


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






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

;i;
.
raraoli!

## ("روشكار)"



 Farrmer

 دكتر عبدالعزيــز الاهوانى بنام تاريخ الموسيقى العريـيـه چاپ
 چاپ سهوإلندن و گفتارهاى او بنام :

1 - The Jewish debt to Arabic writers on music.
2 - Greek Theorists of music in Arabic translation.

وترجمه عربى مقاله او دربارئ نسخههاى خطّى موسنيقى بادليان در مـجله مقتطف و ترجمه فارسى Tذ در گفتار Tقاى حسينعلى ملاح در مـجله

The New موسيقى همحچنين كَفتارفارمر در دايرةالمعارف اسلامى و در Oxford History of Music I Ancient and oriental
 تا توانستم منابع سر گذشت مغنيان و موسيقىدانهـا
 و ابنسينا و ابنزيله و طوسى و مراغى و ديــــران را خواند و وانـ فهرست






 روشن نبود تو انستم به گمان خود بآنچچه درست است برسم (مانند رساله موسيقى شيروانى).
با خواندن متنهاى كندى و ابنسينا و ابنزيله و مراغى بـه



ف = فارمر (فهرست منابع موسيقى عربى).
ع = علو جى (رائد الموسيقى العريية).
مل = حسينعلى ملاح (ترجمه گفتار فارمر).
همايى = تاريخ ادييات فارسى T آقى همايى.

ش = الشعر والغناء فىالملدينة ومكة لعصر بنىاميه از دكتر شوقى ضيف6 چاپ

تاريخ = تاريخ موسيقى عر.ي فارمر.
ترجمه = = ترجمهٔ همين كتاب از نصار نار




شناخته ميشود وبايد اين مطالب تازه را براينكتاب افزود.
محمدتقى دانشبزووه


فهرست
$v-1$

1A－ 9
FY－1N
Yミ— YW

مقـمــهـه

1 مردان（६（ی تن）
زنان（q
ب

 و טانشمندان موسيقىشناس اسامى از آنها بهرْ بردهان
WO－YV
1rA－$F V$
1A1－IYQ
\人E－\ヘF
$Y \cdot 7-1 \wedge 0$
$Y$ P $-Y \cdot Y$
YMI－YII
Y
YWO
（عنوان Y६）

7 － 7 آثار شناخته شهُ فارسى سموسيقى وسماع（V7 عنوان）
－V
－ 1
－ 9

－ 11
－IY
＊
 و 1 §
ههار

مقدمهd

براى رواج موسيقى در ايران یساز اسالام و سرزمينهاى شرقى وغربى
'انسال(مىميتوان حندين انكيزه برشمرد :
ا- إمراسم عبادت دوران جاهنيت خواهيم اززآن يادكرد همحنين رسم وآيين زندكى جاهلى عربى درسو كـ وسور وجنك وآثتى .
. Y Y Y W

وناقوس مسيحيان .

 ويزدكرد شهريار، نشان وسراغ آنها را دا داريم وداستان آنها را را درسنى ملوكا والارض


- (ITY: ( )

0 - م مراسم اوستاخوانى آتشكدههاى زردشتى
تجويد وغناء داشته است .
1 - تجويد قرائت قرآن كريم كه ناكرير با آوازى خوش دلنشينتر

 كفتهانل كه مؤذن خو.ب است كه خوشآواز (َصيـت) باشل . مالاحالدين منجد

كتابىدارد بنام (اذان الملاة تاريخه وتطوراته وموسيقاهه كه دزهس9ا درقنهره
جاب شدهاست .


كليسته را ميخوانيم .
V






ميشده است خود نوعى از موسيقى است .
1-
 Q - ميل فطرى تودهُ مردم در سورها وسو كها بهشنيدن آهنكايها وآوازها

وتصنيفها وترانهماى توأم با رقصها
-
 در دوران خلافت دراغانى اصفهانى ومانندآن مى آنوانيم 11 - كذشته از اين امور كه موجب توجه مردم ديار اسلامى به غناء


 بیى ببرند . شيخ بهائى ميكويد „لامانع شرعاً من تعلم هنا العلم و كثير منالفقهاء كان مبرزافيه . نعمالشريعة المطهرة . . . منعت منعما منله . والكتب المصنفة فيه انما

موسيقى در ديار اسلامى داراى دوجنبه است :


است وخواهيم ديد از فرهنكُ يونانى


 از مقامها و آهنگها و افزارها در كتابهاى عربى تا امروزهم فارسىىاست . ازاين

كنشته بيشتر مغنيان وموسيقىشناسان از هنرمندان ودانشمندان اير انند .



 اين زبان وسبك و وزن شعر عربى درموسيقى السالام اثر داشته است انـ

 عنصرهای ديگر موسيقى تر كى ومغولى وجنا وجينى است كه در آثار عبدالقادر

مراغى نشان آنها را مىيا بيم
 صفير و دستزدن (تصفيق) بوده است وتلبيه وتهليل حت آنانهم نوعى از غناء بشمار ميآمده است . حداء (سرود خواندن براى شتران) و سرودها و و اغنيههاى جنكى و شعر هاى حماسى و يهلوانى و رجز يا سرود هن انگام برد هم داشتهاند


 جس آيين بتيرستى بومى عربى وكه برخى از مظاهر آن در در دوز

 يساز اسلام از دكر سوى وآيين يهود وسرود وموسيقى آنانكه در مدينه ازين از دير

 و افريقائيهاى آزاد و برده بهشهر مدينه و مكه ريخته بودنل و و از ميان فار وار وسيان

 و جوقات و دستههايى هم داشتهانل . روايى بازيار آنان آن بيشتر در روز كار ام امويان بوده است چه يزيد (\ ا




1 - وما كان ملاتهم عندالبيت الا مكا. وتصدية (سور: 1 آيه سه).

ابنجامع واسحاق و زرياب پيلا شدهبود .
از ميان خنياگرانى كه خواهيم شناخت حهارتن را بهاختالف روايات
از بيشروان موسيقى اسلامى (اصول الغناء) برشمردنل :


 يكى از اينها از حيره است و ميلانيم كه فرهنكـ حيره در شاعران عرب مانن نابغه وطرفه و عمربن كلثوم و عدى وبنزيد كه دربار حيره آنها را را گرامى
 با ايرانيان پيوستگى داشتهاند . اين بودكه اعشى نجرانى


 و خاندان آنها باشل . دومى حنفى كه شايد از دين حنيف باشن . حبازيان هـان هماره
 در فهرست ابنالنديم والاغانى ابوالفرج اصفهانى و كتابهاى انب وتاريخ
 آنها سر گنشت آنان را تلوين كنيم . دشوارى كار در تدوين تاريخ موسيقى سدهُ



از حنل ملرك نام مى مبرم :
در روضةالصنا و حبيبالسير بنام حنل موسيقىدان وخنياگر برميخوريم .
درتحفءّ سامى از اينان ياد ميشود :
1-
Y Y Y
وسازندهُ عود وشترغو .


0

- 1

. ar g ar g

- 1

Q- 9 - حافظ خو گر: فراقى تبريزى نقاش خوانندهُ شاعر.
-
همهحنين از حندين قصهخوان درآن ياد ميشود (فهرست نامها) ككــه از
موسيقى نمىبايستى بيگانه باشند .
در عالمآراى عباسى ياد ميشود از :

- 1
.
- 

.

-     - حافظ مظفر قمى عراقى خوانندهُ بروش خراسانى .

7
. م - V

- 1
- 

-1 - ا

-     - II



10 - 10
- 17 - محمل خورشيد اصفهانى قصهخوان .
. IV
درجامع مفيدى (ץ : •؟ ؟) ياد ميشود از :
اميرسيل على ميرصوتى
 سعدالدين محيىآبادى ، شمسالدين ، كمال الدين كازين الدرونى ، مير فخخرالدين، سيد


 در طرايقالحقايق (س : ساه ) آمده است كه ميرزا محمل مشتاق علىشا.

 در فهرست نامهاى مجلد نهم ذريعه (ص7 - آ ا موسيقار (موسيقىدان) برشمرده شده كه سر گنشت آنان دراين مجلد سر جاهاى خود آمده است . آقاى محمل محيط طباطبائى از جنگى ياد ميكندكه درآن سه رساله بوده

وبرداشتهاند (مجلهُ بوسيقى س ش ش 1- رسالةفى الموسيقى لاميرصدرالدينالقزوينى (كه هسازاين خواهيه

آنرا شناخت) Y -

تذكرةالنغم كه بساز اين خواهيم دي) .
س -
دراينمجموعه نامهُ كوتاهىاست ازسلطان انطانعلى مشهلى بهسلطان حسينميرزا
كه اورا به باغ نورا خوانده بودهاست






 جوينى ، خورشيلنانم بزم آرآى

نقاش موسيقىدان نام برده شدهاست انـان




. (11•) و O O

دربارة كتابهاى موسيقى، نگارنده درفهرست دانشگاه (W : س•l ا اندكى بررسىكردهام .
در مجلةُ موسيقى ( $110: 10$ ) مقالهايست از آقاى حسينعلى مــلاع

درباره: نسخههاى خحطى رسالات عربى موسيقى كتابخانه بادليان كه از فهرست فارمر

 ايشان و در آن از كروهى موسيقىدانهاى اسامامى كه به عربى رساله نوشتهانل ياد

ششه است .

 KYIW و كتابخانهُ مجلس بررسى نمودهاست در يادداشتهاى قزوينــى ( V : Y Y و و Y M ) نكاتى درباره́ موسيقى

آمده است .
آقاى جلالJالدين همايى درتاريخ ادييات ايران و آقاى مهنى بر كشلى
 از خنيا كران وموسيقىدانان اسلامى بحثى كردهاند .

كتابهاى اغانى وتواريخ نمونههايى ازآنها آمدهاست ياد ميكردد .

خنياگران حجاز وشام وبغداد و اير انشهر
مردان خنياتر
1
 F 5


 و زلزل ومخارق وعلويه و ابوهافه و سليمبن سالام و محمدبن حارث ون ومحمد رف شا كردش بودهاند .
سته و بيروان او در برابر كروه پيروابنجامع مانند مخارق و عقيـــ . بودهاند
צ


 او رهبرجنبش ابداعى رومانتيكى فارسىاست دربرابر نحلهُ تقليدى عربى كهن اسحاق موهلى

Y - تاريخ ז17 ، ترجمه גسا .
r - تاريخ 119 ، ترجمه اः|

ع - ابنجامع ابوالقاسم اسماعيل سهمى قرشى عربى مكى ، فقيه وحافظ




 كندم كون و سرخفام بوده و درخلافت عمر متولد شده و در درخلاوفت هشام
 زفته و ازطويس ونشيط فارسى آموختهاستا




 به فارس رفت و غناء بسيارى آموخت و آنهـا وا وا


 آنها را فراگرفته بودند .
7 - ابنعايشه ابوجعفر محمد مدنى مغنى عودنواز مادرش مولاة آثثيربن
 وبردهُ مطلببن ابى وداعة سهمى بوده وشاكرد معبل وما الك ورا وجميله وآواز وقرآ وآن وشعر ميخوانده است . درخلافت وليد يسر يزيد كويا اوريا اورا كشتشاند . V - ا ابنالقصار ابوالفضل سليمانبن على كه طنبورى خوبى بوده ومعتر عباسى اورا بسيار دوست ميداشته است . 1 - ابنمدرز ، ابوالخطاب مسلم يا سلم يا عبدالله مكى در گنشتئه نزديك Y 9 مولى بنى عبلالدار يا بنى مخزوم كه پبرش نزاد از ايران داشته و از سدنه
§ - ا
0
 . 1AN 1 - V - 1

ونگاهبانان كعبه بوده است . او شاكرد مسجح و ״عَّزة المياوء درملينه بوده وبهشام وفارس رفته لحنها وTآنگهای روم وفرس .يادگر فته وروش آنها را درغناء وسرود

 حـجاز در موسيقى بشمار ميآمله و Tا هنگها را مانا بهدلخو اه هر كسى ميختوانله است. او را صناجالعرب يا چحنگى ثازيان مىناميلانـ .
Q - ابنمسجح ا!وعثمان سعيل سياه مكى در گنشتهُ نزديك qV مولى بنى
جمح يا بنىنوفل و آزاد شله وشاكرد ايرانيانى كه به بنائى خانهُ كعبه مىیرداختّهانل. به سوريا وفارس رفته وغناء آموخته وبه لحن و Tاهنگ فارسى ميخو انله است . استاد


معاويه است وتا زمان عبدالملك و و وليد زنله بودهاست . و اورا עظنيناالمكى" ميخوانلهانل . متو كل را ديلهاست . كتاب مجرد فیالاغانى پـر را برای محملبن عبلاللهبناهر پوشنگى كرد آورده است . ال 11

و موسيقىىان و كاتب زمان مأمون تا معتمل .
 داستانسرا و قصاص بوده است • یِرش صدقة ونوهاش احمل هم موسيقار بودهاند . (1世 - ابوعثمان مرزوق مكى : مولى بنىاميه استاد ابنجامع وابراهيم مو صلى وفليحبن ابىالعوراء ومؤلف كتاب فیالاغانى رئيس هوسيقاران حجاز كه

در روز گار مهلى وامين ومأمون ميز.يسته است ورئ


بوده است .
10 - أحملـ السامة هملانى نصيبى نزان از عرب داشته و از خويشان اعشيى هملان در گذشتهُ سی بوده و رفيق ويار او. مغنى طنبور زنى بوده و از زمان

Q
-1 •


-

10 - YY تارين 10 ، ترجمه ، 10

راشدين تا زمان عبيداللدبن زياد و.الى كو فه ميزيسته است.
17 - 17 احملان صلن
ماخورى كه از زمان مأمون تا متو كل ميزيسته است .
و ا IV
دربار وليل دوم (IYV - IYY) بوده وتا زمان هارون ميزيسته است .
ا ا ـ اشعب طماع ابوالعلاء شعيببن جبير از مادرى حميله امخلنلج يا
امجميلنام كنيز اسماء ذاتالنطاقين دختر ابوبكر ویزش اع اب مختارخروجكرده بود.
 است مطرب ومغنى وبذله 19 - بـيحالمليح آزاد شده عبداللهبن جعغر دز كذشتهُ • •ه، با نافع الخير ونئومالضنى همراه جميله درحج بودهاست. داستان اينحج درتاريخ موسيقى فارمر


- •

هارون ميزيسته است .
Fl - Fl و معشوق فضل كه زنى شاعر بوده است . منتصر او را دوست ميلاشته و برتر از

ديگرانش ميل|نسته است .
FY - جحظة بر مكى 'بوأحسن احملبن جعفربن موسىبن خاللبن بر مك
( دا نشمنل شاعر اديب طنبورى مغنى سر امل وبرتر از ديكر (MYY - YYO)

حيرددست ومؤ لف ترويج الارواح ومفتاح السرور والافر اح

گرفته وبربط نوازى آموخته وآنرا درمدينه رواج טاده بود .



-19 - تاريخ
. 100 - Y


- 1 MQ

. $K Y Y$ - ها

50 - ابوعلى حسنالمسدود يسر بز كثى دربغداد ، خوان اننده وطنبورنواز





 - FY
 در زمان عثمان ميزيسته است . شعرى در وصف حيره وري دارد و در آن از نجف نام برده است .



 او نواها و اصوات اورا ميخوانده است و F•

 ابراهيمبن المهدى پيروى ميكردنــن . قلمالصالحية از زنان خنياگر شاگردش بوده است .
 مىنواخته يار وداماد ابراهيم موصلىبوده ومختر ع ونر وتروزه سوم وعود شبوط بِجاى . عود فارسى



- IM
- YY
- X X



- 00 !

ساخته است . در دربار هارون ومعتصم وواثق بودهاست . "
 جعفر اورا خريده وآزادكرده است . الحان وآهنكهاى نشيط را با بهعربى درآورده وغناى عربى بدو آموخته بود . هز ج و ر رمل ميخوانده ونـه ونخستينبار درمدينه عود ساخته و نواخته است . نخستين عود زن ملينهاش ولـ دانستهانل . استاد معبل و جميله و عزةالميلاء بوده و پيشهُ بازر گانى داشته است.


روايى داده است .
در شفاء وادواز از نغمهُ سلمكى وآواز سلمكى ياد شده است.


وخوشآواز بوده است . (ITY-IYY (
 وجميله ومعبل واستاد ابراهيم موصلى وابنجامع ، مغنى بود عمدنواز وان وآوازخران و ملِيحّن .

- MV

 برد كان ايرانى كه درمدينه كار ميكردهاند ورينه ورييرو روش آنها و استاد دلال نافن
 از اين گروه زن نمايان است كه او يكى ازآنها بوده است ـ او در روز آار عبدالملك

تر كّششته است .

و یسرش احمل نيز موسيقىدانى حيرهدست واز درباريان معتضل وشاگرد مخارق و و علويه

س س - تاريخ شه ، ترجمه X

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

$$
\begin{aligned}
& \text { و ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هr - تاريخ } 109 \text { ، ترجمه }
\end{aligned}
$$



 -६.

 .ريكنشته است .








 ازاو است كتاب مجرد الاغانى . §؟ داشت و در دسته ومو كبى از حبانج آواز افسونگرانهاش مردم را بيهوش


§ -
عفان مهندس وموسيقىدان ونخستين مغنى وخنياگر وادىالقرى و اورا „جامعاللذاته خواننداند .
§§ - الغريض ابويزيد يا ابومروان عبدالملك بربرى مكى مولى ثريا






§ § § Y

صاحبة عمربن|بىربيعة ياخواهران معروف به (عبالات) درمكه، شا گرد وحستيرورده:

 §V
 و سرودهايى براى هارون گرد آوردند . او استاد بنل ودنا §A وحانثمند زمان خودكه بهترتيب الفبائى ("كناب صناعةالغناء واخبار المغنين") نرديك بههزار بر كـ نگاشته است .
§ §
خاثر ونشيط فارسنى ونافحالخير وبديحالمليح و ـَعزّزة الميلاء مى وبوده است . آزاد

 -0 - 0


 - 01 اورا مشهور كردهاند . - or تازيانبيگانه، كه يدرشقاضى دوستارموسيقى وداراى كنيز ان خوشآواز (قيان) كه
 تا زمان واثق (Y (
 بوده و سرامل درموسيقى وآثناى بهضرب و راوى اغانى كه سر دربار هارون بسر مىبرده است .


. Vr و
-0•

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 10 \_ \text {. } 1 \text { § }
\end{aligned}
$$


 زمان مهدى عباسى (179 - 179 ) ميزيسته است .




 ( OV


 ميزيسته است . ييشواى مغنيان مدينه بوده وسرودها از او او بهياد كار مانيان انده است
 (معبداته كرفته بود . او سهبيتى ميخوانده است . در پايان زندكى از موسيقى دست كشيله ومحتسب شل .

- OA
 خنيا گران نكاهسارى ميكرده است . او از خنياگران دربار معاويهٔ اول ويزيد اول است .
- OQ

 جه نغهه وآهنك فارسى را دا دوست ميداشتند . او او استاد ابن سريج و و معبد ورجميلد و عزةالميلاء بوده و درانجمن موسيقى كاخ عبدا والشّبن جعفر از او و همكارانش نكاهدارى ميشده است . او در هفتاد سالگى بسال • 1 در كذشته است .

- 00 تاريخ
. 07 - 07 تاريخ
- تV
- O^

09- تاريخ \&
-7 - نصيببن رياح نوبى مولى عبدالعزيزبن مروان شاعر غزلسراى
كه درحج جميله همراه وى بودن است است . ا 7 - نضربن الحارثبن كللة عبدى ، عود و بربط بهآهنگ فارسى

مىنواخته وآنرا به مكيان آموخته بود .
 سنگهاى كوه ابوقبيس كنده كارى ونقش ميكرده است . درمنا ميزيسته و در آنجا





 نخستين از سه روز كه جميله انجمن سرود وموسيقى داشته بود او هم از خو خوانتد انان بوده است
FT ا موصلى كه در روز گار مهدى وهارون ميز يرّيسته است . § §
 ونويسنله وبازر گان واستاد ابنجامع وابر واهي وغريض ومعبل ومحمدبن عباد كاتب بوده است . نزديك وڭ^ا در گّششته است .

زنان خنياگر
زنان خنيا گر (قينات و مغنيات) عصر طلائى اسلام از خواني


 در دربار يزيد دوم بودهاند و شذاى خنيا گُ رليد اولي و و دخترش عاتكه كه درعمر

- MYY M









 بهنواختن وغناء مىيرداختند ومردم مىشنيدند واز آنها آنها ديگران آمو آنـا رَانمايگان ديگر مدينه همجنين زنان خواننده ونـر ونوازنده از زمان عثمان بودهاند (شوقىץ) . اينك نام چند زن خنيا كر ديگر :

 ابىالعوراء يكىاز استادانش، سى هزار سرود بياد ميداشت ودر زمان مان مأمون كتاب الاغانى براى على بن هشام ساخته ودرآن دوازده هزار بند سرود كنذارده است . ؟ انجمنها ومجالس وحفالات داشتهاست . مهلى عباسى اورا از يحيى درا درزمان امارت هفلههن ار دينار خريدهبود . قريشيان اورا مىیرستيدند وشاعران بهزيبايىى وجمالش تغزل ميكردند .
r

 مجرد الاغانى .



 مو كبى باشكوه وكروهى بسيار از شاعران وموسيقادان زن ومرد و دوستاران آنها

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 107 \text { - Y } \\
& \text {. } 10 \text { - }
\end{aligned}
$$



بهحج رفنه بود و در باز گشت هم در ملينه سه روز انجمنكردنل و به موسيقى
 جو قه و دستهاى טاشت • هنغرى با عودها و وترها (
 وى غناء مىآموختنل . تا زمان عبدالملك زنله بوده است .

 دزهم از ابنزبابه يا ابنمينا خريده بردهاست. شاگرد عزةالميالاء وجميله وابنمحرز و ابنسريج ومعبل ومالك انك بودهاست انـ
7 - 7 ذاتالخال كه هارون او را به هفتادهزار درهم خريله و به بنلهُ


 (گويا ايرانى) بازر Fانكنيزان (تاجرانلقيان) در كوفه خريله بود و و او ربيعه و سعده را نيز ازملينه خريله بودهاست . سیس جعفربن سليمان فرمانرواى ملينه اورا بههشتادهز از دزهم خريده است
او در روز گار .يزيد اول تا يزيد دوم ميزيسته است .
A
 عبلالملك اورأ به ييستهز ار دينار خريده واز ملينه به شام برده است . تا پساز وليل زنله بودهاست .
 به ابراهيمبن المهلى فروخت و او ويرا بدست بهتربن كنيزان خو انندهُ خون انو "ريق" نامور از آنها است بیرورد و بياموخت و سپس ويرا بهدختر خود ميمون
 معتصم رفنه ودر دربار چنل خليغه زیسته است . يكىىاز شا ركردانش: فريله است .

$$
7 \text { - تاريخ مسا ، ترجمه } 109 \text {. }
$$

人
. IOY 9
-

 II ا 11

 IT آ عريب در كنشتنٔ





 شد ونزدش پايگاهى پيداكرد تا تا روز گار معتصم ماند . او دلها وخردهانى مردم را را با زيبايى وهنرهايش مىربود





 اورا سيدةالمغنيات يا سرور زنان خنيا


 10 - فريِه نخست كنيز خوانندهُ عمروبن بانه بوده سيس بهدربار واثق.

. 107 IT IY تاريخ




و متو كل راه يافت و او را بسيار مىیسنديدند . او شاگرد شاريه و دوستدار روش اسحاق موهلى بودهاست را


 بودهاست . از ابر اهيم موصلى واسحاق موصلى وبذل آ موخته ومغنى وشا وشاعرى نامور شدهاست . علىبن هشام او را در ملك خود كرفته و او مادر فرزندانش شلده بود . مأمون و معتصم غناء اورا شنيدهاند ماند
ال1A

 شيفتهُ وى كثشت و يساز او به وصيف تركى رسيد ولى او بازهم نسبت به متو كل وفادار ماند .
19 - 19 از او دزمروجالنهب مسعودى هست .

. 109 - IY

19 - تاريخ س719 ، ترجمه 191

خنياگر ان اندلس

ا- انسالقلوب از نامورترين خوانندگانكاخ »الزاهرة") عبدالرحمان
. Y Y (F در روز كار حكمبن هثام (• § - ز زرياب ابوالحسن علىبن نافع نامورترين موسيقىدان اندلس كه



 . در كذشته است (


-
.
r-

Y

عبلالرحمان كه ييرو یلر بوده است و داراى هنر او ، عبداللهّكه از همه برترى
 بود در آن - 0 ـن طرب خوش آواز كه بازر گانى اورا به منذر فرزند عبدالرحمان دوم

بخشيله است .
7 - 7
 (IVY'— IWQ) خوشآوازترين كس ميلانستند .

- A
a
 و كَ يندكه درغناء سرامل بوده است .
-1 -

 ا 11 امير اشبيليه و قرمونه كه به بهايیى كران او را از ابومحمد عذرى نحوى خريده بوده است .
IT
را شيفتهُ خود كرده است .
(IN
سرامل بوده وآوازى خوشهم داشته است .
 بهبغداد فرستاده بودنل تا زرياب را بهقرطبه بخرو اند.
o و 7 و و - تاريخ 1

-1 ا تاريخ

ديگَر خنياگرانى كه در دربار خلفاء رفتو آمل داشتهانن

- ا ابراهيمبن حسنبن سهل .

Y
r -
§ - ا ابورقعه شاعر موسيقار.
-

است و احمد برادرش.
^ - ابويزيد مولى قائد كه تا زمان عباسيان بوده است.
Q

II - 11
. IT - Ir
W
§ § ا - رحمةالله كه در حج جميله بوده است.
10 - 10 زرزوركبير.
17 - 17 - زيدبنالطليس.
. IV
. 1 - سعيدبن هارون

19 - اهعيلبن سويددارمى شاعرظريف مكه در روز كاز عمر عبدالعزيز .

- • • عبادلبن عصبة مولى قريش شاعر مغنى
- عبثر -
.
س
. Y Y Y Y Y ع ع ع
- צ ع ع
. عميرة مرة - YV
. Y ـ مالكبن حمام
- YQ
.
- 

.
سش - نافعالخير از دربار معاوية 1 و و يزيد 1 .

هس - هبةالله كه در حج جميلة بوده است .
چـس - يحيى قيلمولى خاندان عبلات المشهورات كه وليدץ ازاو موسيقى
مىآموخته تا در راه حج هم .


ا- شوقى
 . 19 Y ت
$\varepsilon$
فهرست كتابهايىى كه از يونانى و هندى بلهزبان عربى
در آمله و دانشمندان موسيقىشناس اسلامى از آنها بهره بردهاند

1- ــنام هرمس بروردكار و ربالنوع دانش وهنر كه اوررا با اخنوخ


سدة سوم است . و شايد يكى از رسائل نحلةُ هرمسى است .
 5است و بكفتهُ اخوانالصفاء و امام فخررازى و جلبى بنيادكذار وبدر هنرموسيسيقى

 است، آنرا بهترين كتاب در موسيقى بشمار آوردماند . ترجمه عربى كوريا كويا از سده


كبير ازبيروان فيثاغورس ياد كرده است .



- 1 . .
世- ف דی ، مل I .

YY

كه اكنون دردست نيست، او در تيمائوس ازموسيقى بحثى كرده است (OW و وץ
 اسحاق در گذشتهُ • پ
 . كندى در رسالة فیاللحون وراس والنغم (ص 19) مينويسل : قال افاطون :
"النفس تنكفى معالموسيقىاى تأليف الالحان") .


رهگذر طبيعى و وظايفالاعضاء بحث كرده است . دردفتر 19 (\$كتابالمسائل" (یربلماتا) ى او ازموسيقى بهث شده است .

 باشل بخشى ازآنرا موسىبن طبون نزديك س77 ازعربى بهعبرى درآورده است

 عضوى صوت و در كتابالحيوان (دفتر ع بند هسه آ) ازآواز بحث شلده است.

-


- و دربارءٔ ابعاد (

در الهى يا كتابالحروف او دزدفتر ع و $\ddagger$ و
شله است .
كتاب De audibilibus كه بهاسترابون هم نسبت دادهانل بهعربى درآمده و اخوانالصفاء ازآن بهره بردهاند.
موضوعات طبيعية و تسمى ثاسيس موسيقى (تسئيس موسيكائى) كويــا
»

0 - ارسطقسانس يا ارسطكسنوس يا اريستو كسنوس Aritoxenus فيلسوف



كفتار فارمر درايسيس .

موسيقىدان يونانى زندهُ در •ץ و و •هץ كه شاگرد ارسطو بوده و در موسيقى

 كويند كه فيثاغورس در تعريف مقادير ابعاد صوت مبدء طبيعى را مالاك ميدانسته



 فهرست (ص •YV) ازآنيادكرده وميكويدكه آن دريكمقالهاست واين كهنترين كتاب موسيقى است كه شناخته شده استا
 كويا كنابالروثموس باشد وازآن همين كنابالالايقاع خواسته شده بار باشد وان واو اين


 1911 بهآلمانى درآورده است.

