





 مى شود.




بلند مى گفت: آقايان محترم! قرار ما جا جز اين بود!




 میشود!《 (حائرى، (10Y:) ).

## (همان: دفتر 07.7 1 1)






 تو باش خسرو اقران و پادشاه قرون تو باش قبلئ شاهان و پيشگاه قرون
 انورى ابيوردى هـــــم در ديوان خويش »قرن" را ادر معناى
 زين قرن، قرين تو كى آيد كس؟ تا چون تو يكى به صد قران يابد



 عبيد او نشمارم ز خواجگان عظان قرين او نشناسم ز نادرات قرون


 سعدى: شب عاشقان بیىل، چه شبى دراز باشد! تو بيا كز اوّل شب در صبح صبح باز باشد

 روز گار و زمانه.

 " چهار مقاله" عروضى سمرقندى آمده است: "چون ستوران

 نهاد《. (عروضى ســـمرقندى، چهار مقاله،


 يافتند از عمر خويش". (همان: •0-q₹)

ادامأ مطلب در وبگاه مجله


