## 2 <br> Lil。

$\operatorname{yyy}$
0

كر,آ,

،

ت


＂尼
＇ ت



## فهر مت فصل هاى كتاب



عماره לهول عنوان iملمها
yor
نوزدهم بعداز مغوط ثيراز
rio
يك كردث درسر; مين لرسنان
YYY (ابدالكلزائى )كه بود ودركبا ملطنتكرد (

YYY بيستوسوم طاعوت
YAY $\quad$,
YYY بيستوينجم جنك دركشورشام وتصرن شهرمای آن
YAY (

خاطرات استن سلطانه
Pyr راجع به تبور لنكن

معّثلمه م~ر بحم
( مارسل بريون ) فزالسوى كرد آور ندء اين كاب ، در إِـران
 بقلم ثمين نويـتده را به عنوان ( صلاح الدين وارنعرد ) ترجهـه كرد


مثّل اكتر ترجمه هاى إين بیهقدار ، بصورتكتاب منتشر نشـ .
 تهن مـ مــود بـازكى از طرف ( مارمل بريون ) فراكذوى كرد آورى و


اخير مى !! إند .

 لوثته انلد درمنن اصلى قرانت كرد و تواريخ فارسى را در نرجمه هأى انكلنـسى وفرانسوى وآلمانى هعطالعه نهود و شروع بـكردآورى ولوشتن

ابن كتاب كرد .






امروز نديدهبودمكيك نويسنه براى بـان دادن مأخذهاىخو.ش اين قر دنيو باثد . مثلا :بكى ازكاب ها كه هورد استانه ( مارسل - بريون ) فرار





 صنوات باش كاب ظظغر نمه درسال

 كاب ظظرنامه بزبان نكلبّى منتشر كرديد و مترجم آن مردى موسوم
به (درباى) مى باثد .









 داشت ، و مردم كناب را هون كوهر نكاه دارى ميكردلد و منل امروز

ككابدزدسترى همه نبود.



 انتاد ،ياوىکانبىراوادار بنوشتنكتابكرد ورر 'وشتكتابيرا بدستآورد. در هر حال افسر مزبور اين كَاب را با بككلستان برد و در آنجِا مردكباسم (ديوى) باكمك بروفسور (وابت) استادرانيـكاه ( اوكـعنورد)
 ميلادى منتشركردبد



 مست با ليست
 متتهر نكرديده بود و اينك با همت (مارسل بريون ) ابن كتاب در دسنرس خواندكان تراد ميكيرد .
(مارسل بريون)ز بان عريى ميداi

 مزيداستفاده از ابن كتاب ، تسمتى از الطلاعات نارينى را كا كـ از مأنذ j
*أى فارمى بدست آمده برآن أفزوديم ومنظورما اينبودكه ابنكتاب ،


- عتذ كه در متن فرأنسوى آن نِيست

بعلم خود او ، اطاعانى است كه ( مارسل بريون ) با احاطه ایى كه بر ' نواريخ تيمور لنكك دانته در آن كنجا نيده و هيز ماثنى كه متر جم بران اني

مز بی افاره ، بدان منضم كرده است .



 اكرما بعد ال خوا اندن اين كتاب نتوا انيم راجِ بروحيه تيمور لنكك
 هـ:آموزد كه بر كنجينهُ !اطلاعات ما ميانزايد حتى برالى دانثمندان و





 مجموعه ،كنا بهاى هفيد ويكررا مم منتشير نمايد .

فصل اول

痤













(Tهن) انت











































 روزاولكه نيخنـبنالدين بمن درس دادحغظ كردم .


















 -




 التارعغت نظريه نودرستا-ت








 صسرا رابيش ميكرفتم .







 انببكى دارد مـوارث ثود إزمين بزن









 و السبTآم ميمنـ .


 تاخت هسوى هدغُ هاُى






شمب خوا بيلم











 آبـاكنـ






زيـأك ماور!ء لنهر بودر .
 3为







 با با دربلك مدرهه درس خوان نده بودند ، دانستندكـه هنظاور وى جيست و بنظر تحفير هـرا




 وقيغاء بزنم .

كردن - متر جمه )











 . نحقل نهايد







 بــنا






 تاروزى



فصل دوـم



















 - بذنككى ميرسيدام



را باكمند بكيرم. وتتى كه در بك ابلخى مبيغوامند اسب نيهه وحنى را بكيرند تمام اسبها




















## از ديز محهد (م) دينى وجود نداردد.














 راسبوثمشيرو نيزه وتيرر كمان بقدرى|امتكه مجال باقى نميكذاردكه منبزنعلاته هندثوم.

















 (امير كال












 نهرت دارم


امالْق مییود كه درT


































 تهثير هيزند بعداز اينكه دست راستشن مجروt شد فرفى با مدهه ندارد . ولى اكركس





نجات دأدم .














 وقْون ^ن نزدیِ




 .



























 , نباند - هترجم )



 درامان خواهد بود.




 (ثبستر) تقـيهي يند










 كرفتمك وارد خدهت ينكى از اهراثى ماوراء النه شنو) .

فصل سوم


 نداثْت ومىترسيل كه برادر زادهانى اورا بڤتل برسانه












 مزلغ نيستم ومىتوانم مزاك دشنام دمنده رادركنارئى بكنارم .



 جارى شد و بعد از جند لحظه جان مجرد .



 غرها ندهى من مسجل





































 نمىثناسيم .
















را نيز تطع نابد

 نوران خونآن مرد را ازناهر كها


ونماشاى فوران خون براى من يك جيز نازه ب:د.





 خود بوجد در آمدم .







 او بجـنـن كدرد




 سارقين كو سف:دان (له


ميا عى كه دو:كثم(يودت) ما بشمار ميآ مده اُــت - هتر جم )









 وما باسرمت زياد وارد (اردر ) نديم .

 مقابل (يورت) از اسب فروداTمدم و بانغات يكىىاز جهار كرو كان كا(جودثكولتو) را







نيز بتَل خواهم رسيا.



 (الميرياخمات) را بسرفت برده وسه نغر ار جو بانها و نيز خوامان خونبهاى آن سهجوبان هستم (جودت كولتو) خواست الظهار بیالطلامى بكندومن




 (هودت كولتو) لـكوتكرد ومن كنتم ايا مبدانى برانى جه يسرانت رامتابل ديدكاننو




 ياضماق) را خواعندكثت
كنتم اكر نماره مردان ثبيلهتو بكمدهزار نغرهم باثد من، تو و بسرانت را بتمل





 طلاب را از الطرانكردن آن جوان بكثايند ولى بعد از از اين كهطناب بازهد ديدم آن جوران جان سبرد. است و معلومكرديد كه فنار طناب وى راخفك ركدده است

















































خاته با بعسم .






 من نميتوانم اين موضوع را بيدرم بكويم







 فومانشى قمون (امير ياخهاف) را بعهس بكيرم .

فصل ههارم
مركُ امبر باغسان ونزاح با (السلان)

در سال Vo7 مبرى (مـابق با با




 كنثمك (اميرياخمات) جرادر زادهاى داءتى امير ازوى ميترسيد وبيمناكُ بود كه مباداوى ربا بتَل برــاند .







 مى خوا نندـمترجم)درماهر بيع|لاولهال
 وسر بازان بمنكنت اي (تيمور نرفائى) از إمروز من تودا از از خلست طرد ميكنم و توديكى در تُون من ستمى ندارى





















 راه راكثردم تا اين كَ نزديك (امير ارسلان) دسيبم . وقتى او دو ثمشير خون يون يوكان مرا




 نمائبد ومن جير: شما راخوام


 مستمرى مارا بيردازى .






ديكردا نخودضبطكردم تااينكه بتوانم مزينه فقون رانألمين نمايمهن نيمى ازاموال اميرارارملان



 (الميرارسالان) دادمك بتواند زندكى وكند . وباز براي اينكه دس بزد كيدابه (امير ارسال(ن)



من در جوابث نونتم توبه تورا ميبنديرث و اكى ثوبه هم نميكردى در ملد آزارت

 هركز قابل التـام نيـــت .
 ومركز نماز من فغــا نشذ هكردر ميدان جنك .























 مباهدين فيـبيلاشاهِ بودند.

## ***

 اقدار ثوم يك نكار جركه بود .




























Tنها كفتند دراينغورت مانماراكت بـته به قبيله خــود خوإميه بردتا بغرستيد وهزار


 Tورده بوديم
بعد از ايْن كه بهمرالمانكنتم براى بيكارTماده نوند بر يـت اسب جستم و وجند تير





 معراها نم مما نعت نهايند بسوى من حمله ورشدند . من در تيراندازیى بطورى كهكمتم بسـار مهارت دارم وميتوانم بأسرعت دو مرتبهـلك


 قبل از اينكه مواران (كورو لثانى) بتوانتد خـند








 با در تدم اسب سواران (كورو لتا نى) و جون اسبم خيلى بلندتى ازاسبTنها بود هنكام شهـير

زدن، برT نان تسلط داشتم .






 بهنكك ادامع بامهد
 بريده فواره زدومن بآ نَكه مثنول نبرد بودم آن منظر. نظرم را جلبكرد .
 تنويت كىد المتعاد منبراى إينكه بادودست نمنير بزنم وتبراندازى نمابم خداداد ممىباندولمي اكرمنآن استمداد رانربيت نيكردم وتقويت نهى نمودم مثل يكى از انراد عادى مىندم .


 انـان، باابنكه ميداندكتنه ميشود بدون نرى بـوى مرك برود واكربا حالتركى بطرف مرك رنت ، شباع نيــت . درحالبكه من تمتبر ميزدم حمراهاهم سواران (كورورلتانى) را با باتبر هدن ميـاختند





 وما اسب والـلمه Tنهارا بغنيمت برديم .


 بغرماندهى يك تثونكو جك كـك ميرات (امير ياخمان) است اكتفا كتى .















بعرد جنك با ملوك نيرومند الطراف نمى نورد












 جون برحسب تجربهاى كه دز قشون خود (تنون المير باخهاق) بلست آررده بـودم ميیانستم
 التعداد مردان براى فراكر فتن فنون جنكى كم مينود.

فصمل
هكونه شهر بنارا را بتمرف درآوردم
 تعليم يا فتهبودم، من ميل| زمتمكهيخداو



 هرع وعرن هـروى نماينه .

 طلمن اتقليم وسيخودد بـروىديكرميرود ونميتواند در يك تنطهبماند بايد الطمبنان دإمتهباند







 مبازات خوامند شد







 را از معر شروع میكردند تا ابنكه كرما ماني آن از آدامهأكار نشود .









 موكول ميباند بادعاى ماحبخون













 دررغ كتتن وجود تدارد .



 تود • من آزمودهبودم كه اكر ـواد بتوأند در راه اسب خود را موض نمايد فادر استكه


مرا بـبنارا برساند .













جنله دفيته دروازمهاى شهررا يشكنيمِ و داخل شُويم





 بالاى حهار رسانيدند و وارد شهرشدند . طورى ورود ما بـبخارا غيرمنتظر• بودكا در در





 تغب نباتص وTن نتب بخارعتهه متصل نشود بايدكفت مردى كه آن اركث رالساخته يك برزكى بوده نه يك مرد جئكيو ميبايد بيل بكار ببرد نـ ثمـيم .





 از بالاى برع ارك مرا طرف خطاب فرار دار داد .

 وارد ايران شد و معناى Tان در تديم نيز هعين مفهوم است كه امروز ما ان آن استغباط مىكْم - متر جم )








كعته غوى ومن بسازاينكه تورا بتيل رساتيدم الموالت را تعرفخواهمكرد وفرمانرواى














 من أرفرط بادى بغنده افنادم




 مرایى من تو لبد زنخمت كند





 سر ككون نيـيشود .






با اينزك جرمت دارم خـوود دا در يك خرمنآتش نمياندازه زير! ميدانم كه خواهم سوخت



 نيكند. من درياى جه اهحـاس درد نميكردم ولـى نميتوانستم أزآن الـتاده نهايم ما-حب صداكنت پرا توثن كـردى و بالا نميروى .


 آن را باخود بكشم. بازهم بالا رفتم وناكهان دريافتمكه دست راست منهم از الاعتم خارع
 را بكيرم ولى انكشت هأ آن طوركه بابد ازمن الطاعت نميكرد .
 , الطى كردی ا


 تو رانيسستند. بعداز اينكه توصيه مزبور را ازمهاتب






 راست من اين شدكى درجنك با(توك تامين) دست راستم بشیت مبروعكرديد وازأن موتع


سر كننت زُندكى خيدررا بادست يمب مينويسم .







خوددم و هركز نناليدم وهر دفهعك زخمى برمن وارد ميآبد دندانها را روک مم ميغشردم





















 بى المهيّتى بيشنيست تبل از إينكه من بسلطنـتبرسم سـرتند ازنهرهاى زيباى دنيا بود ومنآنما زيباترين







 ازدم نـيغ بـتذرانم يبوـته علماء ومنعتكران ونعراء را مستثنى ميكردf و مراقبت مىنعودم






 ارمنى بود و بعد منتفلبهسلطانيه ثد ودرآنبا نزدمن رسين من وكرا

















 فيل ازاينكه خواب مزبوررا ببينم مردىبودم قوى وباري









ندارد كه من بتوانماسبطا وسواران خودرا از رودخانه عبود بدمر اكرموقعطفيـاننط نبود من


مرفادر نيـت ازرودرخانه عبور نهايدجها رسـدباسب
















 . الهام بكافت
سواران ( امير ليكتونون ) خهار هزار تن بودند و مين نِّ جهار مزار سوار و







 خودرا. بهـهر برسانتد

 دادْ كث دصر بريمه رابمهلي يلكدينار خحيدارى خواعمكر ذيرا منمسلمان هستم و مباهد







 ناكهان مراحتتكردم Tنها رافافلكير نمودم و بغتل رسا نيهم












 بود.



 وتتى هزارسوار (الميرليكتو تون) عغب (حـين)وسوارانث انتاد ند مابا جديتـوحرانرارت باسبـ ماى دثمن حملفرر شديم.






 ,ابكث



 -بكردند




 مـآر يـغ
















ثشون (اميراليك نو تون) نانى از تنبلى فرما ندهآ نهاست




نبيند دو حثـم بجز كرد رزم









 در نن داشت




 توكه هستى .



 انداختند ولى ممشيرهاى منكمند را تطع مىنمود . (امير ليك توتون) مثل تمام سربازان
خود بايك دــت شدثيب ميزد .







 هثينكه سر (الميرليك نوتون) بـ سرنيز• فزاركرنت وسرباذانت دانـتـندكه فرمانده




 سربردالنتم وخغتان راكندم وموزه را ازها درTوردم و كفثم براكمنآب بياررند نارنوبكيرم ونماز بنوانم .




 فرنتادم تااينكه بغروتن برسند .


 بوسيله اتهاد بتوانتد مرا مسدوم نمايند .

 بمن جواب دادندكهTانها اهل (سرزمين دست جه) میباشند .









 المتلور فینوانب تيعور) .






 ولىمعتآن دهكرور ـال بود• است •
كن: Tآيا در تهام مـــتا


 انـان وجانورانرا ازآب وعم ازخاكى انى دراب بوده است بوجود بآرد. بركمالالدين هعلبى

 طوفان نوع عبارت است ازدوردهاى بسيار طولانىكى درTن مست باران ميباريد ودرياها راكى كودالمأى وسيع بود براز ابَ كرد











 (عرزمين دست جه) جهزى ازدانشمندان ماوراه النهركم ندارن ومثل انها ازدانش برخود رإمىباثنل .



فصل ششم
statis shis




-بريون) بـون انتطاع عشنول جنكـ، بودم
در آن مدت يازدهه سال, توانستم سراسر خوارزم و ماوراء النهر را بیصرن درآورم ,


 هن مشورعكرديد وازT
 نميكردمكه شج
 تاثـكند قـون بـكـم










را بغتل بريانت و نقب راويران ركور.كنتد




 رتتهنيله در دو نقب از جوالها تامدخل نتب ادامه يافت.



