$+\infty$

ر


ك,

# تاريخزبان ارسى 

بك كلم
دكتر هرويز ناتل خانلرى
r

$$
\begin{aligned}
& \text { جاب جديد:50 } \\
& \text { تعراد: 1000 لـنما } \\
& \text { حق هیاب برای شركت سبامى (خام) نثر نو مینوظ است }
\end{aligned}
$$

ليتو كرالمى: ليتوكرافى بهار جاپ: حابیانلا كتيبـ

## فهر ست




170
178
IFT
1FF
if 0
101
lay
181
180
ivp
ivf
149
190
rol
Yor
$r \cdot Y$

Y。
rir
ris
YYO
rro
PFF
YOI
POA
r81
rgr
rep

صنت اشاره
صضت علدى دربات صنت
در نارسى ميانه
در نارـى ددى
تــم مغت بر تر
بــم مـنت برتـرين
رابطة صفت با شوصول

معره و تكره
ضمير
متام فــبـ بیوستـ در عبادت ر بسد
ضـــر اهـار.
فــــير مــترو
$\because$


تاريغ زبان لـارسـ

Fry
prq

PPr
PFA
FPq
far
fap
f\&。
pr
F90
F\&8
P8A
FYI
FYY
FYD
PYA
FYq
fay
PAD

ـِاى وسلتّ و ياى موصول
ساختمان بـبا
جمله و اجزالم آن
ترتِبِ اجزَ اه جــلـ


جملة ا'ــى در ثارسى درى
لاهل متعلد
شـابتت اسم عیع
تكرار
تكرار كنت
علملهاى آفازى
عنف مسن لعل
صيعنهاى لمل در جملهماى مركب
تالير هر بى
ضمير شنصى براى غير انسان
شطابتت لفل با نهاد در الراد و جـع

هـهاماى مركب
منابع د مرابع

## مقلمهه

جلد ـوم تاريغ زبان هارسى يا •مرف ر نعر فارسى درى در جر بان تارين"










 هدر خـود.



 بيردازيم: و اككر اين فرصت دست نداد خوانندكان عند ما را ببذيرند.
هرو ويز ناتل خانلرى


## ساختمان كلمه

بــوند؛ بيشوند؛ تركيب


 مىكرد است.





 كو اكون شـمار (مفرد، تثنيه، جمع) كــه برحسب ساختمان مادة آن نغيـر مىكرد

حر بارسى باستان مقدنا ابـن تعول رو ی داده بــود، جنا
 يـكـان شده بود.


كارينغ ز بان لارسى
 اين صورت واحد و مبرد از روابِل حاصل كداميك از صـيتههاى متعدد وكو لاكون صرن كلفه بوده اسـت


 ملريت كـه هركـاه مُل جملد >لازم؛ بــورده مورت بازمـانده كلهد از حالت كنانــى


داريو ث مى كومد:
ima lya manā kartam pasãva yatà xs̃ãyaiya abryam
كه در نارسى ميا له چخْـن میشود :
 و در לارسی درى:


 باضد، حالت غرأُى (genitif) به كار رنته أـت.

 بـكى از مسو تهـای -هـه ، مسوت؛ و اجزاءٍ صرفى كلمه كه برسالات ههوى دلالت دارد بعد از ابن ماده مى آيـ.

 (امم، صنت) يـو سـه شود (’ـسو ند ثالوع، (Suffix secondoire) خوالكه مىشود.

كه لهنـتْن آكها با در اهلل ثابت بوده يا در امتعهال ثابت میمالد.
ابينك منال :


(سیاه)،








حاسلى مىشود عبار تُد از : ¿ya, ta, ka, na, ana, ra, ma, wa an, ah, if, iyah, išla, ga, ıar, Ora.

يسونل

هـيو نـهـهاى مرده

 بر أى ساخْتنكلمات تازه بهكار لمى آيند و امل زبان آ آها را به عنو ان يك جزء جـا از كلهب كمىنُناسند.

kār-a
draug-a
späd-a
gans-a
duvar-a
rag-ā

(Y\&p


 (nam-ra، vaz-ra،vaf-ra)( لنها بر ای رِزومندكان زبانتُناس عــكن است.



Tآها نـى نوانتد كرد.
(P،p
را از دست دادهاند و ديكى با البن اجز اء كلهن جديدى ساخته نمىشود:
$g^{\hat{a}}-m a$
bā-ma
as-man
maed-man
s
بام
آسان
مبهـان


 خا نمـان ديده مىنود.

raot-ana
han Jam-ana
hāv-ana
maêd-ana

روزن
انجمن
هاون
بـن
(9،p) از يــو ند na- نيز مصوتآخرين سانط ثده و صامت n- بهاصل كلهـ
يبوستـ أست:


كاهي صامت خـيــو مى-n- نِيز ساقط شـده است:
kam-na $\square$

تار يغ زبان لـارسسى
وكاهى ثـ از انتادن ايمن مامت (n) مامت يـث از آن عشدد شـه:

| parana- | parr | farr |
| :--- | :--- | :--- |
| farna- | farr |  |

(V.f xiap-an- ثبانگاه
(A،P دختر باقَ مانده، اكَ جه صورت مـنفف ايـن كلمات ليز در بهلوى و فارسى و جود دادد :

هــده ماد، براد، دخت.
 دربــات خويشاو ندى ر| میرساند: يدنــدر، مادندر، بـــاد ندر، دختنـدر، يــور لدر، بُــــندر. مثـال :

مادر از كـينه بـس او ماند مادنلر نود (Irr لفت فرس)

با بــتند كينّ دارد ممیحو با دضعنلدا
(1afy دودكى، مــكـ)
(عشو (عצ)
بسران شويان دا، يعنى بودنلراذرا
و آن لـكريستن خريشـان است در زلامى كه ايشـان را بز لـى لــى

كـر2... حون... دخعنلر و مادنلر
(YYY تمس (ت)
لـثايد دخعنلد به زلى كردن
(Q، $P$ ) يسو لد

به صورمت هـd الــت با إين عزء ار نـاطى لدارد).

raod -ah
aos-ah مونى (مرى)
(11،p ) بــو
bāj-i بال. با. با

مانده امت:
kaiӨyah-kēh s
waihyah - wëh ب
matista-mahist
 xšayatiya -
 $a \theta a n-g a-\quad$ ستكت

ليسو ندهاى زنده
 يا مادء كلمه، كه از دورة انتقال اير انى باستان به ابرانى ميـانه روى داده بود، زبان




 يا اذ كو يشهاى ديكر إيراكى بر آنها افزوده شد.
.يـو نل در فارسى ميانه و فارسى دیى
9) در فارسى مباله، كه يـكى از منایع متبر مـا براى آكامى از جـكو لـكى






 جنبة تارينّى بـا حغظ سنت كهن كــه در هنون يهلو ى زردشتى و جود دارد در امــن
 تزديـكر است.

(1،9 (
 نيست، بلكا بازمـانده هــو ند (



يارسى: banda - aka فارسى مبا نه: بندك فارسى دری: بنده.



צكر,كه، مـاقط نشده است و اين تاعده عام است:

كاهى از روى فِاس بعضى از كلمات عر بى نبز كه به تأه ختم مىثـده و مانـد


بـ آلهها افز وده مىشود:
امل حـكم T آكه راست آيد كه نقويم سـيار مان راست بود ( 1 ( 1 (
جز خاصعان مودهان كه قوتى بهدست آورده باشند (حى شا


معشو تُانت را كل , نسرين و ياســن
از دست ياره بر بود از كـوت كوشوار
(منو حهرى)


| bandaka- |  |
| :--- | ---: |
| pairikā- |  |
| kainikā- | بنده |

 انزُود شده است:
( därug parig

 آغـاز دود: فـارسى لو (درى) به هـان طـريت ادا مىثـده و در زــوشتن آن را بـ

 اهروز به مصوت eح (زـر، كسره) تـبديل يانت الست.


تارين ز بان نارسى
 (P،F
 نيز هر دو مورت وجود دارد كه بر دو سمنى مغتلف دلالت مىكتد.

الف: از باب تمنبيه به يـكى از اندامهای تن انــان:

dasiag دسته دستك در در در در

 ب: در اتصال بسه مسـادٌ مـنارع فعل كامى سمتى اسـم آلت از آن بـسمى آيد: مال: (از مالِدن) أستره (از استردن، ستردن) كِيه (از كرنتن) خوره (ازخوردن).
 أسم محل دارد: و دك، آبك، لاودانك.

 تحبيب: ماملك، بابك، دخترك.


 منهو


 شور، شوركُ، شوده؛ تلغ، تلنُك، تلغه. و: كامى به آخر اعداد افزوده مىشود نـ بر واحدى دلالت كند كـه نـامل آن نعداد از افراد است: ده ينّبه، هنته، دهـ، حلم، سـده، هزاره.

كار يكرو يد به كام دل ثناهنــاهاست:

يكسره، بنع روزه

از صغت به كار مىدفنه:
L, sardàg ،4ر garmäg
در فــاسـي درى صامت آخــر مـاتط شده و ,اه مانده كه در كلــات: كرما، سرما، زرنا، بالا، درازا، يهنا ديده مىشود د.


 يسر ند را دـآده مُناختها ند).


danäg
gowäg
rawāg

مانده است:
دانا
كويا
درو

pārsīg
و در فارسمىدى ماهت آخرين سانط شده است: بارمى، رومى'





 ( $\mathrm{Y} / \mathrm{F}$ (نامناعـه



فارسى ميانه: bowān (از بردن) gowān (كو يان) wārān (باران) فار سىدرى: دوان، شتابان، دوان، خندان، باران...
ب: با اسم خاص صنتى كه لــبـت فزز لدى يا نـــت مكان را بـان مـى كند: فارسى مــا نه: بابكان، دارايان، كر كان، سيامان. در فارسىدرى استعمال امن جــزء در نـــت خانو ادكــى متروك شـده، اما در



از اسم، مفت يا قِد مىــازد.

در هارسىدی مـامت آخر افتاده و بهامن صورت استعمال فزاوان دارد:

(A1 جاهع)
(أسرار גسז)

المن عمه سؤالها منطثيا نه است
سبد كتلف بردهانه كرده بود

ابزدتعالى... او را بمعنرماى يادشاهانه... آرآسته كرداند
(11 (1)
نـكـردد به كنتار مسعانه ثُر









باستان است:
 و در فارسىدرى به صودت !_اومنده:

ما را دا نثومندان مـا خبر دادمأند كــهـه اين يــفامبـر بخوامد بـود (Yヶ (يالك (
(YOT التفهـم (YO)
ر عانورا فضلومند روزى بها بد

من نيازومند نو كتنم و هر كو شد هنين
 (منو جهرى بF)

جون زمانه و درو يـشى مردو بیم آيد حاجعو مندى بهغايت رسد (عـ) (\% C )

 كردن ما بود
 (التنهي 1 ( 1 )
تا عالم ببنغس خو يش مزدومند نود و د نج اومر متعلم دا بـرومند (خA خران

كردد
ر كاهى بهصورت יُمْنده:
ديرى است از هيشنها ارجمنــ وز ور مرد افكند. كـردد بلند (YMAA ثامنامد (

و بهصورت دمنده در موارد فراوات:

 ( 1 ( 1 (

خداى نـ دوست دارد آنكث باند خيالتكنند. و بزمعند (طبرى دیم)

 (طبرى السّ)


جون بينم
 (~ヶ)

(حى
هيرى از حود يدِد آعد زيبا و فرهمند
( $\mathrm{Y} \mid \mathrm{Y}$ (طبر)
نو هباثِ از مهان مندان
زهينى كه زراعت در آن مییُود ما نند زمينهاى كهعمنل


(طبرى (1\&\&Y)


آن زمين است بهرهمند از فوت آب كه براو رود

(11،q صفت مىسازد:


در فارسىدى هر دو صورت هــت؛ اما صورت دو؟ باحذف صامت آخر به كلا

و قيد مغدار مىيهو لسد! و كاهـى هــ دو صورت آن در يك متن از متون ايم دوره ديمده بیشـود: إِنه:


(Yヶ॰ ( C )
( B ( Z )
 و ابن مـان راسعينه مـيان است
(XD) عشّ (8)
(YDI عشر)
(
(SV (يـــتان)

از ميمّينه جفتى نر د ماد: آن
از بزينه جفتى نز و ماد.
بانصدهزار دينار سيمينه و زرينه دارد
اين:
اندد دست يسكى ابريتى سيمين ديمد


حاتم قرص جوين از آستِن بیرون كرد و خوردن كرنت
(YYYهS. تذك)


 صنت مىسازد:
در فارمى یــانه: andōhgin اندهـكن،
و در فارسى درى با موارد استعمال فراوان:





( $11 Y$ (عدامه

كسى تناى خداى نعالى را كاره باشـد و بدات اندوهعين بود

و كامى با تخففيف به صورت (كِنه؛




(I (1)

بیم، بيمناك! خشْم، خـْمناك
 امت مغتها غالباً مغهوم كر'هت و نابسندى دارد. اما اين حـكم كلى كمـــت:

( 41 (مبرى)

(r\&A التفهيم)
7 بناك
(

 (إو الهيمنم حد قوة الست
(كلـلـه م:
(Yo كلـلـ م؛ (ra)







 (مدايه

كاهى داراى منهو ع كاهت ليــت:

هيو سته ثازهروى و غنلهناك هـى بان، أها بـهو ده خنده مباتُ (Vヶ)
 (ز)

به يرده درون شُ خور لابناك


مـال المـالين كــوروز طر بناء ترسـت
بار و مـرار ممـى دـــدم الـدو مـكنا (منو جهرى

كابنا كثد ازيرا كـه دو علوى كهر نــد بيكانTان نـــــتر كه از اين باب كر ند


و به نددت با صغت تركيب مىثود:
بيـرم ايمسن درثعناك بـاديه كـ كم تُود خرد در اتهـاى او (منو حهرى

بيمار ناد خاسه اندر ییها

rāstīh


(\%A\& بادس)
( هر كه ترسـده بود از خداى با به لايـيدائـه علم نايـدأِـــ


 (\% شاهتاعه

اين بندهر ا كرمان دسى آن بندهرا كرمايـه (ar (ar )

تارين ز بان كارمسى


ايت بسو كد منوز بـاى ساختّ كلمات ثازه غراوان به كار مىرود.
(IAc\%
شىسازد:
(بطر ين دامـت) râstīhä
(دوستانه) dōstihā
(il) dárágihā
( نها) tanlhā
(از دوى نانون) dādīihã

ن در كلدهُ تنهاه باشد.

اختعطام است و به آخر اسم ملـحق سى شود:


در مارسى درى مامت آخر (ك) افتاده است:
دل يمرداز زمانىو منه ينْتِبو
(BYY (فرى)
بي ارغو انقلادة ياقوت بـكـلى
(IYA منو خهرى)
(البلفه (100)
(البِلفه

$$
\begin{aligned}
& \text { سر } \\
& \text { خـت ذْه = }
\end{aligned}
$$

( P०D ( (
هريـجّأى در بازار دانت




 (IFY:I كـغى (I)
بود




منارع فعل، السم عصدر ثى سـازد:

kunisnn

صـبفه ساختّه مى شو د:
روز و شـب به شـاب ـششنول بودى و به بغشـــدن و داد و دهش ( $M \circ$ (ســــتان $)$


 (Irr! (نـغ )

جات سصطفى را (م) هرورش به جمال كلام ازل كرده بود لم
(XAY! (ناسها)

( $1 \Delta \mid$ ( بـهقي
 ( با كل و بنغش اكر به ثأديمى و يندى و هالى ادب كِرد. . او ر ا بر آن كار دالرد (1ヶ)
 ( $A \Delta$ (نامـهما) كا يش از T T هـلاك مـدى

ثاريغ ذيان فارمسى
در معدودى از T'ار إن دوده، خاسـ متو لى كه مأخذى به زبـان فارسى مــانه
داشتهالد، صودتكمل اين يـو ند باتى ما لده الست:
لو إنن را دروغ ونسـانه مدان
(شاهنامه لستغة لِدن)
حو بـثنـب دغدو ترارشنْ خواب




بحرىكه عـدكرد بـ اعدا به بشت ابـ
از غر ن درخت و ; لهرشت تثدن
 باشد وكامى درآثـار لويــندكان دوره لهــتين نارسى درى بـ كار رنثه الست، از Tان

 لهل كرد أهت:



 ( $\mathrm{K} \mid$ (
(IA،9) انز وده مىمُود:
 تُهه مىيـو لدد و از اسم معنى صـت مىسازد:


امِن يــو ند در فارسىى لِز با حذف صامت آ آرين كامى بـ كار مىردد: ايا دانمى مرد بـيـار مون

بر آواز ايـسن رامش دختران
( Y ( H )
ب : كلمات مركبك جزء اور آ كها السم يا صغت و جز هـ دو م ماده مـار ع فعل با يــو د >ـ شنه باشد در نارسى مباله مغهو
nihān-rawis̀n
بداكُ - paydāg-rāyēniśn


$$
\begin{aligned}
& \text { بهآن افز دده مىنود: } \\
& \text { رد }
\end{aligned}
$$

در ثارسى درى یامى در اسم خامىى كـ متملق به دوران يـن از امـلام بوهه امن


بغرمود نا به سرآى رامترَوِشِ رو رو د


لِز حفظ نده است:
خردلك لكرن ليــت كه خردد هرشنم
در كار بزر كان مهـ نل است و هو ات الــت
( 10 ( 1 )

|لف: از مادة ماضه مفت فاعلى مىسازد:
" بهلوى: فريفتار، زدار (= ز لنـه)، دادار (آفرينـده)، مدار (T ينده)
فارسى: خوااستار، خريدار، فزوختار
ب: از مادٌ ماضمى مغت مفعولى مىصازد: مهلوى: كرفتار، يشثار (نابث شـده)
فارسى: كرنّاد، لمو دار، ديدار (به معنى دبدا و آثكّر: امـروز باز كرديد تا فردا جه ديدر آبد) (ســاست د؛ (Y|A ، $\mid$ (

ج: از مادة ماغى ا-سم مصدد مىسازد:
فارسى: كتْار، كغتار، رفتار، كردار

 مىرود:

$$
\begin{aligned}
& \text { ( humarāwand } \\
& \text { (ورجاوند = سرزاو ند = warzäwand }
\end{aligned}
$$

در فادسى درى اين يسرو لد مرحه شـرده مىشود؛ تثها در حنـد كلهـ بآتى است: خويــاو لم، خداو مس، فرلادو لـ

اعتباه كرد: Tور



$$
\begin{aligned}
& \text { äzwar } \\
& \text { بارور = bärwar } \\
& \text { denwar } \\
& \text { دستور = متننذ، عابد، وزير }
\end{aligned}
$$

ro
 :-ür=

بزركان كدامند و دستور كــ جه مايهستشـان كنجو كنجور ك ( 1 ( $\circ$ ( 0 (منامه
 ( Y ( $\mathrm{H} \circ \mathrm{F}$ )

زان جنار و سرو را بر لى و شاذ بادور
كز سر بدخواه نو بار آورد سرو و جنار
(فرى اMF)
عطربان نغز كوى و مـافيان مــامروى مهتران كـامجـوى و سرودان كأجور
( تطران (IFY)

(MYY (سنائى) (B00)


( $ا$ ( 118 )





(ناهنامد 1 (

تاريغ زبان كارسى
كبا نِير مردان هنعاور ند فـورز ندهُ لهـكر و كهو دند
( H )




(FF،9

آن وجود دارد:

ز دِمــاى رومى شعربار ينج
(Ifar (منامنام
فـرستـاد سبـد شعروار بــار از امـران بـر فــسر نامدار




كاهى ادات هـالندى است و در ايمن معنى كاهى بـ اسم و كـاهى بـه صغت
ميميّو نمد:




( ( X )
سْ
كـتانوار (سـاست (t)).



رموار (قابوس هr)، امميدوار (تابر س سه).
 هـيزى را به آن عضو بيان مىكند:
كونوار، كوشواره؛ دستوار، دستو اده؛ مـتو اد، مـتواره
 (ثاهنامه
زن و كـودكع و مرد باهسعرار لـهـــافت از نــــغ او زينـهار (ثاهنامه F

 كامى لِز معنى لوع يا جنـس از آن برمى آيد:
( ربيع مردى درازبالا مندمبمن بود

هریه يـنديشد و خــوامد تـا بـكويد به دلث آيد كــه ديعر مونه
 خوامند شنود
(ميراهن وه


 (IVY جامع (YaY) بازمو نه بر امد




(PP،9) يــور لد عـدود: اسم مـكان:

تارين ز بان كارسى
buyestān ‘bandestän ‘jahrestän بلر
فارسى درى: צلـتـان، بوستان، كـلـتان، بهـارستـان، ريـكـنان، شهر ستان...
اسم زمان: در بهلوى و فارسى: ثابستان، زمستان.
(PA،F
هون زلس بر مهر: ثيران دبو ش شــت من
چون زل بر كردن كـردان عمود عادسار (KA منو شهرى)

تمر نـار باد معنزلى كه كفت اله كناه نشخو امد بر بنه (rar :A ميبدى)
الدر او كنتدنـان نهو نـار الدر آلهـا

 بر سر آوددى زهنـالن را به خــت از قعر Tب
سر نـكوت كردى بلتكان را به تــر ازكدهـار
(AY (فرخى)


( VA اليبا)
T Tلهـا كد جايـكاه ايــان بود و جامـاد
( $\Delta \Delta Y$ (هيو.يرى)
انتْرى هتْد از باديه به باهـار آرددلد
كاسى در ثركيب با اسم ذات يا معنى، صفت مى سازد و كاعى به صفت میسيو مدد:


اكر خوامى كه ترا دلوانهار بـــار ند آثهـ لايافتنى بود مبوى ( $\Delta 4$ (
مشتى لِين غا بـار را در Tان معام بايدأرى دو الس بود (التو سل IYY)
(تابوس 99) در مـيان ممالان خويش هميشَ شر مـار باشى
 (iav خاقاقى (
\& \& F


نـها را مى خواهند كذانـت... در رزان و يـْـهـها وكمتزارها ( ميبدى Y؛ (Ir)

زكهار كه ــوى راستـ مروثى ور جه مرغزار آ نجا لـيكو ترست
(rav © ميبدى)

 بر ندآيد


تغهن بلبل از سمراد خونى
(قابوس ه)
كس دروده: خويث در كیتّذار نشورد

ركاهى لوع , الـيان مى كند:
(البيا 1 ( 1 )
يشتش نيزهTاسا راست شد
(Gشص (TH)

از كس, نأكس بس خاكانـى آـا كز جهان

(خاقا (r4)
هـت نتر كر بها در مـغن من وليك

(اسفر نكى. جها لكيرى سهr)

تاريخ زبان لارمىى
دشمن از كو مر تنثشك هو ثر هـكى است
عنعبدتا ميرأن شود مرده نن امـ
(MU (راحة)
هنهوTL هس منـكام شـك خندة مبع


مان كاهى يسـو ند نشبيه است:
آن كاز لين كه عـيسى دلها زبان اوست


ای ساره صفات وT مـيـ زهم (V) خاقا لى (خ)

وكاهى مالمد (ستانه مكن را بيان مىكتد:
خردمند مردم از T ن شارسان (\%०9 شاهناس (
 (شاهناهـ)

بـرين دشت من صمورانى كنم (19ه شاهناهـ)
(YA،9
" بامه مـ در متنماى كهن آمسه است:
كاكرح هيع مــك همد مـاله مــكبوى

(
بنرمود مهتر كه جام آوريد بدو در مى سرعtم آوريـد
(1FYY ثاهناهـ)

آن با و اللف ميثى است كه در آخر الوان معنى تلون فإمد دهد
 جنا نـكه سرغ بـام و سياه بام
كنـمت T شنا بالب يورسام بدين چاره تاآن لب لسلمام
( $1 \Delta V$ H

 (4ه (4)
 (YH1 فرخى)


 بـاستـاد در يــن وى بندهف ( 10 (
 (ثاهنامس دאFI)

زان كرانمايـ كهر كر يمت از روى فِياس

(فرخى RQ)

فارسى بيانه با دغهر ديكى در زبان جارى بـكار ساختن كلهات ثازه بمى آيد:
(بلعمى عدهr) منو خهر كفت اكى موبد تو برابن كواه باثى
(بلعمى (بFY)
رستم يسردستان كجا اسفهبد كيكار
وآن را بناها بر آورد و هر بداد را بدان كماشت (مبهل (Ar)
(مبعمل
وآندا بنا ثابرد سههبد كرد است
 و آها را از فـيل ووضـع عالمانه، بابد دانــت، نه انتقات عادى و جارع.
 اوستانْى به صورت
 (

ابن باغ وراغ ملكت لــوروز ماه بود
امن كوه و كوهايايه و اين جو ى و جو بيار
(منو جمر ى)

كر ز جود تو مـــيعى بـكندد بر زتبار
ود ز خشْم نو سمو عى بروزد بر هندسان (فرخى A A

به خانم تو كه دريان دد كـر كا، الـت
به خاسهات كه به سر میردد بهمنـو بار


له عودكرحد هرجوبك كن بهجه و بهر
به كـل فــرو كتى الــــد كتـار دريابار ( 1 ( 1 (

خـرو هين از افــق آينن جين كود

(خAY خاثاني)





 درنارسى: او راست آنیه اندر آسمانهاست و آنجـه اندر زمين و نو باشی
 بهخدایى تاهبان
حورن اشعر بان و خــبنده ترميى كنـنداندر آن اهتر رخـر طــرسى (هجويرى (هY) يبدا آبد

( 490 )
( 100 ( 10 )
( $1 \circ \mathrm{Y}$ ! 1 )

بادشاهى كرده باشم
مردى بود كام وى عبدالذٌ جمازهبان درحال زندانبان به فرياد Tـد

 لو بدكار مىرود:
يهلو ك: astudān امتودان،
نارسى در ى:

 ( $10 \Delta$ (نابوى) بمرد
تعظّم خاندادهاى فديم. . . . عنوان همد بزركواركساست



 عامل و جود داثته و در فارسى مياله و درى بـ هـر دو هورت در ساختمان كـلـات

تاريغ ذبان نارسى

 (yr (راحـ) جز از مناهثر از وى كـ دا يـم بودى
 به هودد صورت ,كاره و دكر؛ به كار میردد: الفش: Tَورزكار، مرهيز كار، هرودد كار ، سـاز كار، كردكار. ب: يسروزكر، كوالكُ، كاركـر، آهنـكـ، الكشتـكـر، رامهنـكـر،
كنـــك، كوز•كر.

در بعنى از كلهات كه در متون قارسىدرى يافته مسشود بـ سـبـ آنكـــه در

 با > كاف، بهكلا دفته باشد.
(FA،
زمان: زهرهوعملارد هـيكى را از آنتاب بعدى امت سعلوم كه از وى

 (اسرار) روز Tدينه عاشعاه دنتش كردد (مـمك د ا؛


 ( 1 ( 1 (



(معارف ب:
نو نيز از كمر كاه مر كك در كذر

 موارد به > ـ ياره تبديل يافثه است از السم، صفت مىسازد sahr yär, gähdār, dēndār: بهلوى نارسى: ديندار، ياسدار، ناجدار، طلايددار، ثهريار

 كه حامل ابدال دال نغفتين بـياه (d>y بوده و در كلمí اسغنديار (Spento-dāto اوستا'ُى Spend-dād، بيلوى) وجود دارد.

 دده بهـور رت צياره در آمده آستـ.


لــو ندهاى نادر و ناشناخته







 آب حـات از آنش بلغن دمد حو باد

(7H1 خاتاه (خ)
(PT\& 9
شير از فزع نو بكثند ديده به بنعال
(

كو سغندى كه رخ از داغ نو آراست كـــد


(PF،9 او: يارو، هسرو، دخترو، دـزو، كه نايد از يككويش مـلى درفارسى
درى رسوخ كرده است. مثال ابن يسو لد در مآخذ دور: لـفستِن نارسمى ديده لشد. كثها در الـبم به آن اناره شــه اسـت: دو Tان واوى است كی بیجـاى كان تـغير استسطال كنثده:
 (المعبسم (IAY)

درخت.

بهسنى عمروف، ار نباطى داڭته باشـد.
(PA،9

بر سنعلעغ دنـت فرود T Tـدى خبعل
الدر عـان خاره و الــدر میان خار


زمينـى مـه روى او ديولغ به ديدت درشت و به يهنا فر'أ

در ديولاخ آز مـا مــكن امـت و من

خـط فـون غفل بـه مسكن درآورم
(خط1 خافانى)
سنعلاغ به معنى سنـكـنان و ديو لاغ به معنى جاى ديوان ( K 14 (المعجم)

 كرديد

و عهاد זو الـت از بهر آلكه اكر بك لو دا آفتى رسد ديـكر كوما (IfY <br>) بــلامت باثد
اياز زلفـ دو ثو كزد. . و هر دو مر زلفـ خود را يـن مسمود ههاد (عروضى هوه)
(PY،Y) دــ : بران بيان نباهت:
يكى خان كردست فرخاردـى ( (فرخى (rA)
 ( لــْهاى از لغت فرس)

دست بهشت صدر او دــت قدر به خدمتش
كنبد طالدهى را بسته لطـاق خــاكرى
(خافاهى سیم)
دال و باء و مـن ... در اواخر بعضى اماعى معنى ثــكل و ثبه دهد (المعجم צזצ) جثا نكه مردمديس, خالهدــ و كو نجدـى

ميـشو نل





 مهتقات تازه مـكن المت به كلا يـابند. ابن سشكو لی يـشو لد در ساخْتمان اسمر و فعل بـكـانا د.

يثيثوندهاى مرده
(I،Y
T

$$
\begin{aligned}
& \text { آراميـن = } \\
& \text { آوردن = }
\end{aligned}
$$

 در فارسى ميـاله:
a-marg, a-hồs-, an-âhōg, an-äzarm, an-ōsag


(ثاه به كار میرود.
(Y،V
نــــنـن به ״'خ، بدل نده است:
hu-rsand, hu-stu, hu-sraw, hu-ram يهلوى:
كه در فارسى درى: خزّم، خسرو، خــتو ، خرسند شده أست.
(P/Y

duṡ-gowes’n
فارسى درك: دنمن، دزخــم، دز آكاه، دنـام، دنـنغوار (دشوار) .
(D،V


(ليرومند).

 زبر) تلفظ مىشود. كاهى صغتهائى كه بـا اين جزه صـاخته شده در مفــام فيد به كار میرود:

 (قابو س (ق)
（1ro ${ }^{16}$ ）
（Iro ${ }^{\text {（IF }}$ ）

دومست مِهخرد از دْـمن بهرد بتر بود
زن از خالدان بـلهع بابد خوامست
قر ار كرفت بر آ بـك منـكـتراك را ．．．خلعنى بـرا دهند
（ $\Delta 0$（

（ $\mathrm{r} \circ \mathrm{P}$ ）
（rVイ（سيستان）
الزبنـبا بغشم دویم
T آ

دسول ع به روز كار خويم د لمبه و ثثـكل و بهنرورت بود （109 جامع）

بنــمود تـا ـــوبدان و ردان ستارهـتناسان و مـ بلردان （ $\mathrm{Y} \circ \mathrm{Y}$（
（FiV
 جدبد（فارسى درى）در ساختمان فمل و صـندعاى اسـى مـثتّ از زسل بـاقى مالده،
 لوشتن، كنــتن، لواختّن، لهادت، نهان، لـكون، لـكاه، لـان． （Y‘Y كلمات بهلوى و فـاسى درى باقى مانده امست．امــا ديـك نو جه به امـن افتقاق از



 （ 1 マ०マ شامنامـ）
（A،V


 كذاتنن

هيیمو نتهاى زنله



 در مـتنات اسـى فعل ليز مورد امتعمال دارد:
الدر، در، اباز، باز، ابر، بر، فرا، فراز، فرو، فرود، وا، ها، با، بي، يس، يِّن، كا، مم
 دار ند.







الدر:
(مـــتان
(MAI مبجمل)
, بدان حبره انــد بردند مرا باTTن اندر زدند
（rロA •نذكر）
（ 1 （ （
（｜rA｜طبر（b）
（｜rA｜（طى کهـ）

هون بيـن بايزيمد انلر Tمدند تِرى بِامد و بهكلوى آن كودك انـر شد به بنـك انلم آيهغند و عمى كو ثيـدن به سـأى يردغ حـن انلر افتادند







نبـد تلن و سـاع حزيـسن بـك كردم

ز بهـر روى نـكو مانـدهام دل اندرداء （ فرخى（rی）
（YQ0 مسك 1）
كِزه را خم داد تا تطور از اسمب درافعاد
（AA عنر）
وجون تمدكندكه الدر آنكو شلك در ايد
（r母o ！سصلك）
جـلث يهلو انان ددTدند
（Yゃ० مياسـت）
（YHY（سـاست） ما شر اب شى خو دديم تا غالمَ دردسبد درخو اسـت او وا در بلمرفت

 و بزر كـ لدانتند او را بزدكعداشتى كــه درخور اوست
（IVF！مبجـدا）


 آكهِ درخوده عالم و كردث باشد
(II،V
 در نارسمبانه: abāz-dādan اباذ دادن

الاباز دامُنن
اباز كرنذ abāz-kardan
اباز ماندن
abä -raftan
اباز وشتن (بازكتّن) abäz-was̆ıan
در فارسى درى:


بوسهل عفيتت بـامير... بار مغت و الهلكك ايشـان بار دادند
( H (1.1)
(مجمل ra)
زال را به خا با نه باز مرسعاد
( P ) (
( V ( P )
روزى به صيد رفت و ازآلبها بارتمت
(اسرار
هون ستن او را نْيدم او را بازثناخعم
روز مهر كان و دوز مـوروز بادناه مر عاهـ را بار دادى و هـيعكـ
(DV (ميـاست د؛ ) را بالداشهت بودی
(IT،Y


 مسنى مجازى دارد: (سيستان هث) امن بـكت و عمـجنان بر Tسمان برشد
(يمهقى

(1ヶ\& (سـاست غ؛)
(ســـتان ( $\Delta \Delta$ (
(MYY میعمل)

(lay اسرال)
( HY (يمهیى )

تِرى از تركث بر كّهـه
نوشِروان از شادى بر جــت

يو لـد دا از مـكم مامى برالْعث
ملك الككترى دا برداحت


ماغعي حهسار غور بر بهو ثهدند

(IMCY



 مى شود قراوان الـت:
(به (
(raY (ســستان)
(\% بر امـك (
( $\Delta 9$ ( 1 )
( Y 04 a ( C )
(أسرال (Mra)
حون در خواب شدم همان شـتمس فرارTهد
(yr السرا)
من لُ ارثشم و دارمأى از آن آب بغوددم



من و او هردو به حبهره در و مى عو كس ما



نهلهايم كه والك لـغستِن آها مامت أست در مى آيد:
(A\& (A)
من مبر جمــل خحو فراكرثم
الدر ونت كروهى از فرذ لدان استات (ع) فر ارسيدند ( 4 ( H (
(اسرار
خود را فر اترله در ميان حعهره لرا مى

( $\mathrm{X} \backslash \mathrm{F}$ (بهتى)
(أمرار Y)


, در دور: اول فارسمى درى مورد استمعـال بــــار دارد:
( $\Delta A$ (يـهنى )
باز كرد و فرودדیى تا يـاسا'نى
(
او را به بثـكوه فرودTوردند

بنده را در شهر آمل در سرای خويشتن فرودآردد (





تادين زبان ظارسى

بزركا هر دال، كه او... حرصرا كردن فرد تواند ثعست
( f ( C )



(ra0 (سـستان)
( $1 / r$ (مبتـتان)
(
( A ( A )
(
(اسراد (اسر)
(اسكرار (Ir
 (اسرار

Tاخر اميرخلف بر ملع فروايهعاد
از السب فرو هـست و زمـين بوسه داد
عبدالذ عردمان را عمى فروداهت
او را به سوای عیجه لــكوتر فرو آوردن
دست فرو كرد و ماهى زربن برآورد

دست بر روى لرو آددد


حندان صبى كنيد كه ما را هرو تمر ند

به كلا رنّت أست:

( 100 ( 0 )
از اضتر فرواهـل و سلاح دريومْـد
ماهى از ماهيان دريا. . . او دا نزودبرد
زمين تا آَينْ زانو تارون را لـر برد
بريان شود توستهاى إيشان وفروداند
روى بر زمـن همى مالِي نا يوسـت از دو ی فروانعاد
( 19 ( C )

(فزوده باشد.

 زبان كنتارى امووز امتعمال آن بـيـار رايج است:

 (ova (طبرى)
ايمنانوا ممدار ند و مى وا داشعند يـينامبر را ازT ن لماز كا، ثـكهمند




در ميان شما الـست جاسو سالى براى ايــان نا خبر دا برد ( $F \backslash \Delta$ (طبرى)





( $F$ ( 10 )
(رسانل ( 1 )

حثا كه فارسيدى با ثما در Tبكه باستدى نما از بهاى اسيران ( $\Delta 9)^{\text {( }}$ )
بنمايندهاى است كه عذاب از شما بـكردادل به طاسعلن بهاى الميران ( $\Delta 9 \times$ (طبرى)

 ( $\Delta \Lambda \circ$ (طبرى)
(IVAV
 بايد كه حون به سنعك هاميرد كم فراكِرد و جون هادصد افزون
(HYY! النهايسه (H)
فرا دهد
(ى زیادت آن كه مىى خو اهند در آن حال بهايث مادهد



و خريـدار متمكن بـكند از آنكه آن متاع هائوا نسمرغني، خريدار
(rat (النهإه
كغت ارواح ابشات در حوصله هوغان سبز های (رازى \؛ دr (ر)

كراد به عهد آن عهد است كه خداى نعالى بر ايــان هاعرلمت

 (100 (رازی)
( Y )
كنتّم در شهر مـــجد ها تهرى
(IAN
 بــثو لد و بــتر به مسنى حرف افتانه آمله الست:
 ( 1011 شاهناش)

（ M M 1 ）
ابا يهلرانـان جنين كفت شناه كه تر كان همد رزم جو يند و كا． （ $11+4$（ 1 ）
امـا اين صورت نادر است و نتها در شعر بــ كار مىآبد．سورت مثداول آن


（تاهنامه（YY）
 （チンチ（شاهثامهر）
احو ال محلكت
 （تابو（V）مردى ستخت باكفايت بود（



 （a حالات） او المام و متدين و باورع بو ده است
 （متحمل \＆
（IV\＆هجويرى）
الكاد اصلى از اصول راه حت باخطر بود
（stes（s）
ترمانُ ديد سیت با جمال

او دا شجزى باهيبت بايد
（14،4


مى

( 1 ( 1 )
 (F\&V شامنامه (A)
 درمو دد لزوم با اسم كلمات ثازءاى از آن درمعنى سنت هنغى بــازد:



(IDAY A~~
(m)

هدراهـاد او را از راه دوالتد بردن



( 1 )




 (س (سـاست د؛ )
 ( 1 (مارف 4 )
(FOcY
$\Delta 1$
بشُو ند

حاصل مىشود:

(rrornulin)
خواجه ركابدار را... ككاه داشت كه دالـــت كه نـاصو اب اهـ


(1ヶ)

(AA راح $)$


(Jvr (راحة)

بهكرسنــى ناشعيا بود
اهل دراز عمل ناساز آورد

تو ثْف و ثبات نامهمود است

كامى ليز يـشاز اسم درمى آ يد و همهنان سفت منفى مىسازد:

(114 ناشناه4 )
مستنهای من حون شتـيدى بورز (1440 (مُاهنامد)
(Y|،Y


در فارسـىدى لِز موارد استعهال Tن فراوان الـت:
 ( $4 \Delta$ (
كـى را كه دصتم بود ممنبرد (HAr HR (H)

(r|ra شاعنامـه (
افزون لـكنند بر بديهاى آنكى كه بدى كرده است و اكر همسنع
(110:10)
دا ثهاى باشـد







هوعناد را از فوارن اذِيت و عوارض بليت مصون و هسروس دارد
(التوصل سهr)
(rff (راحة)
همعنان نشريف او مومنـدند

تر كيب
(1) ان مختصات فارمى سهولت تركـيب و كــنرت انواع آن است. مـسراد از

 لبز هــت مغهر

داثته كه لمونهاى از آنها أز اين فرار امت:
= kamarana-kara-
= arliti-bara-
ك
) aria-vardiya_
( $=$ osa_bära_
= baga-buxsja-
در فارمى مياه (يارسبك، يهلوى جنو بى) ليز كلمات مركب غراوان الستو الواع متعدد دارد.

$$
\begin{aligned}
& \text { = wat-xêm } \\
& \text { ix+4. }=\text { weh-dén }
\end{aligned}
$$

كارهغ زُ بات كلارسى

$$
\begin{aligned}
& \text { = röz-babān } \\
& \text { ( كادنایگ ( } \\
& \text { (سالم) } \\
& \text { = ran-bahtr } \\
& \text { = ustar-gāw-palang } \\
& \text { (4) }
\end{aligned}
$$

در نارسى جديد (درى) انــواع و موارد استعمال كلمات مركب يــتّ است؛ ايت المواع از ثرال ذمل امست:
تر كيبهاى اسمى (ثامل تركيب اسم و سفت و تمد بـا يـكديـكـر)،

يـكديكر با با اسم و سفت)
نر كيب اسم و الجز اء ذعل با حرون.

