فرهنگ کوچک زبان پهلوی
از
د.ن. مکتزي
مدرس زبان‌های ایرانی در دانشگاه لندن
ترجمه
مهدیه میر فخری‌آبادی
پژوهشگاه علوم انسانی و اخلاق‌های فلسفی
فرهنگ کوچک زبان پهلوی

از

د.ن. مکنزی

مدرس زبانهای ایرانی در دانشگاه لندن

ترجمه

مهمشید میرخرايی

پردازشکده علوم انسانی و حرفه‌های فنی
تهران: ۱۳۷۳
فهرست مطالب

بخش اول

پهلوی - فارسی

بخش دوم

فارسی - پهلوی

پوستها

بخش سوم

واژن‌های پهلوی

7
9
11
23
27
185
249
335
مقدمه مترجم

زبان فارسی میانه و متنهاي بازنامه از آن تا تفاوتی از نظر مطالب مورد بحث و مباحثه گنجينه‌ای گسترده و به‌همراه ناشناخته است و نیاز به بررسی، ترجمه و تجزیه و تحلیل دارد. بلکه از جهت شيوه آوانگاری نيز مقوله‌ای درخور توجه و بحث است. وجود افلاطونی تاريخی فراوان با نارسایی‌های خطی و بروی از غلط خوانی‌ها که در متنهاي موجود راه يافته است، كار پژوهشگر اين زبان را از جهت جهت دشوار مي‌سازد. همان‌طور که در مقاله‌ها، نداشتند برداشتی روشن از صورت ملفوظ و از واحدها، امكان هرگونه اظهارنظر دقیق و صریح را درباره ضبط واژه‌ها با تأمل و تردید توان می‌سازد. فرهنگ‌ها از نظر دو اثر اخیر نوشته شده‌اند، غالباً تقسیم‌بندی دادن‌که بر افرازیان به این خط و زبان پوشیده نیست. کتابی که اینک در پیش رو است، ترجمه‌ای از فرهنگ کوچک پهلوی 1 است که در برداردن حدود چهار هزار و از رایج زبان فارسی میانه است. گرداوردند فرهنگ کوشش داشته است تا واژه‌های مشکوک را به کنار نهاد و در مورد شیوه آوانگاری نیز توجه آورده به صورت ملفوظ و از واحدها در سده سوم میلادی، بیان دو جزئی شاهنشاهی ساسانی بوده است. این کتاب پژوهشگر را از مراجعه به فرهنگ‌های دیگر به نياز نمی‌کند، بلکه به‌روشی نياز دانشجوی اين رشته را برآورده می‌سازد. بديهي است که

شیوه آوانویسی آن نیز ناهمواری‌هایی دارد و ترجمه آن بدنی معنی نیست که نگارنده با تمام آنچه که در آن آمده، موافق است. در زمینه آوانویسی پهلوا سخن آخری از متن دیگری نشده و حقيقة چنانکه باید روشن نشده است. تا تدوین یک شیوه دقیق و همگانی، پژوهشگر ناگزیر است همه شیوه‌ها را ببیند و از میان آنها، آنچه را دقیقتر می‌یابد، برگزیند.
مؤلف در جای دوم این فرهنگ (۱۹۶۴) تغییراتی داده که به صورت پیوستی ضمیمه چاپ دوم، منتشر شده است. در ترجمه، این پیوست به متن اصلی انتقال یافته است تاکار مراجعه کند. به فرهنگ آسان‌تر باشد.
از آقای مکنزی که اجازه ترجمه کتاب را دادند و ترجمه بخشی از حرف «آ» را دیدند ویژه همکاران انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، که در کار چاپ کتاب بسیار کوشیدند، سپاسگزار است.

مهدی میرفخرایی

بهار ۱۳۷۲
پیشگفتار نویسنده

نیاز به یک فرهنگ کرهک پهلوی - انگلیسی (اینجا پهلوی - فارسی)، بیوزه برای دانشجویان مشتاق این زبان، از سالیان پیش آشکار برده است. انتظار برای انتشار و انتشار کتاب «A Manual of Pahlavi» پروفیسور نیرگر - گرچه شیوهی باستانی آوانویسی به کار رفته در این کتاب دیگر بذیرش جهانی ندارد، به سال پس از انتشار نخست هنوز ادامه دارد. امروزه با در دسترس بودن پخشی از مواد کار، هر دانشجوی کوشش زبان پهلوی باید هم جون گذشته فرهنگی برای خود گرد آوری کند، کاری که با زبان پهلوی دشوار است و به سبب تنوع روش‌های آوانویسی انتشار یافته، دشوارتر نیز شده است.

فرهنگ حاضر، که به نظر همگان، شیوه‌آوانویسی متفاوت با دیگران عرضه می‌کند، در نظر دارد در وله‌خست که‌گانه با زبان پهلوی را برای فراگیری آنچه که امروزه بدون نقشه یکسان، به‌نحوی وسیع را درنوردیده، پنداره‌های وازه‌ساده از معمولی ترین وازه‌های پهلوی، کمک کند و سپس بر ارزش عملی این شیوه آوانویسی دوسته‌سانی برای ادامه راه‌نوردیگذارد. وارد این آگاهی‌ها ریشه شناختی و ارجاع به متن بازار مربوط، افزون بر این که سبب تغییر بسیار در ارائه فرهنگ می‌شود، هدف کار را نیز تغییر می‌دهد و فرهنگ را از یک راهنمای به یک اطلاع جغرافیایی-تاریخی تبدیل می‌کرد. 

۹

A Manual of Pahlavi در سال ۱۹۷۴ انتشار یافت.
فرهنگ کامل پهلولی در هیچ جا دیده نمی‌شود و تا زمانی که متن‌های زبان‌های بررسی و خوانده تشدید، باید بر همین شیوه باقی ماند.

از دوستم دکتر زینیو (پارسی) برای نظریه مشورتی اش درباره آنجه که در این فرهنگ آمدگ می‌باشد بسیار سپاس‌گزارم، چه در پیغام صورت بسیاری از وابستگی از زبان، که می‌یابند جای سپاس فراوان دارد. دوستی گذشته مبنای او به سرپرستان و رهبران ایرانی و ایرانیان، نیز به بهره‌مندانه گرفته که باید در زبان و انگیزه آنها به ایران است، همه، در کلام نمی‌گنجد.

در اینجا از حمایت مالی مدرسه زبان‌های شرقی و آفریقایی برای انتشار این فرهنگ و از مهارت چاپگران سپاس‌گزارم.

د.ن. مکنی
اکتبر 1969
مقدمه‌ی نویسنده

هر فهرست منتشر شده‌ای از واژه‌های پهلوی، تقريباً تعدادی واژه دارد که چگونگی آنها مبهم است و این ابهام هم در صورتی هم در معنی و یا حتی گاه، در وجود خود آنها به این پرده‌ای نهفته‌است. هدف این فرهنگ آن است که گزیده‌ای از واژه‌های پهلوی را که در آن جزین واژه‌های مبهمی به حداقل کاهش یافته و مشخص نیز شده باشد، در اختیار دانشجو قرار دهد. فرهنگ موجود با فرهنگهای پیشین خود این تفاوت را دارد که واژگان پهلوی با واج ـ توپیسی داده‌شده‌اند که، تا آنجا که از شواهد استنباط می‌شود، نشانگر چگونگی تلفظ آنها در سده سوم میلادی، یعنی دوران شکوفایی شاهنامه‌شناسی مسائناست. دلایل رها کردن روش ستی آوانوسیس را در جای دیگری آورده‌ام. یکی از دلایل عمده‌گزارش روشن جدیدی عملی بودن آن است چه تأیید کننده‌ترین شواهد از این دوران است.

برای کاستن از شمار واژه‌های مبهم، لازم بود که بر واژه‌های ساده‌تر متنها‌ای از نوع کارنامه‌ای ارشدیار بابکان، دادستان مینوی خرد، اردابیزناهه، بنده‌ر و متنها‌پهلوی وبرامتہ جامع‌اساس، تکیه کرد. گرچه از برگزدندیای پهلوی متنها اوسا (وندیداد، بسنا و ویسرد) نیز استفاده شده است، اما بسیاری از واژه‌های تخصصی آنها حذف شده‌اند. بسیاری از واژه‌ها، که براً مقاصد و در موارد خاصی به کار می‌روند و ترکیب‌های

ویژه متن‌های دینی مانند دینکرده، نیز در این فرهنگ دیده نمی‌شود، چه تجزیه و تحلیل این قبیل ترکیب‌های پهلوی و دادن عناصر تشکیل دهنده آنها، مطرح بر آن که قواعد ساختاری آنها روند خاصی کار ساده‌ای است. واژه‌های تفسیری‌بذر که صورت یا معنی آنها مبهم است با «**» مشخص شده‌اند.

این فرهنگ، ماهیتی‌هایی مانند دفعی در درداسختی تمامی واژه‌های هر متن خاص را ندارد، بلکه هیچ گونه ادعایی در گشودن راه‌های تازه برای حل دشواری‌های موجود در متن‌های پهلوی را نیز ندارد. قرآن‌های پزوهشگران بسیاری، منطقاً، گلچین شده است و بدين وصله از تمامی آنانی که یافته‌هایمان با این فرهنگ همگون شده است، سبب گزارش می‌شود. با این همه، بايد مسئولیت تمامی گریزنشانی، قرآن‌ها و تفسیرهایی را که در جای دیگری نامده و با منتشر نشده است، خود بپذیرم.

حرف نویسی

خط کتاب‌های پهلوی درنیایت از خط آرامی شاهنشاهی گرفته شده و در طول زمان، به هر صورت، ابهام‌ها و بی‌جمله‌گیری‌های قابل توجهی در آن راه یافته است. جدول شماره 1 رونش تکامل و تکامل این خط را از آرامی شاهنشاهی (با حرف نویسی و نام حروف که توسط سامی شناسان به کار می‌روند) به صورت‌های خاص به کار رفته در کتاب‌خانه‌های بارباری و فارسی سد دیگر می‌دانید و صورت‌های کهن دست‌نویس‌های قطعات زبانک (حدود سده هفتم) 1 تا خط کتاب‌های پهلوی زردشکنی، نشان می‌دهد. افزون بر افزایش آوابا متعدد حروف مذکور، ممکن است بعضی از آنها در یکنواخت خاص، نشانگر ترکیب جنده حرف باشدند. مثالاً حرف دی در مربک از ۵۰۰.
جدول شماره۱

<table>
<thead>
<tr>
<th>کتابی</th>
<th>زبور</th>
<th>فارسی</th>
<th>پارسی</th>
<th>آرامی شاهنشاهی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* خط در بالا و زیر حروف در آوائیسی سامی، نشانگر تلفظ سایشی آن حروف است. مثالاً bēth, አለ phêh*
حرف نویسی دقیق یک حرف با یک حرف لاتین، به سبب پیچیدگیها و ابهام‌های این خط عملی نیست. این گونه موارد نیازمند تفسیر است. این تفسیر می‌تواند مستقیماً یا به‌صورت قااب، برای شاهد نسبتاً روان‌تر می‌تواند پیش‌گرفت زبان باشد. به‌کارگیری این شاهد، تشخیص ارزش‌های آوازی اصلی، اصلی 1، 2 و 3 برای حروف در ارزش‌های آوازی اصلی در حرف 1 و همچنین حروف ممکن می‌شود. اما به نظر می‌رسد این است که این فرانكو رومی و یکپوش شاخ رضای آوایی دقیق‌تری به این حروف بدهم و مثلاً r به‌صورت xwar =xwar و xwr =war و xwr =war جایی 1 به جای 1 خلیف به کار بریم. برای مثال: مورد 15 هم باعث اشتباه آن با حرف واقعی، خورشید است، اما حرف نویسی آن به صورت xwr به‌صورت xwr =xwar و xwr =war و xwr =war خواهد داشت. به‌طور مثلاً Fez سپرده که نویسنده گاه از این حرف‌های آوازی این در صورت حریق موجب دنیال نمی‌شود. در صورت حریق موجب دنیال نمی‌شود. به‌طور مثلاً Fez سپرده که نویسنده گاه از این حرف‌های آوازی این در صورت حریق موجب دنیال نمی‌شود.

برای تشخیص هزاره‌های پهلوی (اندیشهٔ قهرمان سامی) ارزش‌های آوازی، آنها بر اساس شناسایی نودیز، به‌صورت معرفی حروف LHYK و زمانی که نشانگر هزاره را به‌صورت حروف می‌شود. به‌طور ساده، چون هزاره‌ها اغلب صورت بسیار تغییر شده و تغییر شکل باید هزاره‌های آرامی هستند که می‌تواند پایداری آنها را در چهره‌گویی یک نظام ساده حرف‌نویسی کرد.

روشی که برای حرف‌نویسی واژه‌های این کتاب، از هزاره‌ها تا واژه‌ها ایرانی، به کار رفته است، تا آن‌ها به‌صورت کلیه، برای دوری جستن از کارگیری شناسی نویسی و واژه و نیز به منظور دریافت برای پژوهشی است که همین روند این حرف‌ها به‌صورت در عرصه‌ای جامع، به‌صورت C جایی به جای h، به جای h، به جای h، به جای h، به جای h، به جای h، به جای h، به جای h رده‌بندی می‌شود. به‌طور مثلاً Fez سپرده که نویسنده گاه از این حرف‌های آوازی این در صورت حریق موجب دنیال نمی‌شود. به‌طور مثلاً Fez سپرده که نویسنده گاه از این حرف‌های آوازی این در صورت حریق موجب دنیال نمی‌شود.

14
به جای ؛(عین) آرامی است. منشا حروف رومی نیز، بترتیب، ازاین حروف آرامی است.

\[ \text{HCDLWN} = \text{druN} \]

بنابراین، OLE(دی) شکل حرف شده \( lh \) اصلی آرامی و \( \text{f} \) است. سره‌نواکان، به یاری نشانه‌های زیر و زیری در این‌ها است. بخش‌های دیگری نخواهد داشت.

حرف بهلوی غالباً به شکل کوچک نوشته می‌شود، به طریقی به یک‌دیگر می‌پیوندهای که با دیگر حروف مشابه و بستگی ترتیب مرتبه بیشتری در هر هر کتاب، در این کتاب معمولی‌ترین این کلمه‌ها با خطی در بالا یا زیر حرفی که معروف ارزش آوای حرف بهلوی است، مشخص گردیده است. بنابراین:

\[ \text{غ} \] (غ) جایی که نشانگر آوای \( \text{غ} \) است، \( \text{غ} \) حرف نویسی می‌شود.

\[ \text{ق} \] (ق) جایی که نشانگر آوای \( \text{ق} \) است، \( \text{ق} \) حرف نویسی می‌شود.

\[ \text{ق} \] (ق) جایی که نشانگر آوای \( \text{ق} \) است، \( \text{ق} \) حرف نویسی می‌شود.

گردد کامل حروف نویسی بهلوی در جدول شماره 2 آمده است. ترتیب حروف همان ترتیب حروف الفبای آرامی است و نخستین ارزش آوای هر حرف در نظر گرفته شده است.
جدول شماره 2

<table>
<thead>
<tr>
<th>شکل تحریف شده</th>
<th>حروف نویسی حروف ایرانی (اندیشه‌نگار)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>g, d, y (2)</td>
<td>ه(\hat{d}) د(\hat{d})</td>
</tr>
<tr>
<td>h</td>
<td>ه(\hat{h})  (h)</td>
</tr>
<tr>
<td>b</td>
<td>ب(\hat{b})  (b)</td>
</tr>
<tr>
<td>g (\hat{g})</td>
<td>گ(\hat{g})  (g)</td>
</tr>
<tr>
<td>d (\hat{d})</td>
<td>د(\hat{d})  (d)</td>
</tr>
<tr>
<td>y (\hat{y})</td>
<td>ی(\hat{y})  (y)</td>
</tr>
<tr>
<td>(mn, etc.)</td>
<td>((m), (n), etc.) ((m), (n), etc.)</td>
</tr>
<tr>
<td>w</td>
<td>(w)</td>
</tr>
<tr>
<td>n</td>
<td>(n)</td>
</tr>
<tr>
<td>r</td>
<td>(r)</td>
</tr>
<tr>
<td>t (4)</td>
<td>(t)</td>
</tr>
<tr>
<td>G, D, Y</td>
<td>G(\hat{g}) D(\hat{d}) Y(\hat{y})</td>
</tr>
<tr>
<td>z</td>
<td>Z(\hat{z})</td>
</tr>
<tr>
<td>k</td>
<td>K(\hat{k})</td>
</tr>
<tr>
<td>(\gamma)</td>
<td>(\gamma)</td>
</tr>
<tr>
<td>l</td>
<td>L(\hat{l})</td>
</tr>
<tr>
<td>(\lambda)</td>
<td>(\lambda)</td>
</tr>
<tr>
<td>m</td>
<td>M(\hat{m})</td>
</tr>
<tr>
<td>s</td>
<td>S(\hat{s})</td>
</tr>
<tr>
<td>p</td>
<td>P(\hat{p})</td>
</tr>
<tr>
<td>c</td>
<td>C(\hat{c})</td>
</tr>
<tr>
<td>(\ddot{s})</td>
<td>(\ddot{s})</td>
</tr>
<tr>
<td>DR (5)</td>
<td>(D), (R)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

16
یادداشت‌ها

1. س: ۰ و... ممکن است تحریف شده‌ydyیاباینی باشد. پس ydy حرف - نویسی می‌شود.
2. نیز ۰۰ و... ممکن است تحریف شده‌ydy باشد. پس ydy حرف نویسی می‌شود.
3. نشانه‌ده حرفی و و ممکن است معرف هرگونه شناسه اولیه باشد. این نشانه‌ها دو حرفی را می‌توان صرف آن با قیاس منطقی، با حروف همانند حروف نویسی کرد: را با ۰۰ و ۰۰ را با ۵۰ و ۵۰.
4. یعنی خط زائد
5. ن ۵۵: ۱۱ و... ممکن است صورت‌هایی نیز باشد. پس یک حرف نویسی می‌شود.

آوانویسی

اصول املاسی که، ظاهراً با دگرگونی‌های اتفاقی در املاى به‌لهوی اعمال شدهاند، افزون بر هزوارشان، دربی‌گرند. اصول اولی (در جهارفی اولیا)، اصول تاریخی، شبه‌تاریخی و دشواری‌ها و دیگر است که تعیین قواعد حاکم بر این اصول به انداده‌های نامشخص است که بندره در خور دکرند. بی بردن به املاسی اصلی وای، بندره تلفظ آن را روش‌
می‌سازد. برای تعیین تلفظ هر واژه، لازم است که تمام شواهد تطبیقی موجود را بررسی کرد.

با اکتشاف منتهی‌ای ایرانی که به خط تقریباً آوایی مانندی نوشته شده، پایه‌ریزی یک نظام واژه‌ای را می‌تواند گسترده نماید. در فرهنگ آرائه شده باید به‌بحث بررسی کننده سوم میلادی ممکن گشت، نظامی که از نظام‌های شیش‌خود که توسط از شواهد دورتر زبان‌های ایرانی کهن، فارسی نر و وام واژه‌های دیگر زبان‌ها (بیروزه ارمنی) منکس بود، دقیق تر است. این نظام واچی در مقاله‌ای که بیشتر بدان اشاره شده، توصیف شده است. تمام واژه‌های این فرهنگ نیز مطالب همیشه نظام اوآویسی شده‌اند. این نظام در برگیرنده واژه‌های زیر است:

 واکها
\[\begin{align*}
\text{i} & \quad \text{e} & \quad \text{a} & \quad \text{o} & \quad \text{u} \\
\text{i}^1 & \quad \text{e}^1 & \quad \text{a}^1 & \quad \text{o}^1 & \quad \text{u}^1 \\
\end{align*}\]

 همخوانی‌ها
\[\begin{align*}
\text{p} & \quad \text{t} & \quad \text{k} \\
\text{b} & \quad \text{d} & \quad \text{j} & \quad \text{g} \\
\text{f} & \quad \text{s} & \quad \text{x} & \quad \text{h} \\
\text{z} & \quad \text{ž} & \quad \gamma \\
\text{m} & \quad \text{n} \\
\text{w} & \quad \text{r} & \quad \text{l} & \quad \text{y} \\
\end{align*}\]

1 - یاگ‌ها واچی و ۰ مورد تردد است و تنها زمانی مشخص می‌شود که شواهد تطبیقی مستقیمی از کاربردشان وجود داشته باشد.

2 - فقط در واژه‌های غیرفارسی عناصری در واژه‌های عالمانه یا وام واژه‌ها می‌توان تصور کرد که فراغتی این واچا هم‌ماند از آوایی قربانه این واچا در زبان‌های ایرانی غربی کوتاهی بوده است. تنها تغییر واچه‌گونه‌ای مهم به بندش‌های واکر و گ و بندشی - سایشی و مربوط است. هنگامی که این واچا برای واچا و همخوانان بعدی در یک تکوکی‌ای وارنگ هسته قرار می‌گیرد، به نتیجه بی‌فرآینه‌ای سایشی خود [، ] (v) [، ] تبدیل می‌شود. بنابراین واژه‌های سایشی خود [، ] (v) [، ]
روش استفاده از فرهنگ

برای یافتن یک واژه شناخته، یا واژه‌شناسی اما با روش آوانوسی دیگری، لازم است که نخست آن را در بخش واژه‌های به‌های یافته، فهرست انگلیسی - به‌های (اینجا فارسی - به‌های) فقط به مصون به باحسایی و یافتن مترازها و برده است و به هیچ روی وازه‌نامه انگلیسی - به‌های (اینجا فارسی - به‌های) به شمار نمی‌آید.
سروخزه‌ها، مجز در مورد، در سراسر مخزنه به ترتیب زیر مربوط شده‌اند:

\[a, b, c, d, e, f, g(h)\] \[h, i, j, k, l, m, n, o\]
\[p, r, s, t, u, w, x, y, z(z)\]

دو مورد این اعبارند از:
(1) اسمهای معنی با پایانه (\(\text{th}\) - \(\text{th}\)) که بلافاصله به دنبال واژه‌هایی می‌آیند که از آنها مشتق شده‌اند، مثلً 
\(\text{stur}\) مشتق شده‌اند، مثلً 
\(\text{stur}\)
(2) اسمهای مصدری که از ساتاقه که بیزرون پایانه [\(\text{sh}\)]، ساختمان شده‌اند و صورتهای اشتقاقی آنها با پایانهای [\(\text{sh}, \text{sh}\)], [\(\text{sh}, \text{sh}\)]، همه به دنبال فعلی آمده‌اند که از آن مشتق شده‌اند.

افعال به شکل مصدر نقل‌شده‌اند و ستایه که بیزرون دارند، مگر مواردی که این دو صورت دیده نشده باشد. در موارد ضروری ارجاع‌هایی برای انطباق این صورتهای داده شده است. در این فرهنگ همه صورتهای اشتقاقی یک فعال نامده است، گرچه این مشتقات، بنابراین، از بخش‌های اصلی یک فعال قابل استناد باشد، مثلً اسمهای فاعل
سرخواره‌ها

سرخواره‌ها به‌طور هم‌اکنون بر حسب برجسته داده شده‌اند. سرخواره‌ها اندکی که با حروف ایتالیک آمده‌اند، برای ارجاع به گونه‌های دیگر آوانویسی آن‌ها بوده است. پیش از سرخواره‌ها اصلی نشان می‌دهد که وازه‌ها در متن‌هایی با اصل پارتی، مثلًا بادگر زررب و درخت آسیوریه، آمده است.

* نشان می‌دهد که آوانویسی یا قرائت وازه‌ها آمده است. آگاهی‌های زیب درون دور قبلاً [ ] آمده است.

۱) حرف‌نویسی خط پهلوی.

در مورد هزاره‌ها، حرف‌نویسی بلاغ‌آمیز پس از ارزان صورت اصلی آرامی کلمه که با نشانه‌ای مشخص گردیده، آمده است. در مورد افعال به سبب دادن ریشه‌های آرامی فعل، این روش‌ها با دقت کمتری اعمال شده است.

زمانی که املاه پهلوی ستایک حال یک فعل با بخشی از مصدر بیک‌های می‌شود، هر انددازه در آوانویسی با یکدیگر اختلاف داشته باشند، حرف‌نویسی به شکل اختصاری skwp-tn' نشان دهنده مصدر YMYTWN-tn' و صورت skwp-tn' (=škōf-) و مستاک حال YMYTWN tn' (=škuftan) و مستاک حال YMYTWN-tn' (=mūr-) و مستاک حال YMYTWN-tn' (=murdan) مصدر است.

۲) شواهد تأییدکننده آوانویسی.

صورت پهلوی، هرچند تحريف شده وازه‌های عالمنهای که از اسناگرفته شده، با...
مشخص شده است. آوانویسی این واژه‌ها فرضیتر از آوانویسی واژه‌های عادی بیشتر است، چه اینصورت‌ها جزئی بیش از واقعی‌تر احتمالی تلفظ کنونی این واژه‌ها نیست.

توجه درستی آوانویسی هر واژه مستلزم به‌یک مفصل درباره شواهد ریشه‌شناسی و تطبیقی است که از محدوده این فرهنگ بیرون است. بنابراین نمی‌توان ارائه شواهدی ارائه شده‌اند که رابطه بسیار نزدیکی با سرواژه‌ها داشته‌اند و از نظر کوتاهی و ارائه با قاعدتا سرواژه‌ها سودمند بوده‌اند.

پس از خط عمودی 

\[
\text{ب) } (M) \quad \text{و/یا بارتی (P) مانوی داده شده است. ارائه‌های صورت بارتی یک واژه، لزوماً باید معنی نیست که واژه اصل غیرفارسی دارد. این امر ممکن است بدلیل داشتن به عنوان بنا که صورت برابر فارسی میانه در منتهیات مانوی دیده نشده است.

\text{ن) پرداخت در هبایت عربی شان، زمانی که صورت مربی جانشین فارسی شده است.}

\text{(Ar) نقل شده‌اند. در مواردی که صورت‌های ارائه‌های دیگری که واژه مستقیماً قابل مقایسه باشد، از گروش دیگری یا به طريقة تحریر شده باشند (مثالًا با ریشه‌شناسی علامتی)، درون در

\begin{align*}
wēn- & \text{ سمت‌های } 1 \quad \text{ سمت‌های } 2 \quad \text{ سمت‌های } 3 \quad \text{ سمت‌های } 4 \quad \text{ سمت‌های } 5 \quad \text{ سمت‌های } 6 \quad \text{ سمت‌های } 7 \\
wēnišn & \text{ سمت‌های } 1 \quad \text{ سمت‌های } 2 \quad \text{ سمت‌های } 3 \\
dīdan & \text{ سمت‌های } 1 \\
wēn- & \text{ سمت‌های } 2 \quad \text{ سمت‌های } 3 \\
wēnišnīg & \text{ سمت‌های } 1 \quad \text{ سمت‌های } 2 \\
wēnišn & \text{ سمت‌های } 1 \quad \text{ سمت‌های } 2 \\
dīdan- & \text{ سمت‌های } 1 \quad \text{ سمت‌های } 2 \quad \text{ سمت‌های } 3 \\
\end{align*}

\text{a, w, v}}
دیدن, وین- [HZYTWN-tn^1< A hzy; dytn^1, wyn-] M dydn.

wyn- , N ~ , bīn-]

~ išn: بینش، بینایی

~ išnīg: دیدنی

wēn- , ~ išn(-īg), → dīdan

سوره یرک: هزوارش ستاری حال است. این هزوارش دارای حروف H و Z است. این ستاری هزوارش که به شکل حرف G کاهش یافته‌اند (Y که به شکل حرف N، W، T، Y) است که این صورت نتیجه دگرگونی (عادي) به‌هولی ریشه‌آرامی hzy است. مصدر (3) دارای پایانه آوایی پرای tn^1 برای dīdan در منطقه.

 سوره یهود: صورت نوشته‌ای مصدر dytn^1:

(۱) صورت نوشته‌ای مصدر dytn^1:

نوشته وین- حال است. dīdan در فارسی میانه مانند قربانیان آنها، به ترتیب به صورت می شوند که نشانگر همان تلفظ‌اند. در فارسی نو مصدر همچنان dīdan است، اما در منطقه bīn- است.

سوره یرک:

(۲) صورت نوشته‌ای مصدر

بخشی از اسم مصدر wēnišn ممکن است به صورت هزوارش برقرار شود. املاه wēnišn برای آوایی wyn^1 (۳) نوشته‌شود. یا برای wyn^1 (۴) نوشته‌شود. املاه نشانگر صفت متنی است (که آن را به صورت HZYTWN wyn^1 نیز می‌توان نوشت).
کوتاهنوشت‌ها

آرامی
Ar.
عربي
astr.
ستاره‌شناسی، اختربینی
Av.
اوستایی
cal.
تقييم
intr.
لازم
J
یهودی-فارسی
lit.
واژه به واژه
M
فارسی میانه مانوی
N
فارسی نو
P
پارتمی
pl.
جمع
sg.
مفرد
tr.
محدود
cf.
بستنید

نشان‌ها

ـ
درست مانند سرواره
*
آوانویسی و یا معنی مورد تردد است
/
گرینشهای دیگر
( )
گونه دیگری از صورت وی املاء واژه
فارسی نو و... صورت مستقیماً قابل مقایسه نیست
(N...)
همین املاء در مانوی و...
→
v.
بخش نخست
پهلوی - فارسی
آب [۲| M ۴]
آباد [۲۰۲| M ۲۰۴، N ۲۱]
آبادان [۲۰۴| N ۲۱]
آباد، پرجهسی، مروج
آبادی، خوشیختی
آبادان، مروج، کامیاب
آبادانی، کامیابی
ناتوان، بی قدرت
ناتوانی، هرج و مرج
ناتوان، کم‌زور، بی‌زور
ناتوانی، کم‌زوری
با
کمک، همراهی، همدستی
همراهی کردن
بی‌همه، محروم
واه، فرض
آن‌آن: (تقویم) نام‌هشتمین ماه‌ال و دهمین روز‌ماه
نانرست، بی‌روه
نانرسی
بی‌لب، بروی
بردامن (خورشید)
بخشان
به سوی بالا خراشیدن
به عهد کردن
برآمدن (از عهد کاری)، دریافت
برگیرستن، توجه کردن
برنگیفتن، پنجم کردن
برنستن، بر تخت نشستن
برنشانندن
abar raṣīdan
～raṣīdan:
～raṣīdan ő:
robat [ʔaɾːat]
～ag [ʔaɾːag | M ʔbrag] superior
～agān(ag) [ʔaɾːk’əɾː (k’)/]
～dar [ʔaɾːilt | M ʔbrdr]
～dom [ʔaɾːmit | M ʔbrdm]
～domīh [ʔaɾːmɪh]
abargar [ʔaɾːɡaɾ]
abarīg(ān) [ʔaɾːɡy(ʔ/n)] = abarag
abarīg [ʔaɾːɡik | M ʔb’ryg, J ʔb’r̪jy]
abarmān [ʔaɾːməɾn]
abarmānd [ʔaɾːməɾnd]
abarmānīg [ʔaɾːmɪɾnɪg]
abar-menīšn [ʔaɾːmɪɾnʃn]
abarān [ʔaɾːɾən | N wāɾn]
～ih:
abar-ōz [ʔaɾːɾwts]
～ih:
abar-tan [ʔaɾːtn]
～ih:
abarwēz [ʔaɾːwts | M ʔbrwɔʔ, N pəɾwəʔ]
～ih:
abarzēn, → ʔmašk
abadš [ʔaɾːʃ]
～ih:
abadšāwand [ʔaɾːʃwɔnd]
abadšāyīdan, abadšāy- [ʔaɾːʃwɔd-ʔyaɾ | M ʔbxsʔy-, N bxasʔudan, bxasʔ-]
～išn:
～išnīg:
1abäxtar [pʰ'ḥtl | M 'b'xtr]
   سياره
2abäxtar [pʰ'ḥtl | N bëxtar] 'مغرب`
   شمال
abaydāg [pʰyr'k', → paydāg | M 'byd'g]
   ناپیدا، ناپیدید
~ih:
   ناپیدایی، ناپیدیدی
abūy-: abūyēd [pʰ'yṛ | M 'b'yḍ, N bāyad] [لازم‌است، مناسب است،بايد... (+مصدر)]
   باست
~ist [pʰ'dst | N bāyist] باست
~istan [pʰ'dsm'] باستن، مناسب بودن، آزو، کردن، خواستن
~išn: لزوم
~išnīg: باستن، درخور، سزاوار
abāz [LAWHl < A l-(w)hr ; pʰc | M 'b'c, N bāz, wā] باز، دوباره، عقب
~dādan ō: حمل کردن (بر)، نسبت دادن به...
~dāstan: بادقراری کردن از، منع، شدن
~ēstādan az: ترک کردن، باز استادان از...
~kardan: باز کردن
~kardan az: باز کردن از، وادار به ترک کردن
~māndan: بازماندن
~pādan: ماندن، باقی ماندن
~raftan: بیش رفتن، بیرون آمدن
~waštan ō: پذیرش شدن
~wirāstan: بازوی رستادن، دوباره ترتیب دادن، دوباره مرتب کردن
abāzsār [LAWHlsl] سرکش
~ih:
āb-čīhrag [pʰ cyhlk'] آب چهره، آن چه جوهر یا نقش آب دارد
abd [pʰd | M 'b̪d, J 'bd-, -] شگفت آور
~sahistan: شگفت نمودن، شگفت به نظر رسیدن
~iḥ: شگفتی
āb-dān [pʰdn'] آب‌دان
abdast [pʰdst'] آب‌دان، آب‌پاش
abdom [pʰdwm | M 'bdwm] شگفتی
~ih: آب‌دان
abd-sahist [pʰdshst'] شگفتانگیز

29
abē- [ʔy(y)– | M ˈby-, N bē]

̄-bar [b/l]
̄-bēš [ˈbỹ]
̄-bīm [ˈbum]
̄-bīmīh:
̄-bōy [ˈbud]  
̄-bōyīh:
̄-būd(īh) [ˈbud, -ˈbudh]
̄-cīm [ˈcym]
abēdān [ʔyrt‘n’]

abē-[g-d]umān [gawm‘n’]

̄-gumānīh:
̄-mīzāg [m(y)ck]
̄-must [m[wst]]
̄-niyāz [niyd‘c]
̄-wēš [ˈwẽ | M ˈbỹwš, N bēhōš]
̄-ōshīh:
abēr [ʔỹ]  
abē-rāh [ʔỹs]
abesar [ʔysl | M ˈysr, N afsar]

abesīhēndān, abesīhēn- [ʔshyn-ymn’ → abesīhīdān]
̄-iṣn(īh):

abesīhīdān, abesīh- [ʔbs(ym)h-ymn’ | M ˈhsy-h-]
̄-iṣn(īh):

abespardān [ʔspqln’] = abespurdān.

abespurdān, abespār- [ʔspwlmn’, ʔsp’l- | M ʔspwrd, ʔspwr-, N sipurdan, sipār-]

abestāg [ʔy(y)st‘k’]

abestām [ʔst‘m’] = abestān.

abestān [ʔst‘n’]

ābestan [ʔst‘n’] | p ˈbysm, N ăbistan] = ābustān.
abē-sūd [ʔpyʔ swt]

~īh:

a-bēš [ʔbyš]

~īh:

abē- | -wināh [-wn’s | M ʔbywn’]

~wizend | -wzn’d]

abēzāg [ʔyɔck | M ʔbyeq, (N wēʔa)]

~īh:

abēzār [ʔyɔz’, ʔyq’l | N bēzār]

abgandan, abgan-[LMYTWN-tn | A ʔvrn’; ʔpkn- | M ʔbgnd,

bgn-, N afgon-dan]

abgār- [ʔpk’l-]

ābgēnag [ʔpökynk, MYAkynk | N ābgēna]

~ēn[-yn’]

ābīg [ʔpyk | N ābī]

ābilag [ʔplk | N n’-a]

a-bím [ʔhym]

āb-kāmag [ʔpkmk | N n’-a]

abnūs [ʔpwns | (N ābnūs)]

a-bōy [ʔbwd]

~īh:

abr [ʔbl, ʔ | M ʔfr! N ʔ-]

abrang [ʔplng | N aurang]

abrāstān, abrāz- [ʔpł’stn’, ʔpl’c- | M ʔbrʃst, N(afrāštan), afrāz-]

abrāz [ʔpl’c | N afrāz]

abrēšom [ʔphjʃ(w)m | M ʔhrʃwm, N ʔ-]

~ēn [-yn’]

abrōxtan, abrōz- [ʔphwtn’, ʔplw-]

M ʔbrwxt, ʔbrw-, N afrōxtan, afrōz-

~išn(īh):

āb-tazan [ʔpucn’]

بي سود
بي سود

آسبان نابيز، بي زيان؛ بي غزن
آسبان نابيز؛ بي غزن

بي نابيز؛ بي غزن
آسبان نابيز؛ بي غزن، بي خطر

مقدس، ويزه (پاک)
پاکی، تقدس

ابگدن

تهیه کردن، پیش بردن
آیگنیه، شیشه، بلور
شیشهای، بلورین

آبی، آبی
آبی، آبی

آبیم، پی، پاک، نرس
آب کامه (سبو غليب ترش)
آپنوس
پی حس
پی حس

ابیر
اورنگ، شکوه
افراشتن، بالا بردن
افراش، سبوالایی

ابیرشمش
ابیرشمشین

اورختن، روشن کردن، نورانی کردن، چال دادن
روشنگری، فروش، چراغانی

آب رو
a-bun ['bwn']
a-burd-framān ['bwitplm’n']
¬īh:
aburnāy ['p(w)hn’d, → purnā | N burnā]
¬īh:
aburnāyag ['p(w)hn’t(d)yk’]
abus ['pws']
¬īh:
ābus, -tan ['pws, -tn’ | M ‘bwws, → -ābestan]
¬īh:
abyōxtan, abyōz- ['pywhm’t, ‘pywc-]
āb-zan ['pzn’ | N ¬]
’abzār ['p̪c’l, ’p̪z’l | M ’bzc’r, N afzār]
’abzār ['p̪z’l | M ’bzcr]
¬ōmand ['wmnnd]
abzāy-, ¬išn, → abzūdan.
abzūn ['p̪zn’ | M, J ’bzw, N afzūn]
¬īg ['yk’]
¬īgīh: abzūdan, abzāy- ['p̪zn’ | M ’bzw, N afzūdan, afzāy-]
¬išn:
a-čār ['c’l]
¬ag ['k’]
a-dād ['d’l], a-dādestān [‘-DYN, -d’tsr’n’]
¬īh:
a-dāhm ['d’hnm]
¬ādan ['m’ | P ‘dm, N ¬]
a-dān ['d’n’ | M ‘dn’]
¬īh:
*ādān ['r’n’]
¬īh:
a-dard ['dhrî']
ädarög ['trhvî'], ätaxš ī ~
ädehîg ['dhykî']
adên ['rdyn'] | M 'dynam
*adên- ['dryn-'] = M
ädîšt ['pāšt']
ädûg ['rkwî'] | M 'dwr
ädur ['rwrî'] | M 'dwr, N ädar
ädurestar ['nwryšîl]
~ēn ['ynî]
ädur-gâh ['nwrg's]
äfrâh ['pîl's'] | M 'pr'h
a-frasâwänd ['pîls'wndo]
afrâz ['pî'lç | N farâẓ]
äfrîdan, äfrîn- / āfrîr- ['pîrnî', 'pîn-', 'pîn-
~pîl- | M 'p(w)ryd, 'pwr, P 'fryn, N âfarîdan, āfarîn-
ären, Sîdûn, Sîdûn, Dûnî, Sîdûn, Dûnî, Sîdûn, Dûnî
~pîn | M 'pryn, N âfarîn
~agân ['k'nî]
afrôšag ['pîrvškî | N ~ a']
*äfsâlân ['pîs'tlnî'] | (N âbsâlân)
afsân ['pîs'tlnî'] | (M 'pš'ng, N afsâna)
afsâdan, afsar- ['pîsl-tm']
aşardan, afsardan- ['pîsl-tm]
~išn:
afsây-, ~ afsûdan.
afsênistan, afsên- ['pîswn-sînî', ~ abesîhên-îdan]
~išn:
afsên ['pîswnî'] | M 'pswn, N afsûn
afsös ['pîsws | N ~]
~gar [-gl]
afsûdan, afsây- ['pîswnî', 'pîs'd-']
 afsändan, afsān- ['pĭš'n-m' | N ~ ]
afsārdan ['pĭš'lm' | N ~ ] = afsurdan.
afsurdan, afsār- ['pĭswlm', 'pĭšl' | N ~ ]
āfūridan, āfur- ['pwl-ym', → āfrīdan]
~īšn:
-ag [-'k' | M -'g, N -'a]
-āg [-'k' | M -'g, N -'ā]
a-gāh ['g's]
āgāh ['k's | M 'g'(h), N ~ ]
~īh:
āgāhēnīdan, āgāhēn- ['k'syn-ym']
āgandan, āgan- ['kn-du' | P 'gud, N ~ ]
a-ganj ['kne']
agār [HT, براي A in | M 'gr, N ~ ]
~īh:
agārēnīdan, āgārēn- ['k'lyn-ym']
agārīhistan, āgārīh- ['k'lyh-sm' | M 'g'ryyh-']
ag-dēn ['k-, 'glyn']
~īh:
āgenēn ['k(y)nyn' | M (')g'(y)nyn]
āgoš ['kwš | M 'wš, (P 'gwe), N āyōš]
a-gōwāg ['gw'bk']
āyīštāg ['gyšt'l | p 'gyšt, N āyištā]
āyrē ['y-, 'kly' = Av. āyrya-]
āgrift ['glp't = Av. āgarāpta-']
a-griftār ['glprt']
a-gumān ['gwn'm']
a-gumēg ['gwnyk' | M 'gwmyg]
~īh:

a-gumēgh
ägustan [’kwsto1 | M ʼgvest]
ähan [ʼh(y)n1, ʼs(y)n1 | M ʼhwn, N ~]
~ên [ʼsynyn’]
~gar [-kl | N ~]
ähang [ʼhng]
ähan ʼjidan [ʼhncym] = åhixtan.
ahanüz [ʼhnwc | M ʼhnwc-c, N hanûz]
ähen = ähan
ähîd [ʼhyd1 | M (ʼ)hyd]
~îh:
ähixtan, ähan ʼj- [ʼhhun, ʼhnc- | M ʼhwn, (ʼhynz-) (A) aähîxtan, ~]
ahû [ʼhr’y | (M ʼhr’y)]
ahlaw [ʼhlwb1 | M ʼhwe]
~îh:
ahlaw-dâd [ʼhwb d′r’]
ahlîyîh [ʼhl’dyh]
Ahliśwang [ʼhlswng] = Ard
ahlomôy [ʼhlmwk | M ʼhlmwg]
~îh:
ähög [ʼhwk1 | M ʼhwg, N ähô]
ähögênidan, ähögên- [ʼhwkyn-ym’n]
a-hômänâg [ʼhwm’n’k’]
ähos [ʼhwš]
~îh:
ähr [ʼhl]
ahrâftan, ahrâm- [ʼhルpʊn1, ʼhルm- | M ʼhルpʊn, ʼhルm-]
Ahremâ [ʼhル(y)mn1 | M ʼhルmyn, N ~]
ähûg [TYBA < A thy²; ʼhwk1 | M (ʼ)hgew, N ähû]
ahunawar [ʼhnwvl]
أهآس: ناخيرسن، نازاري
أهآسند، نازاريشي
نخست، زود(ترين)
تبيل، كاهل
تبلي، كاهلي
بدي، زيان
(پسندند تنظیم)
بی‌میل
بی کناره، بی‌حد
بی‌گاگرگی
ناکره، به انجام نرسیده
اکومان (اندیشه بده: نام یکی از دیوان بزرگ
بدی، زیان‌آور
اما ادا، اسفاه
جهت
آلاله
اسکندر مقدونی
الماس: فولاد
الوی، نایاک
الودگی
الودن، نایاک کردن
آلم، مقاب
ارزن
ما ما را
آمدن
امشامشند، پی‌مرگ مقدس
پی شمار، پی‌مر
شمار، رسدگی، ملاحظه
حساب کردن، شمار کردن
شمار

26
a-marag ['mlk¹]
amaragan ['mlk²n¹]

~īg ['yk¹]
~īhā ['yh¹]

a-marg ['mkg]
~īh:

āmārgar ['mlk²gl | N ~]
amāwand ['m²wnd]
amāwandīh:

ambag ['mbk¹ | N anbaḏāt]
ambar ['mbl, 'nbl | Ar. 'anbar]
ambarag ['mbk² | N anbara]

= hambārīdan.

a-menīdār ['mnvr²]

āmēxtan, āmēz- ['myh¹n, 'mye- | M 'myxm, 'mye-, N ~]

~īšn:

āmīz ['myc]

Amurdād ['m(w)rḍt¹ | N murdād]

āmurdād, āmurdiz- ['mwlc-yüm¹ | M 'mwrc-yd, N ~]

~īšn:

āmīz, āmurdād

P amwaštān [h²nw̚s̚n¹ | P 'nwšt]
an- ['n- | M 'n-]

ān [ZK < A zk; 'n¹ | M h²'n, N ~]

~ī:

ān āhlawān ruwān = ruwān āhlawān

ān āhlawān ruwān = ruwān āhlawān

ān āhlawān ruwān = ruwān āhlawān

-ān ['n- | M 'n, N ~]

ānāb-~īšn, → ānāftan.

an-ābādān ['n²ʔr²n']
an-abāxšāwand ['n²ʔḥš²wnd']

37
~īh:  
توه ناکردنی
an-abāy ['n'īp'd]  
ناماناسب، نابجا
an-abēdān ['n'īpyr'n']

~īh:  
بی قابلیتی، باخواستنی
an-ābuhlag ['n'īpwhlk = Av. anāparātha-]

نابل (نام بالاترین درجه گناء) گناه بی کناره، گناه چهار ناپذیر

an-abzār ['n'īpz'l]

~īh:  
نواره، ناتوان
an-ādān ['n'īr'n']

~īh:  
بی قابلیتی
an-ādūg ['n'īvwk']

an-āfsēnišn ['n'īpsynšn']  
درمانده، درمانگی
anāftan, ānb- ['n'īun', 'n'īp-', M 'n'ıpt, ('n'm-) [  
دور رکدن، رگردن، عقیم گذاردن

~īšn:  
دوری، برنز
anāg ['n'ık' | M 'n'ıg]

~īh:  
بد، آسیب
an-āgāh ['n'ık's | N nāgāh]

anāg-kardār ['n'ık' krit'l], -kunišn [-kwinšn']

anagr ['ṅgl']  
بدکردار، تهمکار
~ān ['ṅn' | M 'ṅnyrn']

~rūšn(īh) ['ṅvšn', 'ṅvšnyh']

anāhīd ['n'hyt' | N nāḥīd]  
به آیه; ناهید؛ نام ایزدی مؤنث؛ در نوجومه؛ سردار، زهره
an-āhīg ['n'hwık']

an-ālūd ['n'hwl']

a-nāmčēšīg ['n'mčšyk']

an-āmurdīd ['n'mvlctyd | M 'n'mvrlz'yd]

an-āmurzišn ['n'mvlezšn']

anār ['n'ł | N ~]

an-ārgēl ['n'lgyl | N nārgēl]

an-arzēnīg ['n'lc'nyk']

an-ast ['n'AYT']

نامخشن

سخت دل، بی رحم

سخت دلی

انار

نارگیل

نیکل، ناشیسته

نابود، ناموجود، معدوم

38
~īh:
ānāst [‘nstr’]
~īh:
ānāstg [‘n’stk’] = ānāst.
an-āstawān [‘n’stwbn’, ‘stwpn’]
~īh:
an-āṣfih [‘n’syh’]
ānay-, → ānīdan.
an-ayād [‘nbyd’r’]
an-āzarm [‘n’clm’]
~īh:
~īg [‘yc’]
and [‘nd | = M, N ~]
~cand [‘ndcnd’]
-andag, → -endag.
andāg [‘ndg’k’ | P n’dg’g]
~(g)ēn [-(k)yn’ | P ‘ndg’yyn]
andak [‘ndk’ | = M, N ~]
andar [BYN < A byn | M ‘ndr’, N ~]
~abāyēd:
~āmādan:
~āwurdan:
~būdan:
~šudan:
~wīdaran:
andarag [‘ndlg’]
andarmāh [‘ndmh’h’]
andarōn [‘ndhw’n’ | M ‘ndrn’, N →rūn]
andarwāy [‘ndhw’d’ | (P ‘ndrw’z’)]
~īg [‘yc’]
and-čand, → and.
andōh [‘ndwh’ | M ‘ndw’, N ~]
andohğen

~gēn [-kn' | N -gēn]

anēr ['n'y'l]

~iğ:

anērān ['n'y'ln']

an-ērang ['n'y'lng]

an-espās ['nsp'ls]

~iğ:

angubēn [DWBSYA < A dbš ; 'ngpyn' | N angubin]

angūr [ANBE < A 'nb' 'ngvl | N ~ ;]

angust ['ngust' | (N angūst)]

~arīg ['lyk']

~bān ['p'nl]

ānīdan, ānay- [HYTWYN-M' < A hry, √ 'th: 'nyin']

anīg ['nyk' | (N pēšānī)]

ani-z [AHRN(v)yc, → any | N nīz]

anīr ['ncyl | N ~]

anōdag ['nwtk' | M 'nwdg]

~īɡ ['yk']

ānōh, *ānōy [TME < A imh | M 'nwh, 'wy]

an-ōst ['n'wsf']

anōs ['nws']

~xwardan:

anōsag ['nwsk' | M 'nwšg, N ~a]

~iğ:

~ruwān [lwbn']

an-ōsmār ['n'wšm']

anōs-xwar ['nwšhw']

*ānōy, → ānōh.

anahārīg ['nsir'yk']

an-ummēd ['n'wnyl' | J 'wnym, N naumēd]

an-uspurrēg ['n'wspwlyk']
دیگر
ناشکیا
نامعادل
پی اعتدالی
سرگدان، گم شده
محافظ حیوانات ولگرد
اعتراف ناکرده، نوبه ناکردگی
تویه ناکرده
توبه ناکرده
него می‌افتد، بی‌دیگرتی
تباه نشهدی
دزدی، سرقت
برداشتی شده، برده شده
دورسازی، زیان، فقدان
ربایندگی
دزدیدن
دزدی، سرقت
پی مسئولیت
پی پسر، پی فرزند
آرنج
آرامش، آرامش
پی حرکت
پرچم، پرچم، صادق
آسیا کردن، آرم کردن
پرهزگار، درستگار، صادق
جنگ
مبارز، جنگجو
اردوش (نام درجه‌ای از گذشته) ارديبهشت (رسته‌ای): نام دومین 
امشاسبند و نگیبان آتش، گاه‌ی‌ها: نام دومین ماه سال و سومین روز ماه 

رشک، حسد 
رشک برنده حسود
ارش (ذراع)، واحدهنگهی گری طول
از آرنج تا سرانتگشت

ارگند، سهمگین
ارغوان
غیرفعال، ضعیف، ناتوان
ضعف
آسایشگاه ناتوانان
رویش
رستنی، سبزی
ارس، اشک
سیاهی
سپاهیگری
سفید
سرع، شجاع، دلبر؛ ارون، درود
سرعت، شجاعت، دلبری
رسن
ارزش، بهای
ارزو، نام آقایی شرقی از هفت اقیان
ارزن
ارزند، ارزشمند، بازرس
شاپایه
ارزش، ارزشمندی، بهای
ارزیدن
ارزش، بهای
ارزیر، سرب، قلع
~ēn [-yn']
ärzög ['lewkg' | M 'wrzwg, N ārzhō]
arzōmand ['lewmand | (N arjamand)]
~īh:
Arzūr ['kzwg']
a-sāg ['s'k' | M 's'g]
āsān ['s'na | N ~]
~īh:
a-sar ['sl']
āsāyə, ~īs, → āsūdand.
a-sazāg ['sc'k']
a-sazīshíg ['sc'sn-yk']
~īh:
a-sēj ['ṣye]
asēm ['ṣym | = M, N sīm]
~ēn [-yn | N -īn]
asmān ['sm'na | = M, N āsmān]
āsn ['sn'] , ~ xrad:
āsūdag ['snyk'] = āsūdag.
āsūdag(aq) ['swnt(k)']
a-sōhišn ['swshn']
asps [SWSYA < A swsy; 'ṣp' | N ~]
aspsānur ['sp'nw']
a-spās ['sp's']
aspast ['spst' | N ~]
aspinj ['speŋ | P 'spnj, N sipanj']
asprēs ['sp'hs | N ~]
āsrō ['ṣhwk' = Av. āṭrawa]
~īh:
āsrō-kerpa ['ṣhw(k)'klp = Av. āṭrō kəhrp-]
āsrōn ['ṣhvn' = Av. āṭrawan-]
\text{ast} [\text{AYT}] < A \text{-yy} | M \text{-st}, N \sim \\
\sim \text{ih}:

\text{ast}(ag) [\text{st}(k)] | M \text{-st}(g), N \text{hasta}

\text{astānag} [\text{st'nk}']

\sim \text{ōmand} [-\text{wnnd}]

\text{āstār} [\text{sr}l | M \text{-st'r}]

\text{āstārēnidan, āstārēn-} [\text{st'hy-n-ytn}']

\text{āstawān} [\text{stwb'hn}], \text{stwp'n} | M \text{-stw'n}

\sim \text{ih}:

\text{astōdān} [\text{stw}(k)d'n] | M \text{-stvd'n}

\text{astōmand} [\text{st'wnnd}]

\sim \text{ih}:

\text{astuxān} [\text{st}(w)h'n] | N \text{ustvx'ān}

\text{astwand} [\text{stwnd} = M] = \text{astōmand}.

\text{Asthwāhād} [\text{stwdp't}']

\text{āsūdan, āsāy-} [\text{swm'}, \text{-sd-} | N \sim]

\sim \text{išn}:

\text{aswār} [\text{PR/LŠYA} < A \text{pršy'}, \text{stwb'l}, \text{špw'l} | N \text{swwr}]

\sim \text{ih}:

\text{āsyāb} [\text{sy'p}]

\text{āsyāg} [\text{sy'k} | N \text{āsyā}]

\text{aš} [\text{š}]

\text{āšiṣtan, āśiṇ-j} [\text{šynt'}, \text{šnc-} | P \text{šynt}]

\text{āskamb} [\text{KLŠE} < A \text{krs'}, \text{škmh'} | M \text{škmh}, N \text{škam}]

\sim \text{ag} [-\text{k} | N \text{škamba}] = \text{āskamb}.

\text{āskārāg} [\text{šk'lt'k}] | M \text{-šqr', N āškārā]

\sim \text{ih}:

\text{āskārāgēnidan} [\text{šk'lt'kyn-ytn'}]

\text{āskōb} [\text{škwp} | N \text{āškō(h)}]

\text{āskom}(b) [\text{škwmb'(b')}] = \text{āskamb}.

\text{āsmā} [\text{LKWM} < A \text{l-kwm} | M \text{-šmr'h}, N \text{šmā}]

\text{ast} موجود است

\text{ast} موجود است

\text{ast} استخوان، استخوان (مبوه)

\text{ast} نیاز، بیشتر

\text{ast} نیازند

\text{ast} گنگ

\text{ast} وادار به گناه کردن، به گناه واداشتن

\text{ast} خسته، معترف

\text{ast} اعتراض، بادور

\text{ast} استخوان (جاوی، که استخوانهای مردها در آن می‌ریزند)

\text{ast} جسمانی، مادی

\text{ast} جسمانیت، حالت مادی داشتن

\text{ast} استخوان

\text{ast} استوفه‌ای (دیو مارگ)

\text{ast} آسیب، اعتراحت کردن

\text{ast} آسیب، اعتراحت

\text{ast} سوار، سوارکار

\text{ast} سواری، سوارکاری

\text{ast} آسیب

\text{ast} آسیب (سنگ‌های سیاه)

\text{ast} چشم (اهرمی)، چشم بدن

\text{ast} ریختن، سروری صوت، جاری شدن

\text{ast} شکم، رحم

\text{ast} آنگارا، هویدا

\text{ast} آنگاراسی، اعتراfter

\text{ast} آنگاراسی، اعتراfter

\text{ast} اشکوب، سفید
"اشنایی، آشنا با شناخته، آشنا با
شنا
شناوی
حس) شناوی
شوندن، فهمیدن
شوندن

بی‌حرف
تنبیه کردن، سرزنش کردن

یک‌باره، نیک‌پرداز
آکوب، اضطراب
اشتاد (نام ایزد راستی)؛ گاهنما: نام بیست و شش بُر روز ماه
فرستاده، رسول
رسالت
تازیانه
آشنا، آرامش، توافق
آتشان/آشیانه، لانه
آتش
نسل، پشت
حصار، در
زمان، زمانه
-آوَند (پسوند سازندگی صفت دارندگی)
اینچالا، بیا!

بی‌حرف، نیک‌پرداز
تغییرپذیر
تغییرپذیر
منزل، مسکن
ناکشته، نشستن
آوان، آوا
بی‌حرف
تنبیه کردن، سرزنش کردن

یک‌باره، نیک‌پرداز
آکوب، اضطراب
اشتاد (نام ایزد راستی)؛ گاهنما: نام بیست و شش بُر روز ماه
فرستاده، رسول
رسالت
تازیانه
آشنا، آرامش، توافق
آتشان/آشیانه، لانه
آتش
نسل، پشت
حصار، در
زمان، زمانه
-آوَند (پسوند سازندگی صفت دارندگی)
اینچالا، بیا!

بی‌حرف، نیک‌پرداز
تغییرپذیر
تغییرپذیر
منزل، مسکن
ناکشته، نشستن
آوان، آوا
بی‌حرف
تنبیه کردن، سرزنش کردن

یک‌باره، نیک‌پرداز
آکوب، اضطراب
اشتاد (نام ایزد راستی)؛ گاهنما: نام بیست و شش بُر روز ماه
فرستاده، رسول
رسالت
تازیانه
آشنا، آرامش، توافق
آتشان/آشیانه، لانه
آتش
نسل، پشت
حصار، در
زمان، زمانه
-آوَند (پسوند سازندگی صفت دارندگی)
اینچالا، بیا!

بی‌حرف، نیک‌پرداز
تغییرپذیر
تغییرپذیر
منزل، مسکن
ناکشته، نشستن
آوان، آوا
بی‌حرف
تنبیه کردن، سرزنش کردن

یک‌باره، نیک‌پرداز
آکوب، اضطراب
اشتاد (نام ایزد راستی)؛ گاهنما: نام بیست و شش بُر روز ماه
فرستاده، رسول
رسالت
تازیانه
آشنا، آرامش، توافق
آتشان/آشیانه، لانه
آتش
نسل، پشت
حصار، در
زمان، زمانه
-آوَند (پسوند سازندگی صفت دارندگی)
اینچالا، بیا!

بی‌حرف، نیک‌پرداز
تغییرپذیر
تغییرپذیر
منزل، مسکن
ناکشته، نشستن
آوان، آوا
بی‌حرف
تنبیه کردن، سرزنش کردن

یک‌باره، نیک‌پرداز
آکوب، اضطراب
اشتاد (نام ایزد راستی)؛ گاهنما: نام بیست و شش بُر روز ماه
فرستاده، رسول
رسالت
تازیانه
آشنا، آرامش، توافق
آتشان/آشیانه، لانه
آتش
نسل، پشت
حصار، در
زمان، زمانه
-آوَند (پسوند سازندگی صفت دارندگی)
اینچالا، بیا!

بی‌حرف، نیک‌پرداز
تغییرپذیر
تغییرپذیر
منزل، مسکن
ناکشته، نشستن
آوان، آوا
بی‌حرف
تنبیه کردن، سرزنش کردن

یک‌باره، نیک‌پرداز
آکوب، اضطراب
اشتاد (نام ایزد راستی)؛ گاهنما: نام بیست و شش بُر روز ماه
فرستاده، رسول
رسالت
تازیانه
آشنا، آرامش، توافق
آتشان/آشیانه، لانه
آتش
نسل، پشت
حصار، در
زمان، زمانه
-آوَند (پسوند سازندگی صفت دارندگی)
اینچالا، بیا!

