**(Printed Pages 02)**

**Roll No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MPR 1343**

**M.A. (I Semester) Examination, Dec. 2018**

**PERSIAN**

**Classical Persian**

*Time Allowed: Three Hours] [Maximum Marks: 70*

**سوال ۱: شش از زیر را انتخاب کردہ یادداشتھای کوتاہ بنویسید۔ 5\*6=30**

1. چھار مقالہ
2. بوستان
3. انوری
4. امیر عنصر المعالی کیکاؤس
5. امام غزالی
6. سعدی
7. تاریخ بیہقی
8. سیاستنامہ

**سوال ۲:** محاسن ادبی گلستان را نوشتہ و نثر مسجع را توضیح دھید۔ **10**

**یا**

ویژگیھای شاعر را از نظر چھار مقالہ بیان نمایید۔

**سوال ۳:** ھدف از تالیف سیاستنامہ را بیان نمودہ و احوال نویسندہ آن را بنویسید۔ **10**

**یا**

دربارۂ قابوسنامہ ھر چہ دانید مشروحاً قلمداد کنید۔

**سوال ۴:** طبق کیمیائی’’سعادت‘‘ درجات تو کل را مفصلاً بتحریر آرید۔ **10**

**یا**

تاریخ جھانگشای را در نظر گرفتہ حملہ مغول بر ایران را مورد بررسیخود قرار دھید۔

**سوال ۵ : اقتباس زیر را بہ زبان اردو یا فارسی شرح دھید۔ 10**

دیگر عروس فکر من از بی جمالی سر بر نیارد ودیدہ یاس از پشت پای خجالت بر ندارد و درزمرہ صاحبدلان متجلی نشود مگرآنگہ کہ متحلی گردد بہ زیور قبول امیر کبیر عالم عادل مؤیدمظفر منصور ظھیر سریر سلطنت و مشیر تدبیر مملکت کھف الفقراملاءالغر با مربی الفضلا محب الاتقیاافتخار آل فارس یمین الملک ملک الخواص فخر الدولہ والدین غیاث الاسلام والمسلمین عمدۃ الملوک و السلاطین ابو بکر بن ابی نصر اطال اللہ عمرہ و اجل قدرہ و شرح صدرہ و ضاعف اجرہ کہ ممدوحاکابر آفاقست و مجموع مکارم اخلاق:

ھر کہ در سایۂ عنایت اوست گنھش طاعتست و دشمن دوست

 بھر یک از سایر بندگان و حواشی خدمتی متعین است کہ اگر در ادای برخی از آن تھاون وتکاسل روا دارند در معرض خطاب آیند و در محل عتاب مگر برین طایفہ درویشان کہ شکر نعمتبزرگان واجبست و ذکر جمیل و دعای خیر و ادای چنین خدمتی در غیبت اولی تر است کہ در حضور کہآن بتصنع نزدیک است و این از تکلف دور۔

**یا**

**اقتباس زیر را شرح دھید۔**

روزی نوشیروان بر نشستہ بود، با خاصگیان بہ شکار می رفت بر کنار دیھی گذر کرد۔ پیری را دید نود سالہ، جوز در زمین می نشاند ۔ نوشیروان را عجب آمد از بھر آنکہ دہ سال و بیست سال بباید این درخت کشتہ برسد، گفت: ای پیر، جوز میکاری؟ گفت: آری، خدایگان گفت: چندان زندہ باشی از برش بخوری؟ گفت : کشتند و خوردیم، کاریم و خورند۔ نوشیروان را خوش آمد، گفت: زہ، در وقت خزینہ دار ھزار دینار بدین داد ۔ پیر گفت: ای خدایگان ھیچ کس بر این درخت ، زودتر ازبندہ نخورد۔گفت: چگونہ؟ پیر گفت: اگر من جوز نکشتمی و خدایگان اینجا گذر نکردی و از بندہ چنانکہ پرسید نپرسیدی و بندہ آن جواب ندادی،من این ھزار درم کجا یافتمی؟ نوشیروان گفت: زہزہ ، خزینہ دار دو ھزار دینار دیگر بدو داد از بھر آنکہ دوبار زہ بر زبان او برفت ۔