تر كيبات السمى
(FAA




 ( 1 ( 1 ( 1 (

بعد از ( FA (مغر)


(1 بلعمى (ITA)
( $1+4$ ( 1 )
(Ir|ia)

الدر خهلاىنامه بهر ام الدؤيد هنـين كوي
ولايت او را بِو باز خو الدى: اير ات شهر
به خـط ابو طامر خاتو لى مكهرناهبا او ديدم
 (بلعمى Fو)

(بلعمى هـ)
 اكر... تلم به مراد خود بر كلغن ههادمى جز لتمزتاتاهها نثوشتمى (roa ! I lonls)


(اسرار (Yا

 (سباست د! سش)
( $+\Delta$ (سـاسـت)

(1f0 مرزبان)
(1F (سغ )

عن دد يس خار بنـان بنــــتم به دثتحى فرودآمدك Tرامجاى ایسـان بود از جو اكب او لغعلـنعهاى سغيد بر آورده
(P،A


الف : مست
بدانيدكامن ثهردل دستم است بد
(AVf شاه
 (Y~Y (H)

بس شـفتى نمست كر بر زرف دريا بـذدرد

(
 (IFF (منو حهرى (



ز بس كث كاد هثم و هيل موش أـت

 (أغران

آمد به باغ لر كـى جون عاشتو دزُم

(P،A حاصل مىثود:

(MTr (M)
درات كند كرد كِازار ككائى ازغاليه عجـى بزده برسر هرموى
(IVA منو جهرى)
$\Delta Y$
( (A،A

( 1819 ( 18 (منام


(
(vr (لورد)
بر بر تستت يارْإى دورتر بزـر آر مد
(IVV میعـد

كما بثش سنغا دبد آنكـ او را ديد در مبجلس
سر اياى منر ديد آ بكـه او راديد در مـيدان
(
 ( $\mathrm{H} \mid \mathrm{Y}$ (هجو.رى)



ر قدحهاى دعادم از شر ابهاى الوان
 (1+9 ناصر)



تفرير حال در لت جندان كث كم كنى به


(IIV منو خهرى (
( H ( M )
و خبى موك موءاموش افتاد
( ( H (
 مر دو جنـك در یـو سثند جنـكى صعب و كار عـر يثاربت ( $\Delta \Delta Y$ (

تاريـغ زبات لارسى
( \& © ( مىثود:

( $1 r \Delta \&$ ( 1 )
ديد نبرستان و مبـرز رد برو بانـك برزد كنت كاى مظار كان
( $\Delta \circ Y$ (كاص)
جهان سر بسر كثته او را رهى نــتـ جهاشار بـا فوهى


ها توانـمَك از خلى جهان دور جهيم
(1f0 منو קهرى)
(Y،A ماختّه هـود:


كا خم مى دا بـكـناد مه دوشــن سى

(فر خى (1
لكندد وندى كالدد مس Tفاق جهان
كـكذادد عـى از دشـن شـه نامر نـان
(FYا فرخى)
كفتمزما لشخامنع او باد سالد با• كنتا خداى لاصراو باد جاودات
(فر خى (فّ





(نامنامه AYM)
ثه خاقاهى ام مـام كم كن مسرا' كه شد نام و ثنعى كه من داشتم (YAA خاتا نى (خن )
(A،A



ثد يههد ستغنش در ميان خلق افتاد

, (بيهفى شو)
 (ras (ra)

خورُبـد رخـان امت مىزان زرد و لرزان است مى

(rA9 خاقاتى (خ)
امن لعمدت بزركع را كه يافته|يم كا جان در ماست رودرود از دست


و ددر خـكش خردر خردوك دو سـ كنبد
زلـكى بیهأى خغته به مر يك در جون ثار

اندو اندك سر شاخ درخت عالىىردد بعيان مرغزار (منوجهرى (1ヶ)
هر كه نفل كند از لفــى به لفسى ديكى مهه ذكر خالثّ خود خابي (تذكر. كرد

تاريخ ز بان فارسمـ
(Q،A





(ras (raهقى)
(

روزی چــزى جــون روباهبهه از كلوى من برآمـ
(rQ هعو.يرى)
 آها صفتى بـ الى اسم ديـكر ساصل شـود:
با سلطلان هعز ع مشابــت كنت كه به سبـ عمث دل لنتك بود
(Irvil)




$$
\text { ( } 10 \text { o }
$$

( $f \circ r$ (بلمىى)
(
(التعهيم (1) (1)

( 105 ( 1 (الات )

(1 (1)
اين كَ و صهيداب و دنـكها آوردلد
(سفى ها
به رودى ديـكر بیو ندد كه آن را
(11 مغر)
(قصص 1\&5)

جو انغر یى مر! به خانه خود بـههمان كرد
درين منت غراغسال جه كنـم
 عم اندر زمــان كندبادى زكوه بر آهدك شـد نامور زان ستوه (
(raA بيهتى)

( | / ،

داود مردى بود مـرغمى و . . . هــتبالا و ا ندك ريث
(بلعـى (ars)
ايـن فرز ندكـه بهـ شـكم حو ا أندرست نيعودوى آيد و درست ا ندام (4A بلمیى)
(

(التو سل (aa)
بريد بس كِزكام است
(4^ السرار)
( $\Delta$ (راحن)

حاجب محصد... جو الى ماحبتجمال بود
سنخن را همى خوارما يه مدار

يس خـلـنـ بغرمود به مردى بلعاواز U مـان دوصف رود
(YY (
 اما حلم... ثا به درجهایى كـــه كو لهنظران دا كــان و ... كــردالد (الثوسل (Y)
 ابو حعز: بفدادى... مـردى مستمـ وصـاحبعال بـود
(RYF (مجوـرى)
رعايا خشْنود وT آـو ده باثنـد و بادشاه فارغدل



 اين كو ث ثركيب آورد:
(IVA ©
بك جر ج درالز بان بود
شر كه او را بر كـى فرمانى بود باشد... بر كهرمسكان خويم او را بدان سؤال كتند

 ( 98 (1)

هرك با خهسمان فوىحال و بالادست روى نه مظارمت نهـ... (rfy مرزبات)

حل ذهودسعان مــا شاد بـاد عم از داد ما كـتْ آباد باد (194F شاهنامش)
 (ilf
قم

 مرسال از مبعهوع ثركيب دو كلمه كاهى المّ حاصل مىضو د؛ و كاهى مـغت:
 (ماهنامد بشاث)

تر كِيبات فعلى
(1P،A دو ماءءٌ ماضى از دو فمل منتلف با حونـ يـو لد دوهك صورت مركب مغهو أسم معدر دارد:


فزمات داد موسى بنى السرانيل را نا برو نــت دخاست نـكنـن (Ya:l مبيـد)
 ازآ ثنـانى او را بـيـاد آمد كه در بـازار خريلع فرو خت باريككردى


 (مa) (مـك ب)
 كاهى دو ماءء ماضى مىحمف بيو لـ مى آيد:



و كاهى جزع دوم اُمن ثر كيب معدر تام است:

(600 (6برى)
 (خنام)
(1A،A شیعوع آن مغهو م اسم هـدر دارد:




(امكرا
קوى، مهتغ موى

(RI世 (
(18/A
شیعمو ع مینى اسم مصدر دارد:


(ri\&A (ثاهناه
(lV،A

الف: با صغت فاعلى تام:
( 1 fra
بسند است خدالى شـار كننده

( $1+\backslash \Delta$ طبرى)
 (If $\mid \gamma$ (b,
( $M \circ$ ० 6 )


(كسى
(طبرى اسشا)
( $r$ )
( هلبى س\& (1r)
(1Y سجستانى)

ساختِم كاقز ان دا عذا بـ، خو ار كنـنده
هست خدأى شعر كننده و دانا
بافتندى خدأى دا تو بدهنله و مهربان
ایِــان بو دلد أندر كمانى عمانارنده

 علرج آن... كرم داشتن معده بود بشجينهاك مرمدار نده (مدايته
 (An جامس)
(حه (حى)
و و ى نــكى كن است و عطلادهنده امـت


, لـبيعكننهه يود ينالـكه بهطرنةالیين او را آسايض نبودى ( 1 ( انيا
روزیدهنله و مير اننده و رنـدهكندة بندكان اوست (انيـا IVY) نت بدى فرماينله است الا كه خداى رحـت كند و باز دادد (
ب: و جه ديكُ امن تركـيب آن است كه هفت ناعلى كو تاه (مرخم) باشد و

 (S|R! ( آن مورت دلهلير او ثو مباء كردى
امن علك هندوستان... هم Tفثابيرست و ماهيرست بود



بر آن خلتت كه بديد آمد از TT جدا لشود از نمدير آفريدكار و (Ar (سبجـتا (Av)
( $\Delta Y Y$ يهـقى) (

(6ابوس (8)
ما مردم ميابا نى ايـم و سْفعى
از سشن كادفزاى خاموشى كز
بنْع هيل نز خياره و بنع ماده ديوادانگن و دروالهشكن يبابد


(الكـيا دهمّ)

( 10 (محتمل) قارن كه او را رزمزن لفب داده بودلد
 ( نوروز 4 ( جهانيان او رادعستدار بودند
مسیمد و سى عزاد مرد شمثيرلن ... خحون از الين دو لت اميـد بير لد (TKH (مــاست)



 (IVF الanجم (1) برمى خوا الد

 كبــ يلنـك در سر ما ويـن عبـ مدار
كـز كـبر باكهبال نود ميـكـر بـلنـك (rش̌)

أى جـاون سيـد تـو و خــادم ســـاه
خـورشيــد ردميردر و مــاه حبش لـكـار (IVY (i)
 (خاتانى شץ اه)

يك غهز: نمعـفت صد سر كن تو ک ا
مـ دمتْنو ثن كرفته مـ باكسال كرده
( $\Delta r a$ )
 ( $\mathrm{Y} \Delta \mathrm{H} \Delta$ (شاهنا)
ز بهر أميان مر كه كردد المير بـ مسث من آدد كــث دسعير
(rfal شامنا
(1A A A

ستاره اندر مــتڤيـى زودرء باشد
(التنهيم (التهم)
و ستاره از بهر آن ديررو كردد
ديرخور اب و لودخيز و تيزَمير و دوربين

( 1 ( 1 (
دل او وقت عمكا دادن بحرى است فرانغ

(18،A اسم + سغت فاعلى منتو ٪ بـ >انه = تـب

و سامـل هريكث روز تِـاهت عتانذ نان با او بـ مـ مىرود
( YA ! 1 lean)


در ميدان نهرهذ نان و اشعلمكان ساعتى جولان كرد
(
( 5 ( $50: 1$ (
باقى بـ هزيمت شدند فرباد كنان

تاريغ ز بان ثارسـ
خروثان و راریكنان از سـراى برون آمد (سـك با؛ (YO،A بر آمد ز آوردكــ ميرودار (MTM نـاهناهـ)

جون ثـــ سـعر كاه دل سو خته هر شب

(HYr عمار)
لمـز در يـــه و در دشت همانا نِود
باذ را از می مرغان ثكارى شوو
(فرخى (ف\&)
 (rAA فر خر (ry)

(IrY (J) ثم از بهر دو ستان خوريث كرده الست
(Yl،A
آب او كردد حو سنكك و سنك او كردد حو آب

(FYdA
 ( 1 ( 1 )


(PY،A الف: المم + صغت سغعو لمى تام = صفت يا قِيمد





من كى مرزبانتُامام... دردمند و غنـاك و دلسوغته و فراق جنـيده


الدر رسـدلد و محمدبن اسـعاق را بندكرده بـاوردند
(1v9 ســـــتان)
(lir (ir )
بوشر• يـش شـيـخ فراكذنـت شرمزده
(بيهنم Fود

دايأ خبالتخخورده دختر را برداشث , به جاى خود رفت
(سـك د
ب: صفت + صنت مغبو لى ثام =صفت
(bبرى (1) (


من اين حديث... از كتابى كردم كهنــهـ

لانى سبز كمته يــ من تهادند
(Y|A بلعمى)
(التغهـم (40)
كوــالـای بودن نوزاده
حمل جون كوسبندى است نيمخفته
ج: اسم يا صفت + صغت مفعو لى (مر خم) =صفت
(for 1 (rear )
ناجى دادن زر بفت
(rir بلعمى)
كفت ماع من خشمآ لود شـده الست
خدای... آدم را از حوا يسرى داد لثهازاد بى خوامر
( 104 بلern)
 جون عثدان را بـكتشتد مروان ييرهنى خرن الود لزد معاويه برد (rA9 مجهل)
(نوروز (نـ)
ديبا را يــن اذ ها ديو بافت خواندندى

ثاريغ ز بان لارسـى
(مدايم
(rH1 مبحمل)
(موزبان

غذا كونـت آ به دارد. . . , خابة نيه برشهت

 جون بِراسن يوسف، خونTالده بياوردلد آن را به روى لهاد (البـانـ)
(VAA كبر ک)
( $11 r$ (يهغنى (
 (خآالمى (Y)
 (FY)
(YP،A ) يـشو ند فعلى + مفت مفعر لى تام يا كو تاه = صفت
(طبر ی



 (
 (4د (نو)


, كاهـى هاهت آخـر صفت مغعولى كيز حذف مىشود و به مفت فاعلى شبيه مىمُود ولى منهر بو مورد استعهال آن مفت مغعولى الست:
كمان مىبرمك نوت و كركيب ماحب آن فو اخور آواز باشد (كليلب ب! س\&)

و برش بـكى مفاو شـت فراخور حال او فرمايند

تركيب با حروف
(PDAA
و روى عم معنى واحدى مىدمد و در حـكم يك جز هِ جمله امست:
نمى اهو اهى تو خدايان هرا و دصتبازدارندهای يرمتش امِشان را (مجيد 1 (م
فرو تـ از آن... دو يـاره است چههارسو و برروى عضاده بر بایخاسـه (VAA النغهـ)




 ( نسـفى 1؛ (1)
 (114 يـهفى )

كامى حرف افـافه از اينذك نه تركـبـ حذن مىسْود:
 ( وردوز 4 ) = از خدأرســده

نقاث چصِهدست است آن ناخدایتر عنقا نديده صورت عنما كند معى (كلِله م؛ Ff


جها لـكِرى است غهالرسكه او را با لطف يزدان سىماست (r

(PY/A

كند هِر برخاست. يرحان يرـان... بدان شكار كاه شـد(مياست د؛ HY)
لرهان لرسات به طنز كتم
(Y\&A الورى (Y)


(l (M)A

در ليمارداشت ابن جانب يـن تهنت اعلى... مبالفت نهايد (د طواط

شناختن تدر نعـت إيزد تمالى تكاه داشـت رضاى او مت (10 (مياست د؛)

 (iأهوس) بـاشـند

در بردمــواشت جــانب ملو كُ... مبالغت زيادت واجب ششمد (كلـلـه
 ( $F 0 \backslash$ : P (
ما يادكرد ترا برداشته كرديم
 (M)
(PA،A
, سغت مىسازد:
ايــان كرويده بودند به خداى ڤو ك و نيست همعا و بـتوده.
( H (
 (
جالينوى و او بزركتر حـكـاى عمر خوبش بود جنا نـك نيـت همتا ( $10 \Delta$ (بیهڤى $)$

آمد در علم طب
خداو ند بزركك نغيس است و نيست شمعا و حلِمِ و كريم است (Av يـهیى)
(PQ،A از تى (PA
 صغت:

(11:1 مبعمد) هِ
آنیه ثمرت خدمت هفتهـتـاهـ هاشد بد وى رسيد

(سغرr)
بايدك از خر الب عهلـاله ليز بيدار كردم

من طاءت عهلـاهـ به سر بردم
 (بـهفى ف؛ و من 4انزدهـاه بودم
آب الـكور بياريد كه Tبانماه الست
كار يكرده بهام دل شامنمناه است
(10\& (منو جهرى)

حار؛ن ذ بان خارسى
بوسغ عمهه كردT مده بودم بر دو ست


(A|Y: بيهنى ف: (

هـعهروנه علف رامست كرد دن

مثال دهـد تـا آلبعا بعـاهه علن بــاذند, و بـه داون... بــتردر•

(FocA

حـر كاتـن همرهَ هنـرمت (عنسرى ك؟)

خان همى كفت هیهردره كه مبـــانالد
ايمن جه مرد امست كه مسمود فرـتاد ابدر
(iv فرخى)
معرينـن باد هـــاه بهام دل خـويش

هرهاه جوت بهــار ز راه الدر آمدى

(Fl،A
معنى صنت مىمازد:ر نجه، نُّ احه، بَرَد.
(PF،A كابـ لرسيس و ديـكران خواهتد يافت د به آلهـ در امن فسل ذكـر شـده خوامند

انزَود. مانثد تركـيـبات:



رابطهُ اجز اه كلمهٔ مر كب با يكديتر



 انافـه در آن حــنف مى شود: بتخــاله = خــالن بت. آرامجـاى = جــاى آرام.

تعزيتנامه = نامئنعزيت.
(P،Q
شيردل = صفت كـى كه دل او ما نثد دل شير است.
يبلتن = صغت كـى كه تن او ما نتد ننيـل است

اسم است:
سيبداب، تندباد، ثنـكهـال، وردوز.
و كاهى صفت است برای إمـى دبكى:
نكودوى (فرزند)، كرانمايه (دارو)، خوارمايه (مسنه)، بلندآواز
(مرد).




كنــت وخاست =معاشرت.
(A،Q) در تركيب اسم با صغت فاعلى يا صفتمفمولى (مـتْتَ از فعى) حالات ذيل مافت مىثود:


رالمها = صغت كــى كه راله
روزییدمنده = صغت كــى كه روزع میدهم.


كانخوار =صغت كــى كه كان را مى خورد.
شير افكن = صغت كـى كه شير


زودرو = صغت كــى كه نعل رفثن را ردد الهجام مىدمد.
دور بين = صغت كــى كه فعل ديدن را از درد البعام مىدمد.


يافته مىشود.
ج: جز ٍ اول زمان يا مكان اجر أى نعل را يـان مىكند:



صسراكرد= كسى كه (در) صسرا مـى (مردد.
شاهنشن = جائى كه شاه در آن مى گشيند.

مى كتد:

تــرالداز = صغت كــى كه كهر مىاندازد.

تـن زن = كسـى كه با كِغ میز ند.


$$
\begin{aligned}
& \text { فمل (منعول بـاواسطه) است. } \\
& \text { خوناT لود } \\
& \text { تير اندود = اندود. به قير. } \\
& \text { هردمكريز = كر.يز نده از مردم. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { شاءزاده = كسى كه از شاهزاده است. }
\end{aligned}
$$

و: جزء اول مـبت به صغت مــتق از فعل در سفام فُاعل امت:

شادبسند = حیْزى كه ناه Tان را يسنديده (يا مىيسندد).

اسُهُ صفت؛ ضميو
 باستان به دوره مياله از ميان رفتن صيغهمأى صرف هام و تبديل صور تهاى كو اكاكون آن بهصورت واحد بوحه است (صنـنأ ، ، جلد

 ثايد از اواخر دور: هخهامنشى آغاز شده بود، و غلطهاى مو جود در بمغى از متنـهاى

 هتمدد و كو ناكون شود كه در دردء باستات دانـت، و مهن روابط كلهـ وا بـا اجزا
 دور: إمرالى مبانه ثا آن حد بين رنثه و تكامل يافته بود كـه يس از آن تا دررء


 كلهـ در دردة ميـانه اشاره كـيـمـ

1) Darmesteter, J.. 117.


 حامل معنى لِز برحــب جنس تنييريذير بوحه، و در اجزاه مر فـى مم به تأنير واك

بنابراين در آن مرحله ساخت جمع در نـام صورت واحدى هـداشت. مثلا مادة - mart (مرد) در صينة جــمـ حالتهاى كو نـاكون لهوى، صود نهـاى ذيل را مى.د.برفت:
صيفí جمى در حالت كنانى
صيفí جمى در حالت وابـتنكى martiyānäm
صيفة جمـ در حالت رائى
صيفن جـى در حالت بائى


داثنه كه اينـيا از آها مى كذديم.
F



صيغهُ جمع

 artềitarān

 است. مانند:

 خرد، كامى جـز نت شـده أست.





تاريغ زبان لـارسى

 متعلق به اواخْر قرن ههم و اوابل قرن دمم هـرى است.


 مو جود اين صودت جمـع دا لوساخته يا دخـِل بدالـمر.


 مىتمارد !

و بازّ لل مِينوى خرد دمِه مىثود:
در بُـهی:

خrafstarthā
بازارما
غان mänh
كنارها (نو'اح) kustagihā
كڤورما kitwarthà
gönagihd
grāgina
و در هِزز له عــنوى خرد:
darliã
2) Gauthiot, R., "Du plurial paraan ea chòp" M. S. L. 8. XX. p. 71.

درياها daryāvīhā
كدارما (مبرما) vidargiha
ه) موارد استمهـال جزء
ثراد است:
(1، هم جم جانداران:
(تذكر•

 (9)




(سـاـــت د؛ (
( $\Delta \Delta$ )
هــه بيلان أمره را مـجده كردى




 (تصـ~ (Tr)
خبلم از Tهو اد و نتهيران و بزان و معوران كرد او در آمله بودن (تذكر.

مركبان مِكَو و بالث مكـرك... و آلـه ملوك را بايد ( $\mathrm{P} \mid \mathrm{Y}$ (ســتـتان)


تاريغ ز بان نارسى
(IAY مجحمل)
در خعان از كو لاكرن جو اهرها Tاراست
(Y\Q در مـان رز و حورالى آن خرمابنان و ديـكل ميو هانا
كلـتالث بــكـند و سرواد بسو خت
بــكـبار كــى حـــم ثـادى بــــو خت
(Ar © (A )
سندى رومى در ناد ونان يــرتـاندلد
خــرمن ميــنا بر بيد بنان افنـانـــدند
(lAf منو خهرى)
 (دقَقیى - يراكنده (1ar)

تو كر 'ى به باغ ا ندرون روز برف
صف ناز بـود و صف عـرعـران (FY منو جهرى)

كبكان درى غالِيه در خشّم كــــدند
صروان سهى عبقى مبز خر بدـن
(IVH منو خهر (م)
ز مــلبنان شـكفته حــان لــاِد بـاغ
كه مير ير• زدستى به دشت بهر شـكا
(iry فر خیى)

شاهاسمرمان جينى در زلف كثـيدنـد
(IVH (منو حهرى (
(T،A
هر آبى كه از خشم او فزود آمل بر آن كوه درخعها رست (AY ؛ بلممى )

نهـاده بسـ طبڤها بـس ز زرســا و سـاغـرهـا
(منو خهرى ا)
 بـ كوشم آمد بـانـك و خــرون و ناله زار

هـرا بـه دزد دل آن سروها مهـى كــتّن كه كاثـكـى دل تو يابدى بـ بـا دو فرار (1DA فر خـى (

خـجـتـه خــواجهُ والY دران زيما نكـارستان

(منو حهر ک (

 (منو حهر
(P،A) بیفی از اندامهاى ثن را كه جنتاند به >انه جـع مى بند ند:





ريتخته برك بـه بنفـه بر دخان جلـنـار
(KA منو جهرى)
بك لحظه داغم مى كثى يك دم بـ باغم مى كشى



فرو يوشدشان عذاب از زبر ايــان و از زير بابان إــان (OYY مسفى)
هـت از حبر و شير دو آثى زين ديله و زان رخان برافروز ( D (

مطربى جو بهسر خم و تو دريش بیاى
ساقِى با زلنیى ساده و جامى به لبان (ral (فرخى)

شـبسـياه بــدان زللمكلْ نـو مـانــد سيـدروز بهــاكى دنان تـو مــاند

كـان بابليان ديدم و طرازى تِّ
كه بركـيـده بود بابروان تو مــاند (دفْفى - المعبم 1 (180)

و كاهى عنوى ك جفت لِيست:

(I\&YA شاهناه~)

 (سیاست \& 1 (

 (جامـ (100) (ج



(rlo فا إِستاد بماليد ـالها و كردهاشان


(S, ©
 سعارمان عو يدا شدند بر آمـدان


اختروند از ( $\mathrm{fY}!$ (مثنو ى)

تا يـاشد اختران را اجتنماع و افتر ات
(fa منو جهر (م)

(SY منو حهر)
(V.0

حال تقريب زعانى يا بك لى اراده میثود:
الق: زمان

زهره و عمطارد هر يـكى دا ا; آفتاب بعدى است معلوم كـــ از وى

 (YAAY ثـامنام~)
 (YOAF ثـامنامد)

خوسنا بهاراد كز خرمَى مـى به ديدن روى كـو نازه كردد جان (مُ خم FAT)

تاردنغ زبان مارصى
به روزكار خزالت زركى كتد نــبـ و دوز
به روز كار بهاران كندت ر ــكرزی
（ITV منو جهرى）
و كماز كتْن خداى را او وقت شبا ماهان او وقت بامدادان （1ヶマ بارس）

رزبان شّد به سوى رز بـه سهر ماهان
كو دلش بود همينـه سوى رز خْو اهان
（199 منو خهر ى）


و وت شبعير ان به نــع سبز• بـر شـطر لع باز
（منو يجرى شr）
 （Aro شامنام）



ب：جايها د هيز
 （ $F \mid$（منو جهر $)$
جه بهت ز خر كاه و طلار كتون （FY منو جهرى）

كه امن ممهراد را جـ سازكى كنون
كــه باثد بـرين دانـــت رهنـون
（MYF｜ماهناه
يس ڤون به نردل大 تها بو （1\＆9（سيـتانان）

كلمات سـال ، (A،A



خرمن در عفيز بر مهـ روى زهين
(IVA منو خهرى)
بـر آمد بـر Tن سـاليان دراز كر فرستد به ما نــاه باز
(Yafy ثامنامـ)
زماثه برين نيز منـدى بـكـت براين كار بر طاهيان بر كذشت
(~شامنامد
 (ثاهناس fr)

حون ديد ماهيان زـهـنان كه در سفر
3روز مــه بمـالد تريب مهى یهها
(مْ منر تهرى)
بـاليان و اهيان يديدار Tَـد و عر دمان ثمار بدا نستنـ ( $10 \circ 9$ (6بر)
(Q،A



(VY تابوس)
( $|V|$ زهـمص)
به انبو• انديثعاذ در نــــت (FV) شامنامـ (F

از امر ان دلم خخود به دو يـم بود

 ( ${ }^{\Delta}$ )
 (IrA ميستّان)

آخر سو مثدان خورد او را
 (rA.تذكر)





برماكيم مؤ منان را از رنهجاى إيشان وعمهاى ايــان (1マQ:1 مجـد)
e-ag = §





 ©
 الما در فارسى درى با تـوجه به مورت مغرد آَها تصور شده است كـه جز







（ $1+4$（0ma）
（ 1110 （ 6 ）
（ $111+$ طبرى
（llaf
（ivor طبرى）
（1ヶロA（6برى）


（تذكر．（19ヶ）
 معنى مـوع به كار مى


（جهان هب）
عوام رود بزر كك را عيحون خوانتد

（جهان
صاحب آن ملك را برسيـل ارتهان بـ خواوزم آوردندى، نمامت دا
（19A！جهانكـا
در شـب بك دجه انداختت
 ( 4 A )

به سو ى آسمان جان خر الان كـتـ آن مستان
هعه د. جوى از باحه مثال دهلهـا جارى ( $7 \Delta \Delta!\Delta$ شـمس )
عوسغان حنــنال در دلـو
( $\Delta H V$ )
 ( H (مثنوى)
يس ز دفـع خاطر اهل كمـال جان فرئ نان بماد اندد خالال ( $1 \Delta H$ (مثنوى $)$

كـز حسـد .يوسـن به كر كان مىلـند
( $\Delta r Y$ )
عقل با عس زــــن طلـهـات دور نـك
حون محمدل بِا امو همهلان به جنـك
(مشنوى II
 (تاتا

شـه T Tـكـران فسرد ز ـــن (F| (منو جهرى)

 به د_كانه جـع بـتن شـه است.

معـوثمانت را كـل و كلنـار و يـاسـعن
از دست مِاره بـ بود از كـو ن كو تو ار
(منو حهر ى م)
( $8 \times 0$ ) بلسـىي)
آن صد هزار مردكه خامعان او بودند...
آمد بانك خروس مؤذن ميـخوار كان
صبع نخْـتـن نمـو د روى بـه نمار كان
كه بـ كت بــغكند خــادر بازار كان
روى بـه مـشرق نهـاد خــرو سـيار مان
( منو خهر ى IVY)


غيارعـان صف يـِل آن سـه بكرفت
نفا بعان دا عه كـرد و خــته كرد و نـزار
( $\Delta r$ (
Q) در إين دوران بِــتر كلـات نازیى را كـه در فارسى درى بهكار آمده بود

به تاعده تـارسى به دانه و (ماه جهع مى. مالم و جه جـع مـكسو، در مورد آنها مر أعات نمىشُ. بر ایى اين استعمال مشالهاى

فراوان وجود دارد:

اين جباران هومانى بودندكه از عاديان باز مانده بودلد (طبرى AA) (
(
هعرتـن از منافتان و زنديهان بـيـار بودند
( 1 ( 1 )
منجمـان كويند كه ابن زهـن كردان است
(TVA اسرار)
كناسان مبرز یالك مى كردلد
(YYAノlاسر)

(حى (حَ)
اين هايـكاه كغران و مبر كثن بود

هنين كو يتد كـه دسم ملكان عالم عبم شنان بوده است...


 (س\& ( 4 )
(ح4 (حالات)

(大Y)

به هـد اطبا و كهالان ألـبا كرد جزراب احسان خاموشّى دان بر نامعهمان اعتماد مكن إن
 (MF|: 4 (ممار)
(ry مرزبان)
روى به ماضران آورد
هردان مرد از امكاهات هابر ان و تصد لاصدان... دست باز لـكِر س ( 10 ( 1 (
 و لطف التغات خاطلر انرن را طبـبـ آن سعلو لان مسـازد (1A المعبم (1)
 خاذى لاهزد يُد با شاكردات و با عمالاد خزا انه لا با دـو لات بروس ( K
 (YY (MY)

متغنان او دد دل اهعان او جاى بـكيرد
(YY المصبم) هنانك لغويات كويند

 (1010)

منو خهر بـيارى از هعوهشا ... از كوه و صسرا به شهرها آورد (مبملrب)
لنــت بيخ باشد... آ نـكاه همى افز ايد و بر عانهـا هـى افز ايم و

(
(بلعمى) (ب) بينها و برمها همى شود و در ختان دِد وآن ميوهـا
 ( جدا ثود
(ralo الدامهاى تن جه جفت ویه طاق:
 سرما يـث او بر زمين لهادند

 جادوان الدر خانهآرودى نا همههای مردمانكور همىكتند

(1YQ:I بلعمى (1)
كـفـتين روز ردههالان زرد شُود
جا جا مها :
(lur
او بـنـى يا مسمد كوهها را
و بمنى ددعاها و جملف كوهها و بـبابنها ازين جمله است (جهان ه)
جيرء شُدلد بـدان بر نيك ن در بـابانهالى كـ خـتك انـت و درباها
(rys ! 1 (مجيد)

(
اين يك روز كمتربن دوزهاست به لزديك مردمان (مجيد \! Ar)
 (خ9A خافانى)
( 1 of
اكر بر خوردنى دهـيم ايشـان را الها


(a،10) المر معنى:

ياد آريت نعمهاى مرا كه نـما را دادم


جمع صنت
(11) در فارسى ميانه و فارسى درى (بـ خلاف يارسى باستان) صغت در جمع

 بـته شُود. هر كا. صفت جاكــن اسمى باشد كه بر جـاندار دلالت مىكتــد بـه دان، جمع بـته مىشوي:




بس الدر هر عصر ع حكهاد و خداو لدان دانش جمع كرشماند (مبعل (1)

(مجو_رى (Ma (M)
(اولـ (
صو فى لامى است مر كملان ولايت را 1 هـهـ عالمان در جنب او جاهل
كفتند داستكو داريم ترا كد متابعت كردمتند نرا فرومايعان (41 (بارس)
(T\& (T)
جواب جاهلان مـين است


جack





 هر كه سورت طه برخو الد ثواب مهاجرين و العار بيابد ( نصص Yشی)
خداو ندم تــكال عا لميى كـرد (می)
 (Flo
و به ندرت جمـع سالم عربى در حالت رفـ يمنى با واو و نون به كار مى دود:


اكر باز ندايستند منانلون ... حقا كه ما ترا بر ايمـان كهاريم

 به جاى خود از آن كنتكو خو اهــم كرد.

هـع مكسر عربى
(1F در Tار اين دوره از كهنترمن متون تا اوايل زرن مفتم بـه بـــارى از
 جمّ عـكـر عر مى بـ كا رنتواهد:








( مقدع \& (Ir) يس هينــان لـاوهر درافزود لـ
 ( H ) (دودكى - ميستان
 (1ra جاهـ)

 (\%0)

جمع مـكس عرهى با ثانه جمع فردس (1P) اما در آثثارى كه ازاواخر ترن يهارم نا اواخر ترن بنجم باتى مالده

صيغة
الست موارد بــيار يافت مىنود كه جمـ مـكــو عربى را در حـكم مغرد كرفثه و بار
 فر اوالتى است و به تدريج از تمدار: آنها كاسته مىنود:


 (IYIT طـرى (




( $\Delta V$ (مـــتـتان)
(AT التغهـ)
( $\mathrm{Y} \circ \Delta \Delta{ }^{\circ} \mathrm{Cl}$ )
(هداب~
(10 (10)

(|A| (انبـا)

ان عجاهجاى كار خويث بدر دا بكفتى
غرس اندر اين هرولها اختصار است
از جملنٌ حو ادنها حادندأى بير فتد
!ذ اخبارهاى خوتى. .. فايده مر رو ان را بود
باز ابن خلت را دوخورد خويش. . . ملالها داد
T T ن معانيهاء شريف كه اندر وـنهان بو د
كغت جمـ كنـيد Tالالها و سليسها بياريد

مانثد كردن مناسكها و اماتنها و ادكاههاى آن درست يـايد (البـا
(lva اسرار)
اى دנويت، احورالها يكُمفت ذيــت

(|r|:| (سـمك)
زبان بركثـاد و احوالها نـع دأد



 ( Y ( O )

و اين يلك فتَ از عها يبهاى دينـاسـت
 بدانطاعتهاكه يـشفرستاديت در آن ايامهاى كذر نده ( نسـى ArA)


( $4 \Delta 0$ ( 6
(ابو الهيثم (ا)
( $\Delta V$ (مو)
( $\Delta R \Delta$ مجحل)

آن كتبهاى حت اذ دسـت مردمان برفت
باز در هرى يارهاى عاميان نوادرها كويند متزه اسـت از مسه عيو بها آن خداى عرايْنها از آلبها بععه الطراف عالم برند
 (81 (8)

 ( 04 (حدو )
(lAA حدود)
و إيشان $\mid$ Tلالهاى رودست ك بز نتد

 و اين دو كوه دا الدر كعبهای بطلميوى عذكورمـت (حسود اA) عمر... سعدبن ونــام را... باانـراف و مبـارزان و و عوهان عرب (YYY مبعهل) سو ى كڭزار عجم فزستاد
 (منر (مهرى
(التفهـم سته)
اما اهراها كه ازو كمتر لد...
(التنهـ انداز،هاى إيثان را مر آلبا لهادلد
 بيا بات درنورد و كــوه بـكـذار (منو حهرى
 (IYO بلمـى )


( بلمیى (HA)
بدين كو نه خرأها ها مى كويند


ميرز ان استعمال جمع به قاعده عر مى

 لـاعده يا كتر كار برد داتته است. تنها ايمن نـكه هــلم است كه در آثار بر بوط بـ

 بافت نـمار: كلهات عربى باصـفهـاى جـع هعسر فزونى كرنت.

 جديدتر لـــت كاهى مـن كلهات عربى يا لزديل به مصن آنها بـ فارسى جـى بـته
 ترجهن فـــنى از تر Tن را كــه از كتابخانه آبتان قدى به دست آهده و باعنوان


تارـن ذ بان لارصى


 جمع متتو به غاته آسم است؛ از اين مزار:
:
مؤونان (Fه بار) كافر ان ( ( (


:هعc به





 مـــكـها، حاجتها.

جمع مكسر عر نو با نهانغ جهع فادـى: كـبـا، مناسلكها.

جمعهاى مكسر عرفٌ:


جهع به (اته:
مدتات (س بار) Tـيات.

 لباشد، دريـكـد مغـعن آغاز آن



كمبات عر به با نـانهُ جمع النه:
كافز ان (0ا بار) غدان، دسولان (ץ بار)، مو حدان، معر ان، عفــــان، نجـيبان، مؤمتان (ه بار)، راهبان، عاجـز ان، مناقفـان، عـاديان (Y باد)، نموديان (Y بار)، امامان، ضعـنان.

كملمات عرنم با نثانهُ جمع هاهُ:
آينها (Y بار)، علومتهـا (Y بار)، حلالها (Y باد) عود تهـا، حبیها، لـندها،
سنتها، صومعدها، خيرها، عبر تها، مننعتها، منظلر عا، در جتها.

جهع مســر عر هـ:
علهاء

جمع مكسر با ندانه جمع עهاه:

TT (منــك) در فارسى به إِن معنى متداور لــــ).

تر جمنٌ موزون يــ كِيه موزون ديـكى از كــابها أه T ستان تـدى به دصـت




 إت، Tآسده است.
 ( صالهان. مأحوران، خلقان، مو حدان، مطـِمان، عاثلون، عاديان، علعو كان، ثموديان،



حـر نها. حتها، غلها.

رزمسا، اجُرار، رسل، اصول، فروع، حدود، خز ابن، اوصاف، منازل. جمع عر

از امن لظر بردسى مُد ك تـبِه از قرار ذبِل است:

\Aه بار ؛ كلمات عريم بهصورت جعـ مكـر: ه بار. كلمات عر می با جیع به >اته: ث بار.
 جـع بسته شـه: 9 بار. و ابتك فهـهـت كلمات عر مى با بجع به دانه :

 فاسقان، منـافقان، مهاجريان، خز دجـان، او مـيان، جاهلان، عاديان (Q بار)، إمنـان،


 (Y بار)، متاعهـا، فرجهــا، مقنعشها، عور تهــا، مبلــها، محر ابها، عذابهــا، حدينها، لعهتها (Y بار)، علامتها (Y بار)، مذهبها، ظلمها، (سنها، سردنها.
و به جمع بكسر عر بی: خز ايم، اصصاب، احوال (Y بار)، انوا اع. و به جمعمؤنث: تغاريفات، مؤمنات (Y بار)، عورات. و به جمع مكسر با نشانه جمع فارسى: ملو كان (د بار)، علمآن، جواهرها.

اطل افها.



 هـكـر با هماء در آن ديده شـده است.
كلماتى كه به شـيو ه ثارسسى جیع بسته شده از این ثرار امت: جا نِان، جامهات، خانعان، خطاها، سفـهان، ظالــان، عاصــان، عطاها، غاسـان،
 هنـكران، مو افقان، معمتها.
و كلمانى كه بهردت جمع مكسر مِا جمع مؤنث آ مده اينهاست:




تار يخ زبان لارسى
 بسته شـه دريافت، درصدى مر يك از آ ها در شٌ متن نــرد شـد كـ از آن جمل


 لحيبه ايمن مساسبه جنـن است:



جمع ب4 מاته:

 آمد از إين فرار الست:


 كـكـه، نفنه.

الف: لز نوع ادل


الما اخلاص از جملن اعمال باطن امت و كاعات از اعمال ظلاهر ( 109 (مبو.رى)
به هـ حـكمى كن كنى مولودى و ضمبرى مـكبر تا از مالات كو اكب
( انابو (AD)
آكا.


(Vo التضهـر)
(
 (جامع (جار) (ج)

اين مده مسات مـنلو تات امت
او را جملُ عمى مـكنات و صر كث او بر جادة سنت بانتداد (FMF تذك (ت)
 ( 10 ( 10 ( 0 )
( $\mathrm{Y} \circ \mathrm{V}$ )
مـهُ در كات و الماع عسو بات T ن بديم


ب: بز زو




 به دوز اويس اثتروامى كند و مزد آن بر ننات خــود و مادر خود ( Y ( تذكر. خرج كند
 (نذكر• سr)


(F،1V

 (سيـتان هجه)

 جمع عرمه فراوان ليــت و در يسنى از متون آن مـ بـــيار به ندرت ديده مىنود: اكر منك صاحب ديوان رسالثم و هناطبات بهاستمو اب من مى ( $\Delta \circ Y$ (يهنى
روزی... به يايـان آمد كه بــيار عذاكـره (فت در احب و سـاع و
(VAF المراحات (Yهتى)



 (AA (بـهغى )
 اظهار كن مـوا موز و اشلرات اِــان... و Tلهِه بـيــن تعلز دارد از
(مسوهرى A)
( $\mathrm{Y} \mid$ (روضه)
(روضه هته)

معامكت
اين جمله را كنصيلات بسيار است
من از كشبيهات يـزاوم
هر كه به رخس, نأوبلات... مشنول كردد... زود باشد كـه به فــت (19 هبوير

 بكار رفته است:
حون حــاب و نمودارات راست آ يد، Tبكه حـكمى كه از آ نبا كنى
( $1 \wedge \Delta$ (قابوس)
رالست بود
و حد شمالى جايهاى بيجناك وخزران و مروات انست (حدود

(YO جهان)

(IYA سغر)
لخلسنان و باءات ماخت
(D،IV

نِز بهمين صورت آمده است:
هـزاران هـزار مو هودات مختلف در لـت و مغت و خـاصيت... .
(حالات
در وجود T Tرد



میصود اخبار و نواريـن انـت ان كابها بدين مسطورات جمـعآوردن
(مجهل re)
 امنمافآن برمزارات متبركو بماعخـر صرفكردهالست (المعجمها<br>)
 , آن خـود لغتنى ماكـولات و مشروباتو ملبوسات و منعو حات بـود (\%Ar قسمس)
 (ra بلعمى) (

مو كنعات بينى مكذبـات، بعنى يـغامبر خويتّ را درو غزن كردند

خدای تصالى ادريمس را... بى ايمشان فرستاد ثا ايـنان را... از مينعر ات (III بلعمى)

بازدداءتـت

تثنـه





اسم ذكر مى كنـد:

درترجـه إنن آ يم: فقو لا انا رسول
 (AP $!$ (مبيد

ترا Tَبات هنت اعمنا بود آثار هفت افلمr
سر צ دست د دو هملو و دو با بیت عمت بــا سامان (ناسرخـرو

بـاغ دو دخـار او خو شتـت ولــكـن
خوشتـر ازان بـاغ خــوى ثـاه جهانـدار
(فرخَ (ar)
(جهان ץr)
دو دست او كو ناه استـ و دو باى او دراز
سمن سرخ بـــان دو لب طوطى نـ
كه زبانش بـود از زردة زر در دهنا
(من, چهر ی
( $11 \wedge$ (
بيـافت اندران نهر دو مرد را


دواده در ثرجهة كلدن الا نثيـين از سور: \&

بـكو Tـيا انتظار مى بر بد به ما مـك يـكى از دو نيكو يما
( $\Delta a \mid$ : 1 )
دو نِيكو است.

به بينتدكان آفرسنتده 1 ا نينثى مر نجان دو بيننـه را
(
هو بشنــد كثتاسـب دل ير ز درد ا اموان بــامد دورغـاره زرد
( 1 ( 1 )
سوى قِصرث برد سوير ز كرد
(「A9я

بكابى دودغ او بــداشتم مـى مرغ
ز شـم دورغ او زرد كشت خــون دينار
( 109 ( 109 )


(منو حهر (مر)
خداو لد ما كثته مسـت وخراب (مA)
 (اغران (Y/AA


وان سيب به كردار يـكى مـدّ بيمار

كز جملهُ اعهنا و تـن او را دو دخـاد است ( Y (منو جهر

در Tشثـان خی خد هر هات زيـسركند
كالدر فضاى ربع زمين داكه مى خورلد
(IYO (لاسر)
كويد همى تِاى كه درها روزیاس
ايمنها دو دسهاى جهاسار اكبر ند (كاهر IIA)
(FAAA



( $4 \Delta$ (0ار س)

1) بدمدند هر دو سـاه يـكدكر كثــادم هردو زانو بندث از رــاى
جو مرغى كث كــاينـد از حـايــل
( $\Delta \Delta$ (منو حهر (
(P،AA



الف: در حالت رفع
اكنون إين دو ستار•اند لورانى و ايــان را نير هن خوا ثتد
(10.9 6بر (10)

از اين مشرلين و مغر بين آن را ممى خواهد كه روز باز كردد يا از
( $1 \Delta \mid \backslash$ (طرى $)$
درازی با از كو تاهى

 رابيت بهعرات اندر بـكـاد. . . و آن را زابـ بز رك و زاب كو جك ( H ) خو انند مردم آن تهر هيو سته با بـكدبكى تعـب كنند و تتلها رود از ها بنـين


دو مار أفـاى عينينش دو مـارستند ز لفينش كه مـ مارست مار افـاى , مـ زهرست ترياقث (منو تهرى ( 5 (
آن هردو شهر را يمنى دينور و نهاو ندرا هاهين خو أند (جهان FY) (HA! مجـد (

يسرون كش از باى هردو نعلين اين هردو شهو (كو فه و بمره) را عرالیي لـيز كنتهالد (جهان FA)

و علماء جهــان نـزديك او TTمدند چون. . . فتهاء و علعاء بغداد و


آنـكاه اكر كو نين أندر بلة ثرازوى وى نهند يدِيدار نــايد ( Y 0 (مبويرى)

قوت جنب كالبعي و قوت دفع جـك اندرين كار يار باثد ( 91 اغرامن)
و اعهناء دِبكل قــون حنجره و لهاة و لوز لِين. . . عمه يارى دهنده (أرامن Ar)

است
بزر كمهر لرد برسان فلك ساختت ر كردن آن بم همبین جون ماه و (Va منعـل)

T فتاب
(101 الدعجم)
الثقاء ـاكنين در آ خر انمار مــكن است

ب: دد حالت نصب و جر
هر جند علم و جهل فـداناند، هردو صغتهای مردماند (جامـع +4) جو ياسى از شـب دير نده بـذشت (A) متو شهرى (A)


جنّس (نُ و مـاهم) = موٌ نٌ و ملّكر
 خنتى وجود داثـت كـ كامى از ساختــــان مادة كلدـه و كـامى به حـكم استعمال



صـئ4 جــ
در مـادهساى ديكر بمغى از T Tنها دكركو نى مىيافتند.