بی‌حرف، نیک‌پرداز
تغییرپذیر
تغییرپذیر
منزل، مسکن
ناکشته، نشستن
آوان، آوا
بی‌حرف
تنبیه کردن، سرزنش کردن

یک‌باره، نیک‌پرداز
آکوب، اضطراب
اشتاد (نام ایزد راستی)؛ گاهنما: نام بیست و شش بُر روز ماه
فرستاده، رسول
رسaltar
āwēnišn

~išn:

āwēnišnīg:
a-wēnišnīg ['wynšnyk']
avērag ['wykl'] = avērān.

awērān ['wyl'n', 'wpyl'n' | N wērān]
awestād ['wstr'l | M 'wyst'd, N əstād]
awestām ['wstr'm | M 'wyst'm]
avestarag ['wstkl | N ustura]
awestardan, awestar- ['wstl-t' | P 'wystr, N suturdan]

~išn:

awestwār ['wstwb'l | M 'wystw'r, N ustuwār]

~īh:

awēšān [OLEš'n, → ōy | M 'wyš'n, N ērān]
a-wināh ['wn's]
a-winast ['wnsr']

awīš ['wbš | M 'wyš]

awīštāb ['wstǎp | M 'wyšt'b, N šītāb]
P awīštādan, awīšt- ['wst'-t' | P 'wyšt'dn]
awīštāftan, awīštāb- ['wstp'-m' | M 'wyšt'b-, N šītāftan, šītāb-]

*awīštān, *awāš- [HTYMWN-m' < A Ḩym, √ Ḩm; 'wbšm' | M 'wyšm']
a-wiyābānīg ['wyid'p'nyk' | N biyābānī]
a-wizīrīšnīg ['wcylshnyk']

āwurdan, āwar- [HYHTYMWN-m' < A Ḥyty, √ Ḥh | M Ḥwr, Ḥwr-, N ~ Āwurdan]  Āwurdan āwar-

āxezīdan ['hxycm'] = āxīstan.

āxistan, āxez- ['hxtn', 'hyc- | M 'xyst, 'xyg-]

āxrāmīdān, āxrām- ['hxrm-ytn | M 'xrm-', N xirām-īdan]

axta [htr | M 'xtr, N ~]

axta (ā)mār ['hxtl(ā)mč']

~īh:

'axw ['hw']
اندیشه، اراده؛ نیروی زندگی
سرور، خداوند
بی خواب

آخور؛ اصطل
آخورسالار
ناخوشایند؛ ناشاد
ناشاد
وظیفه نشان
ای (= یعنی)

پذیرا، فراگیر
فراغری
پذیر
به یاد آوردن
پادگان
آبند، لطف، مراد
به دست آوردن، رسیدن به... یافت

دوست، بار
دوستی، پاری
جوشاندن، به جوش آوردن
جوشش
جوشیدن، جوش آمدن

۱- به فریاد سیدن، پاری کردن
۲- چراخ کردن، فادرهند

پاری دهنده‌گی، همراهی، مساعده
ایاسدان، ایاس- [bydq's-yn] | M 'y's-
~یشن(یه):
ایاستان 'bydq'sin | M 'y'st] = ایاسدان.
ایشم [dšn]
ایوشست [ywkhšwst] = Av. ayāšusta- | M 'ywššst !]
~ین [yn]
ایختان، ایوز- [ywhtn], 'ywce-
~یشن:
ایوشیدان [ywceyn] = ایختان.
ایوشیدان، ایوز- [ywce-yn] | P 'ywšt, 'ywz-
~یشن(یه):
اژ [MN < A mn: he | M 'c, 'z, N ـ]
*اژ [c]
از [ANE < A 'nh | P 'z]
از [c | M ـz, N ـ]
azbar [hepl | M 'c 'hr, N zabar]
ازید [c'tl] | M ـz'd, N ـ]
азدیف [c'nyh]
~ گفتان، ~ گهواردن، ~ کردان، پاد
~ داشتان:
ازار [c'tl | N ـ]
avardan، ازار- [c'tl-tn] | N ـ]
~یشن:
اژارم [c'ln | M ـzrm, N ـ]
*اژارم [c'ln | M ـzrm-
aزمرن [zhr'n]
ازمریج [clmyk]
~یه:
ازبی- [zbd-]
azbāyišn

~išn:

azd ['zd | = M]
Azdahāg ['cydh'k1 | M 'zdh'g, (N aždahā)]
azdēnīdān, azdēn- ['zdyn-ytn']
azēr [hecI | N ėr]
azg ['zug | N ay]
aziš [hecI | M 'cyš, 'zyš]
~-keh [-ks]
~-meh [-ms]
āz-kāmag ['ck'mk']
~īh:
avmūdān, azmây- ['zmwn', 'zmnd | N ā] = uzmūdān.
āznāwar ['znwI | M 'zn]
avraw-, → azruftan.
avrāy- ['zrìd-]
avruftan, azraw- ['zvlp-tn | M 'zrw-]
āzurdān ['cwltn | N ~] = āzārdān.
āzwar ['cwI | N ~]
~īh:

B|

b-, → būdan.
babr [bpl | N ~]
babrag [bplk]
-bad, → -bed.
bādag [b'hk1 | N ~a]
bāy [b'g | (M b'w), N ~]
bayōbuxt [bkwbhīt1, b'gwkbhīt1 = Av. hāyā,bavta-]
bahr(ag) [b'hI (k') | M bhr, N ~ (a)]
(az) än bahrag ráy

bahrómand [bʰʰl喱wṃnd | N bahramand]

~īh:

bahr(ag)war [bʰʰl(k)wl | N bahrawar]

~īh:

bāj [bʰc | N ~]

balādur [bʰlʰnr | N ~]

bālag [bʰikʰ | N bāl]

bālāy [bʰlʰd | M bʰlʰy N bālā]

bālēn [bʰlynʰ]

bālēn [bʰlynʰ | N bālīn]

~gāh [gʰs]

balgam [blgm | N balyam]

bālist [bʰlʰstʰ | (M bʰrsth)]

~īh:

~īg [ykʰ]

bālīš [bʰlʰšnʰ | | N ~]

bām [bʰm | = M]

bāmbišn [MLKTA < A mlktʰ; bʰnbšnʰ | M bʰnyšn]

bāmdād [bʰmdʰlʰ | M bʰmdʰd, N ~]

bāmūq [bʰmʰkʰ]

bān [pʰnʰ | M bʰn, N ~]

band [bnd | = P, N ~]

band-, → bastan.

bandag [bndkʰ | P bndg, N ~-a]

bang [bng | N ~]

bānūq [bʰnwkʰ | N bānū]

bar [bl | N ~]

bar-, ~īṣn, → burdan.

bār [bʰl | N ~]

bār [bʰl | N ~]
بار، میوه
بار، پشتة، وظیفه
باره، اسب
پریبط
بردبار متحمل
بردباری، حمل
باریک، نازک، دقیق
بارجامه، خرجین
برونه، بارور
برسم (دستخاوردکرده به بهم بسته)
که در مراسم مذهبی زرشتوی (به کار می‌رود)
پرشنوم (همچنین مراسم شستشوی مذهبی زرشتوی)
پستن
ابلغه، همیشه
باش (امراز بودن)
جانور انسان‌ها، که نمی‌شیر و نمی‌دنام دال بود
بنین، تونک، بالا (قامت)، فش، بال
پخت، اقبال، قسمت، سروشت
بخش کردن، توزیع کردند، بهم دادن
بخشش، قسمت
خدا، سرور
شاه، اهل‌حضور
شاه فقید
پیام‌آمر، فرشتاده
سفارت، مأموریت
اسب چابار
پاژ، شاهین

bār [b’r | M b’r, N ~]
bār [b’r | M b’r, N ~]
bārag [b’lk | N ~a]
barbut [blhw’t | N ~]
bārestān [b’lstr’n]

~īh:
bārīg/k [b’lyk | N bārīk (cf. tārīg)]
bār- jāmag [b’ly’mk | N ~a]
barōmand [bl’wmnd | N ~]
barom [blswm | M brswm]

baršnūm [bšnwm]
bastan, band- [ASLWN-n’m < A √ ‘sr; bsn’n, bnd- | M bsn, (bn-)],

P bnd-, N ~
bāstān [b’st’n | M b’yst’n, N ~]
bāš [YHWVNš | M bš, N ~]
bāškuč [bškwc]
bāšn [bšn | = P] → buš.
baw-, ~išn, → būdan.
baxš-, ~išn, → baxtan.
baxt [b(‘)ht | N ~]
baxtan, baxš- [HLKWN-n’m < A √ hlq;
b(‘)htn, bšt | M bxt, bxš-, N havštšdan]

~išn:
bay [ORHYA < A ‘lh; bk’, bg | M by]
im ~:
ōy ~:
bayaspān [by’sp’n | = M]
bayaspān [iḥ:

~īg [y’k]
bāz [b’c | N ~]
bāzā [b‘c’y | (N bāzū)]

~būnag [-p‘nk1]

bazag [bck1 | M bçg, N ~a]

~īh: = bazag.

bazakkar [bckkl | M bçkr]

bāzā-zanišnīh [b‘c’y znśnḥ = Av. bāzu, jata-]

bazišn [bēšn]

bazm [bm | = M, N ~]

~-āwurd [-‘whl1 | N ~]

'B āsra < A br1 | M b3]

~... (enyyā)

~... enyyā ... nē:

~az:

‘be [BRA | M b3, N bī-]

-bed [-pt1 | M -byd, N -bauḥud]

bēdom [byṭw | M byṭw|

bēgānag [byk‘nk1 | N ~a]

bēgār [byk‘l | N ~]

bēh [byḥ | N bīḥ]

bēl [byl | (M byr), N ~]

bēlūr [bylw | P bylw, N bīlūr]

bērōn [bytw1 | M byrwn, N bērūn]

bēṣ [byṣ]

~burdan:

bēṣ-, ~īsh, ~ biṣṭan.

bēšāz [byṣ‘t]z]

bēšāz(ēn)- [byṣ‘z(yn)-, byṣ‘c(yn)- | M byṣ‘z-]

~išniḥ:

bēṣ-burdār [byṣbwlt1]

bēṣidān [byṣym1] = biṣṭan.

bēṣōmand [byṣ‘wmm]
bēwar [bywl | M bywr, N ~]
P bid [byl | P byd]
bidaxš [bythš]
*bijagān [bck’n’]
bīm [bym | = M, N ~]
  ~gēn [-kn’]
  ~gēnīh:
  ~ōmand [-wnnd]
*bistag [bstk’ | N busta]
bīš [byš | N ~]
bīstān, bēš- [byš-tn’ | M byšt, byš-]
  ~išn:
bīzešk [bcšk’ | M bzyšk, N pizšk]
bōb [bwp | N ~]
bōr [bwl | N ~]
borz [bwlc | P bwrz]
borz-wāng [bwlcw’ng]
  ~iḥā [yht’]
bowandag [bwndk’ | M bwndg]
  ~iḥ:
  ~-menišnīh [-mynšnyh]
bōxtag [bwhkt’ | M bwxtg]
  ~iḥ:

bōxtan, bōz- [bwhtn’, bwc- | M bwxtn, bwz-]
  ~išn [-sn’ | J bwzyšn’t, N pōziš]
bōxtār [bwhtz’ | M bwxt’r]
  ~iḥ:
1bōy [bwd]
2bōy [bwd | M bwy, N ~]
bōyāg [bwk’ | M bwy’g, N bōyā]
bōy-dār [bwdd’l | N ~]
bøyěnidan, bøyěn- [bwdyn-ym\']
bøyestān [bwds\'n\' | M bwyst\'n, N bōstān]  
∼bān [\'-p\'n\']
bływidan, bływ- [bwed-ym\' | N ∼]
bōz-, ∼išn, → bōxtan.
brād [\'AH < A \'lit: b\'lit\' | M br\'d\']  
∼ar [b\'lil | M br\'dr, N birādar]
*bbrādarōd [b\'tlw\l]
∼īh:
brāh [b\'lh | N barāh]
brahm(ag) [bl\'h\hm(k) | M brhm(g)]
brahnag [bl\'h\h\nk | M brhng, N barahna]
brām- [b\(w\)l\p\- | (P brm-)]
∼ag [\'-k\' | P \-g]
brâzidan, brâz- [b\'l\c-e-ym\' | M br\'z-, N barāz\d\d]
∼išn:
∼išnūg:
brēh [b\'hl\h]
brēhēnidan, brēhēn- [b\'h\hyn-ym\']
∼āg [\'-k\']
∼išn:
brēz-, → brīstan.
brēzan [b\'ly\n\' | M bryzu, N barēzan]
brīdan, brīn- [PSKW\n\-\m\' < A √ pṣq: bly\n\', blyn- | M bryd, N burīdan]  
brīn [b\'ly\n\']
∼gar [\'-kl\]
1brīn\j [blnc | N birīn\j]
2brīn\j [blnc | (M br\yng), N birīn\j]
∼ēn [\'-yn\']
brĩnōmand [b\'ly\n\'w\nm\n]\n
brĩnōmand

bovyenidan, bovey- [bw dyn-ym']
bovestan [bw dst'n | M bw yst'n, N bo st'an]
∼ban [p'n']
boyidan, boy- [bw dytn | N ∼]
boz-, īshn, → boxtan.
brād [AH < A 'lt: b'lt | M br'd]
∼ar [b'l'il | M br'ddr, N birādar]
*brādarōd [b'tlw\l]
∼īh:
brāh [b'l'h | N barāh]
brāhm(ag) [bl'h\hm(k) | M brhm(g)]
brāhnag [bl'h\h\nk | M brhng, N barahna]
brām- [b(w)l\p\- | (P brm-)]
∼ag [k' | P \-g]
brāzidan, brāz- [bl'c-ym' | M br'z-, N barāẓidan]
∼īshn:
∼īshnūg:
brēh [bl'y\h]
brēhēnidan, brēhēn- [bl'h\hyn-ym']
∼āg [k']
∼īshn:
brēz-, → brīstan.
brēzan [bl'yn' | M bryzu, N barēzan]
brīdan, brīn- [PSKW\n\-\m' < A √ pṣq: bl y'n, blyn- | M bryd, N burīdan]
brīn [bl'yn']
∼gar [k\l]
1brīn\j [blnc | N birīn\j]
2brīn\j [blnc | (M bryng), N birīn\j]
∼ēn [yn']
brĩnōmand [bl'y\n\'wm\n\']
**brištan**

**brištan, brēz-** [bhyšm', blyc- | M bryz-, N birištan]

**brūg** [bhwk' | M brvg, N abrū]

**būdan, b(aw)-** [YHWWN-mn' < A yhwyn, √ hwh; bwt'n,b- | M bwdn, bw-, N būdan]

**bawišn:**

**būf** [bwp | N —], *būg [bhwk']

**buland** [bwlan'd | = M, N —]

**būm** [bwn | N —]

~čandag [-cndk']

'bun [bwn' | = M, N —]

'bun [bwn' | N —] = wan.

**bunag** [bwnk' | N —a]

~dāštan:

**bun-dahišn(īh)** [bwndhišn', -yh]

**bunīh** [bwnyih]

**buništ** [bwnyšt' | = M]

~ag [-k']

**bun-kadag** [bwnktd']

**bun-xān** [bwnh'n']

**bur-, ~išn,** → **burūdan.**

**burāg** [bwt'k']

**burām-, → brām-.**

**burd** [bwt' | M bwrd]

~īh:

**burdan, bar-** [YBLWN-mn' < A √ ybl; bwlt'n, bl- | M bwrd, br-, N —]

~išn:

**burdār** [bwilt']

~īh:

**burd-ešnōhr** [bwilt' šwilt' | P bwrdššwhr]

**burg** [bwlig | (Ar. burj)]
burđan, bur- [bwلل-ymٰ | M bwr-, N ~] = brīḍan.
~išn:

Burz [bwلل]

burzādan, burz- [bwلل-ymٰ]
~išn:
~išnig:

buš [bwش | N ~]

būšāsp [bwشsp | M bwšyšp, N ~]

but [bwلل | = M, N ~]

buz [AZ < A ‘z; bwc | N ~]

čabuk [c‘pšwkٰ | N ~]
~iḥ:

čädur [c‘nلل | N ~]

čagād [c‘kwٰl | (N čakād), J čeyād]

čagar [ckl]

čāh [c‘h | N ~]

čahār [ALBA < A ‘rb‘; ch‘l | M ch‘r, N ~]
~dah [ch‘līdh | N ~]
~pāy [ch‘lsp‘d | N ~ > čārwā]

čakōk [cwk | N ~, čakāwak]

čakuč [ckwc | N čakuš]

čambar [cmbl | N ~]

čamišn [cmšnٰ | M cmbyšn (?)]

čand [end | = M, N ~]
~iḥ:
čandal [cnl] | N ~-
čandīdan, čandī [cnl-yln] | (M cnl-yln), J ~-
    ~išn [N čandiš]
čang [cnl | M šnng, N ~-
    ~srāy [sl̪d̪]
čār [c'i] = čārag.
čarag [clk] | M crg
čārag [c'lk] | N ~-a
    ~garīh [-g'h]
čarb [clp | P crb, N ~-
    ~iḥ:
    ~išn [-šn]
    ~išnōmand [-šn'wmd]
čarm [clm | M crm, N ~-
čārūg [c'hwk] | N čārū]
    ~ēn [yn]
čarz [clz | N ~-
čāšīdan [c'š-yln] = čāštan.
čāsm [AYNE < A 'ynλ: cšm | = M, N ~-
    1čāsmag [cšmk] | M cšmg, N ~-a
    2čāsmag [cšmk]|
čāsmagāh [cšmk's | M cšmg'h]
    ~iḥ:
čāsm-arešk [cšm 'lyšk]
    ~iḥ:
čāsm-dīd [cšm dyk]
čāsnīg [c'šnyk] | M c'šnyg, N čāsnī]
čāst [c'šr] | N ~-
    1~ag [-k]
    2čāstag [c'št̪k]
čāștan, čāš- [c'š-tn]
آموزش
شترنگ
چوگان، چوب خمیده، چوگان
چرخ، حلقه
حس چشایی
مزه، طعم
کدام، میهم
برای چه، چرا
چیستی، ماهیت
چه، چون، برای، زیرا که
چگونه
چگونگی
کمی؛ هرچه
چکامه، سرود
غم
چهل
دشته
چلگنگ، آهنگ
چهره، پیروس، شجاع
چیری، شجاعت
چیر شدن، پیروس شدن
جمع چردن، چیدن
جمع آری
زاریدن، سوگوواری چردن، غشه خوردن
زار
غم زده
چهره، سیما، شکل، ظاهر
بنیان، تخم‌ه، طبیعت، ماهیت
شکل دادن
طبعي
نَبَت
چهرشناسي (نمزج شناسی)
سبب، علت، فصد، معنی
چرا؟
منطق (علم)
منطقی، موجه، با معنی
چیه، دانه
چنار
چینوود بیل (پل جداکننده روان پرهیزگاران از روان گناهکاران):
چراغ
چون، مانند، چگونه، گی (چه وقت)
چنانه
چگونگی، ماهیت
چوب
چوب، گرز

D

فریبگار، گناهکار
تیره‌درنگ
دد، حیوان وحشی
داد، قانون؛ نوشته‌هایی که به مطالب دینی مربوط می‌شود
زاد، سن
دندان

1dabr [dpl]
2dabr [dpl]
dad [dr | M dd, N −]
1dād [drt | M d’d, N −]
2dād [drt | N −]
3dād [d’rl]
4dād, → ahlaw-dād.
dādan, dah- [YHBNW-tn | < A √ ybh; d’t’n, dh- | M d’dn,
(dy-), P dh- N −, dih-]
~išn [dh(y)išn]
دادر [d̪r̪t̪ | N ~]

ـیح:

دادرگاه [d̪hrg̪a] = داشر

داده ۲ [d̪̄t̪̄s̪̄ln̄ | M d̪̄t̪̄s̪̄ln̄, N d̪̄(d̪̄)s̪̄ln̄]

دادگاه [d̪̄t̪̄ḡ̪s̪̄] = داخم

دادی [d̪̄t̪̄yk̪̄]

دادم [d̪̄m̄s̪̄]

دادوار [d̪̄dw̄w̄l̄ | (M d̪̄ȳw̃w̄, P d̪̄d̪̄br̃), N d̪̄(d̪̄)war]

ـیح:

داftpان، دامـ [dpml̄, dm̄ | M dm̄, N dam̄-tidan]

ـیشن:

داftar [dpml | N ~]

داغر [ALYK < A t̪̄yk̪̄; dl̄ | M d̪̄gr > dyr, N d̄r̄]

دادران [dḡln̄d̄ | N d̄r̄n̄d̄]

ـ-زیادی [-hwr̄ȳ]

داغرـ[-پتی] [d̪̄l̄p̄d̪̄d̪̄]

ـ-زمان [z̄m̄l̄n̄]

ـ-زی(و)یشن [-zyw̄šn̄]

dah [lo, ASLYA < A s̄r̄ | M dl̄h, N ~]

dahـ، ~یشن، → دادان.

داغد [d̪̄h̄k̄ | (N Dahīk̄)] = آزداگد.

dahان [PWME < A p(w)m-l̄ | M dhyn, N dahān]

داحبید [d̪̄hȳw̃pt̄ | M d̄hȳbȳd̄]

داحیان [d̪̄hȳw̄k̄l̄n̄ | N dīgh̄n̄ī]

دالیز [d̪̄l̄hȳc̄ | (M d̄hȳz), N ~]

دام [d̪̄hm̄]

dahom [d̪̄hw̄m̄ | M d̄hw̄m̄, N ~]

dالمان [d̪̄lm̄n̄ | N d̄(l̄)m̄n̄]

دامـ، ~یشن، → داftpان.

1دم [d̪̄m̄ | = M]

2دم [d̪̄m̄ | = M. N ~]
تله، نور، دام
donam [d'm] | P d'm, N ~
damād [d'me'd | M d'med, N ~]
~īh:
damēnag [d'mynk]
damīdan [dym] = daftan.
dān, ~išn, → dānistān.
-dān [-d'n | = M, N ~]
dān(ag) [d'n(k)] | N ~a

dānāg [d'n'k | M d'n'g, N dānā]
~īh:
dandān [KKA < A kk' | dnd'n | = M, N ~]
dānistān, dān- [YDOYTWN-stn | < A v ye'; d'n-stn | M d'n-ystn,
N ~]
~išn:
~išnōmand [-šnwmnd]
dār [BBĀ < A bb'; dl | M dr, N ~]
dār [d'l | M d'r-, N ~]
dār-, ~išn, → dāštān.
-dār [-d'l | M -d'r, N ~]
P darāy [d'l'g | J ~, N darāy]
*darak [dlk]
darband [BBĀbnd | N ~]
darbās [dlp's]
dard [dlr | M drd, N ~]
~ōmand [-wmmnd | M -wmnd, N ~mand]
dārēn [d'lyn | M d'rvyn]
dargāh [dlg's | N ~]
dārgardāh [d'l'kryh | M d'ngryh]
dar-handarzbed [BBĀ-, dl-hndlcpl]
darīgbed [dlkpb]
*dārmag [d'lnk]
متن اصلی در متن
دین-استوارن

دین استوارن [cf. ن پینداشتن]

~یشن:
حفظ، نگاهداری
محافظ، مراقب

دیوان، دیوان، دوستان.

۱‌دیوان [دیوان] ن

۲‌دیوان [دیوان] N

۱‌دیوان، دیوان [لاوین-نیا < A √ رین: دیوین، دیوان | M دیوان، N دیوان،] دویدن N

۲‌دیوان، دیوان [دیوین]

گفتگو (اهوری‌ست)

دیوان [لاوین-نیا، دیوان] = ۱٫۲ دیوان.

دیومن [دمک | P دیومن]

درخته (چابی به اجساد را تا هنگام نگاهداری می‌گیرد)

N ~ a

~یستان [ستن]

دیومن [دمک | M دیومن]

پاد ~ دیوان:

از ~ هیستان:

~یستان [یستان]

Day [دیو | M دیو، N ~]

آفریدگار، گانه‌نما، نام دهمین ماه سال، هشتمین،
پانزدهمین و پنجم و سومین روز ماه

دايه

داهی، دیومن

داهی، که در قرن

داهی، در قرن، سوزندن

سوختگی

دیبا

خشم

تعید کرد

دیگ

ده؛ سوزان، کشید

دین؛ گانه‌نما، نام پنجم و چهارمین روز ماه

دین، سکه طلا

دین، معروف به دین

پالیمان
دنش [dnyk] | ن دینِر
دنداغ [dnywk] | ن دنگر
در، دراند، → داغر، داغراند.
داس (ق) [dys(q)] | M دیس
دستان، دس- [dys-qyn | M دیس-قلح]
دِن [SDYA < A ùyd, pl. ùady | N ~]
دین [d(p)yw'n] | N ~
دیوان [dyw'nk] | N ~
دیوار [dyw'il | M دیوَر، N ~]
دی-سنی [SDYAsnyh | (M دیوَر*سنی)]
~ضزی [SDYAyckyh] ~ سنی.
دیوک [dywok] | N دیوک
دیبر [dpy(w)r] | M دیبر، N ~
~یت:
~دست [sr'n] | N ~
دید [TWB < A لب دل]
دیدان، ون- [HZYTWN-m] < A √ لیزی: دیمن، ون- | M دیدن، ون-، N دیدن
~، بین-
~یش،
~یشی: نش
دیدار [d[y]r | N ~]
پاد ~ [N pad'dar]
پادوم [drwn]
دی [YTMAL < A * *می | N دی]
دل [LB(B)ME < A لب (ب) لهد | = M، N ~]
دلیر [dlywv، dyl | N ~]
دلیز [KLYTA < A لیز | M دیز، N ~]
دل [2، TLYN < A لیز | M دیز، ن دو]
~اخود [2 *هیونک]
~گنگ [dwk'nk | M دیوگن، N دیوان]
دوک [dwk | N ~]
döl

[ dwl | N ~ ]

dö [-pahikar [ dwptkl | N du-paikar ]

~ -pay [ 2 LGLE, dwptk | N du-pā ]

dōs [ dwš | N ~ ]

dō -saxwan [ 2 shwn¹ ]

dōsēn [ dwšyn¹ ]

dōst [ dwst¹ | = M, N ~ ]

~īh:

1dōs [ dwš | N ~ ]

2dōs [ dwš | N ~ ]

dōs-, ~īshn, → 1, 2 dōsīdan, 'dōxtan.

dōsag [ dwšk¹ ]

~īh:

dōšāram [ dwš̩lm | M dwš̩rm ]

dōšastar [ dwš̩st ]

1dōšīdan, dōš- [ dwš̩ym¹ ]

~īshn:

2dōšīdan [ dwš̩ym¹ ] = 'dōxtan.

dōšizag [ dwšeqk¹ | ( M dwxš, J dwškyzh ), N ~a ]

~īh:

dōwom [ 2wm | N ~ ]

1dōxtan, dōš- [ dwhtm¹, dwš- | N ~ ]

2dōxtan, dōz- [ dwhtm¹, dwc- | N ~ ]

dōys̩r [ dwysl = A → dōthra- ]

dōz-, → 'dōxtan.

drafš [ dlpš | P dfrš, N ~ ]

drafšīdan, drafš- [ dlpš-yim¹ | P dfrš-, N ~ ]

drahm [ ZWN² < A zwzn | M drhm, N dir(h)am ]

dra(h)nāy [ dl(h)n¹d ]

dramanag [ dlmnk¹ | N dirmana ]

drang [ dlng | N dirang ]

drang

[ dlr̩ | N ~ ]

dr̩ nhajum: Ḇr̩ Ḏḻ

dr̩ nhajum: Ḏo P̱i̱g̱, Ḇr̩ G̱ṟa

dr̩, P̱i̱g̱, Ḇr̩

Aṉg̱m̱ ( = Īshāni ) ; Aṉḏodh; Ḻu̱ṉḏa; S̱a̱f̱āḻa

dr̩, Ḏu̱s̱ẖ, Šıṉa

dr̩, Ḏu̱s̱ẖ, Šıṉa

~īshn, ~īshn, → 1, 2 dōsīdan, 'dōxtan.

dōsag [ dwšk¹ ]

~īh:

dōšāram [ dwš̩lm | M dwš̩rm ]

dōšastar [ dwš̩st ]

1dōšīdan, dōš- [ dwš̩ym¹ ]

~īshn:

2dōšīdan [ dwš̩ym¹ ] = 'dōxtan.

dōšizag [ dwšeqk¹ | ( M dwxš, J dwš̩kyzh ), N ~a ]

~īh:

dōwom [ 2wm | N ~ ]

1dōxtan, dōš- [ dwhtm¹, dwš- | N ~ ]

2dōxtan, dōz- [ dwhtm¹, dwc- | N ~ ]

dōys̩r [ dwysl = A → dōthra- ]

dōz-, → 'dōxtan.

drafš [ dlpš | P dfrš, N ~ ]

drafšīdan, drafš- [ dlpš-yim¹ | P dfrš-, N ~ ]

drahm [ ZWN² < A zwzn | M drhm, N dir(h)am ]

dra(h)nāy [ dl(h)n¹d ]

dramanag [ dlmnk¹ | N dirmana ]

drang [ dlng | N dirang ]

65
درانجدان، درانی-[dlnc-yn⁻¹]

~یش:

درخت

دراغ-[dl(군)ht⁻¹ | M drxt, N diraxt]

دراغـ، ~یش، → درایزاد.

درایاد [dlęd⁻¹(pī) | M dry⁻¹b, N daryā(b)]

~بـار [b⁻¹l | N -bār]

درایان-جویشن [dl⁻¹d’n ywāšn⁻¹]

~یش:

گاه ناشی از حرف زدن به هنگام خوردن

درایزاد / درایستان، درای-[dl⁻¹d⁻¹-yn⁻¹, -stn⁻¹ | M گفتگویی کردند

دراییست، دری- N darāyīdān]

~یش:

هرزگویی

دراز

دراز [dl'c | N dirāz]

دراویش [dlɡavš | N daryoš, darwēš]

~یش:

دریش، وراثه‌های، فاقد

درک [KDBA < A kdb⁻¹; dlwb⁻¹ | M drw, (N darōy⁻¹)]

درکد [ŠRM < A šśm; dlvnt⁻¹ | M drwd, N darōd⁻¹]

درک-دادواری [KDBA d'rtwblyh]

^درک [dlwtn⁻¹ | N darūna]

^درک [dlwtn⁻¹ | N darūn]

درکند نان مقدس؛ مراسی که نان مقدس در آن به کار می‌رود

درکند یاشنان:

درکش [dlwš]

~آگ [-k⁻¹]

درکشیدان، درکـ-[dlwš-yn⁻¹]

درکشوم [dlwšwm]

درکزـ، → درخطان.

درکزان [dlwcn⁻¹ | M, J drwnn]

~یش:

دروغ، دروغگو

درخبش [dl(w)pwšt⁻¹]

~یش:

دار، دفاعی

درنگدان، *درن [HCDLWN⁻¹m⁻¹ < A √ līšd | M dr'wd, حاصل برداشتند، درو کردند

(dwr⁻), N durūdan, diraw⁻]
drust [drw(d)sit¹ | (M dryst), N durust]
\~iḥ:

drustabeled [drwystpi’]

drusht [dlwšt¹ | N durušt]
\~iḥ:
\~a-wāz, ~ē-wāz [\~p’c, ~yw’c]

druwand [dlwnd | M drwnd]
\~iḥ:

druxtan, drōz- [dlwhtn¹, dlwc- | M drwxt, drwz-]

druz [dlwc | (P drwj)]

dūd [dwit¹ | M dwd, N \~]

dūdag [dwtk¹ | N \~a]

dudigar [d[ykt | M dwdygr, N dīgar]

duʃ- = duʃ-
\~daʃ [dwšdpri’]
\~dānāg [dwšd’n’k¹]
\~dēn [dwšdyn¹ | M dwjdyn-]
\~dōys¹rīh [dwšdwysth]
\~gand [dwšgnd | P dwjgnd]
\~gandih:

dum(b) [dwm(b)¹ | N \~]
\~omand [\~wnnd]

dūr [LHYK¹ \~ A ḥyyq: dwl | M dwr, N \~]

durgar [dwgl¹ | N \~]

dusraw [dwšwbow²]
\~iḥ:

duʃ- [dwʃ- | = M]
\~iḥ:
\~āgāh [dwš’k’¹s]
\~āgāhīh:
\~arz [\~lc]
duş-çaşm

~çaşm
~çaşmüh
~çih [cyh | M dwšcyhr]
~çwazih [cyh | (M dwšcyh)]
~farrag [-plg | P dwšfør]
~farragh:
~göwšn [gwšn’]
~humat [-hwmt’]
~hüxt [-hwxt’ | M dwšwpypyl’]
~kám [-k’mm]
~kanig [-knik’]
~kar [-kl’]
~kunišn [kwnšn]
duşmat [dwšml = Av. dušmata- | M dwšml ty]
duşmen [dwšm(y)n | = M, N duşman]
~ih:
~ädi n [dwšmn’tyh | M dwšmn’dyh, J dwšmn’dy]
duş-[menišn [dwš-menišn’]
~nám [n’m | (M dwjn’m), N ~]
duşox [dwšlw’ | M dwš(w)x]
~tg [yk’]
duş-pâdixšâ(y) [dwšp’thš’(d)]
~ih:
duşram [dwšl’(m)]
~ih:
dušwâr [dwšwl | (M dwjw’r), N ~]
~ih:
duş-[wîr [dwš-wyl]
~wurröyisî̇n [wîrâdyî̇n]
~xêm [-hym]
~xwadâyî̇h [hwtr’yî̇h]

duş-xwadâyî̇h

حسود
حسادة
بدْچهر، ذخت، بدن، بدرسشت
افتار، گفتار
بدْبخت
بдачиالی
بگفتنارا گفتگة بن
لدیش بن
بگفتار بن
بدْخره، دزکام
کنز زخت
دشوار
بدکار، گردار بن
لدیش بن
دبَشن
دشمن
دشمنی
خصمت، دشمنی
بداندیدش، یزدیش بن
دشمام، ناسرا، بدنم
دوْعَخ
دوْعِخی
پاداش بن
پاداشی بن، فرماتروابی بن
نامه، بدبخت
بدبخشی
دبکار
دبکاری، سختی، ناراحتی
بدنگر
بدینی
بدبخش
فرماتروابی بن
duṣ-xwār [dw²l; N ¬] = duṣwār.

duṣxwaršt [dwšhvwšt²; M dušxw²šýh!]

duxt [BRTE < A brt-h; dwht¹; M dwxt, N ¬]

~ar [dwht¹; N ¬]

duzd(t) [GNBA < A gnbi²; dwe(t); M dwz, N duzd]  

~iš [dwe(d)ýh]

duzdák [dwçykk²]

duzdand, duzu- [dwe-ym¹; N duzdýdan]

dwārīdan / dwāristan, dwār- [dwbh²l-ým¹, -s²n¹]  

| M dwb²r-|

~išn:

dwāzdah [dwçd²l; M dwçzdh, N duwāzdah]

~än [-'n']

---

E

ē [³y; (M lyb)]  
- (ازادات) است و به فعل مضارع مفهوم تمتاپی می دهد)

ē, → ēd, ēw.

ēbārag [³y²l²k², ³dw²l²k²; N ūwār]

ēbgat(ih) [³y³h̩²; -yh = Av. aija³,ga³i⁰-]

ēbšrūšrim [³y², ³y²hšwš²yn = Av. aija³šrūšrima-]

ēbýānghan [³y², ³ywby³nh³n, ... = Av. aija³yáŋ-hours = kusūg]

ēč [³yc; (P ³ywyc), N hēč]

ēčand, → ēw-čand.

ēd [HNΑ < A ḥn²; M ³yd] → dāštan

~rāy čē [cf. N z-č-rā]

ēdar [LTME < A l-tnh; M ³ydr, N ¬]

ēdōn [³ynm¹; N ēdōn]

~iḥ:
ēg [ADYN⁴ < A ḍyn | M ḍyg]
ēk [ywk¹ | M yk, N yak]
ēkānag [ywkʷnk¹ | N yagāna]
〜īh:
ēk-dād [ywkdl⁴l¹]
ēmēd [dmyr¹]
ēn [ΖΝΕ < A znh | M ẑyn, N ẑn]
-ēn [yn¹ | = M, N ẑn]
-endug [ndk¹ | M yndg, N andra]
-ēn-īdan [yn-yn¹ | M ẑn-ẑn (N ẑn-)]
*ēnōkēn [ŷnw(k)kyn¹ = Av. *aēnō. kaēnā-]

enę [yn⁴ | (M ḍn'y)]
ēr [ḍl | M ḍr, → azēr]
〜ud abar:
ēr [yl]
〜īh:
Èrān [yln¹ | N ~]
〜ag [k¹]
ērang [yng]
〜īh: = ērang.
Èrānj-, → ¹.² ērāxтан.
Èrān |-šahr [ylnšr¹ | N ~]
〜-wēz [-wyc]
ērāxтан, ērānj- [ylhn¹, yln⁴ | J yṛx]
ērāxтан, ērānj- [ylhn¹, yln⁴ | M yṛx, (yṛnx-)]
ērāxtār [ylnh'[l]]
ēr-kāš [ylkš | M yrkš]
ērmān [ylnm¹ | (M ḍrm'mn'), N ~]
〜īh:
"er-män (ag) [‘dlm’n(⟨k⟩)’]  ew-kard (ag)

‘er-män (ag) [‘dlm’n(⟨k⟩)’]
‘er-menišnī [‘dlmynšnyh]
‘er-tan [‘dlm’]

∼līh:

‘erwār [‘yw’ṛ]  qawran
‘erwārag [‘dhw’⟩lk’ | J ‘rw’ṛrh  qasrawān

‘esm [‘ysm] = ‘ezm.  qawānah

esp°, → sp°:

‘éstādan, ‘est- [YKOYMWN-m’ < A yqw, √ qwm; ‘st’m, ‘wst-‘m’ | M ‘yst-‘dn, N ∼]

إيستادن؛ بودن، ادامه دادن (به عنوان معين برای ساختن فعل ماضی نقیب با معنی استمرار)

∼išn:

čš [‘yš | N vēš]
ešn’, → ŋn°:
č(w) [ ‘hd < A ḥw | M ‘yw, N āč]
éwan [‘dhw’]
éwān [‘dw’⟩n’]
éwar [‘yw’ | J ‘yłfr]
éwarz [‘dw’⟩c]
éwarzādan, éwarz- [‘dw’⟩c-yn’]
éwarzīg [‘dw’⟩cỹk’]
1‘ewāž [‘yw’⟩c]
2‘ewāž [‘yw’⟩c]
∽iğ [‘yk’]

ēw-bār [‘yw’⟩b’]
ē(w)-čand [‘yw’⟩c∧n’d]
ēwēn [‘dw’⟩n’ | M ‘yw’n, (N āyīn)]

pad ∼:

‘ēwēnag [‘dw’⟩nk’ | M ‘ywng] = ēwēn; → čē-.
2‘ēwēnag [‘dw’⟩nk’ | (N āyīna)]
ēw-kard (ag) [‘ywkr(t)’k, -klk’k]


پیک موزه‌داری، تنها یک کشف به پا داشتن
شیبیده، یکسان
همانندی، یکسانی
تنها، فرد، یکتا
برشته
سوخت، هیزم

\[\text{farr} \rightarrow \text{xwarrah.}\]

\[\text{Farrōbāy} = [\text{plhb}(t)g]\]

آذرفرینگ (نخستین و مهمترین آشن دورة ساسانیان، خاص طبیه موبدان و چوب)

خشنودی، خوشبختی، فرح

خوشبختی، شادی، فرخی

فیلسوف

چاق، فربه

فرددفنش (نام اقلیم جنوب شرقی از هفتم اقلیم)

فردا

افزاشی، ترقی

نخست

نخست، آغاز

اساس، بنیاد؛ اصل

بنیاد نهادن

آگاهی؛ فرهنگ

مدیره

\[\text{frāhān}s^t \rightarrow \text{frāhīxtān.}\]

\[\text{frāhist} = [\text{plh(y)st}]\]

\[\text{frāhīxt} = [\text{plhshk}]\]

\[\text{frāhīxtan, frāhān}s^t \rightarrow \text{frāhīxtān} = [\text{plhshm}, \text{plhshnc}]\]
framādār [plmv'tl]
رئیس، فرماندار، فرمانده
framān [plmv'n | M frm'n, N farmān]
دستور، فرمان (کورکن‌کن درجه‌گانه)

~burdār [-bwr're | N -bardār]
فرمانبردار، مطیع
framāy-, ~išn, → framūdan.
frāmōš [plt'mvš | M pr'mwš, N farāmōš]
فراموش
framūšdan [plmvš'yn'] = framūštan.
framūdan, framāy- [plmvwn', plmv'd- | M prmv'dn, prmv'y-]

N far~]

~išn:
فراموش
frāmuštan, frāmōš- [plt'mvš-m'n | M pr'mwšt, pr'mwš-]

N farā~]
franaftan, *franam- [plnptn', *plmv- | M prnpt, prnm-]
franāftan, franām- [pln'pnm',

plmv- | P frm'n-]

~išn:
پیشرفت، دوری، اقرار
frāršt [plt'srst']
ذراع، واحد طول (= 18 اینچ)
frārōn [plmv'rtn']
پرهیزگار، درستکار
frasang [plsng | N farsang]
فرسیگ = چهار میل رومی)
frasāwand [plswnd]

~iś:
فوسودی، گذرا
frasp [plsnp | N farasp]

*fraš [plš]
tبار سفید، درک، فرض
fraš(a)gird [plškrd' | M prš(y)gyrd]
فرشگرد، بازسابی در پایان جهان

~ūg [yk']
فرشگرده، چاودانگی پس از بازسابی در پایان جهان
fraš(a)murw [plšmwvln | M fršymwrw]
طاووس
frašn [plšn']
پرسش
frawahr [plvw'il | M prwhr-]
فروهاه = روان پی مرج انسان، فرشته نگهبان
در طول زندگی
frawār [plvl' | N farwār(a)]
فروار، خانه یا کوششی که اطرافش باز باشد

٧٣
فرآرد [pr'm] = فرآهر.
فرآرداگ [pr'mdɡ]  
*فرآردان، فرآر- [pr'm-tn']  
فرآردگان [pr'mt'n'] N farwardagān
  
فرآردن [pr'mtn] M frwrd, N far═

قرآن:

 gente، جادار، فراغ، کافی، فرانک
فرانی، فرانوی
فرایگن، موجگ بیشفت شدن
بیش، فرانک
فرای (کمک)، یاری
به فرایند سیدنی، یاری کردن
کمک، یاری
کمک بخشی
فراز، چلو
فراز افکنندن
پس از، جدا از
فرایند، ساختن
به عهدگر فرائن، انجام دادن؛ تصمیم گرفتن، منصوب کردن
تا به

فرآفان [pr'mtn] (M prwps-)
فرآفانت، فراو- [pr'mtn，pr'm- M pr'n]

قرآن:

پیروزی نهایی
دانل، فرانک
دانلی، فرانکگی
فرزند، پسر، پچه
فرزندی

فرزند (وزیر در بازی شترنگ)؛ (تحت اللفظی): موقعیت دفاع در صفه شترنگ

حیله، نریب
فریغتن
فریکار، نریب خوده
(تبع) شانه
زیاد، بیش، فاروان
افراط
فرستادن

فرشته، فرشته‌نه
اجبار، وظیفه
اجباری، تبعدآور
انجام وظیفه
فرود
کاستی، کم‌بود
درخشندگی، فروغ
درخشیدن
فروختن
افروشه / فروش‌ه (نام حوالی‌ه است)

حضره، سوراخ، رحم

گودی
گچ، سنگ‌گچ
گچ‌گی

G
gad [g\(^{l}\) = Av. gadā-]

جمائى، غز

gādan, gāy- [SLYTWN-\(m^{l}\) < A √ sry? : g\(^{m}\)\(m^{l}\) | N ~]

جدد، حمل كندو بهرز

gādār [g\(^{r\prime l}\)]

شوره

gādwar [gw\(t\)l = Av. gadawara-]

غرزور، حمل كندو غرز

\(^{1}\)gāh [g\(^{s}\) | M g\(^{h}\), N ~]

باليين، تخت، جا

\(^{2}\)gāh [g\(^{s}\) | N ~]

زمان؛ يكُنجم شبان纠错 = گاهباز

\(^{3}\)gāh [g\(^{s}\)]

سرود، گاه (سرودی از سرودهای گاهان)

gāhān [g\(^{s}\)\(n^{l}\)]

گاهان: قدیمی ترین بخش کتاب اوستا که با الیاف ارتباط دارد

gāhānbār [g\(^{s'}nb^{l}\)l | N gāhanbār]

گاهباز، هر یک از نشان بخش سال;

جشن‌های پنج روزه‌ه که در پایان هر یک از این نشان بخش برپا می‌شود

gāhānīq [g\(^{s'}nyk^{l}\)]

گاهانی (ربیوط به گاهان)، روحانی، پنج روز آخر سال

خزائندار، گنجور

گنجوری

ارزن درشت، گار س

تابوت

گهواره، نتو

حشر، حشمت

گلو

gāhl [g\(^{s'}hl^{l}\)l | N gāl]

گل

gāhūg [g\(^{w}\)wk\(^{l}\)]

گوبه، نتو

gāhwārag [g\(^{w}\)wlk\(^{l}\) | N gāhwāra]

حشر، حشم

gāl [g\(^{l}\)]

گلو

galōg [g\(^{w}\)wk\(^{l}\) | N gulō]

گلو

gām [g\(^{m}\) | = M, N ~]

\(^{~1}\)دَوْ بَاءَ:

\(-gānāg [k\(^{n}\)nk\(^{l}\) | M -g\(^n\)g, N -gāna]

گان

\(g\)nd [\(g\)nd | N ~]

gandag [\(g\)nd\(^{k}\)l | (M \(g\)ng), N ~\(a\)]

\(^{~1}\)بَاءَ:

\(g\)ndanāg [\(g\)nd\(^{n}\)\(^{k}\)l | N gandanā]

گندانی، تره

\(g\)ndum [\(H\)s < A ḥn̄h | (M \(g\)nw\(m\)), N ~]

\(g\)ندم

\(g\)anj [\(g\)nc | (M \(g\)nz), N ~]

\(^{~1}\)بَاءَ:

\(g\)ndag [\(g\)nd\(^{k}\)l | (P \(g\)nd\(^{g}\)\(^{k}\))] → gandag

\(^{~1}\)بَاءَ:

\(g\)nah(n)āg [\(g\)n\(^{r\prime k}\)l | (P \(g\)nd\(^{w}\)\(^{l}\)) → gandag
گوه
-گوه (پسندی سازندگی، صفت فاعلی)
-گوه (پسندی سازندگی، صفت فاعلی)
سخت، دشوار، گران، سنگین
سنگینی، زدن

گار [گل]
-گار [-کل، -گل | M -گر، N ~]
-گار [-کل | M -گر، N ~]
گاران [گلین | M گرین، N گرین]

گارد [گلن | N ~]
گاردن [گلن | M گردن، N ~]
گاردناغ [گلنک]
گاردنیدان، گاردن-[گلنین | M گردنیین، N ~]
گاردنیدان، گارد- [گلنین | M گردن، N ~]

گرم [گلم | M گرم، N ~]

گرم-اوباغ [گلیمک | N ~ا]
گرماغ [گلنک | M گرمیگ، N گرمی]
گرمی یک

گرمومار (یه) [گلیمک ولیه]
ورگرم: آراپیش از نهایت بیاری بانشاتختن راست از دروغ
و گانه‌کار از بیگانه

گرم‌سر [گلمسیل | N ~]
گاردمن [گلمین | Av. گار دمینا- | P گردمن]

یگ [یک]

یارماغ [گلنک | M گرمیگ ؟]
یارمیندان، یاران- [گلنین | (N یاریدان)]

یش: 

گارز [گلک | N گارز]
گارزدان، گارز- [گلکین]

یشی: 

یشیگ:

gaw [گی]
گا [TWRA < A یور | M گی، N ~]
gāwars \([P^s < A \text{ prg}^v ; g'wls \mid N ~] \)
gawazn \([g'wz^0n^1 \mid N ~] \)
gawdar \([gw^td \mid N ~] \)
gāw-dumb \([g' ŋ̣aw^nh \mid N ~dum] \)
gāw-mēš \([TWR\,Am^y^s \mid N gā(w)mē^s] \)
gāy-\, \rightarrow \, gādan.
Gayōmart \([g'ẓyẉ^ṃṇ^l^1 = Av. \, gẉỵọ̄ mara^ta \mid (M \, gẉ̣yṃẉṛd^d), \mid N ~] \)
gaz \([gc \mid N ~] \)
gaz-, ~išn, \, \rightarrow \, gazidan.
gazāg \([gc^k^1] \)
gāzar \([g'c^l \mid N \, gəz^u^r] \)
gazdum \([g^{d}(w)m^, \, gz^d(w)m \mid N \, kaž^dum ~! ] \)
gazīdag \([gy^y^t^1 \mid N \, gəz^d^d] \)
gazīdan, gaz- \([gc^, \, gz-y^m^1 \mid N ~] \)
~išn:
gēg \([gdk^1 \mid M \, g^y^yg] \)
gēhān \([gy^h^0n^1 \mid = M, \, N \, gîh^ān, \, jəhân] \)
~ig \([y^k^1] \)
-gēn \([k(y)n^1 \mid M \, g^y^m, \, N \, gî^n] \)
gēs \([gy^s \mid (M \, gy^swg, \, N \, gësî^t^)] \)
gēgif \([gy^y^gk, \, gy^v^y^d^y \mid M \, gy^yg, \, N \, gē^t^î] \)
~ig \([y^k^1] \)
gil \([TY^N \, A \, ty^m^1 ; \, gl \mid N ~] \)
gilag \([g(y)k^1 \mid N \, gî^l^a] \)
~əbār \([w^p^l^]\)
gilēn \([TY^N \, A^m^1 \mid N \, gî^l^în] \)
gilistag \([g^l^y^s^t^k^1] \)
gīr-, ~išnîg, \, \rightarrow \, grīftan.
gird \([gh^t^1 \mid M \, gy^rd, \, N ~] \)
(o) \, ~ \text{ämadan}:
گرد کردن، جمع کردن
گرد
داپره، گرده
کردن، کوچک
گنگ
گیاه
گیاهان کاه
ملعیون، تنفرانگ
گوگرد
گوگردگی
جوهر، ماهیت، مایه؛ جواهر، خمیره، نسل
گوهرشناس، طبیعت‌شناس
اساسی، ذاتی
جانشین، به چای، معادل
جزئیات
به صراحت؛ مفصل
گمیش، ادرارگاو (به عنوان یا یا کننده در مراسم به کار می‌رود)
ad ادارگاو
رنگ، گون
گونه، شکل، نوع
گوهر
گوسفند، چهارپایی (کوچک)
dارای تخم‌های چهارپایان
سدوگاه‌های، آخور
گوش
گوش؛ کادنما، چیزداره‌من روز ماه
آمیخته، کسب کرده
گوشت
گوشوار
göw-، ~išn، → guftan.

göwäg [gwä’k| M gwä’g، N goyü]  
göwizär [gwë’l]  
göy [gwät| ن. ~]  
göz [gwe| N ~]  
~ēnag [gweyn| N goziña]  
Gözih [gwëhl| Ar. jawzahr]  
~dumb:  
~sar:  
gräb [gël| P gr’b]  
grämag [gëmk| P gr’mg]  
grämög [gënük| M gr’myg، N girānī]  
~īh:  
1graw [gëwb| P grww]  
2graw [gëwb| N giraw]  
~īh، ~(a)gän [gëwn| M grwg’n، N giraugān] = 2graw.  
gräyidan، gräy- [gël’d-yn| P gr’y-، N girāy-]  
griftan، gir- [OHDWN-stn < أ. √ īhd: glp’tn، gyl- | M grypt، gyr-، N giriftan، ~]  
~išnīq:  
griftär [glpt’l| N gir—]  
~ōmand [w’mnd]  
grih [glyh| N girih]  
1griw [CWLE < أ. swr-h; glyw]  
2griw [CWLE، glyw| M gryw]  
3griw [glyw| P gryw، N girī(b)]  
griwag [glywk| N girīwa]  
griwban [glywp’| N girībān]  
griyistan، griy- [BKYW-stn < أ. √ bky: gld-stn| M gryy-stn، N girīstan، giry-]
grōh [gwr | N gurōh]
gubrāq [gwp'k']
gubrās- [gwp'k}s-] = wigrās-, → wigrādan.
guftan, gō(w)- [YMRRWN-, YMLLNW-M < A]

ynilw, √: gwptn, gw- | M gwptn, gw- | N ~, gō(y)-]

~išn:
guftār [gwpt' | N ~]

~īh:
gugān- [gwk'n-] | M gwg'n-]
gugār(in)dan, gugār- [gwk'{y}tn' | N gvwār-īdan]
gugāy [gwk'yy | M gwg'ry, N gwāh]

~īh:
gūh [gwr | N ~]
guhrāyēnīdan, guhrāyēn- [gw'r'l'yn-yym']
gul [gw' | N ~]
gumān [gw'm'n' | = M, N ~]

~gar [-kt]

~ig [-yk']

~iš, ~iigīth:
gumārdag [gw'm'tk']
gumārdan, gumār- [gwr'tn' | M gw'm'rdn, N gumāst, gumăr-]

Menosbud Kord, Trefio Kordan

~išn: = gumēzagīh.
gumēzag [gwmyck']

~īh:
gund [gwnd | = P]
gund [gwnd | N ~]  
gung [g(w)ng | N ~]  
gurbag [gwlbkʰ | N ~a]  
gurd [gwltʰ | P gwrð, N ~]  

1ître:  
gurdag [gwltʰ | N ~a]  
2gurdih [gwliyʰ]  
gurdwär [gwltwʰl]  
gurg [gwlg | N ~]  
gurganig [gwlgnykʰ | N ~r]  
gursag [gwlsk] | N gurusna  

1ître:  
gushn [gwšnʰ | N ~]  
gushnag [gwšnkʰ | J gušna]  
Gushnas [gwšnʰsʰ]  
gyag [gwvʰkʰ | M gyɣ, N ġay]  

1rób [⁻hw | N ġarob(b)]  
gyän [HYA < A hyː; y̞nʰ | M gyɣn, N jān]  

kandan:  

1-abye [⁻jspʰl | N jān-sipār]  
1-ig [⁻ykʰ | M -yg]  
1-war [⁻wl | (P -br), N jānwar]  

h- [IHWE- < A ɪhw; h- | M li-]  
hād [IHWEl ! = Av. āat] (= ā)  
hād [hr]  
Hādamāns"r [ḣ̥ɪkɪn'nsl = Av. hāda.mādra-]  

82
hādamānsīrq

hādōxt [ḥʾtwḥl = Av. haadōxta-] hambār

haft [ḥʾpl | M hpt, N ~]

~ād [70 | M hptʾd, N ~]

~ag [ʾkʾ | N hafta]

~ān [ʾnʾ]

haftār [ḥʾplʾ | (N kaftār !)]

haftdah [ḥʾūdḥ | N ~, ḥfsdḥ]

Haftōring [ḥʾw(k)lṇg = Av. haptōringa-]

hagriz [ḥklc | M ḥgr yc, N hargz]

halag [ḥlkʾ]

~īḥ:

halām [ḥlʾm | N ~]

halīlag [ḥlylkʾ | N ~ā]

ham [ḥm | = M, N ~], → ʾā

~īḥ:

hamābër [ḥmʾpʾyl | M ḥʾmʾbyr]

hamāg [ḥmʾkʾ | M ḥʾmʾg, N hama]

~-dēn [ʾdynʾ]

hamagīḥ [ḥmkhyh | N ~ī]

hamahl [ḥmʾl | N ~]

hambadīg [ḥmbykʾ]

hambāh-, → hambastan.

hambāh-, ~īṣn, → hambastan.

hambān [ḥmbʾnʾ | N anbān(a)]

hamband [ḥmbnd]

~īḥ:

hamband-, ~īṣn, → hambastan.

hambār [ḥmʾ, ḥmbʾl | N anbār]

~īḥ: مربوط به ماتانس

هدخت (بيكي از نسكهای گم شده است)،

مراسم مذهبی خاص

ـحت

ـحتاد

ـحته

ـحتان، ـحت سیره

کفتار

ـخته

مشرفی؛ در جنوب: دب اکبر

هماشته؛ (با نفت) هرگز

امام، هزاره (= خل)

درانگی، حماقت

خلاق، گوشته قرمه

هویه (گیاهی است که میوه آن مصرف دارویی دارد)

هم، همان

پیوستگی، همی (= اتحاد)، هما، انتگی، نشست

ابار

همه

همه دین (مراسم مذهبی)

همگی، همه

همال، همان؛ دوست، رفیق

حرفی، معارض

ابن ای، کیسه چرمی

پیوسته

پیوستگی

ابنار


**ham-dádestán**

hambárídan, hambár- [hm-, hnb't-yin¹ | M hmb'r-,
N anbárídan]

hambásán [hnbs'bn¹ | M 'mb's'n]

~īg [-yk¹]

hambast [hmbs't | N anbasta]

1.hambastag [hmbs'tk¹ | N anbasta]

2.hambastag [hnbs'tk¹ | M hmbst]

hambástag [hmbs'tk¹]

1.hambastan, hamband- [hmbs'tn¹, hmbnd-]

~īshnì:

2.hambastan, hambah- [hmbs'tn¹, hnb'h- | M hmbst, hmbh-]

hambástan, hambáh- [hnbs'tn¹, hnb'd- | M hmbst, hmb'h-

~īsh:

ham-bášn [hmbs'n¹]

hambaw-, ~īsh, → hambúdan.

hambáy [hmbs'g | (M hmbw'v)]

hambáz [hm-, hnb'c | M 'mb'z, N anbáz]

hambédīg [hmbyryan¹] = hambadīg.

hambós-, ~īsh [hnbs'j, -šn¹ | N anbósíš] = hambús-, ~īsh.

hambóy- [hnbd- | M hwmbwy-, N anbóyídan]

~āghī [-'kýh] ~īsh:

hambúdan, hambaw- [hm-YHWWN-n¹, → būdan;

hmbwn¹]

~īsh(īh):

hambun [hmbs'n¹]

hambúsídan, hambús- [hnbs'yt'n¹ | N anbúsídan]

~īsh:

ham-dádestán [hm-DYNA, -d'ís'tn¹ | N ham-dástán]
hamdam [hm\textit{d\textacutes}n | N ~]

ham-dësag [hm\textit{dysk′}]

hamë [hm\textit{y} | M hmyw, N ~]

~ ka:

ham-ëdö̂n [hm\textit{y}t\textualit{w}n | N hamëd\textualit{u}n]

hamë [ig [hm\textit{y}yk′ | M hmywg]

~îhä [\textit{yh}′]

hamëmål [hmy\textit{r}l′ | = J]

~îh:

hamë\textit{nidan}, hamë\textit{n} [hm\textit{yn}′]

hamë-rawi\textit{sh}nîh, hamë-ud-hamë-rawi\textit{sh}nîh [(hm\textit{y} W) hm\textit{y} hobâ\textit{sh}nyh]

hamëst [hm\textit{yst}′]

~(ag) ân [-\textit{k}′n]

hamëstár, ~îh [hm\textit{yst}′l, -\textit{yh}] = hamëmål, ~îh.

hamë\textit{sag} [hmy\textit{g}′ | M hny\textit{g}, N ~\textit{ag}]

~îh:

~sö̂z

hamë-wahå̂r [hm\textit{y} wh\textit{t}′ | N hamë\textit{sha-bah\textit{t}}]

ham-ëwë\textit{enag} [hm\textit{t}dw\textit{ynk′}]

ham-gö\textit{h}r [hng\textit{w}h\textit{t}′ | M hng\textit{w}hr]

ham-gö\textit{nag} [hng\textit{v}nk′ | M hng\textit{vng}]

P häm\textit{harz} [h\textit{t}′m\textit{h}l\textit{c} | P h\textit{m}h\textit{y}r\textit{z}]

hämîn [h\textit{my}ny′ | = M]

~îg [\textit{yk′}]

hämist [KHDE, -> hammis; \textit{h}′m\textit{st}′]

ham-kâr [hm\textit{k}′l′ | N ~]

~îh:

hämki\textit{șwar} [hm\textit{ky\textsc{sh}v}l′ | M -\textit{wr}]

hammis [KHDE < A k-\textit{fdh}, az . . . ~]:

hamm\textit{öxtan}, hamm\textit{öz-} [ALPWN-tn′ < A ∨ \textit{lp}; h\textit{mwhnt}′, \textit{hm\textit{w}c-hm\textit{vz-} | M \textit{hm\textit{wx}tn}, N \textit{äm\textit{oxt}an}, \textit{äm\textit{öz}-}]

85
~išn:

hammōxtār [hmwtˈl]

~īh:

hammōz-, ~išn, → hammōxtan.