 - Y



 شرح اين كتاب باشد.
 منسوب بهكلئونيلس باشد . شرحى دارد از ابنهيثم . ابنسينا هم گويا پا اين دو زا شرح كره باشد.
نيز قول اقليس علىاللحون وصنعةالمعازف ومخارجالحروف كـ كه درآن
 مسلم وان كانلم يحط بالكنه ولميحنع المدرك وقدكتبنا تأليفين متثـاكلين احدهما

- ف 1•9 .
. IVQ Y Y

محيط بكلما وضعنا باستقصاء والثانى سهلالماخذ على منابتدأ فیطلبالعلم ومجيب

و (اوضعت هنا الملخل تعمدا على مجرى|المسانُل والجواب" . زكريا يوسف آنرا در مؤلفات الكنندى الموسيقية (ش ع) در بغداد در




 اص آغاز : قول اقليلس علىاللحون و صنعةالمعازف و مخارجا'لحرون اما مسا لكالاحاديث وجلاولالحكماء و نحو النحويين فقل وصفناوالان نصف فى كتابنا هذا استقصاء معرفةاللحون مناجل اجل انهاطبيعية رافعةللمتعلمين مؤ لفةللحياة ويؤ لف الى المؤ لفالفة لمصير هنا|الكل نواعيا لابناءالفلسفة الى تاديب ما كتبنا . انجام : و هنا السبعة (التسعة خ) تتمزج خمس مرات و نحن متمثلون


 درآن جستجو شده است ازلحن وصوت وموسيقى و گغته شدهكه شاكرد وآموزندهُ آن نخست بايد حهار هحيز بلاند : حرفهاى بىیصا و باصدا را بشناسل وبيتهاى شعررا درست اداكنل ومخارج حروف را بازشناسل و بافزارهاى موسيقى
 نحو ولحن بايد ششحيزرا دانست، سيس ازسمع وصوت بحث ميشود وياد ميشود

 دريايان كتاب كويا شكلى بايل باشله تر تركيبات طنينها ونغمههارا نشاندهد اوه در نسخه ديله نميشود. A سلٌ سوم ترجمه شله و فارابى (ص س•ا الموسيقىالكبير) و كنلى از آن بهره بردهاند. فارابى مينويسن: المثلبطلميوسالتعاليمى فانه ذكر فیى كتابه فیالموسيقى إنه لايحس بكثير من مالئماتالنغم و انه اذا اراد امتحانها امر الموسيقى الحاذق
-


Q -

 عربى از بدوى بهفرانسه ص 9 - ا ارسطاطاليس عربى از يتر Peter به انگليسى .

 وآواز بحث ميشود (فهرست فارابى درموسيقى كبير (ص سّا (1) ازو بسيارستوده وازموسيقى

 11 - 11 Nicomachus grasenus ترجمه شده است و مختصرفى الموسيقى و كتابالارثماطيقى يا كتابالمالمدخل الى




 آن ياد شده است.
15 - ألاينوس را كنابالصوت است كه در آن از رهكنر طبيعى و


 نيست. در سلهُ هفتم آنرا ازعربى بهلاتينى درآنى درآوردهاند و اين لاتينى درجزوآثار

> -
> •1-

- II -

 نيز ازو است كتاب فیتشريحآلاتالصوت كه حنين كويا ازسريانى بهعربى درآورده است، متن يونانى اينهم نيست ويارْاى ازترجمهُ لاتينى آن آن هست. (فهرست . * - - قفطى . (Muristus 1

Y Y Y Y درتاريخخالحكماء چننينآ ملههاست: (ا كتابفى الالةالمصوتةالمسمى بالارغنون

البوقى والارغنونالزمرى يسمع علىىتينميلا" .

 اياصوفيا 米
. 9 . 9
 وبوقى و ازسومى بهث ميشود . درفهرست (YV*) وتاريخالحكماء قفطى (1 (107) (


 كتسيبيوس همين بوده است.

 ترجمهٔ فر انسوى كازادو آ
. اياصوفيا
. (رسالةفىالارغنون) Y Y


- صوتهاستينميلا
 در فهرست ابنالنديم ( ص ک^० ) از هـ كتاب آلةالزمرالبوقى و كتاب آلةالزمرالريحى" ياد شده است.

- • • • ف س

از یلوتارخوسدروغين و باكخيوس Bacchius و ثاون (ثئون) و سيمليقيوس آثارى دردست بوده است كه شايد بهعربى در آمله باشد. فارمر در تاريخ موسيقى عربى و منابع موسيقى عربى و و موسيقى


 است . آنرا كارادوو در روزنامهُآسيايى JA در Jها
 بهانكليسى كزين كرده است.
 . Y .
Add. 23391 موزء بريتانيا
17 - 17 فيلون را كناب فیالخيالالروحانية و مخانيقاالماء است كه درسلءٌ
 - بادليان 7 (79 مارش
(" IV


(الفهرست •YV - تاريخ الحكماء \&Y) .

 تئودوروس باشد) و شاين همان لنداروس موسيقىىان كه ابوالفرج ابن العبرى
 مروجالذهب مسعودى در گذشتهٔ هم ازآن ياد گشته است. پيداست كه اوبنداررازى نخواهدبود هِنانكه فارمر احتمال داده است.

19 - اريستيلس كوئينتيليانوس Aristides Quintilianus ("فى الموسيقى"

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 111 \text { - } \\
& \text {. IIY }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. I9 - ف ir }
\end{aligned}
$$

M

داردكه درسدهُ سوم بهعربى درآملهاست وكفتهاندكه فارابى ازآن بهره بردهاست
( كفتارفارمردرايسيس)


 بهآٓلمانى درآوردهان

- Y ا يا („رسالةصنعةالجلجل|الصياح") است كه در سلهُ سوم ترجمه شده است. آنرا شيخو


. YYO0 اياصوفيا
. IYY- IT• ص

 ومايُيته („هنقل اسحاقبن حنين دردست هست واو در آن ازامونيوس و و بورسطوس
 طاليس و سولن و ازقاوس و سويطرس رومى و افلاطون و هرمس و قنلدس سخنانى درموسيقى آورده است • رسالهٔ كو تاهى است واست وهمين سخنان است وبس. در آن عبارت (دست بندعقل) ديله ميشود. او بايل همان پولس ايرانى مؤلف رسالهُ منطق براى انوشروان باشل كه مشكويهُ رازى ازاو درترتيبالسعادات يادكرد الـوه است.
 آغاز : كتاب عنصر الموسيقى و ماافترقت عليهالفلاسفة منتر كيبه ومائيته تأليف بولس ونقل اسحقبنحنين قال|مونيوس اولم هرقلعلى انجام : فان كل منطق موزون عذب شجىتام. تم كتاب اسحق فیالموسيقى

و كان اصله سقيما .
س؟ - رساثة فیالموسيقى كه در آن مانند كتاب عنصرالموسيقى بولس
 اخوانالصفاء سخنان فيلسوفان يونانى دربارهٌ منافع وخواص موسيقى آملده است. درآنيادشدهاستازاسكندر وفوثاغورس وهرمس وافنيطون ونياني ونيقوماخوس

$$
\begin{aligned}
& \text { • اN• } \\
& \text { - } 117 \text { و } 110 \text { - } 11
\end{aligned}
$$

و افلاطون وكتاب سياست وطيماوسوالسنن والاداب او و از لحن (اسفندناقون")
 هناالاسم مناسمالفلك الاعلى الذى يدعا
 نقل كرده است.
آغاز : سالت اطالالله بقأك شرح معنى صناعةالموسيقى و ذكرت تشوقك
الىالنظر فيما ذكرتهالفالاسفة منها فتكلفت اجابتك عالك عماسالت و شرحت لك ماوقفت
 احدالعلوم الاربعة الرياضية التى تختص بها النى انجام : و كانافلاطون اذاجلس على الشراب قالـاللمالموسيقاة غنيانى ثلثةاشياء فى الخير الاول وفىىالاقتداء به وفى ايضاحاحالامور

- نسخهٔ دكتر يحيى مهاوى مور (فيلم
§؟ ـ ـ كتابالبيافر يا ميوءٔ دانش دربارء موسيقى ، اين نامى است كهن


 ز ، فراند G. Ferrand ميگويدكه درست Biyafar بآن بيا بآش باشد،
 جاحظ در گذشتنهُ ومانند كينورعبرى وكنارة عربى •
 . عكس)

0
فهرست كنابهاى عربى درموسيقى وسماع
ا - يونسبن سليمانبنكردبن شهريار كاتب مولىممروبنزيبر در كنشتئه




 كتابالنغم اوكويا نخستين رسا لأه عربىاست ازمدرسأه قديم موسيقىاساسامى

دربارة موسيقى نظرى .
-
IVo) مؤلف كتابالعين را جملةآلاتالطرب (اياصوفيا) و كتابالنغم و كناب
الايقاع است.
" -

$$
\begin{aligned}
& \text { تارين \& - }
\end{aligned}
$$

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

ميكرده ونزدياك • •
اودرترجمهُ سنابالسياسة منسوب بهارسطو ازافزارى كه بآوآ آآن دشمن
را مىترسانلهانل يادكرده است.
ع ا
 المختارةللرشيد" ساختهاست ازسرودهاى خود وفليحبن ابى العوراء مخزومى مكى
 ولى گويا بها يقاع ولحن آنها اشارتى كرده باشل. اوراست نزديك بهجهل كتاب كه در الفهرست ياد شله است واز آنها است: اخبارالغريض دربارءٔ ابومروان عبدالملك
 عبدالملك در چنشته است. لحن وآواز جميلة كنيز بنىسليم واستاد معبل وابنعايشة وسامة كه همعان حكم اورا میین.ير فتنل وكسى ازآنها دعوى همسرى اونمى كرده
 ازهمين صد سرود بر گزيده (اللصوات المائةالممختارة) است در زورايت

 الموسيقىالكبير) وآن سرودى است كه او درلحن ثقيل ثانى ازشعرعمربن ابیرييعة ميخوانده است وآن با دولحن : ابوعباد معبلبن وهب زنگگى مدنى در گنشته از شعرابن قطيفة در خفيفالثقيل و ابنمحرز ازشعر نصيب نيز درثقيلثانى عبارتند از " الثلاثة اصوات المختارة « كه مغنيان بلستور هارونزشيل از ميان سرودهاى انى خو اننل گان بر گزيله وبهاجماع اين سه را برتر ازهمه دانستهانل .


دارد ماننل يونس كانب وبسيارى ازآن سراغانى ابوالفرج آمله است.
7 - 7 - ابنالمنجم ابو احمل .يحيى.
. . .

- والعود والمالهى


- © -
- 

w

نامش يحيىبن علىبن يحيىىن ابى ونصور منجم است ومعروف'ست بهنديم
واديب است و مغنى وموسيقىدان وشاعر وايرانى .

 موزه́ بريتانيا مورخ

سرگذشت او و وصف اين نسخهها در ديباحهُ اين دوچاپ
 ورهبر رونرمانتيك ابداعى ايرانى درموسيقى دربرابرنحلهُ رسمى تقليلى اسحاق
 و دراغانى اصفهانى بسيار ازآن ياد شده استا او ما موسيقى را از مادر ديلمى خود


 دوران|سا(مىكه نزديك بهجهل كتاب ساخته است. ازاوست كنابالاختانتيارمنالاغغانى للواثق الخليفة (در گذشتهُ بسץ) و كنابالاغانىالكبير كه سندىبنعلى آنراگرد


 القيان) و (ااخبارالندماء") و (اخبارالمغنينالمكيين") نيز ("كناب اخبارن) : الابجر




 فارابى در رسالة الايقاع والموسيقى الكبير (صهه و • 7) از او ياد كرده است. Q- احمدبن جعفر مداينى حداد، » (لوازمالموسيقى" دارد كه گويا بهعربى

. 117 فهرست
伍
 - 9
ma

است و بندى ازآن در جامعالالحان و در مقاصدالالحان (ص یشاء) و در شرح فارسى مراغى برادوارياديا نقل شده است. مراغى اورا يس ازيخلفاء وامرا ورا ووزراء


 باب بيان كلالضروب وكلالنغا و اشعار عربى تصانيف به اصلاح اصابع سته ساخته و آنها را در كنز الالحان ذكر كردهايمه

- ا - ابن حملون احمدبن حملونبن اسماعيلـين داود كاتب زندهٔ در
 II ال زرياب ابوالحسن على

 موسيقى خاورى را بهاندلس برده بود. ده هزار سرود را را با لحن آنها ميدانست واين شماره بكفتهُ بطلميوس واضع ومؤ لف موسيقى شمارءٔ نهائى است . بنام اوست كتاب فياغاغنى زرياب كه اسلمبين عبدالعزيز يا اسلملبن احمدبن سعيد با حملونه دختر زرياب آنرا كرد آوردندي

 بود و مواد آن از آثار ديكر اسحاق بركزيده شده است و آنرا („كتابالثركةه) خواندهاند.


 و عمروبن بانه نياوردماند ونام زن ومرد مغنى جاهنلى واسالامى هردو درآن آن آمده است همجنين ازاو است كتاب مجرداتالمغنين
II - ن س ا
. YYミ عا
- 



 درغناء وخنياكرى است ودر دزبار مأمون هم بوده است. از او است ("تصحيح كتاب اغانى ليححىبنالمكى"، كه اغانى ینر خود را درآن تصحيح نمودهاست. نيز كتاب مجردالاغانى كه براى محملـىن عبداللدبن طاهر
 وترجمه وسر كذشتى از كسى در آن ياد كرده باشه.



 است. نيز رسالة| لقيان (داماد ابراهيم استانبول ؟
 ديله ميشود . در كنابالمححاسن والاضداد او هم "(طبقاتالمغنين") هست. در التاج



 وزير (اكتبر I90V ، س ش ش ا 1 ) دربارهُ همين رسالةالقيان . ا 17 - از فرزندان (موسى.



 بهانكليسى بر كردانده است.
 باشد كه (الحيل)" هم ازاوست ونسخهُ آن دربرلين هست (ش آ


.



البويوسف يعقوببن اسحقكندى فيلسوف دز گذشتهٔ • • IV






نشر كرده است ：
1 －رسالة فى خبر صناعةانتأليف
． 171 －ر Or． 2361 كوزه بريتانيا 170 米
حنين است مطالب آن ：

$$
1 \text { - الابعاد . }
$$

．
－

－
－ 7 －تأليفاللحن
．V
كندى در آنميكويدكه ما در（» كتابناالاعظم فیالتأليف）ازتألئليف به كمال بحثكرديم و از موسيقى رياضى و ابقاع در ا＂الاقاويل العلدية والنسب الزمانيانية سخن داشتهايم＂ودراينجا نمونهاى ازآ آنها را ميآوريم． اين رسالهرا روبرت لاخمان ومحمود حفنى با ترجمهُ آلمانى بنام پرسالة الان

．Y ب المصّوبات الوترية منذات الواحد الىذاتالعشرة الاوتار
米 بادليان 77 （ 7 مارش
 درآن هست وازاين مطالب در آن بهث ميشود ： 1－الانبابالفلسفية لعدد الاوتار فىالالات الموسيقية ．

. Y . ₹ - تأليفاللحون وتأثير ها فـى النفس . -

- 1
- V

人- مز
9- 9 - بعضالاثشار والايقاعات التى لحنتبها .
اين عنوانها درنسخه ديده ميشود :
المقالةالاولى ذكرالالات الصوتية دونية وساير اعداد الاوتار .
 المقالة الثالثة فیمثا الثا الثة الاوتار الثارن
فى كيفية اظهارالاوتار اخلاقالنفس . التركيب فىالعشرة اوتار .









 بلجز عود ساخته بود.
اين ((فلهوذ) كدكندى ميكويد همانست كه فارابى بنام (ڤفلهيد) يادكرده


 جهان ودريايان آن ازجندبيت عربى نى أى الّرمة واعـى واعثى وسلمى كنيز محمود وراق وازقصائد احمديات وايقاع ماخورى درشعرعربى

افسوس كه نسخه ناقص است و درميانه هم افتادكى دارد. ץ - رسالة فىاجزاء خبرية فى الموسيقى كه در عيونالانباء نزديك بهمهين نام ياد شده است .
. . دردومقاله است هريك درجهارفصل: مقاله ا :
فصل 1 - فیىالايقاعات .
فصل ب - فی اكيفيةالانتقالات منايقاع الى ايقاع
فصل فصل ع - فى كيفية استعمال الموسيقى للايقاعات والاوزان الثريعة على

حسبالازمان الواجب ذلك فيها . مقالهُ ب :
 اركانالعناهر وصبالرياح وفصولالسنة وارباعالثهر وارباعاعاليوم وار كانالبالبن وارباععمرالانسان وقوى النفس المنبعثة فىالراس وقواها ف
ف فصل فصل ع - فینوادرالفلاسفة فیالموسيقى .
يس دراينرساله بحثميشود ازايقاعها وجكونتى انتقال ازايقاعى بهايقاع
 نفسانى آنها و از رنكها وآميختكى آنها و بويها و آميختكى آنها و س سختان نادر فيلسوفان درموسيقى كه رساله دراينجا اقص است ودرجابیى ازروى رسالئ موسيقى الخوانالصفاء تااندازمايى كامل شدهاست. بحث كندى ازرنیانیاكه درفن رسم سودمند است وبويها وآميختن آنها تاز

 كرده است.
ع - رسالةالكندى فیى اللحون والنغم الفهالاحمدبن المعتصم كـه همان
 كتته كه او آن را براى احمدبن المعتصم ساخته است.
 . مغنيـا

آنرا زكريا يوسف يك اكبار ازروى نسخهُ ناقص برلين بنام الرسالةالكبرى


درآن سه مطلب مهم است :

- 1
. Y Y ت ت
W -
كندى ميكويدكه موسيقى يا تأليفالالحان سه فن است:
ا ـ شناختن اندازء: بعدها درتركيب و درازا ويهنا وزرفاى آنها وزهه
وستانها .
Y Y وناساز كارى آنها .
+ 

شاكرد بايد ايقاع را بشناسل ونغمهها را را بر كزينه و و آنها را را باهم بياموز

حنين است فهرست مطلبهاى آن :
(الفنالاول) القول فیىتركيب العود .
قسمةاللساتين
القولالثانى فیمعرفهالاوثار والنغم .
التسوية العظمى
القول فیالنغم .
صفةالنغم السبع الاوائل وتبيين نظير كل واحلة منها منالسبع الاواخر
ذكر كل نغمة منالمتناسبة .
العلل النجومية التى ذكرتا لفرالفالاسفة ان العود وضععليها
الفنالثالث فىرياضة اليدين لذلك الك الكا
ذكر طرق من جسالاوتار .
كندى دراين رساله ازعلل نجومى عود يادكرده است وازمانندكىدستكاه
موسيقى با دستگاه جهان ران

 موسيقى مانند زبان وآهنك


كفته كه فرس درموسيقى سبكى وشتاب بكارمىيرند مانند (انسيم وايزن واسفرايس


 خواهد شد هنرمندان آنها را ميدانند وآموختن آنها آسانسانتراست.

 رزقاله باسيل هست ولى زكريا يوسف جستجو كرده وآنرا نيا نيافته است. خود كندى حنانكه يادكردهام از („كنابنا الاعظم فی تى تأليف اللحونه نام


 صناعةالموسيقى" يادكردهاند. آيا كندى و سرخسى و و فارابى از از الموسيقىالكبير و مختصر فیالموسيقى نيقوماخوس بهر باره نبردهانذ
 ازاوآورده است شايد ازهمين رساله باشد.
 م ( و تشابهاالتأليف كندى باشل . رسالةفىقسمةالقانون كندى گويا شرح كتابالقانون Sectio Canonis

اقليدس است.
از كندى رسالة فى صناعة الثعر (فهرست) و كناب فى اتحاد الموسيقى والثعر (بدزوايت روانه) و كتاب فیخبر صناعة الشعراء (قفطى وابن ابى|اصيبعه)




 بهيسرش ابويعقوب اسحاق كه درا آنهم ازموسيقى ونغمه بحث شلـهالست سخن بميان آمده است.


 rvo

كتاب اخبار اسحاقبن ابراهيم الموصلى داردي المري



 موسيقىان طنبورى اديب را كتاب اخبارالطنبوريين و كتابالمغنىالمجيد است
(الفهرست
 ازموالى يوسفبن عمرثقفى بوده وخود كا كاتبزا




-الطنبيلين دارد (فهرست lor) اوني


روبسون Robson آن را درمقالات عنسماع الموسيقى با ترجمهُ انكليسى


50-ابوالفرج يا ابوالعباساحمدبنمحمدبنمروانالطيبسرخسى شاگرد


. 1979






. YY : \جرجيس فتحالله

كنلى كه معتضل خليفه شاگردش بوده وسرانجام او را بهزندان انداخته واموالش را بهغارت برده واورا در کی كشته است.



 ( آمسه است. رزنتال حنل مقاله و كتاب دربارهُ او دارد و آنچهه مىبايست درباره́او نوشته

ازاوست:
1- آدابأملولك وذوىالالباب كه درفصل اس آن از غناء دربار خلفاء


- Y ب الملمخلمعلمأموسيقى

世 - الموسيقىالكبير دردومقاله كه بزركترين كتاب است دراين زمينه .
ع - الموسيقى| الصغير المير

-     - 

7 - 7 -

- V

1 -
57 - 57
معتصم • كنيز بود و شاكرد فليحبن ابىالعوراء و سرانجام از توانگران شده بود . اوراست كتاب فىالاغانىالمنسوباللصو ات دردوازدههز اربنل كه براى علىبنهشام كرد آورده است.
 نويرى (10: 0) هست.
 و او ويرا آزادكرده است (ازسلدُسوم) شاكرد اسحاق موصلى و ابراهيم موملى وفليح وبنل بوده و شعر ميسروده و نزد هارون غناء و سرو (از ورد خوانله است. عقيل


- IVO و
. $10 \lambda$ و

مغنى سربار خلافت اورا خواسته بود ولى او نیذيرفت حهه ويرا نوازنلهُ درجهُ دوم مىیانست.


$$
\text { (q- : } 0 \text { ) هست. }
$$

از اوست كتاب مجرد فيالاغانى .

ماهر دزبارى سدهُ سوم مؤلف ترويحالاروواح و مغتاحالّسرور و الوفراح دزبازهُ
 5Q - ابوايوب سليمانبن ايوببن متحملـدلينى ازسدمّسوم ازظرفاء وادباء
وموسيقىشناس ومؤ لف كتاب : ابنسريج، ابنمسيجح، الخبار : ابنعايشة، حنين|الحيرى،


- كتاب النغم والايقاع

(

ابنحزم ^ > 1) .

 و همكار او درييشتر سماعهاى او، نيايش نيز موسيقى انران بوىه است. كتابهاى او بيشتر دربارء سر كذشت سراينل وكان است. از او است : كتاب مختار غناء إبر اهيم
 Fr

 است . بهزبان يونانى وجبر نيز آشنا بودهاست .
- IAN YA
 . r.1.

و و ا ف ف ا

$$
\text { . Y.. و } 110
$$

و و - ت -
-

ازاو است : رسالة منامورالموسيقى درياسخ پرسشهاكه ازاوكردهاند كويا همانكتاب منابواب علمالموسيقى



 التى تسمى رخامات (همان صفارات) . ( الفهرست Y Y Y Y Y l : • • فهرست برلين
 "لمیار ... لان" جوامع كتاب الحيوان لارسطاطاليس ساخته و در بابهاى حّ تا یس آن ازآواز سخن داشته است.
 (م سهو فهرست) .
هم از اواست مسئلة فیالموسيقى كه درآنكلمات فارسى بم وزيرودستان آمده و از »التسوية الفارسية) كه برخى آنى آن را (الزلز لزية) مىنامند و از از قانون يادشده وبحث دربارءٔ آواز عود است. آغاز: مسئلة فىالموسيقى لثابتبن قرة مابالنا نجلسخذاقا المغنين كثيرا ما يخالفون فیصيحاتالغناء واسجاحاتها مايساويها مناوتا وتارالعود فيصيحونفىالمثا ورالبموم ويتيحون فى الزيرة والمثانى وكان اشبا وانه ان يحاذوا بصياحالصوت الوتر وبغلظه غلظه

 بن قرةالحرانى كتبه ابنالقونى كله فىالتاريخ المذكور آخره واكثرالكتاب كان بخط مقرمط غيرصحيح بالكتابة واصلحنا بعضه بقدر الطاقة ولهُ الهُ المنة浣 أز De Ortu Scientiarum لاتينى آن هست ومنسوب بهارسطو وفارابى وثابتبنقرة وابر وابنسينا و كنديسالينوس مترجم از عربى و گويا مؤ لفآن همان ثابتبنقرة باشد . مترجم آن يحياى اثبيلى Clemens Baur آن را جاب كرده Journes Hispalensis

وبخشموسيقى آنرا فارمر درآثارعربى ولاتينى فارابى دربارء: موسيقى در گلاسكو











 و العودوالمالهى او (نسخئ قاهره) ياد شدهاست .



المجامع فیالغناء (الفهرست II7 - لغانى






 اسحاقّن ابراهيم الموصلى و مجمموعة اغانى عريب و كتابالاغغانى يا كناب فى
 . 199
 ترجمه

منصور و منجم وبنيادكذار بيتالحكمة براى مأمون بوده است (زكريا يوسف) .

اوصاف المغنى و رجال الغناء وشروظها و كتاب العود والمالاهى كه اصفهانى در
 كهن درزبانعربى است واز كتابالنغم اسحاقموصلى بايدكرفته شدهنا رسالةفىالموسيقى كهكويا بخشىى وست ازهمين كتابالنغي ودرآن آن ازموسيقى|اسلامى ويونانى وجلايیى آندو بنام اصحابالغناءالعربى و اصحابابالموسيقى بحثشدهاست.





 هند است، دز بر گهاى درمعهدالمخطوطات هست.
(مروجالذهب مسعودى ^ :
إ










 السماع (حبيبافندى زيات دراسكندزيه) و كناباللهو والمالهم و كتابالندماء

ג - ف ف



. 199 و و و و و و 190

والجلساء ، تنها از اللهو والمالاهى او نسخهاى هست و بارماى ازآن درالموسيقى


 او در آن از فندروس رومى و غناء فرس و و روم وكرد و عرب (حداء) و از رقص يادكرده ونامهاهى بفارسى آورده است.


النهرست
 ابراهير/النديم است (جلبى)
 يزثك و عودنواز شاكرد ابنربن طبرى و جابرحيان صوفى زا كتاب فی جمل الموسيقى است .
 و مؤلف الفاضل منالادب الكامل را الموشى اوالظر ف والظرفاء است كه در آن هم مايكتب علىالعيدان و المضارب و السرنايات و الطبول و المـانازف و الدنفوف

 §
 واغانى در آن به ترتيب هجائى آمده است ولى او نتوانست آن را كامل سازد (فرست 107 ) § - ا ابنجزار ابوعلى/الحسنالمسدود بغدانى كه معاهر واثق ومتو كل ومتتصربوده ودرغناء سرآمد وطنبور ميزده است وماهو اسورن طنبوريان استا


$$
\text { - YTI e. IOY } i-E .1
$$



$$
\begin{gathered}
T \cdot \varepsilon g K \cdot w, Y \cdot 1 / 1 \Lambda \cdot g 179,17 \lambda \\
\cdot q \lambda \varepsilon, q \lambda \mid \varepsilon-\varepsilon W
\end{gathered}
$$


§
 -1Y9 و

در كنشتهُ


 ( مقالهُ دهم آن از موسيقى از از روى (ارسالة فى اجزا ان خبرية الموسيقى" كندى

 گانيــه Jean Gagnier دز اكسفورد باترجمهُ ابنطبون در IVIV ( و در *


اين بهث را آورده است (صمانرن) . §A ○ץ العقد الفريد خود عنوان "الياقوتة الثانية فى الالحان والغناء واخباز المغنين" كذارده ودرآن ازتتريم سماع وامل غناء وسر كنشت مغنيان وجز اينها سخنداشاشته


 العود ياد ميشود كه مؤ لف آن شناخته نشدهاست • ( §Q





 (فهرست ادبيات س : VY) ازالموسيقىالكبير اوهم آشنانُى بهزبانيونانى بيداست.
§ موسيقى عربى ، كفتار نگارنده دربارء: سعديا در دا دانشنامه . - 187 § IVO צQ


اودر كتابالاوسط بهامل منطق ارسطو بسيارنزديك است وفهرستى دقيق هم براى آثار افلاطون وارسطو نگاشته است . ازهمهُ اينها برميآيل كه او او اصول يون ايونانى اين علوم را درسترس داشته وبدانها مىنكريسته است.
 ازيونانى بهعربى بر گردانده است.
 عباسى (یץ - الى صناعةالموسيقى دردومقاله، صناعةالموسيقى درسه فن: اصول الصال الصناعة والامر الامور العامة ، الالات المشهوزة ، اصناف الالحان الجزئية . دومين كتاب موسيقىدانهاى مشهور ونقد آنها كه بايد درجهارمقاله باشل (آغاز) ولى دردست نيست.
الموسيقى الكبير با تحقيق غطاس عبدالملك و مراجعه وتصدير دكتر
 در 1978 جاي شله است. كز كارتن Kosegarten در بحث ميكند باترجمةُ لاتينى وآلمانى نشر كرده است لانـ Land هم هم اسمين بخش را






 ابن ابى كاملكردى از سدهُ ششم و گفتهاند كه
 . بيروت نسخه ناقص


 كويرولو محمل در آستانهُ س


ص ا

در روز حنجشنبه § محرم
. موزه́ بريتانيا Or. 2361;





عراقى بغداد هم عكس است .
درمجموعهُ Or. 43 دانشُاه كلمبيا درنيويورك (جولة فیدورالكتب
 فى المقالة الاولى منالفن الاول فیى الموسيقى" است كه بايد از همين
 عآ آن
ترجمهاى كه ازآن بدفرانسه شده و درموسيقى عربى دزلانزه گذارده شده
ازروى نسخههاى لينن وميلان وبيروت ومادريد است.
همازاوست: كتاب احصاء الايقاع (خزغجىى) وكتاب الايقاعات (قفطى) كه

نيز كناب احصاء العلوم كه چندبار حاپ شیه و و چندين ترجمه دارد ودر
آن ازموسيقى بحث شده است.
نيز صناعة علم الموسيقى

- ج

نيز كلام فىالموسيقى (خزرجى)
نيز كلام فىالنقلة يا كام فیام فیالنقرة مضافا الى الايقاع (خزرجى) .
نيز المدخل الى صناعة الموسيقى كه مقدمهٔ الموسيقى الكبير است . او درموسيقى كبير (ص YT) مىنويسل كه لحنها سه كونه است:

ا 1
Y Y Y
 زيبا، يا نشاندهندءُ هيئتها وانفعا لبا و فعلها وخلقها وروشها مانند پيكرههأى وخدايان

روز گار كهن چحنانكه جالينوس گفته است و اكنون هم در سرزمينهاى دور هنلـ جنين است .
سـ ــ لحنى كه ازانفعالات برمىخيزد واندوه وشادى جانوران ومردمىرا
نشان ميلهد
آنهه كه بسيارى از فيثاغورسيان و طيبيعيان دربارء لذتبخشى لحن





 مردهى پيلا شده بودند كه ازروى قر قريحت وفطرت ترنمهايى داشتند و اين سه هيز را مىخواستند .
او در اينجا از پيدايش موسيقى و افزارهــاى آن وـ رقص و ضرب










 وطريقالتحليل هوالذى سلكناه هاهناهِ . .


 يستخرجه مستخرج وانلميكن اثبت فی كتاب" .