 اجر اثد وسر بازان بسداز ورود بشهردروازههارا اكَود دند. من بعدهاى ازـواران خود امركردم كههمتنان شهردا درمحاصره دانْهباشند تا اين







تانـكند دفاع ميكـرد.



 TT T





 نههميدندكهرنمجروح مُدهام.











 Tنها بودند، مردند .
















 ایى
















 وعيهكس طمع بمال كاروإنهميكنند.






























اكا
「 بعدازمن وتى




 تقسيم كرديدند.






 خود آب فراوانان دانتبانـند.









 را انتشابكردم.







نمـرو منـلى جـــمى وروحى:بود.





 دورانعمردا نباءكردم واوفات خودراصرفعينس نـودم.




 مركزمنهور يكتخصر:نىيثود.




 تيمورلنككاست يعنى تيغرا ازغغلان بيرون آوردم ـمتر جمم)














فشون خودرا معوق وعاطل مىكناشتند ودر نتيهه، توبر آنها فلبكردى .




 زندكى راجت بكتم, و شرط اول اين بود
 واقع درنش فرسنكى سمرتند اردور كاه برياكنتد.




 بععم و بنهر نرو












زبرا درعربــتان بيف نمىباريد . ليكلن ميخواسم بدانمك ميزان مرفت ماحب منعبان من
نـبت بكلام خهدا جندر است .

















نصل هنتم


برآسودى ازجنك يك روزكار
بهر كـار بيرامن بـت بات بات



انهار فرذوسى دركونم طنين ميانداخت و نمىتوانستمآرام بـكبرم. هغت مال خودده















 بيغمبرى شد وبهين جهت يينهبر مادر-ن جهل سالكى در غار (حـا) درمكه , مبيبوت بـه يبغمبرى كرديد .














تلليف ميكنند - متر جم)







 مىثود وكاروانْهاى نيبابور ازمشرثّ به جين ميرود واز مغرب به روم .

دارد ودرTان دوره مثمانى دا روم ميْواندنـنــنـارسل بريون) :



 را فرنى نمود زيرا نيتا بود بزد كترين مركز تهارت ابريشم درجهان مىباثد











 افرات الـت . رلى براى اينكه خرامان راباسرعت تعرفكنم ميبايدك سكنهآن رافافلكير نمايم





معبإســعترجم) ليكن وارد ( ارثك T باد ) نشدم برای اينكه ميدانـتم كى اكروارد (ارثلك Tباد)

















 كرفته بود نـبايد منون مرا مبا بيبنند












 آنها را باكا وبيده وجو سيز نمايند .























 اماغن ميكنى









 ميكنم واينك بهن امتداءكن و نماز بنعوان .




روزهمهـه كه دوركـت است براه انتادم .











































 هـ حعار دا كنده ، !! سنك با بالا آورد. اند .




 بالار فتن ازحمار وحمله بمدافيين وديكر اينكه هكنه شهر از فرط. كرسنكى از با درTيند ونسليم شوند .
جرن ميدا نستمكه :بضى از فلاع دأرای نقبا-ي










 ميآرددند وهر كس كه مأارمت ميكرد بتعتلميرسيد .






 را ازТ
آنها نميتوانــند كوشت كوسنند تناول نمايند و جربى كونت كوـثّدT نان راسهت






































 مرا






















 بجنككند و نكذار ندكه بِرای كلنك داران ان مـا نعت ايجاد كنـند .

 ميفرستى بايد ازبينTهناكـانى






 ثلم, را فنحكند وحر تدر كه يكفرمانده جنكى برجستغنر ودليرتر باثد قتلوى سريابِانتى ها

















 ثدند. درهاليكه Tنها






















 ناوتقى




 خودرا تقويت نمايند .








 ,'تتى




 سـكت ايس نهركنا، ندأر ند و اكُمن بآنها دستور نيدادم كه دروازه ما را ببندند متابل نو











مركّ دويسر نغود بتواني مرا بشرحم درآردى .



 رحمى داثت و بعل ازبيروزى بايد فتوت بخرع داد وحون




































 كى مسناى (مالك بوع الدين) جه ميباتش .
او كغت يعنى (مالك روز دين) كغتم من را مردى عوام تموركين و برا:م نرت بده كه
بمالك روز دبن ج جمنا ميدهـ .















امام امطمكنت ای امبير بزركوار آيا مـكن است مر| بـاكردى خود بيديرى و بمن


















 روئيده بودويك برآمدكى كوجكدرد






ودست دركريهانكرد ونامهاى از نار بيرون آرورد و فدم بغرابه نهاد .



 درسمرتْند بود. ناهه راكثوردم وديدم مخنين نومته انـت .




بيعر نك براهبيغت راخودر ابر ماوراهالنهربرسان)





 (تولناميش) بآنجا نرسيده بردند















 كرده است .







 ببعلرددم

فهل هشتم
دؤمن مفر هن بهُراسان وبهالك سبزوار







از شونّآن بآ بها مباحث مى لمودم .
 T $\uparrow$








































 راكه مةاوـتكرد بتـل بريانيه





























 نیى
بامداد روز بعد فبل ازاينكه تشون دن حركت كندطلايه خبردادكه يك تمنون ازّدور













 برمهس كرفتم




مرباذان رأنابود نهايند مكرايتكه تسليه شوند .








 خودرامر درنظربـكيرد













 535
















 برسرباز خعمّ فرود بيايد اورا ازيا

برأى ازبادرآوردن سرباز دشمن كافى است






درمبدان جنكت مغيد نيود.










 بدست خو دمنكنته خوا امند ثد



 ندارد كه من خودوانن را الستغال نتمايم




 ضربات شدبيسنك، سواران مراازصصرزين بزمين مياندانـاخت




 جنك معم كزكرده بود.






دردوهنال عمالوجنوب سرباوباز

 مبزوار است .





نـبزوار بروند.






 ملمقق شو ند.






























المبهاولكدياده ماقرار كلكيرند.




 خوذرابه مزينان برسانديمنىبيعنوب، سبزوار بريدا


سهزوار حملهوربوريم.

 دريثاهِ حنارثهر تراركرفن.
 آورولىكسى






















































 مورهه الميت نداشت ولى اذفررختن نواستغاده منكردم .


 مىباشد - هعر جم)



 دادم بهبلغ دوكروددينار امير سبزوار بانك زد



نمايـ :

بإن كه إورا بالم تهويل من بده





الرT-سوده بانم.














 ميكمـتْتدت


 دار ند بـن ملحق شو ند.
 مبزواد يك قمون توى در ثهي

 را از ميان برداريم و وارد ثهرشويم.













 مـرن ترار داشت نزديك ميكرديم.




 آن روز برادرنى را فداكرد در آن لمظل مرجسمى از مربازان خود را ان فدا نمود و دروازمهـا را بست و راء مراجمتآنابن را بـنهى مسلودكرده.


 معكن است مالع از سنك جبن كردن بمنوبي .







 را آزإذ نها يُهـ




 نهمتلسن متوجه شدمكه دربمبزوار رونى


















































نمايند .







وجنوب فرورييت

لرزانيد .

 باروترايلتستبه آنش بزنيه وصداى انفهاروارتعانى زمين مراهم بوحيت درآورد. سربازان








ميديدند، تقويت مىكردند .

 تملازاينكه درجنك











مينأُـــتا

 .




















 نمبّزانم تقاخاى تورا بيذيرم،


 برد.نو نده













 نماز مينواند باك باتد و هينعبر مـا در موقع سهمده سردا بـر زمهين مىنهاد و فريضه را

















ندانته باثميه


مِن تمِيدا نم.



 امر كردم
 كه ازآن سرمادوهرم (دومنارـ مترجم) بسازمكه ارنغاعمريك الزعر آنها كز باشد وثبهابالاى Tآن دوعر؟ جراغ روشنكن.














ازماخغغان جها ميكردد.
 بافىماند، لقنشود وفرو نزيزد.



 مانته مد)

 كه المران دومنار سغين بده وعثل اين بود كه شبهوع منارهارا باس بـاى بريده سفيد.رلك عاخه انله.
بعازيان همنوب خراسان براه انتادم.

فصلنهم

وزبت بهنوب شراسان

من مىدا نستركه نيرّرمندترين حريف من در خرالسان (ملى- سيف الدين مويد) امير سبز, ادبود كه بتتل رسيد وبعلازوى درخاك





 دسيهه انس.



 معيع خرامركرد.




 - الثكال هويم

مراههت ازهثوي شراسان مهكنــت بتر كما نان حمله ورثوم.





 جنكهاى مولنالو درميكيرد.



 - مى آمد

من (جها نكير) رابا هزار سوارجلو فرمتادم ومامورتهيـ سبورداتكردث عن ميدانستم





 (رلايت هاه).

 دارزد متر ميم)


 صمرأند نميرسد.


 .
ازTنبا عبوركدديم وبـهرى دسيديمك موسوم بود بهبهستان. اميز شهر با بسران و











 باوبنلكردم ووقتى ازمجستان برا. افتادم اميرشهووْبرادران وهسران اونا نيم فرسنك بياده مرا هثايهت كردند


 : لرار دهند.














 مارا بينى.
ونتى تدم بشهز نهادم ازوست معابرحيرت






 موى بزجاجيمر وكليه بـازند

































الدرأك نعايل




بدالم وكم نغروهم















 كلمازاهن













ونرازوى مدل يميي زاذورئى كه رو كنه آن موازى است _معربم)












 نتواي اودا بی:جون وجرا ميبذيرند
ثغل (هـينابنا|حقف) همزرامت بود ودر بامداد بيل بزدون مينهاد و براى زراءت از از








 درصعرا براه میافند وهنكام دوذک آنتاب برTن مییتابد بوى آن از نامله دوربـه مــام مهرسد



 ونعر بخراند يابسراين .
 آنكنتم 'تاروزى كهنام بعضى ازشهرها (دارالعلم) الستو نام برخى ازبلاد (دارالامان) ودرآن فرمانهكمكددم


 ميفويم والاغ براى الـاكانى اسانى است .



 نميديدم وناكزيرتوقفْ لمودم .


## فصل دهم

## زابلـتان























 ماخوارباد وعليق بياودد.








 باينكهT .























 .



 بوجود Tمده بيرمرد كذت بلى وبعد دست بريشت بسر هاى خوددزد و كنت تمأم اين هارستم



 جههازمينهادنك ومى.بــنـد.
 جوابم كذت براى اينكه ثـرداراى طبمى نازك است واكراين حيوان رابنـا نـند وبـار كنـند

 Tآنها از نماد رستم :هعلوان بزرك شامنا



 مردان إيران است. فهيمدمك Tان بيرمرد نام ايران دا!


 خود بيفزايم.

 معلوم شدكى ونتى طلوفان ريك آغاز كردبل (مهانكير) وتمام سوارانش دريك نت نتطه معمركز















 مرك خراهود ميرد.















 آن اترات كندي
ولى من كه بدإوازه زابلستانرسيده بودم نييتوانـستم ازديدار آن سرزمين صرفنظر كنم

 نام ايرانرا ثنيدم وميخواستم بروم و وايران انيان رابيينم. (بطروبكه ميدانيم در تسديم هر ايالت از اليالات رطن ما ناحيهايى بود مستغل با نام








 تُون هـتى



 مينورامد تغرعكند. اينتسريناب نمينهابد















 ميزه امتا








 للهيه بودم ورقتى كاوها نزد مهاسه Tنها دجار مْكغت مينود.
















درياى هامون بـوى شهردفنيم • درراه به مردان بلند گامت وجهارشانه , دارأى ديش بلثد برمينوردديمك بيل بردرنى









 راكرنسل تابسـان ميبود توميتوانــتى انهارابيهنى.



شهلوانان راكه درانعار زیدوس ازT آنها نام برده شُده است ديدم وبآ








 ماTانرا نبيند.






 ,ارد قثو نهاى اجنيمى نخوامند ثند.
دوزى كه مينواستم از زابلستان مراجعت نـايم




 بتو تول دوستى ميلعم ولى ونك








## فصل يازدهم

## جنالك إفهان













 بهاكاكت خوامند رسبد .














 بود بكويدك آباانـان درزندكى بمبور است يامنـتار.














 رإبككورهائ خور اليثزيايم •












 متدارى Tبليمو بترستد .











 نداشعه باشد . وصول ناهه مزبور مـرا خشمكين كرد وداتسـمكه سلطان منسور مظفرى بادناه فارس






































 كردم
















 اصفهان ساختهاند .









 $\therefore$ طول حصار آن هفت فردم




 تشون من برخورد نـكنل و آنهارا از بين نبر وتتى ^ن بامفهان دسيدم فصل بهار و آب


 اين بود كه عن براي تمرفش شهرنقب زدن دا بهتردانسته و ما هىتوا نستيم با حفرجهار

 قىار كُ فته بود بتصرف مادرآيل وهن فرمان حمله را براى نصرف حمدار كو جلك صادر كردم .
 تخليه نمودند وبنآخل ثهررغتند .

 صحـار امفهان ، برسل و در آنبا يلك خزيته بو جود بيايد تا اين كه عا بأروت در آن خزيغه بكناريم ومنفبجر كنيم
















 برایى رفع احتياع خود مجرای فاضل آب بـا بـاز ند وازحفر جاه صرنiطر كنند . جند روزديكى








 می كبثد .













 كرد .





























 تكرد به ماورأه النهر بر كردم .









 :


























 بيمارى مالاريا را نانى ازآب ميبانستند همرجنا نـكه اطباى قديم ارويا هم عفيده داشتند 5


 تىار دادن شهرى مستحكم جون اصفهان را درعقب خـوود ، ورفتن جـوى فأرم ديوانكى است جون ثايد راه مراجعت مرا نطع نما يند
كامى ڤم با خود مبكفتم بماوراءالنهر بركـردم و سال ديكم عزم امفهان كـم ولى

 نمى موانـت از راه رودخانه وارد نه شُود بغكر افتادم كـه مجر ای رودخانه (زاينده) را

 در كمجاميتوان يلكمجر ای جديد براكرودخانهحفر كرد رآبيزاينده را بركردانبد كنتم كه رود زاينده از مغرب بـوى مشرت هر كت ميكند ومعهاران من راه مغرب را
 كردند و كفتند سو احل دودخانه زابنده در طرف مغرب بلنه است و آب رودخانه


 ورود كفتند وانظار دأتتندك ميتوان آب رود زاينده را بركّلمدانيد اها خيلى زحمت دارد وطول مى كشد تا إنغكه مجرإى جديد احداتكردد سـربازال من يكى بعد از ديـكرى ناخون


































تتويت روحميه سربازان خود






 عساى از سواران ليروى ذخيره رابشه بغرسـع تااينهزاكز مقاومترابزودى از بين بنبلمد.

 Tآنرا درست كرده بودند.





 اسب وبك تاطل والاغ ربكسكعوجود نداشت وسكن امـنهان تصام جانودان را الزفرطكرسنكى














مرطوب معترق نميـود .










من دستور دادم كم خفتان و ساقبند اورااز جسـث دورتهايند ونكاهدارند نا اينـا
 او بسـت نخواهد آمد .








 وازباعداد فردايـكاردرا تجديدكنيمن



 جاننذشته، درتاريكىاز شهرخارج تُو ند وبرما بتازند ودر آن مورت زير اينباران وضعما وخيمترخواهن شُد.





 حر بازان آتش افروختند وآنها را زنده ـوزانيدند كالينكه سربازان مرا بترسـانتد ونيروى جنـكى آنان راسسـت نها يند.


 مامور جنك خواهند شل وبقبه استراحت خو اهند نهود




خود خوابيدند وروى خيمهمها نمد انداختند تا |ينكهه با, ان بلرون خيمه ما نفوذ نتها يد.