~gār [hmwckˈl | N āmōzgār]

ham-nibardīh [hmnpˈlyh]

hamōg [hmwɡ]

hāmōn [hˈmwnˈ | N hāmūn]

hāmōyēn [hˈmwdynˈ]

ham-pursag [hmprwskˈ]

~īh:

ham- | -rānīh [hmˈtˈnyh]

~sāmān [-sˈmˈnˈ]

~sardag [-slkˈ]

~sāyag [-sˈdкˈ | N hamsāya]

~tāq [-tˈkˈ | N hamtā]

~tan [-tˈnˈ]

~tōhmag [-tˈhmkˈ]

hamwar [hmwl | N hamwār]

hāmwār(ag) [h(ˈ)mwˈl, -kˈ | N hamwāra]

ham-zamān [hm ODNˈ | N –]

handām [hndˈmˈ | = P, N andām] anandarz [hndlc | M ‘ndrz, N andarz]

handarzēnīdan, handarzēn- [hndlcyn-ˈynˈ]

handāxtan, handāz- [hndˈhtnˈ, hndˈc- | M hndˈc-, N an–]

~išn:

handāxtār [hmˈtˈl]

handāz-, ~išn, → handāxtan.

~ag [hndˈekˈ | N andāza], ~ handāzag ī

handēmān [hndˈmˈnˈ | = M]
handēmānīh

~īh:

handēmāngar [hndy'm'nkt]  

~īh:

handēšīdan, handēš- [hndy's-ytm' | M hndyš-, N an~]  

~išn:

handēšidār [hndyš'yrd']

handōxtan, handōz- [hndwhtn', hndwc- | N an~]

~išn(īh):

handrāxtag [hndl'htk' | P 'ndrxt]

~īh:

handūdan, *handāy- [hndwtn' | (M 'nwd)

~išn:

hangad [hngtl' | P 'ngdl]

~īh:

hangām [hngtm | N ~]

~īg ['yk']

hangārag [hng'tk' | N angāra]

hangārdan, hangār- [hng'l-ttn' | M hng'r-, N an~]

~išn:

hangēxtan, hangēz- [hngsytn', hngyc- | (M hgytn-), N an~]

~išn:

hangirdēndān, hangirdēn- [hnglytn']

hangirdig [hngltk']

~īh:

hangōšidag [hngwšytk' | M 'ngwšyd']

~ī:

hangrūyīdan [hngr'dyn']

hangrūdag [hngrwik']

hanţ-, → hixtan.
hanjaftan [\textit{hncpn}] \quad | \quad P \text{ hnjft}, (M \text{ hnzpt})

hanjāftan, hanjām- [\textit{hnc\textasciitilde{p}n}, \textit{hnc\textasciitilde{m}}] \quad | \quad P

\quad \textit{hnj\textasciitilde{f}}, \textit{hnj\textasciitilde{m}}, (M \textit{hnz\textasciitilde{p}}, N \textit{anjāmīdān})

hanjām [\textit{hnc\textasciitilde{m}}] \quad | \quad N \textit{anjām}

hanjaman [\textit{hncnu}] \quad | \quad (P \text{ \textasciitilde{unjnu}}, M \textit{hnznu}), N \textit{anjūman}

\sim \textit{īg} \quad [\textit{-yk}]\n
hanjīdan [\textit{hnc-yn}] \quad | \quad N \sim = \text{ hixtan.}

hannām [\textit{hr\textasciitilde{m}}] \quad | \quad = M \quad = \text{ handām.}

Harborz [\textit{hlbwlc} \quad | \quad N \textit{Alburz}]

harg [\textit{hlg} \quad | \quad cf. M \textit{hr\textasciitilde{g}}, Ar. \textit{xar\textasciitilde{y}}, \textit{xar\textasciitilde{r}}]

\*harrōb- [\textit{hlwp-} \quad | \quad M \textit{hrwb-}]

\sim \textit{i\textasciitilde{n}(th)}:

har(w) [\textit{KRA} \quad < \quad A \textit{kl}; \quad hl \quad | \quad M \textit{hrw}, N \textit{har}]

harwīn [\textit{hlwn}] \quad | \quad M \textit{hrwyn}

harwisp [\textit{hlwp\textasciitilde{p}}] \quad | \quad M \textit{hrwsp}

\sim \textit{in} \quad [\textit{-yn}]

harzag [\textit{hlck}] \quad | \quad N \textit{harza}

hās\textasciitilde{r} [\textit{h\textasciitilde{s}t} \quad = \quad \text{Av. \textit{hāбра-}}]

haspīn [\textit{hspyn}] \quad | \quad = M

hasī, \sim \textit{īh} [\textit{AYT}, \textit{-yih}] = \quad \text{ \textasciitilde{a}st, \sim \textit{th}}.

hašāgird [\textit{h\textasciitilde{s}klt}] \quad | \quad M \textit{hš\textasciitilde{g}rd}, N \textit{šāgird}

ha\textasciitilde{št} [\textit{TWmNYA} \quad < \quad A \textit{tmny\textasciitilde{r}}, \textit{hš\textasciitilde{r}} \quad | \quad = M, N \sim]

\sim \textit{ād} [\textit{80} \quad | \quad N \sim]

\sim \textit{dah} [\textit{hšidh} \quad | \quad N \sim, \textit{hiždah}]

\textit{1\textasciitilde{h}}awān [\textit{h\textasciitilde{wn}}] \quad | \quad N \sim

\textit{2\textasciitilde{h}}awān [\textit{h\textasciitilde{wn}t} \quad = \quad \text{Av. \textit{hāwani-}}]

hawand [\textit{h\textasciitilde{wn}\textasciitilde{nd}} \quad | \quad M \textit{h\textasciitilde{w}(y)nd}]

\sim \textit{īh}:

hāwi\textasciitilde{št} [\textit{h\textasciitilde{wšt}l}]
هوردار

~یح: شاگردی

هارت [ه'هت] را، سرین، کف

هختان، هاژ- [ه'هتین، ه'ه-] ترغیب کرد، راهنمایی کرد، رهبری کرد، گواندن

~یش: ارشد، ترغیب

هزار [هوو، هژ] هزار

~اگ [-ک | ن ~آ] هزار

هژزن [یهژن] گور، استودان، جایی که استخوان مرده‌ها را در آن می‌رزند

هسن [هسن | م هسن] لشگر

~یح: حمله، هجم

هربد [هربد | ن هربد] هیرید، آموزگار علوم دینی

~یش: هیرید

هربدستان [هربدتین] هیریدستان، مدرسه هیریدی

~یح: آموزش هیریدی، تحقیق علوم دینی

هژای [هژک | (م هژگ)، ن هژ] خبری، شب بور

دلو

هیل-، ~یش، → هیستان.

هنگ [هندوک | م هندوگ، ن هنلی] دلو

~ان [~ن] هندستان

هیستان، هیل-، (پ هرژ-) [سکوکن -م] ترک کرد، رها کرد، عفو کرد، قراردادن، گماندن، < ا یشـ (هـ- | م هیشم، هیل-، (پ هرژ-)، ن ~]

~یش: رهایی، عفو

هیخر [هیل]

مدخل، کافته

هیکتان، هاک- [هکن، هک- | پ هک]

پ هو [هؤ | = پ]

هوم [هوم | ن ~] هوم، گیاه مقدس

هماننگ [هئ(و)مینک | ن هماننگ ج هماننگ], د... ~:

مانتد

~یح: همانندی

هومست [هومSr]

همه، مساو به گیاه هوم

~امن [~هنند]

هوردار [هورداری | م هورداری، ن خوردار] خرداد (۵ کمال)؛ نام پنج‌مین امشاهدی

و نگهبان آب؛ گاه‌مانه؛ نام سومین ماه سال و شش‌مین روز ماه

89
hūšag

hūšag [hwšk¹ | M hwšg, N xōša]
hošēnīdan, hošēn- [hwšyn-yn¹]
hošīdan, hoš- [hwš-yn¹ | M hwš-, N x-]
hūy(ag) [hwī, -k¹ | M hwī]
Iftōm [hlwm | M hlwm, N Rūm]
~āyīg [dyk¹]
hu- [hw- | = M]
~īh:
hu-bōy [hwbwdl]
~īh:
hu-čašm [hwčšm]
~īh:
hu-čīhr [hwčyhl | M hwcyhr, (N xuʃır)]
hudā(ḥa)g [hwd²(ḥ)k¹ = Av. hudāh-]
~īh:
hu-|dast [hwdsr¹]
~dēn [dynr¹]
~dōšag [dwšk¹]
~ēwāž [ywcš]
~ēwāzīh:
~frawart [phwlt¹]
hūg [HzWLya < A ḥzyr; hwk¹ | M hwg, N xūg]
hugar [hwgl]
hu-|gōwīšn [hwgwšn¹]
~gugār [gwk²]
hūkar(ag) [hwk1 (k¹) | N xūkara]
~kunišn [kwšn¹]
~mānih [mʃn̄h]
humat [hwmt¹ = Av. humata-]
humāy [hwmtʃ | N ~]
hu-menšn [hwnynšn']

نيکانیش

hu-murwāg [hwnwlw'k']

مرئای نیک

hunar [hwnt | M hwnr, N ~]

هنره، قابلیت، مهارت

hunarāwand [hwnl'wnd | M hwnr'wynd]

مهد، بافنشت

مهارت، هنرمندی

~īh:

hunarōmand [hwnl'wmd | N hunarmand] = hunarāwand.

hunīdan [hwynytn']

بیرون کشیدن (خبره)، فشردن

huniyāg [hwnyd'k' | N xunyā]

مطبوع، لذت بخش

~īh:

huniyāgar [hwnyd'k'l | N xunyāgar]

سرگرمی، لذت، رضایت خاطر

huniyōxš [hwnydwhš]

خیاگی، ثروت، رامشگر

پاتوجه

hunsand [hwnsnd | = P, (N xursand)]

خرسند، خشنود

~īh:

hunušak [hwnšk' = Av. hunuš]

خرسندی، خشنودی

hunušakēnīdan [hwnškynym']

فرزند (اهریمنی)

zadn (امبریمنی)

پادشاه خوب

پادشاهی خوب

راضیت

hu-pādīxšā(y) [hwptihs'(d)]

مشروط بالکلی، #قومیس یا قومیز

(شیر ترش مادیان است که به عنوان مسک مصرف می‌شده است)

~īh:

hur [ŠKL < A škr'; hwzl]

خرم

~īh:

hurām [hwlm | N xurrām !]

خرمش

shad

hu-|-ramag [hwlmknk']

خوب خو، دارای رم خوب

~rust [-hwst']

خوب رسته

~sāzagīh [-s'cyh]

سازگاری

~spās [-spš']

سباساگزار

husraw [hwshwb' | (M hwsrwn), N xusraw]

خوش آوازه، یکنام

~īh:

hušk [hwšk' | = M, N xušk]

آوازه، یکنامی

~-kūn [-ŠTE]

خشک

عقم
hu-škōh [hwškwh]
～īh:
hušnūd(aq) [hwšnu(t)k] 1 M hwšnwd, N xušnūd]
～īh:
hu-tuxš [hwnwhš]
huwaršt [hwwršt = Av. kwarṣa-]
hu-xēm [hwθym]
～īh:
huuxt [hwwt = Av. hūxta-]
*huzārag [hwç'lk | N xujāra]

I

I [Y, ZY- < A zy | M 'y(g), N i] ضمير موصولي: ك، كدام، إادات مضم (كسرة اضاثة) ـ يدان (پسند سازانده مصدر ثانوي) ـ ی (پسند سازانده صفت نسبی) ـ ی(پسند سازانده اسم معنی) ـ ی(پسند سازانده قید که بعدا به عنوان نشانه جمع به کار رفته است) ـ ی (پسند سازانده فعل مجهول و مشتق)
-im [LZNE < A l-znh; 'm | M 'ym, N ~] این بيند سبب
～čim rāy:
～rōz:
～(i)m [−m | = M, N -am] ـه، مال من (ضمير متصل اول شخص)
～istan [−sun | M -ysn, N ~] → ـ(i)-istan. ـ استن (پسند سازانده مصدر ثانوي) ـ او را، مال ان، را، مال ان (ضمير متصل اسم شخص متصل) ـ ش (پسند سازانده 1 اسم مصدر)
-(i)s [−s | = M, N -aš] ـ تو لا، مال تا (ضمير متصل اسم شخص متصل)
-išn [−šn | M -yšn, N -iš] ـ هم، نیز (از ادات متصل قیدی)
-یزگ [yck¹ | M -yzg, N -iža]

یزگ، آیزه (پسوند تصغير)

ج

یاد [y'¹l]

1. یاد [yrk¹ | M jdg]
2. یاد [yrk¹]

یاد [yrk¹ | M jdg]

یادگر [yrkgwb¹]

-یه:

یادگر-وی‌ریه [yrkgwhlyh]

یادریه [yrlyh]

*یادیش [yśn¹]

-یگ [y'k¹]

یادگر [yrnvk¹ | M j'dwg, N jādū]

-یه:

*یا [y'h | N ~]

یاج [yk¹ | N jigar]

یاه، ـ یاستان.

یاهس [yhyšn¹ | J jhyšn-]

یاهس-ایر [yhyšn āyb²l | N jhšy'ër]

-یه:

یاهد [yhwl¹ | N jubah]

1. یام [y'm | N ~]
2. یام [MANE < A m'in-h; y'm | M j'm, N ~]

یام [yrnk¹ | N jāma] = یا. یام.

2. یام [yrnk¹ | M j'mg, N jāma]

یان [ymg | M jing, N ~]

یار [y'wl | M j'ër]

یاستان، یاه- [ysm¹, yh-]
ـحسن، عيد
جو
جاويد
جاويد، هميشه
جاودات، ابدي
جوين
جه (سر ديو مؤنث)
شيء (تقديس شده)
هر دونه، همراه با
دائم، غله
جوين، نهر
جداء، متفاوت؛ ضد
جز، جدا از
جداء متفاوت
جداء، تفاوت
جويين؛ بلعيدن (اهريمني)
عمل جويين (اهريمني)
بي، قدنا، بادرهر
مخالف، نامواقي، ناسارغار
 ضد ديو
واحد طول (شش پا)
بي، شريه
بي، يغ
جيش
جيشاندن
جيشاندن
jumbišn

~išn:

jumbihistan, jumbīh- [ywmbhay-stm\']
juttar [ywdt\'l | M jwtr]
~ih:

juwān [ywbn\'l | (P yw'n), N jawān]
~īh:

juxt [ywht\'l | (P ywtr), N juft\']

K

ka [AMT < A 'my\'l | M k\', N ki]
kabāh [kp'h | Ar. qabāh]
kabārag [kp'lk\' | N ~a]
kābēn [k'pyn\'l | N kābēn]
kabīg [kpyk\' | N kābīpī]
kabīz [kpyc | (N kawīž)]
kabk [kp'k\'l | N ~]
~ anjīr [-ncyl | N ~]
kabōd [kpwr\'l | N ~]
kabōtar [kpwr'l | M kbwr, N ~]
kāč [k'c | N kāš(ki)], ~ka:
kādag [k'lk\'l]
kadag [ktk\'l | M kdg, N kada]
~ bānīg [-b'nwk\'l | N kadbānī]
~īg [-yk\']
~xwadāy [-hwtry | P qdyxwdr\'y, N kaddādā]
kadām [kr'm | M k'd'm, N kudām]
~ iz-ē(w) [-c-HD]
kadār [kr'l]
~ iz-ē(w) [-c-HD]

گی (چچ وقت؛ اگر جون چون چو)
قبا، جامه
کباره (سیدی که از چوب و حصار بافتند)، آنند، ظرف
کایین، مهربه
کویی، میمون
کویی (مقیاس غلات، ۱۰/۱ چربی)
کویی
کیگنجیری (نوعی دراج)
کیویک، کیوی
کیویک
کاتش، کاشکی
سرگرفی، شوختی
کد، خانه
کدامان
کدلی؛ بند، خدمتکار
کدخدای
کدام، چه
هردام
کدام، که
هرگه
kaf [kp | N ~]
kaf-, → kafTan.
kafē [kpe | N ~]
   ~ag [-kɪ | N ~a]
kafš, ~ag [kpš, -kɪ | N kafš]
   ~gār [-kɪ | N ~]
kaftan, kaf- [kp-in' | P kft, kf-]
kāh [TBN < A tbn' | N ~]
kāh-, ~išn, → kāstān.
kahas [kts | M khš]
kāhēnīdan, kāhēn- [k̡'hyn-ytn']
kāhīdan [k̡'hytn' | N ~] = kāstān.
kahist [ksst']
kah-rūbāy [khlp’d | N ~rūbā]
kahwan [khwbn' | M qhwN, N kuhan]
kākom [k’kwm | N ~]
   ~ī spēd:
   kālbd [k’lpw’t | (M k’lbyd), N ~]
   ~ōmand [-w’mnd]
kam [km | M kmb, N ~]
kām [k’m | = M, N ~]
kām-, → kāmīstān.
1kāmag [k’mkt | N kāma]
2kāmag [k’mkt | N kāma] = kām.
   ~-hanjām [-hnc’m]
   ~-hanjāmīh:
   ~ōmand [-w’mnd]
   ~-wīdār [-w’r’ | N kām-gu’dār]
   ~-xwādāy [-hw’r’y]
kamāl [km’l | (M km’r)]
   ~īg [-ykt’]
کمان

کـمان [kmˈn̚ː] = M, N ~

~دـار [-d̪ˈl̚ː] | N ~

کمار [kml̚] | N ~

~باند [-bd̪n̚] | N ~

کامگار [kʰmɡˈr̚ː, N ~]

کامیستان، کام- [YCBEN-stm̚ ˂ A ʃb̚h, ʃb̚h; kʰm-(y)stn̚ ˂ آزوکردن، خواستن

| M kʰm-yst]

کامـ-رایه [kʰm lwbˈk̚ː] | N ~rawā]

~زی(و)یش [zjwšn̚]

کامزور [kmzwl̚] | N ~

~یح:

کانـ، → کدان.

کنار [knˈl̚ː] | N ~

~آگ [-kʰ | M knˈrg, N ~a]

~آگوماند [-kʰmʊnd | M -gmʊnd]

کنداـن، کانـ- [HPLWńn-ńm̚ ˂ A ʃpr: kn-dn̚, -m̚ | M kn, N ~]

کنیگ [knk̚ː] | M knyg]

کنیزک [kn̚ːk̚ː | M knycg, N kanīz(ak) ] = کنیگ.

کانتیر [knʊgl̚]

کاپور [kʰpwlt Ar. kāfūr]

کارـ، → کدان.

کار [kʰˈl̚ː] | M kʰr, N ~

~فرمودان:

کار [kʰˈl̚ː], pl. ~آن:

کار [kʰˈl̚ː] | N ~

کارـ، → کیستن.

کارفس [klps | N ~]

کارـاغ [kʰpks | N ~]
~īh:

karak [krk¹ | N ~]
karan [k'l'n¹ | P krn, N ~]
kārawān [k'lw'n¹ | P krw'n, N kārwān]
~īg [y'k¹ | N ~ī]
karawuš [kl'wš | N ~]
karb [klp]
karbāš [klbš | N karbaš, ...]
karbūg [klpwk¹, klbwk¹]
kard [kr¹ | M kyrd, N ~]
kār [SKYNA < A skyn'; k'lt¹ | N ~]
1kardag [klk¹]
2kardag [krk¹, klk¹ | N karda]
kārdag [k'ld'k¹]
kardagān [krt¹, klk'n¹ | M kyrdg'n]
kardagār [krkt¹ | M kyrdg'r, N ~]
kardan, kun-, (P kar-) [OBYDIVN-in¹ < A ֳ‘bd; krt'n, kwn-, (kl-) | M kyrdn, kwn-, (P kr-), N]

~īn, → kuniśn.

kardār [krt¹, klh¹ | N ~]

~īh:
kard-espās [krisp’s]
kārezār [k'ryc¹ | M k'ryz'r, N kārzār]
kār-framān [k'lpnh'n¹ | M k'rprim'n, Ar. qahramān]
karg [klg | N ~]
kargās [klk’s | N kargas]
kārīg [k’lyk¹ | N kārī]

~īh:
kark [klk¹ | N ~]
karkēhan [klykhn¹]
karm [klm | P krm]
karmîr [klmyr]
kār-nâmag [kʰlnʰmkʰ]
karr [kl | M qr, N ־]
*karzang [klcng | M kyrzng, (N xarčang)]
kas [4YŠ < A ʔyš | M ks, N ־]
  ~iz [-c]
kāskēn [kʰskynʰ]
  ~ (ag) murw [-k¹ | N kāskēna]
  ~ēn [-ynʰ]
kāstān, kāh- [kʰstʰl, kʰh- | N ־]
  ~išn:
kastār [kstʰl]
  ~ih:
kāstār [kʰstʰl]
kaš [kʃ | N ־]
kašawag [kʃwkh | N kašaw]
kašk [kʃkʰ | N ־]
kaššēg [kʃtʰkʰ | N kaššē]
* kawādak [kwʰrkʰ]; → kōdak
1kay [4YMT < A ʔymi | N ־]
2kay [kdl | N ־]
  ~ak [-kʰ]
kałyk [k̪dykʰ | N ־]
kē [MNW < A mn-w | M kə, N kə]
P keč [kyc | = P]
kēd [kyl | P qydyg]
  ~īgh [-ykyh]
keh [ks | M kyh, N ־]
  ~tar [t-l | N ־] = keh.
kem [kym]; → kum
kën [kyn₁ | = M, N kīn(a)]
~īg [-ykʰ¹]
kennār [kn²rl]
~srāy [-stʰd]
kēnwar [kynwlr | (M kynwʳ), N kīnawar]
~īh:
kēr [kyl | N ~
kēsar [kysl]
kēš [kyš | = M, N ~
~dār [-dʰl]
kešidan, keš- [k(y)ʃ-ytn⁴ | (M krš-), N kašīdan]
Kēwān [kwyรณ⁴ | Ar. kaywān]
kēwūd [kypwt⁴ | M k’ywdl]
kīlēl [kyl | (N kīlūd)]
kīrb [klp | M kyrb]
kīrbag [kṛpk¹ | M kyrbg, N kirfā]
~īg [-yk¹]
kīrbakkār [kṛpkkl | M kyrbkṛ]
~īh:
kīrḥ- [OBYDWNyh-, kardan, klyh- | M kryh-]
kīrm [klrn | M krm, N ~
kīrrēndan, kīrrēn- [klyn-ytm¹]
kīrīg [k(y)hvk¹ | M qrvg]
~īh:
kīş [k(y)ʃ | M kš, N ~
kīšnīz [kšnyc] = gišnīz.
kīstān, kār- [ZLYTWN-tm¹ < A √ rz; kyšm¹, kʰl-
| M kyšt, kʰr-, N ~
kīštār [ZLYTWNtʰl]
kīšw, ~ān [kyšw, -n¹ | P kyšfən]
kišwar [kyśw̠l | M kyśwr, N ~]
kiśwzār, → kišwānẓār.

kōb-, → kōftan.

kōdak [kwtk̠ | M qwdk̠, N ~]
kōf [kw̠p | = M, N kōh]
~ag [-k̠t̠ | N kōha]
~īg [-yk̠ | N kōhī]

kōftan, kōb- [kw̠p-m̠ | N ~]
kōr [kw̠l | M kw̠r, N ~]
~-dīl [-dy̠l | M -dy̠l, N ~]

kōstan [kw̠sn̠ | = M, N ~]

kōš-, → kōx̠-

kōšk [kw̠sk̠ | N ~]
kō(x̠)šīdan, kō(x̠)ś- [kw̠(h̠)ś-y̠mn̠ | M kw̠-y̠dn̠, N kōšīdan]

~išn:
~išnīg:

kōy [kw̠d̠ | N ~]
kū [AYK < A 'yk | M kw̠, N kū, ki]
~gyāg [N ku̱j̠ā]
~tā:

kūč(ak) [kw̠c̠(k̠) | N kūčak]
kūk [kw̠k̠]
kulāčag [kw̠l̠'c̠k̠ | N kulāča]
kulāf [kw̠l̠'p̠ | N kulāh̠]
~ak [-k̠ | N ~hak]
kulang [kl̠ng | N ~]
kullag [kw̠lk̠]
kumīg [kw̠m̠n̠yk̠]

kun-, ~išn, → kardan, kunišn.

kūn [ŠTE < A *ṣ-ṭ-h: kw̠n̠ | N ~]
kundāg [kn̪d̪ˠːk̪l̪| M qnd̪ˠː-, N kundā]  فالفگر، جادوگر
~īh:  جادو، نجوم
kundur [kwnd̪ːl̪| N ~]  کندر
kuniśn [kw̺n̪ʲːn̪ʲ| M kw̺n̪ˠːn̪ʲ]  کنیش، عمل
~gar [-kʲ| M -gr]  کنندو، انجام دهنده
kunjīd [Sq̺n̪ˠː < A šniśn̪ˠː; kwnc̺(y)l̪] | N ~]  کنجد
kūn-marz [kw̺n̪ːm̩ːl̪]  لواطگر
kurkum [kw̺lk̪ːm̩]  زعفران
kurrag [kw̺lk̪ːl̪] | N ~-a]  کره اسب، کره‌الح
'kust [kw̺st̪]  سمت، سوی، ناحیه
ʔkust [kw̺st̪] | Ar. qusṭ]  قسط (گیاهی از تیره زنبوری‌ها که گونه دارد)
kustag [kw̺st̪k̪] | M kw̺st̪g] = 'kust.  قسط
~bed [-pt̪]  فرمان‌های ناحیه
kustīg [kw̺st̪k̪y̺l̪] | N ~-ʔ]  کستی، کم‌بند مقدس
kuștan, kuš- [NKSWN-In̪ < A v̺ n̪ k̺s; kw̺š-][n̪] | M kw̺št̪, kw̺š-, N ~]  کشتی

lab [l̪| M l̪b, N ~]  لب
lābag [l̪'p̺k̪| (M r̺b̪), P ĺ̪̚b̪, N ĺ̪̚ba]  لاپ
lābakkar [l̪'p̺kk̪l̪]  لاپکنده
~īh:  لاپ‌گری
laʃan [l̪cn̪] | N ~]  لجن، گل و لای
laržīd̪an, larz- [hl̪c̺- ym̪n̪t̪| P l̪r̺z̺-, N ~]  لرزندن، مرتعش شدن
laʃkar [l̪ʃkl̪] | N ~]  لشکر
~īg [-y̺k̪| N ~-ʔ]  لشکری، سرباز
~īgīh:  سربازی
lawz̪ênag [hweyn̪k̪| N ~-īn̪a]  لوزینه، (شیرینی که با آرد پادام و شکر تهیه می‌شود)
*lip̪̚ [l̪py̺l̪]  یک درجه (از قوس)
M

mā [AL < A 'l | M m', N ma] مَه
~agar [N magar] مَهْر
mād [AM < A 'm-y, → mādar | M m'td] ماد
1mādag [NKH < A nqb: m'tk' | (M m'yg), N māda] ماد
~īh: 
2mādag [m'tlk'] | (M m'yg, N māya)] ماد
~īg [ṣlk'] ماد
~war [-wfl]
madan [mtn' | M mdn] مان
madār [m'tl'] مادر
mādar [AMYt < A 'm-y: m'tl | M m'dr, N ~] مادر
1mādayān [m'tgydn' | M m'dy'n] كتاب
2mādayān [m'tydn'] ماهية، زميمه، هسته؛ اساسي، اصلي؛ صحته شرائي
mādişt [m'tgyšt'] ماديان
mādiyān [m'tgyyn' | N ~] مادة، سفيده باخته (بترتو بلاسم)
may [m'ya | N ~] مغ، غودال، سوراخ
magas [mks | P mgs, N ~] مغس، أنغام
~ī angubēn: موس، نغام (نير عسل)
magind [mkn'd | M mgn(d)] سير، حايل
māh [BYRH < A b-yrḥ: m'h | = M, N ~] ماه
māhūg [m'hgyk'] | M m'hyg, N māhiḥ] ماهي؛ در نجوم: حوت
māhūgān [BYRH-, m'hgyk'n' | M m'hgyg'n, N māhiyān] ماهاء (ماهاء سال)
mahist [mhsst', mhsṭ' | M mhsyst, N ~] مهست، بزرگرین
makōg [mkwkg | M mkwkg, N makō(k)] مكوك، قايق
māfidan [m'tyn' | N ~] = muṣṭan. من، مرا
man [L < A t-y | M mn, N ~] مان
mān [m'n' | = M] مان، خانه، مسكن
1mān-, → māndan.
مَانِ- \[m^\prime n^-\ | = M\]

\/~\i\s\n:\n
3مَانِ- \[ma^\prime n^-\ | = M, N ~\]

مَانَگ \[m^\prime nk^-\ | P m^\prime ng\]

مَانَگ \[m^\prime nk^-l | M m^\prime ng, N m\s\n\]

\/~\i\h:\n
مَانِبان \[m^\prime np^\prime n\]

مَانِبَد \[m^\prime np^\prime t\]

مَانِد \[m^\prime nd | = M\]

مَانِدَگ \[m^\prime ndk^- | M m^\prime ndg, N ~\]

\/~\i\h:\n
مَانِدان، 3مَانِ- \[KTLWN^*tn^-1 < A \check{v} ktr | M m^\prime nd, N ~\]; \-> 2مَان

مَانِگ \[mng\]

مَانِگ \[m^\prime nyk^-\]

مَانِستان \[KTLWNsm^-\] = مَانِدان.

مَانِیشت \[m^\prime ny\s\n\]

\/~\ag [-k\s\n\]

مَانِس \[m^\prime ns\s\n|= Av. m\s\n\]

\/~\b\s\n:\n
\/~\s\p\s\n\d\s\n = Av. sp\s\n\]

مَار \[m^\prime l | M mr, N ~\]

2مَار \[m^\prime l\]

مَئ \[m^\prime l | N ~\]

مَئ-، \/~\i\s\n| \-> مَاردان.

مَاراگ \[mlk^-\]

مَاراگ \[ml^\prime k^-\]

مَاراپَد \[m^\prime respd | N ~\] (= مَانِسرپَد)

*مارچابوک \[mlc\s\n^*\pi\s\n\]

\/~\i\h:
mard [GBRA < A gbr; mlt | M m(y)rd, N ~] مرد
mārdan, mār- [mlt|m|] درک کردن، ملتفت شدن، حس کردن
~išn: درک
~išnōmand [-šn'wnnd] دریابنده
mardānag [mlt|nk | N ~a] مردانگی، شجاعت
~ih: مردانگی، شجاعت
mardōm [ANŠWTA < A 'nšwr; mltwm | M mrdwhm, N mardum] انسان، پسر، مرد
~ih: انسانیت، مردمی
mardōm-zādag [mltwm z'tk | N mardum-zād] مردمزاده، پسر، مردمی
~ih: مرمی
marg [mlg | M mrg, N ~] مرج
~arzān [-'lc'n'] مرگزبان، شایسته مرگ
~ih: = marg.
~ōmand [-'wnnd] فانی
mārīg [mltlyk | M m'tryg-] افسون، کلام
marw [mlh | M mnrw, N ~, (mry)] گیاه
marz [mlc | M mnrz, N ~] مرز، مرج، مرزدار
marzangōš [mlcngwš | N ~] مرزگوشت، جفت گیری کردن
marzīdan, marz- [mlc-ym | M mrzyst, mrrz-] جفت گیری، جماعت
~išn(īh): جفت گیری، مرزگوشت
marz(ō)bān [mlcypn | N ~] مرزبان، مرزدار
-māsāy [-ms'd] مسایل، انداده گرفته شده (پسند)
mast [mst | = M, N ~] مسیت، مدهوشی
māst [mth | N ~] ماست، مدهوشی
mastarg [mstlg | (M mstgrg)] ماستگه مدهوشی
māstōg [mstwk] مسیت، مدهوشی
~ih: مسیت، مدهوشی
māš [mtr | N ~] مسیت، مدهوشی
'māšk [mlšk | N ~] ماستگه، مدهوشی
2māšk [mlšk | N mškō] ماستگه، مدهوشی
maşkəbarzən

~əbarzən [əˈpləzən] | M mənkəbrzən
maşkəzəg [məskəzəg] | N ~ə]
maxə [məxə]
may [HS < A əlnəm: mən | M my, N ~]
mayən [məyənən] | M myənən, N miyənən]
~əg [ək | N ~ə]
mayənjig [məyənjig] | N miyənən)

~əh:
mayəg [KMCA < A qms: mdk | N ~]
məyəns [mədəns]
məzəndar [məznəndər]
məzənəg [məznəng]
məzdəns [məzdəns] | M məzdəns]

~əh:
məzəg [məzəg | (M məzəg, N məyzəg)]
məzəgət [məzəgət | N ~]
mədyəzərm [mədyəzərm = Av. mədyəzərməyə-
məyə [məyə | P məyə, N ~]
məhə [məhə | M məhə, N ~]
məhən [məhən] | N ~]
məhəndən, məhən- [məhəndən]

~ən:
mehənən, mehənə- [məhənən] | P məhənən, N ~]

~əh:
məhtər [məhtər, məhtər (< P məhtər) | N ~]

~əh:
məndən, mən- [mənən] | M mənən, N mənən]

~ən:

~ənəq:
mənəq [mənəq | M mənəq, N mənəq]

~əq [əq]

mənəqgi
ménóg(ɪg)ɪh

~ (ɪg)ɪh:
mēnóg-wēn \([\text{mywk} \ 	ext{HZYTWN}]\)

~ɪh:
mērag \([\text{mylk}^1]\)
mēš \([\text{HLLN} < \text{A rǐl} \ ?; \ 	ext{myś} \ | = \ P, \ N ~]\)
mēšag \([\text{myşk}^1]\)
mēš-sār \([\text{myşs}^2 \text{l} \ | \ N ~]\)
mēwag \([\text{mywk}^1 \ | \ M \ 	ext{myw}, \ N \ 	ext{mēwa}]\)
mēx \([\text{myh} \ | \ P \ 	ext{myx}, \ N ~]\)

~ i gāh:

\(^{12}\)mēz-, → 'mēzişn, mistan.
mēzd \([\text{my(t)}^2 \text{zd} \ | \ N \ 	ext{mēz}]\)

~bān \([p^\prime \text{n}^1 \ | \ N ~]\)

'mēzişn \([\text{myeşn}^1]\)
mih \([\text{mrt}\text{l}]\)

mihōxt \([\text{mywhl}^1 = \text{Av. mĩhōxta}~]\)

'mihr \([\text{mrt}^1 \ | \ M \ 	ext{myhr}, \ N ~]\)

\(^2\)mihr \([\text{mrt}^1, \ ...] ~ \text{druxtan:} \)

'.mihr \([\text{mrt}^1, \ ...]\)

mihrbān \([\text{mrt}'^p^\prime \text{n}^1 \ | \ P \ 	ext{myhrb}'^n, \ N ~]\)

mihr-drōz \([\text{mrt}'^\text{dwhc} = \text{mihrōdruž}.\)

mihrōdruż \([\text{mrt}'^w-, \ 	ext{mtrwk-dwhc} = \text{Av. mihrō.družim}]\)

~ɪh:

mih-raz \([\text{mrt}'^zn]'\) = mihrōdruž.

mij(ag) \([\text{myc(k)}^1 \ | \ N \ 	ext{muţ(a)}]\)

mijūg \([\text{mye}, \ 	ext{myşwk}^1 \ | \ N \ 	ext{miţu}]\)

mīr-, → murdan.

mistan, 'mēz- \([\text{msn}^1, \ 	ext{myś} \ | \ N \ 	ext{mēzidan}]\)

~išn(ɪh):
mizag \([\text{myUNCTk}^1 \ | \ N \ 	ext{maza}]\)

~dārɪh \([\text{d}^\prime \text{lyh}]\)
mizagōmand

~ōmand [ ~wmand]
mizd [m(y)zd | N muzd]
~war [~wbr | N ~ār]
mizīdan, miz- [myc- ytn'1 | N mazīdan]
*miznē [m(y)nydy]
mōg [mwk']
mowmard [mgv-mhr', -gGBRA | N mwy]
mōr [mwdr | N ~]
mōrd [mwdr | N ~]
morwārid [mwbr'y̯d | M mwrvryd, N ~]
*mowbed [mgwbr' | N mōbad]
mōy [mwy | M mwy N ~]
mōyag [mwdk' | N mōya]
mōyēn [mwdyn']
mūz [mwc | N ~]
mūzag [mwck'1 | N mōza]
*mūdag [mwk']
muy [DKRA < A dql2 | N muk]
muhr [mwdr | M mwdr, N ~]
~ag [mwhk'1 | P mwhrg, N ~a]
*muhrišn [mwfrn']
mulān [mwbn']
P murd [mwdr | P mwdr !]
murdan, mīr- [YMWTN-tun1 < A ymwn, √ mwtr; mwln'1 | M mwr, myr-, N ~]
murdār [mwtr'l, mwdr' | N ~]
murn jēnīdan, murn jēn- [mwlnycyn-ytn']
murw [mwdr' | M mwrv, (N mury)]
murwāg [mwdr'k | M mwrv', N murwā]
murwīzag [mwlnycyk']
murw-nīš [mwlnyś]
must

1. must [mwšt′]
2. must [mwšt′] = mušt.
3. must [mwšt′]

must|-abarmänd [mwšt′bhm′nd]

~gar [-kl]

mustõmand [mwšt′wmand | N mustmand]

1. mušk [mwšk | N ~]
2. mušk [mwšk | (N mūš)]

mušt [mwšt′ | N ~]

muštan, māl- [mwštn′, ṃḷ- | N ~]

namāz burdan

ظلم، فشار
مُست، شِكوه
مهاجم، تجاوزرگ
سرکش، ظالم
گله‌میند، ناشاد
مُنظک
موش
مُشت
مالی، رُفتن

N

nab [np | N nawa]

nabānazišt [nḅnzdšt′ = Av. nabānazišta-]

nāf [ṇp̣ | M ṇp̣]

~ ag [-ḳ | N nāf(a)]

1. naft [ṇp̣t′ | = M, N ~]

2. naft [ṇp̣t′]

nahang [nsng]

*nakkīrā [nkyḷỵ]

~ yīh:

nāl- [ṇḷ- | P (ṇr-), N ~]

nam [nn | N ~]

nām [ŠM < A šm; n′m | = M, N ~]

namad [nnml′ | N ~]

nāmag [MGLT yetiştir < A ṣ̣ṃ; n′mk′ | M n′mg, N nāma]

namak [ṇmk′ | M ṃmỵh, N ~]

namāz [OSGD < A sgdh; ṇmic′ | = M, N ~]

~burdan:

نوهه
خوشاوند نزدیک
خانوده
ناف
نفت؛ مرطوب، نمختاک
پشت، نسل
استان
ردیده، منکر
رد، انکار
نام، آوازه
نام
نامه، کتاب
نگک
تکریم، دعا، نماز
نماز بردن، تظیم کردن
nām-burdār \([n'm\ bwl'tl \mid N \sim]\)
nāmčišt \([n'm-, \ ŠMčšt', (pad) \sim:\)
\sim ig \([ykl']\)
nāmīg \([n'mykl \mid N nāml]\)
\sim ih:
nān \([LHMA < A īlm²; n'n¹ \mid = M, N \sim]\)
nāng \([ng \mid N \sim]\)
nār \([ZKL < A zkr; nl \mid M nr, N \sim]\)
nārgis \([ngs \mid N \sim]\)
nārīg \([n'(y)lyk¹]\)
narm \([nhm \mid M nrn, N \sim]\)
nasā \([ns'y \mid M n(y)s'h, N \sim]\)
nask \([nsk¹ \mid N \sim]\)
nasrušt(īh) \([nshwšt', -yh]\)
nastaran \([nsthn¹ \mid N \sim]\)
nawad \([90 \mid N \sim]\)
naxčir \([nhcyl \mid M nhcyl'r, P nxcyr, N \sim]\)
naxōd \([nhwr¹ \mid N \sim]\)
P naxšag \([nhšk¹ \mid P nxšg]\)
nāxun \([n'hwn¹ \mid P nxwn, N nāxun]\)
naxust \([nhwst¹ \mid M nxwst, N \sim]\)
nay \([KNYA < A qny²; n'd² \mid N \sim]\)
nay-, \sim: nīdan.
nāy \([n'd² \mid M n'y, N \sim]\)
\sim pazd-:
*näydāg \([n'ywr'k]\)
nayestān \([KNYA$t'n¹ \mid N \sim]\)
nāy-srāy \([n'dsl'd]\)
nazd \([ndz \mid = M, N \sim]\)
nazdīk \([ndyk¹ \mid = M, N \sim]\)
\sim ih:

وارث، حافظ نام پدر
برپایه، مخصوصاً
مشهور، معروف
نامی، مشهور
شهرت
نام، قدرت
شرم، حیا
شر، مردانه
نگاه
بانو، زن، همسر
شر، مردانه، متواریح
جدید، مرداد
ناموک (هیک از بخش‌های اوستا)
پایداری، فاسد
نسترن، گل دشتی
نوبت
نخجیر، شکار، سگ‌گری
نخود
خوب، ظریف
نخست (نخست)
نیست، نیک
نای، فلوت، دیبک، واحد طول (تا ده‌پا)
دمیدن، نواختن (نی)
گود، قابل کشتی رانی، گذر نکردنی
نیستان، نیزار
نیز، نیژ
نزدیک
نزدیک
نزدیکی

110
nazdist [nədʒist]  
nāzišn [nəˈcʃn] | N nāziš  
nāzuk [nəˈcwk] | (M nəˈzwg), N ~  
nē [LA < A L | M ny, N na]  
nēk [nywk] | M nyk, N ~  
~īh:  
nēk-gōhr [nywk ˈgwrl]  
~īh:  
nēm [PRG < A pIg; nym | = M, N ~]  
~ag [nymk] | N ~a  
~-asp [-ˈsp]  
~rōz [-ˈvć | M -rve, N ~]  
~tan [-m] | N ~  
nērang [nylng] | N ~  
nērōg [nylwk] | M nyrw, N nērō]  
~ōmand [-ˈwmmd]  
nēst [LOYT < A L̥ˈty | M nyst, N ~]  
~īh:  
nēw [TP < A th; nyw] | = M, N ~]  
~ardaxšīr [nyw̥ˈlhtšyl | N nard !]  
nēzag [nyek] | N nēza]  
nēzūmān, ~īg [nycw̥m̥n, ~yk | M nycwm̥n]  
~īh:  
nibard [npłt] | M nabhārd]  
~ag [-k] | N ~a  
nibardīdan, nibard- [npłt-yun] | P nbrd  
nibastun, nibay- [npsm, npd- | M nbst]  
nibāstan, *nibāy- [npstm, M nbšt, P nbšy-]  
nibég [np̥y̥k] | M nbyg, N niwč]  
nibēm [n̥pdm | (P nbdm-)]
nibištan, nibēs- [YKTYBWN-tn' < A ykibwn, √ ktb; npšin' | M
   nbyšt', nbys-, N ~]

mīdan, may- [DB(YY)LWN-tn' < A √ dbr | M mṣyd, ny-]

nidom [nyywm]

nifrādag [ny̱lytk' | N nifrīd]

nifrīn [ny̱lyn' | N ~]

nigāh [nk's | M ng'h, N ~]
  ~dāštan:
  ~kardan:
  ~dārīh, ~dārīshnīh [-d'īl(šn)y̱h | N ~dārī]

nigān [nk'n' | P ng'n]

nigār- [nk'k' | M ng'r-, N ~]
  ~aġ [-k' | (M ng'r, N nigār)]

nigāstār [nk'st'k']

nigerīdan, niger- [nkyl-yn' | N nigerīdan]
  ~išn:
  ~išnīg:

nigēxtan, nigēz- [nkyhtn', nkyc-]
  ~išn:

nigēz [nkyc]

nigūn [nkwn' | N ~]
  ~īh:
  ~sār [-s'l | M ngwns'r (P ngws'r)]

nihādag [ny̱d'r'k' | M ny̱h'dg]

nihādan, nin- [HNHTWN-tn' < A hnḥt, √ nhč]
  | M ny̱ḥ'd, ny̱h-, N ~]

nihāl [nh'ɭ | N ~]

nihān [nyh'n' | N ~]
  ~g [ydk' | N ṭ]

nihang [nśng]

*nihēb [nyhy̱p | N ~]
nihuftan, nihumb- \([n\text{hwpm}t, \text{nwhm}b-\]
\[= \text{M}, \text{N} \sim \]

nihumbidan \([\text{nwhmby}t] = \text{nihuftan}.\)

*nikohidan, nikoh- \([\text{nkwh-y}m]t | \text{N} \sim \]
~išn:
~išnīg:

nil \([\text{ny}]/ | \text{N} \sim \]

nilopal \([\text{nyhw(k)}pl | \text{N} \sim, \text{nīlōfar}]

nimūdan, nimāy- \([\text{nmw}tn', \text{nm}’d-| \text{M nmw}dn, \text{N} \sim \]

nirs- \([\text{nlps}-\]
~išn:

nirmad \([\text{nyln}t]’\]

~ōmand \([-^2\text{wnnd}]

P nisāg \([\text{nys}^2k^1] | \text{P mys}^2g]\]

nīš- \([\text{nyś-} | \text{M myś-}ydn, \text{J}, \sim \]

nīšān-, \(\rightarrow \text{nišāstan.}\)

nīšān \([\text{nyś}^2n]t | = \text{M}, \text{N nīšān}]

nīšast \([\text{nīş}^2]\[t | \text{N} \sim \]

nišāstan, nīšīn- \([\text{YTYBWN}−\text{sm}tn] < \text{A} \text{vyyb: nīṣṣ}tn | \text{M nīṣṣt, (nīṣy)−}, \text{N} \sim \]

nišāstan, nīśān- \([\text{YTYBWN}−\text{sm}tn’, ·n−: \]

nīṣāyiśn \([\text{nīṣ}^2dšn]t | \text{M nīṣy}−, \rightarrow \text{nišāstan}]\)

nišēb \([\text{nīṣy}¬ | \text{N} \sim \]

~īg \([-\text{yk}’]\)

nišēm \([\text{nēs}dn | \text{M nēsym}, \text{N} \sim \text{an}]

~ag \([-\text{k}’]\)

nišīn-, \(\rightarrow \text{nišāstan.}\)

niwāg \([\text{nw}^2k^1 | \text{M nw}^2g, \text{N nawō}]

*niwē \([\text{nyw}^2k^1 | (\text{M nw}w\text{d})]\)

*niwēy-, ~išn, \(\rightarrow \text{niwistan.}\)
*niwēyenidăn [nwykyn-yn] = niwistan.
niwistan, *niwēy- [nwstn¹, nwyd-/nwy-]
~išn(ňh):
nixwâr- [nswb²l- | M nywr²r-]
~išn:
niyäbag [nyd²p̥k¹ | M ny²bg]
~ňh:
niyäg [nyd²k¹ | M ny²g, N niyä]
niyäyišn [nyd²dšn¹ | N ~iš]
niyäz [nyd²c | M ny²z, N ~]
~ömänd [-²wnnd | N ~-mänd]
~ömändiň:
niyöxšidăn, niyöxš- [n(y)dwhš-yn] | M nywš-, N niyöšidan]
~išn:
nizär [nz²l | (P nyz²wr), N ~]
~ňh:
nizärîh- [nz²lyh-]
nô [TŠA < A iṣ̌ | M nwh, N nh]
nög [nwk¹ | M nwg, N naw]
~röz [-lwc | N nawröz]
~zâd(ag) [-z²t(k)¹ | N nawzâd]
nohom [nhẉm | = M, N ~]
nözdah [nwzdh | N ~]
nûn [KON < A k’n | M, J nwn]

ö [OL < A ‘i; ³w | M ‘w] ; → ŏh
~gird āmadan:
~ham kardan:
گرد آمدن؛ به پایان رسیدن

*وباد-، → وابستن، *وئتادان.

وباردان، وبار- [‘wp’t-tn’] M ‘wb’rd]

ویستن، *وباد- [NPLWN-stn’ < A √ npl; ‘wpstn’, ‘wpt-’ → ‘فت’-] M ‘wysst, J ‘wysst-].

*وئتادان، وفت- [‘wp’t-’ M ‘wp’t’d, N uft-].

وگار [‘wk’l]

وگاردان، وگار- [‘wk’l-tn’] جوز

*وگر [‘wgl’y]

وی [KN < A kn | M ‘wh] اییون، چین؛ (با فعل، مفهوم تردد را می‌رساند): شاید، ممکن است

ویرومانزد [‘wrmzd | M ‘wrhm(y)zd, N Hirmuzd]

هرمزد؛ در نجوم ملثرئی؛

گاهنما؛ اولین روز ماه

-وم [-wm | = M, N ~] ـ ام (پسوند سازنده عدد ترتیبی از پنجم به بعد)

-وامد [-wmnd | M -wmnd, N -mand] ـ منت (پسوند سازنده صفت توصیفی)

*ویر [‘wp(y)h]

ورن [‘whrn’ | M ‘wrwn] نامی‌ی

از... اینجا

ویسائ- [‘wst’n- | = M]

وپوردان، وسپار- [‘wpsl-m’] از،... اینجا

ویست، → اوست ـ.

ویست [‘wst’]

ویستگان [‘wstgk’n’ | M hwstgk’n, N ustwñ’] میر

~ی‌: میر

یوش [‘wś | = M, N bōś] میر

~ی: = یوش.

یوش [‘wś | = M]

ین [‘wš]

یشاستر [‘wstå] میر

یش (e)bام [‘wšb’m | M ‘wšyb’m]

یشمارگ [‘wšm’lk’ | N ſumāra] میر
حساب کردن، شمارند:

بررسی کردن، به پایان آوردن، توجه کردن، تصویر کردن

۱۱۶
کامیابی
کامیاب کردن، خوشبخت کردن
با بی‌میزانی
به گوشه آراسته ۲ گوشه (= اصل)، نجیب‌زاده
پادفرآه، کف‌در
پذیرافته، نیش: → پذیرافت.

به سویی، پذیره در برای
به پذیره آمدن
برخوردار رودرویی
عفل مانده، فرونشانده
جلوگیری کردن، منع شدن
پذیرفتن، تقبل کردن

پذیرش، قبول
اگزاس، اساس
افزار، دهن
به خاطر، به سبب
عهد، قول، تهدید
پیمان بستن
قول دادن، پیمان بستن

بدان، بدوزه؛ پسوزه (= پاد).

پذیرافته، گرفته
به و...

ظرف، کاسه
پادشاهی؛ نروندان، متنداد، مجاز
پادشاهی، اختیار
پیمان، موافقت نامه
به نرو، قوی
به دقت

محافظت شده، موانع شده
pädram
P pädram [p’tlcm]
päd-rözag [p’tlwck1 | M p’drwcg]
päd-uzwän [p’twzw’n1]
   ~īh:
pud-wizēn [PWNWcyn1]
pädīāb [p’ty’p | N ~]
   ~īh:
pädīāwand [p’tydwnd | J p’dywnd]
   ~īh:
pädzhār [p’tzhl | N pā(d)zahr]
pad-zyān [PWNYzd’n1]
pafšār- [ppš’t-l-]
pafšēr- [ppšyl-]
   ~īsh(īh):
pah [p’h]
   ~ast [-st’]
pahikaftan, pahikaf- [ptk-p-tn1 | M phykf-]
   ~īsh:
pahikāftan, pahikāf- [ptk’p-tn1]
pahikar [ptkl | M phykr, N paykar]
pahikār [ptk’tl | M phykt’n, N paykār]
p’ahikār- [ptk’t-l-]
pahikārdan, b’ahikār- [ptk’tl-tn1]
pahikōftan, pahikōb- [ptkwp-tn’]
pahlawīg [*p’hlwbyk1 | (M phlw’nyg), N pahlaw(ān)ī]
pāhlom [p’hłwn1]
   ~īh:
pahlūg [p’hłwk1 | N pahlū]
pahn [p’hn’ | N ~]
   ~āy [-’d | N ~ā]
1- په‌ریختن، دوری کردن، اجتناب کردن
2- حمايت کردن، مراحت کردن، مواضع کردن

په‌ریختن [pʰ'lyhtnʰ, pʰ'lyc- | M (phrystn), phryz-]
په‌ریز [pʰ'lyc | N parhêz]
په‌ریختن، په‌ریز [pʰ'lyhtnʰ, pʰ'lyc- | M (phrystn), phryz-]

*پهارم‌ه- [pitmʰ- | (N parmâs-)]

پاک [Dkya < A dky²: pʰ'kʰ | = M, N ~]

پاکیزه [pʰ'kyckʰ | N ~a]
پالانگ [plng | N ~]

پاکیزه، پالانگ

پالاد [pʰ'hrwkʰ | N ~a]
پالادان، پالای [pʰ'lwmʰ, pʰ'l'd- | (M pʰ'rwda, pʰ'r'd-), N ~]

پالادان، پالای، پالاد

پامباغ [pmbkʰ | N pambã]

پامباغ، پامباغ

پاناغ [pʰ'n(²)kʰ | M pʰ'ng]

پاناغ

پانه [pʰ'nʰ | = M, N ~]

پانه

پاند [pnd | = M, N ~]

پانی [pnyl | N ~]

پانی، پانی

پانک [pnc | P pncj, (M pncz), N ~]

پانک، پانک

پان‌هد [pʰ'ncdθ | M pʰ'nzdh, N ~]

پان‌هد

پارگ [pʰ'lkʰ | N pâra]

پارگ [pʰ'lkʰ | M pʰ'rg, N pâra]

پاره‌موم [plʰ'wem = Av. para.haoma-]

پاره‌موم، نوشدنی مقدس (مخلوط هوم)

پاره‌موم، نوشدنی مقدس (مخلوط هوم)

شاخه درخت اتار و شیر که در مراسم مذهبی به کار می‌رود)
پرده، حجاب
پرداختن از فارغ
شدن از

به عهده گرفتن، پرداختن به...
از دید، تعيد

برداختن، به انجام رساندن
خروج را (آزاد كردن از)
پراکنند، بخش كردن، توزيع کردن

پرگست (میادا)، نواخ ویکده
رها، خالي از
پری
دور
پيشخدمت
پرستش، خدمت
پرستار
پرستیدن، خدمت کردن
پرستش، خدمت
پرستو
پرینان
پر، بال
پر
پردار
زاید بودن، زيادي بودن
دور، اين سو
پردار
پارسی
خالدار، لکداد
پرواري، تغذیه
پروردن، تغذیه کردن
پرورش
پروانه، رهبر
پرورنگی، پیشوا، رهبری
پرودن، حصار، فراغری
تراخت
فروار؛ نارو، اطراف
تغذیه کردن، پروردن، تعییم دان
پرورش دان
تغذیه، پرورش، تعیین
احاطه کردن، در میان گرفتن، در برداشت
دارا بودن
پرواز
پرچین، نرده
پس، سپس، دنبال
پس از
عقب
پاس، مواضیت
پاس داشتن، نگهبانی کردن
پاسبانی، نگهبان
پاسبانی، دفاع
นาگاها، نادانی
مائق، میهم
دفاع (قانونی)
پسین، آخرین
پسن، میل
پسندهن، تأیید کردن
پسنده‌ی، تُایید کردن
پسنده‌ی، تایید کردن
پسنده‌ی، تایید کردن
passáxt [ps'tht']
passáxtan, passáz- [ps'thtn', ps'tc- | M ps'txt, ps'tc-]

~iılan:
passazag [psck | M psck]

~iîh:
passax [pshw' | M pswx, N pásux]
past [pst' | N ~]
pašêmân [pšym'n' | = M, N ~]

~iîh:
pašm [pšm | N ~]

~eîn [-yn' | N ~িn]
pašn [pšn]
pašnag [pšnk' | N ~a]
pâšom [p'tswm]
paššing [pšng | N pišing]
paššinjag [pšnc' | N pišanja]
paššinjîdan, paššinj- [pišnc-yîn' | N pišanîdan]

~iılan:
paštx(ag) [pšt(k) | J pšt]
*pattân [pt'xn']

~ömand [-wmd]
pattâyistan [pr'dsm'] = pattûdan.
pattûdan, pattây- [ptwm', pr'd- | P ptwdn, M pr'y-]

pattûg [ptwk']

~iîh:
paxšag [pašk' | N paša]

1pay [pdy | N ~]

~i:

2pay [pdy | M pgy, N ~]
پا، ساق پا (واحد طول = 1/1 اینچ)

پَرَگ [LGLE < A rglh; p’dý | M p’y, N ~]

ل. 2 پَرَگ، → ل. 2 پَدان.

پَرِدا [p’dík | M p’dyg, N píyáda]

پَرَیگ [p’d’l | M p’yí, N píyá]

پَرِدگ [p’ry’k | M pyrd’g, N paydá]

ـی۰:

پَرِدگنَیدان، پَرِدگن- [p’ry’kyn-yn’ | M pyrd’gynyd]

پَرِدگی‌هستان، پَرِدگی‌هن- [p’ry’kyh-stn’]

پَرَیگ [p’dík | (P pdgk), N ~]

*pَرَیگل [p’yg’l | N payyála, piyála]

ـگار [~kl]

پَرِگم [p’rm’ | M pygm’n, N pay(y)ám]

ـبَر [~bl | N ~bar]

پَرِگوس [p’tkws | M p’yegws]

پَرِم [p’tm’n | M pym’n, N ~]

و ~ مادان:

~آگ [~kl | N ~a]

پَرِم‌نیغ [p’tm’nyk’]

ـی۰:

*pَرَم‌مار [PKDW < A pqdwn; p’rnm’l]

پَرِم‌ه، → پَرِم‌دان.