 مىدود: تنـ زور دارد به هد نرهشير سر زنده يِل اندر آرد بـ زـير

 (
 (تاهناهد
 (YAFO شامنامه (

(
 (4V شاهناه (4)

(Y) در فارسى دری بــه تأثير زبـان عربى مـو ارد متعددى برای استمـــال

صيغدهاى مؤ لت به وجود آ مسه استـ. از ايمن قرار:
(1،T) مفت مؤ لث عر بى براء زلان به اعتبار معنى:
(


(یاك (



(بلعمى \&\& (
زلم بود عاكب
( $\Delta \not \subset$ (
الدر هعه بنىاسرانِـل يـك زن عالهـ باشد
( $\mathrm{r} \backslash \boldsymbol{F}$ )
او دا جهار دختّ بود از آن زن هافره
ثا عذاب كند خدای متافقان را از مردان و منانته از ز نان
(184 (1)

(lof ( 1 )

( $1 \circ \mathrm{O}$ )


(ryp (ra)
(تا:
( $\mathrm{F} \circ \Delta$ )

زلان حامهه بار بنهتد
زلم مظلاهه آمد و أز عامل بنالِبـ
دو زن شننه دا نرمود تا بككـنـد



(حالات (
(







 (امرار
(
وى را در بهـْت دهجت رلمه دهند
آن نثس ز نده و ستفنـكو ى است و ايمن مكلعه صادته است (جامـع (1A\&


 (حالات (Y)
 از (تذكر.

فلك طليعت خامس است. . . كه بـ ذات از طبايع ار بعه خالى T بد ( أبور الهيم (

تاريخ زبان لمارسى



حر كات اولاد هعر دله آن متصل است به حر كات اسبابخفيد
(المعبهم (Y)


(A,F1




نسان مـبر و مغبل زلواهـ الست جاوبدان
(ناصرخـرو هوץ)

(5/f) Tآن به صينه جـع مؤ نث مى ايد:


(1\&v جاهـ)
(V,F1

در هر حال اللته غلط امـت اما در دورههـاى بعد إمن غلط در مــوالد يمـترى ديده مىشود:

(كلِلب م؛ سY)
كـته
( H )
(مدا به \&
اين بادثاهان ماضيه و إين مهتر ان خالهـ..
ديـك لو ال اندام بركبه خوان اند
بيماريهاى اندام مفرده ; علاج مرفند مز إ بيمارى بود
(م00 (مدايه)


(A،P1


(منو ههرى
همه دا زاد بهيكدفعه نه ييشّى كه يسى
نه ورا تابهاع بـود و ثه فـريادرسى

وات نار هـيـون بـه زن حـامله ماكد
وندر هـكم عامله هـتـى هـران اسـت
( $A$ (منو حهر $)$
زــانه سامل هجرسـت ورلابد نهـ يـك روز بار خوريش عامل


درد بـامد درد كــودك را رهــى الست
( $\mathrm{H} \mid \wedge$ (متّو $)$
إمن امالت در دل و دل حاملس است

( $\mathrm{H} \mid \lambda$ متوى)

از يند هبـان خامش ای حبت (YRY ناصر)
عاملالد و خود ز جهل افزاثته راكـب محمول ده يشداتتــ (IYO متنو ع)
 (مثنوى \%)

مطا جقت صفت با مو صو ف در علـد
 عدد د حالت (لحع ى) مسابغت مىكرده است. با مترول شـدن مرف اسم، يعنى افتادن
 لِّر متروك شُد از مهن ميغهـاى كو ناكون صرف امم در دور: مز بور تنها در صيتـنْ مغرد و
 مطابهت كـى كرد
ābān è sard
آبهاى سرد

 dā̄n ō wêhān arzänīgān kunēd

(I ATF

آن المت كه مغرد آورده شود و مثالهاى إين مورد فراوان أـت:

 (YAM! لسفى)

همشنان كه مردى بيرد و از او فرز ندان خرد باز مـاند (MF 1 )
(كليلب

 (Irش (منوجهرى)
(P،PY بهصينغ جـع مى آيد و اين مطابقت كاهى در كلمات فارسى الـت و كاهى در كلمات


يس آن مـرسان مثر كاى مـكه... به فرمان ابو جهل برتامتند ( $11 \circ 9$ كبر
(
(موسى) مى روز كذهـت و لماسد و مردمان نيكا را از نـطا يبرد
(بW0 بلعـى (rar )
(rat يارس (ry)
خرمـابنانى دراز ان
در كدام و فت دستورى بايمد خو است كودكن نارسيدكان را
(ror ! 1 (ran)





(rra بيهفى)
هِيعك با او منازعت لتوالمـت كردن از ملو ثن ثلر ان
( $\Delta r A$ (
( (Aro مبرى (

 (تعرف ب؛ F)
 ( H (مO! Y )
(P, PY
ما را هلاك كنى بدا نسه كه آن مردمان سنها بهادالى كردند (rro بلعمى)

هـمامبر ان معلوم باشنـ و مسصر از مناهان صناير د كباءر (YA) بلعمى)
( 1 Y
بـــار مـايِ كـبار ديده بود
( Y 0 (
اها كُــراه مداهنْن آكان ياشـند كه...

صفت اشاره
rr) صغت اشاره آن است كه با المم ذكى نود (مـاند: اين مرد ،آنكتاب)
بر خلانى ضمير اشاره كه جا نشين أمم مىثود (كانى يافتم و آن دا خا خريدم).


اينت: برای اشار اهـاه به نزديك
آن: برایى اثاره به دور

(T/TY
ماحب خبر يـش آن ير آمد كه شا. فغفور خواهد رسيـن
(ry ! 1 )





(ط4) (64)

تادهـغ ذان لمارسى

(يهغ (r)
( $V$ (هجويرى)

العن خداو ند كرمـ اصت و نرمـكـن
بـكى آواز داد كه اين همر زلديت آمد




(بلمـى I
(
(Ir (ITM)
(FMP ! !
(Irar
( 1 ( P )
(1ثA० طبرى)
(IVA مبعم)
( $\mathrm{H} \backslash \Delta!$ !
(roa !
( $4 A$ (ميامت)
( $M \backslash \Delta$ (iّ $)$
(rfo !

الی منو عهر ملكى بود با علا و تدبر الع ,يعرداسب آتثربرمت بود
1الِن بْتهر مسخن از دهان إيشان بــتد المن بوسرغ ملكى بود بز رك المنجهعيل مردى بود يـِـكودوى
الـشان كنتند كه الع ثوع ديوا الم امـت العى جبله بيالا دوازده شبر بو
 اله موسى و قر او او كروعى اثدكالد
 تـبى الهن الرخان به خواب ديد عهايم مردى المت العى سـك (Pofr


الف: با أس جمع

(حدود 14 (حد)
( 5 )
(49 بلمىى) (

و الين عرب به تابـتان إنـبا بيشتر باشند

اكر خداى تعالى اعن خلق دا بـافريند. . .




نخر المند كذاشت آن قوم كه مبع كار بر قاعدهٌ راست برود (4r بـهثى (4)

ب: با صيقغُ جمع


 ( $\Delta \Delta$ (بلمىى) דن بردمـان. . . از بفـت قو $\times$ عادالد



 (4) Tن بـد بنان را غر غن كـديم
(149 : سيميد (1) דنكـاد ك كافر شدند

اين جهودات آ نهااند كه دور كردثان خدأى ثعالى از رسمت

( 109 نــنى)
(tr (بلمى) (
شنـدى خداى تهالى كفتار آد عهودان
( $1 \backslash \Delta$ (مـــتان)

دل الين بردهان نواحى به خوريشتن كشبد

صفت علدى


 در كان.
(TA
 در ايمرالى باستان جنين بوده الست:

4
aiva (1
s
dva (r
~
Orl (r

- Eatwar (r
eir panca ( $\Delta$
x xtral (\%
eis hapta ( $Y$
A $\quad$ ateo ( $A$
- mava (4
-s dasa(lo


 فارسى درى صاعت مو ابدال رو ى داده، و در فـارسى درى به صورت نهله درآمس أست. ينابراين مراحل تُعول إِن كلده جنين الست:

$$
\text { aiva- }>\bar{e}-y \text {-ak }>\text { é yak }>\text { yak }
$$


yak/ēw - du - sih - cahär - prz - sas - ha ft - hatht - mu - dah

و عددهاى مرية دهعان در مـان متنها چنين است:
wīst, sih, -, panzäst, last, ha fiōd,-, sad
(N صود تهاى ذِل را داشته استر:
frarama $=\quad$ اول
daibltya $=$ دوم
Orilya $=$ صوم
ruirya $=$ مهارم

puxia =
xytur $=$ هـٌم
hupiaba $=\quad$ مin

- و يس از آن با يــو لـ

$$
\text { alloma }=\text { مـتم }
$$

تاريغ ذبان نارمسى

$$
\begin{aligned}
& \text { лāuma }=\text { نهم } \\
& \text { dasoma }=
\end{aligned}
$$

اذ يازدهم ما نوزدهم يسو دد هـ به كار میدفت:
aèvandasa $=$ يازدمر
dvadasa $=$ دازدمم
Oridasa $=$ سيزدطم
caArudasa $=$ جهاردمم
pantadasa $=$ بزانزدم
xsuasdasa = صانزدوم
haptadasa $=$ aidan
abiadasa $=$
navadasa = نوزدم

اعداد تر تيبى در نارسم عــانه عانوى به اين سورت المـت: (FA
(nazdist ، fradum

$$
\begin{aligned}
& \text { = dudigr } \\
& \text { = sidigg }
\end{aligned}
$$

 |فزود مىتود:


 (بازمانده ama- در نارسى باستان) ــاخته مُله بود (بجز سـه عدد اول).


حفظط شده و دو كلمنَ فُدُم و نزديمـت مترولك مانده است.


ديـكُ، دو دِـكر دو
سديـكر دو م




بوحه و تبديل دال اول به واو ثصعيف كاتبان أست.

آمـه است.


 (r\&A! ! بلعمى (YA II)
(YAY! ! بلعمى (\% )
حون زن نغهـت سن் كفت
( $\mathrm{Y} \circ$ (هجو.ير) نغـت كفت دنِيا بر من فرا'خ كردان هيث از آنكه برسمسنن شو؟ نعــت سؤال ترا بعينه بيارم ( V (مجورير)
(مجـمل H)
داد او كـد

(Iva :1 بلعمى)
روز نغـهين رويهاشات زدد شـد
( O (!
نهستين كـى كه الدر زمِن آمد آدم بود
نفـتين كى كـ ملك بنى أسرامُمل بـكـفت إِلان بود
( بلعمى ا؛

كارين زبان مارسى


ابداع نغـمنـ... عغل بود (ابرد



: اول (r،ra


كنت اول خواهمكه Tن دبو را بياريد
( $Y$ ( C )
ادل لكرستن بهروى علما...
( $\mathrm{Y} \backslash 1$ )
اول كام يزدان ياد كرد

 وقت ساز اول يِرون شدى و بس از لمازختتن باز آمدى
(Jذكر.


(المعج عצم)
ال T T تكك تولادل درستترست
(p،pq) يكى:

تكى ابداع الست و ديكر جوعرعقلو س ديـكرمبعوع عفل
(جامـ (109)
 (YaY مجهمل) عمردبنبكر



T آبها سه شهرستان الست: ككم ثام بلغا و ديعكردا ثام اريسا و مـديكى (بلصمى1)؛

را نام إيلا
بكى را كغتنــد ذات است و دو ر را كفتند نات و حـــات... مـديكر

 بكم طلاق عده است و دوم طلاق سنت است و سه ديـك طلات زلى (طبرى
يكم شـكستن سرب مر الماس را و ديـك ملازمت تب مر شهر اهوان (IfY جاهع)

$$
\begin{aligned}
& \text {, او سهديـكر... }
\end{aligned}
$$

نهــت ان آن أنسام امرست و دهعر ددامت و صديعر خبرست (جاهع (fa)



يـكى را مولده خوالند و ديعر را مريه خوالند و سديعر را حانظل (مدايه Ma)

اين ينع ستادهاد: يـكى زحل و دبعر مـترى سليعر مرين ( $\Delta \Delta$ )
شـكى ازسهكو د است: يـكى كتّار به زبان.... د ديتر كه لعمت خداى ( $\Delta$ ( 1 ) است برتو، و سئم Tنكهـ...

 ( $1 \Delta$ (هجوـري) امت

( 8 ( 1 (
دل خود
از $T$
(1ar مبعل)

( 1 ( 1 ( لده
و س دع
(S/TA

( $\Delta Y$ (حدود)
اختالاف دين...







اول (طلد
( $\Delta Y Y$ (كبرى)
هام دوز بجفتند


(Yه •تذكر)
سوم بییل كه بهترين وقّى از نو بيرد



(التغهק بیק)
نـــت ميانه بهـهعرْم

(VYK مدايه)

(Yه (تذكر)

روز سهديسك تب بود روز ههادم لبود
مسم از هس و عهادم ازآمن...
هاهبم فاست كه ترا بهيلث لفمه بفرو شـد

( $\% \Delta A$ (يهنفي)
( 000 (يسهقى )
( 19 ( 19 (
( 101 اسمرار)

عثل بـد

ههارم بار Tاراز بشْنود
هفم را در خالٌ د فت
 ( 50 (

أسرار و علم در در جه هععادم



( $F+\underset{\sim}{*}(\nu)$

( $\mathrm{Y} \mathrm{\Delta l}$ (التغر)
|ندر میوم كام دهم روز عاشور|مت

( $1 \circ \Delta$ (f $)$
سوع دور آن سـؤال را دلِل كـاثش بود
( $1 \mid V$ عروضى)
هغم دور غلام هحمد زكريا در رمـيد
(tro التغهي (t)
بعالد آلعه سوم جاى بود
دوم كرت بدان عزيـتت روى بدان جانب آورده بود

 ( N (س )








تمرى
(AP عروضم) ولادت او در بيهت و هدعم... صفى بود



هس بيران برفت با منت برادران افرأسياب و با هغت بـراهد خويث (F0A! (بلسمى)
امـتان دع براهدان بودلد از فرزلدان يأفتبن لوح ( البيا
 شاه سرمنـكان را بنرستاد تـا دو برادران ثــاب را بياود لد ( $\mathrm{F} \circ$ ○! 1 )
T (


آدم را بدين جهــان الدر صد و بيست فـرزلد از حوا آمده از مو
(1F: ابلعدى) شـكم sعr

(| $\mid$ (b)
 (ffl (طبى)


دهعان و بنـباهعان را همى در خوا هــدندى و مـى كـتـد ( $1 f \Delta$ ( 1


 (T/TT
 ( 1 (كـيمـا
 (HfY Wبى) آمده است

 ( $1 \circ \mathrm{Y}$ ) با با توهاد تهاد
 (IVA بارس) برخى تهار بهــاد

 مىفرستاد
 ( $1 \Delta Y$ ( شنتْنى ( (IVY يارس)
 (PIPT
 ( $\mathrm{H} \circ \mathrm{O} 0$ ( r ) نـاثى كويتد
(P،MT

(انبـا
يس يكلن
 (جاهـ (AF)
!
بايـتيد رامست عر خداى را دو هاد دو
(1ffr
(



فرـتادى
آنها كه ستـكها بر ابليس انداخت هفتعـان هغتمان
( $4 \lambda \mid$ : مبيلد $)$
بر يإباى خرى بزركك ستار کان خردالد دو هان دوrان
(التغهيم (100)
(A،TT


(lar ${ }^{\text {(ابور) }}$


( $\mathrm{f} \circ \mathrm{Y}$ ) Y (ميبدى)
سهانه و „رباع، عهار تانه
( 1 ( $1 \circ \mathrm{~F}$ (
 (mav ك. 6 )
 (FATr


دستـهزد و مواجب يافته امـت:
 (|ra| (6رى

خوراستند
 ( 11 PY (مستـتان)
 ( $1 \Delta \psi$ (مـاــتـت د؛ و اين را بيسنانى خوا اسدلى
(TP) كاهى موصو ف عدد مى كب كه شامل مر تبشـاع دهـكـان و صدكان , هز ار كان امـت يس الذ هرمر نبه تكـرار مىشود:

و كاهى ا!ن تـكرال موصوف يساز عدد تام و عددكـرى مى آيد:

(IYQ التغهـ
جهزو و نيم جود
(PD هنع هزار [هزار] و يانصد هرار و سىوسه هزار فرسنـك (Haf (مجمل)
(بهجاى ينّج هزار مزال و يانصد د سى و سـه هزار)
( 6
(\% منهوم تَريب وجود دارد:

(MYY! (يهتى فن) (




(




 (: مرهوان مى/نتند سياعوار
 است وهر ماهم با ماهم ازآن حرهوان لا بم Tآحر آبا لماه (YM الثنهيم (FO)
 (PA
 كلمات عر بـ،



 (MPY (\%

كبك ڤون طالب علم الست و ددين لــست فـكى

(منو تهرى


 (التههم (Y)


 مى روز نـمرد ما ــى




 مىشود حرف كملف (و) لمى آبد:
קون دوزی سهـهار بـكثت حاجبى ازان ماحبـدر Tـعد
(FYA مياست د؛)

 بك بار او را اTن دردسو كرمته بود و هفت هـت دوز بر آ مده (ITP عروضى)
 كس به ديها فرستاده بود و مردى دوهـت و سيصل حشْ خواستـ (FYF (مباست د؛)

خواست كه وى دا به ز لدات كند بك دو ماه ثا او مرم شود (YAF بلعمى)

مر فعدارى دو سه ديدم كه بر سر خرمن كندم إِستاده بودلد (هبر.يرى هم)
(IIA مجحـل)
ردزیى دو سـ بر آمد
 (Y80! (1)

بنك كه در ترازوى مـــــتخند منى
(ISY JمانJ)

مامل همنُ افراد آن عدد مىشود:
(YA9 بلعمى)
و إِــان هردو بتمرست بودلد






(طبرى (

در جات صنفت

1) سنت در زبان نارسى درى سه درجه دارد:

الغ: ساده، ماند مرد بير؛
ب: بر تر، عا ند مرد ير تر؛
ع: بر مرين، ماند يرترين مرد.

در اير انى باسعان
r رونهاى ذمل به كار مىرفثه امـت:


$$
\begin{aligned}
& \text { خ = vahus } \\
& \text { = aojoh }=a 0 J \text { yah } \\
& \text { xrüz̈lra خرو = xraoz̀dyah } \\
& \text { = vahyah } \\
& \text { a a } \\
& \text { sponyah = مغدستر }
\end{aligned}
$$

 برایى ساختن صغت بر نرين افزوده مىـد:

hukarop-1ama =خون| ئدامنرين hukorapla = خوضامام
(F،r

دد فارسى ميانه
r) در فادسى ميانه بعنى اذ ابن و جوه مثالهاى الدكى دار لد و بعنى دــكر تعميم و رواج يـثترى يانثـالد. r امت:
 و مثالهاى فراوان دارد:

$$
\begin{aligned}
& \text { بی مهتر، بزركر } \\
& \text { كِ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بد aka =actiba } \\
& \text { =aojah } \\
& \text { = aojista } \\
& \text { taxma } \\
& \text { = randilta }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ب }=\text { aka } \\
& \text { aka-lara } \\
& \text { sríbo-tara }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فرخْ farruxlar } \\
& \text { hnčihrlar } \\
& \text { يِرْر، بزركى }
\end{aligned}
$$



(F.F از از وجه سوم با يسو د يسو لد
بزركـرين

بلندترين bälist


در فارسى درى
P) در فـارسى درى بعضى از ابن يسو لدها رواج عـام يــانته و بمنى يـكـر


را فرامون كرثماند:
 در نارسى درى ماسه كه كاهى عاند صنت برتر بـ كار ميرو لد:
( $\Delta \Delta Y$ بلمیى)
(HYy بلمى (IMq)
(IMA ! (OPA) بارى بهمرك بـ بعير د به كه بر دست دنمن
(YV :مبيد 1 (YOF)
تو به داكه
ابـ با از مـماتيم
مس كس داند كه بهـت به از دوز

(
كار خوريث بـ دان كه كر كــان

بـو كفت تود ار تو مارا كهـ



تو خواهى شبان بامى و خواهى رم
(ثاهتاس (8)
جتان بادكارى شد اندد جهان
(ثاهثاسه (A)
در هيز ى كون كه ذدهاى از آن مه ر بـ از كردار هـعآدمى و يرى (طا
(طبقات هو) (
(
مهر به أز بلاست


(ISY بلمصى)

ههر بـر را بعرب لام بود
خواستم تا. .. مهعرى يا بـم
(GYY (تصم)
هبل مهعر ابـان بر سر إبـان لهاده

IFY
در جات عفقت
(مدابة
اين بهعر بود از آن انواع ديـك
بعد از قر آن و احاديث بهعرين ستنهـا ستخنان ايــان ديدم (It (تذكر)
(1)

درود بـ محمد يـيفامب بهعرين جهان
خداى تعالى صودت عيسى دا با يشوع افنكند مهعر جهودان (r|A مصتنل)

 (Yイ\&V تامنام
او را سـ بسر بوديد دو مهر از نهرلاز... و كهعلت يسر از ار مواز (TY (مبیل)
(
 كار برد•امد:

بهجان تو است ايمن سـ تن ليك بنـك
(Ify لاصر)
داود را آن و הت يـــت يسر بود،كهين|يــان سلـيمان بود (تصس YYY)
 ( $V$ ( 1 (
 (YAl تصس)

بـه خــانه كهين در لــايند هـركز
كه خـاند مهيى الستشان جاى در خود
(1\&Y ناصر)
( $\mathrm{Y} \Delta \Delta$ )
او خود الستاد مهين شـمـاست
(انـر)
ابر اهـم . بنال بر ادر كهدن ملطان طغرل بود

كهین شواست كه بضودد مهمن او را كفت أى بي ادر، بهون كه. ..


و در بعغى از لوشنهعاى اين دوده كلمات بهن، مهين، كهين، به مورت يهعن،
 كو مـنى خاص مُـور:

 ( 10 ( 10 (
( $A \Delta$ ( $\Delta$

بايد كه جواب ايننامه بنو.مسى و به دست بـس كيهين بفرستى
( 1 F )
 ( 14 ( 1 ( بك بدر كيهن

امين آكاه كركن أست از خداك. .. عردمان را دوز حع عيهين (YRY شُتقشُ)
 بدإد بوديم وى داT تنهاى شَويثن، بلعم را بثهين كام خداك ( Y ( H )

(تمسى Y (
(YهP
 بترام امير مبجلس و زدير رسول بزركت و هجير مهعر لدممان
(A1 مبعمل)
(1Yo بلعمى)
از او تيعو هر هيز هركز لديده بو2
 (IIY بلعمى)
Tدم بود



(سهـ)
روهىكر

(1ヶ (1)

(مرز بان تشا) كردى
(Y~ $\underset{\sim}{\text { (I }}$ )
ابراهـتم ثادلو كثت
( $1 \circ$ A 1 (

 (rov مهرns)

الدر اججسام هردم بسيار لد مملهك, و بلدكر از سعان و ...


T $\uparrow$ (Y4 التغهيم)
(34)

( $1 \circ 9$ (مبويرى)
هفسعريت كـردارها برعن اخلام امت
 (vf (حالات)

(FY (تذكره)
(1A0 بلعمى)
عر اتق Tبادكر عن جهان بود

كاهى لِز بسو لدْ5، مـكر شـه امـت
( $11 \Delta$ بيهمى ن؛)
يـكى از ديـك مهعر كر وكافىز...
 (191 بيهمى ن)
 غرامو

 (艹YYR (ثاهناهـ)
مهـت آن مرافراز يدرام شْهر كه با داد او زمر شــد باىزم (YYYF شاهنام)
 (ثاهنامه
 (YAf) (نامنام)
 در فارمـى درى به كلا میدود:
 (

سغن سلم بيو ند كرد از نغـت ز زشرم يدر ديـدكان را بــــت
(A0 (شاهنامه (
به خط از نغـتا آفرين كـتريد بدان دادكر كو زمين آفريد
(Avo شاهنامه)


 كرحماند.
مكن خويتنت از ره راست كم كه خودرا بهدوزن برى بافدم (رودكم (HAY)
يه بايدت كردن كنون بافـدم (ابوثـكور)

متمم صفت بر تر

ها موصوف صفت بر تر طبعاً بابد با موصون ديـكرى سنجـده شود و بنابرابت بإد وجه قـاسى در عبارت مو جو د باند.


 ب: حـرف ربـط

مى آ مده الـت.


الف: حرت انانْ az ( $a z$ Iò farruxtar andar gēhān ne bawēd

خوشبتْتر از نو در جهـات نيــت az har kanīg pad gëhōn hucihriar ud wih

انز هردخترى در جهان زيبانر و بهتر
ب: هرفْ انافة abärōnīh wês warzēnd kū fräröņh

بدكار ى يـش نركنتدكه ــكو كار ى


§) در فارسى درى متمم صنتهاى برئ ده كو نه و جه استممال دارد:
الف : استممال با وازه كه رايجتمـين روث كلر برد ايـن متمم است:
ب : استممال متمم با >كه؟؛
ج : استعمال منمّ با >حونه؛
د : صفت يِش از موصون با كسـ؛انـانه؛
ه : متمم متدر؛
و : باى لـكره در آخر موصوف مؤخر!
ز: موصوف مندم با كسر: اضانه؛
C : صغت مقدم مىكسـ : انـافه؛

ى : صغت متدم با كـــ؛ اضانه و موصوف جمـع

| امست:
 (Y|Y بلمتى) لهعدودىر كس لبود

 (rv (سبجتانى) بستندى

كلام وى الدر مهد دلها مغبول الست و الدر بيثعراز كـب مسطور (111 مجونرى)

طبيمت سراوردر ست به عمسايـكى كردن با روحانـيان ار آفاق

(بلعمى (ry)
هركز ما ار وى تهو يمر كس نديديم
 بلورى يديد آمده است كه لطيلر و شغالـر ار بلور مغر بی امست (سفر 5 )
(P،\& كتنرى دارد:

 هسبت جوا نان بر جاى بهعر كه صـبت بيران لد بر جاى ( B )




مىشود:
اين دا اكى شيرى يا كركى بخودد به بود عون بيشمنش بكشند ( $1 A \mid$ بلعمى)

خارى كه بــه من در خلد انـدر سفر هند


 (

(
(P،\%
مـرمِو لمد:
(6.
 (انيه

كابستالى
( $\mid$ | $\mid$ ( 0 )
رشتر آوازما آواز خر ان است
خداو لمد نو بهت، و اوست بهتر روزی دهندكان ( $10 \wedge 1$ (

( $|\Delta Y|$ ( $\mid$ )

(D.\%

حون جهل روز بر آمد بـش بزر بمر شـ
اين نزدبكترست به تِام و سزاواد كر سـت به خردمندات
(سـعــتالى سم)

(IIFY طبرى)
(FAQ ! سمـك د)
بيانيـ هر كه مردانه تا زور Tزمانـم
( 114 (يهغنى )
آ كهِا كافران بلبدر و لهـو بود بلد
(8،9) هركا. متمم مغت برتر يعنى مـوصوف يس از آن يـايد كــامى باى لككه بـ آ آخر متم افزوده مى منود:
(1YO بلعمى)

(A) جامع (AY)
(بلعمى (
(مرزبان



آن عظـمتز و واحبلر علمى است
بر زمين ازو كيراندازلر مردى لبود به نرعلر بادى شاخ او بـغكند خردلر هرى ازو بزركه لدايد
 ( Y ( C )

طبمى و كاملعر هيالم



 (6YA (طبرى)

بهعر اميلى
(V،9
با كــر• به صفت انافه مىشود:

 مكر آن هـرانِ مهر كه بر آن صفت بود كه مالح نشان داده بود (llaf
يـكى از آن دو دختر، , آن دختر كهتر بود كه موسى را الو خو انده
 بود
(كلِله م؛
بر ادرِ مهعر ايــان روى به كبعارت آورد (A،4

( (~Q
 (

ـك روز خلو تى كرد با بلصى كه بزد تعر وزير وى بود
( 1 هY بـهتم )

معنى عانند صغت برمزيم است:



 ( 1140 ( خوابـكاه ایـــان
(10،9 موصوف جـع عـيـو ندد و در إين حال جـانــين صفت برتـسمن اسـت و از مجموع ارادؤ مغرد مىشود:
آن عهعر, بازرتَا نان يـت عبدالر حمن ند و اين قسه باز كغت (مـتـتان (As)
آن كثتن اردو ان بو د بزد مترِبادشاهان ملوك طو ايث (مبعل هF) بــناختم كه آدمى ثرينعر خــلايق و عزيز كو مو جودأ است (كلـلد م؛
 ( $P$ ( كلملب م؛
 (كلبـ ت؛ س1)

يمند

بهعر كرها آن الستكه فاتعتى عرضى و عاقتتى معمود دارد
(كلبل ق؛ سA)

 (كلِله ب؛

غهبت از افاضتهاك عتلى كه بر لغـ تابد هريهــر مهه است (Y) (ابوالهيمن)
(ro9 با (مجيد )

 (1s9 (مجيد 1)


متمم صفت بر تريتن

 موصون مغرد باشد و جه جمع:




(الميا هم)
هـركجها ديو و يسرى دبدى. .. بدان نام بر
( 114 (بلعمى) هزيهت كردى
(



(Y،Y



(MY (ساست د؛)
 (YY (نذكه )

كمعرتن كـ

(FIP تذكر)
(الـتهـم برد بعر عن ار لغاع الدر Tاندروز آن بود
(F,Y اراكةُ سغرد مىشود:
(14 (14)
مسهوكوينِ ثلا ان ان خرد تو آن بود




 (rAA بلعمى)

بلدرين علما Tان المـت كه با سلـلان لــــت و خاسـت كند (A0 (سـابـت د؛)
( $\mathrm{Y} \Delta$ (انبيا)
(سبـتانى (19)
( $1 \Delta 9$ ( 18 )

( $\mathrm{Y} Y$ ( O )



بهرينِ Tبها آن بود كه به طعم عغب بود




و همين حال را دارد هر كاه موصوف سنت بر تريمن اسم جهع باند:


 (1انيـا
(P،Y



(IM (نس ) هرازكرين بهدى را طول ام كنتد
من بر مر بلدلـرين كوهى روم

(تذكر. (تشا)



(مرزبان (1 (م)
كرفت...
( بر (
(طبرى (طم)
بكو ليد


(1A9 حدود)
لـردهعمربـن شهرى اسـت از روى به مــلمانى

رابجطهُ صفت با موصوف





 موصوف ييو لد مىدهد:
kara hya тала
ــاه ـ اكیه - مراست = T T س سا. كه من دارم
 بس آن، يمنى ماند كلفن مستقلى كوشته میشـده است: kuniln i nek i to
= كردار - يـك - نو

در فارسى در إيسن كلمه عركاه حرن آخر كلمن يـش از آن سامت باشد


شصوتهاكى بلند ( باى بلند، زالوى توى (در بار: طرز لوشتن اين حرن بايد بـه تفـهـل كنتـكو شود).

بعداز صامت:

( $V$ (لوروز) سغنِ خوش بزرك داتتُنى



( Y ( Y )
اين جهوانِ ِارسا آنبها دسيد
(Yot بیهהق)
بر إين مادرِ مهر بان د حــت بايد كرد
(كَ)



از كار بير كار كثت حنطه بر ـــايد

بعداز مصوت:
(لوروز (10^)
(مرزبان هم) (

( $Y$ ( 1 )
به دد سر ای بزرمك دسـيدم
( ( $\Delta \Delta f$ )
تا طاقت داشتم بر إـنـات دعاى بد بـكـدم

 (Y،1

لسنههاى كهن به مورت (ى، لوشته شـه، و اين لشـانه آن است كه تلفط آن به ياى نكـه بسـاد لزدِك بوده است ( جنا بـكـه در بعنى از شهرمنانهـ - ما نند اصغهان -


 (19: بلعمى ع)
بــــاريد سو (TY طلـوى)
, استـك,

( $1 \Delta 0$ ( 0 )
فو طيفى ع


صيعد د طلل آهن خود سرى او بود
(شنتشثى \& فrr)
( $|\lambda|$ ( 1 )
تأمل نمى قنتد نا حقى وى بدانتد

يوسن ع از سرعمارى سرى كاریا نه فرو كذانت = سر تازِ بانه
(1\&9 فصم)
اين دختر را بهوى ده و الا وافعهأى به سرى من مى آـــد = مر من


(P،1
بیجاى آن كاهى كـرهاى آوردالد د ابن خود مؤید لزديلك بودن تلفظ ياى نكـه

(F) كامى لِزَ در فارسى مـيا له و فارسى درى صنت بـر موصوف متدم مىشود
 ( 1 /
= masfōg mard
= kēnvar mard
(F،r مـالهاى فر اوان دارد:


 نهك 4ی الست كهياريتان مىدهد چوت فرمان او كنـيد
(IYA!l مبيـد (1)
(3)

هرمس بـخمـ و دودبين بود
(HF برا ( H )
كغت أى TJادمرد جه كو
 (IT ستر)

دهر دور جوت نـــ فرسنـك بـديم

( $\Delta \mathrm{x}$ )
هـهر بار مٌينغ حديث دستار كرد
( $\Delta Y$ (
مرا بدان شكعـه נر حاجت لــــت

## معرفه و نكره












r) درز

 , اءحرف تمريف،' و دحرن ننكيره' مىخواند.

1) article defini
2) article indéfini
 كلمه و جود نداشته انست. در يو نانى باستان صغت انـار ى است كی كاشى - در مراحل


و تنها تى تيب اجز اء جمله امـت كه كاهى نــانه معرنه با نككر• بودن كلده است.

 مستڤلى است.



 اناره كلهُ ديكُى بهكار ميرود.
P) در بارمى بأسنان حرف تعريف در معنى صـيح آن و جود كـدارد. و كاشى

 تنكير دارد.
 صورت اصلى معرفه شــمدده مینو د؛ و شعرفه با اسم جنس است با اسم عاهى كه ذكر آن در جـله با جملهعاى يتـت آمسه باشد.

$X$ "arsed az sar ī sâsān bē làft
=
(Y،A
ud säsän subän ì pāpak büd
=
(Y، S pas X"ḕ̀lan ud aswiäran ranJag ma därēd
$=$

èn daşı nēk ud gōr ēdar mih
=
 rèr èdon ō gör zad ku tēr lā parr pad ałkamb andar sud
 ( $\%$ (





 الـم، بــا موصوف و صغت را يـو ند مىدمد و در خطط بهلو ى به هــورت ما تند كلمة


يـل = مغيـد = آراستد

 در مارسى مـانه الست به كار میدود.



وى را بافتم السر لـاز، وتر مى كوستندان وى لـكاه مىدانت ( 110 مجودمى)
اللع زعين يو ثان حكهعـ بود ازيـن حـكيمان معووف، افـلاطون (IYY مجعمل) با دِـكـى
( 1 (مجهمل)
مشعرى از جملهُ مـهاهرِ و بزركان حاضر بود
( $\mathrm{Y} \mid$ ( $ا$ )
( F )
غو را يـست و بر ثو كانى بنـــت

 ( Y )
 (ra) (ra res

مرثى در يـابان كنهى يافت
(ro
Tوارى سهنالُ به كو ُ دوباه, Tمدى
(Mr (سـاست د!)
(rys)
(Irv.تذكر) مردى از خـــه يرونآمد دودى ديد كه ممى بر Tمـد

 (الـصيمم (1A)
(اسرا
(اسرار سץا ما

مفرد ملحز شُود شغهر م وحدت را لبز در بر دارد. أمـا كاهى در عبارت سنهو بودن را بیصراحت مىرساند:
(مجمل س)
حو لعالم اول خلقت مردى آفـرم و ماوى

هرفوج از ايـشان به كاخعنى علعى كرفته

(المعجم
حر فى از ميان آن كم كمدمالد


( 1 A ( C )
من از بير كو عاوى ميراث يافتهام
(سمك ب ا؛ سا)


جون دالمـتند كه از شهر دور شدلد مرقا فى ديدلد درويش
(تعس هr (r (

, أن أهبا بودلد كه با باد مىرفتندى
(حدود 0 (حده )
( $1 \Delta \Delta \vee \vee$ (طبر)
مر هما نى سـياهالد و برهنه
بر فتند كروهانى از إـنـان
(P،
عدح نامـين را مىدسالد:

(مجمل 4 ( 4
لــوم تارينها هادلدى از وفت آدم



ماست بـيار رايبج أست:

( 1 ( C )

(1Y00 طبرى)
آن زن را كهعى هـــ بزركـ
(1roo (ras (1)
كوكى آن بود مارى بزد آن


(بيهقى اهاء)

تاريغ ذبان لنارسى
روز مارى سغت دراز از جوانى و ملك بر خوردار سىباشُ ( $\Delta Y$ (يهغیى)
مردى بلد بود و از بدى او لثككبر, كينهور كـته بود (تابو ى 100 ) خليفه بغرمودبه مردى بلثدTواز نا مِيان دو صف دود (سـياست (YY)
 (حالات \&\& ا


از فرز لدان وزدای ملوك اكسر• مردى بردموار بود (بر اهـك





 بعداز هتد روز كثريفى خوهب و المعرى نيعـو و مهر ى ذر فرستاد ( ${ }^{(1) \text { اللمعجم) }}$
(YMA كيويا)
و بك راه به عنبدى بــند بـكذشت



 لدرت. ماند:

( $11 F$ (جوامع ب 1 )
(Y،y
اسم مىT يس:

مبان إيشان اندر وكى لوذ ثل آعد عالمتر اذ عمه فرزلدان
( 109 ( 1 )
(
و بر مؤخر دماغ يتى ددز است بر مثال حرن لام (مدايه

( $\mathrm{H} \circ \mathrm{Y}$ (مجمل)

(
باز يكى مرد ديدم كه لب برلب او كهاد...

او دا يعى نيزه زد بر يشت او آمد



در مىآيد:
جون از خو اب بيدار شد بكى جو المردى ديد بهميات خاه إيستاده
(lpfA (طبرى)
(
ويل يكى باهى امـت اندر ددزخ
(18A مدايه (1
ايدر بكـى ثر اله كنْد از ارزن

او را عكى خو اطرلـادهاى بود

( $1 \Delta$ )
تو يكَى مردى رفِّت بو ذى

(far! M $_{\text {( }}^{\text {( }}$ ) الدد كردن او عك سلـلباى بآد

تاريغ ز بان لارسى
( $\Delta r$ ( باك)
خوامم كه بكـم مبلمى كنم
(مجيد
او را بكى خواهرلرامهاى بود
(مجيد
اكثون يكم ثهرى Tمده است

مى مود و از T Tن ارادء تغريب مىكتند:
 مرهى سيمد هندو Tوردلد
Tن ميب بـكردار يـكى كـوى طبرذد

(
(V كامى چيكباره را مىدسالد و كامى به معنى پوحدته است:
(تذ (
يكى اذ يادان كنت...


 (ry البا)

بكى مر يكى را بكـت
( $\mathrm{Y} \mid \mathrm{Y}$ )
بكى كنت روزى . .
( $r \Delta$ )
كُمى را بنـالدى كه خردمندنى بودى
يك باد :




دستورى خوالمت كه به مـكد شود و بكى آن كودك را بيـند
(roq بلعمى)
(مبـيد
آن ماهى على بى خوبستن بطيد
(مبيد
يـغامبر بكى سوى او روى ترن كرد

وحدت:
آن يكى مادع عــالم است كــه عالم متكثن از بكى او بـديد آمده
(جامع (1+0)
است

(جامع (178)
A) در بمضى از نسثههای كهن ياى بكـر. را به صورت كسر: اضافه نوشته و





استعمال دارد:
†)

بـيار لادر است و تنها يكى دوبار ديده شده است.
 , الها اله به متمم اسم (مناف اليه) است: (ديوار باغى)

## ضمير

1) در يـاسى باستان دو نوعضمير ثتصصى وجـود دارد: يــومنه و جدا. و ضمير در اين زبان ماند السم و صفت حــالات كو نـاكون نعوى مى مذيرد، بعنى در حالتهاى لـعو ى مرن مىشود.

## ضمبرهاى جدا و بيوسته

 ا
 و صورت جمع ضمير شخـى كوينـه در حالتهاك لحو ك جنين الست:
vayam حالت كنانٌ حالت وابستكى: anāxam
 (F،1
 تغيب نمى كند:

$$
\begin{aligned}
& \text { תa }=\text { كو يندء: مغرد } \\
& \text {-raiy = شنو لدة: سغرد } \\
& \text {-diši-sils -sim = دبـك, }
\end{aligned}
$$

r) در فارسى ميانه (يارسيك) دو لوع ضــير مغرد كو ينده وجود دارد:

باستان و azam اوستائى مشئت شُده الــت:
az nē kanig bē kuniùn ì nēk ì tō hēm
= من ثه دوثـزْ بلـكه كـدار ـ يـك _ تو ام

اين ضهير در فارسى مـيان كمكم از مــان رثته و در متنهای موجـود فراوان
 بمداز اسلام هنوز مورد استعمال بودم الست! در اللمعم ضمـن بست از ذهلويات جند



 از كس مو لترمr،
 (1) الهمبم. مك 100
 استممال امِن ضمير در حالتهاى كو ناكرت مده الست؛ ـثال از متّهاى يهلوى: kamīzak i man abāg artaxsēr wirēxt ud šud = artaxjèr gufi kŭ man kard hēm
= الددشير كنت ك من كردمام
man kù asnō-xrad hēm
= من كه خرد فطرى مــتم

ضميرهاى ديـكر كويند. و ثنو نده در فارسى ميانه مـور ثهاكى مختلف ندارند
 و بس كلهه معين مىشود:
كويند: جـمع: amäh ثنو لدّا مغرد :

to az kadām sōxmag ud dödag hēh

$$
\begin{aligned}
& \text { = نو از كدام نزاد و خاندان هـتى؟ } \\
& \text { kunì̛n ì nêk ī ıô } \\
& \text { = كردار - بـك ـ تو }
\end{aligned}
$$

amāh èdōn as̀nūd kū...

$$
\begin{aligned}
& \text { = } \\
& \text { s̀māh rāy pus-ē ass } \\
& =
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { دارد كه דكو نـكى انتفاق آنها در ذيل مى آبد: }
\end{aligned}
$$








 باشـد.

 بدل شـده و هجای آخر ان آن افتاده المت.



 به جاى پشــاه عتداول امـت:
(
( $\mathrm{P} \wedge \Delta$ -
! !
نا نه ايما ماند و نه اِيــان


اكر اعثما إبن كنيد والهُ كه من يس را بـكويم تا شــا جه كرديد (ifr (تصص)
 قور دا كفتــم حیر نـــــد دـايان به لبيد
مهـ كفتند صواب است صواب است صواب
( فرخّى
( $\Delta V$ بيهغى )
زردا شهاياث را عثال داحه Tی
(Y،P
 اهـاره اصل واحدى دار لد. در انكليسى و آلمـانى هم عمین لـكـه درست است، يمنى در الـكلـسى كلمات he/she/him در اصل حرف الـاده بود أست.
ب) ضمير جدا براى دیـكىكى عفرد در بارسى باستان كلمنا hauv است: امن كلهه در يارسى يـاسثان شعنى صفت اتاره ليز دارد. ضـير ديـكر كـى دد
 بهكر مىدود.
الما از جـملن ضهيرهــاى انـاره در فـارسى بـاستان يـكى ava است كه ضــر
 بر جاع الست و به كار مىرود.