الستنبطت فیزمامنا نحن ولمتكن تعرف فيما خلا منالزمان . و اول من استخرجها واستنبطها رجلمناهل مغد سمرقند يعرف بخليص (بحليم) بنا آحوص واني واستخرجها











 از همين كتاب باشد يا ازقصيدة اسرارالحكمة وشرحآن ازلو الوكرى ازموسيقىفارابى (فهرست دانشكاه ع ع م
 هذهالصناءة منالعرب يوقعون هنا الاسم (الايقاعالماخورى) على خفيفالثقيل" . (م ( 1 )

 فىالفرس مثل فهليذ النى كان فى زمن كسرى ابرويز بن هر مز ملك فارس وفي وفى

 . (7- و or
نيز از علقمةبن عبدة شاعر كه شعر خودرا بالحن وغناء نزد حارثبن ابى

 احصاءهامنهم قدماء اهمل التعاليم مناليونانيين ومنهم الحدا الحث الذين الذين زمانهم قريبّمن رماننا ممن جرى فى مملكة!العرب . فبعض هو لاء راموا الاقتفاء بقدماء اليونانيين
 واكثرهم كانوا منمهرةالمزاولين اعمال هذهالصناعة واثبتواماوجدومبفطرهم (مثل

اسحقبن ابراهيم الموصلى ومنصور زلزليالعواد) ، او كماصح عندهم ممااضطرتهم






 مقدار مابلغه كل واحد منهم وماقصر عنه مماهو فیى هذالالعلم" (گويا اشاره بهاحصاء الايقات خودش است) .
 كانويرونالنى بالكل والازبعةالجمع الكامل") .




 فيى الموسيقى انهلايحس بكثيرمنملائمات النغم، وانهاذا ارادادامتحانها امر الموسيقى
 الصحاب ارسطوطاليس و من المتبحرين فیمنهبه قالنصاهكنا : انى اعلم مماتعاطيت
 لقلة ارتياضى بهناالباب . فالمفروضة مثل البم فیى العود والوسطى هـى نغ نغمةالسبابة المثنى . واتفاقهما هو اعظمالاتاتفاقات . وقل انسان الاوهو يحسى باتفاقها ـ ـ وقد خبرنا ثامسطيوس انه لايحس باتفاقهما و انه قدعلم بالعلم النظرى اتفاقهما ولم الم يكنذلك الك مما ينقصه فى العلم النظرى . وايضافان ارسطوطاليس قد قال فى انالوالوطيقى الثانية
 الى قوة اخرى غيرقوةالعلم بالكليات . مثال ذلك هاحبا

 طريقالمقايسة و طريقالمناسبة . و قدلخصناها نحن هذالطريق فى مواضع اخر

نيز : كناباحصاءالايقاعات لافضل الفاسفة الاسا(ميينالمعلمالثانى ابىنصر

محمدبن محمدبن الطرخان الفارابى كك كويا مانندكتاب دوم الموسيقىالكبيراست. (

جنين است آغاز آن هاقصدنا فى هنا الكتاب ان نحصى اصناف الايقاعات



 ازاين عبارت روشن كار فارابى دراين رساله روشناست كه او :

 r ـ ـ ـرعبارت خود ميكوشد نامهاى كهن بيشينيان را بكاربرد واگر نباشد آنجه راكه بدان مانتدتر است. او در جهار جاى آن به هالكتاب الكبيره خود باز كردانده است. فارابى درآن يادميكند از:
ارسطاطاليس بدينكونه: „وهنا هوالذى يستعمل فى المخاطبات المتبدلة التى علىريقالخطا وهواحدمااوصى ارسطوطاليس باستعماله فیىالاقاويلا الخطبية التى لايحتاج فيها الىالووزن وقديستعمل كما هو وقديستعمل مخلوطا بغيره" .
 ذهب ذلك علىبنالموهلى مع حذقه بالالحانالمسموعة وارتياضه ودربته بالمناعة العلمية ولكن ذهب ذلك عليه كمايذهب على البادى بمناعة لميسمعفيها شيئا قبله


 "واما توصيل الايقاعات المنفصلة فانه ممكن ... وقد نجـد انسانا بعدانـيان انـان


 متواليات بقلرواحد . وذكران هنا هواسل جميعالانيايقاعات وانهلااسمله ولايعرفه العامة وليس فيه شئ منالغناء ولان الثمانية الايقاعات انمايكوناينمنه وهذاماكاكتبناه نحن ... فهنا الايقاعالنى ذكر وهوصوت منا منالمتصل الاول ولاينايستعمل فى غناء و النناء الذى ذكره و ميره مثالا اذا امتحن وجد من مطوياتالهزج النى ذكرنا

مماطويتالنقرةالرابعة منه واما الذى ذكره فليس يوجد اصلا ولا فى شیء من الغاغنى
 نيز ازكندى بدين كونه :





 ايقاعات من غير التسعة التى يستعملها وان اهل زمانناليس يستعملونها و انت اذا تفقدت جعل ماكتبه لميريجد شيئا خارجا عمارسمناه من المثاف الايقاعات المستعملة واذاتاملت فیى الالحان العربية وفىىالاشعار

 تعلم ان اسحق قداخطاء فى بعضها بالكلية و ما اصاب فيه فانها انما ذلما ذكرصنفا واحنا فقط . فمنذلك تبين انيعقوبالكندى لميتكلم بماتكلم بهعنبصيرة نفسه بالايقاعات وانماتبع اسحق وقلده منغيرانيبحث عماقاله اسحق ومنغيران تمتحنه فیالالالحان


 يجد اسحق ذكرها فى كتابه . واحسب مماقوى ظنه فیهنذهالاشياءايضا مانا ماكتبه منصور بن طلحة الطاهرى فى كـا


 السمع على مايقولون فوثق به الكندى، ولو تامل الامل الالحان بنفسه فضل تامل لون الوج



 اكثر منها فى زماننا هنااالاسباب التى تعرفونها ـ و كذلك كانت التى ذكرناها نحن

$$
1 \text { - كويا بر كها درنسخه يسوبيش شده است. }
$$

موجودة كلها فى ذلك و فى زمان اسحق . غيران اسحق كان معنوزا لانه ليس بصاحب منطق، ولامتفلسف ولامقتفاثر ألفالاسفة ولاقصدان ينحو نحو في في ونم ولا كان











 كتاب الكندى المشجر منذلك فانك ستجدالالامر وفيه على ماقلت لك .
 طرخانالفارابى . قوبلالكتاب وللها الحمد . نيزمرآن ميكويد :
" "وانتاذاتاتاملت لغاتالامم وجلت فى كثيرمنالامم منلاينطق فیشيء اها الا ولايخاطب فى متبل مخاطباتهالا بالفاظ ذوات ات ايقاعات ات ات منتظمة ، ونجد كثير ا منهم

 من بين سايرالايقاعات الماخرى ... سموا ذلك الايقاع الممخريريدونالذى يكلف فيهالتمخيره .


 از الاوراق اوست كه در هساوا بنام اشعار اولاد الخلفاء حاپ ماكدونالد Macdonald درهارتفورد امريكا دارد.

. . . . . 0 - ن


كتاب اخبارالزمان خودكه در سىمجلد بايد باشد و در ץسّ نگاشته وپارهای ازآن


 . (ry/r:r
در مروجالذهب ومعادنالجوهر او كه در و آ



 impa








 بهترين كتاب او الاغغانى الكبير اواستك ع آن آن را ديوانالعرب ناميدانداند


 است تا سلهُ سوم بايادكرنن نغمهها وايقاعاتاتآنها وباسر كنشت مغنيان وخنيانياكران وسرايندگان وسازنوازان انران


. IVY g IY| ف - or

 . تاريخ عجا ، ترجمه سوه

متن آن در




 ابنمنصور محملبن مكرم افريقى در كنشتهُ VII متختارالاغانى فیالاخبار

والتهانى دارد بهترتيب تهجى باافز ودههايى از ازخود .

79V تجر.يدالغانى منا\$مثالث وا\$مثانى دارد .



 الڭلوم داردكه باب هفتم مقالهُ دومآن درسهفصل و دزموسيقى است . او آنرا براى ابوالحسن عبيدالله عتبى وزيرنوحدوم هادشاه سامانى ساخته است. آنرا وانولوتن




- (حلبى)

ابو الفرج محمل بن اسحاق بن ابى يعقوب ابن النديم وراق بغلادى OV شيعى را كتاب الفهرست است كه شيخ طوسى در فهرست خود از آن بهره برده
 هردو با تاريخ WVV ، او آنزا برمبناى هنر وراقت خويش وشايد هم با نگريستن

 ازجاها را سفيدكنارده وههاره آنهارا باTآگاهيهاى تازهاى كه بلست ميآورده است קرميكرده است. كويا بيشتر كتابهايى كه درفهرست ياد شله است ازميان رفته وشايد شش
-

- QIr ع ، INY ف -


كتاب از مد كتاب موسيقى كه او برشمرده است مانده باشد . هولاكو ار و تيمور و اكسيمنس Ximenes در سلهُّ سا و 10 بسيارى از كتابخانهمها را تباه و نابود ساختند كه شايد نسخههاليى ازآنها دراينها بوده است.
 مقالهأ نرا نيز بهآلمانى وفارمر بخشىازمقالهماىسوم وهقتمرا در 1971 بهانگليسى درآورده است. نعارننه در ديباجئ برتاريخالحكماء (فرهنگ ايران زمين) از آن بحث
كرده است.
(ابوالوفاء محمد بن محمد بن يحيى بن اسماعيل بوزجانى خراسانى OA بغدادى ( ازاوست مختصرفىفنالايقاع كه اكفانى درارشادالقالى القا (مجموعهُ مكتبئ
 عبدالمؤمن ارموى وثابتبن قرة ازاويادكرده واوردرا والدرالنظيم اين رسالهرا مقالة فىالاليقاع خوانده وازارزندهترين رسا لها

.
ئ المغنين الطنبوريين است . دز فهرست (107) ونشوارالمحاضرة تنوخى از او ياد شده است .

- • بن موسى سعيد مغربى) ازدانشمندان سلهُ جهارم را را رسالة فی تى تأليف الالحان است است

 ا 1 - اخوانالصفاء وخلانالوفاء مؤلفانارسائل درسلاء

 بود اين رسائل را دراندلس ميان مردم نشرداده بوده اسر است. رسالةالموسيقى اين رسائل درجهاردهباب است. تاريخ تأليف آنهارا •هم
. Y00 .

 . Y • •
（ P （971）
نسخههاى اين رسائل فراوان است وموسيقى آن تنها درملك هست مورخ
－（7\ミQ／7）1Y70
75－ 75 داردكه درالعقدالفريد ازاوياسشله وكويا هم ماعد اندلسى ازاونام بردهباشد． （ عر كنذشته • هس شاعر اديب متكلم مغنى را كتاب مختار فی الاغغانى است（ فهرست ．（ 1 を
 رياضىدان كه رسائل اخوان الصفاء بلكه الرسالة الجامعة را باو نسبت دادهانل واز آنها است رسالهاى درموسيقى．كويا او به اين رسايل اهتمام مىورزيله و آنها را
 جنيناست نسخههاى الرسالة الجامعة ：
．
．
－有
－ 00 ：

7 －ابوالحسن على بن（ابى）سعيد عبدالرحمن بن يونس صدفى منجم در گذشته هوس را كناب العقــود و السعود فى اوصاف العـــود است（ برلين
．（00\％7／m
77 －ابوالقاسم حسينبن محمدبن مفضل راغب اصفهانى از دانشمندان
ساهُ حهارم محاضر ات الادباء و محاورات الشعراء دارد كه درآن ״（الغناء والمغنون


（〔N1）در المقابسات خود كه موسوعهايست داراى w•ا مطلب در در مطلب نوزدهم

$$
\text { ri - ف س } 190 \text { ، ع } 110
$$

．191

دربارة نسخههاى موسيقى بادليان كه درمقتطف ترجمه ثثله است．

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 900 \text { ع ، lay } \\
& \text {. } 00 \cdot \text { • ع • YIY }
\end{aligned}
$$



 قاهره '



 بايد كزيدءٔ اغانى اصفهانى باشد .

- 79 - ابنسينا ابوعلى حسينبن عبدالشه بـخارى ( بزرك خودكه الشفاء است درفن سوم رياضيات كـ فـ فن دوازدهم كتاب است جوامع علم الموسيقى كنارده است. او دريايان آن (ص آ آ با با عبارت "وستجد فیى كتاب اللواحقتفريعات و زيادات كثيرة انشاءاالله تعالى، نويد نوشتن كتاب مبسوط وكستردهترى ميدهدكه كويا نتوانست بنويسد.
درآغازمقالت دومآن آملهاست (ص سم) (واستحب لمن آثرانينظر آنى
هنهالاصول ان يضيف الى ذلك مطالعة مااورده اقليس فی كتابها المعروف بالقانون وان احب محب ان يلحق ذلك| الكتاب كماهوبهذالالموضع كان قاصدا قصدالصو الصواب" يس او اينكتاب را درسست داشته است.
او از اوندى وسرخسى وريا وفارابى يادى نميكند.


 . | $\mid$ • - احمل ثالث

 .
 YOY Y Y فارمر دربار: نسخههاى موسيقى بادليان وترجمهٔ عربى آن در مقتطف وفارسى آن از ملاح در - مجلةٌ موسيقى • مرارة



 －（
．YYYM－7 7 光 ． 0 •类 جارالله

نساج تبريزى در سهو

．بر گ（جץ فهرست）


 －خود شيخ مورن • • و
． $79 Y$ داماد ابراهيم
．

 حاجى عبدالحكيم د 11 － 1 م مقابله شله با نسخهُ نوشتهُ محملحسينى در موصل در بامداد روز شنبه 7 صفر

اين نسخه بوده است ．
－RB 114 ديوان هنـ 11 米
．$₹ V Y-\leqslant V \leqslant$ د

در • • مجرم سه •1 .

米
. Irro/l عر ra/
 （ror ：0）
－11•／$/$ ．على
． ． ＊979
．


．IIVV در
 لي عبدالعزيز حافظ در روز سهشنبه

－ص
مج الهى و موسيقى آن در آغــاز محرم 1 آی نوشته شده است（وحيد．

$$
\text { . (7६V: } \leqslant \mu
$$

．NOW م
 ．O人• ملى
ر IVO－J منجستر جانرايلندز از سلaُ 11
 و اربعمائة）مقابله شله（عورض المكتوب منه）．（فيلم YYO دانشگاه
－ص＾ミ
．
－人17 نور
． 777 C


منوبى سنوسى آن را بهفرانسه درآورده و در در مجلد
 ها musical instruments II جاپ كرده است．
حاجى خليفه مىنويسد كه موسيقى شفا تصوير آلات داشثته است ولمى كو يا
نسخهاى با تصوير نمانده است（فهرست فارمر صحس）．

كتاب جامع ديگر ابنسينا النجاة است كه نتوانست بخش زياضى آن





 Todros Todrosi هست（Yミイ／Y）درترجمهُ لاتين نجات موسيقى نيامله است， دراينرساله از：اصوات، ابعاد، اجناس، جموع، ايقاع وانتقال التال سخن بميان
 ها يان آن از تأليف الحان يا آهنگسازى و شدود（دوازده مقام）و آوازات（شش آوازه）وشعب گفتگوشده است．
برخى ازجملههاى آن ازموسيقى شفاء است．
OY६ ©
 ．
．احمل ثالث ش


 جاراله 爰 ．نهاوندى
حراجهى اوغلو ミ


－\ミ£
 گرشاسببن علىبن فرامرز زنلدهُ در سان
．（VE：0）（
．قاه
．1•V7 كو
$\gamma$ ．
－AV～ ملى
－YV\A نور عثمانيه 米
（فهرست فيلمها صY（فی－فهرست قنو اتى ومهدوى）
ابنسينا براى علاءاللو له يسر كاكويه در شهر اصفهان ميان سالهاى ع
 است．مكراينكه بخش رياضيات آنجنانكه عبدالواحلجوز دجانى مىنويسد كم وتباه


 آن اندازهاى كه در موسيقى سودمنل باشد ．او اين رسالهها را بهفارسى درآورده وبدين كتاب پيوستهاست، همهُ اينها بهعربى بوده واو پيشها آنها را به نجات رات ريوسته －بوده است（ديباحهُ دانشنامه ونجاته
 ترجمهُ فرانسوى دانشنامه）وسبك او دراين بخش جز روش رش استاد است دربخشهاى الهى وطبيعى كه ميخواسته است بهفارسى سره بنويسل، ولى او او او لفظهاى عربى بيشتر

بكاربرده است（همين ديباحه）．
در كنابالتحصيل بهمنيار كه ازروى دانشنامه ساخته شده و مقاصالثلاسفة
 هانرى ماسه Henri Massé ومحمل آشنا دانشنامه را بهفرانسه در آوردند
（دردوجلد حای 1900 － 1900 یاربس）
．مجاه 棌 ．ملك 汽 －ملى 光

Add． 16830 g Add．16659／3
ابنسينا در اقسامالعلوم از موسيقى و در كتابالنفس شفاء و رسائل نفس
ديكر از نيروى شنوايى مانن ارسطو در كتابالنفس سخن داشته است．
 او يادكرده است ．بندى از از حنين كتابى

 تحديد مبادىالاقاويلأملفوظ بها وتعديدها دارد در دهباب ودرآن ازآواز وحرف

و كلمه ازرهكذرطبيعى ونحوى وطبى سخن داشته وازجالينوس يادكرده است. . VI ابنز - VI مهندس سرامد دز موسيقى و آشناى به علوم ادب و استيفاء كه كويا مون مجوسى بوده


 (


 و درآن كلمَ "
 خراسانية اصفهانية) مى بينيه.
در آن آمله است (ص V) ("صناعات آخر يضاف الى التى ذكرناها
 (تحريكالاكتاف و الحواجب و الرؤس وماجانسهامن الاعضاء) « كه در المدخل

الكبير فارابى (ص VV) مى

"و من اصناف اللحون الرواسين و هـى الحان توخنذ و تستعمل فىالآلات
 الضربالاخر المسمى الستاناتات وهى الحان حوذى بها الالفاظ و الاغانى و قسمت

اجزاوها وذلك كالستانات الخرات النا وانية والمعروفة بالاصفهانية الما
ولكل واحد منالحنفين اسامى معروفة عند مستعمليها :
فالضربالاول مثل يورمنك ورويح كامكارو ووردنس وفيروز كرنا قوسه
و غيرهـا .
والضربالثانىمثل ازاخسينومرداتهوف ونام|فرنك وخروسال وافرمورد
وغير ذالك .
عنوانهاى مطالب :

YY

$$
\begin{aligned}
& 1 \\
& \text {. } \\
& \text { F }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 0 \text { - } \\
& \text { - } 7 \text { - الجنس وانواعه } \\
& \text {. - V } \\
& \text { • } \\
& \text {. } \\
& \text { • } 1 \text { • } \\
& \text {. II } \\
& \text { • IY } \\
& \text {. } \\
& \text { ع ا ا الالات الموسيقية . } \\
& 10 \text { - ا تسويةالعدي . } \\
& \text { • } 17 \text { - الناى }
\end{aligned}
$$

آغاز : بسملة كتاب الكافى فى الموسيقى لابى منصور بن زيلة قال الشيخ ابومنصور الحسينابن محمدبن عمربن زيلة : علمالموسيقى يشتمل على بحثين . احمل هماالبحث عن احوالنالنغم من حيث تاتلف وتنتافر [ ويسمى (اعلم التأليف «]
والثانى البحث عن مقادير الازمنة المتخللة بينالنغم ويسمى (٪علمالايقاعه" فيحصل من هنين البحثين معرفه تأليف|اللحون ولازن الهنا العلم مبادى و اصول مسلمة يكون بياناتها فى صناعات آخر و تكون مقدمات مسلمة فى بيان مبادى هنا العلم ولنقدم الكلام عليها .
انجام : فاناحتاج الزامر الىنغمة اخرى منتغم العود ولميريجدها فیى الناى عدل الى ضعفها الموجودةفيه، فاخذها منالناى بدل تلك النغمة فنابت عنها وقامت

 اليها وتوخذ سائرالنغم بهذه الحيلة وهذا التدبير (تمالكتاب) .




## (فهرستعربى ريو ش ش ش

. ابنزيله كتابالنفس هم داردكه كويا نسخها آن ازسمع وشنوايى كفتگو كرده باشد.
( VF

(




 گردد وفيلى كه بهدام افتد سخن بميان آمله است. در رسائل اخوان الصفاء والعقد الفريد هم اينمسأله ديده ميشود .
همحْنين از اوست كتاب مقالات شرح قانون اقليدس و مقالات فى شـر الارمونيكىلاقليدس كهويا بهايسا گو گه ارمونيكى يا Introductio Harmonica كلُونيدس Cleonides مربوط باشد.
 يونانى ترجمه شلهء بهعربى ) .
( Vo - •

V7 - V7 شافعى ( ( . (فهرست فيلمهاى دانشگاه تهران ص (



 .

ابنسيله ابوالحسن علىبن اسماعيل（احمل）بن سيله مرسىاندلسى－W




قاهره ）

السماع والغناء است（جلبى－معجم المؤ لفين 7 ： 7 ا Va
 السماع كه هنين آغاز ميشود（الحمدالها


 شلده است．
E7－A．

 ي（ A） داودبن محمدبن يعقوببن ابىالقتح حلبى بغدادى حنى

 وسر كنشتاو در ريباهئ آن هست．ازاوست مختصر الاغغانى لابىالفرج الاصفهانى
．قاهره هسه ف فج（آغاز افتاده）
 همحنين اغانىالمحدثين يا المحدثالاغغانى واني جلبى وصفدى وابنخلكان ازاويادكردهانين انـي
AF－ناصر عودى－

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 9 \text { ミワ ع - YA }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. Ylo ف- } \\
& \text {. Y • • } \\
& \text { - YY! ع-AY }
\end{aligned}
$$

بيان ترنم الاوتار علىالموسيقى است (برو كلمن ذيل وس ه ا ) . . قاهره اس ف ج
 العلوم كتاب هشتم بخش حهارم كناب آداب السماع والوجد گنذارده است . اين

 اين كتابرا در • •

بفارسى درآوردند (فهرست فيلمها ص
 (نسخهُ مورخ

 از احياءالعلوم بنام انتخاب سليمانى بفارسى كزين كرده اسر است (سر گذشت قطب از





. اVY






است وآنحه حرام است (مجلهُ وحيل و A


 است (فهرست فيلمها ص §٪؟) .

- YMQ
- تاريخ -

10 - ابنا القيسرانى ابوا الفضل محمدبن ظاهربن عبدالشا مقسى در گذشتهُ
(0•V . كq

 AY المقامات خود داستانهايى آورده داراى نیانیاتى درموسيقى ودرى آن ازاسحاقموصلى
 فضلاللهبن عثمان سراجكاتب درجاشت روزآدينه 'آنا ج

 بشمارة ؟

هست (فهرست عربى ص OYA) .


ر OIV AA
اختصارمواهبالعرب منالحرب فیالسماع و آلاتالطرب است . . قاهره . 0 . 0 ق قته مالكى
V10 A9 را بوارقالالماع فىتكفير (خطأ) من يحرمالساع الساع وتبيين شرفه بالاجماع ( الرد



. .vo• برلين光 بنگال ش

. 0.9 ع- 17
. \&

- \&

 . Vorq ظاهريه دمشق 米 . ق قاهره
.


 ازموسيقى علمى وعملى وعودنواز را رسالة فیا فیالموسيقى است كه ترجمهُ عبرى آن
 هروفيات دورام Profiat Duram درمعسهافود Mua‘seh Efod ساختهء

در ب•人 ( . 00 هر/
(9) - ابنباجه ابوبكر محمدلبن يحيىبن الصائغ سرقسطى اشبيلى مر اكشى
 است فيلسوف و مانند فارابى در مغرب اسلامى در موسيقى حنانكه ابنسعيد مغربى
 (اقام سوق الموسيقىه . ابن خلدون در مقدمه او را (پاحاحبالتلاحين المعروفة") خوانده است. همحنين دربارة او گفتهاند (اليهتنسبالالحان المطربة بالاندلسالتى عليهاالاعتماده . از رسالة فى الموسيقى او المقرى (ץ : اYO) ياد كرده است (خزرجى

(7V.

- (101-10V ، 10

000 آشناى بهموشح وزجل را اصابة الاغراض فی ذكرالاعراض اضت دراز ازجال .
 ar - ابن الحداد ابوعبداله محمدبن احمدبن عثمانبنالحداد در گذشتهُ
. Y Y ا
- YTY Y

- 

Musices Disciplina (تعليمالموسيقى) استى
( 9 -

 قينها يا زنان خنياكراست (معجمالمؤ لفين 9 : 9 (YIV) Or. 5475 موزه́ بريتانيا

179 منحس
. ( $₹ \times q$ ص $19 \cdot 1$ JRAS )
 (جاب مادريد در غ





 المخطوطات العربية لكتبة النصرانية ص IV) .

 وشنوايیى سخن داشته است . اينكتاب بهعبرى ولاتينى واسيانيايیى درآمله و هاپ هم شـه است.
-9A در كذشتهُ هq४ را الظرفاء فیتواريخالمغنين است (الاعلان بالتوبيخلمنذنمالتاريخ . ازسخاوى)
999 الاندلسيه است كه بهييروى اغانى اصغهانى ساختهاست . رعينى در ( برمانجالثيوخ")

- YYA - Q
- AMY ع-90
- 19ع•YYQ ف - 97
. YY0 Y
- vir ع-9人


 1 • 1 فيلسوف يهودى كه آثارش بهجز مشناه تورات كه بهعبرى است همه بهعربى است. او مانند فقهاء محتاط اسالمى موسيقى را تحريمكرده است بلكه خوراند اسن آن
 چاپ كرده است و آن بهعبرى است. گويا او خود موسيقى را ناروا ندانسته بلكه آن خنيا گرى وغناء متداول را نايسند داشتهاست حنانكه ازسخنان برخى ازفقيهان اسلامى هم حنين دريافت ميشود.

 درآورده و ويدمان در 19 19 و 191^ 19 بهآلمانى دريارة آنكتاب نوشته است.
 سعلى مصرى (•00 -


- قاهره می
.
" فرغانى حنفى در گذشتهُ YاV فتوايى درباروء سماع دارد .

 جواز وحرمت موسيقى نگاشته است (الموسيقى العراقية عباس عزاوى ص سهو ــ

معجمالمؤ لفين 7 : .
٪ ا 1 - حسنبن احمدبن على در حهل باب .
米

.
.


人.

- VミYO يوسفبن ابىالقاسم كويا ازديوانيان ايوبى دره (ج

فهرست )
 آغاز : ثبت جمل ابواب الكتاب ... الحمدلله مولى النعم و اهل القول
والكرم .

همحتنين المعينفى النغم والايقاع كه در كمال ادبالغناء الغاء از آن ياسشدهاست.

كا 1 -
سركنشت مغيان را آورده است.

بيروت . او كنابالسماع هم دارد دارد .
l l - V
است.
.

والتواجل است .
 . معهدالمخطوطات YIV تصوف (عكس هماننسخه) (







 ( 7 ( 7 : ش ش .
نكارنله در ديباجئ مختصرفىتاريخ الحكماء اليونايين والمليين (فرهنكى

11

$$
\begin{aligned}
& \text {. 970 ع • YMY ف - 1•7 } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

ايرانزمين) ازاين كتاب بحثكرده سر كذشت بسيارىازموسيقىانها درآنهست).


السماع واحكامه دارد.

III
 ميKويدكسى نسخهاى ازآن دارد. 707 IIF


 شافعى مفتى سوريه و مصر و رئيس العلماء• (7T - OVY) حلالرموز و مفاتيح الكنوز نگاشته است.





 تاريخ در كذشت مؤلف qVA آمله است.

 دارد كه به كفتهٔ ابنعبادرندى ازروى قاعدهُ تلحين Melodi و ضرب


H2 30 بريل لين ش
.

- ا11-
. YEI ف - 111
- 9世0 ع ، YEY - - اIT



110 - موفقالدين ابوالعباس احمد بن القاسم بن خليفه خزرجى دمی دمشقى
 بسيارى ازموسيقىدانها درآن ديده ميشود.



 الادوار ارموى است.


 (معجمالمؤ لفين 1 : 1 ا

اl|A (TVY - oqV) بحث شده است.光
 زكريا يوسف آن را در 197 در 10 10 ص عكسى و حروفیى با ديباجهاى


 تر كها ساز ( (مهتردودوك) ا

I ا 19 - جمالالدين محمل ( محمود ) بن عابد ( عبيد ) حسينى تميمى


.

- تاريخ - IIV
. YTV و YEW (IIA

$$
\text { . AYA ع ، YミY ف - } 119
$$

منهاجالطالبين مانند هدايه ازرهكذردينى ازسماعبحث كردهاست (جابشدهاست).

وان نن برك Van Den Berg آن را به انكليسى درآورده است .
 ارموى بغدادى ( (


 ونمايندهُ نحلةُ روش ونظام درموسيقى ميدانند.
 معرفةالغفم والاوتار كه درجوانى درسال سشج (نورغثمانى) دريانزده فصل ساخته


 . . برلين (ايندو دزفهرست شناخته نشده است
ه (ك) (


 . ر اV - -
 *اتح

> -



 بغدادى نويسنلهُ ديوان ياد ميكند.

. از نور عثمانيه

- قاهره

- Or. 306 كلمبيا مجموع
 . لنينكراد دانشكدهُ خاورشناسى



است (فهرست فيلمها ص




- عربى ص •


. 1007 / 7 / 7 /
.

. نورعثمانى ₹/


نشناخته است .

ادوار را محفوظ دربغداد بسال \97 در •Y بر كت بحای عكسى رسانده
المنوبى السنوسى آنرا درشرح كمنام كه بهشريفكر كانى نسبت دادهاند
 درياريس چاپ شله است.


## فهرست مطلبها

1 - فیتعريفالنغم وبيانالحدة والثقل .

- Y

苗 فـ

0 - 0 - فى التأليفالملائم

- 1
- V
^ -- 9 - فى اسماءالادوارالمشورة .
-1 • -
. 11
.
- 
- 

10 - 10 - فیمباشرةالعمل


 ابعادها و ادوارها و ادوارالايقاع وانواعهعلى



 الى آخر ورتبته فصولا .