پَرِمگ [p’tmég | M pymweg]

پَرِم‌هستان، پَرِم‌ه- [p’tmwhn’1, p’tmwe- | M pymwtx, p’wmw-]

پَرِم‌وژن [p’tmwcn’ | M pymwcn]

پَرِم‌دان، پَرِم‌ه- [p’tmwn’, p’tm’d- | N ~]

*pَرِم‌رام [p’rtl]

پَرِم‌ستان، پَرِم‌ه- [pt-, pyl’stn’, pyl’d- | M pyr’s, pyr’y-، N pérstå]

پَرِم‌هان [p’ylhkh’]

پَرَگ [p’hlk’]
پیژند، فرزند
خرنگ، کیف جرمی
پروسته
پروستن، متصل کردن
پاسخ دادن، جواب دادن
پرز، جواب
پازند (تفسیر پهلوی اوستا = زند) که با حروف اوستایی
نوشته شده است)
پز، اذیت، ستم
پزدین، نواختن
اخراج، دفع
پزساندن، تعقیب کردن
پازن، بزگویی
پژن و (نوغ سوسک)
پرگین گردانگ
پژشی، عمل آوردن
رسیدن، عمل آمدن
رسیدنی (میوه)، عمل آمادگی
پیچیدن، درهم بافتتن
پیچیدن، براهم کردن
پیچیدن، برآمد کردن
پیچیدن، بخشی
پیچیدن، بخل
پرماروین
پیروز
پیروزی
پیروزگر

124
پیروزگری
پیس، پیس دار، خط خط
زینت کردن، رنگ کردن
زینت
پستان
پیش
پیشه، بازگانی؛ رسته، صنف
اندام، عضو، بخش
پیشانی
پیشوا، رهبر
گناهکار بودن، مرتب کننده
ادار (عمل ادار، کردن)
مدعی
پیغیر
پیشین، پیشتر، آزاده
پیشگاه: تالار حضار
پیشگاه
پیشوا، رهبر
پیشوا
پیشوا، رهبر
پیشگاه
پیشگاه، ادار
تورباه
توربه
توربه کاری، تنه
بدهی، بدهیکنندگی
دشنمند: در نجوم، پیماره
(حمله) اهوریمن
پدر
گوشش
پدر
خوراک، قوت

125
pîh [TLBA = A trb‘; pîh | N ~]

pîl [pîl | M pîl, N ~]

~bân [-p’n‘ | N ~]

pillagân [plk’n‘ | M pylg, N ~]

pîm [pym]

~gên [-kyn‘t‘]

pîr [pîl | N ~]

~îh:

pîring [phng | M pryn, (N pirind)]

pîst [pîst‘ | N ~]

pîstag [pîstk‘ | N pîsta]

pîsîz [pîyc | N ~]

pîhišn [pwhîn‘]

pîlàwad [pwl‘pîl‘ | M pwl‘wd‘, N pîlād]

~èn [-yn‘]

pondik [pndk‘ / Ar. blfîndûg]

pîr [pwl | N ~]

pîrîtêkîš [pwlyw(k)tkyš = Av. paoiryō.ykaēša-]

~îh:

pîst‘ [pwst‘ | = M, N ~]

~èn [-yn‘ | N ~în]

pîsišdan, pîš- [pwš-yyn‘ | N ~]

~îsh:

potk [pwtk‘ | N ~]

poxtان, pax- [APPWN-m‘ < A √‘ph‘; pwhîn‘, pc- | M pwxn, N ~]

pîy- [pwd- | (P pwd-), N ~]

~îsnîg:

pîz(ug) [pwc(k‘) | N pòz(a)]

pûdag [pwtk‘ | N pûda]
pūdagāh

~īh:

¹puhl [pwl | N pwl]
²puhl [pwl]
puhlenīdan [pwlnym¹]
purnāy [pwln'd = Av. pərənāyu-]
purr [MALE < A mlti; pwl | M pwr, N~]

~gāh [g's]
~māh [m'hi]
purr~marg [-mlg]

~rawišnīh [-hvbsnyh]
~sardag [-shtk¹]
~xwarrāh [-GDE]
pursīdan, purs- [pwrs-ym¹ | M pwrs-ydn, N~]

~īšn:

~īšnīg:
pus [BRE < A br-h; pws | = M, N~]

~ar [BREL, pwsł | M pwrsr, N~]
~yān [pwsd'n¹ | M pwsy'n]
pušt [pwšt¹ | = M, N~]
puštāg [pwštık¹]
puštibān [pwštyk'n¹ | N~]

~īh:

R

rabīh [lpyh | M rhyh]
radd [l'h¹ | N~]

~īh:
rād [l'd¹ | P r'd, N~]

~īh:
راداگ [lak | M rdg, N rada] رد، دیده، رسته
رادومند [lrw‘mnd] دارای رد
راد پاساگ [ltp‘k] مراکز چشمهای گاهنبار
رادوانی [lwny = Av. ratunaya-] کسی که زیر نظر و راهنمایی رد است
رانت، راو- [SGYTWN-m] < A v sg-, lwb- | M rpm, rw-, N ~ | رفتین، بیش [ ~ ] رفتین، حرکت کردن

~یشن، → راویشن.
رختار [lpt‘l | N ~] رونده
رو [lk | M rg, N ~] رگ
~یح:
ری [lg | P rg] خوبی، منش
ری [lg | N ~] تنده، زود
ری، دشت
رح [ls, lh, lhī | M rh(y)] گردنه، کالسکه
رها، → رستان.
رک [ls | M rh, N ~] راه، جاده
راه [lk | P rhg = rag-] راهزاده
راهج [lhk | P rhg = rag-] راهزاده
راه‌دَر [lpsd‘l | N ~] راه‌دار، راهزن
~یح:
راهی [lsyk, lhlyk | M rhyg, N rahl] راه‌دار، راهزن
راهی [lsyk, lhlyk | M rhyg, N rahl] راه‌دار، راهزن
راهنمای [lsmnd‘d | (M r‘hmwdr), N ~numā] راهنما
رام [lpm | M rm, N ~] رام (= آرامش): گاهنما: بیست و یکمین روز ماه
رام (ag) [lmk‘l | P rm, N ram(a)] رم، گل
رایمندان، رایمن- [lpmyn‘n | M r‘myn-] آرامش بخشیدن، خوشی دادن
رایمین [lpmn | M rmyn‘n, N rāmiš] راهیت، آرامش، خوشی
رایمین [lpmn | M rmyn‘n, N rāmiš] راهیت، آرامش، خوشی
راین [l‘n | N ~] ران
P راین [l‘n-]
رایندان، ران- [ln‘nd‘n | N ~] جنگیدن
رایگ [ln‘g | M rng, N ~] رنگ، لون
رایج [lnc | P rnj, (M rnz), N ~] رنگ، زحمت
رینجه
رنجاتدن
رنجر، غمده
گاه بدادارظهر، (یکی از پنج بخش شبانیوز؛ جنوب
جنوبی
رسن
رسانیدن
رسیدن، کامل شدن
راسیبی (دومین موبد انجام دهنده مراسم دینی)
راست، مستقیم، صریح
راستی
رده، رسته، سلسله؛ عنصر
رنستن
روف، هماهنی
راسو
رشن (= ازد عدلاتی)؛ گاننما: هیچ‌چهارم روز ماه
رنگ کردن
جاری، رنگ
جریان، رواج
رواج دادن، به حکمت درآوردن
وادار به رفتگر کردن، کشاندن
جبش، حکمت
رنگ‌پوش (به عنوان پسوند، اسم معنی می‌سازد)
برای، به سبب (پسوازه)
مدیر
ترتیب دادن، رهبی کردن، هدایت کردن
متشکل کردن
عمل، وظیفه؛ ترتیب

۱۲۹
rāyēnīdārīh [rˈdɪmɪtˈlɪh | M rˈiːnədˈryh]
rāyišn [rˈdɛsˈn̥]
rāyōmand [rˈd̪ɛwʊmnd]
raz [lɛ̂ː, lɔː | M rz, N ː]
rāz [lˈɛː | M rˈɛːz, N ː]

∼īg [ˈ̞ɪɡ]

rāz-kirrōg [lˈɛː kɪlʊk̚i | M rˈɛː z ɡrʊɡ]
rāzm [леж | M rzm, N ː]

∼-gāh [ɡˈs̚ | P -ɡˈh̚, (M rzmˈh̚), N ː]
rāzūr [lɛw̚t | M rzwr]
rebās [lypˈs̚ | N ː]
rēdak [lˈyt̚k̚i | N ː]
reg [lˈyt̚k̚i | N ː]
re[m [lym | M rym, N ː]
reman [lymn̚i | M rymn, N ː]

∼īh:

'rēš [l̚ys̚ | N ː]

;rēš [lyš | N ː]

rēšag [l̚ys̚k̚i | N rēša]

rēšdān, rēš- [lyš-ymˈ | N ː]

rē-skēn [lyškn̚i]

∼īh:

rēxtan, rēz- [lyhmˈ, lyc- | P ryt, M ryz-, N ː]

∼išn:

rīdan, rīy- [lymˈ, ldy- | N ː]

rīst̚ [l̚yst̚ | M ryst̚]

;rīst̚ag [l̚yst̚k̚i]

;ristag [l̚yst̚k̚i, N rasta]

rist-ln̚ez [l̚yst̚ˈhyc | M rystˈhyz, N ː]

rist̚ag [l̚yt̚ak̚i | N ≠-a]

rīy-, → rīdan.
riyahřih [l弊helyh]
rob [hw\p]
rob- [hw\p, N raftan, ~]
robāh [TALE < A t\i\l; hw\p\h, N ~]
'rōd [hw\n, M rwd, N ~]
'\rōd [hw\n, N ~]
'rōd-bār [hw\b\l, N ~]
rōdīg [hw\y\k, (N rō\da)]
~xwardīg [-hw\y\k\d]
ron [hw\n, M r\n]
ō...~:
rōspīg [hw\sp\y\k, N ~i\]
~i\h:
rōstāg [hw(t)si\k, (P r\w\d\st\g, N rō\sta\]
rōšn [hw\n, M r\w, N rō\sn]
~i\h:
rōšn|ag [hw\n\k]
~gar [-kl (P -\gr, M -ygr), N -gar]
rōx [hw\n, N ~]
1\rōy [hw\d, M r\w, N ~]
2\rōy [hw\d, M r\w, N ~]
rōy-, ~išn, \rightarrow rustan.
rōyan [hw\dn, N ~]
rōyēn [hw\dn, M r\w\n, N rō\yn]
rōz [Y\WM < A y\wm; h\c, M \w\c|z, N ~]
rōzag [hw\c\k, M \w\c\g, N rō\za]
rōzag [hw\c\k\d]
rōzan [hw\n, N ~]
rōz(b)ānag [hw\c(b)p\'nk]\nroženīdan, rožèn- [hw\c\yn, N r\w\c\yn]
روزگار
روزگار [lwck‘l | N ~]

روزی
روزی [lwcyk | N rözī]

روز-شبان [YWM, lwc šp’n | N šabān(a)röz]

روزوارگ [lwcw’lk’]

روز-وارد [lwcw’litr’]

ربودان، ربعی [lpwtn’, lp’d- | M rbwdn, rb’y-, N ~]

رودان، رعن- [hvm’t, hwn- | (N rūda)]

روراغ [lwlk’]

رژن، ری- [hwstn’, hwd- | M rwst, rwy-, N ~]

ری: [lwz | M rwzd, N razd]

س

سابک [spwk’ | N ~]

سابز [spz, sbz | N ~]

سد [100 | M sd, N ~]

سدوده [swys | M sdwys]

ساج [KLBA < A klh | N ~]

ساج [sk’]

سیگ [s’k | P s’g]

سیگن [skyn’ | M sygyn]

سیگر [sgI | N sèr]

سی: [shyk’ | M shyg, N sahi]

سی: [shyk’ | M shyg, N sahi]

ساحستان، ساه- [MDMEN-stn’ = A mdmh, √ dmh | (M shyd), P s’y-]

آسان، بیک
آسان، سبک
ساز، تازه
ساز، تازه
صد
صد
سدرس (ستاره)
سگ
سگ
عدد
سگ
سیر، پر
سیر، پر
سیری
سری
ارزشمند
ارزشمندی

ارزشمندی

به نظر رسیدن
به نظر رسیدن
درست به نظر رسیدن
درست به نظر رسیدن

132
~išn:
sahm [shm | = M, N ~]
~gën [-k(y)n1 | N ~gën]
~genih:
sahög [shwkw1]
sâk [szk1 | (N sâw)]
sâl [ŚNT < A ñnt | (M s′t), N ~]
-k (ŚNTk1, s′lk1 | N -sâla]
~îh:
sâlär [srâl | M s′l′r, s′r′r, N ~]
~îh:
sâlwâr [s′lw′l]
sâmân [smān | = M, N ~]
~îmând [-wmd | M -wmd]
samôr [smnr1 | N ~]
sân [sn1 | N ~]
sang [KYP < A kyp′; (CC4A : b, a, m, sng | (P′sng), N ~]
~sâr [s′l]
sanj+, → saxtân.
sanwar [smnr = Av. ənwar-]
sar [LOYŞE < A r′št : sl | M sr, N ~]
sarâsar [sr′sl1 | N ~]
sard [slt1 | M srd, N ~]
~îh:
sardag [slt1 = Av. sarâda- | (M s′rg), J sr̥dg]
sardeser [sr̥syl | N ~]
sârânidan, sârên- [s′lyn-yn1]
sargên [sr̥gyn1 | N sargûn]
sarmâg [shn′k1 | N sarmû]
sarw [srw(h)1 | M srw, N ~]
särwär [səˈrəʁ]  

säs [səs | N ~]  
sästär [səˈstəɾ | P səˈstəɾ]  

ـيـح:  
Sawah [swəˈh = Av. sawahī-]  
saxt [səˈxt̪ | N ~]  

ـيـح:  
saxtag [ʃtk | (N saxtiyān)]  
saxtan, sanj- [səˈhun, snc- | N ~]  
säxtan, sāz- [səˈhun, səc- | (P səc-) | N ~]  
säxtərīh [səˈhunˈyh]  
saxwan [MRYA < A mly; shwn | M sxwn, N saxan]  

ـيـح:  
säyag [səˈdak | M səy, N säyā]  
sayistant, say - [ŠKBHWN- in < A yškb | P sy-]  

١saz- [sc- | M sz-, N ~]  

ـيـح(يـح):  
٢saz-, ~iṣn(يـح), ~sazistant.  
saz-, ~sāxtan.  
sazāg [scˈk | N sazā]  

ـيـح:  

ـwār [-wəɾ | N sazāwār] = sazāg  
sazistant, ٢saz- [scˈsun]  

ـيـح:  

ـiṣnīg:  
sē [3; TLTA < A tlr | M sh, N sī]  
sēb [səb | N ~]  
sēj [səj | Av. ībyejaḥ- | N ~]  

ـoṃand [-əˈmənd | N ~-mand]  
sel [səl | N ~]  
sēm [sym | N ~] = asēm.  

كلاه خود  
ساس  
فرمانده: استمگر  
ستمگری  
سوه (اقلیم غربی از هفت اقلیم)  
سخت، بسختی، شدید، قوی؛ زیاد  
زور، سختی  
سختیان، پوست بر دباغی شده  
سختی، سنجیدن  
آماده گردان، ساختن؛ تحمل گردان  
تحمل گذشت  
سخت، کلام  
سایه، تیرگی  
خوابیدن  
مناسب بودن، در خور بودن، سزیدن  
تناسب، شایستگی  
در خور، سزا  
سوزواری، تناسب  
سپری  شدن  
پی ثبیت، گذراشیبی  
زودگذشته، گذرا، فانی  
سه  
سبیب  
سجی (سختی) خطر  
خطرناک  
سل (زاویه)، نیزه
sên (ag) 1sên (ag) [syn(k)` | N sîna]
2sên murw [synmwlw | (N sîmûry)]
se-pây [3-p`d | N sipâ]
șir, → sagr.
se-sabag [3-șpk`]
seyom [3wm | N ~]
șezd [ș(y)zd | P syzd, (N șez [aʒ?])]
șezdah [syedh | M syedh, N ~]
șezdên [ș(y)zdyn` | P sydyn]
șî [șy]
sidig(ar) [șykt, -kl | M sdyg, N sîdîgar]
sîh [30 | M syh, N sî]
~ om [~wm]
sik [HLYA < A hl`; sk | N ~]
sîsîmbar [symsml, -nbl | N sîsîmbar]

snâh [sn`h]
sneh [snyh N ~]
snêx [snyhl]
snêzag [snyck`]
snîy [snwel]
sôfistâ [swkspt`k`]
1sôg [swk`]
2sôg [swk` N ~]
3sôg [swk` | N sô(y)]
sôgand [swknd | M swgnd, N saugand]
~ xwardan:
sôhistan, sôh- [swh-sm`]
~ išn:
~ išnîg:
sor [swl]

sîr

پستان، سینه
سیر، یا
سی شبه
سیم (پسوند در اعداد ترکیبی)
قدرت، ستمگری؛ ستمگر
سیمده
قدرتpond، ستمگر
غاز
سیدیگر، سرم
سی
سیام
سک، سرکه
سپسپنر (گیاهی از تیره نعناعیان)
خشونت، زد و خورد، ضربه
اسلحه گزر
برف
برف
ایب (بی‌بازی، به‌فی)
سوپرما
سرد، فایده، امتیاز
سوز، سوزش
سرو، چهت
سوگند
سوگند خوردن
احساس کردی، لمس کردن
احساس، حس
حساس، مؤثر
شور

135
sārag

~ag [-k']
sōsan [swst̝n̩ | N ~]
Sōšāns [swk̝'ns = Av. saošyās]
sōxtan, sōz- [swhtn̩, swe- | M swxt, swe-, N ~]
~išn:
~išnīg:
sōzāg [swc'e'k̝ | M swe'gyn, N sōzā]
sōzan [swcn̩ | N ~]
spāh [sp'̝h | N sipāh]
~bed [-p̝l | N -bud]
spandān [spnd̝n̩ | N sip~]

Spandarmad [spnd̝rm̝] N isfandārmuđ

امشاسبند و ایزد نگهبان زمین; گاهنامه: دوازدهمین ماه سال و پنجمین روز ماه

spar [sp̝l | M 'spr, N sipar]

spar-, → spurdan.

spās [sp̝s | M i's-, 'sp̝s, N sipās]
spās dāštan, ~ hangārdan:

spās-dār [sp̝sd̝l | N sip~]

~īh:

spās| -ešnās [sp̝śn̩ ̄s]

~ōmand [-'w̝mn̩]

spās [sp̝ś = Av. 0ťšāśa-]

spāxr [sp̝hlt | M 'sp̝r, N *spāxv]

spazg [sp̝zg | M 'sp̝g̝', N sipazg-]

~īh:

spēd [sp̝r̝t | M 'sp̝yd, N sapēd]

~ag [-k'] | N ~a]
~bāg [-p̝k̝ | N -bā]
~dār [-d̝l | N -dār]

spenāg [sp̝(y)n̩'k̝' = Av. spānta-, cf. gannāg]
śpēṅg mēṅg

śpēṅg [spyk₁ | M 'spyg, (N saprīga)]

śpihr [spy(y)hl | (M 'spyr, N siphr]

śiṅ [spyk₁]

śpin jānāgīḷ [spnc'nyh]

śpiś [spyiš | (N śipāś)]

Śpitāmān [spīt'm'n]

śpīz [spyc~ | M 'spyxtn, 'spyz~]

śiṅ: [spwht₁, spwc~ | M 'spwxt, N sip~]

śiṅ: [spwc~ | N sipōz]

śgar [-k't | N ~]

śpāhrm(a) [splhm(k') | M 'sprhm(g), N siparham]

śpul [spwl]

śpurdān, spar-[spwlt₁, spl~ | N sip~]

śpurīg [spwlyk₁ | (M 'spwr', N sipurī]

śiṅ: [splz | P *spwrz, N sipurz]

śrat [slr₁ | cf. Ar. sirāt]

śraw [slw'b]

śrawēnīdan, srawēn- [slwby-n-yn₁]

śraxtg [shlt₁ = Av. sṛxti-]

śrāy [st'd~ | N sarāy]

śrāy, śiṅ, → srūdān.

śrāyān, śrāy- [st'd-yn₁ = Av. thrāya-]

śiṅ:

śreṣk [st(y)šk₁ | (P rsrk), N strišk]

śriṣṭan, *śreṣ- [slšn₁ | P sryś-, N sir-]

śriśwadag [stšwkt₁ = Av. thrišwa-]
srūd [shwr] | M srwād, N surūd] سرود
Srōš [shwš | M srwš, N surōš] سروش (ایزد فرمانبرداری); گاهیا: هفدهمین روز ماه
~īg [yk] فرمانبردار
srū [shwrb] | N surū(n)] سرو، شاخ، ناخ، چنگال
srūb [st(w)p | N usrub] سرب
~ēn [yn] سرین
srūdan, srāy- [sλwμn, sλrd- | M sr'y-, N sur] سرودن، نواختن، آواز خواندن
~īn(ī)h: سراش، سروSEX
srūvar [sλwbrw] شاخدار
srūwēn [sλwbyn] شاخی
stabr [sptl | M 'stbr, N sitabr] ستر، خشن، قوی
~īh: استبرق
stabrāq [sptlq] Ar. istabreq
stadan, stān- [YNSGWN-m₁ < A yshbwn, √ nsb | M 'std, 'stn-, N sitan] ستاندن
N sit-
staft [stpt] | M 'stpt استوار، محكم؛ سخت دل، ستمگر؛ زیاد
stahm [sthm | N sitam] ستم، زور
~ag [-k] ستمگر، قوی
~(ag)īh:
stambag [sthmbrk] (~h- < stahm) | M 'stmbg, N sitamba] ستمگر؛ سرسخت
~īh:
stān-, → stadan.
star [stl] = stārāg.
stārāg [stlq | M 'st'rg, N sitāra] ستاره
stard [stl'] ستاره
~īh:
star-ōšmār, ōšmur [stlpwšml', -wšml'] ستاره شمار، منجم
starwan [stlw] | N sit-
stāydan [st'dyan] | M 'st'yd, N sit-] = stūdan.
stēy [styk] | N sitēy] ستغ
stēndag [stndk] ایستاده، با بر جا

138
stër [styl | N sitēr]
stēzag [styck¹ | M 'styz-', N sitēza]
stī [sty(y) = Av. stī-]
stō [stwb¹ | (P 'stwb, N suīōh)]
~wīh:
stōr [stwl | P 'stwr, N sutōr]
~bān [-p'n¹ | N -bān]
~gāh [-g's]
*stōš [stwš]
stōwēnīdan, stōwēn- [stwbyn-yun’]
stōwīh, → stō
stūdan, stāy- [stwn¹, st’d- | M 'stwd, 'st’y-, N sit-]
~išn:
~išnīg:
stūn(ag) [stwn(k)¹ | M 'stwn, N suīīn]
stūr [stwl]
~īh:
sturg [stwlg | N suturg]
sūd [swt¹ | M swd, N ~]
sūdāb [st’p | N ~]
sūd-ābgār [swt’pb’l]
sūdag [swnk¹]
~īh:
sūdān, sāy- [swtn¹, s’d- | N ~]
sūd(ā)mand [swt(‘w)mand | N sūdmānd]
suft [swpt¹ | N ~]
sulftan, sumb- [swptn¹, swmb- | N ~]
sumb [swmb¹ | N ~]
¹sūr [swl | M swr, N ~]
²sūr [swl]
sūrāg [swl(‘)k¹]
\[\text{sūrāğī}\]

\[\text{ṣāḥīḥ} \; \text{ṣāḥ}\]

\[\text{ṣāḥīḥ}\] (حيوات) سوراخ زي

سورة حدادة

سوراخ

سنت، نتيل

سنت، نتيل

شش، ريه

درجما (إز كمان)

سرخ

گرسگی

افوس خوردن

سیاه

سیاهه، مردم چشم

\[\text{š} \]

\[\text{šab} \; [\text{LYLYA} < \text{A lylyy}]; \; ŝp \; | \; \text{M šh}, \; \text{N} \; \text{N} \]

\[\text{ṣāḥīḥ}\]

\[\text{ṣabīl} \; [\text{spīk}]; \; \text{N} \; \text{N} \]

\[\text{ṣabiyyīn} \; [\text{spīyyīn}]; \; \text{N} \; \text{N} \]

\[\text{ṣabīyār} \; [\text{spīyār}]; \; \text{N} \; \text{N} \]

\[\text{ṣād} \; [\text{ṣ} \; \text{d}; \; \text{N} \; \text{N} \]

\[\text{ṣādurwān} \; [\text{ṣₚₚw}; \; \text{N} \; \text{N} \]

\[\text{ṣafṣēr} \; [\text{ṣpšl}]; \; \text{M} \; \text{ṣy} \text{ṣyr} \; = \; \text{ṣamṣēr} \]

\[\text{ṣagr} \; [\text{ṣgl}]; \; \text{M} \; \text{ṣgr}, \; \text{N} \; \text{ṣēr} \]

\[\text{P} \; \text{ṣah}- \; [\text{ṣh}]; \; = \; \text{P} \]

\[\text{šāḥ} \; [\text{MLKA} < \text{A mlk}]; \; \text{šh}; \; \text{M} \; \text{šh}, \; \text{N} \; \text{N} \]

\[\text{ān} \; \text{šān} \; [\text{MLKAn} \; \text{MLKA}]; \; \text{N} \; \text{N} \]

1 ١ - شهاب (١ - سیاه برق) سنت معدتی ٢ ٢ - شهاب (در تركيب با

اعداد مي آيد و به معنى تعداد شهابست: يک شهاب، دو شهاب...)
~balūt [šḥlw'ɪ | N ~]
~dānag [-d'nk' | ~dāna]
~esprahm [-splhm | N ~isparam]
šāhīgān [šhyk'n' | M š'hygg'n]
šahr [štr' | M šhr, N ~]
~estān [MDYNA < A ndyn'; šhr's't'n' | M šhr't'n, N ~]
Šahrewar [šnywr | N ~]

šahrīyār [štr'd'l | M šnyr'r, N ~]

šāhwār [šhw'l | P šhw'r, N ~]
šakar [škt | M šqr, N ~]
šalwār [šrw'l N ~]
šām [š'm | = P, N ~]
šambalīdag [šmlīyk' | N šambālīd, -llla]
šamšer [šmšyl | N ~]
šan [š'n' | N ~]
šānag [š'nk' | N ~a]
šānīn [šnm't]
šarm [štm | M šrm, N ~]

~gāh |-g's | N ~]
~gēn [-k(y)n' | N ~gūn]
šasab [šsp | (P šshb)]

šīgān [-yk'n']
šast [60 | M šst, N ~]
šāš [ŞT'A < A št | M šs, N ~]
šaw-, → šudan.

*Sawāg [šwb'k']
šayendag [š'dyndk']

~īh:
šayistan, šay- [šˤâd-smʕ̣ | M šˤ-y-, N ɬ-]
šayēd [šˤ(ḏ)lvr̝ | N šayad]
šazdah [šˤ-cdh | M šˤ-zdh, N šänzdah]
šēb [šʔp̝ | N ɬ-]
šēb- [šy̞p̝- | M šyb, N ɬ-]
~āg [ʔkʕ̣ | N ɬ-ā]
~išn:
šēd [šyl̝ | N ɬ-]
*šēdā [šy̞ʔl̝]
šēr, → šagr.
šēwan [šyarâ | N ɬ-]
šiftālūg [špr̥tʰwʔk̝ | (P šyb, šib, šib) (šib), N šaftālū]
šiftēnag [špynk̝ | (P šyϕyn) (šib), šib]
šimšār [šm̝ʃʔl̝ | N ɬ-]
šīr [HL²A < ḫl̝b̝, šyl | M šyṛr, N ɬ-]
šīrēn [šyɾn̝ | M šyṛn, N ɬ-ǐn̝]
~īh:
šīṣag [šysk̝ | N ṣ̌ša]
škaft [škpt̝] = škeft;².
škāftan, škāf- [škʰp̝-mʕ̣ | M škʰpt̝, N šikāftan]
škarag [škk̝ | P škr-]
škarwīdan, škarw- [škhw-yn̝ | M škrw-st, N šikarwīdan]

škastan, šken(n)- [TBLWN-mʕ̣ < A / tbr; šksmʕ̣, škyn- | M škn-]
N šikastan, šikan-]
~išn:
šēbāg [škyp̝’k̝ | P škyb-, N šikēbā]
~īh:
škeft [škpt̝ | P škyft̝, N šiqif̝]
~īh:
šken(n)-, ~išn, → škastan.
ških- [škîh- | N šikîh-]
škîf-, → škuftan.
škîf, škîfag [škwkîf | N šukîfîa]
škîft [škwkt] = škeft.
škîh [škwîh | M škwîh]
~ih:
škîh [škwîh | N šukîh]
škuftan, škîf- [škwft-in | N šukuftan]
šnâs-, → šnäxtan.
šnâsag [šn′skı | P šn′sg]
~ih:
šnäxtan, šnâs- [šnîm, šn′s- | M šn′xm, šn′s-, N šîn−]
šnâyênîdan, šnâyên- [šn′dîm-ytnî]
~îsh:
šnîydîdan, šnîy- [šn′d-ytnî]
~îsh:
šnâz [šn′c | (N šînā(w)]
šnázîdan, šnâz- [šn′c-ytnî | M šn′z, (N šînāw−)]
šnîhr [šnîwr | M šnîwr]
šnîmág [šnwmk | M šnwmt-]
šnîšag [šnwskı | N šunâša]
šnîg [šnwkı | M šnwg]
šnûman [šnwmnî = Av. xšnûmaine]
šîn [šwînı]
~îg [ykı]
šûy-, → šustan.
šûy [šwîd | N ~]
~mand [-mnd]
šûbân [šp′nî | P šwb′n, N ~]
šûdan, šaw- [OZLWN-in | A √ šw- | M šwîn, šw-, N ~]
مايع، سیال؟ نطفه
شستن
گرگنگی

ت

تاء، در حالی که، در ظرف
همتا، جفت
تب

تاهی
تیبه، تلگه، خراب
تاهه شدن
تینگو، صدوق
توزرود، نبات
تابستان

تنیدن
تذرو
تشفیدن در خشیدن
گرما، تب
تافنی، سوزاندن در خشیدن
تابش
آتشی، سوزان، تنهه
تک، حمله
حمله بردن
تا؛ شاخه، قردر؛ تنها، تک
تگرگ
تاغ [tkykʰ] 
≈İh:
	تاغ [th | N ~]
	تاغم [thm | = M, N ~]
	تاغ [tʰk | N ~ شرائ]
	تاغك [tkwkʰ | N ~] تکوک (ظرفی که از طلا یا نقره یا مس بر صورت برند یا حیوانی بسازند و در آن شراب خورند)، ظرف آشامیدنی
	تاغ [t̚l | N tala]
≈Cîn [cynʰ]
	تاغر [tm-, tmbwl | N ~]
≈Ag [-kʰ]
	تاغ [m̚ | = M, N ~]
	تاغر، → تادان.
*tتاغهبل [m̚p̚wel = Av. tanu.передач | (N تناغر]
	تنافور (نام درجهای ازگنا)
	تاغ [m̚b̚hul]
	تاغ [m̚d | = P]
≈İh:
	تاغر [m̚dr̚w(y)stu | = N ~]
≈İh:
	تاغ [m̚n̚ | = M, N ~]
≈İh:
	تاغ [m̚y̚k̚ | N تناغ]
	تاغیار [m̚y̚k̚ | M myy̚rd]
	تاغنها [m̚y̚h̚² | M myh²، N تناغنها]
	تاغنوماند [m̚nu̯mn̚ | N ~]
≈İh:
	تاغنماج [m̚nu̯h̚m̚k̚]
	تاغنک [m̚nu̯k̚ | N ~]
	تاغنر [m̚nu̯r | M mnwr، N ~]
	تاغ [LCDr³ < A l-sd : ı̯l | M tr]

چابک، قوی
سرعت، قدرت، زور
ته
تهم، قوی
شاخه
تکوک (ظرفی که از طلا یا نقره یا مس بر صورت برند یا حیوانی بسازند و در آن شراب خورند)، ظرف آشامیدنی
تله، دام
صیاد
تنبور، عود
تنبور (؟)
تن، شخص
تنافور (نام درجهای ازگنا)
وضیعی جسمی
ضعف، سست
ضعف، سستی
تندیسی، سالم
تندیسی، تنگه، باریک
تنگی، پرشانی
تنی، جسمی
جسمانی، مادی
تنها
جسمانی
حالت مادی داشتن
شیره گیاهان
تنگ، تنگ آب
تنور
آن سو، از میان، ورآ

١٤٥
ـکردن، ـمنیدان:
ـتار [-tl | (M -dr), N ـ]
کار [r'rl | M r'rl]
تارازنیدان، تارازـن- [tl'cyn-yml']
تارازـیغ [tl'cwk'l | (P tl'zowg), N تارازـی]
تارغ [t'lg | N ـ]
تارغمان [tglm'n'l | M ترگمـن']
تاریغک [t'ryk'l | M ترگر، N تارـیک]

ـیح:
تاریست [tlst'] = تار.
تارمینیح [tl'm'nyh]
تارمنیشن [tlomyin'nl | N تارـمانیش]

ـیح:
تار [tl, (LCDr : به خطا، ـ تار) | N ـ]
ـتار [tlk'l | N ـa]
تارس [tl's | M ترس، N ـ]
تارسیغ [tl'sk'l | M ترسـگ، N تارـی]
تارسیگاه [tl'sk'l]

ـیح:
تارسیدان، تارـ- [tl's-yml'l | (M ترـیس'dn), N ـ]
تارومنیدان، تاروــ- [tlomyin'nl | M ترـوـ]
تاس [t's | N ـ]
تاسم [tswm | = M]
تاسیدان، تاسـ [t's-yml']
تاسکاناغ [t'sknk']
تاشت [t'sh'l | N ـ]
تاشت [t'sh'l]
ـیگ [yyk'l]
تاغـان [t'd'w'm'n'l | N ـ]
تاخ [t'h'l | (M تاخ)، P تاخ، N تاخ]

146
تخت، سریر
تخته، لوح، صفحه (شترنی)
جاری شدن، دویدن
جریان
تازاندن، روان ساختن؛ تعقیب کردن؛ ریختن
تخت‌گاه، نیمکت
تازان، تاز
تازه‌ساختن، تازیت-
تازیدان، تاز-
تازیگ [t'cyk' | N tāzī]
*تازیک [t'cyk' | N tāzī]
تیمار [tym'r | M tym'mr, N ~]
تیر [tyk' | N iēvra]
*تیر [tyk']
تیز [tyk | M tyr, N ~]
تیر [tyl | M tyr, N ~]
تیر (نام ایزدی که با تیشرت اشتیاق‌گر فرخه می‌شود؛ در نجوم عطارد؛) گام‌ها، نام پیام‌های ماه سال و سیزدهمین روز ماه
چیز، کار
هیچ چیز، نه... اصلاً (با ادای نفری)
تشکیک

147
تثنیه
تثنیگی
تیشن؛ در نومن: شمرای یمانی تو، ترا تو (لا)
تخم؛ دوده، خاندان
تم، ناریکی
پسند سازندگی صفت عالی
tخم، دوده
tوره، شغال
توشه
توختن (= جبران کردن) ادا کردن
کفاور، دیه
توز، پوست درخت، بوست
ترش
دردیده، روزهای افزوده به آخر سال (کیسه)
تی، بیهوده
تهیگی، خلاء
تبیک
تنده، خشن
تنده، خشونت
تور (یکی از دشت‌های ایران)، تورانی (سرزمین)
توران
ترک
خاموش، ساکت
توان، نبرو
می‌توان، ممکن است
توانان، قابل
توانگر
توانگری، ثروت
قابل
tuwánígh

~iğih: قابلیت، توانایی
~sâmân [-s’m’n’] حک توانایی

tuxšāg [tw[hš’k’] | M twxš’g, N tuxšā] تخصیص، کوشا
~i̇nh: تخصیص، سعی

tuxšidan, tuxš- [tw[hš-ym’n’ | (M twxš’yast), N ~] تخشیدن، سعی کردن، کوشیدن
~i̇sh: سعی، کوشش

U

u- [A P- < A ’p | M ’w-] = ud زمانی که یا ضیمان متصل می آید، مثل: ۵-u- (ع)
ud [W < A w | M ’wd, N u] و
udrag [’wldk’ = Av. udra-] گربه آبی
ul [LALA < A l-’l’ | M ’wl] (سوی) بالا
~āmadan: بر خاک
~i̇nh: رو به بالا

ul-āmadān [LALA YATWNl’n’l, ’wl’m’r’n’l] در نهج: طالع
*ul-drafs, → xurdruš.

ummēd [’wnycl’ | N ~] امید
~wār [’wl’l’ | N ~] امیدوار

Urdwahišt [’wrrwhś’l’] = Ardwahišt.

Urišlim [’wlyšlm | N ~]

urmōd [’wlwmw’l’ | (N amrōd)] امرو، گلابی

*uruspar [’wlwspl = Av. urulβar-] روده؛ رحم، همبه، عصاره

urwāhm(an) [’wlw’hm(n’l) | M ’wrw’hm-] شاد
~i̇nh:

urwar [’wlw’l’ | M ’wrwr] شادی، خوشی، لذت

*urwāzistan, urwāz- [’wlw’c- = Av. urwāza-] گیاه سبزی

~i̇sh:

uskārdan, uskār- [’wskl’-m’l | J ~, (N sigāl-)] خوشحالی کردن، شادی کردن، خوشحالی، خوش‌شادی، سگالیدن، فکر کردن، اندیشیدن، بحث کردن

149
ัสپریگ [ًwsðwlyk'] = سپریگ
عس(ت)ودریت [ًws(t)wpdl' = آ. ًعسدریت-]
عسان [ًwsilha' = آ. ًعسحنا-]
عسنغ [ًwsnhk'] = سنغ.
عسدن [ًws'tnl' = آ. ًعسثنا-]
ـیه:
~ویمارد [ًwmnid]
عستار [GMRA < A gml'; ًwštl | ن ًعستار]
~ویاپالانغ [ًwšltg'پپینگ | ن ـ]
عذهیغ [ًwс-، ًwzdhyk' | م ًwzdh]
ـیه:
عذداس [ًwс-، ًwzdys | ًwzdys]
~ویارست [ًplst | م -پرست]
~ویارستینه:
~زر [ًc't | M -c'i]
عزناغ [ًwcnk' | N ًعزنغ]
عزنرین [ًwzتیلین' = آ. ًعزنرینا-]
عزندان [ًwcnl' | M ًwzdl، ًwzlh-]
عزمودان، عزمیا- [ًwzmwnl'، ًwzm'd-]
ـیشن:
عزمبود [ًwzmblwl' | N ًعزمبود]
عزن [ًSnA < A ًSn؛ ًwzw'n' | M ًzw'n، (N ًزابنآ)]
عزمودان، عزمیر- [ًwzwتم-م' | M ًzwیردان]
ـیشن:

وابار [ًwpl | M ًwbr، (N بوار)]
واباریگن [ًwplyk'n' | M ًwbrیگن']
wābarīgānīh

~īn:

wabz [wp Các , wpz]

wačast [wcast ١ = Av. wačas-taši-]

waččag [wek' , (hek') | N bačča]

wad [SLYA < A sry'; w't | M wd , N bad] ~īn:

wād [wp't | M w'd , N bād]

wadag [wrk']

~īn:

wādām [wp't'm | N bādām]

wādbān [wp't'p'n | N bādbān]

wad-baxt [wrh'thr | N badbaxt]

wad-dil [wrthyl | M wddyl , baddil]

wadgarīh [wrghyhh]

wād-girdag [wr'tgltk' | (N gird-bād)]

wad-gōhr [wrghhl | N bad-gauhar]

wad-kāmāg [wrk'mk']

~īn:

wādrang [wr'tng | N bādrang]

~bōy [-bwd | N -bōya]

wad |-tōhm [wthhm] = wad-gōhr .

~wāzag [-w'ck' | (N gawāja)]

~xēm [-hym]

waf- [wp- | P wpf- , (N bāf-)]

~išn:

wafr [wpf | M wpr , N barf]

~ēnag [ynk']

waydān [wp'nt' = Av. waydāna-]

wahāg [wrk' | M wh'g , N bahā]

~burdan:

wahār [w'tl , (bh'il) | M wh'r , N bahār]
wahārīg

~īg [yk1 | N ʔ]

wahīg [ZZLA < A *zmrr' (?) : whyk1 | M whyg, N *bahlī]

wahišt [whšt | M whyšt, N bihišt]

~īg [yk1 | N ʔ]

Wahman [whmnn1 | M whmn, N bahman]

Wahrām [whhrn1, whhrm | M whrm, N bahrān]

ātaxš ī ~:

wak [wk1 | N bak]

wālan [wln1 | (N barzan)]


wālīdan, wāl- [w'lt-ytn1 | N bālīdem]

~īšn:

wāmīdan, wām- [w'm-ytn']

wan [wn1 | N bun]

~ ī gurgānīq:

~ ī was-tōhmag:

wān, ~īšn, → wānīdan.

wanafṣag [wnpsk1 | N bunafṣa]

Wanand [wnnd]

wandag [wnndk1]

wāng [KALA < A qtl**: w'ng | = M, N hāng]

wānīdan, wān- [w'n-ytn1 | M w'n-yst]

~īšn:

wanīgār [wnykl]

~īh:

wany [H(W)BDN < A hwbdn', √'hbd | M wny]

wany(b)ūdih [HWBDN'hwlyh, √YHWWN'yh | M wny(b)wdylh]

īwar [wl | M wr, N bar]

152
داریوش
ور (از ماما خواسته)، سوگند
حصر، بناء

کلاگ
آزو، شهوت
بره
بازان
حریص
حصر، آز
بازان، بازانتی
گراز
چشم بر سبیه

برده، زندانی
بردنگی
حالت فحلی حیوان مؤنث
گرما
گردان، سیخ کباب
گرداندن، تغییر دادن
عوض کردن
گردن، تغییر، دگرگونی
گذر، ناپایدار
ناپایداری، بی ثباتی
گردانه، کالسکه، درشهک
برگ
باریدن
رفتار، کردار
پاد، خاطر
از بر کردن، به خاطر سپردن
آبگیر، استخار
wārom
warōmand
～īh:
warr [LBWŠYA < A lwḵā]
warrag [KNNA < ?; wlk| M wrg, N barra]
wars [wls]
war-wēzag [wlt-wywck'] andāxtan:
warz [wlt | M wrz, N barz]
warz [wlt | M wrc]|z]
warz [wls | N guzh]
warz-, ~īsh, → warzīdan.
warzag [wltk | (N warzāw)]
warzāwand [wltwynd | M wrc|wynd]
warz-būm [wltbwm]
warzīdan, warz- [wlt-ynt | N ~]
～īsh:
warzīgar [wlyk | M wrzygr, N barzīgar]
was [KBD < A kbyr; ws | = M, N bas]
P wasnād [wsm|d | = P]
wāspuhr [w'tspwlt]
wāspuhragān [w'spwhtl'nt']
～īh:
wassad [wst | N bussad]
～ēn [ynt | N -īn]
wastar [wstl = Av. wastra-]
wastār [wstl | N bistār]
～īh:
wāstar [w'stlt]
wastarag [wstlk] = wastar.
wāstaryōš [w'stywš = Av. wāstaryā,fāyant-]
was-tōhmag [wstwhmk']

was-xwāstāg [KBDhw'stk']

wasyār [wsy(k)’l | N bisyār]

P wāš [w’š | = P]

*wašag [wšk’ | N uša?]

waštag [wšk’]

~īh:

1waštan, ward- [wštn’, wlt- | M wštn, wrd-, N gaštan, gard-]

~išn, → wardišn.

2waštan [wštn’] = wārīdan.

waštīh [wštyh] = waštagīh.

wattar [SLYl, → wad | M wtr, N bat(t)ar]

~īh:

wattom [wttwm]

waxr [w’hl | (P wxr-)]

1waxš [whš (M w’šš)]

2waxš [whš]

waxš, ~išn, → 1.2 waxšidan.

waxšendag [whšndk’ | P wšxndg]

waxšgar [whšgl’]

1waxšidan, waxš- [whš-ytn’ | P wšš-]

2waxšidan, waxš- [whš-ytn’]

~išn:

waxšg [whšgk’]

waxšwar [whšwl | N waxšūr]

~īh:

P wāxtan , wāž- [w’htn’, w’c- | P w’xtn, w’c-]

1way [w’d = Av. way-]

2way [w’d = Av. wayu- | P wyw]
way Í wattar

~ Í wattar:
~ Í weh:

wáy [w’d̂ | M w’y, N ~]

1wáy- [w’d̂- | M w’y-]

~endag [-(y)ndk’ | J wif’yndk’]

wáyádan, 2wáy- [w’d̂-ym’]

wayódagán [wydwtk’n’ | M *wywdg’n, N bayógan(ī)]

waz-., ~išn(īg), → wažádan.

wáz [w’e | = M, (N bāj)]

~griftan:

1,2wáz-., ~išn, → 1,2wažádan.

P wáz-., → wáxtan.

wázag [w’eck’]

wazay [wzy | N ~, bazay]

wázár [w’e:’r | M w’e:r-, N bāzār]

wázárágān [w’e’rk’n’ | M w’e’rg’n, N bāzar-gān]

~iḥ:

wažádan, waz- [wc-ym’ P wz-, N ~]

~išn:

~išnīg:

1wažádan, wáz- [w’e-ym’]

~išn:

2wažádan, wáz- [w’e-ym’ | N bāzīdan]

-wāzīg [-w’cyk’ | N -bāz]

wazr [wzl] = 3warz.

wēd [w’r | N bōd]

weh [ŚPYL < A špyr; wyh | M why, wyh, N biḥ]

~iḥ:

~-dēn [-dyi | N biḥ-dīn]

wēhm [*wynhm | M wyhm]

~iḥ:
wēm [wyn | = P]
wēmār [wyň'r | M wyň'r, N bēmār]
−īh:
wēn [wyň]
wēn-, −išn(īh), → dīdan.
wēnāb [wyň'p̌ | N bīnāb]
−dāg [d'ǩ, t'ǩ]
wēnāg [wyň'ǩ | M wyň'g, N bīnā]
−īh:
wēnīg [wynyǩ | M wynyg, N bīnī]
wēnōg [wynwǩ | N būnū]
wēš [wysh | = M, N bēš]
wēšag [wyšǩ | N bēša]
−estān [-st'ň]
−īg [-yǩ]
wēwag [wdpǩ | N bēwa]

1wēuxtān, wēz- [NSHWN-in' < A َن ُش ; wyhīň, wyc- | P wyx̌-, N bēxtan, bēz-]  
مجتمعي، انتخاب كردن، تصفية كردن، باك كردن، قدما كردن، غربال كردن
−išn:
2wēx̌tān, wēz- [wyhīň, wyc-]
wēx̌ag [wycǩ]

Wīdādahš [wydtahš = Av. wīdadahšū-]  
ﯚيدهف (إقليم جنوب غربي از هند اقليم)
widang [wng | P wdň]
widār [wr'l | N gūdar]
widarag [wdg | M wdr, N gūdar]
widardan, wider- [wtlň, wt(y)ľ- | M wd(y)ř-, N gūdar-]

−išn(īh):
−išnīg:
widārdan, widār- [wr'l-in' | M wyd'ř-, N gūdar]  
غذشتن، غشتر و راه کردن
−išn(īh):
−išnīg:

157
widārīdan [wrtʰɪn¹] = widārdan.

widaštān [wštɪn¹ | N gudāštān] = widārdan.

widāxтан, widāz- [wrtʰɪn¹, wɪc- | (P wɪdɛc-), N gudāxтан, gudāz-]  گدازاندن، حل کردن

widāzhīstan, widāžīh- [wrtˈcɪh-sɪn¹]  گداختن، حل شدن

wider-, ~išn(ɪg, -ɪh), → widārdan.

widerān [wrt(y)lɛn¹ | N gudarān]  گذاران، مردنی

widest [wrt(y)sɪt¹ | N bidast]  بدست، وجب (نه انج)

~ɪɡ [-ykl¹]  بدستی، وجبی، به انداره وجب؛ کوتاه قد

widimās [wymɛs¹ | (M wydɛnt’s)]  شگفتی، اعجاز

~ɪɡ [-ykl¹]  شگفت‌الگیز

~ɪh:  معجزه

widimuš [wymwʃɪ | M wdy(mwʃɪ]  شگفت‌زده

~ɪh:  شگفتی

*wīdwar [wynl]  خریدن، متوکل

~ɪh:  خریدنی، تورک، تسالی

wiftag [wypɪk¹]  مفعول بودن

wigrād [wglɛl¹ | N bɪdār]  بیدار، زرنگ

wigrādan, wigrās- [wglɛtn¹, wglɛl- | M wygrɛd, wygrɛs-]  بیدار شدن، برخاستن

~išn(ɪh):  بیداری

wih-, → wistan.

wihān(ag) [whʰ’n(k)¹, (b-)] | M wh’ng, N bahānα]  بیانه (نسبت)، علت

wihēz-[wyehɛ- | M whyz]  حرکت کردن، پیشروی کردن

wihēz(ag) [wyhe(k)¹]  پیشرو، حرکت

~aqiq [-ykl¹]  متحرک؛ اندرگاهی (=کیسه)

wihīr- [wylɛ- | (M whwr-) ]  تغییر کردن

~išn:  تغییر

wimand [wymɛŋd | = M]  تغییر

~ɪɡ, ~ōmand [-ykl¹, -ɛwʊmd]  خود سامان، مرز

*wimēḥgēn [wmyɛhkn¹ | M wymy]-  سامان‌مدد، محدود

wimuštan [wymiwʃɪn¹ | M wymrz- (< P)]  خراب کردن، نابود کردن
win

win [wn¹]

wināh [wn²s | M wyn³h, N gunāh]

wināhgar [wn³sk²l | M wn³hg³r, (N gunāhkār)]

~īn:

wināhidan, wināh- [wn¹s-yn¹ | M wyn¹h-]

~īsn:

winaṣtag [wnst³k]

windādan, wind- [HŠKHWN-tn¹ < A hškši, √ škt; wnd²tn¹ | M wynd³d, wynd-]

~īsn:

~īnīg:

winjīšk [wnčšk¹ | N gn/jšk, binjšk]

win(n)ārdan, win(n)ār² [wnyn¹tn¹ | M wyn¹r-dn] Ārasænt, mrtb-kdtn, mmtk-kdtn

~īsn:

win(n)irdan [wynln¹ | M wyynrdn] ārast, nmtb-kdtn, mntk-kdtn

wīr [wyl | M wyyr]

wīr [wyl | M wyrr, N bīr]

wīr [wyl | N bīr]

wirāstan, wirāy-, (P wirāz-) trbn bāftn, mntk-kdtn, mmtk-kdtn

[wyl²sn, wyl²d-, (wl²c-) | M wyrr²st, wyrr²y-, (P wyrr²st, wyrr²z-)]

~īn(īh):

wirēg [wlyk¹ | N gurēy]

wirēxtan, wirēz- [OLYKWN-tn¹ < A √ 'rq; wlytn¹, wlyc-

| P wyxc, N gurēxtan, gurēz-]

wirōmandih [wyl²wnndylh | M wyrrwnnddy]

wirōzag [*whwek¹ | (P wrwc)]

wis [wys | = M]

wisāndan, wisān- [ws'n-dn¹]

~īn(īh):

wisāy- [ws'd- | M wys²y-]

wised [wyspr¹ | M wysbydl]
wisē [wsyd | (P wysd), N guśē]

~kardan:

wisistan, wisin(n)- [wstn¹, wsyn- | N guśitan, (gusil-)]

wisp [wsp | M wysp]

wispurdan, *wispar- [wspwlm¹]

wist [20; wysl¹ | = M, N bīst]

wistan, *wih- [SDYTWN-m¹ < A √ šdh : wstn¹]

wistar(ag) [wstl(g) | N bistar]

wistardan, wistar- [wstl-tu | N gustardan]

wistāx [wst'hw¹ | M wys'h, N guståx, bistāx]

~īh:

wiś [w(y)š | M wyš, N guš]

wiśād [ŚLYTWNh¹, wšh¹ | M wš'd, N guśād]

wiśādan, *wiśāy- [ŚLYTWu⁻m¹ < A √ šrh : wst³m¹ | M wyś³dnu, (wyś³h), N guśādan, guśāy-]

wiśād-dar [ŚLYTWu¹ BBA]

wiśād-dwārišnīh [wšh³ dhv'lšnyh]

wiśān- [wšn- | = P]

*wiśāy-; → wiśādan.

wiśkar [wškl | N biśgar(d)]

wiśkīdan, wiśkin(n)- [wškym¹, wškn-]

~išn:

wiśkōfag [wškwpk¹ | N biśkōfa]

wiśkuftan, wiśkōf- [wškwpp-tn¹ | J gwškwfın, gwškwf-]

wiśōb-, ~išn(ig), → wiśuftan.

wiśōmand [wšwmnul]

wiśūdag [wšwkt¹ | (M ghwdg)]

wiśūdan [wšwtn¹]

wiśuftan, wiśōb- [wšwp-tn¹ | M wšwh-, N *guśuftan]

~išn:
wišābišnīg

~išnīg:

*wxšay- [whšd-]

~išn(īh):

~išnīg:

1. wiyābān [w(y)d̂ōp̂'n̂ | P wy̱ḇ'n, N bi̱bān]

2. wiyābān [wyd̂ōp̂'n̂]

~īh:

wiyyābānīnīdān, wiyābānēn- [wyd̂ōp̂'nyn-yn̂]

wiyyābān|gārīh [wyd̂ōp̂'nklyh]

~īg [-ýk̂]

wiyāftan, *wiyāb- [wyd̂ōp̂'n̂ | M wy̱ḇ-]

wiyān [wyd̂ōn̂ | M wy̱n̂, N gi̱ān]

wyōẑ- [wyd̂wc-]

*wiyūf- [wyd̂wps-]

~išn:

~išnīg:

wizandāg [wznk̂]

wizandīdan, wizand- [wznl-yn̂]

~išn:

wizār [we'l | M we'r]

wizārādan, wizār- [we'l-tn | M wy̱e'rd, wy̱e'r-, J by̱r'd-, N guzzārādn]

~išn:

wizārd-wars [we'ltn̂ wls]

Wizarš [wyzōš]

wizāyīdan, wizāy- [wyd̂'d-yn̂, wyd̂'d̂ | M wy̱y̱-n̂, N guzzāy-]

~išn:

~išnīg:

wizen [wcy̱n̂ | N guzu̱n]

wizend [wzy̱nd | M wzy̱nd, N guzzand]
wizēngar [wynkil]  
لإنتخاب، لإنتخاب

wizīdan-, wizīn [wymn', wyn - | M wcyd, N guzīdan, guzīn-]  
لإنتخاب، لإنتخاب

wizīhīdan, wizīh- [w(y)cyl-tn']  
نجمة بدء، بدء

wizīn-, → wizīdan.  

wizīr [wcyll]  
وزير، تصميم، داوی

wizīristan, wizīr- [wcyll-7tn' | J bzyr-, N guzīr-]  
صرف النظر، إجتناب كردن

~išn(ih):  
إجتناب، إجتناب

wizistan [wesn'] | M wcyst  
آموختن

wizōstan, wizōh/y- [wesn', wesd- | (J bzyw-, N pizohīdan)]  
وزير ووزير، إجتناب كردن

~išn:  
إجتناب

wizūdan [wyzwn'] = wizāyīdan.  

wizurd [wewl']  
توعد، اعتبار، واقعي

~iḥ:  
است، اعتبار، اعتبار

Worūbaršt [w'wklwbisti' = Av. wounu barašti-]  
وروبرشت (نام اقليم شمال غربي

Worūjarst [w'wklweisti' = Av. wounu jarašti-]  
وروجرشت (نام اقليم شمال شرقي

wurrūyistan, wurrūy- [HYMNN-sun' < A hymn, √ 'mn | M wuryst, (wrr-·), J brvpy, gwrw-, N brw-, girawīdan]  
وروير، ايمان

~išn [w'wdšn']  
ورد، ايمان

wuzurg [LBA < A rb; wc(w)lg | M wrg, N buzurg]  
بزور، عظم

~ih:  
بزور

wuzurg-framādār [LBA plm't'l]  
بزور قرمان، نهست وزير

X

xāk [APLA < A 'pr; h'k' | N ~]  
خاک، زمن

162
xəm [hˈmː | N ~]

xəmiz [hˈmɪyc | N ~]

xəməş [hˈməʃ | N ~]

xən [hˈn | P xˈn, N ~]

~ud mən:

xənd [hˈnˈd | P xˈnd]

xənag [BYTA < A byr; hˈnkʰ | N xəna] = xən.

xəndiändən, xand- [*GHBNW-hym | N ɣh, ɣ ɣq; *qhq;]

xənd-yum [hnd-yum | (M xənst), N ~]

xənig [hˈnyk | M xˈnyg, N xən] = xən.

xar [HMRA < A hmr; hl | N ~]

xər [hˈr | M xˈr, N ~]

xərbuz [hˈbʊz | M xərbuz]

xərgöş [hˈgʊʃ | N ~]

xəromand [hˈrʊmnd]

xər-puşht [hˈrʊpʊʃt | N ~]

xəstan [hˈstn | M xst, N ~]

xəşən [hˈʃən | N xəʃən]

xəyag [hˈd(ː)wʊt | N xəya]

~dəs [-dys]

xəyag [hˈd(ː)wʊt | N xəya]

xaz [hz | N ~]

xəm [hym]

xəşm [ˈʃm, hʃm | M xʃm, N xəʃm]

~ən [-yn | M -yn]

xəq [ZKYA < A zəq | N xəq(k)]

xəndag [hˈndag | M xəndag]

~ih:

xər [CBHʰ < A shv: hyl | M xyr]

xərs [hs | N ~]

xəşt [hʃt | (P hʃtṛg), N ~]
xög [hwk¹ | N xwk, xöy]

xön [DMYA < A dm²: hwn¹ | M xwn, N xin]

xormā [T³ < A tmyrī; hwlm²k¹ | N ~]

xrad [hli¹ | M xrd, N xirad]

~īg, ~ōmand [-yk¹, -wormd | N -mand]

xrafstar [hlpstl = Av. xrastra-]

xrīdan, xrin- [ZBNN-m¹ < A √ zbn | M xryd, xryn-, N xarīdan, (xar-)]

xrōhak [hlwhk¹ | N ~]

xrōs [DYLKA < A dkr²: hlws | P xws, N xurōs]

xrōstan [hlwstn¹ | M xrwst]

xüb [hwp | M xwb, N ~]

~īh:

xuftan, xufs- [HLMWN-in¹ < A √ hlm; hwpm¹, hwps- | M xwpt, N xuftan, xusp-]

xumb [hwmb¹ | M xumb, N ~]

xunak [hwnk¹ | M xwnk, N xunuk]

xurduš [hwldwš, -dš = Av. xurdušš]

xwāb [hw²b | N ~]

xwābar [hw²bar | M xw²br]

~īg [-yk¹]

~īh:

xwad [BNPŠE < A h-npš-h: hw³ | M xwd, N ~]

~īh:

xwadāy [hw³y | M xwd’y, N xudāy]

~īh:

~wār [-w³r]

xwad-dōšag [hwtdwlk¹]

~īh:

xwah [AHTE < A ḫth | N ~]

1.:xwāh-., ~īshn, → xwastan, xwāstan.
xwahar [AHTEI, → xwah: hw'hl | (M x\textsuperscript{w}r), N xwāhar]

خوامر

خوهل، خميده، متحتني

شادى، خوشخبرى، سعادت

مطروح ترين، شيرين ترين

خواب، رؤيا

خوابگزار

خوان، سفه، سبيت

احضار كرد، خواندن

M xwah, xwahn-, N xwāndan

xwanirah [hwynls = Av. x\textsuperscript{a}nirala-]

خونيرى (نام اقليم مركزى از هفت اقليم)

خور (خورشيد)، گانما: نام یازدهمین روز ماه

خور (نام درجهای از گناه)

آسان، سبک؛ خوار، فوموياه

xwāhrīh → آسانى

خوراک

ميهمانى، ضبابت

طلوع (خورشيد)، مشرق

خواريار

خوردون، مصرىكردن

M xwāhr, xwāhr-, N xwāridan

M xwāhr, xwāhr-, N xwāridan

xwardar [hwlt]

خوراشى

خوردش

خوارگى، خورش

خورشى (شرعى)

خوردشى، خوراک

خورشى (شرعى)

خوراندن، نوشاندن؛ غذا دادن؛ آبىارى كردن

خشى، غل آتش

اشاميدن
~išn: آشامیدنی، شریت
xwarōfrān [hw(‘)wp‘nl ‘ | M xwrwrpr‘nl]
 غروب (خورشید)، مغرب
xwarrah [GDE < A gdh ‘ | (M prh , N farr)]
 فرور، شکوه، خوشبختی
~ömand [‘wnnd]
 با شکوه، خوشبخت
xwaršēd, → xwarxšēd.

xwārtar [hw‘tl ‘]
(گناه) سبک
xwarwarān [hwltnl ‘, -bl‘nl] = xwarōfrān.

xwar(x)šēd [hw(l)ʃyr ‘ | M xwrxyd , N xuršēd]
خورشید
xwāstāg [NKSYA < A nksy‘ : hw‘stlk ‘ | M xw‘stg , N ~a]
خواسته، ثروت
~ömand [‘wnnd]
ثرو تند
xwāstan, ‘xwāh- [(Y)PLHWN-SIN ‘] تیمایالردن، خستن؛ کوافت، لگدنامردن
< A √ plh ‘ : hwstn ‘, hw’d- ‘ | J xwh- , N xwast] لگدنام

~išn: خواشت، آژوز
xwāstāg [hwstnk ‘ | N xustū ‘]
غسو، معترف
~ih:

xwaš [BSYM < A bsym ‘ : hwš ‘ | M xwš , N ~]
خوش شیرین، زیبا
~ih:

xwēd [hwyl ‘ | M xwyd ‘ , N ~]
خوبید، تر
~ih:

xwēdōdah [hwyl(k)ds , ~d‘nl = Av. x‘uētwadaθa-] خوبیده (از ازدواج با نزدیکان)
xwel-āhan [hw(y)n‘syn ‘ = Av. x‘uēna- (ayah-)] خماین، سنگ آهن
xwēş [NPSE < A nps-h ‘ : hwš ‘ | M xwy(h)š ‘ , N ~]
خوبیش
~ih:

~āwand [hwš‘wnd ‘ | N ~]
خواشوند
xwēšēndan, xwēšēn- [hwšyn-yml ‘] از آن خوبیش کردن، به خود اختصاص دادن
xwēş-kār [hwšk‘nl]
وظهفشناس
~ih:

xwēş-tan [NPSE m ‘ | N ~] خوبیش
xwēy [htwd | N xway]
xwistan [hwysm']
xwurd [hwlt | N ~]
xwurdag [hwltk | N ~a]

~ih:

Y

P yad [yf | P yd]
yak, → ēk.
yākand [y'knd, -nt | P y'kwnd, N ~]
yal [yl | N ~]
yāsaman [y'smn | N ~]
yask [ysk | = M]
yasn [ysn | = M]
yāšt [yšt | = M]

yaštan, yaz- [YQBWKN-in' < A ydbhwn, ydbh; yšn, ye- | M yz-] yaz- [yšt | = M]

~išn:
yāt [y't | = Av. yīta-]
P yāwēd(iän) [y'wyt('m) | P. y'wyt('n)]
yaz-, ~išn, → yaštan.

yazad [yzd' | M yzd, N iżad, yazd]
yāzdah [y'zd' | M y'zd'kh, N ~]
yazadān [yzd'n'] (pt.)
yōj dhehr [ywšt'sf | M ywšt'dhr]

~ih:
yōj dahrgar [ywšt'skl]

~ih:

yōj dahrgarīh

خوي، عرق
خوي ریختن، عرق کردن
خرد، کوچک
خردی، جزیی، در نجوم: خاتمه‌مانه؛ قسمتی از پای اسب
(از مچ با تا استخوان سم)
خردی، کوچکی

تا؛ به طوری که
یاکند، یاورت
پل، پیلولان
یاسمن
بیماری، مرض
ستاشیش، پرستش
پرستش، دعا
پرستند، []

جشن گرفتن، سرودن
پرستش
یات (نام درجه‌ی از کتاب)
چاودان، همیشه

ایبزد، خدا
پاژده
ایبزدان، مینوحا
باک، مقدس
پاک، تقدس
پاک‌کنده
پاک‌سازی، تقدیس
yöz [ywe | N ـ]
zamestân

Z

zādag [z’ik’ | M z’dg, N zāda]
zadan, zan- [MHYTWN-m‘ < A √ mḥ; ztn’, zn- | M zdn, zn- N ـ]
~išn:
zādan, zāy- [LYDYWN-m‘ < A √ yld: z’im’ | M z’d, z’y-, N ـ]
~išn:
~išmīg:
azdār [zrl’]
azdūg [zwk’ | (N źad)]
zafar [zpl | N ـ]
*zahā [zh’(k’)]
zahābāg [zh’āb’k’ | N zahāb]
1zahag [zhk’, (z’hk’) | M zhg, N zah]
2zahag [z’hk’]
zahagomand [zhk’wmnd]
zahār [zh’l | N ـ]
*zahīh [zhīh] = zahā.
zahr [z’hul | M zhr, N ـ]
zahrag [z’hul’k’ | N ـa]
zalūg [zwk’ | N zalū]
zam [zmn | P zmg]
zamān [ODNA < A ‘dn’: zm’n’, zm’n | M zm’n, N ـ]
~ag [zm’n’k’] = zamān.
*zamānīg [zm’nyk’]
zāmēndān, zāmēn- [zmyn-ym’ | M z’myn-]
zamestān [zmst’n’ | (M dmyst’n), N ـ]
زامیگ [z-, zmyk¹ | M zmyg, N zami]  
زمن، زمین

〜یگ [yk¹]  
خاکی، زمینی

〜paymānīh [-pmynhy]  
هندسه

زامیاد [z*md¹l (zām-yazd? = z*mgydl¹ | M z*my'd₁, N 〜]  
زامیاده، گاهانه: نام بیست و هشتمین روز ماه

زن [NYŠE < A nšḥ : zn¹ | = M, N 〜 (pl. -īn, -īn)]  
زن، همسر

زان، 〜یشن، 〜 zadan.