 بعتل رسا نيده يااز كار انداختتند.






 را طى كنْد وما اكىاسبهاى خود رالأ دست ميداديم واسبهاي جدبد وسوغان نشده را بكار
 نا بامداد سربازان ما مشنول جنكا

 ومر صربازبداندكه در T;
 (هارسلبريون)الينطور ترجمه كرده واين تنكرد| داديم تاخر انتندكانتصور نفرمايندكه مترجم
 نبوده است . هـر جمم )



 حملهور شدم .


















دبكى ميرنتم.



 خطلر دارد

 مسبت رابااحترات باروت ويران كنند وتمام كـانى














هنوب شُهر وارد. يك خـيا بان بالنسبه عريض شود ودو آنبا هم ثكافى درشهر بوجرد بياوردو جلو برود.







 جواب Tنها بِای عن تازكى داضت يرميدمكه Tيا ثها هردوز، یرمسبهل جامي نمازمينخوانيـ

 Tنهاجواب مثبت دادنو كنتد مسجد جامي داراى سمثبستان است وصريك ازمادريكى ازانـيا شبـتأنها نماز مى خوانيم.
كنتم الكنون موفع جنك است ومن فرمت ندارمكى باشما زياد صحبتكـم ولى ميبرصم







 درميويك ازاحككام دينكنته نشدهكه يـنْماز بايد ازفرثتكان باشد ومدينكه مردم او



 قدر 5ه مودم اورا مر، |تتدا ك:نيد.

جنلك شهر اسنهان بصودتى درTمده بود كه عن متوجه شدم دراين شهرتاخانهاى ويران
















 از












 دأده شنود .





سكنه آن نهر، عقا بل عن مقاومت نتمايند. من صدرالدين رادر اصفهان زدبدم ومعلو بندكـه آن مرد، برحسب توصيه من تبل ازاين كه جنك المنهیان نروع نود از آنبا رفته بود وفتى


 رابانود ببريم
 وسربازان وهمجنين برایى ويران كردن حصار تهو باز درآنبا نوتن تَم .


## فصل دوازدهم

## جزالك باسردار هفول



منبهاى ديكر(توكتاميثش) ماوراءالنهر اموردحمله قرادداده امت.









 تاونتى













 ازنهل بهار ازان جابـبراه بيانتم .























يكثشون بكثور (فبجان) بغر ستم.


 را در فياب منمورد محله ترار نميداد و منكامى بهكثور من حمله مبكردكه منخود انْيها




 تااينكه :توا نم زودترازرسيدن منولها مطا ملع توم اولينكبوتركه ازمشرق بكيو ترخانه سمرقند رسيد وآنجا نشست خبر آوردكه فرمانده مغو لها مردى است باسم (بيل-اور كون) .


 -نويسنده).
كبوتردو



 كنم كه راجع بعلتكندى حر كت تشون نحتيّق نهايند. اين بود كـه مهـمه ندم براه بيغتم و باستقبالدTن تُون برو

 تاابنكه خصم را غانل كير كنم .



 شدهام دوطالايه جلوفرستادم وطلايه اول ، بامن با نزدهورمنك فاه اهله داشت . طلايه اول براى



 وخصم را هنكامى كی منـظردسيدن او نبود غافل كير نما يد . زائد است بكويمكه وتمى مابسوى منولها ميرفنيم أسبهاى خودردا بانواله اله سيرميكرديم




 تُون بود و بيستمزارسوارراهم درذخير. نكاه داشتمكه درموتع ضرودت از آنها أمتغادهكنم.
















 دردوطرن منزكه فله تُون بودم ترار بكير ند .



 ولى سربازى







 عارى ازذنون هنكع جونTفتاب طلوعكرده و اوهنوزاردوكا. خود را جمعاورى نتموده المت

 كهند وتبرو كمان بودم .


جنوب بـوى نمال حر كت مى كرديم .




 ما ازمشـرت بمغربكــرتره بود.









 مردمىباشد و آن هم عبارت است ازجياع
 اهـاس لذت املى ;ميكند .




مىنـانىكه هر كس منول باثد (جنكيز)است .









 تورا بتعل برسانم ولى توواميرانت را حبس خواممكرد وTزادتان نتهو امم نمود عكراينككبمن




 داغت وعاتبت من موانتتكردمك (بيلاوركون) شــت هزارأسب ودويستور بنجاه هزالركوـشنا



 مغو لـعان بيايد . (بيلاوركون) كنتا Tيا ميدانى أز اينبا تا منولستان بتمر راه الست وسفر




 كرد


 ديدِمتيمورلنكه، تااينبا حـاب ايام را الزروى مامهاى تمرى تعيهن ميكرد ودراينجا ازروث
 مارسلبويون) .



 كهان هاءكوجك تِراندازى


كون طلفل اذانْغنـند يك نب خوا بي ديدم

 -ناهرغ

ناهرغ باتد دم كاو كوهى Tويخته بود .


مارسلبريون) .

 رد آبنده خو اهندآمن. ولى ثيجيـك ازآ










من درخوأستك كثك نورى ميكرد .










 النهرحركت نمايم وبكمك (ثيغ عمر) برو؟ وازطرف ديكرمبهبود بودبكه تاروز بانزدهم برع عغرب مبر كنم




























 اترافكني.











 Tنرا كنتهاه| جاداديمr
دستهماى مورسـات كاد















 بايد نمل اسب ما دا ما موضكرده







 تناوتى با اسب لنه نسارد و نميتواند راه برود T Tنوقت تهر 'ه - عك, برایى ما مامل شعر





 كرنته بوديم از يك دنت مسطع عبور ميكرد وكامى در مرراه يا درطرفين خط ميرماتبهـانيانى - نمايان ميشد ولى كوهو جو دنداضت انـ

















 بتغل نرسا ند .




 ديكك برو ند وآنو ته وعليق فرامر نمايند .














 خيهسا بيرون آمدند و آسمان را انكرإـتـند.









 اينكه علت ديكردادد










ايران ديده بودم وميدانستم ماخهاى بلند دارد صدانبكه بكونّ من و سربازانم ميرسيد نائى





استناده كنيم.




كشيد - نويسنس)







 باددو كاه سمل كنيم.






التنادم كرديم.








 بععى ازمورخين (مهرنيخ) نوثتهاندـ نويسنده) شورانيدوار تشوى رانا بودكرد واوراهمبتقل رسا نيب يا بحبس انداخت











 دنوار ميكرديد.






 ازسر بازان من دستكث بوـتى نداشتنه دهانه اسب يدلا رأبيل بازوى خود متمل مىكردند ودمانه اسب خــردرا ببازوى ديكــر و دستها را در كـريبان مى كردند تا اين كه از مرما
 از روى Tبكينه حركت هى
 ــكـته بود.

 بودباسم عبباله ازنزاد ميكنه (ترْعيسين)
 كرمانـاهان باسم ,لايت ترمبسبن خوانده ميشدـ مترجم)










 ازسرما میميرند.







 كه كدلك بـوختندآن مينمابد. اكرآن بادسرد ادامه ميـافت مابعد از رسيدن بآن بينه نمى










 نمىتوانيم متدارى زباد Tب فرام



 (بابالابواب) باند









 (بابالابواب) نود
من كنتم جون فيايل شهال خزر بيوسته بايران حمله ميكردند جمشيد يا(انوثيروان) در(بابالابواب)سدى ـاخت تااينكه مانعازين عبورد

















خاموئ نمايد


























 برف همچچنان ميباريد












 استناد.كردند و بآ آنها نقاب ماختند .

 , را يـهود












 بكا














 بسرعت عوض ثى كديم وآنهائى راكه اطران اردو كاهبودندبرميكردانيـدم تا درداخلاهطبل ها كرم نـوند




من واسبها تله خواهند ند وتشون از ازبين ميرود .


























دادم وكنتم ما انتباه نمىكنيم بلكه بامداد انتباه ميكند و بباى اينكه از مشرق طلوع كند
 بكلى روشدٌ شود و آنكاه آفتاب طلوعكند .













نمايمكه لااتل ازحيث سوخت آـوده خاطر باشيم

 تهههر انى انى


 مزبور سراب نيست ووافيت دارد .



 وجود ــرمايى ههلك خود دا


 طلايه
 هاهت بعد از اين خبر يسلك خبريديكى از طلايث دسيد و آن اين كَ با دسته سيورسات ما جرخودد كرده است .
بدين ترنيبكه دستهسيورسات ماكه در Tن T بادى بزركث انراقكرده بودجنسوار دا
















 ـاه استا وى كنت ای الميرازاينجا تابا






















 برسا ند.
منمتوجه يدمكه براى ايجاد ار تباط بين خود ويسرم (ثيخغعر) جاره ندارم جزاينكه


















كرديد .

نغسبكـد موا كـم وبرف ذوب ميـو دـــارسل بريون)




















































 رابـكند.



 نيسندردين مامجاز نتميانياند
يكىازجيزهاكهاخيلى









(ظانين غور) بيكّ







 بباب الابواب خواهو




 ناسله داشت ومن بعد ازذوب برنها مىتوانستم آن مسافت رادر جهـار روز يابنج روز طـى










 و(توتتيشن) دافافل بمنكمك كند






 وازآنها كـب الطلاعنمايم .








 شدهبوذرّلى ازمبورمامها نعت نميكرد




 , امادركردم









 بود كى هيامى قُون دز مسرا

 فيراز سيامى بهثم نميرسد.











T Tنها مبهوتشدم. وتقى هانورانانبو. تشون مارا ديدند بوهعت درآمدند و برسرعتافزودند


 كريختند.
















 ديده ميثودـمارسلبربون )


فصر
سزّدهم وحههاردهم

بعد از ورود بآن (كلاته) تمام راهمانئى را كه از (كلاته) بــوى نتاط ديكى ميرنت
 باتى بود موا بالنسبهو


 خواب ديدم.






 هول از خواب بيدار ثدم وبعد از بيدارى خوا بیى راكی ديله بودم در نظل مهــمـكردم.





 توم منوحت نبودم.
 مبثد. الها من بخرد ترديد را. ندادم زيرا مبدانستم و دبدانم مردى كه بميدان هنك ميرود








 دلمني، وحثت از مرك وبود دندارد.





 بانهn




























 تمال را بيش مبكيرند




مارسل بر يون)










كزارننبدندن.







 را بيالTورده است .



 آن سرزهمنك ما درآن راه مى بيموديم ولايت (شنكارى) بود. مغريبطرن رانت من من فرالر
































 جلوى آنهارا نهى كرفت . عده ای از سواران عن براى نكاه دارى امب هایى يدك و وسا مل
 به عفب جبهه بغرسنم تا اسب هاى يدك را نكاهدارند و آن دسته را كم در هشب بودند وارد كرز!اكنم تا اينكه فرض تبهيف بوجود نيايد
مربازان دوجناع بادشاه (قبجاق) نيزه ندانتتن و در عون داراى تير و كمان بودند


 تدم بيدان كارزار .عكار ولباس رزمدا از تن بيرونكن و برو بعدرهه ; مشنول عطالعه , عبادت باش . زيِا سردارىكه ندم بميان جتكك عى كنارد بايد بداند كه او و سربازانش




 بلكه براى اينـكه بنت كـا نداران جهت تيز اندازى كمتر نود .








 وتتى ــوازان من بـوى دو جناع خصم ميرفنند روى الـب خوابيده بودند تا اين كى



 د.حالى كه سواران هن در دوجناع بطلن دنمن ميرفتنذ من ڤم بطرف سواران (توتميمث)
 (توقمين) درميدان جنك











علاع تيرها مردند



 دأشت باشم .

















T ننروزازا نضباطى








 كيم كه كسى برانر ترم:ازمر كك، در ميدان جنك مستى كند ;امهرسـ باين كه روازميدان جنك بركرداند .
وقتىيرجم دارمن بوسيله بحر كت درآرردنيرجم ، فرمان جـك
 باسبكثيديم و بسوى خصم رنتيم













 بـود يانه






انسان وسربازان من بدا نتد من مردى نيستمكـه ازمرك بيم دانته باشم و مثلT Tنها خطررا الستعبال ميكنم.













 ميريخت ولى من توجه بريزنث خون ندانتم زيرا بـرأى او لين مرنبه (تومتميشر) را ازيرور زيربيرت اوديدم .


مى بوثبدند و برـرمىنهادند ـ مترجم)


 امروزى، انتبا•كرد .ـ مارسلبريون،








 باسرمت يـيشرفت ميكنند معاصر. خوامدند .







 وى بودندعنان را بركرداندند وبا جهارنمل سريعكريختند










 هلر برو نسـر آنكه ناآخرين سربازيباده خهم را بمتل برسرسانتد


 ارزن جنكى سرباذانث را بدون اثئركرد .
 رنيد ونيو وى خعم بكلى محاصره شـد .





 هدم وغكى نمودم كه استخوان دست دالست بشـلت آلـيب ديده الست.

 الادناه آنها رفته بود بايدارى ميكردند .












 كرديد




 بمنواندوابراي مسالجهبيمارى ـ مارسلبريو يون)














ودرTن نبب، جنك خانهه يافت، ميبايد استراحت نمايندكه روزبعدبرأى مركو ن احتهال Tاهاد. باشند .





 Taاده شد ومجرو


رينوراندكه بتوانم بنوانوانم




















ننيدهايمكه با بديكفـ


 انـبران جواب دادند برای ايِنكهمانتو 'نهم بطرف جينوب برويم وبكشود 'يدان كه درجنوب



 دادم آزادنانكذاشتمكهكثور (فبوان) رامورد تاراع فران












ازبين ميرود.
لهو3 لمب ناتلدوع سلعشورى ا اـت وهركـى





 برـانه وبغروثد .




 هایبرد. فروغى فرسا نتد وبغروثنتد واستغاده كنُند.






 سر بازان مامبجنكيدند و بيغىازآنهارا مبـكـتـنـ.





 رادرمرنع هابجرانيم ثاينكه بدر يابربند


 عدهاى ازآنها ازطرن جوربدارانى










 من نهادند .






از آن روز نااين موقعكه منغول نوغتن اين مــاجرا مستم، نميتوانم با دست راست
 ثلم رانكامدأرد امامن بادست جب بخر بیمينويـم وناتوانيدست راستا استمداد كتابت سرالز

بيننبرده است.














 معهارانى



 دور نهايند .












































 المبر ميثديم
بعد از عبور ازكوه قاف مى بايد از Tذربإيجان بكذريم و عبور از آنجا برانى ها آساننبودذنا بهتر آن دانستيم كـع اذ راه شمال درباى ( آبسكون ) خود را بماور اء اءالنهر


## نصـل هانزدهم

## مراجهع بماوره الثير و آفت ملغ

من قبل از مركت از فبهات سه طلايه بجلو فرستادم وسيورسات ما با بالمايه اولبود







 موتع، رودمزبورديازآبود.














 انسران و سرباذان من وتى مثاهـد

 .

























 هلو كيرى نمايم
Tنروز فزودT بد عبور ملغ مثونان اداد





 ومزارع T Tنبا فرود بـآيند


كرديد وTنتاب برزمين تابيد .











 كهو مُى ازآفازخلتّت، درآن مرانع علف نرو ئيده الست .








 افنام مهاذ كرسنكى ميمردند.

 هعرا باقى ماندند وهاحبا نثان نتوانستند آنهارا كوع دمند كرسنه ماندند. آن مائى كميمونو

ندند براى جهاربايان كا. و بيد خذكُ فرامم نمايند، نميكذاشثند كه حيـورانات از كرسنكى



 كرسنكى نميرند.








 كندم وجوبراى بندرخريدارى مىنود و بدأى كندمرا مريكسدسن ماوراهاهالنهر، سهميثال طلاو





















 بانت دربرع سرطان باراني شديد در هاوراهالثهر باريله خيليكمك بمزارع كردو مـهسدر برعامدبارانتجْلديِشد.



