$+\infty$

ر


ك,
-

# تاريخزبان فارسى 

4
دكتر يرويز ناتل خانلرى

PSt all

ادلمنجهابتجديدنظرشدهنمرلو

ليتوكرالم: ليتو كرالمى بهار


## -

1 11

PI
$\Delta Y$
$\Delta 9$ 9Y
91
91
Ar
AD
AD
A9

$\stackrel{y}{\omega}$
ريشش و مله (مل
ماد8 مغـارع در اهدانى باسعان ملدة مغــارع در لارسمى مهانه د دره

ماد8 ماطى
1.1
1.1
1.4

111
ilr
110
115
1r•

! 1 !

 لكرو كردن: 1Y\& سوم) فلمل مركب



زس:

كرداتيدن: IAY ! IDP

لعل مركب س هـ هن
لعل مركب با اسم ذات

اهجزاه نغستين لمل مركب

كلمل مركب عد بـامتــان هـدل
ههادم) مبادت لهلم

تعرل تاريغن ساختمان لسل

IYY
18.

14A
Y•*
Yo.
P••
ror
PIT
ris
Y14
YYI
YYI
PYY
PYq
PrI
PrD
YPY
PPY
PPP
PPQ
Y ${ }^{\circ}$
Yチ・
P94
YYI
PYA
YAY
PAP
YAD
PAP
P4P
rer
P. $\varphi$

P-9
PIS
riv
PYI
Pri
Pro

فـهـت

$$
\begin{aligned}
& \text { وجsه } \\
& \text { وبـ4 اغبارى } \\
& \text { (1 } \\
& \text { ماضس تام } \\
& \text { جه } \\
& \text { رنتّ - هدن } \\
& \text { حرن نغى در مـاضس مـاده }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) ماضث استمرایى }
\end{aligned}
$$

 صرن ننى در مانسى اعتعـارى

بودن - داءـت
( $ا$
عمس/
هـ
می +
P) ماضى نتلمى

هـاعتعان مانسى نللى
)
(V
منـارع منغى

بوده باثد
山/ / ا
 (A وبه اموى
اهس منتى (نتهى)
وبه التزامى
مانسى التزامى
شزده باثد
كـده شٌّد، كرده باثد
وجه \$1
مانس شـر مـ
سنـارع بـى
تار يغ زهان لمارمى
rys
Pr
PP.
وبرو غمال

PP•
PPP
PPA
PrA
ra*
res

PYA
PAA
PAA
P4Y

P4F
بـ
ز
انما'ع دهـى بيان شـرطـ
وجه تمنأثى
(d)


ب) ملـ معين لمل

4
P4A
P44
هِع

عـابي 1

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

$$
\begin{aligned}
& \text { بيان طـ اب } \\
& \text { در لـارسى مياث } \\
& \text { در لـارمس درى } \\
& \text { ر }
\end{aligned}
$$




















 معلوم شود آن نكأ صـرلم با آن مورد امستمـال به متن معين با ذا ذمان معينى متملى









$$
\begin{aligned}
& \text { لردلز ناتل خانلرى }
\end{aligned}
$$

منابعومآخدتحقيق
بر ای دور\& اول فار سى درى

در اين نعقيز آثار مهم لثر فادسى در دور: اول، يعنى اذ فديسترين زمـان ثا اوايل
 آلهـا استخراج و تنظيم شده است. در اتتهاب مآخذ كمــال دفت بـه عمل آمده


 از جالب كاتب يا كاثبان در آن بیع عـل فـا










 اين قـست، يمنى بحت در مختهات فــارسى درى در دور: اول، از آها استنشا اج ,

تاريغ ذبان ثارسى

 صنحات راجحع به T نهاست با تنمـيل لازم زكى مى شود. در مواردى كه كتاب مــورد استناد مشتمل بـر پـند مبلـد بود يس از كلـن

 Y: צF


 آن مآخذ معرفى خواهد شد. ابنك فهرست مآحذ: 1) (داب: זدابالـعرب و الثبهاعة

 FMMI.个) ابنيه ع: الابنيه عن ستايتّلخ دوب
 هيلادى.
(F) ابئيه ع: الا بنيه عن سايتالا درب

 P) ابوالهيشم: ثرح تميدا فارسى خوابه البوالهيُم




فلــفى و دينى در فُرن ينجم هجـى










 (Y المكنلد : اسكندرناهـ













## .Irry

(I التوسل: التوسل الى الترّسل





 ميزدهم است الستغاده شده الست. به نمـحيح و با حوانیى و مثدمئ دكــر محمد معين.







. Ime

## (1P) انصارى: رسالّ غوابه عداكة انهارى





 جاب تهران سال Irla.
14) انورى: ديوان انورى

 (19) اويس: تارين شيـن اويسى



ايـكـلـــور
(IV



بنـكاه تد جمه و نشر كثاب. تهران

 محمدبن نصرالقباو ی، تلتمص هحمدبن زنــر بن عمر. موضوع كتاب اوضاع و احوال













 به جاب كراورى أتتشار داده أست. در اين أور أق بـثتر كلهات فارسى با اعراب ضبط شده و از اين جهت براى دانـتن نلفظط مصوتها اهـيـت دارد. (F1) برامكه: تارين برامك
 موضوع آن در بار: خاندان برامـكه و فضايل و دامستانهايمى در باء: آ كان أست. الماس جاب نسحهٌ خطى متعلق 4 عبدالمظيم تر يباس

 (Fr ) برهان تاطب
 ابنسينا. هاب دوم IRY.
بr بلعمى: ناريخ بلمى
انشاى أبوعلى بلمـىى. نصحيح محدف يرو بن كنا بادى. انتّارات زوار. دو جلد
. Ir $\Delta r$
(PP) بلعمى ©: ناريخ بلمى
 طبر ی. تاريخ عالم اسست از ابتدأىآفرينش وتاريخ دو ترن اول السالامى. ابن تار ين
 قريب به يفين بهار در حـرد سمال
 بهاز. از انتشارات وزارت فرهنكك ثهران الشr|. قــتن از ترجمه ناريخ كبي ابو جعغر مهمدبن جريسر طبرى است بهانشاى


 در مسر؟ (「8) بيان: يـانالادبان تأليف ابو المعالى محمدبن الحسـِنالعلومى. كهنتـرين هتن تارسى در تارين

 (PY بيهت: تاريخ بيهت

 عكس نــنة خطى بريتيش ميوزيو
 | انتثارات وزارت فرهنـك، نهران IVV IV (PA بيهقى: ناريخ بيهىى
تصنينت خواجه ابو الفضل مسمدبن هـــين بيهفى در HVO مجرى. ايـن جاب






(TQ) بيهق ف: تاريت ينهى


باكونش على روافى. از احشارات بنياد فرمنـكـ ايِان. تهران
(P)







تهران سهr|.





 هاب ليـكلـون. جاب سو (rA) تر جمان: نرشهـانالبلاغ

 امسانيول.
\%





 (FA
 (AYロ _ अar)








 كه چهار لــغث مغصو


 دستـردى، مردادمـاه 0 فرهنـك.


# دانثـكاه تهرات دrسا.  

سدبدالدين محمد عو فى. جلد اول از تسم سو م. دكتى بالو مصفا (كـــــمى).

(FY) جهان: مهانناس



 مسههد |rذ
(PQ) حالات: عالات و سهنان طيخ ابوصبد ابى الكير مينى




 A\&A

دربار: جغر افـِاى عمومى كــه در سـال

 (PA
 بهكابغالهُ ملك|لـعراء بهار أست (تاريخ تحرير آن ذكر لشده) كه با جندين نــغـ
 (PQ حسن: ديوان سـد مسن ع'رّنى
 ثار يخ تحرير آ هها ذكر نشده. تصحيّع مددى رضو ى، انتشارات دانتـكاه تهر ان ( 0

 انتهارات انجعن آثار ملى. جاب تهران اسسا. خا ها به كوثـ دكتر ضــاءاءلـدِن سجادى. از انتشارات كتابفروشى زوار. تهر ات

ת גrrin
( $\Delta$ خــر و: خـروظيرين





 خو ان: خوانالا فوان

بارانى. تهر ان גهسا.
( $\Delta \Delta$

 (

كاب، هزران ثشط1.




 (AV







تهر ان
(A ) دودكى: ديوان رودكى

شو روى
(Y。 روضه: روضةالشثل

 (\$1) دوضه: روهةالهد'نبين و جنةالمهتاتمين





# التـارات داكـكاه تهران <br> (\$ 


زP زأد: زادالهـانرين



 (9) زراتشت: زراتششتناه




 كــنه ترجهة فارسى زيـن نويس لغات را بهصورت اعرابكذارى شده دارد كه متعلق


زين: زئالاغبار



 بدل استفاده شده است. به مثابله و تصحيح عبدالحى حبيبى. از انتتـارات بنـياد فرهنـك











 تهران







 س (







(VA
از محمد بن على بن محمد ظههرى سعرتندى. به تصحيح و امتدام احمدآنث.
चاب استالبول IarA.
( $W$

 هبرى تُرى مبحفوظ در كتا بثانه ديو ان هند، لندن، انتـار ات بنـباد فرهنك اير ات.

(W)

(VA

 با لستههای زیر مقابله شـده:



درباورَّى امتغاده شُده است. بهامتعام هيو برت داركُ. اذ انتشارات بنـكاه تر جمهو لشر

(VA

 (10) سياست قَ: مياستنام

فزو ينى. كتابفرونى طهو (ی، نهران זسشا.
(A1) سـرت: بيرت (رولاتة


(AT

 (Ar شاهنا (Ar


تهران 10_r|mו.

شاهنامه: شامناهن تردورم (AF
جاب آكادمى علو م انحاد شوروى

$$
\begin{aligned}
& \text {.19V1-1995 . } \\
& \text { (As) شمار : شَّهارناه }
\end{aligned}
$$


 .impo


(AY شنقشىي: جز نى از ثر جمة فارسى فر آن. محفرظ در كتابخانهُ آ ستان ثدى دضوى كه
 .Irar

نسـنه مورخ مترجم و شارحآن ناشناختّه است ان دو ترجمة ديكى كهنتر است. تصحيح محعد
 (AQ صحاح: هسالح الذهى
ثأليف معقدبن هندوشا، نحْجو الكى، به اهتمام دكر عبدالملم طاعتى. انتـنارات

$$
\begin{aligned}
& \text { بنـكا. ترجمه و نشر كاب. تهران ان انشا. } \\
& \text { ه0) طبر ستان: تاريخ طبرستان }
\end{aligned}
$$


(A1)طبرى: ترجهة تفـير طبرى

 بدون تصرت برداشته شده است. تصحيت حبيب ينهانى در هنت جلد، تهران
(ar) طبقات: طبتاتالصونيه


(ar

 هــكوة. انتثارات انجمن آثار ملى. جاب تهران اسזا.



 هو) عروضى: ههار مقالد
تألِن أحمدبن عمر بن على نظامى عــروضى مسر تندى دد حــدود سال


(49) عشر : تغسيرى بر عشُى از ثرّان مبيد



(AY عطار: ديوان تزليات و تصهايد عطلر

.$|4 H|$
 إيت جـززو شامل
 برده امت كـه كابت آن از اواخخر تــرن ههارم و اوأِل تُـرت ينـبم بانـد. دراين لــغه بعغنى از كلدات فارسى أعراب دارد كه تابل تو جه است. سلملب نتر ات دماسـت
 84) عقّ: عتداللطى للموتمــالاعلى




100 (100 عنصر د: ديران عنمرى بلغى



(1 ¢ ¢




تصشحي اُمرج افثـار. كتابثانه دانش، نهر ان سنهr|. ( ) هp
ثألِف أسدى طوسى. به تصحيح و اهتمام عباى اتبال، ثهران IMI9.

 مصحع به نـح زیِ است:







 ( 1 oV


# الستا نبول به شـعار؛ Aray. <br> (loA a 

همان كاب به امتهام روبنليوى. نــخهـای مورد المتفادة مصحح بهثرحزير
 (
 انكلنستان 19a1 ميلادى.



 فروزانغر، از انتــارات بنكاه تر جمه و لـر كتاب ثهران دזr|. (110) قصص: تمص ترآن مبيد











(11T) كمليله قَ: كليلارمن.


 (11甲) كليله م: كليلردت


 (11A (1) كمينه: مبموعن كينه
شامل مفالات إيرج افنـار. مقالذ اول إــن كَاب كـه شامل جندورق از يك



 از ثفــيرى كه بـث از شصت ورقى از آن ببا نـالده امتت و ابن اور اق، تغـير آيات

 آثاى مبتبى مينوى معتفدست كه الشاى اين تفــير فبلىاز جهـارصد هبرى انبام كرفنه امست.
(IIV) كيميا: كيباى سعادت


 Tرام. خاب دو


 جايخانَ بروخيم تهران انـ (119) لـان: لـان التنترّل












(irr) مثنوى:

افــت امير كير تهران عזثات

جلالالدين محمدبلخى. باسمى و اهثمام رينولد الين يـكلــون، جاب لبدن




$$
\text { (:كاهر أ } ا \text { ا ـ خور شـيدى). }
$$










(IT مشززن: مهرّنالا سراد


 (IPA
سعدالدين وراوينى در اواياى ترن هفتم شجرك، تمهعيح محمدبن عبدالوهاب

(1 PQ
 (IFO شصادر: كتاب النهمادر



(IW) معارف: عمارن بهاهو ولد
 هـْهود به بهاه ولد، ثناهل جهار جزه در دو مبجلد. جلد اول: ثامل سه جـز از روى


 بديـالز مان ثروزانفى. از انثــارات وزارت فـرهنـك. جلد اول شهها و جلد دوم

تهران
(IT) المعبم: الهمهم لمى معايد الشطر العبم


تهر ان AMA ITA
(1TM (1) معز: دموان امير عزى
 Pها (1) مفهاح: مئقا علجنات





فرهنـك أبران نهران
(1Fロ




(IFY
فدمِترين ستن فارسى بازمانده از سال



IMYY
(IN تصنـيف شــغ ر نــس ابوعلى


 (مـتخهصات لــنغها ذكر لشده).


(ITA

 كا بغرونى زوار Aطشا تهر ان.





"هران \سشا شـمسى"
(1P0) ناصر: ديوان الـار ناهرغـرو



 (1PY) نسفى: تفسر نسفى ابو حفص الجمالـدين ععرلــنى (فوت جلد، بنــاد فر هنـك ايمران. تهران بهr|.

شهابالدين مصـد خـر لدز
 קP (1P) نقض: كتابالنثم



 (IPA (19) نور: نورالكلوم

 Catalogue Oriental 640

نورود: نوروزناهـ




جاب تهر ان



.IHFY_HF
(IPA




 (IPA



. 1 A A


 (AAF

(1A1) هجويرى: كـنـالدعهوب




تُـده هاب افــت تهر انت Fسشا.
(IAY هدايه ©: سدايبألهملمين نى اللطب

تارينِ زبان مار سمى


 دانشـكاه مشهد

 (10P هفت: هنت بشك


 (IAQ) .يواقيـت: يواتمتـتاللوم و درارىالنجوم



 (IA9) يوسف: ثصن يوسـ و زليشا
 ينجم شجرى، امل امن كسخه در موز: ايران باستان محفوظ الست. ثامكارهاى ادبيات


واكهاى فارسى درى

1) بىاى توصيفـ واكها، يعنى واحشاك اصو ات كفتار در ادواد ییشين، السناد و مدارك كافیى در دست نيست. در سرزمين بهناورى كــه أز هز اروالد هـ سال بيش

 در زبات دسعى از جهـات كو نـاكون طــرز اداى واكها، ساختمان كلهات، ساختهان

 كه هيـثه زبان جارى و متداول بايتّخت در زبـان رسـى مزَ ثر بوده است. اكر تنها






 درى تأثير داشته است، حنا نـكه در زمان حاضر نِز هنوز اختاللاف تلفطا حتى در زبات ادبى لواسحى كشور وجود دارد.
( 1 ، 1







 مورد بحث الـت. با اين حال در تو-يـف يـا در ثيت بعنى از واكها (خاسه در كروه




 تو تـف كرده الـت

 نداهتَ امست مىتهـاردٌ

 الــت
(P،r

(1) الككناج، جاب بولان، جلد دوم. صـ

Y Y

 .AD_AT (F| (
(Q، \%
 ( Y،
(به نسبت واكهاى عربى) ذكى كرده الـتّ.


(A،F

 (A،

 (lorf

 نتـتـين مىتوان دريانت از اين قرار است:




 .

 . $\Delta$

 10) : 10

تاردين زبان نارسـي





ذكر شده الست.
(F)
 البوعلى سينا آن را
 كه در كازی نيست ثـت كرده المت. مؤلف دستور دبيرى نيز آن را در شمار حرفهاى


 المن سامت ممانو الك لب ودلدالمىآوأى امـت كه هنوز در فارسى وجود دارد،








 جنا نـكه دشبه را


اكتون به صورت دغود نى، در نارمیى درى رايج الست.
 هامت (يمنىى: ب، د، ف) ديلـه مىشود، بانتد: اركندن = انكندن
كلوين = كايـن
بثردن = فثردن
|فريـنم = ابريـنم

دفــالــدن = دوسـا يــــ

كنتك, خوابيم كرد.
© (F,F




 حرن كه در عر بى لمى آيد ذكر مى مكـد. (P،F
 آت مداشتهامد، زـرا كه آن حرن از جملن حرون ايــان لبوده است. هانُد: جربز






 فى كتابالعين ان الجمم كانت نلفظ كالكافـ الفارسيـهـ" "





 (A،r








 كو سق و بعنى كر بق و بیتى قر بو....





و دإِكى و دايِكان




 آر نده يعنى در آخر كلمه در ترن شـشم دبـكر نــانى از صاهت نهانده بـو ده است. العا در הرنهاى اول و دو؟ نا زمان سيبو به هنوز در تلفنظ مردم جنوب ايران اثنى






 نسكده الست.




 را هنال می آورد. خواجه نصير مى نويــد: 'حرفهاى ديـكر باشد كه مـ از تركـيب دو



 عبارت الست از واكى كه در آن واححد از دو شهرج مــلازه و لب ادا میشو د. صو تى
 است و امن دو صوت هنلام اواى إمن واك بهم طى آميزد. در امسطلاح علمى آن





 طرز اداى املى آن هتوز در افغالــتان و ناجيـكـتان و بعضى از شهرستا نهاى إير ان

با
(A،F"







13) Meillet, A.. Introduction a l' Etude comparative des langues indo - europénnes. Paris, 1949. p. 91.














 هـهجا ایـن شبوه مراعـات لشده الــت. ظاهرأ ابــدال ت مبان دو مصوت بـا دس از مصوت به د و سهس به د، در مناطلز مختلغ كشور كاهى زودنى و كاهى ديمتر اهبام




 ماور|عالنهر ذال معجهد كيست و جمله دالات مهله در لغط آر تد.ء^" امن كه درآغاز










 صامت را در قافيه مراعات مى كتنف.
در كلمات معدودى دمـمالنهط ذال معקبـ تا زمان حاضر نِيز بر جا مانده است اما تلفط آن در سـت ما نتد زاى است. هُلـ: كذثتن، كذاثتن كاغذ، مذير فتن.
 در كلمات زور و آوب هست. در عـمى مىكـويند: زود و آثوبه و إمن فاسد كردن


 آ广「". . اين شصوت هنوز در بعضى اذ نواحى فارسى زبان يا دد بعفى از كويمهـاى
 باقته استـ.





 حنان


$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 1 \text { ( } 1
\end{aligned}
$$

$\Delta r$
و اككـان تار سى درى








 بـان يككه و ياى خطاب با باى يـان صفت يـا لـسبت ثنها در ايـسن نـكه يتفاوتاند كه در يـكىتكــه روى هجاى ماقبلآ خر و در ديكرى روى هجاىآ خر وانتع مىشود، بهاين طريق:

$$
\begin{aligned}
& \text { = }=\dot{a} \dot{a}-h i
\end{aligned}
$$




 برطبق يـكى از ثهو نهما درصنسنا بعد ديده مىتود:




 ز. زرنر از دمى، است.


اكتون ديبن همين آزمايش را درحالى باتد مورد دتت زرار میدهـيم:
 "אى" لـبت به دشاه حند يرده ذير ترشده الست. حاهل اينـكه در فارسى امروز ثفاوت











 تَبدِل شده أست.








 و سرغ د ستبر مـكرد به صودت طلن و مرغو وطبر كتا بت شُده و در امـيهاع انتخام
 متفاوت با ت و س دانته است.





## ديكركونىواكها

در آغـاز روأج فـارسى درى منوز نلفظ بــيارى از كـلمات و الماى آنها مـورت


 واحد در زبان نويسندكا نى أـت كه مر يك در ناحيهاى زاده و يرودت يافته و شـبو:





() مصو تـها

$$
\bar{a} / a=\overline{1} / \overline{1}
$$

(1،1) در هجاى آخر كلمه (يا كلمه يمامل يك هجا) كه به مامت ه (ملفوظ)



 (اسرار ra) كو تاهر كوته (بختـبار


 آَستـكان (تابو ل



 ممدود در آغاز يا مبان كلمه وافتع باشد:





$$
a / \bar{a}=T / \bar{l}
$$

 (زبر $=$ ( $a$ ادا مى







$\$ 1$
ديعركونى داكها

$$
\bar{a} / 0=1 / T
$$

(A،1
 سود تو

$$
\vec{a} / \bar{z}=s l / T
$$


 ( مسادر \IV\& <br>)



$$
\bar{i} / e=1 / \sqrt{1}
$$



 ثرعـكـن (تـابوس ع ع






$$
e / \bar{i}=v i /!
$$

(A،1

منون إين دوره به صورت يايٌ مهدود (آ) مى آيد. كدـان ميرود كـه در إين مورد و

 - $\mid$ F
 ا!


$$
\bar{u} / \bar{i}=s t / g \mid
$$


Tـده است:

$$
\begin{aligned}
& \text { (زمغشنری \؛ (ra). }
\end{aligned}
$$

$$
\bar{u} / 0=1 / \dot{\hat{l}}
$$






 ( $\mathrm{H} \Delta \Delta$
 بايمد تو جه دانْت كه در اكثُر منابع كلمانى كه شامد آورديم به هردو صورت
sr
ديكركر نى واكها

$$
e / 0=1 / 1
$$



(1F،)



$$
\Delta / e=1 / i
$$

 كسىه (e) بوده است. امن نمايل در مايان كلمات اكنوت به طور عام وافع شده است،
 ك به ذبـ ختم میشود؛ و در مهن كلمات دبـك هر جا كه مصوت بايانى ثتحه بوده
 است.
(lalfi

 جه در صغت منعولى مشتّت از فعل:
 (فابوى ع b (
 جو شِيَه (ابنـه ع الغ

(سامى (1)).
(F،AP،
معوت دد ميان كلهه فرار ميكيرد لِزَ هعـين ابدال روى داده است:


 در شرت المجام بافتن است. از T T جمله مردم فارس و كرمان در كفتار كلهن ساده يـا

 اما: دثَته بودُم. (FAP،1 متصل سنعولى میميو ددد امن مصوت باقى مــالده و اكنوت در نلفن نهران و بـهيارى

 در دبـكى Nصوت فتهس وجود دارد. به ابن طريتق:

$$
\begin{aligned}
& \text { ' = di - det } \\
& \text { = dī - 'dat }
\end{aligned}
$$

T (1p/1
 فارسى امروز مىكويند:



(1Ac1

لشان داكه شـده امت، خصو ماً دد مواردى كه به سبـب التقاه بـه مصوت آغازى كلمن بعد، مـامت ذال يا دال اسلى بر جا ما لمده باشد:


 تلفنُ امروزى آها با كـره است:


(IVA مىشود و اين بســار لادر الست: داليـتنز/داتَـَنْ (عدايه ع عاه وها).

$$
a i / e i=s!/ s i
$$

(IA،1



 عثر ا - سامى (lهA).

$$
o / a=i / i
$$





بــــــنـد (مامى YYه).
ضميرثنو نده مفرد (تو) كه هـه جا آخر آن با حـرْ دوه نو شته مىنود كه




$$
a / o=i / i
$$



 (حنا نـكه المر وز عم در كمتار بمضى از نقاط كهود جنين اسـت.)



 (Tra)

الما كاعسى در ثــنه خطلى واحد إمن صيفهما به هــر دو وجه اعراب كذارى
شـده است:



$$
\begin{aligned}
& \text { o/ō= }
\end{aligned}
$$

|دا مىشود:
اعيد, اومـيد (بلمتى ع ع _ VY،



هـجاى آغاز كلهه
(YY،
 هـز: متسركعآثاز كلهـ حذف و حركت آنبه صامت بعدى داده مىشود) و اين حال



(بلعمى ع دr).
 بعد از صاهت آغاز ين به ڤبل از آن منتقل مىشود (المته هـزهأى يـث از مصرت در

مى آيد) و این حال بــيار رإِبجترست:

إستْنـه (بلعمى ع ع
 ( طبرى (
 (بلعمى ج ( ;منشرى (INI:I).
(YP،1

تار ينغ ز بان كار سم




در موارد ديكك جایى جنين تو جـهى لمـــت：

ميـدى（チャチ！）．

هصوت تابهان كلهب
（و）（YA،1


．（rYy ،rra ！
（TY／1





（Y
（1، الباز رهنباز（یارس）

ديعركونى واككا

$$
\text { ب/ } b / v=
$$

 فارسى ددسى درT نار این دوده با يـكديكك تناوب دار لد، يعنى يـكى بدجاى ديكـى

 RAQ





 (Pir


 (مور)








 رزوان، زندانٌان، ساروان، سايـهوان، سـكوانى، كــاووان، عيزوان، كـكاهوان، كه براى يرهـز از اطالذ كلام از ذكر مـابع و مآخذ آ نها خوددارى مى كنــم.


 وز غ غ بز غ (





ب/ف = b/f

 علامت فاء اعجمى (و) است كه به جاك سـ ثنطه تنها يك نتمطه دارد: بر / فى (كهن



 (كهن
vi
ديكركى نى واكها
ب/ب = b/p
 و حه در مــان با بابان كلمه:


 (زمسشرى \! (


ب/e

ب/
( 10 orp



$$
t / \theta=\text { ت/ر }
$$

 حثه ثبت شُده اصت:


تاريغ زبان ثازهس

$$
t / d=s / ت
$$

(1F८ヶ
 III


$$
t / k=s / ت
$$



$$
J / \check{c}=\varepsilon / \tau
$$





$$
J / x=\dot{C} / C
$$

(10،r
اسفناج/عياثاغ (مدايه ع هسا) السغالاغ (ابني ع ب II).

$$
J / j=j / E
$$


 !







ج/ش



$$
j / g=s / \epsilon
$$

(IA،r





$$
\varepsilon / j=j / \epsilon
$$

 تنطه يك نمطه مىكذاشته|ند معدود است:
 (حدد 19)

$$
\begin{aligned}
\varepsilon / J= & \text { (Yo،F }
\end{aligned}
$$

تاريغ ز بان خارسى
ص/モ


$$
x / \gamma=\dot{E} / \dot{C}
$$

(YT،F

$$
d / t=ت / s
$$

(TF، است، در متون إن دوره به صو رت دلدانى بى آ|









$$
\delta / d=\Delta / ذ
$$



 حنظل شُم كه ثلفغظ آن مانثد وز الست: كذنتْن، كذاضتن، رذدرفتن، كاغذ

الا در بمضى از لسته عاى كهن ذال عمجم دهلثاً وجود لدارد و حتى كلعات معدود هذكور تِز به هورت עدع كتابت شده است. امن دسمالـنط بـادآور نكتهاى


ماور|aالنهر ذال میجمهـ لـــــت.c
مثال اذ بهأز :


 كه با علامت (عشر، آمده است هعهجا ذال عميم در اين كلهات بهسورت دال مهمل

كابت شـده الـت.


عثال از عدايثالهئملين :
كداشتن (
 يدرنثه (
عثال از تفسي, ثران عظم :



$$
d / g=5 / s
$$

(

كارين زبان ثارسى

$$
d / l=J / s
$$

(HY/Y) دو (

$$
r / d=s / J
$$




$$
r / 8=3 / J
$$




$$
r / l=J / J
$$


 ( باك





$$
z / f=e / j
$$


اصـلت است:


ديكركونى واككا

$$
\begin{aligned}
& z / \varepsilon=6 / j
\end{aligned}
$$


 ــانته الست:

(1F0 (1) (1)

$$
z / j=j / j
$$

(M.F





 (مصادر \! !


$$
z / Y=\dot{\varepsilon} / \dot{j}
$$

$$
j / J=c / \xi
$$



تار يغ زبان لارسـى
VA

$$
j / z=j / j
$$

 مشـنـص شـده امـت:
Tآ⿰亻 نائرْر كايزه (هدإب ع \&

$$
j / s=A / 3
$$



s/j=
(PA،r (زهخشرى I!

$$
s / E=\varepsilon / \varepsilon
$$



$$
s / s=\text { م/A }
$$

(Po،r


$$
s / j=\text { ش/ }
$$





ديكركو نى واكها
.(lapr.ryr
ش/
(PTir



نـُرُز =

شُ/j =


$$
.(y+1 ، \text { tar }
$$

ش/س = s/s





$$
\hat{\gamma} / g=s / \dot{\varepsilon}
$$




تالر بغ ذبلن لنار مـ

$$
f / b=1
$$



 ابر أتت (بيغث

$$
f / p=-/ \downarrow
$$

(PA،r (




$$
q / k=s / J
$$

 (زمغشرى \؛ ©


$$
q / g=T / g
$$


k/j=e/c

$$
g / J=\text { C/R }
$$

(arar

است، حهه در آغاز و جه در مبان و بابان كلمه:






 زنكار زذلجار (اغرام (\$)


 ك در اكثر موادد ابدالى روى داده و تنها نيوء كابت جنين بوده است.

$$
k / q=\text { = }
$$

(

كنبر فنب (ابنيه ع 19) كرته فر طه (بغتــار צr).
ra/b =





تاز بـت ز بان فار سمى

$$
1 / r=s / J
$$

(AG،F


$$
m=/ n u / p
$$

$$
\begin{aligned}
& m / n b=\text { نب } \\
& \text { (OQ،r } \\
& m / n m=0 / P
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { v/b= }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& n / \cdot=1 / \Delta \\
& \text { (IVVAL) (GP/F }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& n / m=p / ن \\
& \text { ( (AALP }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 1 / \delta=3 /\rfloor
\end{aligned}
$$

Ar
ديكركو نی داكها

$$
h / x=\dot{C} / \infty
$$




$$
\begin{aligned}
y / J= & C / ى \\
& . \text { (Ar c (\%p،r }
\end{aligned}
$$

$$
y / d=s / s
$$

( FA،r آذر بادجان (ســـتان

$$
y / \delta=j / s
$$


.
plor

$$
t / t=ت / 5 \text { ت }
$$



 تصم Y


تار يغ ز بان لاز سـى

$$
d t / t=\pi / 5
$$




$$
\dot{c} \bar{c} / c=x / v e r
$$




$$
\begin{aligned}
& \mathfrak{d j} / j=7 / \text { ج }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& r r / r=\Omega / コ ノ
\end{aligned}
$$

（ D،

 بدرا（ميجد 1！！（195．

$$
z 2 / 2=j / j j
$$



$$
k k / k=5 / 5
$$

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

$$
\text { ن ذ/n/n= } n / n
$$


(bar (bar)

## 8

P) ثنـله رمليته (بلعمى ع





 (عشر ra).

