


## خلافג الوليبل بن عبل الهلك










a) Quia dexter margo primi folii hujus Codicis cum vocibus initialibus perint, ex Warzry Gesch. der Chal. I, p. 492 et seq. omissa per conje-

 werratum est. [Legendum esse

 "












 لملحكهـا
a) [Cod. 1. 12, et Lobbo'l lob. in v. J.]. De Karab Al-Asqari conf. Werr L. L. I, p. 447 n. 1. - De Qotaiba 'Ibn-Mostim, ejusque expeditione trans Oxum vid. idem 1. 1. I, p. 498-504, et in appendice ad I, in Tom. III, p. X. De Jazid TIbn Al-Mohallab conf. ibid. I, p. 461 et seqq. b) Metrum est (c) De Maslama 'Tbn Abdo'I-Malik conf. Werr 1.1. I. p. 509 et seqq. - De Al-Abbās Tbn Al-Walrd, ibid. p. 510 at 511 ,
 Cod. 1.f.l. f) De hac in Hispaniam expeditione vid. Werx 1. 1. I, p. 514


 من گُوْوْ









USD, et sic Auctor reverà scripsit, ut ea, quae deinde tradit, manifesto declarant. Satrapas enim, quos cum ipsis Persarum regibns confundit, thae voce significare voluisse videtar. In similem errorem olim incidul AlWaqidi, ut novimus ex verbis At-fabarti, a Wracyo 1.1., p. 523 in nota laudatis. Al-Waqidi nimirnm regern, de quo hic sermo est, virum nuncupat ex incolis İliahanis, eumque appellat Idrinijukk. Quomodo error isfa inter Moslimns invalucrit, in promptn est. Rex Hinganiae dicitur
 sur l'hist. de C.Esp. 1, p. 369), unde at nomen relativum ", ${ }^{\prime \prime}$, et pl. , رث,ريڤيبّبـن , quae forma forro hic in it Al-Waqidhi actate jam

 (3.] b) Vid. Wein 1.1. I, p. 494 et seqq. et p. 548, et Abüll-fed. Ann. Jush. I, p. 428.




















a) Vid. Süra XLIX , 4. b) [Da hoc Templo Moslemico Damasceno multis exposuit Quarbemies in Hist. des Sult. Mamel. II. 1, p. 266-288. Verba tradit MLohammedis 'Ibn Sakir, + a. 764 (1362), Aucloris Operis, cui titulus est عـبـو Kalifg IV , p. 289), cujus duo tantum complectitur Cod. Paris. N. 638, tertium nempe, et octavum (?), nt in Cat. Paris. andi 1739, p. 167 notatur. Mocce Opus alins in suos usus convertit, qui Damasci Historiam conscripsit, contentam Cod. Paris, 823. Cujus descriptio, quae exstat in

## $\rightarrow 0 \quad 0$


diclo Cat., p. 187, collata cum Dozyr verbis de Cod. Leyd. N. 1510 (in Cat. Codd. Orientt. Bibl. Lead. S. B. II , p. 177 et seq.), primo obintu jam suspicionem movet, idom Opus (cujus initium tantum in Leyd. desideratur) utruxnque Codicem complegli. Omne dubium tollit locorum, quos Quaxrmmisar attulit, cum Cod. Leyd. collatio. Loci tantum interdam differunt lavitor; qui dissensus Anonymo tribuatur Historiae Damascenae Seriptori, nonnulla subinde nddenti, vel omittenti, aut in compendium redigenti. Quae quo melius perspiciantur, tum praesertim, ut ex his ea illustrentur, quase in textu leguntur, nonnullos ex nostro Cod. locos hic addere, operae




 ('S. Deinde narratur, quomodo Christianis regnante 'Omaro Tbn Abdo'l-Azizi pro Ecclesiis destructis et in Templa Moslemica conversis, restitutae sint - Fol. 2 rect. 1.6 in sectione 6a, ubi de magno Templo Damasceno, ab Al-Walido aedificato, sermo est, sic Anctor pergit, quibuscum conf. Qoatrix. 1.1. p. 265, 270 et seqq. :








