القعدة！

1．Vers 1 d＇une poésie de 14 vers dans D，fol． $167 \mathrm{r}^{\circ}$ et $\mathrm{v}^{\circ}$ ．
wio
 ror وقـال يشكى الاجلّ فارس المسلمين ويهدحه وولده العماد



ومنها





 وov rov [Jol ونحسين

1. Vers 1 et 16-21 dune poèsie de 41 vers dans $D$, fol. 167 v․ $168 \mathrm{v}^{\circ}$. Les vers $36,37,39$ et 40 sont dans 4 in-Noukat, p. 101.
2. Vers 1 d'une poésie de 50 vers dans $D$, fol. $168 \mathrm{v}^{n}-170 \mathrm{r}^{n}$.

سَهُتْ حُزونسةٌ وجده وغرامِيِ من بعد شِرّة شوقسه وعُرامِيِ

YeA وقـال يیزتى بالفانز ويهنّ" بمجلوس الامام الماضد ـطويل] لثن قــل صبد فـالمصاب عظيُ
 غدا الدهر محمود اللفال الى الورى وعهدى بسه بــالامس وهو ذميمُ


 ورثتٌ الهدى بـالنصَ منه وقرِلـه انحى وابنُ تَى إن عَدْمتُ يعترمُ







1. Vers $1-17$ dune poésie de 37 vers dans $D$, fol. $170 \mathrm{r}^{\circ}-171 \mathrm{r}^{\circ}$.

## rey




ولـ
[فرافر]
‘ roa وقــال فى الفزل

 وليس يَذْ اهل الفضل مندى اذا عذروا سوى الإِل الذيمّ
-

ومن تغـافلتَ منسه فهو مُطَّحَ ومن نظرتَ اليـه فهْو بحتشَمُ



1. 3 vers dans $D$, fol. $171 r^{\circ}$.
2. D الدميم.
3. Vers 7 et 8 d'une poésie de 8 vers dans $D$, fol. $171 \mathrm{r}^{\circ}$ et $\mathrm{v}^{0}$.

Les vers 1-3, 5 et 6 sont dans An-Noukat, p. 96.
4. 3 vers dans $D$, fol. $171 v^{\circ}$.
res
 وأسثٌْ عليه ولا تَهْتِــك سريرتَ
 צדץ وقـال يمد الكامل شُطُع بن شاوَر ويذك مسيره لقتل ابن الـِّاط بالأَّعال المُوصيّة عثد خروجه عليم وظقره بالمِيع وعوده بعد ذلــك الى الأَعال اليححريّــة لثههيد الباد ورجوعه [طويل]

اللى مستقرّه غانها









1. Poésie de 38 vers dans $D$, fol. $171 \mathrm{v}^{\circ}-172 \mathrm{v}^{\circ}$.







 وقفتَ بها تَحَى فــوارسَك التى كنيتَ أَذاهم حـيت دافیتَ تنهمُ



 اميزُ المِيوتَ الساضدئ النذى غدت

 $A^{\prime}-19$ is ittarth. p. 295.
2. D טنيوr
po.








 بثشتٍ بها بـأسا وجودا تَنــافِيًا
 وعُدتً الى دست الوزارة قـافــنا وجيشاك بـالتأيسـد والنصرِ مُعْلَمُ



3. D D . 2. D عذابـبك.
4. D الوجود •
rol
فلــو بلغتْ خخو السماء بــلاغسةٌ كهانت لك اللشعرى مع الشـر تُنظَمُ [وافر]

سדץ وقـال يدعهه ايضا


اذا البيتُ الحِامُ نَأَى فإنَّا نزور بسـارك البيت السرامًا


ومنها


ثَبَتً ابا الفوارس هن علاه ذُرْى قَعَدَ الزمانُ بها وتامًا

لتُن كفلت عزاتنُـه الإمامَا نقد كفلت مواهبُك الأنامَا
وقـد كان الزمان لنا عووسا فعلتهـه نسـدالك الابتسانــا

 173 vn .
rer
＂


$[0,1$,
－
がでー اذ اذ
－سـلا
［bun］
هr وتـال يِدح شهس الدواـة


2．Cotte p ：$\because 1$ ， $1 \mathrm{n}-1.11$ ，，ist





 －12 こー～•••

وخيرٌ خَلْنَك إن صاحبتَ اذ اللتعـعاللى عروس عـيُ واصفــة



ومنیا

لا يــدِلك المِد إلا







1. $B^{2}$ ترتـ.
2. $B^{2}$ وامقــة
$3 \mathrm{~B}^{2}$ 引。
3. $B^{2}$ et D نوح -
4. Ce vers n'est $p$ is dans $D$.
5. Ce vers n'est pas dans $D$
ros






تنهو قُـوَى الشى، بــالتـدريُ إن رُزتْ







1. B² ولايته
2. D
3. $B^{2}$, ترامیى , emprorenant de la legon aux deux manuscrits de Raudatain, le texte imprimé portant : وقد تُقَى .
4. Ce vers n'est pas dans D.
5. $B^{3}$.
6. $B^{2}$ ila.



 דیץ وقــال ايضا يعدح نیم الدين ولد السلطان الملك الناصر


صلاح الدين رحة الاله عليهما

 ما زال



ومنها

وانت اكُُ من يـشى على قــدم والناسُ عنك فقد أَثنوا' بها علمُوا

1. Vers 20-24 et 32-45 d'une poésie de 45 vers dans D, fol. $175 \mathrm{r}^{0}$ $1761^{\circ}$. On trouve dans Raudatan, 1, p. 211-212, les vers 1, 4, 7-10, 12 et 14 ; ilid., $1, p .222$, les vers $25-39$.
ror
ومــ التواتُسرُ متــا أَستريبُ بــ





 لَهْنى هلى اسد الـدين الهُمام وF

 وكان يعرف مقـدارى وقــد ذَكوا أنَّ المَعارف فـ اهل النُّهُى ذِمَمْ
 وأنظـر" المت بعينيـه فبينـي [طويل]


2. Vers 1 et 6 d'une poésie de 6 vers dans D, fol. 176 r $^{0}$. Les vers 2-5 sont dans Raudatain, 1, p. 223.

ومنها

[
ه وقـــال ايضا

ومنها

 أَخسن بتتــة كـوكب لـولا حـيانى واحتشابِى وحقـارةٍ الجيش الـنى عندى يَقلْ عن آكهلام , اذا اعــتامُكك كان فنَ غنَى غنيتُ عن الحُسام ومتى تُصافِحنى فــلا أَرضى مصافنــةَ الغمامِ



1. Vers 1 et 6-12 d'une poésie de 12 vers dans $D$, fol. $176 \mathrm{r}^{\mathrm{n}}$ et $\mathrm{v}^{\mathrm{o}}$.
2. Vers 1,2 et $6-11$ d'une poésie de 11 vers dans $B^{2}$, fol. $115 r^{n}$ et $v^{\circ}$, et dans $D$, fol. $176 v^{0}-177 \mathrm{r}^{\circ}$.

## FOA




ومنها
مـولايَ دعــوةَ مُقْتـــِ والدهرُ بين يديك قانمْ




غَـرستَ الـرَّجـاء الى متى يُبْتَى الشمارُ من الكَمانمْ
[

- •r وقــال وقد اتّهوه²


.

1. $B^{2}$ لدفe
2. Poésie de 10 vers dans $D$, fol. 177 ro.