على سيدنا محمل وآل للطالطيبينالطاهرين وسلم تسليها كثيرا .
هم از اوست الرسالة الشرفية فى علمالنسب التأليفيفية و الاوزان الانيقاعية
 درجند فصل نزديك بهسال رجا
 المنوبى السنوسى آنرا بهفرانسهدرآورده وباديباجهُفارمردرج

عربى در لانزه هابكرده است．كارادوو كزيدهاى ازآن را در در مجلهُ آسيايى سال （

1
．
．بادليان 110 مارش كی
． 117 －

米 در ذق
．ه ه ه

باريس 楼
．
．جاراله
（ قاهرة نشرة Y ）
 در اصفهان در ذح لـ
. (
 I，416／56 ； ；
．

．（ش ه
有 قاهره 1 ف
．قاهره
．
．المتحفالعراقى ش 1 （ 1 （نسخهٔ كرملى）
． 1 K
．IY م

ملى AQY عربى نستعليق محمدرضابن حاجىسليمان در روز آدينه 0 ج
AY







米 نورعثمانيه (
 كرملى كه در متحف بغداد است (ش (1.90) همجنين است (ديباجئ

الدرالنقى ص 0) .
در بنج مقاله است :
1 - فيى الكلام على الصوت ولواحقه وفىذكرشكوك واردة علىماقيلفيه . ' المستخرجة منسب مقاديرها ومراتبها فىالتالاوم والتنافر والمسائها الموضوعةلها世 الاجناس منالابعاد الوسطى .
ع - فى ترتيبالاجناس فى طبقاتالالباد العظمى وذكرنسبها واعدادها . ه - فىالايقاع ونسب ادواره والارشاد الى كيفية استخراج الالحان فى الصناعة العملية .
آغاز : الحمدلهُ على آلائه واشكرعلى سوابغ نعمائه و اصلى علىىالنفوس المقسة منرسله واوليائه خصوهاً على محمد وآله واصفيائه بعد هنه اليانه رسالة تثتمل على النسب التأليفية على نهج استنبطه القدماء من حكماء اليونان مضافاً الى زيادات
 بها خزانه المولى الصاحبالاعظم ... شمس الاالامام والمسلمين ... هرونبن المولى ولى الصاهب ... شمس الدينبهاءالاالالام والمسلمين محمدبن محمدبنالجوينى ... وذلك

 غيرمتناهية فليكن هنا القدر كافيا فى علم التأليف .




-     *         *             * 


. متحف عراقى .

. نيز ازاو دانستهاند : دائرةالبتحور والالحان (الاوزان)
.

نيزشرح دائرةالاصل
. نـرم (
هم از ارموى است كتاب الكافى منالشافى فى علوم العروض والقوافى
( دانشکاه
.
24, 39 棌 داماد عموميان
ع عمومى دمشق
ادوار ارموى چون كوتاه و ور روشن و جامع بوده است كتابى درسى شده ودانشمندان بدانارجمىنهادند اينست كه هندينشرح برآننوشتند وجنا وتر كى ترجمهشده ورسا لههااى هم ناظر بهآن نوشتهاند مانند مقاهد!لادوار ونقاوة الادوار .
ازسخنان مراغىبرمىآيدكه در VYA درتبريز كسانىبودندماننسجلالالدين فضلالله عبيدى وسعدالدين كوجك وعمرتا ورتاج خراسانى كه أدوار وشرفيه را شرح




 وترجمهُ ادوار ياد ميكنيم :
1 - 1
 وآنرا درجاشت روزدوم محرم V६ V بانجام رسانله است.

. (You


فيلم • عی دانشگاه .

- Or. 2854 (شرلين
 راهنماى كتاب ازاوينداشته شده است ازاونبايد باشد. 5 -


 دوم 1 :




 ازروى آن نوشته بودند و بهعباساقبال آبال دادهبودند. ازدوبندى وكه ايشان درآن كتاب آوردهاند برميآي كه كتاب بفارسى است. "

فى حلالا وتار دارد بهفارسى له در VQ1 براى اميرزاده سيلى ساخته است.
(هنرومردم ६Q :


を نكاشته است. فارمر (ش YQO) آن را ازسيلشريفعلى كر كانى (در كنشتهُ ينداشته است.
منوبىسنوسى آنرا بهفرانسه درآورده وبا ديباحهُ فارمر درموسيقى عربى درلانزه ج - A 3438 طوپ قپوسرای ت


Or. 2361/5 موزهُ بريتانيا جندين مباركشاه داريم :


「
 F-






 و § 9 -

 افتخارتبريزى واسحق حافظ ارديبلى وجلالالالدين محمود قصر انى

 در گنشتهُ ها 17 زنده بوده است يسر مباركُشاه جنتى استى ازاينها شايد جهارمى يا ينجمى شارح ادوار باشند.
شرحالادوار .

آغاز : الحمدلهُ ربالعالمالمين والصالاة على سيدنا محمد ... (قال) ورتيته (اقول) قبل الخوض فىالمقصود يحب ان يعلم انلكل علم موضوعا ومبادى ومالما ومائل وموضوعكل علم مايبحث .
انجام نسخه : تمت كتابــة هنا الشرحالالادوار بعنايةالهُ الملكالجبار فى
 حررهالعبدالفقير شمسالدين محمدبن حسن السجستانى

- พา ع • Yq•-0
 شرح اشكالالتأسيس شمسالدين سمرقندى از قاضىزادهُ رومى

شرحكه از اء بـ آغاز ميشود

 جلالالدنياوالدين كويا تورانشاه در 10 فصل درست مانند ادوار ارموى وجامع قسم علمى وعملى ساخته شده شايد نام آن آن لطايفالاسرار المار لمقاصدالادوارارباشد. آرئ مؤلف آن كويا نصيربن احمدبن محمدالمعينى است كه هارْهـهايى ازشرا


ندها كويا كزيدايست ازياين


 - V
 1 -
 Q -
 آن را از روى نسخهُ سيهسالار درمجلهُ موسيقى (ش آ
(دانشکاه : 1- -

米 فيلم
. (171: :

-     *         - 

 اياصوفيا) ادوار را بهتركى درآورده است است


 شدهاست . كويا او كزيدهاى از بهجةالروح عبدالمؤمن بلخىرا بهتركى درآ آورده


باشد همانكه بنام الدرالنقى بهعربى هم دزآمده است ．
（ 11
（ديباحهُ مقاصدالالحان صهس بهن بنقل از فارمر）．
．（ 1 ）

را رسالة فىنسبةالتأليف است كه آنرا شرحالاددوار پنداشتهاند ولى ناظر به قانون


．IYロチ＇
－₹
．Or 2361／6 موزهُ بريتانيا＊


موسيقىدانها را كذارده است．

بهانگليسى درآورده است．
دو ترجمهُ فارسى دارد ：
－ 1
Y Y Y Y ت

 وآن دراستانبول بسال • اYی حاپ شده است．



 ابيارى آنرا در 1900 درقاهره جايكرهردهاند．
．OVI موزة بريتانيا

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 11
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • \& ع • YミQ ف - I M }
\end{aligned}
$$

$9 \mu$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( برو كلمن }
\end{aligned}
$$





دمشقى (070 - یس77) مختصر كتابالاغغانى نگاشته است .

$$
\text { (معجمالمؤ لفين 0 0 } 0 \text { ) . } 0 \text {. }
$$


است بنام ابويعقوببن ابیعبدالحق در گذشتئ دانشمندانى كه كتابهاى آنها دردست نيست. اودر آن از از كتاب ابوبكربن العربى قاضى


. 119 برگ
روبسن Robson 1 بصلى از آن را در Islamic Culture (

 است گرفتهٔ ازاغانى اصفهانى باافزودههايى ازخود او (معجمالمؤى لفين . YIT7 . عباسيءٔ بصره (ه سش جا جا شا 159 - ابوعبدالهُ زكريابن محملـوكمونى دوازدهم عجايبالمخلوقات خود ازموسيقى سخن داشته است است


 شناسانده است . درقاهره نيز دو نسخئ مصورهست بفارسى (فهرست مصور طرازى

$$
\begin{aligned}
& \text { - \{YW ع ، YOV ف-IYO }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { •รY1 ع ، Y7• ف- IYA }
\end{aligned}
$$



-
 - جلبى )


 - (00r7/1• و

TMT -
 دراسلامك كلجر (

 The Delection of Kings
 ولى اثرى ازآن در كتابهاى عربى نيست وكويا اشتباهى شده است است
 ولى جنين نيست.
غ




منججى است در yyo .

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

> • 9 \&
> س


(برلين شا//

 است درجند بخش كه در الY ال سروده است و او ازآثار ارموى متأثراست.
 . AVV .


 چاپكرده است. برءاءالسقام فى شرح قصيلةالانغام وجواهر النظام فى معرفةالانغام للخطيب

الاربلى دربرلين هست (0010) .
ITV
وشايد ازيزشكى باشد.
.
-IVV) ITA
 ₹ و

وما وصفت بهالقيانه آمده آست.
جاي دارالكتب قاهره بسال

 - . .

$$
\begin{aligned}
& \text {. rooro - iro } \\
& \text { - ror gliner rition } \\
& \text {. rot e ، yivi - iny }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. T Yo. } \varepsilon \text { - ima } \\
& \text { - ria - - וz. }
\end{aligned}
$$

العامة داردكه بايد دزبارءٔ اغلاط عوامباشد نه موسيقى(فهرست اسكوريال كازيرى . ( $\boldsymbol{\text { • }}$ : ץ
 المغنى" دارد دربارة مغنى ومشبب در ״ (ا'لملح والظرف من منادمات اربابالحرفیه



(IET ذهبى در گذشتئ


 النغمات الموسيقية خوانده شده است . نسخئ ديعر آن در طو
 (» است. نسخهُ 1 +1 اوزلىى آنجا تحريرديگرىاست ازآن بنام كنزالطرب وغايةالاربا . با فصل دهم در اهولالادوار

آغاز :

(II • از كفتار فارمر در وصف نـخخهاى موسيقى بادليان كه درمجلهُ متقطف مي كزيدهُ آن هـت .

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { ₹ - دوائرالبحور (يكاه، دو كاه، سيكاه، جهار كاه، ينجكاه) . } \\
& \text { - - د دائرةالجمع لسائرالطبقات . } \\
& \text { - } 1 \\
& \text { - - } \\
& \text { - } \\
& \text { Q - جدول فیالمخالفات وغيرذلك . } \\
& \text { انجام } \\
& \text { واله و سايــر الاصحاب }
\end{aligned}
$$

 عربى موشح كه دوتاى نخستين گويا از همان ميداوى باشل و و سومين ازيا ازبابلى است


 (

 منه فی مظانالسيرة والهذاء است (معجم المؤلفين .
 119
 ** قاهره A .1.0.
همدجنين ازاوست الطالع السعيد الجامع كه درآن ازموسيقى وافزارهایلى

 شافعى (V६Q - I9Y) در مسالكالالابصارفىممالكالالمهار كه دربيست مجلد است



911 ع•YYY و YY - \ミW

 سعيد (سعد) الاكفانى سنجارى فيلسوف (دركذشتئ (Y\&Q) را ارشادادالقاصدالى1اسنى المقاصد است كه موسوعهايست علمى ويك قول آن درعالم الموسيقى است.



 . 9 .有 كوتا س71
. V .
نيز ازاوست موسوعه ديكرى بنام اللر النظيم كه فصل or آن در در موسيقى


 - معجم المؤلفين 1 - .




ا IミY
 استكدكويا درآن از كندى بيروىنموده وموسيقى را باستار كان بيوند داده استا باست. كا قاهر
همهجنين از اوست رسالة فیالموسيقى بهعربى درجند باب

וr س (ron : ron) .

IEA ا ـ شيخامام حسام(شمس) الدين ابوعبدالُ محمدبن ابىالروح عيسى
. İo
רצו- - ف YYA .

$$
\text { . } 199 \text { ع ، rra ن - I\&r }
$$



بن فتحالدينحسنبنكر مروانىبغدادىمصرى حنبلىمعروفبه ابنكر يا ابنكر كرى (V7~ - MA) غايةالمطلوب فىفنالانغام والضروب (الطروب) ساخته است (برلين 10 (V)/00س) ونهايةالسئول فى معرفةالالحان والايقاع •

 حكمالضرب على|الطنبور فیى المسجد و غيره) را نوشته است ( فهرست المخطوطار دات

10. مكى شافعى فقيه اديب صوفى محاسب (VMA - V*) را بحثالسماع است است وآنرا - ناروا ميداند (روضالرياحين)

101 - 10

 ( ) عبدالواحدبن احمد ونشريشى در گذشتئ



ات قاهره ايندانشمندرا به كناه فلسغه وتهمت زندقه درفاس كشثتهاند (معجمالمؤلفين

10ヶ - ا (VY६ - 797)

$$
\begin{aligned}
& \text {. هoro } \\
& \text {. مجلس * }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. ron و ren g ral g rar er rAr i- 101 } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

(10ヶ - بدرالدين ابومحمد حسنبنعلىبناسماعيلبن يوسف قونوىقاهرى ملرس مفتى (VY7 - VYI) بذلالشعاع فیاحنكامامالسماع دارد .





 100 - برهانالدين ابواسحاق ابر اهيمبن عبدالرحيمبن محمدبن
 يا نصيحة فى ذم الغناء است (معجمالمؤ لفين (EV: ) . . 001 بر
 كتاب فى علمالموسيقى ومعرفةالالغام است كه ارجوزهايست با شرح منثور خود او بنام ابواب نهايةالطلب والمطلوب
 . قاهره




| - 1 |
| :---: |
| - Y |
| r |
| § - |
| - 0 |
| - 7 - فیالايقاع |
| 光 |

9ry ع ، YAE - - lor

.
. مقتط ، 11 ع

10A - جمال الدين ابوسعيد عمر بن خضر بن جعفر كردى داسنى مشرقى


. ( Y ル H : V
109 - احملبن محمدبن على در VAر نسخهُ " موعظة فى الملاهى " را
نوشته است .
.
. 1 - ابو الحسنمحمدبنحسنابن الطحان از سلهء هشتم حاوىالفنون و سلوةالمحزون دارد درصدبخش هريك دومقاله كه درآنازافز ارهاىموسيقى وصف

دقيقى شله است.
. قاهره


171 - 17




- Y• مجموع

بهاندازء يك كراسه است واو درآن سماع را تحريم كرده است (برو كلمن
 ( 17 - 7 (دز گذشتهُ



$$
.107-1.8
$$

اين رساله دارای يكباب دردوقسم سیس ینج فصل ويك خاتمه ويكفصل

$$
\begin{aligned}
& \text { - riv g ITY ع • YAY ف - 101 } \\
& \text {. } 901 \text { ع • YAQ - } 109
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 9 Y 1 \text { ع - } 171 \\
& \text {. or مل ، q1Y ع ، Yq1 ف - 17Y }
\end{aligned}
$$

$1+r$

ودر آن ازسماع قرآن واغانى والحان بحث شله است. (معجمالمؤ لفين ه : ع) . " خلسون اشبيلى تونسى قاهرى مالكى ( وانگليسى وتركى وفارسى ترجمه شدهاست ازصناعةالغناء وموشحات وازجال سخن

داشته است.


- (พจт:

๕ (ماردانى) رياضى (مان زمان خود (در كذشتهُ ه هـ
(معجم| المؤ لفين خا : سه )
.
نيز مقدمة فی علم قوانينالانغام
. يارهايست ازآن II, 545 a

170 - علاءالدين على ( 110 از (الحذاقالمطربون و الجوارى المغنياته سخن داشته است . (معجم المؤلفين

- (Imr:V

مقاليدالعلوم فيالحلود والرسوم خودكه درييست ويك علم است از علمالموسيقى



$$
\cdot(Y \Lambda \cdot: Y
$$

Or. 3143 در برگ Y Y - Y (فهرست عربی ريو
. (Y\0 ش

 رهكذراست كه آنرا از كر كانى دانستهاند وكر شدهكه با زمان شاهشجاع ساز كارنمىباشد.

$$
\begin{aligned}
& \text { - 10•ع-170 } \\
& \text { • ON مل ، Y ع ، 797 - ا77 }
\end{aligned}
$$

1.4

I7V－ا شهابالدين ابوالعباس احمد بن على قلقشندى مصرى اديب فقيه （AYI－Voף）


 دارد و در（فصل فى السماع＂）آن ازروشهاى صوفيانه درموسيقى بحث كرده است （معجمالمؤ لفين
 ．₹ 091 إريس 米
．لاييزيك
179

 ．برلين
（ IV．

 ．برلين ．
（ IVI

 سخن داشته است ．اين كتاب اختصار كشفالممالك خلا خود اوست و دربارءٔ مصر است


（

$$
\begin{aligned}
& \text {-9Y• ع-17Y } \\
& \text { - 90 ع ، YタY }-171 \\
& \text { - ร77 ع ، YタА ف - 179 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {-90世 ع - |Y| } \\
& \text { - } 9 \cdot 7 \varepsilon \text { - IVY }
\end{aligned}
$$

كتاب القمر النوار فیالرد على المر خصين فیالماهى والامزار دازد (معجمالمؤلفين
. ( $Y \cdot 7$ : $Y$
.

- IVF مصرى مورخ محدث (^ミ0 - V7Q) ازالة التعب والعناء فیمعرفة حال الغناء دارد . ازآن آنحه مانده است وستنفلى با البيان والاعراب عما بارض مصرمن الاعر العراب او
 مغنى امويان درهامش دارد و بهخط او است فراموش شـوهاست .


- اVE الانغام علىالايام والبروج" مورخ
. ( $1 \cdot \mathrm{r} 0$ : Y
.


 الموسيقى را كه ازمتوسطات است ساختهاست وآن دوتحرير دارد مطول ومختصر،



. حاب 19 19 vاريس)
 ببغداده است ش ₹ \& 00 (طلس ףسس) وانستانس

در \91 نوشته شده وغلط بسيار دارد .
米

. معهدالفنون الجميلة ببغداد (عكسى)
.

- YAQ و YAN ع ، rIMo
$1 \cdot 0$
. IIYO متحف عراقى بغداد ش ش - قاهره

- 19 • مور

洸 . (ү१マ৭ : 0 Lavignac .

آغاز : بسمله . الحمدلهالذى اذا قنا حلاوة الحان عنادل ورد جماله فیى دوائر روضات الغبراء بكمال قدرته وررافته . . . . وبعد فيقول العبل الفقير محمدبن
 لما رايت ان اشرفالرياضيات هوالعلم الموسوم بالموسيقى بينالوضيع ونيع والرفيع من


 يحومون فىتحقيقه حولالقيل والقال فلاينكثف لهم وجوه حقيقة الـيار الحال عن قناع المقال بعثنى صدقالهمة الى اناجمع فو ائدالافكار عنمطارح الانظار واحرد رسار والة


 السلطانبنالسلطانبنالسلطان بايزيد خان بنسلطان محملخان الـان . . . . و رتبته على مقدمة وطرفين . . . اما المقدمة ففيها فصول ثلثة الثة . الفصلالاول فیى|مور ستة منها تعريفالموسيقى ومايسته عيه تعريفه ومنها

$$
\begin{aligned}
& \text { موضوعه ومنها واضعه ومنها غايته ومنها شرفه ومنها وجها وجه تسميته . } \\
& \text { الفصل الثانى فى المبادى الطبيعية } \\
& \text { الفصلالثالث فى المبادى العدية الطية والهنلسية }
\end{aligned}
$$

الطرفالاول فیعلم التأليف وفيه خمس مقالات :
المقالةالاولىفىتقنسيمالساتيالين ومباحثالابعاد الملايمة ونسبها المستخرجة من مقادير اوتارها .
المقالة الثانية فى اضافاتالابعاد بعضها اللى بعض وفضلها وتنصيفها وتثليثها

و تر بيعها
المقالة الثالثة فىالتأليف الملايم منالابعاد الصغار اللحنية واسبابالتنافر •
المقالة الرابعة فىالادوار المشهورة ．．
المقالةالخامسة فیىالالحان المستعملة ．．．．
الطرفالثانى فىعلمالايیاع وفيه ثلاث مقالات ．
انجام ：وانكان بالعكس يسمىقبل．تمتالرساله الفتحية（آستان قدس）．


ساخته است ．
．نورعثمانيه 700（عز（عزاوى）（عهى）
－قام
آغاز ：الحمدلله المنفرد بتأليف النغمات الثهية（نورعثمانيه）（عا
 ص

－برلين ）





．人世АY－人 بر
．
－IVV




و اY فصل بر آن افز وده است وآن درمجلهُ مصور شهبال چاپ شا شهماست ．
－（ 1 •V： ：

$$
\begin{aligned}
& \text { - ₹0q ع•r*人 ن- - 1Y7 } \\
& \text {. } 11 Y \varepsilon \text { - } 1 Y Y
\end{aligned}
$$

IVA

 ر هسا قاهرم) .


. А
.
IVQ دانشمند فيلسوف عارف (VOI - ₹ ₹ كوحك است گزيدهاى از جامعالعلوم فخر الدين رازى را گذارده است . . VI برلين
 قاهرى حنفى مورخ (

. C 37 انستيتوى مردم آسيا در آكادمى لنينگراد





ق قاهره
.
. 191-19. Or. 3843 موزهُ بريتانيا . و و *

. Tiver و Yor ع ، rul• - - IYa


（ IAF

 است（معجمالمؤ لفين 9 ： 0 ）ديوان اوهم موشحات و ادوار است ．
．




（AF




 و دوباب است ．

اه1－قطبالدين ابوالخير محمدبن محمدبن عبداللهبن خيضر خيضرى
 رسالة فى السماع دارد ． （برلين •
（147－شهابالدين العجمى（اواخر سلهء ه）رسالة فیالانغام دارد（ذيل ．
． 00 光
．ایاريس
．YY•／／دانشکاه قديس يوسف بيروت 范


－ $9 \cdot \vee \varepsilon-1 \Lambda \varepsilon$

－Mミع－1ヘ7

MAY

 از سخنان تقىالدين محمدبن ابىعبداللّحسن فارابى واحمدبن وريحمدبن ايوب خرازي آورده شدهاست .



شده است .


رياضى فقيه مؤلف تفسير آيةالكرسى وشرح المراح وشر وشرح الارشاد فیى النحو وشرح


 وشعب و ازاخلاق وايقاع وتأليف بهث شده و از از فارابى و ابنسينا و ار ارموى وشارح الادوار و ابنالغيبى المراغى نقل شده و گـــرفتـئ از شفاء و ادوار انـار و شرفيه است و مقاصد الالحان .

.

محمد بهجة|لاثرى ديباحئ كتاب النغم صج

در צף بر گ .

.
آغاز : الحمدلشالذى فضلنا على كثيرمن عبادهالمؤمنين وآتانا من كلشئ

 التأليف . فمل فى تعريف النغمة ومايشتمل عليه تعريفها . النغمة صوت لابث الابث زمانا محسوساً . . . فصل فى النغمات التى دار الالحان عليها . . .

و اما القسم الثانى فى الايقاع • فى تعريف الايقاع و مايتعلق بتعريفه قال
. . . .
انجام : فهذا آخرمااردت ايراده فى هنمالمجلة والحمدلهُ اولاً وآ آخراً .


الخفيفالنجلى است .
(كتاب تاريخ مصرجال قاهره در
19.

حضر مى شافعى دانثمند اديب صوفى (
 تغلبى ادفوى ( ش (

. 00 - 1 相
.
جنين است فصول آن :
1-
.
+
ع- فـ اج اجتماع آلات اللهو

سشه يا ₹
ا95 - 195

نكاشته است .

(19
والسماع در •90 ساخته است .
米

$$
\cdot(17 \cdot: 1
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. 1A9 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. ب Yo. ع-191 } \\
& \text {. بyEr ع-19Y }
\end{aligned}
$$

19－ع ابوالحسن علىبن احمدبن محمل كيزوانى حموى شاذلى صوفى شاعر（ 900 －＾N人 ）كشف القناع عن وجه السماع دارد ．（ معجم المؤلفين
－（ Y ：：V
． 1 برلين 0017 از
．11ミ0 رباط

190 －عبدالواحد ابو محمملبن احمدبن يحيى ونشريشى فاسى فقيه اديب （900－N1＊）
 ودرمجموعةالكتابالشرقين عنالموسيقىنشر كرده است．آنزا

هم نسبت دادهاند
－Y•Qهق قاهر
（ فهرست مادريد）كه درآن رسالة فى وغناء العرب است وهمين منظومئ والروضة الغناء واحول الغناء بهنظم عربى بدينگونه ：（الحمداللهالذى الذي

اسبغ علينا نعمه＂．
197－1 الروضة الغناء واصول الغناء گويا از سدهُ نهم ．
．مادريد 0／汥



فهرست المخطوطات المصورة 170 ： 170 －معجمالمؤ لفين 1 ：• مر）．

．قاهره •




رشر Rocher آن را در استانبول بسال چگسا به آلمانى ترجمه كرده

$$
\begin{aligned}
& \text {-9ヶ人 ع-19\% } \\
& \text { ron و ren و Yal ع ، } 190
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - r•re ، ، rry i }
\end{aligned}
$$

ITY

است ．ترجمهُ تركى آن از كمالالدين محمل يسرش دز استانبول بسال ساسا بنام
مشكاتالعلوم چاپ شده است（معجمالمؤ لفين Y ：VVV و W
． 10 米
． 17 وين 米
199

．V• ．
 شافعى فقيه محـث（Q＋－－－ الرد على ابن زغدون است كه درهامش الزواجر عن اقتراف الكبائر در قاهره در در انر ｜YAを －（ 1 （مجممالمؤلفين ）

．I•V7 برلين 0017 مورن
．ヘォ－
فهرست بابهاى آن درفهرست برلين آمده وازآن برميآيدكه دراين كتاب
ازافزارهاى موسيقى ورقص وبازبهای كونا كون بحث شده است ． （ F－1
 است و رسالة فى جواز السماع و دوران الصوفية（معجمالمؤلفين

هديةالعارفين Y ：©
（ Y Y F





$$
\begin{aligned}
& \text { - 9YY ع • MYA - } 199 \\
& \text { - } 199 \text { ع ، r rqq ف - Y.. } \\
& \text {. TYミへ ع - Y•1 }
\end{aligned}
$$

－\＆
IIW

 ( ( Y.O

 است (برو كلمن ذيل ا : 1 و

. 光

- ا

TV7 منحستر از جان زايالند
— Y Y Y


- F•Y ازانواعموسيقى مانند نوبت ونوح وسو گوارى وموشح ودور وسلسله ودولاب بحث شـه است .

> 米 وين loly در گq گs .
 .
دز اين كتابخانه (ارجوزة فى الانغام) ديگرى هم هست ش

 است . (ص ه ا جاپ اين جزورا گَتهاندكه ازيكى ازشاگردان اوست .

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \backslash \Sigma \varepsilon-Y \cdot \leqslant
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • } \text { - } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$


．Irya

．Or． 1350 موزه́ بريتانيا ．Yヘ9 ها هن
．
－ زساله است ：
يكى بنام رسالة فى السماع و الغناء كه فتح الاسماع فى شرح السماع هم خوانده ميشود ．
糔


 دومى بنام الاعتناء بالغناء ．

单
．Ilvo ق
－مو7 مونيخ 米
．（19Y：<br>）VIV راموين 米
（III


 ．IV7：قا
．








.

( قاهرى حلبى اديب شاعر صوفى ونقيب حلب (
 ( Fl\&


 اشعرى (ا



كرده است .
 پارْاى ازآن د
(VA: r




قاهره س Y ج ₹ جزءV ص

ازاوست ״ (النعليق على وصية الادب المسمى بكشف القناع عن الفاظ شبهة
السماع"، .
. W•7Y بر


$$
\begin{aligned}
& \text { - } 9 \cdot \varepsilon \varepsilon-Y \mid W \\
& \text { - q1ミ و } V \text { ₹ } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

نزديك •0 • 0 رسالة فى ذكر الانغام واصواتها دارد :
米
. V Y -
نيز دائرة البحور و الانعام
. قاهره 洸
نيز اقناع السماع كجواز الاسماع يا ايقاع السماع كجواز الاستماع كه در

كويا او همان عبدالقادربن محمود قادرى فلكى مؤ لف رسالة فى الميقات
 أ FIA

احكام السماع المباح را ساخته است .



 چای شده است ، چاپ قسطنطنيه وقاهره هم دارد ، بفارسى ترجمه شل وتعاريف آن بهآلمانى درآمله است .
 ( FF.
 و آهنك جام جم درمقام حسينى وضرب خفيف ساختهُ او است . (معجمالموسيقى

. (loV: IV


را قصيلة فى طبقات الندماء وارباب الغناء من المشاهير است .
( 191 : محفوظ ص ا

- PFF

در • •1 ) مواهب الادب فى السماع و آلات اللهو والطرب دارد .

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text {. } \mathrm{HEq} \text { - YIQ } \\
& \text { - } Q \cdot 1 \varepsilon \text { - YYY }
\end{aligned}
$$

（معجم المؤ لفين Y ：• •（



－（ror＇：


آنرا رواداشته است（ذريعه 17 ：

 فقيه محدث اديب（• •－－ والطبوع است كه درآن ازايقاع ولحن وكميات وابعاد واجناس و طبوع و طبايع


．ازهر دو
．OOY1 بر 米

 الكتاب الشرقين عن الموسيقى بهانگليسى در آورده است ． （ 5 －سيل محمل ماجلبن ابر اهيم حسينى بحرانى اديب شاعر شارح نهجالبال（غة وقاضىاصغهان وشير！ز ازسلهُ $\mid$ ا ايقاظالنائين وايعاظالجاهلين نگاشته
 －F5V
 رسالهٔ محمل باقر محقق سبزوارى درغناء ．
 همو در الكرالمنثور من الخبر الماثور وغير الماثورغناء را تحريم كردهاست．
．（1世．Y：0）700 光


．YミY ع • WO．ف－YYO
－790 ع ، WOI－YYA

110

و دور هاى شيوخ ودراويش در آن گرد آمهه است ． ．Or． 4219 از سلت
STQ－FTa

(ذيل برو كلمن Y : 0س • ا) .