## - 4 -



 tit




Quae in Cod. deinde sequantar ad 0 س
















## $-\mathrm{V}-$














 [In Cod. legitur quae vox orta ex Graeco $\psi \bar{j} \varphi 0_{5}$, oy us designat ex lapillis varii coloris artificiose compositum at affabre factum. De hac voce vid. Qurxamr. L.1. p. 271 in not. , Remavd in Journ. Lsiat. 1842. Tom. XIII, p. 344,

 Sür. XXI; 79. e) Sic legatur pro $\bar{\varepsilon} \overline{\mathrm{E}} \mathrm{r}$, ut in Cod. In Cod. 1516 Fol. 3 v. lin. 6 a fine hac de re sequ. leguntur, quae a verbis *) Qontrex. 1. 1. II. 1, p. 274 at seq. vertit: بسـالاسنـا צ"I

- $\wedge$ -





 مليه وتعهم




 كته اللفتى القششيري" (للقسرتّ .1)



 تَيْشَ






















 أصابنى


a) In Cod. legitur يا معشر اهل لمشثفـ. b) Vid. supra in not. penultimà.
















a) Vid. Werr 1. 1. I, p. 350-503. Ante $\underset{\sim}{\text { a }}$. Cod. علم inservit. b) De seqq. vid. Wexi 1.L I, p. 480 et 481. Cod.
 Anctore verba, quorum ultima est Hamza, recentiorum more in verba ultimà semivocali mataniur. c) De hac voce vid. cl. Dozy, Recherches sur Thistoire de $\bar{C}$ Espagne I, p. 398. Designaiur parvum tapetum, in quo Moslimi preces peragunt. d) [In marg. Cod, haec adduntur: تـكيـغ
 sine dubio omittenda sunt. Varie haec narrantur. De his vid. etiam Tbn


$$
-11-
$$

 * الموهنيين





 وتَـَّسْنْسو










a) [Intelliguntur clavae ferreat, quas in humerits gerebant. Vid.

 persuasit, at successorem constitueret ${ }^{3}$ marzm. Vid. Wrx. L1. I, p. 574


$$
-\mathbb{N}-
$$








 أهتَ عبّاس وسعد بن البى وتّاص ودخل على أزوأج رسول الله صلعم




 حلــالنب رصى الله عنهم أجمعين بــالمدينغ ودُفى بالبتيع وعو أبى

a) Vid. Wexl 1.1. I, p. 505. b) De Abri-Horaira, uno ex Sociis Prophetae, vid. 'Tbn-Qot. p. Iff et seq., 1.4 a f., p. 98 1. 2 , et Hamak. in Ann. p. 27 , ef p. 97 ; porro Werx Moh. p. 430 et seq. De 'Ibn-Abbbaso conf. Hamax. L. 1. p. 26 et seq., p. 138 et 178, ac de Sad Thbn Abi-Waqqäç, idem p. 42 et seq., et 124.
 if. d) [alind hujus rei exemplum affert Abū'l-fed, Lnm. Musl. $\mathbf{I}$, p. 432. J.]
 مويكبه وكا










a) In Cod. ${ }^{\text {a }}$. [Seqq. sic explicat Dozy: miserat Al-walid aliquem, qui alinm addzeeret ; sed eo, quam arcessiverat, conspecto, Al-walld ei,
 quaero): Vox autem , formula est militaris, quam milites ideo hic repetunt. Designat retrorsum / Vid. Bergarsm, Guide francais-arabe vuL gaire, in voce arriëre (en). J.] b) In Cod. . obi. of [Sequuntur verba non Saidid, ut, si baee grammatice consideras, primo obtutu conjiceres,
 ut in Cod. legitur, substituens 1 , ac statuens Al-baggagum, Kalido offensum fuisse, quia Satdum ipsi misisset, sequentia sic reddit: exsecretur Deus flium fominae Christianae I (millit ad me istmm Saĩdum, qua re si abstinuisset, melius sane egisset). Putetne (adeone iners ac stolidus est, nt putet), me nescivisse, wbi Saiad areccae moraretur? Aliam traditionem refert Wrxx 1. I. 1, p. 495. - De Mratre K̇àlidi vid. Tbn-Qot.