## roa


rזr وقـال من قصيدة فـ شاوَرٌ



1. 9 vers dans D, fol. $177 \mathrm{r}^{\circ}$ et $\mathrm{v}^{\circ}$, et dans An-Nouleat, p. 43. Les vers 1-4 et 7-9 sont dans la Kharida, fol. $259 \mathrm{r}^{\circ}$.
2. 11 vers dans D, fol. $177 \mathrm{v}^{\circ}$, dans An-Noukat, p. 69-70, et dans Ibn Khallikán, ed. de Slane, I (un.), p. 311; traduction anglaise, I, p. 610-611; voir aussi la version en vers allemands par Hammer, Literaturgeschichte der Araber, VII, p. 936.
3. 12 vers dans D , fol. $178 \mathrm{r}^{\circ}$, et dans $A n$-Noulcat, p. 97-98.
4. 8 vers dans $D$, fol. $178 \mathrm{r}^{\circ}$ et $\nabla^{\circ}$, et dans $A n$-Noukat, p. 113-114.
M.

YVo
 بِدْمِياَّهُ

[طوـــ] ]
لقّوم

وتدعو على الـلـانى بكلا عظمهة وانت ابوها يــا صديتى وأمهـا
[طوى]
وVA وقـال عِد شاوتًا"



1. 8 vers dans $D$, fol. $178 \mathrm{v}^{\circ}$, dans An-Noukat, p. 133, et dans la Kharida, fol. $260 \mathrm{v}^{\circ}$.
2. 9 vars dans D, fol. $178 \mathrm{v}^{\circ}-179 \mathrm{r}^{\circ}$, et dans An-Noukat. p. 139110 . Les vers $1-3$ et $6-9$ sont dans la Kharida, fol. 261 r .
3. Lecture douteuse : $B^{2}$; D D
4. 2 vers dans $B^{2}$, fol. $72 \mathrm{r}^{\mathrm{n}}$, et dans D , fol. $179 \mathrm{r}^{\mathrm{in}}$.
5. Vers $1.2,18-32$ (D 18-31) et 46 (D 44) d'une poésie de 46 vers dans $\mathrm{B}^{2}$, fol. $96 \mathrm{v}^{\circ}-99 \mathrm{r}^{\prime}$, et de 44 dans D , fol. $179 \mathrm{r}^{\prime \prime}-180 \mathrm{r}^{\mathrm{n}}$.

## M1









 ولولا دفــاع الـلتـه عنـها بشـاوٍِ


 فـنا يُتَتَى


1. Ce vers manque dans $D$, ainsi que le vers 37 de $B^{\prime}$.
2. $B^{3}$ الارض.
3. Cf. plus haut, p. 350, 1. 15.

فــافية النون
[طويل]
rva وتـال يدع الامام الماضد
ولاوك دَيْنٌ فَ الــرقـابِ ودِينُ وودُك حصن فن التَعـاد حصينُ


- 



 غدرتْ بهوثقها الدموعُ فغادرتُ سِرتى اسيدا فن يــد الإعــلانِ

1. Vers 1 et 2 d'une poésie de 47 vers dans $D$, fol. $180 \mathrm{r}^{0}-181$ vo.
2. Vers 1-5 et 14-32 d'une poésie de 51 vers dans $D$, fol. 181 vo $183 \mathrm{r}^{\circ} . \mathrm{B}^{2}$, fol. $104 \mathrm{v}^{\circ}-106 \mathrm{r}^{\circ}$, a les vers 1-17, plus un vers que nous lui avons emprunté et qu'il a placé entre les vers 14 et 15 . Les vers 20-25 sont cités dans Aboû 'l-Fida, Annales, IV, p. 12-13.
3. D صبره.
w

ومنها

 قِضت على كفت الصبابة سَلوةً تَّنهى النُّهَى عن طاعة الِعصيانِ
 قد سهَلت حَزْنَ الكلام لنادبب
 وأجهلْ حديث بنى الوصى وظُلِّهم تشبيبَ شَكوى الدهر والِذْلانِ






4. Ce vers $n$ 'est pas dans $D$.
5. B' a pour le second hémistiche : فقد الشُباب بواعثُ الآحزانِ .

Mร
حَرْبٌ بنو حَرْبب اقــاموا سُوقَا وتشتَهت بـهــم بـنــو مَرْوانِ

 مالت عليهـم بــالتصالىت أْتـة
 مسا كان أَلاهم بسه لو أتِـــُوا


وقه r^1
 وأَرْوَ حاسبْ ضميكَك لا تأمَنْ بوائقَّه وآزهجرْ من خَطَرات الهين والاُذُنِ

 ومتها
 1. Vers 1-5 et 10 d'une poésie de 12 vers dans $D$, fol. 183 ro.
 [طويل]

إبابتـهـ


[
سגץ وقـال فى ابن عين الزمان²
قُــلْ للسعيد بن السعيد الـُخْتَبَ صَقْرِ الحـلافـة وابنِ عين زمانـــِ

إنَ الآوامر مذ اتتنى لم تُ وأعتضتُ بالدار الشريفة موضعا أَخْبتُ بعض العمر فَ غُمرانِـِ

 [.0.]

الصا
اقتـول والصدتُ فيها قلتُ يَيَدنِي وعـادةٌ لى اذامـا قلتُ لم آَّمِ

1. 2 vers dans $D$, fol. $183 \mathrm{r}^{\mathrm{n}}$.
2. 5 vers dans D, fol. $183 \mathrm{r}^{\circ}$ et $\mathrm{v}^{\mathrm{o}}$.
3. Vers 1,2 et 7-15 d'une poésie de 15 vers dans $D$, fol. $183 \mathrm{v}^{\circ}-$ $184 \mathrm{r}^{0}$.


ومنها
وفضَلتـتك ثــلاثٌ مذ علمتُ بها أَحبـتُ مدحَك خِبَّ العين بالوَسَنِ
 وحُسنْ صبكك يـومَ القصر منفـردا للموت يا ليت يـومَ التصر لم يكنِ





وآيعبْ على الـحب فضلَ الــنـيل من خـلٍَّ

 [. هr وقــال على الوزن ايضا


1. 1 .
2. 4 vers dans $D$, fol. $184 \mathrm{r}^{\circ}$.

## H7





. ولولا دفــاعـك عن حرزة الــــهدى عَدِّمَ النانُ دنيـا ودِينَا


 [


1. Vers 1-3 et 9 d'une poésie de 9 vers dans $D$, fol. $184 r^{\circ}$.
2. Vers 1-29, 33-38 et 45-48 d'une poésie de 48 vers dans $D$, fol. $184 \mathrm{r}^{n}-185 \mathrm{v}^{0}$. Les vers $1,2,30-32$ et $39-44$ sont dans $A n-$ Nouhat, p. 83-84, plus 2 vers qui ne sont pas dans $D$ et que jai compris dans mes calculs de la note 3 à la page 83 . Les vers 40 et 41 sont dans Raựatain, I, p. 131.