١‌زند [zend | N 〜]  
زنده، تفسیر، توضیح

٢‌زند [zend | = M]  
ناحیه، قیبله

زنداج [zndk¹ | N zanda]  
ژنده، بزرگ، عظیم

زندبید [zndbyd¹ | M zndbyd]  
رئیس ناحیه، قیبله

زندیک [zndyk¹ | N 〜]  
زنده‌ی، مانوتی

〜یح:  

زاغ [zng]  
زنگی، سیاه

زاغیگ [zngyk¹ | N zangī]  
زنگی، زنگی

زانجر [zncyl | (P zncyhr), N 〜]  
زنجر

زانیگ [z*ngk¹ | P z*ngw, N zānī]  
ژانو

زارد [zlt¹ | N 〜]  
زرد

〜یح:  

زارداج [zltk¹ | N zarđa]  
زرد، ژنگ، غم

زاردک [zltk¹ | N 〜]  
ژندک

زارد |〜لیگ [zltlwk¹ | N 〜ī]  
ژردگری

〜چوباغ [-cwkp¹ | N 〜čōba]  
ژردوگری

زردوش (x)ش [zltw(h)št¹ | (M zrdwš), N Zarduš]  
زردوشه

زرجون [zlgwn¹ | P zrgwng, N zaryūn]  
زرگون، سبز، تازه

〜یح:  

زرگی [zhyk¹ | M zryg]  
زرگی

〜ومند [-wmnd]  
زاری، اندوانه، نماینده

زرمان [zlmn¹ | M zrmn-, N 〜]  
مردم، وفور، فرشته

〜یح:  

زر [ZHBA < A zḥb²; DHBA < A dḥb² | M zr-, N 〜]  
زر
زین

زیرگر

پری

خواستن، تفاضلاً کردند

زمخم

اسلحه، ابزار

زاچه

زیتون

زاز، علطف هرز

بدل، نادرست

زره، اسلحه

زن

زین افزار

زیرگ، زیرک

زندان

زندانیان

مراقبت کردند، حفظ کردند

زه، پشتیبانی، حمایت

ملحل

زیبال (هیچ حیوان نندرو اسب و...)

زنه، دارای زندگی

زندگی

زنه کنند، حیات بخشی

آسیب رسانند، صدمه زدن

زیرگ، عاقل

زشت، نفرت انگیز
زیوئیدان، زیوئن- [زیوئین-ین | م زیوئن-]  
زیوئن- استان- [زیوئن-ین | م زیوئن-ین، زیوئن-، ن زیوئن-]
زیوئن-یش [زیوئن-ین | م زیوئن-ین]

~یه

~یماند [-یمند]

زیوئن-ها، زوئن- یون

زیوئن، دارای زیوئن- یون

زن جویان

گوده ژودی

*~یه

زرف [زرف | م زرف-پر، ج زرف، (ن زارف)]

~یا [-یا]

زویقا

~پایه [پایه]

یارب پایه

زوره [زوره]  

نوزه، نیوزه

~یم، ~یماند [-یم، ~یمند | م -یمند، ن ~یماد]

یارب (میزدی یک در مراسم مذهبی برخی از امور تشییعاتی را

بر عهده داده)

زویت (میثاق زوت)

زرف-، → زرفان.

~یه

ذریه [ذریه | پ ژریه]

ذریه [پژریه | ن ضریه]

زرفان، زرف- [زرفین | = ازرفان.

زود [زود | م زود، ن ~]

~یه

ذری [ذری | م الذری]

ذری-گوگای [ذریگوگای | م ذریگوگای]

~یه

ذریوان [ذریوان | ن ژریوان]

ذروان [ذروان | = اوزوان.

ژوزه، خاریشت

آسیب، زبان، خ��ارت

ژبانار
بخش دوم
فارسی-پهلوای
آب
آب انگور نازه در خم کرده
آباد
آبادان
آبادانی
آبادگردن
آبادی
Abān
warm
zōhr
wašag
āb-čihrag
āb-dān
xayūg
āb-tazān
āzarm
āzarmīg
ābzān
ābīg
afšālān
ābestan=ābustān, zahagōmand
hambūsīdan
ābusīh, hambūsīšn
āb-kāmag
warm
ābgēnag
ābilag
ābnūs
ābīg
kāskēnēn
xwārēn-
آزاد، هرژگ، کم-زیویش

واشیان

پارداختان از

کریه

آبژمانتگ، عضدد(اغ)، ازد، ازنانوار، بی، پهشنگ

ازدیه، پاردازیش

ازگریش، بکشیش، زانیش

آزاردن (= آزاردن = آزردن، بیستان = بعشیدان

آز-کامگیر

آز-کامگ

پاسخت، وزمیشیش

کار-اگاهیه

ازمیدان = پامیدان، پاسختان

پاسخت

ازوار

اسن، سابک، خوار

اسنیه، خواریه

اساییش، تاسین

آرمسته-گاه

آسرو، آسرون

آسرویه

آسمان

آسمان، منیوگ، سپهر

سپهریه

اسوندان، وسای-

اسیویگ

اسیواب

آردان

انگریه، ازرم، بخش، ویژند، زیان

ویژندتان، خانستان، زیندنیان

ا-بکش، ابک-ویژند

ا-بکشیه

خواریان
xwärišn
äştîh
wiwâbnîg
äyözîdan, wiwûftan
čašmagâh, paydâg, rôšnag
äškärâg
äškärâgênîdan, paydâgênîdan
paydâgîhistan
äškärâğîh
spêd-bâg
ahlomöy
ahlomöyîh
äšnâg
an-äšfîh, äšöb
äšyân(ag)
bunîh, fradomîh, padîsâr, sar
äyiştag
pahast
ägöš, kanâr
Day
dädârîh
äfrîdan, äfurîdan, dâdan,(frâz) brêhênîdan, tâşîdan
kirrênîdan
dâm
äfrîn
äfurîšn, brêhênîšn, dahišn, dâm
bun-dahišn(Th)
äfrîdan
äfrînagân
xwadâywâr
mânbed
ägâh, šnâsâg
ägâhênîdan, azdênîdan
آگاهی
آگفت (نام درجه‌ای از کنایه)
آگیدن
آلاه
آلبش
آلوگی
آلوهن
آلوه
آلوه دامن
آلوه دامنی
آله (عقاب)
آمادگی
آماده
آماده کردن
آمار
آمارگر، حسابدار
آمساندن
آمدن
آمزش
آمزیده
آمزیدن
آموختار
آمختن
آموخته
آموش
آموش نخستین دین زرتشتی
آموش هیربدی
آموزگار
آموزه
آمینختگی (چهان مادی)
آمینختن
آمیدش
آمیزه
آن

ägähīh, frahang, sñaśaṅgh
Agrift
ägandan
alālag
ähūd
ähūd, älūdāṅh, rēm
älūdan
äyištäg, älūdag, rēman
tar-menišn

tar-mänīh, tar-menišnīh
äluh
bahr(ag)warīh
bahrwar
äråștan, passāxtan, sāxtan, wirāștan
öśmārag
ämärgar
pēmēnūdān
ämadan, madan
ämürzišn
hu-fraward
abaxšāyīdān, ämurzīdān
hammōxtār
ämōxtān=hammōxtan, čāšīdān=čašītan, frahixtan, wizistan
gōšōsrūd
äfrāh, čašīšn, čaštag, hammōzišn
pōryōtkēšīh
hērbedestānīh
hammōzgār, hērbed
čašīṇ

gumēzagīh
abyōxtan, āmēxtan, gumēxtan, srištan
āmēzišn
gumēg, gumēzag(Th), gumēzišn
ān, ōy, P. hō
انی
awēšān
ānōh, *ānōy
āb-čihrag
-(š)ā
tar, tarist
and
ēg
āwāz
āwāz
srūdan
husrawīh, nām
adēn-, ānīdan, āwuridan
kabārag
āgustan
čārūg
čārūgēn
āhan
āhang
niwāg
āhangar, ččlāngar
āhanēn
āhūg
āhūg
āhanjīdan=āhixtan
āyaft
madār
cēwēn(ag)
cēwēnag

آن (بسته به‌شماره)
آن
آن
آن
آن را
آن سو
آن قدر
آنگاه
آن
آن و
آنواز
آنواز خواندن
آنواز
آنودن
آنیختن
آنگیز
آنگر
آنین
آن (خیابان)
آن
آنیختن
آنیختن
آنیختن
آنیختن
آنیختن
آن (کسی که می‌آید)
آنیت
آنیت

(پسوند سازنده اسم عامل از ماده‌های مضارع)
-ag

(پسوند سازندگی اسم از صفت و ماده‌های مضارع)

-ag

(پسوند سازندگی صفت اسم و ماده‌های فعلی)

hamē-rawišnīh, hamē-ud-hamē-rawišnīh, jāwēdān(ag), P. yāwēdān

ابدی

abbr, mēy, miznē

ابر

snōy

ابرو

brūg

ابروش

abrēšōm

ابرشمین

abrēšōmēn

ابرشمن

abzār, čār(ag), zay

ابزار

dušāgāh

ابله

dēw

ابلیس

āyōzišn, hamīh

اتحاد

wanīgarīh

اتلاف

brēzan

اجاق

frēż

اجبار

frēzbānīg, frēzwānīg

اجباری

hanjaman

اجتماع

wizārišnīg

اجتناب‌پذیر

pahrēxtan, wizīrīstan

اجتناب کردن

a-wizārišnīg

اجتناب‌پذیر

hanjāftan, kardan, wizārdan

اجراکردن

bēgār

اجیر

hambastān, parwastān

احاطه کردن

āzarm, āzarmūgīh, burzišn, grāmīgīh, tars, tarsāgāhīh

احترام

šnāyēnīdan, šnāyīdan

احتیاج

niyāz

احساس

pahrmāhāgīh, sōhišn

احسان

sōhistan

احضار کردن

xwābarīg

اهمق

xwandan

اختیار

dušāgāh, halag

اختیار (برگی از منطقه آلبروج)

axtar

axtar
axtar(a)mār
axtar(a)mārīh
wāspuhragānīh
dastwarīh, pādixā(y)īh
pazdagīh
xwarg
tōxtan
drāng
ēstādan
čamišn, mēzišn, pēšārmwār
2mēz-, gōmez-
dastšōy, gōmez
pahikārdan
-ādan
ābdār
pazd
axw
bālisīh
abarmānd
Ahišwang, Ard
Ard
Ardūš
Ardwahišt=Ašwahišt=Urduhišt
Ardwahišt
arz, arzanīgh, arzişn, arzomandīh
arzan(īg), arzomand, sahīg, šayendag
arzanīgh, sahīgh, šayendagīh
alum, arzan
gahl, gāwars
arzan
Arzūr
Arzūr
Arzah
arządan
arżız
ars
ārešn
hāzišn
aryand
aryawān
arus
arwand
Arwand
az, aziš
aziš
ān ī

(az) ān bahr(ag) rāy
xwēšēnīdan
aziš
ān bahr(ag) rāy, az ān bahr(ag)
warm kardan
(az) ān bahr(ag) rāy
wany
az... örön
wiškuftan
xwēdōdah
wad-dil
agāřīh
tar, tarist
az daxšag hištān
az
Azdahāg
dast-graw
bun, buništ, fragān, nihādag, nišāyišn, pāyag
gōhrīg, mādagīg, mādagwar, mādayān
asp, bārag, stōr
اسب (نام یکی از مهره‌های شترینج)
اسب چپ‌پا
اسب گرند
اسبیرس
اسبیت
استاد
استان
استخبارات
استخر
استخوان
استخوان شانه
استراحت
استراحت گردان
استره
استرس (پسند سازنده مصدرو楠وى)
استوار
استواری
استدان
استوارد
استودهاد
اسراف
اسفار
اسکندر
اسلحه
اسیر
اشتاد (نام ایزد راستی)
اشتاد: گاه‌انما: نام بیست و پنجمین روز ماه
اشگ
اشکرب
اصلاً
اصلاً (با نفت)
اصلی
 afsān
 abesar
 afsardan
 afsōs
 swahistan
 afsōsgar
 afsōn, mānsar, mārīg, nērang, sraw
 afsūdan
 afsāndan, kīstān
 afsārdan=afsurdan
 źēbhāg
 abgāndan, wēxtan, wistan
 nišēmag
 bayōbaxt, baxt, 'jadag, jahišn
 abar-ōzīh, sālārīh
 franāmišn
 franāftan
 kirwar
 bīs
 anōš
 hād, nūn
 akōman
 agar, ka
 alā
 xar
 Harborz
 almās(t)
 -om
 bē
 passāxtan, uzmūdan
 abarmānd, bahr(ag)warīh, sōg, sūd
 kār, kard
 Amurdād

 افسانه
 افسردان
 افسوس
 افسوس خوردن
 افسوس گردن
 افسون
 افساندان
 افشندر
 افشنگ
 اقاعی
 اقاعتگاه
 اتباع
 اقتدار
 اقرار
 اقرار کردن (به دین)
 اقليم
 افونیطون
 اکسیر
 اکتنون
 اکون
 اگر
 الا
 الاگ
 البرز
 الماس
 ـام (پسند سازندگه و اعداد ترتیبی)
 اتام
 امتحان کردن
 امتیاز
 امر
 امرداد: ششمین امدادن و تگهبان گیاهان
امیدوار
امین
امعاء
امید
امشامبد
امروز
امرود
انبار
انبار
انگ
انیان
انبره
انبوسند
انه
انه
انشاشن
انز
انیان
انسار دادن
انصار
انتمام
انتقام
انتقا
انتخاب
انتخاب کرد
مینه
انجام
انجام
انجام دادن
انجام دهند
انجام شدن
انجام وظیفه
انجمن
انجیر
انبوسند
انه
انه
انشاف
انگ
انیان
انبره
انبوسند
انه
انه
انشاشن
انز
انیان
انسار دادن
انصار
انتمام
انتقام
انتقا
انتخاب
انتخاب کرد
مینه
انجام
انجام
انجام دادن
انجام دهند
انجام شدن
انجام وظیفه
انجمن
انجیر
انبار
انبار
انگ
انیان
انبره
انبوسند
انه
انه
انشاشن
انز
انیان
انسار دادن
انصار
انتمام
انتقام
انتقا
انتخاب
انتخاب کرد
مینه
انجام
انجام
انجام دادن
انجام دهند
انجام شدن
انجام وظیفه
انجمن
انجیر
and
handâzag, paymân(ag), paymânîgîh, wuzurgîh
paymûdan
-masây
handâm, hannâm, pêşag
andçand
andar(ag)
adar âmadan
handarz, pand
handarzênûdan
wihêzagîg
andarmân
andaröñ
šabestän
andak, kam=kem, nihang, ûzûrak
ëwçand
handöxtan
handözişiñîh
dös
handûdan
dösên
andâq, andôh, bêş, pîm, têmîr, wây, zarîq
andâq(g)êñ, andöhgên, bêşömand, pîmgên, zarîgömand
axw, handöşiñ, uskâriñ
duş-humat, duşmat, duş-menîñ
humat
handöşîdan
handöşîdîr
mardöîm
mardömiñ
Anagrân
*nakkîräyîh

اند
اندازه
اندازه گرفتن
اندازه گرفته شده
اندام
اندچند
اندر
اندر آمدن
اندرز
اندرز دادن
اندرگاهی (کپسه)
اندلماه
اندرون
اندروئی
اندک
اندکی
اندوختن
اندوختن (عمل)
اندوهم
اندود
اندودن
اندوده
اندوده کردن
اندیشه
اندیشیدن
اندیشند"انسان
انسانیت
انگران (روشناپی بی کرانه)
انگران: گاهنما: نام سیامین روز ماه
انکار
اهلی
امام‌کار
امام‌گرای
اهور
ای (یعنی)
اید
ایدون
ایدونی
ایرا
ایران
ایرانی
ایرانشهر
ایرانی‌ها
ایران‌نام
ایزد
ایزدان
ایزد‌نام
ایزدان‌بزرگ
ایستادن
ایستاده
ایشان
ایمان
این
ایش
پیش‌نامه (پیش‌نامه فعل معروف و دیگر ندارد)
با (یا معیت)
بارزش
با ایمان
dar
pattūg
kār-āgāh, nibardag
bāj, sāk
wāz
wāz grīftan
garmōg
wād
Wād
wādām
wādbān
wādrang-bōy
wādrang
damēnag
a-sazīshnīg, sālwār
bādag
bār, jār
bār
bār

handēmānīh
wārān, wārānīg
wārānīg
bār-jāmag
drubuṭīh, parwār
barōmand
bārag
waštān=wāridan
bārīg/k, tang
wisād
bāz
abāz
wāzār
باز ایستادن از...
باز داشتن
بازگان
بازگرایی
باز کردن
باز کردن (دهان)
باز کردن از...
بازگردن به...
بازماندن
باز
باز شدن
بازین
بازی کردن
بازیگر
باش (فعل امر از بودن)
باشکوه
با صدای بند
باغ
باغبان
باغ گل
بافایده
بافت
بافتن
بافشته
بافشته
بافکر
باقی ماندن
باقره
باغشته
بال
بالا
بالا (بلندی)

اباز ئیستادن از...
اباز داشتن
بازگان
بازگرایی
باز کردن
باز کردن (دهان)
باز کردن از...
بازگردن به...
بازماندن
باز
باز شدن
بازین
بازی کردن
بازیگر
باش (فعل امر از بودن)
باشکوه
با صدای بند
باغ
باغبان
باغ گل
بافایده
بافت
بافتن
بافشته
بافشته
بافکر
باقی ماندن
باقره
باغشته
بال
بالا
بالا (بلندی)

اباز ئیستادن از...
اباز داشتن
بازگان
بازگرایی
باز کردن
باز کردن (دهان)
باز کردن از...
بازگردن به...
بازماندن
باز
باز شدن
بازین
بازی کردن
بازیگر
باش (فعل امر از بودن)
باشکوه
با صدای بند
باغ
باغبان
باغ گل
بافایده
بافت
بافتن
بافشته
بافشته
بافکر
باقی ماندن
باقره
باغشته
بال
بالا
بالا (بلندی)
bašn
abrāstan, ahrāstan
abar(dar)
abardom, ayrē, bālist
āhixtan
ulīh
bālēn, bāliš
wālišn
dād-meh, mehtar, purnāy
wālkdan, waxšīdan
bālēn, bālišn, gāh
bālēṅgāh
bāmdād
hāwan
čimīg
huniyōxš, menišnīg
wizārd-wars
bāmīg
-bān, -bār
wāng
borz-wāng
bānūg, nārīg
āstawānīh, wābar, xwastūgīh
ēkānag
ēkānagīh
hu-škōh
čimīg
āgenēn
abāy-
an-ābādān
abāyisti
abāyistan
abāyišnīg

بلا (قامت)
بلا بردن
بالاتر
بالاترين
بالاكشيدن
بالالي ( رو يه بلا )
بالش
بالش (رشد)
بالتغ
باليدن
بالين
بالينگاہ
بامداد
بامداد (بيکي از بخش شبانه روز)
بامداد
بامداد
بامداد
بامداد
بامداد
با مختصر
با ملاحظه
با مروي دو تا
بامي
باني (پسند)
بانيگ
بانيگ بلند
باور
باورنا
باورنا
باورفاي
باورقار
باحدف
با هم
بايد
باير
باير
بايست
بايستن
بايسته
babr
babrag
but, uzdēs
uzdēs-parist
uzdēs-paristīnēh
uzdēs-zār
bē... (čnyā)
aburnāyīh, rahūghīh
aburnāy(ag), frazand, rahūg, rēdag, waččag, zādag, zahag
uskārdan
baxt, ɬjadag, spihr
bahr(ag), bazišn, pēṣag, šraxtag
abaxšāyišn, āmurzišn
abaxšāyiðan, amurzīdan, wiḵ(a)y-
bahrōmand
baxšīšn, dahīšn
baxtan, wiškīdan
rādīh
rād, abaxšāyišnīg
penīh
²bōy
pen
-bad, -bed
akōmand, anāg, druwand, wad(ag), wattar, *zēlān
duȫj-, duȫsh-
duȫsh-farragīh
awiš, padiš
duȫsh-menīšn
duȫsh-çıhr
duȫsh-çıhr
duȫsh-käm, wad-kāmag
wad-kāmagīh
duȫš-xēm, wad-xēm
wad-dil
duj-daft
ag-dën, duj-dën, ahломой
ag-dënîh, ahломойîh
purr-mâh
widest
widestîg
duš-göwišn
duš-çîhr
ahlomöyîh
ahlomöy
dušwîr
duš-kunišn, mar
wadgarîh
anâg-kardar, duš-kunišn
duš-göwišn
spazg
wad-göhr=wad-töhm
spazgîh
duš-nâm
wad-göhr=wad-töhm
awiš, padiš
abê, nê... az
a-petyârag
wišâd-dwârišnîh
a-gâh
ak, anâgîh, bazag(îh), duš(îh), petyârag, wad(ag)îh, wattar(îh)

im čim rây
abar
bar
war
hanjâm

بديل
بددم
بددين
بددني (دين غيرردوشتي داشتن)
بدر (ماء)
بدست
بدستي
بدرسخن
بدرسخت
بدعت
بعددتگدار
بدفکر
پدگدار
بپگاری
بپگدار
بپگدار
بپگفتار
بپگو
بپگوهر
بپگویی
بندام
بندزاد
بدو
بدون
بدون بدبختی
بدون کستی با بشی راه رفتن
بدون مقام و پایه
بدی
بدین سبب
بر
بر (ميوه)
بر (سينه)
برآمد
abar āmadan
abar madan
burāg
hamōg
brād, brādar
xwad
hangēxtan
hambāstān
hambāhišn
čē, rāy, pad, P. wasnād
čē rāy
an-črīh
barbut, kennār
abar nišāstān
abar(ag), abaragān(ag), abarfīg(ān), azīš-meh
abardomīh, pādyāwandīh, pahlōmīh
čābuk, pāhlom pāšom
niḥuftan, pōšīdan
burg
axtar
(abar) āxistan, ul āmadan, wigrādan
padīragīh
pahikaftan
burdār
appārīh
appār
bārestān, burd, gilag-ōbār, pattūg
bārestānīh, burdārīh, burdīh, pattūḡīh
dast-graw, wardagīh
burdan
anaṣahrīg, dastgīr, wardag
appār
ōsmārīšn
برور اکونکن
بروز (نام ایزد)
بروزگر
بروزن
برترن (کوره، اجاق)
برژین مهر
برسم
برش
برشتین
برشنوم
برف
برفینه
برق
برکت
برگ
برگشتین
برنا
برنج (خواراکی)
برنج (آلباژ)
برنگی
برنجین
برنده
برنزی
برننشندن
برنشستن
برنگیرستن
برنگشتتی
برندهفتین
بروج دوازده‌گانه
برواند
بره
بره: در نجوم: برخ حمل
برهم زدن
brahnag
abēzār
burīdan=brīdan, tāzīdan
buz
pāzan
xar-buz
wuzurg, zandag
meh
ayrē
burzīdan
dād-meh
wuzurg-framādār
mehēnīdan
wuzurgīh
wahīg
bazm
bazmāwurd
bazag(İh)
bazakkar
was
wistar(ag)
rōstāg
bastian
dastag
wassad
wassadēn
was, wasyār
was-tōhmag
buş
dō-pāy, mardōm-zādag
padišxwar
baškuč
wişkölag
wişkar
başn
šişag
raphwin
enyā, did
dür
kaş
wak
doşizagīh
balādur
karak
öbärddan
judan
balgam
bālīstīg, borz, buland
āxēzīdan=āxistan
ahrāftan
bālāy, bālīstiīh
ābgēnag, bēlūr
ābgēnagēn
az ān bahr(ag), (az) ān bahr(ag) rāy
nihādan
bang
band, kamar, wandag
band
bandag, kadağīğ
bun-dahişnih
wanaşag
māş
bun-kadag
wenōg
bunag
bunişt, fragān, nişāyišn
fragandan
čihr(ag)
böb
But
būdan, ēstādan, h-
bör
bāy, bōyestān
būf
būm, deh, šahr
ādehīg
³bōy
bōyāg
hambōyīh
hu-bōyīh
bōyēnkīlan
bōy-dār
bōyīdan, ham-bōy-
ö, pad, awiš, padiš
wch
beh
pad ēwēn
paymānīg
arz, arzānīgīh, arzišn, arzōmandīh, wahāg
wahār, wahārīg, mödyōzarm
wahārīg
pardāxtan
a-kard
widestīg
wihān(ag)
hanzāftan
ō ham madan
wispurdan
(ō) padīrag madan
به بناه گرفتن
بهمت
بهمت
به تفصیل
به جای
به جوش آوردن
به خاطر
به خاطر سپردن
به خط مرج رفتین
به خود اختصاص دادن
به حركت در آوردن
به دست آوردن
به دقت
به دیدن
به گاه
به گاه (ابلاغ جنگ)
به گاه: در نجوم: میریخ
به گاه: گاهی‌ناما: نام پیستمن روز ماه
به چه
به چه ممند
به چه مندی
به چه ور
به چه وری
به زمین نهادن
به زیر افکندن
به سبب
به سختی
به سن بلغ رسیدن
به سوی
به سوی بالا خرامیدن
به هشتم
به هشتم برین
به هشتم تی
بی صداه باند
به صراحت
به صلیب کشیدگی
به طور کلی
به طوری که
به عهدی گرفت
به فریاد رسیدن
به گاته واداشت
به گوه آرامشی
به همankan
به هم بستگی
به هم بستن
به هم پپچیدگی
به هم پچیدن
به هم پوستگی
به هم پوسته
به هم پوسته
به هم کردن
به همه اولین اماناسپند و نگهبان چهارپایان
به همین: گانم: نام یازدهمین ماه سال و دومین روز ماه
به نظر رسیدن
به بیگام
به نیرو
به وجود آوردن
به وسیله
به ویژه
به یاد آوردن
به یاد داشتن
به یاد آوردن
به یاد آوردن
پیشوند نفی (بی)
پیشوند نفی برای واژه‌هایی که به واکه آغاز می‌شود
پی آبی
پی آبی
پی آبی
ان‌آزم، دسر
ان‌آذری، دسر
اپت‌راغ
ان‌اید، ا‌وینست
ان‌اهو
اوار
واشان
ا‌وی‌بان
ا‌وی‌بانیگ
دوس‌رژ
دوس‌رژ
ا‌بن
ان‌ا
ان‌ا‌ریح
ا‌پامنیه
ان‌ومد، گیان‌آب‌سپار
عزان
غفت‌ریح
غفتان
ا‌مندی‌ر
ان‌استاوان
ان‌استاوانیه
ا‌بیم
اب‌بار
ا‌بن
ا‌بی‌ر
اب‌بی‌بیم، ا‌بیم
اب‌بیم‌ر
ا‌سر
گیان‌آب‌سپار
ا‌پوس
ا‌زمان
ان‌سپان
ان‌سپانگ
ا‌سازگ
نَازِك، رَوزْوارد
سَژَسِن، وَرَدِشنب(تغ)ِتَه
اَبْ-بَار
اَ-چَر(اغ)
اَکَنارگ
اَ-رَوَگ، اَ-وَازِنشِگ
اَبَب، اَبَگ، اَثْحَشِنَه
اَبَبَیِت، اَبَگِیت
اَنَ-عَگَه
وَهَنَتَن
اَبَ-ویزَند، اَ-سَج
اَ-خَوَمَن
وَد
اَ-دَد، اَدَدستَن
اَدَدیت
غَبرَی، وَگِرَت
وگِرَدان
غَبرَیِتِنِدَن
وگِرِشِن(تغ)
اَ-دَدَر
عَد-رِستَگ
دَس-وَرْوَیِشِنِت، اَرِشِن(تغ)، عَد-رِستَگِت
وَر
اَ-بَند، اَبَ-رَتَن
انَ-اَمِرِزَد
بَژ، بَرُن
وگِرَدان
بَز رفَتَن
اَهَنِتِن=اَهِستَن، هَنِدَن
هَرَم
هَرَمِیِت
اَبَذِرَوَانَد
اَبَ-بَژ، اَبَ-بَژ، اَ-وَنَسِت
abē-čīm
wīst
a-sar
abē-sūd
abē-sūdīh
bīš
bēš
frāy, freh, wēš
frahist
a-mar(ag), an-ošmār, a-sāg
razūr, wešag
wešagesṭān
gund
xāyag-dēs
abē-čīm
an-abēdānīh
agār, an-abēdān
a-menīdār
an-abzārīh
a-dādīh
abādīxā(y)
anagr
anābuhasil
a-kanārag
bēgār
anōdag, bēgānag, uzdehīg
a-bēš, abē-wizend, ġud-bēš
a-bēšīh
abē-must
abē-gumān, a-gumān
abē-gumānīh
a-wināh, abē-wināh
bīl
bîm

dardömand, wašt, wêmär, xîndag
wašt(ag)îh, wêmärîh, xîndagîh, yask
tarsîdan
a-mar(ag), an-oşmîr, a-sâg
a-hôş, a-marg, anoşag
amâhrasand
a-hôşîh, a-margîh
abê-mizag
a-pursišnîg
agîr
bîmgên, bîmômand
bîmgênîh
ambarag
a-kâmagömand
andarag, mayân
wênâg
wênâb
wênâgîh, wênişn
wênâgîh, wênişn
mênôg-wênîh
bowandag, hangirdîg
a-ganîj
wênîg
abê-niyâz
bêwar
wayôdagân
wêwag
tuhîg
abê-ôş
abê-ôşîh
پای (واحده طول دوازده اینچ)
پای برخا
پاداش
پادافراه
پادزهر
پادشاه
پادشاه به
پادشاه خوب
پادشاهی
پادشاهی به
پادشاهی خوب
پادبب (مراسم تطهیر)
پارتنی
پارسا
پارسی
پاره
پاره کردن
پازن
پازنند
پاس
پاسبان
پاسبانی
پاسخ
پاسخ دادن
پاس داشتن
پاشته
پاشیدن
پاک
پاکسازی
پاک کردن
پاک‌کنده‌ه
پاک
پاک‌پرده
پاندزد
پانزانده
پانزانده
پایان
پایستخت (شهر بزرگ)
پایداری
پایمال گرد
پایه
پاییدن
پاییز
پایین
پایین‌ونتیگی
پایتاره (در نجوم)
پنک
پختن
پختش گرد
پدر
پدیدار
پدیدار
پذیرش
پذیرشتن
پذیرشتنی
پذیرشته
پذیر
پر / پره
پر
پرایه‌های
پرایه‌های
پرتاب گرد
پرتو
اباد
پرجمعیت
برچین
بردخت
بردختن از...
بردختن به...
پردار
پرده
پرستان
پرستانی
پرستار
پرستاری
پرستش
پرستو
پرستیدن
پرسوده
پرسش
پرسود
پرسودن
پرطرفت
پرغله
پرگست! (= مبادا!)
پرگمات
پرماسدن
پرمرگ
پرند
پرنهه
پرنده کوچک
پرنین
پرواری
پرواژ
پرواژ کردن
پروانگی
پروانه
پروردن
پرورش
پرورش دادن
پرونده
پرویز
پروپژیر
پرهمختن
پرهیز
پرهیزگار
پرهیزگار (لقب ایزد سروش)
پرهیزگاری
پرچه
پرچه
پریان
پریان شدن
پریانی
پرائند
پرائک
پروهوشن
پروهدن
پس
پس از
پست (پایین)
پست: در نجوم: حضیض
پست (آرد سرخ شده)
پستان
پسته
پستی
پسر
پسر
پسر
پسر
پسند
پسندیدن
پسندیدنی
پسین
پشت (سن)
پشت
پشتکار

parwand
abarwēz
abarwēzīh
pahrēxtan
anābišn, pahrēz
ahlaw, ardā, ašī, frārōn
ahlā
ahlawīh, ahlāyīh, ardāyīh, frārōnīh, huwaršī
parīg
purralwišnīh
stō
šēb-
stōwīh, šēbišn, tangīh
pazzāftan=pazzāmēnīdan
bizešk
wizōh(γišn)
wizōstan
ā, did, ĕg, hād, pas
frāz az, pas az
ēr, past
past
pist
pēştān, sēn(ag)
pistag
penīh
frazand, pus(ar)
passand(īšn)
passandīdan
passandištīg
pasēn
āwādag, naft
pušt
pattūgīh
bār, puštag
abestām = abestān, pušt
puštībān
puštībānīh, zēnhār
pašm, warr
pašmēn
paššinīţidan
paššing
paxšag
abaxš, paščmān
abaxš, abaxšīh, paščmānīh
pišţz
wizīhišn(īh)
puhl
miį̄(ag)
pillagān
palang
palang-mušk
gan(n)āg, wad
āhītīh, nasrušīh, wadīh
padām
abestām = abestān, panāh, war
pambag
pambagēn
panj
panjāh
panjag
duzīdag, gāhānīg
frawardīgān
pand
pad (čd) dāštān
nihān
nihuftan, (abar) nihumbīdan
پنیر
پودگی
پوده
پوریونکیش
پوریونکیشی
پوز/پوزه
پوزش
پوست
پوست خام
پوست درخت
پوستین
پوشندة
پوهش
پوهشین
پوهشیدن
پوهنده
پویدن
پهلو
پهلوان
پهلوانتی
پهلوی
پهن
پهنا
پهنا (عصب)
پهنا (کام)
پهنا (پس از)
پهنا افکندن
پهنا بی‌پدید
پهنا (در بازی شترنگ)
پیاده نظام
پیاده
پیاده ساز
پیامآر
پیچیدن
پیدا
پیدا شدن
پیدایی
پیدایش
پیر
پیراستن
پیرامون
پیرایش
پیرایه
پیر
پیر نشدنی
پیروز شدن
پیروز
پیروزگر
پیروزگری
پیروزی
پیروزی نهایی
پیری
پیس
پیس دار
پیش
پیش آوردن
پیش بان
پیشانی
پیش بدن
پیش بین
پیش باره
پیش تر
پیشخدمت
پیشفت
پیشرفته
پیش رفتن
پیش رفتن
پیشروی
پیشروی کردن
پیش گذا
پیشکار
پیشکش
پیشگاه
پیشگویی
پیشوا
پیشوايی
پیشوايی مذهبي
پیشه
پیشین
پیغام
پیغمبر
پیغامبری
پیک
پیکار
پیکر
پیگرد
پیمان
پیمان بستن
پیمان شکستن
پیمان شکن
پیمان شکنی
پیمانه
پیموندن
پیمونگی
پیوند
پیوند
ت (ضمیر متصل، دوم شخص مفرد، حالت مفعولی و اضافی)

- (یکی)

تا

تا

وتاب دادن

تابستان

تابستانی

تابش

تابوت

تابه

تاباه (به اندازه)

تابهدان

تابخت

تابیر

تابیرکردن

تابیرکننده

تاج

تار

تاریخچه

تاریک

تاریکی

تازان

تاژاندن

(تازه) اهیرمی

تاژه

تاژ

تاژبانه

تااس

تا سرحد مرو چنجیدن
تآفتن
تلاار بار
تاوان
تأبید
تأیید کردن
تب
تباه
تباه شدن
تباه کردن
تباه نشانندی
تباهی
تبرزد (گزانتپی)
تبیعی
تبیعی شده
تبیع کردن
تبیهگر
تبیه کار
تبیه کاری
تبیه
تجارت
تجار کردن از...
تجار و تجربه
تحت
تحريك کردن
تحصیل
تحصیل علوم دینی
تحمل
تحمل کردن
تحت
تحت...
تحته (شترنگ)
تحرب
تختشاگ
تختشاگی
تختشیدن
تخصص دادن
تخم
تخم مرگی شکل
تخمه
تخمین زدن
تداوک
تذرو
تتر
تتر (پسوند سازنده صفت تفضیلی)
تتراژ کردن
تترازو (نقوی)
تراشیدن
تربیت
تربیب
تربیب دادن
ترجمان
ترجيح دادن
تردست
ترس
ترسا
ترساندن
ترسناک
ترسیدن
ترش
ترشح
ترشح کردن
ترغیب
ترغیب کردن
ترقی
ترک
Turk
თარგ
abāz ესტადან az., hiştan
bahrōmandīh, hambawišn(Th)
bahrōmandīh
hambūdan
hambastan, hamēnīdan
tar-menišn
tar-menišnīh
tarrag
gandanāg
xwēdīh
pād-zahr
abar-ōzīh
wīdwarīh
wīdwar
tašt
šnāxtan
āzādīh, spās
āzādīh guftan, āzādīh hangārdan, āzādīh kardan, pad āzādīh
dāštan, spās dāštan, spās hangārdan
tišn, tišnagīh
tišnag
āšnūd(ag)
pālūdan, wēxtan
wizīr
frāz g riftan
handēšīdan, hangārdan, menīdan, əşmurdan, pad... dāštan
pahikar
nigār-
pālūdan, wēxtan
pādyābīh
frawārdan
namāz burdan
pazdēndan, täxtan
āfrāh
frāhīxtan, parwardan
frēz, täwān, pardāzišn
frēzbānīg, frēzwānīg
abāz dādan ŏ
parwāl(išn), parwarišn
parwāl-, parwardan
jādag-wihīrīh, wardišn, wihīrīšn
wardēnīdān
waštān, wihīr-
a-wardišnīg
a-wardišnīgīh
jūdāgīh
taftān
garmōg, taftīg
wāzīg
wāzīdan
zand
wizārdan
abespurdan, gumārdan
zastan
abēzagīh, pākīh, yōjdahrīh
bayā-baxt, brēhēnišn
brēhenāg, brēngar
yōjdahragārīh
āgrīft, māndag
tāg
čandīdan, wizandīdan
wišān-
tar-merišnīh
namāz
frazāmišn, hangīrīgīh
تکریک (ظرف آشامیدنی)
tekine
نگ
تگرگ
تلخ
تلخی
تلف شده
تلولو خوردن
نام
تام
تام (پسوند سازندگی صفت عالی)

تماس
تمام
تمام بودگی
تمام کردن
تمامی
تملک
تمیز
تمیزدان
تن
تناسب
تنافور (نام درجه‌ای از گناه)
تنیبک
تنبل
تنبلی
تنبوور
تنبه
تنینه کردن
تند
تندرست
تندرستی
تند رفت
تندرو (اسب و...)

220
tundīh

gizistag

tanuk
tanuk
tang
tangīh
tanūr

bun, ēwan, wan

ēwtāg, tāg, tanīhā
tanīg
tadan

tō

*tōf

tarsāgāhīh

āštīh
dō-gānag
tuwān

kardagār, tuwānāg
tuwānīgīh

ādānīh

P. šah-

hangad, rāyōmand, tuwāngar, was-xwāstag
tuwāngarīh

pašēmānīh, petīt

pašēmān, petītīg

pašēmānīh, petītīgīh

a-petītīgīh, an-abaxšāwandīh

a-petītīg, an-abaxšāwand

nīgāh, hangārīšn

bayō-baxt

ōsmurdan

tōxtan
dām

تندي
تنفراغير
تنک
تنک آپ
تنگ
تنگی
تنگی
تنور
تنه (درخت)
تنها
تنی
تنی
تنیدن
تو
تو (لا)
توافق
توأم
توان
توانا
توانایی
توانایی برداخت وام
توانستن
توانگر
توانگری
توبه
توبه کار
توبه کاری
توبه ناکردنی
توبه ناکرده
توجه
توجه الیه
توجه کردن
توجهتین (چیبان کردن)
tوور
تور (یکی از دشمنان ایران)
تورا
توران
تورانی
توره
توز
توزیع کردن
توجه
توجه کردن
توجه دادن
توکل
تولید کردن
ته‌تهدید
تهم
تهم کردن
تهم کردن
تهیه کردن
تهیه کردن
تهیه کردن
تیر
تیر (نام ایزد)
تیر: گاه‌نامه: نام چهارمین ماه سال و سیزدهمین روز ماه
تیر: در نجوم: عطارد
تیر سقف
تیرگی
تیره
تیز
تیزی
تشیستر: در نجوم: شعرای عمانی
تیغ
تیغ (پرتو)
تیغ شانه (استخوان شانه)
تیغ گیاه
تيمار
تيهور
ثورت
ثورت توتمد
ثواب
ثواب
جا
جاء
جاجادن
جاجاد
جاجار
جاجدو
جاجدكو
جاجدگری
جاجدوبی
جاجاده
جاجوب
جاجار
جاجار شدن
جاج
جاج (شیشه)
جامه
جاجدیار
جان سیار
جانشین
جان کندن

dabr
tēmār
*tiḥōg

ث

ādān(Th), grāmag, hangadīh, tuwāngarīh, xwāstag
ādān, was-xwāstag, xwāstagömand, hangad
kirbag

ج

gāh, gyāg, mānišn, nišēm
pay
passāxtan
frāx
jādūg, kundāgīh
jādūg, kēd, kundāg
jādūgīh
jādūgīh
rāh
gyāg-rōb
rawāg, tazāg
āšixtan, rēxtan, tāxtan
jām(ag)
jām
jāmag, kabāh, paymōg, paymōzan, warr, wastar(ag)
gyānwar, uštānömand
gyān-abespār
gōhrīg
gyān kandan
kēwūd, tabangōg
jay
būm
jagar
juxt, 2tā
āyōxtan
marzišn(Th), māyišn
marzīdan
xwāstan
abrōxtan
frāz
abāz dāstå, grītān, padĪrān(ēn)īdan
marzišn(Th)
gund
mastarg
činišn
(o) gird āmadan
gird kardan, ō ham kardan, harrōb-, P. amwaštān
jumbēnīdan
jumbīhistan
jumbāgīh, jumbišn, rawīšn
jumbīdan
ardīg, hamrānīh, jāng, nibard, P. pādrazm
ardīkkār, ērāxtār, kārīf
ardīkkārīh
wēšāg
wēšāgīg
āyōzīdan, ērāxtan, nibardīdan, pahikāftan, pahikār-, P. rān-
nēm-rēţ, raphīwīn
raphiwtar
jaw
andarwāy, spāš, way
frāx
paywâz
juwân, kawādak, keh, kôdak
keh(tar)
spîğ
spîzišn
spîz-
juwân, juwânîh
gôhr(ag)
xär-pušt
gôz
Gözihr
ayärîdan
ayärđênîdan
ayärđênišn
ayärđênîdan
gôhr(ag)
jô(y)
andarwâyiğ
judan
jôyišn
jawên
jeh
axw(aň), gêhân
anêrân
gêhânîg, gêtîg(îg)
älag, bahr(ag), nêmag, rôn, sög, sraxtag
jahišn-ayär
jahišn-ayärîh
jahûd

جواب دادن
جوان
جوان(تر)
جوان
جوانه-زدگی
جوانه-زدن
جوانی
جواهر
جوشه نیگی
جوژ
جوژه (در نجوم)
جوش آمدن
جوشاندن
جوشش
جوشیدن
جوهر (= ذات)
جوی
جوی
جویدن
جویدن (عمل)
جوی
جمهور
جهان
جهان آن سوی ایران
جهانی
جہت
جهت
جهشیار
جهشیاری
جهود

چابک، *مارچابک، تاغی
ćabukīh, *marčabukīh
ćadur, mašk, wiyān
ćār (ag)
ćāraggarīh
ćāšt
ćāšnīg
frabīh
šēbāg
ćāh
hōy (ag)
če rāy, čīm (rāy)
čarag
čirāy
abrōzišnīh
čarag, wāstar
čarb
čarbīh, čarbišn, pih
čaxrag
wēxtan
karāwuš
wēxtan
čarz
čarm
dōsēn
ćābuk, šēbāg
čaxšāgīh, mizagdārīh
čašm, dōysar
aš, duj-dōysarīh
war-čašm
mēzišn
mēzišn
čašmag, xān (Īg), zahābag
čagād
čegāmag چکامه
čakök چکاک
cakuč چکش
hangirdig(îh) چکیده(خلاصه)
čagar چگر
čê-éwênagîh , čêîh چگونگی
čê-éwênag , čiyôn چگونه
karbâş , karbunag چپاپسه
čelângar چلنگر
gad , warz چماع
äxrâmîdan چمیدن
činâr چنار
čiyôn ka چنانکه
čambar چندر
and , čand چندش
čandišn چندى
čandîh چگی
čang , kennâr چگنگسراى
srû چوب باز
čang-srây , kennâr-srây چوب خمیده چگنگان
čdön , hamgônag , ön , öwôn چوب
čöb , dår چنین
dår-wâzîg چوب
čaw(ba)gân چوب خمیده چگان
čöbag چوب
dârên چوب
pânâg چوب
*čaw(ba)gân چوب
čê , čiyôn , ka , öwôn چوب چن
êd ráy čê چوب
čiyônîh چون
čê , kadâm چوئى
čand چه اندیزه؟


čahār
čahār-pāy
gōspand
stör
čahārdah	
tasum
čihr
čihr-šnāsīh
kē
cēhel
kay?
cīdan
čēr
čērīhistan
čērīh
cīsh, kard, tis, xīr
cēīh
čēh-widarag, čīnwad-puhl
čīnag

ح

jastan
bar
drūdan
nām-burdār
šahryār
šasab
wardag
astōmandīh, tanōmandīh
burdār
zahagōmand

حادث شدن
حائص
حائص برداشت
حافظت نام پدر
حاکم
حاکم نواحی در ایران باستان
حالت فحلی حیوان مؤنث
حالت ماتی داشتن
حامل
حامله

229
حامی
حایل
حجاب
حد
حد تواناثی
حداقل
حرارت
حرص
حرف زدن
حکمت
حکم
حکم دادن
حکم کردن
حکم کردن (اهربنی)
حریص
حرف
حس
حساب
حساب کردن
حسادت
حساس
حمد
حس کردن
حسود
حشر
حشره زیان‌کار
خشم
حصار
حضور
حضیض
حفظ
حفظ کردن
حكم
شاهرغرث

عربية

حكومة
حل شدن
حلمه
حل كردن
حماة
حمايت كردن
حميل كردن
حميل كردن ب...
حمل كنده
حمله
حمله بردن
حوض
حومه
حيا
حيات بخش
حيات بخشيدن
حياتي
حيلة
حيوان اهلی
حيوان تندرو
حيوان موح ريخته
حيوان موني
حيوان وحشي

» خ

خار
خاريشت
خارج شدن
خارجي
خاردار
خاردار
خاردار
خاردار
خاردار
خاردار
خاردار
خاردار
ëwązig, wąspuhragän
jadag, *jadišn
warm, wąrom
xąk
ädurestar
ädurestarën
zamįgįg
parš
a-gumēg
pargūd
xäm
tuşt, xambil
(a)ruzfuțan
afsārdan
xambil
xän
tōhm(ag)
naf
xän ud män
kadag, män(d), srây, xän(ag)
bun-kadag
giltstag
xwurdag
frawăr
xąyag
*niwęyišn(Th)
niwistan, niwęyenidän
pazüg
abargar, xwaday, yazad
axw
pargast
xwadaywär
paristagĩh, paristišn

خاص
خاصيت
خاطر
خاكر
خاست
خاستري
خاكي
خالدار
خالص
خالي از
خام
خاموش
خاموش شدن
خاموش گردان
خاميز
خان
خاندان
خانواده
خان و مان
خانه
خانه اصلي
خانه ديوان
خانه ماه (در نجوم)
خانه ياكوشکي ك اطراف آن باشد
خايه (= تخم)
خبر
خباردان
خبزو
خدا
خداوند
خدائي ناكرده
خدایوار
خدمت
خدمت ايزدان
خدمت كردن
خراب خراب شدن
خرب كردن
خرب نشدن
خربى خراج خراسان (= مشرق)
خراشدين خراميدن
خرسب خرسن
خرچنگ خرجين
خرچنگ: در نجوم: بر سرطان
خرجن خرد
خرود
خرداد (كمال): نام بنجمين امشاسبند و نگيهاي آب
خرداد: گاه نما، نام سومين ماه سال و شسمين روز ماه
شرتر
خرد فترى
شرد كردن
خردل
خرند
خردند
خرده
خرس
خرسند
خرسندي
خرگوش
خرگوش صحرائي
خرم
xormā
huramīh
uzēnag
xrōs
xrōšīdan
xrōhak
xrīdan
xaz
gāhbed
zyān
xastan, xwastan
āstawān, xwastūg
xwastūgīh
māndag
pen
xišt
huṣk
hōšēnīdan
hōšīdan
āhr, dēbahr, xēšm
xēšmēn
xašēn
stabr, sturg, tund
farrox, hunsand, huṣnūd(ag), *wīdwar
šnāyēnīdan
hunsandīh, huṣnūdīh, šnāyēnišn, šnūman, urwāzišn, wīdwarīh
tundīh
duṣmenādīh
kiš
ērang(īh)
kastār
kastārīh
sēj
sējōmand
pēs
hanājanīg
*šawāg
xuftan
xwarg
harzag
tuhīgīh
hangirdīg(Th)
hangirdēnīdan
a-gumēgīh
xumb
xwēn-āhan
panjag
waxr, xwahl
gōhr
xandīdan
xunak
afsārišn
huniyāgar
būšāsp; xwāb, xwamn
xwamn-wizār
nibastan, sayistan
nibēm
pen, xwār
tar kordan, tar menīdan
xwār-bār
abāystan, kāmistan, xwāstan, zastan
xwāstag
xwān
xrostan, xwāndan
xwāh, xwāhar
xwāhišn
خوب
خوب وسته
خوب رنه
خوب کردار
خوبی
خودبند
خودپسدی
خودخواه
خودخواهی
خودسر
خودسری
خودکامه
خودی
خور
خور: گاهشما: نام یاده‌می‌رود ما
خور (نام در جهات ارگناه)
خوراک
خوراک روانه
خوراک غیراصلی
خوراندن
خوردن
خوردنی
خوردنی (شریعی)
خورده
خورشید
خورش
خوشآواژه
خوش‌ها
خوشابند
خوشبخت
خوشبخت کردن
خوشبختی
 hudā(ha)g, nēw, wch, xūb; hu-, huīh; P. naxšag
hu-rust
hu-ramag
hu-kunišn
huīh, nēk-göhrīh, wehīh, xūbīh
abar-menišn, abar-taň
abar-tanīh
xwad-dōšag
xwad-dōšagīh
wastār, tar-menīšn
wastārīh, tar-menīšnīh
kāmag-widār, kāmag-xwadāy, kām-zī(w)jīšn
xwadīh
mihr, xwar
Xwar
Xwar
čaštag, pīth, xwār, xwardīg, xwarišnīh
rōzīg
āmīz
xwārēn-
xwardan
xwārēn, xwarišnīg
xwardār
xwardīg
xwarīšn(īh)
mihr, xwar(x)šēd
xwaš
husraw
xunak!
hu-dōšag
farrox, ţahišn-ayâr, xwarrahōmand
pādēḵōnīdan
ābādīh, farroxtī, ţahišn-ayārīh, xwā(h)rīh, xwarrah

٢۳۶
hu-bōy
*wimēhgēn
urwāzišn
urwāzistan
hu-xēm
hu-xēmīh
hu-xēm
hu-ōwāz, hu-gōwišn
hu-gugār
hōšag
hōšag
rāmišn, urwāhm(an)īh, xwašīh
rāmēnīdan
hōšīdan
hug
hukar(ag)
xōn
Xwanirah
*ul-draš, xurduš
menišn, ragīh, xōg
xwēy
hu-xēmīh
xwēd
xwēdīh
xwistan
xwēs
ham-lōhmag, xwēśāwand
*brādarōd
nabāzazdišt
brādarōdīh
xwēšīh
xwēdōdah
darzīh
nē
ahlaw-dād
hērīg
ēš
xīg
xēm, xōg
kōsh, mašk, mašk-abarzēn
bunag
xayūg

(۵)
 afsān
 dāštān
 garm
 drōš
 dazīdan
 drōšīdan
 dālman
 dām, talag
 dām
 dāmād
 dāmādīh
 -dān
 dānāg, frazānāg
 dānāgīh, frazānāgīh
 dānīstān, uzwārdan
 dānīšn
 hašāgīrd, hāwišt
 dānīšnōmand
 čīnag, dān(ag), jōrdā
 muhrag
 dādwar, mayānīg
 dādestān, dādwarīh, handāzišn, wizīr
 drō-dādwarīh
 handāxtan
 girdag
 dāyagānīh
 dāyag
 dibīr
 dibīrīh
 duxt
 duxtār
 daxmag
 dad

 دام (حیوان اهلی)
 داماد
 دامادی
 دان (پسند)
 دان
 دانش‌آموز
 دانشمند
 دانه
 دانه‌تسیح
 داور
 داوری
 داوری دروغ
 داوری کردن
 دابره
 دایگی
 دابه
 دبیر
 دبیری
 دختر
 دختره
 دد (حیوان وحشی)
دیگر
در
در (حرف اضافه)
درآمد
درآوردند
دراج
دراز
درازا
دراز کشیدن
دراز کشیده
درای
درباری
در برابر
در بردشت
در برکن
در بره (از کمان)
در حال نزع
در حالی که
در حضور
درخت
درخت بسیار تخم‌های
درخت بسته
درخت نو نشانده
درخت‌بان
درخت‌دک
درخت‌شنده
درخت‌یدن
درخواست کردن
درخور
درخور بودن
درخور پلولان
درخور مرگ
درد
دردناک
دردمند
درز
درزی
درست
درست‌اندیشی
درست به نظر رسیدن
درست‌گار
درست‌گاری
درستی
درشت
درشت‌آواز
درشتی
درشکه
در ظرف
درگیر این صورت
درفس
درک
درک کردن
درگاه
درمان
درمان‌گذی
درمان‌ه‌ای
درمان کردن
درمنه
درمان‌گرفتن
درگ‌ی
دروژه
دروزدان
درود فروستادن
درودگر
درودن
دروغ
دروهن
druxtän
drôzan, mihr-drôz=mihrôdruj
mihôxt
drûdan
drôn
andarôn
griwag
ähîd
drahm
pêçîdan
ähîdîh
drayâ(b), zrêh
drayâ(b)bâr
mârâg, mârišnömand
war, zrêh
abar madan
darrîdan
duz(d), gêg, râh-dâr
appar(išn), duz(d)iîh
duzîdag, truftag
appurdan, duzîdan
äwahan, diz, drubušt
duš-kâm
dast, panjag

gaw
cêr-kaš
abdast
hôy(ag)
dašn, dašnag
çamišn
daşt(a)gîrd
daşt-gîr
daşt-gîr, griftâr
дестор
дестор
дестор
десторадан
десте
дестир
дестирар
душ - (پیشوند)
душ
душтан
душтанага
душтанма
душمن
душمانه
душمن
душمن
душمن
كدرون
دشتам
دشتامدا
دشته
دشوار
دشواری
ديعا
ديعا خواندن
ديعا خير خواندن
ديعا پيش از غذا
ديفع
ديفع (قانونی)
ديفعي
ديفر
ديفر محاسبه
ديفع
ديفع كردن
ديفعه
ديقيق
jadag-wihirîh, wârdîsn
dîl
hu-èwâz
hu-èwâzîh
âmûrzdîdan
abaxsâyišnîg
dûl, hêzâg
dûl
arwand, dîlîr, nîw
arwandîh
dum(b)
damišn, wâd, wên
dum(b)ômand
daftân, (damîdan), nây-pazd, pazd-
pas, pay ï
dûd, dandân
dô
dwâzdah
dawâl
a-sazišnîgîh, êstîshn
pattûdan, (pattâyistan)
bîd, dîd
abâz wirâstan
dô-pây
dô-pahîkar
juxâ
dô-axwânîg
dôxtan
dûd
dûdag, tôhmag
dûr
gumêzâgîh
parrôn
bēdom
ānāftan, franāftan
*pa(c)čibāgīh
drang, wihēz(ag), paymān(ag)
ānābišn, franāmišn
pahrēxtan
dušox, dwārišn
dušoxīg
ayār, döst, *ērmān, hamāl
dōšīdan
ayārīh, dōstīh, dōšīn, ērmānhī, mihr
dō-saxwan
dōš
dōš, suft
šānag
dōxtan=dōšīdan
dōšīzagīh
dōšīzag, kanīg, kanīzag
dōk
dō-gānag
dōwom
didom, duḏīgar
pōydīnīg
dawīdan, (dawistan), pōy-, taxtān, (tazīdan)
dwārīdan, (dwāristan)
deh, wis
dah
dahān
dahībed
dahīn
dahigān, (dehgān)
dahlīz
dahom