据








 كتنله ثلّ راسه وهو يقول لا

De Satdo, partes sequente Abdo'r-rahmanni Tbn Mohammad Tbn Al-iAbai in bello, adversus Al-haggagum gesto, vid. Wrix 1 I. I, p. 450-462; porro do eo loquitar Abū'l-mah. I. 1, p. Yo w et PA. . De fabula, quas mox de capite ojus amputato et loquente, narratur , conf. Ibn-Qot. p. Miv, et An-naw臬wi, p. PV4. J.]

 nulivo. d.1 b) Vid. Werx L. 1. I, p. 424. e) Species II verbi Uuave; a Frexr. non notatar. [Oecarrit etiam in Woct. Arab. I, p. 128 dietio


## $-10-$

يعل تئل سعيل ثكان

















 e
a) De eo vid. Weic 1.1. I, p. 503 nota 2, ei Tbn-Qot. p. IN in init,
 'Ibn Gobarr, morino anno 155, vid.Aba'l-mabŭs, ad hunc annum. J.] c) Vid. Lex. Geogr. supra land. in $V$. d) Conf. Freyr. Arab. Proverbia II, p. 892. 8) De Abāno Tba-Marwan vide Tba-Qol. p. Ís 1. 10, et p. HH l. 5.













自d d


a) [Cod. Ibn-Qot. p. P.p 1.6af. 1 .
 1.1. I, p. 503 et 504 , atque in add. ad Tom. 1 in Tom. III, p. X. d) [Eadem tradiderunt At-tabari (vid. Weri 1.1. I, p. 573), Aba'l-mahas., alii. e) Fid. Lex. Geogr. in voce. Perperam Abui'l-feda in Ann. Mrush I, p. 432 كيـر مــروأن memorat, ad quem locum conf. etiam Raxsxx in ann. p. 109. J.] In Cod. Leyd. N. 1516 fal. 1 v. haec leguntar: وتوتّى


$$
-\operatorname{lv}-
$$



 b 11 وط










a) [A verbis צغي سنی: أخلى , in Codice perperam nova inchoatur sectio. Bis, ergo, aui ter (si verba وتحى سنغ أربع وتسعيين,
 sunt transferenda) Kalfa iter sucrum peregit. De Al-Walido paucis egit Abàl-mah. I. 1, p. MY. . J.] b) Von Hammen-Pengstacx in Abhandl. ith. die sliegel der Araber cet p. 9, addit vocem ${ }^{5}$ margine Codicis legitur plast vi. d) In Cod. 1NX, [Secundum $\bullet$ Cod. 1516 fol. 1 v., 19 ; sec. Abū'l-fed (Anr. Musl. I, p. 412), 18 ; ex Thn-Qot. vero sententia ( $p$. $\|^{\omega}$ ), 14 filios procreavit. In duobus prioribus locis nomina non memorantur; in posteriore de 4 tantum, Mmaro, Bisro, Tbrähmo et Al-Abbăso fit mentio. J.]

$$
-\ln -
$$













 ＂ُيُقَّبٌ
a）Cod．السع⿰夫见
b）Cod．حثتكن．
c）Metrum est للبسيط．
d）$[$ In
 praefero $\boldsymbol{\tau} \overline{\boldsymbol{\rho}}$ بنى，ut primum ipse conjeceram．J．］e）［Ut loens expli－ cetur，ut monet Dozyes，tum atlendendum est ad varium sensum，quo verbum جلد hic sumitur（primum nempa Jabja eo intelligit fagellavit， deinde Kamigh，manu sxcitavit penem，ut semen ejiceret）；tum etiam
 tasne：كمر جلى الوليد ابي ني（i．e．quoties All－Walsd［penem］mei patris［cumno］matris tuae adhibuit？）Sic ergo，dom Kamiga Al－Walidum impotentem declarat，et matrem Jahjac meretricem，atque ipsum Jabjame nothum，non mirum，hanc graviter iratura cum eo adeo crudeliter egises，nec tamen eam ob causam poenis affectum esse．J．］f）In Cod． ．عند，أبنٌٌ