Mn

 عسامٌ


 مذ غاب نـاطقبا فـإنسـك أُّها والتَّتجّهان لها قـراه لسانُـهــا F







 حتَت كـأنَ صروفها من امرمَ تَّرَى وأَعنانُ السهاء عِنـانُسهــا

 هو مقلــة الــدنيا وأَّوَد عينها والماضد بت المصطنى النمانُهــا








 ومنها




## mp.








 [ الد

الحهد للتـه الــناى آذهـب عنَــا الحَزَزتَـا




1. Poésie de 38 vers dans D, fol. $185 \mathrm{v}^{\circ}-186 \mathrm{v}^{\circ}$.

WI

واسمُ الفتى أَشثرفُ من ذَكَ منعوت وآنُـنَى
 جـارامثم فی طَــَـتِ كَن ونـوا وما وَنَ
 مـن المــره ونهـيـ، بين المنايــا والمُتنَى




 أقتتَ من صعادهم ما مان باليـل آختىتى
 ولِنتَ هتَ طمهـوا أن يســــلوكَ الوَسَنَا فــرأفـتٌ وغِلْظــة من هاهتـا وهاهنَـا
 والمَألكُ يُبْدِى لك من أَسراره مسا بَطَنــا
rrr
والكُغْر والاسلام تد تِيَنــا منــك الغِنَ
قد وجدالك صادتـا سريــرةً وعَـنــنــا

حتى الجُلت غمامـة

وانت مشَكور الفمـا ل والمتــال والثَّنَا
ومـا رأت أَيْيُنُنـا هذ غـتَتَ شيـا حَسَنَا
كانْنا الناس وقـد غبتَ علينا لا لنَـا
F كلبـة هيَّتْ لى فيها المَّجَا والسَّجَنَا
رذالك أنّ خـاطــرى لتــا ظمنتَ ظَعنــا
وعاد روحى عند ما مُدتِّ يَحلَ البدنَــا
لـك المناء قــادما لا بل لنا بك الهَنَا

معدنُـــ الهـالى نَى وقـد مككتَ المعدنَـا
رضيتُ آكامَـك لى مثـــوبـةً وثــنـنـا
فــابن أَجزَتَ بيتىت فــا اخـاف الغَبَنَـا
فآبتق لتشيـيد العلى وآبتقَ على ما بينـنَا
raa وaــال على لبان انسان فـ ظــاعن بن المفير من قــرابـة [طويل]

حرامٌ على قلبى يرى وهو ساكنُ غَدِيـَةَ قالوا ظاعنٌ عنك ظاعنُ
 فَتَّ يَستوى منه وفـاثٌ وسودد ظَــواهر' أَخـلاقـه وبَــواطـنُ




 [ $]$ -• جa وقـال فى الماجد صهر شاوَر²
 ومنها

1. Vers 1-8 d'une poésie de 12 vers dans $D$, fol. $186 \mathrm{v}^{\circ}-187 \mathrm{r}^{\circ}$.
2. Hémistiches 1-2 et 39-54 d'une poésie de 65 bémistiches dans D, fol. 187 ro-188 $r^{\circ}$.

WVE
ـ ماجبد الدنيا وسيغ الدينِ ومستخفتَ الــراجِ الـرَّزينِ
 ذا خِبْرة مسـا علقت رُهـونى ذَ عَض هذا البِهر الـشهين على خليـــت بــالثنــا قَهينِ صَبَ من الحمد بها يُصبـينى



 [ $\mathrm{Hl} \leq$ ] ¹ وقــال فـ القاضى الفاضل





1. Poésie de 9 vers dans $D$, fol. $188 \mathrm{r}^{0}$. $\mathrm{B}^{3}$, fol. $84 \mathrm{v}^{\circ}-85 \mathrm{r}^{0}$, a les rers $1,4,5,7$ et 6 avec le vers suivant entre 1 et 4 :
 2. $\mathrm{B}^{2}$ اغنيتَنى
ryo
واذا اتسـالك السانلون وقيل مَن مولى فلانِ 1 فَ الرجال فقُلْ أَنَا

 بينى وبين الإِبْبَيْـــة شُقَعِّ

[وافر] rar وقــال بxذ بعض ولدهٌ W س سغَ الـُمَطْمً

ومنها


ومنها
 كأنتك يا بحتدُ لم تــدافِ صدورَ نوانب الايتـام دونِ

1. $\mathrm{B}^{2}$.
2. Vers $1,4,10,11$ et 14-16 d'un morceau de 18 vers dans $D$, fol. $188 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}$ et $\mathrm{v}^{\mathrm{o}}$.
3. D جنينى •

رُزتُـــك بعد إدراكى بعام فلم تَّعه سنيُّك عن سنيني


[متقارب]
سar وقــال ايضا



raz وقــال يمدع الملك الناصر ويعِّض بذمّ الناس
أنيها الناس والحُطابُ الى من هو من هيث فضلُـــ انـانُ


 [خفيف الدُلـلك

1. 3 vers dans $B^{2}$, fol. $104 \mathrm{v}^{\circ}$, et dans $D$, fol. $188 \mathrm{v}^{\circ}$.
2. Vers 1-3 d'un morceau de 17 vers dans $D$, fol. $188 \mathrm{v}^{\circ}-189 \mathrm{r}^{\circ}$.
3. Morceau de 26 vers dans $D$, fol. $189 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}-190 \mathrm{r}^{\circ}$.
rvv



 قلتُ إن كنتِ قد عدمتِ خليلا



 اذ دهتنى فيـه خطوبُ الليـالى ورمتنى عن قـوسها الـِـرْنـانِ وخلت بعدها الـديـارُ فــأضهت موطنـا للـنـنــاب والغِرْبـانِ







MVA


 كـكان أنْسى بها قديما وقِذما كُتُ أَسطو بها على الآزمــانِ
 وأقضِّى Fهرى بظنِّ
 وحبـالك الإلاه مسنسه نعيــا دانتـا ثــابتـا مع الـوِلــدانِ فن خـلــرد من البِنـان مقيم


[وافر]
rav وقــال بيثّه ايضا

1. D يمص.
2. Vers 1 d'une poésie de 4 vers dans $D$, fol. $190 r^{\circ}$.
3. Vers 1 et $28-33$ d'un morceau de 33 vers dans $D$, fol. $190 \mathrm{r}^{\circ}-$ 191 ro.
rva

$$
\begin{aligned}
& \text { ومنها } \\
& \text { لإســـاعـيــلَّ أَشـــواتق تَزيـد على مدى الزَمنِ } \\
& \text { وإســاعيـلُ لى شُغُـلٌ عن الـلـــذّات يُشغِلتِنى } \\
& \text { وإسهـاعيـلُ لا أسلــو } 0 \text { حتتى المـوت يَصْرَعْنى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وأَنْتَى بـعــده أَسِنــا مـا الاتيـام والــزمنِ } \\
& \text { [خفيف }] \text { ras }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ومُصابٌّ على مُصاب وُثَكّلٌ }
\end{aligned}
$$



1. D خَسْـُ . Vers $1,4,5,20$ et 28 d'un morceau de 31 vers dans D, fol. $191 \mathrm{r}^{\mathrm{n}}$ et $\mathrm{v}^{\mathrm{o}}$.

## 『



كل" عام للموت عندى نصيب"

> raa وقــال ايضا' " [ ${ }^{3}$.

يا أَغْرَ الهين .قُلْ لى ويـا أَشَلً البَّنـانِ
 لأَنُّ تَـرْنُ تَيْي
[

وآضَّ من شَكرى الحوادث أنُنى أَمبهُ مدفوعا الى ابن دُخهانِ

1. 5 vers dans D, fol. $192 \mathrm{r}^{\circ}$, et dans $A n$-Noukat, p. 112.
2. 3 vers dans D, fol. $192 \mathrm{r}^{\circ}$, et dans An-Noukat, p. 137-138.
3. 3 vers dans $B^{\prime}$, fol. $70 \mathrm{v}^{\circ}$, et dans $D$, fol. $192 \mathrm{r}^{\circ}$.
4. 4 vers dans $B^{2}$, fol. $72 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}$, et dans D , fol. $192 \mathrm{r}^{\circ}$.