 (19V بارس) امِتـان محرستّيدلد


رنته است؛ و در دورء: مورد بحث ما هر يك از اين سور تهاى سهكانه برانى انـاره بـ
انـان و جانور و بـبجان و معانى، بـكـان استمعـال مىنـود:
ه، أه او برای انـــان:

( $V \vee: 1$ بلعـى )
حبـاج منـادى كرد كــه مركه سر او مـش من آرد او دا مزار درم (14 (14)
اين يرزن درويشى بود و معانى او از آن كاو بودى (طبرى A (A)


هدهد طواف مىكرد كرد بر كرد خاله تا بوى لفس او بــافت ( Y )

 (Y○Y يارس)

باز كثتُند به سوى او مىـْتابند
(F،A مرالى جانوران و حيزها و مطالى:
(it it كاوى بها لد من او را به كوه بردم
و باز اككر جه وحتُى و غريب الست چون بدو حاجت و ازو منغت

(كليلب م: 9 ) بر ای او عر كبى صازلد
 (ابو اللهيثم (1A)
آهن تويتر كـوعرى الست آلات ححرب ازدست و عنــافع مردع (جاهـع (1 جا) انعرد بــــارست
 (اللتغهـ





 ( P ( 10 ( كنْد... زر كردد
همالدد زمين شام بـكى كوه بود او را عمّا خر اندندى ( $\Delta \backslash \Delta!1$ (بلمیى)
مردمان را جــامـهــاى يشّم بود... يــا از يوست كه او را دبــاغت (111: بلعمى) كردلدى
(r،A وى براء امسـات:

(







 (P،


خداى تمالى آن خانه از زمين بردانـت وجاى وى خالى ماند

 ( $Y$ ( لـاشد
هـه ستار كان را ر فتن است بِ آن مو كــه از وى بـسر آمدن ایــان (التفه:م الت (s)

بدين مدت بدان لفطه باذ رسد كه از وى حر كت كره باشد (Y|Y اغرامن)

رسول علـدالــلام بر ابتتر نشـتـه و ماهار بر كردن وى او كنـه (IT\& Oصص (IG)
 اين سيـي ماثن آبكِرى امت به در بـخارا كه به وى كـتى كار كند (180 مدايه (1)

يتِن است كه ضد آت آب الـت كه وى مـرد است وآت كرم (ابو الهـيم
(نى جمان جامه سغيد اندر سغر بر سال خود لماند و ثـــتن وى دشوار بانـد


 نز د آن هسر شدى و او را بدیدى، دلث آرام كرفتى انز دوستى اوى ( $11 \Delta!1$ (بلعمى 1 )
بدبن ملك اندر آمد و او را بكثت و بيتالمقدى را يــاكُ كرد از (التفه:م F (Y) ثعل اوى
(MPR (ســـتان ( )
مال اوى و خز اين و ستوران بكك

(H0 شتنقش


(1 YA دارس)

(S،A

(IIV:I بلعمى)
ות

(IYヶ التفهيم)

 ( 40 : بلعمى 1 ) با إو يثد

(VY مجهوـر
جاه خلى ودا از عيعع كّرى باز دارد؟

تصو ن حتبتّت امست كه ورا رسم نــــت
(مدامي fr1) امن נوحك ودا روح حيوالى خوالند

ب4 هيزها و معالم صم بشكار هى



 (ألهات (1 هاره بودن لـــت

(

( ( 1 (
آت برون شـدست
و اين بادهـا جنوب الست و ثمال و صبـا و ايها ند كه درختـان را

(I،Y ا اين خـير با حنف صاهت خـيشومى آخر ليز در بمنى از آثار اين دوره
آمنس امت:
(مجيد 1؛ 0)
از بهر بها هلاك كردلد = جهشان
( او يـاوى إـا را يارى و نـكهدادى
A) فمير ييوسته، يا ضهير بـو لدى، بـآخر كلهـ مىييو لمد و جـكو لـكى آن

در مراحل سـكا نه تهول جنين است:
(1،A در دارسى باستان:
-maiy كويندٌ مفرد:
taiy $\quad$ شنو لدء: مغرد:
ايمن دو ضمير در حالثهاى كو لاكون لحوى تغيير نمى كنْند.

-Sim : حالت داكُ مغرد

حالت رانْ جمـع :
حالت وابستكى جمـع:
(r،A در فارسى مـاكه (بارسيك) ضـيرهاى ييوسته از اين ثرار است:

| جمع |  | مفرد |
| :---: | :---: | :---: |
| - män | -m | كوين |
| •八an | -1 | شنّو لده : |
| -ṡān |  | دبـك كـ |

در فارمىى درى نيز ضـيرهایى ييوسته بهآخـى كلمه منصل مى نو ند و در خط
يهلو ى عم ابن انمال مر اعات مىـون.
(P،A ابن خميرها در بهلوى به حرن عطف و حـرن ربط و موصول و خمير و حرن اضنافه و منعول و متمم فعل نيز متصل مىشود: الف: با حرن عطف
ب: با حرف دبط
kum wizand ud 2 yän makun
=
al winàh illän kard ēstēd pad patit bēd

$$
\text { د: با حون اضافن }=
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ud arlaxȳ̄r aziš zād } \\
& \text { = و اددشير از او زاده شد }
\end{aligned}
$$

(P،A




$$
\begin{aligned}
& \text { us guft ōhrmazd } \\
& \text { = و او را شرمزد كفت }
\end{aligned}
$$

|أف: دد مقام مفعول :
tàlan man bé amurzèm
=
ب: بر ای بـان انـانة ملكى
$u m$ mād spandarmad um pid ōhrmazd
=
frahang tôxm $\bar{l}$ dānis̀n us̆ bar xrad
$=$
(ArA
 guftis öhrmazd
= كفتّ (كفت او را) مرمزد
Q) در ثارسم درى ضمير يـيومته سـه مورد استعمال اصلى دارد:

الف : جالثيـن مغعول
ب : جاكـين متـم فعل (منعول بواسطه)

(1،ه) ضمير يـوسته كاهى جـانــن منعول صربح است و معـادل ضهير جدا
(مرا، ترال...):



خداى را دعا كرد تا آن لعمتها ازيــان بـتا ند و دروين كردالدثان ( $\Delta \backslash v!$ (بلعمى $!$ (

(
بعر دكان ياد افراه روز بزرك


تاريت زبان نارمــ

(Y،ه (8) حرن لهانه مغعولم (دا) به كار مىدود، و در فارمى امروز با حرن اضانه متداول


 ( $\mathrm{X} \mid$ (6بر (به إمشانه

 (rYp (طبرى)

 ( V (مهو.
 (rya كـــمـا (r)
 مى خوا اند:
خداو نمش را دردس بـــار بُوَد. معادل: دخداو ند او ه (مدايم سهץ)


- مقام ضمير شيوو ـــه در عبادت و جمله

 امـم قراد میىكـد.


 (HAS !
 (IFIV طبرى)





(89 عشر)
( 194 (8)

از هن در خو امست لا مو مث يهعا نيلم
مرا بنواند، جوابث ندادم
حهلى مرد كرفت از آن خـوارج . . . به بست فرمتاد كــ كارشان (14
فرمايند




عركه امن ينج نماز بياى آرد نواب آن ينجاه نهاز بلهنلش (rvf (كبرى)
 ( طبرى ( كرديعـان بر نو
 (rYv (طـرى (G)







 ( 11 ال. 1 ) بنمردثان كه جز أى حــد إن بود
هرجه دوميان بـر ان كردلد به خـشت و كع باز فرهودهان كردن (FY (مبعمل)
 (FY|:l بلمصى)
يـكى مر بزد ابليسى را. . . نا بم كنار: جهان ا نداختشي

 (AV مبتي) به دمـت خودت بايد كار كرد و كاهى یس از آن:
( $\Delta 4 A!$ (بلعمى $)$
جه كناه كرد تا بيايـــ كثتن ا
(IAY! 1 (بلممى)
فريشتهاى بايسـث تا او را مونس باشـ
(Ay ! مبيد (A)

نو مر خداى را عالم از T ن كنتى نا جاهل نبا يدث كفتن (جامـع +4)
(P،10 و به حر فهاى اضافه و دبطل و به قِيد لمز متصل مىنود:

به ضهير جدا:
( $A: Y$ (مجيد)
( $\Delta Y f$ ( Y )
( V (عشر)
( عشر (MF)
(4\&f:l بلعمى)

(YY (تنغتشى)


(191:1 بلعمى ()
كفت . . . بـ بنت حاجت مــت
به خـبر مشترك:

سنتكت زلم ثا از يـن خردت بر انم

من بارى به دست خودش در كور كردمى هرनه شها از يـت بغرستى خواششتنلان را از كردارى نـك ( 14 (14)

بم ضمير اثاره:

 به حر فهاى ر بط و امنافه:

حون خواستند كث بكشند T ن نه ثن كفتند... (بلعمى ا؛ IVY)

( $1 \wedge \Delta$ (مجيد Y )

تاريغ ز بان لنارسى

( $\Delta A V$ : $Y$ (
(1\&ィ بارى)
( 10 ( 10 )
( 10 ( 10 (

مر كـها كهان بيايمد بـكِر بدثان


.يمنى كعان دصتودى لدهم كه با ما بدمن غز
(M4 اليـ)
( $\mathrm{\Delta}$ (
(A0 عشم (1)


(Y尺Q:Y مبعـد)

(IYY:Y مبعــد (
(Yar الئ)

هر يـد كه هـان افثاد
مر ته خون آ مد Tن را مىريرمد
باز باتِـد از آنهـ لان باز دارم


عر آن را بز مد لاه از مردم يريرن آرد


شه: مرجت عرادست بـكو

مر او را به حرب كردن فرمود لاهان به كره بـ مــلـا̉ى داءت




(Av عشر)
( عـنو
كاهى دوزغ بنمودم


باز: تا إن بار كه بالزهان زمه كنـم

(F00:
و بارشى به جاى خو.بش باز ههادل
(MAF:Y ميعـد)
يس باز لان الدر كور بيرألد
بيا: ( 10 ! 10 ( 10 (
 ( $4 \vee$ البا 1 ( 1 ) با: بات بغرمايم ثا منـكــارت كنـند
( $\Delta \subset$ )
انكرن ببعنبالى ياش آواز دهى بـدار شود


(IYY ! مبعيد (IOY)
هس: هـسان بميرالد به بازستدن جان
(IQY.تذكر)

هندات: در حال دو مود كع كوب ههادلد و عهندا ثش بزدلد (سـاست د؛ VA)
(rpp اليـا (ran)
كبا: شر كباش با يـد بـكـيـ

از: ( $f \backslash$ (

اره بسـار بتوان خورد

فُل ڤزال شى كيرد:

امنادى يا لاز م يا مبهورل أست:
(500 ؛ (1)
(YFY مدامه)
ثـكم باد كيردحان
(
دنـالهــاهان كد شود

عهرش دراز بود

جعله متمدى بانـد:
 ( $\mathrm{P} \mid A!$ ! بلعسى)
جهودان بر وى جـع شدلدو دست و (مغر (1ヶ)

او لغـاعث بيست و ينَ ارن قياس كردم (Y ، 11
( $\Delta P \Delta$ I 1 (
 خيـكى بركن.... و جادر بر بالاث مون
(المبا)
هسلوريب داد تا برود به سرانديب


اكر خداى تعالى نصر كی دادى...

$u m$ mäd spandarmad um pid öhrmazd
=
kat tal̂m ō zrêh ōflēd az dusmanān abêbiom bawēh
=
frahang lōxm 1 dānisn us bar xrad
= فرهنـك تـم = دانش، و برث خرد (است)
(A،11
 ( $M \backslash \mathcal{F}$ )
(HAY ! 1 ( 1 (
Tا لـكاه ربان بـكـاد
زمين رانوش بـكـر فت

 هعين نكتد در افزودن ضمير يـوسته ملـكى درعارت موصو


$14 F$



از فعل و ملـحق به اسم :با صفت، و كاهى يساز فعل شى آ بد: (1،1F يـت از فعل:

ارذرش آيد كه بدان وهم هافى خويش برمورت لطـيفـ خويش... (ابر الهيمتم (7)

متحبط شود




(195 (19)
(rir:l بلمـى )




(شنقهُى FTا


 بع كير مىدود:


(Ha ثامنام (H)

تلريغ زبان لارسى

(شامناس (ب)

(Apr ثاهناع)

(HマY شامناس)
 ضمـر هيوسته لمز مىآيد، يادر موردى كه مفمول خود ذكر مىشود و لياز كبهآوددن

غــير نــتـت
(







(IVA تصص (FA)
به حت آن خعلى كه ثـها الا او بيافرمد

(IYY!! بلمصى)
ار هو شنـكك، قصن او بكفت


بلرذیى
اندر عالم هر كه او زلده امت و بى T فت امست او شنواست و بينامت (جامـع

ضمير الشاره
19) در فار سى درى دو ضـمبر اناره عست كه در مغام صفت اناره لِز بـ كار

مى'ود:
ايَن: براى اهاره بـ لزدبك
آن: برانى اثاره بـ دور

ZK بَ جانى (T)


 (ـن) در هند كلین فارسى درى بر جاى مالده أـت. از آن جمله: ايلد: اينها
كيدو يهلوانايدرآمد بيجنـك ز ز نر كان سامى خودشتم يلنك (Y\&A ناهناس)

ايلمد: جنين
 (A A A (A اهناس)

اهـرا: بداين سبب، زمبا كه
ميادم كه بارم بـود جاهل إبرا كهرا جهل يارست يارست مارن (ناصر (نا

امن كلمه در فارسى مياله به صودت $ا$ إد =



تاريغ زبان فارسمى
Tا ن ال با كلمن اوستائى an-a مر بو




عمنى جنـين است (برهان هاطع)

مىشُو لد:
 (AY:1 لــفى ) ثــا الـان دوسـت مى داريتمثان


 امن دوره استععال عام دارد. اما در بعنى عتون ديـك يـا ليست با بسـيار لادر الست: ايمدن:
و اكى اعلون كه خداى نـيست كه ندير كند آفرينت را. . . ( $\Delta r_{\text {H }}$ )
 (IT سیعـتا (1)
و اكى ايلون كه آرايش طليعت هم از طبيعت بود (مبعـتا مى 0ها
اكى الهعن كويند كه باتى لبات يـثت از بآمى حيوان بود ( $\Delta \mathrm{A}$ (

اكر 1اليون كه حـكم كنْد بر برخنى از نبات كه بيشتر بود ( $\Delta \mathrm{A}$ (


(سy (سجـتالى)
بـتندى
كروهى ايلعن كتتند كـه ابن رد اسـت از كـارسبدكى ایــان بدين (ابوالهيْم هـ)

البدن كو يُم كه مردم هرجند فو عنرست الدر اصل. ..
(ابوالهيْم \& (IY)
(ابوالهيْم (IV)
كـهاى ديـك البعن كويند
(ابوالهيم
اهلـون كفت: الطبيمة مبدع البيو هر
(ابوالهيم
اكر ايمعن كوبند كه آن T Tتش است, . .

(rA (طبقات)

احمد بوالـو ارى ابدون كويد
ديـكر ابیون كويد. . .
 (بارى هf)

لاوردماك برون جو منى در هزار سـال
ابنك تــو إيدى فلـكا و من اهــدرم
( $11 \Delta$ (مـدحــن $)$
(مبعل وبّب)
مر سالى مردمان اهيد آ يند
مرا كنت اينبا غـريب الـت جـالـت انـت
بدو كن عنايت كـه تنت اليلدى است
( 49 (4)
(ابوالهيم (ra) (ra)
اهـدغرن آن بود كه كثنه ثد


 (FAA سيجمل) مرسيد كه مغِره اوبلد جه میكرد
 ( $ا$ (
( $\Delta \mid \vee$ ( C )
سغت لـك از ابلد كلا مىكنـد

T آ نجا از من مى كفتى، ايلد با عن مىكرى
كمست بر رشت زهين جـانى كه آ لبـا نو بيا
غـايمى ای شهرمـار ارپند بـا ما ايلدى
( $\mid$ ) 1 )




 كلمات ايدون و ايدر يكــره شتروك شده اعت:
( $1 \Delta 1$ عش $)$
آرى ما هعنين باداث دهـمـر


 (أفنل I!
( $\Delta \Delta$ )


 (اشر ات تمنی است
بل هنْنى با يد كرد كه فرت باشد ميان خالت و دیفلو ت (اشر ات rar)
 (1هـ)

اكر هنيى مىدود كه ياد كرديم عهل بر وى مـكاه دارد

( $\Delta r$ (
له هنين أست كه شُما مىرْنداربد

بدون تناو تى در معنى و مودد استعمال به كار رفته أست:
(YY) بيهنى)

( XY (




 ( $Y \Delta$ (هبر.يرى)

بلا نهه كويثد
 ( $\mathrm{Y} \circ \Delta$ تصس ( $)$

ما را از T أ كاروان خبر كن ثا نزا از اينهـ كنتى باور داريم ( $\mathrm{Y} \circ \mathrm{Y}$ (تُتس (
كفت بر ما يوشبده ذيست از اينهـه نو المروز كنتى و خو امى كرد ( $\Delta Y$ (
(rar انبـا (ry)
ايـــان را ملاك كن بداينمه مىكويند
(YVo! مبجـد (YYO)


 (Y)
 است كه يــتُ ذكر نـه يا صيس ذكر شُود:



(HEY II .لمسى (HA)
علم او از آن ْو بيـتر
(rva !
(rya ! )
هر كه بركِرد عـا آن او باتـد

امن مرا دادى، آنِ من كثت
( $Y$ (
( $M \backslash \Delta$ ( 1 )

(المبا



(PY

 (حدود (حو)
(TF (T)



آن
ايمـان 1

 (المو (الهينم

المزد... بهآدم كلماكى ميوست كه بدان تو به كرد (ابو الهينم
بر لنعـان نان نتْوددندى و كمْندى او نــكو لتواند لـــــت
( $Y \Delta F$ (مجـد 1 )

(مرال، تاه وراه درمى آيند:
(IYY سغر)
موا با او بحث افتاد
(MFY (مجيد)
مرغان تــبيع مى كنتد مرا


ليمى از بهاى إمن لرا دادم

عاجت من آن است كه بهنـكام مراجمت كند بر ايمتـا كنى ثا لرا (سغر $)$
باز بيـنـم

جاه خلت ورا از هـعِكارى باذ دارده
(
(مدايه \&r|)
نصون حتیتْى اسـت كه ورا دسم كـــت
اين נوح كهورا روح حِيوانى خوا نـد

ضمير مـهم




بـــارى، بعضى' بر خى.
 نيز به كار میرو ند و ما برایى يـهـيز از لـكىار، در نصل حرون هريك از امن كلهات

تارْغ ز بان كارــى
YOY
, با ذككر شوامد و موارد امتعمال لهوي آكها خوامـمر Tورد.

ضمير مشترل؛

بهيكى از غـيرهاى نـتصى تُش كانه برمى
فريدون خود آمده بوده او خود را فر امون كرد، ما با خود كفتـمه...
ضمير مـشتركٌ در فارمى درى سه صودت دارد: خود، خويش، خويشتن. (PA


 يـكــان بهكا میرمته الست.
كلهí خود در فارمى درى كـه معادل كلهi x"ad فــارسى هــا نه و hvato در اومتانْى است در اصل در معام فـيد مودد المتعمال دانته و به ايـسن سبـب به أنــان و اثـياه يـكـان ارجاع مىتُده است:

آن SEx أست.




 فملى كه دد جعله هــت سعلو

Yop
(190. تذكر.

خود: من مال خود دا حلال مىدام
(مبتسانى A)
هيع چجز از هابعاه خود جدا تواند شدن
(
ان در ديكر با خانى خود شد
(IVI سفر)
رتـهاى نوشتم بدو و احوال خود باز لمودم

دامن خود بدان آتث الدر كثبدم

خو يث: لمىنـكرى سوى صنع خداى خوانـ




جون بر كرد6 خويث مقر آمدراحت يانت



مردم است كه ثابت است برهال خو اث

(Yヶ0 بیهتى)


خلان كـكند خداى مهد خو اش را


(منطلق Y) (

 ( فر خى (roa)

تا لشود جشمزنمه، خـيز و بـكردان يكى


 ( $\Delta M$ )
از جــات خويش كـود مركـز عزيزتر

(ral تسران)
(P،PQ
(فاعل، ليِب ناعل، مستدالِه) مِا منعرل يا متصم فعل (با حرف اضافه) واتع مىشود:


(190.تذكر)

در خواب خود را در دكه ديدم

(YM (Yشهقى (Y)
غازى سلاع از خود جدا كرد

خوريش: وى بدين مال وحطام من نـكردو خور يـ دا بدنام كند (يـهمق

 مرخوبث را آنىا متـمابه خو انـد



هجهار شـهارى امـت كه از ضرب وى اندر خويثعن شـانزده آيد
(منطق צ\%)

خلان امـت در روشنايـى ستار كان كـ ابــان را روشنانُى از خريثعن

امتص

سعادت ديدار امير الموّمنين خريـعن دا حاصل كرده شود
(A0 (1.


ما خوبـتن را تسلــم كردهايم



 (التغهم (Af)

آن پــز است كه يانته شود به بسودن و تانم بود به لن خورث (الثغهيم


مـتْى ر لد را سیم دادلد كه ستـكـ ز نــد و مرد خود مرده بود
(lar بيهتى)



مى آبد و اين غالباً در تر جمه آيات آـت.

 (49 6برى)
كغت موسى كروه اد را كم اثى كـوه، شما ستمكردبد به تنهاى شما،
 (br (

تنهای شـا را
 (6بى

بشكافت از آن دو ازحم جشمهكه دالست عر كروهى آبخور الــاد (ط)
 (01 (مبعد 1 )

شده است:

 قوم را كنتم حو يُـد شماعان به لبيد
مدهكغتند صواب الست صوالب است صواب (فرخىى1ه)


 مشتركـ بك جا بيابد مرجم آن دو با عم تغاوت دارد. مانتد: ينهان ز ديـكر ان بـ خودم خور ان كه مردمان

كه در اين منال مرجع ضمير منـرد شنو لده (تو ) و مرجح ضمير يـوسته (م)
كورِدهٌ مفرد امست.

(مجيد ا: س7)

(rar

قيد

1) قِـد كلمهاى امت كـه صورت نابت دارد، يعنى صرننائدنى امت، و آن
 بيـن ايد:

متعلق به فمل: (14Y مبجمل)

كتعلى به تْيد ديـكى: كثتن ايـن به لزدِك من سخت آسان (XAY هجو يرى (YIY)

متملق به مغهو كلى جمله: بــيار باشد كه اندر آماسها بــوى دهان (انران
ناخونى كردد
(F،) عبارت قِدى مجموعن جند كلمه امست كه در حـكم ثيد واحدى باشتد: آنكه فرعون با سباهث جمله غرته شدل بـ دربا اند
(طبرى هء)
r) تَيد داراى انواع كو ناكون است كه هـر بك نوعـى وصف را در بر دارد. از آن جمله: حـكو ـكى، اسازه و كـيت، زمان، مكان، تأكيد، نغى'





= paruvam

dmariya $=$ =ašnaiya
لوع سو به جز

$$
\text { } T=\text { avadò } \quad 1=i d \bar{a}
$$



 ديـك و ماختمان كلى زبان منوز بر جاست.

 مى آوريم .
\&) تِدهاى ثارسى دریک بمغى از بارسى باستان بر جای مانده و بمضىديـك


كيد نفى و نهى




در غملهاى منفى از Tن هـتّت شده است.
 فُل منفى به كاد مى


(ra بلسمى) متحلو تات
 (ITR (همو.مرى)

لثئرن بيعز عشاهدت نه


( 41 ( 1 )
معدلى
(19 هــنى (1)
كاو ع بابد ها ير و نه جو ان
 (r|\&!



(MA : مبعـد (M)
 (
هـه را به دوزغ درTَمدن است و هركز بيرون Tمدن نى و عسه ا
 قيد هِ در يارسى باستان كلهنَ كلمه در وجه امعى و وجه تعذبرى فعل بـكرد به كلا مىدود: = mā kwn

تاريغ زبان ثارسى

$$
\begin{aligned}
& \text { = mä bā̀ } \\
& \text { = mā framàjē }
\end{aligned}
$$

 و كاهى متصل به فعل مالند جزء صرفى لو تته مىشود و دد مورد اول بيشتر در متام فيل است:

( $\Delta 0 \circ$ ( C )
(tas

و در بعنى از متون مالند تِيل نغى بـ كار مىرود:
(rfl (طبقات)
(rYo طـمجات)
مه يارى كنــد بر بزه و دتــتاذكى
مه تباهى كنیل اندر زهـن
هـ هزديل شويد بدبن درخت امن سنغ كافور مه از كردار او بود


در خط بهلوى إمن دو كلده به صورت هوزوارن نوشته مىشود:
lō
二ـ
 امن كلهه در بهلـوى به صورت hagarz آمده الست. در فــازسى درى صورت مغداول
 كهن نر به كا ر فته أست.
مركز : همه را به دوزخ در Tا مدن الست و مر مز بيرون آهدن نى (HY (H)

ادريس را مى آرند كه در همه عمر خويت هر مز شـب نتففت (Y| (تذكر•)
(تذكره (

(اشراق \& الو)



 اندر آن بوستالها هر كميز سو كند دروغ آنكاه هركيز كوايمى إيشان نشنو ند هـكرز: عـتى دارد بر رفته به جانى كه هعرز نــت مـكن كه رسد طاقت منهلوق بر (TYA (فرخى)
بزركى , نيكى نيـابد هعرز كـى كو به بد بود هـدامتان


مسردمى ورز , معرز آزار Tزاده مبوى
مردم آن را دان كزو آزادهوا آزار نيست
(ناصر ( C )
بـا آز هعرز ديسن نِـاميزد نو رالدهزدين به لــكر آزیى (كامر F4)

قِيد ثأكيد


 èerwar


كـى كو به دهشو بود Tورى لدارد بـه كـ كنـه و داورى

 سلِمــانغار ديـوالم بـالدى (

Tرى مو T لـكمى كه مبامى شود به حرب
زاول بـه چنــــد روز يـــابد لـلايــهدار
(منو میرى)
(تذكره



دوره هاى بعد امن كلمه متروك يا كم استعـال الست:
هر Tث4 نبود دست خـالك را بـر باد

( $ا$ )

سـاهو تُره شُود كر جهه روشن الـتِجهان
( $\mathrm{m} \mid \mathrm{P}$ (
 مو راز كه ثالثى در آن معرم مثود هر ابثه از مياعت مصون مالد (كليله ست)
 (FYY عشر)

 ( P ( لــنى (



رفته است:
بمى هـ جه خواهد رسيدن بـمردم بر آن دل دهد هرزمانى كوانى (فرخى (rar)
يا اوبس جرا نِيامدى نا مهتر را بديدى. كنت آنكـاه نمها ديديدع


كفتند بمى

بلم نـايد كد جِيز ع ا علت و جود جيزى باشد و علت بات ديـكرى
(اشراق سشا
بلم در حال بنــاند ... الا. . خمارى منـكر آرد (بـهتى ف؛ ه)
( بيهفى ف؛ دس (ا
كتّم بلى بنوان نـود

( بیهفى ن؛ (V)
r|) قِيد دالبته كه آن مم مأخوذ از عر بى است نيز در آثار اين دوره ديده
مىنود:
بسيار كوثـبد تا به دستآ يد، البته بدو اللتات نتهود (كليله م؛ سها
(كلِلد م؛ سor)
با اين مده البته بر سر جمـع كـكفتهام
 (انران (WY) حاسل شرد
روزى آن جهود دلتـك شد از آبكه مالك البته هـع مى لكغت


ثاهى كه حو كردد ڤران يـلك و رمحث
البـه كـــان خم كـدمد حــكم تران را (الورى ا! 10


امن سنخو نى است كی امن كافر بنخو اهد كغت لاثك در و تت جان دادن ( $\mathrm{H} \mid \mathrm{Y}$ )
 ( $\mathrm{H} \mid \mathrm{Y}$ )
( YA (عشر)
آن بودلى است بیىك

T انكاه بدا نـد تهـا هر آ يند بـ شك



لى ممان بودند ابشان كى آن آيتها فرستادء خداى الست
(مجبد 10 (

(عنو ( )
 (

قيـل اندازه .با شماد

, از آن جمله كلمات ذِمل است:
(10 كلـن " (10
 درى يُز برای تـيد مفدار بـ كار ميرود:

بـ روزكارى بر نيايد كه بـشتر احكام شـيعت ... او را معلوم كردد





اكر ينانكه به خداو لد حق باز رمانى بـى رلجها به ثو رسد ( $1 \circ 9$ ( 0 )
 و بـى كنتى كه امروز كه مرا الدوهى يـن آيد با او كويم
(تذكره (1Y0)

 (مجتمل سY) أنجا مؤمنات بر دمِن عيسى بـيار بودلد

بـيار بردء نيكو بود كه جون به علم در نكرى بخڭاف آن آن باشد
( 111 (6ابوس)

بـيار كتنـد و شفاعتها كردند نا باشد كه نـبن اجابت كند (I\&1 أسرا)
(YY (WY)
بـيار عذر خو است

 با مردمان سغن اندك كوئيد و با خداى سنغ بـيار كوئيد


كارهغ لـ بان لارصى

هون و جود ممـكن موفوف باند بر جيزهــاى يــيار هر بـكى جزو (اشرات انـ)

مبب باند
, به صورت اسم در كلمٌ (يسـارى، معادل كثرت:
 كلمة ' بسـياوه در مغام صغت ليز به كار مى اِيد:
(سبـتانى
(اسـراد (Ma) از به رميدن له های بسهار با زمين




 , فرامون شـه امـت:
 (rfo (رودكى -مــكـ)

كنبــدى نهمار بــ بـرده بلـــد
نی ستون بر زيمرو دزبر مرثى بند

(FYY تـس (ت)
ايوب را از T Tن نهمار درد دل كرفت
(تصر (تر)
زلى بود نهمار جميل با جمال عبـب
(BY (B)
معمدكفت مهتاب نههار روشن مى تابد
 كفتخوامىكه من در همث ترا بينا كـم؟ كنت لهبار خوامر
( $\mathrm{H} \mu \mathrm{H}$ )


ععركفت... خو امى كه در كعبه شوعى دسول كفت نهمار خواهم (YHY تصصN)

متداول امت:
(YYQ i i )


الدد آن هغغى يـغز ود بهامرخدات و لغلى بكاست (


 (IRA منو جهرى)
(1A در يارسى باستان باشـدكه مینى (معـوده دارد. در هر حال يــو ند ak- در فارسى عـيالى

بهآن افزود شـده است د در فارسى درى يرجاى ماند و متداول بوده است:

آنكه انعك علم دارد كـز عالم است


 (

و كاصى با افزودن باى لـكره:

شـها را از علم لداد



:T C tam



(
و كاهى در عفام منت مبر تر يا متهم با بیى آت يه كار مىرود:

كم كس بود از امِنانكه از آن سيبِ نیْورد

( (ima

رإيجتر نده است:

(YMI. نذك (
نماز كنم

اللهى ثا با تو ام بيثتر از عمهامو تا با خودم كمعر از عـهام
(1FH (نذكر)
اكر از بزدكتر كومم طاثت نداريد اعا از كمعرين بـكويم

كمعرين درجن عارن آن استكه صفات حتدر وى بود (تذكره $1 \Delta \backslash$ ) (Yo

 ( 1 FV

عدد عثرات مــكن بِش از اعداد مأت مــكن امت (انر ان ه) (انثرات




( $\mathrm{Y} \circ \Delta \mathrm{S}$ (


بيش كس بر وى اعتْـاد نـكند

مرا بيش اميـل خلاص بافى لما ند

تا يـش با عاثتان و فزوما ندكان دركاه مـكى لكـى (تذكر. (IMQ)

بيش مر ادر زمدكانى جه راحت و از جـان و بينامُ جه فايدهو

إين كلهـ كـه در اصل صغت برتـر بوده و بهTان ععنى به كار مى (فته بتدريج


است:
(سياست د؛ (M)


در ضهير خــويث او را هــم مهــابتى نــــافتم كه احترام بيهتر لازم (ř) شـردمى


كتاب و تر ازو و آهن به يـكدِكُ تناسـب بيشر ندار ند (كليله

تُـمار مـكرد بهكار میرود؛ اهـا در دورههای بعد ايـن كلمات در إبـن مورد استعمال
متروكُ شده اسـت:


( 101 ( 10 (
او را جنان دانتت كه دانتت از عزت و اعتمادى سغت تمام
( 110 بهغتى)
(ذُنس FA)


(rYa السراد) كندى عنظم از وى همى آيد
حالى بارانى عظيم آغاز نهاد
(19Y مجتمل)
هوت بدانمـت كه له آدمى اند عظيم بترسبد
 بو حنم اصهاب خويش 1 ع غتيم بههبت و ادب داشتى
(YAQ • تذi)


زما نه را لـِك شنـاخته است و مردمالر| بدو شتاما كرده
(fV! (يهغم ف؛ )
( V (بيهتى ف؛ )
مدريان دا نهك از آن درد مى آعد
(
واندد آن نيك نأملكر
(Tr

نامعن، يرست از عـدد و مغدار، یسرسش از مدت، برابرى از جهت كمـت، و جــز
 (1،TF) مشدار نامعني:

(TH شامنام)

VH
(انشاق (TY)
(IXY (يِهفى ف؛ (IAY)


حو ن هــــار شو لد نداتند كه از شب هثد كذئته است
(fv (fane)
 (سـكب ا! frr)
(AY (ثذكر)
بهند حو به تـب بر بم انداختند

كنت دل هند دار یی كنت يـكى
(r،Pr ) يرسش از عدد و مفدار:

كنت اجرى من ايى دوست فز ون از هنرم
(فرخى (Y)



 (حدود (ح9r)

شار ستان بزر كك حصين دارد كه خود بند شهر یى باشد ( ( H )





(P/PY ( 1 ( H ) يك مـسر را عمههد برخ دو دختّر بود
عر كه عرده بودلد از هـسر ان و دختر ان او، و همهنلِ ايـنـان فرز لدات
( 1 RF $!$ ) داد

 ( F ( F (
 يـز (
 (A،PY مى Tبس:

تهندان بـاندى كـه این يـرزن را ــال تا سال هــر دوز جهار نا نان


رسـدى
 (rof عش ( $)$ تهندات بناريد خخود را تا ناخنانت بيغتاد
( 1 ( Cr ( بنداد كه او را افـكنده دبـ.. تأملى كرد ( F ) ديركا. يما د ـهندان كه حد امكان باشد
 بهندان عظلمت برمن سايِ انداخته بود كه دلم متعير بـا بده بود (تذكر• شr (1)

الدر هـه عالم تعندان بناى بُّركوار يـــت كه بهسـستان است (Iro مــستان)

بادشاهى و آن تهندان لعمت بـذاشتى نا كرسته بیحع مى ( $1 \circ \vee$ تذكر)

مراكه جندين حق خدمت باند كاركل بإمد كرد (سباست د؛ (VY) (ry (ix )


(نامنام) بر كام ـلـطان سعمود كرد و هندين روز هـى برخواند
(rيسنان


زمان را حـق و حرمت بر نوبان هوهندان الستكـه نويان راست ( شنغشى بريشان






 (rar (عش) كنو امم

(تذكر. است


قَد ذمان
 ربط دكـ_ه، جـز

در ز بات ودا'نى دبده مىشود، و در اوستانى تنها مورت
 كه مورت نْفـتِن (نوت) كهتهـتر و كم اسنعمالتر الست: مردمــان را راه دشوار الـت نون
اندر ان دشت از فراوان امتشنو ان (\%\&T (زُخى)

كنون خورد بابد مى خوشــكـوار
كى مى بوى مـك آيد از كوهــار
( ناهناهـ
Tآهو ز نـك كوه يِامد به دشت و راغ

بر مبزه باده خوت بود اكنون اكر خورى
(دودكى (A)
*dya (MP وجود داشتت ومعادل آن در اورتانى (hyas (hyo) و بوده و در يو نانى , لأينى
 ثار سى درى مم به صورت »ديلكه كاه به كاه ديده مىشود:


(lfor $\quad$ (
 كغت: ديك بمرد، امروز در نز ع الـت و فردا در د حم اــت كه هنوز


نز اد
كغت كبـا شد كوهـِار كه دبك دود بامن نبرد آزمود ( 0 )

دبك إين علم در نهر بود، امعروز در ميدان بدانتهاند (سمك ب צ؛ ثجrی)

الا در ابين دوره بيشتر به سورت ددى، به كلا مىرود: رسدشاناميوز رشوتى.... ميِنان كه دى رسيـي بود ( Y 01 ( H )




و در ثركيب ددبروزه در متون ايمن دوره نادر است:

(سمك ب \؛ سی)
ديرود در يـش تمران أبستاده بودم
در تركيب ددينه، به معنى ״دبروزينه:
كرديمث بركنده و بر زممين افكنده كو نى كه نبو دیى ديث
(ral! (نــغى )
ديكك روز برخاستند آنها كه آرز, كردند حال ر ى دين ( نــفى
بعنا بط اكمرجه دينه بـود آب دريائ نـا بـه سينـ بود (حديته (حr )
به فردا جــ امبدستت كـ فردا

له مـر جود امست همـجون روز دينه (ناسر (نی)

امورز به از دينهاى اكى مونس ديرينه
دى هست بدان بودم كز وى خبر؟ آمد

ثار يخ زبان نارصى
با سـاكنان سـنه بنشـن كـــه اهل كــنـ
ما تند طلفل دهنه بـ دست و بات كردند

(YA


دارد.

دودهمایى بعد ديده لمىشود:
هرَنـوش، هر ثنوش خرا بات هـــان بد

( $\Delta 9: Y$ ( 1 )



 ( $10 \backslash 9$ (سنانُ)

هار آن أنس عـثك نبودست بـدمدار
اهسـال دميد آ'نهـ مدى خوا امست دلم بار (فرخّى (AA)

مزاد بارت كفتم خــن كز و تن زن
تو از لجاج كنون الحعـدى و بارينى
(YAY!
بارين4 كذانتم ولـــكن الهسال به مز الج هارست (IY مـلـدحـن (1)

 سال اهــالين نودوز طربناكىست
بار (منو جهرى

هركز نيامدست , نِايد كذشته باز
بر تول من كوا بس هیرار و يار من
( ناصر هr
بيرار سـال كو سوى نر كان نهاد روى
بكذانتت آب جيتون با لـكرى كران
(فرخى (Yヶ)

: parēre
كر نبود به مراد دل او دى و برير
بد مراد دل او بـــــم امروز و فراز
(
برير تِلن احـراد زاولــتـان بود
جنانكه كبـه أست امروز اهل إِمان را
(ناصر

الست؛ الما در متون اين دوره منال برايى اين در صورت كم استص:

وه (
در اوستانُى معنى

هو آكه شد از كار دستان سام ز كابل يــامد بـه منـام بام

به شــب كويم نمانم زنده تا بام (IXY (I)
شـا از بامدادان تـا به اكنون (ويس باء)
آمــ نودرز هم از بامداد آمــدنش فـرخ و غر خندهباد (1fa منو خهرى (1)

 الست؛ به صوزت >دو ثـنه و >دونــنـه لـيز به كار ميرود؛ دو شم شبى كذشت جـكويم جكو نه بود
 (rro مسعردهمد)

دوث بُرِ عن هـــى كـر.يــت بزار ى مـاه عن آن ترك خــو بروى حصادى


 ( Y )


 (FYマ! (سـك ب (



(\%A9 (فرخى)


برفت , همه شـ سـكالث كرفت
كه فر دا جه سازد ز خوددن شـكفت
(
باز كرد كه فردا ترا الز روحافزا طلـب دار ند (


به صورت هنوز‘ هم در آنار كهن به كار رفته امست:
هنوز از لبت نـير بـويد هـى دلت لاز و ثادى بجويد هـى


 (ra ؛ 1 )

ترا هنوز به كام نديدم
(انشراق (ran) نو در آن عالم هنوز نابالغ بود
 (شاعناعه

( FAH )

(ناتاهناعه (Yay)

و در شمر كامى بهصورت »هنيزن آ مده است:
كـى را كه درویث باشت هنوز (YM0 تاهنام~)
 (IfY شامنامه)

 و مودد استعــال עمم، به كار رنته است:




 ( $\Delta M$ (

با او عهد كنم كه هركز با وع جفا نـكنم و نـر ترا ليازارم

, كامى با آن كلمة "مم، مىآيد:
(HFY (طبى)
ابو بكى نيز هم آن و تت بدر آمده بود
( r ( H )

(rA

همצ"د.

هر تز، در جـلهـاى منفى:
نهآن زبن بيازرد روزى بنيز اورا ازان اندهى بـود نيز (I ابوشـكود ـ نقل از صساحالفر (I (ا)

یس آزادكان اين ستن را بنيز لـ برداشتند ايِّعو له به جيز
(

ديِّر :
كه شيرينتى از جان و فزز مدو خيز

(ثاهناس \&\&)
بر او هيع تنـكى بايد به هيز جز ايسن آن سـنها يِرزد بنهر
(شاهنامه

(TYO\& تاهنام~)


مى'ردد :

هیواره شـا در كمالى بوديد از آكـه آورد به شــا يوسغ (YM (

همار مى بود از شـهـا كروهى كه مر دمان را واخو اند وآشتى


( ( ناسر (FA)
(ryo بادس)
هموار بايــتادثد بر كفر


 (4م0 لــفى)

تاريغ زبان نارمـى
ترا بـ اصل بزر كك ای بزر كو اد كر．ـم
زيــاديسـت بر آزادكــان همـه هموار
（ فر خـى
（ C （
درى از آغاز تاكنون به همين مورت مورد استعمال داشته است：
（10ヶ9 طبرى） آن بو د خو اندن ايــان
 （ $\mathrm{H} \circ \mathrm{H}$ ）

الـت

（FA
„آينده نزديكه، در فار سى درى از آغاز تا امروز بهكار مىرود：
（1 عشر， زود باشدكه ايمن بدانِد
زود بودكه بدانيدك كيـست خداو ند ايمن حزت（1000）

（اشتر ات（rャq）
（IチY！اسـلثب）
ثاجار إمن يـكَى زود بر باد شود
（سـك بـ）
باشدكه زود خبرى يـاورى

زود بودكه بدا نيـ كيـست خداو ندآن دبـ


＝dyr－zamīn
ديـر بــاندم درمن سراى كهن من
كا كهنم كــرد صحبت دى و بههن
（ناصر بشهـ）
（lyf انر ات（i）
كثن رسوز ديـر تواند كرد
(A1 (Aمك ب)
(1F9 سـك با)
(سـك با؛

ديـر ست تا ملك از دست تو رفته است حرا 'يهلوان ديـر به خدمت مى آيد حون روزافزون بـدار شد ديـر بود


فارسى درى تاكنون به معنى دايم و بیفاسله به كاد ر فته اسـت:

(فيروز مشرڤى ــلازار 19)

(رودكى _لازار هـم)
لهودسه روذه داشتى , هرنـب آدينه مهـ تر Tن... ختمكردى
( 1 ( Pr )
( $A,{ }^{\prime}$ )
يار ان ديـك يشوسته با او بـود ندى
( مدايه ( 1 )
يسوسعه سوزنى بود اندر سينه وى
( $\mathrm{l} \circ \mathrm{Yf}$ (طبر)
يس بغر تاديم دسولان خوي


قِيد مكان
ai-sa- قـد




 (

(F0 (F )
 ( YQ (

مــــت شيز
مر حه هـت
( نا
و با انز ودن الف الطلزق در شاهـام:
 ( 1 ( 10 VH )
 ( $10 \mathrm{~A} \mid$ (مناهـاهـ)

$$
\begin{aligned}
& \text { وبا ياى نــــت: إمدرى = اينـبهايى: } \\
& \text { مـرا كفت كاينبجـاغـريب السـت جــانت }
\end{aligned}
$$

بدو كــن عنـايت كـه جــانت ايلرى الست
( ناصر 4 )


و يـتاز اين نـــز در اين باب ذكـرى رفت و شو اهـدى آورده شـ (صنحه


 درون، يـرون، نـكون، وازُون، يِّامون...