## ه) منى

| | مفر =/zero




 تصس، زمخشرى، مبيد، وغيره.
 بوطالب، بوصـالع، بـوصريه، بـاهريره، بـوبـك، با بـك، بولؤلو، بو بردعه، بوعاصم،
 بورانع، بوعيـه، بو ايوب، بوحاتم، بوعيسره، بوشُـامه، بو سلمه، بوعنمان، بو جابـ، بوعلى، بوالفضل.
 متون إمن دورء ديده میشُود و به خلان معروت خاس شعر و حاهل ضرورت شعر ى

 (







 كــى (طبى ى اهو ا).
(P،

 (


ديكركد نى






(Aus

 (YO /V

ساقط مىشود:



(Y، D (VVY


 (A،D

(
 (Q، $\Delta$
 بارسا ـ بارسايان) در بــيارى از متنهاى دورء اول إين صامت ميانين و جود لدارد و بد جاى آن در كابت، حر الف مددود در بی مـ مى آ بـ


 (ط0Q
 يسشوال (سور (
 بسته مىشو لد حال مصجنـين است:
 اولِالان (طبرى اثAد).
Jot

ريشه و مادء فعل
 ضــن، متو سعل، فوى.

يـكديـكر متمايز مىتو ند:
(F.)


$$
\begin{aligned}
& \text { بو نبـن }=\sqrt{\text { gad }, ~ g a n d ~} \\
& \text { بسن }=\sqrt{ } \text { bad, band } \\
& \text { شُ }=j^{\prime} \text { sk̄ād, skand } \\
& \text { كندن }=\sqrt{k a d}, \text { kand }
\end{aligned}
$$

(F،1

$$
\begin{aligned}
& \text { مصوت } \\
& =\sqrt{i}, a y \\
& =\sqrt{\text { hiz }}, \text { haiz } \\
& =\sqrt{b_{\bar{u}}} \text {,baw } \\
& =\sqrt{\text { rud }}, \text { roud }
\end{aligned}
$$

r

از آ هها ساخته شد. است.



دارد كه در بیتى كلمات ستکنو شْنه داريون در غتش رستم بـكار رنته است: patikaram didiy =اين يـكر دا يـين


$$
\begin{aligned}
& \text { vaindhy }=\text { بیint } \\
& \text { avaina }=\text { مى2 }
\end{aligned}
$$


『دى، ساخته شده است.


 كردم اTT
 بدن تِيشو لد مر بهصودت رمَتْنه به كلر مىدود.
 با يسشو لد " منى آمسن بهكر رفته الست. (F,

 هـت...، به كر مىدود.

ماد8 مضاع در اليرانى باستان

مىشّود:


asfi,ah - = ريبه و مادi مضار ع ثعل بردت


$$
\text { H }=\text { bara } \quad \sqrt{\text { bar }}
$$



$$
=130-\sqrt{i 5}
$$

(P، متو مــا :

$$
\text { jان }=2 \bar{a} y a-\quad \sqrt{2 \bar{a}}
$$

 ـ

$$
\begin{aligned}
& \text { palayo } \sqrt{p a i} \\
& =\text { därayo- } \quad \sqrt{\text { där }}
\end{aligned}
$$

 مغناعنـ مى لامند:
$=\operatorname{dad} \bar{a}-\quad \sqrt{\bar{d} \bar{a}}$
(Y،Y مادةٌ منادع با افـز ودن ميالو لد
ضعيغ سانته مىشود:
= moranc
$\sqrt{\text { morak }}$


تار يخ زبان هاز سـ

$$
\begin{array}{ll}
\text { (الوستا }=\text { kəranau- } & \sqrt{k a r a} \\
\text { (نادسى }=\text { kunau } & \sqrt{k r}
\end{array}
$$



$$
\text { = }=\sqrt{1 a n}-\text { تبلـن، كشيلن }
$$



ماه8 مخالدع در فارلسى ميانه و درى


 بـانى مالده الست:


زمان حال هُل بودن و شناسهماى افعال باتى مانده استـ.

 |
كُ $\sqrt{\text { kuJa_ }}$
(T,P با حنف آن جزه و حنظل ريثن متو مـط در فـارسى ميا ل و فارسى درى ماحٌ منارع Tا Tسه است:
دُ
دو شو

 (i) zäya $\sqrt{2 a}$

ڤو غارسى مـاكه و درى بر جا مالده است:





 فعل ذيل را ذكر كرديم.
dadä- $\quad \sqrt{d \bar{a}}$
از امن فعل در مادٌ مشادع ظارسى مياله زردشتـى و در فـارسى درى ماهت


ماسده امـت:
درى
مها نا لردشعى
هيانـ طر كانى باسمان
در
dah-
day-
dadà-


تْند (تـبـن = كبـلن)

ماده ماضى

 و جود داثته و تنها يك صيغه كه آن را > نامعينه ختوالمديم در مـورد مـاضى مطلت، ماضى تیلى، ماضى بميد، ماضى استمرادى و جز اينها به كار ميرفنه است.
 باستان و جود دانتته و آن استغاد از مغت مغعولى بود امست.


$$
\text { بــو لد لت = } 1 a \text { : }
$$

همادل فارسى
=
=
زد

صغت منهر لـى
kria-
mria-
jata-

44
$\sqrt{k p}$
$\sqrt{m r}$
$\sqrt{j a}$

P F، منعو لى در حــالت كنانى خنتى مغرد بـا نام (اسم، هنـير) در حـالت وابستـكى به كار مى منه و در اين حال نام حـكم فاعل فهل را داثته أمست: ima tya manā krtam
 و اين شـيوة امتصمال در يارمى باستان بـــار دايج بوده است.


 رسـده المست.

 مطلب كفتكو كرديم) به تأنير واكهانى كـ يـ از آزها فرار كرفته نحور لى خام


 مامت آواُى يا مصوت بوح به دده مبديل مافته امت:


و هر جا كه ما قبل Tان مامت مهآوا بوده به حال خود مالسه است:
كُ كُم
(V،A
 بعنى به >د «لمديل يانته است:


 آن ساخته شُده امـت:
از اسم: جنـكه: جنـطيدن: اذبهام: البعاميدن؛ Tغاز: Tغازيدن

T (A،A ساخته شده و اثُ آن در ماحة مـنارع فارسمى مِانه و فارسى درى بــ جا ما لده است،


تلريغ زبان ماز سمى

 "






الا كاهي در هردو ماده بر جا Lانس امست:
سربدم
Tزردم
Tزارم

$$
\bar{a}+\sqrt{z a r}
$$


 و در مادُ عاضى به حـكم تأون ديـكى كو هى (dissimilation ) هوت دو صامت متوالكى

אى آوا (يعنى بت ت درى اينـكروه صامت وجود لدارد) صامت ريـنٌ هـل (يعنى ب) به صامت لب ود ندالى بى آوا (معنى ت



رنتم
زوم
$\sqrt{\text { rap }}$
(IY،A


هـ

$$
\begin{aligned}
& \sqrt{\text { jah }} \\
& \sqrt{\text { rah }} \\
& \sqrt{\text { kah }} \\
& \sqrt{\text { rvah }}
\end{aligned}
$$


منارع صامت ’غَه و در مادء ماضى صامت >نه از آن سانط شده است:
فور غتمبم

 با افزودن جزو وا بد اسلى مودد استممال دارد:
انـكاريد
الـكاشت



تاريغ زبان لارمـى

الكيزد
بازيد
تازّبد
تابيـد
جهـد
سنبيد

الكينت
باخت
ناخت
تافت
جست
سخت
ـكريــت

 با צمصسر جعلى، خوا الدها لد.


ثوانست، كه ربـا آن
دأنـتا كه ريشة آن

مانــت، كهريثة آن

 بيان عىكنند. بعنم:

$$
\begin{aligned}
& \text { دانـنْ = دانا بودن } \\
& \text { بايهن = لازم وددن } \\
& \text { مانـنن = مانتل بون } \\
& \text { هايـتن = شايـنـته بون } \\
& \text { زهـت = } \\
& \text { نوانستن = توانا بودن }
\end{aligned}
$$

الما بغخى ديـك در صهت اين نو جيه كرديد دارلد.

## مشتقات اسمى فعل

## هيو ند مصدر



 با مه مطابغت نمىكند.
يافت كـدن اين مينه در زبان املمى هندو اروبائـى معلور سغت خام اين





 وجود دادد شبيه است. الما با دجود اين شباهت لمىتوان بيفين كفتك ايمن و جوره در زبانهاى مذكور باهم ارتباطى كارد.





تاريغ ز بان فارسـ
.


 و كرتو از ويسن

كرغتن وجز اينها.

 معا نـىمانْد فرمودن و يارستن و ثـايستن باشد درسالت رانٌى (منسو لى) وانع مىشود.


-aiy و
 بــيار قرابت دارد نظــرى به ساختمان مصدر در ايـن ز بــان لميز لازمست. يـكـى از تنـانیعاى مصدر در زبان اوستامُى يسو ند -



 هـو ند يـكى از دو صـمت (رـن) واتع باشد. صورتـذن لميز در مواردى امستك يـش از آن مصو تى و جو د دانته بانـد. مثال:
: dïan =dydn
: $\quad$ : amalyan $=$ 'ms'n
1: amvardan = 'mwrdn


است نِيز يــو ند مصدن بهـ دو صورت ـت تـو ـ دن و جـود دارد. چنـا نـكه در عبارات
ذيل:
اياب نيـك نيـشتْن : با >كابه نو شتّ
امِابِنـكار نـكاردن: يا نغنُى نـكاشتن
اياب حرو• خو اندن: با دعوت و نبلــغ كردن

 كه از مدان اهل tanaiy - فارسى باستان آمسه است.



و بىاستثتاه يسـو ند مصدر >ـ تن، است.
اما تريب بـه تمـام فملها و مصدر ما مكك مورت درسـت، يمنى صورت اصلى



از آنها بافى است. إن افمال عبار تند از:

- ק

$$
\begin{aligned}
& \text { |rí19 } \\
& 6
\end{aligned}
$$


 ندارد. از و جوه مصدرى كه در ابن زبانهــت يـكى مما لند مصدر مر خم فارسى است، و مورد أستعمال آن درست هثل مصدرهای فارسى درى است كه بعد از افمال خو اهم و توالم و بايد و شاید و ماند آلها مى آيد. مثل: خواهم ساخت - توانم ر فت ـ بايم





 "ـ دن، Tمده امت.


$$
\begin{aligned}
& \text { سـوسا وس1 = ازاردن : آردن } \\
& \text { T T T }
\end{aligned}
$$





از أين يــو لد در دودهـاى بمد بي انز تحهولى كه در امو ات زبان فارسى دغ
 (II،\& با حنف لون از مصدر، صيعة مغرد غامب از فمل مانى حاصل مىشُود و از امن ثرار حرف »ته را در مصدر و ماضى بـكى دانستهاند.

 بكا رنـه الست.

بنابرامن ميقه مانمى مطلّ در غار سى أمروز هركب از سه جزه است:

1) مادء فعل.

「) جز
r) شناسه از مادة مهنارع فعل بردن.



إمه شنـاسـ (از ماحء منارع فعل بودن).






 مىیو لد.
 آلــت كه در تلفنا دستهاى از واكها هتاز آواه كه در حنبره تـرار دارند به لـرزه

 شـرده عمنو لد. اما از مامتها بمنى آوانى هـتند، مانند به د، د، ز، ذ، كع، و. و






تاريغ زبلن فازمـى

 و إمن امى را مـكو يُكى در آوا مىخوالند.


 واتع مىشود يازده دا ـــته|ند. مـوْ لفان دستور ز بان فارسى (معرون بــهـ ينـج استاد) مى لودسنـد:




 ثن، ز، مسْوو م به مصادرى اسـت كه آخر آنها ثا و نون بو ده. در اين هر دو تول انتباهى هـت و مبناى آن خطلا امين است كه از رسم خط




 در كلمهٔ وآزدنء كه يـكانه عثال مبرأى هامت رزها الـت نـز ظاهر آ حال عمين

الـت حنا نـه بهان
 هاقبل مصدر را در ايند ديف ذكر بكردماند كه جون آلها را به حرفهای باقى ها نده


جنين مىشـود:
صامت: غَ-

 از اين خرار:
صامت آوانی: رـن




 اين دو داك در آوانُى بودن دال الست) بدل مىنوّود.

حاصل شد. است. ماند: إِـتادن، فرمودن، رسـين، ندن، آ مدن، كردن، كندن. مصدرمانى كه در آنها مافبل بـو ند يـكى از صامتـمـاى بى آرا بوده أست







تارينغ زبان لمارسى



 بلو نـ در دستورزبان بهلوى عواردلادرى را كه در مصدرماى دهلوى (غِرهوزوارن)



ماT

 ( )
 ن




شمه المت.

و بـامت اول آن كه تاء بوده به دال بـل شـه الـت
 است كه از آن جمله يتع مصوت (



بعداز مصو تصا يا بامتهاى آوأُى به دده بدل شده است.

مشتقاتّ
از ماده مضارع بـاخته ميشو تل
(1،y


$$
\begin{aligned}
& \text { الشو كث = كتندهُ باكان } \\
& \text { كربخوار = خور لمد: مردار } \\
& \text { اخترمار = شــار ند: اختْر (منبـم) }
\end{aligned}
$$

در ذارسى درى دِز تْـمار: صنتهامُى كه از تر كـيب المم يا صغت با مادة مضارع ساخته مُده غراوان است، مثال:


مثـكلـكـا.
(F,Y ازماد: مشار ع با افزودن جزٍ

$$
\begin{aligned}
& \text { عهلوى: كتاك = كنتده؛ روالك = رو لمه، زوا؛داكاكع }
\end{aligned}
$$



 , جو د داشته است
كو حششان = كوشان، كورثنـده
, در فارسى درنى ايـن شـوره بـراى ساختن هفت فاعلى از مــادة مغنارع فعل

روان، دوان، كيُن، خرأمان، لرزان، افتان، خيز ان، نالان، كريان و ماند
(PıY
 جز
از مورت اول يعنى مادء مضار ع با افزودن ,|نته جند كلهـ در فارسسى درى ماله كه ديكى ارزغن اصلمى منت فاعلى را ندارد و ماند مـنت ساده تلقى ميشود: خرسند، بلند.


بُو ندكُ، زِو كدلُ، نايندكُ، وٌ ز ندكُ و ماند آنها
و در فارسسى درى:
كويُـده، شنـو لله، بِـنـده، دار نده، آينده، رو لسه...
آ (A،Y
, از آن الـم مسدر ساخته مىشود:


آمو ختش



 ريسنٌ اين يسو لد در زبا بهاى امِرا'ى بإستان رو شن ليست.

مثتقاتى
از مادك ماضم باخته همشو ند
(GiV

$$
\begin{aligned}
& \text { karia - كـــرد - } \\
& \text { syuta }
\end{aligned}
$$

 مى شود:
زستـكت =
 فتهه (a) بوده در زمان رابع امــروز به كـره (e) تـبديل يافته و صنت منعو لى مهن

 شـد الـت:
الف) كفته، رمته، خواسنه، دا مـته.
ب) ديده، شنــده، آمده، شُده.
 افزودن جـزٍ د.

صفت) مامت مذكور در مـانكلـه فرار كر فته، برجاى ما نده است. كــنـكان، مردكان. زندكى، خـتـكى.
(V.Y

آن سـه منمى حاصل مىنرد:

1) اسم معنى كــه حاصل منهوم فمل را بــات مىكند. ما نند: كفتار، حاصل

فعل كنتن.

(برمنعول).
r


(دوست) از دون -
( Jan- بی معنى كشتن.



رفتار، خواستار، يرستار، كفتار، كرثنار، جستار،
ديدار، دادار،كردار، مردار، كمودار.

ساختمان فعل

## انو اع لنجـتُانه

فعل، در فارـمدرى، بنج لوع ساختمان مختلف دارد: (1)
r|
(r
با ع عبارت فعلى
ها) فعلهای ناكذر

## اول) لعل ساده


 اينكوه فلها از اين قيبلاس:



 مركب شدهاكد. برای مثال:
$\overline{\text { a }}+\sqrt{\text { bar_ }}$

$$
\begin{aligned}
& \text { Tردمن مركب است از. }
\end{aligned}
$$

$\overline{\mathrm{a}}+\sqrt{ }$ maig-

> ـا فعلهای:
$a b i+\sqrt{\text { rauk }}$
افر و خعى مركب است اذ.
abi $+\sqrt{ } \mathrm{Jav}$ -
الفزودن
$a b i+\sqrt{\text { sana }}$
ا. انـاندن
و فعلهاى:
ni $+\sqrt{\text { had }}$
$n i+\sqrt{\text { man. }}$

و فعلهای:
para $+\sqrt{\text { kan_ }}$
para $+\sqrt{\text { tak }}$
$\mathrm{para}+\sqrt{\text { dav- }}$
fra $+\sqrt{ }$ vaxš- (vak_- $)$

و فعلهایى:
$\mathrm{fra}+\sqrt{\text { ais. }}$
$\mathbf{f r a}+\sqrt{\mathrm{ma}}$
pati $+\sqrt{\text { grab }}$
pati $+\sqrt{ }$ rád.

. . . .
و فعلهاك:
ham $+\sqrt{ }$ mauk
ham $+\sqrt{ }$ dais
ham $+\sqrt{\text { kar }}$
آموغتن مركب الـت اذـ .

. . اتعاشعن
و فعلهاك:
$\mathbf{v i}+\sqrt{\text { tar }}$
vi $+\sqrt{\text { tar }-~}$
vi + 「čar-

$$
\begin{aligned}
& \text { همَاشعن مركب است از } \\
& \text {.، : }
\end{aligned}
$$

,
ava $+\sqrt{\text { par_ }}$
اوزباثعن مركب است از.
ava $+\sqrt{ }$ Jan
ال الـرذدن




 ثهرستى از عصدرهایى سادء زبان فارسى، اعم از آلیه در فارسى جاریى امروز


 دبـك كه از فلم افتاده است بتو ان بـر آ نها افزود.'
 فارسى را تا دو مزاد و بيشتر رسـاندهاند. اما بايد دانــت كه در ابن فهرستها (كه از فرمنـكهاى كهنهُ فارسى اتَبام شُده) صودتهاى مختلف تلفطـ يـك نعل را جـداكانه
 و جز اینها. يا دو صورت مصدر حامل از ماده ماضى و مادة مضار ع را دو بار به نــمار


 , هسباندن , جز إنها.
(F゙1

 مأخو ذ است



جومِيدن، كنديدن، 3 غلتِيدن.



كذثتن/كذراندن

كر دیدنر,كرداندن
كريــتن/كرياندن
نــــنـ / نــاندن
عـرن /ـر اندن
نـو دنر نـايا ندن
كنـيـدن, كنـجاندن
ریـدنرن رمـاندن
لـزيدن, لرزاندن
هريدن/ ير اندن
ترسـدن ترسـاندن
(A،1
 يا مینى واداشتن كسى به انجام دادن كارى از اين ساختمـان برمى آ بد و اين

صو رت را وجه كنانشى (Causaii (




 |


## دوم) لعل ییشو ندى








 يهرده جه طينّد اكر مـرد مصافيد (Y،



 فعل در فارمى درى عبار تد ازي
بـ، بــر، دد، الــد، بــال، (وا)، فرا، فر أر، فرو، فرود.




و در فارسى المـروز نـانه مخار ع التز امى و وجه امرى است. امـــا إنتـهـ آكىا در
 بهكلفه مىبخشد و آ نرا در عمنى از فعل ساده متـايز مى كند. ما ثند: ببودن كه در بيشتر موارد معنى معادل مـدن دارد:
(IAY فصس)
(
(IFA قصس)
 ايـــان حريص تر يودند
ما را از وع دل سرد يود





حهل تن يوديم
و برسيدن در معنى ثهام شـلـن:

( $1 \Delta V$ (
زلــخا را طاتَت برسيد
( $1 \Delta+$ ( r )
(ه4 هجو (هرت)
مرا الز اين بند برمانك مرا طانت برمبد
آلـّه اندر عددآ بد برـيد
, بــراشتّ در معنى نگاه دامطتّن و متوقف كردن و ايستاندن:

(FY: C د
( $191:$ : Y )
غريس إبـان را بدانيـت وخود در سراكى رنت
سهاه را از دور بهاشتندا قر اخان يين آمس
و بـهرسيلدن معادل :نتد و اعوراليوسى :
( $1 \& \Delta!Y$ )
روزافزون را ديد و سـكك، هردو را بيرسيد

 (1マ० ز.
.

(10 (10) (1)
بشود لود ستاره جو بـرا!د مهناب ( 18 (


, از آنجا شـد
(AY1 بلعمى)

 ( 10 ( 1 ( 1 )
(YRG يـهغى ) و بر تلعت رنتُد و يـث امير شحمه شدند و امن دو لـيم نزديك اين دو سالار شدند


(rir !

( $1 \neq \mathrm{F}$ (
زيس بـ بصر هـ
(P،r (Pr



 بر آدردن:
= افراشطتى":
(HV میجلـ)
كـيكاوى در بابل بناى بلند به هوا برشده بوکورد.
= رواكردن، ا اجُاكردن:
 (كرمناسـت سג)
=
مى مو (rYA معارف)
= نفاسمكرین ، Tطادهرىن:
.
ور كه بـنـكلـشـر ين شو از جهان بر آرى
(میعى (موY)
= بالا ثردن (كــى يا حيز ى را):
 ( $\Delta \Delta$ (سيستان)
= بيرونTوردن (از درون جيز ى):

= انجام دادن:
( $\mathrm{Y} \circ \mathrm{Q}: \mathrm{Y}$ د )
هرجه عردان عالم بو تتوالد Tورد بهزد بـر آيس קحون سـهك امِن كار ازدست ثو




 مغادع يا ماضى الـتـرارى است:
برمىدارم
همیعنـن در اين ذبان جز وجه اخبارى ممتاز مىكند:

تاز يـغ ز بان فازــى


 هيْو لدهاى فعلى مختلف به مسانى كو ناكون بى آيد: فر ازكردن:
= بيّى بردن ، درازكردن، بازيسن:

غاطو ث دست ذاز كرد و زلف دلر باى بـكرفت و به خود كثـيد
(مسك د

دست غازكرد تا اورا در آغز مُ كِيد
= برمرنهادن، بستن"
 ( $V \backslash$ علعمى (
(مسارف (مM)
دهان باز مىكتد و كالز مىكند در آرزوى TTب
باز كردن:
= تلانىאكردن، ردكردن:
(IYY!Y, (سمك )
( $\mathrm{Y} \mid$ (سـك د M )
مماكنوت مكافات ثو باز كنم بنـك كه مكانات لـكى باز مىكند
= ستردن و هيدن در عـار تهاى ربئى باز كردن و نأئ بازكردن: او را خـود ريش كو جك بود، كـه به جند نو بت باز كرده بود. آ نيه مانده بو ( 4 A i 4 )

باز كرد .
باكيز كى بدان بو كـه موى بسترد و ناخن باز كند و موى لب رأست كتد ( $1 \Delta \backslash$ كـيميا
= غلـ كردن:
 (
= بيرون كردن:

: كشودن =

دركردن:
=


( PHY ! P د ( ) در صراسى انكند و شراب در كرد

اندركر دن:
=

او را بك مــان حرير المدر كردند
فر اسكردن:
= برمr نهادن:

 (HYA مهجو.رى) كديد
=

= دراز كردن:
( $11+$ (
دسـت فراكيو جـيزى بنورد
=

بر كردن:

$$
=
$$

(10チ خ (سياست )

(k) الزو
 ( O ( O (
(vor (6شيوـهـ)
حون شُب درامد بـ بـدهكغت بستر ذوركي
=

= دانشكردن (در هيزى):
( يـهغ (
دست به ساق موزه ثركاد و لاسأى بر Tورد
 (IVA شامناس)
=
( 1 ( 1 )
دست ذر, كـرد و عامى زدین بر آردد

آنها فعلهاى موكب به كار رنته انـت.

سوم) لعل مركب



 دريافته مىنود. هركاه دو كلده از ايِن الواع كه ذكر شد دو معنى را بـه نهن التا










دنت بوده
رنكأرم




اجر ا كرده بودم
اجرا كردهام



 شو نده اينكونه افمال بـكاد رنتـ است.

كند، يمنى عر يك از اجز اء معنى هستفل و اهلى خـود ,1 حفنظ كرده باشند اطللات


كفت.
بر ای مـال:
غراب سـاغنئ
 (حامنـ)
 از خوا ندن آن دو مغهو
 كلمه تنها يك معنى حاصل مى شود.





 غنوان جزء صرفى بكار مىT يذد.
 فعل مركب بك هواححده نلقى مىشده ماخت صرهف آ نهــا در بعضى از زمـانهاست:

 رگی نهود جو لانكرد

مى خواهس يـيند
بابد بروم


 زرار است:

كشتن
نمودن
لههادن
يافتن

شدن
فرمودن
كردن
كــــدن
كردمدن
كردانـيدن

خوردن
دادن
داتْتْ
ديدن
رغتن
زدن

آعدن
آوردن
إِستادن
بركن
بستن
بيوستن
كـاختن


المتممال هر يك را جداكانه مودد بحث قرار داد:
كردن
(Y, با مست

آرايثنت كردن = آراستن = شتافن


جنـك كردن = جنـكـدن
r دور، نزديكُ، بسرون...

تار يخ زبان مازممى
غـارت كردن = غار تــدن
رقص كردن = رقصيدن
لـلب كردن = طلبيدن
اها انواع تر كيب ابن فمل با كلهات ديسك از امن قرار است:
الـ) كرميب با اسم
 كه در فارسى 'اسم مصدي شــرده مىنو ند، با مهكردكردن نر كيب مىثو لد و نمل مركب

مىمازلد:
زارى كردن:
 (1マ4 فرخى)

דرالش كردن:



كسلم كردن:

4الهردی كرد3:
( $110 \dot{C}$ (سياسـت)
... . .
شعاب كردت:
اكـر عتاب سوك جنـكـ او شعابكند
عتاب را به بلا بثـكند سرين و دو بال
(فرخى

الـــرس كردن:
 (وـ~q(4)

Tور كردن：

．．．
و مثال امـم و مصدد عر بى كه با فعل كردن تر كيبِ مىشو ند：
خبركردت（سـاست



الـت
ب）5 كهب با صغت．
هـه سنتهاى متداول در ثارسى، جی از اصل فارسى و جـه از اصل عربیى با
فعل كردن صرف مىشو لد：
لهى كردن：
تهى كردى از يـل هندوستان را ز بـس ناختن بـدى آنبا زايدر （فرخى

Tباه كردن：
 （ $\Delta \mid$（ــستات）

T باد كردن：
يمعوب T＇نهـه مال و سلکح بىكرفت و سیاء را بدان Tبادكرد （マイチ（س．

امعلر ار كردن：
（H\＆V مبجمل）
يسرن را فرمود تا ور حعار المتوار كد
سرد كردن：
 （lro $\dot{C}$ ）

مهیعر كردن:
اكى او را مالىى باشُ بستالد و به خزانهما آرد و او را مهجوركند ( $1 \Delta \dot{\text { ( }}$ )

عر يان كردن:
به خواب ماند نوك سنان او كـر خواب
جو در تن آيـد نت را ز جان كند عريان
(TVF فرخى)
 ع) كر كِب باصلهالي كه معنى كليد دارند.

 دور كردن:
(AA (سياست )
( H (مجمل )

هغز سرشان از جهت آن بيرونكدند


ساختـن
(P،
درست معادل ثر كيب مست با هـكرد كردن است.
هرأكـنده سـاخثن = بر اكنـدهكردن:

روان ــاغتن = روان كردن

كه رز؟ مرا كـردهاى آرزو ى (111 شامنام4)

شنهو م سفت الراده شده باشد، ما نتد بدل بهمعنى ببل در امِن مثال: بدل ساخعن:
بلـكـه آن را به هوا هازبدل به هوابیى كـه بود عنت ازل
( $\Delta F 1$ (هفت
بِاره ـاخعن: إِنها (هندوانه) را بارهـاز كه خود تدكان مىدسند
(lop انيس (lyy)
(ITY انيـس (ا)


(ثاهناعـ)


دعوت ساخلن:
(اسرار 0 ( 0

حرللـاخعن:

هيلهـازكنا كنى بر جــو ب خــك او را سـوار
(
وطن ساخلن:
يس او در جز.بر: بنواغلب قرار كرفت و آنبا رطن ساغت (IFAĊ (سياست)

صـر ساخلن (از هيزى):
 (حدثفة Frه)

فعلهاك مركب با ساختن مـيـنـ متعدى است.
'موتن
(A،r
 بملود صويح از آن ار اده منود. يمنى شهكرد لمودن در نر كيب درست ممادل كـردن

الست ودر ممه موارد جالمنين آن مىموالد مثد:
رارى نمودن = زارى كردن:
 (1هA ويس)
بندمى نعوهن = بندكى كـدت:
 ( $\Delta \Delta$ )

سم نسود = مسى كردن:
(كليله ف (F)
شــع كس در يروردن و ی سـى ننهايد
اسعيبال مودد = استفبالكردن:

هون د اليات منصوده بـ مباركى بـ سدود كرمان دســ، بـ قدم طاعت استمهال (FY عتد)

نهوده بود
نهاد نمودن = لهانكركن:

درّى كه زيـر دامن دو لت نهان نمود ترحيب جانجانمى باهل جهان نهود (عقد ( $)$
امرار نهودن=اصراركردن:

بر خـطا اسر'د نثهابد
(F،r




ماغتمان لمل
هـ توالد جالشين كردن باشد.
فعلهاى مركب با نمودن كاهى لازم و كاهى متعدى است.

טادن

رضا دلان:
( $10 \dot{\text { C }}$ (مـاست)
(r| $\underset{\text { (مباسـت) }}{ }$
(سـجـتالى ه)

بــند د/دن:
(10هـهیى

المان دادن:
و مارا واجب الست اكرار دادن بهكبريايمى و عظدت او

و اورا لـتَى بند ديد
سوعند دادن:
يس عبدالهُ مـيـون مبارك را ــوكند داد

فرمان دادن:
و از خدایى در خوا اهم كه آن را ذران سد نا بر بيامبرى من كواهى دهد ( 1 (مY
(al $\dot{\text { c }}$ )
كفت يارب وعده دادى كه فرعون را هلالك كنى
نجات دادن:
كه نهام مهى بدين دو مـب (حديغف سث5)

دادن:
( $A \Delta$ (عقد)
عقد مـمالكُ كرمان را از سر نظمّ مىدهـد
داد دادن:
رسو ل كفت حـكم كردى و داد دادى لاجرم ايمىن وخون نــتـها (انسر)

ارایش دادن:

(التو سل 4 (
آرإئى مىدمند
لاب دادن:


 كاهى السم ذات در استعـال با إــن عــكرد معنى مجازی دارد و در ايــن حال بايد مبعوع دا دفعل مركب؛ مهـوب داشتـ.

دست دادن = يـــر شـدن:
$(a, 1)$
و علم هر كـى را دست ندهد
كـن دادن = نحـلـركـن
ز خاكـم و مـ خــالـ را زادهايم
(iva (: تامنامه)
ر از اين ثـيلِ المـت افعال دل دادن به معنى توجه كامل كردن و بـا دادن به عینى
هيثّآثد مناسب در فارسى جارى امووز.
 رختلن دار ند:

كاهـى فعل مر كـب بـا كردن لازم است و بـا دادن متعدى، مانتد: تنيير كردن


جاى كردن و جاى دادن، داد كردن و داد دادن.
 هصتاجِ مىنود، مأثد: نشان كردن و نــان دادن. كامى مر د: نركيب در معنى يـكــان است: مانثد: نداكردن و ندا دادن ، نمعريل كردن و تسربل دانن.