 فراوانكّديد عفيمتكندم
 بارانهای برع برطان و برعأسد و بعدازآن ثبنمهاكبرع سنبله مراتع ماوراهالنهررا












 بتوالن باسرهت Tنتطعاترا سوارو يـاده نهود.
 خْموس كشورها







من منيهه بودم كه در كيلان كه كشورى ديكر از ممالك جنوب درياى











 بافلبم خودنمايم باخير؛ درشبهاكهنمستاني











## فصل شانزدهم

## در كرانه هاى درباى آبسكون







مارسل بربون)

















 سواران از يكطرف رودخازه بطرف ديكر فايده نداشت.






















 فرسنكى بوجود آمده اشد .















بــوى مغرب برو •
باران شردع عدومورى بأران ميباريدكه طونان نوع را بخاطلر ميآررد وشيت ودوام











































 بر ألى هنكّ بعتل ميرسند








 فود منكنه طبرستان بعد از اينكه دزدان درياني

كه بيوس و آن استنوانها از اموات تزبور بافى مانده است . من درطبرسعان، شهربزركُ نديدم وشهرمایTآنكثور كوجلك است ودرتمام شهرها مثل







 از طمم نا مطلوب آن نغـرت دارند و در عوض مـامى ماى فلي داررا بمقدار زياد هيد و تناول ميكنـند.














 3ا ارد وصاحبان درخت ماى نرنك














ني نوبه دار, مردم رالازيا درميآورد وسكنه طبرستان ازبيضى ازحنكلها طورى ميعرسند كـسه

 يروىكرديمْوازآن جنكلهاى بدآب ومواعبورنتوديمريم









 مخالف بدعت ارمىباند بعتل برماننه .




 واقيت دارد - معرجم)



 فل از اين بهمنطث (الموت) حملهكرد و تمام فلاع اسماعيلب را جزيك تلم كرفنتو ويران












 برجاست صرفنغلـ كردم وبر اه خرد بـوى ^غرب ادامه دادم .

















مارسل بر بود)












 ندارد,وبهمين جهتآنها را ازتمام زنها زيباتر ميكند وتقى واردكيلان شدم فهميشم بياى خويش وارد سرزمينى شثدهامكه عرمه نابودى منو




 هنـكى را آنتدر ذليل ميكندكه نابود ميكردد





 ديدار زنها بشهر نروند .
(لاهيجان) كرسى سرزمينكيلان الـت الما درTنكتور، يك ثهر بزد
 مارسلبريون) .
وتَى من وارد شهر الميهبدان شدم مشاهدهكردمكه مرد وزن و كودك سغ
















 خود ميكوين اممنوع از مانع زيباتر لست، واكـر سراينده مثنوى حيات داشت من او را



 نكريـتبرای اينكه مردسلهشوررا منتلب ميكنتواوراlازجنكك بازميدارد .




 بينداز ند يا نه
وتتىوارد طالث شدمخودرادر كثورىى با فتم كهباساير كشوردهاى جتوب درياى (T آبـكون)








 ودركيلان بوده امرزذوجود ندارد ـ مارسلبريون (ا)




 بربزد


 مينمساى برجسته وبازوماي






 مغلوب است



 رآن مردخوشوتُتكرديد





 باسم شهر. (موز) خوانده میثود وهردرخت، يكسال عمردارد و بعداز اينكه ميوه داد ختك




## فصر هفـلهم <br> 








 كبوكرخانه بوجود اوزدم تابوربيلهكو تر تاصـيا















 سعروز قبل از اينغكه بشط دجلهبرسم دو طلايهجلو فرستادموطلايه معنم خبردرادكى يك








.


 اينكه الطلاعات موردلزوم داT
 درجامالى


 خـفم وسازوبر












 مهد نهايد.
























 تمد همله واقمى رادامثته باشتد.



















 هيشنت نمايد.

 .



 بودبراى من منغرياهد فدا كنـي



 كون خصم رادور بزنم.



















 بينالنهرين رامورد حـد ترار تراربعندي

























 او (نبوخدنعر) است ديوارى بيندوشط دجله وفرات ساخت، ترديسكر جود ندارد ودراينـك دبوارمزبور باسم (ديوار بختالنصر) با (ديراربابل) خوانده هىثدبازتردبدى ندار يم وايتك
 معكناستيكاشتباا بزركש تاريخى املاع شود ـمترجم)






 باين ثلوا روى $ا$ ايتماى جوبيكه مجوفاست هاخت.







خاننديدم.





















 البريشمين ميبافند وجهارم سراجى.









 بناى UT شهربدست(المنصور) خلـينه عباسى مبكنـت






















 به بينالنهرين آورده ودرعمارات توانكـكانكاركاركاثتهاناند.














 واكى بثمانم باو كملك كنم.







نميتوانسته سواران خود را ارُ Tب بكنراند. واكر آنكار امكان ميدانت من سوارانم دالازدهله





از بل هـتند :Tانان ليز بما حهله نمايند .












ازيك جهت ديكى به ثهر .












 إد ازهود الوباثه .




اين بودكهبنرطكلى اكتفا كردم تابعد وارد جزنيات نوم. اميربنداد برسيد بهدازاينكه باع





































 باغبا نى كُم نه طانه


















 تيكروز از طرف امير بنداد بمن الطلاع داده شدكه كار دريا



 كنتد وسكه بن تنـ .



 عزم كردم كه از بنداد بروم وامير بنداد از •ن دعوت كرد تا در ضيافتي كه هيدهد ثر كت نهايم

 رباب وعودوجنكا، مروع برفهيين كردند .
 يا براى خوثـكندر انى


- محغل بروند جون من ميل بديدار رتاهان وثنيدن صدالى عودور باب وجنلك ندارم








 توراكراميى خواميم داشت. جون سربازان من درنهر بنداد مبادرت بهغارت نـكرد




 مىنويسبهـهمر مهم)


## فصل هيتجلهمم

## 



















 كه بندكان مادى خیا مـتيم ر





بود در ماوراء النهر كه امروز موسوم است به تاتكند - مترجم)









 بكشتى بدهم








 ركابكثبدم .
درطرفينمن، مواران روئين تن بـا ممان سرعت السب مــ تاختند تا اينكه به خصم













بكيند ودار ای مندب وحرمت تيرند











 نداثع است .




















,آله بالاى كو. هستند دور نمايندتا اينكه روى ما سنكك نبـلدند . مربازان من از اسببفرود


 ند و تشون من از آن كردن كنـت . دركردنه (ياتاق) هفتاد ر دو نفر از سوان

















 آنكار ميكلىد كه مزاع من ازكرمى ناراحت مىنود و من ميبايد نبريدكنم: تا اينكه بيهار


 علاره برآبليهو در تزوين انار هم ياني




نباثم دماغ سلمال آن ناحبه آنطر ركه من مابل مستم بناك ماليده نمبفود .

 از نا:ود ثدن بيمدارد :بايد وارد جنكعكردد وTآنكى كی بعنك ميرودبايد بداند كى خطلر نابردى موجود الـت
مدت شش هنته در فزوين بودم و در تمام آن مدت تبريد ميكردم و آب لـيهور آب















 تازكى داثت





 نغر بتَل برـاند .





 (ـه تله) جه، خواهى كرد؛






























(بزركث نغــوا نند اهل خـرد




















 ونميتوان Tنها رالازبالاك دريختان نرو دآردرد.


 فارس برخورد ميكردم باوى ميبنكيدم.










 +



 جرخود حیام كردهام









 ندارم جشثماى دختران نیرازى دا خيلى كير نده نميديدى . عنبر ایى|يتـكه مجبود نٌو














 اصغهان وبدناريس رابيش كرفت.














 فرز ندان (
 بزد وكرمان سلطنتحكده بودند.
بعدازاينكه جنكل ارجندا دوروزد



 نوانست كهآنقله رابكـايم.




















 سبيخون زدו حمله اورا دفع كنيم.


















 سلطانمنهرورمغفرى مبادرت بهتبيخوننكرد يكىاينكهمرد جنكن نبودو نميد|نستاT نكهثبيخون


 قوى با من بجنكّك





 دركددنه باتاق نابود میكرداند.

























نينيدبودم كه سلطان فارس دوسردار برجسته داردكه از اعهاى خان خاندان او هـتند يكى (متـمم


















 كور شود از روى اخلام بكسى كه اورا كوا خور خواهد كدد ـ خديمت نمينمايد .




 الما الطر افـان سلطان منصور هغ

 بود و ميجيك از آنها از دل طرفندار سالطان منصور نبودند اند








 ( سلطان حسين بايقرا ) نوه نيتي عمروسلطان محمود (با سلطان معمود فزنوى امتباهننود)
' 'نو• ميران: با. وغير• ـ مارسل بريون)









 او بكدارم والمروز متثغينت جنك ، از هرجهت با من مـاعهالـبت واكر تشون من درابن دور




 نتواند جناع جب دثمن را بشكافد آن را دور خوراهد زد ودر آن صورت تو و (فتاح بيك ) در عقب تمون ( سلطان منصود ) بهم ملهق خواهيد كرديد . من هم در فلب سماء سمى ميكتم











 سهاه او، ثباختمر.

 وزرهبود ندوأثتندومعلو























 تيواستند باوكيك كنند.






 سوزن خياطىيرزنانان بـون خطريود












 خعم حمله وركرديدم.















 آوردن و بعيرت دربكارانداختى سربازان وانتخاب سرباذان جنك آزمودهـ . افبال درميدان

واردكلرزارنود .














 يكمرتبه ديكىن حس مىكردمكه من ازصمه برترمستم واختيـار جان شزارها نفرك


 اتكاء بهتباعت خود داشتم .كامى سررا بلنه ميكردمكه ببينم Tفتاب دركهبا امت وجفار از


 سوارى فرياد زد اميركجاست.. امير كباست .




 برود چون مهكن امتكه يسرمن نتوانه باسرهت جناع رالستدنـينرا دوربزند .




من ، يكنغردا بزمين نيندازد .


 بك صاحبهنصبدا•ميداثتنه بآنها ميكفت كهيك مرد Tاهنين ونروا نميتوان با مشنير ياليزه

 دامت بامد .








 وقتى كه سواران ما ازT Tا بها بكنرند انـد




اخسرده نيودند .














 ميكو .

 زوركرومانثه .
من نتلىى بهاباونكم وسينه خود انداخته وديدمكه همهجامـتور ازخون است وخون









 زدوده شود
 سوارشدم وكفتم نظامامالدينتوبمن مزدهدادىى







 وى بكريزد .

 رامشروط براينكه زياد نبانند نعاقب نكنتلد .
















 ولى آنكار رانككد و ايستاد.




بكىاذ مامبمنمبان امير تيمور مستم. كفتـ منخود اميرنبورد مـتم.
















نامه نو نيستم و وتتى سياء من بشيراز نزديك شد حاكمثهر، دروازهمارا خحواهد كمود.









 را بيث كرنتم تاوارد شير ازنو
















 خواعمدنت .




 خا نهتوالست.


















 اجتماع را خوامند دانـتـت .




 ما تهويل بكيرم .





 .



 احتمال سوعغسد، عليه من، نيز دربين بود وهر كاه در ادردو كا. خود بـر میيردم از سوعتعد بير نداثتم.

 با تمون خود بـوى نيحياز رفتمّ وى نبايدT نبجا تونف نمايد.

 بود با خوين بنهربردمر.

















 روزى استك عهد خود را ببوفع اجرا بكذارم.








 مردىك بمن ناسزاكنته، بسلطنت برسند.



 بريسـه را بالاى درواز. هاى شيراز نصب نمودند ر اجــاد را بكورسـان بردنــس ر دفن


# فصل نوزدهم 

## بمداز ستوط شِراز

 بعداز كنوردن نيراز دمدخترجوان نيرازي
 كافى است ولى نو كه سـكنه شيراز رابنشيد.ا









 مهربانتر اززن نيرازى نيست ولى تشويتهاى نظامالداينْهراتحريم نميكرد ومنهـركزيك رخترنيرازكدا براى مهنواب ثدن انتخاب نكردم




 را برای من بغرستد وذرعون انعام دربافتكند. .

يك روز بمن الطلاع دادنـد مردى فبار الودكه ميكويد اممث (اميرعبدالباقى) وهاكم



 سررا فبل ازاينكه متعغن ومتلانى مود بنظر توبرسانم. من ماكم شهروجندتن ازوجوء شهردا الظهاركردم وآن سررا بآنها نهان دأدمو برسيلم





 فرسنك فاملل بين تمته واينبا را بلون وتفه بيمودم كه اين سردابنظر نو برسانم.

 غافلكير نميكرديم , بعتل نهيرسانديم، نميتوانستيم در مـووَع ديكرازعهده اوبر انئيم.كفتم من دنمن خورد را هنكامى






 بيرونغنت.



 ودر مارراهالنهر از آن موضوع مطللعكوديمب.





















 نتوانست جواب بدعد.




 بميدان برود نمشيرخود را فرامون نماين رئ Tنكا. آيات مريبط بوضو راكى درسوره (ماندهم) وسورة (نـاء) وجود دارد براى ضبئ
 تُجمه نهايم •











 نهاده وآنىا (قرآن النبر) خوانه





 خاطلم بافد.
























متر جم )














































 منـوص برزبان بياورند .


















بهار سرودب ود..






















 در قالبه معرجا ميدادمر.








 حــانظ كغت ای امير مـن اذمان ميكنم كه در قبال دانشهندى جــون تو خـود را احانـ

فصل بيستم
..










 لرستان برسا نم.
درحالى







 T . بجه ميزايند.















 واردلرستان مود.
 به لرستلن حملهكردهاند ونه نتط نهر (مالامير) رابتعرب درTوزده بلكه (حسين آباد) دا مه مستر نمودهاندن
















 جـكار دارى؟
صفتم اول بكو كه اسماين Tابادى جيستا يبرمردكفت اينجا (آـياب ايذه) است. كغتر



ايذه) است.






را باز كز تاعن دندا نهايت رأبيـنم



 از اويرسيدم توكــدام آب را ميآثامىك در سن يـكمد وبيـت ــالْــى دندانهاكاتو


 كنت من در آنجازندكىميكردهوبين ها وطا يفه( بيز انو ند) نزاع دركرفت ومن ديـكرنتوا نستم


 ,










 او را اينجا مياوردم تا براى تو حكايتنهايد كه جكو نه(ابوطاهر) بلرــتان آمد و درآنجـا
 داد. من با شكنت يرسيلم جند سال ازعمريدرت ميكندر؛ جواب داد يـكـد وهفـادرسالـ. كفتم من بايد يلر تودا ببينم ومشاعده مرديكه يكهد وهفتادسالازمعروى ميكنرد ازواجباتاست.


ماسل بريون)
برخاستم وباتغاق جتد تن ازانسران خودبراهنمانیى آن مردبر|.افنادمَ مردسالنغورده مرا وارد كلبایاكرد ومنامده نهودم كه در Tنبـا ييرمردى بشت بليوار داده دوها را دراز


سنيد و بلند بود.






كرفتهاى؟ نجوابداد يكسص وهفتاد سال .
 بيرمردلى بوسيله يسرث بهن كنت هرسال در كوه، هنكاميكه او لينبرف زمسـان ميباريد منبا

 من بعد از Tمدن باينها يـكصد وبيـت خط روى تنه درخت بلوطى كد بالاى تهعفراد







 مـكى مركة جيزيست كه Tدم ازT ان بترسد.



 كو می هيزنى ندبده الــ




















 بيش ازنجند وجب نيست ودر بیغى ازنتاط ازآنهم كمترميشود وسم انسب روى سـنك ميلنزد و وبكر جرت ميشود.




 Tبادى مبرده بودTTمو كفت براى هزيمتآماده است.


 داد وكنت السهاك عن الينست ومن وتمى سوادابن اسيها مبشوم با سرهت حركت مى كنم.