مركـباند از حرف اضاف داندر / دره با يــو ند > ـ وُن. در فارسى ميانه اين كلمه بهصورت andarōn بـه كار رنته و در فـارسى درى امن دور • بهورت (اندرون، كهن ثر الست، ألا در متن واحد هر دو صورت داندرون،
و ״درونه و جود دارد:

اندرون: بارهاى بر آور ند از روى كه انــرون آن ر حـت باند (میجيد $)$
زير خاك انــدرون ندند آنان كـه عمد كـونـكها بر آوردند
(رددكى _لازار צث)

(HMY (ثاهنامه) (



(Irir

نيز مورد استعهال فر اوان دارد:
 (ثامنامه (ry)
.بكـى ابــ دادر به جنك انـدرون
كه هـر نكکآب است و باران خـن
(ثAS (ثامنامه)
 (ヶロ1 ثاهنامه)
مهـانـ تـل خــنـكان انــرون رو ريتته خـاك بـــار و خوت
(A09 *اعنامه)
 به ثو حه درون شرزمانى بز ار جنين كنتى آن ناموز شهريار
(IYY (تامناه)
ترا خود به ديله درون ثرمنــــت بدر را به نزد نو آزدم نــــت
(10r (



( H ( H )
اما درمفام قــد نـيز عورد استصـال دارد:
درون باغ اذ ميـث منغ ناج نا در كاه غلامان دو روى بايــتاد ند ( $\Delta 1$ (بـهفیى)



 متروك نـدن مى


 صورت بيروت شايد كو له كويششى آن باشد . اما درهر حال كلمن يهلوى مركب المت


 (ط)
 ( $\mathrm{HY} \mathrm{\Delta}$ ) كرد ر نه یضرت تواند رسا يـد
بيست :بهلوان و حند هزار آدمى ديكى بيرون از حهاريايان (rvo (سـك با
هـكـريد كافــران و جهـودان را دوستانو يــاران از بيردن مؤـنان (شنفش منطلمان
بيرون از مؤمنان مخلصـان مى جويند بهنزديك جهودان عزّ و دولت (شنقْ (IT) , نصرت
, كاهى بى ازازه و با اضافه به كلمْ بعد بهمـين معنى:

با وى دو هزار سواد ترك و مندو بـرون غالامان و خبل وى


 نِز مورد استعمهال دارد:

(A|r بیهقى)
تر كان البنه هير امون ما بـكشتد


( $\mathrm{Y} \Delta \mathrm{A}$ )




 روااج بيـنـت مىيابد.
 (
 (A (
 ( 10 V (
بنو اهم ازو كبن نـرنَ يــر
( 1 ( $\circ$ )
واجِب بود كه ابزد را جايِكاهى زـبر بود و جايبكاهى زبر بود (10 (10
 (fV نــنى )

(1rמ (1)



 مركب أست از حرفت اضافة ,ازه وجز

 بو ستاهها كه مىرود از ذير درختــان و تختهاى آن جويهاى آب و
( 110 ( 110 )
 ( $11 \mathrm{C} \mid$ باهنامد)
مم اندر زمان تِرهكون شـد هوا برمر آهـس آن مـرغ فرماروا ( ناهناهد (HY)
ز يـرواذن آورد بـزد يــدر رسيــه بزبر بـرن مــوى مر
(: ناهنامد (1)
بـامد دمـان تـا لب رودبـار ديـتـتـد در لير آن مـايـهوار

 (YOAY ثاهنام)




وى دست اند لـير كرد و ... و يايجمهماى ازار را بـوت (بهغى (بش )
(PY (P)







 هرستند


هوت يردها لرود افـكنـند و درها بيندلد دالند كه شب است (r| 1 (مبيد)


 (Yo (
(شنقشى


در يهلوى dūr در فارمى درى لـيز درست به هـين مینى به كار مىرود: (KY: (مبيد $)$ جدا شـد ازيـــان و دور شـد ازيــان هرثـز كند از عذاب خداى تعالى و. .. دود بودن از معصيتهاى او (ry 1 (مجيد)
 (HYY كبر ع)

مىديدلد
 (1A (ستــتانـ)

دیـك
(PQ (PQ
دمعارنه با هیزی، در فارمىدرى به همين مورت و معنى به كلر مىدود:
 ( 11 عشر)
(عشر F (I)
تا TTكاه كه موسى . . . نزد ما باز Tبد
( YY ( نسغى)
( 0 ( 0 ( 1 (
بيجّت عا
يس بيتُت عرا از ثزدتو

ره مـرحمى نزد او خــوار هد دلـ بنــد: كنب و دينار شد
(ثامنامه سץ)
اكر به لبودى سـخن از خداى نـى كى بدى نود مـا رهنماى (*)
لـينــد كهين نزد مهـتر بسر مهين بــز نزد كهين نـاجور
( Y (شاهنامه

 به كار هیرود:



آن و تت كه روز احد از مدبنه برفتى بامداد از نزديك اهلت (
هلا فرو رويد ازيمن بهمت هـه بيعله، اكر بيايد به نوديك شما از



(ث (ثامنامـ)
يـكى كوه بد نامن البرز كوه بهخورثـبد نرديكو دور از كروه
(شاهنامد سها)
جو كاووس كى بهلوان را بديد
(Har شاهنامد (H)

كيل جاتو نتى


 (A1





 ( $\Delta r$ (شامناهر)
 (AAY شامناه~)

(ra بلعمى (ra)
هس ايــان را اليدن كفت

(ar




(Aff! امبيـد (A)


 (حسود (IFY)
شـا خغته و آمسن و Tآلىكزمده، و مرد TT آكاه مرد بود كــ او را (بلعمى

جنبت بود
ای شـهن اهــه بانى زان بت بدخـو
كن بت فرهـته يـــت هــت لو آموز ( دقيغى_צزار _ (I

حو خرامىىك ناج تو مالد بـ جاى مبادى جز Tهـع وياك رای (ثامنامه ITaf)

بدر كفت ما را كه شايستهتر بـو كتت آنكى كه آهـهعتى (

اههـه بود و شتابكار لبود و بـكارما كاهل لبود و لد شتابزد (|r| (مايه )





(
(YAA عشر)

T T
 (

مؤعنان را


و padid T آبه به دبده مى آيد:
لN دريا بدهـمت ولN دشت وراغ
( $\mathrm{Y} \mid$ (ثاهنام

ملك روم از جاع خود يرونآمد با سباهى كه عدد ايسشان يديلد لبود ( بلعمى سها (10x (
 بْضو اه از ربالمالمـن تا هــه آرد مـا را آلهه میدويالد از زمين (1A كـنى (1A



درى به كلر رنت امـت:
 (YYY\ ثـاهنام)
( 18 )
صد هزار لور در دل بو حنـِغه دادبـــ آمد
(1\& (سيستان) منفست آن لر اديد آ بد
 ( $1 \circ \vee$ (سيامت د؛)

هعر مرا بيمارى سیمت بـهدار Tمد , به لدرت به مودت (يديدواره:

 بهلو ى از كهنتُون منون نا إمن زمان بهكر رفته امست:
(10 مسنى)

 از كردكار خويش بـر ای صلاح خلى
 （ $\mathrm{Y} \circ \mathrm{O} \Delta$（مزى）

كا حشر بر نهاد تو متسور كرد باز
هر ووع مصلهت كه ههان امت ，اشـر
（IWY مستود）

 كل عانتّ شه است و جو ديدار ال بديد
كثت اءء夫ره از دل راز زهـان كـل
（ $\Delta \psi_{0}$ ）
T T


 （100（10ارس）

اينك آكاهتان كردم Tیث夫t لد بنهان

 （18）

كنتند فاما نماى خداتى را اردي大ا
， （YYA يـهته（M）

( C

 و مالند آهـا:


 لمىدالثد كه خدأى تعالى مىداند آمهـ هر كـى نهات مىدارد (KY (كـغى (1)
او میداند آمِه الهد آسمانهاست و آنهـ الدر زمين است از نهان (شنقشى F4) 1必宁



كوكى أدد دل هنها هـى دارم دعست
بـه يـوّد دشـنمى از دوستى ينـهـهالى
(IY| منو مهرى)




 هالى: نهانى بسازيـــم بهتــو بــوزد (HaY شامنامد)
 (مامنامه)

ينهانى: كو نىى اندر حل ينهانت همى دارم دو مـت
ب4 بود دنـنــى از دوستـى بنهانى
(|T| منو جهرى)
فضل ياران تـكند سود ترا فردا خون يديد آيد آن فوء ثنهانى (ناصر هron
(aV
 مینى باشد:
زبان يهلـوى هـر كـو شنـاسد
خود Tـان آن بود كز وى خور Tسد

خور اسـد بهلوىباند خور آيد عر اقو بارس رازو خور بر آبد
(دهس (101)
خور Tـان را بود مینى خورT يان كـان ( $1 \Delta 4$ (وس
 دتن آسان، د دتن آسانى، برمى آيد، و درهرحال در نارسى درى از آغاز ثا امروز اين
 , در يهلوى كِيز لثظا و معنى آن با فارسى درى يـكــان است:
 آن كن ای جوياى حككت كامل حكمت T T ن كنتد
كا بدان دشُوارما بر خويمتن Tسان كنند
( 100 ( 18 (اس



كار يغ ذبان لكارسى





المـت، در فارسى درى به معالى آسان، سبك، يـت و فرو مایه آمـه امـت:
هنان خوارش از يـت ز
كــه شـاه و سـب مــالد ازو در ثـكتت
(
 ( $\mathrm{V} \backslash \mathrm{A}$ )
(1ra بلعمى) (
 (199 شامنامه)
جون دينار دا خواد كرفتم عزیز دو جمان كـتم ( إــان با Tآن خواران يسنى با جهودان السر دركت فرצدين بانـد

(lar
آرى نــا خواراد او خردان باتهد

و كر كیبات آن ما ند خوار داشتن، خراركردن، خو اركثتن و جز ايْتها این
 حفّر و فرومايه بـ كار رفته الست.
 "خــواره. در اوستا'ى -
 ا-ست، مثالهاى آن در اين دوره:
( $\Delta \mid Y$ ( $)$
اكر بوديم دشغنوار دار دكان. . .

كاد را بر تو دشخوار كتند

(ryy (مجيـد ا) مــت آن روز بر كانر ان رشغو ار
(شنقـم ه)
حفا كه اين كران و دشغو ارست
(شنفـى (Y)
(Ar (يارس)
( 1 ( 1 ( 1 (
(عش هr (r)
( r ( H )
(هجو.ریى

اين فبلٌ كعبه سنت بزر كـ و دشنوار بود
باشد آن روز فر كانران دشغوار

بيهارى برمن دشضوار كثت
كار بر ابشـان دشخرار كردد در
دشوار: طريثق سيردن معانى بـبار مشوار باشٌ
جامنُ سغيد الدر سـفر برحال خرد كمالد و نــتن وى دهوار باشٌ


خراج ا; ايشـان بـ دفق و لرمى ستالد و بر ايــان دشوار بكند (بلعمى A (




كيل كرديد و ممان

 ماكا، كمانم، وجز إينها.


(F1



مـرد عـرادى ثـه همانا كــ عـرد
مركك جنانخو اجه ند كارى است خرد (נودكى - עزار Fr)

يـكى لما د كنوت زان مده بـود و بر.يتّت جه كهس بود مانا كه لـمس كـــوران بود

سْامى و شهرىو جتكَى موار
( 1 (
همانـا خوثنآمدنُ كنتار اوى لبودآكه از زشت كردار اوى (
همانـا على تـكِن كهعه كرده است و ديـكـران، زهره لدار لد كــ ( $\Delta Y$ (بيهمى ( "شسى كنمن
 (1Fد بيهمى)
 (HIY يـهتى) كرفت


 (YRT بلمـى (H) را بـكثد
 (IVY دتينى_ لازار (ITYA)
 همانـ بـ كان الدرون زر لمالد بـ دريا درون ليز كو مر كمالد (ثاهناسه (Hry)

همى كفت مانا كه ديـو سيـد ( $\mathrm{Y} \mid \mathrm{Y}$ (ثاعناهـ)
ز كـفتار او شـاد شد بـاوه نـاه بد كفت مانا كد اين است راه

 (رودكى _لازار (Yor)

از بناكو ن مـيـكون كولى (H) شهيد _لازار

كو ُى كه به غارت آمدبد بك باز فتن خواميد الـكينتن (1ra (1ملعمى)
بدات مالدكي مو لى از مى و مـك مثال دوست بر صسرا بـشتى (دمتي _لازار (I\&ץ)
(مدايم (MY)
شنان شود كد كو لى كــى بدويدستى
 ( A (

 (مرزبان

تاريغ ذان كادصى
كه آمد سـامى حـو آب روان تمولى لدار لد كـوـوا زبـان
( 1 (AF

SMP SM

رامست تمعس به بــكده امست درون بتى و بتيـرستى اندر بـر (

تو منعى آسمان درياسـت از سبزی و بر دوـث
بهرِواز اندر آوردست ناكــ بِمـكان عنـا
( (ز خیى )




(1Y\&D (طبر)
هنـدارى وى مارى است جتّنـــه

هنـدارى كه ابراميم جون از بهر عهـ خرز لدات خود الامى طلب
( Y (بالك )
كرد

و اها غـنروف كه از جــالورى وسـيـه بود هنـدارى كه خود بـكوار (YK ابنـيه (ا)
لـنود

سـياوُ امست بنــدارى ميان شُهر و كوى الدر
فريموت الست بنـدارى بزير در ع و خون الدر



（\％Yه هدايه）


（54）كـان، كـا لر، كـا
ما نم كه هــت از نز اد بزركـ كه هر خاشبجو است ومرد سترك （IrAO ثامنامر）
 （ $\mathrm{r} \Delta 9 \Delta \Delta$（ثاهناش）
مهانى بدان بود كلو را به خواب خورن كرد بوزدجهر از نتاب （ $ا \Delta \circ \wedge$（ $ا$ ）
 （マaYo نـامناهر）



دوم كه قِم باشُد مراد است：
جو حلفه كرده جهالم به زلف جهن عنبر
كه شمحو كو ی جها كم به جعد هعن جهو كان
（رودكى＿צزار（rゃA）
（
（A A A A
و اين زمين ，ا ديد هون يـكى كوى خرد


（1マ०（مرزبان）
بردندى

منبمان كويند كه زعين كردان است هـهون كوى（طلبرى هو）

كارين ز بان لارصمى
(\$A

 ( $1 \Delta \backslash \Delta$ (شامناس)

و غيوى برزدم حوت نـير بر روِاه درغانى
(y (دنمبنى- لازار)
هنان بجة ثير بـودى درست كه از خون دل دايـكا مب بشست (YYYF ثامنام~)
, كاسى با تـكرار 2 آنه مى Tمس:



زمالى برت هر ختده زمــالى دعد هر بـاله



كهر بـمـان زر الدر بعنان يون زر بود رخــا


( 10 ( 0 )
( الدر بهشَت خوراب لبـاشد و لـكن منان بود آدم يون ميــان خغته و ( $\Delta 0$ ) بيدارى
 ( $1 \Delta$ (*

ز كفتـار ايــان دل شهرــار ج جنان تازه ثد جون كل الدر بهار ( $14 \Delta \Delta$ (نامنامد (
خوا ندثش منــوخ الست و حـكـغ بر جـاى ماندهاست، بنان جهون ( $\Delta$ ( 0 ) ستـكـار كردن مر زاليات را



هر كسى بدى كند او دا ههعونان بدى حثانم و هسهتان او را ياداث (بلعمى شست)

 (18YY (طبرى)
, دمهجنانه با اتحونه ليز در يك عبارت مى آيد:

خود ثرا جو يد مـه خو بى و زيب
هـهونان يون تو جيه جويد نـيـب
(رودكى_لازار (YO)



(
جو حلفه كرحه جهانم به زلف جون عنبر
كه همهو كو ى جهانم به جعد جهون جو كان
(رودكى _لازار rł^)

تارهئ ذبان لارسى
ای روى تو هم دوز دلـلـ مـو حدان
وى موى تو جناذهو شــبـبـلعد از لـعد
(رودكى مهץ)

خمار حون سر باشد نه سر جنانجو خمار
(ابوالهـنم _لازار هه)

كلمه (VF
 (بلممى ع؛

( 6
آدم آورد
 (Y

بـان برادر مـى داشتْ
(شاهنامـ F (
 ( 1 (AK
 (119 مرز بان)

مىكردمد

قيلدهاى شاذ يا نادر



و اين به ظاهر يك كويث محلى است:
ثـيخالأسلام كنت: كى جون با خودى حرمت كـكاهدار و كى خود نیى
(rr (bat)
ليـاز
كى وى به ممر شد ششصد فرسنـك بـه اسر افبل مون فرصت بافت (طبفات

هرمــد از وى
بر يــك سوى رداى وى حـرف >خاه ديدم و بر ديكى بـوى >ميم؛


(Y0
خواست جو لان دهد كي كو ئى بـتـد

راه كو زى خيرو شر هردو كـادهست
خواهمى ايدون كرای و خواه آندون
زن هـى خوامى كه باشى هى اخورى نا جون

(Y) ايندون:

كر ايـدونى و الهندو نست حــالت

(W) مباكه در معنى بتماهى، به طور كلمل، سراسر:

كتد يــكى افزون جو افزّون شود

هرجه الدر نــكم او بود

(شامنامد (1+ (1) )
( 109 ( بیهعى ف! (
هرمی دانتند همه غاك بـتدلد

تاريغ زبان كارهـى
(
حصسر ى آب اين كار باك برينتت


 ( P 00 (حديفه)
 ( $\mathrm{H} \circ \mathrm{Y}$ (حدبف)
(YA
بــان بزثـكى يس ابليسِ لغت (شَ)

مسهدار كودرز كثواد (فت برتنت خـــرو خـرامـيد تفت (HAA Hناسنامه (H)

فرسثاده از يهث كودلك برفت بر ثتشت كسرى خراميد كغت (Hrro (Hامناه~)

به سم داه تـو دويــدم لفت از من آرام و صبر جمله برفت ( $\Delta \Delta 4$ (حديقه )

كودكان زو كرينتيند به كغت جـت (Ar حدـدقه)
 ( $\Delta \mathrm{A}$ (

 ثـس در كنــد و كغت برالد
(VA
مبك سوى خان فريدون شتافت فراوان برُوهيد و كس را لميافت

 (4Q شاهنامه (
 (1V\& شاهنامه)

(مٌاهنامه سه هـ)
 (البو شـكور - بر اكتده (9A)

 فراز وى نـد
فرمود تا ـبـكلر دو ر كابدار را .. . نامزدكنند
 ( $1+4$ (منو حهر
ـبـك بردقت راسيز رو ديـوار (19Y ويس)

قِيدهاى عر عـ
(A•) بعضى از منصو بات عر بى در فارسى درى از قديسترين زمــان در مقام قـيد
 قيد زمان و مكان و حـكو نـكى شـمرده میـو ند. ( هجو برى هو) من مؤمنى|م حـاً
تصو ت آن بود كه صاحبـآن ناهرا , باطنا خود را نيـند ( عجحو.يرى צ4)


سـعِد و سيزدهـ بودند كه جبر نــل... وححى بديــان آورد معاههج ( 108 (0لعمى )
جون كــى تُسدا به تركُ سا(مت خود بـكويد... به حت يـو متهنر بود ( $\mathrm{Y}+$ (مجو مرى

لات و عز ی را بر سركو هها و ر|مها نهارأ، جهادا مىیرستند (TYY تصمص)



 (منو קهرى
 همينا نغـ ناطثه الست و شـا لا نغس المازه الست و لوله نغس كل است و
(عهرf 1 )
( AAY (يـهمى )

لهعا تغس فريبنده الست
حتا كه بو هس آن رامست كنت

قيد منختوP به (انهع

ساخته مىشود. مالند:
= rāstīhā
=xabīhā

ابن يسـو ند در فارسى درى باقى كمالده و شايد بـكانه بازماددها Tن كلمة (تنها، بانُد, كه در بهلوى (ظارسى بیانی) به صورت tanīhā و جود دارد.


استتكه در فارسى ميـاله به صورت مَnag مثالهاى معدودى دارد: = mardänag
در فارسى دری يسو ند>_انیه در ساخت كلهات.فراوان بهكار میرود، و كار برد آن در دو مورد است:

1) از صفتى كه خـاس انــان است كلماى مى مـازد كـه صفت امس معنى .يا

غير انــان اسـت، ماندن
مرد دلهر ־ ر فتار دليرانه
Y) از صفت قــد مىسازد:

دلرر ־ دليرانه كفت

مثال صفت:
عـر بن النمطاب مـردى بـود مردانهو دلِير كـه مـه مكبــان از او ( 1001 ( 101

بـــكوهـدندي



حاضران جون إين ستنّان ملكا هُ بـنودند سخت شاد شدند (بيهمى (t)
شمرفرخى را شمرى ديد تر و عنب، خونى و اسعادانه (عروضى هو) (بيهفى (AT)

لهيبحت مشفقانه او را يـذيريم



مثال قِيد:
اين يسر اكنون بزر كـ شد، او را با من بغرست تـا كارى مى مكند و
( جلد و مردانه بر آيد

كس اندر جهان هاددانه نهالد ز كردون مرا خود بهانه لدالد (Has شامنامه)

اهـير 1 أين سخن خرن آمد و او را هز الد دينار فرمود جمداهانه (

( $1 \Delta 4$ (جوالمـ)

هر دو دلِر و مردانه آمدند الـعـادا نـه رفو مى كرد
جنـن داد باسـغ فر يدون كه تخت
(Ar شـامنامه
تـكـدد بـ كنتار مستانه غر• كـى كر دل و جان هـيـار دارد (iva ناصر)
(AF) ثـمار: ثِـدهاى متداول در فارسى درى جه آنها كــ امـل ر ريـــهأى در




قيلـهاى مر كم
 درى از آغـاز تاكنون متداول بوده ابـت فراوان ابـت، مـــاندن يس از آن، يِّ از
 لـــت و در این كاب تنها بحت بر سر كلمات يا سـاخت صرفى و ريــــ و امل لغاتى
 با اين حال شايد بــيارى از تِدهاى مركب در بحث از „حرون؛ مودد ذكر

## تحول حروف


 از كلمات هـت كه میتوان آ نها را كلمات غيرمتصري

 ربط و اضانانه، ييهو دهماى فـل
r




 r



1) mots invariables
2) outils grammaticaux

جراى اينذكو ثه كلهات فارسى بد كار مى بريم.

 كلهات مىنود در بار؛ إين كـرو. وجـود بدارد، يعنى مصداق و مورد استعمال آ بها



 با ايْن حال، بر خلان انتظار، حروت بيـن از كلمـات ديكر دد طلى زهــان

 اصل واحد دار دد و با مـ شنبيا دد.











$$
\begin{array}{ll}
\text { abiy }=4 & a t i y= \\
\text { upariy }=4 & \text { upa }=
\end{array}
$$

3) synthétique
4) analytique

$$
\begin{array}{ll}
\text { para }=\text { مان در بارة } & \text { tara }=\text { parä }=\text { pariy }
\end{array}
$$

 , كامى در مودد استعهال، به فارمى ميانه و فـارمى در ى منتقل ثـدماند كه هنـكام



 Tا Tـ.

 ضعـن شـن دلالت كلهـ و لزوم تغويت آن براتى افـادة مفصود است. مو ارد استعــال

 تقو يت آن يِت بيابد.




 بر נوى مم عـين معنى دا بى كم و بيت بيان مى كند:

$$
\begin{aligned}
& v+1 s+\Delta= \\
& \text { از برای = أز }
\end{aligned}
$$

 كه بي جاى خود به آ بها اهاده خو اهِم كرد.

راه ديـك تقويت حرون آن است كه كلدهأى معنىار، مـا نـد امس يا صنت








دم كو تاه كند الرسبه حباب
و در شعر حافظا آمد است كه:
تم ال داسطبا دورى دلبر بـكداخت




 معنى دار مستفلى بوده و جاكشين حرف اضانه شـده امت. مانتد:

$$
\begin{aligned}
& \text { ظرن = در ظرف }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { سبب = به سبب } \\
& \text { جهت = به جهت }
\end{aligned}
$$

 آن، كاهرأ از فديمترين زمان در فارسمى مهاوره آغاز شده بود، اما البته در كـابت
 ڤول با ثبت عبارات كڤتار بوده جـته جسته موارد آن باتى مـا انه است. از آن جمله در كتاب شقالات شــى تيريزى كه شامل ثقل قول اوست: جهت امل كرى، و جهت اسل دلتنكـلـــن و هالدكن (1a\& مثالات)

تعول هرون
و در كتاب بهكتيار كه به نظر مىدسد ثبت كمتار عادى تصشكو باشد مـكرد

اعو ال كنعكثادن نرا معلو كنم، سبب دولت فرخروز

تو را مزدان بدبن جايـكا، افكند، مـك سبب كر اين دختر


## حرلهاى استغهام


 است كه اين منهوم را بيان میكند.







 البام مىكيرد:

Is he here?
آبا او اينبهاست>

He's here, isn't hei
او إنباسـت، Tـا او لـــتع؟

He isn't here, is he?

 نِسـت و تنها سـاخت عبارت و جـكو لـكى يـان است كه اين مفهر









 (Y،1) در ثارسى درى، خاصه در تر جمهمای فر آن، در معابل كلمات مِرمش
 كلى جمله را يان مى كند؛؛ و اين كلمات از اين ترار است؛
 الـلى يا كويشى حرن استغهام باشد درست در معابل حــروف استفهام عــر بـى به كار رفت است: در مـان به دل او بـكنشت كه اذi كه حال ايـشان از بس مركت من
 جون خر اهد بود مىىكويند اذا ها ا ازين كلر جيزى خواهد بود9 ( $\operatorname{lor}$, (تر جمه)

1) intonetion
2) descendent
3) ascendant
(Y، F،1 فوو ما و از كادنَآمدثنكت ك T 4 بهشت الست يا بـزمـاء (タイ1 شاهنام)

اما اين بِت لــته بدلمى دارد كه اين كلمه درآن لمــــ:
 و باتو جه به اين كه سودت ثبت لمهـتين بـكان مورد استعمال این كلهه است


در شاهنامـ إنن كلهد به كار نز تُه امت.
 (VAA كبر ى) آيا نرو لد اندر ذمين
Tيا طعام دهيم آن را كه خو امد خداى كه طعام دمد
(1r49 طبرى)
( $1 \Delta 01$ ( 10 )

( 1019 ( 10 ( 10 )
$4 T$ بعير.يم و باتيـم خاكى و المتشنو اكى9
( $|\Delta Y|$ (طبرى)
T 4 نه مـى خوريدو



اين كلهه به إن صورت در كرجمن تفـــِ طبـرى و تفــير ابــوالفتوع رازى بـــار مـكر به كار دنته امت. اما در متنمای ديبك إين دوره صود نهای ديسكر دارد كه در ذبل مكى آبد:
(F،F،1



 كغتند ای نو بومغیى كنت من بوسغم و اين بـرادر من است بنيامين (|A1 (نصس)

كفتد ای كو كردى اين به خدإِكان ما ای ابراميم

 (\% (iv (i)

ای نه مى بينـد كه ما بيافريدبم برای ابـــان راه (AYI/ry)

ای مییرستيد از فزود خداى T ليهـ سود بدارد نـها را

ای ما طعام دهـم آن كـهها را كـــه اكــر خو امد خـداكى روزى دهد (A1A, re (نرجه)

او

(ary,r (ترجه)
(lrar (طبرى)
( $1 \Delta Y \Delta$ (طبرى)

برانـكـِخته خو امــم برده
ایى دلالت كـــم شـهـا را بر مردیى
اى بر كزيد دختران بر يسران؟

كهن به جاى هعز: استغهام با كلهن , هـل، بهكار ر فته است:
(مجيد1!
(MA! (مجيد)
او هـتين شُما كرد آيندهو
او توا ائد كه ثــا را يارى دهند؟


(مجيد 1! (RAM)
 (A $A$ (عثر)

 (189 عش,

هيوسته بودلی!

 ديقه و در متالة مر بو ط به حرون نادر اسثنهام لثل كردهامّ

 و كدالى كه خدای، او رأست يادشامى آمـمالها و زمینף
(1A! ! 1 (
 (ror (ميدى I)


 كيز یِنـن تلنظل داشته است:
(rar كـنى)


(AY4 لــفى)
(AY 1 ( 1 )
i


اول، سال نـعم، بهاد 1PYA

( لسفى سr
أ امنها خواهند كرويدن

 (IAY (Sـنیى)
(Y، T ه
(1909 (6برى)
با ايسن كهتيد از آنك



با
(arl (سور)
ن $T_{4}$


 لوثته شـه و جو ن حرف >ى را در كلماتى ما لند: آمدى، كنتى، مردى، سغيدى با با



 شد. است.
 (\$1




تاربخ زبان لادسى
كـكىار در درجهن دمله در Tيات قر آن مجيد آمده است:
( 4 ( عل تهعزون الا ماكنتّ تو عدون همى بادان كند شها را مـك بدا نجه بوديد مىكرديد
(|r|l| 6 )

هل يـــمعو ـــكم اذندعون
(11Fد (طبرى)
همى شنو لد از نما هحون بخورا اليدشانه
( $1 \Delta 9$ ( 10 )
هل ينظلرون الا ان تأثيهم
( $\mathrm{H} 4 \Delta$ ( b )






مل يستوصان مثلا" افلا تذكرون حمى برا بر باشند داستان، همى نـ بند بذير تدر (

مل ينظرن الا أن تأتيهم الملانـكة او يأكى المر ربكم (سور:النـل، هم)
ڤشم همى دار ند... مـك كه يـايد بدبشان فرنتـكان يا بـايد عذاب (AfV (طبرى) خداى
 (HAD (رستم و سهراب، ناهناهـ)
 (
 (rfpp (شاهناهر)
(
همى بينيد شـا لات را و عزَى را\$

بدر كغتكاين روى وموى و تزاد همى خواستى داد ، مرسه به باده (شاهناس \& هr)
همى نينـىكـهـمرا جند خواسته است و تـراlاز يدر خواسته ماتده (بلعمى \! (TAH)

به سراى نــو همى بتريرستند از جهل شبان روز بـاز و مو خامون (بلعنى

هـى باشیى




 (rolv ميبدى A)
( $1 \Delta 1$ (قصس)
باش تو بوسف صديغى
مبيدى ماحب كنـ
است و عيناً كفل مىشود:




 جمله منفى ا-ست:



(Ava بیهفى ف؛ (A)


حلريغ لـ بان لارسى
(KYY)
كفت هـع جـ احت دارىء كفت مدارم
( $1 \Delta$ (متن بارسى )


آن مننى است:
كفتند امير جز از امروز مارا هرعر ديده الستو كنت لديدهام

مرتر شنوده كه فرمالباى او را بركردايدهامو (بيهف ف؛ YاA) (IP،F،1 "هله به كار رفته أست:






حرلههاى استّناء

 داشته كه با هوزوارنى 'BR لو شته مىثده است. andar dēh nē, bē pad kustak-ē i dēh vilart.

در دیهنى بلعه در كنار: ده كذشت.
bè har kas pad paymān x"ardan i may hōşẵr abāyēd büdan.
من هر كى به السازء خوردن مى بايد مشــار بودت.
 به نظر مى آيد كه از اواخر مُرن جهارم جدبدنر لـــت ابن كلمـ كاهى در هـه جا و كامى در بعمنى مو ادد به صودت "بيكه آ مده است كه كلمهاى عركب از "مى، با باى

شبهول به اضافه حرف ر بط >كهه به صورت مختن است.
 هتعدد ديـكرى إن معنى به لفنظ „ولكنَه نيز ديده مىتود: (rva بیل مى خوراهد تا باك كنـد شـها
 ( $\Delta Y A$ طـر
( $1+8 \mid$ ( و بِك بیشتر مردعان نـىدانْد
بيك يتنـن ساخته كثـت كه وعده ناكرده باز مـ آورد
( $\Delta \Delta+$ (b)

بيك خداى عز
(

اما در عین كتاب ايمن معنى به لفط دو لـكنه كه مطابق متن قر آن اسـت ليـر
بـ كا ر بته إست.


(Fır



(Y،
كلهه به صودت >يـكه هـكر آمده اسـت:


نه كند خلان خداى وعدء: خويث را، بيك بيثتر مردمان نه دالند (1 بارس (1)

 دوك بودند ايـشان خر تتهاى خويششان ستمكنـدكان (1+1 بادس)

ويك ابـشان بودلد كه بر تنهاى خو يشثان سـم كردند
( 1 ( 1 (


( $1 \Delta 9$ (
ويك وزر بزه آن بود كـ بمعدا تصد كـــد
(YMR (يار) (
ويك بيشتر إِــان نه دانثد
ويك يـشتر شــا ترآن تو حيد دا دنـتْو اردار ندكان بوديد





 غالباً ابن لفنّ بى واو ابتداء مـتعمل دار د. ینا نـكه:






لكن، ولـكن، لـكـن، ولـِكن، ولـك، لـكـ، ولى.


 هن بايم كه ... معول بر ذكر طر اوت خلى و جمال صورت كـكند (الaعبم

لمن ملك را نصيتحتى كردم و T'لهِ بر خودواجب نْناختم به جاى (كليلد م؛ سشا)

هن اكنون به غنــتـت داشت امبر مسعود إن حال را ( بیهثى ن؛ $1 F$ (

و لمن خوردلى بودى با نـكلف و نقل مر ندحى بادى سرد
(بهچفى ن؛ ه)
(

( $f \circ v$ (بلمهى $)$



هر متفنى كه كوينـد بـنـو و لمن به كار بــتن مثتا بزده مبان (bابو (f)

 مـكرد ديده مىشود:
ولـكن شود ترى اليـن فزون تو تـابند بـتالـــدران نيران (FY منو حچهر (F)
و ليكن عالم كـون و ثــاهى (وـس
و لــكن مـت ازمـثان كامدارى دلـيرى كاردانـى هــونـيارى



اكر كسى كماز كند او را باز مدار لد و لهكن خود كـكند (111 سغر)
 (Yr انز

جهـ مُـه
 ( (أغام
(P،F عر كه طلب حخيتثى كند بيايد فرمود بكن بیىـالار لشود (فبـ مافيه

لهتى اندو تدير حنظالـسه عرت آوردن به دارو ى زيان دارد (انران (Y (ان )
 (YA.ذهـر (ذ)

و إين از جمله بحواههاى لـك باند لهكن كافُس بود (أرام سهه)
(18 (18)
كعكن چهـ نوان كرد بودلى هى, باشد
تـر تو شمرست ليعن باطنـت هـ عـيب و عار
كـرم بـــــارى مـود در بــاطـن ذز ثـين
( $A$ (منو جهر ی)
ليعن ونـا ليـايد ازو فـردا المـروز دمـــد بايد فردا را (10 ناصو)
 ( $\mathrm{F} \circ \mathrm{V}$ (لاص)

تلر بغ لـن لارمى
هو كــوهر هالُ و مـَآمو و درخرد
و ليلك Tراست كـرصر بـه زيـور
(ويس جش)
 (وس (M)

زمـرد و كـب مبز هردو مــر كـكالد
و اليك ذين بـ ــكـنـدان كنتد از Tن به جو ال

جهان جندان كه وار عين بامد (وـس هسه)


هشد امست، در هر حال منالهاى TT در امين دوده خاصه در شعر غراوان است: ليلك غللم است بهدغ خالك بسودن يس ازآلك
مسكب خــاس خــداو لد بـودن به لهــال
(MA

خــالك كــم الحــرالك بــاد انـــير التهـاب
( $\mathrm{H} \backslash \Delta$ (الهعper )
لهلـ اكــدر دل خـــان آــــان
( $\mathrm{Y} \circ \mathrm{Y}$ (كاصر
ليك ازو فرعونتر آمد يديد مـ ورا هـم مـكر او وا دركـيـد
( $\Delta \Delta$ (مثشو
 (

روى بسبار بــود لنك له خـونين بغروغ

(رضى الدين ــالمعקم سهr)
 بهكار رفته است:
به ديك و بد سرآبد زلدكالى ولم بـىتــو لبـاشد نـادمـانى (المعجم (MIT)

هزار كونر ديدم هزاد جنت بــ
دلم جه سودكه لبتمنه باز خواعمكثت
(فرخى سشب)
فرمالبردار؟ و لم با من دبيرى بايد از ديوان رمـالت

ثرا من دوستر عيدارم از جان دلى دورست درد تــو ز درمــان


(منوى ج! (IPA)
حرن آموزد و لم سرّ قديم او ثدالد، طوطى است او مى لديم

 (مثنوى r!

حرلمهاى نـلـا و خمابا
©T _ _ای، ايا، يا، ايها، يا ايها،

ثا امروز لميز مورد امستمهال دارد؛ كمان ميوود كه در دودة مورد بهث ما امِن كلهه با
 نة الست:


ایى استاد، لد بهر بات مي بودكه ترا نتمودلد بديشانه


خداى غز و جل كفت اى ملمون، جه خواهى باداث9
(ar ! بلمعى) (par
(HAY: بلعمى (Ya )
موسىكت: ایزمين، بكيرن
( Ya : 1 (مكك)
اى شبديز، تو محذرىیك مرا لمى شناسى

(VA !
سمك برخـاست و كفت: اى بزركــوار ثاه، دختر از آن خورشـيد (Yo (سمك )

شاه الست

 اثى كار تو ز كار زمانه نـو ندتز او بانـكو نه وتو انو بانـكو ندتر (نهـد سه)
 ( 1 ( 1 )

 r) كلمن حأِاء كه حـرف لداى عر بیى است و از آلبها مأخوذ است بِشتر در شعر بهكار میدود و در نش ثـاهدى برای آن لمـافتم:
 ( $14 \Delta$ (عنصر (

آيا داننـى مرد بســارهون مـه جادر آزمندى ميون (YYY ثاعنامـ)

أيا وفاى تو بندى كـــه نــــتـ ســتى
و يا ستاى نو بترى كه نـــتـث ممبر
(8V عنصرى)
 ( 148 (منو حهر (ا:

أ أ ممــثـه به نوروز سوى هر شبجرى
تو نايديد و يديد از تو بـ شهرـ اثزى
(4AH (كاصر)
آبا بهدو لت دليا فريفته تـن خويث
به ثـادكامى كاز و بهكام و لهو و خحطر (IAf (لاصر و

 ثالوا

رنته است:
(rY (ber )
يا مردمان، بِرستيد خداو ند نـما را
( $\mathrm{r} \Delta \Delta$ ( C )
بـثنابيد يا بندكان من سو یآمرزنُ
با دوستان من، آن ولايت كـه شـما طمـ عـى دارى بـ يـكــى ديـكـ
(Ifr. سكתدلد
( $4 \Delta$ ( $ا$ (
4 بسر رسول خدای، مرا يندى د.
كفت 4 مادر، تـرا خدای عز و جل بايد هر ــتـدن (FYO A ابلعمى)
( $\mathrm{ta\mid}: 1$ (بلعمى)
4 مردمان، بدان زمين مقدى شو يد


حرف لدا و خطاب بـــار بهكار مىرود:




خـرورا، تـاها، مير! علعا، دادمر

(tar (بيهفى (H)
 (tAA يـهفى )

اميرال به سوى خـراسـان نـك كه مورى بند و ساز آورد
(يچهقى تهیه)
( $\Delta$ ( $Y$ (انبيا)

(انبـاس 1 (
كـكنم
(AT (Aطحـات روز بهان)
ایى شهر 1، جهلة صفاكتى



ماعده آن زبات مهـ جا با حرن تعرمفس دال، بـ كار مىىود:
( 110 (مeورس ى)
ايهاا لبيغ، كر كك با مينت مو افت مىيـنـم
( هجوـرى سra)
ايهاוالملك، فصد ملكُ وى داشتى

( بلعـى \}
ايهاالعلك، امن يسر عم من بود

حرلهاى مر كب
(1) درT
 برعمنى املى ضمينت و مستاج ثقويت مىنو ند. اين ثقـوبت به يـكـى از دو صورت

 كه روى مم عمل حرف اضانة واحدى را الجعام مىدمنـ. r غالِاً ذهن الهل زبان ديـكر به اجز اه و هـكو بـكـى تر كـبـ آنها كو جب ندارد از امن
قرار امت: زِبرّ، ذِر، زيراه بر ای، حرا.
 جر.كا



 (IAY بلممى)

مرغان اl يغرمود ثا مِر به بر اندر دوختند نا مايه بود الجرِ سرشان ( $\Delta Y \mid$ بلعمى)


 در آ مده است:
اين كارد بركـت و دوى كُنْ سوى نو آمد و ثيزى سوى زبر
(بلعمى (Y)
 |فزوداند:
(بلعمى (fa)
جاى آثن الـ لبر همهُ فلكهاست



 فارسى درى ديده لـنده و در فديمتر. شو بدان كــنج السرون خمى بجـو ى
 جهار ستارهاند ... جون مورت حرن لازم و به ذير و زبر عذدراlاند (التفهـم (110)

اكر درجi آفتاب ذهر افق يابى . . ب بر آمدن متاده بهنب باشد (التفهـر (roa)

تا نو كهى به لهر كل و كاه در بيد
كه زير ارغوان و كهى زهر كلِّنار
(منو جهر

در كلمن مزيره نِيز جكو لكى مركب بودن آن فرامون شده و كامى آن را
 ماخته| نت:

بـكى
(IYP عنصرى)



ابن بهيهتى بابستاد ز كلر وان ز بـالا در اومتاد بهرير
(مسمو دسمد )

 Tآن مركب از اجز ای ذيل است:
از + ای +

 +
 >ايرا (= اين + +ا)ه دارد:
و متقدمان انیر شعر حنان مستڤيم لبوده كه متأخـران. اهرا كــ (دانويانى)

ابشان ابتدا كردند
هرا بـكـيد اهرا لد غمكن امت غمام
كريستنـن جه بايد جو تد جهان بدرام
(عنصى)

140
مرنهاى مركب
برتو ه• عسريز آب خون ايرا
（ نا⿰亻⿱口木⿴囗
دانى ز جه سرغْويم؟ اليرا （Yv̄̄ خاقا
（V

كفت اكـنـون بارى نتوانسى كشتن．كفت قـر او كفت：اير اكه امـانم （rA（بلaى）

دادى
خامت كن جون نفط ايرا مَلك （غز لبات مُــس



درمى آيد：

 （AYH شانمامه）
به طب اندر از ين به فن نمديدم ازيرا كـفتن ايــن بركـز يدم （194 ميسرى）

در منون كهن شايسعر الـت：


（
نجـنبا نِـدى
نحويلى مال كردن بود ازيراكه جون عددرااندر مثل او زنى آ نیه
(التفهـم
كرد آيد او را مال خواند
خـداو ند تعالى مقدم كـرد تو به را بــر عـادت، الابر اكه تو به بدايت (مجو_يرى

سقامات المست
ازيراه هر جبزى را از اول آفرينث ثا بها خر كار كرد نهايت امست

 ( $1 \wedge 0$ (تابوى)
الزيراه اكر يـران در آرزوى جوانى باشْند جو الكان نِز بـثـك در ( $ا$ ( C ) آرزوى يرى باثند
خداى تمالى موسى را فرمود كــه سـخن بـا فرعون به رنز كــوى ( $\mathrm{Y} \Delta \mathrm{T}_{\text {) }}$ ازيراكه او را بر هوسى حتَ يرورن بود ( 3 ) كفت ازهر هایه ما را دو جثم الست نـكى تـا ستوه نشوى الرير ایه نتت از كاملى و دوستى آسـایث ترا (تا بوس هr) فرعان نبرد
ازيرایه باطلى شـد به قول او آن حـيز كد مو الـد را مدد از آن بودى (سـعـتا نى شا
ازيراه مردع از ميان جانو ران چنا نــتـك تنها زندكى نتو الدكردن (حْ (حى)
 صورت >ازبر الـه در سى آيد :
عبارت ازين فول منقطـ است ازير الا معدوم نى، نباثد (هجو_مرى (r)
رثتن و يودنث هر دو مر او را بِكسـان ثهودازير الـ الدر حــال بفا (مجو يرى عه) ( بهان را بحتز ديد
مر جـه میديــد جمله به صقت محبوب خود هـدبــد ازيراك جون

دوستان نـكاء كنثـ...
ازير اك كون به نامها و لقظها كه منجمان بهكار دار ند خو كند (التههيم $)^{7}$
ازير الد مردم نام منجدى دا سزاوار نـتود تا إن پههار علم را بتهامى (التغهيم)