كاهى از تركيبكلمه واحد با إن دو هـكرد دو معنى بـكلى منفاوت حاهل



شدن.

زدن
(A،r مود نى فعل میسـازد كـه معنى اصلى كلده، يمنى ضربـ در آن نـاشد. فعل مركب با زدن غالبا لازث إــت: مئل زدن:
(IV 亡 $\dot{C}$ )

سراكيردة: دل موىآن نكار زديم ( r 00 )

هر زدن:
سدره نـــــان سـو او هرزنـ عرن روان نِز هـين در زنــد (مخزن \&)

قرعه زدن:
 (مخزن وهr)

تارهغ زبان لازمـى

راى נدن:
 (منت

مطــرب بينـوا نوا نــزند اندران يبلــى كه ليست لوا


لوالدن:

دلاور ذ كنت بيد يون هز بر (كرشاسب
 ( 11 (كرشاسب)

עل נدن:
جكو لددر صفـمردانكارلاذزند جماعتى (التومـل (Y44)

كاحى ليز حاصل زكبب با اين كلمه فعل مثمدى أمـت:
اسهبلدن:
به كه ضبط هـال و عفد حـيب (حديغه 0)

צكرנد:
 (




كامى لبز تركيـبـ ابن فعل معنى مبازى دارد:
بهلو زدن= برابرى كردن:
 ( Y (حديقد (داند)
سر رمن = بالا T Tدن:

شب ثيره ثا ــر زد از كـوه نـبد (A A (A


خوردن
 معنى تر كيـبـى مثود و حاصل تركيب هميثن فعل لازم است: انموه خو ردن:
 حسرت خوردن:
 (YO1 الهمى)

كاسن خوردن:
 فريب خوردن:
كـا در جهانهـت موثُوخرد كهجـا او ذيبن زمالـه خورد (

لدنهار خوردن:
ز شهرو با هـه شاهـان كله كـرد ( $\Delta \mathrm{Y}$ (دبس)

سو عند خوردن:

( A (

و سوكَد غورد كه طعام و شُ الب نخنودم
غو فك خورددن :
ماهى در زـدر آب شـد و ـغرطه خورد.

بردن
( 1 orf
 است با فعلى كه از تركيب با كردن به دست مىى آ يد:
"ممان بردن = كدـان كردن:
 ( $\mathrm{H} \backslash Y$ ( H )
(191 بيهقى)
حمله بردن = حمله كردن:
هان أى آزاد مر دات حمله بريد
Tرزو بردن = آرزُ كردن:
 (Y) معارن)

سـجده بردن = سبده كردن:

( $1 \Delta$
نهاز بردن= نماز كردن، تعظـمـم كردن:

( 1 (هفت )
در موارد ديـك عفهو ؟ تمهل و تبول ازَآن برمى آبد و دعادل نملهأى مىكب با
كثيدن و ديدن أست:

جور بـردن = جوز كــــدن، جور ديدن:

بير و شير و يلنـك خود بدرد
(حديقه \& (حـ)

 كربــه از بنهـ لفـه بهور برد

خبلت بـردن = خـجلت كـــدن:

هر كد از جـاكر ى و خــدمت او رنج برد

رنج ناديده جهان جاكر و خدمتـك اوست
(\%4 (فرخى)

آوردن
( 1 / F اسم بحسب معنى كاهى لازم و كاهى متمدى است: اسـلام Tدردن = مــلمان شدن:
(rA4 معارف)

پِناه Tوردن = يناهنده شـدن:
 (for حدبقه (
عصــانآوردن = عصــان كـدن

مر كه بر تافت عنان از نو و عميان Tورد ان از در خان او او دو لت بـرتافت عنــان (
اصرار Tوردن = اصرار كردن:

و بسـيار بودند كه الهرار اوردند و آن زنـان اسـير و كودكان... بــه دمـتز اندر (100 (

مذاره Tوردن= كذرا ندن:
(rya مــــتان)
(معارف دد)

اكى چیه خامْنى فرمود لـِكن
(عطار
اما در تر كيب با صفت میميثه منعدى المت:
4-4 آرددن:
(مـــنان 9 (
او را إندر وتت در خت نار و در خت خرما بـيد آردد
حاصل آدردن:
انبـاط انثبـام ازو در دل مر زمان آورد هـى هاهل
(حديفه F9 (ح)
حاضر آدردن:
(كلبله ف سr)
علما و اشُراف حضرت را هاضر آرددن
سلال Tدردن:
 ( 1 ( 1

فر اهم Tرددن:
به تكاحى كه آن خدا فرمود (Y|Y (مفت)

رفتن
 تر كبب با مـكرد شدن و كاهى به معنى ردكدادن الـت. مـورد استعمال آن فراوان

به شُــوء: كهن تمايل دار ند:
عداه رلعى:
(Vマ $\dot{\text { C }}$ (سـاست)
(fy مبعـل)

صنائت رلمكي:

:
آن پنان رنت عهد من ز لـفــت
(مغت


Tا مدن
 صنت منعولى، فعل لازم ما مجهول مىسازد: كثعه T Tمن = كهتَ شدن:


 (\&\&) (بلعمى ()
منته Tمدن = كفته شدن:

( 510 (ملممى $)$

نزديك Tمدن = تز ديك شـدن:
كنادن حصار تزديك Tهد
يديد Tملسن = T شثكار شدن:

يس حون ابليـى اين ستخن بـفت همه فريـتـطان ا بديد آمد از كافر ا او


دربلـه T هدن = در يده نـدن:
اكر يسراهن از پيشُ دريدهآمده جر م يو سـفرأست و اكر از يس دريده آمده جرم
( $1 \Delta A$ قصص)
زلـيتا رانـت

آن بـــار نادر است.

داشـتـن



دارد.
معروم داثعن = شحروم كردن + دو ام : استمر ار:
 (Har
( $\mathrm{Y} \circ \mathrm{O}$ (ماهات)
اخعلاط داشتن= اختلاط كر دن + دوام و استمر ار:


خوار داثعنز:

سبك هاشعن:
 ( 100 السرار)

بوركت داشتن:
 در موارد ديـك تفاوت صريحى مـيان فعل مركب با داشعن يـــا كردن بـ نظـــ

كهـدس:
كــرم هاشعن = تــلـم كردن:
( $4 \circ 8$ (ســتان)


در بعخن ثوارد ثر كـيـب الـم با داشعن دعادل تر كـيـب صفت با بودن امت:
ولىل داهعن = وافف بودن:
و او زبان مر غان دالــتى و برفحاوى الـان إمشان وكوف داطتى
(عقد 8 )
ارادت داثتى = ارادتمند بودن:

(r|r (مi)

دارد:
4اى داشعن = طلاڤت داشتن:

جــاي نداشـت بوالفتع با امــان، بهمزيمت برفت
ثهـهداشعن = توتَ داشتن:
(III معارن)
آن دكرما وا يُز

آنبزركى كهصمى بافت بهردى سهراب
(iv (\%)
مد د داشعى = حـنظا كردن، مر افبت كردن:
(اسرار
تمرفدت

حال معادل متتى است كه با ثـن بـك بر برد.
الـ مـرلأي = مأنوى شدن:

خهم مـرثي = خــهــكن شـدن:
( 1 ( 1 (
(190 (18ـ)
مسن را آن اددك T Tمد ر بدان غه كرلمت
Tرام معرلمّ = آرام شـدن:

خوى ترفثن = خوركير شـدن:
 ( $10 \Delta$ © (سياست $)$
( $\mathrm{XI} \dot{\text { ¢ }}$ )
( $10 \Delta$ (عقامات)
(التومل هس ا)
كلام مـرلمي = منـظم شـدن:
, لـكـكر نـام كرنت
لرت مـرفن = قوى شـنّ:

الههاهترلمي = ملنهب شُدن:
و هامر؛ خشم مـا التهاب ثيرد
مابه مـر كُن = مايمور شـن
 (709 حسن)

فمل مىدهد: خوالست كرفت، يمنى خو انـت را آغاز كرد.
 (~マ\& (ماسنامه )

بامهـرد دادت صودت منعدى آن فعل را مىماند:
ـاد كرفتن

لضامكفتن
ماییكرتّن •
صورت كرنتن، صورت دادن
المجام كرفتن ، الـجمام دادن
كامى كِز فمل مرلمنن با صنت به كار مىدود و در ابن حال معنى فرض كردن و تلتى كردن دارد:
آسات كر تتن، سنت كرفتن
السك كرتّن، دشوار كرثتن

ديلِن

, تسهل دارد:
رنـع ديـن:
 (

كامى دعنى مبازى تُهْيه داحن از آن برمى آيد:
صو اب دبـــن:

(
حـلاع ديــنى:
 ( 111 با 1 )

برمـكى شوم
وامب ديـلـن:
(كلِلد ت \& (\%)
و در تجادب متفدمان نأمل عافاله واجب ديد
كاهى إنْ فعل مركب صودت لازم فعلى است كه با دادت ساخته شـده و عـنى
متعدى دارد:
ر لج دیدن ، ر لج دادن
زجردیدن ، زجر دادن
وكاشى صورت لازم نسلى استكه بازدن تركـيبِ شـده باشد:
صدعه ديدن ، صدمهزدن
لطهبه ديدن ، لطهـ زدن
آسيبديدن ، آ آبـبزدن

كمشيلن
ا' (IV.Y
رأ در بـ دارد و حاصل تركيـب هميـثه فعل لازم الـت:
رياضت كییعن:
 (اسرار (Irr)

ندعد
انـــه كحيدن:


رنـع كثهلن:
(MF معارف)
رنـب آن لقمه بكثيد
كامى در ثر كــبـ با اسم ذات معنى مبازع مىدهد:
ـر كثهدن = طفــانكردن:
 (می

هست كثبلـن = منصرف شدن:
لهنـتكردن او را افنكار كـم تا جان و جـكر بكند ودست از وزارت بكـد (1ar بـهتى (
در مواردى كه منهو كــّى و امتداد از آن بـ امد مــكرد شـمرده لـىثود و
 نغىكشيدن، و مانتدآ نها را لبامد فعل كركب مْمرد.

پيهوستن
(IA،r و غالباً معادل شهكرد كردن است: سه شيوسعن:

(التو سل بF)
شر:ع هـروسنز:
(التو سل 1 (
به غرن در نـى آن شُروعى تو ان هبوست

بـتـن
(IQ،r هـىـازد.

تارين ز بان لارسس

هل بـعى:
مبند
و كرهه در سرزلفث هـزار دلبندى امست
(A0 مقامات)
لهمت بـلى:
 (190 وبس)
(مaار (Fr)
المن اثم در حق خداو لد صورت نيند
در مواردى كه مغهرم اهلى آن برجا بمالد مدكرد شمرده لمىشود: آذين
بــنّ، عغد بـتن.

ههادن
 با المم معنم تركيب مىنود:
ينا نهاد= بنا كردن:

او عمارت ربض شهركه كيـنـرو با نهاد كمام كرد و عمارت يشزود السد بلغ ( $\Delta 1$ (مبعل)
لـاس نهاند = ممريزیكردن:

بنـانى دولت و دين را فــوى نهادالساى
( 19 (حــ)
, كاصى در s كيب؛ معنى بنغيمن دارد:
علد ههادט:
(FY (8i)
صاحب عذرى نهاد و لدما را باذكرداليد

خو اسكن

اصلى خود دلالت مداثته باشد فعل خواسعن را لمىتوان از إن مغوله دالمست، زـرا كه در اكثر احوال مغهوم ثفاضا در آن باتى مىمالد. با ايسن حال در بیغى عوارد خاس ثبـه همـكرد است: ذنهار خواسلى:
(Ifr (سـتـتان)
داماد دنيـل زنهار غواهـت
علد خو اسعى:
(10ヶ (
(1A بـالـCكه)
اندر وقت اورا يـث خويش آودد و عذر خواست
بار خو اسعى:
بـكى مرد بردر أـت... و بار مىغواشد

شـون
 را به دهاد جمله نـبت میدهد. در اين مـودد عــا نـد بودنَّاست و آلمرا مهـكـرد لبامد شــرد: كود شكن :
جاويد بدين مردر ملك ملك قوى باد (IYY غرخى)

P


رفت بود
 ابن مرد خردمند است نامه سغـد است
فردوسم سخنود اددشهر بهلر ان بود

 حاصل نمىثود.

ترسنا شـن:
( 9 ( 9 )
(MF مجمل)
( Y (مجمل)

چون گر,ــششوى نان خورى
مهرك شلدن:
كه الدر لــب نِز شر كز خلان سـرى نشّود
إيدا شـلـن:
بـ اعرمن ويدا بـد
حرام شـلن:
برخود هر انكه كـوت كـتـت حالال داخت
خـو نش حــول كثت و حلالث هـرا
(fy (F)



بايلد محسوب داشت.
ماخْن - سـاختُه شدن:


 (1А○ مرزبان)
(يـفـه شُود
مـدوخمن ـ كداخته شدن:

(VA مقامات (
(fY (عقد)

كشعن ـ كشته نـدن:
(vr (ســـتان) المدين و فست شنتاد هزار مرد از روعيان كـته شـد

هرداخعن - ريراخته شدن:

( $1 \Delta V \dot{C} \dot{C}$ )
(ابوالهينم 4 (
(ابوالهـنم 10
, جون
ارمونغت - آمبتمته شدن:
و مذهب خرץ دينى با كبرى و شُبیى Tمبهـى شد
Tر البن - آفريده ثدن:

موزعن ــ كته شمدن:
كنه شده است كه شـمار طلاق اصت و جنت
هوثـرى - مو شـــده شدن :
(Ar (ز) وآن تناتن بر او بوطيده شده است با ذـركى و بيدارى او
كاهى از فعل مسركب بـا كردن ليز صفت مغعولى با مـن برانى بيان صورت
هيקهول فمل صرن مىشود:
هِيدا كردن - يـدا كرده شُدن:
اين كه كفته ثد مليت بود بـه تحفـتى و ماهيت بود بــه مباز، و بـه نرح (ابو الهيْم بر)

קیدا كرده شده امت.
الما مهغ فعلهات عركـي كـه بــا مــكـد كرهن صرن میشو د و معنى متعدى
دار ند نِز دارایى يك صودت لازم هــتْد كــه بـا تــن تركيب مىثود و در اين حال
است كه ثـن دا به قِاى كردن بايد از نوع هـكرد به شـماد آورد:
كـمت كردن ـ تسـمت شـدن:
(مــــتان
مــانه السر بـ دو كـهـت شود
رلى كردن ـ تلف شـدن:

حواله كردن -ـ حواله شـدن:
( $\mathrm{T} \backslash \underset{F}{\text { (مقام) }}$
آلكهِ در جون هياله بود به معده حواله شود

مهو كردن - محو شـدن:
(مسارن (Y)
من به نو هـت مىشود و باز هم به تو هعومىـود
يُار تكردن ـغارت ندن

هلاك كرمن - هلاك شدن:

حهار كردنـ حصار نـدن:
 (1A9 بيهفى)

غرى كردن -غرقـ شدن:
(118 (18
و بــتّ باران أو كثته شد يا غرّى مـد

تُشتن (تر ديدن)



است
خــو كـعن:
(ويس (109)

يكرو يه كــتن:



(1rA خياست (مي)
مزدك نهجل كــت
مععكح مثمن:


بثنده تكتصن:

(

میشُو ند:
فــانهـتـتـن

سینن نو آر كه نو را حهلو نى است دكر
(fV فرخَ)
حجاب تمثتن:
هركز او در حار و قت لز حار چیيز الدر نما ند

(فرخى A)
وجه :يـكى التمهال مشعن آن انـت كه با صفت منعولى از فعل منعدى صورت
دجهول میسازد و در اينن ثودد بايد آن را هعین فعلى ؛4 شمـار آورد. ها تـد:

بر اكنده كشتن:
 (HQ) ثـاهنامه (H)

آغهده عمدتن:

(
דزرده مشدن:
 (HyY (Hاهنامه)

تار بغ زبان مارسى
بسه مععن:
هر كه تن بدان در داد در هاى خير بر وى بـع كردد (كلِله ق 19A)
هو هثله معمى:
(كليلد ف (IaY)
و راكى دثـن لوثيده نكردد
مــــ
 (كلبله ف +)

آراسل تمعى:
(اسیار (rı)

الوس معدن:
(اسرار 00)
(برامـكه هء) كماده

ر داخته تمعن:
(التو سل
دل از غهُّ روز كار كاسازكار يرداختَ گُدد
وجه سوم Tن الست كــه فعل كـتن بـا الـم تركــبـ ثود و در اين مورد لِيز
درست جـاهنـن شدن اسـت و صورت لازم فعلى است كــه از تـركـبـ با كردن حاصل
مى مُود، و در امين وجه استمهال است كه بايد آلرا ممكرد شمردي: خطامعدى:
(سيستات دء)
TTنبه ديدبم بعيان و مرا كمنند نـطا نكرد
انهمن تمثي:
 (ناهنامه 4)

هـ كه ايت (

بــر تمـنـن :
(ra اسرار)
يس كارها بدل كـت
خون گمعن:
(\% (فخى

هالر "Fملن:

الشتمعن:
( $4 \mid$ ( 4 )
و تمامت غلات تلفـكـت

توردانلـن، تمر دانيلـت
 تر كيب مىشود. حاصل كركيب ڤميــه متعدى است و درمت معادل باعهـكرد كـردن

الست، وقتى كه كردن متعدى بسازد.
لر كيب با اسم :
مـغ تردانـدن :
 (Va الهر)

نـــد تردانــدن:
خدايا تتد کردان ايـسن مسعادت كـرد عر زمان باران زيادت ( $1 \circ \mathrm{Y}$ (الهـ)

كثف تردا نـلـن:
(مثنوى (arp)
كشد كردان كز كدامين فرتّام

لركيب با صفت:
דراسـنهتر دا نلدن:

( $\Delta$ غ
بـاطل تردا نــــن:
( $1 \nmid \Delta \dot{\text { と }}$ )
و سـخن عزدكُ را باكل كُرداند
ظاهر تردانـلـن:
( 1 ( 1 )
جون T'نجا شد آثار كفايت ظلاءر كـردانيد
هدوّن تردا ندن:

مـستغهر كردانـن :
 ( $\operatorname{lor}$ (عقد)

هلاك تردا ثلن:
(اسسرار (1AF)

فرمودن
 امر بهأينكه ديبكى كارى را أنجام بدهد:
 (
سيس در مقام ادب و احتر ام هنـكام خطاب يــا نقل تـول از بـز معادل كردن به كار رفته است. با اسم و صفت تركيب میثود و حاصل آن كاهى لازم و كاهى متعدى المـت.

حكم تّرمودن :
(95 $\dot{\text { © }}$ )
و سن بى حفـيتتى حكم نغوامم ذمود
كامل فرمودن :
 (عقد \&)

كهايند
هر اجعت فرمودن:
(عفد ه ا ملك تورانـاه با امراء فارس مراجمعت حضرت فارس ذمود
ادا غرمودن:
(
وآن چندان مال از يهر او ادا كُمودى
هـطاله فرمودن:
چو ن آنكاغذ مطالمه ذمود كو نَ او متغير
.

لازم است.
خبر يافنز:

كرار يانثن :

فرع يامن :
( r ( a )
(مقامات سז)
نا بد ان نهر طبـ كـهايشى يابد
ثبات يانتن:
(Va التو علـ)
هر كز قاعده دولت بّات نيابد

رخمـت بالعد:

:
(IP مـــــتان)
(میارن (r)

از آن بالاء كوء برو چیکن كردد شـغا يابد
خلاس بالكن:
اكنون هيزى كنـد ثا ملام يابيد

فعل مر كب سه جز
( نـام+ هيمو نـد نمل

را يـان مىكند كه غالباً مجازی است:
دم در كعيلغن = خاموث شـنٌ
 (l)
ــر در آوردن = ينـبرتّت:
( $\Delta \Delta \dot{C}$ (سياست)
(كلِله ق (14)
(سواد
(IV © ( آبوى)
( 109 (معمل)

سركه از جـاعت دست باز دارد T T ملعون امست
و نا از حشم او ثايديد نشويم دل از ما بو نكند
دست بار دالثعن = تركك كردن :

مبـكـكـين سر در نـى آردد انا الز امت كردند
كل بر كنلـن = منصرن شدن:

هر انكسك كهاز دست بازداشت دبن را دست بازداشثت
مر بر آدردن = ڤٌيامكردن:
 دامن برلدبن = T Tماده شُدن:
(التو سل
حثّم ونا باذ بست. . . نقض عهد را دامن برزد
لن در دادن = تـــلِم شُدن:

مردان تز وا يله كردهاند. . و تن در دادهاند سالها بر المـيـ بوى اين حديت (raq اسر اس (ا)
سر برزدن = طلوع كردت:

زروزان روى او شـدكيتى انزوز خو سـ بغزد خـود تــابان دكـر روز

سر باز زدن = استْكان كردن:

هس اكــر روزی چند صبر بايد كرد در رنـع عبـادت و بنـــد شريعت، عاقل (كهلهِ قـ
(اسرار جـكو ثه از آن سر باز زند
غـل مر Tوردن = غــل كردن:
( $\mathrm{H} \Delta 0$ (يهقى
(م) (مارن )
اهـا بـــار ثخخم باتُد كه بار برياورد

فعل مركب با اسم ذُات
(FQ،r)

 اول اسم ذات است و حامسل تركيب مینى ميجازی نـىدمد. از آن جمله: تر كيب امسم يـكى از اندامهاى الــان با همـكرد، كه مغهو عمل آن اندام اخ آن برعمى Tِد. مـا نند:

تار يغ زبان فاز سمى
تموش كردن = شنــدن:
 (YOD ثـاهنامه)

 (فرخی (

 بانه كردن:
 (مخزن + (م)

حلقه كردن:
كند هلت در كردن كنـكى مهر كردن:
(YYQ بيهفى)
سر ایى را فزو كرفتند و درها مه كردند
كفل كردن:

لـين كردن:

, از امن ثيـل است در فارسى امورز فعلهاى: جـارو كردن، بـارو كردن ، هانه
كردن، رنده كردن، آسيا كردن و در اين حال مسنى متمدى دارد. و با همكرد زدن:

ثا نه زدن:
 (فرخیى دا


ههو كان زدن:
هوگان زدى به شـادى بـا بندكــان خـويث
جو كانزدن ز خلز جهان مر تزا سزاست (TY (فرخى)

بوقذدن:
( بـهفقى
منال داد تا بر ظلعت دهل و بوتّ زدند
 لاز

تقابل همـكردها از حيـث معنى
(ro،r


 ساده و عم با فعل مركب با كردن از این حــث نقابل دارد. ايت نكته خاصد از T نجا

 از صفت مفعولى بـا مهكرد داتتن آردده و از آن و جهـى خاص اراده كـر دهاند كه
 احتمال میى ير بــه داشتن $\neq($ بجاتى)بر بستن:

بر نهاده داهعن F




دلمه دالمعن
داده دارند زكر: خواستهما را
ترارهسوافعى
و لـازها كزارده دارند بش شرشهاى آن
كـرسداملعن \#

ينّ لـاز كزارده دارد و ماه رمشات روزه دارد و لماز خفتن كـده دارد و در متون ديـك لـِز إين فمل مركب در هعابل صورت ساده يا صو دت مركب

با كرهن مـكر آمده است:
كهاده داشعن F
(FYA ميستان)
كن دمت گثادهدامثت هر دو
كهيله دالـعى
 (

كثـب دارد
\&

(IV خ $\dot{\text { C }}$ )
ر نــهـه دانعن $\neq$

.
(10 عفد
او را رنجهداشتند
دو ممـكرد مردن و داهعن در ساختن فمل موكب كـاهى از ايـن جهت باهـم
ثقابل دار دد:
سحروم كرحن
خوار كرنن
متهم كردن
عزم كركن
ثتابكردن
 باكَرفن ماخته شـده باشد آغاز امرى دا بِان مىكند و فعل مركب با داشعن دوام آن را:

$$
\begin{aligned}
& \text { باد كـتنت } \\
& \text { سراغ كرفتن } \\
& \text { الفت كرفّن }
\end{aligned}
$$

كاهي ثفابل دو عهـكرد از اين جهت اهـت كه در تر كيـ، يـكـى تنها ونوع
 كردن و كردانيلن غالباً با هم چنـن كسمتى دار لد:
الستوار كردن
باطل كردن
ظلاهر كردن
كـاسى تقابـلـ دو فمل از جهت متمدى يـا لازم بودن است. ماند كرد ورن و
كردا نهين با ثدن , "مدعن در تركيب بالاسم و مفت:
هالثُ كردن
غارت كردن
يـيا كردن

تار يغ زبان لارمـى

$$
\begin{aligned}
& \text { T } \\
& \text { L } \\
& \text { T } 7 \text { Tا }
\end{aligned}
$$

دو عمـكىد دمن و خوددن كيز از اين جهت تمابِل دارند:

لطمـه زدن
آ
آسيب زدن
, كاسى تقابل داحن با باندن از مـهن جهت است:
هرورن دادن
رواج دادن
آكهى دادن
يـيو ند دادن لـد يانتز
بهره دادن
وقوتدادن وهره

رنج دادن
ثنكنجه دادن
زجر دادن ج

در تر كـبِ با صفت:
عتاب رفّن
الستدعارنتّ تعير رنتن
مضايقت رنتن

اجزاه نتستين لمل مركب

تفـــم مىثو ند:
الف) آلها كه با اسم و مفت هردو قابل تركيب يــتـد:

فرمودن
داشتن
دادن
كردت كت

رفتن
كردیدن
كثـــدن
خو ددن
يـو ستن
دِدت
زدن
بستن
خو استن
يافتن
ج) Tآنها كه تنها با مفت فعل مركـب مىساز ند: آمدن

رابطة نحوى اجز ایى فعل مركب
 از آن جمله كمان بردهاند در فعل مركبى كه از يلك أـم بايك معـكرد ساصل شـده






 مذكود يـرون بياور.م معنى املى خود را افاده مى كند كه بـكلى از مو دد اسنعمالى كه در فعل مركب عرن زدن دارد جدالمت.


 حـكم جـز حاس كيز هــت

فعل هر كب در ساختمان جمله
 (P،P دِيكل به كلا برو لد جـكو لكى استممال TTها در جحله با فعل سـاده برابـ است: اكى عتاب سوى جنـك او متاب كند =

(P،P اين كللات از جنبه لهعو با فعل مركب روابط دتخلنى دار لد. هر كاه جزء اول فعل مركب اسم باشُد رابطه كلـن واتع بيان دو جز" با فعل يكى اذ اين المواع اسـت:


مـاغتمان فمل
(AY يههمى )
شكر بسيار كرد
شـكى كردن:
كو شُ كردن: كوشَ نراوان كردن
در ابن مودد مهكن است فِد يـثن از اجزجاء فعل مركب ڤرار كِرد:


ماحه تغيـرى روى كـىدس.

كلهد در حكאم مغعول فعل مر كب است:
كثف اسوار كردن = (السرار دا) كثن كردن
مــكن الست ميان دو جـزٍ فعل مـر كب جند اسم نـاصله شود. در امن حال
كلمنُ اول منهول و كلهات ديـك متصم آن شمرده مىشو ند:
(lty التوسل)
حكايتِ د دب منارíت كند
(IYY معارن)
حوان را نعليم مْكا كر دن مدر كات مىكر دند
كاهى كلىن اول امـم است و كلـهات بعد صفت:
كثف السرار نهان كردن = المرا2 (نهان) را كـث كردن
در إين حاله كلمنَ اول منسول است و كلـات بعدى صفت سنسول.
ج) عر كاه منعول جمله ضمير جدا باتُد هـع كاه مبـان دو جزـ فعل هركب واتـ لمىشود:
او را تعلمي دادم

 ثراد مىكيرد:
كشنيّ كردم بماتّ داد میروم كرد بادشان داد

كثغ كردثّ

الما صودت دوم كهننر المت و در دورههاى أخِير فـارسى مورت اول رايجلى
شُه و المتعمال عام يافته امتح.
هـ كاهى ياى لـكره ميانا أسم و هــكرد فاصله مىشود و در إمن سورت بنظر مى آيد كه حالت دكره بيشتر متعلق به مغهو من بها او درسى دادم (A،P ) هر كاه جزء اول صفت بـاشد و فعل مـركب معنى متعدى داشته باشد


آزادت كردم
اكاهـز كرد

درستت دارم

( r ( r )

( YY (مقامات)
(rY مقامات)
(ry مفامات) شكايت روز كار بديشان كنم
هـهِ خبر از إِـان نداشتم
و شباهنـك رغـت از منزل شب بـت
ر لغس لاف جو ك دم از انا و لاغير میخد ابثدالز شهر سياهان كردم
(
(|A| التوسل)
( 118 (مغامات)
در سراو نـر . . . يـورت با او مىكتث
„رى بي بيمارستان نهادم

و ديككرباره دست به غارت و فــاد ديدند
(Y|0 بيهغى $)$
ما نيز اتتدا به خان كثم
ايننو كه امتعمال بيستر در فارسى امروز رإبج المـت.

 جز
(سبتان 4)
كرناسـب ربّت بنا كردن ســــتان كـد

ثهارم) عيارت فلمى

ه) اصطالاح عبارت فطى را در اينجا به دستهاى از كلهات الطلاق مى كنـيم كه



داراى شُرايط ذيال باشثد:
الف) بيش از دو كلده باشند.

 اجزاه هر اد نباثـد يا به ذهن نـنو نده نـيابد.
براى مثال يك عبارت فعلى دا در نظل مى آوديم:
از ياى در آمدن = افتادن


و مجـوع ایِن جهار كلـه يك معنى مجازى دارد كه معادل انتادن است. اينتو نه عبار تهاى فعلى در فارسى فـى اواو ان است كه بايد مجـوع ع آنها را در

نسبت يك فعل سـاده الست.
براى منال:
بـ دست آوردن:
(1A مـارن (A)
جنان ملـكى كه بهشت است به دست آرد

بل أهام دسانيلـن:
( $\mathrm{f} \circ$ )
عمار ت حصار به اتمام دسانيد
بـ ك افتادن:


و ب4
به مر بردن:
(مقامات (

بـ جاى 7وردن:
(مقامات \&ץ)
سنت اسـلام بـ جاى
به دست كردن:

به كt دالشعن:

( +1 (مقامات)
لامعهود ب كار دارند

بـ
 ( $\mathrm{t} \circ$ (ســـتات)

بـ باى كردن:
( 10 ( 0 )
يس اينعجا خلـغتى بهباي كرد و خود برفت.

در كوث اهمبر افكندند كه اريارق بد كهان شده أمت و با غازى بنهاده كه ثر (YY

بَ باى كت
به دهـ دأدن:
أين لهـك را هنا نكاه من ديدم كار منور اهند كرد و ما ا به دست غوامند داد (flo (بههقى )

به هم بر Tملـن:
(ع⿰氵د w


به باد دادن:
(شعارن سه)
(سمك د؛ (سr

و سر رشته به باد نمىدهم.
به باك بر Tملدن:
ثروان دخت بـ بای رِآمد.