[طويل]
r•ץ وقـــال يمجوه ايضا¹




 فصدتّ مقال الناس فيه ولا تقل كا كلامُ العدى ضربٌ من اللهَّيَانِ
 فــاتـا لسانى فــالكرامٌ تمخافـه وأى

5. 9 vers dans $B^{2}$, fol. $73 v^{0}-74 r^{0}$, et dans $D$, fol. $192 v^{0}$. Les vers 1-6 sont dans la Kharlda, fol. $262 \mathrm{r}^{\circ}$.
6. B ${ }^{2}$ et Khar. ظلام.
7. D صرفـا
8. D et Khar. ىlar.
rar
[ ع ع



 من لى بطالهة السمود وقد غدا تطُ "الفراق مُلازِمى وقـرينِى


 كَيكٌُ



9. 12 vers dans $B^{2}$, fol. $87 \mathrm{r}^{0}$ et $\mathrm{v}^{0}$, et dans $D$, fol. $192 \mathrm{v}^{0}-193 \mathrm{r}^{\circ}$. Les vers 9 et 10 se trouvent dans la Kharida, fol. 257 vo, et dans Raudatain, 1, p. 225.
10. $\mathrm{B}^{2} \mathrm{~K}$.
11. D اجرى

## rar

[

 تقنسّم الحُّ
 وسوف آْنـلًا بـيـتى من الوجـوه الـلسانِ من كّل ذات قوام لا بـالطوال العوالى ولا القصار السمانِ يَسلبن حِيدا وسِّا
 فـهـذه بســرُ تَتَ تسيت هنى بـطنى لسانُـهــا فـ لسالِّ

 أَدورُ من ذى الى ذى وليس عنـدى 'تَوانِ


1. Poésie de 30 vers dans D, fol. $193 r^{\circ}$ et $v^{\circ}$.

## M 人

هتَ اذا جَتَتحـا لِ وحان وقتُ اللِّعـانِ طعنتُ بـالكِ هتّ

لقيتُ منها شُجِاعا فـا الحربِ غيَّ هِبانِ


 أصبهتُ من هجود دهرى بمَــوده فن أَمسـانِ أرى صروف الليـالى وعينهــا لا تَــرالِى ربَ الفضصاحـة تعنو لها رقــابُ اليـيـانِ ألْفــاظا نظم ونثث ذو المنّ ليست عليه نقيصة " الامتئسـانِ مولايَ دعوةً شيـت



1. D نقيضضة
2. J'emprunte cette vocalisation à $D$.
r^o
قــافية الماء
[
1+


يا حَبَنا وَردّ أَبِيتُ على الرضى بـى



قــافية اللا.
[J<]
"r•ع وقــال ایضا"



1. Pobsie de 5 vers dans $B^{\mathbf{3}}$, fol. $84 \mathrm{r}^{\circ}$ et $\mathrm{v}^{0}$, et dans $D$, fol. 193 vo$194 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}$.
2. B ${ }^{2}$ ق.
3. $B^{2}$ •
4. $B^{2}$ -
5. $B^{2}$.
6. 9 vers dans D, fol. 194 ro. J'ai ajouté par analogic : وقال ايضا .

إن كنتُ من ضيغانكَ فالضينُ آلّلى بالمطيَّغ

ووهقِ دأسك انَ حـا لى لو علمتَ بها رَذِّـَن

لا تَنظــرنً الى التحــــــُـل إنَ عادتـ رديَّـن
وفِ لى بعهبك إنـسى
لــــــ او لمـدانحّى او خــدمتى او لمـيتَّن
[
أَرككك الموتُ يا عَطِيَّنْ نَعْشا ويا بِّسَتِ المطيْتْ
لا كَغَلْ قـابلٌ رديفا منها ولا صَهُوة وطيًّـن

a•ه وقال فى الامهير الموُتَنَ ابى على موسى بن الأمونِّ [سريع]
أاصثِّ عبد الحضرة العاليـع يشَكر جديد الحـالة الساليَت


1. Poésie de 3 vers dans D , fol. $194 \mathrm{r}^{\mathrm{o}}$.
2. Poossie de 8 vers dans D, fol. $194 \mathrm{r}^{\mathrm{r}}$ et vo .

## rav

وآنتطع العُّوتُ ومن يَنتطعْ منه فـا مــالتُـه حــاليــن

وشهر" ذى اللعِجَة قــالوا لنا ذالك بتـايـا السنـة الحاليَــن
واولْ العـام على مسا هكوا إن صدقوا يوْخَذ فـ البحاليَن


[رمر]

- اس وقـال من قصيدة يشكو عز" الدين حُسامًا¹


أَخْرَبَ الجُجتالْ منها لِّ

هــذا اخخر مسـا وُجـد من شعر الشيــن الفقيـه الاديب ابى


الـلّـه عنــهـ

1. 3 vers dans D, fol. $194 \mathrm{v}^{\circ}$, et dans An-Noukat, p. 11 ?
2. 3 vers dans $B^{3}$, fol. $70 \mathrm{v}^{\prime \prime}$, et dans $D$, fol. $194 \mathrm{v}^{\prime \prime}$.
3. Cette souscription est emprunté it $D$, fol. $194 v^{\circ}$, qui cependant donne encore le texte de deux poésies.

## [بط]

rir وتـال يعدح فــارس المسلمين







ومها


قد مذب الآيتام فالدهرُوالأككام لا يَجــنـتْ
ساM وقال يمدح الصالُ وولده واخاه فارس المسلمين [ـمتقارب]

1. Poésie de 22 tercets dans D, fol. $194 \mathrm{v}^{\circ}-195 \mathrm{v}^{\circ}$. Nous en avons extrat les tercets 1-7 et 13-15.
2. Poésie du genre dit موشًَ, en 9 strophes de 5 hémistiches, suivies d'un vers isolé, dans D, fol. $195 \mathrm{v}^{\mathrm{o}}$-196 ro.
rヘя


تصول بهـا الـُقَـــلُ الفـاتـرَّ:
فـتــغــــوو لآرواحنـــا واتـرَّ"

اذامــا هززنت رمــاحَ القـــدوذ
َـَتْنَ النـفوسَ لــنيــَذ الوروذ
حياضَ التَتَى ورياضَ الـدوذ

وفيهـنز فـتـــانــةّ لم تـزلز
أَوامــرُ دقــلتهـا تُتــتَـُلْ
ومن اجل سلطانه فـ المُعَلْ
تقول هلا آعيُنٌ الناظرينْ اذاما رنت ما الذى تأمريتْ

وما آهتزّ من خصرها مُجْدِبُ
مقسَّستّ
فججنهم جرى فيه ماه مَعينْ وتلُبُ غدا صخرةَ لا تَاينْ
ma.
أَمــا وعلى الصأُ الأرحــد
رَدَى المُعتِدِى وندى اللُجْتِدى
وجَعـدُ المقوبــة سَبطُ الميــد

لقـد شَرُنت بصرٌ والقـاهرهٌ
بــايتــام دولـتـته الـتــاهرْ:
رأصبزَ للــدولــة الطـاهره:

اذامــا بـــدا المَلِكُ 'ألـتاصر'

يطول بهها الآتمــلُ الـعــاصر'


فــاذا عسى فی عُــلاه يُســـالْ
وقد حاز أَنْهَى حفات الكهال

3. D تَبَى •
ral
فــلا زال ظِــلُ ابيـه مديــن
مدى الدهر ذ دولة لا تَّتيد
وبُلِتَ فَ نفسه مسا يُسريسـن

 محمّد وآله وصحبه وسلامه على يــد العبد الفقير اللى اللّه تعالى

 المسلمين آمين
4. Souscription reproduite d'après $D$, fol. $196 \mathrm{r}^{\circ}$.