 لرمتان نرمد






 ملبِ هدند










 بوجود میآردد. مكذرع است.































نـيرفتبه، نميبوانـــيم اسبهارا مـرآبكتيم.

وقتى T Tتاب فروبكرد نيمى ازسواران من بالاىكو. بودند ولى ماءئب جهارده طلوع

 از حيزاستغاده انتادند و نزديك يكسدتن إز


 (كيو) كتتك ازآنبا تا(حسينا


 الت . بمنكنتند كهلايه خبر مبلعدك يك تشون بياده بـوى مامبآيد ر بـامر ر آن تشون
از (مسـناTباد ) حركتكردهامت.
















لرستان بشول فردوسي، باباي نود بـكورآمه














 نـروى ذخير•) فىاركرنت .







 بمون فايده است.













 اعلاى دليرى وفـداكارى درجنك شركت كنتد.














مهعبورميندم عفبنشينى























 تهيه لباس رزهرا جهت سربازان خود نداثتم .







 المُميكند






 كرد بايد عغبنشـتـت .























 ميدان دادند .
















 بنويـم وبادستجبـب تحريرمبكنم


















 خارعكنتد وسرباذان منفـدرامتندكه اورا|اسير نمايند وعاثبت مرباذان من مونق شدندكآن مردرا الميرنمايند .











 ميكو بندكه أابك راكا









 خواهـ شده
(كيو رادو ند) الظهارات مرا براى لرما بيانكرد وTنها بايكديكرمـــوردت نمودند










 سلأ را بی زمين ميكذارند و هى كارخود ميروند يآ اينكه من بايد تا آخرين ;فرTنها







 بازسلاح بدسن بيآورنذ ومراجمت نمايند.




 درT















هارسل بريون).

درحـالى ثبيه بمداء. زوز: دسته جهعى بود (كيو ـ رادو ند) را اهــاركـردم و باو كغتم شنوز شوا سرد



 بههين جههت ازفرط نا اميدى زارى ^ينما يند. كفتم لرما أمروزخوب جنكيدند واز آن مردان اينكو نهكريستن عبيب است كيو كنت لرمابينى مردان لل كريه نميكنتد مكرهنكامى كه رئيس خود راازدست بدمند وجون اينان أتابك خود را ازدست دادهاند الكك ميريزند بكيو كنتم برو بيهن مردسا لخورده رفت وبزودى مراجـتكرنو كنت حال اتابك خيلى بداهت وهريهميكننلد





 زيرا سربازانعراكتت وامروزهم اوداوطلـ جنكه تنبتن بامنكرديد وضر بتتبرمناستغوان ران: راتملع كرد.



 مراجعت نميكردند. قدرىی ازوسـط روزكنيتت بمن الطلاعدأدندكااتابك درـال نزعامت. من رغتم ومتوجه
 بكو. نزديل نود (افزالمياببنـيوسغـثاه) انابكل را بهلرها تحويل بلدندند
عدهاى ازسواران من باكيو ـ رادو ند بسوى لرها رفتند و بوسيلـكيو بـآنهاكفتندكــ

 اتابك را تحريلكرفتند مراجعت نمود ند. درجنكك لرستان، سربازان من ڤنيمت جنـكى بلست



 .



 مراهمت لمايم.









جينازه ملـلـان خود راازميدان جنكع بازاوردرداند.




















 .











 رداعكت .









 خود راء يـيودم.

نصل ييسويكم





 يكُعنزل راهنامله داهت .
 بكـانى




 داد

ثمثود . •



مىانداختننـمارسل بر الون)



 .
(شهرالـكند شهان إستكه اكنون باسم (فنهار) خواندمىشود وازنهرهاى|إفانستان







. مابشمار ميآمسـمارسلبريود) .









داردكه درTنها طالاو نتره بافت بـمشود


 بجلو ميفرستندكهكسب الاللاعكند وهـهجا رابيـند و اكر كمين كاهى وجود دارد بتشون خبر . Hermb













من نيميوانسع تومين وشيره سبى (ابدالكلزائى) رابنون مجازابت بكذارم و بكلبرم











 خرد بـهر میآينه .










 رامیبودك سلطان محمود فز نوى ازآنكذشت نااينكه خودرا بهنيوستان يرساندو (ـو.نات)
رافتّعكند .






 سـك

 مايل بآنكّربودم .


 را ازطرن مركسكه سربزند دزرازمهردى ميدا نم:




(فيروزTباد) بتوانيم درشهرمكونت كنيهواز سرما ناراهت نباتيم









 كابلستان تقونسا ممكن بود مواجه بامتاومت كردد و لـياقت فرمانده تشون ميبايد برمشكل غلبه نمايند.














 فرارنكيرين.

 روزطممىنمايد.ولممنآنمسافت رادر جهارنب و بنع دوز طمىنودم و خود را بـ (انكتنر) رسانيدم .




 نرنه است.
















 وسربازان سلطان فور. اسب ندانعند ومىبايدبياده بجنكند .









 (كلزائى) از ميدان جنكه خارع شو ند و بشهر برو ند و بدون توجه بميزان تلفات بايدامروز

هنك را خاتمه بدعيم هن شم مثل سرباذان خود نيزه بدست كرنمتم و دستور حهله را مادر كردم وما بــوىى كلزائى ما هلورنتيم. كلزائى ها يلك دايّن




 - بشتشان برسانير







 درقبال تلو!!

 بى الهلاع است .










 اسب بـ خاك مسانداز ند .

 سرباذان (كلزائم) استا


















كلزانى دربدثـنان نرونميرنفت
















 داهى براى از بين بردن اينتخطر كشف نور











 آنرا زيرباى سربازان (كلزائى) آتن زدر .
.ازروزى








 T,Tنها رانابود ممكيم




 میموخت




















بالاى الأه برزمين بيندازد





 بر برانُم











اوازفن جنك بود






 رإبرمم بزنيم ورامشهردا بيش بكيريم



 اينكه نهميد مابـطرن شهر رفّايم هسـواى از مربازانت را عقبـا بغرستد تامارا بهلاكت . بـرساند








نتيرماراازبالاى تيمغنيد، دوهزارتن ازـوارانشود رابطرف ثهربغرستدكه منكام ورود بشهر هن تيرونى توى دائته باشم •



















 سربازان خودرا وارسى نمايم.



 و مليقفزامركرديده بارك مراجهت نودوم ودر طالار آن نغستم. وسط طالار يكنمتزلبنرك


 - بالثتسمندعمترمه)




 تورا بهلاكت ميرـانبيم واكنون سريريلسات معابل من بور مود















 هسكو بيتماص مستىتو جون دويستو ينباهتن ازسوارانمرا كهكو هـكترين آزار بتو نرسانيلس بودند كعنى بايد بتعل برسم.



 خواعى رسيد.





























وTانكاهبـمترقت رفت.











 وجهزهاى سياه داغت وهتكامى










 را نجات بادئى


 موخت برساند ومن تصود ميكنم كه سرباذان خيغ معربه خيهه و لمد و إـوستين هم اهتياع رافردارْندر.






 دونامه ثد وبراه افتاد وبادثأه غور كذت او خوامد نوانست بعد ازجهاريا ينع روز ناهـ دابه منمد برساند.
 داد. ازوفع اوريدا بود با وجودزانخها



 هـات رسيديم.



 ميدا نستمكه مرات ازا بادترين نهرهاى آن ناحيه الست وهــوائى بسيارخوب دارد ودرسراسر




 الطلاع ندارد وزميدا ند درجه تاريخ ـاخته تده وميكو يندآنآتنـكده درزمان نولد يينمبر ما (م) خأهرن شد



عارسل برير
 دبدن آن عمارت بالاى كوه ميرو ند، نميتوانتد توسط كلنكآججى و سنك هاى آن عمارت را جهد| نها يند. من انتظار جواب نامه خودر|ازطرف بادنا• هرات هى
 كناهى جزبردن ناءه نداشت بفتل رسا نيل. وتّى جــواب نـامه درب بتأخير افقاد ودوبيل من





نعل/كرد م مارسلبر يون)
















 برایآن شاخه، ازهرى رود هغر نما يند زناناخه مز بوردا بركردانتن نا آب بنهر نرسدسربازانم











 بـود تمامسربازان واسبها بهلاكت برسنـد

 كه سلطان ظارس بود احضار نمودم. درجيز سبب كرديدكا من (مبران ثا.) رااز فارسى اخغار
 بود و تجربه (ثبغ ممر) را نداغت ودرم ابنككه من مينراستم ( ميران شاه) دا با خود ب-ه

منبوستان بيرم.







 مصعدزثكىى) 2الازيمن بيرم.







 بوهود بياورلم.








 من تْود هزو كمانداران مشنول تيراندازى بودم ودومر تبه، دومرد را كه بالانى حـار







 بهنكعادامه بدهنيو هرخانه رامبدلبيك. تله جنكىينها يند.




 است مكراينكه مستوجب فتل باند:

 نُره جنكجويان وضهه زن هاونيون الطغال ومداى فروريختن دبوارها لنتميبردم.













 يك مردجنكى جون منبانـاند.


 كه درميدان جنك بدست مى آبي.








 درمن نكرد










بنظرخوانتدكان رسيـــ مارسل يريون)















 مطلع من باثيد حكورت (هدات) را ببرادرارند راميكنارم واكى سراز فرمان من بيبحيم، مثل بدرتانكتـه خوراميدشد .



















يانكهود.































 برمراد نهودم . روزی

 را بعمام ارزوهاى خود مبرساند ووى راداراء مكنت وحنمت ميكند. بااينكه منوزآنكفتــ






 دا هككونه تهي نمايدك

 صردابرزانوى غم تكبه نديمد.



ماهسل برعون)

 معبرمى كنرند. بااين كهبزيبا نى











 مناطق بنانـبت وجود كوهها هـعبا العبور بنظل میدسيدا

 با خخرد بهعنليستانببر؟


## فصـل يسست ودوم

## قتل (مُّهغ هو) درفـارس




 دو نارسكت:نثد .






































 آب كِنتـد .





















تنواهيم كزد .


 مثل تمونسلموطوراز بين ممدرونت








 بتنهائى ازاينجامبور كند بتانتلمردسد


 میثناسى $\ddagger$





وتائن است .

















 ایایمير ودرحالل تب ميميرد





 ظطيغ استع، اكردرمرض آفتاب تابسثان وصعرا فرالربكيرد. مبيرد ومن نميدانم اينمار

مست سهروز من درآنباكه مارمراكزيده بود يود نونفكردم وروزسوم تب تطع ندوردر آن
 باتتفيف يافت ومن توانستم سواد يراسب شوم وازي



 اداه داد

 وحالآنكه در كوهمای المتراباد ومازنهران وكيلان درخت بمتدار زياديافن ميثد, بااينكا



 ماازدانمهـالى Tنها كذهتبم طلارجود دارد دارد .







 من هيتوانم Tب راباباخرد ببر


 رسيدم .

















( مباعالدين يوسف سنبلى) مـ درقيد حيات نبود . ليكن نـيغ ( حـنْ بنقربت)

 وبآنها مباحثهكن .










 خودرا به سرذمين (بوير) برساند وسكنها نجا را را مغلوبكند .




 باود كردند تاجه دسد به ثيرازيازيها .



























فـمتىاز سواران خودرا











 را ببينم .
 Tزموده بودمكه رؤيت ميدانجنك،










































 با اينكه از مـاسده آن حريت بزد

 بااينكه آنتدردرTآش بـانتد تابــوزند.










 كى آلها مرتّع طبيعىاست

















 ابنكه نعل بهار وطنيان آب نبود وتى ازآن رود مبورمىكـردديم آب نزديك ثكم المبها










 در دست دارند و ميكن استكى سنكع ببار نس ر تمام سربازان طلايه براثي ستوط سنكع بقتل
برستن.








 آنها از زراءت اينستكه مركز خود





 واسبها . راموا هسدرد خواهل نمود . لذا بايد بارماكَ ديكركرد .
-rAM-




 معلوم میثود 5 بالاىكوه حضوردارند ها بكذرى .





 بیركت درTمد باساتطكردن سنكهاى بزركع نمام سوبازان را معدوم كردماند. من نيميكويم
 برده باثند (قرهخان) كنت ایامير، خداوند بنوهوثن واستمادى دادهك هانوق هونى افراد مادى










 ممرسيد درصودنى




 زد منبيست داوطلب مر كسيفو امم كهبامن ازاينكذ: كاه مبور نماين, هركى كم|زمغـسواران
 رسيد ازتبول هابرين خوددأرىكيد













 سنك مىباريدم وتمون اورا نا بوديـى كردم















 (بوير) خواهدكرديل .






 نزديك شويد, منجون خلم






 قره خان مسطوت لكردد. يانصد تن از مردان من بوسيله طلاب بالاي كو. رنمتند وبه فر.خان
ملحزكرديدند.










 .
























 وديلم وتلماهنى و بيل داغتند و كارشان اين بودكه سنكها ر,اازكوهجها


 سربازان بويراز كوه برتكرديدندند.
























 وجود ندانته باشد وراه را با برما نبندد .
 است بدون باسبان بكذارد.

















 كرد ومن هش بينى ميكنمک تومززمانكه خخود بخوامى ازابنجا خوامى رنت.









كذاستهانه يا با


بايد كر? .
درشالى




 رنته رفته صداى شيون ذيمين وTنكا. تـلعكرديد .









 مينود وخواب سردارجنكى بايد سبك باند . من سربازانر| بهال خود ميكذارمكّه بنموابند ولى ازخواب سنكين برمعيزمىنـيايم .






 ( (كر. خان) بروم .


 النغادة كنند.
ثآن موتع من درخاك (بوير) يك خانه نديده بودم واز الميرى برسيدم مكر در كشوي








مبور مى نمايُيه.



 هیجم را نديدبم.













 هلوداران مارافاملكير كردند ودريك لحظهمهـه Tنها






 احتياط راالدـت ندهـند.





 آثنا میثود. تير هـاى كهــان داران ( بـوير ) يبكان آهنى ندارد بلكه دارای يبكـانـان

> منكى أـت .

در (بربى) يكنوع سنك خارارجوددارد كه آن راحجمارى مينهابند و بشنكل يبكانـان




 برسيدمآيا دراين كشور آتشكنه هــت











وجود ندائت نيربهاكمرو نزدمبيوـانأنت بود.






 خواهند غن ثأيد راست كفتعا اند.








وامتداد شمال را در ديبشكرنتم.










 را بهركت وادأشتم وخود منبا سوارإن حركت ميكردمث









 سواران من تير بينداز ند.





 من تـه جنك ميكنم نبايد مرأ ازجنك ممانتن نمايند زيرا منز آن ممانعت را حمل برخود هيرينى خو اهم كرد نه دلـوزى .










 ها خاتهه يا فت و Tانهانى








 جه هى كنند.




 ازTن داه ادتزاق كنتد؟



 درTامداءأثه مينما يند.

 تونهاز مينوا نى؟ اوجواب مثبت داد. هنان اسب



 آيـا نما يثـواى روحــانى داريدء او جــواب مثبت داد و كنـتـ ا بيشواى ما ، متولـى T Tـثـكد. است .


 بـابان مم بامما دنمن الست تاجه رسد بآد


 بنواب برو ند.




 كردن است




 بحركت درآمن .



 كه شهرى عظيم را مببيند.و اكر نزديك ميرفت درميبافت كه درآن شهر، هزار خانه مـ وجود ندارد .




 حمله ورشندند .

 اسبراتاختم. زنى

 بـت است .