الدرويشية فى تحريرالسبعة الفنون الاديبة است كه درآن توشيح و دو بيت وزجل
ومواليا وجز اينها آمله است ．



．قاهره • ．متحف عراقى \／

الرقص دارد（معجم المؤلفين
．YイV7 دارالكتب بالزقازيق 米

زنلنهُ در ه ا 1 را بلوغ المنى فی تراجم اهل الغناء است ．
．VEYV برلين
．
．IVQ كمبريج ذ
و رشفالنبيه فى تجريدالتشبيه
－VYAT برلين
．Y•1 ：Y

 110．الدرالنقى فى علم الموسيقى دارد كه ترجمهُ گزيدهايست از بهجهة الروح

$$
\begin{aligned}
& \text { - YON ع ، ror ف - YYQ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - QE•ع-YM } \\
& \text { - YミA ع - Y Y }
\end{aligned}
$$

－

ودرديباحه آنزرا (المقامات العلية معالفروع والاوزان الاصليةه) خوانده واز استاد


 مجلد اخيرمجلةُ شهبالنشرشله است .


دربغلاد حاپکرده است .

- احمى ناظم عمرى موصلى
. IY. . 米
.
ع

$$
. I Y V \cdot / Y
$$

. عبدالغنى نتيبدار نجلة| . مل*
 داود چֶلبى باشد . درآن از نظم الطرب فیى مقامات العجم والعرب از شمسالدين ابوالفضل
.ياد شده است .


 . 091/1 (5) 米
(1111 - ا $11 \cdot \varepsilon$ ( فوائد السماع دارد .
. ₹•OV/Y\ مل
 دانشمنل اديب شاعر صوفى (


- قاهره


$$
\begin{aligned}
& \text { - 907 ع- YMA }
\end{aligned}
$$





 - موزهُ بريتانيا V•• . - .

نگاشته است (ذ. يعغ 17 :


بهدرخواست واعظى اصفهانى بهفارسى نگاشته است . . $\mu . \varepsilon \Lambda / \mu$ / $\mu$ م - Y६९
 در رد فيض كاشانى


 بحل سماع الالات و الاغانى يا السم القاتل للمغنى المتساهل دارد كه در هامش



 العاشرة فىالسماع والايقاع، كذارده است وآن با المقامات العشرة جنابكر كانى حاپ شده است .

. ر O O

- آ ا
-او راست رسالهاى در موسيقى

$$
\begin{aligned}
& \text { T orl } \varepsilon-r \mu q \\
& \text { - qY• } \varepsilon-r \xi \mu \\
& \text {. qri } \varepsilon-Y \xi \varepsilon
\end{aligned}
$$

IYI
— (ذريعه q :


در سףץ
 الملك ونفيسة الفلك داردكه دريايانش سر كذشت زرياب آمله است (جاپ قاهره) . - YミY الموسيقى است در يك مقدمه و جهارباب مورخ 19 رجب Y Y 19 ( 1 (فهرست مشايخ
. (Yس): Y
. 1 .
IYV• — F\&A


( همدانى حايرى واعظكه در اYQ | زاده شده است رسالة فی الغناء دارد . (ذريعد

* قاضى اصفهان و قاضى عسگر نادرشاه در رد ايقاظالنائمين وايعاظ الجاهلين محمد




(معجمالمؤلفين

Ronzevalle الشهابية فى قواعد الحان الموسيقى العربية دارد كه لويس رنز



- $\operatorname{|rN\varepsilon }$ - YミT
-rYI $\varepsilon$ - YOI
-ryl $\varepsilon$ - ror

الغناء دارد . (ذريعه 17 :


( معجم المؤ لفين Y : • •


YO7 - ابوالمواهب جعفربن ادريس كتانى حسنى ادريسى فاسى مالكى


(معجم المؤلفين
 الالسماع فى احكام الذكر والسماع داردكه در مطبعة التملن در س• 19 در 91 ص هاپ شله است .


 (IWミA - IYMA)
 و در ص سY


*     *         - 


ا


- F7F
. (Y'IY (محفوظ صكتبةالمتحف العراقى

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 011 \varepsilon-\mathrm{rOq} \\
& \text { - } 9.1 \varepsilon-\mathrm{rOq} \\
& \text { - } 91 \cdot \varepsilon-\mathrm{ror} \\
& \text {. } 909 \varepsilon-r 09
\end{aligned}
$$

ITM

ஈヶ－


－（or₹ ع）
P70－رسالة فى بيان حرمة استماع صوتالمزمار（برلين •OOY）． 577－القصيلة الدامغة فى الرد على المالحلة واللهريين والمتصوفة

المرقصة ．
．قاهره
－Y7V
．IVミ人 متحف عراقى＊
ذ فائلة نقلت من الرسالة التى فی ذم الشبابة و الرقص و السماع
ونحو ذلك ．

．Y7Q
－قاهره س （ YV．


 （ MVF
．$)$
（ OY－OF
－الاذكياء است درمتحف عراقى
．PV乏
．
．متحف عراقى در چايان الميزان فیعلم الادوار والاوزان（عها


－اعريرى درويشمحملد صفاء ، الاوقات فىعلمالنغمات دازد（قاهره
－（＾の ع）（191．
（
فى فضل السماع است ．
．
－PYA
 ． 00 布


ا T ا
آغاز ：كتاب فيهالرتب والمراتب ．
米

（FAF
دولاب ، سلسله ، دور．
 （ YAF كه در يك مقدهه و سه باب و يك خاتمه است و درآن ازغنا و آلات موسيقى بحث

شده است ．
آغاز ：الحمداللّ النى نزل الحسن الحديث كتبا ．

－PA乏
．
米米米
دزفهرست المخطوطات العربيه المحفوظة فى الخز انة العامة برباط الفتح （المغرب الاقصى）القسم الثانى الجزء الثانى ازعلوش ورجر اجى الی حاب 1901 ص
qף
（D 1327）YV7•－YAO）تأليف فى الموسيقى جمع الوزير الفقيه
السيد محمدبن المختارالجامعى الكبير ، بدينگونه ：



دربارهٌ آن كفته شده كه（اشاملة على جميع نوبات وطبوع آلات الطرب ،
اصله جمع الشيخ الحائك الاندلسى التونسى المغربى التطوانى＂． 488 （D

(D 1031) YV71 - YA7
 (D 1301) YV7Y - FAY ". . . . وبعل فهنا تقييدكناش فی ملح النبى و مااشتمل عليه من الطبوع : ابتداها

بنوبة الاصفهان" در 1 ك مجموع فى الغناء و الطرب ، نوبات على
(D 1518) (PAA
الترتيب التطوانى ، بدينگونه :
"الفصل الاول فى جوازالسماع واستحكامه ، اعلم اذا قنااللّ واياك حلاوة المناجاة وطاوة اللنات ان السماع بالاصوات الحسن والترنمات قد حضره وسمعه
 (D 1459) YV7を — YAQ

العلمية الفرنسية بطنجة ، بدينگونه :


بطنجة وقد تلقينامن بعضالمطربين" • ک كـ .
. (D 1514) YV70 - YQ.

 روايتهاى نبوى آن را روا ميلانستند آنگاه فصلى ازمقدمهُ ابن خلدون آور آورده كه

نكاتى ازتاريخ موسيقى اسالمى را دربردارد .

 كتابهاى فقهى هم ازآن بحث شده است .

צ ץ


فارسى
Recueille de travaux du Congrès de musique arabe: نـ


ج ا ص Y Y ا - ع •1 : رسائل فیا\$موسيقى (VYع) .

191 590

- $(Y \cdot \varepsilon \varepsilon)$

!


19AA

. (llr-97ع)
 (

اذان را با نت نشان داده است .







 ابنالسباك وابوالحزمابنالريان نحوى مدرس موسينى (





زنلهُ دز
(
 فائل شده است .

- 1
. - Y



IYV


 وسرودهاى عربى ساختهاند
(



 وارجوزةالانغام بدراربلى را جاپِ الِرده و در ديباحئ آن تاريخ موسيقى اسالامى وايرانى كناشته و سخنان او بسيار سودمند است است (197+0 -
 ايران و آثار آنها بر مى ایخوريم .



 (

 شده و اثرى است بسيار سودمنل .

7
آثار شناخته شلدٔ فارسى درموسيقى وسماع



 "

او صسه7)
§ - أمام فـخر الدين ابوعبدالله محمدبن عمربن حسين خطيب طبر ستانى
 خوارزمشاهسـى (07^ -



. IV77 : شماره: •

- 0 - مجملالحكمة كه ترجمه گونهايست از رسائل اخوانانالصفاء وخلان
 تيمور مرد خراسان كرده است و


درفهرست فيلمها (ص ای0 و 70^) وديباجهُ يو اقيت العلوم (ص و) و
 - 7 - محمدبن على. رسائلالب قتلغ تنگاييلكا ابو المظفر قلج طمغاج خاقان فرمانرواى خانىازخاندان افراسيابكه نزديك + + او نگاشته است . او در سخنان الواثقبالله يادى از مزامير و تر كيب آن كرده

.

- V


 مسجع فارسى دراينگه چننگ افزارى است كه آوازی خوش وغمانگيزى دارد و كاردست استاد هنرمنل موسيّى است وانليش\& صو فيانه
 تاشكن 米
 A



 . مينوى )
او را شرحى است بر شرفيةٌ ارموى كه در مقاصدالالحان مراغــى
 چهه شاید آن بندى كه مراغى ازاين كتاب به فارسى ميآورد ازعربى ترجمه كرده باشل
- 9 هز ارهاى بلخى (VO\ - YO ) شاعر فارسى و هنلى و مؤلف قانون استيفاء كه YEI و Y Y Y\&Y:

در نشر هنر موسيقى كمك كريّ كرده و قوالان هند اورا استاد خويش ميدانستهاند
 در اديات فارسى استورى ( ) :
 ( (IMA :
 استيفاء كه بايد جز رسائلالاعجاز باشل
The life and works of Amir $\quad$ Hahid Mirza Khusraw
 او دراين كتاب نمونهاى هست ولى از از نسخها

 حيات خسرو بهزبان اردو . در كتابى به زبان اردو ديدهإم كه در آن آن از هنر موسيّى خسرو سخن

 ص •0؟) در نفائسالفنون و عرائسالعيون خود كه بنام شيخ ابواسحاق اينجوى
 كذارده ودر آن مانند قطب شيرازى در در درةالتا
 (ز) و فهرست نسخههاى خطى (7Q1) ياد شلده است .
I 11 و, تاريخ تأليف آن رאر يادكرده وآنرا هم به فرانسه در آورده ودردائرةالمعارف Lavignac
 جهارمقاله ودر آن از سيد غياثالدينحسينى ياد شده ومؤلفـ لـن آن حسن كاشانىاست.
 V
-1 - ف -

- II ف
- 




 با (IF

 و Q•ا و
 كه كتابى مفصل بوده و دقايق فن موسيتّى درآن ياد شده بود و نسخهاى تا كنون

ازآن بدست نيامده است .


 فهرست آنها نوشته شدهاست . درخاتمهُ آن مجالسى كذارده شده كه درآن سرودهها
 عرفات العاشتين از اين مجالس بايستى نقل شده باشل . آغاز آن ماننل زبدةالالحان است .
(هنر مردم ؟ Q : در جامعالالحان (فصل ا باب

(فصل س باب
"اين فتير چجند تصنيف ساخته است") .
همتحنين (فصل ع) ياد شده درآن ازتصنيف خواجه عمادالدين عبدالملك سمرقندى كه از اشهار خود غزلى ساخته است :
 ما كم نمى كنيم ازين كـــوى راه راه را را را هر زز ز دست مىندهيم آن يناه را را برمىكثيم نالـــُ دلـُ دلسوز آه را را
 نيز درآنجا آمله است : (فصل باب 0 دربيان اوتار خمسه) : (او در

المطخاب غير معهود رسالهُ ديكر تأليفكرديم و درآن جمع شدود مبينكردانيده" و نيز كفته كه قطب شيرازى عمل نمىدانست ولى در در علم در در آمل برد بود
-است (فصل





(ا زد مار هوا برجكر غمناكم سودى نكند فسونگر جالاكم "

را ترجمهُ آن دو بيت عربى :

 كرد وازين وتّير درخواست اين دو بيت در تصنيفى درآورد برحسب التماس

خدمتش داخل گردانيدم :
نهطبيب مىتواندنهفسونترايندوا را را
كههماوشفاتوانن كهدهدمر اين كدارا
بكزيد مار عثقت جكر كباب ماب ما را مكر آنكهوالهممنبهجمال الجانفز ايش
نيز در پايان آن آمده است :
 مردم را بهآواز عود كريه مىآورد وبهخواب ميكرده وما طريقهُ آنعمل در آخر

 اين فن رسيله كفته كه : اينك علم كومرد ! ")
 اين فن سرآمل بوده وكسى بلو نمىرسيله است و او مرا پساز حفظ قر آن موسيةى آموخته و هرورددهام ونام
 در حالت ختم اين كتاب فرزند اعز اكرم نورالدين الدين عبدالر الرحمن كفت اين دو بيت اگرجه مشهور است جون منا خاطر عزيز او نبشته آمل : "( بماند سالها اين نظم و ترتيب ... بقائى") .

- باد




كنز الالحان .

و و
.

دريايان باب دوازدهم چنين آمله است : ("سبب تصنيف كردن سىنوبت مرتب كه هرنوبتى ينج قطعه بودند دريك اك ماه رمضان به دارالسلطنه تبريز بتاريخ تاسع عشرين شعبانالمعظم سنه ثمان وسبعين
 ابنسلطان شيخ اويس انارالل برهانهما شيخالاسلام و اعظم خواجه و دستوراعظم اميرشمسالدين زكريا و ساير اكابر وافاضل كه در در آن زمانبودند

 و خوشخوانان و استادان مصنف و متغنيان (متعينان) مثل و خوراج و وران رضى رالدين رضوانشاه مصنف و استاد عمرشاه و استاد بوكه و نورشاه و غيرهم ازمباشران آلات ذواتالاوتار و آلات ذواتالنفح (و) هم در آن مجلس حاضر بودنـــن

 كردن براى آنكه هرقطعه از نوبت را كه سازند به ضبط و و تكرار آن احتياج


 نوبتى مرتبى سازم وروز بهروز عرض كنم و روز عرفه هر سىنوبت را اعاده كنم انشاءالله تعالى .
شارحان ادوار و استادان روز گار خصوصاً خواجه رضوان شاه نامدار و مباشران آلات ذوات النفح وآلات ذواتالاوتار متفقالكلمة كشتند كفتندكه اين خود ممكن و مقدور بشر نيست و خوات اجه رضوان انشاه استار استاد و متعين روز گار بود كفت شايد كه قبلازين ساخته باشنل .

 است ولى در آنجا جنين شمارهای ازاز ازاين كتاب نيست .

اكنون كويد ، اين فقير كفتم كه هرروز ابيات واششار نوبت را شما
 بهرصنعتىكهوكويند از تركيبات مشكله وغيره بهمان هنعت و و انواع كه مختار شار شما

 ابيات نوبت هر روزى را خواجه شيخ و اميرز كرياي و مولانا جلالالالدين فضلاله عبييى و خواجه سلمان ساوجى در حضور ما تعييين كنند و صنايع والحان وان و ايقاع را استادان مصنف بهاتفاق خواجه رضوان انشاه معين كنند .
سي برحسب فرمان اعلى ابيات واشعار نوبت اول كه اول اول روز ماه رمضان ساخته شد با صنايع الحان وايقاع مفصل نبشته بدين فقير دادند وند وبندكى حضى حضرت باسشاه فرمود كه نوبت اول را با بنام ما مخصوص ترّ وردان و در مقام حسينى ساز
 كه مستراد است دوازده مقام و شش آواز را لازم دار هـا
 وآنجه از آوازات باشند هرآوازاراى را بر مصراعى شعر تقسيمكن واين نوبت را دو دائرة د"قيل رمل بسازد واشعار عربى مو لانا جلاليالدين فضلالشّ نبشت و ايبات يارسى خواجه جمالالدين سلمان يس برآن الشعار وابيات درميان مجلس نوبت مرتبى ساختم ينج قطعه

 و بانواع تحسينها وتربيتها كردند وبندكى حضرت در ميان مجلس سيورغالات وانامات باشثاهانه فرمود . . .
وهرروز ابيات واشعار يك نوبت را مينوشتند با صنايع الحانى و ايقاعى


 صنايع آن نوابت را در كتاب كنزالالحان ذكركرديه تا اكركـئى را معرفت علمى وعملى اين حاصل شله باشد اورا استخراج آن آنها كرن مرن مكن باشد .

ע در تاريخ سلخ شعبانالمعظم سنة احدلى و ثمائين و سبعمائة در بلدهُ
تبريز بندكى حضرت سلطانالاعظم سلطان جلالارالدين حسين انار الهّ برهانها بدين فقير فرمود كه درين ماه رمضان هرروز يك نوبت مرتب بساز و بر ما عرض

كن! كُتم : بلى انشاءاللّ تعالى . استادان ومصنفان گفتند امكان نيست كه اينعمأ توان كرد واز ارباب اين فن كس را ميسر نشده است و غالباً نشود ، و خو انواجه رضىالدين رضوان شاه رحمهالله تعالى كه متعين دوران واستاد زمان بود ون به مبلغ

 شيخالكججىى و قاضى شيخعلى رحمهمالله تعالى برآن آن حجت گواهى شرط جنان كردند كه مقام واصول ايقاعى استادان و مصنفان تعيين كنند و اشعار
 كننل وابيات فارسى را بهخواجه جمالالالدين سلمانالساونى او معينكند بدانابيات واشعار وبدان صنايع كه مقرركرده بودند اينفقير هرروز نوبت مرتبى مىساخت ودر مجلس جلوه به حضور چادشاه و اكابر و استادان و ور مصنفان عرض ميكرد و واين فقير كفتم كه نوبت را قنماء جهار قطعه ساختهانل اما اين فقير هرنوبتى را حهار' قطعه بسازم تا برشكل تربيعع نباشل ، استادان ومصنفان كفتندكه
 خامس شروط نيست كفتم قطعة مستراد مشروط بدانست كه مجمل مفصل نوبتباشد هر آنجه از صنايع وابيات واشعار كه مقطعات اربعةُ نوبت باشل مجموعآنها درقطعةُ مستزاد جمع باشد . . .
هرروز نوبتى مرتبى مشكل وخوشآ ينل ينج قطعه به شروط منكور•


 عرض نوابت استادان درحالت استماع نوابت آنها را درنظر میى داداشتنل بر همان موجب بلا زايد ونقصان ادا كرديم پس الستادان انگشتهاى تعجب به دندانهــا
 با دختر خود بدينفقير داد . وبندكى حضرت سلطان حسين انار الله برهانه فرمود كه روز اول رمضان نوبت را بنام من ساز دريردهُ حسينى

 مرتب ینج قطعه وقول وغزل وترانه و فرو داشت ومستراد بهدور ثقر وريل رمل كه
1- كويا : ينج •

غ夫رْ：ماه رمضان عرض
 دادهاند همحنين نواى هفت گانه كه（٪طرق ملوكيه）،اش ناميدند و نيز آهنگڭا
 او كويا همان＂وفهليذه است كه فارابى در موسيقى كبير（ ص • 7 ）يا ＂（فلهوذه كه كندى در المصوتاتالوترية（ص Y0）ياد كردهاند و بگفتئه ايندو او درزمان انوشروان كودك بوده سى نوبت مراغى كه داستان ساختن آنها را در جامعالالكحان و زبلبة الادوار آوزده است گويا دنبالة́ همين كاز باربد باشد و گويا هم دنبالهُ كار


اسفزارى جץ صV أى تاريخ اين كار خويش را در جامعالالكحان وه شعبان YVA درتبريز


 نيز ازاوست مقاصدالالحانكه بنام سلطانمر ادخانعثمانى（ Y


．آستان قس米米






．شيرازى（ش YVQ فهرست طوب قيوسرای）



ITV





 متن ميآيد وترجمه و شرح ميشود ا درآغاز آن حنين آمههاست : (ا از ديگر شروح بلكه از سايركتب كه در اين فن نوشتهانل مستغنى گردد «ه و (» دراين زمان شارحان ادوار را اشتباهات ميباشده .
دريايان بخشى است در تاريخ موسيتىىانها و سر كنشت خود او • نيزدر پايان گفتهاست كه درحال تأليف اين كتاب پسرم نورالدين عبدالرحمن دوازينه ساله و نظامالدين عبلالرحمن هفت ساله است و هردو هر روزه پساز خوانـن


هراغى در زبلةالادوار از كتاب متامات شيخ ابونصر فارابى ياد كرده


 اين فن بينالعلم والعمل واين علم را وبعضى علوم ديكر را نيز از زا زبان يونانى به عهبى نقل كرده و درعلمى اين فن كتب تأليفكرده و وسامعان را را بىاختيار به آواز عود در بكاء و ضحك آكردیى ودرخواب كردى وبيد وبياركردن خود آسان

واز شيخ ابوعلى رحمهالله نقل است كه او درسن هفده سالگى جمع علوم





 و خواجه رضوانشاه تبريزى هستنـل . . 7 •

IrN

انجام زبدةالادوار بيش ازفوايٌن عشره ： هنانكه با هر خبير ديگر تواند خوانن و در در عمل آوردن و به حلق ادا كنل واز دساتين اوتار به نغمات ملائمه حلقى معا ادا توانند كردى تا ازاينعلم وعمل محظوظ باشنل اعنىجامع باشنل بينالعلم والعمل ．قوله ولنكتنف بهنا القدر فىهذا الفن وتُختمالكتاب والحملالهُ وحله وصلو اته سيدنا محمدنا وآلهالحلاهرين
－（نسخه نور عثمانى）
 فهير حهير را به نظر عنايت والتفات خاطر مبارك مخصوص فرموده واز وخاك برگرفته و آنجه وظيفهُ تربيت در آن به اقصىالغاية كوشيل（ملى）وقر آن را با به لفظ مبازك خود تلقين وتعليم اين بنده كرده وتوفيق رفيق گشته و دراينعلم وع وعمل


او شده والحمدلله على نعمائه（گوياسِهـ）
انجام نورعثمانى ：
اما جناب مو لانا قطبالدين را علمى بر عملى غالب بوده است زـيرا ككـــه در قواعــل و مصحلاحات اين فن از كتاب ادوار ور كتاب شرفيه مستفين شده ر راب


صاحب شرفيه و قطب شيرازى است）•
米
عثمانى درتهران بلست آورده وبهاو بخشيله است

شابرانى




（ A
米 خطط مؤ لف ．

洸 نورعثمانى با فوائد عشره در پايان •



 ومولانا نعمانالدين خوارزمى رحمهمهالش حاضر بودند .
 نبشته بودند به دست اين فتير داد و گفت كه دراين شرح نظر كني


 مامب ادوار مردم [ران] مغلطه دادماست درتقسيم ساتين . . . . اما جواب شما همان جواب استكه به مو لانا نصراله كفتيم (فصلب) .
 اميرخليل سلطان غفراله له مرغى قمرى آواز ميكرد ، آن آن حضرت فرمودوكه برين
 واين دور را حضرت سلطان جالالالدين حسين رحمها الش ابن ابن سلطان اويس




و نقرءٔ ديگر بروتد رابع و سبب تأليف اين دور آن بود كور كه حضرت

 اجراى آنكثتى ميكردند . نقرات اين دورا برابر (مساوى) عدى ملاحان آن آنكثتى
 براييات شيخ جنيد بغدادى قدساله تعالى سره تصنيفى خواستند دزسه كاه برموجب فرمان همايون مؤ لف گثت .



 فرمودكددورى ميخو اهم از ادوار ايقاعى كهاطول ازجميعدوايرايقاعى وزمان دور

آن دويست نقره باشد برموجب فرمان عالى ايندور مأتين مرتب شد .






.
.


العثاقالججازية راغبينالالحان والمقامات

على يزدى تأليفيه نكاشته است (مجلس 9 :

.

 آواز و يك فصل در تأثير نغمات و ايتاع آن در نفس ولنت اين دو سپس دو

قسم است :
ا
Y Y

كه از زوى خط جامى نوشته شده است ياد نما نموده است.




 كوينلهُ اين راز وسازندهُ اين نقش دلنواز كه در عنفوان شنو شباب كه اوان تحصيل
 .موويقى فتحالش شروانى يكى ينداشتند

و عنوان صحيفء قيلوقال بود تشحيد خاطر را بهتعلم علم موسيقى آهنكکكرده بودم و قواعد علمى آن را به حثنگك آورده گاه در قوانين تأليفى آن لب ميگثـادم و كاه در موازين ايتّاعى آن دستى ميزدم اما بواسطؤ تقلب آووار . . . . خاطر ازآن




 توجه به جمع رساله آوردم از كتب اين قوم ملتيط واز اين اصول اين ايشان مستتبط .

 اجمعين وتيسرذلكالاتمام فیغرة رجبالمرجب سنه تسعين وثمانمائة . نسخهها :
 -
.
r -
§
 0 - كليات جامى ش اسشا آ آكادمى علوم اوزبكستان نوشتهُ محمل كاتب
 فهرست آكادمى تاشكند

.
. 911 - ${ }^{\text {- }}$


. 9 .


سا - بانكييور

\& هV.
 -



. Vor ـ 17 - دامادا ابراهيم ش
(بنوشتهُ آقاى ملاح درمجلةُ موسيقى در آغازشرح رسا
.


 اين رساله از نورالدين عبدالرحمن چسر مراغى كه جامعالالحان بنام اوست در 177 دانسته شده است آغاز : الحمدلمنجعلا الارواح مايلة بطبيبالاصوات وزينها بحسنالالحان والنغمات :
 ملينه ش

- (نشريه 0 : 0 )

نورعثمانى - IV







 دهلى) از محمود بهمنى كفتلو شانو شده است


17 - 17

. محمل ياد شده است ( نامش ابوالمحامل كاشفالدين محمل هسر ابوالانوار سالكالدين محمل


 حجلةالعرايس (ش IQY دهخدا و • و كاشفالدين محمل يزدى ارد كانى باشل .
(نشريه

. $\mu$
اين يكى كويا همان انيسالارواح ميرزا ابراهيم پسر كاشفالدين باشد
كا يس ازاين خواهيم ديد .






بهنثر فارسى ساخته است درآن آمدهاست (نسخهُ مجلس) : ، خسروغازى عبيداللخان
از جور سبهر كو كبى جست یناه
(راهنماى كتاب
فهرست دوازده مقام :
1
Y Y
.
§ - د درتعريف بعل وجنس وجمع ومايلايمت ومنافرت آن .
0 -

- 7 . - V

1 - 1

- 9 -
- ا - دروارد ..نالنغم (؟) به قدرت وى ميسر است (ادوارالضروب)

I 11
IY I I
خاتمه در رعايت حالات و تعيين اوقات و تأثير نغمات .
آغاز : حمل بىحل وثناى بیى رعد حكيم كازسازى را كه ساز گار عثاق به
نواى ناى اوست . . .
اما بعد اين چیند سطريست مشتمل بر معرفت اجز اء اء و ار اركان تصنيف و احوال و عوارض آن مرتب در دوازده متام وخاتهـ .


حتيقت ملايمه و منافر چچنانكه مذكور شُ .
درهامش اين نسخه هفده بيت است در موسـيتّى بدينگونه :

راست خواننن دربلندى مشكلاست

. ( $\mathrm{M} \backslash \mathrm{V}: 1$ ) VYK— ₹







از سلهٔ ا\ در ا ص
رسالئ در موسيقى نامبوب ديگرى كه آنهم گويا از روى رسالهٔ كو كبى بنگارش درآمده است .
آغاز : فصل درييان دانستنعلم موسيقى ومقامات وشعبه بدانكه ارشبكالشّ
 فرمودهاند هر كه اين علم را سير كند تمام علمهارا آمو خته باشل .

مزار جلَّزى و يوسف ثانى و ماه سمنانى و ساقى و باقى عر اقى در مجلس آراستةٔ جهارباغ پرزه نيمفرسخى هرات از از آن امير على وشير نوائى گرد آمنى




. . ا بنام پادشاهى " مظفر محمود « ازروى دزةالتاج وآثار ارموى ور و عبدالقادرمراغى
 اشارهاى دارد و گو يا دزسلهُ • ا ساخته باشوم. نامكتاب بكُواهىمتن درفائلهُ سوم (> نسيم طربه مىباشد اكرجه درعنوان همين فايده (انسيمى)" آمده است .
بايد در ههل فايده و بيست مطلب باشل ولى درنسخه هس فايله وها وهطلب ديله ميشود و عنوانهاى برخى از مطلبها و فايدهها درآن ياد نشله چنانكه خو|هيم ديد : فايةٔ اول - در بيان الفاظ واحاديث اربعه كه در شأن تغنى وارد شلد قال رسولالله ص ما اذناللّ لنبى ما اذن يتغنى بالقر آن وقال ص ليس منا من لم الم يتغن بالقرآن ، متفق عليه . وقال : زينوا القرآن با باصو اتنم فانمالصوت الحسن .يزيدالقرآن حسنا رواه احمل والـن الدارمى. فايلهٔ دوم دز بيان معانى احاديث اربعه و آنكه متعلق است بآن درشأن

كه نبود بطبع سليم اجنبى
 به قرآن و معنى حديث اينبود

حديث اول
تغنى

حديثى كنون گوش كن از نبى خدا گوش را مىندارد گنهى چو پییمبرى كو تغنى كند

1-

 مانند اين حديث هـت : للد اشد اذناللرجل الحسنالصوت بالصو بالقرآن من ماحبالقينةالى ما اذنالش لشئى اذنه لحـنالصوت بالقرآن ، مابعثاللّ نبياالاحسنالصوت ، ليسمنامن لـميتغن . بالقرآن )

بـــان از رسول جميلالشيم نباشد زما وين حديث است فرد

نه چون قصه خو انى معلى كرب بود امر جمعى درو اين تخنين تغنى به ترجيح قرآن آن كنند به تخصيص قر آن به قول صريح يكى از رفيتان برين قول فرد جوابسـى ازاين گفته گر قانی تغنى از استغنىاش شد غـن نرفتاست معنى همين است وبس
 كه از پرتو او به دولت رسد

حـــيث صحيح آورم در بيان
به اوضح بيانسـى ترجم نمود كُلى شد بهصورت بهمعنى كلاب

دكر يك حديثنى به حسن نغم
 دربيان كيفيت تغنى
ولى آن تغنى كه بد مستحب
هو ديگر حديث ازرسول آلى امين كه در آخرالعهن قومى شوند
بود لحن فاحش بهرجا قبيح تغنى به معنى دكر حمر حمل كرد ولـــى از ره معرفت شافعى ز نغمه تغنى رنى ببايـــل فقط ز معنى ظاهر به تأويل كس

بيان حديث سوم
حديث دكر از رسول خـر خــنـا به آواز قرآن مزيسـن كنـ بيان معنى حديث چهارم
بهتحسين اصوات و امر درآن بآواز خوش اين حديث آورم به وصف نغم بر حديثى كه انه بود مزين شد اكنون به اينها كتاب مطلب اول در بيان نوشتن اين رساله وان الهوال اله درآن آمده كه از اهل ادوا ادوار خراسان پرسيده بودم كه علم تر كيب نغم
 درةالتاج علامه قطب شيرازى را نزد استاد خوانسه بودم تا اينكه ميكويد : گَـرفتم از او كار بالاى كار
 كه كس را نباشد در آنها شكى
 صفىالانام آنكه او مؤمن است وت فايهةُ سوم دربيان وجه تسميهُ اين رساله به (نسيمى)
وزيد و بياورد از آن انجا رييام (نسيم طرب) نام اين شد روان

كنون ازعمل آرم ازصل يكى
دو كل از كلستان فضل و كما كالى

فايلهٔ بيستوجهارم - دز بيانكيفيت دوز اساس بروجه تفصيل دز بيان
كلام منشور .
مطلب دو ازدهم - دربيان كيفيتنقارات دورفتح يكىضربالفتح وديكرى بروجه تفصيل .
فايلةُ بيستوپنجمم - دز بيانكيفيت نقرات چهازضرب بروجه تغصيل . فايلةٔ بيستوششم - دربيان كيفيت نقرات دورتقليلى بروجه تفصيل . مطلب سيزدهم - دربيان كيفيت نقرات دورخفيف بروجه تفصيل .
 فايهٔ بيستوهشتم - درييانكيفيت نقرات دوربشارت كبيرمرقوم بهيازده

فصل ميشود .
مطلب حهاردهم - دربيان كيفيت نقارات دوربشاراتصغرى مرقوم بهش
فصل ميشود
فايبةٔ بيستونهم - دزبياننقارات دور جو اجكك يعنىدقاق بروجه تفصيل. فايلةٔ سىام - دربيان كيفيت نقرات دور اواسط مرقوم به جهار فهل ميشود
مطلب هانزدهم - دربيانكيفيت نقرات دوردرافشان بهجهارفصل ميشود . فايلهٔ سىويكم - دربيان كيفيت نقرات دور دور شان شاهنامه .