ذـــلـ
ديان عُمارة اليُمنى
[
عاس وقــال ولم يَعن احدا
إن كان عندك حزُ

ولا تقل إنْ قدرى عن المـنتــة يســو

وهبْ هُجيتَ بشعر رثِّ اما فيه شتّ
وسوف يُستَب منه على جنيـــــك رقمُ

[سريع]
هاس وقـالٍ



1. 7 vers dans $B^{2}$, fol. $70 \mathrm{r}^{n}$.
2. 3 vers dans $B^{2}$, fol. $70 r^{\circ}$ et $v^{0}$.

[سريع]
¹4


وموقف بـين الردى والدى يمِّافـه النـاس ويرجوتَــن
قد اشترى الحادم مملوكــة صورتها بـالـاسن مدهونَــة



vاس وتقبّل فعله وقواله ء عاد الى مقر عزّه ثن قصره ؛ ومنصب ;هـيه
 ما يفتتخر به اهل الشُقىّ على نظيره ؛
3. 7 vers dans $\mathrm{B}^{\mathbf{2}}$, fol. 71 r ", et dans 'Imâd ad-Dîn, Kharîdat al-hasr, fol. $262 r^{n}$.
4. Ce texte est précédé dans $\mathrm{B}^{2}$, fol. $76 \mathrm{v}^{\mathrm{o}}$, par les trois vers publiés p. 182 sous le numéro 38.
 وإن كنتت أصبيحت اللرقتين كفيـلا بـانعهاك الشاملــi بقيتم بتيـتم فخنح الريــا وأيمانحـم سُحِب هاطلن
[
1، وقـــال
 كلَّها جئتُ أقتضى منك دَيْـا عمـاقنى الانقبـاض والاحتشامُ واذامــ الخبُ واذا ولعمرى ما الحُوف عنــك نهانى بـل نهانى الإجــلال والإعظـانُ 1. 5 vers dans $B^{3}$, fol. $77 \mathrm{r}^{0}$.

نســــة
-
خريسـدة القصر وجريــدة المصر
1

ابو متزة عمـارة بن ابى اللحسن اليمنى من اهل الجـبـال ونـزل زبيد وتفقِّه بها وهو من تهامة من مدينـة يقــال لها مرطان
 يوما من قُطان بن اولاد الحَخكم بن سعد الصشيرة وجدٌ ابيه زيد ابن احمد كان ذا قدرة على النظم الـسن ، وبلاغة فـ اللهجة واللسن ، وشعره كثير ‘ وعملـه غزير ؛ ذُحـر أنّسه وفــد



1. Mana-crit $33 \geqslant 9$ du fonds arabe de la Bibliothéque nationale, tol. 257 r : ct. Iln kihallikàn, W'afaycit al-áyain (èd. Slame), p. 52552t; Buarraphucal Itertionary, II, p. 370-371.
ray
فـ شعبان او رمنان سنـة تسع وستّين فـ جلة البلماعة الذين 1 تُسب اليهم التدبير عليه ، ومكاتبة الفرجِ واستـدعاؤهم
 ليس من اهل مصر فِضر عنـد صلاح الـدين واخبره با جرى




 ويمّـوز أن يكـون هــذا البيت معمولا عليــه فقهاء مصر بقتله ، وحرّضوا السلطان على المثلـة بمثلـه ه ومنها



2. Ms. النیى.
3. Ms. واستدعايهمه.
4. Dizodn, n ${ }^{\circ}$ 265, p. 354, 1. 3.

جرائره ؛ وعل فيـه تـان الدين الكنــدى" ابو اليهن بعد [طويل]

ب





فُن شعر عـارة مـا انشدنيـه الامير المفضًّل ثنــم الــدن ابو

لو أنَ قلبى يــوم قلب كفـالك من الصبابــة أنتــ تَبَى نــداء الظــاعنـين ومـا دُعى

1. Mèmes 4 vers dans Aboû Schâma, Raudatain, I, p. 222,1. 2-5.

2. Raud.
3. Ces mêmes 4 vers se retrouvent, avec interversion du troisieme et du quatrième, dans Aboû Schâma, Rauçlatain, 1, p. 224, 1. 33-37. Les vers 2 et 4 sont cités par Ibn Khallikân; voir Biographical Dictionary, III, p. 548.
4. Raud. غيظ.
 ومن الظنون الفـاسدات تـؤُى
وانشدنى ايضا لمارة اليمنَ من قصيدة

ووجدت له بعد موتـه قصائد يرثى بهـا اهل القصر فن جلتها

دميتَ يِ دهرُ كفت المجد بالشللِ وجيدَه بعد حُسن "اليَلى بالَطَّلِ
وانشدنى الامـير العَضْد ابو الفـوارس مُرْهت بن الامبير أُسامـة ابن مرشد بن منقذ من قصيلدة لـه فى فخى الدين شمس الدولـة تورانشاه عصر عند توجّه الى الين قــن ال انشدها وانا حاضرٌ وانشدنى لمارة ايضا فى الملك المعظًّم شمس الدو الدولـة"
وانشدنى له ايضا من قصيدة فى صلاح الدين
وما فَكرة الانسان إلا ذُبـالـة تُضى، ولكنْ نورها بالموى يُخْبو

1. Raud. .
2. Ditodin, no 304, vers 9 et 10 ; voir page 382 , note 1 .
3. Vers 1 du Dîwàn, no 228 ; voir p. 328, note 3.
4. Ms. طول.
5. 8 vers du $D_{\imath \imath o}^{l}{ }^{2} n, n^{\circ} 135$; voir p. 264, note 2.
6. Vers 20,21 et 24 du Dîtodin, no 80 ; voir p. 212, note 1 .

## ral

[
ومن شعره قول4



 فــالـوتِّى عنسـد اللنــام امانــةٍ

 فكتـ

 لهم ويُّيد دولتهم فهلاك

1. Le reste de la notice ne contient rien d'inédit, à l'exceptiou de ce fragment, au fol. 262 $r^{\circ}$.
2. Ms. ومسرّ.
3. Voir cette correspondance en vers, 5 d'une part, 4 de l'autre, dans An-Noukat, p. 45-46.
4. Ms. تـألّى •
5. Ainsi se termine la notice sur 'Oumára, au fol. $262 \mathrm{v}^{\circ}$.