از دست شلدن:
جهـ بايد كرد تا دختر خو يش بهعبداله دمى يـش از آن كه از دسـ بشود ( $\Delta \mathrm{A}$ )

الر همثم افعادن:

ال هوش شدن:

اذ باى ثشـتن و اذ باى هعادن:

( 1 (Ar
از دست داحن:
(YAY التوسل)
امِن دوستان 1 يـكَبار كى لز دست نـخواهد داد
از بای درT Tملن:

(8Y عقد)
ال3 مرتر غتن:
 (عفد \&

از راه بـردن:
و مردمان را برمذهب باطلتى دعوت ميكرد و اله
الر جای شلـن:
نامیهـا بـتد و خريطه باز كـرد و خو اهـدن كرخت و نـلك از باى بـد و سر

مى جنبالـد
اركر شلن：
 （

الر دهت رلمن：
（معارف（Iop）
كل اكر خه كلاب مینود از دست متصرن نميرد
办 变
بـر بأى خاسعى：
（بيهتى（Yץ）

بر ه夫 كردن ：
（ $\mathrm{P}|\mid$ سـيستان）

بر هر كرلهن：
（الثوسل las）
（ألتوسل
آن هدلدكه با ايــان رفته أست ثوّرار مىدارد
بر بأىكردن：
هر كرا از كبود تـارو يـودى در سر افككندند به مانـم دارى نديــ آدمن （مغامات 4 （ar）
tat
بر باى داهـن：
（10A مغامات）

＊＊
در باكـس كردن：
（YIP النوسل）
حــاب مودت او در باتى كد
در بالم شـن：
（\％ه عهد（
فرمود كT Tن دور كنشت وآن كزالْ در باتى

در ميان نهامن:
(9A عتد )
( بيهقى YF)


در كولْ داثـتن:
اين حديث در توتف داريد

هست به دستردن:

سر بـبوار اهملن :
 ( 411 بيهقى)

خواست
(1، ا) در بعضى از عبار تهاى نعلى كامىحرف انافه حذن و در نتيجن آت عبارت فلى ما نعل مركب ثبـه و يـكهـان مىشود. نهو نهـاى تمايل به حنَف حرف اضانه در

كهن ترين آثار فارسى ليز وجود دارد:
به فر ياد خه اندن، فرياد خر انـد :
 ( H ( رستـار ى يابد
همى بـر خرونــد و ثـياد غواند (fr ثامنامر)

به لر ياد رسيلن، فرياد رسيدن:
(

اين تمايل به حذف حرن اضانه در فارسى كمكم شديدترثده تا آنجا كه در
زبان معاورة امروز اعوى جارى و عادى اسـت.

هنجم) (ملـهاى ناكنر

ه) فعل را از ابن كظر كه اثر آن از فاعل بكذرد و به مغول برسد بـا تنها


 مفمول مییذيرد. اما مفول ظاهر در در معنى فاعلى است.






 آنها از نهاد نیى كنرد و به ديـكرى اثر نـى
 میتوان آ نها را فعلهاى بيان حال خر اند. اما اينيعا بعث ما در بارة ساختمان دستورى است.


فرار است:
آمدن، بودت، شدن، كرنت، بردن، زدن، دادن، كردن.

 صورتهاى مختلف استممال میشود.
(F،9
لمىنود و غالباً يـن از فعل مركب ناكذد و كاهى، خاصه در شمر؛ يـس از آن فرار
مىكرد.

اسم در مكام مسول:
(Ar بيهفى)
اير را اجن جو ابها ستغت خوثم Tمد

(1ra بیهقى)

هصرت خلاذت را شرم آمد
( 1 ( 1 O
ثيطان را رحمت TT مد بر وى
و شرابدار ملد دا ياد آمد كه يوسف در زندان تهـير خولب او حه كرد
(190 میجهل)
حسـ Tيد همى ز بـس كلها آسـان را بومنان مر نـب (it)

جنانكه كـى را پاه كفتن دشوار آيد

مباوى را خشـم Tآد.

(IVI CI
(IV © (سـاست)
(マVY كليلف ت)
(ifl (زي)

مههان را حديـث او خونى آمد بتوبرا خون آمـ
( 19 (عقد)
(عتد

ملك ا ايمن جواب عبب Tمد
 رحم آمد بر یی آن استاد را

رحم آمدمو شد را كغت هـن
(مشنوى سوr (م)
خْنده T آمد شاه را كفت ایكـا (مشتوى (IMR)

نُمور هنهولم ههدا:
(IV9 يرهفق (
شر چند مر از وى بد آيد


(YHA ستجـتا (MA)
(IY\& If , سـك )
( $5 \Delta A$ (بهفقى)
وحوث و طليود و مبـاع ديد به بـكبا جــِ شُم، او را اعجبـ آمد ( $4 \Delta$ )
(SY ميهقى (Y)
ايـان دا ازان لاخو
(Y9 ميهقى ()
( 1 r ( C )
ابئعمر اا مامى آرزر كرد
ار ار حـِلتى ماد آمد
رى را سـخت كرالـيت مى آمد




 (رودكى - فرى (r)
 (مثنوى
 (مثنوى 1 (

ساعتـى بيدار بـد خوابئ كرنت عاثت دلداده را خواب ایى شـكفت (مثنوى
 ( 401 (مثتوى)
 ( $\mathrm{P} \mid \mathrm{Y}$ (جماJ)

مينـّى ( 1011 (منتوى)

رمهـان Tد كه إين بس بيتواست وز مجاءت هالك مر كت و فناست (ara متنوى)

و كاهى ضمبر مغعولى ييو سته بعداز مـكـرد مىآيد:
 ( 1 )

مـكــدر شنـيد آن بسند آدئى سنتـكـوى را فـرهمند آمـدن (iva (شاهنامه ()

خواب بردن مسرغ جـانث از حبس رست
جنـكث جنـكـى را رها كـرد , بجست
(مثوى)
 (رودكى (rץ)
( مجيد Y!
آن روز Tرزوايدئى كه كثـكى ... خالك كشتمى

تارين ز بان لارسى
وينـم عبـ آيد كـه
آن را كه به كاخ اندربك شـيـه نـواب امت
(منو جهر
 (كرشاسب سA (Ji)
(A،

 (11A حافنـ)

بـ در ميـكـــهاى بـا دفـ و نــى ترسانــى
(حّه (حانظ)

كل كو ن بهن كرده ز شانَ درخت خويت
(حافظ (19Y)
به امهطلج لهع (عريى) بايد كنت در جملهانى كه متـنـن يـكى از ذعلهاى
 يعنى:
ناه دا خو ن آمد = شاه خـثنود شد
خـُمت آمد
خوشم Tآید
 از Tآها در Tثار ادبى كهن عثالى كـافتهام. از آن جمله: با همكـد بودن زمان حال:
سردم امت _ كـرمـم است - ستغتم است - جــهات استو - بـم أستـ

كهنهام است _ كرسنهام است _ كه در زبان محاوره به صورتعانى سردمه، كـرممه،
 و براى زمان كذئه كِيز:
سردم بود ـ كرمّ بود ـ ستختم بود - جهت بودـ بــم بود...

با عمككرد هدن:

كرنتنهام شد. . .
با عمـكرد آملن:

زوربTمد، ...
با عمكرد مرفني:

كرفتـ_لبم كرفت...
با عمكرد بردن:
خو ابم برد ـ ماتم برد (مبهوت شدم)

با عمكرد لدن:
خــكم زد ــماتم زد ـ بهتم زد.

تعول تاريغى ساختمان لعل

『) در زبان بهلوى جنوب غر بی (يــارسـك) هر سه صورت ساختــان فعل (ساهه ، يـشو ندى ، مركب) وجود داشتد است.

مثال آنجه ريـن فمل دارد:
داشتن، كردن، آوردن، دسيدن، بردن، أستادن، رنتن، آمدن، ماندن آ . . اما در يهلوى ساختن فعل از مادء امـم بــيار رايمج است. برأى اين منظور دو رونى به كار میرود:



$$
\begin{aligned}
& \text { آزار آ آزارين } \\
& \text { آفرينيـينين } \\
& \text { T T T T T T Tاهينيدن كردن } \\
& \text { T T } \\
& \text { ممبـاينيدن } \\
& \text { يـداكك يـيداكين } \\
& \text { يتبارك } \\
& \text { يروز } \\
& \text { نرجام } \\
& \text { رواك }
\end{aligned}
$$


(P،V
ها نتد:

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

(F,V ساختن باب متمدى از فعلهاى لازمرا با المن رون ارثباط بدهيم. اهـا اذ اسم با ابمن رون فعل ساخته ندى
 رون دوץ در فارسى بــيار رايِج است و شهار: بــيارى اذ فعلهاى سادة نارسى


 شوريدن، طيدن، غزيويدن، غلتيدن، كنديدن، و جز اينها. فعلها'نى كه ماده يعنى جز ساخته شُمه است:

 اهل زبان، ساختُ فعلهاى ثازه رl از ماحء اسم روا نانته و از آن مرهيز كــرداند.




 بهلوى به خط فادسى اختـار ثده الست.

استممال كرحدالد.


او يروى تـكرد مكـ در هزل و نوخَى.


 فردد شدن، الدد شدن، الدر ابايــتن، اباز ما لدن، اباز ودديدن.
(A،Y


دلب بردن.
اها ثـهارة ايـن فعلهاى مركب بــيار نـــت و تعداد همـكردها لـز كـم است.

 كم كرده است.
 آنها اين است:
الدر يـاد داشتن، ايـيداكيه آوردن (به ظهور آوردن) ، افـرياد رســدت (به...) يد كار داشتن (به كار يـردن)، يدرواكك داشتن (اجُرا كردن)، الــدر كار داشتن (اعمال كردن)، اخو.



 Y

بك كار ر ثته الست. مثال:
بك كردف = معزرل كردت:

بر در سرای منادىكرد لدكه ملك بهرام راسـتروشن را از كار باز كرد ( $1 \mathrm{~A} \dot{\text { C }}$ )

بسر مـربيد =اختِــاركردن:
(التوسـل 1 (

هرجمعى از كاب روزكار و ار بابب صنمت طريثى ازTن جمله الغثبار كردهاند (التو سـل a)
هد شلـرلمى= فبول كردن:
( $110 \dot{C}$ ( 1 )
(ra $\dot{C}$ (سـاست)

سبب جیـست كه سخن لم ا كمل كرد
فـراز آمـلى= حاصل شدن:
 ( $Y$ C
(م
و ثوالب Tن مصالع بدان جهان او را عاهل مود
بـار مععن = مراجعت كردن:
 (أسرار
(السراد (المر
ما ازخدمت شـــغ مراهمت كرديم
هد مداشعى= عفو كردن:

از (انسرار
همغراسحت = التماس كردن:


و النهاس كردم كه مر1 از اين تّهر به موضمى رمالد كه ايمن باشد
（سنر هr）
بر كزيلدن = اختِيار كردن:

شـينغ كفت جهار سخن از جهار كاب خداى تعالى بركَيدند

（YマQ اسرالـ）
ديـكى T Tلكه طاق اختياركرن اوليتر
هرخواسعن = استدعا كردن:

از خداى عزو جل دهغواستيم كه يارب عا را از خــوالدن اين كابها كـبادكى （ 4 H ）

مى بإِد در باطن．
 （ $\mathrm{K} \Delta \mid$ اسرال من حرTيد
بارداشعى = منع كردن:

اكى ظلمى مىردد به امير عادل نهر بي بايد داشت تا باز دارد
（YA مقامات）

㘶办半

 كار میرود و در ذهن اهل زبان مبهو ع آلها در حـكم فعل ماده است، يمنى به عمل فهال هيشُو لدما كو جهى الـــتـ．






انهر بكلى مترولك است، و صورت جــدمدتى آندر، بـه مـنى دانل و اندروت

 در كرد در دوران لنخــيّن فارسى درى معادل داثل كرد است و در فارسى أمروز معادل

 فردد در زبان جادى منــوخ است و تنها كاهى در زبـان ادبى به كار مىدود اما صورت ديـكر آن هرد هنـوزز در بعنى فــلهـا مــاند ثر ردغت و مرو كرد و غرو داد و لطو نـــت متداول است.
 =


 آن فعل مركب بابست معمول اسـت.
 را كرفت است. شهار: بـــارى از فملهاى ساد در فارسى جارى امروز بـكلى مترورٌ است و بسجاى T'هها مهل مركب به كر مىرود. از Tن جمل:

$$
\begin{aligned}
& \text { T T } \\
& \text { T T } \\
& \text { T T } \\
& \text { T T آودن استراحت كردن } \\
& \text { T Tغتن } \\
& \text { آلودن } \\
& \text { Tآليدن = }
\end{aligned}
$$

و بــيارى از نعلهاى سادةً ديكى كه متروث شده و جاى آكها را نعل عركب

$$
\begin{aligned}
& \text { تارهخ ز بان لـارسم } \\
& \text { الفنتّن } \\
& \text { انباشتن } \\
& \text { |فرو ختْن = روهن كردن } \\
& \text { اسدودن اسددكردن } \\
& \text { انـردن = ين زدن سردشدن } \\
& \text { اوباشثن } \\
& \text { كـــتن } \\
& \text { كثادن } \\
& \text { كماشتن } \\
& \text { كرينتن } \\
& \text { كرويدن = ایمان Tودن، عايل شدن } \\
& \text { كداختن } \\
& \text { كاسنن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { شتاقتن } \\
& \text { شابـتن شايـسته بودن، مـتَحز بودن } \\
& \text { ستدن = } \\
& \text { ستردن } \\
& \text { رسنن خلاه شُدن } \\
& \text { درودن درو كردن } \\
& \text { خلــدن فرو } \\
& \text { بسودن = لس كردن } \\
& \text { بيـتّن } \\
& \text { يـوسيدن }
\end{aligned}
$$

| كاسِن | تو ختن | نوفيدن |
| :---: | :---: | :---: |
| لورديدن |  | ثنتن |
| لاسِدن | ورزيدن | ليونــــنـ |
| هيراستن | بريّبن | الودن |
| فتكرن | مرمنّ | \|فـودن |
| فتالِدن | فرسودن | دمـتن |
| يارسنن | يازيدن | غنودن |
|  | קمیدن | كز |
|  |  | جز إينها. |

صرفقعل

## شناسةٔ فعل

1) در سا ختمان هيفهماى فعل از يارسىباستان كا فـارسى مياله و فارسى لو





 تاوت ميان شناسن فملهاى كذرا و ناكند از ميان رفته، و وجـ نمـانى' 'بكلى ابود ثده امت





 نمار آورد.


2) Optatif






- 

$-\bar{\theta}(h)$
-ed

- öm (om)
- Id
- End

مـنارع انجادى
end
- 
- هنو مله:
-ad دسكركس:
:
- Sm, -

كنونـه: -
-and

دل وجه التز اهى ثناسـها الدكى متناوت الـت:
cop


-     - $^{\text {m }}$
- $\overline{\text { ad }}$
-and
- 
- 


در وجه كمنا
و كمنأُ إز متوى مالوى امنتْر ال شمه ااست).







 است．شناسهماى فعل در ايمن ز بان حـنـين است： مضارع الخبادى：
cur
－am
－àd
－ēnd
－äm
$-\bar{a} d$
$-\bar{a} n d$

مغرد
一是㹸
－èh
－èd
مضارع التز امى：
－ān
－āh
－ $\mathbf{z h}$

## معين لمل

 صيفهحاى فعل به كلا مىرود كه عبار تند از؛ $\sqrt{a h}(1$
būd，bay ：$\sqrt{\text { bu }}$（ $r$
istad ist $: \sqrt{s t a}$（ $r$
 شتاسهماى فعل تركيب مىثود د صرن آن از ايِن قراد است： مضارع اخبادى

## －

مغرد
hem
كوينده ：كēm．hom，ham
hed
hend شتو له： ديـكركس：hast／ast
وـارين ز بان لمبرسى التزامى
hād
händ

كوينده: -
تنو كسه: -
מــكى كس: häd

وج4 كمناكى
ديِكى كس: hé
(r.r صيفدهاى مانیى به كلا مى مضارع الخبارى

en<br>bawèm/bern<br>bawêd/bèd<br>bawindibend

bawäm
bawäd
bawänd lbänd

ملرد كريند: bawēm شنو نده: bawëd/bèd :ديركس التزامى

كرينه: bawān

bawädıbäd : دبڭركس
امرى
bed, bawed
(Y،Y است برای ماختن مانى ثقلى و با معين فعل بودهام) به كلار مىدود و مطابق ثاعده صرق مىشود.

 و برایى ماختن يلث لوع مانى راكد يا ماكن معول است: خوفت آشتـته = خقتـتىى، خغتهاى
ويراشت اشتبد = آراسته ندست

وصيفهساى موجود از سرف ابن فمل جنين است:
منارع
citend
-
-
cied
ملرد
citend

Cلڭ ديكركس: elted

وجوه فعل



 بها نجام دادن فعلى را يـان كند. (r ) در مرف فمل فارسى دورهاى كـه مورد بحث ماست ينج وجه فمل وجود دارد: اخبارى، النزامحى، شرطى، امرى، كمنائى


 امن وجي، كو ينده از فملى خبر مىدهد كـه در زمان كذشته روى داده، يا اكنون در جريان و ورع الـت، يا يس از زمان كنتار البجام خرإمد كرفت: آمد، بـرد، شمى آيد،



 مىدارد:
 مبادا بعُ لم، لز له

اين وجه از آن جهت التزامى خوالده مىنود كه عمينه در استعمال ملازم
 امكى با كمنالى است.
(r،r و و قوع آن منوط به وجود يــا وتوع شرطى امتـ. مــوارد عام امتمـال وجه شرطىى از اين ترار است:
الف) فعلى كه وفـوع آن در آينه منوط استح به وجود شرطى كه يـكي تلقى مىشود:
اكر درس بغو انم در امتحان مو فت میشىى

با وجود شرطى بوددك حامسل كـده است:


(P،r با نفى: با درخوامت اجراى فعلى بيان مى مشود:



r بيان مىنود:
هينين باد، دست مريزاد، مكناد، بزياد

وجه اخبارى


1) در بارمى باستان بك زمـان لامعين برای هـن الــواع ماضى وجود داشته



 مغولى ومعين فعلهاى ah a

ماخى تام





مرف T ن در فعلهاى متعدى و لازم متغاوت است در نسلاى لارم سيفدهاى مغنار ع نعل -ah (ك تنها عمل مناسه را در اينبا

مسث لمل
انجام مىدهند) يس از مادة منت مفعولى در مىآيد:
<
)
كوينده: دذت + مَم
رفت + بـن
(4) هنو كده: دفت + بـ

رفت + تَند
ويِكركـ: رفت



الف) مادة فعل عمــان مغت مغعولـى است، و مناسه كــه بيث از آن واتع مىشود، هميرماى مفهولى و اضانه الست، به اين صورت:

管
= = = ثان + + كان كرد كرد

مغرد

$$
\begin{aligned}
& \text { ك } \\
& \text { ت } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

اين سودت صرفى يـازماسةٌ شـيوء امتعهال بـادسى باستان استت. فعل ماضى متعدى بد صودت مبهول بيان مى ُود و معادل أست با: كردة من، كردء تو . . . كردء إـــان.
ب) صورت صرغى دبـك ماضى متمدى آن الست كه ذميرهـاى منفـل مقدم بى مست منعو لى ثرار مى میريد:

R
إما + كنت
ثورما + كغت
اوشان+ كفت
مغرد

من + كن
-
اوى + كفت



و لاز؟، به صورت واححى در آمد كه عبارت است از مادٌ نعل (مفت منمولى بدون
 كه ان صورت صرف فعلهاى لازم در دورء فارسى مباله برجا مانه است.
 فمل
 (F, Fr


 ماورالنهر بوده صـغهداى ذبل از ابن ثمل وجود دارد:

 وحى كـده تشده [است] جادو نُى بدان دو فرشتـ كـه هـند بـه با بل (YA! لستى C)


 (Fir




 تنيـر داده و نبط امل را به حانـبـ بردماند:

 (
(
و ر هرسيدن از وى حفــفت نو حـِد. كفت...

زالو را بـكم بـسته بر ســن نــعن
 ( A،r



اذ شهرستا نها هنـي أست.
r


(عروضى AF)
 مـتارع (ز عان حال) است.
 ( 4 ( 1 ( عالم شعر آرد

جز



 i
$=$



 تا تع كنـنده باثد نديدهام.

ديكك ماضى متمايز مى كند, از آن جمله در كويش طبرى تفاوت مبان ماضى تام (با عاضى ساده و سطلت) با ماضهى امتـرارى (ماضى غير صريح يـا ماضى ناتمام) آن المت

 فهل و جود لدارد. بنابراين در كويش مز بور:

بو تَهته = كفتم، بكفتَم
كوتمَه = مى كفتم

الما از روى ابن مورد ندىنوان حـكم كرد كه در فارسى درى نِيز جزءٌ صرفى
 (P،









ورت Y).

 بُرهانـبديم ( تُنفـنى \&).

(P،D


 و بعضى ديكر معتقدند كه در آمدن اين جز ه بر سر فعل نغيـر آثـكار ى در معنى فعل ایِيجاد نمى كنـ. تنها در بعضى موارد كــه آمن جزه حـكم يـشـو.ند فعل دارد (Préverbe) معنى فعلى را نغيـر مىدهد. از آن جمله:


كردند (زــن هץ ا).
بيو دن افامت كردن: دوازده سـال آ نجا بيودند (عشر آمر)
برسيدن= نمام شدن: زليـتـا را در آن هفت مـال هــر جه دانـت مــه برسيد
(

(frif

حون بو حفص به حال صسو باز آمد دست از كـب بداشتص (مجودرى ددا)، بيسرسيلن = تفقد، احو ال هرسى: روزافز ون را دِد ; سملك، مردو را بيسرسيد
( $1 \& \Delta$ (
الما مفهر ع ددرנى و جدانى





باب از روى استقراء مىتوان دريافت از ابن فرار أست:

صرفى در عمىآيد:

باذ:
(
(FAF مجيد)
( 41 (اس 1 )
(ITY عشر (IV)

(



ابن ماكرد بار اهم و مرغ زلده باز اكردد
بال إهعادند مردمان از هدِيرفتن قر آن
شيخ بوظاهر دا بالر خوائد
كرا به مادر بال دادهـ
موجب اين تغرئق از وى بالر خوراسعند

هرجه رعد يوشـيده داشت باركرد
در اوايل ماه ذىالفمده باز
 (ط)
(التوسل (FA)
روزكى حند هـامالدبن از دلج راه بر آسود بر:
( $ا$ ( H )
(السراو (1) (ع\& 5 )

در وفت برنــــت و به شهر رى دفت
اين تصـده در نربت مغدى. .. يرخواندم فريشته مر ادريس دا .. . الدر يرخويث بر برمرمت



( 1 ( 1 )
به يك لثمه فرو برد
(Ma (سو)
( 1 ( 1 )
( FA (مــتـتان)
لرو فرسعاديم سوى ثـا مستنان يـدا
 او دا از تلعه لروأكعندند


( $\operatorname{loq}$ (

(ry داj)
فزود: همى كو يل بـ دل رسول لرود Tمل جبر نـبل
(TAD (مجــد (

(AFM لمبى)
لرودTوردند كروه خود دا در سرای ملوكت
( او دا بی بنكوه ثرودادردند
(اسسار ( $1 \Delta \mu$ )
از راه بـ يك سـو شـديم و شـــخ فوودTمد
(YY بيهتى (1)
حاجبب دِز در دسيد و دودتى لرودTمد
(Apo
 و1:

( 1 ( 1 ( 1 (
واخمـروبان
(
زلده دأكردهمتان

واتمردانهـدان أخان تَلهثان
معك اینك در بـكى دركتاب خلان Tان كاهى ديده شـد است:
( 1 ( 1 )
جون وابثود يـم هراس دنــن طـعته ز لند
( $1 \times 1$ (
كافر ات هـكه هنوز وابث ثـسند از بددلى
(F،A،A


صـرف نـل


 مو اردا_تعهالو عدم استهمال جز


(10 E
(rr $\varepsilon$ (بلat)
با مردمـان مثودت كرد كى جـكند

ندانم كه سنــان جـ! كتصير كردند
از آ
( $\Delta 8$ ( تَ-
(السر از 19 )

(IVY سـ_تـتان)
(va مفامات)

بعدانز يــت سـال تر آث فر اموش كردم
بر آن يِر سـرمك ديم
مـيبودث4... در سـاوه فرمان يافت
با عو دمان نيـعو بـ كرد
در آ فر يد: خود كمر فكر د

و حتَ در مو اردى كـه عـان دو كلمن فعـل هو كـب (اسم با صفت + مهـكر د)
 ( Xt ( بلمییى )

 (For

غارت... كــردن: كويند كــه ايتن هارت اهير احمد ـنـا لتكـــن كـر د (1A مـهغى (1)



 دو كلهـ فاصلهأى باشد:
(بلممى ع a)
معامله كردن: بعد هند روز ديـك كـتْتها در رسيدند و معامله بكرد ند ( $\Delta 01$ (مبعل)
(كيمبا لعره زدن: حبشى يلكى لعره بره و بيفتاد



اختالان... كـردن: عمر متحير شد، از بس اختلال كـ بعردند (بلعمى ع

(YMA (اسـكندر)
بـيار بـرد


( $\mathrm{H} \circ \mathrm{Y}$ (
بكرد

زارى... كردن: از بس زارى كه بليناس بكرد نـبـطانكاب او او راداد
(مجمل (ماس)
ثـار... كردن: درين روزكار بغرمود ثا شمار اعمدينالـكِين بكردند (يهغى
 (1ヶヶ (كالات)





 جزء پيشـين (بـه عارى الست:
(AA○ كيميا)
( $\mathrm{H} \circ \mathrm{A}, \mathrm{B}$ )
(lar (أسكندر)
(11 يوسغ)
(حدود $1 \Delta 1$ (حا
(IFA مشامات)
(Va 1 )

آن مرده ا1 ب~ خو اب هيدند
او ا1 به بو طالب سهره
به دركاه خداى تعالى رلـ

Tادالى وى به بغداد برهن
به مُهر سر خس رسيلم





( 101 مبعمل)
( $\Delta 1$ (مبعـل (
(وطوأـ)
(170 Jطواط)
( $10 \Delta$ ( كْتن )

و سوثن شعمعه

كام كتاب عرايسى الـغو الطر... ههاده

كا متتدر خلِـنه كعه Tمد

تاريغ ز بان لـرسم



الف) مر كاه مغول تـول (كنتش) بعداز فعل كغثن بـاید امن فعل بـون جـز
"بـ استعهال مىثود؛ و امِن ماعده استثناه مدارد:
( $\sim \Delta \Delta$ (
مغت: امن يهر برمن مبارك آهد



كمت: سيم و زد باكلوغ و منـك عرا بر ابر كشت (تعرف....)
( $\mathrm{rr} \mathrm{\Delta}$ )
مغت: او را بـاريد لا خلعت دهم
( $\mathrm{H} \circ$ ( r )
تمنت: همینـن يافنيم الدر توربت


Fمت: من دست از صحبت جون نو دفـغى... باز لدارم (مغامات بء)


 و برای اين عودد عزاران مثال مىتوان آورد.
ب) هر كاه مغعول . هعــبه با جز

هاء به تماهى بغغت
 ( P ( مeva)

در غار آمد و لهـ بكغت

قـه با وى بعغت

يس احو ال بافغغود بعنعند

(ZY)
(iv زه ( $ز$ )


در ميان جمـر أبوه المنـنْن بغغت
غلام كلمش كغر بعفت

كانب باشد.
(YY (حى)
( $\Delta 1$ (مقامات (A)
( $\Delta \mid$ (دملواط)

درمت شد آنهه وى منت
حون اين بـتها تهت
در هر حال دعاى خير مهن

رثئ - شلدن
(F، A، $\Delta$


( $\mathrm{Y} F$ )
(1v 5اك)
( $\mathrm{P} \circ \mathrm{A}$ )
(MY)

به سـو خانه رلمْم كه تا توشُه آرم
هس لـوى ماور| النهر رلفت
فتخر الدوله از مهدان سـوى دينود رلـت

 سلطلان جــون بـه بغــداد رفت نـــا=الـللك اعحــد را معـزول كرد ( 511 (ميعل)
الـا هر كاه از فمل ״ر فتنه معنى دور مُدن از مكالى بدون ذكر منصد بغواهند








(rar (سـاستـ)
 (Ar (b)


(Mar متبـل (
( $\mathrm{H} \circ \mathrm{Y}$ (میهمل)

از اين معنى ركنالدول از جاى لر فت
اندر سنه. .. بـ رى از دنا برفت

هناتـكه در جملن ذمل:

خود [به اهواز] بـ فت
كسته جاعى اصل وا كه [با هزار مرد


 الـت
(API:T ج بلمعى)
(MAA مبهمل)
( 19 ( 19 )

بهراب از ارمــنـب بـ بارس شد
به در دى آمد و باز به خر امان شد
ابن جوان به بازار دد
(ط\&)
( $\mathrm{K} \Delta r_{\text {( }}^{\text {( }}$ )
( $1 \Delta \Delta$ (هبو.رى)
( 180 (هبويرى)



وى. .. به باورد شم
برخاست و به نزدمك وى دـد


(AFYITC (بلعم)
(APE ( بلمعى)
مسـلمالى تا حد تندهار و منـدرستان بـد
(MYA ميـتان)
بمتوب بر عغب او بـد تا او به كوه در نـد
(AY (مـتـتان)

(YYQ سيـتـتان)


 (|P| يـهتى)

قاعده جارى است:
(1ヶ9! بلمدى (b)
( $V$ ( $\quad$ )
ِادشامى از فرزلدان ایــان بـد
(1AA بيهنى )
موسى از هوث بمد
( $1 \Delta \Delta$ (همويرى)
عن از حال بيم
 (F0 (F0

دانــتم كه خورارزمــاه بتهامى از دست بشد
( 4 )
مالى لىىالدازه الدر آن كر بشد

تاريغ زبان مازمسى
در آن وتت مرا لام يعتوب كنعالى از ياد بـد


(
وى بـك از

(Y، $\Delta ، \Delta$
 كام در لمى Tـ يد:
( $1 \Delta 5$ ( 10 )




(مجوريرى (1FY)
( 1 (Ivip
(كليله م (100)

(كلبله م
( كلـلـله

شأن ری أدر علم بزركك شد
جون از شام ظارغ شُدهم ...
جون يِدار شد
من متهير شدم
آن مريدرا روى سباه هد
راحت يفين ان دلم كم شد
مر دو بر جای سرد شدند
برهان آزادكى , حريت تو رو شن شد
دل دلـكران هدند
صباد از دور يـدا امد
شعلو ث مد كه در دام بلا

حرف نفى در ماضى ــاده

 فعل جنين است:
1، 1، در فعلهاى ساه حرت تفى بر سر فعل درمى آيد:
(MaO تشن (10)
تطر:آب به T T نمر ندادنل


(
هيهـيز ندلـم آصانتر از ورع
 سر يِشو لد در نمىى آيد:
( 111 معامات)
آن صبد مباركُ دا در نبالهيم
(


محموديان از ذُم امن مرد باز نكدنل


(j ( J )
اقرار کا نداد

( 1 ( 1 ( $ع$ )
خوار داشت و لرهان تكرد

المن خبر را ينهان دانتُند و Tشكها لتردند


(VY.تذك)
هر كز با حو عـعاغ تعرد
(نوروز (F)
مردمان او را يادى ندادند
(
فــادى بزدكت در وثت كو لد نكرد
(ذ)






ناريغ ذبان نازـــ



در متون دور: ثـكوين فادسى، لز نظر دسمالخط كامى امن در جزءه متصل و


 (1A سبــتانى)

بثماند
كويند بادثاشى خون او .. . تدبير خاندان خويش... بندانــت كـرد ( $\Delta r^{\mu}$ (
( 1 A (مــدى

(IVH Jُ لده)


(سY (سبــتـا
(VY زلده)
( $\Delta \circ \mathrm{F}$ ( $\Delta$ )
(fyo نفـ)
( $118!1$ ( 1 )

حيز
بنمرا نستد كه حال حيــت
موسى به نترصيد كه بكبار ديده بود
بر او الكار كرد و كردنث بهنزد



(Yo. تذكر) ثه بر خاطر او بـكنشت كه عن ذذى





صرن فسل
(طله كافر شد دهـ

(هاهـه به جاى Dابـه
 " بـ عجز


 نمىنوان آن را فقط بـه كويشهاى كنارء بحرخزر منـوبـ كرد ذـيرا كـه در تر جمن

 آنها نسبت داشته نِـز اين طرز استعـال خام و جود داشته است. در هر حال مثالهاى اين جز ( بلمهى ع حـن دی سامرفت بو مــلم مرو و نــا و سرخـ و باودد طو



 (شهاب צش) رساند
 (نهاب سان به وى مأرسبده باثد , مراد به عهد آن عهد است كه خدالى تعـالى برايشان هاكرفت در (رازی ع \؛ م \& (1) كـب إينات

كـى راكه باكـى مـكرىكند . . . كويند فاوت باى او ازذ زبرها كرنت



(قر آن هرات)



وجه اخبارى
Y) ماضى استمرارى








كذنته جريان داشته است، اما يابان فطمى آن را را همبن نمىكند:


در جريان بوده است:


همم/مس


1) aspect duratif ou imperfectif


 اهتداد جريان فعل دا يـان مىكند. منال:





 فعل در عى آ بد.