 بتت خود بست بوده مارسل بريون )



 ومدهاى مم دربيـبابن متوارى














 ازديكىان است كفت ماخدام اينجاهستبر






 خانموث كرديد .
 او كغت ديدن آتث مانع ندارد رلى





 سرتند بود .
اززيرستن خارج يدم وازمرد ريش سغي يرسيدم ايا تورخدام اينبا ميلمانهستيميا






 روها نيون وملماه وشمرا ومنعتكران رانمىآذارم وكرنه شمارا بتثل ميرسانيدم .زبـرا مر تله مستـن ووابِّ القتل.




 أزاين انتكاردانت وازي




 حـاب بيرمدددرستنيست وبهـاب اور اون بيناول حمل وانتى و نوروز اهل بويرممككناست ازده روز نايككا. اختلان بوجود بيايد .
بمتولى T-







 (حانظ) كّ من اورا دز\&















 از بادثافان فارس بشمار مىآـ و Tآنجا را السكند سوزانيد و ويرانكرد.


فصل يسينت وبيوم
كاهون





















 موكثن.













 بنار بـودتم مينورد 'و عرت كردم و بعداز تعريق دردسر وتب، تنفيف يافت و من توالـعـم سامقى بهوابه.
 نهبتار براك بغتور دادن.






 را بنوئِيم :









 دفن نمايد.



 (•تره خان ) ترار ميكيرد و او بايب از محل خزازه تثون ، جيره افـران و سربازان را بيردازد




 در دامان خود يرورت نخواهن اهن داد .
 Tا Tاده نما وبدان كسى



 حركت بدهل واز مرض بكريزد وهرجه زودنر خودرا بسمرتند برساند. واضع است انهي منهم


 ضرودى است .
















 الان جا نكهد ابنت .









 كرد ... سر، باز كزد ومثل اينكى ذزد تخفغن يانت .






 برای تؤمـل آوردم تابْورى ونوت بكيىى ،كثتم توجرا انطاعون نكرينتى وبها ماندى و آيا ازمرنى بيم ندارى







 مرت) ممان استك دريلمنامه بنام (كـومرن) نوشته شله ولى كام الـلى او (كـايو - مرت ) است يعنى ( مردكابو) يا مرد دا نا .









 من ازبين ميردد .



 دون
روزى








 يكـامت دريود بـا نتد .
 -

 مزارتن را بهلاكت خوام







 ازآن كريز بلست مىآمد .












 سال ازهـداخت ماليات مطان مـــند




 مـتعديانه 1













 بورزن جنبكى داشت تا اينكه ازبيكارى ، خام نشود ونوت بازوهــا ونبروى تحمل خستكى ازبين نرود .


 مشرق بلو جستان إمروزى ايران واينيادآورى ازاين جهت ضورود









مـكن بود 4 من مجهورنو







 در كشورى Tخاز خواهد شدكه فنىترينكشورجها نستواكرفنتعكنم مرباذانترا درتاراه آزاد



بنور نس.وباتمام نرسد .







 فززندان خود بكنذار نه وباخاططر آسوده هازم ميدان جنك
 تظلركرفنت متَّغيات فُلى بـوى(كابللـتان) براه انتادم


## فصلبيست'وْههارم

## صرJمين هباتب بامندوسنان





































 ازنثريككرانثدكه مبادا برائرهمله رامزنان مبورما ازكردنه بتأخير بيغتد .










 .







































 زنته بيا تد .





واورا غرت كرد.



 كرديم. ليكنْ ركبارتطل هند وابرمتفرقكرديد وستار كان درخشيبنانه و آنكاه نورماه برجلكه

 سيا.T




 كرفت مـجد متعرك من بود و من نميدانـتم كه آبـا خوامع توانستآن را اذ زا زير آب بيرون بآورم يا نه






 بمـانت و T نه ازورسا


 المله سربازان وزينو برك أسبها بودكه سر بازان مئ به يبروى ازهـ .ادت سلحشورى هـه را را نهات داده، بدامنهعا رسانيده بودند.





جوى مایTب واردTنكردد اردو كاه بوجودTودد.








 بآنبا T- Tمهاند .
















 كتاب آنرا بنظا








نيمور بـمارمـآمد ـ مارسل بريود )



 ب4 يك كيّن>> ا'ورد.





 ميهمان اوباشم .













 وTنرا حرام مبدانتد ودرطرف ديكرTدم ميخودند . در يك فـهت ازهندوستان مسردههـا دا

















 (عبدالهوالىالملك) كنت ای الميربزركوازمن درشجاهت تو كوجكتمرين ترديدندارم و و







 بمرض وبا Tموخته شدهاند ولى فريب راازيا درميآورد .


 واتمى مىشوى $\ddagger$






.Tآن خوراءمكرد .






 بتأخير ميا فتاد .













 ( سلطلان مشمود خلّع ) بادثاء (دهلى) را ديده است .



 بود ازكثور (فور) .
( والىالملك ) مرا ازانتباه بيروناورد وكفت ای امير بزركوار ( ملطلان. معمود

 ( تلم افبال) كرفتار شد وبهوجبآخرين الملاعى
(والىالـلك) كفت ملو اقال ازسرداران ( سلطان محمود خلي ) بود دبرارطفنيانككرد





ازعمرن نهـكندرد ,





وافع ددنادس مـناهلهـكرده بودم •






















 ودرخْهاى با!: بدرختـهالانداخ






 جنكا اكى بوذ تودورا نمان نميداد













اتنات ميانتد .

 صصن غنا نه وباغ نصيسود ومارما وزغهارا ميخور نديا مارهاى بزركعمارهاى كوجلك رامىبلعند وبكمـانى
 كه برود و بسنرا ابشويد ومر أجهت نها با











 ريرهيز كنى. جون رامهى







 نتطه دردست خصم بكنارارد.


 بدهنى برساند.



















 برساند . (ينشنجنك) كفت بديده منت دارم وهمانروز جهادراهنها بـنداد ومنقبن انظهر از مولتانبراه افنادم.















 بون، كربهكنان حركت مينمود وكامى مثل ديكرانانوازاز مينواند.







 مىیاشد كمهمبايدبا




 ينع دوز بعدازخروع از (مولتان) بجنكلى وسيع رسيديم راهنمايان مـا توصيكـردند

آذوثه خود را درخيهه ما بـهانكنيم زيرا مودد دستبرد ميمونها ترارخوامدكرنت . شه در



 در زمين در يك نتُطه ميتّمع نديله بودم. رامنمايان ماكنتنه جنكللى












 بكست ميآردنل ميختورند وTنها بايدكرسنه بما نند.




 خوامبي دسيد


 باطلاخى مى نهاديم.










 أكريل، جانورى جوننهير و ببرو يلنكت بود








 خـرناكتر از يبل امست نقاط حساس بلن فيل عبادت است از خرطوم و ثـكم و زانــو ها





بىای سِبازان رو يُمن يونها .





 دا از كار میا اندازند.

 آن شب درعمان. منطفة توقف كرديم وروزبعل بسوى تلمه (ميران) بعركت در آمديم.

 بلد درخغيت خانواده سلطنتى (خلع) يعنى سلـله سلاططن دملى بودهاند .





















 الستغادْ نكردو برای جنك آماده شد .








راه ندانت .





 هنك مىيند ومن مجبود بودم مبركنم تآن آن دوره منتضى شود .



















 وجند خانه . هيرامامون فلده نيودند










 كنه وT: TA ,



 تا ده هزار :نف است . تلمه (ميرات) يك دز جنـكى معـوب ميشد وزن وبهه درTنباساسكو نت








دارایآب هـت يانه 1
 ماشروع بـانحتن باروت نموديم مامتدارى باروت داشتيمكه درسيلاب تنـه خـيبر مرطوب مد
 تا درصورت ضرورت بنوان درهندو ستان باروت ساخت بمد ازاينكه نقب مآفازكرديد سربازان من روزهــا نيز به حفــرى ادامهه عيدأدـ ــ






 درحالى كهخود برسر ، و خنتان در بـر داشتتبالأكحصار نمانغدو بانكانزد من (آلاثش) هستم

 كن وبا عربازان خود تسلِم نو ومن تورا يـكى ازسرداران خود خواهم كرد اين اتمام هرهبت
 درخواهم آردد. اتمام ححبت هنمر ای اينست كه فهميدهام تومردى هستى دلبر وبك مسرددليى

اكرزنده بما ند بهتر ازاينستكه بئل بــرسد. اكرمن با جنكت اين قلهه را بتمرنـ در آورم حون خون صربازانم دينت مى شود







 از اين كی سوخته ثد به نيروانا منتقل مى نود مشروط مر اين كه در اين دنيا نيك, كـار






 وانتهاى فـيله را ازن نتب خاربكردندند.







بينمبر (م) فرا رسـي .





 تهاجم ههيا كرديدند .






خصم هنوزانحيرتورحشت بيرونيامده بود وسربازان لاثربرائيمـ زياد ودل ازدستدادن دست دست تــليم مئثدند.





 , نزد منآردردند.








 Tآتىازبائين تل هيز





 وى را مهبوس كنتد.
 بكذارم نا اين





 دوروبكلى احساس امنيت نميكردم ومـكن بود كی خصم از شمال يا جنوب ما را موردهـله تراد بدهلـ .







هيع يك از ما نمىتوانستيم بايراد (فر. خان ) جواب بدهيم وبكو يُيم جرا در وسط







 از Tان بايد بجتكم يا در سغرهائى كه هتكام شب ممكن الست هـودد شبيخون قرار بكيرم نتمتوانم بخـوابم .















 فيل
















 برای خاهون كردن آتنى














منّكتم اين موضوع را باورنمبكنم زيرا فبل ازاينكه هـابه تلمه (ميرات) برسيم
 فـل, وجود نداثت ياما نديديم

















مى نهايد .




 مىنوند و بـوى رودخانه میروند وجنكا








 بتوانيه خود دا بدهلى برسانيه •





 فلاع (لونى) و(جرمنه) عبور نمانيائيم .













 . مظهرخداى (وينشو, ) مىباند درباطاطلاق نرو نميرود



 سلطان محمود دوم خلع هم يـينهاد ملواقبال را يذيرفت وآن دز برای جإو كِيرى ازمن با
















 درشهرمراتّن دورورداحت مالب كند.





 زارعين را بمناسبت اينكى زارع بودماند سلوم نكرده ام م ازرونهى



 بز بند. كابود خوامر


 تلهه لونى ميكنرد وازمبرت آن سردرمىآورد هوردميكنند وتو اكرقشون خود را ازآن راه
























 بطورى


 (لونى) ازياىتهه موردمهایر. ترار






 طالايه وعقبكارنتيين خواهن نمود







 وباهحصورين بجتـكند .

 قلهه را مهاصره كرده بودند ازا
 میاصر•كردمام بعڭازفرود آمسن شب(ابدالل كلزانى) بادناه (فور) عدهأى ازسربازان خوردرا انتخاب






 بزنم وتُون خود راازآن بكنرانم جر الازراه عادى نرفتم وراه باطلان دا براكعبور فنيونتخود |نتخاب ندودم $!$
درجيزمرا واداركردكه ازراه باططلان عبور كنم. بكىاينيكه درآن طرن فلمه (لونى)








 دستود كلى كه برای توصادر ميكنم اين است ايه تاروزیى








 خوامر|كرديد
 مىباشد اننظاردارند كنتمكا نى كه در إن


درابن ظلمه مستند ممكن الستسربازان ديكى ازراه برسند وبتوحملهودكردندو توبايدبـراى جنك بآ بها نين آماده بانی
 كنتم تنو نى













 T Tنها بوجود بـايد .


























 بريون) .






 مىآيند نتوانتد مـرادر اردو كاه ببينند .


















 ملمق نوند وانــران سر بازان ان را بيدانمايند.

















درآنبب بعدازاينكهث





 وتام) ممباسارت درTآمدند .














 هندوستان بر كرداند














 جدا كنيـ .












ولاث را بالاثه هتتولين دنزكردند .




 .






 Tفازكرديد. است.







 ودر آن قلعاتامت دانمى دارند ولى ونى


 ببالاى حمار بيآررند








 كرده بودم كه سربازان من مبازنيستند كه بمحعورين ناسزابكويند بـ آنها كنت بودم مناز


 زنان مىكندن .




 كنسته است .



 تلبازآنها تحتيق نهانـير


 اكرتوتن نمايندبه فتلخوامنترسيد_مارسلبريون).

















فرياد هولناك بكونمدسيد. هنوزطنين فرياد مزبورخامونزنشه بودكه فريادى ديكى مما نطور

 اددر كاه برساند . جند لحظه ديكى، فريادها آن تدر زيادند كه من نتوانستم نماره Tآهادا نكاه دارم.
سربازانى كه در ميدان جنك الطرأف من مستند وعهنه دار حغظ من مى باشند ( وب

 فرمان ميدادندمشعل هارا روشن كنيد .



 جانوران خز نده را متوحش كردرماستا .







































 بابّن رفتـند







 تميبوا تند مـردنمايند.







كمغت از†




 اختيار نمينمايند.



















- خود ميبنتـ



 ازسرهت بلك زدن بيشترميباثد.




 ثديا 'يْن برو ند ودروازء هــا را كـه درTان نزديكى اسـت بكتايند تااينكه قثون سن وارد تلمه كرد3.


 خودمان بعلaه مىمكا ئيه.

 ما مـلمكرديد. تبل ازاينكه Tفتاب غروب كندتمـامزن سارا دستكير كردبم وTنهارالزفله غارع نموديـ.












 قثون خصم واورا وادار بغراركردنكانى بود.
 ثد تمام مارها را ازTثيانه بيرون راندند كـس نكارارند سربازان من از خصارفرود بيايند



 برنغاست وهبهـكى كز يده نشد.






 طور كد ميل دار ند با Tنها رنتار نها يند.






























هاى مسلبـن با زمين بدهى كه زن وفزز ندا نمان دادرT Tنجا بنـا نيه.





 من بيـيو ندند .










 نيمه روز بود ، سامتى دد تصبه ( يزدا ) توتف كردم و با مردان نـالغوردده مبور مـعبت نمودم
مناز كنتارTنهاحيرت نـو دمجونِنينيدمكهقر آنمارا خوا ندهاند واز










 وطبثه جهارعدمةان انان بردند.


آن اين بود

 بااموات خودجه مىكنيد؟






 زندكى نمائيد؟




 بدرود بكو نيه


 بزدكــوار ما ديكى بــزندكى كــردن در هندوستان عادت كــرده ايم ونى نــوانيم دل از

إين جا بركتيه





 سكونت دارند.






تههديه مينمايلا











 خودبقتل مى دسل.











 هجزو منيهات نيست•-



 تمل ذرع افراق موامالناس امتكه دوست دارند دبكرانُرابااظهارات مقرونبه عبالنثدوجار

 كزذه بودند.





 مبيلهاى كلفت رطويل داشتند وسبـلآنها الزدوطرف ازبناكون تجاوزميكردو نيزه دردستنان ديده مى شد.
آزماين بمن نـان دارهك دليرى مربوط :ريش وسبيلنيستوسبيل كلغتوطورلانىملامت
 جنك ازمهاربات مدروالملام فاتع نديند.
















 كيه جكونه اين تير ازيانين به اينبا رسيه . در حاليكه آل مرد تير مرا بهمنطارما نمان ميدادمن تيرى ديكردا بكمان بـتم .






. حمارناهوهيدكزديد .



 ــكسيك بيـلن نهايـ












درجنك مم دربين هست وTن آحتمال مر بوط بععرطليمى نيست .














 المران دملى تُون دادد بانه 1





ميلان جنك كنيغ نشود ـ مارسل بريون )




 وتتى,

 جكاجاكُ دوتيغ • مرا ازخواب بيلاركرد وبه تصور اينكه خصم حملهكرده وسربازان من باار

مـنول نبرد هسـند، برخاستم .




 فوفاى نانى ازترى بكوثي












زلزله بوجود بياورد .






 بنوأب نروند .




 برخورد بازوى منجهنق مارا بهايايه هنيهنيق ميـنيدم














 بهين جهت مارا بييناك مبكند :





















 دشمن آماده بـلثند .



