وله يُنول جريد



 Collato tamen nostro loco, ibi videtar legendum esse
 - et de famults anlicis (pages), atque interdum de eunuchis, usitatar; vid. Dozx Receh. sur l'hist. dele l'Esp. I, p. 206, 207, 210, et von Hamiars-Purasraxx in $I$. . .1849 Janv. , p. 1 et seqq. Notio, primo loco designata, hic in - consum venit. Ex dictis autern de 'Omaro Al-Walidi filio, efficitur eam cohortem non equitatu tantum, sed et peditibus constitisse. J.] b) $\mathrm{ML}-$
 Wuistamr. in ed. 'Ibn-Qot., p. M. . In Cod.

$$
-r_{0}-
$$


 خـله مولالا ثم سعيل مولا
الهخْؤرج ج











 لهـم أبيـاتثا آكلهـا
a) De Qorra Tbn Sarik conf. Abri'l-Mahas. I. 1, p. vq, Hfil et seqq. b) De his haec tradit Muh. Ibn-Habib ex ed. Wüsrins. p. Hi et seq. :
 De veste x 人 p. 319 et seqq.; et de $\stackrel{\text { S. }}{\mathrm{G}} \mathrm{G}$, amiculum ferale, s. pannus, quo corpus



## - M -









 لْ





sic vertens: si vis withitendam hase (Ginzlam), qwas temeior est two
 stuepicatury, quo sensu yox ${ }_{2}$ saepe occarrit (vidd. supra dicta p. 19 n. a).
 ret ex Rexscrer explicatione vocis teneras et molliculas partes (cutis) propondulas.
a) Metrum est
b) Vid, Wexx 1. I. I, p. 495 ot seq.
c) In Cod.




 حسنُ التقَتم ثى الاسلام


## . خلافغ سليهان بن عبد أهلك











[^0]
## $-H^{\mu}-$









 ,







 المبلنب
 تَتْتّ


a) Vid. Wzix 1. 1. I, p. 556 et seq.

## _ Mr _

























$-\mathrm{Mo}-$

 ,




















b) Cod. c) De co vid. Werc I.1. I, p. 561.


















a) Dictio notione vid. cl. Dozr in Glossario ad Al-Bayano'l-MMogr., p. 8. [Quid
 plicuit, v. c.in Koseqlatenit Chrest. Ar., p. 31 l.12, verbis audi amice: qui sensus huic loco etiam satis convenit. Dozrys sic vertit: vous ave: raison, savez-vous, mon cherl J.] b) Sic Labbo'l-lob, ax od. cl. Virs

$-P V=$




















a) [Sic lege, sive
 ن.
 4*

$$
-\mu \wedge-
$$









 جملمغ

 وأربعهـاتّג









a) [Vocalur in titur Art. J.] b) Febri laborabant, a sing. عارٍ. Cod. عازین,













 ونـئ سنغ






a) Hanc pecuniae summam \#mar II, Solaimani successor a Jazīdo, quem in carcerem conjecerat, exegit. Vid. Waxı 1. 1. I, p. 580 et seq. b) Da his vid. cl. Dozy in Introd. ad Al-Bay., p. 16 et $17 . \quad$ c) De hac expeditione vid. Wrix 1.1. 1, p. 565-571.

## - ${ }^{\mu}$.














 . J. J. ; in Cod. .

 tum albi cum et sine Articulo. Vid. v. c. Abr'l-fed. in p. Hef et lif, et in ejusdem Hist. anteislam. a Fxersca. edita, p. 1121.8 et L2. Sic etiam differunt de seribendo Tasdzdo in posteriori literâ Jx. Hunc
 O. S, in Cod. vulgo cum Tasdido scribitur. Werr pronunciat Kljum.
 Tsauricus, f) Cod. بيلخوس. Quia vero intelligitar Theodosius III

 . J. 1

 سُتّان مرعشى و!


