 و در عیه جا يكسان و در نمان واحد الميام شكرنته، بلكه در بمنى لقاطل زودك و







 المتمهال با لامى، است وكان هىدود كه صودت (همى، لنها در مواردىك نأكيدى







 (يH يوسف (ي)
 ( 1 ( 1 ) كرداديـد
و طاهر... خالف اندر ابـشان افكند كه امـن همى به بغداد حشم را
 مال بغشـــد

همى در يـثن كاروان يرى بر زمين زد، بادى و كردىسرغ بر خاست (يوسف شم (
و همى اندر صورت بومسـلم شـد و از يس بو مـلم اندر صورت هانـم (ز) (ز~) شـد همى لكدى بم قفای او زد، سربر آورد، طلانـه لِز بر روى او زد (YM يوسغ)

 المرزی:




تار يغ ز بان مازصس
ثا دختر هممثر ناتاه درامد و يك نِزْ بـر سو يسر شـاه مـكران زد
(IIv (أمكنده (IV)



( $1 \Delta 4$ (j نده (

شمى يكبارى از جاى بيحـت
صمى يكبارى يدر وى بجن.بيل
( SIT


( $1+\Delta$ (بلعمى )



( $11 \boldsymbol{\text { un }}$ )
مى نعلر يند از حديت يـــامبر ما
و بدان كه ثوى بود يا از ثوت بود... يا از سبيى كه او را همى بكو فت
( $10 \lambda$ (مدإيه)
( $\Delta \mid 1$ (يهوقي ( 1 )


و يـه كـزيمن كـردن السب روزكـــارى كيـيـد و روز ,ا بمبسوخت
( بيهقى شז (


( Yıヶ

(ry $\dot{C}$ (سياست)

صرن فمل

 ( $f \mid \dot{C}$ (سـاسـ)

 (قهع r)


 يـيفامبر... يك بیئل بدو فت نماز كردن دوى سو ى ييتالمفدى مس كرد ( 110 ، 1 (
 مادر میكويد كه همه ثب نـاز مى كرد (تعرن 09 )
 ( O ( O (

 معين لمیىكند عر كاه ثعيين حد جريان نعل مراد باشمد به يـكى از دو طلريت مفصود بيات مىشود:
الف) تِيد زمان يا بكان با حرف , اله در جمله دى آيل
( $\mid$ (مبممل (
كا روز شراب شمى داد
(109 حالاتا)

 (

تس ستعركاه يسرات زارى ميكرد نل





 ب) بعداز جملداثى كه فعا آن ماضى استمر الـى است جملد ديـكى با حرن


جريان ماضى الستمر ارى معین مىشود:
( 1 (





إن احمدبن السد... به سـر تْد مىبود كا از دليا برغت ( بـتارا (a) (Ira! |سمك)

مىبود ثدنا شـــ تيره مـت (

 هiت تن از جهو دان يـامدند... و سـنـن همشكهند لا كار بهكاب رسيد (Ar تصس)
(
عالم|فروز نـكاه مىكرد كه سيامى دي
از روزافزون باز میلرسيد كه ازناكاه از در درTمل (سمك ب ش؛ هد)
 ان هر دو جـانب مغ ممان مىדراسنث كه ... كندك السب بيرون ههانو (سمك ب (VA س، سهك ب) بــ كون إـــان رسده
„همى/مى، در انواع ساختمان فعل
 بيشو دد ر مقدم برمادء فعل بـيايد:
(باك ع؛ با
همى كـرفتند و كشتند و بـتند، و مردمـان را با باز همى فردخند (زهـ)





( $10 \Delta$ ( 10 )
 (ra بنارا)
(يهفی (

و بركنه فنل مر يكّى برمدوسيلم

تجمل و آلات بـيار فرار مىآردد
(اسرار)
مسلهانى از او دد میآموخعيم

(حالات (1)
شبالـكا. كه آفتاب فرو مىدفت
( $11 \Delta$ ( 1 ( 1 (
دای انى لما الز لت... در ممداد

( 1 ( 1 ( 0 (
مرد بهآب فرد مىثد و فرياد می میرد
 دودى و غبارى تا T Tــمان بر مى
رغبتاT خرت اورا اذ اشتغالـ بهد دليا بالر مىداشت
 (H\& المعجم (H\&0) در يـكى لطنى به ذوت درمميانتم


فعل است:



(IMA هجوير (1)
( Y (
دودى دمدكه همى بر آمد

( 810 (سدإيه)
( 1 ( m )
مساو ى او غمى برشمرد

(YYA يـهتى (
دست فر' مىكرد و ينخ ممبر آدرد
( Y (

( Y ( F )
كرد لــكر كاه هـ بر Tمد تا پّه مانده بود


كلمن (سمى/مى، برس هـكـرد در آيد:
(rona)
عبادت ممكرد هز ار سال
(اسرار ( اسپ (


(طبرى \A
آدم T نبا همى كـت و نعاه همركرد
(حالات (a4)

 مبعوع فعل مركب يمنى مندم بر اسم يا صنتآمله امست:

 (va مبجستانى)


 (IY (سيستان)
(At (حى)
(
( $f \backslash \Delta$ (al)
( V د )
( * ( * )

اT

از دی آبكىم دسوزان مى بثرود آه
اها وسدايِت اورا میاتهار كردند تا اكنون ما إين مرد دا مى هشتام هعهيم
جون بير ون آTدكسى را دبد برمنبر بر آمده وخلق را میخطبه كرد (

حرى نفى دل ماضى الستمراهى
 "مى در مى آيد:

(
(AT: $\backslash$ (bبى)
( ( لهس هM)


و او البته هيع هيز بديهـان نمـدأد

منوز روى سيرى نمىديلد
(ITH حالات)
(1A نوروز)

مصلحت سغنز كنتز نمهـلدند
كـ آن تأويل نمىانست
(میاست غ
آ آن ثيع د
(FiP

( 11 ) هبرى



ها او را ديديم كـه... همى همىخـورد بـا مطربان و نماز همى تكرد (YYA E بلممى)


ترار مىكيرد:

 جون روز بج إمد دسول ز لـكى بالد نمى مد (AYY بيهزی)
 امير بد تن خويث به جنـك بر نـى نــت از الستدعا دسـت بال نمدواثت

از مادء ثمل وانُ عىثود:
(TMM بيهفى)
( $\Delta 9$, سو)



rri







(YA0 يمينى)
(
(فردوس هع


حرت نغى بر سر همكرد فرار كرفت الست:
(سباست خ (
از مجالــت و صهعبت مغتتم متبرك... همى لصبي نيافع (عتبه (1|د)

بودن - داشتن



دو نعل مذكور كم میشود تا آلجا كه در فارسى امروز مطلقآ متداول ليـتـ.

آن بيتالمعمورميتان مىبود تا روزكار طو فان نوح (طبرى هوه)
(ba9)
(arl بلمصى (


داود از ملالوت بنهان همىبدد
بهرام به ثادى و لهو مشنورل همى بود
Tن عذاب از بر سرثان همى بود

(مباست (ه)
( FR ( بـهقفى $)$


هر روز كلا رافـ ڤويتى مى بود
اسب هيع نبنبيل و خامون



منتظل معبدد ثا نماز شام
( $H \mid 1$ مصمعل)
روز به دوز اميلد میبده ستدن قلعه
(كلِله ت 19 (1)
|ـــان را بدان ميل و شفغى مى بود
(va انسر)
منتظل میبودم تا اول لماز ديـك درامد
( 111 يواقيت)
( KM ( از مبـت دمول ع خاموثى مى بودند
(41 بشارا (4)
(Ima ســك (

(rfr (مبويرى)
(HM مصمـل)
ستْت فصيح و لبت مس بید
هم بزد اكان دولت باحتِاطِ مى بودند

شـمس الدوله بيرونتهو آمدهبودباعباه ومنتظل

( F 0 (



( 09 (6برى)
لمشـت او بدات كوه سر لديب بود
(VAO: بلمسى ج )
او بر عنهب يو لانيان بود
rrp
( rox $^{\text {(انبيا }}$ )
(مقامات AA)

صرن لمل

(قـترِيه
دوازده سال الدد بازار بودم










 (6A (6برى)

 اميرمحمد را سشت نيكو ممداشند
(بههنى
 ( $r$ ( $r$ ( $r$ )
(راحة (رّ )
امر! آهر هر دو ممدادتكند
( 11 (زُده)
و خداو ند تعالى در دعـيم مـد



زمان از فمل دداتُتن، شمرد عى شود:


(6برى هp (



(IRV نوسل) ند
بهراه باميان به بلغ شـ، و بلخ داودبنالمباس داهت (مبـتان

وجه اخبارى

「) ماضى بیالیى

1) ماضى استمرارى در فارسى امروز دو مورد استممال مختلف دارد:

سوارى رو به نهر ممدنت

ب) فعلى كه در زمـان كنشثه يـياعى يــا به طود دأم و بـه هـكم عادت البام
مىكرفته است:
هـ روز به دارشكده ممدلمّم

r


 در يايان فعل ترار مىكرفت.
(r
 مؤلف نتهيادب مى لويـــا:

تار ين ذ بـلن لـار مـى
رمانى امتمراوى آن را كو يند كه دلالت كند بـ صدر فمل در زمان كذشتد






التصر.يف، خو السه است' .


 دوام دا میدساند،
 آنها افزوده مىشو د، و چنا نـكه خـو اهيم ديد در صورت و معنى با يـكديـك متفاوت




كه با اين ثسو ند بد كلا میرو ندانتْبار كرده امت.


 و در دفعات متوالم وافع شده يا وجود داشته؛ و يا فُعلى كـه بـ ســب عادت البام


( $F$ (


جملساى كه متنـن ايمن ساخت فعل است با فـدى كه بر تككار يا عادت دلالت مىكند بـ كلا ميرود. لكولْ تِدها و عبارتهاى تِدى كد با امن صـينْ فعل در جـله همراه است از

امِت فرار است:
هر، هر بارى كه، هر روزی، هر روز، هر كاهى، هر كاه، هر كه، به همه او اتات،

 به هر كه رسبدى، در خردى، جون (به معنى: هر وفت كه)




 (YIV بلعمى) صبر فرمدهى


 (lve هندندى
 و ما يـكبار يـكى را عـلاج مىكرديم .... هر بادى وزت طعـام هنين ( 1 ( 10 ( كرديمى
 (باك هده اهل روى زمين Tدردندى

(Vf
زيادت ثـى
 هر دور بـه دينــارى كــا بكرنى . . و آن را بـه دروــشان داوى ( $\Delta \lambda$ (

 (rチA (سـستان) هردرز به سـلام دلمثلـى

( $V$ (بـهیى )
( $\Delta M$ (
(


 يـكى بندردى
هردوز به مزدورى كنـدم درودى כ T Tلـه بـعىى بـه درويمشان هامى (HiV مهمو_می)

 (10 موسن)

هـك يو مـف
 (rF موسف) كرى
و ابوطالـب سفى ثام بـباد كرو و همهث دسول وا با خو. ( $\mathrm{P} \circ \mathrm{A}$, in



 عباسه هرـال ده روز خليـه را مهعاد كردى و شر جه بايستمى از طهام
(برا
(14 بيان (1)
 هردوز به ديدار آن رلمى
 (VI نوروز)
 (نور) (نورز)
 و هميبه مردمان را دسان نلخ بودى و همیث تنهای مردمان الدد علت (ذ4 (ذه) ـر ار ان بودى







 (1 (1) بودى هردور دو بنـدكى و اخلام خداو ثد عالم ... تــابت ثدبنز بودى (ro (ر)


(IV| راح~)

اينن غـلام را دستاردارى داد، تمدن دست بـعى دستار روى بدو دادى (تا بوس تری)

 ( 8 (

(r+A (1) هر هب به خاله وى رنُى و با او رایى زدى

و مركب و عبارت فعلى تغاونى ندارد و در هـن اين موارد يـكــان است:



خوردهیم



 و عادت نـــتت، الما مفهو ع كلى جمله ايمن معاثى را دربى دارد:


 (IFI E CNa)

زن غزعون ... برديت .موسنـ بود... و خداى را هرصعدى (K\& (



عيسـى جامن مويمن بوشيدى و يومت در ختان خسر ددى ( تمرن ع\&
 (سيتشان س )

نغوددنـــى

 (54Y يـهـقى )





 عرإيشان كبو ترى بود كه او را مطو ته عفتندى (كلِله ت اDA) در (زُنده ra)

 در آن صومعه راهبى بود كه او را بیحراء خــواند نلـى (تصص (FA)


 (عقد (
ه) عغهو

 صيغه ماضى هيايى بـ كلا مىرود:
(YIV كلبله ق)
الهق نيك بي شـبنته و مغتون بودى
 (1~ (1

بوى

( $\Delta A$ مواT
هرساله عمرو [بن] لِت را ينـع هزار بار هــزار در م متاع هندى و ( 10 (زين) تركى بی
رسم منان... حثان بر دى كه خراجها إندرين دوز افنتاح كـردلیى (ز世 (ز)

 مانى استمرادى و مانى يماحع شد المت:
كلاه مو كبا حرب كردى Tان علم خوـث در يـن داشعى
(ITY C بلعمى)



 (
(
(

هم_/en
(10



 (1.10) همى+ى:
 ( FA )
(IVY ســتان)
دايم به غود و مند تاختنها هـىبردندى
امير خلف مردوز و هرشب ثاختن هـى آورهى و صـسكعـى (سيستان (س)
 (ابتيه همى انثادى و اينـان همى خرمدنمى مر جندكه سليمان هـى ممعى، جراده هـى طلمى: نو دمِو ( $\Delta A 1$ بلعمى


 ( $1 \mathrm{l} \downarrow$ (طبرى)
, عمال مال جمله هم كردندى و به خزاهه هى ارددنیى (108 $\dot{\text { ( }}$ )

كغت موى داتتم بـازر كان و مـرا بـا خود هـى عردانيـي (lar $\dot{C}$ (سياست)




$$
\text { : } \mathrm{N}+\mathrm{P} \text { +10 }
$$


(سr سغر)
( $1 \Delta 0$ (مجويرى)
(يو مف (W)

هربسال دو لو بت جامن كعبه مملر سعادى



 (يوسف تسا (
 (ral ${ }^{\text {( }}$ ) مى دفت، وعهد الز آن مى خوردنمى ( $110 \dot{C}$ (سـاست)
 شب ثا روز جـز ابنكلِ لداثتى كـه به دست خويث كهوار: موسى (rar (ميدى

مس هنبا نيدى
 (كچF)
 ( $\mathrm{V} \circ$ تشيريه) كرد ممكدى
 (ar jow



 امن كه به أنواع ماختمان فسل (از مـاده و يثو لدى و مركب) غالباً وايستـكى دارد.
ras
مـرف نعل






 ديده مىثود:
جهان يمتتر از غر ڤ جنان آبادان بود كه كر به صد فرستكك از بام (تصى (ra)
بد بام برفكى
(
جون دست بـــى دستار روى به وى دادى

 جون روز ثنبه بودى ماهى بـــار بيامدى... و ايثـان بـدندى و بند ( آب را يـعندى

 لماز خغتن بد در خا ندها رفتى و لان بارههــــا بنغو الـعى و بدان روزه (تمرف ورق ه人)
stab

© $(10 \Delta \div-1-\infty)$
 $(1 \Delta 0 \dot{c}=1)$
(rr (r)
(اسرار (Yor)
(Tr ${ }^{(T)}$
(MY (میــتان)
( $V$ (يسهمى)

( $\mathrm{r} \Delta \dot{\text { ( }}$ )
(HA موسـ (
(F،11
(حالات (W)
 (YYR!


(AP (

(Kr (F




 مـر روز دینــارى كـب لو بـودى و بـس دروبـــان ثنته كردى (ffr (Bشري)
(raca راحة)
هرشب بد خانٌ او ركّى و با او راى ردى



(الـكندر A

 (ز) كه Tن روز آن قوت بهر دامــندى




 وجود دارد:
برادران يوسف عادت دامعنديل كـه روز لـاز شام و خغتّن به خاثه (يوسغ 1 (ي Tامديد
خاكـهای بود... يمثوب... درآكبا عديل و روى فــرا ديوار كرديل و (H) (H بي بوسف لوحه مى كردهين
 ( 41,0 )
هـ روز او را مسى آرا-تى ...وى را فبـاهـا بـعيل بـرمم عبـم ( $ا \Delta r$ )

 ( $\mathrm{Y} \mid \mathrm{P}$ (ط ثـيغ اين هنِن نكوديل
 (YYQ (طبقات حاثـبـ (Y)

 (طلمات

وجه اخبارى
F) ماضى نقلى
() هاضمىفلى به صبنهماى زمانى از فمل اطلاق میثودكه برو فوع فعلى در


 حاصل Tن (كاب) منوز باقى است



$$
\begin{aligned}
& \text { Tآمذ اليستيد } T \text { آمده است } \\
& \text { كنت ايـتيد = كنته نده المت }
\end{aligned}
$$


 مـان فمل است بـيار به نددت بهكر رفته و برابر بـر همين استمـال در بهلوى جنوهى (بادميك) است.

 صبنمساى مضارع فـل (رجان

ساختمان ماضى نقلى



 (يارسـك) ليز وجود دانتْ أست:

$$
\begin{aligned}
& \text { (YF (ارداو_ان } \\
& \text { (Yヶ, إرداوبراف }
\end{aligned}
$$

من كنـو ای تو تيم
عن تر توار
تو تو


(1AA نــنى (
(YQY: I جـك (
( $\mathrm{K} \circ \mathrm{Y}!$ (حك )

من خداو ند خْهـأم . . . مر ا برستــد
نمىكو ـم كه عن فرشتمام


چنا نـكه میبينمـ اين وجه الستعمال و جود حالتى يـا صغتى را در زهـان حال



 بودن بعنى از ريشّ


وابــته به كار عـ׳ود.




 و به طريت واحدى به كار ر متهاند. از اينتجاست كه ماضى نقلى فعلهاى لازم و متصدى دو زمان مختلف مضارع و ماضه را بيان هـ كنند. اين صيغه در فعلهاى لازم بر وجود صفتى يا حالتى در زمان حال دلالت دارد

و بـابراين در حـكم مضارع است:
آمدهام، SAـتهامه يسنى اكنون در حالت

 ساختمان Tان ;اسطه مـان كذثته و حال است. يسنى به حـكم حزـي اول آن كه صنت مغسر لى و مـادء ماضى فعلهاى فـادسى است بر كـذثته دلالت مى كند و بـه حـكم جزٍ
 بى وتوع فعلى دلالت مى كمد كه در زمـان كذشته روى داده و د بـاله يا اثـ آن تاز مان حال دوام دارد:



 متصدى كاهى به حال معلو آراستن_ آراسته شدن

تار يغ ز بان فازمـى
هيـحيدن - يـيحــد شُدن
ري وردت - ریودده شُدن
بريدن - بريده شدن

در ايِن شعر مولوى:
اين باد من بـكـبار كى در عاشْڤى بيهيلدام
ايمن بار من يـكباركى از عـانيـت ببر يلدهام

 و در ايمن شعر از هم او:
مسنم ولى از ر: او او، غرتم ولى در جوى او
از قند و از كلز الا او حون كلْنك یروردهام

و در اين شعر حاثظ:
عاشق و دند و نظل بازه و مىكويم ظأث
نا بدانى كه بـه جندين من, آراستام
 ديعك:

ما آن ثفـايفـم كــه بــا داغ زادهايم


عارى است:


rar
(زاد سه)
( $1 \Delta$ (سياست (

آن ركك را كه از جانب مفعد رسته است باب كويند (ذخـره (IfY)




 (ITY جامـ)

 در كاب المعارف خوانههام كه او را بر ادرى بود (مبعل (Y)




( $\mathrm{Y} \mathrm{Y}_{\mathrm{O}}$ (طبرى)
( $\Delta Y$ ( A )
( P ( K )
( 81 ( 1 )
(
محتد عم مرا بكثـه است
مدان كفتند كه مارا بكثتهاند
در كتاب وشالح بمضى از آن بهاوردهام
لاجرم درخت اميدن بىير بانده است


(تمهيدات + (
و خـر بـت و كابل كردلد كه ايــان سر بالنتاند (سيـتان lod)

('tas نفm (
(YA حى)
(Ar عتب)
(مياست
ازين سرماية فلا
(MYY مسارف ع؛
هر دو صليبـوار بر يـكديكل بكذهداند

حـكونه ان حال خودث بِرديله است
جهانهاى ما(مت بار ليدهاند

(A4 دُ نده (

امست بـكوم
sls

تناوت در مورد استعمال اين دو صورت بر نكار لله معلر م نـد. (F\&
 (YA حى) امـشان را به خدعت مبلى عالى بداثعهاند
( V ( $\sim$ ) , به آلبا بساهعهاند


مى آيد:

(
〈ا










(A در فعلهاى مركب كيز غالبآ ماضى تقلى بدون جزء "بـ، استعمال مىثود:




 در لمى
به جأى Tامدن: اين ثام و جاه به بـدتى ستْت دران بـ هاى آمهـ است

 ( M ( $A$ ،
10) حرن لفى »لـ، در ماضى نفلم به طور كلى بر سر مادء فعل درمى آيد: ( $\Delta v$ برامكه ( شنوز بيردن نيامهـ اهت


 ( 40 د $1 j$ )

رצ تْنى لدارد




بندارى بندانسه است كــه إمـن لفب طــــنه را جون انتـاده است
( $\Delta \wedge \Delta$ ( انشن ()

صرن شىشود: با اTرنه:
(IYFY طبرى)



( $\quad$ ( 0 ( $0 \Delta$ (
با (شَنه:



(ذنخبه• ( 1 )




بعنى از آثار امن دوره ليز ديله مىشود:



از آن موضـع اندر كلشعـت
( 1 ( 1 )
باز به سوى راست باز مععـت
 ( تنهـم ArA) عمر يرسنده T الهـ ملهثعت بِيون آر د


״است، يا دالده حذف مىشود وهمان صفت مفعولى برزمات ماضى ثفلى دلالت مى كند:
 (بوسغ
بدر ما بوسغـ و بنيامين را بدرمنى و نحقيق بر ما بركزبيه ومهر دل


اين دوست... بدين مدت بر نـواتر معنددان فرمتاده است...
در خواسعه كه اكر ميسر كردد... بـ ذات مبارك تجثم حركت قرمابد (التوسل

 أـت و جزء ساخت فعل ليسـت:
( A ( C )
همى فرمانى از خداو ند نعالى آله است


( $1 \Delta 0$ ( $1 \Delta 0$ (

 خوا لد:

(1ar $\dot{C}$ (مياس (
اكنون معلوم شد كه آن انارت بـ ما مىكر ده است (اسرار FY)
, من خادم او را بدان اخــلاص خدمتكارى. .. محمدت مى منهام
(108)




و كامى صيفغ مبهول ليز از اين زمان فعل ديده مىشود: (IIv وطواط) إمتهداء T Tثار او كرده مىTملـت ار
(19) يكلى ان سورتهـاى صرفى مـانى ثفلى در اين دوره الستعمـال آن بـا





 هـشُود:
(MYY ج (بلمیى )
كغتا عـودى از را. Tملسعم

 ( $1 \circ \&$ C
 ( $M \backslash \mathrm{~T} / \mathrm{J})$
 (YAO

居





(bar ( a )
دشـتـ...
(A91 6بى $)$
Tن كه بركت كردسكِم كرد بر كرد آن

جند ثن از دانشُمندان شُورو ى در بار: إين صورت مــانى نغلى در كويشهـاى



مورت هشداول انـت (لازار اش
(IV
 جاى داستع:

(TYA ســـتان)
ما را خود مسنتت افتاده هست



وجه اخبارى

ه) ماضى پیشین

1) ماضى يـثين (ماضى بيـد، ماضى مغدم) ازصفت منعولى با مين فملدبودن،




بيش از آنكه اين خبر رسد الميرالمؤمنين به شفاءت نامه غوثه برد
( 10 ( 10 (







آن علم نافع كنرسول عليـالــلام بيانكر ده بود يديد


نر ا كرد هايِ ماضىتام است:




مودمانكه از جود وستم ضهالك برسعه بودند، يسنديدند (نوروز FA)
 ( $M \subset f$ (كليلب)
سه مــرثبه، از آنـع حـــاصـل آمه بود، از دست راست بعداثعمر ( 105 (شـهار )


جارث بن سريج خار جى را، كه به خر اسـان بيرون آمه بود، بعرفت ( $11 \Delta$ (زـن
(ميبدى ه؛ ها


 به هم مسيـو لدل :
 (IH| بـهفى )
 (بر امـكه هF)



 (ز)
تا افريدون به بابل دسبد بـيـار مردم به طاعت او اندر آمس بودند (زین ه)
(P،r در زمانكذشته نماماً بعانجام دسيده است:

( $1 \& \Delta$ ( 1 (
(انسرار 49 (1)

(سغر)
در مــان اقران ثهرتى يافه بودم
( H ( C )
ما اورا با شوهر و فرز لدان ديله بوديم
(بa با (ب)

(A،r



اعتقاد كرده بودم كه بروى سلام كثم

اميرماضى آمده بود تا كار عـ اڤث و رى در عهد: اميرمسـود .... بنهد (يهو)
بـه فبيله بنــى كنــانه رنه بود... نـا در دل إيـــان نفـرت افكند
(مبدى ه؛ (
 r| جزٍ


بود) و در الواع ساختمان فعل (ساده، يـشو ندى، مر كب) نابي قواعد ذيمل الـت




 (ور) (و)


(منطق (ra)
هـرون مـرمحمدالامين دا الدركنار فضل يحيى يرورده بود
(زينهما)
 ( Y ( Y ) ناعهها كه از غز نــن دصيله بود كــــيل كرد
(ry هبوـيرى)



آن شـب به مراد خود رسيله بودم هـه آن كغتند كه يـر زن نموده بود جنانكه شنيله بود بكرد
 (أسكندو (5YA)
(حالات (ح (





 ( $14 \Delta$ ) خلفى بـيار بدين سبب بكعه، بود جهــودان الدر تــوريمت نـان يمغمبر آخر الــزمان يــانته بودند و ( Y (

بكـرويله بودنل
(rv) اسرار)
استاد او د| بزده بود






 مرخاست و در كـرد عالـم مكىــرديد... و جــندين سال برفغه بوه (ال-كـندر (4)
متام كرفت بهجـوال جهودان كـه از يـتالمقدم بعريهنه بودند (101 مبجهل)
ثا قدرى كوشٌته شير از برایىاشت خوريث را بثهاهه بود بذديد (r|f
(اسرار سهr (
سـ هزار دِمنار زر بـنبعيله بودند
(P،P

(
امير سههـالار اندرملـدعه بود

(بر) براهـه (t)
شنان يديد بود كه از دجله بر Tهده بود
اكر هن آن را اممنا كردى به دست ايـــان درلانده بود (بـان شf)

ثادمان از Tن فنتها كـه او را در آن روزما بر Tهله بود


 از د كان برناسعه بود به نملى
 او به جرجان بر ابر شرنالـمالى... غزدد Tمده بود (راحة r مى آ يند:
( Y )
مداهنت كرده بودنل











 خورد
(المسار برخاست و آكجا كه اهارت دفه بدد بر فت (189:1 سمك (1 من وقت فرصت نعاه داثعه بعدم (1ヶa (احه) يدر او را به ولايتعهد كعيين فرهوده بود


(YiY بلمقى)
(ir (نو)
( 104 )
(10 (10)
(الهيات 1 ( 1 ( 10
( $11 \Delta$ ( ${ }^{\text {( }}$ )
(rav (سيستان)

(RA (RA)
( $4 \wedge$ (
( 0 ( 0 )
(امـكندر (11)
(II مجمل)

ابرايـم آن روز مهمان نيافه بود
نامت شنيدم ولكن نديده بردم تا آنكاه منوز هيـاده نرفتّ بود
هـي جيز آن جزوى را آن معنى نداكه بود

هنوز ثفلهاى امارت بو اجبى نظام نداده بود


مـكر كونت نِيافته بودى
دير بود ثا از زليـا حديث خدا نـا نـنو دهبود

 ايـان هنوز نرسيله بودند
برفلعه ذخير نیى نما نههبود


جامنُ مرا مـيع الم نرسيلهمبود


 نـه و بهجاى آن همان ماضى ثام به كار مـرود:
 كـبالاخـبار جهود برده بعد


عرب بوده بود كـه مرو را نـنـاختندى كــه از كــدام فيـله است.
(مبيد
و به اول عبدانهّ حصين را با وى دوستى بوده بود (طبرى ז०)

على او را بشناخت كه اين حصـين الدر لــكى عمر بن سعد بوهد بود (YAt بلعمى)









 (بیهی (

(



مىثود و به جاى آن ماضى تام مى آور لد:
او مردى برد كه صى سال روزه داشه بود



يـن از آن بدكهالى داشـه بود
(بلعمى AM) (\%
بر ادرى دامعه بود دام او فصـا


إِستا ندن از آن برعى آيد:

 سـ علامت سـيــاه دِــدم از دور بــرتلى از ريـكـ كــه بداشـه بردند ( $\Delta Y \Delta$ (يهتهى )
در فاوسى امروز اين صيفه فمل دانتن تنها در بسنى از فملهاى مركب بـكا

ككه دانته بودم - ينهان د|تته بودم

وجه اخبارى
\&) ماضى نقلى بيشين

اين دوره به كار ميرود: آمهد بوده استـ.





 (Jنده (Jג) عجيب او متحهير منـه بودهاند كنت خواجه يلامده استو بو لصر مـيكن كفت روز آدينه بوده است



 از تصميم عزيدت خريش ... كـه تـا اين غايت ... در بند تأخير (التوسل 10 ) الهاده بوده است. . . خبر داده و...

در ثنر معاصر لِز معدودى از نويسندكان اين ميـن فعل را به كار ممبر ند كه
نوعى از كهنكرانى ثـمرده مىنود:





قرمطى امـت.