## PUBLICATIONS -

DE
l'école des langues orientales vivantes

IV SERIE. - VOL. $X$ 'OUMÂRA DU YEMEN

TOME PREMIER


CHALON SULGSAONE, INP. HRANGYISK ET ORIENIALE DE L. MARCLAU

## AVANT-PROPOS

En terminant ma Vie d'Ousamá, j'exprimais un désir qui, si Allâh le veut, sera réalisé au cours de l'année 1898. En attendant la monographie que $j$ 'avais dès lors projeté de consacrer à Nadjm ad-Dîn 'Oumâra Al-Ḥakamî le Yéménite, il m'a semblé utile de publier, comme pièces à l'appui, deux ouvrages inédits dont l'autcur est 'Oumâra lui-même. Ce so' les compléments précieux aux matériaux amassés et mis en œuvre par Henry Cassels Kay ${ }^{2}$. Ma curiosité était déjà éveillée, lorsque son livre excellent, loin de la calmer, n'a fait que l'exciter encore. Avec les documents dont il disposait et ceux qui viennent s'y rattacher, il me semble possible de raconter, sa's lacunes trop sensibles, la vie du jurisconsulte, poète conspirateur, nė vers 1121 dans le Tiháma du Yémr exécuté par ordre de Saladin au Caire le 6 avril $11^{-}$

Le aner des deax textes que j'édite est intitulé * Les finesses contemporaines, récits sur les vizirs d'Égypte.» Une courte

1. Martwig Dercnbourg. Vie d'Ousama (Paris, 1893), p. 726.
2. I'aman, is ce'n, merluecal History by Naym ad-Din 'Omarah Al-Hakar'... (London, 1892).
autobiographie précède des notices sur les vizirs des deux dernicrs khalifes Fâtimides Al-Fâ'iz et Al-Âdid. Ce texte parait intégralement d'après les trois seuls manuscrits qui existent à ma connaissance :
A. Manuscrit de Paris 810 de l'ancien fonds, coté aujourd'hui 2147 dans le Catalogue du Baron de Slane, p. 380. Ce savant avait prétendu naguère ${ }^{4}$ que les corrections placcées à la marge lui paraissaient devoir être attribuées à 'Oumâra. J'en doute; mais, avec la sûreté de son tact paléographique, M. le Baron de Slane avait reconnu que l'écriture ne pourait pas être de beaucoup postérieure à la rédaction. Cet exemplaire excellent est malheureusement très incomplet, car il s'arrête après la ligne 3 de notre page 109. 4ux 40 premiers feuillets on a rattaché artificiellement, avec une intention manifeste de supercherie, les feuillets 41-93 ıu Diccidn de Badî́ az-zamân Al-Hamadhânî. Le manuscrit mesure 22 centimètres en hauteur sur 15 en largeur, contient 17 lignes par page ${ }^{2}$ et porte le titre suivant:
 - L'auteur est appelé en

B. Manuscrit de Gotha 22366, décrit par M. le Dr Wilhelm Pertsch dans son remarquable Catalogue (IV, p. 268;
3. Ibn Khallkin. Biographical Dictionary, translated from the Ara bic by $13^{n}$ Mac Guckin de Slane, I, p. 612; II, p. 372, ces deux volumes pulliés d P'aris en 1813.

2 La seconde partie du manuscrit a non pas 30 . mais 13 lignes par page.

Anhang, p. 65). Ce volume, qui mesure 20 centimètres et demi en hauteur sur 14 et demi en largeur et contient 149 feuillets à 15 lignes par page, est déparé par une lacune de dix feuillets (un cahier) maladroitement dissimulée entre les feuillets 10 et 11 (voir la note 5 de la page 24). On lit
 -الثامن عشر من جمادى الاولى (الاول .ms) سنة تسع وتحسين وستائــة « La copie a ètẻ terminẻe la veille au soir du Jeudi des lentilles, le 18 djoumâdâ premier $659^{\circ}$. » Ce jeudi de réjouissances et de distributions populaires au Caire et en Egypte ${ }^{2}$ fut donc célébré le 20 avril 1261 de notre ère. L'écriture, ceuvre d'un scribe plus habile que consciencieux, est très capricieuse dans la vocalisation et dans la pose ou l'omissian des points diacritiques. Le commencement du manuscrit, donné à la note 1 de la page 5 , nous apprend que l'éditeur, Nabîh ad-Dîn Aboû 't-Tâhir Ismâcil ibn 'Abd arRaḥmân ibn Aḥmad Al-Anṣâıî, le secrétaire, avait achevé son travail en schawwâl 611 de l'hégire (février 1215 de notre ère). Voici la tencur du titre dont je me suis inspiré dans le titre arabe de ce volume : كتابب فيه النكت العصرتِ

 Ainsi

1. J'opine pour cetto lecture de préférence à 859 proposé sous toute réserve par M. le Dr IV. Pertsch.
2. Sur le Jeudi des lentilles, voir Al-Makrizi, Al-Khitat, I, p. 450,490 et 495 ; Sauvaire, Natériaux pour servir a l'histoire de la numismatique et de la metrologie musulmanes, p. 106 et 154.
que l'indique cet en-tête, les Noukat (fol. 1-70 ro ) sont suivis de poèmes et de fragments en vers ( $\mathrm{B}^{\mathbf{2}}$, fol. $70 \mathrm{r}^{\mathbf{o}}$ $117 \mathrm{v}^{\circ}$ ), enfin d'épitres en prose rimée ( $\mathrm{B}^{3}$, fol. $117 \mathrm{v}^{\circ}-147 \mathrm{r}^{\circ}$ ). Le volume est terminé (fol. $147 \mathrm{v}^{\circ}-149 \mathrm{r}^{\circ}$ ) par la poésie dont on trouvera la plus grande partie, sous le numéro 16, plus loin, p. 167-170. Je remercie bien vivement mon ami, M. le $D^{r}$ W. Pertsch, qui m'a servi de garant pour que la Bibliothèque Grand-Ducale de Gotha me confiât l'un des trésors du dépôt dont il a la garde.
C. Manuscrit d'Oxford 835 (Marsh, 72; Uri, Catalogus, p.181). Ce manuscrit qui mesure 20 centimètres et quart en hauteur sur 14 centimètres et demi pn largeur, se compose dẹ 70 feuillets à 15 lignes par page. D'ạprès la note finale (fol. $67 \mathrm{r}^{\circ}$ ), il a été achevé au commencement de rabî ${ }^{c}$ premier en 617 de l'hégire (vers le six mai 1220 de notre ère). La copie paraît à M. D. S. Margoliouth, professeur de langue arabe à l'Uuiversité d'Oxford, avoir été faite en Égypte. Les points diacritiques manquent trop souvent. La vocalisation est plus abondante dans les vers que dans la

 pas été donné de pouvoir étudier à Paris cet exemplaire. La collation nécessaire a été commencée par M. le $\mathrm{D}^{r}$ Gottheil, professeur de langues sémitiques au Columbia College de New-York, alors de passage à Oxford; mais, l'état de sa santé ne lui ayant pas permis de prolonger son sijour pour terminer ses travaux et les miens, il a intercédé auprès de
M. D. S. Margoliouth qui a bien voulu accepter les charges d'une succession aussi onéreuse. C'est avec beaucoup de bonne grâce et d'abnégation que mon nouveau collaborateur s'est mis au travail. Non seulement il a revu et annoté ma copie du manuscrit A, mais, à partir de l'endroitoù elle s'arrête, il s'est astreint à reproduire avec une rigueur vraiment scientifque le manuscrit $C$, réservant l'usage de l'encre rouge aux points diacritiques qu'il ajoutait par une série de conjectures heureuses. M. le professeur Margoliouth m'a renda encore an service dont je ne saurais trop le remercier : il a lu avec autant de soin que de compétence une épreuve de ces 400 pages et jedoisà la sagacité de son esprit, à sa science d'arabisant, nombre de corrections ingénieuses, de conseils suggestifs.