دورترین
dور کردن
dوروش
دوره
دوری
دوری کردن
dوزخ
دوزخ
دوزخت
دوست
دوستی
دوسخنه
دوسی
دوش
دوشاخه
دوشدن
دوشگی
دوشیه
دوک
دوکانه
-
-دوم (در اعداد مركب)
دومنه
دوبن
دویدن (اهربینی)
-ده
-دهان
دهبید
دهش
دهقان
دهلس
دهم
دیه نام دهه ماه سال و هشت مین، پانزدهمین و بیست و سومین روز ماه
دهه
دهزار
Day
ده نام، دهه ماه سال و هشت مین، پانزدهمین و بیست و سومین روز ماه
دیگ
دیبا
دید
دیدار
دیدن
دیدنی
دیده
دیر
دیرا
دیریا
دیریمان
دیرنز
دیرک
دیرنه
دیروز
دیس
دیشب
دیگ
دیگر
دین
دین: نام روز بیست و چهارم ماه
دنار
دن زرتشتی
دنی
دنی غیر از دین زرتشتی داشتن
دیو
دیوان
دیوان (مجموعه نوشته‌ها)
دیوانگی
دیوان‌هان
دیو بزرگ

246
dëw-ësnîh, dëw-ëzagîh
xëšm
dëwôk
mâzanîg
dëwânag
dëw-ësnîh, dëw-ëzagîh
puhl

göhrîg
frâràst
wûrom, wîr

framâdâr
kamâlîg
drûstabed
darîgbed
andar
äsâni
äsiyišn, râmîšn
râd
râdîh
räz
räz-kirrîg
räspîg
räst, wâbarîgân, wizurd
rästîh, wâbar, wizurdîh
rasûg

247
radag, rastag
radīh
radag
gul
raz
jang, razm
razm-gāh
aštagīh
rasēnīdan
rist-āxēz
bōxtag
bōxtan, wizārdan
bōxtagīh, bōxtārīh, bōzišn, wizārišn
rastan
rustan
ārōyišnīg
pēšag, radag, rastag
dastwarīh
arwēs, rasan, rištag
an-āzarm
an-āzarmīh
aštag
pazzāmišn
wizōstan
(abar) rasīdan
pazzām-
abar rasīdan (ā), ayāftan
abar rasīdan
rištag
abzōn, abzāyišn, rōyišn, waxšišn
abzūdan, waxšīdan
arešk
areškēn
Rašn
Rašn
pārag
hupassandagīh, sahiš, šnōmag
huniyāgīh
yarrānag, wīr
barišn, rawišnīh, warišn
ērīh
franāftan, raftan, šudan
muštan, rōb-
hamāl
*brādarōdīh
*brādarōd
stūn(ag)
ragag=rag
ram(ag)
ranj, handrāxtagīh
ranǰēnīdan
ranǰwar
rēškēnīh
ranjag
randīdan
gōn, rang
pēšīdan, raštan
rawāgīh
franāftan, rawāgēnīdan
frawahr, fraward, gyān, ruwān, ušlān, wād
tāxtan=tāzēnīdan
ruwānīg
rōbāh
ulīh
mēnōg(īh), waxī
gāhānīg, gyānīg, mēnōgīg, ruwānīg, waxīg

250
kayk
mēnōgīgīh
rōd
rōd
rōd–bār
padīragīh
rūdān
rōdīg, uruspar
rōdīg
rōz
rōzwārag
rōzgār
rōzan, rōz(b)ānag
rōzag
duzīdag, truflag
pad–rōzag, rōzag
rōzīg
rōspīg
rōspīgīh
rōstāg
brahm(ag), ēwēn(ag), handāzag, hangōsīdag, ristag, šōn
ēdōnīh
rōšn
abrōxtan, rōzēnīdan
rōšngar
abrōzišnīh
rōšn(īh), frōg, payrōg
anagr–rōšn(īh)
–rawišnīh
čarbišn, rōyn
čarbišnomand
handūdan
čarb

روحانی دشمن زردشت
روحانیت
رود (آلت موسیقی)
رود (رودخانه)
رودباز
رودرودربی
رودرودهن
روده
رودهای
روز
روزن
رون
روزنامه
روزگار
روز
روزه
روزهای افزوده آخر سال (کیسه)
روزدار
روزی
روسپی
روسپیگری
روستا
روش
روش (درست)
روشی
روشن کردن
روشنگر
روشنگری
روشنی
روشنی بی کرانه
روشی (پسوند سازنده اسم معنی)
روغن
روغن دار
روغن مالی کردن
روغنی

251
Hrom
Hromayig
royan
dadestan
raflar
pa(eq)cen
abar, pad
roy
roy
busasp, xwamn
jastan
aroysi, royi
royan
royen
wiisad, harzag
pargud az
histan
hilishn, rastarif
parwanaq, pesar, peshobay, salar
rayenidari, parwanagif
franaf tan, haxtan, rayenidan
rahig
rebas
aksandan, aksitan, raxtan, tahtan (=tazenidan), wextan
redak
ridan
*darmag
rezi
re
re
aksos, riyahrif
aksosgar
restag
ز

زامیاد: گاهنما: نام بیست و هشتمین روز ماه

زابو
زابیژه
زایه
زایند بودن
زایش
زایشی
زایمان
زيان
ژبر
ژبر
ژجمت
ژخم
ژخم کردن
ژدن
ژد و خورد
awestarišn  زدودگی
destardan  زدودن
zarr  زر
uštar-gaw-palang  زرافه
zard  زرد
wiš  زرد آب
zard-ālūg  زردالو
zard-čōbag  زردچوجه
zardu(x)št  زردشت
zardak  زردک
zardag  زرده (تخم‌مرغ)
zardēh  زرده
zarr(ī)gar  زرگر
zargōn  زرگوئن
zargōnīh  زرگوئی
gubrāg, wigrād, zēnāwand  زوروان
Zurwān  زره
zēn, zreḥ  زره (دریا)
zreḥ  زره بازو
bāzābānag  زرین
zarrēn  زرست
duš-čīhr, zišt  زعفران
kurkum  زفر (دهان اه‌ریمانی)
zafar  زم
zam  زمان
āwām, gāh, hangām, ār, zamān(ag), zurwān  زمان بین غروب خورشید و نیمه شب
ēbērsūrim  زمان طولانی
dagr-zamān  زمانه
āwām  زمخت
sturg  زمرد
uzumburd  زمستان
zam, zamestān  زمین
xāk, zamīg
garmsēr
warz–būm
būm–candag
sardsēr
dašt, hāmōn
mādayān
zamīgīg
nāṅīg, zan
wabz
magas ī angubēn
ābus
ziyānag
zanjūr
zand
zēndān
zēndānbān
wardag, zendāṅīg
daštān(ōmand)
zīndagīh, zī(w)išnīh, zīyišn
mān–
ūštānōmand, zīndag, zī(w)išnōmand
zandag
zīwēnīdan
zīndakkar
zandīkūh
darāy
zangīg
zadār
zēnhār
sel
zōt
zōttīh
ray, zūd
ahy
sazišnīg
amāwandīh, nērōg, öz, pādyāwandīh, saxtīh, stahm, tagīg, zōr
amāwand, nērōgōmand, őzōmand, pādyāwand, zōrīg, zōrōmand
zōhr
zīh
zahag
zahābag
zahār
wiš, zahr
wišōmand
zahrag
abēr, frāy, freh, saxt, stafī, škeft
frāxīh
parrēxtan
appārīh, wizāyišn, zyān
ak, akōmand, pad–zyān, zyānōmand, wizāyišnīg
wizāyīdan
hu–čīhr, nēk, xwaš
zībāl
zayt
azēr, ēr
čē
aziš–keh
zēnāwand, zīrak
ēr ud abar
zī(w)istan
kōlag, zēn
zēn–abzār
payrāyag, pēsišn
azrāy–, pēsīdan

ژود
ژود(ترین)
ژوگندر
ژور
ژورمند
ژوهر
ژه
ژه( طفل)
ژهاب
ژهار
ژهر
ژهرداز
ژه‌هر
ژیاد
ژیادی بودن
ژیان
ژیانبار
ژیان رساندن
ژیبا
ژیبال
ژیتون
ژیر
ژیرا
ژیرست
ژیریک
ژیر و زیر
ژیستن
ژین
ژین انیار
ژینت
ژینت کردن
زاز
زدغ
زوفر، زوفر
نگنیه، زاهی، زاهیه، زوفریه (زوفری)
زوفر–پایگ
زاندگ
زوزگ

ساتراب
ساتراب نشین
سابل
ساختن
ساختن (اهربنی)
ساخته شدن
ساده
سراج
سازگاری
سازمان دهی
ساس
ساعت
ساق یا
ساقه
سکت
سکن
سال
سالر
سالری
سالم
سالور
سالگی (پسوند)
سالمان
سامان
سامان مند
سان
ساو
سایه
سایدن
سبب
سبیز
سبیزی
سبزیجات
سبک
سبک (گناه)
سپاس
سپاس داشتن
سپاسگزار
سپاسگزار کردن
سپاه
سپاهی
سپاهیگری
سپر
سپردان
سپردان (پایمال کردن)
سپرگ
سپرگم
سپره
سپره شدن
سپره کردن
سپس
سبندارم: چهارمین اشکاف و ازد زمین
سبندارم: گاه نما تا دوازدهمین ماه سال و پنجمین روز ماه
سبنگان
سپوختن
سبوز
سبهید
سپهر
سبیمان
سبید
سبیدار
سبید با
سبیدین مینو
سبیده (نخن‌مرغ)
سبیده دم
ستاره
ستاره ثابت
ستاره شمار
ستاندن
ستانش
ستانیش کردن
ستبر
ستبری
سترن
سترس
سترون
ستم
ستم‌مده
ستم‌گرد
ستم‌گرم
ستودن
ستودنی
ستور
störbän
östän, störgäh
stün(ag)
karawän
stö
stér
ayöziš(nīh), kō(x)šišn, stēzag
ayözīdan, kō(x)šīdan
stēy
nerang
društ, garān, saxt, sturg, škeft
an-āmurzīd, staft
saxtan
društīth, dušwārīth, saxtīth, sēj, škeftīth, widang
saxtag
bēgār
dranjišn, saxwan, wāz(ag)
hanjamanīg
guftār
gōwāg
sudāb
*stōś
Sadwēs
sidīgar
sar
waydān
kamāl(tēg)
rāz
mašk-abarzēn
sarāsar
abdomīh
nišēbīg
bun-kadag, srāy
srāyišn
arżiz, sruh
laškarīg
laškarīgh
abrāz
arzizēn, sruheń
abarmān
stūr
druztabed
kulāf
bun–xān, čašmag
marz
tsuxr
sard
sardār
afsardan
afsārdan
afsārišn
sardag
sardīh
jęh
āšixtan
deh, kiswar, šahr
Ērān, Ērān–šahr
Ērān–wēz
āwēnišn, ērang(īh)
āwēnīdan, ērangtan
stambag, wastār
stambagīh
srištan
ars, srešk
arwandīh, tagūghīh, tēzhīh, zūdīh
appar(īšn), rōb
kār–framān
abāzsar, mustgar
abāzsarīh
sīk
apēdāg, kārdāg, wiyābān(īg)
kādag, naxčīr
sargēn
pazığī gūhgard/gūhward
sarmāg
nigūn, nigūnsār
āgustan
bayō–baxt, baxt, brēh, brēhēnišn
sarw
srū
čēgāmag, gāh, niwāg, srōd
srāyīšn
srūdan, yaštan
axw, rad, xwadāy; –bad, –bed
radīh, xwadāyīh
Srōš
Srōš
rāzūg
arwand, tāzūg
haxt
abāyišnı̂g, niyāhag, sazag(wār)
āwēnišnı̂g
nikōhišnı̂g
sazāğīh
saz–
sust, tand
sustīh, tandīh
dōl, hēzag
šēdā, xwā(h)rīh
xwān–āhan
drubuštīh
sangsār
gač
šabag
sagēn
karkēhan
garān
garānīh
aswār
aswār
aswārīh
aswārīh
kāmag
ēzm
dazišn
dazīdan, sōxtan
bar, nīrmand, sōg, sūd, waxš
sūd(ō)mand
sūdan
sūr, bazm
gabr, may, sūrāg, sūrāx
sūrāgōmand
sūrāgīg
suftan
sōg, sōzišn
sōzāg
sōzān, sōzišnīg, taftīg, waxšendag
dazīdan, tāftan
sōzišn
sōzan
sōsan
Sōsāns
سوگند
سوگند خوردن
سوگاری
سوگاری کردن
سوفسطا
سوم
سوه (نام اقلیم غربی از هفت اقلیم زمین)
سوی
سوی با
سوی دیگر
سه
سه پای
سه شبه
سهم
سهم دادن
سهمگین
سهمگینی
سپه
سپه
سپاه
سپه، پروست
سپاهه
سپبه
سپج
سپخ کباب
سپر
سپر (واحد انداره گیری وزن)
سپری
سپرده
سیستبر
سیم (در اعداد مرکب)
سیم
سیما
سیمرغ
سیمین
سیمه
سیمی

← (1) ٕ
←ی‌ٕ
←ی‌ٕ
ست
ستوار
سپیگ، تاک
اژگ
ستوی‌ن
هراوم، شاد، اوره‌ام، ویویسفینیغ
شادوارن
شادوارنی
شادی
شادی کردان
شگرد
شگردی
شام
شامل شدن
شانژده
مانس
شانه
شاه
شیخ‌سرزمیش
شاه‌رضا
شاه نژاد
شاه بلوط
شاه دانه
شاه فقید
شاهنشه‌ها
شاه‌نجه‌نی
شاه‌نیار
شاه‌نیک
شایه‌نین (با افعال معمول تریده را می‌رساند)
شایده
شایستگی‌نی
شایستن
شایسته
شایسته‌مرگ
شب
شب‌بان
شب‌پاز
شب‌پرانگ
شب‌پرست
شب‌پرستان
شب قرب
شب‌کور
شب‌می
شب‌های (در ترکیب با اعداد می‌اید و به معنی تعداد شبهاست)
شب هنگام (یکی از پنج بخش شب‌نروز)
شبی
شبیار
شب‌خون
شب‌های
شب‌ش‌ش
nixwārīn
awištāftan, nixwār-
uštār
uštār-gāw-palang
ćatrang
arwand, čēr, *marčābuk, mardānag
arwandīh, čērīh, gurdīh, *marčābukīh, mardānagīh
kas, tan, P. kēč
kišṭan
abaz waštan ŏ, būdan
saxt, škeft
wadagīh
xwārīn
šabyār
nigēz(išn), wizār
nigēxtan, wizārdan
bālisť
bahr(ag)warīh
bahr(ag)war
nang, pašīrīn(īh), šarm
pašār-
šarm-gāh
šarmgēn
pašīr-
wadag
*brādarīd, bahr(ag)war, hambāy
šustan
suš
šaš
šast
sōzišnīg, waxšendag
waxšīdan
tōrag
شکفت‌انگریز
شکفت‌زده
شکفت نموندن
شل کردن
شلوار
شما (جمع)
شمار
شمارش
شمارکردن
شماره
شمال
شماردن
شماره‌ده شده (تقویم شمسی)
شمارشاد
شمارشیر
شان
شنا
شناختان
ازد، اشناغ
شناس
شناساتی
شناسایی
شناسکردن
شنبله
شنوا
شنوایی (حس)
شنودن
شنوئه
شنیدن
شوخی
شور
شورهزار
شورهزار
شوره‌دار
شوهر دختر
شوهري دختر
شوی
شهر
شهرت
شهرستان
شهردار
شهرداری
شهریور: سومین امشابیند و نگهبان فلزات
شهریور: گاه نما: شش ماه سال و چهارمین روز ماه
شهرت
شهر
شهر
شهر
شهر
شهر
شهر (حیوان)
شهر
شهر: در تجوم: برج اسد
شهر مقدس
شهرده
شهره (گیاهان)
شهرین
شهرین ترین
شهری (خوراک)
شهری
شهره
شهری
شهر
صاحب خانه
mänbed, mänig
ardā
pālūdan
ahlā, ahlaw, ardā, ašō
wiškar
sang, wēm
sad
*pattān, wāng
ardāyīh
ahlaw–dād
āzārišn, āzarm, wizāyišn, wināhišn, wizend
wināhīdan, wizāyīdan, zīnēnīdan
wizāyišnīg
wizāristan
rāst, *gōwīzār
taxtag
zahrag
zadūg
čandal
kēwūd, tabangōg
kirrōgīh
kirrōg
pēšag
axtar
talag–čīn

 ضی

Azdahāg
jud
jud–dēw
snāh, zanišn
zadan
ضرع
ضرع
ضیافت

طاروس
طیخ کردن
طبی
طبیب
طبیعت
طبیعت شناس
طبیعی
طرح
طرح خیرت
طغم
طرف
طرف (خورشید)
طناب
طنین
طنین دار
طرف مار
طرف لنه

ظرام
ظرام
ظرافت
ظرف
kabārag, takōk
bārīg, *darmag, P. naxšag
must, snāh, tundīh
rabīh

agār
hanjām
zikak
hāmkīšwar
bālistīg
amaragānīg
amaragān, *pāyram
widardan, widaštān
mar(ag), sāg
mijiğ, wēnōg
agārīh
Tāžīg
jadīsh, ḫadag
*jadīšmīg
xwēy
xwistān
wayōdagān
dōșag, grānīg
dōșagīh, dōșāram
dōštīdan
*uruspar, xwadīh
pay
uzērin
hannān=handām, pēšag
dahm
mānīg
šnōšag
wuzurg, zandag
māzanīg
hīšīn
hīštan
āluh, dālman, humāy
abāz, pasīh, pušt
pādīrān
xrad
āfrāh
kēš
hušk–kun, starwan
ānāftan
daxšag, drōš(om), nīsān
čīm, wīhān(ag)
kāh
zāz
tan–bahr
čašmagāh
wāstar, P. waš
kār, kard, kardag(ān), P. karm, kunīsh, rāyēnišn
pazzāmišn
pazzām–
pazzāftan, pazzāmēnīdān
wadgarīh
kardan, warzīdan
kirbag
kār, amaragān
amaragānīhā
ambar
āmēzišn, rastag, zāhag

عضو جماعة زرتشتی
عضو خانه
عطسه
عظيم
عظيم الجنه
عفو
عفو كردن
عقاب
عقب
عقب مانده
عقل
عقله
عقله دینی
عقل
عقل گذاردن
علامت
علت
علم خشک
علم هرز
علم
علم خواص جسم
علی
علوفه
عمل
عمل آمدگی (میوه)
عمل آمدن
عمل آوردن
عمل بد
عمل كردن
عمل نیک
عمل وم
عملوماً
عبیر
عنصر (آب، آتش، خاک، هوا)
تامبور
wardēnīdan
pađist(ǣg), pašt(āg)
āhōg
jašn

غاز
غافل
غذا (نیمروز)
غزب (کردن)
غرش
غریب (زمان)
غریب (خرشید)
غریب (رعد)
غصه
غصه خوردن
غلنکت
غلاف
غلام
غله
غلبه (کردن)
غله
غم
غمزده
غمگین
غول
enya, juttar
aner
*jadišnig
kesh-dar
armest
an-öst
a-dad, a-dadestan

"ف"

pardaxtan
gan(n)arg, püdag, winastag
hamest(ag)än
dür
jadag, jahišn, murwag
kēd, kundāg, murw-niš
kēdiqīh
anōš-xwar, gēhānīng, margomand, ošomand, sazišnīg
nēkīh, sōg, süd
nāzišn
frax, pahn, wehm
fraxenīdan
fraxīh, pahnay, wehmīh
rastārīh, wirēg
wirēxtan
(a)frāz
frāz abgandan
ōš
ayābāğ
ayābāğīh, parwand
frāmōš
an-ayād
az daxšag hištan, frāmuštan
abēr, abzōnīg, frāy, frāx frēh, wasyār
abzōnīgīh, frāxīh
andar āwurdan
frābīh
zarmān
frazām
farrox
farroxiš
ēw-ṭāg
frādāg
Fradadaš
ēwāzīg
frazānagīh
frazānag
frazand, paywand, zahag
hunušak
frazandīh
frazēn
frasp
frēštādan, wisē kardan, zāmēnīdan
aštāg, bayaspān, frēstāg, paygāmbar
frasang
frasāwandīh
frasāwand
frēstāg
fraš(a)gird
fraš(a)girdīg
pad...dāštan
ristag
kēš-dār
Framān
فرمان
řکناغ، فرمان‐بعرد، سروشیغ
سختار، فرامدیر
کستآگبید
وادیی‌ها، دوش‌پادیسخ‌ی‌ها
فرامیش
فرامدر
فرامودان
فرینگ (همترين آتشکده دوره ساسانیان، خاص طبیعی موبدان و نجبا)
فروار
فرو افکنن
فرونت
فرونتی
فروخن
فرود
فرودیگان (جشن فروهرها)
فرودیگان (پنج روز پایانی استند ماه و پنج روز افزوده بعد)
فروودین: گاه نما: اولین ماه سال و نوزدهمین روز ماه
فرونبخت
فرونبختی
فروشگ
فروشه = افروشه
فروغ
فروگرفتن
فروادیه
فروشانده
فروسن
فروه
فرهنگ
فرهنگستان
شادوروان
هام‌زمان
شکفت
almās(t), پولواد
پولوادئن
وزریشن
اشنودان، وزوردان
شنازگ
پیل
پیل‌بان
فلیسیف

قی

ابزارنام، شیوندگ، تواننگ، تواننگ
واباریگان، ایستیگان
برزینگ، استیشنگ
*nāydāg
*nیکویشنگ
چارگاریه، هوهنار، شیوندگیه، تواننگیه
рубودان
*ادن
ایراندار، شیستان، پ. شاه‌کیشوار
کافچاغ
برنگار
کآکوم
کآکوم‌ی‌سپید
کلد، کیرب
بوب
بلای، باش

قاری
قاری اعتماد
قاری ستایش
قاری کشتی رانی
قاری تکوهش
قاریت
قاریدن
قاری به پرداخت بدهی
قاری بودن
قاره
قارین
قطع
قطم
قاسم سید
قابل
قالی‌ظریف
قسمت

۲۸۱
تأون
تأونی
قاچ
قیا
قبول
قبول کردن
قبول
تقدت
تقدت اعجاز
تقدت متمد
قدم
قديمي
قرار دادن
قرآن (نجم)
قرانى
فرض
فرضه
فرضه كشيدهن
قرار
قرار اين
قصر (گياهشاسى)
قسم
قسمت
قصر
قصر
قصر داشتن
قصره
قطع کردن
قطعه
قلاب
قلع
قلعه (در بازي شترنجر)
arzīzēn  قلعت
bālēn, bālist, čagād, sar, tērag
kahas
nān, pīh
warrag
wak
zang
padist(aḡ)
hur
östīgān, pad-nērōg, saxt, stabr, stahmag, sūr, tagīg, tāhm
abar-ōz
kēsar
wāmīdan
stūr
uzēnag
wahāg burdan
stūrīh

-ak  گ (پسوند تصغير)
kābēn  كابین
dar, darbās, kōsk, šāhīgān  کاخ
harg, kār, tis, warz(iṣn), xīr
frāhīxtag, kār-āḡāh  کار
kārd  کار
āḡāh
dast-kārīh
kārezār
kār-fīramān
kār frāmūdan
kardan, warzīdan

۲۸۳
karafs
kirbag
kirbakkar
kirbakkarīh
karak
kark
kargas
karkēhan
karg
kark
kirm
šēd
kār, rōyn
kurrag
kurrag
māh
gazdum
kas, kêc
handōziśnīh, windīśn
handōxtan, windādan, xwāstan
gōshōrūd
ēbyāŋghan, kustīg
kas–iz
afsūdān
drāyān–ţöyiśn
radunay
hamēst
zūr–gugāy
kaš
rawēnīdān
dağıgān/dchgān, wāstaryōş
warz, wāstaryōşīh
kištār, kiśw(ān)zār, warziśn
kišw(ān)zār
kištār
kištān, warzīdan
kuštān, özadan, zadan
a–warzīd
kaštīg
āhang
kašawag
kašk
purr–marg
būm, deh, kišwar, šahr
kēšīdan, nigār–
hanjīdan–hīxtan
kaf
puhl, tōzišn
puhlēnūdan
kaʃgar
haftār
kaʃag
kaʃ/kafšag, mög
kaʃgar
kaʃc
haxt
tarāṣug
warāy
kāskēn(ag) murw
ēwāż, mārīg, saxwan, sraw, wāz
mānsrspand
kulāf
sārwār, targ
kulāfak
kulang
kulācag

کشتار
کشگر
کشت
کشت نشده
کشتار
کشت
کشف
کنگ
کشت نشده
کشور
کشدار
کمشدن
کشیدن (آب)
کف
کفاره
کفاره دادن
کناس
کفتار
کنجه
کخش
کخشگر
کنگیر
کنل
کنه
کلغ
کلغ زاغی
کلام
کلام مقدس
کلام
کلام خود
کلامک
کنگ
کلرچه
kilēl

gurdag

andak, kam/kem, *huzārak, nihang

bowandagīh, spurrīgīh

drōn, kamān, sanwar

kamāndār

keh(tar), kem

abēbūd(īh), frōdmānd, kahist, kamist, nidom

kamar

kamar, kamar-band

ēbyānghan, kustīg

abādyāwand, kam–zōr, nizār

abādyāwandīh, kam–zōrīh

abāgīh, dastīyārīh, frayād, frayādišn

kāhēnīdan, kāstan, nirfs–

ayārīdan, frayādīdan

čēgām–īz–ē(w), čand

čandīh

āgōš, kanār, karān, pahlūg

kanār(ag)

kanāragōmand

kantigr

kunjīd

spōzgār

kundur

kandan, rūdan

kunišn

šān

šanēn

kunišnagar

kanūg, kanīzg

duš–kanūg
südan
gişnag, kük
duţ–daft
widestig
gişnag, kōdak, kūc(ak), kük, xwurd
keh(tar)
xwurdağh
nidom
köy
sargēn
kōdak, waççag
kōr
kōr–dil
brēzan
xumb
kō(x)şişnīg, tuxšāg
ayōzişn(Th), harg, kō(x)şişn, tuxšīn
kōšk
kō(x)şiţdan, tuxštīdan
kōftan, kōstan, xwastan, zadan
kūn
gar, kōf
kōf
kōfag
kōfīg
köy
kabūz
kū
ī
kadār, kē
aziş–keh
kah–rubāy
bôr
کهون
کی (چه وقت؟)
کی (نورمانروایی که دشمن زردشت بود)
کی (لقب پادشاهانی که از پشت گشتاسب کیانی به پادشاهی رسیدند)
کیانیان
کیور
کیسی چرمشی
کیش
کیف چرمشی
کیفر
کیک
کین/کینه
کینه‌جو
کینه‌جویی
کینور
کیوان (نجوم)
کیومرت
کیهان
کیهانی

گادان
–گار
گازار
گام
گام
ابار یخرامدان
گام رو پای
گاناغ
گاو
گاو
گاو: در نجوم: نور

گی
کاو آهن
گواردن
گوارس
گاورش
گوومیش
گارتار
گاه
گاه (یک پنج شبانه‌روز)
گاه (سروی از سرودهای گاهان)
گاهان
گاهانی
گاهانی (پنجه دزدیده)
گاهتار
گجسته
گج
گچی
گدلخان
گدار
گداراندن
گداردن
گذاشتن
گذر
گنرا
گذران
گذرانی
گذراندن
گذرنشت
گذرنشت کردن
گذرنشت
گذردن
گذردن نکردنی (آب)
گذشت
گذشت
گذشت کردن
گذشت
گذشت
گز
گزار
گر
گرامی
گران
گراییدن
گراییدن
گراییدن
گربه
گرهه آبی
گرد
گرد
گرد
(۶) گرد امادان، ۶ هام مادان
گرد
*خرروبیش(ث)
همباریدان، هرتبـ، پ. انواستان
گاردیاندان، واردنهان
وادـگرداغ
گریش، واردین
گردکردن، هاندختان
گردان، گری
*واردانیگ
گؤز
گردویر، ئریار
اسمان
رگ، واردیون
گرداغ
گرداغ
هانگامان، نیاست
گرته
گرته
گردیدان
چوب، گاد، سنه، وارز، (وژر)
گدوار
گرزاغ، مار
گرسرگی، سی، سعی
گرساغ
گریفر
داستان، گرفتان
گریشنگ، گرفتارمانت
گرگ
گرگانی
گرم
گرما
گرماه
گرماهای نیمروز
گرمسیر
گرمی
گرو
گرودمان
گروش
گروه
گرویدن
گره
گریبان
گریختن
گریز
گریستن
گریوه
گریه
گریه کردن
گز (درخت)
گزاردن
گزارش کردن
گزارگیبین
گزند
گزنده
گزیت
گزیدن
گزیدن
گزیدن
گزیده
گزیر
گزین
wizēn
wizēngar
wistāx
wistāxīh
wistardan
wisistan
wisē
wisē kardan
wišād
wišādan
wišād–dar
waştan, gardīdan
guşn
Guşnasp
guşnag
g/kišnīz
gōwišn
duš–hüxt, duš–ēwāzīh
hüxt
dranjīdan, guftan, P. wāxtan
dawistan=dawīdan, drāyīdan
ēwāz, dranjišn, wāzag
duš–gōwišn
gil
gul, škōfag
xwarg
nastaran
škuftan
kaf, laťan
galōg, grīw
garzišn, gilag
čarag, ram(ag)
gilag–ōbār

گزینش
گزینده
گسخت
گسختی
گستردن
گستن
گسی/گسیل
گسیل کردن
کشاد
گشادن
گشادرو
کشت
کشن
کشن
گشته
گنش
گنش
گنتر
گنتر
گنتر
یک
گنتر (آهریمنی)
گنتر
گنتر
گنتر
گنتر
گنتر
گنتر
گنتر
گنتر
گنتر
گنتر
گنتر
گنتر
گنتر
گنتر
گله کردن
گله مند
گل همیشه بهار
گلی
گماردن
گمارده
گمان
گمراه
گمراه کردن
گماراگی
گمشده
گمZH
گنگاگان مینو
گنده
گنهاکار
گنهاکار بردن
گنهاکاری
گنها ناشی از حرف زدن به هنگام خوردن
گندب
گنج
گنجشک
گنجر
گنجری
گنجه‌ن
گنجد
گنجد (سیاه)
گنجد (پیشه)
گنگی
گندم
گندنا
گنده
گنگ
گواردن
gōz
wad–wāzag
gugāy
gugāyīh
zūr–gugāyīh
*nāydāg, zofāy
čāh, may
gawdar
gabrīh, zahā, zofāy(Th)
aspānūr, daxmag, hazzān
gōr
daxmagestan

gōz

gawazn
gōzēnag
gawdar

pah, gōspand, mēš

Gōš

gubrāg
gōšt, pid
halām

xāmīz
gōšwār
gōšag
gōgird
gōgirdōmand

gōn
gōnag
ērwārag
gōhr(ag)
gōhrag–dānāg
pad–gōhar
gōy

کوژه
کوهاه
کوهانی
کووهانی دروغ
کود
کودان
کودر
کودی
کورد
کور
کورخر
کورستان
کوژ (کوژ)
گوژن
گوژنته
گوژساله
گوژسند
گوژش
گوژش: چهاردهمین روز ماه
گوژش به زنگ
گوژشت
گوژشت فورمه
گوژشت نمک سود
گوژشار
گوژش
گوژگرد
گوژگردن
گوژون
گوژون (نوع)
گوژون (آورده)
گوژهر
گوژهرشاتاس
گوژیری
گوژی
گورگ
گورنده
گوره
گیاه خوشبو
گیاه دارویی
گیتی
گیچ
گیچی
گیونده
گیس
گیسو
گیش/گن (پسوند سازنده صفت توصیفی)

ل

لا
لابه
لابنه کننده
لابنده (سنگ)
لابنده‌گی
لابنده‌گری
لازم
لازم است
لابنده‌پست
لابنده‌گی
لابنده‌هی
لابنده‌توی
لب
لباس
لباس زیر

براهم(اغ)، چماغ، پایمغ، پایمغان، وستار(اغ)
تاشکاناغ
karān
laǰan
urwahm(an)īh, xwašīh
huniyāg
wizandišn
wizandag
čandīdan, draʃīdan, larzīdan, wizandīdan
abāyišn, niyāz(ōmandīh)
gund, hēn, laškar
laškarīg
āyaft
dōsēn
škarwīdan
parš
xwāhišn
ōspurdan
pahikaftan, pahrmāh-, sōhistan
a–grīfār
kun–marz
kun–marz
taxtag
lawzēnag
rang
afšurdan

ما
مادر
مادگی
ماده
ماه
استوماند، استواند، گتیگ، تانیگرد(یگ)
مادی
مادیان
مار
مارا
مارساورد(مسارسورد)
مارسپند: گاه نما تام پیست و نهمین روز ماه
مارمولک
مازندار
مازنی
ماست
ماه
ماکیان
مال آن
مال او
مال تو
مال من
ماليات
ماليدن
مامور
مادریت
مان
مانا
مانگار
مانگاری
مانگی
ماندن
ماندنی
مانده
مانسر
مانسپند
مانع شدن
مانند
مانند بودن
مانوری
ماه
ماهل: نام دوازدهمین روز ماه
ماه پر
ماه نو
ماه

ماه‌های سال
ماهی: در نجوم: حوت
ماهیت
ماه
ماه‌باد
ماه‌زه
ماه‌زه میوه‌ات
مناسف
متحرک
متحمل
متحرر
متراکم
مشکل
مشکل کردن
متصدی
منتصر کردن
متشاد
متعادل
متفاوت
متکبر
متماSEL
متواضع
متوسطه سال
pēmēnēdan
*widwar
pasēmāl
pahikār
pahikār-
pādīxšā(y)
ačārag
ham-sāmān
rēškēn
rēšīdan, xastān
hanjaman
daštār
apēdagdār
pad-pānag
daštān, nigāh dāštān
grāmīgīh
dōšag
āzarmīg
brīn, brīnōmand, kanāragōmand, sāmānīg, wimandīg, wimandōmand
dahtm
a-bahr
wāłan
awestwār, āst, āstīgān, staff
awestwārīh
čašmagāhīh
pīm
muy
ēbgatīh, jud-dādestān, juttārīh, mīh
hamēmālīh, hamēstārīh
zadar
mādagwar, wēspuhragān
(pad) nāmēšīst
gumēxtan

منظوم کردن
نستاکل
نهم
مجادله
مجادله کردن
مجاز
مجبور
مجاور
مجروح
مجروح کردن
مجمع
محافظ
محافظ حیوانات آواره
محافظت شده
محافظت کردن
محبت
محبوب
محترم
محبوذ
محروم
محروم
محروم
محافظ
محكم
محکومیت
محبت
مخ
مخالف
مخالفت
مخرب
مخصوص
مخصوصاً
مخلوط کردن
مدافع
مدرسه
مدرسه هیریدی
مدعی
مدفوع
مدفون
مدور
مدهوش
مدهوشی
مدیر
مدیریت
مر
مرا
مراد
مراسم چشنهای گاه‌بیان
مراسم مهدی
مراقب
مراقبت کردن
مربوط به دو چهار
مربوط به قانون
مربوط به هامانسیر
مربوط کردن
مرتعش شدن
مرتفع (زمین)
مرکب گناه شدن
مرجان
مرجانی
مرحوم
مرد
مردار
مردانگی
مردانه
مرد پیر
mērag
škarwīdan
mardōm, *pāyram
mardōm–zādag
syāḥag, tīdag
mardōmīh, mardōm–zādagīh
murdan, widardan, (widaštān)
purr–gāh, widerān
gird(ag)
rist
abarmānd
kanārag, marz, sāmān, wimand
marz
marz(ō)bān
marz(ō)bān
marzangōš
šōnīg
waštagīh, xīndagīh, yask
tarr
murw
marw
kark
humāy
škarag
murwīzag
bahrōmand, hambastag
marg(īh), āš, widerišn(īh), P. murd
marg–arzān
murwāg
morwāfīd
hu–murwāg
waštag, wēmār, xīndag
čihr–šnāsīh
مژد
مزداپرست
مزداپرستی
مزدور
مزدیسن
مزدیسی
مزروع
مژه
مودار
میدن
مؤه
مس
مسول
مساعدت
مسافر
مست
مست
مستبد
مستراح
مستفر
مستفر شدن
مستقيم
مستی
مسجد
صرف
مصرف
مسکن
مسکن دیوان
مسن
مشابهه کردن
مشارکت
مشارو
ham–pursagīh
nigerīdan, nīš–
muṣt, (must)
kāmagōmand
ōšastar, xwarāsān
jūd–ristag
hūr
škeftīh, widang
mašk
mušk
mašk, mašk–abarzen
gumānīg, warōmand
maškīzāg
miǰūg
nāmūg, nāmčištīg
škeftīh
āyōzīdan=āyōxtan
pad ēwēn
pursišnīg
ēwar
āsnūd(ag)
xvālist
a–gumān, abē–gumān, ēwar, āstīgān, tāştīg
framān–burdār
gōhrīg
hambadīg, hambasānīg, hamēmāl
wizurd
āstawān, xwastūg
dēn–āstawān, dēn–burdār
wistāx
warz, widimās(th)
an–ast
kumūg
handēmāngarīh
handēmāngar
nāmçīšūg
hu–bōy
bōyēnīdān
čimūg
šōnūg
nīgerīšnīg
rāz–kīrrōg
čīm
brīn
may
hambasānīg
dōšastar, xwarōfrān, xwarwarān
abar–tan, abar–menīšn, wastār
mazg
wiyābānīg
šēb–
tarwēnīdān, wānīdān
mow–mard
gōkānīg
wiltag
pādixšā(y)
brēhēnīdān
abēzag, pāk, spēnāg, yōjdahr
zamānīg
kūn
māništag
wadag
wēnāb
makōk
mīzīdān
ma agar
magas, maxş
magasən angubən
širənîn
 ámbər, hangərəşən, nigerən, əşmərən
kard-espəs, P. həmharz
kaľç
əwənişən
çərəxtən
çərb
çərbən
mərdən
kultag, mayg
gizistag
dəst(a)gird
bəmbən
gərişən, griftərəmand
pəd-wizən
şəyəd, tuwən
ən
*əz, man
niyəbag, passazəg
abəy-, abəyəd
abəyistan, saz-
pədan
axtar(ə)mər, star-əşmar
əfsərdən
axtar(ə)mərən
waştən
xwahl
-əmand
əwərən, mənişən, nişəməg
menişən, ragğən
frəz griftən, gumərdən, hişən
منطق (علم)
منطقی
منظم شدن
منظم کردن
منکر
مگ
مو
مؤثر
مؤدب
مواظب بودن
مواظبیت
مواظبیت شده
مواظبیت کردن
موافق
موافقت
موافقت نامه
موبد
موبدی
موجه
موجه شدن
موجود
موجود است
موجود
مور
مورد
مورده
مرد استفاده قرار دادن
موز
موزه
موش
موضوع
موافق
موافقیت
مونس
مونس
میوه
میوه‌بین
میه (پیش‌وند نفی)
میه
میه
میه
مهاجر
مهاجم
مهاجرت
میتر
مهم‌ری موه‌ه‌نما: هفتمین ماه سال و شانزدهمین روز ماه
میهر (ایزد)
میهر
میهر
میهران
میهرانی
میهرک‌دن
میهر
میهر (بازی)
میهر (ترد)
میهر
مهم
مهم‌س
می
میان
میان تن
میانجی
میان‌آوری
میانگین
میانه
می‌توان (+ مصدر)
میخ
میگاه: در نجوم: سناره قطبی
میدان اسب دوآئی
میدان گارزار
میزان
میش
میش سار = میش سر
میش
میله
میمون
مینو
مینوها
مینوی خوب
مینویی
میوه
میهمنان
میهمنان خانه
میهمنان ناز
میهمنان‌نوازی
میهمنانی
میهن

نا- (پیشوند نفى)
نآباد
نابشته
ناگاهی از آباده
نابستور
نامید
نامیده
نابجا
نابرنا

aburunay, aburnayag
dušwārīh
a—hunsand
xām
a—husandīh
anārgēl
nāzišn
bārīg/k, nāzuk
duš(x)wār, jud—dādestān
a—spās, an—espās
an—espāsīh
duš—nām
črāxtan
a—xwaš, dušrām, mustomand
a—xwārīh, a—xwašīh
an—arzānīg
a—pattūg
nāfag
a—frasāwand
a—burd—framān, spōzgār
a—burd—framānīh, spōz, spōzišn
spōxtan
xwābarīg
an—uspurřīg
agārhistan
agārēndan
agār
a—kārd
a—warzīd
an-āgāh
a—čārag, a—wizīrīsīnīg
a—gōwāg
an—ādūg, an—arzānīg
brāmag

ناراحتی
ناراضی
نارس
نارضایی
نارگیل
نازش
نازک
ناسازگار
ناسپاس
ناسپاسی
ناسرا
ناسراگفتان
ناشاد
ناشانی
ناشایسته
ناشکیا
تاف
نافسردنی
نافرمان
نافرمانی
نافرمانی کردن
نافع
نافص
نکار شدن
نکار کردن
نکار
نکارده
ناکشته
ناگاه
ناگیر
ناگویا
نلاپیچ
ناله
نادیدن
نام
نامعادل
نامحرم
نامحسوس
نامشخص
نامناسب
ناموجود
نامه
نامی
نام
نام درون را تقدیس کردن
نام مقدّس
نامورد
نام‌مانند
نامه‌ها در نجوم و نوس
نامه‌ها: نام ایزدی مؤنث
نام‌های (واحد طول)
نات
نت‌های
نبرد نبرد کردن
نبرده
نی‌های
نی‌ها
نت‌رس
نت‌جه
نچات
نچات بخش
نچات یافتن
نخار
نجم
نچه‌بازه
نچری
تختست
نخست وزیر
نخل
نکهت
نخود
ندیه
ندب‌تاده (پسند سازنده صفت فاعلی)
ندیج
نزد
نر
نرد (بازی)
نردان
نرده
نرگس
نرم
نزار
نزارد
نزاری
نزاع
نزدیک
نزدیک‌کی
نزاع
نسبت دادن به...
نسترن
نسبت (بخشی از اواستا)
نس
نیست
نیسان
نیسان دادن
نیسان‌نام
نیسانند
نیستن
نیستن
نیستن
نیشید
نیشیدن
نیشیدن
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
نیشیده
нішір
abar nišāstan
šuhr
rāyišn, wirāyišn(Th)
yarrānīdan
naft
nikōhišnīg, zišt
nifrīn
nifrīdag
nikōhīdan
grīw
damišn
daftan
sūrāg
asēm
asēmēn
kāhišn, nirīsišn
Gōzihrsar
Gōzihrdumb
erang(Th), nikōhišn
nikōhīdan
nigārag, pahikar
nigār-
nigāh
pānag
nigāstār
dārišn, jadārīh, nigāh—dārīh, nigāh—dārišnīh
(nigāh) dāštān
nigāh kardan
nigerišn
nigerīdan
nigōn
nigūnsār
nigūnīh

نصب کردن
نطفه
نظم
نعره زدن
نفت
نفرت‌انگیز
نفرین
نفرین شده
نفرین کردن
نفس
نفس
نفس
نفس کشیدن
نقب
نقره
نقره‌ای
نقشان
نقطه اعتدال بهاری
نقطه اعتدال پاییزی
نکوهش
نکوهیدن
نگاره
نگاشته
نگاه
نگاهان
نگاهدار
نگاهداری
نگاه داشتن
نگاه کردن
نگرس
نگريدن
نگون
نگونسار
نگونی
pāsbān
pās dāštān
pādan
nam
namāz
namāz burdan
namad
a—marg
naft
nimūdan
gāhwārag
nōg
niwāg
nāy—pazd—, pazd—
srūdan
huniyāgar
čang—srāy
nawad
abrōxtan, rōzēnīdan
nōg—rōz
nōg—zād(ag)
nōzdah
xwārēn—
nibištān
nibēg
parāhōm
ɡōnag, sardag, sān, šōn
bālēn, bašn, sar, tērag
nab
*nīwē
dibīrīh
dibīr
mā, nē
نه... اصلاً
نه
نهاد
نهادن
نهال
نهان
نهانی
نهر
نهفتین
نهم
نی
نیا
نیاز
نیازند
نیازمندی
نیازمند
نیازمندی
نیازمندی
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
نیازمند
ніаси

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

نیازمند

ніаси
نیش
نیش‌زن
نیشگر
نیک
نیک‌دانیش
نیک‌دانیشی
نیک‌چشم
نیک‌خواه
نیک‌خواهی
نیک‌گوهر
نیکو
نیکوار
نیکواری
نیکی
نیل
نیلوفر
نیم
نیماسب
نیماسب: در نجوم: برج قوس
نیم تن
نیموز
نیمکت
نیمه
نیم‌نارک
نیبو
نیوشش
نیوشیدن

وا (با ضمير متصل مي آيد مانند 5-وا)
وا

318
واجب
وادار به ترک کردن
وادار به رفتار کردن
وادار به گناه کردن
وارت(زن)
وارد شدن
وارون
واضحة
واقعی
واگذار کردن
واگذاری
وام
واي پدتر(ديو)
واي به(ایزد)
وبال(نجم)
وئیقه
وچب
وجی
وجود
وحشت
وحشتناک
وحشی
وحشور
ور
ورجاوند
وراء
ورد
ورزا
ورزیدن
ورگرم
وروبرشت(نام اقلیم شمال غربی از هفت اقلیم)
وروجرشت(نام اقلیم شمال شرقی از هفت اقلیم)
ورئد
وزش
وزغ
زن
وزن کردن
وزین
وزیر
وزیر اعظم
وسط
وسیع
وسبط
و سمت
وضعیت جسمی
وظیفه
وظیفه نشانی
وظیفه نشانی
وظیفه
ونادار
وناداری
وقار
وکیل
ون
ونند
وبی‌دهیات (نام اقلیم جنوب غربی از هفت اقلیم)
ویران
ویرانساز
ویران کردن
ویرانتگر
وزیرانی
ویراتش
ویراتگی
ویزه
ویزه

ادن
وازیشن
وازی
جارتینه
ترانیزدن
وازیدن
وازی
داستوار
بیداک
میاون
ویم
ابزار، چاریگ، زاژ
هندارز
تان‌بهر
رایشین
خیش‌کار
خیش‌کاری
اوخیشکار
کنارگ
کنارگی
هوشکویه، هوشک
جادگویی
وین
واند
ویداداش
اویراگ، اویران، دروشگ
کستاریه
ابسته‌نوردن، هامبستان، کاندان، ویشتفان
کستار
ابسته‌نیش(یه)
پاسزیشن، ویرایش(یه)
دیشگ
ابزگ
هرگز (با نینی)

هرمزد: در نجم: مشتری

هرمزد: گاننما: اولین روز ماه

هریک

هزار

هزاره

هوارش

هزینه

هست

هسته (میوه)

هستی

هستی یافته

هست

هشاد

هشن

هفت

هفتاد

هفتان

هفتانه

هفت سیاره

هفت رنگ (نجم)

هفته

هفده

هلام

هلیله

هم

هماست (دعاهای مختلف)

همال

همانگونه

همانند

هماندی

همانگی

همای

همبرس
hamāl, ham-tā, tā
ham-tōhmag
ham-tan
ham-ōdōn
ham-dādestān
abāgīh
hamdam
ham-dēsag
ham-gōhr
ayārōmand, hambāy, P. hamhārz
az... hammis, jomā
abāgīh, ayārōmandīh
abāgēnīdan
ham-zamān
ham-sāyag
hamēst(ag)ān
čāgar, nārig, zan
ham-dēsag
ham-bašn, ham-tan
ham-kār
ham-kārīh
ham-gōhr
hamagīh
ham-nibardīh
ham-sardag
hamwar
hāmwār(ag)
hamāg(īh), hambāstag, hamist, hāmōyēn, har(w), harwēn, harwisp,
harwispīn, wisp
hamāg-dēn
hamē
hamīh
ham-ēdōn

همه دین (مراسم مذهبی)
همی
همی (التحاد)
همیدون
هامشگی، جلید(ان)
بستن، هام، هامشگ، پ. یاویدان
هامش بهار
هامشگ، سوز
هندسه
هندوستان
هندی
هنر
هنرمند
هنرمندی
هنگام
هنوز
هوا
هوش
هوشیار
هوم
هومدان
هومی
هوریا
هج (با ادات منفی)
هجیکس
هیرید
هیربدستان
هیربدی
هیزم

ی (ادات، به فعل مضارع معنی تمامی می‌دهد)
ی (ادات ربط)
-ی (پسوند سازنده اسم معنی)
-ی (پسوند سازنده صفت ثانوی)

٣٢٣
\( \ddot{\text{e}}(w) \)
ayāb
Yāt
ayād, ayāsišn(īh), daxšag, warm, wīr, wūrūmandīh
ayādgār
hammōxtan
hammōxtār
hammōxtārīh
ayār
ayārīh, frayād, frayādišn
ayārīdan, frayādīdan
yāzdah
yāsaman
ayāftan, windādan
windīšnīg
yākand
yākand
bašn
ayārūmand, dast–gīr
afsārdan
ay, hād
grūwbān
ēwar
ēwar
ēk, ēw
ēw–bār
ēw–kard(āg)
ēw–tā, tā
ēk–dād
ham–ēwēnag
ē(w)–cand
*lipī
ēw–sān
여고수안

 нексани

  бик сом

  ик музэ

  ики шэстэ

  ики керэн

  ил

  плзэлэнг

  ызун (пэйсэнд сакшэдэṢLER вариант)

  ызун (пэйсэнд сакшэдэṢLER сэфэт нэссэй)

  ёрэш

  иранэ

  нэлэш

  нэлэш
بيو سنتها
پیوست‌ها
۱-ایزدان

Ohrmazd
Amahraspandān
Wahman
Ardwahišt (Urd-, Ašawahišt)
Šahrewar
Spandarmad
Hordād
Amurdād
Ādur
Anahīd
Ard (Ahlīšwang)
Aštād
Burz
Ērmān
Mīhr
Rašn
Srōš
wahrām
Wayī weh
Zurwān

۲-دیوان

Ahreman
Akōman
Arzūr
Astwiḥād
جه
Wayī Wattar
Xēšm
Wizarš

۲-ماه‌ها

I Farwardīn
II Ardwhašt
III Hordād
IV Tir
V Amurdād
VI Šahrewar
VII Mīhr
VIII Ābān
IX Ādur
X Day
XI Wahman
XII Spandarmad
+ Frawardīgān

۳-روز‌ها

1Ohrmazd
2Wahman
3Ard wahišt
4Šahrewar
5Spandarmad
6Hordād
7Amurdād
8Day pad Ādur
9Ēdur
10Abān
11Xwar
۱۲ ماه
۱۳ تیر
۱۴ گوش
۱۵ روز ماه
۱۶ ماه
۱۷ ماه
۱۸ راست
۱۹ اندونه
۲۰ وراه
۲۱ رام
۲۲ واد
۲۳ روز روز
۲۴ دین
۲۵ ارد (پارسی‌شوندگان)
۲۶ اشتاد
۲۷ آسمان
۲۸ زمامد
۲۹ مارسپند
۳۰ ایران

۵- گاهها

هوا
راریه
یونه
غرب
اشراسیم
عاشر

۶- کشورها

خوانیره (مرکزی)
ارزه (شرق)
فرندفس (جنوب شرقی)
ویدفس (جنوب غربی)

۲۳۱
7 - واحدهای اندازه گیری طول

I angust
I widest
I pay
I fræräst
I gäm
I gäm ī dō Pāy
I ĵud-nāy
I nāy
I hāsar ī
ī
I frasang

(1) انگشست = 3 اینچ
(2) بدمست = 9 اینچ
(3) پای = 12 اینچ
(4) ذراع = 1 فوت و 6 اینچ
(5) گام = (یارد) 3 فوت
(6) گام دو پا = 5 فوت
(7) یک بال = 6 فوت
(8) نای (1 1/2 بارده) = 10 فوت
(9) هزار گچک = 1800 گام دو پا (= 1 میل)

1 فرسنگ = 4 میل

8 - «برجهای دوپاژده گانه»*

warrag
gāw
dō-pahikar
karzang
šagr
hōšag
tarāzūg
gazdum
nēm-asp
wahīg
dōl
mahīg

* ابن فهرست به وسیله مترجم افزوده شده است.
۹ ـ واژه‌نمایی پهن‌تری واژه‌های افزوده

dīg
wēzāg
*nihēb
Wizarš
war-wēzāg
xīg
rox
rēbās
čaxrag
šabyār
sayistan
بخش سوم
وازه‌نمای پهلوی
PAHLAVI KEY

The alphabetical order is that of the Aramaic alphabet, taking account of the first value of each letter only (see Table II, p. xiii), thus:

\[ \text{a-, ä, h-} \]
\[ \text{bräd}^k \]
\[ \text{haxt} \]
\[ \text{ähixtan, häxtan} \]
\[ \text{şa'yag} \]
\[ \text{ähan} \]
\[ \text{sä'yug} \]
\[ \text{sä'yagdès} \]
\[ \text{sä'yag} \]
\[ \text{äxēz}^- \]
\[ \text{äxēzidan} \]
\[ \text{ähīd} \]
\[ \text{axwān} \]
\[ \text{axwārīh} \]
\[ \text{ähang} \]
\[ \text{xānīg} \]
\[ \text{axweškār} \]

\[ \text{ähan, 'any}^l, 1-3-axw, 1-2-xān \]
\[ \text{hāwand} \]
\[ \text{hāwandīh} \]
\[ \text{ahunsand} \]
\[ \text{ahunsandīh} \]
\[ \text{anız}^l \]
\[ \text{1-žhāwan} \]
\[ \text{ahunawar} \]
\[ \text{ahanez, anız}^l \]
\[ \text{ähogēn-} \]
\[ \text{ähogēnidan} \]
\[ \text{ähog, ähūg, xānag} \]
\[ \text{äxwarr} \]
\[ \text{äxwarssālär} \]
\[ \text{ahomānāg} \]
\[ \text{axwamm} \]
\[ \text{ähanj-} \]

\[ ^i = \text{(part) ideogrammatic spelling} \]
\[ ^n = \text{numeral} \]
<table>
<thead>
<tr>
<th>Arabic</th>
<th>English</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ädähîg</td>
<td>ay, ē, ē̄n</td>
</tr>
<tr>
<td>adânih</td>
<td>abahr</td>
</tr>
<tr>
<td>adân</td>
<td>wany(^{\text{r}})</td>
</tr>
<tr>
<td>hixr</td>
<td>abîm</td>
</tr>
<tr>
<td>ayârd-</td>
<td>abēs</td>
</tr>
<tr>
<td>ayârdēn-</td>
<td>abēsīn</td>
</tr>
<tr>
<td>ayârdēnîdan</td>
<td>pipar(^{\text{l}})</td>
</tr>
<tr>
<td>ayârdēnišn</td>
<td>ḫpid(^{\text{l}})</td>
</tr>
<tr>
<td>ayârdîdan</td>
<td>abôy</td>
</tr>
<tr>
<td>ayâb-</td>
<td>abôyîh</td>
</tr>
<tr>
<td>ayâbâg</td>
<td>abun</td>
</tr>
<tr>
<td>ayâbagîh</td>
<td>aburdframānīh</td>
</tr>
<tr>
<td>ayâbag</td>
<td>aburdframān</td>
</tr>
<tr>
<td>āyaft</td>
<td>seyom(^{\text{n}})</td>
</tr>
<tr>
<td>ayâftan</td>
<td>apus(^{\text{l}})</td>
</tr>
<tr>
<td>adâdîh</td>
<td>abr</td>
</tr>
<tr>
<td>adâd</td>
<td>axwaş(^{\text{l}})</td>
</tr>
<tr>
<td>hixtan</td>
<td>axwaşîh(^{\text{l}})</td>
</tr>
<tr>
<td>adâdestânîh</td>
<td>sepây(^{\text{n}})</td>
</tr>
<tr>
<td>adâdestân</td>
<td>seşabag(^{\text{n}})</td>
</tr>
<tr>
<td>ēbgatîh</td>
<td>ēw(^{\text{l}})</td>
</tr>
<tr>
<td>ēbgat</td>
<td>gandum(^{\text{l}})</td>
</tr>
<tr>
<td>ēbrüsîrîm</td>
<td>gyân(^{\text{l}})</td>
</tr>
<tr>
<td>may(^{\text{l}})</td>
<td>adahm</td>
</tr>
<tr>
<td>ayâr</td>
<td>agâh</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### PAHLAVI KEY