وجه اخبارى
(V) مضارع



1،1) فملىك در زمانكنتار درجريان وترع استا
 (بلعمى

من بر ونو انيعدل همى بينم

السرين ونت هم انديشم با خريشتن
( (فردوس ( m )

(اسكندر (Hor)
برتو اثر ترى و بيم مى بينم


(فردوس (1ه0)
بذك تا جيـت كه ابن مرد برس دارد
(rı1) فعلى بريك برحسب عادت البام مى كيرد:


 روى خريث دا همى آرايند


تا امروز T'نِن T Tن يادثاهان... در ايـران و توران به جاى مماكر نل (49 (لورو)
 ( $\Delta \Delta$ (سفر)
اندرين روز برعهنان به صحـرا بِرون شو ند... و آنشهاى بـزركك ( $\mathrm{Y} \Delta 0$ (ز) بيفرورند
به دست خويش حبز ىلراهند وصودت كنند. آنـاه آنرا بـ خداى (19 بـان (1)

كهر نل و يتر ـعلند
 (سياست
(H/1



(
مسط سـو
( $V$ (سجـتالى (
هر جه موالِيلست صفت از امهات مرر ند

 ( F ( $\mathrm{F} \backslash \mathrm{M}$ (
( H ( $_{\text {( }}^{\text {( }}$ (
آب طنارستان ورم حلو דرد

(P،1) امور طبيعى دانُى كه در هرزمانكفته شود در حـكم حال است:
آن ريــكع روان يـك فريسنكك امـت كـه همسرود سال تـا سال (Y* (طبى )


(IT (1)) رودى اندد وى همى ايد
 (حدود

رسلد
مر اين دريا را يككى خلـيج است كه بدات خليج ايــن دريا با درياثى ( 11 (حدود (

رومى هيو ندد




 ( نوردز آبها درين ماه ذيادت مرد

زمان بريك حـــال نمىمـاند، بل همى تردد و خلقان راهـى مر داند (YA هجحو يرى (Y)

(كيـمـا

( $\mathrm{Y} \backslash \mathrm{V}!$ (سـك ب،)
( $1 \Delta 0$ (
( 1 ( 1 ( 1 (

هر جه كنه نــكو، هر جه كنى آهو بادنجان تخده رآ آفت نرسـ خاند بهدو كدبا نو نار نته بماتد ساعى يـن اذ الجل ميرد




(IMrpeلي)
( $7 \Delta$ Brer $_{\text {( }}^{\text {( }}$ )

(19^ تابوس)
(

T'فت از نغهأُى غيرد
هـ جـ بـــار كردد حرمتش برود
با درفث مشتزدن اهممى برد
شوم بـــار از روزی بكهـد
(191) فعلى


 T T
(Mas النتنس)
خداى نعالى در كاب خويث مىلهرابد

(
(
مصطنى در حز ايــان مىالرمايد

 (IYロ ذهِره

(1\&P (Aهوـرى)
آن لـكت عالى از وى مى آهـ

(YAA اسـكندر)

اليزد عز اســه ياد مى كند


(PFI اللمعيم)

قر آن در حز ايِن طلامقه خبر هنِين میدهـ

ونا
(Y،1

آ ينده (= خوامم. ..) فرار داد:

در جهان مردى يـا خــواهد شد كـهـ، ... تاعلهعاى الستوار مم نهد

 اكر دستو رى باشد بنده... بازكويد و يس از آن بـه فرمانهالى كار ( Har ( مىكند
بكوى لمرود را كه سياه ساخت كن كى خداو لد من سیاه مىمر ــد
( 0 ( 0 )
آن روز میمزد و مىغايد ستمكـار دو دست خــوبش را از حسرت (سور)
 مهنران و مللتزادكان نما را طــو (بلعمى (ral)

بـعا نـد
( $r \Delta r$ ( $ب$ )
با امير ايِن ستن ينهان نـاند



 (تمهيدات (1+4)
(IIT فردوس)
(ابوالفتوح، ع (10، الم، (1)

(IY السكندر)

$$
\begin{aligned}
& \text { بر نــكل خود بينى } \\
& \text { شركاه كه وفت آن باشد ترا خبر كنم }
\end{aligned}
$$

در آخخرت حون كاغذ رويث سباه كنند
خداى ايـشان را هلارك بر דرد
فردا بامداد جواب تو باذدهمي
(14 سور)
به تو به حد از وى بر نتهيرد
 (فر دوس (H) دوزخ كـنـ


( $Y$ ( $\underset{\text { ( }) ~}{\text { ( }}$ خداى بيالريند T كـك خـو امد
(کヶ)
مهدى بأجوج و مأجو ج را بكثد
 (سيامت د)

خو اجه بو لصر مــكان.... مم به هر ات بسرد. بهجاك خويش بيارم ( بـهعى ه\& (
(r|A الستكندر)
فردا من بروم و ــاه اسـكندر را يـيـنم
(زو (ز)
هر تـــم را منال بيارم على دحده

روم ساده:

بروم
با جزذ


میروم

با دو جز
 اينت صينة فعل، معه با يسشتر اين صور تهاى مرفُ بـه كار مى


 صود تهاى صرغى با عوارد المتعمال اين صبغه مى توات كفت از اين ترار است:




(Y، F

PrF
 مىمثود.


(IIf ع
امن كاد همى از دست بشود
( r دا j )
عدد حر كاتث همى بيفز الـ هر مـاعتى
( $401 j$ )
عامه ينـدار ند كه ستاره همى برود
( $\Delta \circ$ (j) هوا مر آب را همى بـعافد
 هاجر كنت ما را به كى مى بعدارى

را، و حوت بـه حت افبــال كردى تو مميبالى مر افـامت امر او را
(1م0 مجويرى)
( Y )
هبـكى كنت: بنده مم برود
( 110 ( 10 )
حرا عا وا ممبكمى

ه) كامى در يك جمله دو جز
 حـكم قـد است ند جزــ صرتّى فمل:

تارينغ زبان كازعى
 (بلعمى ع)



كليت اين زهين عظهم مر آن يك جزو
9) كامى اجز اء دعمى / مى" بعداز فعل مى آيد:

(T\&Y التفه)
به لبى انـدر مست پو مــا ينطق عنالهـوىه نه مويل هـمى از هوا
(الهوالهمْ
(FV) مصامه (
و عن اين معنى ندانمهمى




هبويرى به فراواثى وجود دارد:



(زاد)
بعنى از او همى سطلح صوا را بـادد
(FHO مجروـرى)
خداو لد تعالى من به تو مباهات كثد

ندا T مد كه بر ما مى شناعت كنى
(
(ror (ror مـ مـغفت داريد

و امْن مْـو ه در فعلهاى مركب و نعلهاى ميشو لدى غلبه دارد:
( اهجو.رى (lop) م از

(YAY (معوـرى)
( $\mathrm{Y} \Delta Q$ ( P )


وى مى حلال مردد
تو چرا مى زيادت ثوى
مرا مى فــوس دارى

مضارع منفى
(A


 (6٪ (F)

هوا كه ازر بستدتر است... حبطاب همى تكنه ديدار ما ازا (زاد AQ) ( $\Delta \mathrm{A}$ د j ) مو جیـزهای دانسته و شناخته را خمى نداند
 مرا همه دل در اين غالام كنعانى بسته است و وى البته در من شمى (موتف سهم) نتعرد الواع مود ثهاست فرا جـكـده از عثل و همى نعردد در مورنهـای (F9 (ستـتانـ) خو.ث
( $\Delta r \Delta l j$ (
 (ar جامـ)
 (FY| عدابه) و من اين معنى ندانمهم
 (ابوالهـم

از بهر ايمن
(P،A
واقع مىشود و ابت بـــار نادر است:
به درستى كه بهدروغ زن داشتند ترا ا T آنـه ممى كو يند و نه همى
( 11 ( 1 )
كلو اند تردا تيلدن


(1Y०२ طلبرى)

كه بانى از بسامانات
ايـشان نه داله صمى يا بند

"مى در آيد:

(TH (
مستو نهای تواندر دل ما جاىنعى مبرد

( Y 0 (
نمـطاند

(FAD (مصنغات)
(AY نورو (

(
( 100 (كلِله م؛ (
جان شـنو لده آن 1 نمىلبدرد
و امروز هيـع كروه به از تر كان نمىان ند
كعا شد كه از او بشان نمههند
آن را وجهى ديـكر نمشناسم
ملث ميان رالـت و دروغ فرق نمى كند
(P،A


مرن نمل
(Y०A تمرف ع؛)
هن از معبت او تر اغت مى نيابي
( r )
اما سْنو نهاى تو. . . الدر دلهاى ما مى انهورد
(A،A
لغى بد سر مادة فمل در مى آيد:
( 80 (باك)
بدان كه شـاءت تو از ما مى روا نثود
(
ستخو نهاى ثو السد دل با مى جاى نعهر د
( بالٌ
كغتند كه كاو به ده دينار مـ كم ندهد
 صفت است درمىآيد:

(V‘A
(AYo طـرى (
ايشـان بنهاز ند و بزركى دـكنـد


(AFA
( ( $_{\text {( }}$ (
كفتم تر| كه بنهايذري ى

بث4 مهدار آ نى ا معك الثّ تهالى

(YYY طبتات)
(r|A طلبعات)
(Aro
( $\mathrm{H} \circ \mathrm{Y}$ (

صتنز من جز الث بنمى شنود
حرا إن شنـل بنعدارى9
تا بنترو نه به تر آن و مصحد
مى ختّديد و بنهمريد
اكر بــه حفـفت دנ ين فصل و جــوا بش نأمل رود ـــع شبهـ بنماند (Va تقش (

(IV ( 1 )
( + 路)

وحدت از حال وحدكى بنتردد
تا يوست او برزن ندهيد بندهم




 ( $\Delta \Delta r!\Delta$ (مـيـدى)

فرو كذاريم
 (
 ( 1 ( $1 \backslash!\mid$ بهرهد ( $1 \Delta 4$ بيهغى)


(تذكره זش) بك نزلذيرد
( H (
( $\times$ 人9
(TAT بارى)
و چحنين است در مودد نهى: بمه كامِـد تز ازو
(A،A
ممبن4 بينـــيد
مُما خود مـى بنهابينـد







غزّد، باشد


 اندر لغت عرب از آدميـان يتهم آن بود كه يدر ندارد (بالٌ ع \& اه


آنروز كه رومـيان پارسِيان را غلبه كنند ثـاد بو ثــد هـو منان ( $4 \Delta A!$ : 1 ( 10 )
( $1 \circ \vee$ (l)
خردل سـيندان بو د
(RY (عنطو)
بلـكه زـرِو ى جز نــات بو ند

عدء: او نــمةٌ عده زن آزاد بود
 (حى) و هيـك از آن خبر ندارد


(
عرن دو كو نه بود

 زهانهاى اخحير تنها در و جه التز امى به كار مىرود:
( 19 (
(كليله م:
(rv برامكه )
و آ مده اسـت در تفـير كـه نرازوـى باشد كـ او را دو بله باثد و
( 109 : 1 ( 1 )
(ra بیهت (
(براهـه (

زبانه بانـد
در سند و هند جرب و حصبه باشد

 (فردوس اکH)
 ( $\mathrm{Y} \Delta$ (فردر)

تعاله باشد

 عطف مسجد بر نهرها باثـد

ايذ/ایل
 كه مايد مـانى از يك كوـث محلى (هرات جاى (أست،:

وطن صو فیى وقت او اعلدو نسبت او مو جود او ايلد وصورت او حال
(rr\& (طبفات)
او 1 يل
 كه Tنيل كه دعا نبايد كرد و ورد بـايد خواكد كه عت شرشبان روزى (r\&A (طمات)

ورد خود مىبنغوانم


 آن دوستىمیحون سراب دشتى بودكه درو آب نبو. وفاكیىدوسنى
دوست چون در ختى بىاصل بو كـه در بهار سبز شو د... دوست كـــ
 درو ونا نبو درخت دوسنى او را بـغ نبو
ras
صرف نسل
اكى يار در دوستّى لآم بود نــو بهد دولت رسى و آن ثتـــر او بـ
( f )
او بو

شى/ بع هـ شيلـ/ بيلل ــ شند/شو نل


 اینها نِز مايد از متخصات كويشى (مراته) باند:


 بار دبـك, در هـین صنـه) (
 (M) ( $M$ )

هعرفتى بايل دالم نا از عار فان شـ
(A (A 1 (
كه ايثـان الدو هـكن هند

 (T\& (

نه نـما اندو هـكن شـر

وجه اخخبارى
A) زمان آينـه

1) در زبان بارسى باستان ميفة خاسمى برای فعلى كه در زمان آبنده واقع

 مىيثم: مثال از اوستائى:



 |
 $=$
( = تو كه سس إين لوشتد را بخواني.
( VA ، 14 ) yava cauma ahatiy = در زبان فارسى ميالد مم همين طريغه بر اع بيان زمان آ بينده بـ كاد مىدود.

 (ادداويمان a) اليـت لمايمي كاى راستان و Tان درو جان
=

= اكك هِاسغ ندعى . . . همـن زمان ترا بكثم
 ( Y (منار ع بند جنا نـكه در فصل سابت شواهد آن را Tا Tردیم

 از فعل ’بودن، از روى مقايــه با سنـــكىيت بايِستى بـه مورت bavisya بوده باشد

 الا إن صينه در نـارسى درى مانئد مغار ع است كه مـ بر زمان حال و مـ بر آ يُده دلالت مى كند، و در دورههاى دوم و سو غ فارسى درى كمكم بهوجه التز امى اختصام میىيا ب. r (r) در بـيار برای بـان زمان آينـه وجو د ندارد، از آن جمله در زبا نهاى سامى مــانـد عربى و
 تركيبى استفاده مى كنْد كه مفهو


 در حكم مورت صرفى فعل در زمان آبنده است. در بعفى زذـانهاى ديـكى از فعلى






 وتوع در زهان آينده به نسن مى آور ند.
نظلِ اين تركيب الست عِارت I shall go در زبان انـكليسى كه از آن لِز

(بايـستنه بوحه است.
 اجراى كارى، يا تنها ״جر. لظل صودت صرفى مــان اين دو مـودد تفاو نى نـــتـ. اين ساختهــات عبارت است از


خواهم رفتز، يا خو اهم دفت
 از بهر آن كفت كه شما از ايِن در خت هـخوريد كه ثما را از بهست ( $\Delta Y$ (طبر <br>) بيرون خو اهل كردن
 (IrV مقدمد)

جای آر ند مر كامه
 (تعرن (ش) كه بدين راله بخو اهد رلمن


(حى
از آنتاب بـكِر ل

(P،F


(حى)
شوهبه خوالد بوحث او را معلوم است
(تعرن (Fo)
فردا دو ستان را خو اههم دبلد
فردا هـهِنان سعد خو اهل بودن كه دی بوده است (جامـ (\A\&) خوردلِها را غذا از بهر آن كويندك اندر تن مردم خون خو اهد هـن ( $4 \Delta$ (ذهحر $)$ و تز از آن يركدد خواهد دلد




 مىد3:

 خداى عزوجل از كل خلفى بيافريده أست و اين جهــان مر او را (b b خو الهد داد ( 1 ( 1 (
 (ra بيهغى ( سر آن باز هنهو اهد شـ
 من اين كثاب را اامام خوـش كردم و بر ابن خو امهدفت (سمباستغ؛

 (lav السرا)

ضين برود زر طلـب كن
(حالYت (حV)
(F.P



است:

(llar بلمتى)
( 11 (6برى)
هـك آن مدعد باشـد كه يـيعمبر خواهد بود



(
 (194 ابوالهيْم)
*ور اهد بود
در ازل لداند كـه با بن چه كردلد و در ابد لداهد كه با عن جـ


خواهند كرد



(19 يو سن (1)
خواهد تردانيه

( $1 \Delta t$ )

ملك راستدوسن راlاز ك大 باز كرد... و نيز او $ا$ عمل هتو امعفر موه (1A غ غ مـاست)
 ( H (

 به لغنظ عامى كفت و معتى مـتغبل الست كه اين به دوز بمداز نناء ( FH ) ديا نو اهـ بود
 (كليله م


(luv أسر)
فردا ثـــن أبوسعيد اينهِا خواهد رسهـد


هر سعى جميـل كه در ايمن باب كرده شود بـ مسـدت فراوان مقابل (IFY (IFواط (IG) خواهــد بود
 (YHI التوسل (Y)
درين حــاب و جدول كـكاه كند و بدالد كـه غلبد كـا خو الد بود (ruvill)
هر عمل كه آن را در دنيا به ند ثوابِ لِيايى بدان كــه در آخرت ( $\mathrm{X} \mid \mathrm{Y}$ ( T أرا فتهو الهى بافت
(A) خو اسنْ با جز


تاريخ زبان لارسى
در اكثر موارد معنى تصد و اراده از آن برمى



(طبرى ه

همى بينم


 (r، $\Delta$

كاهى معنى تصد از آن اراده مى


( Y (بان)
كه من با نو بنو اهم كوشيد


(100 (10 عتبه)





ر آنكاه كه كار با ز لان و كو دكان انثد بدان كــه بادشاهى ازان
( 1 ( 1 ( 1 (
خاله بهُ اهد شد
( 1 ( Cl )
روز آدبنه ما را از ابنجا بْهو اهند برد

ما هنوز نا سالى بْهو اههر زيست
( 101 ( 1 )
بعنى باشــدهام و بسضى بنغواهم بافيل


(راحة (ر)
(15 أحياء )
شرح آن بخو اهد اهد
 ( $\mathrm{r} \Delta \cdot=$

 مصدر تام يا مصدر كو تاه (مرخم) عام است بِأى بيان دو معنى عنتلف كه يـكى تصد و ارادء اجرأى فمل و ديـكعى بيان جريان فعلى در زهـان آينـه است. اما از مـين زمان تفكـك إين دو معنى و بيان مى يك بـ اـاختـان جـــداكانه آغــاز شمه است، به اين طريق كه براء بيان جريان فعل در زمان آيتده صورت صرفى مفارع معين

 طرين مقدمات ثنـكِك ايِن دو مورد استممال انبعام مى كيرد.

 از آن دو، يا هر دو، با يـكى از اين اجزز اء بيابند؛ در اين حـال جز در موارد دعدود حرْ ر بط (كه، تا) دو فر اكرد را به مـ مىیيو ندد، و در همن موارد ايِن دو نسل ستعلق به جملن مركبى است كه ثاهل دو فر اكرد است و به ندرت حرف ر بعط در اين ميان حنف مىثود.

حرت ربط مِيان آن دو:
(مقدمه Y)

(Y،Y حرف ربط :كی،
(

خواهد آن برق درخشتده كه ديدههاى ايـشان بربايل (ميبدى ا؛ YF)
(TV
همى خواهد كه آن خـز را بر حـكم دحسو ساتراند (منطق (INA)
(زa (زاد)
همى خواهد كه بر سـاو بر شود
( 1 ( 1 (



 (IY برامـكه (IF)

همى خواهم كه بدان ذـيمتى بثرم
(A،Y
(AY جها نكـا)
مىخــواسلند تا در فرمتى او را بعشند


ايْن مودد بايد آن را الز دافعال سقار بهع دالـست و اين معنى بـا دو مورد كه در ايمن
فهل ذكر آنها كذـتـت متفاوت اسـت

(انران (IAY)
(مدايه (
هون [آب] سبرى شود و لعو اهلدبريلن ممان كوزه ير آب كن و بـ

و ا الدر رـين

اكر مردم را ان سو ى يـن آ فتى و آسيبى خو اهد رسيد هـم ديدبان آن آن باشد


فسل 2|فمال تابع و ثابعيذيره خواسد Tا مس.

## وجه امرى

1) و جه امرى يـكى اذ وجو. صرف فـل است كـه به وسـلـة آن فرمانى، يا
خو اهشی، با آرزو نى، يا منىى از اجرا يا اتز وقوع نعلى يـان كىشود. ץ



 را جنين بازسازى كرد: (اذ فعل بردن)

$$
\begin{aligned}
& \text { bar - àma } \\
& \text { bar - ata } \\
& \text { bar - antu }
\end{aligned}
$$

مغرد

$$
b a r-\vec{a} n i
$$

bar -äni
bar -a
bar - atu

ابن صيغهـا بايستى مطابق تاعله در فاسى ميانه و درى به سود تهاى ذيـلـ
بـبديل نس باشد:

$$
\begin{gathered}
\text { جar -am } \\
\text { bar }
\end{gathered}
$$

مغرد
bar - än (?)
bar - ad
bar - and
bar - a
bar - ad

الا ساختمان وجه امرى با وجه اخخبارى يبكـان شده و شنـاسه هـاى منارع


آن در فارسى درى یِنين طـشود:



$$
\begin{array}{ll}
\text { بير. } & =\text { bar - ih } \\
\text { بكنـد } & =k u n-i h
\end{array}
$$

९) درمتون دور؛ اول فارسى درى صيغههـاى فهل امر به جهـاد صورت بهكا

رفته است:
الف - سبرد از يـثر لد نعلى: رو، كن، شويد، زلند



© موارد استعهال صود نهات خهاركاله از قرار ذبل است:
(1،A
( 10 (مقدم)
كفت شـابور مرا ده

( $1 \Delta{ }^{\text {( }}$ )
(بالُ

(Ir و)
از براى خدای اين موى مرا لراهى
( $\mathrm{H} \mid \mathrm{Y}$ ( O )
لهنـت به لزدمك ابو جهل هو يلد و ازو هرسيد

(منطز (rr)
( $\mathrm{\Delta} \mathrm{\lambda} a \cdot$ (تعر $)$
 (ar بلen)
(190 ز~ ${ }^{\text {( }}$ )
(1Ap 2 )
باعن به مسـبد ای


كنت شو مو یه بیوا
اكنون كه Tوردى عمه را بكش

عماى خويث
آخر حت صحبنى كه ما را باتست بـناس

( $1 \Delta r$ ( $\left.{ }^{( }\right)$
( $\mathrm{Y} \circ$ ० $\dot{\text { ( }}$ )
( $1 \Delta 1$ دارام

تو برو و كو سفندأن را لـكاه مىدار
شــا از يس ابسان كمـن بـعـالـد در كثتى لثـِن و مزد كشتى بـه

روى خود در مـيان مردو دمـت بـدار و از صدت دل بنال (فردوسهץم)

( MQ مaامات)
(190: (رازی ج)
(
(حه)

آلهـ حت بيثـكى آيد بلعراو
مر ادخو د بیوى

نو هم به مكا م
فردا به يو شتُطان سفره بنه




از Tنباكه ايـــتادهاى به بالو بردو
( لور ( (



Y44
(10 ميهقى
(Y (يوسث)

(بر امسكه (r (ب)
(HM (HR )
(أسی (أسندر)

(IVV حالات)
( $r$ ( مقامات)
مـن ثنل
شـها بالرمرديد تا من انددمن بهتر نكـر
اكنون ما را دربا
به زدیى بازطرد
آنّهد در Tٓستين دارد فرازتير
.
بارب... شنك از دلز بردهد

هــغ كفت بارمرد
نهاب دعوى از روى منهى بردار
 ( 10 0. (

آلبها مــتى زد بر تير
اما هر كاه ميان يِيثو ند فعل و ماد: آن يك ـك يا سند كلمه فاصله شود كـامى

(
الدر نكـريستن: اندر كار من بنع

"

 (YA علعمى (ب)





مارت ده كنامكاران را كه اكّ كو به كنند مذيرم

تأريغ ذبان نازسى
( 105 (لوروز)
باغبان دا فومود هر جه يـنى عرا خبر كن
(1TF مبوربرى)
زبادت كى بدد را و كر امت كن برادر وا




(میارف (ev) هعركن كه مم از اول بركتدند
(
(TY اس, اس ا)
بر خـز و خلو نى طلب كي




( FA )
فتلرى بكن
(5Yo (مدام)
(

(174 معاهات)
تو ثِزْ هصى بدار
ستخن خويش بعوى



 بر بإى دار بد مر لمازما وا

(
يك ساعت ائ حديت دركو هـدأريل
(rloil)
كويند كه جـْم برهم نه
(IAT بلعمى (
هست باردار و كل بي خداو لدكار سبار


 استمعال فعلهاى ساده و يـشـو ندى و مركب يـكــان اهـت: (بلعمى (r\&) مادر او را كفت لب بر لب رود همدو
عمرو را نامه فرسـتاد كه تو به در حعار همى باش تـا من بامداد به (A ع بلعمى )


( F (
 ( V ( H ) كغت بر انى من هـى
 حوت به بلاد كنعان دسى كاه مـدار و حون باسى از شب بـكنرد به (مو سغ م) لزديك يمقوب نو

الز يس كاروان حد لـم فرستـك مهرو
 (مر امـكه رسيدن من


 نو به سعادت در سرای رو و مـباش تا دسول بيابد (مــك د ! 4 ( (المسار) هر وتت كه در خلوت باشى میكّى ( 4 (اسوار) تسا و امرمت او بردار و از يس او مىثو (lop حالات) تو امِمان خود كامعـوار
(IMF يو اقِتـ)
( 11 سور)
(Yساتل (Y)

در راله به من بزيد ارالر بمه آلهـه فرمود از اوامر و لوامى بههاى مى

 (rIv $\dot{C}$ (

 §) اما در متن واحد و در موادد مشـابه كاهى آلبـا كـه امر به اجر ایى فعلى

 رداشتن، الست:
 (بلعمى ع؛ (Y)
 و عالم وا كويند كـه بـ در بهنت بياش و مردمـان را نـفاءت خواله (ryr
 (داراب 1 (دار)
(iar وامدار كغت امــبـ بياش فردا بدعم
 ( 1 ( ) با با طاهر بر هاى باش

 (Aه (رصائل)


F०F
مرن نسل
(رسانُ Af)
جای دوسنى در دل بمی Fمدر

أمر مننفى (نهى)


ماحء غعل در مى آبد و از اين حـيث در عمهُ موارد يـكــان است:
(1،A نهى با فعل ساده:
(Y ( $\Delta A$ علعمى )
( \& $_{\text {( }}^{\text {) }}$
هر كه حسبن را بديد كغت به كو غه مرد
(Ar ©مس (ir)
روزى فردا كه نا آمده است بهو اه
(TH (حى)
ات يسر این خواب را با بـ ادران بـوى
آلىه امن دروغ زن آورد ميلهر
(Kr (يوست)
جبر يل آعد كه طعى
(1ヶ يان )


با قِيدار،سرإمن تأبوت معثاى


( $\sim \circ \mid$ : سـرك د
بهياى خود در دام مرو
(Y،A
(100 عتب)
بىدسـتورى به خانه كـى در بـويد
(rץo (ر)
اكر خـتنودى عن خواهى فرو معلدار
( H ( H )
بار خدايا، نــامت بر مينعبر
مردمان اورا كفتّن بالـمعرد
( V ( C )
مرحبا برمعلد خواجه فرودآى و درآى
( $\mathrm{r} V, \mathrm{~m}$ )
(ميبدى ه؛ 0\%
به ستم بر مداريل برستاران نـــا از اندازء: غرمان درمعلديل
(F،A
( H (
(IVY! (مبعـد (IFY
(HYa تعرف)
(rar مجورى (rat)
( $\mathrm{Y} \backslash \mathrm{A}$ ر )
( $1 \Delta \mu^{\prime}$ (رسائل)

جادو ى يـياموز 2 ك夫مبند
برخدأى بـردن ميالّد
امر آمدكه ععاب عكن
اى يسر، با دشْمنان خود مسهبت مكن
لباهى مكتهل در زمين بـكفر و شرك
الهم ينـاد ثو حيل عا خراهب مكى




(YاA 2 )
از بــــارى عدد باك مدار
(P،A
(YロA E بلدـى (YYY)
وحر؟ خداى عزو جل دست بال مدار

 (رسانل (AQ)

دين خود را به لقها أى و درمى بهغروش
( $1 \circ 9$ (Jمانل)
اكر از بزدكى خـطانى يـنى آن بمعري



(Va : مـبدى I)


( $\mathrm{Y} \Delta \mathrm{A}$ ! 1 ( $)$

و همیتـنـن أست در امرمنغى (نهى):
( $1+$ (
هون ايـــان مبـد كـكنتند ثنـــدم
 (شــده به جاك لـُو يده به كلر مىرود:
(شنتـهى 1 (
(IVY بارص)
(شنتـش (1)

ب4 مسرهوه
له زودئ شهد يك زمان
الدر شهد

 برو، بـكو، بـه، بزن.

 لنوى أست:



(انفالى) كو ثكردن: ممو كن مادرا

 باوركردن: باوربعنبد إين كارها آدث دا زدد ير مىكند (مدايت)
(مدايت)
(معمد مــعود) (م)
صبر كردن: صبر بكنـن با مم مىدوـم


(علوى)


خواهــم كرد.

## و جه التز امى

1) و جه اخبارى، در زما نهاى مختلغ فمل، بر أى بيان سانة فعلى به كار مىرود كه روى داده، يا در زمان كنتار روى مىدهد، يـا در آ بنده روى خـا خـا اهد داد. در امن وجه فعل، عواطف وسالات كنـالى كوينده دنالت ندارد؛ بلكه تئها از جريات فعلى در يـكى از زماههاى سشكا خه خبر مىدمد. اها در وجوهدبـكر،ذهن و سال كو بنده با


 كــت
r فراكرد فرار مىكيرد و جريان آن ملاز




2) volitif
3) délibaratif
4) proapectif
5) jubsif

صسف لمل

بروى \& يا > لز 'كى"،.
F) ز بان اصلى




 این امرظاهرأ اين استكه از مهان آغاز ، زبان متمايل بهاين بودهكـ تنها دو وجه




 عاطغى دارد باقى لماكده است. بنا برا بن عبعب ليـــت اكرمى بينــمكه در بعمنى از ز با نهاى
 وجه اخْبار و جود دارد.
در زباتاصلى ’ هندو ارو با'مى، هر بك اذ و جره مرن فعل بر أى بـان مغهر؟ خام خود به كار مىدفت، الLا به ثدريج ايمن مورد استعمال و جوه منْتن مترو لـ شـد

 ترار كرفت. يهاين طـريتى وجه التزامى به فراكـردهاى بيرو در جـلههاع مركب

5) potential
B) prohibitif
7) subjonctif
B) optatif


تار بنغ زهان لارمى




 منهوم فعلى كه برزمان آ ينده دلالت شى
 جمل زمان آ ينده، و فصد و اراده، و بيان آرزو بوده أست، و اين وجب كاهى درجملغ
 هال صورت خامى متهايز اذ وجه اخبار ى لدارد.
 يش ازينذكرشد(م lar) با وجه اخِيارى إندكى منفاوت است.