Le second ouvrage de 'Oumâra que je publie non pas en entier, mais en lui faisant de larges emprunts, est son Diwdn, la collection de ses poésies. J'ai de propos délibéré omis les passages où l'on ne rencontre aucun nom propre d'hommes ou de villes, sans me dissimuler pourtant ce qu'un choix a toujours d'arbitraire. C'est ainsi que j'ai inséré plusieurs morceaux à cause du souffle poétique dont ils me semblaient animés, du plaisir esthétique qu'ils m'avaient fait goûter. Leur inspiration ne produira peut-être pas le même cffet sur des esprits non moins épris de la pensée et de la forme orientales, qui ne partageront pas et ne comprendront peut-ĉtre pas $m$ s préférences.

Le texte a ćté surtout ćtabli d'après le manuṣcrit $D$, qui appartient au Musée asiatique de Saint-Pétersbourg. Ce ma-
nuscrit unique qui provient de Rousseau porte la cote 298 dans les Notices sommaires de M. Ie Baron Victor Rosen (Saint-Pétersbourg, 1881, p. 255-256). Mesurant 21 centimètres en hauteur sur 15 en largeur, il comprend 196 feuillets à 49 lignes par page. J'ai publié le titre et l'incipit de cet exemplaire à la page 155 et je l'ai suivi pas à pas dans mon édition. Le Diwann y est classé d'après l'ordre alphabétique des rimes. Le compilateur inconnu a introduit par de brèves indications sur le sujet, sur le destinataire, quelquefois aussi sur la date, chacun des morceaux dont il a formé son recueil. Ces renseignements précieux, qui figurent tous ici, ressortent dans le manuscrit grâce à l'encre rouge qui tranche sur le fond noir des vers soigneusement alignés avec leurs hémistiches aux coupes régulières. La copie n'est pas exempte d'erreurs, mais dans son ensemble, on peut la caractériser d'excellente. La vocalisation, sobre et correcte, est en général mise à bon escient et là seulement où elle peut éclairer le lecteur. Au fol. $194 \mathrm{v}^{\circ}$ se trouve une première souscription qu'après M. Ie Baron Rosen j'ai donnée à la page 387 . Viennent ensuite deux poèmes ajoutés après coup que suit une seconde souscription (fol. $196 \mathrm{r}^{\circ}$ ) qui a èté reproduite à la page 391. Elle nous apprend que la copie a été terminée le dimanche neuf schawwâl 984 de l'hėgire, c'est-à-dire le 30 décembre 1576. Sur la demande de M. Charles Schefer et sur l'avis favorable de M. le Baron Victor Rosen, ce manuscrit a été envoyé à l'École des langues orientales de Paris pour y être tenu à ma dis-
position. Mon édition est due au patronage que, dans cette circonstance, l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg a bien voulu d'avance lui accorder.

Pour un certain nombre de morceaux, les leçons de ce manuscrit ont pu être contrôlées et parfois rectifiées par l'appoint de $\mathbf{B}^{2}$. La rédaction écourtée du Diwân qu'il renferme doit être sans doute attribuée à l'éditeur des Noukat cité plus haut à propos du manuscrit $B$, c'est-à-dire à Nabîh ad-Dîn Aboû '!̣’âhir Ismâtil ibn ${ }^{\text {© Abd ar-Raḅmân }}$ ibn Aḥmad Al-Anṣárí, le secrétaire. La date de son achèvement est schawwâl 611, c'est-à-dire du 3 février au 3 mars 1215. C'est à Misr, quarante et un ans après que 'Oumàra y avail été exécuté, que plusieurs parties de son cuvre furent ainsi rassemblées et que cet hommage littéraire fut rendu à sa ménoire. Pas un mol dans le manuscrit (fol. $70 \mathrm{r}^{\circ}$ ) n'indigue ni la fin des Noukat, ni le commencement du Dicdn. Le passage de la première personne il la troisième laisse seul pressentir que la continuité est interrompue. Quant à la succession des poèmes, elle ne repose sur aucun principe : ni ordre alphabélifue, ni ordre chronologique; un ramassis de notes colligées, de feuilles volantes transcrites à la suite les unes des autres au fur et à mesure qu'elles défilaient au hasard de la trouvaille. Tout au plus, parfois une similitude de sens ou d'expression a-t-clle proroqué certains rapprochements, qui donnent l'illusion d'une apparence du classement. Excepté cinq fragments (fol. $70 \mathrm{r}^{\circ}$ et $\mathrm{v}^{\circ}$; $74 \mathrm{r}^{\circ} ; 76 \mathrm{v}^{\circ}$ et $77 \mathrm{r}^{\circ}$ ) que j 'ai
donnés comme appendice au Diwan, il n'y a dans $B^{2}$ aucun morceau qui ne se trouve pas également dans $D$.

Un Diwan de 'Oumâra, où des pièces inconnues des deux autres éditeurs avaient été introduites, était sous les yeux d'Aboû Schâma, lorsque, vers le milieu du VII' siècle de l'hégire, vers 1250 de notre ère, il rédigea à Damas son
 consacré aux deux règnes de Noûr ad-Dîn et de Saladin. En effet, si beaucoup de citations concordent avec le contenu des manuscrits $D$ et $B^{2}$, d'autre part on ne rencontre ni dans l'un, ni dans l'autre, les passages suivants que je cite d'après l'édition de Boûlâk, tome $I^{\text {er }}: ~ p .123$, l. 11 et 12; 131, 1. 2-4, 18-22, 24-26; 164, 1. 11-14, 16-22, 24-26; 181, 1. 33-182, 1. 1; 183, 1. 7-11; 217, 1.8-12, 14-17; 222, 1. 20-22, 24-26, 28-32; 22t, 1. 33 et 33-37; 223, 1. \& et 3. Les 4 premiors fragments proviennent peutètre des Noukat (p. 49, 89, 81, 83), mais les autres sont cmpruntés a un document dont la découverte a jusqu'ici échappé à mes recherches. On le retrouvera peut-être un jour dans quelque mosquée ou bilbliothèque de l'Orient musulman.

Parmi les poésies de 'Oumâra, il en est une dont la cálébrité a été hors de pair et qui a fait son chemin à part dans le monde musulman. 'Oumâra y raconte sa vie passće en faisant appel à la commisération et à la bienreillance de saladin, dans une épitre en vers qu'il lui écrivit, mais qu'il ne lui récita pas, et qu'il a intitulcée : شـكاية المتظلتمَ ونَكاية اللتصألَ
*/ La plainte de l'opprimé et la souffrance de l'afligé ${ }^{\text {. . " }}$ Mouslim de Schaizar a compris ce poème dans le livre dixième, consacré aux lamentations (شَكوى), de son Encyclopédie de l'Islâm *.
"Oumâra poête a été l'objet d'une notice avec pièces à l'apppii dans la Kharîdat al-kiasr, par 'Imâd ad-Din Al-Kâtib (1123-1201 de notre ère), le secrétaire en chef de Saladin pour les affaires syriennes ${ }^{3}$. Elle s'ouvre par une courte biographie en prose rimée, conçue avec indépendance et non sans une certaine tendance à la sympathie, que j'ai publiée à la suite du Diwafn. L'historien de la poésie arabe au XII ${ }^{e}$ siècle traite 'Oumâra non pas en politique factieux, mais en confrère, dont il connait et apprécie l'Ouvrage d'ensemble (بجهوع) ${ }^{\text {( }}$ 4 sur les poètes du Yèmen, sa source principale pour les poètes de l'Arabie méridionale. Après avoir fait connaître l'homme, 'Imâd ad-Dîn donne des spècimens copieux de ses poésies, dont il tire surtout des exemples abondants des Noukat, qu'il désigne, sans les nom mer, comme le livre dont 'Oumåra est l'auteur (مصتنَّفس)'