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pahlavi</th>
<th>Arabic</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&quot;äsüdan&quot;</td>
<td>&quot;ayâr-&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;asmân&quot;</td>
<td>&quot;ayârömând&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;ëwân&quot;</td>
<td>&quot;ayârömândîh&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;ëbârag&quot;</td>
<td>&quot;ayârîh&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;1-2ëwâz&quot;</td>
<td>&quot;ayârîdan&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;ëwâzed&quot;</td>
<td>&quot;ayâs-&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;äyôxtan&quot;</td>
<td>&quot;ayâsîdan&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;agôwäg&quot;</td>
<td>&quot;ayâsišîh&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;ëwbâr&quot;</td>
<td>&quot;ayâstân&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;ëbyângahan&quot;</td>
<td>&quot;ayâd&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;enyä, hênîh&quot;</td>
<td>&quot;ayâdğär&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;ëwên&quot;</td>
<td>&quot;äsyâğ&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;1-2ëwênag&quot;</td>
<td>&quot;äsyâb&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;xîndagîth&quot;</td>
<td>&quot;agdên&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;xîndag&quot;</td>
<td>&quot;ösm&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;hên&quot;</td>
<td>&quot;adên-&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;ëwan&quot;</td>
<td>&quot;adädestânî&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;ënôkên&quot;</td>
<td>&quot;adädestânîhî&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;ëkânagîth&quot;</td>
<td>&quot;asöhišn&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;ëkâtîrag&quot;</td>
<td>&quot;aswâr&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;ayôxšustên&quot;</td>
<td>&quot;aswârîh&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;ayôxšust&quot;</td>
<td>&quot;äsnîdag&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;ëkdäd&quot;</td>
<td>&quot;åhan, Åsn, Ågî&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;ëk, xayûg&quot;</td>
<td>&quot;äsnûd&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;ëwkward&quot;</td>
<td>&quot;äsnûdag&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xwahar, xwahl</td>
<td>ēmēd</td>
</tr>
<tr>
<td>xwāhrīh</td>
<td>wurrōy-ī</td>
</tr>
<tr>
<td>awiyābnīg</td>
<td>wurrōyīstanī</td>
</tr>
<tr>
<td>xwāb</td>
<td>ē(w)mōg</td>
</tr>
<tr>
<td>1-2xwāh-</td>
<td>ēkayx</td>
</tr>
<tr>
<td>anayād</td>
<td>ēbyānghan</td>
</tr>
<tr>
<td>huēwāz</td>
<td>ēbsrūsrīm</td>
</tr>
<tr>
<td>huēwāzīh</td>
<td>ē</td>
</tr>
<tr>
<td>anēr</td>
<td>ē(w)ēnd</td>
</tr>
<tr>
<td>Anērēn</td>
<td>hēzag</td>
</tr>
<tr>
<td>anērīh</td>
<td>ēzišn</td>
</tr>
<tr>
<td>anērang</td>
<td>ē, kasī</td>
</tr>
<tr>
<td>huxēm</td>
<td>āyišm, xēšm</td>
</tr>
<tr>
<td>huxēmīh</td>
<td>xēšmēn</td>
</tr>
<tr>
<td>1-2xwāhišn</td>
<td>kasizī</td>
</tr>
<tr>
<td>anastīhī</td>
<td>(h)astīhī</td>
</tr>
<tr>
<td>anastī</td>
<td>ānay-ī</td>
</tr>
<tr>
<td>xwān</td>
<td>ānīdanī</td>
</tr>
<tr>
<td>Ohrmazd</td>
<td>(h)astī</td>
</tr>
<tr>
<td>anummēd</td>
<td>ēdōnīh</td>
</tr>
<tr>
<td>anuspurriq</td>
<td>ēdōn</td>
</tr>
<tr>
<td>anōst</td>
<td>ān-, hu-</td>
</tr>
<tr>
<td>anōšmār</td>
<td>ēdī</td>
</tr>
<tr>
<td>anāgāh</td>
<td>Anāhīd</td>
</tr>
<tr>
<td>anāgīn</td>
<td>anāhōg</td>
</tr>
<tr>
<td>Pahlavi Key</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>xwāstan</strong></td>
<td><strong>ānāg</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>aṅāstawānīh</td>
<td>aṅāgkunišn</td>
</tr>
<tr>
<td>aṅāstāwān</td>
<td>aṅāgkardār</td>
</tr>
<tr>
<td>xᵛ. ḱastagāmand</td>
<td>anār</td>
</tr>
<tr>
<td>aṅāstag, xwāstag</td>
<td>1-2xwār</td>
</tr>
<tr>
<td>āṅbā-</td>
<td>xwār-</td>
</tr>
<tr>
<td>aṅbāy</td>
<td>xwārbār</td>
</tr>
<tr>
<td>aṅbāxšāwand</td>
<td>xwārīh</td>
</tr>
<tr>
<td>aṅbāxšāwandīh</td>
<td>aṅārgēl</td>
</tr>
<tr>
<td>aṅbādān</td>
<td>xwārēn-</td>
</tr>
<tr>
<td>aṅbādārīh</td>
<td>xwārēn</td>
</tr>
<tr>
<td>aṅbūhlag</td>
<td>xwārīst</td>
</tr>
<tr>
<td>aṅbāzār</td>
<td>xwārīdan</td>
</tr>
<tr>
<td>aṅbāzārīh</td>
<td>aṅālūd</td>
</tr>
<tr>
<td>xwābar</td>
<td>aṅarzānīg</td>
</tr>
<tr>
<td>xwābarīh</td>
<td>xwārīsīn</td>
</tr>
<tr>
<td>xwābarīg</td>
<td>xwārār</td>
</tr>
<tr>
<td>aṅāzarm</td>
<td>hannām</td>
</tr>
<tr>
<td>aṅāzarmīh</td>
<td>aṅāmūrzušd</td>
</tr>
<tr>
<td>aṅāzarmīg</td>
<td>aṅāmūrzušn</td>
</tr>
<tr>
<td>aṅāfšēnišn</td>
<td>aṅāmēštīg</td>
</tr>
<tr>
<td>āṅbāšn</td>
<td>āṅstīh</td>
</tr>
<tr>
<td>āṅbāftan</td>
<td>āṅst, arāst</td>
</tr>
<tr>
<td>aṅāštīh</td>
<td>aṅāstawānīh</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Notes:**
- The Pahlavi Key lists various terms and their corresponding meanings.
- The table includes a mix of Pahlavi and Persian terms.
- The page number at the bottom right corner is 323.
<table>
<thead>
<tr>
<th>PAHLAVI KEY</th>
<th>229</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>hamböyišn</td>
<td>anädlänih</td>
</tr>
<tr>
<td>hambūsišdan</td>
<td>anädän</td>
</tr>
<tr>
<td>hambūsišn</td>
<td>hüxt</td>
</tr>
<tr>
<td>hambös-</td>
<td>nih-1</td>
</tr>
<tr>
<td>hamböšišn</td>
<td>nihädan1</td>
</tr>
<tr>
<td>ambar</td>
<td>anädūg</td>
</tr>
<tr>
<td>äwarišn</td>
<td>hambah-</td>
</tr>
<tr>
<td>angür¹</td>
<td>äwahan</td>
</tr>
<tr>
<td>hambasānīg</td>
<td>hambāh-</td>
</tr>
<tr>
<td>hambasān</td>
<td>hambāhišn</td>
</tr>
<tr>
<td>hambastan</td>
<td>hambär-</td>
</tr>
<tr>
<td>hambastag</td>
<td>hambāridan</td>
</tr>
<tr>
<td>awīš</td>
<td>äwām</td>
</tr>
<tr>
<td>äwištăn</td>
<td>hambāstān</td>
</tr>
<tr>
<td>and, höy</td>
<td>hambāz</td>
</tr>
<tr>
<td>huih</td>
<td>äwādag</td>
</tr>
<tr>
<td>hudāhagih</td>
<td>dastgraw¹</td>
</tr>
<tr>
<td>hudāhag</td>
<td>wany¹</td>
</tr>
<tr>
<td>handāxtār</td>
<td>wany(b)ūdih¹</td>
</tr>
<tr>
<td>handāxtan</td>
<td>wany(b)ūdih¹</td>
</tr>
<tr>
<td>hudā(ha)gih</td>
<td>wanīgarīh¹</td>
</tr>
<tr>
<td>andāgēn</td>
<td>huböy</td>
</tr>
<tr>
<td>andāg, hudā(ha)g</td>
<td>hamböy-</td>
</tr>
<tr>
<td>andāggēn</td>
<td>hambūs-</td>
</tr>
<tr>
<td>hangār-</td>
<td>huböyīh</td>
</tr>
<tr>
<td>Pahlavi Key</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>hindüg</strong></td>
<td><strong>hangärag</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ar γür</strong></td>
<td><strong>hangärišn</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>angust</strong></td>
<td><strong>hangärdan</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>angustarīg</strong></td>
<td><strong>handām, hangām</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>angustbān</strong></td>
<td><strong>hangämīg</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>handōz-</strong></td>
<td><strong>handāz-</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>handōzišnīh</strong></td>
<td><strong>handāzag</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>handōzišn</strong></td>
<td><strong>handāzišn</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>hangōsīdag</strong></td>
<td><strong>xwāb, xwey</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>awēnišnīg, awēnišnīg</strong></td>
<td><strong>hudēn</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>awēnišn</strong></td>
<td><strong>usōrīt</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>hudōṣag</strong></td>
<td><strong>handēmānīh</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>handūdan</strong></td>
<td><strong>handēmān</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>andak, anīg, höyag</strong></td>
<td><strong>handēmāṅgar</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>anagr, hugar</strong></td>
<td><strong>handēmāṅgarīh</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>handrāxtagīh</strong></td>
<td><strong>äwēn-</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>handrāxtag</strong></td>
<td><strong>andōh</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ōgrā</strong></td>
<td><strong>xwēnāhan</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>anagrān, avērān</strong></td>
<td><strong>andōhgēn</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>hangrāyīdan</strong></td>
<td><strong>handōxtan</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>andarag</strong></td>
<td><strong>hugōwišn</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>andarwāy</strong></td>
<td><strong>äwēnīdan</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>andarwāyīg</strong></td>
<td><strong>owōn</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>andarōn</strong></td>
<td><strong>Hindūgān</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>hangrūdag</strong></td>
<td><strong>hugugār</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Pahlavi</td>
<td>Ordovician</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>---------------</td>
</tr>
<tr>
<td>xwēdōda</td>
<td>awērag, udrag</td>
</tr>
<tr>
<td>āṅīdān</td>
<td>anagr-rōśnīh</td>
</tr>
<tr>
<td>dān-¹</td>
<td>anagr-rōśn</td>
</tr>
<tr>
<td>dānistān-¹</td>
<td>andarmāh</td>
</tr>
<tr>
<td>xwēdōdah</td>
<td>handarz</td>
</tr>
<tr>
<td>xwēdōdah</td>
<td>handarzēn-</td>
</tr>
<tr>
<td>-ān</td>
<td>handarzēnīdān</td>
</tr>
<tr>
<td>ān, hō, ō</td>
<td>ľyrist</td>
</tr>
<tr>
<td>huniyāgīth</td>
<td>hangirēn-</td>
</tr>
<tr>
<td>huniyāg</td>
<td>hangirēnīdān</td>
</tr>
<tr>
<td>huniyāgar</td>
<td>hangirēgīh</td>
</tr>
<tr>
<td>awināh</td>
<td>hangirēg</td>
</tr>
<tr>
<td>xwēnāhan</td>
<td>hudast</td>
</tr>
<tr>
<td>huniyōxš</td>
<td>xwistan</td>
</tr>
<tr>
<td>-āvand</td>
<td>angubēn</td>
</tr>
<tr>
<td>hunsand</td>
<td>andcand</td>
</tr>
<tr>
<td>hunsandīh</td>
<td>xwēš</td>
</tr>
<tr>
<td>Xwanirah</td>
<td>xwēšāwand</td>
</tr>
<tr>
<td>Hordād</td>
<td>xwēšāwandīh</td>
</tr>
<tr>
<td>hunīdan</td>
<td>xwēšēn-</td>
</tr>
<tr>
<td>xōn</td>
<td>xwēšēnīdān</td>
</tr>
<tr>
<td>xunuk</td>
<td>xwēškār</td>
</tr>
<tr>
<td>hunar</td>
<td>xwēškārih</td>
</tr>
<tr>
<td>hunarāwand</td>
<td>hangadih, xwēdih</td>
</tr>
<tr>
<td>hunarāwandīh</td>
<td>hangad, xwēd</td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>uzmäyišn</td>
<td>hunarömmand</td>
</tr>
<tr>
<td>v ūmburd</td>
<td>huwaršt</td>
</tr>
<tr>
<td>uzmüdan</td>
<td>awinast</td>
</tr>
<tr>
<td>öğär</td>
<td>anōš</td>
</tr>
<tr>
<td>öğär-</td>
<td>anōšxwar</td>
</tr>
<tr>
<td>öğärđan</td>
<td>anōšagīh</td>
</tr>
<tr>
<td>öyrišt</td>
<td>hunušakēnīdan</td>
</tr>
<tr>
<td>xōg, hūg</td>
<td>anōšag, hunušak</td>
</tr>
<tr>
<td>hukunišn</td>
<td>anōšagruwān</td>
</tr>
<tr>
<td>xūkar</td>
<td>Urdwahišt</td>
</tr>
<tr>
<td>hūkar (ag)</td>
<td>anōdagīg</td>
</tr>
<tr>
<td>t-ar, 1-ğxwar</td>
<td>anōdag</td>
</tr>
<tr>
<td>xwar-</td>
<td>uzērin</td>
</tr>
<tr>
<td>fradom²</td>
<td>uzdehīgīh</td>
</tr>
<tr>
<td>xwarōfrān</td>
<td>uzdehīg</td>
</tr>
<tr>
<td>hurām</td>
<td>uzērin</td>
</tr>
<tr>
<td>ulāmadān</td>
<td>uzdēs</td>
</tr>
<tr>
<td>xwarāsān</td>
<td>uzdēsparist</td>
</tr>
<tr>
<td>xwarxśēd</td>
<td>uzdēsparistišnīh</td>
</tr>
<tr>
<td>xwarwarān</td>
<td>uzdēszār</td>
</tr>
<tr>
<td>xwarg</td>
<td>uzwān</td>
</tr>
<tr>
<td>xurdruš</td>
<td>uzwār-</td>
</tr>
<tr>
<td>xurdruš</td>
<td>uzwārišn</td>
</tr>
<tr>
<td>ārēb</td>
<td>uzwārdan</td>
</tr>
<tr>
<td>ārēbīh</td>
<td>uzmāy-</td>
</tr>
<tr>
<td>Avestām</td>
<td>xwamnāwizār</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>awestād</td>
<td>humurwāg</td>
</tr>
<tr>
<td>ʿestādan</td>
<td>ḥādī</td>
</tr>
<tr>
<td>ēstigāniḥ</td>
<td>humat</td>
</tr>
<tr>
<td>ēstīgān</td>
<td>ēsān-</td>
</tr>
<tr>
<td>ēst</td>
<td>husāzāgīth</td>
</tr>
<tr>
<td>awestwār</td>
<td>hangēxtan</td>
</tr>
<tr>
<td>awestwārīh</td>
<td>uskār-</td>
</tr>
<tr>
<td>xandīdan, xwastān</td>
<td>uskārišānīh</td>
</tr>
<tr>
<td>xwastūgīh</td>
<td>uskārišān</td>
</tr>
<tr>
<td>xwastūg</td>
<td>uskārdān</td>
</tr>
<tr>
<td>ustūfrīt</td>
<td>husrawīh</td>
</tr>
<tr>
<td>awestar-</td>
<td>husraw</td>
</tr>
<tr>
<td>awestarag</td>
<td>ʾōsār-</td>
</tr>
<tr>
<td>awestarišān</td>
<td>ʾōspurān</td>
</tr>
<tr>
<td>awestardān</td>
<td>hangēz-</td>
</tr>
<tr>
<td>ēsēsān</td>
<td>anespāš, huspāš</td>
</tr>
<tr>
<td>xūb</td>
<td>anespāšīh</td>
</tr>
<tr>
<td>ōbār-</td>
<td>uspurīg</td>
</tr>
<tr>
<td>ōbārdān</td>
<td>hangēzīšān</td>
</tr>
<tr>
<td>hūpādīxšāy</td>
<td>hāndēš-</td>
</tr>
<tr>
<td>hūpādīxšāyīth</td>
<td>hāndēšīdār</td>
</tr>
<tr>
<td>xūbīh</td>
<td>hāndēšīdān</td>
</tr>
<tr>
<td>hūpāsandāgīh</td>
<td>hāndēšīān</td>
</tr>
<tr>
<td>hūfrāward</td>
<td>ēst-</td>
</tr>
<tr>
<td>Persian</td>
<td>Pahlavi</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>hučašm</td>
<td>xufs-</td>
</tr>
<tr>
<td>hučašmīh</td>
<td>ōbastian</td>
</tr>
<tr>
<td>ōzadan</td>
<td>ōbad-⁻ōft-</td>
</tr>
<tr>
<td>1-šōš, xwaš</td>
<td>xuftan</td>
</tr>
<tr>
<td>hōš-</td>
<td>ōz</td>
</tr>
<tr>
<td>ušahin</td>
<td>hanJ-</td>
</tr>
<tr>
<td>ţūšmand</td>
<td>ţūšmand</td>
</tr>
<tr>
<td>ţūš(e)bām</td>
<td>*huzārag</td>
</tr>
<tr>
<td>ţūš, xwašīh</td>
<td>hanjam</td>
</tr>
<tr>
<td>ţūyār</td>
<td>hanjam-</td>
</tr>
<tr>
<td>hōšēn-</td>
<td>hanjāftan</td>
</tr>
<tr>
<td>hōšēnīdan</td>
<td>uzdehiğin</td>
</tr>
<tr>
<td>hōšīdan</td>
<td>uzdehiğ</td>
</tr>
<tr>
<td>ušnūg</td>
<td>hūčihr</td>
</tr>
<tr>
<td>hūšnūdīh</td>
<td>uzdeś</td>
</tr>
<tr>
<td>hūšnūd</td>
<td>uzdeśparist</td>
</tr>
<tr>
<td>hūšnūdagīh</td>
<td>uzdeśparistišnīh</td>
</tr>
<tr>
<td>hūšnūdag</td>
<td>uzēnāg</td>
</tr>
<tr>
<td>mardōm</td>
<td>anjīr</td>
</tr>
<tr>
<td>mardōmīh</td>
<td>awizirinīg</td>
</tr>
<tr>
<td>hūšag, hušk</td>
<td>hanjīdan, uzīdan</td>
</tr>
<tr>
<td>huškōh</td>
<td>hanjamanīg</td>
</tr>
<tr>
<td>huškōhīh</td>
<td>hanjaman</td>
</tr>
<tr>
<td>huš-k-kūn</td>
<td>hanjaftan</td>
</tr>
<tr>
<td>ţūmār-</td>
<td>awazīnīg</td>
</tr>
<tr>
<td>buz, xaz</td>
<td>ādvarag</td>
</tr>
<tr>
<td>hazzān</td>
<td>ādvarān</td>
</tr>
<tr>
<td>azbāy-</td>
<td>ādvarmādīg</td>
</tr>
<tr>
<td>azbāyišn</td>
<td>ādvarmudan</td>
</tr>
<tr>
<td>azd, azg</td>
<td>ādvarstar</td>
</tr>
<tr>
<td>azdēn-</td>
<td>ādvarist-</td>
</tr>
<tr>
<td>azdēnīdan</td>
<td>ādvaristomand</td>
</tr>
<tr>
<td>āznāwar</td>
<td>ādvaristīh</td>
</tr>
<tr>
<td>xūg</td>
<td>ādvarsṇa</td>
</tr>
<tr>
<td>azrāy-</td>
<td>ādvaristāb</td>
</tr>
<tr>
<td>azraw-</td>
<td>ādvaristāb-</td>
</tr>
<tr>
<td>azruftan</td>
<td>ādvaristāftan</td>
</tr>
<tr>
<td>azarmān</td>
<td>ādvaristādan</td>
</tr>
<tr>
<td>azmāy-</td>
<td>ādvarīnsgīg</td>
</tr>
<tr>
<td>azmūdan</td>
<td>ādvaristar</td>
</tr>
<tr>
<td>āgāh</td>
<td>ādvaristargawpalang</td>
</tr>
<tr>
<td>āgāhīdh</td>
<td>ādvarīndwāy</td>
</tr>
<tr>
<td>akōmand</td>
<td>ādvarīndwāyīh</td>
</tr>
<tr>
<td>agār</td>
<td>ādvarīndwāywar</td>
</tr>
<tr>
<td>agārīh-</td>
<td>ādvarīndwādīh</td>
</tr>
<tr>
<td>agārīhistan</td>
<td>ādvarīndwad-dōṣahīg</td>
</tr>
<tr>
<td>agārēn-</td>
<td>ādvarīndwad-dōṣag</td>
</tr>
<tr>
<td>agārēnīdan</td>
<td>ādvarīndwad</td>
</tr>
<tr>
<td>akāmagomand</td>
<td>ādvarīnhtuxā</td>
</tr>
<tr>
<td>āgāhēn-</td>
<td>ādvarīndwadwāhišt</td>
</tr>
<tr>
<td>almæst</td>
<td>alum, Hröm</td>
</tr>
<tr>
<td>armæstïh</td>
<td>hrömayïg</td>
</tr>
<tr>
<td>armæstïgåh</td>
<td>harwispïn</td>
</tr>
<tr>
<td>armæst</td>
<td>harwisp</td>
</tr>
<tr>
<td>xufs.</td>
<td>harwisp</td>
</tr>
<tr>
<td>xuftan</td>
<td>xrœstan</td>
</tr>
<tr>
<td>hammôz</td>
<td>harröbišnïh</td>
</tr>
<tr>
<td>hammôxtan</td>
<td>harröbišn</td>
</tr>
<tr>
<td>xrañfrastar</td>
<td>ãranj</td>
</tr>
<tr>
<td>arz</td>
<td>älûdan</td>
</tr>
<tr>
<td>arz-, hirz-</td>
<td>älûdagïh</td>
</tr>
<tr>
<td>arzänïgïh</td>
<td>älûdag</td>
</tr>
<tr>
<td>arzänïg</td>
<td>Arzah</td>
</tr>
<tr>
<td>arzân</td>
<td>Arzûr</td>
</tr>
<tr>
<td>arzömand</td>
<td>xrûs</td>
</tr>
<tr>
<td>arzömandïh</td>
<td>halagïh</td>
</tr>
<tr>
<td>arzîz</td>
<td>Aleksandar</td>
</tr>
<tr>
<td>arzîzên</td>
<td>ãlag, halag</td>
</tr>
<tr>
<td>arzîdan</td>
<td>baxs.</td>
</tr>
<tr>
<td>arzan</td>
<td>baxsïsïn</td>
</tr>
<tr>
<td>ärzög</td>
<td>baxtan</td>
</tr>
<tr>
<td>harzag</td>
<td>mës</td>
</tr>
<tr>
<td>arzišn</td>
<td>sôy</td>
</tr>
<tr>
<td>âre‌šn</td>
<td>šustan</td>
</tr>
<tr>
<td>arda</td>
<td>almæs</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PAHLAVI KEY</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>hamāg</td>
<td>ardlāyih</td>
</tr>
<tr>
<td>āmār, hamahl, hamāl</td>
<td>xradōmand</td>
</tr>
<tr>
<td>āmār-</td>
<td>ardikkar</td>
</tr>
<tr>
<td>āmārgar</td>
<td>ardig, xradig</td>
</tr>
<tr>
<td>hamharz</td>
<td>ardikkar</td>
</tr>
<tr>
<td>āmārīšan</td>
<td>ardikkārih</td>
</tr>
<tr>
<td>hamābēr</td>
<td>artēštār</td>
</tr>
<tr>
<td>hambāy</td>
<td>artēštārih</td>
</tr>
<tr>
<td>hambān</td>
<td>Ard, xrad</td>
</tr>
<tr>
<td>hambār</td>
<td>ā-n (v. ā), ham, im, mād</td>
</tr>
<tr>
<td>hambār-</td>
<td>hamahl</td>
</tr>
<tr>
<td>hambāridan</td>
<td>hamē</td>
</tr>
<tr>
<td>hambāstag</td>
<td>hamēlāhā</td>
</tr>
<tr>
<td>hambāz</td>
<td>hamēg</td>
</tr>
<tr>
<td>hambedig</td>
<td>hamēwaltār</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| hamband          | hamē-ud-hamē-
<p>|                  | -ravišnīh |
| hamband-         | hamēwēnag |
| hambandišnīh     | hamē-ravišnīh |
| hambun           | hamēdōn |
| amburdan         | homānāg |
| hambawišnīh      | amāwand |
| hambūdan         | amāvandīh |
| ambag            | amahraspand |
| ambar            | hamāgdēn |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>hamēst</th>
<th>ambarag</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>hamēstagan</td>
<td>hambast</td>
</tr>
<tr>
<td>āmīz</td>
<td>³hambastan</td>
</tr>
<tr>
<td>āmēz-</td>
<td>³hambastag</td>
</tr>
<tr>
<td>āmēzišn</td>
<td>hambašn</td>
</tr>
<tr>
<td>hamēšagīh</td>
<td>hambadīg</td>
</tr>
<tr>
<td>hamēšagsūz</td>
<td>hamīh</td>
</tr>
<tr>
<td>hamēšag</td>
<td>hambaw-¹</td>
</tr>
<tr>
<td>mādar¹</td>
<td>hambavišnith ¹</td>
</tr>
<tr>
<td>xar¹</td>
<td>hambavišn⁴</td>
</tr>
<tr>
<td>hamwār</td>
<td>hambūdan¹</td>
</tr>
<tr>
<td>hamwārag</td>
<td>āmēxtan</td>
</tr>
<tr>
<td>hammōxtār</td>
<td>hamdādestān</td>
</tr>
<tr>
<td>hammōxtārih</td>
<td>hamdādestān²</td>
</tr>
<tr>
<td>hammōxtān</td>
<td>hamēn-</td>
</tr>
<tr>
<td>hamōg</td>
<td>harangōhr</td>
</tr>
<tr>
<td>hamzanān¹</td>
<td>amenīdār</td>
</tr>
<tr>
<td>Amurdād</td>
<td>hamēnīdān</td>
</tr>
<tr>
<td>hammōz-</td>
<td>hamgōnag</td>
</tr>
<tr>
<td>hamwar</td>
<td>hamdam</td>
</tr>
<tr>
<td>āmurz-</td>
<td>hamēmāl</td>
</tr>
<tr>
<td>āmurzīdān</td>
<td>hamēmālih</td>
</tr>
<tr>
<td>āmurzišn</td>
<td>hammistān</td>
</tr>
<tr>
<td>hannibardīh</td>
<td>hamēstār</td>
</tr>
<tr>
<td>hammōz-</td>
<td>hamiūstārih</td>
</tr>
<tr>
<td>Sanskrit</td>
<td>Pahlavi</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>äsānīh</td>
<td>hammōzgār</td>
</tr>
<tr>
<td>äsān</td>
<td>hammōzišn</td>
</tr>
<tr>
<td>asāg</td>
<td>amwaştan</td>
</tr>
<tr>
<td>ahanēn</td>
<td>hamkār</td>
</tr>
<tr>
<td>ahan</td>
<td>hamkārīh</td>
</tr>
<tr>
<td>ahangar</td>
<td>amar</td>
</tr>
<tr>
<td>asēm</td>
<td>hamrānīh</td>
</tr>
<tr>
<td>asēmēn</td>
<td>amarg</td>
</tr>
<tr>
<td>asēj</td>
<td>amargīh</td>
</tr>
<tr>
<td>asar</td>
<td>amaragānīhā</td>
</tr>
<tr>
<td>dāh¹</td>
<td>amaragānig</td>
</tr>
<tr>
<td>band⁻¹</td>
<td>amaragān</td>
</tr>
<tr>
<td>äsrōn</td>
<td>amarag</td>
</tr>
<tr>
<td>bastan⁻¹</td>
<td>hamsāyag</td>
</tr>
<tr>
<td>äsrōiḥ</td>
<td>hamsūmān</td>
</tr>
<tr>
<td>äsrō</td>
<td>hamsārdag</td>
</tr>
<tr>
<td>äsrōkerpa</td>
<td>hamdēşag</td>
</tr>
<tr>
<td>asp</td>
<td>hampursagīh</td>
</tr>
<tr>
<td>aspās</td>
<td>hampursag</td>
</tr>
<tr>
<td>aspānûr</td>
<td>kā¹</td>
</tr>
<tr>
<td>ēbārag</td>
<td>hamtāg</td>
</tr>
<tr>
<td>haspin</td>
<td>hamtōhmag</td>
</tr>
<tr>
<td>aspinj</td>
<td>hamtan</td>
</tr>
<tr>
<td>asprēs</td>
<td>āsāy-</td>
</tr>
<tr>
<td>aspast</td>
<td>āsāyišn</td>
</tr>
</tbody>
</table>
wēnīšnī (dīdanī)
dīdanī
astōdān
āstawānīh
āstawān
astag
estīṣān
āb, 1staz, āz
u-1
1stabāxtar
abāyist
abāyīstan
abāyīštān
abāyīštīg
abāyīštān
abāyēd
abārīg
Ābān
abāgīth
abāgēn-
abāgēnīdān
ācbār, appār, āzār, hazār
āzār-
apārīh
abārōnīh
abārōn
asp
asazāg
aswār
asazišnīh
asazišnīg
āyištāg 'mixed'
[del. adīštāg]
est-
astuxān
astuxān
astānagōmand
astānag
astōmand
astōemandīh
āstār
āstārēn-
āstārēnīdān
estādān
āst
Astwihād
āstawānīh
āstawān
astōdān
xastan
wēn-ī (v. dīdanī)
astwānd
<table>
<thead>
<tr>
<th>Pahlavi</th>
<th>[44]</th>
<th>Avestan</th>
<th>[43]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>abdān</td>
<td></td>
<td>ačārag, hazārag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abē-</td>
<td></td>
<td>azārišn</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abēsūdīh</td>
<td></td>
<td>azārdan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abēsūd</td>
<td></td>
<td>abēm</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abēbēm</td>
<td></td>
<td>abēmizag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abēbēmīh</td>
<td></td>
<td>abēmust</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abēbēš</td>
<td></td>
<td>abāz, awāz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abēbōy</td>
<td></td>
<td>abaxš</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abēbōyīh</td>
<td></td>
<td>abaxšāy-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abēbar</td>
<td></td>
<td>abaxšāyišnīg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abdīh</td>
<td></td>
<td>abaxšāyišn</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Azdahāg</td>
<td></td>
<td>abaxšāwand</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abēbūdīh</td>
<td></td>
<td>abaxšāyīdan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abēbūd</td>
<td></td>
<td>abaxšīh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>afsōs</td>
<td></td>
<td>abādyāwand</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>afsūn</td>
<td></td>
<td>abādyāwandīh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ābgēnagēn</td>
<td></td>
<td>ābādānīh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ābgēnag</td>
<td></td>
<td>ābādān</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abēgumānīh</td>
<td></td>
<td>abādixšāy</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abēgumān</td>
<td></td>
<td>abādixšāyīh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>afsōsgar</td>
<td></td>
<td>ābādīh, āzādīh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>afsūdān</td>
<td></td>
<td>ābād, āzād</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abēniyāz</td>
<td></td>
<td>abd, abē-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abyōxtan</td>
<td></td>
<td>abēōš</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abēwināh</td>
<td></td>
<td>abēōšīh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pahlavi</td>
<td>Persian</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abezward</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abdom</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abdomih</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abyez-</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abezar</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abig</td>
<td>7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abar, azar</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abareh</td>
<td>9</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aweran</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>drun-1</td>
<td>11</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>drudan1</td>
<td>12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abemizag</td>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abdsahist</td>
<td>14</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abesar</td>
<td>15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abestag</td>
<td>16</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abdast</td>
<td>17</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abestan</td>
<td>18</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abezar</td>
<td>19</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abecim</td>
<td>20</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abezag</td>
<td>21</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abezaghi</td>
<td>22</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abezag</td>
<td>23</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>apetfarag</td>
<td>24</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abedan</td>
<td>25</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abaydaghi</td>
<td>26</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abaydag</td>
<td>27</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td>213</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>----</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abréšomēn</td>
<td>abzārōmand</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abréšom</td>
<td>ābzān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>āfrīdan</td>
<td>abzōnīgīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aburnāy</td>
<td>abzōnīg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aburnāyīh</td>
<td>abzōn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abröxtan</td>
<td>abzūdān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abrang</td>
<td>ābgār-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abarwēz</td>
<td>āzkāmagīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abarwēzīh</td>
<td>ābkāfmag, āzkāmag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kan-1</td>
<td>ābgān-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kandān²</td>
<td>1-3abar, abr, appar</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abröż-</td>
<td>appar-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abrözišnīh</td>
<td>xāk¹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abrözišn</td>
<td>āfrāh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>afrōšag</td>
<td>abarōz</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abaragān</td>
<td>abarōzīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abaragānag</td>
<td>abrāştan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ābilag</td>
<td>abrāz</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-2Āzarān</td>
<td>abrāz-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abarmānd</td>
<td>abarag, apparag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abarmānīg</td>
<td>āfrīn-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abarmān</td>
<td>abarīgān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abarmenišn</td>
<td>abarīg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>āzarāmgīh</td>
<td>abargar</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>āzarāmīg</td>
<td>abrēšom</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pahlavi Key</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>--</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>afsēništan</td>
<td>afrasāwand</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>afsēnišn</td>
<td>apparišn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>afsar-</td>
<td>abartānīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>afsārdan</td>
<td>abartān, āzardān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abespār-</td>
<td>abardom</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abespārdan</td>
<td>abardomīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abespurdan</td>
<td>abardar</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abestān</td>
<td>u-m¹ (v. u-⁻)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abestāg</td>
<td>abesih⁻</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abestām</td>
<td>afsāy⁻</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>paz⁻¹</td>
<td>abesihēn⁻</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>poxtan⁻¹</td>
<td>abesihēnīdān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>azābar</td>
<td>abesihēnīnīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>'abzār</td>
<td>abesihēnīn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ābčīhrag</td>
<td>abesihīdān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aziš, u-š¹ (v. u-)</td>
<td>afsān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>afsān⁻</td>
<td>afsār⁻</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>afsāndan</td>
<td>afsālān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>afsār⁻</td>
<td>afsārišn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>afsārdan</td>
<td>afsārdan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>afsārdan</td>
<td>abesihīštīn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aziškeh</td>
<td>abesihīn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>azišmeh</td>
<td>abesih⁻</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>u-t¹ (v. u-)</td>
<td>abesihīdān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>apetyārag</td>
<td>afsēn⁻</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>--</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ašō</td>
<td>haftān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ašōb</td>
<td>haftār</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ašiň-</td>
<td>haftdah</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wind-¹</td>
<td>apētīťīgh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>windišn¹</td>
<td>apētīťīg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>windōdān¹</td>
<td>haft</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>āškārāg</td>
<td>apattūg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>āškāragîh</td>
<td>Haftōring</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>āškāragēn-</td>
<td>haftag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>āškāragēnī́̄dan</td>
<td>apaymānī́̄h</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>āškārag</td>
<td>apaymān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aškom</td>
<td>ābtazan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aškomb</td>
<td>aš, ā-ā (v. ā)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aškōb</td>
<td>āšyān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aškamb</td>
<td>āšyānag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aškambag</td>
<td>haštāgird</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xešm</td>
<td>ajgahānī́̄h</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aštād</td>
<td>ajgahan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>āštīh, haštād</td>
<td>āšīxtań</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>hašt, xišt</td>
<td>xašēn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aštāg</td>
<td>āšnāg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aštār</td>
<td>Ašwahīšt</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>agar¹, ā-t (v. ā)</td>
<td>ašnavāgī́̄h</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ādānī́̄h</td>
<td>ašnavāg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ādān</td>
<td>ašnūdan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Baxtan</td>
<td>Átaxa</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bāy</td>
<td>Tigr¹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bāyōbaxt</td>
<td>Ādēn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bānhīšn</td>
<td>Āwās⁻¹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Grij⁻¹</td>
<td>Āwisṭan¹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bānūg</td>
<td>Ādīst</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Grijyistan¹</td>
<td>-ādan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>¹-bār</td>
<td>Ādurgāh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bālāy</td>
<td>Ādurestar</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bārfjāmāg</td>
<td>Ādurestarēn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bālēngāh</td>
<td>Ādur</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>²-bālēn</td>
<td>Ādūg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bāriği/k</td>
<td>Ādarūg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bālistiḥ</td>
<td>Ėw∞</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bālistigion</td>
<td>B-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bālag, Bārag</td>
<td>Wihān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bārestānīh</td>
<td>Wihānag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bārestān</td>
<td>Bahr, Wahr</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bālīša</td>
<td>Bahrômmand</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bām</td>
<td>Bahrômmandiḥ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bāmdād</td>
<td>Bahrwar</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bāmīg</td>
<td>Bahrvarīḥ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bāstān</td>
<td>Bahrag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bāj, Bāz</td>
<td>Baxt</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bīmōmand</td>
<td>bāzā</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>-------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bīmgenīh</td>
<td>bāzāzaniśnīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bīmgen</td>
<td>bāzābānag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bēs, bīş</td>
<td>baxš-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bēs-</td>
<td>baxt</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bēsōmand</td>
<td>baxtan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bēsāz</td>
<td>bādag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bēsāz-</td>
<td>pasț</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bēsāzēn-</td>
<td>darț</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bēsāzēnīśnīh</td>
<td>darhandarzbedľ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bēsāziśnīh</td>
<td>darbandľ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bēsāz-</td>
<td>bay</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bēsāzēn-</td>
<td>bēh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bēsāzēnīśnīh</td>
<td>bayaspānīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bēsāziśnīh</td>
<td>bayaspānig</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bēsābdar</td>
<td>bayaspān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bēśtdan</td>
<td>māhľ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bēsāz</td>
<td>māhīgānľ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bēsāz-</td>
<td>bēwar</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bēsāzēn-</td>
<td>bēgānag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bēsāzēnīśnīh</td>
<td>bēgār</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bēsāziśnīh</td>
<td>bēł</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bēśīn</td>
<td>bērōn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bīštān</td>
<td>bēlūr</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xānagľ</td>
<td>bīm</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

C 0884  P
<table>
<thead>
<tr>
<th>PAHLAVI KEY</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>bowandag</td>
</tr>
<tr>
<td>bowandag-menišnīh</td>
</tr>
<tr>
<td>1-žbun</td>
</tr>
<tr>
<td>bunag</td>
</tr>
<tr>
<td>bunkadag</td>
</tr>
<tr>
<td>buništ</td>
</tr>
<tr>
<td>buništtag</td>
</tr>
<tr>
<td>bug</td>
</tr>
<tr>
<td>bōr</td>
</tr>
<tr>
<td>bur-</td>
</tr>
<tr>
<td>burāg</td>
</tr>
<tr>
<td>burām-</td>
</tr>
<tr>
<td>burg</td>
</tr>
<tr>
<td>burīdan</td>
</tr>
<tr>
<td>buland</td>
</tr>
<tr>
<td>borz, Burz</td>
</tr>
<tr>
<td>burz-</td>
</tr>
<tr>
<td>Burzēnmīhr</td>
</tr>
<tr>
<td>burzīdan</td>
</tr>
<tr>
<td>borzwāng</td>
</tr>
<tr>
<td>borzwāngīhā</td>
</tr>
<tr>
<td>burzišāg</td>
</tr>
<tr>
<td>burzišn</td>
</tr>
<tr>
<td>buriaśn</td>
</tr>
<tr>
<td>burdār</td>
</tr>
<tr>
<td>bidaxš</td>
</tr>
<tr>
<td>bid</td>
</tr>
<tr>
<td>bēdorn</td>
</tr>
<tr>
<td>1-šbeť</td>
</tr>
<tr>
<td>bōxtār</td>
</tr>
<tr>
<td>bōxtārīh</td>
</tr>
<tr>
<td>bōxtan</td>
</tr>
<tr>
<td>bōxtagīh</td>
</tr>
<tr>
<td>bōxtag</td>
</tr>
<tr>
<td>band, bang, 1-šbōy</td>
</tr>
<tr>
<td>band-, bōy-</td>
</tr>
<tr>
<td>?xwāḥ-</td>
</tr>
<tr>
<td>xwāstanī</td>
</tr>
<tr>
<td>böyāg</td>
</tr>
<tr>
<td>böydār</td>
</tr>
<tr>
<td>böyēn-</td>
</tr>
<tr>
<td>böyēnidan</td>
</tr>
<tr>
<td>bandag</td>
</tr>
<tr>
<td>böystān</td>
</tr>
<tr>
<td>böystānbān</td>
</tr>
<tr>
<td>bunxān</td>
</tr>
<tr>
<td>bunīh</td>
</tr>
<tr>
<td>bundahīnīh</td>
</tr>
<tr>
<td>bundahīn</td>
</tr>
<tr>
<td>bowandagīh</td>
</tr>
</tbody>
</table>
PAHLAVI KEY

bar-
brāh, brēh
brahnag
brahm
brahmag
brahnag
barōmand
brām-
brahmag, brāmag
bāz-
brāzādan
brāzišīg
brāzišn
brād
balādur
brādar
brādarōdīh
brādarōd
barbut
brēh
brēhēn-
brēhēnāg
brēhēnidan
brēhēnišn
barsom

<table>
<thead>
<tr>
<th>burdārīh</th>
<th>burdīh</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>burd</td>
<td>burdešnōhr</td>
</tr>
<tr>
<td>burdan</td>
<td>būm</td>
</tr>
<tr>
<td>pus⁴</td>
<td>pusar⁴</td>
</tr>
<tr>
<td>būmčandag</td>
<td>bōyīdan</td>
</tr>
<tr>
<td>bōb, būf</td>
<td>xwad⁴</td>
</tr>
<tr>
<td>buz</td>
<td>būz</td>
</tr>
<tr>
<td>būzišn</td>
<td>buš</td>
</tr>
<tr>
<td>būšāsp</td>
<td>but</td>
</tr>
<tr>
<td>būdan</td>
<td>durt⁴</td>
</tr>
<tr>
<td>bazm</td>
<td>bazmāwurd</td>
</tr>
<tr>
<td>bay</td>
<td>bayōbaxt</td>
</tr>
<tr>
<td>bar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pahlavi</td>
<td>Persian</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>Bizešk</td>
<td>brin-</td>
</tr>
<tr>
<td>Bāsn</td>
<td>brinömand</td>
</tr>
<tr>
<td>Baškuč</td>
<td>brin</td>
</tr>
<tr>
<td>ū</td>
<td>bringar</td>
</tr>
<tr>
<td>V. Also</td>
<td>brēz-</td>
</tr>
<tr>
<td>-ih</td>
<td>brēzan</td>
</tr>
<tr>
<td>-ih-</td>
<td>brištan</td>
</tr>
<tr>
<td>Dah- Jah-</td>
<td>bridan</td>
</tr>
<tr>
<td>-ihā</td>
<td>brūg</td>
</tr>
<tr>
<td>Jay</td>
<td>1-2-brinj</td>
</tr>
<tr>
<td>Yazadān</td>
<td>brinjēn</td>
</tr>
<tr>
<td>Gūhūg</td>
<td>barišn</td>
</tr>
<tr>
<td>Dahom</td>
<td>baršnūm</td>
</tr>
<tr>
<td>Dehgān</td>
<td>xvaš²</td>
</tr>
<tr>
<td>Dahāg</td>
<td>xvašīh³</td>
</tr>
<tr>
<td>Gahl</td>
<td>gōš³</td>
</tr>
<tr>
<td>Dahlīz</td>
<td>bastan</td>
</tr>
<tr>
<td>Dahm</td>
<td>bistag</td>
</tr>
<tr>
<td>Sēzdahe⁴</td>
<td>bāhr</td>
</tr>
<tr>
<td>Zarr¹</td>
<td>babrag</td>
</tr>
<tr>
<td>Zarrēn¹</td>
<td>hijagān</td>
</tr>
<tr>
<td>Xand-¹</td>
<td>bazagīh</td>
</tr>
<tr>
<td>Xandīdan²</td>
<td>bazag, waččag</td>
</tr>
<tr>
<td>Dah-²</td>
<td>bazakkar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>bazišn</td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td>205</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>Jēwēdān, yēwēdān</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
<tr>
<td>Jēwēdānag</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
<tr>
<td>Jēwēd, yēwēd</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
<tr>
<td>-dān</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
<tr>
<td>dān, gyān</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
<tr>
<td>bav-1</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
<tr>
<td>bāšī</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
<tr>
<td>bawīşī</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
<tr>
<td>būdānī</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
<tr>
<td>gyānwar</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
<tr>
<td>dānag</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
<tr>
<td>Jār</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
<tr>
<td>gāwars</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
<tr>
<td>dānistan</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
<tr>
<td>appar-1</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
<tr>
<td>appurūdanī</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
<tr>
<td>dānīšnōmand</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
<tr>
<td>dānīša</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
<tr>
<td>Jāhūd</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
<tr>
<td>yēkand</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
<tr>
<td>yēkand</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
<tr>
<td>-dār</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
<tr>
<td>dār, gahl, gāl</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
<tr>
<td>dār-</td>
<td>125 150 155</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| | [63] |
| dādanī | 125 150 155 |
| dās, 1-2gāh | 125 150 155 |
| gāhwārag | 125 150 155 |
| dār-1 | 125 150 155 |
| dārišī | 125 150 155 |
| dāstānī | 125 150 155 |
| dāsār | 125 150 155 |
| yāsāman | 125 150 155 |
| gahbedīh | 125 150 155 |
| gahbed | 125 150 155 |
| dahīgān | 125 150 155 |
| Gayōmart | 125 150 155 |
| dahībed | 125 150 155 |
| dāyagānīh | 125 150 155 |
| dāyāg | 125 150 155 |
| Jahīšnāyār | 125 150 155 |
| Jahīšnāyārīh | 125 150 155 |
| dāhīšn, Jahīšn | 125 150 155 |
| āwar-1 | 125 150 155 |
| āwurdānī | 125 150 155 |
| dān- | 125 150 155 |
| dānāgīh | 125 150 155 |
| dānāg | 125 150 155 |
| gyānābaspār | 125 150 155 |
| gyānīg | 125 150 155 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Pahlavi Key</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>dāstān</td>
<td>dārwāzīg</td>
</tr>
<tr>
<td>dādar, gādār</td>
<td>dārūg</td>
</tr>
<tr>
<td>dādarīh</td>
<td>dārgardīh</td>
</tr>
<tr>
<td>dādgāh</td>
<td>dālman</td>
</tr>
<tr>
<td>dādig</td>
<td>dārmag</td>
</tr>
<tr>
<td>dādwar</td>
<td>dārisn</td>
</tr>
<tr>
<td>dādwarīh</td>
<td>1-2 dām, gām, 1-2 jām</td>
</tr>
<tr>
<td>dādan, gādan</td>
<td>dāmādih</td>
</tr>
<tr>
<td>āy-1</td>
<td>dāmād</td>
</tr>
<tr>
<td>āmadan1</td>
<td>daxmag, 1-2 jāmag</td>
</tr>
<tr>
<td>jādūgīh</td>
<td>daxmāgestān</td>
</tr>
<tr>
<td>jādūg</td>
<td>ras-1</td>
</tr>
<tr>
<td>jādag-gōvīh</td>
<td>rasišn1</td>
</tr>
<tr>
<td>jādag-gōw</td>
<td>rasīdan1</td>
</tr>
<tr>
<td>jādag</td>
<td>gāhānbār</td>
</tr>
<tr>
<td>dādnih</td>
<td>gāhānīg</td>
</tr>
<tr>
<td>dādestān</td>
<td>gāhān</td>
</tr>
<tr>
<td>dō</td>
<td>-ihistan</td>
</tr>
<tr>
<td>a-</td>
<td>yāzdah</td>
</tr>
<tr>
<td>giyāh</td>
<td>gāwdumb</td>
</tr>
<tr>
<td>giyāhīzag</td>
<td>gāzar</td>
</tr>
<tr>
<td>dō-axwānīg</td>
<td>dahišn, dāsn</td>
</tr>
<tr>
<td>mard1</td>
<td>daxsāgōmand</td>
</tr>
<tr>
<td>dō-pāyín</td>
<td>daxsāg</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>dāštār</td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>sang, suy</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>snch</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sālr̲r, snēxr</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sālr̲rh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>asp¹</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sōsan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dēnīg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sangsār</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>snēzāg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Day, dēn, jīw</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>snōy</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dēwōk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sanwar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dēnōdag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-ṣōg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sōgand</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Skandar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sōfistā</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sōsāns</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sōr, 1-ṣūr</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sūrāx</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sūrāgōmand</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sūrāg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sūragīg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sōrag, sūrag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xwann</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>v. also</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čehel¹</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>jeh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dēs, gēs</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dēsag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>yasān</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>andar¹</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>v. Note 3, p. xiv</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dādestān¹</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sōh-, swah-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sawah, snāh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dēwān</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dēwānag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>gyāg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>gyāgrōb</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dēnār, dēwār, suxr</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dēnāstawān</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sōhistan, swahistan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sōhišnīg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sōhišn</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sōxtan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dēnburdār</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dagrand</td>
<td>[79]</td>
</tr>
<tr>
<td>dagrand-xwadāy</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dagr-zīvišn</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>gilagōbār</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>gilag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dagr-pattāy</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dast³, xwarrah¹</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xwarrahōmand⁴</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dastkārih⁴</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dast(a)gird³</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>samōr</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dēs-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dēsīdan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-ēn-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>gūh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>guhrāyēn-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>guhrāyēnidan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;gōhrīg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>gūhgard (v. pazūg)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>gūhward (v. pazūg)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>gawazn</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>gannāgīh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ginnāg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>göhr</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-gōhrīg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pahlavi Key</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>gandanāg</strong></td>
<td><strong>gōhragdānāg</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>drahm⁵</strong></td>
<td><strong>gōhrag</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>gandagīh</strong></td>
<td><strong>dwaždahān</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>gandag</strong></td>
<td><strong>dwaždah</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>dōys⁹r</strong></td>
<td><strong>duxt, juxt</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>jōyišn</strong></td>
<td><strong>1-ađōxtan</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>judāgīh</strong></td>
<td><strong>duxtar</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>judāg</strong></td>
<td><strong>1-daw-, göw-, göwāg</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>judbēš</strong></td>
<td><strong>1-2-dawāl</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>jud-dādestān¹</strong></td>
<td><strong>dwar-</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>jud</strong></td>
<td><strong>dwarīdan</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>judnāy</strong></td>
<td><strong>dwaristan</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>-ēnīdan</strong></td>
<td><strong>dwarīšn</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1-2-dawīdan</strong></td>
<td><strong>jō(y)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>juttar</strong></td>
<td><strong>gabr</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>juttarih</strong></td>
<td><strong>gabrih</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>judristagīh</strong></td>
<td><strong>angubēn¹</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>judristag</strong></td>
<td><strong>gōwīšn</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>jud-dēw¹</strong></td>
<td><strong>gand, göy, gung, jang, jōy, juy</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>-ēn</strong></td>
<td><strong>jōy-</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>gaw</strong></td>
<td><strong>v. Note 3, p. xiv</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1-2-gund, gung</strong></td>
<td><strong>juwānih</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>drustih</strong></td>
<td><strong>dandān, juwān</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>drust</strong></td>
<td><strong>dōs</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>drustabed</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pahlavi Key</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>gurgānīg</td>
<td>gōn</td>
</tr>
<tr>
<td>gursagīh</td>
<td>gōnag</td>
</tr>
<tr>
<td>gursag</td>
<td>dowom</td>
</tr>
<tr>
<td>durgar</td>
<td>drusth</td>
</tr>
<tr>
<td>jōrdā</td>
<td>drust</td>
</tr>
<tr>
<td>jōrdā</td>
<td>göwizār</td>
</tr>
<tr>
<td>1-gurdīh</td>
<td>gōzēnag</td>
</tr>
<tr>
<td>gurd</td>
<td>gugāy</td>
</tr>
<tr>
<td>gurdwār</td>
<td>gugāy</td>
</tr>
<tr>
<td>gurdag</td>
<td>gugāyih</td>
</tr>
<tr>
<td>dum, rūzī</td>
<td>gugāyih</td>
</tr>
<tr>
<td>jomā</td>
<td>gugān-</td>
</tr>
<tr>
<td>jomā</td>
<td>gökān</td>
</tr>
<tr>
<td>gumānīh</td>
<td>dōgānag</td>
</tr>
<tr>
<td>gumānīgh</td>
<td>gugār-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| gumānīg     | gugārdan| 111
| gumān       | gugārdan| 111
<p>| gumāngar    | dōk     |
| gumār-      | gögirdōmand |
| gumārdan    | gögird  |
| gumārdag    | dūr, gōr, gūl |
| jumb-       | dōl     |
| dumbōmand   | gurbag  |
| jumbāgīh    | gurg    |
| jumbīh-     |         |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Pahlavi Key</th>
<th>[75]</th>
<th>[75]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>döstit</td>
<td>١٢٣٥٢٥٢٦</td>
<td>jumbihistan</td>
</tr>
<tr>
<td>döst</td>
<td>١١٤٣٤٥٤٥</td>
<td>jumbën-</td>
</tr>
<tr>
<td>١-šdawistan</td>
<td>١١٣٤٥٥٤٥</td>
<td>jumbēnidan</td>
</tr>
<tr>
<td>döpay</td>
<td>١١٤٣٤٥٤٥</td>
<td>jumbidan</td>
</tr>
<tr>
<td>gubrāq</td>
<td>١٢٣٤٥٤٥٤</td>
<td>dumb</td>
</tr>
<tr>
<td>guftan</td>
<td>١١٣٤٥٤٥٤</td>
<td>gumēg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| duzīdag | ١١٤٣٤٥٤٥ | dōsaxwan | ١١٤٣٤٥\n| ganjwar | ١١٤٣٤٥٤٥ | dōsēn | ١١٤٣٤٥\n| duzd | ١١٤٣٤٥ | stān-\(^f\) | ١٢٣٤٥٤\n| ١-ás, ١-āgōs | ١٢٣٤٥٤٥٤ | stadan\(^f\) | ١١٣٤٥٤٥\n| ١-doš-, duš- | ١١٤٣٤٥٤٥٤ | dusrawih | ١١٤٣٤٥\n| dušēwāzih | ١١٤٣٤٥٤٥٤ | dusraw | ١١٤٣\n| dušxêm | ١١٤٣٤٥٤٥٤ | göspand | ١١٤٣٤٥٤\n| dušxwār | ١١٤٣٤٥٤٥٤ | gospondčīrag | ١١٤٣٤٥٤٥٥\n| dušhūxt | ١١٤٣٤٥٤٥٤ | göstān | ١١٤٣٤٥٤٥
<table>
<thead>
<tr>
<th>Pahlavi</th>
<th>[:78]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>dušwär, gōšwär</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušwärīh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušnām</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gušnasp</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušwīr</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>gušn</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>gušnag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušwurrōyišnīh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gušnasp</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>duškām</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušsagīh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušsag, gōšag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>duškanīg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>duškunīšn</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>duškar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušrām</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušrāmīh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušram</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušramīh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušmenīh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušmen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušmenīšn</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušmenādīh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušmenīh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušmen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pahlavi</td>
<td>[:77]</td>
</tr>
<tr>
<td>dušoxīg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušox</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušxwaršt</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušhumat</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>gōšōsrūd</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušxwadāyīh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušāgāh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušāgāhīh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dōšāram</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušarz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušīh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dujdānāg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>yōjdahr</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>yōjdahrih</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>yōjdahrgar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>yōjdahrgarih</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dujdēn</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dušgōwišn</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dujgand</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dujgandihih</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dujduyārīh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dōšizagīh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dōšizag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dujdaft</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-šdāstan</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
PAHLAVI KEY

pākīhī

-īg

mūyī

cūst-

cūstādanī

jagar

őzan-ī

őzadanī-

gar

dar, gar

yal

darr-

drayā

drayābār

drayāb

draxt

darāy

dray-, grāy-

drayānjōyīšīnīh

drayānjōyīsh

drayāstān

drayīshn

garrān-

drahnāy

garrānāg
<table>
<thead>
<tr>
<th>PAHLAVI KEY</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>darridan</td>
<td>garānīh</td>
</tr>
<tr>
<td>grōh</td>
<td>darhandarzbed</td>
</tr>
<tr>
<td>drahnāy</td>
<td>yarrānīdan</td>
</tr>
<tr>
<td>druxtān</td>
<td>garān</td>
</tr>
<tr>
<td>grāwīh</td>
<td>yarrānišn</td>
</tr>
<tr>
<td>drū, 1-2grav</td>
<td>grāmīgīh</td>
</tr>
<tr>
<td>drang</td>
<td>grāmīg</td>
</tr>
<tr>
<td>druwand</td>
<td>grāmag</td>
</tr>
<tr>
<td>druwandīh</td>
<td>drāyīdan, grāyīdan</td>
</tr>
<tr>
<td>1-2drōn</td>
<td>drūz, grāb</td>
</tr>
<tr>
<td>graw(a)gān</td>
<td>draxt</td>
</tr>
<tr>
<td>galōg</td>
<td>griy-</td>
</tr>
<tr>
<td>drubuṣīth</td>
<td>grīh</td>
</tr>
<tr>
<td>drubuṣt</td>
<td>dargāh</td>
</tr>
<tr>
<td>druz</td>
<td>garasmān</td>
</tr>
<tr>
<td>dranj-, drōz-</td>
<td>1-2grīw</td>
</tr>
<tr>
<td>dranjīdan</td>
<td>grīwag</td>
</tr>
<tr>
<td>drōzānīh</td>
<td>grīwbān</td>
</tr>
<tr>
<td>drōzan</td>
<td>driyōs</td>
</tr>
<tr>
<td>dranjīān</td>
<td>driyōsīh</td>
</tr>
<tr>
<td>drōš</td>
<td>darīgbed</td>
</tr>
<tr>
<td>drōs-</td>
<td>dilēr</td>
</tr>
<tr>
<td>drōsīdan</td>
<td>balgam</td>
</tr>
<tr>
<td>drōšom</td>
<td>griyistan</td>
</tr>
<tr>
<td>drōšag</td>
<td>gilistag</td>
</tr>
</tbody>
</table>

רְוֶו
<table>
<thead>
<tr>
<th>Pahlavi</th>
<th>Romanization</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>griftār</td>
<td>društēwāz</td>
</tr>
<tr>
<td>griftārōmand</td>
<td>društāwāz</td>
</tr>
<tr>
<td>griftan</td>
<td>društīh</td>
</tr>
<tr>
<td>darz</td>
<td>društ</td>
</tr>
<tr>
<td>garz-</td>
<td>drōd</td>
</tr>
<tr>
<td>darzig</td>
<td>garōdmānīg</td>
</tr>
<tr>
<td>garzīdan</td>
<td>garōdmān</td>
</tr>
<tr>
<td>garzag</td>
<td>sadN</td>
</tr>
<tr>
<td>garzišnīg</td>
<td>darak, gilag</td>
</tr>
<tr>
<td>garzišn</td>
<td>garm</td>
</tr>
<tr>
<td>gard-</td>
<td>darmān</td>
</tr>
<tr>
<td>gardān-</td>
<td>garmāg</td>
</tr>
<tr>
<td>gardānāg</td>
<td>garmāl bag</td>
</tr>
<tr>
<td>gardānīdan</td>
<td>garmīh</td>
</tr>
<tr>
<td>dardōmand</td>
<td>dramanag, garmōg</td>
</tr>
<tr>
<td>girdīh</td>
<td>garmōwar</td>
</tr>
<tr>
<td>gardīdan</td>
<td>garmōwarīh</td>
</tr>
<tr>
<td>dard, bard, gird</td>
<td>*dramanag</td>
</tr>
<tr>
<td>gardan</td>
<td>garmser</td>
</tr>
<tr>
<td>girdag</td>
<td>darbās</td>
</tr>
<tr>
<td>gardīsr</td>
<td>drubuštīh</td>
</tr>
<tr>
<td>dam-</td>
<td>drubušt</td>
</tr>
<tr>
<td>zamānīg</td>
<td>drafs</td>
</tr>
<tr>
<td>zamān</td>
<td>drafs-</td>
</tr>
<tr>
<td>zamānāg</td>
<td>drafsīdan</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

198
<table>
<thead>
<tr>
<th>PAHLAVI KEY</th>
<th>[86]</th>
<th>[85]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>dastšōy</td>
<td>خساپکر-ی</td>
<td>خساپکر-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>dēwān</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>dibīrīh</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>dibīr</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>dibīrestān</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>1st-dabr, gabr</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>xwālīt</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>xwastanī</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>daftan</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>daftar</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>diz, gač, gaz</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>daz-, gaz-, yaz-</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>gazīg</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>kāmī</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>kāmistanī</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>gačīn</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>gazdum</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>gizistag</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>dazīdan, gazīdan</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>-īzag</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>dazišn, gazišn, yazišn</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>gisnīz</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>dašn, jašn</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>dašnag, gisnag</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>daštānāmand</td>
<td>خسنگ-ی</td>
<td>خسنگ-ی</td>
</tr>
<tr>
<td>पहलवी के बारे में</td>
<td>भारतीय सट्टी पारिबंध समूह</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>निहाल, वहार, वाहर</td>
<td>दास्तन</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wahrām</td>
<td>दास्तनमाह</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wahārīg</td>
<td>दास्तनेस्तान</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wēhm</td>
<td>दास्त</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wahrān</td>
<td>यास्तन</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wēhmīh</td>
<td>यास्त</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>niyāz</td>
<td>जदारी</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wiyābānīh</td>
<td>nişīn-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wiyābānēn-</td>
<td>nişān-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wiyābānēnīdān</td>
<td>nişāstan, nişāstan-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wiyābānīg</td>
<td>dudigar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-st wiyābān-</td>
<td>dad, did, gad, yad</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wiyābāngārīh</td>
<td>-īdan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>niyāzōmand</td>
<td>gadwar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>niyāzōmandīh</td>
<td>didom</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>niyābagīh</td>
<td>1-2-jadag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>niyābag</td>
<td>jadagwihīrīh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wāxtan</td>
<td>jadišnīnig</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>nihādag</td>
<td>jadīšn</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>nay, nāy, 1-st wāy, wāy</td>
<td>udī</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2-st wāy-</td>
<td>niyāyišn</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wāyendag</td>
<td>wihān, wiyān</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wāyendag</td>
<td>nāxvan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>gīr-1, kun-1</td>
<td>wihānag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kirīh-1</td>
<td>niyāg, wahāg</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
PAHLAVI KEY

naxöd       [95]    girišīg [89]
äll-, wäl-, wär-
gridan², kardan³
wärōng
näy’dág
wärān
wahīg
nārīg
wihīr-
nārīg
wārīshn
wālidan, wārīdan
nāysrāy
wālan
wēzāg
wārom
nām-
wān-
wālīshn
niyōxš-
nāmburdār
niyōxšādan
nāmīgh
nivōxšān
nāmīg
nān
wām-
wān-
wāmīdan
wāg
wānīdan
wāmag
nāndīdan
nāmīšūg
Wörūbaršt
nāmīšt
Wörūjaršt
wāspuhr
ninhumb-
wāspuhragānīh
nihumbīdan
wāspuhragan
Wahman
wāyīdan
naxust
wāstar
nihūftan
wāstaryōš
wānišn
wāstaryōšīn
PAHLAVI KEY

waxštwarîh
naxšag
waxšišn
wahiš tüg
wahiš t
wādām
wādgirdag
wād
wād rang
wād rangbôy
wādbān
nabānārizdişt
tāf
weh
nihānīg
nihān
wehih
wehdēn
wihēz
wihēz-
wihēzagīg
wihēz ag
1wiyābān
wiyāftan
1-2-wēxtan

nāf, wāz
1-2-wāz-, wāž-
wāzär
wāzāragānih
wāzāragān
-wāziğ
naxēr
1-2-wāzīdan
nāzuk
nāfag, wāzag
wābar
wābarīgünîh
wābarīgün
nāzišn, wāziśn
wāš, 1-2-waxš
1-2-waxš-
wixšay-
waxşīg
waxşgar
wixşayišnîh
wixşayišnîg
wixšayîšn
1-2-waxšīdan
waxşendag
waxşwar