 stasiw. b) [Intelliguniur Bulgari ad Danubium. Cod. 1



















 gitur b) Recte sic Cod. Vulgo Arabes perperam scribunt نيتَشن, ut Ablil-fed



## ${ }_{-}^{\mu} \mu^{-}$



 جَّاء اليوم
















a) [Sic in Cod. nomen pronunciatur. Quae tamen regiones specten'tur, nondum assecutus sum. Sine dubio sitae erant a septentrione Constantinopoleos, et frugam, quae inde in hanc urbern exportabantur, feracissimae, ante vero quam Maslamg eam expeditionem suscipiebat, de vastatae. J.] b) In Cod. xilylurag.

















 (
a) Loquitur Leo. Post $\underset{\sim}{\boldsymbol{-}}$ fortasse excidit . Cum hìs conff, verba At-tabarii ap. Wexx 1.1. 1, p. 568 in n., qui locus ex nostro loco simul illustratur. Veraun esse Wermiz explicationem, Constantinopolitanos se sponte tradituros esse, si Laslama victum combussisset, metu impetiks (aus' Fiurcht vor einem Sturme), sequentia docent. b) De خصم sensu rei, vid. el Dozx in Gloss. ad Ibn-Badroun, p.88. c) In Cod.


- Mo -













 الى







a) In Cod.
b) In Cod. kif.
c) In Cod


## _ 44 _








 انغسهم
 تُجْبْنٌ الاميير يـقـول لـكن كـو كان كـيّــون مسن الملوك الخين يسنتحتّون









a) Cod. ${ }^{\text {a }}$. b) Id est major pars. Vid. cl. Dozr in Gloss. ad ${ }^{\circ}$
 e) In Cod. ${ }^{\prime}$ omititur.
$-M V=$
هسلمغ



 وهـخا بهـط فارتنى عليه
位

 هiا










a) In Cod. . نفال.
b) In Cod.
c) Cod ${ }^{1}$
d) [Videtur aliquid excidisse, v. c. 1 . J. 1

$$
-{ }^{\mu} \wedge=
$$

















 U5. [De mulieribus dolis struendis aptissimis, vid. At-taalibi in Z. $\mathcal{Z}$ D. Mr. G. VI, p. 511 . J.] d) [Quod hic narratur, minime convenit stum ils, quae Scriptores Historiae Byzantinae secutus, tradidit in Bear (IIist. du Bas-Empire Tom. XIII, p. 283 et 289 et seq, ed. prioris): Anastasium II nempe Thessalonicam in exsilium missum esse, et Theodosing III, anno 717 a Leone III victam, secessisse Ephesnm, ubi vitam deinceps egit, partim accuratae religiosorum rituum observationi, partim Libris sacris dascribendis impensam, ac postea mortaus est et sepultus. Utrumque ergo Noster confundit. Pro un in Cod.















 vocatar Aia-Soluq, goo nomine utitur v. c. Thn-Batuta, corrupto, at
 1851 , p. 57 et seq.), ex Graeco äycos ©solóyos, quo designatur Johannes Apostolus, cujus nomine Graeci medii Aevi eam urbem appellabant. J.]
 I, p. 569. d) [In Cod. تسع وتسعیي. Vid. - Abill-sod, \&nn. Mrusl. I, p. 436, et Abr'l-mah. 1. 1, p. Min. Sic legendum esse, etiam sequentia docent, abi de Ar-ramla, anno 98 ab eo condita, est sermo. Minus accurato de eo Tbn-Qol., p. phin : J. 1
 a