 علِوه بر سردارانم (نُيربهام مروزى) معهـاد در آن شورى حضور داعت ومنجنين








 .


.




 وغـهتى از؟ كز ارتغاع خنفبّ مىدس.







 خـهك نود .








 منكه حمل نمايند.








. خودبيردازيم


















كوانستند ازان هل عبورنهايند وخودردا بشهربريا نتد .











وارد شهرشوند .













 فروريختن تسمتى ازدبواروعـتكردند وخانل












 برـا تن وازععب بهـهـدي ها حملهورشدند اكرنـكافى كه مادرحصارنهربوجودآوردهبوديم تنك نبود ومنمىتوانستم تمامسربازان

خو درا وارد ْهُرنمايم جنك دهلى

 و ديلم در زير حصار حفر.هانى ايجاد نمائيم و باز بوسيله باروتفـمتهاى ديكىى ازحهار را خخرابكتيم.


 ديكى دشوار نبود.

 جاداد و ميترق كرد.

 نمىتوانستيمآن :يوارسطبرو مrكم دا ويران نمائيم و هنعام تب ناكزير ازنهرعفبنهينى كرديم






 آن شب مرتبهاى ديكى سرداران خود




 تمتع از زنها و بعفلامى بردن جوا انان آزادى داده ماد میتود.






. لكيميرد















 (لك فـهعأ مبينا).
























 |






ـكنم آنتب وارد نهر خواممثد.







 را ببعرن در آودد و Tنكاه سربازان دا براى قتل و فارت ر تملك زنها و باسادت بردن مردان جوران آزاد بكنادد.




ديكى درجاهاى تثكع بياده بهتّ ازسوار مىتواند بجنكد ومبور كند . Tنكاه من يُهنير را بيك دست وتبر رابدست ديكى كرفتم و خطاب به سربازان.زرن















 دروازه نهر برسانيه

































 زنم بندى كرديم
 المورجنكع واندامثتم وكـانى



 بــهعأث .




 باشدكاامن كه خورنى




كودكان رايراى خروعازنهر Tزاد بكنارند اماازخردש مردان وزنان جوان هلوكيرىكتند زيراءبايد فلام وكنيزنون ند

































 بود، بيرونآمد ودركاسب قيهاقريهت .


 برای من بياور






 بمن كغته بود واواظظهارميكرد تمامكاريانى








مبتلا به وبا نـبالد .




 روزTiازمرض، مركت سربازان من شروعكرديد.

















 نكا. دارم ويس ازمت درنزذبازماندكا


































 زندكى نُمايند



 كند وعوامل زراهت بنهد كه بتوانندكثاورزى نماينل وآن هزينها را نين خود من خرآهو برداخت .


 برـيدم بيماران وبانى



(دملى) خارع كرديدم و ازراهى امهآمده بودم بركمتم



















 مهنان مدانع دارد وبايد آنزا دورزد يا با جنك مـك مـخرنمورد.















 - ادإه بانهيم



 مامىتوالسـند درمدنى كوثاه. آنسر هناهما . رابـازازند.
 متورم افتاد .





 يكّ وافمه عادىاست اما يـشبينى نميكردم بوست يسرم رابراز كه خوامثدندنودوراز ديوار برع تلّه خواهند آريخت .







 هنكا.

 خوامى كرنت



 باردر كاه مما نعت ميكنت








 وهودداثت.


























.






 بطلرف جنكلبابين بردد ودرجنكل|ازآب بارانيك دريا بوجود آمد وفيلهاى وحثىدر آنفوطك میخوددند•














 مغاومت خوالمدكرد وخوامونجنـكيد.



























 بياوريم وديوارتله را بأ|حترات باروت ويرانكنيم تا بتوانه واردحعـارشويم .

















 كو توال ملعهاوست وبسوى او خيز برداشتم ,







ميافتد وكّرجه زنلدامت والى تدرتحركت ندارد .



ثدم ودرT نها ديلماع دا خواستم .

 باز مرا مى نككيــت نتوانست جواب بلسد و للبهابث تكان نيينورد و من ازاين مونوع






 :
 .
"تهود داحـنكردـ مارسل بر بون)


 مناز تراد بدعند. من سروبوست هـرم را در T آن نزديكسى بناك سبردم و معمار ما براى او "آرامـكام ساخت .


 (كت) فرستادم











 دادند فنانم جنكى بـيارتحعيل نمودند وهرجهبيست آورده بودند به آنها بختيدم وجيزى آ آنان نكرفتم .


فصل ييست و هنجم
بنكع دركشور شام و تهرف شُرهاى آن


 منوزنهل


 زندكمى مينمودند.

 از هنت هال زنده نيستى Tيا ميخوامى ايكى اين مدت كوتأه راكه ازمعرتو بانى مانده مرن
















 سنلك بناى آرامعاه خودرابرزمْمنتسب نمودم.










 سريازانف









بر بريزد












 ثراب ومغازله خوامدكنشتض. سلاطينى وآميزنُ بانيكو منظرلان بود .






طرب وعين ڤدم بيرون بكنارد . بمد ازT ن نوصيها بـ بسرع كغتم (ملوافبال) و (معهود خلع) را بتورالميكذارم. بااين





 در دوز نمتم بعد ازTفاز بهار بايك تمون يكمصل مزار نغرى ازسربازانى
















 (معمدبن بابويه تمى) نيـيكاهد.





دجله برسانم .
بنداد مثلبار’اول كه Tنىا ديدم وسيع وروع يروربود ولى من نميتوانستم در







 مزارع زتراى خودرا رما مىنمايند وبكوهها ميروند و جيوانات خودرا باخوين ميبرند



توانبت فبايل (دروز) را وادار كنى الى ازكوه





 صبود بلشى





 بودند زن ها ها بلى اما ازمردان فربه تَدبودند .




 تكلم مينمانيذ 1 بما هواب دادند كه ما در امل ايرانى شـتيم ويلران ها ازايران به شام كوع كردماند.





 اسماعيلى بميارثئل.








 بود وازبينالنهرين خارع ثدند ودرابنك وريها. بنامكاهى بستآوردند وحون بازيميترسيدند

 مارسل بـريون)
كنم امروزكه ديكردرمعرضي خطرنيستيد نبايمه ناب برمورت بكناريلواين رسم را ترك كنيد.





 ازعلويون رابعداز نمازيامنزدمن بياور ند ومن باT نها صعبتكنم وبدانمكه مستند وحرا بانسم علويون خوانده ميثو ند.










 كهبامن معيز• نمىكنند، كارىنداردم



 موغوعبعناست وعون مارا از مونوع املى ـز كنشت دود مىنمايد وارد Tن نميثويم معر مهم)


 ربانودر .



























 !آنندردكدد.













بعل ازاينكه ازسرزمين ملويون عبورنمودم بسوى شهر بزرو حلب براه انتادم . از

 دانست درقديمآمار وجودندافتن وجهيعيت شهرهارا اززوّى تخمين ممين ميكردند ولىبدون






 توفف ننمودم وزود ازTنكثور كنبثتم •







بك دبواسْت بينم •

 هملو. نكرد .
 خواسكرد باتنون خودراه را برمن ببندد ومانی ازمعبور





 ترار ندادم




 برباكنّد ولىـربازانم تهردا درمطاسره دانتنا .



 برحمار (دملى) غلبكرديد و بزدكترين ومحكم ترين ديوار جهانكه ديوار(دملى)بودنتوانــت ازيروزى نهـا جلو كبرى نـا يا .

 دروازه شارا بكشا بُيل . بمردان خود


 را بربالاى حـار انداخت







 اما درموتع خب ازخوردن غذا خوددارى مىنمايم مكى اينكا




 راه ميدادند ومن ميكنذتُم


ازنهر خارع عود وبها حمله نهابدو بايد براى جلو كيرى ازحمله دنمن ودرعين حـال ورود بُهر بمنا-مبت بازغدن دروازه هاTهاده بود .'


 را درTاكمان درخـننهر ديدم .




 ماىآنهاراكورميكند وددمونع شب ازآثيانه خارع ميكردند وبانك برميآر ند و مداىآنها

نه منعوس الت نه مـــورد .


















 بعد ازمزارسال الـكددر را بـ مظمت يادميكنى ديكران بعد ازمزارسال توورا بامطمتيادكتند





 مى نمايدكه آن ديوارجلوى مارا ميكيكيد







 ما هدف ميشو ود . .






 وارد شهرخواهنـدكرديد .



 مثارمتكردبـ قتل برسانند



 تدم بايلدرخودوحلب باثم







 نسن دارى ولى سربازانت درشهرميجنـكند
 بودم جراباين شهرحملـه ور چدى ؟

 من ناكزيرم دروازهماى شهردا بيندم. از(طنرليوليولا







 رامادر كن




















 المـام مسجد جمعه حلب بِير مردى بود داراى ريس




 الـيسركدند.






 بكيرودر Tنبا، زروكوهردوهزارهال راكه انباثنه است تسرنب نها .





 مارسل بـبون)



 نغر. ياطلاظذا ميخور لثد.



 هزارسالTنثزوت راخرعكنيندبا نتها نغوانعلرسيد.كغتم مناسم (بيزانتيوم) رامنيذهام زكويا كناردردا قزاركرفته است.











 آبا (بيزانتيوم) داراى بحعارهم هستر





خرددارى ميكنم








 كنتم ای مرد نيكونـلـرتا










 نهايند مدت بنع دوزطولككيميد ولى بينازجهارصد هزأردينار بدست نيامد.











 استكه تَلمات جواهر وفيروزه رادر وسطيك باغبنردك تمانامبكنى وآنجواهـر , و فيروزه كاخما ومسجدهاعداممـتأست








 :امرا نصرنكند وعمرو عاس رابفرما نديى يكتشونبهـام فرستاد و (عمروعام)دمـنق رانصرف


















 مزبوردا توسعه دادند وخانه ماى اطرافكلبـــا را خريدارىكردند و ويران نمودند نا اينكا
 . $T$






 T انغدر ڤلدت دارد كه مردم ازهنيلن نامش بلرزه درميآ يند .

 تنومند فلبدكرد واينك طنرل بولاك درارك اين سهر سحبوس من مىباند .




 كنتم بااو خواهم جنكيـد.













بيث ازواقعيتها، درحرفنان دخالت دار دارد.

 نمايد
 توانم اندرزى بتوبدهم

 (عربشاه) الست برسيدم (عربشاه) درجه علوم دست داردئ امام مسبجدجمس كغت اودرتهام علوم





















 ملرسه (عبيد) جندنغر هـتيند



 بافـران خردكتمتمك بامداد روزديكى ازهلب حركا






 صلطنت كنارْ:كند من اورا تأديب خرامـ نمرد .













 ثدم وTنها راديدم متوجه كرديدمكه بـن روميها مردان بلندتامت نادراست راكثرTانهامتوــط








 داس يلُ ذرع فاهله وحودداءت ورتتى اسبهاى ارابه رإباسریت بحركت درمى آوددند يلك
 دواهب ديكردا بـتكل (يان)


 (راسلنكه) ا يعنم جرم هانى

 اهمابت ميكرد نهتير .دوزى








 تزديك دهڤق بروند



































.


كمند وTنها "را بهاز بازوت نها يند .









ثرتاب نمودنه .













 فلاخن او را ازدستثن

 كوزه درست درممانهاكه بايد فرود بيايد فرود مىآمد .




 نهوديم وبهكوزها اندازن
















 خواهم كرد .






 خويناو ندانت را باسارت خوالمر برد .






 كوزمداه دا بروى سربازان مابكهايند. شنوز يك نيزه ازروزبهاربالا نيامده بودكه درمطابـردمشق جناك بين سوباران ما و سربازان تو نول حمزه شروع ثد ودرعان مونع سربازان ما موفقكرديدندكه اولين دروازه
 بكتو رسـت

 ازبامداوروزمنتم تا
 استراخت نهايند وبجاىTنها سرباذان تازه نغس ميغرستادم. ما براى اينكه نيبروى متاومت خصم رادرهم بشكتيم از هـرنــوع سلأ استناده ميكرديم ولى هنكام نلهرذخير• باروت ها تعام شد. تا Tنـروز من نميدانستم ميزان مصرف باروت در
 كوزه ما مورد استناده فرار بـكيرد. ساخعن باروت بمناسبت اينكه بايد خـك















 لا تول حمزه فمهت شاى ثمالى وثمال فريى ثهـ وادردست دإثت.


















 بكونى ازتمل T Tنها مرفنظلر نما يند.
كنتم مكرتو الطالاع ندادى






 كرديد وكثته نغواهد شد .





قــت شمال فربى Tن

























 (عمر) نماز بختوانم.










 ثديم و شهرى جون دمشق را بتعرن درآورديم



 سثك رابرديوارمسيهد عمرنصب نمايند .






 ضربت شـثير(ايللدمبايزي山) بيم نداشتم .






































 Tردى نمايند ثاابنكه Tيات ترTان بمناسبت مرك مسلمين ياكثته شدن Tنها در هنكع از
. بين نرود



 درقر آنبشتسرهم است .







نسمتى ديكرك دنبالهم نبست وهرآبه مربوط. بهيك مسئله است بعد از مذاكر. بامربـاه و




 بكنادم .














 ملقب باهمع الـشرفين والمنريـنـ مريثاه .











> بزنتد .
(درجهل سال لبل ازاين درباورتى روزناهه أيران باب نهران ككايى منتُر مسمثد























 تصديق نمودكه من برتر ترازوى متـتم.













 است كه ازتحو ام خود من سرجتمه ميكيرد .














 Tن كُوانين دراملام لغو كرديل يكى ازتوا انينكه درآغازاهلام وجود داثت نماز كناردنبسوى










 نهاز كزاردندر آن نقاط روبهكعبه بدون إيراد است.




 Tنكا، از(عربياه) سـوال كردمكه حد متوسط مدت نزول يك آيه قر آن جه مدت بوده






 وحتى يك ـورهـ'كامل مم دريك وحى براو نازل ميشد.









 بابند



 نباعت من برای اينكه (محمدبن مسلملاذقى) واپٍ



 كرده باشد احتيأع بونوكرفتن ثهارد. اكر آب فرأوان باسند وكـى صورت ودستها وباهايث كتيغ امت بايدT نتدر بشويد تاصورت ودست ر با تميز شود . هر كا.



 مبلس دا بيان ميككنم .










 ولبت ميكرد ند. Tنها آيات قر آن رامطابت ترتيب كـّانى









 تغيير دادن مكانآبات قران صرفنطر نمانيم .

 مسلمان درمورد مسـله دديفكردن آيات قرَآن مستمضرنو؟





قرآن رالازوْعككو
براو نازلشده بود .





 .


 عبادر ت باينكار كند .










. مردهاوزنهاكز نا كار. تازيا نهزدناساست



 خوامد برد .








 انزآنها Tيات مربوط بهجازات زنا


 كلى مىنوثتند. ولى آنها ميدالنستندكه نهينوا



 مأمور جمعTورى T جات تر Tن بودند متوجه نـدندكه بايدTيات ترآن را طورى نوشنکه از























 تر آنسىباند. اكج رديغTيات ترآن برعمبغورد علمىكه مستمغتقرن درحال توسعبوده وبعدازاين
 ملمهم منایاTيات ترآنـــتنـكردد .



 درمـددبرنيا يند كهرديغآ باتقر آن راتغييربلهند.











 بهاردردمـق بمانم وبعاز اين كه هواكرم وبرنــنوبكرديد دا.كتور دوم (يعنى تركيبامروز) راهث بكيريم.










 خواهيمآورد ،
( لوضيع-و ثتىتيمورلنكعواردروو(تركيه) مدشهـ استا نبولباسم (بيزانتيوم) بايتخت

 (بيزانتيوم)بهتصرن سلطانسهمدفاتع بادناهعثمانى درTمد وموسو؟ بـ(ايسنن-يول) اهتا نبول

كـديلد مارسلبريون)

_-TAI_

فصل بيست وشششم
بسوى سرذمين (رو?) وهنـكك بالايللدر بايزيل)




















 ميرنسى
 لنت جـسى ندإبد.