 يـكى از صـــعاعى زمات مانى الست:
( $1 \circ \mathrm{O}_{\text {( }}^{\text {) }}$
( $\Delta r$ (بهتى )

كردما برتر كمند تا تو لبجها بير ند
دست اورا دأد نا يبودـد




Linguistique historique et linguistique genérale, Paris 1948. p. در كـابـ 191 et buivants.
10) S. N. Sokolova, The Avestan Language, p. 84

Pol
( 1 ( 1 (T

 (مجوهرى (1rر)
(حى)
نبابى و خبر نداردى



خواهم از خداى تعالى تـا نلـاهر و باطن هر از آفات بالك مرداند ( $\Delta \nmid \&$ (مجو.رى
 (FAY (مبويرى)
 مى مو اهند كـه در حـكو مت و فهل خصومت بـازكرد لد بـه بتـات (18A مسنى)

مانى التز المى

دور: اول نارسى درى مورتهاى ذيل به كل دنته است:
( 1 ،A ©



 (xa حال)
(سور \& از



 آن و جود دارد:
 *هرا مهز ان بيرون نـامدند تا ما با إيشان حرب كر دـم (طبرى (Y\&)
 ( H ( H (







 (قابو

 (F،A فعلى حر زمان كذهته بيان همتود؛ در اين حال لير فرأكرد هايه مغدم المـت و فراكرد يرو با حرن د بط دكد ناه بدان میميو ندد:


 (
هر سالى مسى هزار دينار به بفداد فرستادى به لمزدمك مردى يارسا
 ك آن مال به علويان دادى هع
 ( $\mathrm{F} \circ \mathrm{b} / \mathrm{g}$ )




فمل است:

 (YヶA (سيستان)
( $\Delta Y$ (
دست او را داد تا بيوــد
(\%0 بلعمى)
برخاست كه برود

(رازی (1)
 زن بيرون Tمد كا كوشت از او بـها ند

(سـك (

(IrA ور (I)
و فت آن شُد كه عماء يسـار بينهازد


الباكى خاك يمن بغرستاد بـا خون برT البها دیزد و باى بر Tن نهـ (IV| مجهمل)



(عتبه
حذافتى وهد



(

( جون مو لودى كه از كنار مادر واماند
 (مثامات (IIF)
 اT T
 (التوسل (RM) عزـز اوه . . ب بردارد





 (تمص (FロA)
rir
(نسص دسז)

 از خواجة امام. . در خواستند ثا در آن نغر كند (تْبريه م ا) هر كز ديدى دوسنى كه دوستان خويش (ا عذاب كمد (تشيري



مىخوامم كـه ييش ازين در شـايت نكايت روز كار... خوضى هير ندم (التوسل (YYA)
 همى خوامند كه ميان حـكمهاى شرعى و حـكمعاى عفلى ترد مارند ( $M$ (ح ${ }^{(r)}$

 المن حال نِيز با مضارع اخبارى تفاو تى ندارد:

 ( $\Delta \lambda$ ( 0 )
( $1 /$ ( 1 ( 1 (
( $\mathrm{H} \mu \mathrm{r}$ ( r ) مر كه نام او ممبرد حاجتت روا میثود

البكنترى فرا بذير




(ابوالهيمن (I)
در هـكمت خــالمُ، خــود دوا نَبْوّد كـه دسول خود دا با ك大فران (a, 4 )

عذاب كردى
 (FH)

ماضى با جزء يسـين



( 19 ( 19 جمات (


(IVY! (6ا:

(Y.11
 ( ${ }^{\text {( }}$ (
 (90 فصم (i)
هـن از آنك ری آكبعا Tهد خبر وى بهدوم انتاد (نصس (114)


وجه التز المى با صينهن هانى تام به كار ميدود.


 بهزبان درى به شمركرداليد
فرمود دبير خويش را تا از ذ بـان بهلوى بهز بان تازى كرداليد (مغدمد هr iry)

T IP
 بكى اذ منتصاث بمضى اذ كو يشهاى مشلى أست:


 ( $\Delta Y$ (تسص) جون قصد ثهرى يا ديمى كرديد بـيـيار طمام حاضر بايستى كرد ناوى
 بهورديد

بُوَد، باشد





مرا كرد خرواهد همى خراستار ( V ( 1 (
نبايدكه جوت من بٌّم جاده جوى نورودابه راسنتى آرى بيروى

 ( v ! 1 )
بـدان ایسرمــاين نـازيــان كز اختر بُوى جـاودان بىزيان (

 (تهريدات 1) روزكار درآن بزد



 (Y\&vo in Ane)


 (IYIO! ©
(
باتُدكه مفدم و تالى ماللـ بْو ند

 ( $Y \circ \mathcal{F}$. تذك (

و در آ نیه بدان مستغنى باشى
( $V \vee:$ (
إننكر از نــا بيرون نبايدكه باشد



(ابنــه ت (Y)


Piv
( $Y$ ( P )
(ry)

مست نسل
بايدكه بيوستـه بهدر كاه عن حاضر باشيد بإيدكه اعبِان و رعابا از تو خـشنرد باشـد

كرده بُوّد، كَده باشل

وجه اخبارى و وجه الثزامى هردو بهكار مىدود. اما مى يك از ابن دو صودت هر كا.

 اينـحال در موارد ذيل بهكار میرود:

ابن فمل دد زمان ماضى است:
اين حعد آنـكاه تو يند كه در بهـتـت رنهـ باشند (مجيـد ا! سY) امامـت را نكا يد هر كـك خه خمر خورده باشد يا بت را سـجده كرده باشد (rło نقّ (r)
 هركس كــه حت نعالى اورا سعادنى كرامت كرده باشد او را مسفوظ اذ (fpo فردوس)

دأرد


 (F،1A اـون فمل قِل از آت است:

هن در عمرخويت در جهان دو عبـب ديدم كــه به سنل آنكم كـى (براهـه ديله باشد
 ( $\mathrm{r} \circ$ )





 (Y A تعرف)

كر ده باثم
 (YAY بيهنى)

كر كه بامهـم


 (191 مـياست) كويد ثا عادات ڤديم نكاه داشعه باثد
(IY


 (YA $1 j$ ) دهو ى كر هـ بالشد




 (1\&A يـهتى )


Tن با צكه، (ـ تعليل) برمراد مىنود:
 (44 4 )


 (يوافـتـت (ي) به ماوتات لجباست لبس شله باثر اين از آن تْبول بكرده باشد هه لبت وى از مبلى ثواب بوده باثد


 بسـياد مسدود الست: ثرا به حـكم و غرمان نرفتى . . . كا آلبه واجب بودعى بغرموهانى ( 41 (مباست)

 (اس (اسكندر (\% ) بايْستى كه تا اين غايت صد التدـاى كـده يوديى و مــا آن را وفا (19 1 د كو ده بورمانى
 ( $|\mid C \sim 0$ ) خــوالسعمانى


 (مـى /مى ( كعه همر اه أست هسه شتر لـ شُده أمـت.


 جــكون می تو انـــنم دل از كـن او خاله كنم خواستند قارسى وا بالك و خا هس كنند
 مايد بي زوت و سلِقة نويــندكان مريوط باشد: زود توانـتتد كناربيايند
 بــث خوالـيم كرد.

و جه شرطى

1) وجه ثر طم، جنـانـك يـش اذين ذكر شد(م 199)جريان فعلى را بـ
 به در جهله ذكر شده و جه نشده باشد. فمل شرطى، فرمن و قوع فعلى است در كذنته، يا در حال يا يا ينده با قيد ثرط كه غالبآ در فراكرد ييرو يـيان مىنود r قيد جمله الست و قابل نبديل به يك كر وه اسـى است


r

 آخر هـه ميغهمهاى فعل.

ماضى شرمى


|
اكُ مت جانى دا نـعمى أندر جهان ازين حرب فاملتر، T Tلبا شلعم ( $19 \Delta$ (bبر $)$
(al 1 ( 1 )
اكى خريدار يافعى بهردخعى
(IA| سِياست C)

 ( $Y \& \Delta$ (كــــــا
برخى الدامها... اكر از امتتْوان بودى به مر آسـيـى نـكـته شدى ( $s$ (ذخـر



كــرى
(T, F
فعل واتٍ شده است؛ بهعبارت صريتتر عدم و جود يا و قوع ثرطل مو جب جر يان تعلى است؛ در اين حال نعل فرا كرد شنرط مـكى است منبت با منفى باشد.

جمله منبت است:
اكـر مدجاهدت علت مشاهدت نبوىى حـكـم ابن جمله بـاطل دیى

اكر او ثبوىى ثو اكتون در دست فیصر مالده بورى (داراب \Y (K)
 ( 1 (ذخـره (

(If (j)
اكر نیامدى فسادها غاسعى
اكى له دسول بودى بو بـك و عمى و علـى توت ديـكــ شتر بـانان
(نتن دr1)
بـودنسى

( $\Delta \circ \Delta$ (بلعـى )
كور كرقمى



(FAF،r
جهله مثبت اسـت:
 يعنى: اكنُون كه مـال بر جهار فــل هــت (و اين شرط وجرد دارد) اعتدال

اكُـر محمد كـام نـاللب او نبونى مـوت را بــدو لسـبت تكردنىى (تمهـدات (700)
اكر كماز و طـيـبِ (
ككركتى

اكى نه 7نــى كه بـا از نو به جرد و ستم بـرون مىكنـد هركز از (RDI مجحم) تو جدا نعشعمى
اك

 (10 بيهعى)
(P،Fir
سال مـز حاصل جـله مشبت استـ:



اك مهمد يــغـامبر بودى از نفـل نبـورت بـاثنل زن و فـرز ند (roqus ميـدى)

نرداختى
اكر إـشان بودنیى ، ايشـان نه درويسنان بودندى (حالات



اكر بزركـرى سبب نبات... بودى عيــى دو روزه بر تشت نبوت...
(مقاهات 1 (
(P،F،F
جمله عنفى الست، يسنى فعل وانع نشده استى:
 (rد (بلعمى )

سعد تزا آن فر مودمى



( $\Delta Y$ (طبيــات)
*ـدى

(الهـيات
اكر حر كت جـم به زات او بودى هـCא آن به يلث حر كت متحركٌ
(rr $u$ )
بو دی


 (زQ) ديـكر يودى
اكر ذرهاى از اين كناه بر كـو نين و عالمين نهادنهى مــكـى اِـــان
(rra نهـ_دات)
بهر ثم فنا هخصو م شدندى




مضارع شرطى
 مضار ع با بسوند (یع مى آ يد كه از جهت معنى معادل مــاضى السمرارى معمول در اين زمان است:
اكر تو يبغامبر بودهـ راستى سخو نهاى نو در دل ما جـاى تميردى
(باك بی)
[ = جاى مىكرفت]

اكر كالم او را نثايستى اكنون تايدى كه او را كاللم باشدى (99 تعرف ورق)
اكر از خانه تو بـرون Tورده بودندى هـم اكنون سرت برميومى (790 طبرى)
ه) عل(مت نرط
وقوع، يا عدم وقوع فمل (اككر فعل منغى باند) در زمان حال يا آ ينده است:
( fr )

(
اكر بخواهيمى ايـــان را نايـنـا كنيمى



وكر هر جه در ز مبناست فلم بودى و اين دريا كه هــت مداد كندى... (YYY رو (س) برسـى ستنان خداى




سنجيـدهنر مريسيى




 (AD (Bn (






 (\%هQ (هبوبرى)

انواع ديعر بيان شرط

 امن صيغه با جزء مقدم >بـ يا عا عارى از آن باشد: اكر موافنق باشهد هـه خلق با نـا (ra) (بلعـى ع؛ خلز شما را مخالنـ شر ند

اكر مرداستـك خغرده باشد - جـون برالدازد از كلو - بدالد كي (ابنيـه ج؛ (F)



اكا (

 (فردوس (tro) موج ساكن شود
( 1 ( 1 ( 1 )
اكر در نكايم غدركرده باشم

وجه التزاهى:
اكركسى مـه احكام شريعت وتفـير فر آن بهزبـان تركى و بادسى


 (حالات 100) شود
 آثار ابن دوره ديده میشود ساحَههاتى أست كه در آهها به جـا


 الخير تصرض يا انتبا. كانب باشد) كردما نى و كردثا نى.
 است كمى توان كتْ كه به كدام يك از امٍن دو صودت تملى دارد. ديـكركس مغرد و

جهـ (ديدشى -ديدنالى) نيز در متون مو جود يافت نـده أـت:
 جواب شرط) و كامى تنها در فراكرد شرط، و كامى تنها در فراكرد جو اج عی آيد، , Tن فعل ديكر ساخت متداو لتر ماضى + ع را دارد.
(1،8) در فعل سر دو فر اكرد يابه و يـرو:

اكر ما دزد بودهانى آن درمها ... باز نياوردطانى
 آكر ما او را بِافهمانى بسر وى مهر بـاتر از مــادر و يــدر بودمـانى

(Y،Q) ثتها در فسل فر اكرد يـرو (نعل شر ط):


 ( YAQ (بلعمى


اكى این خر كرمای بودى از آن عــى ما وى را بـه نــك و كلاب
(rYD بلعـى ع (
واثعطا نى


(
اكر امن ماه رسضان تا آ خر عمر ـكــدى بْوردمـانى ... و اكر بر
 اكر له ابن كار افتاحه بودى ما روى به ولايت خويش آورده بودهانى نى (rfo، r د (سمك)

صرف فمل


 ( Y ( C )




صوابكردكه يـيا نـكرد شردو جهان

(غْانرى ــ كنج بازيافته
كر به لالمود بودتى دبدى كه جه كرداز دليرى وز منر
( (فرخى د)
(FH!
اكر يـن كردتى يـئ كزيدمى

 (Y نــفى (

زمان



(YヶQ (بــاست د؛)
اكر جز این كرديى نشايستى

ديسك غیر از و جه نـ طى است؛ امـا صورت ديـكرى از آن در وجـه شر طى ديدء
"مىنود كه خِنـين است:

تاريغ زبان مارسى
اكراستودان ازحديت مر كاTن بدا ندى كه نما دايـد هركزكوشت

فربه نغورديتان


 خود مى آ يم.
(11) جكو تكى كطابق فعلهـا در دو فراكرد شرط و جواب شرط (يعنى فمل


از آلها كنتكو خوامـم كرد.

و جه تمناfٌ

1) وجه تمنائى يـكى از وجوه فعل است كه به وسـلة آن آرزوى وقوع عـا وجود فعل يا مغت و عالتى به صورت منبت با متفى يـان مى مود.
 كتار دو وجه اخخــارى و التز امى، يك وجه كمنائى كيز وجود داشته كه احتمال يـا آرزو مُى را يـان مىكرده است.
 داشتهاد كه در جملة مستغل با فُاكرد يِرو بـراى يـان معـالى امر، دعا، اهتمال، آرزو (بعداز فعل
 در فارسم مياه (يارصـك = يهلوى) صورت صرفى باسنان براى وجه تمنانى
 ــغنi مشارع مـاخته شـده كه بيشتر بر زمات آينــ دلالت دارد: pas kasè -c̀ kas apasos mā kunēnd-èn

「 sی =



فعلى الستكه در زمان كذثته بايستى وافی نده باشـ (و رو ى نداده است):
 (نسـفى
( نسـفى (Arر)
( 107 (
(عش ده ( C )
ایى كانكى ندادندى بـ من ثامهُ كردار من


(Y,

( كانکאى فــادى دبكى تولد تكندى
(AYA مجو. (AY)


كاءكى كه عبدالمطلب نزديك هن آليى
(1A (نعرفA) كاتـكى عن عظمت خداو ند را بدانمى

 (

كاثكى زنى



وآبنده از آنها دريافثه مىنود:
(riv نستى (rack)

(ArA سـفى (H) اییانـكى مرا اكنون مر كـ امدى
( 1 ( C )
( نسفى (AVr)

كانكى من خالك عمتمى

وتوع آنْا داشته است. در ايـن مورد در آغاز جمله كلمن هدريغا، يــا ددريغا اكر،


(تمهيدات rنזّ)
وكاهى مضار ع است با مـين بــو ند:
 (IFA تمهيدات)

 دريغا، درينا اكر ترا وثثى در مرعثفقى مزور بود بوه بودى ترا در اين (YAD ! ! 1 ( 1 ) حديث رأهى بودى




 (الف ممدود) به مــادة ممار ع يـن از شناسن نعل:

 ( $\mathrm{Y} \circ \mathrm{Pr}$ )
كىم خوـث


تارين ز بان فارمـى








(نقغ (
 ( 4 (أهو 1 )

راليات دولت بادشاه را مر روز الفزاثتهت داراد اربـاب عنر را... به امتداد دــدت و بغــاى دولت او معتع عردأناد (Y09 التو سل ()

خداى تعالى ولايت ديتى و د نِياو ى اورا به سـلامت عاجل... بـهـ نداد (rif جامـ)
(اسرار سءr)
اكنون خدايت هزد دهاد
(تمهـبات ( H )
جالم ندأى خاك او باد
( $\Delta$ (ار السكندر)
شاه جهان جاويد لـاباد
سلطان بـزركك فرخنزاد دا از عمر و جواله... بـ خـوردار مرداثاد (YPD بيهتى)
(100 (بیهقى)
آلهِه بر جاىالد باقَى داراد

( $\operatorname{loq}$ ) امزد تعالىمبجلس عالى را باثى داداد
(Y،\%
 (IID (بلعمى ()

اكر بد است نوم باهبا
(كسنى ب:
مشغول مكندر كان مالها و فرزلداتان را باد بردن آفريدكار خلعان (Alf!r (كسغى)

 (يوسف (ar)

(حالات 4 (

( C )
مادء ذهل مضارع و النى بعد از ثناسنُ فعل؛ و ايـن صودت بيـّتر در فعل (بــودن،
بهكار مىرود:
( $\mathrm{F} \sim \mathrm{H}$ )
كم باديا از بـان خلق

(rovr (طبرى)
زـيانكار بادا دو دست بو لهب
رفتن شها T Tنكاه بادا كه سماك از يـكديكر جدا كـردلد
( 1 ( 1 (
( 1 )
عمِنـن بادا كه كفتِم
(V بهلشال مىدسد كه تأكــدى در بردارد:
( $\mathrm{r} \Delta$ ع $ع$ )
خداى داد مااز عمر بـعاناد

(AY ورواط)
ايزدد تعالى... آن سعيد شهيد را ا عيامرנاد
 (HAA بـهمفى)

اليزد تمالى ... حثم بد روز كار از حصرت زأعر• بكرداناد ( $1 \circ$ ( C )

خداى تمالى،.. تو فــقت بر احـِاى علم و حـكـت... بيفزاباد (rif جامـ)
( 1 +q 2 )
امِن إبال تا تِامت بما ناد
 (1ヶ0! $\Delta$ ( بيامسرز/د خداى شـها را




ندرت ديده شده إست.
الف) باحرف نهى "مــه:
 هـفريباناد شـها ر| زلدكانى ايمن جهان
 ( $19 \Delta$ ( لعمىی) مباد

 ( $\mathrm{Y} \backslash \Delta$ (مجـي)

( بـهتى (
(



 ( 109 )



ب) با هرف نغى (زَه يا ابذَه



(lar عشر)
(بار

نبادا كد در راه خللى افثد
ثابهرغبت نـعريا أندرين كعهنها
نياردا بيرون نما را 11 بهت







 ( فصس ( $\Delta r$ )

زههار كد در نماز تغسير تكنيل




 جمله غالباً مثبت است:

مبادا: 1 / 10
(IYYY طلرى $)$
(سغ ( $)^{\text {( }}$
(التو (Yor (
(ITV (سود)
(بيهنى (r)
( Y )
(ra موس (Y)
مبادا كه شــا به ستخن او فريغته هوى مبلدا كه از آن مسـكى كنن مبادا كه به هام خدأى استنغاف كمد

مبادا كه بلأمى مولد كند
مار كنت: مباد1 كه ما ال بلا مْ آيد
مبادا كه (Palo




(FA
(IYA علعمى (IVY)

(المبا (10ヶ) نبا
( $\Delta$ ( $\Delta$ )
(FAr بيهتى (






در و جه تمنانُى هم به لدرت مورد امتمشال دارد:
 ( $V \backslash: T$ (سـك )
( $|A|$ (تهس $)$
كانـكى موسف را باز يانمطانى
(FAQ ميبدى (YP)
كثك ما لـز مردان بورها نى


وجوه خيال





 \& \&
 إين صيغدها بحثكردمابمبم





وجه تصورى
r) تصود وقوع زعلى با و جود حالتى كـه از مــاهدء يك اهر واتقى در نهن
 همالا، مانا، جنالــتى و

كلمنه :كو
r
با مصار ع اخبارى باشد ر در مر دو حال فرم و ثوع فعل در زمانكذشتن است:

بدان ـو كـه او السب را رانــى تو كفتى كه آتن بـراففانـدى
(
,كفتى، با فمل اصلى به صينغ دنارع:
 ( H ( H )
 تو مفیى كـه الهاس جان داردى شمان كـرز و مِزه زبان داردى

(Y،r مانْى اخبارى يا منار ع باشد.

( $\mathrm{\sim}$ (
مو كُى كه هـه را يس رِّـت ا اندا غتندى
( 1 V 0, )
مولى كه آن سـبك مارى بودى
مو كلى اهل كــورستان جمله از كـوردها بر آمده بودندى و برابــان
(Y|Y تشیري)
(SV!
جامهماك سهيد بودى
( Fr (معارن)


(FAFAF
با Tبـده اسـت
(ITH مسإمه)
هنان بُـوَو مهر هـ بـروى
 (Ifr معارi) كو ناكون مـن لسارمن مس ار نـى


 (ror: امبعـ) (


 (ra $\Delta$ ! 1 ( 1 )


 (PYA:Y ميجيد)
 ( $\Delta \circ 4: \gamma$ ( Y )
 (P،F) بید از كلمات » يس از Tن مى Tيد:

( H ( CR )
(اليـا (1rA)
(140: مبیN 1)

جهنا نـس كه هركز خود همى لفنوهى



rFr
(كليله م؛ \&ه) (
(IAD: مجيد ( 1 )
( 1 ( 1 (

مرت لمل

خيال به كر كمىدود و در ايـن مودد فعلها به وجـه اخبارى مى آبد، و ايـسن سورت استعمال در شعر فراوانتر اسـت:

كفتى:
ممعى از ناب مى بـو ند
راست عغهى به بتكده است درون بتى و بتبرستى الـــد بـ (IYY (فرخى)
تو معمى آ-سـمان دربالست از سبزى و بردويش

بع برواز السد آوردست لاكى بيـكان عنغا
(فرخى (Y)
( تـو مغعى بهنبد عـمى دشت و راغ
ثده روى خورنيد خـــون يـر زاغ
(
 ( $\Delta Y \Delta$ يهغی)
 (منو خهرى
دمِى در مـن لـكريست جنــانكـه تمغى مـرا هـركز مديله است

 (ITY (فرخی)
 (rvi دأب)
(rop 10 ميبدى)
مو كم إـثان خرما بنا نند
 ( 1 ( فرخى (
 باد تم كمى مثك سوده دارد اندر آ سـثـن
بأ مو لم لعبتـات سـاده دارد در كنار
(IVV فرخى)

يندارى:
راسـت يندارى كه خلمتهاى ر نـكـن يافتند
باغهاى مـر نكار از داغكــاه نهر.
( (فر خى (فو)
(هدايـ 0\%)
هتدارى كه اندرو نه جـكرست
عال Tان كونه درايِد به در حبر: او
كه تو بندارى كز راه در Tهد به كذر
(فوخى (1Ar)

بيان تواب
 امن دوره غالباً فعل جملهای كه نغل خواب است با بسو لد كاه به صيغن عضار ع و كاه به صـغغن ماضى.
 مت دونْ به خوابـ ديدم كــه يازده ستـاره اذ آمـمان فرودTهى و

 (rra e (بلمیى )
 ( $1 \Delta 4$ (طبر
 (190 كـبرى)

 فزعون خود خو ابی ديد كه Tتثى ان زمين اريها و اذرعات بر آمى ( $\backslash \Delta \mu$, مو) و در مصر الهادى
 يوسف در خواب ديد كـه هازده ستاره و مـاه و آنتاب او را سـبده (Aץ تهس (A) كرد نلى

 ( $11 r$ (يهغمى ( مس كردمى
 (Ava كــــــا مى میم
 (مبـد



تاربيغ ز بان ناز سـى

مو دو به خواب ديد ند كـ تِامت Tملـعى و خلايت بـه حــابكا، (MAY سـياست)

ــاضر شلها نـى
 (Y ( H ( لده) در كردى. . . و از جاى برداثحى



(F،F
خوابي دبـد كـه روز آدبنه السعى، و صد هـزار خــلت سبید جــامه
 (KYA معارف س) كه شان شاخ هو نلى
 ( $1 \backslash \&$ (هجويرى)
شـب اندر خــواب ديد. . . سـكى كـرسنه زنبـير در كردن كـرد و
 (MV ردر) مى معيلى كه . .

 لشانه آن امت كه امن وجه استعهال شاس در اين شورد كهنه بوده و از مـات آغاز فارسى درى رو به مثرولٌ شـن داشته الست؛ اكر چه در مـواردى احتهـال تصرف كاتب ليز مىدود:
من دیم در خواب كه مفت كاو سطبر و فريه كه میخورنل إيشان (rゃf ( H ) را سغت كاو لغغ
(IAYY (طبرى)
مىينـ الدر خواب كه من بكثم ترا

 (rap !A ميبدى)
من ايِدون دبدم كه يك طبق لان بر سر نهادم و مرغان هوا آن را (rA9 بلممى)

مسخوردند



 (YAA (بلمیى )


 ( $\Delta 0$ (سيـتان
در مبلـ حصرى بودم. الدر خواب میمدم. دو فرشته ديدم كه از


## فعلهاى ناقص



 , برازيدن در مورد نخـتبن؛ و توااــن در مورد دو؟.

## ر لارسى ميانه

abäy/stan ــا



 هنر و ثايـتكى (لِاتت) تو لازم است ك آن شيران را زا لمه بـ ما آورد. (تتههای بهلوى م ءء)

* اوهاش هر

ايشان ر| خراسته به (الدازه) احتياج خويش است (متنهاى بهلو ى م Y


است:

(49، ، يسن، =
 به صيفه غـرشْفصى به كار مىرود:

 اما صيفهعاى ديـك صرفى كِزْ ات امن فعل مى آيده ماند كويند: مفرد:

(كار ناهـ ش، س1)
( $F$ (مينو $)$

T =
و صـغن ديـكر كس جمع:

- بل شير لا يه بايِند زيو سـن

P) فعل (سزيدنه نيز در غارسى مـيانه در مورد غيرشتخصى استممال مىنود:
**
(11.80 مينو (1)



|ست:
* 

(كار نامه ش، (1ヶ) =

تاريغ ز بان لازسى

در فارسى دى

زيمين، سزيدن، براز يسن، و در بعمنى از موارد امتصمال، فعل نوا انستن.

با.يستن
A A فــل بايسمن در دور: لـفـتِن ذــار سى درى دو صورت صرفى دارد: يـكى


 داراى شـنـاسه دـــت (يعنى فاعل لدارد) و لسبت آن بــه منخص بـا غـمايـر مععولى انبام مىكيرد بسـيار رامِع است.

 بإيم:
 (ح4T)

بايِى:
 (Y) (ويس ()

بـايِى:
به تو تازه باد ايمن جهان كامن جهان را

آن كـ كه دبايد بـ ما زودنــر آيد


بايند:
كــم از هـتاد زن يــــُ نبا يند
كه كـتر زيــن نديمى دا نــايند (ويس اM)

آن كـهها ازين غغذاها يرهـيز بايند كرد
و از زمان هاضى نيز صبنه ذيلى آمده اسست در معنى لزو م وتوغ فعلى در زمان
كنـته:
بايـست:
( $\Delta Y$ (سـك دبـك بار سو كند خودد جنان كه بايـت
و صينه امر از اين فعل بـــار نادر اسـت:
يـای:
صر نشاطى دا بضواه , هر مر ادى را بجوى

ه ا) اما با يسـتن به صورت فعل ناتصجه در زمان ماضى و يحه در مضار ع





بـ بر بط جو بايــت بـر ساخت رود
بر آودد ماز ثدرانى سرود (شاعنامه MIY)


 (ar (سفر) مرد را دد آن سورأخ میبا يـت شمد
(ralo با ضمير مغعولى جدا:

تاريغ زبان نارسمى
هرا رنت باعي بدين ڤحـاره زود
ر كاب عنان را يايد بسود (نامنامه خاوربه)

(lar السر)

مرا بايـد كه به مى فر فرستى

كا بود بايب به آوردكا،
(MYRA تـاهنامـ)
اكر بهان نهى خـويش ثناءت كـردى... اورا سـك میِحو خودى
( $1 \Delta Y$ (تابوس)
نبايـت بود
(IVA بلعمى ()
كغت هار آب بايد
وزان يـ به سالار يـدار كغت
كه $ا$ ار شنر حند بايد نهفت (شاهنامه خاور \؛

هعا را ملهبان نوران سباه
 (tro بلعـى (1)

شـا ر1 بهكو فه با بد شدن

بايدم:
ترا بايدم زمن مبان كنت و بـ

من از يبو لد جان مسر؟ بدين درد
كزر تا عن زيم غـم بايدم خورد (ويس sa)
بإدت:
كرعمرخويش نوح ترا دادوسام يـن

rar
صـف كعل

ر Sـر تنْت جو 'تـى هنر بايدت

بإيدُ:
(Y|V جامـ)
برخطرماى بــيارنّ ببايد كذنتن

(: تاعنامه
بإيدثان:

اترار بايلشـان كردن كه آن جزرها به فرمان او فراز آمدلد (YマG جامـ~)

اسست و به مودتهاى بايست و مىبابست و بيايست و میبيايست بهكار مى دود:


(xo جامـع (a
خلى را الـتـنباد ازو بايست كردن
لنغن ار پند خوابث مريبابـت
كه در بر دوستان بستن نشايـــت (خــرو (Y)
(VA جاهـع (r)
مك اورا يبايست كغتن


هــت مماكهاستت كه در نفل »مـنار ع، يان كرديم:

بايد دانــت كه اين هـين تيـتـ

دوستکر با ما بــاز د دولتى باشد عظـم



تار يغ زبان فارسى
شُما را لـكهبان توران مباه


جهت لـبت به نـشْص *وارد ذيل نابل تو جه است:

بإيسنن به ضمير منعولى امت:
(تذكر•
مرد كنت رطه ممبا بد
(IrA (كلِلد م؛ )
مارا از سنعت تو فايدماكى بابد


( ( Pop )

(تذكره

آنكه فعل تابع آن لازم يا عتعدى باثد لسبت فعل به شنـص در سورت دارد:
(I،P،AF
(faf 5 , b $)$
بدآ خرمرا يـايد مردن
ترا بود بايد عـى هيشر
(VY مياست)
ايثـان را جـكو هـ مربايد بود

در عمرخويث مربايدم كه لعاز كمم
(YIV ع


(Y\&P،IF
مغعو لى لـبت داده مىشود ـا بـ ناعلى كه در جمله ذكرثــه و با بـ فاعل غير مذكور؛

و تفارت ايمن دو معنى رl از فسواى جمله مىتوان دريافت;
الف) ضرورت أجراى فعل برای عى جع ضهير شنعولى:

ورت بايد كه سنـكف كمبه سازى

(
سنخ چوت بدبن كو لـ بايِدت منت

كسىكث بود نام يــكو بسى

كنون كرد بايد را رخش زـمن

ب) لسبت ضرودت اجج ای فمل به فاعل عام و غبر معلو و وتوع فعل براسم
يا مرجـع ضـير شنعو لى:
( XY ) بلمـمى)
خداى را بايد لِمتيلن
( 4 ( 4 )
ـو سف را باز بايد لرستالن
ببايلشى دادن بـى خو المتن


 (زيت (|f|)
( $\mathrm{H} \circ \mathrm{F}$ (مبويمى) هنج در بـ بايد داد
( Y )




صرفى شناخته مىشود! و فمل بإمستز به حــنه غيرشنغى است:
(1rat بايد كه هـع سـتى كتم بهآمدن

(ابوالهـينم)
بايد جواب ابن مسـألهما بعونى


يا بعـكس، لازم نيوده و وانـع شُده امـت:

 (IVA جاهع)
 (بهتى (M)

نبايـى كه ما بهمصيبت آَعده بوديمى
(F. IP

 (1マA سـاست غ́)
*م فززند وزيـ بايـتم
(P،AP
 (1RA جاهع )

شـدى

(iar (iابوس)
خودى نايستم بودت

بايستى: در وجه شرطى مى آبد:
كر ده از بهـ عدو ى نو بيا يـى عـى

شا ــــتـن

مختلف مى آيد، از آن جمله:
مامي/ثـام :
(بلعمى ع (hry)
من زم، امامى را نشام

(تذكر. (
(كمبات لــام
لبارم كفت كه نرا شامي
كامروز ستون آسمان را ثايم (سـنانى AHA)
 (حديقد

 (YY (ومس)

اى آن كه ملك شر كز بر تو بدل هبويد

هوت ايزد مايد مللك هغت مموات بر هغت زمين بر ملك و ثاه نو هامى (منو جهرى AA)

ممثايد/مركـايد:
 (YY (سور)

تـايند/نتايند:
( $10 \Delta$ ( 0 )

(

كم از مـتاد زن يــن
كه كـنر زين نديـى را ثـابيند (ويس اس)
و در زمان ماضى كيز ايمن فعل با النــاب بهديـكر كـ مفرد به كار رنته است:
(ز) (ز)


سـز يدن/ سـز ابيِيلـ

صورت سزايد لِيز بـ كلا مىرود:

(ناسناس
كنون تـامتان ساختــتـم نغز خنان خونسزايد خداو لد مغز
(ناهنام (Y)
و شابد در بيت ذيل نيز صيفن كويندء مفرد از فمل شمـار ع باشد:
سزايم بـدين كنتن نـاسزا كه كويد بـ تُدى مرا بادثا (ryo ثاهناس)

سزد//لــود:
(1،9 سو
نــزد بتان وا الختيار كردن
يـ دالايان كـه نامه خـواهمند ساختن ايدون سزد كـه هفت هـز
(IXY مقدهد) بجاى آر لد


مرف فـل
زيبيدن

كه مــغنْ شنو ندء مغرد آن بـــار لادر است:
زيس:
مر ابين كارها ها نو ز ليم كنون امـال شُد از دو مد برفزون
(مامنامه

بر اذهلـن
 برازد ترا كـاه و تغنت كــان بـ تو مـاد مردم دد ين دودمان (ra (مبتم تـامنامه)

كـ سيـنان بنـازد بـر نهرهـا بـر ازد


تو انـتين

 (مغ بر آب لبل كذر لمىلوان كردن

 تتوان דوردن
 هرجه از این جنس است بهدياضت از و ع جوان رستن (كـــيا
(M) السرار ( 1 )

ايْن كار به نـياز به سر نوان بردن





از اين ڤرار:

هامِى، شـايند، شـاى) بـكلى شتروك تـده اسـت.
 رنت استت. يمنى صيغهـانى ماتد: بايدم، مرا بايد، بايدت، تــرا بايد، ما را بايد، و جز إينها از استصمال خارج شـده انست. ج: تفاوت زمانهاى مضارع و ماضى يـكـره متروكـ و فـ امو ث شـده به امن





## فعل تابع







 زبيدن، برازبدن، فرمودن.