نداند
 (التفهـم د)
 رز بر الكه در مى آيد:


زير اك آن مـدود از حد خويش بيرون لتواند شـدن (ســــانى $)$ زيراك عرجه موالـدسـت صغات از امهات كير ند (سبـتانى
آلـكه ان علم جاه و عزّ دلِـا طلبد له عالم بود زبر اك طلب جاه و عز (مجو.برى ما1)

از اخوات جهل بود
 (ry مجر.برى)



اسـت كه در ادو ار بعد تا ایِن زمان به كار مىرود:
 ( $0 \circ 9$ (بلعمى) باشد
سن آن دانم از خداكى كه شــها ندانيد لـو اكه يمقوب دانــت (
 (raテ (ral)


آن آب ایــان مسه بخورد. . زير اكه آن عبرت بود



ــطع ... از جــم به يلك بعد كمنرسـت و آن عمو است زير اكه اكر


( $\Delta \lambda$ (ســستانى )
(vo انـيا)
زير اكه حيو ان مختلف بـــاز است
ذير اكه امياهيـم دعا كرد با نضر ع و يفين

(al قصص)



هـه كسى است
 (rOD (مجـل)

الهى ثرسم از تو زهرا كه بندهام و العيدـيى دار بـه نو زير اكه خداو ندى (ryG ©نذر)
 لـحوه استعمال T Tن يسداست كه منوز سعانى اجزاءٍ آن در نظر بوده است:
اين دلو נيرا كران امست كه بدين جــاه اندر كـو دكى است و دست ( PvF بلعمى) الددر دلو زده است
 به كدرت ديده بىـؤود:

تو انـك را فنـل تهیم بر درويش ازيرا جب خــداو ند تعالى او دا . .
( Y )
سعيد آنريده اسـت
"مر جند درويش دست تنككتر بود حال بر وى كثادهتر بود ازير ا جه
(:هجو مرى هr (T)
(هدايه عبا1)
, جود معلو ب مو درويت را ـُو ب بود
ازبراجه تولد خون از اغذيه بود

( $\Delta \Delta$ (
بيناست



بتا نـكارا از چـُم بد بترس و مكن
هرا ندارى با خود هـيـــه جـثم بنام
( شهـيد - بر اكنــه
ای لعبت حصارى تنملى دكر لدارى
شجلس بهرا نسازى باده هچر نيارى

 هـمر حافنا و ديـكر ان ديده مىشود:
اكر ز مودث هـيـارى ای لصيتحتكو
ستنن به خالك مـفـكن هحر 1 كه عن مـتم
(حـافظ)
رغ تو دد دلم آمد مراد خوامم بافت
هرا كه حال نـكو در تفای فال نـكوسـت
(حانظ)


استعمال نـيافتم.
 كيز به صورت padräy در معنى ’به علت، به قصده وجود دارد. جزٍ اول اين كله كه



 درى ليز مامت آخى ايـن كلله (دال) محفوظ مالده و تـا ايـن روزكــار هنوز در ضهابر بدو، بديشـان، بدين، بدان برجا و مورد استعمال است.
(iv




 اينك چند مثال از متون دور: لخـــنين: اذ هِبَلِ:
باز Tاماسهائى كى به سـرز آيد بيشتْ صلب بود اذ لِبْلِ سطبرى آن


خلعل را
 (بYD بلعمى) قر بان كنم

به جهت:
بینى از حال خود به خدمت او بازكويم سـى بجهت من شغلى مهيا (جAY جوامی)

كند


از جهت:
و مدرسها از جهت طالبان علم فرمايم كردن (سـاسـت د؛ سا)
در یِيش:

دد

18) در مورد مذكو در فوت كاهى حـرف انـافه سانط مىشود و كلمأ بعد

انخير نــوع و تداول بسياد يافته در آثار دور: لهـــين لِيز منالهانى دادد و يـدامـت
كه از مدين دوره Tغغاز شده بوده اعست. از جحله معكر در كتاب سهك علار: دالم كه سبه افُبال غرغدوز إِن كلر جنين آــان بي آهد
(ســ)

حرول اضاهن مضاعف

در بـــارى از مترن اين دوره، خاسه در متنهاى فدبـتر حرف اضافه مناعف



r) حرن اضافه مصاعف (به. .. بـ هـ،

ثون بـ كوه بر مـى رفت كوه بلرزيد
(tas بلمـى (1)

 r)

به هر زهالى اند كنامكران زمانه را به كناه ايشان عذاب كنـد (tho بلممى)
( $\uparrow \wedge \Delta$ ( H )
به بنى اسسائبل انـر زلى بود بلايث

( $\Delta r$ )
من ب4 خداى انـد عاصى شدهام

( $\mathrm{Y} \circ$ ) مر.م بدان حـجره انغ مـى بود

Yor
مرون الضانـا مغـاعف
(ir)
يس تو به خواب الندر نتو المـنـي (فتن
 ( $ا$ ( $ا$ ( 1 )
 (199 ( 19 )

به نـب ا 1 بلد بنه بر بــت

(اغر ان



(طبرى ع\&ءم)








(rr بلعـى (r)
بر لكاه مىدارد


( YO )
بر سر صر يــكى بر يـكى هاره كوشت ينهاد


( بلعمى
يس خداى بر خلّ بر منت كرد 4) حرون مضاعف ' بر. . . اندر ه:



(V) حرون مـاعف >به....أندرونه:


(IFY بلممى)
A
( $1 \Delta \Delta$ بلعمى)
(مa| مدايه)
با ابن اندر يـكى لغظا امـت از حـكـت
ه) حرون مناعف (مــان. . . السره:
و ميان شرابب انلد طلمام خورد
خدای عز و جل هبان بندكان اندر هـكم كرده امـت ( $40!Y_{\text {( }}^{\text {( }}$ )
( $\mathrm{Y} \Delta \mathrm{H}$ (مجيد $)$
و ميان إبـان اندر داد كنيد
10) حرون ممناعن >ميان. . . بر؛
(مدإه
و ميانذلحدان بر درزى امست



 ( $Y$ (بلممى)

بارد



آنكسها كه اختهان كردند اندر آن اندر بـكماناند از آن
(


حروف هشلدار







(Yra تصصه)
(Yir) أسر)

زنهارا كه ميهـكس را ــكـونى
رينهار ا تا سر اين حقه باز تكنمى
زنهار تا كلكنى بـا او حديت من
نو بر زبات خويث دكر بـاره ذينهار
(منو
: (Pal)
(بمقوب) از سوى ديـوادى بـه خاثه النر آمدى. . . و او را كنتى:
(5A0 بلممى)
يومف، هاه 1
ror
حروف مشـدار
(P/1) هان:


$$
\text { : }(P ; 1
$$







( $\Delta_{1}$ )

(S/1)



(Ya1
در متنهاى בز جسه از عر مى آمـه است:
( $\Delta \circ 9$ بلعمى )

: (A،1)
هاء شـما را كويم همى: الى مؤمنان و مؤمنات توبه كنيد
(عهر)
(8. 1



(lo، ) الا:

الا يـا خخـيمـكى خـــد فـرو مل
كه يـش آمنـك بِرون شد ز منزل
(منو جهرى س (a)
al"

 آنها را يـان كند:
(1،1) در بيان افـوّ و درين بر امرى خلان آرزو كه كذثته است:




( بيهفى ت! (IV\&)

( بـهقى ف؛ (HAY)
( مبيد

بزدرّا عبناا كه اين حال امروز دانـتم
(rol) در يـان كـــــن:
بزرصا! كه نــا دو تن ايد
بزرها و بـارفهعا! كه كار امارت است
باكاا خداهابا از فرزند و از الباز
(P،1) در لغرين و دشنام:
بدبارانـا كه آن بود عر آن كــان را كه بـم كرد بودند
(مجيد 1! به)

(P،1) در يـان نعجب:
( $1 \Delta 1$ تصس)
ای عجبا! جر أ مرا اول روز لـكفتى
 (البيا (99)
(Ar1) در بـيان تفغـمْ:



بزدرىا! مردا/ا كه إن يسر؟ بو




با رسولان كه ما يـش از از تو فرستاديم
با اعل شهرها كه ايشـان به تن قويتر از العل اين شهر تو بو بود

( بِهفى ف: (
بـا دازا كه T Tنكارا خوامد شد


بهندا شهرها و نارمتانها. .. كه مهلت دادم مر آن را
(190 (مجـد 1)
(Y،1 كلهه هى آ مد:

(TV 1 : مجـد 1 )

(TAY! (سمك)

(Mr! مجـد )
ایایLانیا كه إيوب را برين حال بديدم

1) ا'من كلمه دربارسى باستان بهمورت haxāa آمده است:





 (1،r آغاز زمالى:
روزى بس خرم الست مى كـير از باعداد

(19 منر جهرى
كا نغورد شير هغت مـه به تمامـى
را
(رودكى (Y)

(بلعمى (r)

هر روزى از باهداد يك ثدح... ســكى كهن بخورد (مدايه \&\&ץ)

(Tr.
 ( $\mathrm{Y} \circ \mathrm{A}$ ( $)$
(شقدم
كامای از هندوستان بـاور
حو از كاغ آبدى بيرون بهصـرا
كبـا جـم افـكنى دیمای رومى امـت
( $1+\Delta$ (3ing)

از كو ههاى طبر ستان بـكــد تا بر سوى تنتار مـتان

(lor (مـياسـت د؛)
خون از دروازء شهر يـرون رفتم...

 سر مايم كـرد آهن آبكـون كز ان سنـك خارا كثـبن بـرون (1, / شاسنام~

(مياست د؛ 19)
الا سِير او باز لمودها دلد
ز صد دستان كه او را بود در ساز
كزيده كـرد سى لعن خو نـ آواز
(140 خـسرو و شـير بن)
به روم الد بز ركان دو مهتى بدلد
كـ با ناج و با كـنـج و افــى بدلد
(1fYA ثاهنام)

از ایِن هنت كـور اِير انـثهر بزر كو ارترست به هر هنرى
(1ヶ0 مفدع)
( او (

( ) نوع، جنس، كو نشهاى مـنتلف:
 ز هركهودى كرد كن بخردان اخترشناسان و از مؤ بدان


(IVr (1)

آن كو هبا
رنج بت بهصورت جمشـِد بــاختند يـكــى از زر و يـكــى از آمن و
( $4 \circ f$ ( 6
يـكى از روى و يـكى از بـ لـج
(8) دد بيان علت و سبـب:
(جو امـع
( 109 (سباست د)
( 11 ( 11 )
( $\Delta \circ$ )
لام من الر وى زنده خو إهد مـاند
از شادى در يو ست لمى كنجيِد
هيع جو ابب نتوالــت كفتن الـ كـيـتن
الـ ين كفته| مد كه خـثم غول عتل است
مشـاورت كردن در كارها از قو ك رانّى مـرد بانشد و از نمامى عقل. و
( 1 ( 1 )
هِـَ بينى
( 1 ( 1 )

(1A9 ابنـيـ (1)
ددد سـينه دا يـك بود كه از كرمى باشُ
(V در بار\& ...، راجحع به...:
همى كفت چندى لآرام او (YYry شامناه)
(ar aالات)
درويشـى سؤالذكرد tر فتر وى


( V )

A) معادل „جاى، يعنى درون يا بيرون حيـزى:

ثابن ڤصنغ كو مستان است و
 نوالـكـ به لــزديك زن خفته بود
زن ال خواب نـرفالٌ مـردم شْنود
( $4 \lambda$ (ابوشــكور
انى روى تــو هو روز دليل مو حـدان
وى موى تو چنان حو شب ملهد ار لحد
(رودكى مهت)
 (اغرانز سرA)

ه) وسـله و واسطنٌ جـــان فسل:
يك ثازياله خوردى بر جان ازان دو جمـت
كـز درد او بمالــدى مـاند زدردـيب
( H )

(AF ثامنامس)
كهن كشته ايمن داستاهلا ز من ممى وو مود بـر عر البجمن (AYY ثامنام~)
( $\Delta$ )
يـكى T كندكه از ايـشان عمارت عالم است

1) 1 ) با متـم صفت برتى:

درين زماله بتى نيــت از تــو نـــو تر
له بر ثــو بر شــنى از رهـيت مشنقتى
(ابو سـلـك (1)
هـت شير ازان بلندتر است (ثهـد سه)
 (رودكى (رشّ)
 ( 111 بو شْـكور)
شهرى... نام او جندىتايور و اددر امو از از آن آبادتر و خر هتر (بلعمى (149) (

(مدايه شهوها (11) بيان نعلق و وابستگى، كه غالبآ با كلهن دآنه مى آبد:



(14A. (تذكره (HY)
من كمىشنـاسم كه ازان تو كدام است
جو آن ثينَ برسبد الرآن ما نيز نمام شد برموافقت شيخ










rم كار حرغ اضانه را إنعام دمد.


 بافته است:
: ) ... (lair
حهارنا اشتر كه از بهر دنت وا همى برورد بدالمبا بردلد
(HEl (bبى)
 اين تــن له هر بهو ستمــكاران كـر دند
انـكور له ار بهو نـيدمت به حر خشت
( 70 (رودكى)
هركسى ولايت كرفت از بهر مال و عزَّ و من إمن ولايت از بهو دمن (M|AF بلعمى)
كرنتم
 ( 10 (1) خليفه ال باب نو امروز مرا جه فرمود : (Palp
 از ههت مجاورت خـتك، بسـار ليز از تر مسوخته آيد (IY:مباست دا)
 (سلاكـ

نرط لباشد كه نو ال جهت مهمات من ذر خوبث خرج كنى ( $1 \circ 4$ ( 1 (
r|P/P) از سبب.... را:
(AYY مدايه)
دم كو تاه كند هم الـ سبب حباب را
rara) از بَبَّ.... را:

آماسها كه به سـرز آيد بيـنتر صلب بود ازبِبِل سطبى آن خلط را (موايد)
(901r
 (مــاست د؛ سها ده)

آوردهام
(Y،1r از

( $\Delta \Delta$ )
را ناعاه از در باركاه درTا
(سـك (
حون ار ناماه مرا يـيند بترسد

اكر

 بهلوى (يارسيك، بهلمالبك) نبز صودت agar دارد.


 تثويت ممثود.
r اكر :

اتر غم را جو آثث دود بودى جهان ناريك بـودى جاو دال
(نهید يراكنده
شيروبه... داكــت كه اكر دروبز در ملك بنـــند مـ در ساءت او را
(llar بلعمى (10\&)


اتر شير كاهو بكير لدو الدر شيرزلانكنـد و الدر جـثم ربز لد جـم

1) Darmestater, J. , I. 244.
(ا ابنــه 1 (108)
را روشن كرداند
اتر از حباب كذاره كنى سرتاسر حباب را بتوالى دبدن
(
r) به صودت (اره:
 ( $\Delta Y \Delta$ ( O )

(مدايه يس ار الدك بود روغن بنغش خوب آ آيد
 متون منثور مـاند طبتاتالمونه در اكثر لزددبك به تمام موارد به اين صودت آمد.

است
هرجدكند تر ابر او باقى بود اد همه ملك خود ترا دهد
(
ار يس مصطنى (م) ييفامبرى روا بودبـد در ابـام ما آن ابوبكى (طبقات شءی) ورات بودى
 آن كه اهل آنست ار چه كريزان است آن بر وى شنابان اطـت (YRH (طلمات)

ار ليارى كه دست درو ز (طaf (طمات)

P
 (Ra ابو (ا)
اكر دعا كنى تا اين سـياه باز كردد وكر له ترا بر ايـن دار كـيمه
(bبرى ( $\Delta \& A$

ه) با حرون عطف و تغفـفـ به صورت ووره:

(رودكى)
ور جه ادب دارد و داث يدر حــاسل ميراث بـه فززند نى (رودكى
 براى كأكــد ثرط است:
مرابلدون كويند كه بافى لبات بــتّت از بافى حـوان بود. . .

امر اليلون كه حـكم كنتد به برخح از بـات كه بـتتى بود
( $\Delta$ )

(HY (FY)
بـتندى

(ابوالهينم امب)

(

به معنى ’باه لبز شى آيد.
ثـمس فيس در المعم شى لويسد كه دهرن نـث (اكر) به معنى حرن تردبد

 ر آن كس كه بود الدران باركا.
كنهكـار بـوددـد اتر يـكنــاه
(

HY
اكر كنج يـش آيد ار خالك خـك و ور آب دريا وتر زر و مشك ( $1 \Delta A \Delta \Delta$ شامنامر $)$
لدانم كه عاشق كل آمد كر ابر

(A

به كلر رفته استـ.
ای = يمنى

اين كلهه در يـارمى بـاستان -aita بـه معنى صفت اثار: >ابنه، است و در




قرآن آمده است. اين كلهه اذ اواخر قرن شـثم هبرى متروكت ماثده امست: اكر مى ترسـب كه اكر نـايند درو يــان از درويشى، ایى كه درويش ( $f \circ Y$ (طبر)

با يـد يـ مترسيد

يادثاه روز تِـامت، ای روز نـــار
 (مدابد (مY)
تعزـت خرسندى دادن باند، ای كه خرسـد بان يا مععد بدينهِ (بالك ( C ( ترا مىكويند
كر امروزينه را بـ فردا ميفكن، الى كه طاعت را و عبوديت را (عشر ri)

Tرزوى تو بد ثو داده آمد، ای كه سؤال كرا اجابت كرده شد (110 عنر)
rrir
اك =


( 110 0
 (rif عهر)
 (عAA عش (ع)
اما جـكو نـكى امتواى عزَ تعالى نه معقول است، ای كه جـكو بـكى ( 99, ع

آن كــ در بـــابد


 لهالمى از آن ديسه نعىشود.

 زهان كا كنون منداول و رايج الست.

 در لغتapākih به معنى ’باورى، هميارىء وجود دارد كه صورت حـرت افـافة آن
 به دو صودت دفاه و دوأه مم آَعده است: فا:


(1ro (YO)
دا ها دو كار بكتيد

صورت >اباه لِز به لدرت، خاصه در شعر اين دوره مى آيد:

 (YロQ| باهناه)
 در اين دوره رواج فراوان دارد:
( 10 ( 1 ( 10 )
(حالات (حاه (حا

هن با كنبز كل الدر ستخن آمدم همهنان مىكريستند با وى

رودء دوم از ماءٍ غلاظظ رودء́ ڤولون أست كه او با اعود يـيوسته امست (انرامن (ar)


م) در إبن دوره حرف اهنافهُ >باه در مواردى به كار مىدرد كه در ادوار بعد
ثا هارسى رابج امروز به جاى آن حرن » بهء استمـال مىشود. از آن جمل:
 مىرساد:
ای بلبـل خــونىآوا Tوا ده ای ساقى Tن ثدح دا با ما ده (رودكى (IIG)
( 119 (بلعمى ( (
'مهر با T ان يك يرى داد
مرا هندان غم يـن آمعه امـت كه با ايمـان كمىريردازم (100 ( 1 )


(P،
ابراهيم اسمعيل و هاجر را به زعين مكه برد و با شام آمد
( 1 A (
(تصص Y)
يس بار بر خرههاد و با خاند Tمد




(سr (r
من از آلجا با بيتالمعدى آمدم
( r ) الذ در ديـكر با خالهُ خود شد
(
معهدبن ابرامِم با خالة خود رد رفت

سرما بر تن من ڤوت كرفت، با تون كرمابه الدر T Tعدم ( Y ( P )


 (riv بلعمى)

يعوب
T ان سد خلق را با زر و سـم بـ لب در با برافكند بـرج ( بلعمى (10)

( fq )
(سبستانى

معاد و بازكثت او با زمين است
(سيمستالى
از بهر دسيـن ثوتهای بـــار با زمـين
مثال يانثند كه هـه با مواطن خريث . .. باز كردلد
(IVr مرزبان)






خـيات كردن و جز اینها:
تغغني:
T آن شخس بيامد و خبر باز دالمست و با مماويه بـكت
( 1 ( 1 )
(السراد 1 ( 1 )
با اين خواجه بـكو كه دل خون كن
( $1 \Delta 00$ (قابو )
سرّ خوبش با كـى مـكوى اري



نمودن:
با لو بنمايم مردانكى خويش اكر حرب يـث آيد (تصس هه)
موش داشتي:
( 1 ( 1 )
كون با نْنل ما دار
(هجو.يرى جه)
هـنام با وى خشم كرفت
ماندن:



خحطاب كردن:

(تابور

امْافة (بیه استعمال مىشود:

( $\Delta \circ 9$ كيمـا ( $)$
مودت زمنتى خود با ياد آورد
( 10 (جو امـع)
او وا با ياد آهد

(iv ive)



احهد نامه همى لوسْت و همى كر.

(تذكهـ
شوثى از وع برفت چون با خود Tمد...
( 190 (بلمـى )
سـلـــان ع با خورشتْن عتاب كرد
با خود كنتمكه اكُ حـه در علم به درسهُ بزركع دسيدمام
(اسرار اسا)
( ) كامى كلهن > باه در جاى "لزده بهكار رمّت امست:
 ( $\Delta \circ \mu$ (

بكفت

(Y4, 1 )
هن تــه با او تُر.مركمد
(\%) كاهى به جات حرفَ اضافة ددره به كار مىرود :
(119 بلممى)
با راه بديمثان رسيد و بزدن كرفت
(حدود 0)
هداندكي آخر او بو كباست

(سر) (سفر)
با جالب غريى

(طبرى
يـيمبر خدأى را با آكت الداختى


(IT1 بلمهم)
با ديكر موى
( 51 (التنهي )
مدجنا نكدكشتى با Tب فرود آيد...

ما با سـركـاط رفتيم
(
اكر بيداركـددد با سرمعاسى ششود
( ( $_{\text {( }}^{\text {) }}$

(مرزبانهر)
(سيـثان IV\&)
(تابرى سه) ثهرياد با سـ بـهـايث آ آمد ه) كاهى بد جاى هدر حوهكــى مى آ بد:

با ايشان يـكـونى كـن
رضاى حز تعالى اندر اهــائى باشدكه با خلز كرده ثود
( 10 (مياسـا)
ه) در بـان >مـبته با (تــابه،:
(سجـتـأى
خلفان را نــبت فرزدى با با او كنـند
(سبجـتانى سـخى او با كدام جيز انافت كنى
 (التغهم (III)

ها 10 در ذكر آلت و وسيلة اجرايى فعل:

اكر واكايايـتى ازين بكثم لىا با سنكـ

تاريـغ زبان نارسى
 (نهيد

و ما ثد آثها :
T Tتى كردم با دوست هـس ازجنـكت دراز
او يذّيرفت كــه ديـك كـكند با عن كــاز
(فرخى)
(IfY مفدمد)
با تر كث جنـك كرد لس و بيروز T Tد
مو خرا مردى بود هيد و امنهرب جوان بود؛ با او بر لـامد

T T
(IM (مدإه)
(1F كاهى به جای حرف مطف (و) به كار مىدود:
(HYA بلمى ع)
.يزـدبن المهلب... اسواز با بسره بـكرفت

بــاز



 الr فارسى درى فزاوان بهكلا رفته و در فارسى امـــروز لِيز بـيـار مـورد استعمال دادد و
 (A1 بلعمى) Tآر را بار Tرزوى كعب خاست



 بازجــنت، بازخـريدن، بازخخوالدن، بازداثتن، بازنـناختن، بازرسا لـــن، بازستدن،
 متون اين دوره مورد استعمال فراوان دارد مسناج بهد ذكرثـاهد و منال مــــتـ.

 ا ا به فعلهاى مر كب مبرده. امت.

 اين بزكُ نِز جندكاه بو دكه از ثيرشده بود و باز نيـر آوردند
(طץ० (طبر )
 (طبرى سهیه) الين خبر باز يـيفامبر ع آوردند
 (6Y (طبرى)





كفتـاد سود كـى كند و زارى
مر جـز باز اهـل شود Tاخـ
 (

اعتقاد بسضى از دا رشمندان معاصر اين استك اين كلمه در اين مورد و عینى

 كلهاكىكـه به معزه Tفــاز مـشود مشامده شده است كـه عمز : اول كلمه را حنف



لمستوام كرد.


 شُه امست.

دی بال در تغكر آلم كــه بـاد را

( 411 ( 11 )
(rerم)
باد كنیم از كاه Tدم بال هند امـ

(YAY مـــتان)
از دير بار مرا فُستاده است كه سر راه كـكاه دارم
(1rx ! 1 (10



از T
( $\mathrm{H} \mid \mathrm{V}!\backslash$ مسـك)


و كاهى به عینى از زمـان مین بد بهد الست اكــربه به زمان عال لرسيكه
باشد :

(Ifl بلعمى) سال بو2

ان T T ن روز باز كه نلم بر لوح بكرداليد تا Tن روز كـه آفرينش (ب) (بلa
ثمام كرد.. .

خاله. .. ان وتت طوفان لوح باز نايديد شـده بـود تا ابـراليم م ( $1 \Delta V$ بلمـمى)
آن را بر Tورد

 (iهس سهسM) كاسد شود
ياعلى، بالين فرز لد من جنان معامل كن كه با بغعهاى از من

( Y )
بدين دست بالدان دست بيمت كردم
 (V

 نسل مركب مىسازد:
صرجا كه درى بود به شـبـ دريندند
الYا در دوستت را كــ نــب باز منند
(منـــوب به ابوسعيد)
(Af الصرا)
در باركردلد ، منــن بود

 كدارد:

ای كاث ما را والد ان جهان بـرى
( 11 )
ای كاثـكى من بودمى والران غاز
(يادى F\%)
كار داديم فرز لدان او دا

حقا كه اكر فاز كهايستد بـكِيم او راموى يـنـالى
(يارس سهr)
اكر مـتِد ثما كرويدكان بـ خدالى، او به روز لال بــين (8人 (يارى)


1) كلمن "بـه در فارسى درى دو اصل متفاوت دارد كـه بـ حـسب Tان به دو

معنى ميتّف به كلا مىرود، و كاهى امن دومعنى بامم مى آميزد كه مو جب ترديد يا اهتباه مرْومندكان میشود.

 همش ر لـك و بوى و همش فد و شـاخ
صوارى مـــانلاغـر و بـرفـران
(189 4)
و در تر كيبات بش بر كردن، ب4 بر كرفتن، در بر كردن، در بر كرفتن، دد بر داشتن، و ماند Tنها به عمين معنى بازى است:

( 1 ( 10 (
كلـنٌ دو م كه اينها مودد بهتث ماست حرف اضانه است كه در فـادسى درى
به صورت هيشو لد مــم بــه كا مىدود. ايـسن كلهه در يــادسى باستان upariy ور



آبر كنت زريسن زلم نـاجدار (ヶ\&
 (ابوسلبك


اين باره در بعث ساختمان فعل كنتكو كرديم. اينبا مو ضوع بعت معـانى و موارد

r ("

بونر عساى داشت بركرفت و بر سر كعبالآهبار زد
(


(6ابو
(V\&)
بر مناره رنتم و بالـك لمـاز كردم
(سباست د؛ (A)
كلاه بر سر ههاد و موزه در باى كرد

( 100 (لوروز) آن خأدم را لعلينى بند ير كردن زي
( $\Delta \wedge \Delta$ (
بر كام هر كــى هـيزى لبــت

r
( 100 (
سوى عرات رفت بر راه خود
(rv) در امن شنته حركت خواليمِ كرد هـ جاد جالمب بلن
(Irv (كذكر. ق؛)
احعد حربب حعيرى بر شُـْن فرستاد


(1AY (ديـتان)
( $1 \Delta 9$ (ديـتان)
( $\Delta \Delta$ ( $\Delta$ )

بر بشار بن سليمان حرب كرد د
T Tلبا حرب كرد بر على بن عـــى
روميان بر امِان غلبه كردلد

حون ما ير مردان جهان غالب شديم زُمى بر ما غالب شُود (تابوع هسا (1)
( ) كاهى در يـان مفهر م ״عهله، مى آيد:

ايــان را بر آلكه بر إـشان است شناختن سزالوارترست از شناختن
( 04 (سجمـتا
T Tـه بر إـشان نتهادلد
كه را دو ست مهـان بود يا له دوست
شٌب و روز تيـــار بهمان ير اوست
( 4 (ايونــكور)
بر (

( 0 0 سـاسـت د؛)
بر خلبنه بفداد دل بد كرد

S (Y
(Irv حالات)
بر عقب 5 ك بـادهای T Tمد
(al 1 ( 1 )
درويشى بر مُـغ ـــؤال كرد

( 1 ( 1 )
هى يـكى را بر الدازء خويت بدارد
( 1 ( 1 ( 1 (


 (11 1 (سياست د)

 آ بكاه فتح هـكه كِز بردست او شـد




 هرمردى كه زده بر وث راست آيد جالوت بردست او كشته شود ( بلعـى (ara)
(
و فور بردست وى كتّه شـد

"بر " مى آيد بـ كار مى
( $|r|$ امرار)
چون نظرم ير وى افتاد
(lon امر ار
چوت آن درويش را بظل بر وثى افتاد
(معارف
بنـك كه لظر تو بر هم افتد


(IF برای بيان شنل يا منصبى يـش از اسم عامى كه به اين معانى باشد:


اكر هنـن هى
( H )



 مىكنـم:
بر آخر = سرالبهام، عاقِت:
(HA مبعـل)
برآخر افراسـاب به مرو آمد

( P ( P (
ثا براخرصلع كردلد

بردستكرنتن = يشـهكردن، اختّار كردن :
 (1Fه
 (سWA (سیاست)
 ( 100 (مبو برى)

بر... واجب بودن:

هون چینين بود واجب كمت بر ما كه به كزد بت يرستان دويم (1F9 سـتـتان)

برصورت، برهيُتْ ، بر منال:
هس إــان سوى ابهاميم آمدل ير صودت سـ غلام
(YIV بلسمى)

(AY وروز)
بر صودت مردم لـكاثت الـت
(VA تسع (:

(حالات (49) حوأى را بر مثال ثبـك مسنر او كرد

برموانغت:
(تذكره سY)
(جامـع0)
بترستان بر عادت بودلد له بر تقليد
جوت شبا نكاه بيود سليمهان را دو ماهى بداد بر عادت
(4AY بلعمى)
بر ياد، بر الدــبه:




بركـى عـبكرفتن، وحمتكردن، خصومت كردن، تكبركردت، بختُودن:
اكركـى بر تو عبب كِيرد Tن عـب به جهد أذ خود دود كن
(

(FIY (تابوس) sun
(IFQ•نذكر)
بعد از Tن كنتم بر ابليس رحمت
(MY| (البيا) بر خداو كدان خاله خصومت كردلد
بر توانكىان ككبركردنو بر درو يــان متوانـ بودن
(تذكر.
برحفیتت =حف:تناً :
(AF (مهو.ری)


بر حفيتت خداو د عالم بدالدكه...


 برهی آيد و شـايل در اينـبا از امل به معنى سبنه و آغوث آمده باشتد. غالباً در ابن
 (HAY بلممى) جس موسى أ هر ايــان برفت
(rar (بلعمى (

( 000 (بلعمى ) ايــان لشواستند كه از بر ڤو
( 1 ( 1 )
از بر من غايب شُ
( نذكر.

(
هالك تعبب كرد بی بر جو ان در T־م
, بسون حرف اضافه مامبل :
 ( $\Delta \circ \Delta$ (

كود كردیى
 هس او بهدر شهر فزود آمد و مـــــغ بر او شدلد (|F| (مــتان (

ازT ( $\mathrm{Y} \circ \mathrm{Y}$ بلمـى)


( (تذكر.
ونتى بر استادى شُم مردى را ديلم
(YYY (مـستات)
غلامى هند خرد الست كلر لاديبه بروىى








## $\xrightarrow{4}$



 صورت pad وجرد دارد.
در هارسى درى در جند كللهُ مركب كه اين جزه در مغام يِينو لـ ثرار دانته
 الما در اين كو كه كلـات ريشه و ما ختمان كلهة موكب فرامون شـده الست. در دو مـ

 هالّله در كابت كلمات:

( (11 مـنه عكسى: م)
(

(~A باك
شع: كرسنـك

(

 مى'رود: بدو، بديشان، بدان، بدينن.

 ( 9 ( $4 \wedge$ )
( $Y$ ( H )
(fAY (طبرى)

ميغ Tهنين بدالث مرغ كردلد
T بككه ياره ياره بـالع همى سو بياوردلد و بدالث الدر فككندلد

من به بهثت روب دوسنر دارم كه بداخر مرا بيايد مردن (baf (b)

 (VA| (طبرى)









 داكـت :

انلى خملى ورلوح كه ملكى بدهمد
عى المىيوسف يعفرب بناللِث عمام
( $\mathrm{Y} \mid 0$ (سيستان)
 اسم صغت مى مازد، و دبـكر T ــكه در تزكبـ با صفت از Tن ثيد حاصل عىشود.


در فارسى مباد لـز وجود دانته است:
فارسى مبا ه: pad - gohr = باكهر، از لمراد ختوب
= pad-nérög

- pad - zörtar

در فارسى درى اين جزو ب\% سر اسم معنى درمى آيد، چــ كلهـ اصل فارسى هاثته باشد و هعه مأخوذ از علع باشت
(IIY بلمصى) شـاايسر بارام باشـبد
كنت كه اين مسـح بآهدوى باثد الدرين جهان (WH)

(IDAY ثامناه~)
(IMAY بلعمى)
Tن رسول مروين مردى هِره بود

(HH (سجـستانى)
|فلاكــت

در متون قديستر، كلمالى كـه با امن ميشو لـد مـاخته نـده فـراوان است. الذ

 ( $=$ ك


$$
\begin{aligned}
& \text { = pad-pērōzēh }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { = pad-namidy }
\end{aligned}
$$

غارسى درى:

(llar ${ }^{\text {( }}$ )
فرو مىتدلد
 بآرشکيبـانى آورديـن
( $\Delta \backslash \xlongequal[A]{\text { ( }}$ )
 (yp (Jودكى)




 (VT مجوـيرى)
r

 امن دوره بافت شـده است در ذِمل مى Tردمي.
 آوردن، ڤُستادن، رثتن، آمدن، لو مْتْ، برمدن: (900 بلعمى) ـــ طلــــى بـكرد و به هوا برشد

تاريغ زبان هارمى
(AY مبو.يرى)
بغرمود كا دوازكه هزار درم بعد بردلد

(rMA بلعمى (



( $\Delta V Y$ ابلعمى

( 1 (
(049 بلمسى)




دا لـتيتد كه إمـان و فد عاد ود ب باران خخوامتن T مـدوالد ( $1 \Delta A$ بلعمى)
خواجه ابو لاهر با جمع سونيان به عيادت ملطلان به سرخس برْتُتد ( 1 ( 1 (لالت
( $\Delta \circ 9$ بلعمى )
هو ا مى

( $\$ Y \mid$ بلمصى )
( $1 \& Y 4$ (
ملك مردمان را به طلب البرامَم مرستاد
( $\Delta P Y$ بلمعى (
بدم امـبـ بـ كـتن تو خوامد Tمدن
( $1 \Delta r$ ( 10 )
از كـرمان بـ زيارت وى Tمد
(Y0 ( 1 )
(109 ستـتانان)


(109 (سياست)
(FYA ! 1 (سمك))

 (rس (سعرد)
5) كامى براث بيان علت ر سبب مى Tـد:

به مر زمالمى الدر كنامكاران زماله را بـ كتـاه ايمــان عذاب كنتد و
( H (بلعمى
(HAF بلعمى (H)

( $\Delta \backslash Y$ (بلعمى)
( $\Delta \mid \nabla$ بلمـى (

 من زلیه بلا بونّع به شمان بيمادى بـرد
هنتاد هزالر مرد مود بود لد بسان طاعوت


 (V به سرای هرحو مسن الدر افتادلد و او دا بـ كلود زدلد
(|rA| (6برى)

 ( $\Delta \backslash \neq$ (بلمى)

هون بديد كه 4 دو مـت آب مىخورد كاسه يتّداخت ( $\mathrm{H} \Delta$ )
 (
(ITA. تذك)


 ( Y ( P (

 ( $\mathrm{F} \backslash$ )

(rQ० !
(T\&A! 1 )
عاقّبت ايــان را به لدبـر بـرد لد
A) كاهى برای تعـين مكن به كار ميرود:


( $\Delta r \Delta$ يهغى (
بهرى لموالـت بود
(PY يـهقى (
به خمراسان خللم بدبن بزركى افتاد
( ©
و او امام اهل نوديت بود بـ نـام

(1\&9 (ســــتان) دفن كردن او به طوى

(ly (l)

(Irl (لذكر (
آن مـال به مدينه شـد
( $\mathrm{H} / \mathrm{F} \mid$ ( F )
(A0 ممارن)
مسرون Tمدل به لزديـكى مـك


PAI
(بيهفى rat (


و بـ شب ايـنان را بـكذانتندى تا به كرد خـيـه كرديدندى
(19A (اسراد)
(مar (م)


(الـبـا

(تذكر. (ra)
(lr| (اسرار)

به روز آديثه هندمم ذىالقعهه

به ونت كان خوردن و آب خوردن
دلـل كند كه به وفت ديـك بتوان ديد
به غب بر آ البها لهاز كن



(تذكر.
( H )
( $\mathrm{Y} \circ \mathrm{V}$ (

به خواب دبدم كه مرا در بهـتْت برد دلد
هر كك به بـدارى كار خود ساخته باثـد
به خواب ديدم يِرمردى را سخت فرمعند



بهرى مردمان إبدون كفتند كه كيميا از T-ســـان به وحى Tمد به
( H (

كنيت وى ابوعباله بود و به لغب ويرا باقر خوالدندى


به درويشى و به ذل الدر بمالدل

اين دو حر كت كون و فــاد بـ منزلت زــر و زبرست

(اس (ار 1 )
(ry Lil)
(TA سـبـتا (T)

ثبى به خواب ديد كه هاثفى آواز داد
ابليس يـامدى به دسم غريبان
لفس بـ سورت مردم فرو آمد

حرن مر بولا است كامى سفت است و كاه اسم دینى:
ملك او را به خز ينهدار كرد
( r 01 بلعمى)
خداى تعالى هر آينـ خلفى بنورامد آفـيدت كه اين زمين به ملك (49 بلعـى (4) او 1

 ( $1 \Delta V$ (سـاسـت دا) به امـيرى بـ وى سالم كرد لد
 ( $19 \circ \vee$ ( 6
(Ir حرف دباه در فارسى امروز امت:
ابو بـك لملِن دسول م لـبك كرد و به بـكديـك مىرفتند

 (بلعم
( 1 ( 1 (
و شمراب خوددلد
هو زلى وا كه مودى به خاله خومت برد و با وى زنا كثد ... مر
( $\Delta \mid 1$ بلعمى)
دو بهم بـريرلد
( $\Delta 0 \lambda$ (ملعـى (
امن خبر بـ Tـت مر آن موافزى است

 هر روز دو ماهى بدو دادلدى. . ــكى را بـ كان دادى (DAT بلعمى)
اكر به كونت مستاج بودى به سـم جرا لغريدى (بيهفى HYQ)
(IP (







منافقى
(طYY)
كيست راستتر از خداى بـ كنتار

(rIT بلممى)
مهنرشـان به سـال رويـل بود
بنى اسرائيل به بالا و فوت همهون خلى اين زمانه بودل
(ral بلممى)


(هبو.ريى P)
حقيـت بو د

بی

 صودت abi و در متون مانوى بارسبك و بهلوا نيك به صودت aby آمله أست. F فديم خاسـ در ـامناهـ مى آيد:
 (إبوْــكود، يراكنده (aY)

بدو كنت كشتاسبكاى شهريار اه تو مبيناد كـ دوز كار ( 1 ( 4 )

ز خسرو بـد فـر شاهنشهـمى أه ثاج مالد او بسان رهى


خـال نعبده جــادوان فسرعون الست
تو كنتى آن سبه استى اهـ كراله و مر

 بـ كار مىدود:

حوت عـ از جنـك و انصطلب كار يـكروِهـ مُد . . .
(بـهنى ن؛ גrr)
امِام بر او خواند كه اع جان كــــامى
ع الا تو عبادام حـيات از كـم و بــــار
(حr (حسن)

روشن نـدن ايمن باب بـ از إبن معنى مـككن نـكـردد
(كلِله م؛ سrشr)

دوره امتمعال هىشود:
 (كلِله م؛ (AA)

برآن لز لى

ـــزده سال كـْـي او ستم دهـر ذهـــم

عـ ال T نغـه از ديكك جامب آن را دركذنته سا يتهاك توان شـناخت ( كليله م؛
بنده به بك كِت از حـكـى بـه حـكـم دبـكـر شود عـ از ان كه بـس
( $ا$ (


1) (يمِي با كسى: امافه در آخر بهمنى دلبال، عنب، بعد از:
(عشر عهr) (عش)
اكر بكــزد بـي وى لرو لد و لـكثند او دا
(عش
بـو ساعتى ايزد تعالى بازن زلده كردايمد

r) >از يس،:


( 1 ( $\mathrm{H} \circ \mathrm{A}$ )


(عشر (ع )
ال هـر آن حال مؤمنان بديد كرد
r) >از يس ازه:

الر بس ار آن كه ايمن باشد كه آن لـكريـتن او را بد فثنهاى ـكـبد
(rar,
( $\mathrm{P} \Delta Q$ )
الر هـ از آن بهور يد از كو شـت آن
(10 عنر (10)

rav
$u$
(مبيد ral
الر بى از آن كه جبريل برفت
(p) > سـس ازه:

هر آن كسى كـ بــكردالد السرز مـرده را سهس الا آكك شنود
(كهن (
باند
ه) داز آنسبه:
(مجيد r! وrا)


 الـ آنهس كه آبت فرو آمد

1) يـن كه = يـن از آن كه:

اذ آلبها باز Tمد بيث كه عيسى ع از سر كوه به بايان آمدى ( $\Delta r$ )
(عشر (
ثو به كن بيث ان اذ ابن جهان بروى
بر زبا لث ابن برفت بيث هِ بينامبر م بر وى املى كرد
(\%AF عشُ (8)


r) يـي (با كسر: امنان):


م) از يـئِ:
(طبى \&
جان را بيافر بدم الـ يمئِ او از آتشى كرم

 ابتدا را بيـان مىكند و كامى در جمله هــ دو حرف اضافه مىآ يد نـا اول , آخر آن چهيز ى ال دشان دهد:
از كاه آد بـاز $ا$ اكنون در هــ معاملتى (ov مـيـاست دـ)

ورزيدهالد

1) كلمهُ دناه بر ایى يـان اتتهاى مكالى:

( 1 ( 1 )

(حدود 1 (ح
كه انسد دريا افتد

رودى به مغرب ناحيت روم... هـى دود لا به جأى صفلا بـان
(حدود)
(YA (سی)
از سياهان كا آلبها سى فرسنـك بود

(حا'لات (حا)
(
( بـهقى (tar)
( 110 (حالالث)
( 1 ( 1 ( 1 )

هرسه د نتند ل U بـهر باورد
r) برای يـان انتهاى زهانى:

لا آ نكاه كه به خدمت تخت خالافت رسد
 لا ونت جاشت آن جنازه در مو ا ما نده بود


( 84 (نورو)

 تود
در زمين لهان شود ل نمـل بهار باز بر آمدن كردد
(معادف ط؛ ج世)
إـن عادت از دوز كار خلـلـلـالـرحمن... 5 ايمن ساعت بر تاعده ماند• ( fr (سغر)

ازخو اب بيـار شدم و نا روز با خويشتّن انديتـه مى كـدم


لا همى كيتَ بمالد الـدد ين كتتى بمان

(منو جهرى (H)

فزاكرد نابع ذكر شمشود:
(rtf (rer )
مــلمان كردى U از عذاب برهى
روز آدينـه به مسبد آدينه رود لا دم نهنیت لِّز كز ارده شود
(جAF بـهـقى (
( $|F|$ (معادi
بسكن لارت كـكو شود
rsi
قمر حون مـى كتى كا Tب صافى از درون حو م يديدار آيد

رعايا را... از رنجها آسوده دارد كا درساية عدل او به واجب دوز كار
( 1 ( 1 )
مى كذرا ثند
به غر از آن خويثى مــنول نكثثندى كا مال حق حاهل آمدى
(سبا (a)






(سياست د؛ צץ)
تابه بر سر ثهاد كا تلب كند
(ry نوروز)

 (جiv جوام~) برالد
اله مر او را Tا Tريد كا تهرخود و لطف خود ظلاهر كند


من آمدهام نا تزا به حضرت بر


صيغن لهى و تحذير مى آيد:
(انسرار سا~)
زينهار 1 كا سر اين حقه باز نكنیى
(كليله م؛
زينهار ! 5 ا إين لفظ كسى دا لِياموزى


كا لباشمى حرين بى خـردان نـكو كار بد شود ز بدان (كلِبل

ز بهر درم كا لبانى به درد بـى آزار بهنر دل دردمند
(بـاهنامه)
به ماسانـان لا مداريـد اهـيد
(تاهنامه)
 ( لاسرخسر, ـمينوى ؛

نـكر كا از T ن سيهـالاران نباشىك عسـجـى كويد




 بنجاه روز هالدكه تا من جو بهدكان
در مبلـ تو آـم بـا كو لدكون لثار

(طبر ى


اين لعهت كه مر ايشان را داديم بدان داديم كه كا در فتّه افتّن
( $1 \Delta r$ (عثى)
(A) بعد از فعلهای فرمودن، امادت كردن و ما نـدآكها حاصل فرمان به صــنـ

عاضى مى آيد در اين معنى كه مدلول فرمان اجرا شـده اسـت :
( وادشاه بغر مود لا او ا از حبس رها كردند


جز/جدا

1) كلمه (جز، به معنى يسرون از جمعى يـا كروهى. اين كلمه در او ستانى به صورت - بی


از تديسنرين زمان تا اممروز رايج است

نـه و مورد استعمال ديـكرى يافته امت.
r








( 01 ( 1 (
(l| البـا 1 )
(ar (4الٌ )
(ril عثر)
(IVY سور)
( 1 (عـو

سبعه مز خداى را روا لبود
(F هي از بهر مؤمنان روزع لهو اسـت إمزد معالى

مو ايمن وا هر هز عن عديرى لـيـت هر ال آن كىامتهاع ديـك كه دادى

اهل مسر كنتند هو ال ما كسى را مغرون كه ما درمائِم ( $11 \Delta$ البـا

هز الر يهلـوان جهـان زال زر
كه با تـنت و تاج است و با زيب و فر
(IFY شامناس )

 (4r عتر)


 (H)
 (ثامناهـ)
كــاشد بهر دخت افـراسـياب (A1ه (A)
همى لـالد از عوكت اسغنديار لدارد بهر لـاله زو يـادكار (AFM! (AL)

rss
هـ
هــــع (اححـت مـى كبنم دد سرود و رود تــو
جز كه از فرياد وزخمهـت خلق را كانوده است
(رودكم זro)
هز هه طاعت داشتنز... طاءت T لـكس بود كه برهيزد از جماع (كه (كه)



هر كو بهز זر لو به جهالدارى بنــــت
بيدادكر ــت ای ملك و بى خرد و مست
( $1 \Delta r$ (منو
 و هـد ازان كه بد روغن بادام شـبـرين فراز كر تنه بود لشايد خردد (ابني ع؛

همى ينداثتند ايِــان كـه يـيـان

(ادداو يران كامـ)
جو كردى بـا كـى نو عهد و يـيـان
جه با بهدين جك با جُمد دهن يـكى دان
(ارداويران الم (IAF)
A) صورت شاذ دازجزى، مسادل >غبر ازه نبز ديده شده الــت


קثن



r) برسس از عدد، میدار، المازه:

تهئ از كروهى انتك غلبه كنـن كرومى بسيار را
( 1 ( 14 )
ثا عم من ابوطالب ازين جهان يـرون شـ بر من تهند خر الرى آمد (
r) مفت عددى مبهم:
 (ATA بيهفى)
(6ابو ى (F)
و رتد سال بهكنوه عقيم شـدم
هثن روز با من ده بران حال بود كه يـثناز آن بوده بود
(قابو ى
（P）مسادل تا كى، كا به مدت：
（سغر، برلين،
（HA ثامثاع（1）

بند خوامى خوردن از اين شىابـ
الزين در ستنز عند رالم همى

 （طץA（طبى）
（ $\mathrm{H} \circ 1$（ N ）
（r阝A

 اندرين دوذى جهند كلر هروـز به بـ رسد از مر ثبيلمأى لثى همن با خخوديار كردند
（）جنُدى＝مدت زعانى كامعلوم（با ياى مبهول）：
بـكثت الدرين لِز مینى جهان

（V
كمان بركرْتُد و تِر خدنـك （\＆マ० شاهنامه）
ג) هندى (با باى معرون) = كـــت
 （マ₹（مدابه） كيفـت خـكو نـكى بود و كميت تهندى بود ه）عندان ه＝هر جه، ثا اكدازهاى كه：

（ $1 \nmid \vee$（طبر）
（6）مبرى（

（10）هثدان، با عددماى راسته به منى هند برابر：


تاريغ زبان هادسى
|1 ) بهندين = معدار بــــار:

يساز هندين سال كـ كذثته بود... عزيز را عزه رفتن آن حوالـى
(1SP (bبرى)
r| ) جتدر، با كـــر: اضان = بر ابر، هــاو ى:
( $r \mid r$ ( $م$ )
(مجيد I: (مr)
(IFY (1 ابنيـ)

هريكى هندِ بك با بلى

و او جندِ آلوى كر جك بود


 (YヶA (زاد)

Pا

(مدابه هז)


 (ادات يرسش)، وقتى كه (فيد زمان) أستهـال مىنود.