مطلب شانز دهم - دربيان كيفيت نقرات دور رمان درم
فايبَٔ سىوسوم - در بيان كيفيت نقرات دور هنز
بهسه فصل .
[مطلب هفلهم] - در بيان كيفيت نقرات دور وافر مرقوم به دو فصل
ميشود .
فايِةٔ سىوششم - دربيانكيفيت نقرات دور مجمل كه به نهفصل ميشُود.

ديگر نقرات دورحجارى مرقوم بهیهار فصل ميشود د
فايلهٔ سىدهفتم - در بيان كيفيت نقرات دور اصول عمل مرقوم بههفت
فصل ميشود .
فايلةٔ سىوهشتم - دربيان كيفيت نقرات دور ضربى بهـپهارفصل ميشود. مطلب نوزدهمم - دربيان كيفيت نقرات دور سلطان ودور ارغشتك مرقو موم

بهحهارفصل ميشود .
فايلَّ سىونهـ - دربيانكيفيتنقرات دور روانكبير بهجهارفصلوصفير

بهسهفصل ودورالفرح كبير بهحهارفصل وصفير بهحهارفصل . فايلهُ حهلم - دربيانكيفيتنقرات دورخفيف صريح ضربى مرقوم بدشش

فصل .
آغاز : بسمله

به نطقّ آور هر زبان در دهان
كه دل را طراوت دهند از رن برون بجنبشدر آرد زبان چون جرس

همه انس و جان از ازل تا ابد و بر آل و احباب او بالتمام كه يعنى سر خاندان قديم بر ابناء دولت بر ابناء دين جچكويم به وصفش نمايم كـرام زحلمش بهمميحرد كر كـ وميش به نتوان ندارد يك از صدهزار كه باشد شود درسخن رخنهاى نمايم به وجهى كه كافى بــراى نديمـــان عاليمقـــام و كرهست لايق بساست اينقد كه وردم بود هرصباح و مسا به جاه محمد رد رسول هول حميل مرادات هر دو جهانش بر آر
 جودينى كه باشل برو فرض عين حديثى كه باشل مؤيد بر آن بيارم عيان بعد از آن ترجمان

بنام خداوند هر انس و جان درآرندةٌ هر نفس در در درون همان دم ز معنى بر آرد نفس

به مدح كسى كو وليش المو عليه الصلـــوة و عليه السام
 جنابى كه باشد مظفر يقين هفاتش جو محمود باشل تمام زعدلش مزين بود ملك خويش زبانم به ملحش حیو باشل هزار كنونكويد احوال خود شمهاى در ادوار نظمى كه وافى انى بود نوشتم من اينرا به بيت الحي الحرام بسستم جز اين تحفه نبود دنر جو نايد ز دستم مكر اين دعا كه يارب به حق كو كام كه ظل ظل ظليلش مؤيد بدار مرادم بود از شا شه بهوجهى كه يابد خلاصى ز دين در امر تغنــى نمايم جهار از حديث نبى لفظ آن انجام : در بيان كيفيت نقارات دور خفيف صريح ضربى بدانكه نقرات دور صريح مرقوم به شش فصل ميشود باين ترتيب اول يك سبب خفيف . . با يك رقوم تنتنن - تنننتن

نباشد مرا جز تو فرياد رس
مرادم بر آرى به وجه حسن

درآننم كه ماند يكنى از از نفـ به فضلخود آرى نظر سوى من

حمل وستايش بىقياس پاحشاهى را كه بساط اهل نشاط درنافهُ (مأمن حظ وحضور ومهل عيش ارباب عشرت زا درمقام سكن وسروز انداخت.
 ميخواست كه آنچه بهقدر وسع خود درفن موسيقى از اقوال حكماء گرفـر كته به عمل آورده بود تحرير كند وسه اصل (فصل) بنا نهاد : اول دربيان دوازده مقام

دوم درشعبات در در در
سوم درآوازه .
انجام :

تا مطلب عشاق نوا خو اهد بود
تا قوت دمزدن مرا خواهل بود

تا بلبِلجان نغمهسرا خواه اهد بود
بىزمزمهُ عهق نخْواهم
 دريك مقلمه ودهباب باايياتى درموسيقى كه برخى













. ( $V$ )
حنين است فهرست آن : مقدمه با ديباحه .
1- 1

.
§ - نسبت اين علم بهكواكب سبعه .
0
7 - 7 - دربيان علم ادوار موسيقى بهنظم ، فصل دربحور اصول بهر بهنم .
. - V

- 1

Q
-

وعناصر وفصول اربعه .
و - FV سال QYQ ساخته است (مجلةُ ادبيات مشهل Y : است (مجلهُ وحيد (191)

هنين است : درويشعلىبن ميرزاعلىبن عبدالعلىبن محمدمؤمن قانو نىابن خو اجه
عبداللّبن خواجهمحمل مرواريد آريد
درآنتاريخ موسيقىدانان ايرانى مانند حسين كوكيى آمله است است
نسخهاى ازآن را درنمايشعاه تاشكند ديدهام

 179 ياد شده است، مؤلف ما نبايل هيحچيك از ايندو باشد.

 QQ^
 تذكرةالنغم داردكه درآن يك مقدمه وجهار فصل و يك خـ خاتمه چنانانكه در ديباحه


- 1
-     - Y

F
₹
0 - فهل دربحراصول .
loV

جند بهعمل در موسيقى كه بفرمانكوهرخوشاب درج سلطنت وشهريارى نورحديقءُ شاهنشاهى تأليف يافته وبنابراين مختصربهمقدمه است ودرينج فصل وخات وناتمه .


باين فن مشغول گرديدهاند (كسانى كه مربوط اينفن بودهاند) .

فصل ثانى دربيان آوازها وآن ششاست
فصل سيم دراسامى بيست وجهارشعبه وذكربرخاستن هردوازآنها ازروى
.
فصل جهارم در خواص هر كدام و زيادتى آن كه چند مخصوص دارد
و بر كدام است
فصل ینجم درذكراصولهاكه در كتب موسيقى بنام ايقاع مذكورميشود .
انجام :

ازعمر وجان سلطنت تا ظهور صاحبالامر ... بهرهمند گرداناد. والسلام. ودايرمایىه موصوف باينسازهستاينست كه نموديم وقدرعلم بدانندكه هقدربايست بكاربرد واله اعلم
آغاز نستخه ملك : بعد اين مختصريست درعلم موسيقى و مبنىاست بر يك
مقدمه وينج فصل ويك خاتمه . انجام نسخهٔ ملك : و حقير شصت سال رياضت كشيي تا اينها را دانسته وبيان نمود .
OV• - فادليان ش 1 (فرست فيلمها

- (110•ش

در هايان آن آمله كــهـ تصنيف ميرصدزالدين محمد است . ومورن 7ع ا^/ • • ا وبنام سلطان حسينميرزا. يسازينفهرست دوازده مقاماست وبيستو
 بستون (یץو بنام سلطان حسين بايةرا درست باشد . TYA (نشريه Y : ش • • (IY人) كه درآغاز آن (نه ديباجه) به ميرصدرالدينمحمل نسبت

داده شده است .
(
| دإنشاه ص |V| فهرست) با قمارنامهٔ محمل امين ميرزا .



 مقدمه دربيان مصطحلحات درو ورف تهجيهُ هنديه و علم خط و ذكر اشكال حروف مذكوره از مفردات و مركبات و بعضى قواعد كليه بهاكها مشتمل بر خهار فصل است . باب يك در علم پنگال Pingala يعنى علم عروض اهل هند مشتمل بـ سه فصل .
باب Y در علم تك Tuk يعنى علم قوافى اهل هند مشتمل بر دو فصل . باب

بر دو فصل است .
باب ₹ در علم سرنگارس Sringârasa يعنى عاشقى و معشوقى، در بيان
احوال عاشق ومعشوق مشتمل بردوفصل .
باب 0 - د در علم سنگيت Sangita يعنى علم موسيتّى اهل هند و غيره مشتمل بر ده فصل
باب I - Kok يعرعنم كون معرفت اقسام زن ومرد و صحبت د داشتن و مباشرت كردن با زنان برينج فنصل
باب V در علم سامدريك Samudrika يعنى عاك قيافه كه علامات خير
وشر در انسان در آن معلوم شود مشتمل بردو فـل

حرف نخستين باب و حرف دوم فصل است .

. ميرزا محمل
انجام : اينها به راى مفتوحه و نون منونه و باى موحده تقليل ممدوده
و آن زنى بود جميله وهماشو بهفتح همزه ه انـ
. IV 1 بادليان ش

-
.
. YIV كالج شاهى كيمبريج ش *

T「T -
 با مغتاحالسرور در حهارباب درموسيقى ساخته است اس اون

- 1
 Y -

هـ وقت و غيره .
rــ دانستنسده سيكزن يا سنكيزن Sudda Sarnga وسالنك Saranag
.
؟ - بنياد بكهازج ودانستنساز ووقت وترتيب رقص وغيره .
چنين است نام برخى از بخثهان آن
Sangita Ratnakara 1
Rupa Ratnakara
Sangita Vakaranda
Bharata Singita
آغاز : سپاس بىحد وستايش بیعد مرخالقى را سزد كه نغمهيردازان
قدرت .
. 17 Yq ش .
 Raga Vibodha است به زبـان سنسكريت و نام ديگر آن راگی وىبودهد آينها



 كرده واز كنابهاى (بهرت سنگيت) و (سنگيت رين) و (رتن آكر) هم درنگارش اين دفتر بهره برده بودند
 به فارسى بر گردانده وده باب در آن گذارده است .

1 - 1
Y -
W

وحرفهايى كه منع كردهانن كه در اول تصنيف نيايد .

-
7 - 7 - در دانستن عيوب كو
V V

- 1

Q
-1 - ا آغاز : حمل وسباس بیقياس مر آفريدكار را كه ازحملد وسياس بيرون

است ونعمت ومحمات برييغمبرى را شايد . . . آ
 به خدمت صوبهدار كشمير جنتنظير قيام داشت صورت اتمام يافت به عنايت
. بى

. (1人7 : <br>) بهار هند
. ا 1 از
. $1197 / Y$ مور

(Y) ش

درموسيقى هندى ساخته ودرباره́ او درآن آمده است .

درشش اصول هريك در چند فصل با فهرست آنها در آغاز .
آغاز : نحمل و نصلى ونى ونسلم وجدانـانير ترنمى كه نور آن سينهريشان محبت را به تملك خواباند
. ( $1 \wedge V=$ ) (洸



(يادداشت آقاى شهريار نقوى - فهرست فارسى و عربى ديوان هند از

17

آغاز : سرداثر آمو دواثر سرود نمود زمزمهُ حمد.

- Y•هQ دی ديوان هند ش

7 شامعباس صفوى در يك مطلع و سه متصل و يك ريك خاتمه با آوردن اهطالحات دات

موسيقى دز ديباحه بروش براعت ور واستهالال . دو نسخه از آن دردست هست كه تنها ديباحه است . آقاى كلحَين معانى آن را از روى نسخهُ مجلس در مجلهُ ادبيات مشهل س ع ش ع ع با شرح لغات آ آن با سفارشنامءٔ مير سيدشريف براى حافظ ادوار چاپ نسخهُ منسوب بهخود كاشفالدين درلنينگراد (C 692) (
. باشل
( سيهسالار سفينهُ شمــارء́ VミQ

$$
\cdot(Y \backslash V=r)
$$



- FV
 از خود اوست . در دانشگاه تهران سيزده رساله اوست كه كوريا كوا باين كتاب مربوط

باشل (ش سr
يكىاز رسالههاى آن درعلم موسيقى و كيفيت اصل وفرع آن آن است .
. ( ) آصفيه ش
——A
و يك خاتمه با يك صفحهُ دايرءٌ موسيقى (ديباحه) .
داراى اين عنوانها در نسخهٔ سيهسالار :
مقنمات در باب علم به ادوار موسيقى ووجه تسمية آن .


فصل در تعداد شعبل
فحل در تعداد آوازه .
فصل در متدمات نغمات .
فصل درا فغهان
فصل در راتب .
فصل در حجاز
فصل فر كوحك
فمل در نغمات و نشرات .

فصل دراصول بهحرف مرقعات ومحسنات . باب در چرنل يت
مقام انلر عدد بيستآمل وجهار دو شو شعبه هر مقامى داشت ناحار حسينى كز مقامات است برتر و دو كار آمل قرينش يا محيـَّر ف فمل در اوقات
آغاز : بسمله . حمدله . . . . وبعل معروض ضور ضمير الزه ميگرداند بندهُ

 موسيقى اقدام ميرفت تا قدرى در ضبط وربط آمل و . . . . . واين رساله مشتمل است بر هتحمه و سهباب و خاتمه .
انجام : وقت روشنشدن صبح (سپس يك دائره است) .
. VQ - TY ص VミQQ/₹
. . اين نسخه تحرير ديگرى است به نظم و نثر فارسى داراى يك مةّدمه در ادوار موسيقیى و سه باب .
1- ا- بيان متامات و تعريف آن با عنوان فصل سوم در تعداد آوازها . Y - Y مقدمات نغمات هريك و كيفيت حصول شعب و آوازها با دو فصل
. دربارةٌ نغمهها
.
درآن از استادان فن ياد شده وآمدهكه هفت آهنك تا زمان شاه شيرويه







و حفظ كلام قيوم گاهى درترنم اقدام ميرفت .
 بزرتُتوروهاوىاصلشهناز

روايت است از حضرت موسى . . . با قوم خود به هحرانیى رسينـن .
 رساله موسيقى دارد بهنثر و نظم فارسى با شعرهايى از سلطانيه كوكِيى د

از تأليفات عبدا لقادر مراغى .

مو لانا كوكبى همانا در سلطانيه آن شش آواز را اينطور بهم درآورده
است :
كبشت مايه وكردانيه چو برخوانى نواز هردهُ نوروز سلمك و شهنــان اين بيتها در بهجهةالروح (ص سع) هم آمده است . (راهنماى كتاب

- (
 آوازه حد وسط هردو مقام مناسب را آوازه نامند واسامى آنها باين ترتيب است :


عرب - نوروز عجمم
بعضى حجاز را معتدل نامند . . . نظم :
حون شوى درعراق چرده گشاى
 و دورروان وفاختئ كبير وشاهنامه ورمل طويل ازملحةّات و از تأليف

خواجه عبدالتّادر است .
آغاز : نسخءُ دانشگاه مختصريست درئه دربيان دوازدهمقام موسيقى و بيستو هجارشعبه و شش آوازه كه دانسته شود واضع هرمقام و اسم او وتعلق بكدام برج
 جهت حكماى ابدان واهل موسيتّى با فايده است .
 هفت مقام آواز بود . هر كدام متعلق به بيغمبرى كه در وقت خاص ایر ادا ميفرمود . انجام : كين ايرج ، مهرانگيز •
 غزنوى كه علم موسيقى علم شريفى است دأنستن آن براى اطباء وحكماء وفوايد

زياد بخشيده آنحه از كتب اينعلم مطالعه نمودهام مختصرى بيان ميشود . آوردهاند كه فيثاغورس روزى به بازار آهنگران رسيد از كوفتن آن با


 ب؛ عدد دوازده برج ، دوازده مةام درصورت بروقرار دادنل . انجام : با شعبء مغلوب وشعبهُ مخالف .

米 ع حنين آغاز ميشود : (احل وسط هردو مقام مناسب را آوازه نامنل و اسامى آن

باين ترتيب" .
 نيز بنگريد بهراهنماى كتاب س Y Y ش V و
دورءّ دوم ش
در شاهل صادق خود كه در Q - ؟

- وسرود ورقص سخن داشتهاست (فصل \&)
(ديباحهُ يواقيتالعلوم از نگارنله ص ح - فهرست نسخههـــاى خطى
- فازسى (7V~)
(§ - § سرودهايى را كه خود شاهعباس ساخته است با آهنگهاى آن آورده است باعنوان "ادزدكر بعضى از اشعار وتصنيفات تر كى وفارسى تارتخ عمارت وتكيها و باغات حهارباغ كه خود بهنفس همايون متوجه شده فرمودنده TV درفصل هفتم آن از حافظ جاجلاجل روز گارشاهعباس ياد شده است (صه
- ( و V


(F5




قطبالدين محمد تبريزى در فصل الخطاب از او ياد كرده است .


 T است و درآن يك مقدمه و دو فصل و يك خاتمه است و از شيخ بهانى وسيد داماد

ومحمد امين استرابادى وفيض كاشانى ومولى حسنفاضل گیلانى قمى ياد شده است.
 شيخ صفى و شيخ زاهد وييروان آنها ميكردهانل .


وفقيهان ومتكلمان وعارفان دزبارى روز گار صفويان است



عقلى ونقلى ، داراى :
. متّدمه دربيان وجلد و توانـ
فصل 1 دربيان آيات و احاديث كه دلالت بر اثبات دارد . فصل 'ץ دربيان جواز حركت دورى از عارفان با برهان عان عان فصل س دز آداب سماع چنانكه از اكابر دين نصيحت رسيد و مرضى ء
خاتمه - دربعضى نصايح و مواعظ از ائمه هدى و كلام حكماء .
( IYAY (فهرست نسخهماى خطى فارسى ا)


 ايرانى وهندى در يك مقدمه در دوقسم ودومقاله و يكخات اون اتمه ساختهاست (بادليان

آغاز : الحمدلصانعالعالم ومبلدالخلق منالعدم والصالاة علىالــرسول الاعظم محمد سيدالعربوالعجم اما بعد جنين گويد : بندهُ احتر ابو الحسنالمتخلص به قيصر


 آغاز : حمدى بيرون از دايُرٌ احصاء وسهاس افزون ازارو احاطه واستقصاء . ( بادليان قبادبن عبدالجليل حارثى بدخشى ديانتخان مورخ ع
. فيلمها 1 :
§ § انست مورخ 1 ج 1 درسه باب :

1
Y Y
.
₹
( ايوانف ش

§
درآداب اجتماعى و اخلاقیى و ح حكمت عملى صفوى بسال ₹•11 (حرف ץ ادب ₹ץ قسم 1 در اسباب مسرات نفسانى درآداب علماء و فضلاء) در شهر اصفهان از رو روى اخلاق ناق الصرى و جالالى و محسنى و
 اصفهان هم در آن آمله است . ازقليان وقهوه و افيون هم در آن ياد شده است. بسيار شيوا ومنشيانه بنگارش در آمده است.
درآن در ضمن عبارتها بروش تضمين و براعت واسته استهالاز ازاصطلاحات : شكاز، سياق، استيفاء ، حصاب، موسيقى دردوجا ونا، ضربيموسيقى، ونى، بزمبادؤناب، دفترو سياق، نزاع و صلح و آلات جدال و جناك، خادمان بيوتات، طب، نجوم، سلطنت، فلسفه ، علم ، شعر ، بزم و نديمى و غناء آملا و آمه است و اصطلاحات موسيقى آن
. بسيار سودمند است ،
يس از ديباجه در آن :
يك اتصال است درباب تهذيب اخلاق وتنزيه اعمال سپس حرف اول اول در
اوضاع خادم و رسوم اصناف بنده وغلام درحهار باب :
I
Y Y
كارخانه داران بيوتات وصاحبجمعان .
w
اصحاب شمشير

وناظر بيوتات، دبير ومنشى، طبيب ومنجم .
حرف ثانى دز اوصاف مخلدو در در ييستو حهار ادب، ادب بيستوهپهارم
آز در كسب مسرت وخوشحانى لى در دوقسم :
1
آداب علماء وفضالٌ با اصطلاحات علمى آداب شعرا وظرفاء به ثغر ونظم .

- Y Y اسباب مسرات جسمانى

اداب ندماء .
آداب ارباب غناء با اصطلاحات موسيقى و شرح آنها زير سطور درهامش در شش بر گی دونسخه .
 آشنايان وجدا كردن آداب مخدوم از رسومات خادم بنام (لباب) درجند لب


. مجلس ش م
. IYYش
TYA م
IVYA

. نسخها و نشان بهشنگرف با حواشى و ترجمهُ عبارات عربى زير سطور بهشنگرف ، آغاز

و انجام افتاده ، ربعى .

 است اين كتاب در دوازده بر گ است و او آن را در اصفهان به سال سر•1 ساخته است . دونسخه از آن در دانشُاه هست (ش آ

-0 - 0 -









 بندهايى گنجانده است او جز قبادبيگ كو كبى گرجى' شاعر در گذشتهُ سش • ا است ( كليات او




 بيوستهاست نشنيدهام و تا YO سالكى در موسيقى استادى نديدهام (مجلهُ موسيقى

ش
تاريخ تأليفآن چنانكه از نسخهُ ملك برميآين بايل
 ميشود :
گوشه كيران خجستهُ نشاط و حردهنشينان حجلهُ اختاط و عالم كون و و فساد

 هرآوازى كه هست داخل موسيقى است :
 باز نور دكر از مشرق ايمان سرزد وقتآنكه دكر ساكن ميخانهُ شوم در باب سوم آمله است : مو لانا كو كبى قزوينىالاصل كه استاد اين [فن] بود دربيان دوازده دzام وشش آوازه گفتهاند :
ز راه راست گتـر آهنگى ميكنى بحجاز
ز اصفهان نظر جانب عراق انــــلـراز
ز نالá زنگوله در چردةٌ رهاوى بند بــه بوسليك حسينى بـرآورد آواز

1-1

 ذريعه از جند كوكبى ديكر بجز قباد ياد كثته است و و

مشو بزركى ز راه نياز كوحك باش در آن دقام كوثت ونواز هردهٌ نوروز سلمك و شهباز بكوش جان شنو از كو كبى كه كردد راست

فهرست مطلبها :

- باب

باب ץ در يان دان انستن بيستوحهار شعبه كه يكى از یستى وديگرى از
بلندى هر متّام حاهل شود .
باب س - در دبيان شش آوازده كه هون هردو درهةام مايل يكديگر
شونل يك آوازه درميانه حاصل آين
 باب 0 - دربيان بحر اصول قر قديم از قول حكيمان فلسفه از جملهُ هفت

اصولىى
باب 7 - در بحران اصولى كه علاسارى نوشته
باب V - V در نسبت دوازده مقام بهبرج دوازده كانهً افلاك .
باب 1 - در -

باب :1 -
باب I 1 - إ درييان آنكه هر اصولى
.
باب

كه در گوشهاى مردم خوشآيند باشد .
باب 10 - در آداب سازندهُ دهل .
تصنيفها كه دراين رساله ازآنها ياد شدها داست
1
سلف . . . درهروقت و متّام مناسب ساخته .

- Y

W - تصنيف ديگر كه حسب ارادت اشرف صاحبقرانى عاشةانه ساخته
. شده

1 - شمارة: بابها درنسخ8ٌ مجلس آشفته است بدقرينه درست كردهام.


7 - 7
كفته شده .
. - V

- 1

Q

- •
. II
- IT

W
درنسخهُ مجلس درنيمهُ دوم حنين آمنر آملهاست :
"رسالهٔ كمترين غالامان اميرخان تفصيل اسامى اصول هفده گانه كه اكنون





آنظا: آمده است :
هچحــر سلطنت در اصفهان بود شهنشاه جهان سلطان حسين شاه كه از طنبور وناى وبربطوع وعود كه گرد خلق را معلوم بیش ونك

به هفتادوسهبيتش ختم كردم حو فرمان ازشهنشاه جهان بود شه فرمــانروا از از لطفالهُ غالام يِير خود را امر فرومود برون آرم كروه نغمه يك يك
اين بند چجنين ميانجامل :
بسى ملت درينفن رنج بردم

تصانيف ضرب گرفتهُ از عبدالقادر : ضربالفتح ، ديارات ، مخمس ،
رجعت به ضربالفتح
تصانيف :
. 1
.
.
IVW

؟ - ا از عبدالقةادر مر اغى استادالمصنفين .
. 0
7 - از مرتضى از
. V

- 1

Q -
. 1 .

- II
. - IY
- ا ا ا
.
10 - أ از مراغى بهقولى از فارابى : كار سوزناك در نغمهُ عراق با اصول . خفيف
در دانشمندان آذربايجان (؟ (Y) آمله است كه در رسالهٔ منظوم ومثور
اميرخان بعضى از تصنيفات مراغى است .
 سزاوار بزم بهشت آيين ومجمع رنكين هادشاهى است كه بيك امر دوحرفى جند

مجلمسى درطبقات ارضى وسماوى ساخته (مانند نسخهُ فروزانفر) . آغاز نسخهٔ ملك : رسالهُ كمترين غامامان اميرخان تفصيل اسامى اصول هفلدهانه كه اكنون بينالحغاظ به نوزده بحر متداول است (ماننل نيمهُ دوم نسخهُ
. فروزانفر)
انجام هردو : مكرر اهاهى جانم بلماه منبل .米 مجلس شا


در اسا 1 براى احتشامالملك داراى هردو بخش بدينگونه :

حسين ساخته است .
آغاز : سرود درود نامعدود و سپاس فزون از از دايرء́ قياس سزاوار بزم
بهشتآيين و جمع رنگين پاحشاهى است .
انجام افتاده : اما بعد بدان ایى عزيز كه استادان اين فن .

Y - رساله موسيثى اميرخان كه براى شاهسلطانحسين به نظم و نث
فارسى ساخته است .
آغاز : رسالهُ كمترين غلامان اميرخان تفصيل اسامى اصول هفله كانه
كمه اكنون بينالحفاظ به نوزده بحر متداول است .
انجام : آها هی هی جانم بلشاه من بل .
米


س (01: II • و و و

Or or



در ミ\ فصل . Y - در ذكر راگهاى كه در اصطلاح هند آنزا (راگى ادهياى") گويند،
. دردوفصل

ار كان آن كه آنرا (بر كرنادهياى") كوبند ، در هفت فر فصل .


0
7 - 7
آغاز : قول اول كه عبارت است از حمل مخصوص حكميمى مطلق است
كد هون .
. 1197 (

Pârijâtâk رسا
 (111^-1171) نام اصل متن بهسهشل درآن آمدهاست : باجاتك ، تارجاتك،

مارجانك . با اصطلاحات سنسكريت ودهرهئ هندى ، در سهبخش : Gitti Kanda 1

IVo

Vada Kand بادكاند Y Y
Nritya Kanda
آغاز : سرداثر آمو دواثر سرود نمود زمزمهٔ حملكارساز بندهنوازيست كـ
 لحن داودى روح را مأنوس و دمساز گردان و - Y • •



 ميزيستهاست رسا اله در ذكرمغينان هندوستان دارد .
آغاز : آيينه ضمير منير دانشوران صاحبن


- 00
 . 07 - 07 مير محمل هادى فرزند مير لوحى حسينى سبزوارى را اعلامالاحياء




 با خط خورد خـى
. $091 / \mathrm{Y}$ ك
ز OV مظهر مظفر خلاصةالعيش عالم شاهی دارد ، در موسيقى هندى

: و جز آن در دومطلب Sangit Darpan
- ا
- Y

دريايان آن قيافه وموسيقى با نت وتاريخ موسيقىدانان هند كنازده شده
كه رويهم ع7 ذكر است .
آغاز : بعل حمد كبرياء و نعت سيبالاصفياء (ع) بر ضمير دانشوران

دقيةهرس و كاملان صبح نفس •

. 17 rィ بادليان

- 人•س\

- © $\therefore$

آغاز : بعداز اقرار و اعتراف به عجز و قصور از لياقت و طاقت كزارش
و .ستايش و نيايش خداوندى

- OQ

1199-119V

و صداى كر كر
باب 1 - دريبان نغمه ابيض و اصولها و ضربها و غناها و طرزهابى
ششكانه .