 سنة








a) [Vid. v. c. Abū'l-mal. 1. 1. p. 将. J.] b) [Ar-ramlam a Solai-
 quod factum esse refert, postquam $L_{y} d d a$ ab eo orat devastata. Abdo'lMalik tamen antea, ut idem addit, Ramlae habebat palatium, ubi ergo intelligitur fortasse pagus, qui olim reperiretur in loco, in quo postea urbs illa exstructa est. In hoc palatio Solaiman videinr degisse, dum nuntium da morte Al-Walidi anno 96 accipiebat, nt aball-fed. in Ann Mrush I, p. 434, narrat. Quod ut ostendit, hunc locnm ipsi jam ante dilectum fuisse, ita causam etiam significat, quare haud ita multo post arbem fandaverit. Hanc Moslimos habaisse auctores, Seriptores Christiani item tradunt. Vidd loci a Robimsoro (Pal. III, p. 243) landati. Dolendum est, Nostrum hic de Solainăno agente, adeo pauca de co retulisse, atque hane rema pluribus non illustrasse. J.] c) Von Hammer-Purasmaxs in Abh. iub. die Siegel der Araber celo, p. 9, inscriptionem sigilli sic tradit : (Th, i, e. : soli Deo confido.



 وهلك














a) De hoe vid. Ibn-Qot., polffe
b) الكبـسـيـط.
c) d) In Cod. Stcr Chr. Ar. II, p. 263 et seq. $\quad f$ [Recte alia manus in margine
 al seq. J_] g) Id est ventris doloribus. In Cod. مع⿰亻

## CORRIGENDA.

Pag. 91. 2 pro lege
》 1. 1. nlt.


- 1.4 af. ,
- Holl 1

- frin n .6 L दaf. pro agente, lege agentem.
nou ita plene cnarrata, quae Kalifarum Historian egregic illustrant. Codicem ergo quam dignissimum judicans, qui tutus et quam primum ederetur, Cl. Joynboll me incitavil, ut huic rei manus admoverem, eumque mihi, Syecimen e Literis Orientalibus edere cupientig, janno 1851 ad finem vergente, describendum tradidit.

Laborem gravem quidem, sed jucundissimum simul, nee uno nomine utilissimum, alacriter suscepi, et quantum Studia Theologiae impendenda permiserunt, sumuo cum ardore persequi studui, hoc eventu, ut Codicem nunc ad finem fere deseripserim. Quo absoluto, eliam alfue etiam spero, fore ut his dnabus, fuac jam eduntur, Vitis Al-waledi et Solaimuni, reliquas deinceps et brevi quidem adjungere possim.

Scripsi Lugduni Batayorum, die $11^{0}$ mensis Fehruarii añil ydccclur.
J. ANGPACM.

## L. $\boldsymbol{N}$.

Perpauca nune praefanda habeo. Absoluld Codicis editione, cujus initium hocec Libello continetur, plura fortasse tradere potero. Quid enim nunc moneam de Libro vix inchoato, ac de Opere, quod non integrum ad nos pervenit? Unum enim tantummodo, eheu 1 tertium nempe volumen, idque in unico exemplo Leydensi (N. 667 Warn.), servatum est. Nomen porro Auctoris hucusque latet, nec de eo, si tempus excipis, quo vixit (quod post seculum undecimum incidit), quidquam insuper innotuit. De Codice deinde, quo usus sum, quid aliorum dicta repetam? De eo nempe jam exposuerunt Cl. Dozy in Cat. Codd. OO. Bibl. Lcad. L. B. 1851. II, p. 162, et paulo ante Vir consult. C. Sandenbrbg Matriuessen, in praefatione ad IIist. Chalifatus Al-Motacimi. L. B. 1849.

Praeter hanc Vitam, quae ultimum in Codice locum tenet; nulla alia hacusque publici juris facta est. Multa tamen Codex complectitur, aliunde nondum cognita, aut in aliis Scriptis

## SPEGIMEN ELITERIS ORIENTALIBUS,

HISTORIAM KALIFATUS AL-WALIDI ET SOLAIMANI,
-
SUMTABEX LIBRO, CUI TITULUS EST:

66 , Quix,

AUSPICE VIRO CLABLSSEKO
T. G. J. JUYNBOLL,



E CODICE LEYD. NUNG PRMMUM EDIDIT

JACOBUS ANSPACH,<br>

## LUGDUNI BATAVORUM, ApUD E. J. BRILL, adadmimar tifograpitur.

# IIISTORIA KALIFATUS AL-WALIDI 

```
EI
```

SOLAIMANI.


[^0]:    a) Fid. Wexi 1.1. 1, p. 577 et seq.