[92]
[91]
<table>
<thead>
<tr>
<th>Pahlavi Key</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>nēkīh</td>
<td>was</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>nēkgölōh</td>
<td>wis</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>nēkgōhrīh</td>
<td>wasnād</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>nēk</td>
<td>nixwār-</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>nēkōg</td>
<td>nixwārīshn</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>winnirdan</td>
<td>nihang, nihang</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>wiyufa-</td>
<td>wiyōz-</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>wiyufsišīnīg</td>
<td>wayōdagān</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>wiyufsišān</td>
<td>wēn- (v. didan)</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>wēnišānīg</td>
<td>namān</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>wēnišān (v. didan)</td>
<td>wēnāght</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>wizāy-</td>
<td>wēnāg</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>wizāyišānīg</td>
<td>wēnār-</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>wizāyišān</td>
<td>wēnārīshn</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>wizāyīdan</td>
<td>nēwardaxšīr</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>wizūdan</td>
<td>winnārdan</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>-endag</td>
<td>wēnāb</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>nīl, 3-wēr</td>
<td>wēnābdag</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>wira-</td>
<td>wēnābdag</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>wiraishi</td>
<td>nīyōxš-</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>wiraishi</td>
<td>nīyōxšīdan</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>wīrōmandī</td>
<td>nīyōxšišn</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>wigrās-</td>
<td>wēnīg</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>wigrāsišni</td>
<td>nēw, wēn</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>wīrāstan</td>
<td>wēnīg</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>niwistan</td>
<td>[98] winâhgârîh</td>
<td>[97]</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>winastag</td>
<td>niwâg</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>wanafšag</td>
<td>winâh-</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>winjîšk</td>
<td>winâhîdan</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>nizâr</td>
<td>nang</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>nizârîh</td>
<td>wind-</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>nizârîh-</td>
<td>windâdan</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>nazd</td>
<td>niwêy-</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>nazdikih</td>
<td>niwêy-</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>nazdik</td>
<td>niwêyên-</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>wizend</td>
<td>niwêyênidan</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>nazdist</td>
<td>niwê, wandag</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>wizend</td>
<td>wanîgarîh</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>wizand-</td>
<td>niwêyišnîh</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>wizandag</td>
<td>niwêyišn</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>wizandîšn</td>
<td>windîšnîg</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>wizandîdan</td>
<td>windîšn</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>wazay</td>
<td>wahmân¹, wan, win</td>
<td>111</td>
</tr>
<tr>
<td>wazr</td>
<td>wanand</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>šaw-¹</td>
<td>nözdah</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>šudan¹</td>
<td>nög</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>nigáh</td>
<td>nögzâd</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>nigâhdârîh</td>
<td>nögzâdtag</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>nigâhdârîšnîh</td>
<td>nögröz</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>---</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xwâstarg $^1$</td>
<td>nîghr-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>waydân</td>
<td>nîgârag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ô $^1$</td>
<td>nîgâstâr</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>nar, 1-$^4$-war</td>
<td>$^1$mâdag $^8$</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>warây</td>
<td>mâdagîh $^8$</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>warân</td>
<td>nîgêxtan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>warômmand</td>
<td>kuš-$^7$</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>warômmandîh</td>
<td>kuştan $^6$</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wahrâm</td>
<td>nîger-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>warâz</td>
<td>nakkîrâ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wirâz-$^6$</td>
<td>nakkîrîyîh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>warg</td>
<td>nîgerîdân</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>walg</td>
<td>nîgerînîg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wirêxtan</td>
<td>nîgerîn</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wars</td>
<td>nîgêz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>nargis</td>
<td>nîgêz-$^5$</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wirêm</td>
<td>nîgêziên</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wirêz-$^1$</td>
<td>wak</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wirêxtan $^4$</td>
<td>niköh-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wirêm-$^2$</td>
<td>niköhîdan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>waranîgîth</td>
<td>niköhînîg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>waranîg</td>
<td>niköhîn</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wurrôyîsên</td>
<td>nîgûnîh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>waran</td>
<td>nîgûn</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wirôzûg</td>
<td>nîgûnsar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pahlavi Key</td>
<td>[104]</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wafr</td>
<td>51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>nifrin</td>
<td>146</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wafreñag</td>
<td>146</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>nifrädag</td>
<td>154</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>öbad-/öft-†</td>
<td>12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>öbastican²</td>
<td>113</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>nibard-</td>
<td>113</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>nibardidän</td>
<td>113</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>nibard</td>
<td>113</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>nibardag</td>
<td>113</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>nibastän</td>
<td>113</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wabz</td>
<td>92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wafišn</td>
<td>158</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xwēš†</td>
<td>158</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xwéstän²</td>
<td>158</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>nibištan</td>
<td>158</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-²-naft</td>
<td>158</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>waz-</td>
<td>158</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wizär</td>
<td>158</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wizār-</td>
<td>158</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wizārišn</td>
<td>158</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wizärđan</td>
<td>158</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wizärđwars</td>
<td>158</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wizīh-</td>
<td>158</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wizīhidän</td>
<td>158</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pahlavi Key</th>
<th>[103]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>nasrušt</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>wisistan</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>wisp</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>wispurdan</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>wistäxh</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>wistäx</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>wastär</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>wastärh</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>wassadën</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>wassad</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>wastolhmag</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>wistan</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>wasstar, wistar</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>wistar-</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>wistarag, wistarag</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>nastaran</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>wistardän</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>Wīdadafš</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>nab</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>waf-</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>nibästan</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>nibay-</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>nibēg</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>nibēm</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>wabz</td>
<td>158</td>
</tr>
</tbody>
</table>

288
<table>
<thead>
<tr>
<th>PAHLAVI KEY</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>nišän-, wišän-</td>
</tr>
<tr>
<td>wišömand</td>
</tr>
<tr>
<td>nišāstan</td>
</tr>
<tr>
<td>wišād</td>
</tr>
<tr>
<td>wišād-dwārišníh</td>
</tr>
<tr>
<td>wišādan</td>
</tr>
<tr>
<td>nišēm</td>
</tr>
<tr>
<td>nišēmag</td>
</tr>
<tr>
<td>nišēb</td>
</tr>
<tr>
<td>nišēbug</td>
</tr>
<tr>
<td>wišöb-</td>
</tr>
<tr>
<td>wišöbišníg</td>
</tr>
<tr>
<td>wišöbišn</td>
</tr>
<tr>
<td>wišuftan</td>
</tr>
<tr>
<td>wišūdan</td>
</tr>
<tr>
<td>wišūdag</td>
</tr>
<tr>
<td>wiškīdan</td>
</tr>
<tr>
<td>wašag</td>
</tr>
<tr>
<td>wiškin(n)-</td>
</tr>
<tr>
<td>wiškōf-</td>
</tr>
<tr>
<td>wiškōfag</td>
</tr>
<tr>
<td>wiškuftan</td>
</tr>
<tr>
<td>wiškin(n)išn</td>
</tr>
<tr>
<td>wiškar</td>
</tr>
<tr>
<td>ašnaw-ʁ</td>
</tr>
</tbody>
</table>
PAHLAVI KEY

wadgarih  [108]

widerišnih  151
widerišnig  151
widerišn  151
widimās  151
widimāsīh  151
widimāsig  151
widimuṣṭīh  151
widimuṣṭ  151
widestīg  151
widest  151
wad  151
wadwāzag  151
widang  151
wadkǎmāgīh  151
wadkǎmag  151
wadgīh  151
wadag  151
wider-  151
widarag  151
1²-äßār  151
1²-pādān  151
widardan  151
widest  151
widaštlan  151

ašnawišn¹  151
ašnūdan¹  151
niṣast  151
niṣastan  151
waštīh  151
1²-waštan  151
waštagīh  151
waštag  151
xwar⁻¹  151
xwardan¹  151
widāxtan  151
wadxēm  151
widār  151
widār-  151
widāridan  151
widārdan  151
widāz-  151
widāzīh-  151
widāzīhistan  151
wadbāxt  151
wadih  151
wad-dīl  151
wadgōhr  151
wider-  151
widerān  151
<table>
<thead>
<tr>
<th>Pahlavi Key</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>zhahag</td>
<td>wadtohm</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zhahrag</td>
<td>wattoom</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zamyad</td>
<td>zahah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zamenn-</td>
<td>zyanomand</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zamennadan</td>
<td>zyan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zadan</td>
<td>zyangar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zadag</td>
<td>ziyagnag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zibul</td>
<td>zahah, zhahag, zahag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>i-, zay-</td>
<td>zahur, zahr</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zih</td>
<td>zahrag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zi(w)-</td>
<td>zaxm</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zenhar</td>
<td>zahabag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zenawand</td>
<td>zay</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zenabzar</td>
<td>zarr</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zendanig</td>
<td>zarrn</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zendan</td>
<td>zaey-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zendanban</td>
<td>zahih</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zenen-,-zenen-, ziven-</td>
<td>zayistan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zenenidan, zenenidan, zivendidan</td>
<td>zaeyeh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zindagih</td>
<td>zayetag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zenig, zindag</td>
<td>zanug</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-2-zen</td>
<td>zor</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xrin-1</td>
<td>zaz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>zahagomand</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Notes:**
- Pahlavi is an ancient Iranian language.
- The table lists Pahlavi words with their possible transliterations and meanings.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Pahlavi Key</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>zūzag</td>
</tr>
<tr>
<td>zōr, zūr</td>
</tr>
<tr>
<td>zūrōmand</td>
</tr>
<tr>
<td>zūrgugāy</td>
</tr>
<tr>
<td>zūrgugāyīh</td>
</tr>
<tr>
<td>zōrīg</td>
</tr>
<tr>
<td>zurwān</td>
</tr>
<tr>
<td>zofāy</td>
</tr>
<tr>
<td>zofāyīh</td>
</tr>
<tr>
<td>zofr</td>
</tr>
<tr>
<td>zofrāy</td>
</tr>
<tr>
<td>zofr-pūyag</td>
</tr>
<tr>
<td>zanjūr</td>
</tr>
<tr>
<td>zanīān</td>
</tr>
<tr>
<td>zātīh, zūtīh</td>
</tr>
<tr>
<td>zōt, zūd</td>
</tr>
<tr>
<td>wahīg¹</td>
</tr>
<tr>
<td>ān¹</td>
</tr>
<tr>
<td>any²</td>
</tr>
<tr>
<td>nar²</td>
</tr>
<tr>
<td>nibēs-¹</td>
</tr>
<tr>
<td>nibšītān¹</td>
</tr>
<tr>
<td>ēzan-¹</td>
</tr>
<tr>
<td>ēzadān¹</td>
</tr>
<tr>
<td>1-2-zrēh</td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>zardēbād</td>
</tr>
<tr>
<td>zam</td>
</tr>
<tr>
<td>zamīg</td>
</tr>
<tr>
<td>zamān</td>
</tr>
<tr>
<td>zastan</td>
</tr>
<tr>
<td>zafar</td>
</tr>
<tr>
<td>zadār</td>
</tr>
<tr>
<td>zadan</td>
</tr>
<tr>
<td>zadūg</td>
</tr>
<tr>
<td>zaxm</td>
</tr>
<tr>
<td>kāh-</td>
</tr>
<tr>
<td>kāhēn-</td>
</tr>
<tr>
<td>kāhēnīdan</td>
</tr>
<tr>
<td>kāhidan</td>
</tr>
<tr>
<td>kāhišn</td>
</tr>
<tr>
<td>kāskēn</td>
</tr>
<tr>
<td>kāskēnīn</td>
</tr>
<tr>
<td>kāskēn</td>
</tr>
<tr>
<td>kāskēnag</td>
</tr>
<tr>
<td>hāmmīs¹, hāmist¹</td>
</tr>
<tr>
<td>kahwan</td>
</tr>
<tr>
<td>-gānag</td>
</tr>
<tr>
<td>kayk</td>
</tr>
<tr>
<td>kākom</td>
</tr>
<tr>
<td>-gar</td>
</tr>
<tr>
<td>Pahlavi</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>kāmaghanjāmīh</td>
</tr>
<tr>
<td>kāmagxwaday</td>
</tr>
<tr>
<td>kämgār</td>
</tr>
<tr>
<td>1-kāmag</td>
</tr>
<tr>
<td>kāmagwidār</td>
</tr>
<tr>
<td>kämravāg</td>
</tr>
<tr>
<td>kämithan</td>
</tr>
<tr>
<td>kāstār</td>
</tr>
<tr>
<td>kästan</td>
</tr>
<tr>
<td>kāč</td>
</tr>
<tr>
<td>käben</td>
</tr>
<tr>
<td>käpūr</td>
</tr>
<tr>
<td>kādāg</td>
</tr>
<tr>
<td>was</td>
</tr>
<tr>
<td>wasxwāstag</td>
</tr>
<tr>
<td>1kay</td>
</tr>
<tr>
<td>drū</td>
</tr>
<tr>
<td>drōdādwarth</td>
</tr>
<tr>
<td>kēh</td>
</tr>
<tr>
<td>kahist</td>
</tr>
<tr>
<td>gōspanḍī</td>
</tr>
<tr>
<td>kēwān</td>
</tr>
<tr>
<td>kēnīg</td>
</tr>
<tr>
<td>-gēn</td>
</tr>
<tr>
<td>kēn</td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>kan-</td>
</tr>
<tr>
<td>har(w)₁</td>
</tr>
<tr>
<td>kanär, kennär</td>
</tr>
<tr>
<td>kanäragömand</td>
</tr>
<tr>
<td>kanärag</td>
</tr>
<tr>
<td>kennärsräy</td>
</tr>
<tr>
<td>kökš-</td>
</tr>
<tr>
<td>kökšidān</td>
</tr>
<tr>
<td>kökšišnīg</td>
</tr>
<tr>
<td>kökšišn</td>
</tr>
<tr>
<td>kawādak</td>
</tr>
<tr>
<td>köy</td>
</tr>
<tr>
<td>nay₁</td>
</tr>
<tr>
<td>kundāgīh</td>
</tr>
<tr>
<td>kundāg</td>
</tr>
<tr>
<td>nayestān₁</td>
</tr>
<tr>
<td>kandan</td>
</tr>
<tr>
<td>kanīg</td>
</tr>
<tr>
<td>kanizag</td>
</tr>
<tr>
<td>xwān₁</td>
</tr>
<tr>
<td>xwandān₁</td>
</tr>
<tr>
<td>-gen</td>
</tr>
<tr>
<td>nūn₁</td>
</tr>
<tr>
<td>kun-</td>
</tr>
<tr>
<td>warrag₁</td>
</tr>
<tr>
<td>kēnwar</td>
</tr>
<tr>
<td>kēnwarīh</td>
</tr>
<tr>
<td>kāyak</td>
</tr>
<tr>
<td>kēr</td>
</tr>
<tr>
<td>kīrūgīh</td>
</tr>
<tr>
<td>kīrūg</td>
</tr>
<tr>
<td>kem</td>
</tr>
<tr>
<td>kēšār</td>
</tr>
<tr>
<td>sang₁</td>
</tr>
<tr>
<td>kēwūd</td>
</tr>
<tr>
<td>keč</td>
</tr>
<tr>
<td>kēš, kiš</td>
</tr>
<tr>
<td>keš-</td>
</tr>
<tr>
<td>kēšdār</td>
</tr>
<tr>
<td>kešīdan</td>
</tr>
<tr>
<td>kīswān</td>
</tr>
<tr>
<td>kīswānzār</td>
</tr>
<tr>
<td>kīsw</td>
</tr>
<tr>
<td>kīswar</td>
</tr>
<tr>
<td>kīswzār</td>
</tr>
<tr>
<td>kīštan</td>
</tr>
<tr>
<td>kādīgīh</td>
</tr>
<tr>
<td>kēd</td>
</tr>
<tr>
<td>-ag, -ak</td>
</tr>
<tr>
<td>öh₁</td>
</tr>
<tr>
<td>Pahlavi Word</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>kirbakkarih</td>
</tr>
<tr>
<td>kirbag, kõfag</td>
</tr>
<tr>
<td>kõfstan</td>
</tr>
<tr>
<td>kõč</td>
</tr>
<tr>
<td>kõčak</td>
</tr>
<tr>
<td>kõš-, kuš-</td>
</tr>
<tr>
<td>kõšädan</td>
</tr>
<tr>
<td>kõšk</td>
</tr>
<tr>
<td>kuštan</td>
</tr>
<tr>
<td>kardär</td>
</tr>
<tr>
<td>kardärh</td>
</tr>
<tr>
<td>kantigr</td>
</tr>
<tr>
<td>kard</td>
</tr>
<tr>
<td>kandan, kardan</td>
</tr>
<tr>
<td>kardagän</td>
</tr>
<tr>
<td>kardagär</td>
</tr>
<tr>
<td>kardag kõduk</td>
</tr>
<tr>
<td>kardespäs</td>
</tr>
<tr>
<td>ahy¹</td>
</tr>
<tr>
<td>dandän¹</td>
</tr>
<tr>
<td>karr, -gar</td>
</tr>
<tr>
<td>kar-</td>
</tr>
<tr>
<td>karän</td>
</tr>
<tr>
<td>karawüs</td>
</tr>
<tr>
<td>'sag¹</td>
</tr>
</tbody>
</table>

C 0084
<table>
<thead>
<tr>
<th>Pahlavi Key</th>
<th>[122]</th>
<th>[121]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>kardagān</td>
<td>12।2</td>
<td>12।1</td>
</tr>
<tr>
<td>1-st. kardag</td>
<td>1ح.1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kam</td>
<td>14।1</td>
<td>12।1</td>
</tr>
<tr>
<td>kamāndār</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kamān</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kamāl</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kamālīg</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kamistih</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kamist</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kamzōr</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kamzōrīh</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kamar</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kamarband</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>maygāl</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>arzī</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kastār</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kastārīh</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kektar</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kaf</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kaf-</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kabāh</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kabārag</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kabūg</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kabīz</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kabōd</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>karbās</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>karbūg</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>karg</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kirīh-</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aškambīl</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kirrēn-</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kirrēnīdan</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kilēl</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dizī</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xwānī</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xwandānīl</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kulang</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kirrōg</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aškambīl</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kargās</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>karkēhan</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kark</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>karm, kirm</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>karmīr</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>karb, kirb</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>karafā</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>karbug</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>karzang</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kardār</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kardārīh</td>
<td>14।1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kadag</td>
<td>Kaboter</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>----------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Män-</td>
<td>Kabkanjir</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mänistan</td>
<td>Kabk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mändan</td>
<td>Kafec</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Man(1), wist(N)</td>
<td>Kafcag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nët</td>
<td>Kafsa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ruh-</td>
<td>Kafsgag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ruh-</td>
<td>Kafsgar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ruh, (23(N))</td>
<td>Kaftan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Räy, räy</td>
<td>Kaš, kiš</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Räyömand</td>
<td>Kčš-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Räh</td>
<td>Kčšidan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rähdäi</td>
<td>Kišiniz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rähdärh</td>
<td>Kašawag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Räyén-</td>
<td>Kašk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Räyenäg</td>
<td>Kaštūg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Räyenidärih</td>
<td>Kadär</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Räyenidan</td>
<td>Kadär-iz-č(w)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rähnimäy</td>
<td>Kadäm</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Räynišn</td>
<td>Kadäm-iz-č(w)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rahīgih</td>
<td>Kahas</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dũr(f), rahīg</td>
<td>Kadagxwadāy</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dũr(f), rahīg</td>
<td>Kadagbānūg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rāyišn</td>
<td>Kadagīg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>räd</td>
<td>[126]</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>daw-[1]</td>
<td>rän-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1dawistan[1]</td>
<td>abäz-[1]</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2dawidan[2]</td>
<td>abäzsär-[1]</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(21'N)</td>
<td>abäzsärhi-[1]</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wuzurg-[1]</td>
<td>rän</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wuzurgih-[1]</td>
<td>rahag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wuzurg-framädär-[1]</td>
<td>ul-[1]</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dili-[1]</td>
<td>ulîh-[1]</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>warr-[1]</td>
<td>ulâmadân-[1]</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dili-[1]</td>
<td>râm</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rîy-</td>
<td>nân-[1]</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>riyahrîh</td>
<td>râmên-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rëxtan</td>
<td>râmênîdan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ray, rah, (22'N)</td>
<td>râmîsnîg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rah</td>
<td>râmîsn</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rasan</td>
<td>râspîg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rasûg</td>
<td>râstih</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>im-[1]</td>
<td>râst</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rîg</td>
<td>râz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>šâb-[1]</td>
<td>râzîg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pîy-[1]</td>
<td>râzkirrîg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rîm</td>
<td>läbag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rîmanîh</td>
<td>läbakkar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rîman</td>
<td>läbakkarîh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>râdîh</td>
<td>râdîh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pahlavi Key</td>
<td>127</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------</td>
<td>-----</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>röyan, röyên</td>
<td>128</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>randidan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pêst</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>röyišn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sarî</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>næstîhî</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>næstî</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rûn-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rön</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ruzd</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ruzdîh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>röyn-xwardîg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>röyn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rûrag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>jâwêdanî</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amîl</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>röspîgîh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>röspîg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>röståg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>randîdan, rustan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>röb</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>röb-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>röbah</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ranj, röz</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rözanag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>hazär¹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sīh², tō³</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ragih</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ašmāṭ, sthom</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>hazārag¹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>larz-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>larzīdan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ram</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abgan-²</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abgandan³</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ramag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ras-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rasēn-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rasēnīdan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rahīg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rasīdan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rastārīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rastān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rastag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>lab</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rubāy-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>lipī, rabih</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rapihwin</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rapihwin</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rōzāg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ranjēn-, rōzēn-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ranjēnīdan, rōzēnīdan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>lawzēnag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rōzīg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rōzwārīg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rōzan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ranjvar</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rōzward</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rōzgār</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ranjag, rōzag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rōzbānag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rōz-šabān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rōsnīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rōsn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rōsnag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rōsngar</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rōdbār</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rōdīgān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rōdīg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>r-ṣīd</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rūdan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>abūg²</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rōstāg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>raz, sad³</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td>171</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-----</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-(i)m</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>māh</td>
<td>56</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>māhīgān</td>
<td>15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>māhīg</td>
<td>105</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mayān</td>
<td>13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mayāng</td>
<td>15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mayānjīgh</td>
<td>180</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mayānjig</td>
<td>145</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mehmānīh</td>
<td>13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mehmān</td>
<td>13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>māzdēsn</td>
<td>120</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>māyišn</td>
<td>13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zan¹</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zanišn¹</td>
<td>18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zadān¹</td>
<td>12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-3mān-</td>
<td>8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mānāgīh</td>
<td>18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mānāg</td>
<td>18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mānd</td>
<td>8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>māndāgīh</td>
<td>18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>māndag, mānīg</td>
<td>18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mānīšt</td>
<td>18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mānīštak</td>
<td>18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mān</td>
<td>18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mānag</td>
<td>18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rapīhwin</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rapīhwintar</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>avar¹</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rubūdan</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rafīr</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rāz</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>tar¹, (tarr)</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>lajan</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>razūr</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>razon</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>razmāgh</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>tar²</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rašn</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>laškar</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>laškarīgh</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>laškarīg</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rāstan</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rištak</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>radōmand</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rādīh</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rad</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>radunay</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>radag</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ēdar²</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>radpassāg</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mäzdēsn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mahist, māst</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>māzandar</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>māš, maxš</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rōyn¹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-2mādayān, mādiyān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mādīst</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mādagīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mādagīg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-2mādag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mādagwar</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mādar</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ābl¹, mēx</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>āhgūn-ág¹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mēhan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mēzd</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>may, meh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>šahrestān¹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mahist</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>men-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>moymard¹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>menīdan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mēnōg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mēnōgwaŋ¹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>²jīm¹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mānsr</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mānsrbar</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mānsrspand</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mānspand</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mānbān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mānbed</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mānišn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>māzanīg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>māzandar</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>māzdēsnih</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>māzdēsn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>fradāg¹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mār</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>māl-, mār-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mārāg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mārīg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mālidan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>purr¹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mārīšnōmand</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mārīšn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mārdan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mehmānhih</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mehmān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>māzdēsnih</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3mêzišnih</td>
<td>mênôgwênih [136]</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2-3mêzišn</td>
<td>mênôgîh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mês</td>
<td>mênôgîih</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mîjûg</td>
<td>mênôgîg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mêsag</td>
<td>mâyag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mêsâr</td>
<td>mowmard</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mëdyôzarm</td>
<td>mowbed</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mihöxt</td>
<td>menišñîg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>'azî</td>
<td>menišn</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>muhrag</td>
<td>mëzd, mizd</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mang, môy</td>
<td>mëzdbân</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>saxwanî</td>
<td>miznë</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>môyên</td>
<td>mëy</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>tîsî, âišî</td>
<td>mayg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>tîs-îzî</td>
<td>mûrag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>môyag</td>
<td>nâmag [136]</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>muhr</td>
<td>'abarî</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ôôsmár-î</td>
<td>sah-î</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ôôsmârišnî</td>
<td>sahîstanî</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ôôsmurdanî</td>
<td>sahišînî</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kêt</td>
<td>mîj</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mûrdâr</td>
<td>1-2mêz-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mûg</td>
<td>mizîdan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mûr</td>
<td>mîjûg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mulân</td>
<td>mîjag, mizag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mazgit</td>
<td>11556</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>miznē</td>
<td>5456</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>may'</td>
<td>65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>magas</td>
<td>696</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>padīrī</td>
<td>2696</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>padīrīšē</td>
<td>103156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>padīrīštān</td>
<td>113156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>magind</td>
<td>31156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>makōg</td>
<td>13156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-2 mar</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>marg</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>margomand</td>
<td>2696</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>margarzān</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>margīh</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>marw</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>šāh</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>šāhān šāh</td>
<td>2696</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>marag</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bāmbišn</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>marz</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>marz-</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>marzābukhi</td>
<td>105</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>marzābuk</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>marzidan</td>
<td>11556</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>marzangōš</td>
<td>53156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>murdār</td>
<td>137</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>murwāg</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>norwārīd</td>
<td>113156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>murwizag</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>murw</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>murwōn</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>murnjēn-</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>murnjēnīdān</td>
<td>11556</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mōrd, murd</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mūrdan</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mustōmand</td>
<td>2696</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-2 must</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mustabarmand</td>
<td>11556</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mustgar</td>
<td>2696</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mōz</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mōzag</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-2 mušk</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>muš</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>muštan</td>
<td>11556</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mūdag</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>muhrīn</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mazg, mizd</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mizdwar</td>
<td>2696</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>frō(x)š-</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>frōxtan</td>
<td>11556</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pahlavi Key</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| mastōg     | 13112666  
| mehtar     | 1312666   
| mastarg    | 1312666   
| mizagömand | 1312666   
| mizagdārīh | 1312666   
| mizag      | 1312666   
| rōyn¹      | 1312666   
| maškabarzēn | 1312666  
| maškizag   | 1312666   
| 1-4mašk    | 1312666   
| deh⁴       | 1312666   
| dehgān⁴    | 1312666   
| madār      | 1312666   
| mih        | 1312666   
| madan, 1-3-mihr | 1312666  
| mihrōdruj | 1312666   
| mihrōdrujīh | 1312666  
| mihrdrōz  | 1312666   
| mihrzan   | 1312666   
| mihrōdruj | 1312666   
| mihrōdrujīh | 1312666  
| mihrbān  | 1312666   

*see also*  

giyāh, syā  

<table>
<thead>
<tr>
<th>[139]</th>
</tr>
</thead>
</table>
| marzobān | 1312666   
| marzīshnīh | 1312666  
| marzīshn | 1312666   
| mardānagīh | 1312666   
| mardānanag | 1312666   
| marčābukīh | 1312666   
| marčābuk | 1312666   
| mard | 1312666   
| mardōm | 1312666   
| mardōmīh | 1312666   
| mardōmzādagīh | 1312666  
| mardōmzādag | 1312666   
| cē⁴ | 1312666   
| cē-Ēwēnāgīh⁴ | 1312666   
| cē-Ēwēnag⁴ | 1312666   
| cēih⁴ | 1312666   
| -masāy | 1312666   
| mehtar | 1312666   
| mehtarīh | 1312666   
| mehēn- | 1312666   
| mehēnīdan | 1312666   
| mehēnīshn | 1312666   
| mast | 1312666   
| mistan | 1312666   
| mastōgīh | 1312666   

*48*
<table>
<thead>
<tr>
<th>Sahmgen</th>
<th>[142]</th>
<th>Syahag</th>
<th>[142]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sahmgenih</td>
<td></td>
<td>Gehanig</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sastar</td>
<td></td>
<td>Gehan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sastarih</td>
<td></td>
<td>Sastarih</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sz-</td>
<td></td>
<td>Sxtih</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sxt</td>
<td></td>
<td>Sxt</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Raw-x</td>
<td></td>
<td>Sxtan, Sxtan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rawen-i</td>
<td></td>
<td>Sag, Sak</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rawenidan-i</td>
<td></td>
<td>Say-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rawish-i</td>
<td></td>
<td>Sahgigh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Raftan-i</td>
<td></td>
<td>Sahg, Sayag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saxtag</td>
<td></td>
<td>Sas</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sabz</td>
<td></td>
<td>San</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sast N</td>
<td></td>
<td>Saxwan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Si dig</td>
<td></td>
<td>Sahog</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Haštād N</td>
<td></td>
<td>Sak</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sagən</td>
<td></td>
<td>Saren-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nawad N</td>
<td></td>
<td>Sarenidan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sen</td>
<td></td>
<td>Salmur</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Senag</td>
<td></td>
<td>Salagih</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sen murw</td>
<td></td>
<td>Salag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sızd</td>
<td></td>
<td>Sahm</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sızdên</td>
<td></td>
<td>Samanomand</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Haftād N</td>
<td></td>
<td>Saman</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Darr-i</td>
<td></td>
<td>Sahmgən</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>---</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>gāy-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>gādan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wattar-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wattarih</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sravēn-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sravēnīdān</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>srūvēn</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sarv, sraw, srū</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>srūwar</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sarw</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bar-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>burdān</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>srub</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>srubēn</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Srōs</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>srōśīg</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>srōd</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>srūdān</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sarrāg</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>srub</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>srēšk</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sriśtan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sardīh</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sard, srat</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sardag</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>darrūdān</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sagr</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sagrih</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sēm</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sēb, sēj</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sējēmand</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sēzdah</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sezd</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sezdēn</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kūrdī</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sagēn</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dēg, ṣag, sīk</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sār</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sēl</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>srāy</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-2srāy-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>srāyišnīh</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>srāyišn</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sarīsār</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>srāyīdān</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sraxtag</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wādī</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sargēn</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sriśwadag</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>srēšk</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>spēd</td>
<td>sardṣēr</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>spēdag</td>
<td>sīsīmbār</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>spēdbāg</td>
<td>sīsīmbār</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>spēnāg</td>
<td>N.B. Any word with initial may appear written as</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>spōxtan</td>
<td>spāh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>spandān</td>
<td>débaḥr, spihr, spaxr</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Spandarmad</td>
<td>spāhbed</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sabuk</td>
<td>spās</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>spul</td>
<td>spāsdār</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>spurrṛīgh</td>
<td>spāsdārih</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>spurrṛīg</td>
<td>spāsesnās</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>spurdan</td>
<td>débaḥg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>spōz</td>
<td>spāsomānd</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>spōz-</td>
<td>spās</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>spīnjānagīh</td>
<td>spihr</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>spōzgūr</td>
<td>spīhrīg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>spūzišn</td>
<td>spēnāg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sabz</td>
<td>spīg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>spazg</td>
<td>spīz-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>spazgīh</td>
<td>spīzišn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>spar</td>
<td>spīš</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>spar-</td>
<td>spīšāmān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sprāhm</td>
<td>spēd-dār</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sprāhmag</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>spurz</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td>163</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>-----</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>gētīg, stī</td>
<td>see also</td>
<td>[147]</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>stēndag</td>
<td>1-saz-</td>
<td>[148]</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sidīg, stēy</td>
<td>sazagīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sidīgar</td>
<td>sazag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>stēr</td>
<td>sazagwār</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>stēzag</td>
<td>sazistan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>stōwēh</td>
<td>saziānīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>stōwēn-</td>
<td>saziānīg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>stōwēnīdān</td>
<td>1-saziān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>stō</td>
<td>gētīg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sadwēs</td>
<td>ḡētīgīg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dīdan</td>
<td>stāy-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-istan</td>
<td>stāyiānīg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>stūn</td>
<td>stāyiān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>stūnag</td>
<td>didār</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>stōr, stūr</td>
<td>stārag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sturg</td>
<td>stāhm</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>stūrīh</td>
<td>stambagīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>stōrgāh</td>
<td>stambag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>stōrbān</td>
<td>stahmīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>stārd</td>
<td>stahmagīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>*stōš</td>
<td>stahmag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>stūdān</td>
<td>stāyiān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>star</td>
<td>sudāb</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>starōšmūr</td>
<td>stī</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pâyag</td>
<td>starôšmur</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pânâgîh</td>
<td>starwan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pânâg</td>
<td>stardîh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-bân</td>
<td>stard</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pânagîh</td>
<td>stabr</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pânag</td>
<td>stabrîh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pânzdah</td>
<td>stabrag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pâkizag</td>
<td>stâft</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pâk</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pâlây-</td>
<td>pâh, pây</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pâlîtîdan</td>
<td>pahnûy</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pâlîtîdag</td>
<td>pahn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-2pârâg</td>
<td>pâyag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pârsîg</td>
<td>paygâl</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pâsosx</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pâsîbânîh</td>
<td>1-2pahrêxtan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pâsîbân</td>
<td>pahrêz</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pâzen</td>
<td>1-2pahrêz-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pâzand</td>
<td>pahlawîg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pâzen</td>
<td>pahlûg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pâsînag</td>
<td>pahlom</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pâsom</td>
<td>pahlûmih</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>paxšag</td>
<td>paygâlîgar</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pûdyûtand</td>
<td>pahast</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pûdyûtandîh</td>
<td>1pây-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td>161</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-----</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>padām</td>
<td>555</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>payādag</td>
<td>1555</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-pay, pih</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pas, 2-pay</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pēs</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pēsišn</td>
<td>1555</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>passand</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>passand-</td>
<td>555</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>passandišnīg</td>
<td>1555</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>passandišn</td>
<td>1555</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>passandīdan</td>
<td>1555</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>penīh</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pen</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>payg</td>
<td>155</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pīr</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pil</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>payrāy-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>filasafta</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>payrāyag</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pērāmōn</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>payrāstan</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pīrīh</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pērōz</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pērōzīh</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pērōzgar</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pādūzwānīh</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pādūzwān</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pādīxšā(y)</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pādīxšāyīh</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pādīxšīr</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pādyāb</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pādyābih</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pādāšn</td>
<td>1555</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pādīrān-</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pādīrānēn-</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pādīrānēnīdan</td>
<td>1155</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pādīrānīdan</td>
<td>1155</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pādīrān</td>
<td>1155</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pāyāmār</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pādēz</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-pādan</td>
<td>1155</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pādōfrah</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pādzhār</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pāygōs</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pādōrōz</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pāyram</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pādʿrazm</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pādīrāh</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>arzan¹, gāwars²</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pih</td>
<td>1555</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1)pēšag</td>
<td>pērōzgarīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pēšpārag</td>
<td>pīlbān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>petyāragih</td>
<td>pērn, pīm</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>petyārag</td>
<td>pēmēn-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>paydāgīh</td>
<td>pēmēnīdān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>paydāgīhīstan</td>
<td>pīngēn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>paydāgīhī</td>
<td>pēs-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>paydāgēn-</td>
<td>pēsīdān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>paydāgēnīdān</td>
<td>pēsīšān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>paydāg</td>
<td>pestān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>paygām</td>
<td>pēč-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>paygāmbar</td>
<td>pēčīdān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>petītīgh</td>
<td>pēs</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>petītīg</td>
<td>pēšānīg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>petīt</td>
<td>pēšobāy</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-2)pid</td>
<td>pēšobāyīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>panāh</td>
<td>pēšār</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>panāhīh</td>
<td>pēšārwār</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-2)puhl</td>
<td>pēšgāh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>puhlēn-</td>
<td>pēšēnīg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>puhlēnīdān</td>
<td>pēšemāl</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>frāz</td>
<td>pēšemālīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pōhišān</td>
<td>pēšobāy</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>poxtan</td>
<td>pēšobāyīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>nēm¹</td>
<td>pēskār, pēšyār</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td>[155]</td>
<td>[156]</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pōlāwad</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>purrgāh</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>purrxwarrah</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pōryōtkēş</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pōryōtkēšāh</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>purnāy</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>purr-rawiśnīh</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>purrmāh</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>purrsārdag</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dahān†</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pusyān</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pusar</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pōstē\v</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pōst</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>panj, pōz</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>panjāh</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>panjag, pōzag</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pōs-</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pōśādān</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pōśān</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>puśṭibānīh</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>puśṭibān</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>puśṭ</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>puśṭag</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pūdagīth</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pand, (nēm?)</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pōy-</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>penīh</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pus</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>frażand</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>frażandīh</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>panīr</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pondik</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pōyiśnīg</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>padf, pen</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>padgōhr</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>padnērōg</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>padnigēriśn</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>padwizēn</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>padzyān</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>purs</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pursīdān</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pursīśn</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>padpānag</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pa(c)ēbāy-</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pa(c)ēbāgīh</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>frażand</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pōr, purr</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pōlāwadēn</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>frḥixtan</td>
<td>potk, pūdag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>frḥixtag</td>
<td>pazzām-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>frāyādīšnīg</td>
<td>pazzāmūn-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>frāyādīšn</td>
<td>pazzāmūnīdān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>frāy</td>
<td>pazzāmūnīn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>frādähīšnīh</td>
<td>pazzūfītan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>frakhist</td>
<td>pazūl</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>fərroxīh</td>
<td>pazūl-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>fərrox</td>
<td>pazūn-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ʃəwāh-踏实</td>
<td>pazzūnīdān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ʃəvastān-踏实</td>
<td>pazdagīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>frārūst</td>
<td>pazūg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>frārūnīh</td>
<td>pāymār踏实</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>frārūn</td>
<td>parr</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>frāmūš</td>
<td>frahūng</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>frāmūš-踏实</td>
<td>frāxīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>frāmuştān</td>
<td>frāxūn-踏实</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>frakhist</td>
<td>frāxūnīdān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>parrag</td>
<td>frahūngestān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>freh</td>
<td>frāx</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pardāxtn</td>
<td>parāhōm</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>freh-būdīh</td>
<td>frahūngj-踏实</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>freh-būd</td>
<td>frayūd-踏实</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pardāz-踏实</td>
<td>frayūdīdān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pardaxtn, parrēxtn</td>
<td>frayūd</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>---</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>frawahr</strong></td>
<td>160</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>parwângâh</strong></td>
<td></td>
<td>158</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>parwânagîth</strong></td>
<td></td>
<td>158</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>parwânag</strong></td>
<td>158</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>frawâr, parwâl</strong></td>
<td>158</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>frawâr-, parwâl-</strong></td>
<td>158</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>parwâlîshn</strong></td>
<td>158</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>frawârdan</strong></td>
<td>158</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>franâm-</strong></td>
<td>158</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>franâmišn</strong></td>
<td>158</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>parwâz</strong></td>
<td>158</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>franâftan</strong></td>
<td>158</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Farrôbây</strong></td>
<td>157</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(read <em>plu-</em>)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Farrôbag</strong></td>
<td>157</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>piring</strong></td>
<td>157</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>palang</strong></td>
<td>157</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>parnagân</strong></td>
<td>157</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>palangmušk</strong></td>
<td>157</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>parvand</strong></td>
<td>157</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>parvand-</strong></td>
<td>157</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>parrôn</strong></td>
<td>157</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>frôgîth-</strong></td>
<td>157</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>frôghîshan</strong></td>
<td>157</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>frôg</strong></td>
<td>157</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>parrwar</strong></td>
<td>157</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>frasang</strong></td>
<td></td>
<td>159</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>parragîg</strong></td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>pargan-</strong></td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>parwûr</strong></td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>pargandan</strong></td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>pargüd</strong></td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>frôg, parig</strong></td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>frêst-</strong></td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>frêstîdan</strong></td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>frêstîdan</strong></td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>pargast</strong></td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>frêstag</strong></td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>frêb</strong></td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>frêb-</strong></td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>frêftûr</strong></td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>frêftan</strong></td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>frêz, (frêb)</strong></td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>pardaz-, parrêz-, (frêb-)</strong></td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>frêzwânîh</strong></td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>frêzwânîg</strong></td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>frêzênîh</strong></td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>frêzênîg</strong></td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>pardazişn</strong></td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Fradadafî</strong></td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Framošidan</td>
<td>Parwar-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>---------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Framuştan</td>
<td>Parwarişn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Framūdan</td>
<td>Frawardin</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frasāwand</td>
<td>Frawardīgān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frasāwandīh</td>
<td>Fraward</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frasp</td>
<td>Parwardan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Parist-</td>
<td>Parwardag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paristār</td>
<td>Franam-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paristidan</td>
<td>Parwast</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paristog/k</td>
<td>Parwastan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paristagīh</td>
<td>Franaftan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paristag</td>
<td>Frušag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paristišn</td>
<td>Frōd</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frabih</td>
<td>Frōdmānd</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frazānagīh</td>
<td>Fragān, pillagān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frazānag</td>
<td>Parrag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frazām</td>
<td>Fраган-, пargan-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frazām-</td>
<td>Fрагандan, пargandan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frazāmēn-</td>
<td>Framāy-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frazāmēnidan</td>
<td>Framāyişn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frazām-pērōzīh</td>
<td>Framānburdār</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frazāftar.</td>
<td>Framān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frazēn, parźn</td>
<td>Framādār</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frazāftan</td>
<td>Framoš</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fraš, parš</td>
<td>Framoš-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td>155</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-----</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pašir-</td>
<td>[164]</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>paširišnīh</td>
<td>frašagirdg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>paširišn</td>
<td>frašagird</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>paz-</td>
<td>frašamurw</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pa(č)čēn</td>
<td>fradāg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pa(č)čibāy-</td>
<td>fradom</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pa(č)čibāgīh</td>
<td>fradomīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pašēmānīh</td>
<td>pardag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pašēmān</td>
<td>pambagēn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pišīz</td>
<td>pambag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>paššing</td>
<td>passāxt</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pašom</td>
<td>passāxtan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pašom</td>
<td>passox</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>paššinj-</td>
<td>passāz-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>paššinjīdan</td>
<td>passāžišn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>paššinjag</td>
<td>pasēn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>paššinjišn</td>
<td>pasēnāl</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pašm</td>
<td>pasēnālīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pašmēn</td>
<td>brīn-¹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pašt</td>
<td>brīdan¹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>paštag</td>
<td>passazagiš</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pad-</td>
<td>passazag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>petyārag</td>
<td>past, pist</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pattāy-</td>
<td>pistag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pattāyistan</td>
<td>pašār-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Persian</td>
<td>Romanization</td>
<td>Persian</td>
<td>Romanization</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>--------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>pattūgīh</td>
<td>شت١گیه</td>
<td>pattūn</td>
<td>شت١ن</td>
</tr>
<tr>
<td>pattūg</td>
<td>شتر گیه</td>
<td>padēxīh</td>
<td>پدئخیه</td>
</tr>
<tr>
<td>paywastan</td>
<td>پاوه‌استان</td>
<td>padēxēn-</td>
<td>پدئخئن-</td>
</tr>
<tr>
<td>paywastag</td>
<td>پاوه‌استگ</td>
<td>padēxēnīdan</td>
<td>پدئخئنیدان</td>
</tr>
<tr>
<td>pattūdan</td>
<td>شت١دن</td>
<td>padēx, [error for pih] ough</td>
<td>پدئخ، [اخطار برای پیه]</td>
</tr>
<tr>
<td>pahikār</td>
<td>پاهیکار</td>
<td>padir-</td>
<td>پادیر-</td>
</tr>
<tr>
<td>1-2pahikār-</td>
<td></td>
<td>padīragīh</td>
<td>پادیراگیه</td>
</tr>
<tr>
<td>pahikārdan</td>
<td>پاهیکاردان</td>
<td>padīrag</td>
<td>پادیراگ</td>
</tr>
<tr>
<td>pahikāf-</td>
<td></td>
<td>padīrīftan</td>
<td>پادیریفتان</td>
</tr>
<tr>
<td>pahikāftan</td>
<td>پاهیکافتان</td>
<td>padīrīšn</td>
<td>پادیریشان</td>
</tr>
<tr>
<td>pahikōb-</td>
<td></td>
<td>1-2-padīsār</td>
<td>1-2 پادیسیار</td>
</tr>
<tr>
<td>pahikōftan</td>
<td>پاهیکافتان</td>
<td>padist-</td>
<td>پادیست-</td>
</tr>
<tr>
<td>pahikar</td>
<td>پاهیکار</td>
<td>padistā(g)</td>
<td>پادیستا(g)</td>
</tr>
<tr>
<td>pahikaft</td>
<td>پاهیکافت</td>
<td>padistādān</td>
<td>پادیستادان</td>
</tr>
<tr>
<td>pahikaftan</td>
<td>پاهیکافتان</td>
<td>padistān</td>
<td>پادیستان</td>
</tr>
<tr>
<td>payrūstan</td>
<td>پاروستان</td>
<td>-bed</td>
<td>-بید</td>
</tr>
<tr>
<td>payrūg</td>
<td>پاروژ</td>
<td>1-2-pid</td>
<td>1-2 پید</td>
</tr>
<tr>
<td>pahrμāh-</td>
<td>پارماه-</td>
<td>paywāsag</td>
<td>پارواسگ</td>
</tr>
<tr>
<td>pahrμāhāgīh</td>
<td>پارماهاگیه</td>
<td>paywūz-</td>
<td>پارووژ-</td>
</tr>
<tr>
<td>pah:..āhišn</td>
<td>پاها:..اهیشن</td>
<td>paywūzag</td>
<td>پارووژاغ</td>
</tr>
<tr>
<td>paymāy-</td>
<td>پرمای-</td>
<td>paywāzišn</td>
<td>پاروژیشان</td>
</tr>
<tr>
<td>paymānīgīh</td>
<td>پرمانیگیه</td>
<td>paywand</td>
<td>پارواند</td>
</tr>
<tr>
<td>paymānīg</td>
<td>پرمانیگ</td>
<td>paywand-</td>
<td>پارواند-</td>
</tr>
<tr>
<td>paymān</td>
<td>پرمان</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Pahlavi Key

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pahlavi</th>
<th>[168]</th>
<th>Pahlavi</th>
<th>[167]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>čašīn</td>
<td>11455</td>
<td>paymānag</td>
<td>12035</td>
</tr>
<tr>
<td>čašīn, čaxšīn</td>
<td>11455</td>
<td>paymōxtan</td>
<td>11580</td>
</tr>
<tr>
<td>čāšt</td>
<td>11455</td>
<td>paymōg</td>
<td>11650</td>
</tr>
<tr>
<td>čāštan</td>
<td>11455</td>
<td>paymōz-</td>
<td>- 91600</td>
</tr>
<tr>
<td>1-čāšttag</td>
<td>11455</td>
<td>paymōzan</td>
<td>119150</td>
</tr>
<tr>
<td>čādur</td>
<td>11455</td>
<td>paymūdan</td>
<td>116500</td>
</tr>
<tr>
<td>xīr²</td>
<td>11455</td>
<td>padisāy</td>
<td>125500</td>
</tr>
<tr>
<td>čēh-</td>
<td>11455</td>
<td>padist</td>
<td>125500</td>
</tr>
<tr>
<td>čēh-widarag</td>
<td>11455</td>
<td>padiš</td>
<td>125500</td>
</tr>
<tr>
<td>čēhag</td>
<td>11455</td>
<td>padišxwar</td>
<td>125500</td>
</tr>
<tr>
<td>1-čēhr</td>
<td>11455</td>
<td>-(i)z</td>
<td>95-</td>
</tr>
<tr>
<td>čēhrēn-</td>
<td>11455</td>
<td>čāh</td>
<td>95-</td>
</tr>
<tr>
<td>čēhrēnidan</td>
<td>11455</td>
<td>čahār</td>
<td>95-</td>
</tr>
<tr>
<td>čēhrūg</td>
<td>11455</td>
<td>čahārdah</td>
<td>95-</td>
</tr>
<tr>
<td>čēhrag</td>
<td>11455</td>
<td>čahārpāy</td>
<td>95-</td>
</tr>
<tr>
<td>čēhr-šnāsīh</td>
<td>11455</td>
<td>čār</td>
<td>11590</td>
</tr>
<tr>
<td>čēhšīnig</td>
<td>11455</td>
<td>čārūgēn</td>
<td>11590</td>
</tr>
<tr>
<td>čēhšīn</td>
<td>11455</td>
<td>čārūg</td>
<td>11590</td>
</tr>
<tr>
<td>čēzm²</td>
<td>11455</td>
<td>čārāggarīh</td>
<td>11590</td>
</tr>
<tr>
<td>čiyōnīh</td>
<td>11350</td>
<td>čārag</td>
<td>11590</td>
</tr>
<tr>
<td>čiyōn</td>
<td>11350</td>
<td>čābukīh</td>
<td>11590</td>
</tr>
<tr>
<td>čīn-</td>
<td>- 39</td>
<td>čābuk</td>
<td>11590</td>
</tr>
<tr>
<td>čīnăr</td>
<td>- 39</td>
<td>čāš-</td>
<td>11590</td>
</tr>
<tr>
<td>Jīw</td>
<td>- 10</td>
<td>čaxšāgīh</td>
<td>11590</td>
</tr>
<tr>
<td>čīnwad</td>
<td>13 (8)</td>
<td>čāsidan</td>
<td>11590</td>
</tr>
<tr>
<td>čōbag</td>
<td>19019</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čagād</td>
<td>116099</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čakōk</td>
<td>151599</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čakutč</td>
<td>91299</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čagar</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čirāy</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čarz</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čarag</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čarm</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čarb</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čarbīh</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čarbīśni man</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čarbīśni</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čim</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čim-gōwāgīh</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čimīg</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čambar</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čamišn</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sang</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čašōm</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čašmāreškīh</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čašmārešk</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čašmāgāh</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čašmāgāhīh</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-čašmag</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čašndīd</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čatrang</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-činnag</td>
<td>13019</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>činnišn</td>
<td>13019</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čegāmag</td>
<td>13019</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čegām-iz</td>
<td>13019</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čēr</td>
<td>13019</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čēlāngar</td>
<td>13019</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čēlān</td>
<td>13019</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čēlāngai</td>
<td>13019</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čērih</td>
<td>13019</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čērih-</td>
<td>13019</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čērihistan</td>
<td>13019</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čim</td>
<td>13019</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čim-gōwāgīh</td>
<td>13019</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čimīg</td>
<td>13019</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-čīdan</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čānd, čāng</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čānd-</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čāndīh</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čāndal</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čāng-srāy</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čāndišn</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-2grīw</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čāndīdan</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čōb</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>čaw(la)gān</td>
<td>115199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td>[172]</td>
<td>see also</td>
<td>[171]</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>jaw¹</td>
<td>11168</td>
<td>- (I)š</td>
<td>0-0</td>
</tr>
<tr>
<td>jawên¹</td>
<td>13406</td>
<td>šah</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>šéwan</td>
<td>11576</td>
<td>šah-</td>
<td>219</td>
</tr>
<tr>
<td>fréstₜ</td>
<td>11164</td>
<td>dēw²</td>
<td>3656</td>
</tr>
<tr>
<td>fréstādan¹</td>
<td>115116</td>
<td>dēw²</td>
<td>3656</td>
</tr>
<tr>
<td>hilₜ</td>
<td>11652</td>
<td>dēwēsnih¹</td>
<td>131616</td>
</tr>
<tr>
<td>hilišn¹</td>
<td>1315116</td>
<td>dēwēzagiḥ¹</td>
<td>131616</td>
</tr>
<tr>
<td>hištan¹</td>
<td>115116</td>
<td>šahbalūt</td>
<td>131616</td>
</tr>
<tr>
<td>šagr, šir</td>
<td>11168</td>
<td>šāy-</td>
<td>0-0</td>
</tr>
<tr>
<td>šrēnith</td>
<td>1525</td>
<td>šāhdānag</td>
<td>0-0</td>
</tr>
<tr>
<td>šrēn</td>
<td>50</td>
<td>šāyendagīh</td>
<td>0-0</td>
</tr>
<tr>
<td>šēb</td>
<td>1525</td>
<td>šāyendag</td>
<td>0-0</td>
</tr>
<tr>
<td>šēb-</td>
<td>50</td>
<td>šāhīgān</td>
<td>0-0</td>
</tr>
<tr>
<td>šēbāq</td>
<td>50</td>
<td>šāyistan</td>
<td>131616</td>
</tr>
<tr>
<td>šēhāsn</td>
<td>50</td>
<td>šāyēd</td>
<td>0-0</td>
</tr>
<tr>
<td>šēsag</td>
<td>50</td>
<td>šāhwār</td>
<td>0-0</td>
</tr>
<tr>
<td>šēdā</td>
<td>1525</td>
<td>šānag</td>
<td>0-0</td>
</tr>
<tr>
<td>šēd</td>
<td>1525</td>
<td>šām</td>
<td>0-0</td>
</tr>
<tr>
<td>uzwān²</td>
<td>210</td>
<td>šāhesprāhm</td>
<td>131616</td>
</tr>
<tr>
<td>šnāxтан</td>
<td>115116</td>
<td>šāyēd</td>
<td>131616</td>
</tr>
<tr>
<td>šnāy-</td>
<td>115116</td>
<td>šāzdah</td>
<td>0-0</td>
</tr>
<tr>
<td>šnās-</td>
<td>115116</td>
<td>šādurwān</td>
<td>0-0</td>
</tr>
<tr>
<td>šnāyēn-</td>
<td>115116</td>
<td>šādīh</td>
<td>0-0</td>
</tr>
<tr>
<td>šnāyēnidan</td>
<td>115116</td>
<td>šād</td>
<td>13576</td>
</tr>
<tr>
<td>šnāyēnīn</td>
<td>13576</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sālag²</td>
<td>šnäsagīh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>skūf-</td>
<td>šnäsag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>škūftan</td>
<td>šnāyišn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>nibay-²</td>
<td>šnāyi’dan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>nibastan²</td>
<td>šnāz</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ških-</td>
<td>šnāz-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>šken(u)-</td>
<td>šnāz’idan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>šken(u)īšn</td>
<td>šaw-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>škēbāgtah</td>
<td>šawāg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>škēbāg</td>
<td>šōy, šuy</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>škeftīh</td>
<td>šanēn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>škeft</td>
<td>šōymand</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-škōh</td>
<td>-īšn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>škōhīh</td>
<td>šan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>škōf-</td>
<td>šnōhr</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>škōfag</td>
<td>šōnīg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>škoft</td>
<td>šōn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>škuftan</td>
<td>šnūg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>hur¹, šakar</td>
<td>šnūman</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>škarv-</td>
<td>šnōmag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>škarwī’dan</td>
<td>šnōšag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>škarag</td>
<td>drōd³</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>škastan</td>
<td>šuhr</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>škaft</td>
<td>sāl¹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pādixšāy²</td>
<td>šālagīh¹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td>149</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-----</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>weh¹</td>
<td>pādixšāyiḥ¹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>wehīh¹</td>
<td>wišāy-¹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>šabeg</td>
<td>wišāḍ³</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>šabestān</td>
<td>wišād-dar⁴</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>šāfēr</td>
<td>wišādan⁴</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>šiftālug</td>
<td>šalwār</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>šiftēnag</td>
<td>šarm</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>šāš⁵</td>
<td>šarmgāh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ālag⁴</td>
<td>šarmgēn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>šāhirwar</td>
<td>šarmgen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>šahr</td>
<td>nām⁵</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>frēst-²</td>
<td>šambalīdag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>šahryār</td>
<td>kunjīd¹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>šahryārīh</td>
<td>nāmčīstīg⁴</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>frēstīdan⁴</td>
<td>nāmčīst³</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>šahrestān</td>
<td>šimšār</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>frēstādan⁵</td>
<td>šamšēr</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ālag⁵</td>
<td>šasab</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kūn⁵</td>
<td>šasabīgān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-ḷt</td>
<td>wiḥ-¹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>tah</td>
<td>wistān¹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>taxl</td>
<td>šab</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>taxlih</td>
<td>šubān</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>taxtgāh</td>
<td>šabīxōn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>šābig</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAHLAVI KEY</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>täštīg</td>
<td>[178]</td>
<td>taxt</td>
<td>[177]</td>
</tr>
<tr>
<td>kāh²</td>
<td>10</td>
<td>taxtan, täxtan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>šken(n)-¹</td>
<td>10</td>
<td>taxtag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>šknastan¹</td>
<td>10</td>
<td>tēx</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>nēw¹</td>
<td>10</td>
<td>tās</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xorrnā¹</td>
<td>10</td>
<td>tāwān</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>tēx</td>
<td>10</td>
<td>tāwān</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>tihög</td>
<td>10</td>
<td>αr-¹</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>āḥūg¹</td>
<td>10</td>
<td>ārdan¹</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>tis</td>
<td>10</td>
<td>3-²tāg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>tasum</td>
<td>10</td>
<td>tār</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>gīl²</td>
<td>10</td>
<td>tārig/kih</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>gīlen²</td>
<td>10</td>
<td>tārig/k</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>tigr, Tīr</td>
<td>10</td>
<td>rōbah¹</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3-⁴tērag</td>
<td>10</td>
<td>tāb-, tāz-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>tēmār</td>
<td>10</td>
<td>tāzānag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3-⁴tēz</td>
<td>10</td>
<td>3-²tāzig</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>tēzīh</td>
<td>10</td>
<td>tābīdan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>tišn</td>
<td>10</td>
<td>tābāg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>tišnagih</td>
<td>10</td>
<td>tābestān</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>tišnag</td>
<td>10</td>
<td>tābīšn</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tištar</td>
<td>10</td>
<td>tāftan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>tīdag</td>
<td>10</td>
<td>tās-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>tan-</td>
<td>10</td>
<td>tāṣidan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>tuhīgih</td>
<td>10</td>
<td>tāst</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

470
<p>| tanömandih | tuhīg |
| tanbahr  | tōhmag |
| tund     | tanāpuhl |
| tundīh   | tuxā- |
| tanīhā   | tuxšāgīlī |
| tandrūstūḥ | tuxšāg |
| tandrūst | tuxšādan |
| tandrūst | tuxšīšn |
| tanīg    | tōxtan |
| tanuk    | tuwānāg |
| tanūr    | tuwānīgh |
| tantōhmag | tuwānīg |
| Tür      | tuwāngar |
| Türān    | tuwāngarīh |
| tōrag, Turk | tuwān |
| -tom     | tuwānsāmān |
| tom, tōm | tambūr |
| tumbag   | tambūrag |
| tōf      | didī, tand, tang |
| tōz      | tandīh, tangīh |
| tōz-     | tanīgardīg |
| tōzišn  | tanīgard |
| tōsag    | tan |
| tušt     | gāwī |
| tagīgīh  | tanōmand |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>PAHLAVI KEY</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>tarsāgāh</td>
<td>tagīg</td>
</tr>
<tr>
<td>tarsāg</td>
<td>tag</td>
</tr>
<tr>
<td>tarsīdan</td>
<td>takōk</td>
</tr>
<tr>
<td>tarsagāh</td>
<td>tagarg</td>
</tr>
<tr>
<td>tarsagāhīh</td>
<td>-tar</td>
</tr>
<tr>
<td>tarist</td>
<td>tar, tarr</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| seṛ | tarāzēn-
<p>| tom | tarāzēnidan |
| tambūr | tarāzūg |
| ānōhṛ | pilhṛ |
| tab | targ |
| tab- | tars |
| tabāh | dōṛ |
| tabāhīh | targumān |
| tabāhīḥ- | tarwēn- |
| tabāhīḥiṣtān | tarwēnidan |
| tabangōg | truṣḥ |
| tabarzad | truṣṭag |
| tabiśn | truṣ |
| tafūg | talag, tarrag |
| taftān | talagčīn |
| taz- | tarmānīh |
| tazāg | tarmenīšīh |
| ñazēn- | tarmenīšn |
| tazēnīdan | tars- |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>13</th>
<th>tazidan</th>
<th>[184]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>14</td>
<td>tazišníh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>nö¹</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>taškanag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>tašt</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>tadan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>tadar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Numerals**

<table>
<thead>
<tr>
<th>1</th>
<th>1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>12</td>
</tr>
</tbody>
</table>