باب
باب ع - در ديان نغمهُ زبر جـ
باب 0 -
باب 7 -
خاتمه - دربيان دوغزل فارسى و چندين ريختهُ هندى خارج از وزن ششكانه .
آغاز : حمل صانعى كه هون

I rerr
 در بيان تهاته دارد .
آغاز : در تهاته كردن راكُ بهيرون وآن چنانست كه تارى برميراست

دريايان نسخه آمده : جدول تقسيمات بهجهت تعيين مخارج نغمات كه به

 اين ابعاد را موافق ضابطهُ كتب موسيقى استخر اج نموده دراين جلدول نوشته ． در دنبال آن رسالهٔ كوحكى است بنام（٪اسامى ستر）＂، با يك ديباجهُ كوتاه
 مل＂هم ینجم دهيوت نگهاد و به واسطةُ اختصار در وقت اجراى الى احكام براين سـرْها سر حروف هر اسمى را ميگيرند و تركيب از مجموع آن هنين ميكنند
米


حقيقت راگ ونود فصل درموسيقى هندى ． آغاز ：اما بعد حنين گؤيد اقل العباد عوض كامل خانى كه در وقتى از

اوقات صحبت دوستان类 ات ا البواليمين عبدالرزاقبن محمد اسحاق حسينى سورتــى در شرح
 الاغانى＂گنارده است دربيان كلمات موسيقى（شمارءٌ هسی
．

．10．．．
57 7 －محمدعلى رسائه موسيقى دارد و در بيتى از آن ازخود نام ميبرد ．
درآن شش باب است ：
ا
Y－
W－
ع－ا در گوشه
－
7 －
او آنرا بنام يكىاز بزر گان بنام مهـى ساخته و ازآثار عبدالقادر مراغى
بر گزيده است ．
آغاز ：حمل وسپاس وستايش مرخلىای راست كه لازم بر هرشیء ．．．米

- (l0ร: Y

M

 آغاز :

چنين گفت دریرده با تار خويش

شود كار اين نغمهازحوبوپوست

شنيدم شبى مطرب راست كيش انجام :
نواسازهربار صافى چهاوست
. سنا مجموعهُ
६
در زمان قاجار

محمدعلى Fرگَنى و گردآورى او .
 قـوسى رحمانى غفورى اعظم يورى جهر اتونى از عارفا



(مشار 10N1 -
. ايوانف

اسماعيلبن محمدحسن دز Y•ب ا ، ‘جنين است فهرست آن :
-باب 1 دراباحت سماع

ضرب و دف و طبل و غيره و آلات مباحه وارد كشته .
باب س دراحاديث و روايات ونّهى كه مدعيان حرمت بدان استدلال
ميكنند وجواب آن .
خاتمه در آثار وفوايد سماع وشرايط وآداب آن .
77 - 77
جواهر الموسيةات محملى نگاشته است .
$1 v 9$
 - 7V (IYMI - II70)
 ش ش هـ IY|Q




- XA





كه از يك نغمهاش چندين صدا برخواست وازيك ترانهاش اين همه نواست .

 Qهـا

جمادى الاولى

(IMa در دY I بحورالالكان نگاشته وشايد درآن از مجالس خاتمهُ جامعالالحان مراغى پيروى



شدهاست ، بندى ازآن در مجلهُ موسيقى ( (YY - IV : Y ) ديله ميشود .


 و مقاصدالالحان او و درةالتاج قطب شيرازى مجمعالادوار ساخته و موسيقى

(فهرست دانشكهُ حقوق ص ع
( V)
فارسى نگاشته است .


آغاز : اى برادر اگرت هست هواى عرفانى
رو تولابكن از جان
.
دارم اميل كه
. سنا مجموعهُ

- V米

$$
\cdot(\varepsilon+7: 0
$$

. - V乏 (تاريخ نظم و نثر فارسى سعيل نفيسى ص 1 • \& ) .
VO - VO وهندى ديده مىشود.

V
نامdهاى فارسى

ا
مراغى مؤ لف متّاصدالالكحان به مردم سمرقند مورخ ا ا رجب • • . .
.
(VYY - Vov) ( F
دربارء́ همو
. ملك م
"

- VV9 همو مورخ




امير ابراهيمزاده براى خواجه بصير منهب ياد شده است .
0 - حكم سر كارى نوازنده بهاسم محمل مؤمن سازنهه كويا از خاناحمد
كيلانى
7 - 7
-     -         - رقعه به استاد زيتون كويا از همو ان
 A - دعوت خان احمدخان گیلانى از استاد زيتون خنياكر از تو لم به
- ر ب •

و

.
.
.
. 11
ال
IF - IF موسيقى به يكى از ارباب نغمه دوبار با نامهُ بىى اعنوانى با اصطلاحاحات موسيقى در
 (M محمل طاهر وحيد قزوبنى منشى در كنشتهُ • 111 باشد انشائى است كه دز خمن عبارات اصطلاحات موسيقى است وآن نامهايست دربازءؤ دوازده مقام وبيستوجهاز . شعبه
£ (1 - در جنگك ش 00 قريب در دانشسراى عالى تهران انشائى است از
 10 - 10

ارباب نغمه .


人
مجموعههاى عربى وفارسى
1 - ا مجموعهٔ آقاى كرامت رعنا حسينى در شبراز به خطط نستعليق بــا

ا ا
انجام آن :
تا از اين علم و عمل محظوظ باشند اعنى اعنى جامع باشنل بينالعلم والعمل
 ستين وثمانمائة ، اللهم اغغر لـما
 صفحه بدين كونه آغاز ميشود : وقبل ازاين كه اين شرح را را بنويسيم سه كتاب درعلم موسبيّى تأليف كرديم
F F
 وصف شدهاست ، داراى :
1 - الفوائد المنثورة والفوائد المذكورة يا حاشيةالشمسية فىالحساب للنظامالنيشابورى از ابواسحاق عبداللهبن عبدالله كوبنانى كرمــانـانى كه بنام امير
 است . او شرحى بر ملخصر جغمرينى

 ال
 س - الادوار فیى معرفة النغم والادوار از همو ، نوشته همان كرمانى

- در
"
 شعر فارسى ميرزا قاسم كونابادى در ص ع ، از آن آقامحملابراهيم يسر محمدتقى با مهر ((متوسل به آل پيغمبر خاكسار اوليا حيدر ، ابنمحمودالحسينى") درص ا.
 و شرحهاى ادوار را يكجا داشته باشد ، اين بود كه كنشته از دورسا دواله شرفيه و


يى هم آورده است .
جنين است اين نسخه :


- نستعليق
( Y الادوار از همو در هانزده فصل (YVY - ITY) نوشتهُ عبداللهبن
 در ص ا71 نوشته شده : (ا كتاب الادوار الفه صفى الدين عبدالمؤمنبن

فاخرالارموى ، علامات مافىالحواشى :
شرح خواجه عبدالقادر المراغى : مه" .
ترجمهُ نصيربن احمدبن محمدالمعينى : ص" .

 . يحيىبن احمل كاشانى ینداشته شده است اين دو رمز در پايان برخى از بندها و شرح اده ادوار كه در هام
 بندهايى از شرح ادوار ديده ميشود و شايد از اين شرح نصر الله قاينى ( فهرست

دانشگاه : : I•V) خواسته شده باشد .
س - ييان شعبات بيست وجهار وطريٌةهُ استخراج آنها در وتر (ص
 از اينجا به بعل نستعليق ديگر را ميماند و كويا همه از يك نويسنده

باشل ولى به چند قلم . در آن از قطب زتل شده است .
 0 - 0 - بيان تحريرات نغم درخوانندگــى و گويندگى به حر كات حلق
. (YM. — YY人)



است .
Q - فصل اول مولانا قطبالدين گفته در كتاب خود كه سبب حدت
مطلق استحصاف متقارعين است (Y६0) - 1 -
. ( $Y \Sigma Y-Y \Sigma\urcorner$ )

 IY ا

. (YOY - YO•) (

حواد (YOK_ YOY)

- 10

17 17 محمدبن اسعد سمرقندى كه بنام اميرزاده سيدى در VQ^ ساخته است در يكمةیدمه ودوقسم •
المقّمة معنى موسيتى به لغت يونان الحان است .
القسمالاول فیالتأليف .
فصل صوت كيفيتى است مسموعه كه حادث شود از تموج هوا به سبب قرع ع عنيف يا قلع
فصل سبب حدت در نغمات حلق شدت دفع هواء است .


 فصل - بعداز تخريج دساتين وتعيين ابعاد متفةّه و تحتيق نسب مفهوم

شد كه نغمهاى با ثانيهُ خود بعل بِقيه باشد . فصل تأليف نغمات و جمع ابعاد متغةته كاه ملائم بود و كاه منافر . فصل دردوروشد .
فصل صدوينج دائره ه .
فصل تحصيل جموع وتكميل الحان . فصل استخراج ابعاد و وأليف الحان ازيك وتي وتر ـ


$$
\begin{aligned}
& \text { تحريك يد از استادى حاذق فراكيرد . } \\
& \text { - القسمالثانى فى الايقاع } \\
& \text { فصل در زترات ازمنه . }
\end{aligned}
$$

فصل ادوار ضروب مشهود شش است است
آغــز : بسمله والاعتصام بلطفهالعميي سبحان من تفرد بتأليف ادوار الافالاك الدائرة وتوحد فىايقاع نقرات حر كاتنها الإزمنة المتنائرة قد جمد جمع نغماتها



 معظم دزة تاج الامارة قرة عينالوزراة . . . اميرزاد سيلى زيدت سير سيادته ودامت

 در اثناء مخاطبه و ملاحظه جنان فرمود كه علم موسيقى فنى شريف است و الوان الوار مولينا صفى الدينعبدالمؤمنين ابىالمفاخر ارموى غفر الما
 ايضاح اتفاق افتل و آنجه سبب تطويل و ا انتشاراست ضبط و و اختهار يار يابد عامه را
 محمدبن محمودبن محمدبن اسعدالسمر قندى . . . بر مقتضاء اثار عاليه . . . . در آن امرخطير شروع نمود . . . . تا در اواخرجمادى الاخخرة سنة ثمان وتسعين وسبعمائة بهاتمام رسيد و درمقدمه و دوقسم انتسام يافت . . . .
 تأليف نغمات از جهت مناسب و ملائمت وكميت زمانى كه ميان نقرات واقع شود اعنى ترتيب نغم وجميع ابعاد بر وجهى كه سبب حصول لحن كرد وايقاع ازمنه درميان نقرات برنسقىكه موجبكمال لحن باشد .

انجام : كه ينج اول بهاشارءً انامل وباقى بهايقاع ضرب. تمالكلاموالسلام



- مقدمة موسيقى علمى است كه ازو معرفت تأليف نغمات وترتيب نقرات باشل بر وجهى
. (YYミ) شود . . .
1^ - فصلس قوله و اذا كان آيا بعدذالخمس حون ييشازاين معلوم شد
 19 - قوله و اذا سمعالمرتاض و صاحب ادوار ميگويد حون كسانى در

ا
- ماحب ادوار ايراد كرده است . . . ص ص (

تا صף
بر ادوار و (سؤال وجواب) هم دارد و با نشانهُ »ص" درپايان این این بندها . در يكىاز اينها از اخوان صفاء نقل شده است.





 نشيل عرب هموزن خسروانى و اما نه به لفظ
 را والثقل را بعد كويند . . . م (
. Y Y Y
. كالوقوف (بانشان م) (ص


- ( $\mu \cdot \varepsilon$ )

1 - اينجا ما بياد لعن جهار ضرب صفويها ميافتيه .
119

چ
. ( $\mu \cdot 0-\mu \cdot \varepsilon)$

سبب اول گלته (با نشان م) ( (

 برهانالبكرى نسبا المرغينانى بر ینج از ابيات كه نتايج طبع سليم مستقيم اوست
 ع موجود نباشد باوجود اخلال سبب اول از اسباب تنافر و آن دائرة؛ ملائم باشد

وآن ابيات اينست .

ما كم نميكنيم درين كوى راه راه را را هرجا رويم ازدر دلدار بعنذريم
ساقى ز باده آب دهد آن كياه را درميكشيم آتش مى را وا وانگهى

 با اندكى جدائى ، در جامعالالكان هم اين ابيات ديده ميشود (فصل ع باب د ببايد دانست كه اين صنعت ابعاد كبرى را بیى آنكه قسمت كنند به ابعاد صغرى استعمال نكنند (با نشان م) (

 يكى ناتمامماندهاست.



ياد شده و ازآن حنين آورده شدهاست :
(الفظةالموسيقى يونانية و معناها الالحان واللحن معروف وهو ما ما ركب من جماعة نغم رتبت ترتيبا موزونا مقرونا ببيتالشُعر وقديقع اسماللحن على
 لشرف ذلك اذكانت هذهالصناعة يناسبه لشرفها على سايرالافالاك (مقاصدالالحان

 اين بندها از زبنةالادوار است (در آغاز نسخه نورغثمانى مانند اينها هست).

دربند آخر از اعتراض قطب شير ازى بر احوار يان شده و گفته شده كه اورا عملى نبود ولى ماحب ادوار را هم علمى بود و هم عملى كويا نزديك بها
 ع
 بلست ميرزا محملبن رستمبن معتملخان مؤ لف تاريخ محملى رسيله است
 دو كتاب موسيقى در فهرست بادليان ازاته (ش 0 ( 0 ( 1 )


هنرومردم ६q : سش و q^ :



شده است ، טاراى : 1 - 1
 ساخته است (ץ ب)
Y Y رساله در جواز سماع از عبدالجليلبن عبدالرحمن مسيتحى بنــــام نواب مسيحالزمان بهفارسى (ر) را در دو دو كتاب : نخستين در تحريم موسيقى

دزههار فصل ، دومى دراصطالاحات صوفيانه وشعر هايى از او • او


ع ــ شرحالادوار آغازش مانند Add 7471 ( فهرست عربــى . ( 186 b
 عبلالمؤمن در شرفيه آورده است و سخن او دربارء́ اين بندها و خرده كير.يهاى
 - (7人 -
(Vヘ7—V7•) (الادوار از مولانا مبارلك شاه كه بنام شاه شجاع

 آغاز : الحمدلله الذى اختار نوعالانسان بمزيد اللطف والاحسان اما بعد

فان الهمم فى زماننا قد نقاصرت عن تحقيقالعلوم العقلية وتحصيلها .


ج 7 - شرح يا حاشيةالادوار فخر الدين محمدبن ابن نصرخـجندى همان
رساله فی نسبةالتأليف (رامیور 1 ا اصلاحالمكنون فی تنقيح القانون است از ابوالمكارم هبةاللّبن جميع اسرائيلى
 .نه ادوار (دانشعاه)
آغاز : قالالمولى القائل افضل المالمتأخرين فخرالملة والدين الخجندى


V
 1 - 1



افتاده (ر)

- 9 - رسالة فیى الموسيقى فتحالله شيروانى (طوب قیوسراى 3449 ) بنام محمدبن مراد عثمانى (

 "(المناسباتالمشهورة وف، ,هنا العلم عشرة ثلثّة منها اشهر وهى المناسبةالعددية

والمناسبة الهنلسية والمناسبة التأليفية .
آغاز : الحمداله الذى فضلنا على كثير من عبادهالمؤمنين . . . . اما بعل
فانى ايهاالمتوخى فى مسارحالانظار مايروقك حلاوته المتحرى فى مطارحالافكار
مايشوقك طا(وته .
. (Y|Q-

- . .

در كذشتهُ • ع؟ . .



|  از روى اين دو نسخه . نستعليق روز حهارشنبه اج |
| :-- |

- 11
(q. ه. نوشته روز ینجشنبه


- (גسץ)



كه بنام همايون ساخته است است
آغاز : نغمات حمد كامله حكيم كارسازى را اعظم شأنه . . . اما بعد عرض ميدارد فقير حقير شهير به قاسمبن دوست علىالبـخارى هداهالله سواءالطريق.

 (ليلن : : ب.
 آغاز : شكر وسپاس بیحد وقياس سزاوار حضرت آن پادشاهی كه از

سرایردء́ عظمتش . . .
متّدمه در سبب تأليف اين رساله است با تمثيل شعر فكر و خيال .

- مت̈الهها هريك در در دو قسم



مقالهُ ع - دروصيتى كه طالبـ آن اين فنرا بكار آيه . دراين يكى شعرهايى
بنام مشرفالدين سعدى آملهاست
درآن اين ماده تاريخ تأليف ديده ميشود :
آن روزكزاحداث جهان مهمل بود اين در آخر اين رسالهام مدخل بــود



- 0 و هامش و آراسته كه در آغاز. آمده : (ل مجموعهُ نشر ونظم ، جلد مقوا ابر ساغرى

هسياه آستر قرمز ، متوسط القطع ، حجيم ، به خط نسخ تعليق مجلورل ، كاغن
 رسالهها ونامههاى روز كار صفوى ، واز آنها است : ا-

. .
~
هامش) كه آقاى ذكاء از روى همين نسخه در يادنامهٔ مينوى چاپ
درسه اصل است : دوازده متّام ، شعبات ، آوازه و م محامات .
داراى عنوانها : فصل دربيان هفده بحراصول ، فصل دربيان شل ، فصل
دربيان شد كه استادان خواهند
آغاز :

حچون دائرءّ بىسرویا از غم تو
درد از تو و درد را دو دوا از ازغم تو

اى بلبل جان نغمهسرا از غم تو


حمل و سپاس و ستايش بىقياس چادشاهى كه بساط اهل نشاط در مأمن
حظ و حضور .
انجام : از تر كيبات بيستوجهار شعبه والله يعلم بحقايقالامور •

على یسر مو لانا مر ادتفرشى

-
زتّل است كه عمارات بلدءٔ رى كه امير البالاد است بر دفا دواتر ارباب ديوان
بر.ين وجه بوده است ، العهدة علىالراوى :
مدرسه نههز ارو حهارصد باب

مساجل دوازده هز هارو هار هنتصل باب طاحونه هزار باب .
كاروانسرا دوازده هزار ار و هفتصد باب .

عصارخانه هز ارو هفتصد باب

محال نودوشش محله بوده ارد
$19 z$
هرمحله چهلووشش وكو
هر كوحه هِهلوشش هز ار ار خانه
و درهرمحاله هزار مسجا

ودر هريك از مساجد منكور هزار هیراغدان از زر سرخ سوى زةره و
ومجموع خانهها هشت هزار بار هزار هنزار وهشتصد وشصت وششى هزار خانه كه مردمنشين بوده است ع

- 7





 آغاز : شوكتنامهأ عالى حضرت آصف صفاتى ميرزا مانى محمد رحيما وزير
 انجام : آنهم چوسرو درحمن روز گارماند اينمصرع بند زما ياد كارماند .

.
 - Y W -
§ - شعرهاى عربى .




 كان علمالموسيتى من اشرفالعالو الوم الرياضبية والطفا الفنونالوالواجيبية .
فاردت ان اوضح هنا الطريق واسلك فيه منهجالموسيقى الحقيق : البابالاول فى ماهية العلمالموسيتّى واشتقاقه واسمه وموضوعه و فضله و

برهانه وحكمه ووضعه ومن ولع بهومن اخن به وجمع آراءالحكماء فيه وآدابه ... 1- 1
. . . Y
W ـ


فالمةامات التى هى اثنا عشر . . . .
واما الاوزان فهن عندهم سبعة . . .
واما الشعب فاربع . . .
البابالثانى :
1- فصل ايهاالطالب ان مشايخ هذا العلم ذكروا انالنغم له علو وآواز
و سودا .
ب
W ـ ـ الفحلالثالث فى بيان فرداتالشعب . . . .
؟ - فـ فـ فی الآوازات . . .
0 - الفصلالرابع فى بيان ربط كل شعبتين بمقامها والانغام المتناسبة
التى يحسن الانتتال من بعضها الى بعض . . . . 7 - 7 . بعل هما
انجام : واعلم ايضاً ان لهم غير الآوازات الست آوازات كثيره تسمى

 ربالعالمين
سپس .يك دايره است در آوازهای ايرانى
دراين رساله از بسيارى نامهاى فارسى مانند آواز و و بز آن
كوشت وراست آمله است ودرپايان باب نخستين اين بيتها ديله ميشود :

مقسم العقول بينالعالم الما
و واهبالانغام والاهــونوات
يوقع من يحمله فى حــراج
مختلفا علــى قو قوانينالعجم
و حطه مىالعراق باقى (؟)
 مميز الالسن واللغ وبعد فالصوت خفى|المخرج و اننى اذكــر اسماءالنغم وخن منالبحر كاروى عراق

صفدى دراينجا آشكارا از ״قوانينالعجم" ياد ميكند . اين نسخه درست مانند نسخهُ شُ We 1810/2 ( (ooro فهرست) جز اينكه آغاز آن بدينگونه است : "الحمداله الذى خلقالانسان

لمعرفته ه ه
دریايان مجموعه باز شعر هاى عربی است است
: V
 دزنخستين باب دهم آن سه تصنيف است از المام فـخر الدين طاوس هرو

 آنكه هر آهنگى را از چه برميداشتهاند ، فصل دربيان آنكه نزد هر فرقه چهنغمه بايد خو اند .

با عنوان ونشان شنگرف ، ربعى
A

 -


- 1
- r
.
( ا. ا-
 Y

حكماء است ونهاد آن روح است . . . . ) .
:
1 - الهامالطرب در موسيقى هندى . الـي

Y
1-1
19Y
. Y
r ـ


است به زبان هندى .
₹ - فهرست نامهاى راگّا و راگنيها به نظم فارسى با فهرستى به ثش .



عبدالرزاق رضوى با خط ايندو ، داراى :

 او راست روضةالناظر ونز هةالخاطر فیى الآداب والاشعار العربية والفارسية والحا والحكم (حلبى - برو كلمن ذيل Y :


 با عبارت (دام ظله" ياد ميكند (در تعريف كلمه در آغاز) . على




 من است . گويا كمالالدين عبدالرزاقبن جمالرالدين الدين احمدبن ابىالغنايم كاشانى شارح فصوص و در گذشتئه . ل
هنهالرسالة بحيث يصح منه كل نسبة مذكورة فيها باوقوع كسرى (س ص) از از

-
§
هتّام اندر عدد هشت آمـــ و وههار
دو شعبه هر هتامــى راست ناجـــر


رهاوى شل به نوروز و عجم رام
به نوروز عرب بود از دل آرام
0 - هفت بيت ديكر :
عشاق مرا قف حسينى است حو راست
در پروردءٔ بوسلك رهاوى و نواست

بكوش جان شنو از كو كبى كه كردادا
به بيست وحارداروده ودو متاموششآواز
درپايان آمده كه كو كبى كويا كاشى است چه در آنجا خاندان كو كبى
هنوز هستند .
7 - شرح آدابالبحث ، به عربى ، بهنسخ تازهتر وانجام افتاده . مرحوم بديعالزمان فروزانفر اين نسخه را ديده ودر مصباحالارواح
(ص جar) از آن ياد كرده است .
و اس ا


 من جماعة نغم و رتب ترتيبا مقرونا بيبت منالشعر ، لوازمه (از لوازمالموسيقى

احمل مداينى حداد) .

1
فاخرالخونُى الارموى صاحبالشرفية (ا بی -
Y


 على سيدنا محمل وآله الطاهرين . قال : ورتبته : اول : قبل الخوض الخ فـرالمقصود

يجب ان يعلم ان لكل علم موضوعا ومبادى ومسائل .



 كه به دستور (اميرزاده سيدى)" در يك مقدمه ودوقسم (تأليف - ايقاع) هريك
 آغاز : بسمله . سبحان منتفرد بتأليف الئ ادوار الافالكاك و توحد فى ايقاع نقرات حر كاتها فى الازمنةالمتغايرة و بعد فيقول . . . لطفاللّانبن محمدبن محمود السمرقندى . . . هذه رسا لةفىالعلمالموسيقىنظمتها تذكرةالالحباب بل تبمر هلاولى الالباب وقسمتها الى مقدمة وقسمين . . . اما بعل هو هون عنايت احديت و و بروفق ارادءٔ ازليه اختر فلك اقبال ازافق كمال طالع شل . انجام : كه ینج اول به اشارت انا انمل بود وبا وباقى بهايقاع ضرب والصو والحمدلله على من اتبعالهنى بمحمد وآله

 رساله را از روى ادوار ساخته است چهه آن خود رسا رسالهُ جدائى استى

 ( 19 گ 1





 آستان قس V : :


 به خط نستعليق ، نويساننهء اسماعيلبن حسينبن علىاكبر كه يادداشت او

فهرست آن :
منصوبه بر آداب كليئ قمار باختن و بيان دتاماتى كه در آنها از قمار
 لعب اول در پيدا شدن شطرنج و واضع و آداب و شرايط كليهُ آن و

اقسام شطرنجها .
لعب دوم در آداب نرد باختن و واضع و قاعدهء كليهُ اين بازى ومةّامرين

 و اشخاصى كه دزاين قمار هنر كامل دارند درسه بساط و وا

 لعب ينجم در آداب بيجازبازى و طريّةُهُ آن واشخاصى كه به بيجاز طالب و راغب هستند دز سهبساط
 لعب هغتم در آداب كليءّ قاب بازى وواض وانع آن و اشخاصى كه قاببازند و كلمات مضحك آنها وغذاهايىى كه مخصوص ايشان است در سهبساط و آن آن لعب هشتم دربازى مغل وافغان كه بهمغل بيان معروف و چناك نادر مشهور است در سهبساط .



 آغاز : ستايشى


ورقعهساز شطرنج موجود است انر انر
انجام : بدان ایفرزند من اين كتاب را به مقتضاى راى مهرنما ونماى شاهنشاه جهان وستنارى و ربط دادن الفاظ و اشع اشعار ميرزاى مشترى كه سالها

 تمتالكتابالموسوم بقمارخانه مستعجلا بيد اقل الشعراء اء ابراهيمالمتر المتخلص بمشترىالطوسى . كس نداند كه يس پرده كه خوب است و كه زشت . فیشهر

ذىیالقعدةالحرام
Y Y Y Y Y
همان مشترى ، ساختهُ در KQミ در دو قسم : 1

كند .
Y Y Y تهجى (فهرست نسخههاى خطلى فارسى V


موافق سليقه و قانون ابناء زمان كه درين عهد امير و وزير ومشثار ومشير هستند

 هميشه به آنها وعده بده .
انجام آستانقس : وحشى ، عاقبت انديش و آنكسى كه تواند درشهر زندگى كند .
س - رسالة فی الموسيقّى : حاج محمدكريمخان كرمانى كه در 19 رجب Y رمان IYTY


مشايخ Y : (Y (

- هتّمة فی تعريفالموس الموسيتى

البابالاول فی معرفةالصوت و فيه فصول : الصوت امامنالجمادات او
منالحيو نات، اختلافالنغم والالكان فیالغيالغناء ، النغمة .
البابالثانى فىحصر النسب واستخراجالالبعاد ومر اتبها فىالملائمة والمنافرة
وهو مشتملة على ثُثة فصول :
الفصل الاول فى حصر النسب .
الفصلالثانى التأليف منالنغمتين الاول الثا
الفصلالثالث اسبابالحلة فیىالاوتار القصر والرقة والتوتيرفىذواتالنفح
البابالثالث فیى الفصل والوصل وفيهثلثة فصول :

الفصلالثالث فى الفصل في الفي
الفصلالثانى فى كيفية العمل فيه .
البابالرابع فى ذكر امور كلية فى هنا العلم و فيه ثلثة فصول .

الفصل|الاول فىالالحان .
الفصل فىاصلالنغمات منالحالحا الحر كات والسكنات . الفصلالثالث فىالطبايعالمختلفة للنغمات . المات آغاز : بسمله . حمله . فيقولالعبدالايثم كريمبن ابراهيم ان هذه كلمات قليلة . انجام : و نحن كتبنا هذهالرسالة لالاجل تعليمالغناء بل لاظهار آية من آياتالله سبحانه كما اشرنا الى شطر من ذلك فهنه فتنة فلا تكفر. ؟ -

$$
\text { در ع•ش| ، ع•1 پ - 9•1 ب } 10 \text { س) . }
$$

آغاز : بسمله . الحمدللهالذى مل نقطةالكينونة فى عالمالبينونـــة بالف
الابداع .

انجام : وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيتالعتيق .


 و رساله بركزيده و درآن از استاد سراج الدين الدين محمل غواص و شر شيخ صفىالدين مراغهاى . ياد كرده
 نمودهاند
باب اول در مبداء اين علم .
باب دوم دراقوال حكماء دراين خصوص اين
باب سوم در نسبت اين علم به وراي

باب ينجم در بحور اصول و در اين كر كات هريك بتّدرالحال والضرورة . باب ششم در بيان اين علم فی النظم .






السالاطين سلطان محمود غزنوى را راغب و مايل به علم شربف موسيتى ديد .

انجام : وهر گاه استادان خواسته باشند آزمايش كنند و قوت و قدزت
. يكديگر معلومكنند ازآن معلومكنند والسالام على مناتبعالهـلـى
 وقانوناو وابنسينا وفيثاغوزس و صفىالدينعبدالمؤمن ارموى آذربايجانى ورسالئ
 جامعالالحان او و استاد قطب ثانى و حافظ ادوار قزوينى و خو اجه رضوانشاه تبريزى وخواجه مولانا شمس رومى وضربالملوك او او ومولانا طاقيهدوز واستادشاه
 (بهمان نستعليق وY ذ

حنين است فهرست آن :
 كسانى كه مربوط بهاين فن بودهاند .
فصل اول دربيان بعضى حالات ومقدمها وران واسامى آن .
فصل دوم درييان آوازها


 آغاز : و بعل اين مختصريست در علم موسيقى و مبنى است بر يك مقدمه

وینج فصل و يك خاتمه .
انجام : وحقير شصت سال رباضت كشيد تا اينها را دانسته وبيان نمود . - V رسالهُ سؤال و جواب يا پرسش و پاستخ در مطايبه و نصيحت و يند وجز اينها با نظم ونش ازستايش ونكوهش وغزل وقصيده ورباعى وقطعه بهفارسى
 از عينالدوله و ظلالسلطان سلطان مسعود ميرزا و بهاءالملك ياد شدهاست . بدينگُونه است : 1 - اسباب بهادرى و شرايط دلاورى در عرصهُ جدال و معرض قتال . جنداست
 W - اگر كسى ازاين صورت عارى است و جزنو كرى كارش نيست حه كند.
؟ - ـ حلم را كه بر رخسار شاهد خلق عارفان است (؟) خههاندازه است آغاز : بسمله . چساز حمل وسهاس مؤسس اين اساس . . . . جون بعضى

از محباب ظريف كه درصحراى مردم حريف بودند گاهى كماهى وقايعات اردو

 آورده و پارهاى از مطايبه و نصايح وتجارب از نظم و نثر از ملح و و ذم از از غزل وقصيده ورباعى [و] قطعه برآن الها الصاق والحاق نمايد .