(قصص هr (T) او را كغت: هون بافتى جان كنـنـو سغاحكفت جون شايد ايْن ستضن، و مردى كه همه جهان ما را هافى (مYP (مجمل)
كرد او را بون كتيم

「) حرف تمبيه، معادل مانده جنا نـكه:
 (التغهـم (Y) افتد

زمين درشت است و كوهها بر وى عهون دلدالهماست بيرون خزينه (التنهيم 19:0)
(roa مجمل)
آهن داود را جون مو؟ گىז بود


تارهغ زبان هارمى
(ror تهسر آن بودكه او را تهون من خداو لدى لـودد
غلامان را حـت كرفت كه سـغن هود زلان كو يند به لرمى (YAQ فُسس)

جهان تود كــنارى ممى بـكـذرد
خردمند مـردم خرا غــم خورد
( $\mathrm{H} / \mathrm{H} / \mathrm{H} / \Delta$ (منام
 هعن لامه به باذان رسيد او مهترستنتكو ى را سو ى مدينه فرمتاد ( $\mathrm{r} \Delta \mid$ مجمل)
 ( $\mathrm{Y} \circ \mathrm{Y}$ مبعمل)

سرددلد
(البيا)
موسى تهون چنان ديد يمهون ثـد

(YM تصس (Fi)
(YAY تذكر)




 ( Y ( $\mathrm{H} \circ \Delta$ )
شنودم كه... يسرادر ما... وا تهون ما دور بوديم... بـ تهْت ملكك ( بيهقى)

لــانيس

ديسـد را موى جهــان راه نـّل بـر بنـديم
( خاتا لم (
rVI
 ثهو مامون دشهنانت يست بادلد (رودكى سته) (
(كA)
ثهو فرمان به مـك رسد... سم بـترمد




جو كودك خرد وضعين باشد بهام كنتن آن خيز كه بـنود خرسند (جامع مان)
(مبـتان)

(جاهـ ه)
(مــــان)
ثه او بك جند يود باز او را عزل كردند

( $1 \& Y$ (
( 00 (كه)

(IR (S (I
 ( Y ( H )

صواران روهى هم سيتد هزار حلب (تاهنام4)

وزان يس يـرستنده ماهـووى (FVAR تـامنام (F)

بريده هو سیعد مر ناهدار فرستادم اينك بس ثهريـار (irls (تامناه)


(1+9 حسرد)
 ( 1 (حدود

مبا لجان...
11) در تر كيبات "حوته نيز حرن واو حذف مىشود و در ثلفغ نارسى امووز

غالبأ حرت اول را به كسر ادا مىكنْد:
(1،11) چنو = جون او، ماند او:

( Y ( H )
بها اِران اكــ بی بنو مرد نـــت

به جاى مباو خـ در خودد نــــت
(410 تاهناه)
مرد هم كـام دارد و مم شهاهـت و يهنو زود بدست نـايد (يـهیى هو)
: (r/11
 (101 بیهمی (1)

يـكى راز خو اهــم شـمى با تـو كنت

(ثاعنامـ)
(F/11
(بهقى)
هر جند هنين أست فردا به جنـك رو جنتن بود ثـا آ آـــان تـــر• كثت
میى هثم جنـكاوران خيره كثت
(1ro9 ثاعنامه (
(ir ) كلمí ( 1 ) دعو یكه مبرد بود از ثاهد معنى
باطل نودن اصل به جو نى
( 4 (
به تفسير ايشان خداى به صفات مخلوق است با جو نى و چجكو نكى (جامـ بر)




است از هیزی، در متابل „كس، كه هرسث است از كـى

(Yイ (Y)
تو به كو \$ى بارى
( $1 \Delta 00$ ( 10 )
(ar جامـع (
كنتدنو تو تو نرستى
( H (البـا
به دانُد كه صانم ثادر استا
( $\mathrm{f} \Delta$ (m)
حت نعالى كنت به خو امى
(أسراد (B)
(تا:بوى هم)

نا خداى تمبارك و تعالى ته خو اعده

r) غالباً كلمهأى كه مودد سوّال است بس از Tن ذكر محثود و در امن حال
rVa






P) يـكى ديـكى از معالى (جهع در فارسى درى يـان مبب و علت است:
 (ar (l)

بدرد

 (rA (مياست)

كردمى
 ( T $T$
معنى ديوار لاز؟ معنى سقف بود هب سڤف بیديوار حوالد بود (

هب آن مغامات و مغالات در ميان خاس و عام معروف بود (اسرار 8 )



مغسود است ثرار مىكيرد:

(رودكى سپّ)

تار بغ ز بان غار مس
به T'ن كس كه يـيجد سر از تهريار
به آن كس كــه ديــد بـنارد به خار
(ابو شـكـور)
 (3وروز) ديـكان
هـه عرح و عه خنته كـه بيـدار نِانى
اين را جه دلِل آرى و آن را جه جواب امست
(منو جهرى
 (وـس)
دست لفـكمان از رعايا بهه در ولايت خخـود و جه در ولايت يـكانه
(بیهعى) كو تاه دار دد

 مى حو اند: T T T







T نهه كندم را بنـكو مند آن الست كه. ..
ابنـه4: لِز موصول امت و الستعمال آن بــيار نادز است:
(Irł عشر)
ما اينهب كردِم به ستيز: ثو لـكردبم
ryy




بـتالمغدى را
لكاه مىدار يم بر ايشان النع كفتند به جزا دادن الدران جهان (شنقنى 4 (19)


شرجه:
(ابني ع!
هر هث برابر هر روزى لهـاه است الدرو مـه راست كرده و درست (الثهيم (YM)

است
او رامت هر هب اندر هفتآ ســان اسـت... او هر هه الدر زمين است (شنتشى


 و علت دارد:



 (111) المراد)

مر به جان خرنَ باشد و شير بن ز تن بَّ لد جان
ييش تير آينـد ثـادان كنته و كـناخوار
(

( 1 YFF (


( ( 4 (
 (

 تلفتا كرد:
 (YY الدصجم)
 (rv كهن) كردلدى
( 1 (طا
(IYY:(6بى ع ع)

و در اتـال بهآن، امـنن، هر، در بعنى از مسـنهعاى كهنهاء يـان حركت از
آخر كله حنف مرشود:

دالمستم كه آن جــم ليست بدانع السد جـم هنصرن است
(lar جامـ)
 كأكبدى بر بـان علت است:
(AY (بالك) الـراهث مر دزدى دا دست لبر د
rya
الزيراهه هركرا فرزلد باند او معدث باشد
 ( H )

الز ابه خداى عزو جل به مرجه شما كنبد بــنا است و دا كا
(Yヶ بالك)
 (ryA عشر)


و در ابن حال هاء بيان حر كت حنف مىشود:
(1) عشر

يرـيـد كه بكان افتاده اسـت
(عشر
اكر فرمان بريد دـول را بدانهعان فرمايد

اتلو / دو


 r



 كرديم كه ليبمة T Tن حنين بود:

رو راضةالعقول 100 رالصدور









مؤ ثُ بوده استـ.
(F مِا فرعى منعددى در طى دوران فارسى درى يذبرفته است. اين كلـه در مغام يـيشو ثد فعل و حرن اضافه هر دو مى آبد:

 ( $f \backslash f$ ( 1 ( انمر شد و او به حو نـى اندر دلـ
 تو به كنيـه . . نا خداى شُها دا عغو كند و آن كناه از شـهـا در مدارد (rY̌ بلعمى)

 (I\&Y جامـ)
(FsF
( $F \backslash F$ )
(جامع (r)

سى افر اسباب را بير. دد انلد طـتْت
زمين به دوز تــاهت اللـر مــتـت او باشـ


( $r$ )

به كار مىدود اءم از مكالى يا زمالى:

بدالــت قارون كه يـن ازو انمدين جهان خلت بـــار بودند (HAO بلعمى)

 ( $\mathrm{Y} \circ \mathrm{P}$ (bبر) حون از در يتهانه انلد شد
در زمـن غر.يب بكار لد تا برك او بلند مىثود (معارف
(F،P) در بيان ظرفـت زمالى:

در فمل بهــار در زمين نـالى بـكـرد و و قت نــاندن او جــز بهار

لباشد


(FTA بلعمى)
(HAO بلعمى)
اندر كاب نغـير ايدون كغتـت يمهامبر علبه الــلام به دوز كار لوغروان در وجود آمد



\&) در بيان مجموعهاى يا كرومى:


(مجويرى
اند كل احوال وى

 مىشود:

كنتم در شافمى جه كونى.... در احــد حنبل جه كوئى... در بشر
(Iov تذكر. تا جه كو نی


هون اين كاب اند بيان راه حق بود. .. جز ايـسن كام وبرا الدر.
(مجويرى
خور لمود



 بخواليم.







$$
\begin{aligned}
& \text { برایى (= بُ + + اوای+ } \\
& \text { زيرا }
\end{aligned}
$$


 داكـت، و بعنى ديـكر استعمال عـام بوده أست. از امن مـوارد كــاهى كار برد آ نها

متروك و فرامون شده , بعفى ديـك كــه استعمال آنها در T آغـان عمو ميـت مداثته



از آ ٓها الثاره مى كنــمr

اما استعمال إبن كلـه در امن مورد عمو ميت لــدار د و مغتص به جند عتن المـت. از


جمله ستعدى يا لازم يا مجهرل يا اسنادى امست:

(avf!
است
( $\Delta 0 \wedge!$ !
بلمم دا بدان خو استه ميل كرد
لوح را لهــت كه به كتتى اندر نتـــت از كونه نشـــت
(Ira! !

 ( $\Delta \backslash!1$ بلمـى روشنابیى يكَى بودند





هيل زالــو فـرو زد... عر حنـد كـه يـلوان را حــوب میزد . . .
(ra (ranت)
بر لهى خاست
 (سيرت (س4)

باشْد
 ( Y ( فردو ()

بـكى را بیايد و كويد اين شرد مرا غبتتكفت و دتـنام داد
(1ヶ0 فردو (17 )


(A\ (فردو) (A)
كفت يا اميرالمؤمنـن لوا جه مىبينى"

( Y , تهـ
اححد دراز را با او به سيـتان T امد
عار را از وى بهرلe میبود




دارد و تا امروز لِز در زبان لو متّن رايمج امت:

بنى المرايُيل كفتند كه موسى هرون دا بـكشت و عا هرون را درستر
(
دانْتِم از موسى
(معمل
امنكاب دا ثام نهادم مبعلالثوارين
( $1+$ ( 1 )

مرد ر1 به شملى بغرستاد
الوـس را هزديك او بردلد
(الثنهـم (F)
(laf ${ }^{\circ}$ )
درم را به شـست يشـيز كردلد
هركز بِيمار دا متهم عـكن
(Y، (
(بYA! بلمى (10)
( 10 (مععمل) موسى... بنىالمرائِل دا به مسر باز Tود هس بمه حـكـمان را با كابها جمـع كرد

خاز نان را بخوالدند



(Frr (OY)

(IAV ميـتان)
(AA (AL)
الويس كفت مرا آ لبا بريد كا كا او را بيينم
بكويدكه او را كه كـته است
من به دل ورا دوست لدارم
برادر مر ا خوارج كنتّا ند




(بلعمى
يو ــس علـــلـلام طلبكردند و بـافتتد
(ط)
آن كلروان بوسفياناز شام هـم آورد(طبرى R؛








 (شاهناس H\& (
 زلف بنفـه يـوى لعل خبــته يـو

(منو حهر

 مفسول، تنها از دوى سياق عبارت و معنىى آن مـكن أست نه از ساختهان جـله: اين خال دانست كــه دختْ ان هـردو يمغرب بشتو امد بــردن (بلسمى
شرf

آن دختر به شـب به خالش و ( بلسمى
 (ror

بس هوسى عصا بركر فت

 حرا آن روز كه دندان او شـكــتـد به حـكم مــو اففت دندان خود


(Y

استممال
إين علما مر عام دا يند دادلدو كفتّد نو ابِ خدات نعالى بدانجهان
( HAD (بلعمى)
مر مؤ عنان را بهتر
( $M$ با بلعمى )
ما مر اين دبن را مخالف نـانـيـم

(طبرى چ! (طrr)


 جبريل (ع) دا هيش وى فرستاد تا مر او را سى از سهعده برداشت ( 1 ( 10 )





 ( A (

دو برادر بودند مر بحر را



اينك مثالهانى از ممان متون كه در مادة ثبل ذكر شد با ترك آن كه باند دشمن جبريل را كه او فرود آورد بر دل تو در بـ بـر فرمان
 ( 6 كرويدكات را
( 81 ( 1 )
خداى عز و جلى ابن جهان آدم راداده بود
(و مثالهاى فراوان ديكى در ممين كتاب)
خواستن خويث بريعفوب فراخ كرد و او را كوـنـندان بختـيد (rat (بلen)

1 من اين دختر نخواستم كه راحـل دا خواستم دختر كهتر (1) (YAH بلen)
(ra جامع) (ra)
(جامع (r)
(جاهع)
, مـحد ر1 ملالك كرد
خطا و صواب هر كرومى را باز بنمانـم
صفات مخلوق را از خالق ثنى كـــــم
 ( $\mathrm{H} \backslash 9$ مبعل)

خداى نعالى عـدى را به زمين فرستاد و مادر را بديد ( $\mathrm{Y} \backslash 9$ (عبهـل)


(حدود שA)
و اين عر دو ر1 خلـْميات دادلد



 ذيِل بر خاسثاس:


مركز : افـنلالدين كانـالى: رسالات
منربه: عنالفمناة همدالى: تمهبدات
شهاببالدين سهر وردى: عنـل سرغ

 آن لويــنده دا از شيراز دالــته الـتع؟
 برت >راه بـاز آن آمده است: كو يند آن كسها كه ضعـغ داثتـكـان بودلد مر آ لان كـه بزركـ (1HF0: طبرى F) هنـّى كردند


مثل اسـت بر كردالـِدن رسول مر غالب خداكى . . از آن كـى كــ (جامع (1A)

دين او دارد

استعهال لِز به بمنى از عتون إين دوره متحعر است:
زينهار تا ابن حديت را بر دليرى و بىحرمتى حمل فرموده لبايد
(كلبلب م! (ra)
به خاطر كذشت كه آن را نرجمه كرده آبد (كلِيله م؛

(r|f:كلِلد م؛)
آن او لِتر كه او را بافى كذاشته آ يـد
(يهثى ( $\Delta$ (
لماز دــك منـكـتر الك را حاجبى داده آ آد

فردا شمابان ر1 مثال داده آبد




ههاد با ضمـر منعولم ادا كشود هـيــه با حرن وراه عمراه الست:
(rma مema)
بعد از آن بهث لهردا خوث آمد
( 191 مبجل)
مس ساره را حــد آمد
(مبجهل (19)
شيطان را دحـت آمد بر وى
( 19 ( 14 ( 10 )
(سـياست شم) (ror)
تادر را سخن مؤبد خون آمد





 （متصم السم）يـث از عضافـ（السم）مـى آيد：

ابر
ملن را از آن منظر جـنم به وى افتاد（فصص Y\＆Y）
（\％VG هُس（）
（ 10 A ）
（A\＆$)$
（マダ！\Ma）
（YYM（انتِا）
（190．نذكر）

（ 1 （ 1 （
（ 8 （

（riv $\underset{\sim}{\text {（ }}$ ）
（
（YVD مجويرى）
（40 هجوريرى）

آن زت را دل به نور معر فت كثهاده شد
حون آن درويت را نظر بر وى افتاد
ما را دل با استاد امام همى لـكرد
تهنـه را دل بر إِـان بــو خـت
كاو ر1 حـبز در كردن افـكند
مردمان كفتّد ما را غر ت به تبر كـ المت

إن امبر بارهاع سبـبـ را مـ بـكـاد
（14
به يت

جبريل حو مت آن سو كند را باز كـت
اكنون بإب كه آزرم مرا 1 لبه نوى
بر زهِن مسهجد نـيفكندى، حفنـ حرمت را
مردمان مر ثعظمّ درا حجر خالى كردند

روايتتش را، و عمــر را،（م، متــدم اربـاب دیِاهدت مر صلابت ，

معاملتشت را


بك نـب مسعر كاه استاد امـام را يسرى در و جود آمد (أسرار A\&)






(19 (19

( $\Delta \mid$ | $\mid$ )
تصان را ساختـه نـد


بهمنظر : :

 (r|a تصص (i)
نخـتين بار كه يـش من آمد زهر آورد تحفه را (ـــاسـت IVa)

(10 بعنى از انعال، و اين شـيوه امروز متروكُ شـده و به جأى آن حرفهاى امنافه مـاند:
 فارسمى درى مفعول صر.مح مىكر ثنداند و امروز با مفعول بو اسطه استممال مى شور ند:


( فرز (
(بلممى \!
( $\Delta A$ ( 1 )

او را از بثد و ز مدان يرسيد
(البيا (1)
كغت بروه و مادر مرا بيسم



( ${ }^{\text {( }}$

„راءبي جاى (بیع در استعمال فملهاى كفتن و فرمودن:
(fas! 1 (par:

( ${ }^{\text {( }}$ (IY
مس زــن خويث مومى دا بـكنتند
عوج ر\& كتته بود كد كرد شهر بـكرد
(حاحالات)
وى را نعالقر نين از آن كقتند
شينغ حــن مؤدب را كغت. . .
(حاحالات (حانت)

(
(جوامع
جماعتى را از خدمتكارات كغتم


(Yy $!$ )
لسود را كثت برخبز و بد لهكـر كاء رو

(السرار 1 )
حـن مؤدب دأ فرمود نا بنوشت
خداى موسمى را بنرمود كه بنىالسرا'يُبل رآ آلبا بر
(+41: بلمسى )

( 1 (ros
( Y ( 1 ( 1 (
(roa bre)
( 10 ( 10 )
(ميـتان FM)
(17 جوالـ~)

ابن كار هب بتمامى ها را بنماى
وزهـى خوينش او را داد
من لام بزركك خويـن او دا داده بودم
اين هـه السالم و كغر لرا داديم
كرا از بهاى آن نصيبى دم

مردمان زمانهاى مِتْن مستاتج بودتدى حیبت ابزد دا (س4 (سیتستا نى)


(fAl بلعمى) (
a. ( $4 \lambda \mid$ بلعمى 1 )
(FFY تذكر (FA)
(أسرار (A) عوصم دعا كرد ثا او دا حـبلمای آموزد

بك بار دوستى را كاهـاى لوشت
استاد را در سز خبر آوردلد

متابیت به صدت و متابمت به شرط مشابغ متقدم مارا كر امت كناد (اسرار سه

روايت آوردهاكد كه يِفمبر صلعم ما را امتتهاره Tمو ختى

„راه به جاى >باه در فارمى المروز:
 ( $\Delta 54$ ( 1 ) مرا مثودت كنــد به كار من اندد



 در اين مورد مطلقاً بد كار نمى

فرعون ر1 مسـفرهأك بود كام او نـردل
خدایى عز و جل يـكى المت و وى را عـتا و البـاز نيست و او را يار
( 1 ( $\mathrm{H} \circ \mathrm{P}$ )
(flt! (بلعمى) (ayp
مرا زمينى هــت به نـام
(
او را وزيرى بود كا كـ كرثناسب
( بلعمى ا؛ (arf)
طالوت را سيزّد يسـ بود
(بلمـى \!
كويند او را بــاطلى بود صد فرسنـك

(1+9 مبهمل)
عالم بن مطام را دو يسـ بود

(مجمل (100)
آدم را عقل و معرفت جندان بود كه جمله فرزلدان او را
( \& $^{4}$ (

(F<br>\& قصص)
( $\mathrm{Y} \circ \mathrm{O}$ )
(هجويرى
( 10 ( 10 (
(ساء ( K )
(ay (سياست ق؛)
( $A$ ( $A$ (
( $A$ ( $A$ (
(al حالات)

مـكى بود وى را نام او تطمير
وى را نــُـصد هزار علم بود
مرا اندرين منـى كـابى الست مغرد علم حفيفت را سه ركن است مصمد را غالامى بود حجهازى


مرا عز؟ سفرتبله الست
 ابن تُّرين قالب را بوّد

Pay
(مرزذ بات (1)
(1+4 (عرز بان)
(جواه (1r)
(HM)

تـنـيدم كه رایى هند را نديسى بود شتْــدم كه زانمى را دختر ی بود
فــامت دا در شـ ع اعتبارى ثمام است

(IV




بحـى بن خالد را هى بايد ر فت

(KYY يـهفی )
ما ر1 مم اعروز شرابي بايد خورد

متنوع را نبايد كه دعو ی تر بتكند
(YYY قصع (قر)
مر 1 قمى بايد كه قانل دارا را بينـم

(بیهیق (M)
تو را بود بابـد به آرددكاه (IYイA نـامنامـ)

( Y (بر امـكه)
اين الكشـترى هم الـكشت ملك را شايِ



نبيد چنْد مـرا ده برای مــتى را
كه سِر كـتـم ازين زـير كى و هـــــارى
(تسهدات (10)


به دو لفظ باد كرد براى تأكيد دا
حملدكرد او هم براى كـد دا آنبـكى زد مــلمى مر زبد را
( $\Delta Y$ (منتو ى
حق... از براى خرسندى دل وى را اين T يتها بغرستاد (عFF عشر)

دلبا را بـكِر از براى تن دا ، و آخرت دا بكِيِ ال براى دل را (IVA. نذكر)

هر زدن بهر نوازن را بود هر كله از شــك آكه مى كنـ ( $\Delta V!$ (متّو
اين خا نه را بالك داريد از بهر آن كـها را كه كرد آن برمى كردلد (ar (uالٌ (11)
 ( $1 \Delta \lambda: r$ ( 1 )

مركز من ال بهر شـما را دعا نكنم

( HA )
باى بر بنـهكن از بهر ثو اضع را

( $\mathrm{H} \boldsymbol{H}$ )
بديد آرددند از بهر وی را
وكامى كلمة وازء كه Tن ليز براى بيان علت است با وراه مى آيد:
بدان كوه سو كند يادكرده اسـت ار فنـلت موسى دا
(YAD (مجيد $)$
 (بلمتى ع؛ (AY) جامى
18) در بمغى ات عتون إــن دوره مركاه جمله متـتمن بــدل (يا عطف يـان) باشد كلمهُ دراه تككرال میشود:

مـك را از قر.يت

هيمامبر ع... يدر اساهـ را، زيدبن حارثه را، امبرى داد
(119: بلمـى ع:
خواهر را، السما را، بغيمودى تا Tان سرد را ثير دادى (مجـد \!

الواع د1، هر بـكى را، بهر.ست و اندازهاك معلو م (میعتانى 0 (

يادكن از قر آن يـت امت خويش السهعـل دا، يسر ابر اهـم دا ( 8 )
برادر خو ين را ععرو بن اللبـت دا. ولى عهدكرد (ســاست ق؛ F1)
 ( $\Delta V$ (سيـتان (

كفتْد دحـمد را، بــر او را
سرهنـكان طاهر و يعقوب را، بسران محدد را، كفثند... ( Y ( m )

طاهر يعقوب دا، بـ ادر خويش را. بـ سيـتان خلــنت كرد ( $\mathrm{Y} \Delta \mathrm{A}$ ( Z )
(



نـاه مــتـان ... مؤ بدؤ بدان را و بزر كان را يـت خو اند ( 1 (ســـتان)
(1) كلمن دزیع در معنى ’به سوك، به لـزده در بعضى از منون كهن ابن دوره



فارسى درى جنين است:
(r) مادل كلمات (به سوى، به جانب، به طرفه:
 (بلمی (TF)

رفت
(بلعمى)
(بلعمى)
سياهدا آنعا دست باز دار و خرد زى من آى
(بلعمى)
معمد زى او آمد
(بلعمى)
جوت ينغبر رى او اندر آمد
هر كى به نهنيت رى او اندر آمدند
و در شعر اين دوده مـكر ديسه میشود:
 (رودكى
r) در معنمى و مورد استعمال >لزده:

(A|Y بلعـى )
ایى صور نهای او زی من آر
( 11 (
هو مف برادر را زى خويث باز كرفت
از مـه ملكان ذى T T مردمان Tان دشمنتر كه او كمعغو تر
(بلمـىى)
مر كاه سلِــان ذى او اندر شدى او را اوى تر بـافتى
(ava بلمـى)
بر رويم مزن كه ابن روى را لزد خداى . . . و نزد يـغمبر حــرمت (بلمـى)

امـت اكر زى ثـــا نــــــت



 'سوى، وهبهاز آن بر مى آبد:

(41 (4.

الهى! فر دا دست من در دسـت فقيرى ده...
(طبقات ar)
(يل، نودو سـ)
مر هر يك را كارد فر ا دست داد
(fv بل)
خو ارى و ز ندان آخر مر من فرا ا سر آبد
( 80 هـ 0 )
اندوه يدرت فرا سر آمس
غرو د ـ فرو



 .(Irs

كبا

1) كلمi دكجاء كه در بهلوى بـه صورت ki

به مـ جون خار خرده و بهصورت كلمة بسيط در آمده است.
r|
(lır



(ثاعنامه بر)
باز بر كرد و به بستان شو جون كبك درى
نا كبا بيش بود لركى خوشبوى طرى
( $1 a r$ (منو جهرى)


 كي به جاى حرن ربط و موصول مى آبد و در اين حال صـن آن كامى مكان است د

كامى زمان، و كاه حِيز ها و معانى ديـك :
موصول با ملث مكان = جانّى كه:
مر كسى سوى آن ناحـيت رفت كما آن ز نان به كار دار ند
( TDI (الغغهم)

 (التغهيم
بسرث را مام

مر شبـى از آن حباي كها به مشرت است بك مـت به مغرب آرد ( 04 (بلعمى)
( لـعمى (1+4)
موصول با صلن زعان:
در جهعای قر انها كها زححل و مشترى بهم كـده آمده باشتد و طالى
(التفهرم
آن و قت و طالى آن سال كها تران بود

موصول با صله هِيزها و معانى ديسك:
آن علم جزرك كما درفن كاريان خواند كودرز را داد
(
كس بدو نكرويد بـك آن دختر ان و آن كجا بـه خــاله او انـدر ( TIV بلعـى) بودند
ايدون دانى كه رستم از غم تو من
كان جنان بـرددى كهبا نو برى ظلن
(المعجم





است از :
(موزوارن MT Kā
 (موزوارث (YK K̄̄ F است (حتانـكه در ذمل نرح داده خواهد شد) الما أِـن تعدد صــورت كَا بِت به ثصد
 واحدى را بـرای لشان دادت مر سـه كلهـ به كار بـردهاند و جاى ديكرمورت واحح
 استعمال آن به صو نهاى كى، كي، كي، كِ ، كـ، كه، كتابت كردماند:

( P ( Q )
( 10 ( 0 )
( $\mathrm{\Delta}$ ( a )
( 19 ( 1 )

كر وهى كويند كت إيـان نِز كبيان كـتند
خبرده ما را كی مر ترا كتثن است
: (F.r
كرومى كويند كي ایشـات برستند
چه باثـد سزاى آنكس
( كاه

(YH ، \A) (YQ ، IA)
r| رنته الـت و در اين صود تهاى كو ناكون مو ارد استعهال دختلف عنظور لـده است. با

( ك , ك , ك.




(Y،

هQ)، حنا نك (
(A،r

 ه,


 بيايد،كبر سد = كه برسد،كهمى = كه هـى، كما = كه ما، كخواهد = كه خوافد،

 كهر جه = كه مرجه، كبود = كه بود! و !بن ثدر بر الى مثال كافى است.

 مجهول به نلفنظ میآمده است. اها در موددى كـه در انتصال به كلده خبـل به صورت

 المن مشـكل را حل كند ذبرا كه در بسـيارى از مترن منظلو به حـكــم وزن كان دا

سـاكن بايد خوا ند. مـال: آلك:

يك لغت خون يبه ناكم غرست از T نك
هــم بوى مــك دارد و هـم كـــو له عقـت
(عماره عرצزی)
جتالك:
كه با دب مى سنانُى دا سنانى ده تو در حـكمت
ـِنا نك از وى به رثـك افتد رو ان بوعلى سـينا ( $\Delta Y$ (سنانى )
 ملحق كر دها ند:

يا سـماع حنـك باتّ از جاثنتكه نا آن زها نك

(عـجـدى)
 حذن مىشود و صامتدك، كه باقى مىماند به آن كلمه متصل مىشود، ما لندكلمات: آن، اين، او، كه با حفظ الف يا بى آن نو شته مىنود:
 علم دين حت را كن تأويل و باطز كناب غـويعت است به حفظ داثتم ( 1 V (حامـ)





( $\Delta{ }^{\text {( }}$ )

اول عـه مو جودات ابداع است مم به عقل متهد است (جامع IIF)


مىشود:
كمن: و آن كمن بر كزيدم شـها دا بر موحمان زمانهتان ( = كه عن)
(شنتْ (1)

$$
\text { كـرا: اين كتر } 1 \text { باد كردم از خبر هويم و زكريا = ك نرا }
$$

( $V$ ( شُ )


تار ين ز بان نادسى
باد كنــــ آن و فت را كتان برهانـــيم از كروه فرعون = كهتان
(


 (A) دو مورد استممال بـيار دايِج كلفن هكه آن است كه عمل حرت موصول را الجام دهد. حرن د بطط در اينجا به كلـهـأى اطلاق مىشود كــه دو جمله

 تا امر وز جه در زبان كتابت و جه در زبان جارى روزانه به يـكــان ستداول است. (1،A
بازدانت خو أم به خدایى كه باشم از افـو




 ( $\Delta \Delta$ )
خداو ند آ ن دو T فنا به كه زنده است دا نـكى از من باز نتو انــت ستد ( 109 (سـاست)
(FiA

آن كه = كسى كه:
 (رودكى (4D)
ابن كه = جبزع كه، Tن نجه:
 (مولوى)
هر كه = كــى كه، كــانى كه:

هر هه به آفتاب نزدبكى بود در T فتاب منهير نر بود
(تذكر.
ياك موصول + كه:
خارى كـ به من در خلد انــدر سفر هنـد
به خون به حضر در كف من دـته شببوى
(فرخى
ای (خطاب) بدون ضـيرهاى اشاره:
ایى از همتورای حرغ اعظم كا. تـت
كـيـياى خو اجـكى در بندكى در كا. تــت
(rua (سنانی)
ضميرهاى شتصى:

(مسودوسعد)
كوكه سود و زيان خود مانى (باباطاهر)

ماكه كورانه عماها مىزنـم لاجرم تندبلها را بــكنــم (مولوى)
Q) يـكى الز معا لى و موارد استعـال , كـه، در مفـام سبيـت و بيـان علت است.

كل山: دكه، در اين معنى در نمامى منون ابن دوره بكرر ديده مىنود:
 (طبرى (1\&\&)

إن محمد رسول منو يس كه ما ندا نـم كه او دسول خدأى هــت يا له (IVTP 5 )

(انــــع
خطرى إين رامت
جون به كرما به نتن حاجت او فتد بـ مسِرى مرو كه زبان دارد
(AA (آبوس)
 (س ا به راه نتو ان نزود آوردن

 (مرز بان 18)
(انسرار Va) میديد تا به خاله دود كه بيكاه كثته بود
 ( $\mathrm{F} \backslash \mathrm{B}$ )

بار خدامِا، اين را در كار كن كن كه سـغت لِكو آفريد.ای

 استعهال در ادوار بعد نادر و كامى منروك المت. تو جه بابد داثت كــه در امن مورد

له ازين آمد بـــالة له ازان آلمد
هه ز فردوى برـن و ز آسمان آمد (IAV منو جهرى)

وكر كناه لـخواهد ز ما و ما بـكتـم
له بُدهامِ خداوند را كه تهـارمِم (V\ ناصر)

جمـالت بر سر خــو بى كلاه الست
به نامامزد ن روى امست آن كه ماه أست
(VAD الورى)
 (نظامى)
 ( (شپY (شاهنامه)
 (YロロA ثـاهنامـ)

در مقام مفوولى است:


كه را خربـ دسـازد خـار سازد (ويس)


 كلمس تكـِه دارد (د جوع به جلد اوله ص 1 ع ) امــا ابن نكته مـر بوط بـه هنـكام
 بـكـود كلفتط مىكنـند: (ثوروز (4) ( بَهارا) اـين مماك را از دست اين مار كه برماندي ای ثـكنتى كه ديد دزد به عزد تو كه باشیى كه ایِ دلِرى كنى؟ (ابوسلـِك، هر اكنـده (r) مزد خواسى كه دل ز من يـرى

(شاهنامه)
را داد جبز ى كز او باز ــتد
كه دا بركرفت او كه ثفكند بازنّ
( H ( لاصر

میميو لمد:
بـ يزدان كه تا در جهان زندهام
( $\$$ ( 1 )
بهدارای كيتـى و داـای راز


(1P
 , آن را ما ند كان مـكـور ادا هى كنتُ:
كِم = كه مى1:

چه آن كز دلبر TTكی آرد (H|A وـس (H)
كت = كه ترا:

بتر كت عنبرين بـادا حراكاه میم كت آمنین بـادا منـاصل (منو حهری یV)
كث = كه او را:

(1AD: مبید (1)
كِكان = كه شها را:
( 10 ( تُنقْ


آن كــها را كهان بداد لد توريت و انجحبل

 . آى كِيند = كه مـتنـد:

(ثاهناهد)

جلد، م
(IV اين كلهـه بـه صورت „كى، نيز دد كلمن نمنى , (IV
 الست:
هر كــى تمنا هى كردند كاهعى بهدر خــانه مـا فرود آمــدى (طـى (طVY (طبى)
(1) كی به معنى جه وقت، كـدام زمان. در اوستائى Kaסa حرف ير شش الست و به مباز، مغهو
†، 1 در يرسش از زمان:
 (ثاهنامه
 (نظامى - مخزن)

آن مرغ طرب كه نام او بود شباب



رو كا فِامت آيـد زارى كن
(رودكى
خردراوجان را همى سنجداو ( ناهنامه 1 (
در نيـاب ربـود از دروبش كى بدمت آيدت بهـت و نواب (ra (4)



(شاهنامه)

مكر



P) (P

راست نكردد يـيامبرى هعر به كمامى الدام و جوارح

مغانـيع علم كيفتد بعر به دست ليكـردان و كزيدكان
(سبـتالى (9)






(A1 جوإمع)
كرصد كردى

معر Tكته كه از ســتان باشد

به ميج و جه افامت نكرد معر بدان جايِكاهى كــ اكنون سـيـتان ( 4 ( 0 (
r) >مكر، در بيان احتمال معادل دشايده در فارسى امروز:
( $1 \Delta \Delta \Delta$, $\mathbf{~ ( ~}$ كفتند يـاشيد نا معر توبه كند
جماعتى اخرسان. . در آن كثتى لشالده باشند معر آن را به فال ( $A Y_{\text {( }}^{\text {) }}$ يـك داشته بودند
الديثه كرد كه معر در دل شاه بـذذد كه. .



معر آن را بر دليرى و بیحرمتى حمل فرمود الست
(كليلب م؛ سها)
P) در مرسشى كه التظار جواب منبت مىرود:

ماحب شرع مرا خبر داده استا. معر شـا او را نمىدانيده (تذ تزكره)

معر احوال بنده و ولايت كرمان ملك را يـك سملور لــــت ( 14 ( 4 (




 (بوستان رستم! (هA)

معر بكى از افرباى تابوس وشمـكير دا... عار نه يديد آمد (عروضى (F)


تاريغ ل بان لارمـى
TT تاصل مىشود:
كى عاقلى جو كـردى عهروح يشت دنـمن
مـرمم منـ بـو بـر هــركز معر هه زو بين
(كاصر F
 (كاصر انـ)

(كنامى - شغت ييكى)
(V
الـتناه مىدهد:
وأى بر داور زمين از داور آســان. . : معر Tهك داد دهد


و (حرف عطف)

1) حرفى كه دو كلمه يا دو جمله را به يـكديـك عطف مى كند در خط فارسى به صورت ووه نو است. اما غالبآ در ترانت نوشتهها به نـكل هامت لب و دندالمى آوائى ادا مى انود.




صورت $u d$ نوشته وكويا r هـهـجا (جزدرآغاز بيت با مصراع) به حكـم وزن ما نتد هعز: منـو

 اما واو عطف پنا نـكه دلدار و دل، و يلك و بد، و دنـهن و دوست، كه إنت واوات در
 به تحقيق آن احتــاج افتد. جنا لـكه: رفتى و اكر باز يـانُى جـكنم
, جنا نـك رودكى كفته است:

سيبن برف برآ مد بـه كـو مـــار ســاه
و حـون درون شد آن سرو بوستانآرای
و TT كجا بـكواربد كـاكو ار شُدست
و آن كبـا ـــعز ايمست كشت زرد كزأى
و تصريح آن بر اين وجه مهيور الاستعمال است نــزديك متأخر ان شمر اه، (الدمجب چابَ تـر.يز، ص هV).
 عر بى مىاند. الـا يفين لـــت كه تلفظ اين حرن در زمان رودكى و فردو سى رينا نـك

 كسنته خطـى بــيار كهن (كتـابت در حدود اوايِل ڤرن جهارم تـا ثرن ينجم) متداول بوده است تصويت مىشود.
p) از جملن مآخذى كه امين كلمه را به خلافت نــوة: اكنر كاتبان بـه صورت







(\AA بارس)

( 1 (
از ما عناله دردنالك


(Yo بارى)
او راستدداور
امِـان راست عذابِ دردنالك: در ايـن جهـان او در آن جهـان. او (Yo بارس)

خداى دالد او شـا ندالمستيد





زلده كند بدو زمـين خشك را به كياهها او كشتمندما (كهن (YV)



و الدر فاز (= باز) كردانيدن بادما الدد هوا فر (= بر) راهـت او ( 4 Y )

ليز در موارد يــيار متهدد از ترجهـهاى آيات در مظابل حـرن دراو عطنه صودت
(او ء نوثت شـده است:
ولا يأنو كك بـثل = او يِارند بتّير ستان دامتالى

وما كالو الكثرمr مؤمنين = او نبودد بيـترى ازيشـان كرولدكان


(مجيد 1! ثهس)
r


ولم تعيقوا بهما علماً = او شـما ندا نــتهامد آن قـامـت را
(rya!