الفـ: تابع به ميفة ماغى ثام

ج: ثابع به صيفن معنارع التز امى (با بـ بـ يا ى با مبرد)
د: كابع بهميفة مـنارع با بــولد

و: تابع بـ صينة مـدر كونا
P) فمل ثابع به ميفُّ ماضمى تام درجملهماى مركب مىى آيدك دوفراكرد بايه

تار يغ ز بان نار سى

 كذشته فطمى الـت. اين وجه در فعل فرمودن بيـتر ديده هىشود:
(ar (arلs)
آت بت

(JAr زین)
(Y०Y زـن (J)
(ror (rـــتان)
( HA (سغر)
( $1 \Delta r$, (صو)
( $\mathrm{H} \backslash \lambda$ (
(Y|r اسر/r)
( 114 (عروضى)
(lay! t د
( $|Y|$ ( P )

بغرمود نا مكانات هريك بكردلد
بغرمود تا لـــكر بُ'ثر الِشان برمت
ملطات بغرمود تا ينمهاه امتر او دا دادند
لرمود تا آن را در بعثادلد
لرموه تا علما را منتع كردلد از علم كنتن
بغرمود تا او را كردن بزدند

بغرمود تا مفنه از سر وى لروكمـيـدل
بغرمود تا سیاه روى بهـيدان نهلدلد
بهر بود تا إيـُـان را بُند برلمادند
 بر عدم و توع دلالت مىكند، يا برفعلى كه حاكى از عادت يا تـكرار است.
(rao بلمـى (ar )
نيلرمنم كه او ال مـنالف شـلـى

(زهن (ز)
بشرمودى تا ثانأ او سورانَ كردللى

(
( A (Y)
خو اعد كه خاكى بونى يا مرغى بوى
(اسرار (W)
مرا بيرى بابستم كه مرا راه نعودى


مـان دو فر اكرد ركهع أست.

خواستن
 ( $\mathrm{H} \mid$ ( (rore خواست كه به عرات آيد
 (

بـتان خواستم كه فر الب او بر

(TRI طبعات)
میخواهر كه با سـاِه آيـ
(السراد (104)
میخواصتند كه با مـرِهنـ آيند
(Ar (fورضى)
هـلت سلملان خواصتند كه بدو سـارلد
( $F \Delta$ )
نـاءكور خان خواست كه بيرون رود
بايـىن:





(A1A بروضى) با بد كه ايـنان را به دبلـى ما فرسعى
دالــتّن:


(أسراد)
ندالـتشد كه همى چه تمبيند
(IHR سنر) از شُادى جنان شـد كه لدالــت جه كمند
: مايـــتن:







(TVI SM)

(سغ (
(1rA 6لـمات)



 ( $10 \Delta$ ( 10 ( 1 (

( H )
( $1 \Delta \Delta$ E $\mathcal{C}$ )
( $\mathrm{rr} \mathrm{\Delta}$ ع (
(SY)
(r0 (


مسخوالستم لا مــاهت إين مسـبد بكنم
خواستر كه داد سنز تمام بیم
مردى بايد . . . كه ايـنان را بثكند
كنتم لابد مرا مسبايد ك بياسزم




(Ylat (سar)
(سغر (ده) بايـت كه كام على نيز مسرح بـلويد مرد بابد كه با دشمنان زلدكالى بكند


 ( 109 ( 0 )

خويث... . نماز كنـى
 مـر كـه ا1 حــاجتى بود يـاييى و بـه ملك آن آن حـاجت بردارنى ( $1 \Delta$ ( 10 )
(V الما در اين دور. فعل تابع غالبآ به صينة ممدر تام بـكار مىرود: (1،Y

( 110 (طبرى)

(

( $11 \%$ ( )

آن كس كه بر ثو طعن كند ... او را يايد كمثتن (
(مدايه


 بايد دالستن كه ايزد جال و علا مردمرا الز دو كوهر آفريد (حى
(6ابوس
بِكاه خاستن عادت بايد كرـن
 روز هفتم موىوى بايد متردن
(السرارس)
(Ar عرونى)

(IrA مقدس)
(IMfY 6 ( )
هرجه بايد كردن تو يـكت در حت و باطلل با او بايد بودن
توالـتْن: FهV

در كدخدايمى با هر كس بتواند عاختن
"-




(التنهيم
مس جاكب او بيـابـان و بـ اسـت كـه هــع كــى آن را لتوالد بريدن (IY\& سغر)

شوا شتْن:

(YY ع
البن آن كس را باشد كه میخواهد غـيردالن (IY|)
(ذ (ذ)

كا كى ما را به درد خواهم دامثت
سـو ى مرو خوامت رلـتى

(PはY
(حى (حم)

( $\quad$ آذون

(IYY عروضى)

نـا
امن را نــايد كهـتن
rev


( 1101 كبرى)
( $4 \circ \Delta$ (
صرف ندل

بعداز Tن لـيز لام عسمد نيارصتند بردن ديِكران خود مناند

جنان شد كه عثمان از خانه لـيرست يـردن Tملن (بلعمى ع هr (Ir)
(Y،Y
(ral ع بلعسى)
(حم (r)

اشتربا نان كغثند شــكو ته دانِه كردن
آن شبهت را بدالد مثادن





دو صودت را محىتوان بافت:
(1،A
(IFR (IFAR )
هارا بـكتنار ايــان بابد ركت
(IYAY كبر ( 6
كغت إن را جه بايد كرد

(roo هداي (1)

تا بدا نـدكه با خداو ند تعالى دلِرى لبايد كرد و فرمان و لهى وى را
(IY (
خرد نبا يد داشت



( $1 \Delta \Delta \Delta$ بـهةق )
امير...كفت خلمت وزارت يبايد غوثيد
( $ا$ ( اسـىار)
ازكرما و سرـا مثقتها بايد هثبد
(ror
هركه او ايمن كِ كند يـايد كمشت
(Y،A) تو اكــن:
 (MAY (MA)

ككاه والد داثـت


 (سور (
آ : خوراستن (FA
(


( ( $\mid$ (ستستان)
اميرخواجه را كفت به طارم بايد لـنست كه حــنك را T Tلبـا خوامث
( (AR ميهقى)
דעدد

(P،A


(A 1 ( 1 ( 1 ( 1 (




(A) كليله م! (A)

( $\Delta$ ( $\Delta$ )
باور لـكرد كه شعر آن سـكز عدا ــايد بود
(D،A) دالـستن (در معنى نو المـتن):


(
(طبفات (1as)

اكى از كرسنـكى يميرد لداند عنت
توان دانـتـكه بـ داند كرد


A، (8) بارستن:

(181 (سـستان)














آنرا كه خوامى (آزادكردن) از ديوان آنزاد

ذيل است:

تار يغ ز بان لـارسى
الف) منروكٌ شدن تدريبیى صـغة مصدر نام ب ) متر ولُ شدن فمل تابع به صيغنٌ ماضى تام


 غِير مُـْـى
( ) غلبة استعـال فمل تابع به صـغن منار ع التز امى


 ثِرمتوالى انتهاب شد (مـكل در مواردى كه اصل متن از ينجاه صنسهكتر بود، ما ند





 Tثار قرن جهارم) چـنـن بوده است:








(1) التنیي ( + (









مصلد זوبان
4r9／9

همـر كام
\＃（A／

امت：

ه）كاب النتض


شهلركو كا
\％Af／9
ZAY／r
ZYr／A
ZYA
$\% \Delta / 4$
$\%$ \％ 1

هعلر كام
\％$/ \boldsymbol{r}$
$\%$
7r／r
あへ
\％Yロ
$\%$

كاب
اغراض كليلد
اسراد
عردضى
تمغ

در اينـبا مى مينـم كه در دو كاب الثنُ و سـكـ عبار كه هر دو به احتمال در



تابل تو جه است ميا كـكين درسلى استممال اين دو صورت در ترن شــــم امت：
مصقد كو كاه
سهلر كام
$\% \Delta Y / V$
ZYY／r


قر ن شــم
＂رن ينّع
خرن הهبارم
Gry／y
\％1A／0
Zyrls
مصـلـر تام：
G $\Delta P / Y$
＂～4／9
مصـر كوناه：







 (IP) شمارء فعلهانى كه تايم مىيذير لد محدود و منسعر به فملهاى ثاقصك در اين فهل شرح داديم يــتـ. بــيارى از فلهاى كام هز جه ساده و جه عر كب در

بعغنى از موارد استعمال براك تمام شـدن معتى به فعل نابع مستاجند:
فرمودن
با تابع مصدر تام:
(زين (ز)
مالى هظيم بغر موه از وى ـــدن

(

اين بيردا بغرمود آردرن
با تابع منارع التزامى:
(mal علممى (pa)
ملك بغرمود ثا ايِـان را الرواورند



آغازيدن_T غاز كردن
با تابع مصدر نام:



باتابع منارع التزامى:
( بيهقى
דثلر كرد نا يش خواجه رود
عادت كردن
با تابع مصدر ثام

و فعلهاى متعد دبـكر كه جون استعمال T Tلها بـا نابع مصدرى يا التــزامى


فعل مجهول

 الست. به بارت ديـكر فمل معلو بـ فاعل لـبـت داده مىشود و فعل مبهول به مغعول. معلوم: حسن كَاب را آورد. مجهول: كاب آرده شـد

 مجهول بد منمول منطثى آن لـبت دادهمى مشود. اما در اين حال مغعول (بعنى بذير لده


 از ممين فعلهاى ذيل ساخته مىنود: شدن، آمدن، كثتن (كرديدن)، رنتن. ساختمان



ابلبــا . . كفت آن كـــر استو. . . بــدزديدند، يمفـوب ثلثه ثـد
(YYO بلسمى)
 ( $11 \%$ ( 1 (


 (iابوس) لازم بود مانْى استعرارى:
(اسراد
( Y )
(



مانى يـيـن:
 ( 881 ( 8 (

مانى تملى:
(M1MA بلعمى)


(هY (هعور
اضْتاد
( 5 (المبا

شصنارع:

(チ\&゙ بلعمى)
( 4 (بلعمى (10)
هـه حديث اذ اول تا به T Tخر
( $1 \Delta$ (سـاسـ)
اكى درمايـم بادى واه برما تمعاد شود

صرت نـا
( 581 ( 5 (
كـكى به عذر او وزينت نشوى
(تابوس (ت)
نا زبان طاعنان بر تو كـاده نشـود
 ( 144 (قابوس (ا)

فهل نهى:



 با آن ثرفى لدارد؛ إمن معين فعل ليز در عمه زمانهاى صرف فهل مى آ آيد:

( P 0 ( O )
از يـث تو




 ( 1 ( بـهغ
نكرديمى

(18)


شر ايمط آبادانى سيستان بر سه بند بستن نـاه آد

(تابو
موا مصيتحى ازين بتى حه بو د كه جــاعلى مرا بستايد و كار من او
(Fَآبو (F)
را الـــديله آيد
 (10)
 لهال ملهى كـه در اين حــال از ممو نت يـكدبك تمرهاء دمد. . . (YV ( نـانهـ T T
 (18)

„ـدنه به كار میدود؛ اما مِيزان استصهال آن در ابن دوره كتر است:
(loV )
دهعان را دوستان T Tـدلد مهمان، و شـراب لمالده بـود. دهعان نیـ

(ميستان \& (م) (

جون دعاى خلت بر ليـكويى يوســ كردد آن هـلكت يـايدار بود (11 سياست)

اكتون اين مقدار... الدرين كاب بياوردم... تا بر تو... طـر.مت إن
(هجو.رى (4)
صمـله مردد
اندر آسودن اين يك مُـب . . . زغان عاس به خِر بـ نو كمشان مردد (
( 149 (تابوس)
ثا زبان خلى بر وى بـــ كردد
( 10 (



 اما موارد استعمال آن فزاوان لِست، جـر الِنكَ هنوز در بمفمى ان نغاط خراسان
 دوران اول به نـهار آودد:
 (اسرار

بونى
(r


اجرا كرد

الا در دورة نتشتمن كه ایِنجا مورد بحث ماست غالبآ در ماختمان فشل يجهول

 اين شيّوء استعمال، خام مبغنْ ديكك كس معرد الست: زكر كرد
 ( rra (
بـــاد موانـع دبـكر مـت كــه اكـر ذكر آن كرحه نـود دراز كردد
(السرار




 (

باخكو نـم

 (6)

 ( 110 ( لمث4) را ثنابد

 (b) 8ز ول Ti
 (T\&T بلعمى) كرد Tهد
 (4)
 ( $\Delta \Delta$ ( لغث ) رساند
 P) در تمريف نعل میهول

 لدارد. اما درآثاد اين دودهكه مودد بعث ماست مـكرد ديله مىشود كــه از فطلهاى

 (II هبوـرى) رلهـ نــود


 (:هبو_يرى A

خود دتكرد
جون از تو لرسيله مكت دل وى هركــز از بــد الديشــدن نو خالى
( 1 ( 1 ( 1 ) نـاشد
(

 (التوسل الحس (1)


 با حرف دراه T مده است:


 ( Y ( Y )
(مجيدب! (rqa)
ابـانرا عذاب كره شـود روز خـدوق

 ( $\Delta \Delta Q$ ( مجيدج (
(رو (



مى نوان يافت:
كر اكندن =لازم

ير اكندن = متعدى

(شاهنام (1985)
كهادن =لازم

از موا آواز Tآمد كه بـش، الِن تابوت به دست نو تعشايد... ثابوت


كنـادن= متعدى
 (Iar منو جهرى)
سوختّن =لازم
 ( 1 ( a ( باسـد همه بـوزد

سو ختّ = منعدى
آنث آمـد از آسمان و بدكافـران الــدر انتـاد و هـد را بـوخت
(AYr (بلممى)
نـكستن =لازم

شـكــنن = متعدى

(: تامنامه (Tas)
مالدن =لازم
( $81: 1$ (:ـــفى)
$\square$

زادن= لازم
 زادن = هنصدى

(rtar تاهنامد)
كــــتن =لازم
(م89 مجمل (Ha)
شوكت و عظدت ايـان بعسـت
كــــتن = منعدى

ورا خوا ندند اردوان بزر كف كه از ميش بعسـت جنـكالدكرك (شاهنامد (19rس)
 هرهـز از انتباه وجود داشته المت.

 مو ختن ــــوزالدنر ــوزانِدن

بر در كاه خويشــان باز داشتهام و نثار دحمت بريشـان بارانم
(انبيا (ror)
خـدای نعالى بـر آن خــاك آدب جهل روز باران اندعـان يـراتيد
(تهس ه)
مهديــ رالمتكردند و نبـكِروىرا در مهد خوابانيدند (يـهتى זدr)

جز مؤنن حت به ونت قد قامت از جـاى قنوت برنغيزاند ( ( 1 )



آن فراوان يـيـت:
مشــن ـ تشاستن

فاختغان معبر بنهاستند (1F9 (منو جهرى)

كــتن- كـاختن
جو ديدث جهالدار بنواختش بر تخت بيروزه بنماختش

كنشتن_ كذانتن

فرودT مد ازكوهوبكذاشتاTب
( (
كمتن_ كاشتن

ترا باكُ بزدان بر او بركـاشت بد او از امِران وتورانبكاثت
( y ( H )
مهن يـنت بر نـاجور كاشتتد ميــان سوارانش بــكذاشتند (~A9H شاهناه~)

 امِنك مثال:
.
 سوخت شمود موستهاى ايـــان类数

صرن نمل

（

و يـفامبر م روى خود د بهتِيد
ستضن بر．يــان عوْيـه شـد
㠿女辛

 （vas بلعمى（\％）

بس آن بستكان را سوع من فرست

（AYY شامنامه（
 （YYY بلعمى）

孝考

با اسـكثدر رومى او را حرب افتاد و چند بار شـكــه شــد（مبعملهده）


 （e）به آخر آن ساخته سى


 （ به اسم اذ آن ساخته مىشود، مـا نتد：هيلـ ای آرأسـتك（＝مبل آراسته）．（جلد اول．

در فارسى درى ساختمان صينهـاى ماضى از دو وجه اخبارى و التز امى هميشه صورت واحدى دارد كه از صو رت دوم منت مفهولى با اسماطل صاهت آ خر.من (لك ركه)

 آمده اسـت اعته بود
الها در بعنى از لستفهاى كهن فادسى درى كاهى اين نتانة حر كت مــاقبل آخر كلهه، يعنى مصرت آخرين، دركابت لـامده است:
T Tـد بو د T T مده بود

از ايتمبا بمنى اخ مصققان كهان بـردمالد كــه در آغاز فادسى در ى دو صو دت در صرف امن زمالهاى فهل وجود داشته و صورت مذكور در فوف را بازما ندة سورت

 واعد هرد صو دت وجود دارده ثاليآ كاهى كه ايِن كلمه با حنتمـاى بـان حركت




مثال از عـين كاب بمى حنف:

 ( $\Delta f$ )

Y I ) ياد كرده آيد (ا بنبه \& ا)

مثال از ممين كاب با حنف:



 كرد باشد (Fマ)
مثال با حثف عال(مت (ه / 4) و ثبت فتهد رو ى حرف آ آخر:

 هصوت (حركت) آخر كلهد ابـت و لشانه دو صورت ملغوظ نيست تا يـكى از آن دو را بازمامده فارسم هيالث بثماريم.

حذف

الف) حلف ثناسه

1) در بمضى از T ثار اين دوره ممول نويسندكان است كه اجزاءٍ سرفى آخر




 r مفدم حنف مىثود وياى مجهول باقى مىمانما بكردن بر آورده كرز كران
 كرا بود بربازوى خرد امر اميد ك كندي دل و مغزد ديو سييد
(: نامنامه، (IYYY)




ملك يلا ای كاشكى انمى آن جاه مرا بنوردى نا من بدين غمان كـرفتار (تصس

بامى

سلطان محتمود سـبكـكـين اندر مبهلى خــويث... كفتى مرا بايــتى (

كه او رازنده بديلى

 اكـر دستم چنان نبو (نسص (10 )




 (طدى

(
(
كرجه ثـا باور ندارى
 نو.ــندكان الـت:

(|ar| طبرى)




(IFY تسصس (i)
خــر بزه مى خورد ند و بو ــت بـرس من مىانداخت (مجو.يرى YA)

تاريغ زبان نارسـ
 (VY المaبم)
يس به استصواب آن دوستان العو احصد برخو اندم و دوى بعاتمام
(الهمبعم)
آن آورد
اكــر در خدمت... خورشــد شاه بــودمى خندات مال بدادى شـطا ,
( 1

لويــندكى آن كتاب امت:
ميهمـانـان سر در يـث الحندلد و هـاعتَ در يـكـديـكـر كو يست (كليلد م:
هر هوز بـكان و دو كان مامى ميكرلتمى بدان روز كار كرانه ميكرد (كلمله م؛ سش)
 ( 4 P )
 ( 1 (كليلد م؛

 ( 1 (FY


 (A) كاهى يُز حثنت شناسه به قرينهُ فعل ما بِد است:


 فرينه امست:

 (\%Q تس (ت~)
 ديده میشودكد در مبغة مانى ديـكركس جمع، دال T آخر حنغ شده و كلهه بهصودت
 متداول اسـت. امـا از دوى ايــن متون مى توان دريافت كـــ از فديمترين زمان ليز

 كامى متن را كغير داده و به صودت متداول درآوردهالد وحتى كامى اذ اناره بيامل



هون موسى به كابــوت الدر لهالن و به آب الساختتند . . . (بلممى، لازار צی)
سرشنـكان او كـه به الطــران بـود د ســتى كرد كا دشمن آ آـــ (Y (بلممى، بهار)

اين البازان خــداى شـاالد بر زمين، إِشان ها 1 برشايـن (طبرى جلدץ! (
 (طبات
 ( (1) ( 1 ( 0 )
وتو بد كردم داكى برمنه يودم

( $\Delta \mathrm{A}$ (لــان)
لومـي شـن (در ترجمه يتـنـن)

ب) علف میين لعل

 يكديكرمعين فعل در جملْ اول مذكور و درجملة دو ז مهنون است:


 (AY) كرده
متايعان لغس هوا دا دين لام لهادالد و متا بعت آن را برذنث شويست
 كرده
تن من بر اين د لبهج الف كمرفـ است و در مثاسات شدايد خوكرده





(ابنــ هم)
Tآنكه بهتضم Tمله بلثد و ر بكـ زردكرهم

## يوسته

## ليوست شمار8



| بريلـن | الف | $T$ |
| :---: | :---: | :---: |
| بانغن |  | Tارامـتن |
| با ليلن | انا | Tر/رميلن |
| با با | افراهـتّ | TJֹردن |
|  | افروغتن | T T/ |
|  | النزودن | Tآكون |
| برازبلـ | انـرانـ | Tآهامـنـن |
| תردن | الفا نلـنـن | Tأزتنّ |
| يربلن | الڭا | Tآزيلن |
| هrتن | اناهـن | Tفـتن |
| بهرن | انجبا | Tا |
| بـبهيلـنـن | انداغختن | TT |
| بلعيلـن | الثوغّنْ | T' |
| תون | انكـردن | TاT |
| بوسبلن | ا نلدينـبنى | Tآرز |
| بو يـلنِ | انگا | T- |
| لِّثن | انكا | Tإيـنتن |
|  | او بأهن | Tوردن |
| - | ! | Tآو يـنّن |
| بأُــــن |  | TT Tا |
| إلوحن | ب |  |
| 4\%نّ | باخْن |  |



Pav
باتيمعبا

| كاكتن | هكانّن | رو يلمن |
| :---: | :---: | :---: |
| كاو |  | ريهعْت |
| كرى | هكفن | ربل- |
| كعّن | كـكغتن |  |
| كبـلمن | كـ冖ْنِ | j |
| كغّن | لـردن | زاربلد |
| ككيلـن | شتاغنّ | زا يـلمن |
| كلىن | هنـوِن | زن |
| كرهبن | شوربلن | زدودن |
| كونـبن |  | زهـنـن |
| كونْن | $b$ |  |
|  | 6اليـلمن | س |
| - | طونــنـن | ماغتّ |
| كا يـلنّ |  | صبرن |
| كدانمّنّ | $\dot{\text { E }}$ | ص\%ونّن |
| كندامنـن | غارّيلّن | תعنـ |
| كّنمتن | \% | صنرّن |
| كراز | غالملـلمن | صتون |
| كراهيلند | ضنر |  |
| كرديلن |  | سرونهن |
| كرثن | $\downarrow$ | سريمن |
| كرويلنـ | كرستاهن |  |
| كر كتّن" | فرصوسن | كزيلمن |
| كرهـتّن | فرمومن | ستْنْ |
| كزار | فروغنت | مكا |
|  | فر فونْ | سنهبلـن |
| كُزبلن | فثرهن | سرغنّ |
| كـادون | فهعلـن | صونـ |
| كـترنـ |  |  |
| كــتن | 5 | ش |
| ككّن | تا يلـن | كالهبلن |
| كهو كا |  | قا يسنْ |
| كهتن |  | شتافتن |
| كـاشتّ | 3 | هـن |
| كتهيلـن | كاكتن | ثــنْ |


|  | تار | P4A |
| :---: | :---: | :---: |
| نو هــلـن نهاس | مكـلـن |  |
| نهتْن | صوليلمن | كوزب4 |
| نيوشيلن |  |  |
| 3 | $\pm$ | لرزبلمن |
| ودزـ | نازل4 | لهز يلن |
| (少 | نالـلمن | لبلـن |
|  | لامبنى | H14.4.4 |
|  | - |  |
| هراسيلن | ككو هيلن | d |
|  | نـا | 34 |
|  | نگرتـتن |  |
| 6 | نورىن |  |
| بارصن | 'واْمْنّ |  |
| بازبلـن | 'ود土4) | كاليّ |
| 4افنّ | نوثن | انلى |

## rيوست شمار8

## لفلهاى مهجود يا متروت يا مشكوك





 Tاردانين
T T Tاردف (T Tاهارين)
TTآهارن (T Tآهارينن)
 Tا Tا Tا يلمن
Tآلـليلن (اسندبين، بـفـدين)
آـبـن


Tآاردن (Tفاريدن، افاددن، افادين، Tآفادانين)
Tآاءتن (Tآفا لكتن)


Tاكنـيلن (آمدينن)

Tاكاميلن (TTا اكا نـن اكن)



Tاردن (Tاريسن)




اباذيلـن (ا (انهازالين)
ا'يون
انبوسلند
انبويلن (بولحن

انجيلن (اينبهن، انبنهنـن)
انجـعـربن
 فلنجهن، اننـتن (19) (19)
اردنديلن

اوسانلـن (اورا نين)
بالهيلن
باوريلن
باهكيلن (4 بكهين)


هرديلن
ريرهن

 بـايــــن
4ـكـبـن (
بـليـن


بيواذيلن (يهو ادنـن)


برهودن (برهودن)
 فرامغتن)

هرهيزيلمن
 يزو ليدن (يزولاننغ، يُرولانهـن)

بـيهن
بيختن (لهجن بيرهين)
تاسبلن (ثاسا ندن، تاسايا نيسن)
تباميلن (تباها نين)
تخفيلن
ترنجيلن (تنجهين)


تونيلن (نو فيدن)
تنليلن

جهنـبيلن (جْمـون)
هاريلن (جارينن)

هغر يلن (جغزيكن، حنزا (حنين)
هنْن (جنثن، هنـتـنـن)
هغـنـلـن

$$
\begin{aligned}
& \text { خرجيلن (خرجهن) }
\end{aligned}
$$

غوسبلـن (خرسهين، خــوشهن، خوشا نهـنا

تار هغ ز بان لارسى
For
درا دلدن
دنديلنـ
دنّبن
رزيلن
زردنئ
دروّبلن (روزيبن، دوزنن)
ز زنيجيلن

צار بـن وثيلن
وكيلن (دكهين. ركيدن. زكهن)
مبر بلن (سهـدنه سهرانهن)
ستومبلـن (ستو ها نـهن)

مـغتن (متمتهن -سنبرين)
سكبجيلن (عكتبا نمن)
سكز بلن
صركبلن (-سلهن) مهـيلن
ميبلين (مهعهن، سعبین)
هاريلن (شرايلن، شحيرن)
حايلـن


شيـيلبلن = فـرمن





لرميلن (شرما نهـن)

 ُُكوريلن


 شوميزيلن شباريسن (شهارا نين)

طر المين
طرازيـن (تراذيسن، طرزبين)

فر نيلمن
غر غربـن (فرو ينن)
غزيلت (فزيسن، فـئرين، فـزانسن)
لمبلن

فار ندبتن
فالـين
كا لبـن
 فر اموبلـن ( فراموها لهن، فرمونهـن) فر جاميلن فركتلن (فركدبنن) لروميلن لـــيلـن فـوسيـلـن نورن
فوزبن
كير

كثدهـن

كافيـن
كانّن (كاريسن)


$$
\begin{aligned}
& \text { وهنّ (وشتهنت) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بـتكو لینا } \\
& \text { ولــن } \\
& \text { يشتن }
\end{aligned}
$$

## منابع و مر اجع

Bartholomae, Ch., Altirarisches Worterbuch, Berlin, 1981.
Benveniste, E., Essai de grammaire cogdienne, t. II, Paris, 1029.
Blation des noms en irdo-europden, Parla, 1935.
Bloch, J., L'indo-aryen, Paris, 1934.
Blochet E., Etudes de orammaire Pehlevie.
Chodzko, A., Grammaire persane, Paris, 1852.
Darmesteter, J., thudes iraniennes, 2 Vols., Paris, 1883.
Ghillain, resal sur la langue parthe, Louvain, 1939.
Grammont, M., Traité de phonétique, Paris, 1946.
Henning, W., "Verbum", 211, 9, 1938-84.
Horne, P. Grundriss der Neupersischen Rtymoiogia, Strassburg, 1893.
Kent, R. G., Old Pertiar, New Haven, 1050.
Lazard, G., La langue des plus anciens monumene de la prose persane, Parib, 1863.

Mackenzie, D.N., A Concise Pahlavi Dhetionand, London, 1971.
Marouzeau, J., Leilque de la terminologia unouistique, Paris, 1843.
Meillet, A, Grammaire de vieur-Parte, Paris, 1931.

- ., Introduction de l'dtude comparative des langues indo-aroodenes, Paris, 1987.

Malé, M, La légerde de Zoraote selan les textes pehlovis, Paris, 1984.
Nyberg, H.S.. A Manual of Pahlavi, Wiesbaden, 1894.
Phillott, D. G., Higher Persian Grammar Calcutte, 1019.
Salemann, C., A Middla-Perdian Grammar, trans Bogdanov, Bambay, 1930.
Telegd, S., "Nature el fonction det periphrages dites everbea compogéss en Fersane", Acta Orientalla, tomus 1, fase 2-8, Budapeste, 1081.
Vullers, 1. V., Verborum Linguae Peralcue Radicaes, 1887.

تاز ين ز بان نازمـ





4، مـال نهم.




Hـ