در ا $17 \wedge$ ر غزل فارسى تاراج است درشش بيت ، بدينگونه :





آغاز : آمل جو هما بزى زشيراز
كردند بهم ترانهها ساز
كفتازسرخشم درپس قال
منزل بنموده در فضيلت


- در • ار شعرهاى فارسى است در هجو
- 10
(IYON: 1 O.P. 3.18,60,62 داراى حكايات سالاطين و اندرزنامهُ نواب شيرازى و رسالهها و بندهاى ديگر
:سِس
1 - 1
- ـز ينج باب و 10 فصل (V
.

عالم كير چادشاه .
 0 - رسالهُ وجيزه درتقسيم تار براى استخراتج نغمات موسيقى درمقدمه

يس ازاينها نوشتهٔ سر گوراوزلى است و نامههاى دربارى ديگر مورخ
. IYMa
17 - احمل تيمورياشا درالموسيتى والغناء عندالعرب حاپ شپ97 مصر

دو رساله گنارده است :

به عربى داراى عنوانهای زير یس از خطبه :
فصل الموسيّى و منافعه
فصل فیاصل من وضعالموسيقى ومن وكع به عملا .
فصل فيما ذكر اهلالفلسفة من اهل هن هنمالصناعة .
فصل فى شرح الدائرة .
فصل فیى الثمان برداتالتى فیى فروعالاصول فول الاربعة .
فصل فى ذكرالست آوازات .



صفىالدين عبدالمؤمن ارموى و شمسالدين سهروردى نشان ميدهد انـ الد



و كوتاه وداراى حهار فصل :
1
. Y Y
س ـ فـ فصل آوازات الست فـ
. ع

و جاء نى خل يسالنى فینظم هذه ذىالرسالة وشرحها هی درآن شش فصل است :
! - فصل فىالاصول الاربعة .
. Y Y
-

0 - فصل فی شرح ابحرالنغمات .
1 - 1
دراينجا بايد شكلى رنگين باشد .
a

آثّارَّمنام فارسى درموسيقى هندى

1 - فريدالزمان فیمعرفة|اللحان در موسيقى ايرانى از مؤ لف غنية المنية
و ييشاز آن و به درخواست فرمانرواى كجرات امير شمسالدوالدالة والدينابراهيم
حسن ابورجا ساخته شده است
. در فهرست سرفراز على ضورى صان 7 (انجمن ترقى اردو پاكستان)
از نسخهاى ازآن ياد شدهاست .
「 「


Uزين Sangita Darpan كه بهز بان سنسكريت است .


اين رساله در دوقسم است :
ا 1


ا
الف - در بيان رقص
ب - در شرايط و آداب مجلس سرود و اصحاب محاسن و معايب بعضى

اصحاب و جز آن درهشت فصل .
-
س - راگّای هندى : ترجمهايست از كتاب سنسكريت در موسيقى هندى
Hazar (

- (Dahurupad

مؤ لف از درباريان راجه مان سينگه Man Singh در گزششتهُ نــزديك

 اين كتاب به فرمان شاهجهان پادشاه ( آغاز : چحون نفوس مقلسه بخرد نهاد را را ميل به لذات روحات

و ادراك سرور از امورى كه مستلزم . . . . . .
واز آنجا كه دراينعشرتنامه تصانيف (پنايكبخشو هنزار دهریده نگارش يافته و بههندى تصانيف را هزار اسهنسر ميگويند و لذت را (رس) مينامنل واين مجموعه بهجتفز اى لذتانگيز مشتمل بود بر هردو معنى به (سهنسررس) موسوم
 ( بادليان 10 米 درشاه جهانآ باد براى شاهقبادبنعبدالجليل حارثى بلى انشیى ديانتخان

ونسخه ازآن ميرزا محمدرستم معتملشخان يسر او او بودهاست


 بىديباحه است .
آغاز : بدانكه علم موسيقى علمىاست درغايت لطافت هرطبعى آنرا محيط نتواند شد و هردلى آنرا مدرك نتواند گشت زيرا كه كسب علم موسيقى ممكن نشود مگر به طبع سليم •

- با باليان





باب پنجم درعلم سنگيت يعنى علم موسيقى وآن مشتمل است بر در ده فصل .
- ( 1 人V : <br>) Y
- V
(מر راگك بهيدونه آغاز ميشود و درپايان ״ قول در رامكلى راگنى") دارد .
- Y•19 ديوان هن ر

A - رساله در راگَها و راگَنيها بهزبان ريخته وفارسى باعنوان "راگهاى
هنده درآغاز نسخه .

Q
آغاز : بدانكه در ولايت ايران وغيره شش آواز علم موسيقى را ششنام
مقرر كردهاند
. (IAV: 1 (



آغاز : صداى ستايش محمود بنام نغمهسراى كنـ .
. Y•Y
II ا ا

آغاز : یرتووپنو هجو جرجا
انجام : اميد ارواح بیى
. ملك م

ا-
r r
.
₹ - أ درنواختن هر كدام از راگها و راگنيها درطنبور .
آغاز : بهجميع دستور واصطاملاح طنبور برنتار تا ما نيز بياموز ماريم .


مجلد يكم دراصول خفيف :
در اصول عمل . در اصو
در اصول اوسطل .
در اصول ضرب اوس .

الموشحالكلىجامعلجميعالالحان مرتب على بيوت خمسة ، ساختهُ خواجهُ رومى در اصول ثقيل .
.
£ أ - اصول النغمات الاصفى : در موسيقى هندى به درخواست مستر ريِّارد جانسن :
1 Y Y
ץ -

-
در نسخءٔ بهار شش اصول است .
آغاز : نحمدونصلى . وجدلى ونكانيزتر نمّى كه سوزان سينهريشان محبت . . (1ヘ7-V: ) (بهار ش


Archives of recorded music
Archives de la musique enregistrée.
A Catalogue of recorded classical and traditional Indian Music.
Catalogue de la musique indieme classique et tradionnelle enregistrée.

Aliain Danielou
(Shiva Sharan)

1
آثار
1 - رسالئ موسيقى بدينگونه :
(اسخنى جند از كلامحكماء نقل كرده اينجابر نهيبم وغالباً| الز كتاباخوانيان الصفاء
 وضع حكماء و نصيب ازآن ارواح راس راست نهاجسام و اجسام را ازآن وآن نصيبى نيست



تقدم بعونالهُ وحسن توفيقه .
 (فيلم إي
بساز اين يك صفحه (تفصيل موشك وترقه وهوائى وغيره" است .
٪ - رساله درموسيقى


 و روحانى وتأليف غناء الحان از وايبى ويس .
انجام افتاهه : واين موسيقى را عظيم اصلى (سّ) .


"א - المختصر المفيد فى بيانالموسيقى واصول احكامه
درمقامات ویردهها بفارسى در ساس اس


ع ـ فـ فائلهاى دربارؤ نامهاى دوازده مقام وشرحى از آنها
. |Y| - |19 سبهسالار ش

0 - قو اعد اصول وفروع
آغاز : دراسامى دوازده مقام اول راست دوم عراق سيم اصفهان .
 وفروع وسيونر (؟) دوازده مقام وتر كيبات جملأى والـى واله اعلم .


7 - مقامات موسيقى
نام مقامات وخوانند انان با رموز وارقام وتنها بروش پيشينيان درآنآمله
و كويا سر كشور عثمانى بهنگارش در آمله است و كتاب را درنسخه نامى نيست . جنين است مقامهاىآن : عراق ، راست ، عثاق ، صبا ، بيانى ، عجم ،



زيرافگنل ، بستهنگار ، مايه ، اصفهان ، كوشت ، سیاو ، سیر ،
 علىخواجه ، سيفالمصر ، چرى ذات ، حيدارجان ، بلبل عراق ، ، خنكاسبرُوى ، ، ،

 خو اجه ، مصطفى ، شاهقولى ، قرعه فرخ ، آغارضا ، شكوفهزار . . . . . كه درفهرست ديله ميشود نمونهاى از عنوانها كه سساز آنها نشانههاى ابجلى وعددى است : درمقام

عراق ضرب فتح شريف، وزنكبير سرخانه، ملازمه ، خانگانى ، زيل ، خانهُ ثالث؛



خانهُ ثانى ، خانهُ ثالث .


米 مقوائى . اين نسخه اكنون در كتابخانهُ ملى است است وفيلمى ازآن بشمارء
 اصل دفترمانندى بوده كه آهنگها را با رمزهایى آنها در آن مىنوشتهاند و گويا ميخواستهاند كاملتر سازند اينبود كه سفيديها درآن آن برجاى
 كه مطالبى بهخط ديگر نستعليق ريز راسته وحليپا ، دز آن آمدا از اخبار شيعى و حكايتها و شعر فارسى از ظها ونير فاريابى تا ابنحسام



1 - ا رسالهاى درموسيقى
آغاز : بدان ايكك فىالدازين كه هييج علمى به خوردهبينى علم موسيقى نمىرسد جنانكه حضرت امير المؤمنين سيرجمييع علوم كرد حچون بهعلم موسيقى رسيد



فصل درآداب وقانون اين علم .

انجام : بزر گی و كوچك
سر سه صفحهُ متن درآغاز نسخه بهنستعليق سيداحمل مازندرانى نهميرى

Y Y ا اختيارات (
سیس اصل كتاب است . در آخر نسخه فهرستى است !ز مطالب موسيقى



- V

درآن از شمسالدين محمدبن حسين و ابواسحق موصلى و ابونصر فارابى
ياد شله وآمله :
" اين كمينه درميان دايره شش آوازه ساخته و آوازها هريك به دومقام
علم افراخت " .
آغاز : بسمله . مخفى نماندكه آنچجه فقير تتبع نمودهاست علم موسيقى از حضرت ادريس عليهالسام بهظهور آمله گويند درحالت خروج روحانى از صداى دور فلك فراگرفته .



1 - رساله درموسيقى
باب دربيان دوازده مقام
-فصل دريبان اصول كوان
فصل دربيان حهار شد .
باب دوم دربيان شد سيوم
باب دربيان شد حهارم
فصل در بيان دوازده مقام
فصل كه صاحب سازونوا اند كه از جهت هرطايفه چه مقام بايـــ
. ررداخت .

 رسيله فرموده كه عجيب وغريب مينمايد . انجام وپنجگاه بكارآيد . اين مختمريست دربيان علم موسيقى اميد كه طالبان بهرهمندكردند .

ه - رساله موسيقى

داراى اين فصلها :

- ا
-     - Y شش آوازه بهنظم

W - دربيان اصول اين علم كه مشتمل بر VV عدد آملهمانست .

0 - دربيان آنكه هريك از مقامات بهكام از بروج دوازده كانه تعلق دارنــــ .
آغاز : بدانكه جميع اشياء به آهنك ونغمه مشغو لند كه اگر يك آهنگ
ايشان بىاصول بوده باشد ملال سر ذات بهم ميرسل .

بالصواب واليه المرجع والمآب .
. .
-
درآن آمده است :

درهفت فصل :

- 1
. Y
W -
₹ ع- دربيان یردههاى آوازها وتفسير كردن آن

- 

V V
آغاز : سپاس بیقياس صانعى را .
.
11
در Yاץ باب با اسامى مقامات دوازده گانه در سهبنا بهنظم فارسى كه آقاى
 (سW ش او او ص ص ا فهرست با بهاى آن :
 - Y

س


- 0

Y- 7 - درييان اصول مختلف ان
. دربيان آنكه شش بحر ديكررا چون زياده كردهان رو - V
دراينجا از خواجهصفىالدين عبدالمؤمن و استاد روحرورد و مولاحسن
 ^عبدالقادر وينج بحر او : (اضربالفتح، دورشاهى، شاهنامه، دائرءّ قمريه، خواجك

 حسين واعظا ياد ميكند كه باو سخن كفته است و از كليات اختراعى خود نام
. مىبرد
-
. 1 -
II آغاز : درباب ا افتاده : و دوازده انیه - . . . . وترتيب دوازده مقام آنچنانست كه گذشت اما بعضى گُنتهاند كه عشاق مقدم

است باين دليل :

 . . . . . اين شش بحر ديگر شد كه مجموع دوازده باشل . باب نهم . انجام : ديگر درينعمل سخن بسيار است اما بهسخن همين اختم اختمار كرديم

والله اعلم بالصواب . اسامى مقامات دوازده كانه (شش بيت) :
 هم درمقامات است (ششربيت) :
 هم درمقامات است (بيستودو بيت) :

دو شعبه هر دقامى راست ناحار دو گاه آمل قرينش با محير

عراق كوحك انست آن اصلكز وى بسوى ماى من آرد خرد يسـى

IT ا
در یانزده فصل و يك ري خاتمه و هردهها در آن بهترتيب اقليمها بخش
ثده است .
1

- Y
.

0
. 7
. V
- 

Q
-
. II
. IT
W

10 - 10
خاتمه درتأثير نغمات .
 التماس كردنل تا درعلم موسيقى رسالهاى تأليف اليف نموده شون رساله را تأليف نموديم اميدكه بهنظر ايشان مقبول گردد و اين مبنى است برهانزده فصل وخاتمه .
انجام : بيتى كويندكه نفوس را حزن بخشد وآنجه مناسب يرده فرحباش
 مناسب آن باشد و بهخلاف يكديگر كُ كويند . سيهسالار (1. .

- (

YIV
|T -
باب دوم درييان دانستن بيستوحهار شعبه .
باب سوم دريبان ششآو دراز د

باب ينجم درنسبت دوازده مقام
باب ششم هرمقام زا از كدام حيوان برداشتهاند و اند

آغاز افتاده : حجاز وبوسليك و رهاوى كه دارم ياد از تقرير راوى
انجام : سم طوسى ، كنگره ، سازهاى ناقصان


عا - رسالهُ موسيقى
در شانزده فصل :

- 1
. Y
F

. 0
. 7
.
.
- 
- 

II 11
آغاز : حمل وسياس بیقياس خلى راى را عزوجل كه بنىآدم را بهقدرت
 عزيزان طالب علم موسيقى بودند و ازين ضعيف در هروفت و در در هرايام سؤى الـ

مىفرمودنل . . . ازين فقير التماس نمودند كه دراين باب رسالهاى بنويس الم
انجام : زرافشان صغير ، فاختهٔكبير ، ضربا لقور القديم (تمالرسالة) .


10 - رسائه موسيقى
درشانزده فصل كی فصل هفتم آن درجهارده باب است .
 شانزده فصل تر كبب كرده شد تا مرطالبان اينصنعت را حظى الـى وافر باشل .


. . . . فصل شانزدهم اوقات زن
انجام : ضربالقديم فرع • واللّ اعلم بالصواب .


17 - رساله موسيقى
در يك مقدمه وهفده باب يا فصل . . در چايان نسخهُ دانشگاه عمل وقول با آهنكهاى بسيارى از موسيقىدانهاى مشهور آمدهاست .

1
.
.
ع

- 0

7
. V
-

- 9

- II
. IY
W

10 - 10
- 17
. IV
فهرست مطلبها آنچنانكه درمتن نسخئه سيسالار آمده است :

1
.
.
.
0

- 7
. - Y
. 1
- 
- 1 -

II
. IY
.
§ ا
10 - 10

- 17
- V - V
- 
- 
- 
- ع ع

0 - 0

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 1 \\
& \text {. - V }
\end{aligned}
$$

فهرست فصلها در نسخهُ دانشعاه در ديباحه ومتن .
مقدمه درمبادى علم موسيقى :
1
.
.
. ع
0
و متأخران معا .
. 7
. V
.
9

- ا -
- II I I
. IT
W|

10 - 10 - درنسبت حردهها بهاقاليم سبعه .

. - IV
وابن مبنى است برهفت قسم :
- 
-     - Y
.

0 - 0 - در وجل ووجود ومراتبآن
- 1
- Y





بورزند وبدان بيردازند و بهفرزند واندان بياموزبند
 كه آدمى را از جملهُ مخخلوقات بر كز يلها






را از عدم بهوجود آورد . . . . بدانكه دربيان كتاب اعلام ميرود كه علم موسيقى

 مختصرى مفيل درين رساله ذكر ميشود . . . مشتمل است برهغده فصل ومقدمه .


ساكت شد والحمداللهالذى هدانا علىسواء الطريق انراه


 اشتباهى شل و از سY ا


وجنين خوانده شود : در سلك عبارت كشيد . . . . .

در نسخهُ ش lQVミ دانشگاه بنديست با عنوانهاى (هنوبت ، قول ، عمله با نسبت هريك از اينها بيكى از موسيقىدانان ايرانى مانند خواجه عبلالقادر و سلطان|احمل و محمل لУا و سيدمحملا و استادنور و سيققطبالدين و استادعلى
 جنين است :
نوبت مرتب ازآن خواجه عبدالقادر در بزر كى ، نوبت خواجه عبدالقادر در ترانه ، فرو داشت ، قول دو گاه سلطان احمل ، قول راست از سلطان احمل ،










 مبرقع از سلطان احمل، باز گشت، عمل خواجه درسه گاه، باز كشت (ص 0 ه وخ س)
. ر IV



 ازكلاغ ، بوسليك از نالهُ شتر ، نوا از از برا بلبل . . . . . در بيان دوازده مقام و بيستوجهار شعبه و حههار گوشه كه . . . قلمى
 حسينى كز مقامات است بهتر دو كاه آمل قرينشى با محير

بدين ترتيب تا آخر نوشتم . . . . درييان پستوبلندى هرمقام وشع


انجام : و يكى از بلند بهصورت
. مجلس

آغاز : رساله درعلم موسيقى • پوشيده نماند كه از خو اص علم موسيقى
 جان

 باشد واصول را هفده قرار دار وادند ومحمد غواص بيستوجهار اصول قرار داده وشرح داده و شرح ورحرده




 از نالهُ شير ، نوا از بلبل . . . .

فصل ( (1) دربيان دوازده مقام وبيستوجهار شعبه . بايد دانست كه هرمقامى
را دوشعبه وجهار گوشه قرار دادهاند . . . . .

 بالصواب اليه المرجع والمآب .


. IY0Q ريز سر Y

19
آغاز : بدانكه بعضىاز استادان موسيقى بر آنندكه حكيم افلاطون از تمام دوازده بروج فلك بگوش جان دوازده مقام شنيل وجمله را ضبطكرى چنانكه مقام

راست از برج حمل ومقام اصفهان از برج


- (
- 

 حند است واصول حند است بدانكه مقام دوازده است و هرمقامى را دوشعبه ولازم است كه ييستو جهار باشل . انجام : زنگولهحجازو كو جكاند برماست واللّاعلمبالصواب واليهالمرجع

والمآب .


- PI

با عنوان (فصل دربيان مقامات وغيره") واز عبارت فارابى درتعريف نغمه
دران آمله است .
آغاز : علم موسيقى عبارت است از معرفت احوال .
. Y•1人 بادليان ش

55 - دربيان ييلاشلن علم موسيقى
آغاز : بدانكه در پيدا شن علم موسيقى اختال(ف .

انجام : راستللمفارج .
-
درباره: ششدستكاه اصل وشش دستگاه فرع با دو دايره واشعارى دربارة
مقامات به مثال . درار
آغاز : بسمله . قاعده درعلم موسيقار. موسيقار بر وزن بوتيمار سازىاست
از نىهاى بزر ك بهاندام مثلث سازنل .
. 1 米
Y६ -
دايره شش آوازه اصل مقام ، بهفارسى با شكل .

نمىرود حونكه جناب على انـن ابىطالب سير علمكرد .
انجام : اين بود ههار دستگاهكه مذكور شـد .
. II 1 از

50 - رساله درموسيقى
آغاز : بدانكه علم موسيقى در دوازده هرده است و درهشت باب .
. (019: Y : نشريه
(Y7 - منظومه درعلم موسيقى

 نيز ديله ميشود .
(


-     - FY

كه در پايان نسيم طرب هم آمده است .

آغاز: مقام انلر عدد هشت آمل و چار دو شعبه هرمقامى راست ناحار

دو كاه آمل قرينش با هيحى
برى بردار از تخمى كه كشتم

حسينى كز مقامات است برتر آر انجام: بدين ترتيب تا آخـــر نوشتم . (سلدهّ
— FA دربيان دوازده مقام وبيستوحهار شعبه
دروصف مقامها واجزاء آن




Pa
مشتمل بر دوازده مقام وبيستوحهار شعبه وحهلوهشت كوشه وششآواز,
وهفت بحر واصول .
آغاز : بلان ايككالله كه اين رسالهايست درعلم موسيقى مشتمل بردوازده



*     *         - دانستن مقامها درهررديف

علم موسيقى ار همى دانى صبح دم بر ره رها ره الم باز بر هردهُ حسينــى را كـى هرده؛ خوب راست را را بنواز يس بشادى و لهو سر بفراز طلب از مطربان خوش آواز راه عشاق جوى و مـر محرم راز دلكش آيد عظيم نوع حجاز جز طريق عراق اق ان اناز با حريف مرافق عزم تأخير كن به دولت و ناز باده كير و در طرب كن باز ليك شد نظم بدان ای ناز

هون سر نيزه شد أفتاب بنّل به كه حاشت بوسليك كزين استوا حون بلانى كه وقت يِيشين شل وانگّه اندر ميانهُ دو نماز نه بــود لايق نماز دكــر
 جون در آيد نماز خفتن زود
 كر چه اين قول بوعلى

در كوشهُ صفحه يسازعنوان ياششدهآمده : منشى شهابالدين منشىتحريراً
ف فیسنه
OV7• دانثكاه كه بايد درسلةٌ •1 نوشته شده باشد و يا اينكه همين " تاريخ نوشته شنن آنست .


تو ز نيريز و نشابورك خـبـر تا مخالف ييش من مغلوب شد شعبهاش ركب و بياتى كفته است تا شنيدم از همايون و نهار تا سهكاه آمل حصار اهل سل ساز از عشيران تا سهكاه آرد پيام
 در دو كاه و در محير ماندانمام جاركاه از بردن غرن غزال خوران كوشهاى نيكوتر از ماهور نيست شد دو نوروز اين عرب اينك عئ عجم
 . اYOQ كويا مورخ (Y): Y

آغاز : دوعلم موسيقى
عثاق مرا قد حسينى است جو راست حضيض اوج حضيض اورج حضيض اوج زابــل عوج دو كاه محير موقع نينجكاه اوـ
 حضيض اوج حضيض اوج حضيض اوج
1- در بايان كراميه دور: سفرهجى آمد هدريردة بوسليك شادى ونواسته. (نسخهُ حقوق)

مقام اندرعدد هشت آمل و چار دو شعبه هرمقامى راست ناجار انجام: نوا كاندرجهانافتاد ازآن شور .

FF - F
داراى اين عنوانها :
ا-

- Y Y

W
است .

-     - 

0 - 0 . دربيان سازهان مختلفـ
آغاز : هذا رسالة درييان علم موسيقى • بسمله .
از جمله وجود هرسخن ادوار است
كينقول يقين ز سالك اطوار است
درشيوءٌ موسيقى سخن بسيار است

در بيان آنكه هرمقامى را دوشعبه است و هرشعبهاى نغمهاى چند است وهرشعبه شعبهُ كدام است .

ز يستى و بلنديش هويـــــا بلندى را ز آخر شعبه آرى بحنشت ز نغمههاى داود بختآمده بر سرود دندانش

مقامىرا دوشعبه هست بییا ز اول شعبه يستى را بيارى انجام : هر نغمه كه او نمود از عود اى جنكُ خطايىثناخوانش
(سپّ غزلى است)
باز اين بىسروسامان سوداى كسى دارد
باز اين دل هرجای
از كوى بتان شاهى گم ره برگشتن كين باديه همحّون تو آوازه بسى دارد


.
با ديباجهُ نر
آغاز : بعد حمد خدا وصلوات بردسول واهحاب او ببايد دانست كه علم
موسيقى علمى است .

- MO•/ / بادليان

O\% - دربيان شعبهاى هرمقام
. تاشكن (
-
. .
NV -




- ra
 IYXIY قاهره Y نستعليق حسينرضابن عصمتياشاى وزير دری
- 

در بايان آن جدولى است .
 كمعالحواد(؟) بدو مضراب بايد قرعكرىن آن مضراب ازهرجسمى كه مباشر آنست .
انجام : در وترو كاسها نيز همحجنان نغمات از وترو كاسه حاصل مىشود .


- (

آغاز : ساز الواح را از فولاد سازنل وجون دراز باشل وعريض ثقيلاعنى
بم باشد واينها سبب نرمى آن باشل .
انجام : اما حون حشُمم روشنى نمىدهد بدينمقدار اكتفاء نموديم .
. A $\mu \mathrm{H}$ ر
. ET -
آغاز : اين سازغابى حنانستكه آنرا از دور وضعكرده باشند جنانكه در زيرزمين ريسمان را كثيم اوتار آن در ادوار مىآيند ونغمات جليه از آن مسموعكردد

انجام : كه مضراب را درحر كت مىآورد وبر اوتار میرساند .


بفارسى در ده باب :
1 - آداب مقامات ورنك و كوشه وشعبه وآوازهاى مختلفه .

.
.
-

- 7

- 
- 
- 1 - آداب تصنيفات كه درمجلس اهل طرب خوانله ميشود .

آغاز : پساز فهرست ياد شده : واز جمله دهباب است : باب اول درآداب
مقامات وكوشهها وشعبها وآوازهايىى هريك هريك اسمى دارد واين است : راست كويــان حجازى به نوا ميكويند كه حنين كشته شد از بهر مخالف بهعراق

كو حسينم كو حسينم كو حسينم
米 ملك ب/.ر. اسماعيل قاينى بيرجندى كه الادوار ارموى را در IYYo درهمين مجموعه (شا) نوشته است .

نتيتجـــــه

چون بيشتر موسيقىدانها و خنياكرانى كه از آنها ياد كردهايم يا نزاد ايرانى دارند و يا درسرزمين ايرانشهر وقلمرو زبانفارسى پرورده شدهاند وانديشءُ ايرانى در سرآنها بوده است ونى

 اسالامى از آغاز تاكنون عنمر موسيقى ايرانى بوده و اين رشته هيحتُاه گسسته نشده است . اكر ما بخواهيم تاريخ اين هنر را درايران وقلمرو اسلامى وسرزمينهاى

فارسىزبان وآ نجاها كه ازاين موسيقى متأثرشده است است بنويسيم



زا فراهم سازيم و بهدقت بدانها بنگريم وريم



-     - چ

موسيقى و تواريخ و تذكرهها و مونا مقالات و كفتارها و رسالات دانشمندان ايرانى

7 - نام آوازها و آهنگها را در لهجهها پيدا كنيم و ريشهٔ پهلوى آنها را
- بابيــــ

سشץ

Y
اميرخانكو كبى
كرد بياوريه .
1 - ريشُّيونانى واسرايُيلى وايرانىافسانههايىى در كتابها دزبارءّييدايش
موسيقى كفتهاند بيابيم .
Q- در روش نوشتن آهنكها و نغمات نزد ييشينيان بينديشيم وكليدى
.براى نثان دان آهنكهاى كذشتُان بيا آيم
-
كه متأخران از بيشينيان جهاندازه برداشتهاند و ارزش آرار آنها جيست
 موسيقىدانهاى ايرانى واسالامى ازكدام روش پيروى ركردهاند اند IY - IY



| 000 | سطر | صفهه |
| :---: | :---: | :---: |
| عازف | 9 | 9 |
| اعشى | Y'o | 11 |
| جميله | Y | 19 |
| (لعنصر الموسيقى وما انترقت . . . . ومايُيته ه | 10 1 1 | w |
| الإيقاع | 11 | Wq |
| الشعرية | ! | $\leqslant \Sigma$ |
| 6 | 9 | §0 |
| - | 1. | 0 - |
| فقر | Yo | $0 \%$ |
| آستانه | W | 00 |
| زمافنا | W。 | O1 |
| و ونسخهاى | YA | 7 T |
| حموى | Q | $7 \Sigma$ |
| الرسا | YE | 70 |
| زقم Y دزآغاز سطر زائى است | Y | $V \Sigma$ |
| معتـــز | Y'Y | $V \Sigma$ |


| 0020 | سطر | صفحه |
| :---: | :---: | :---: |
| ديباجه | rr | vo |
| جنيد | $V$ | v7 |
| در دوباب | $r$－ | v7 |
| عبدالهزيز | 7 | vs |
| فرغينانى | 19 | 人。 |
| مغنيان | 9 | 11 |
| عبادالهُ | 10 | AV |
| احمدالل | ri | $\wedge$ |
| （ Y ） | r | 9. |
| 0－－شرح | ro | 91 |
| וֹ | 10 | ar |
| الادؤى | 10 | 1.9 |
| Yrı | w． | 111 |
| نسختى | 0 | ｜w｜ |
|  | 10 | $\|m\|$ |
|  |  |  |
| موسيقى خسرو سخن بهميان آمده ولى از از تسخئ رسنالهُ او درآن نشانى نديدهام． |  |  |
|  | Y | $\|w\|$ |
|  |  |  |
| هنرومردي تحقيق كردهام． |  |  |
| （ $\mu \cdot r$－ $0: \mu$ ）Or 271，1 | 1 | Ims |
|  | ָس از سطر（W） | 1\％1 |
|  | Y | Ima |
| اين دور را | YS | 1 $\varepsilon$－ |
| شمارهّ | r | 1ミ1 |
| افزوده شود． |  |  |
| سلهُ نهم | 10 | 1ミ1 |
|  <br>  | ميانسطرr｜وس｜ | 100 |

- 

 جاب شده است.






نوازنتدهـا
|اشارة عاليؤ
|91 دز پايان سطر 191
. (رسالة جمع الاقوال فیقول القوال) 1६) 191
. (انوار

هم بايد همين باشد) .
رسانده است
الاثيم
 هسץ) » (راك مالاه خوانده است ( نيز منزوى

- (ヶл૧า
( $1 \cdot 7 \wedge-1 \cdot \mu v$ )
$9 \quad r \cdot \lambda$
r $\mu$


## 00~

اصولالنغمات الاصفى از غلامرضا فرزند محمد
 دراين نسخه باب يكم نيست و از باب دوم آغاز مىشود بس باب يكم درابن كتاب باب دوم نسخه
 بيشتر اصحالاحات عملى وعلمى.

سطر
صفحهd

سشץ