1. P. 287-291, numéro 191 ; Ibn Khallikán, Biographical Dictionary, II, p. 370. M. Wüstenfeld, Die Geschichtschreibèr der Araber, p. 91, a confondu ce morceau avec le poème sur les Fiṭimides (p. 328, numéro 228) et dont Ibn Sa'ld (texte imprimé: Ibn $\mathrm{Sa}^{\star} \mathrm{d}$ ) a dit (Al-Makrízî, Al-Khitat, I, p. 495): "On n'a jamais entendu rien de plus beau qui ait été écrit sur une dywastie après sa chute."
2. J. de Goeje et M. Th. Houtsma, Catalogus codieum arabicorum Bibliotheco Academice Lugduno-Bataoce, 1, p. 292.
3. Manuscrit 3329 de la Bibliothèque nationale, fol. $257 \mathrm{r}^{\circ}-262 \mathrm{v}^{\circ}$.
4. Ibid, fol. $247 \mathrm{r}^{\circ}$; $253 \mathrm{r}^{\circ}, 263 \mathrm{r}^{\circ}$; $275 \mathrm{r}^{\circ}$.
5. Ibid., fol. 258_ro.

L'ordre même où ces morceaux se suivent dans les Noukat est en général conservé. Les fragments d'autre provenance figurent dans le Dîwan (mss. D et $\mathrm{B}^{\mathbf{2}}$ ), à l'exception de 4 vers cités également d'après 'Imâd ad-Dîn dans le Livre des deux jardins ', d'un vers sur Saladin que je publie avec la notice biographique, enfin de 5 vers que je lui ai ègalement empruntés (voir p. 399). Il n'est pas besoin, pour expliquer l'origine de ces passages nouveaux, d'aroir recours à l'hypothèse d'une édition spéciale du Dîwan. ${ }^{\circ}$ Oumâra et 'Imád ad-Dîn ont été des contemporains et celui-ci a pu recueillir sur les lèvres de ceux qui les avaient entendus et qui les répétaient des vers inédits qui étaient répandus dans la haute société du Caire. 'Imâd ad-Dîn y venait souvent consulter son supérieur hiérarchique, le chef de la correspondance politique, Al-Ḳâdî Al-Fâḍil Ibn Al-Baisâní (11351200 de notre ère). Ce fut là que 'Imâd ad-Din se fit réciter des vers de 'Oumâra par l'émir 'Adoud ad-Daula Aboû 'l-Fawâris Mourhaf, fils de l'émir Ousâma, fils de Mourschid, le Mounkidhite, qui les avait entendus dits par le poète luimême ${ }^{2}$. A Ba'lbek, en ramaḍân 5'70 de l'Hégire (avril 1175 de notre ère), 'Imâd ad-Dîn s'entretient avec son ami l'émir supérieur (الثـــــرِ المغضًا) Nadjm ad-Din Aboû Moḥammad Ibn Masâl, fils de l'ancien vizir d'Egypte ${ }^{3}$. Ibn Maṣâl sait plus d’une poésie composée par 'Oumâra et se plait à les dé-

[^0]clamer devant son interlocuteur'. 'Imâd ad-Din atteste d'ailleurs que des élégies de 'Oumâra sur les habitants du Château continuaient à circuler après la mort de l'auteur ${ }^{2}$.

Les épîtres en prose rimée que j'ai signalées dans le manuscrit $B^{3}$ présentent de grandes difficultés de lecture et d'interprétation. Malgré l'insuffisance du manuscrit unique, j'ai l'intention, dans le tome second, de faire une tentative peut-être audacieuse pour publier cette correspondance, en même temps que je raconterai en détail la vie de 'Oumâra dans les milieux d'Arabie et d'Egypte où elle s'est écoulée.

Deux tables des noms de personnes et des noms de lieux auraient complété utilement le présent volume. Je les ajourne afin de n'en pas séparer la nomenclature des hommes et des endroits cités par 'Oumâra dans ses lettres, par d'autres auteurs dans certains documents qui leur seront empruntés. N. William Marçais, èlève diplômé de l'École des langues orientales, mènera à bonne fin, j'en suis convaincu, cette tâche dont il a bien voulu se charger. Dès à présent, je l'en remercie, ainsi que du concours zélé qu'il m'a prêté dans la révision des épreuves.

Abstraction faite de l'intérèt historique des récits dans lesquels "Oumâra raconte les événements dont il a été le spectateur, dont souvent aussi il a été l'un des acteurs, je me suis senti attiré par l'écrivain de race arabe, qui manie

1. Kharida, fol. $257 \mathrm{v}^{0}$ (cf. ce tome, p. 397); Raudatain, I, p. 224, 1. 32.
2. Kharida, ibid. (cf. ce tome, p. 398).
un instrument d'une rare pureté avec une aisance parfaite. Nombre de ses contemporains qui ont appliqué à tous les genres littéraires la langue des Koraischites, l'idiome du Coran, l'ont mélangé d'éléments locaux, selon les pays où ils étaient nés, où ils avaient été formés, l'Espagne, le Maroc, l'Egypte, la Syrie, Bagdâdh, ces grands centres de la civilisation musulmane au XIl' siècle. L'empreinte de l'éducation vraiment arabe en pleine Arabie a pu s'effacer chez 'Oumâra, l'influence de l'Egypte, des khalifes Fâtimides, de leurs vizirs et de leur cour n'a pas été en tout point bienfaisante sur sa conscience et sur ses actes, mais son style a subi moins d'infiltrations du dehors que sa pensée, et il n'a pas cessé, dans son pays d'adoption, de garder précieusement la langue savoureuse par un goût de terroir très pénétrant, intacte de toute corruption étrangère, héréditaire dans sa famille, dans sa tribu d'Al-Hakam, la langue qu'il avait apportée avec lui, lorsqu'il abandonna le Tihâma du Yémen pour se rendre successivement à Zabid, à La Mecque, à Miṣr.

$$
\text { Paris, ce } 10 \text { décembre } 1897 .
$$

## TABLE DES MATIERES

Pages.
Avant-Propos ..... V
LES FINESSES CONTEMPORAINES, RECITS SUR LES VIZIRS
kgyptiens ..... -
Difan de 'Oumara. ..... 100
Supplement au Diwan. ..... rar
Notice sur 'Oumara, par 'Imad ad-Din Al-Katib. ..... ra

# coumàra du fémen 

## SA VIE ET SON ceUVRE

Paft

## HARTWIG DERENBOURG

## TOME PREMIER

Attobiocraphir ef Récits sur les Vizirs d’Égypte
Choix de Poistres

## PARIS

## ernest leroun, editeur


DE K'LCOLE DESLINGULB ORIENFILESVIVANFRS, FTC.
28 Ge BONAPARTE, 28


[^0]:    1. Raudatain, 1, p. 224, 1. 33-37; voir ce tome, p. 397.
    2. Kharida, fol. $257 \mathrm{v}^{0}$ (cf. ce tome, p. 398); Rauclatain, 1 , p. 225, 1. 4 ; H. Derenbourg, Vie d'Ousàma, p. 419-421.
    3. H. Derenbourg, ibzd., p. 376.