ازاوريـيدم كه Tا نمها موفيان مسلمان مستيه يانها أن مرد جواب كفتم باحكام دين عملممى كنيد يانها جو ايداد بلى.كغتم دراين مودت جرادر ذين اسلالم بعهت بوجود آوردماين






 خداوند باثيم







 نـــــ ميتكند .

(تزل ايرماق) رسيدم.



معركَ هنكهاى بزدك ومتعاد بوده الستـ هارسل بريون


 - آداه بر بدر




 مومرا.مودد حمله تراد بلغد .

 رودخانه (تزل ايرماق) وارد اراضى ناعموار مبكردبد بسياردتت ميكردم نا اينبكه دو ثمـار كمينناه نشوم .

 در Tنها واني الـت ــ مترجم)














نميتوان اورافافل كيركرد .




 از اين جهان رنت




 ابلكدم بايزيد دسم بود وبراى نيمور تاز كى داغت ـ ـ مارسل بريون)


 باينيد) حيريت ميكردمكه خرا


 Tورند .




















دركشورماى ايران وماوراعالنهربام من (تيمور يا ليك) خوان انده شد.


 ونا انها دربين فروميرنتـ نويسناه.)

 وسربازالى











 را كه درطرن هشرت قراردأنت ازكار بيندازد .


 يا طورى مجروع ميكردكه ازكارميانتاد وارابه متوتف ميكرديف. عدهاى ازكـورزهاندازازان ما ما



 مرار بـشند مـا آذو ته وبنه خود را دراردر كاه واثي درسمت مشرقكناشته بوديم وجـون ازمشرق


 ازآنبا طتاب وزنجيرهاى باريك مىآوردند ودرميدان جنكن برزمين نصب ميكرديم ثاونكه مانع ازعبودارابهها شويم. هنوزيك جهارم ازروزن نكنذتـ بود



 دز بشود ثا ابنكه در آن ازشبيغخون مصون باثيم.








 ارابث طاى خصم هلو كيرىكنيم.


 ديكر اينزكه درآن روز من برای اواين مرتبه باسربازان نصرانى برخوردكردم.

 بانكه برميآوردند (ايشو) وبرخى ديكى فربِادميزدند (يوهان) .



 بزبانTانها يمنى (مسيع) و(يوحان) يمن (يهعى) .




 .
.


 ارابه هاى خغم بودم رملاره برموانعى


 طابابكمنلز| تملع نميكرد.





 ازآن ماست












 ميدان جنكع خارجكني ودفن نما'يُه.






 معلوم شدكه |فـرى داراى رتبه (تومان بانى) مى باثد . ( توضيع- (تومانباڤى) فرهانده ده هزار سرباز بود ورتبهاثى بارتيه سرانـكر برابرى ميكرد - مترجم ).





















 الطلا

 را بافسان ديكر . بكويد .





 كوزه ماT مادهـردد .









 مى نمود و بما محلبورمىثم.







 مغنا كنيه




 آب، وارد اردو كا. خوامدكرديد .


 بعدازتطلع باران فیرى بائين رونت



 را باخيه من بياروند






 بيكار كنم نا كزيرضواهمبود


راهبدهد تامنمراججعتكنم وجانبدر ببرم .





 ودامدارى مـطلك ميما ند .












 وبركّدد. كثتى شاى مـاويه نـد بلكبه يكTتشك ميـانــت ازعبوركثتى طاى ماويه ممانیتكرد.









 يك كنتىبتواند وارد بيزان تيوم شود واين مونوع سببكرديدكى نا الروزبادثاه مانتوانـــه بيزان تيوع را بتعرن درTورد.

 ودر مونمى

 هستى ، من بر تو فلبه خوامه كرد زيرا در جهان مردان با جرئت همواره بــر مردان ترسو فلبه مى نما يند.
(ازايزكه ناهه نوتته شد ومهر كرديد بدست تومان باشى دادم وجـشان اورابـتند وازأردو كا. خارع نمودند.


 ازنزاد (كو كلان) كه بهترين اسب جهان انـر است صوراريندم.








 exادكان زديم.





 بجنكه اداهـ دادم .


به هـاد كان برسا تتل .











رالمت موا صوراغكرة المت.




 وغتي:هون





















 منابع درآمد خودرأبكوبد .




كرنتهاست .





















 او كجاساست جواب دادند كه خزانه خود را منتغل بشهر (انطا كهـ) كرده• المت .












 هـه اندازه ازآن بايد وصولكزدذ .











 كآهد نداشتيه.

























موجود نيستن .






 كنتم آيا در اينكـونور نيتوان كفتى ساخت ( ايلندم بـايزيد)كفت مارر ايسكشور



 نداريم وديكرى جوب سنوبرجنكللى براى دكل دكتمتي.




 آب دوام هنزمايّ واز بين نميرود.





بموقع إهر|'عمكدارم .





























 مهور تُون المبرازدريا كافى باءند .












 با نامه ومداياى مندفت. نود د. دسدد برآمدمكهطرفكيليكيه بروم واز آنها راه بيزانتيوم را ايت بكيرم.









 خواهم كثت



 كرنتمند و امروز • بـادثاه بيذان تيوم در مشرن آن بناز يمنى در كـوردوم حتى يك وجن زمين ندارد.










 وزن هانىى


 بيست سال عمربيكنيندي



 مارسل بريون )








 مىباثتل .



 ازبردكى نعات خواهند يافت تسليه خوإمند خد .



من بلعن|ينكه ازتهعفرددبيايم (ايللدمبايزيد)راالزاردوكا. احضار كردم واورا بالآى














 موتمى



























 نيعدبكرهم ازدست ميرود .





































 كرديد .










 كررا خوامتمكد3 .























طوائغ هارو خانـ ــارى تميثـ اكرادـ تا تارهاى روم بمن حملهور شود .




 بود واجدادث ازدروبست سال تبل در آن سرزمين سلطنت می كردند .






 آرزوى سلطنت بردر (ايلمرم بايزيد هم ازآل عثمان بود -,







هاى مر. كزى (دو م) را بيش كرفت .






 ; ;





 عبدالهتطبكفت اندوهمن نانيازايناست















 من دردمناهل نيست. بانكزد نديتوانستم صرفبزن نم.









 تلم بدستكرفمننداغت






ازدهيدن روزهيدهـ).







 عتب، وهر كس درساءتى كهمترد كرديده بإيدبهيرد.
 كندكهز زه: جاو يدهى باتد .


 تو لـلعزز احمت نها يند .

منبرایاينكه خردرا زودنربه (توكول) برسانم نكذاشتم كهسربازانم استراهت امنمايند



 مصادرمكرد .




















 با T بی نیى








مرد . كفتم من اكّى به (تو كول) دـترسى بيداكنم اموال نمارا از او خواهم كرفت و بتد خوامم داد.







 بوجود میآرנد .



 (توهات) درمنرن دهانه تنـكه(











 نجاتبنهند .
كفتم سربازان (تو كول) متشكل بودند از ـرباز





 نـىتـدند .



 ساطور عهیبTTنها دراهان باثنـ از دورTنها را به نير شي بستند .






 اينـكه بمتل نرسنل .


 تن زنده



 كنتم تو كف در كشور شخود مردانى سردـخت وددلير داءتي جـا الز وجودثان الستفاده نـكردى و








 برك


خويناوند هن الـت ومينور ا-تم بروم او را ببينم. كنتمآيا كسى كه براى ديدار خوبشاو نـد خود ميرود يك تثون باخود ميجرد .

 تنـكيل بدميد

 فتط يك اسم بزد كع دارد (إيلسرم درتركى يعنى رعد) وغبرازاين دأرأى جيزى نيست ويسلكُ




 را بتو برهيكردانم .
 بنرودكفت .
من مدت بنع روز دردمانه تنك (بتك) تونفكردم تا ايتكه اهوات رابخالك بسباديمو هجروحين را مورد مداوا تزاز بدهيم


 خوأمد كرد








 را بينركزفتيم ا الزآنجا بآذربايجان برو بريه
 جلكه(خوى) برساند جون بهترين داه بـى ايى وسيدن به (تبريز) اين أستكى ازجلكه (خوى) مبور كنـن



در راه (دباربكر) بهن كفتند كه (ايلسرم بايزيد) بيمار كرديده و اكر بسـر ادامه







 ننوواهد شور يد)







## فصل يسستو هغتم

## در آذر بإبجان هـ كردP و هه دبد








 خو برويان تركـــتانى كبا .





 رنكك هورت هرد وزن در خوى سفيد إست الما سفيد نمكين و هنـام







 نايب . در خوى ، يك نوع انكور. ديدم كى بامن تمبب من ند جون انكور بآن درثنى و




 متوجه شدم شُ بتى كوارا هيباثد


















 فرزندان خود را برسرداه من آورد وند تالينك










 خوارد
 . المغلس فى|ماناناله






 وازهـع عمل نبيع وتبيع روكردوان نيسن .














 حعلور شو ند .


















 ازآبيا خارع شدم وبطرف هصبار رنتم وتبل ازاينكه جيزى بكويم (سلطاناحمد) فياد زد



> نباءد بيادب نمىنود .








 (سلطاناحمد) كنت منمينغوامر بكـى

 عهرتن بكير وممين المروز اردوكاه خودرا برجين وازاينبا بروناينكه بتوانى عمر طبيمى

بك بكنى








 حرنزد




 وخود رافشاكند .



 مىباشند وآنهاكه از ظلم (سلطان احهد) بجان آمده بودند دست از از جان
















 هازان خان درمهل شام بناكرد. بود قدم نهادم .



 بدرويـان بنل :مودم



 ميكنغت ومردمكنار آن نهر وضو ميكرنـنتند


















 وعطر ياس وجند ناف مشلك خربداوريكردم در تبريز دورودخانه وجود دارد يكى باري باسم (ههرانزود) وريكرى بنام (مردرود)وهر
 سرد امتكى با ابنكه هردم تبر يز در زمستان يغ ميكيربد در تابـتان احتياع به بغ ندارند
, برودخانه مأى ديكر باسم سرد آ ( سرTب ) ملعق كرديد بلريایجيبهت (درياجه رذائيه)

- ميريزد





تده بود درست نماينل .
 برو













 يبش بكيرم وخودرا به (كنى) برسانم .

 مردوزن وكودكان شبـتر درراه منكرد Tمده بودندوزتها وكود كن مرابهيـكسيكر نـان ميلادند . بعدازورود بعغبـدربنغـستود برانى صرن طعام ازمن دعوتكرد ونززندانت را نزد منآورد .





























 نبايد ايرادبـكيرى .



























 در راه رسنكارى خود برميداريد بإيدك خورودن باثند






 رستكارى يرميز از معاصم ثماباند.


































 مزبودرا ميكذار ند خــتكنود .




 يادكان مورد حملة بونهافرارميكيكيرد .



 نمايد . زمستان نزديك بودومن نميتوانستم درنبلسرما ب(روم) بيكردمو بزاي تصرن(بيزان

تيوr ) برو؟.







همهورد نوم

 بهار Tاماد. باڭد .



 (رى) اتراقكردم ا



 مبزوارنـبت بمنيافىيود.


 رصيدند .
 ماى ويران مده رابععهـه بكيرند وامركردمك ازتراى المران بنا د عمله بياورند ر ازكيــ










 خواهند يانت .





هضهون بود
(نيّور بيك (











 بخانه خود دعوت نها ئى وتاونتى بأنى بدانى و بفكرنيغتى كه ازآن حدود تبانياوز تمائى)

 بدازاين خواهم نوشت.


خاطرات اسقف سلطا!نيه ر اجـع به تيهو رلزڭک
خالطرات نيبورلنك بغلم خود او در اينجا بيايان ;سيـ وبطرىى








 - خوا تندكان مبكذر انيم



بـتارت بغرستد باارسابفهآثنائى ذاثته است .









 تنلف نمايند مبازات خواهـهد نـ . .

بيها ئى وجنك خسته نمىثود وروز ونـه درصسرا بـي
ميكم يند كه تيهور بيك در دوره جوانى خيلى زيبا بوده و المروز مركس او را ببيند
اينكته را ا جبول ميكَند .

وهر روز مزار مدنال طالاخرجT









 تاآخرين كود

 باد.كسارى ميكتند


 خودكرده عهواده ازينهاه تايكـد ز نبيرفيل دارد ولى ازآن فيلما بيشنر براى تشريغات و تجمل استغادمیىثود.




 درخت طالا وجو المرد!إتميين نمايد.

 درجهنكُعا نركت مي نمايد .


 خوداودانشهنـل میباند.


 (تيهود بيك) برزمين فذاميخورد وبرزمين ميغوابد وعادت نداردكه بشت ميزبنشيندو

غنذا بخودد .

 سكتب خوإرزم مىباثن.

 Tانها وتيهورلنك جندذرع فاهله باشد .





 وفرمانه يكمسسربازباسم (يوزبانى) وفرمانده هرازسبيازباسم (مينبانى) وفريا ندمده هزار مربازباسم (تومانبانی) خوا اندمميشود .



 وخودكشىيـيكند تااين كهكرنتارمبازات نكردد











باروت أست .





زنون منبكتائيد وكرنه بهلاكت تخو اميد رسيد.










 خوانده مىينود (هانرد ـي بريون ) (;

 دخخر (
 بهـ




 !







. بالباسهاىزيـای عحلي





 .





 -


 (:


 باا ينكه تيهود بيلك از جينز
 كناهرا بغتلميرسانـ ن انـ








 بيذيردو برایعر بكازآنهاديتورى




 Tنبهلقى ططولانى بخو اهند، بآ نهامهلت ميدهده.

 با
ونتى تيمود بيك مشنول هـاختنشهر (كثى) بوددو نفر ازمهماران آنشهر راسربرينزيرا
 بـازند باتمامبرسانتد .

 رابا تهام خوا امد رسا نين .
ولى(تيهوزبيك) درخوامت Tنهـلرا نينذيرفت وامر بتل هردو داد ودومهمار ديكّل دا
مامود اتمام كارنمود
 سرباذانخود ميباند وTنها از اين "رضوع Tكاه مــتند

 ننكيناست كهميع انـروسرباز درميدان جنكسـستى بغرعنمينسد نهاز بيممجازات (تيهودبيك) بلكهاز بيـخغين ثدنُنزدهـشماراران .

 يدفعات انغاق اقتاد.كى زخمهماى ههلك خوردده والطرافيانت اوراازميدان جنك خارع كردهاند تازيرسم ستوربتتلنرسـن .





 درآن رو زو تتىازميدان جنك

 وخون رااز ن ان بزدايند. فبل از اينك، هـن از طـسرن ( تيمود بيك ) يـوى فــرنــك بـروء تيمْوربيك ريش را میترأنيد الما بعدازاينكه ازنزنلك مراجعتكردم ديدمكه ريش كذانته أست ودر ريش او اونار مغيد دبله مىتند. (تيموربيك) منكامى لبالمدرزم دربر:نارد ومنغربرسثنديده نمىنوديك كلاه سغبد برسرميكنرد.








 مىنايد .

 هبجدهك,






بك كثوراست .


 بسيار نغس تزيـن مـتُود .
 رسيد منانجا بودم•








 كغا ديدم


 رسبدندكد نزديك گخ تنمور بيك بود


 بيك) رسبدند ،








 .





نهاد و ;مظيم نهود.

نهاد• بودند .






(كونزالن -كلاو بخو ) جوان داد :زبان اهيا نيأئى •









 مرمع بجو امر ر نكار نكع ودارأى إبلق برسر نهاده بود.














 كافيبود .












 بهرتبه تيهور بيك برسد ..