P،p


 ابَدآى آ يات آ
 (نْقشى

مفت محمد بهصنت دجال

 ( A (


وله ما فى الــمورات و مـا فى الاره (نسا \سا| ) = او خداى راست ( $\mid$ ( $\mid$ (

هرع اندر هفت آســان است



بيافريدست دو فرد نرو مـاده. او ز كاو ان دو فردنرو مـاده
( 1 ) (AF
 ( 1 (AF نْقشش نـــا ر1 خليـفتكردكان ا ندر زمن




 در مرحال حرف عطف در فارسى درى، هنا نـك در شعر و در كفتار امروزى

 امـت و تلفنط آن ماند وأو مقتوح مأخوذ اذ عر بـى است.



 har


r (r

(as (سجـتالم)

هر هه سورت كهف برخوالد او را لورى بود از فرق تا قدم (Y\I قصس)
هر هه كويد عاه جو مر علوى است راست كفته باشد (جامح (19ه) (Y) هر هه از نر هائى بر كـكهت. .. در آن مناك افـكندث (1fa مجمل)

هركه بـاز كردد و نو بــ كند از بتيرستى.... و بكرود به بـكيـي (\%A若) خدای هر كه به من رسد سنـكى بر يهلوى من زلد و هر هه به تو رسد كويد (irA (تذكره ()
سـلامع علــك

هر به از انر به و ادو يه خو اجه فرمودى بدو دادندى (عروضى (ع)

خو اجه جواب داد كه خداو لد راستى، به هر جه فرمايد

 (lity)
( ( $_{\text {( }}^{\text {( }}$ )
هر هـه كو يُى راست كو ى
 (YO السرار) من هـيانم او مى بيند


(قابرى (irk)




جهع است:
هرآن كــى كه از مـردمان لجران بـا تو متــاظره كنند و حجت
(YYY (طبر)
كِرند. . .
ه) هر يك، هر بِكى، با فعل جهع:
يس وليد ايـان را جمع كـد و هريك ياستفى دادد (مجمل YaA)
() "هر يـكى" با فعل به مـفغْ مفرد:
(IV سفر)
هويتمى فصر الست Tاراسته



دارد
(V
 ( 1 ( 1 (

 ثركيبات باشُ در آثار اين دوده كامى مفرد و كاهى به صـغن، جمـع مى آيد:

Q
هركه از تُـا طلانت مشامدهُ بإِزـد نساريد بـرون باتـبد (IH| نذك (

(Mr. تذكره (IO
هركى به زد جو اعر بـنده كردند
( 101 (j
هركى از سر اعتماد سـتنى مى مفتند
 ( $r$ )

(IIY ملعمى)
(طvr (طبرى)
هو كسم هـيز ع همى تمو يند
هر مسى تمنا مى كردلد
( $\mathrm{P} \circ \mathcal{F}$ )
آن عبادان و زمادان هر كسى كغتند

از بهر درويث جـامهاى خوأـت هركس چجـزى بدادند
(سالات גم)

( اب الهرالهم
ايِن همى خو ا اند هر كـى

(YAY: مجـجـ)
( $\mathrm{H} \circ \mathrm{Y}$ (مجـد $)$

هركمى مر رسول خويث را أويند


 (مجتـانى (as)


( $1+4$ ( 1 )
( 111 (قابرى)
به كــال او هركـى نرسـد




 ( Ir (
هركه خردمند است ايدون بايد كه زهانا خوري را بداند (بلعمى (Y) (


(تذكرهـه هره آن كوهر بافت او درويش الست




(سغر (19) هربك از آن تنخميناً منت هز ار من بود
انواع را هريتى وا بهرى است. . كز آن عمى يديد آيند


(جاهـ (1) (
(انر امن rد)

بكو ى كه جــت هوبكى ازـين
هويك جـــى است يـكــان
 (
( $\Delta \mid \psi$ (يهچقى )
دو روات امست بزركك كث هويك يـــت و له ستون رخام دارد
( $r$ (
10) شر كاه كلمن "هر‘ به صورت مغت مبهم به كار دود كاهى موصرن آن با

ياى لـكـه مى آيد و كاهى مجرد از آن است:
(1،10) مبرد از ياى لـكره:
هر هاهت كه در آن دوز خو اهند. .. بارى روا كند


(IVR ©ابوى)
(FADA
كروهى بودند از يارانكه هردوى بدين دارالندوه آمدندى
( 1 ( 1 (
(تابو (FY)
از هر نغ عم عمى كنتم
( 19 ( 19 ( 1 )
هر سنعى از آن زيادت از هز ال من بود

هـر هنرى و لهنلم دوزى به كار آـد
fr 1
19) السمىكه بـ از ("رء مى آ بد كامى به صيفن جـع الـت:

(ثاهنامه
نوالــنى شككردن كه هر קيرها كـه برابر يـكديكر بو دا ايشان
 نِّز برابر يـكديكر بور دل

 (مثنوى I! (1ar)
ana
 "hamāg $=$




 ( جمع آورده مىشود:

اين جهان هور ن بت استر عا شـــنـم (ara (رددكم)

هم تمعند مـواب الست صو ابب است صـوابب
(10 فرخى (10)


همه بر سر ريكك مكى برفتّم مفدار يك فرسنأك


 آن هس كه با لوط بردند از مــلما نان هس باهم خهارده تن بودند (TRD (بلعمى)
(F،F صـيفن مفردمىا آيد:

 (سهر) برد
 موصون آن جـع باشد با كسر: اضافه بـ آن مىييو ثدد:
 (ITr (ابو)

هـامر داذ يك كو ه لـاشند
علم طب لزديك هما خردمندان و در نمامى دينها ستوده است (كلبله م! ب)
( $M \backslash \Delta$ (
هیا بزرهاد در كاه به غزدبك او رفتند
إيزد ءزّ ذكره هیا ناحزهناسان كفار نعـت را بـكِراد
(HAY (بـهتى)


 حال كا. كـر؛ انـافه لدارد:
(AY (6.
بر خدالى عز و جل همه جيز آسان است
كنفتهام همه شب دون و بــودهام كالان
خــال دوست كواه ين است و لبـم ترن
(مA人 مسعو دسعد)
كازدى كه عمت جامة هر ثفـ دارد و همه دور در آب اميستد

(ar 0 (6)
(ral
همه ردز يـو سته به لختجر مرو
( ه) كاه موصو ت آن مغرد أست و با كـر؛: اضافه به عوصو ن میيـو ندد:
 ( YO (سغ )

مــجد آدينه در ميان ثهرست و از هما ثهر بلندتر الست (YY (مغر)

هما ترد شهر در خنان خرما و ديـك درختهاى كرمــيرى (19 سغ )
 از Tن برمى Tـِم:
( Y (مـنر)
السطوانهما هم رخام است
(1A سغر)
مودم این شُهر همه شـمه باشند
( $1 \circ 9$ رسا $)$
بى لماذى اذ همه ددو واديد آمد

 كر كسى كو.مد كه در كتتى كسى بـ سان اوست
 (ITH) (منو خهرى (

اتر هس فردوى اعلى بود. ، ـ امسن قوم لــه خــود را از خلت كون (rar (رساíl)

ميدار د


 كلمه بافى مالده امست:
(YA) يسهقى)
بـه سـغن كنمّ شـهـا همعان

همعان در يـكديـكر كـكـيـتتد مر مرا حاجت آعدست امروز
(r\&v فرخى)

همعان را در همه جـز هـعان دانـد و همعان هنوز از مادر لز ادهاند (0آبو (ra)

 كلمه به عـين مـورت و بـه معـان معنى عمـكان در بــارى از متون عديم آمده و
 از متن كله و منا مصحع خــود (صفحات شا



 و كامى آن سورت آمده امست (سـت عــار). در نعر ليز هر دو صورت هــت:
 (

تار يغ ز بان نارسما
حو بين نو بتاز همعنان بر مـكن
نتوان به تكى به طلو هند جان يدر
(فر خـى H4)
 و كروهى كه در مر نبه و مثام واحد هستند به كار رنته باشد.
(كليله م؛
جون بخوالد همعنان خبره ماندند
(rar (raله م) (ry)
آدمى همعنان را برایى خوريش خواه راهد

همعنان را بند: دينار و درم مییـــن
ه 1 ) ممكى لبز به هدان معنى عمو و و كل میى آيد:
(ألبيا) جبريل يـامد و يرى بزده

(مخزن - لظا مى)




 Y) فعلى


 (1191 طبى )

هـج كى به وى بشعرو يلن





( $\mathrm{H} \circ$, السر)
(ra 4 ( C )
همهعس تدبيرمعالبت ايمن تداله

تاريغ زبان نارسى
( $\Delta r$ (سغر)
هرهعس از لـنكى وى به ثهر در نردد

(مبیل \&rץ)
مرا هيهكس نثناخت بكى تو
هيهعس سر إن ندانــت

(II\& تذكر.

( 1009 ( 10 )


هرهيك از ايـشان مــلـان نـد
هيهريك را از آن جدا شدن نيست

ياى و حلت و يايى موصول

 مودد بحث دالــمندان امِرانى و خار جـى بوده است. انذ امِت دو يـكى لشا لا وحدت با

 , >ياى انـارهع خو اثدهالد.
Y) بای نـكىه با ياى وحدت يـكـى امست و اصل آن عدد يك امـت. در فارسى

(خــا ينــه أَموَ = شاه + يك = ثاه + ی).

اين كلـه در فارسى مــاله طرفانى لأو و در دهلوى

 مغهو وحدت و مـ معتى تنكِي را دد مِ دارد: طييمى را حاضر آورد ند. الما هـر كاه




خوالدهالد له منهر ז وحدت وله معنى معرف را در بر دارد. بعنى آن را دحرفر بط كعريف، خواندهادد و اين باز به صواب لزديـكـر است: (IAT تابوس) كـى كدأد كه آن از كبعاست



 إين لظريه مودد فبول ما ليــت. إين دو كلر برد به فدرى مختلغ است كه بـ



 حرف دبط و كامى فبد مكلن است و دبـكر دكو، كـه يسان صفت برتـ مـى آيـد

مثناوت الست.
در بهلوى ليز كللْ (Y

 مو صول مى آيد.
الما كلفísا=ى آن از كلدات

 اباختران... ازِنَ اَّيُورِيد = عريـكى ازيــان مىدزدلد. الما بـكان ما إمن كلمه، يعنى ياى موصول، به خلاف عقيدة دارمستتر از اسل



 معنى وستود دارد. مثال؛
marti ya hya agriya aha avam ubärlam abaram (DB 1. 21-22)
$=$
امن كلمه , مــو دد استصمال آن درست مانتد موصول (الذى/التى) در زبـان





 ادأى مقصو د كانى نـو ده و مـابهت لفظا


 T Tردمايم •


Fا امروز روأج ثام دارد و مستأج مثالهاى منعدد لـــتا:


بنهه مهمالم به شرطى مىكند كى جون مهما لى بغود لد به غزات كافى (YQロ سـاست د؛)

تاريغ ذ بان لارمس

مر فرومايهاى بالك ندارد كه لفب بادشاه و وذمـ بر خويشتن ههـ
(1A9 سـاست د)
 بهكار لمىدود:


ه) كاهى حرف :كهع تهها و بدون عوصول میى آيد:


هر آن بادشاسى كه خر اهد تا خالة او بر جاكى بماند...
( $7 \Delta \backslash$ (سـاسـت د $)$



 (rar (real)
بو بـكِ رداتِ مردي كـيم بود

(YAV كلمات)


(YrA طـطات)
كرد
(rro
ولَِّ حع كرده بود

ساختمان جمله

جمله و اجزاء آن

1) در بهت از ساختـان جمله لخــت لازم است كـه بعضى از اهططالوانى كه . در طى آن مى آيد، اكر جه سـاده و معرون ذمن خو اندكان باشد، به اختصار شرح داده شود:


 مراره عى

 مردى رشــد ـرشيد صغت (مرد) الست


 شامل جند كلده بيايد كـه مجموع آنها در حكم بك واحد از اجزاء جمله شمرده مىثود.

 باشد) و متدم فعل (كه با يـك حرن اضاثف مى آيد)، وقــده و صغتى كه به نهاد اسناد

داده مىشو د (مركاه فعل الـنادى بامُد).
دالدبجو كاب غخريد ـكاب مشمر ل الـت
استاد بش دا الــكنه آمله - بادا نـكله متم فعل امـت
الستاد زود Tآم - لدد ڤِـد امـت
در خت بلند أستـ بلند صنتى امست كــ به درخت منــووب تده؛ مسند است
 تُامل هتُ كلمه، يمنى .كث كروه اسمى باشد.

ترتيب اهزاه بمله

 تشدمِ و تأخِير اجزاه در تغيمرمسالى ثأنِيرى ثدارد.


Kära hya Naditabairahyā figräm adāraya
= مِياه ناديمْو بل دجله را تــغضـركرد

مى شُو لد.
(F،T
Oatiy Dârayavaus xlāyaOiya: مely
= كويد داريوثُ هُاه
(F،
تأكـيد اعست:
xšaçam hauv agarbāyatū : مuly
=
(P،F كه غالباً جنبهُ بلغث دارد.

در فارسى ميانه
(1، ) ههاد در آغاز و فعل در پابان فرار سى
بابك شــاد بود = بابك مـاد شـد (كار لامه)


كـد (خـسر, آريدك ــ انو Y| Y)
 كو بد ( (gōvēd) ديدكُ كو... = كنت ريدك كه... (خـرو أريدك (IV)

در فارسـي درى
 از لظرتر تيب اجز اء آن لسبت بشادوار بعد آزادى يــترى دارد. از آن يس در دور: فارسى ددسى و فارسى تـرون اخخير لوعى يـكتواختى و لحبج در تزتـبـ اجز اء جملث
 سادكى
,
 حكايت و كارين است رايبتر و متداولتر است اين است كه هـتن: نهاد (اسم، ضمير)




و يـش از فعل در دى آ بد:

(Y|P (با ( 1 )
( $\mathrm{H} \circ 9$ ( 0 )
|مير بديد
موسى دعا كرد جبريل بيامد
, مركاه متم فعل نيز و جود داثته باند ميان نهاد و فعل قراد مى كيرد:
(
( $r$ ( r ( H )
(تذكر. (1ه0)
(YMI انبيا (Y)

(اسرار (ان ا)

ملاحان در دجله اوفتاددد
برمك برلغت بـــــت
بايزيد به خانهآمد
موسى ازهول هى لرزيد
فضل بـ سـيسان بازكـت
من الا مجـس بيرونآمدم
(F،A هر كاه فعل جمله متعدى باشد كو نامترين صورت جمله و تــر تـيب آن
جنين امت: فاعل + مفعرل + فعل تغند ثاضى دا بخنو اند
زن كودكان را بيدار كرد
بنا خـرو آن زعـن را را بخريد
خداى... لوح را ييامبرى داد
ــلطان مسعود وى را دومـت دامثت من ايشان را عغوبت لمىكنم
ppa
همله و اهزاه آن

ايزد تصالمى عمر دلِيا از اول تا آ خر دوازده هز اد سال نهاد
(rY مجحمل)
(P،

سه روز در لـك كردن T Tبهاى
(A،A
 وابـتهماى ههاد و كزاده ميان إنـ دو جزء اصلى جمله است.

 خود خوامد Tمد.
و) الما از متتصات شيوهاى كه در ساخت عبارات T ثار اين دوره وجــود دارد آزادى نرتيب اجز اهِ جمله استس، اعم از مواددى كه به اثثمناى اغرامن بلاغى جمله
 روزان در لوتتهاى خود مقـل به دعايت ساختمان واحد و ثابتى در تـرتيب جمله نبو حـا ند. بعنى از الواع ترتـبـ اجزاءٍ جمله كه در دور: مودد بحث ما متداول بوده و

در دود.ماى بعد جاى خود را به نظم واحد دادهالد از امن قرار است: (1،9 ) ثقدمم فعل برفاعل و اجز اءٍ ديـكر جمله:
بدادخداى (عز و جل) هر په از لــل وى قرزمد خـواسـت بودن (lof بلمعى) رستُهـر
(YY بلعمى) (YF (1)
هومْـده است علم او بر امل T Tمسان و زسين

حك يت كرد ابو القاسم از ابر اهـمبن مهدى
( ( ( (
سـو كند ياد كرد شٌـتخ
(YAA:1 مبجـد)
عاجز لد علها از دالمـتّ اين حرون
(Yه بلعمى)
(스N (1)
(1Ya بلعمى)
(مجيد ا!
(VY موروز)
(التنهـم (vA)

(Y̌ بلعىی)
(110 بلعمى )

(fo (fore)

(Y،\%) تقديم فعل بر منعول:
ابليس سجده بكرد آدم دا
آدم... نـبـيـ كرد خداى را
به بيابابها و درياها فرمتاد د.بوان را
كنيز كان بـك فتند او 1
به بناخــرو برداشتند ابن خبر
بهنمار بيرون بايد آوردن هر وتى را
بس يمڤوب. .. علتى صعب يـش آمد او را

آن كل را دست باز داشت روز كار بـيار
بـران و دختران آمدلدن بـيـار
سه روز در بـك كردلد آنجاى
آنتاب و ماه دا آلبا بدار دد سه ثبا نروز
ايـشان بهعدكاه خود بيرون شدندى مهـ

(باطنِّان) بر مر جايـكاه دعوت مـى كردلد ينهان
(rYa مجمل)

(11A (1 بلعمى ()
T T مرغ. .. بانكع بكرد بنـاط
(P،я) تغديم فعل بر منـم فعل:



خداى (عز و جل) به مشرق حبانى آفريلست از تاريكى ( $\Delta Q$ بلمـى (
f0l
(sa بلen)
(Vr بلern)


همل و اهزاه آن
ديكر راه وحى فرستاد بدان فر.يشتعان
شــا را بــازمو دم بدين سـنـ
لــــتـالد در صو معهها در بـيا بالها
مردم را يافريدم از كلمى بيرون آخته از جانى (A،



از ميان الـكـتان بِرون جوشد كل جون بنـار نـث
( $\Delta r$ (rاهـع (f)
(r|l عش )
علها كغتند: بِايده جـت

 (raA مجمل)

ابزدد تمالى اسر|فـِل را ز كده كرداكد، ماحب صور دا
(طץر (طبر)

(rof (سـاست د؛)
شترُّى داشتّت بازر كان
, كاهى يثشاز آن:


مسد، برادرزاده دا، هاشمَبن عنيبه دا، از يس ـرّ دجر د بغر ستاد
(مبععل)
مو عـــى را، بـس مريم را، كر امت كرديم به عجايبها و نشـا نـها (كهن)
(V،Y
(Tr $\Delta$ (سـستان )
معتدد را بر اذر به جنون متهم كرد

اين همه مشرفها و سغر بها را خداى تعالى به تر آن ياد كرد
(بلعمى (ar)

(A،9







(IaY (ميامـت د؛)
ر'يُسـى بود مهعم
( 1 ( 14 )
در TT صسرا ديو اربـتّى بود ير ان
(マイ\& (سبامـت د)
كبرى بود واهر

جملا اسعى

در فارسى درى و نــومتارى الـروز جملi اسنادى لاقل دارای سـه جزء (V
امـت:
دير ار سفـد أمت


سومى در كــويـنهای شهرستا نهــا به صودنهای مىتود:




 كلمه يمنى كشانه اسنـاد در تداول عام ذتـهi آخر كلمه است. عين عـــارات او در اين

مودد حنـن است:


 '. . . .
(Y,V


مركز

 اسناد غـروى لبو ده است و غـالباً جـلن اسنـادى از كـروههـاى اســى بدون فعل رابقله ساخته مى شود:




 جنين معمول است ير فَانه.

تادين ز بان لارمـى
baga vazraka Auramazdā :ارسى باستان
=

=

جملا اهسم در فادسس درى
Q) جملة اسـى در فار سى درى مود های كو لاكوت و موارد استعمال مهْتف

دارد. از اين قرار:
1،9) در جـلـههاى اسنادى كـه مسند آثهـا سنت بر تر الـت كــامى فمل


 ( $11 \Delta$ حالاتم)

نـادى ازل و ابد تمامتز



خاجت لزدبـكر
(مبـيـ Fدr)
هر كسى مىكويند كه مال من يمثتر
 (حالات (
( $\Delta \circ \mathrm{V}$ )
بر ر فتن دشـهنوار تر از فرود آتـن
هر كه در اين مسنى كاملثر فمبلت او بر امثال خود زيادتمر (حالات (r)

اضانهُ >ازه دارد:
( 89 una) T- تش فانلتر از كل

زندان بر مت دوستر از آنكه ايشان را بدان ممى خو الند (Y41 بلعمى)
( 84 ( 4 (
مركت از آن زدكانى به

 (مجوريرى دوء) تمامتر از فتر

فقر بـاسلامـت بشتر از غناى باغفلت



مى آيد:


كا بسنن


(بلعمى شا
اكَ به عفو خطا كند به كه به عقو بت

غنا فاضلتر كد فقر
امدكى به تقدمر و تدير بهنر كه بـيـيارى بی تقدير و ندبير
(قابر

هندانه شمراه المت نعل به فرينه جمله فبل حذف مىنود:





آن كنـــــيأى بود كه ترساTآن آن را معظم داشتند جنـان ك عرب
(in (ir )
كمبه 1)
مر روز يتدان ياليدىكهكود كان ديكل بهيك ماه (بلعـى |AA ) (A،A





 (تصص זشrr)
بز كى را ديدند آنجــا بــته، هـم يـر و عــاجز و كـى كن و از كله (طهر ی (طA) بازمالده
او را ديد زرد كثته و نحيف نـده و جـُم از كريه در مغالك انتاده

آن بتان را بر آن حــال ديدند، همـه را بـاره يـاره كرده و تبر بر ( 4 (طبرى كردن آن مهین نهاده
 (يـهڤ (
(طبرى اهيم
 (

كومـغندان در يـيْ كرده




مادرن روزى او را ديد در آفتّاب لــنـ و عرت از وى دوان شد. (

بيان وضع و حالت مفعرل انست:

(19Y بلعمى (YaY)




 (Y\F (بهچى ) نـمـنر برهنه به دست إيستاده
(V.Q

( تظامى)
(lı (البيا)
خواندن أز نو و رسانـيدن از من

(اسرار (19\% ) در همـايكى ما دختر كى الست يتمـب
(194 (19r)
در ان صسرا ديوار سـتى بود بـرات

( Yot ( ( ( m )
( ( ( )
( ( ( )
نونى داشتم بازر كان
كبرى بود نوا بـكر

كوهها بديدار آمد بزركـ

در اين كو نه جملهها فعل (با رابطه) به كار لمىرود:

كو آن نغو لِههاى تو در نمل و مـكر ایى ذو فُون ( $1 \times$ ( 1 (

دست بنه بر ركف او تيز روان كن تـك او



او مراغهاز كرد و رامتكو نا بـكويم زشت كو و داست (raf ! (متنو ()
هنـكامىكه يدر باسوثّآمدكفت: يوسفـمو ، راحت دل و جان من كو، ( $1+\mid$ (تُس شـشم و דرأغ من كو
 خيزى، با حنف نمل (يا رابطل) بهكار مىرود:


كما آن همـه حـز (1910 ثاهناس (1)

كهعا خوامران جهالدار جم كمبا تاجــداران بــا باد و دم (
 (خـرو شيرين لظاهى)

 رازدار عن نو 'نى اییثمـ و يار من تو نُى
غهـكــار دن تو 'تى من דن لو، كو ان من
( V (منو جهرى)


كر منهير بـكنـدم به تَامعت كه جه خواهى
دوست ما دا و مـه لعـت فردوس شما را (
 بَتّ از هوا كرڤتْ كه هرى نمالد و بالى
به كبا رو؟ ز دست
(سعدى انهم)

لاعل متملد

1) مر كاه ناعلها در جمله متعدد باتند با حرف عمف ووه با حرف ر بط اباء

بهم مییيو لدند و در اين حال ار نباط آ آها با با فعل جمله جنين است:
F
به صــبة جمع مى آ يد و كاهى مغرد:






(تزجمان
ابوسعيد ميهنى و حـكـم ركنى بهراه ديكى رفتّد
(حاحالات (1)
(F,r

r

عدم عصلابفت، و جود دارد.
(1،r ) فعل به صـفـه جمع میى آ بد:
(ral كبر ( 6
( $\Delta \mathrm{A}$ (ز)
(rAA (bبرى)


(110 حالات)
( $4 \Delta$ ( 5 )
(b\&
(r19 بلعمى) (
( $F \mid$ ( F ) خو اجه بو طلاهر با فرز ندان حاضر بودند

ابليس با آن فر يشتـكان به زمين Tمد
الِيـى با آن فريتـتطان بيامد
يمقوب با هـه فرزندان به مصر امد
رسول ع روزى با ياران نــــنه بود


با جمى بر نامان بـ سر كومى به نظاره الِستاده بودم (حالات ألا
( $\Delta 1$ (ز)
(ح Y )
افشّن با بر ادر خويش بر بر
با رفــفان خويث بـ به سو او او شدم


## مسابقت اسم جمع

 معنى جمع باشد، ماند لهكر، سياه، كروه. خلق و ماندا
r كاهى مفرد مىى آيد كاهمى جمع:
(1،r الم جمـع با فعل جـع :



(ry (rـيـاست)
رعيت درويش معـند

 رعهت آرام مر كهند



جون إن كوم عاد هلالك شدند و بر زمين شام يكــى كروه ديكـــ

(حالات (rی)
خلث دوى به وى نهادند






مى آبد:
(مجهل ( $\Delta r$ )
سهاه بـ و ع جــع كمت
(rfA 1 ( 1 )
بس رو تى بعرداند عودهى از إــان
( 100 (
ان بدتى او لهكر برو كِينهور تمثته برد



(rk (ra)

(F0)
خلق روى به وى آورده است
وثنى كـرى به بو زُ جان ایم
(سغر ( اهم

ب) بینى كلمات در امن دوره به عنوان اسم جنس به كار مىرود و بهاين اعتبار

السان و بشر و جمعيت است و فعل آن مغرد مى آيد:

مردم شهر T مدن كرفت فوج فوج
( $F \mid A$ (مبعد)
مردم كافر مّملـ جه بوده است
(K\&Y بِههق فز)
وبـكر روز . . . مرهم اهـعاده بود به لـاره


( $\Delta \Delta$ )

, ولكن مردم T Tبها بمود
p
مىنُود :



به صيفن جمـ آسمالست:

( 110 ( 10 (
الـب مىرلهند


بكى از خانهايش را مر دم بااهلى اجارد كرهـ بودند
(مدايت - حاجى آGا

ككر ار





سياس يزدان دانا و تو الـا واكــ آفريدكار جهان است ، و دالكنده
 است ، و آور ندهُ بهار و خزان الست، و درود بر محعد مصطنى كه خانم (الابنيه عن حقابيز الادويه) يـغـبر ان است.
بوسف صديت خداى بدد، يسر يعفـوب السر انـيــل خدالى بود، يسر استعز ذبيح خداى بود، يسر ابر|ميم خليل خداى بود (بلعمى (YA)
مر Tدث دا از آن كل يـافربد و بدان كل الدر سيه هود و سهيد بود
 ( $ا$ ( $\backslash$ )

برادرى بود او را، هامان نام بود، بمرد



ها نند كه شب از وتّ اندر كذْتْ و داند كه آن شب است ( 81 (بلمسى)

يـس اليـا (عم) كه خلق را دعوت كردنل بر بميرت كردند
(مج)
هون به باز ار در آمد ترمـى از آستين بيرون ترفت و خوردن ترفت
( هجهويرى
متمود تو معلوم عمت و ستنن اندر غــرمن تو در اين كـتاب عفـو م ( 1 (هبو مر
رشـد خر اسان . . . به مأمون داده بود و شـام و آن حدود به مؤ تمن
(مجمل) داده بود
(

جون يونـ از مـيان تـو ؟ بـرفت هـلما نان غهـكـــن شـدند و منعير (TFA (انتيا ) شدند
نصود مردى ستندان بود و زبانآور و خو نوسنت بود (YYY! \ سـك د)

تكراد همت
 منقول كلمن >كنت، ا نـكـ ار مى كنـد.

جوت طالوت او را جنان ديـد مهت: به حرب جالوت كوانى رفتن9 داود مغت: نو انم. ممت: به حرب جالوت روم و او را هلاك كنم ( $1 \Delta \Delta$ ( 1

مهتعز و جل حكايت از كافران. مغت إبن مردوان جادوالند ( $F \mid$ ( $\mid$ )
 مهت ما را كفته بود كه. . . و ما را بدبن خوار ى باز مى مكردالند (فصس (MA)
مغت شوى من مرا بكرنت و بــ جوب بـت اكر جـاده بودى بـ


 غم با من يارى كنى. مهت كى امروز بر كنار اين آب كــــــه بردم (بغارى س)

لملهاى آغازى'

فعلهاى آغـازى كلمانى را مىكونيم كی بـ شروع جــريان فعلى دلالت مىكنـند، و فعلى ك منظار الصلى است غالباً به صينغ مصدر است: كرفعن:

 (

مير ثد



( $\Delta \times$ ( $\quad$ )

(مبعل دهr (
ههدى از خراسان سياه فرسعاهن كرفت



T'غازيدن:


7عاز بدند بركهای در خت انجير بهشتى بر اندام خويش بو شيلى (Y|D: نسنى (

و كر هـكز تدوير با حضيض باشـد ذروت تدوير آغازد جنبيدن


 من T\&از يلم عر بـه كردن و او دا هاليلـن



 (شامنامه)
كو بـلتن جنـكك را ساز كـرد وزان جايـكه رنتن Tعـاز عـرد (
(ANY بههقى فـ)
1غاز كرىم كه برو م، كفت منـشين
( $\mathrm{Y} \mid \mathrm{Y}$ (بهفى ف:
استادم †غاز كرد كه از ديوان بان كردد

Tغاز كرد تا يـن خو اجه נود

( $1 \circ \vee: \Delta$ (سـك )
غا(مات كريه و زارى Tغاز كردند
ايــادن:
(v\&q $\sqrt{5}$ )
بو بـف بدات حِاه به مريسمن ايــاد
بآزكردانـب بر من و اندر الـــاد ماليلـن به ساقها و كردنها
( $ا$ ( $ا \Delta \Delta f$ )
به نهروان شـ (ابو مــلم) و سيامبا رسيلن استاد به امتڤمبال وى (
 جهانكثته، .. هرTمس و مر جـه از اعاجيب عــالم يـث جشم داشت (IV| كلِله م:) باز مىكت

حذف معين لعل

1) در صـــفهها


 شيرو يدرخوين را به حصار فرستاده بود و بندكرده ( كبرى هبّ) , و مردمان مـك از هر خهار ثبيله مردمان كرد كــرده بودند و كار (6برى (6) كتْن يينامبر داست لهاد آن دواز ده هز ال مرد كوسالهبرمت نـده بودند و آن كو بـاله سجع (طه كرد.



يسر كومر Tاكِن. .. بادى در سر كرده بود و تزوين... فرو كرفته


( مبجمل (مشا) من آلبا دسيـهام و زيارت كرده

صـيناهای فعل
دز جملههاى مر كب
(1)

مىينِبر ند
(T،1
هر دو به صيغن مـازع است:
اكر ما اين بـار به مدينه باز رويم هر كه عزيز تـر است از ابــــان
(bبرى س
بيرون كنـــــ
(ria ${ }^{\text {( }}$ )
اكر |و نفرمايد ما با نو يارى نـكنيم


( $\mathrm{V} \Delta$ (جامی)
اكر باران وآتث ثـاشد كل و دود نباشد


يمنى مصوت ,
اكـر صالع عالـم دو بودى يـكى از ايـنـان مر آن ديـكـ را از هنـع
(جامی ( C ) $\square$

اكر نخـست خايهه بودى و مرغ نبودى از آن خايه مرغ نيامدى
(جامص (ج)

اكر من دا نـعمى كـه جان كندن بدين دنغو ارى است مـيّ خلقَ را (طبرى سזی)

جان نعر نحمى

است. در اين حـال هر دو فعل نرط و جواب ثرط بـ به صيفن مـنار ع اسـت با افز ودن باى ترديدى بها خر آن:


, ابن نادر است:
اكر صد هزاز مجنونصفت باشند كه همه از باى در آيند ( 110 (تهـيدات)
r) ماضى اخبارى بهجاى مـارع التز امى:

ينى از آ آكه يـيغامبرما (ع) مجرت كرد و به مدينه آَمد مردوــان

(ط (ط )
 (جامـ ( صفت آ يد
 (جام~)



(طبرى (ط)
جون لغتى از ثـب رفته بود به خانه يِغامبر اندز افتادند (brars)

تار ين ز بان لارسى

آن كيمـيا بـ مس مى نهـاد و جـلد زر مــى كثت بـى آ زـكه موسى
( Y )
فر مو ده بـرد
 عهاداللـوله را هـيع بسر لبود كه ذكى آن كـرده شدى (ral معجـل)
(و) مضار ع اخبارى به جاى مـنارع التز امى:



تآير عر بى

1) در ثر جمهُ آ يات فر آن مجيد، شابد بر اثر دقت و احتياطلى كه متر جمان


 (r

تكلِمآ (النــاء _ آئ אیی)

منالعناب مداً (ـوح: مريم- V^)


$$
\text { (مبـد } 1 \text { ) = اذا زلزت الارض زلز الها (الز لز له _ آئ اول) }
$$

بسـاد ند اسباردنى (طبرى



مكر آ (النمل _آ بي مه)
r) در ثر جـه , كانه:
بوديم مىكردֵم = كنتا نعمل (أمراف _r


( $\mid$ fr



.
T


)



امنعمال در غير إن مورد ديده لشده است:



(الـقر• - آبن
 بكـــد كاوى (طبرى VA) =

ان نذبحوا بقرة (البقره _ آيه (Fr)
 اجمعين (يومغ
 (bOY (bبرك)

 فاعلين (انبياء (5)

ضمير شغصى براى غير انسان


اكنون مشغول نو م به ماد كردن خـواب و بيدارى و منانع ايثان (IVA عدايه)
مرغان اندر زره بــبار بمردند و بـكرفتد كه بأل ایـان شـكسته بود (مـــتان
امن بادها جنوب است وثمـال و صبا، و الـا ننل كه در ختّانرا بر آور (FAD (مجـيد) كنند
 (FYY ©مس (i)

 (Yه (ميـتان) كردماند
اما حدود سيستان و شهرماى او كه جندست از كبا نا كبجاست (

مشا بقت فمل با نـهاد
در افراد و جهع

1) قاعد: كلى و عام آن است كه فعل در افراد و جهع با فاعل با مــنـدالـلـ

1،1 (1 لهاد و فعل هر دو عغرد:

 (r|X

1بر اههم با ایـشان تشـها بوه

امير حون رفعه بهو اند بنوشت و به غلامى خام داد

(Fi1) لهاد و فعل هر دو جهع:
(4As (\% بلعمى)
مهعران بنـ أسر ايُـل مكرد Tـدند
( 8 (
و كمبلانث بــــار كزلـ دادند

ندهمان بِيامدند و خدمت و نثار كردند
( 1 ヤV ســـتان)
ايثان همـِنان أدر شدند
(r|r $r$ )

(F

مطا بفت نمى كند و به صورت مغرد مى آيد:
(مـيبد (art)
(Al حدود) كثتىها بر سر آب همىردد
اندر وى דبها

( بلمثى (Ar) (


r

د.كور و دار حين دو شهرلكاند ميان بم و جيرفت (حدود IYA)

معطان. خبعادلك. . . شهر كهانىاند از حدود بـنارا (
(P) هر كاه نهاد جمله عدد و ععدود باشد فعل با عدد معا بفت مى اكتد:

(1Y4 بلعمى) هر سه هـر به بادشامى نتسند
(A (التغهـم + (




 بـكدبك, باهن

 (ألتغهم 11 )

باثند

امن آن است كه هو جهاء بهلوى او داست باشند خطههاى متوازى كدامندף 7 نند كه اندر بك انك سطع باثــد (IY التغه天)
 (التفهرم (Y)

بر يك لـبت باـنـد
عدم مطابفت:


هر كاه كه متلثهات متوالى كرد عـى كنى از آن عددها آيد

دو سـاره است نـه دوثن، .. . سه سعاره است خــرد. . . جهار سـاره است (الدفهيم
 (مبــد) از زبر هعه فرود آمد
§) كاهى لِّز به ندرت فعل مغرد بـ الى لهاد جمـع عى آيد: هنا لـكه حكيهاد به كنتار حـكهتما را بديد مى كند



جملهماى ساده و مستقل

يكى از مختصات لثر اين دوره (از آغاز نا اوابل قرن هغتم) كو تاهى جمله ـ




 كه آن را لثر مرسل مىخواند بيشتر در الواع تاريخ و داستان متداول است. الما


 (اردشير) به شهرى شُ هام او اردشيرخره از حدود يارس
, الدر آن شهر ملكى بود كام او او مهرك
اردشير با او حرب كرد
و او را بكرفت
و منجـعان او را كنتند (يعنى اردشير دا) كه از مــل ابن ملك مهرك غرز لدى بود
fAF

كه مدلكت نو بدو بشود
و اردشير مهرك را بكـت
و هر كه از لـسل او يانت عـه ارا بـكثت از خرد و بزركك و زن و هزد
 و دخترى بودمهرك را ده سـاله بـكــنت از اردشير
و از ثهر يرون ثد
, آ أبها خيـهُ شبا نان بود بر إيتان شد
و ايمشان را كفت كه من دختر مهركام
اذ اردنير ببـستم
يـكى زان شبا ان او را به دخترى يذير نت
و به خبين خويش آورد

و با عـيال خويش هـى داشت
, بهدوى و صورت مسنت ليكو بود

يك روز شايود يس اردشـر به هيد بيرون شـ از سـاه جدا انتاد در سِابان , تشنه ثد

آ آ خيـهُ شبانان بديد فراز مُد
, آب خواست
اين دختر مهرك او را آب داد

دبان را كفت اين دغثر كيست
(A9A - AQY بلعمى) اT



ابوذر وزير او شـد
و وى قاضى بخارا بود
و به روز كار وى كــى از و كى فتــهتز نبود
و مختّسر كافى تصنـف او بود
, جوت اميرسیِد وفات يافت هر كــى جانى ترار كردلد
اميرحميد از بخارا يِرون آمد
و به نـيــابور ر فت
و ابوعلى اصنهانى امير لـــابور بود
بفرستاد نا او ا بـكـ فتند
و ولاينها هـافى كر د
" متا لفالت را ير اكند. كرد
(نارين بخارا


آثار بازمامده از اين دوده است:
و این تر آن متفرت بوده است به دست خلـت امدر، يِك يك صورت , يك يك يك آيت كم يا يـين

 و هر كه كه و حى آمدى ار آ
اكر به شُب بودى و اكر به روز بودى او بنو شتـى
و ياران ديـك يِو سته با او نبودندى
و حون يـغاعبر (ع) ازين جهان يرون شـد

به روزكــار ابو بكـر و عمر (دن) خلق يـكديـكر دا كانـر هیى خواندند از بهر اين قر آن

و هريك مر ديكى را عمى كفتند
كه إن فر آن كه به دست نو است نه فر آن است
(A_V! (J)
P) از كتاب تاريت سيستان كه به احتمال فوى انـاءٍ ترن بنجم مبرى است:

بر الفــم فردوسى شانهنامه به ثعر كرد
و بر كام محمود كرد
و جندين روز معى برخواند

و الندر مـاه من هزار مرد جـون رو رستم باشد


اما اين دانم

اين بكفت
, و زين بوسه كرد
(مــتان
, برنت

جملكهاى مر كب
 است كه تاريخ نألِـف آن خرت ثـثم مجر ى است: مر كه بردركاه ملوكُ بى جرمى جفا ديده باشد، و مدت ر نج و امتحان

او در از كتنه، يا نريمى معروت كه به حرس و شره نتن جويد، و به اعمال خير كم كرايد، ما صاحب جرمى كه يار ان او لندت عغو دبده

 كرده، و ياراندر احسـان و ثمرت بـر وى نر جيع بافته، و يا دنـنـى در منزلت بـر وى سبغت جـسته، و بدان دسيـله، يــا از روى دبن و مروت اهليت اعتماد و امانت لدانته، يــا در آلبه به مضرت مادثاء هيو لدد خود را منفـتى صورت كرده، يا به دشــن سـلطان التـجا سـاخته
 نعهيل رشايد فرمود بادشاء را در فرستادن او بهجا بـ خصم و אسعرم

 دوران انبهام كرذته و لويسـنده به شبوء ديكىى از طـول جملها كاست و در واتـــع فراكردهاى متعدد را يه صودت عباد تهاى يـومته به جملن اصلى آورده است: جند جـز امسته بيمآن بودكه جاكردا به خيانت و غدر آرد: يـكى آ بكه او دا بى كناسى از خود دور دارلد و بهكرم باز ليار لد، ديـك TT
 , از عتو بت ترسد، آن غــدر را سبب رستـكارى خــود دالد، دبـك آثكه او را ستغتى برسد و آن را از وى بر ثوان داشتن و بر ندارى،
 عملى دارد او را معزرل كنى، ديكـ آنـكه در مـيان شــــران خود

 و يايــكا، ابــان بر وى يـغزانى، ديـك آبكه در دين او خللى بودو
fAY
جـله هاكا سـاده و مـتعل
از مهتر خود در Tن مو افقت ليابد، يا دركارى بودكـه سـود او بود و زيان مـلكت باشد، دبـكر آلكه با دثهنى از آن بادثاه دوستى و (Ar (دا/متا هـای يدياى،

صهبت دارد.
(V مـدِابد و از مغتصات آن جملههاى مركب و طويل و اوصـات متصدد و مترادفات مـكر استت. عبارات ذيل از كاب مقامات مـيدى امت:

 و سـحاب سنـجابكون عشد مرواريد بـر بــاط زمين مىباريد، و كام هـن در عـنق سمن سر خــويش مىخــاريد، وزنْ لــيم عنبر بيز در
 خـرى لداشت حو ضها هوت صرع مـرّ و جو شن مززذ بود و بــاط نو بت بهمن خــون دولت تهـتن مـهّد، در چتّين وتّى حنــان اتهان (مغامات حميدى، اصنهان، مrّ) |نتّاد كه...

## منابع و مر اجع

Bartholomae, Ch., Altiranisches Worterbuch, Berlin, 1081.
Benveniste, E., Essai de grammaire sogdienne, i. II, Paris 1829.
-.. Origines de la formation des noms en indo-européar, Paris, 1035.
Bloch, J., L'indo-aryen, Paris, 1934.
Blochet E., Kiudes de grammaire Pehlevie.
Chodzko, A., Grammaire persane, Paris, 1852.
Darmesteter, J., Etudes iraniennes, 2 Vols., Paris, 1883.
Ghilain, Essai sur la langte parthe, Louvain, 1939.
Grammont. M., Traite de phonétique, Paris, 1946.
Henning, W., "Verbum". ZII, B, 1933-34.
Horme, P., Grundriss der Neupersischen Etymologie, Strassburg, 1893.
Kent, R. G., Old Persian, New Haven, 1050.
Lazard, G., La largue des plus anciars monuments de la prose persane, Paris. 1 1863.

Mackenzie, D.N., A Concise Pahlavi Dictionaru, London, 1971.
Marouzeau, j., Lexique de Lu terminologie lingutetaue, Paris, 1043.
Meillel, A., Grammaire de vieur-Perse, Paris, 1931.
-., Introduction a l'étude comparative des langues indo-suropestes, Paris, 1997.

Molë, M., La légende de Zoraste salon les texter pehlevis, Panda, 1964.
Nyberg, H.S., A Manual of Pahlavi. Wiesbaden, 1864.
Phillott, D. G., Higher Persian Grammar Calcutta, 1919.
Salemann. C. A Middte-Persiar Grammar, trans Bogdanov, Bombay, 1930.
Telerds, S., "Nature et fonclion des pérphrases dites everbes composégs en Persane", Acta Ortentalia, tomus 1. Iasc. 2-3, Budapeste, 1851.
Vullers, I. V., Verborum Linguac Persicae Radicaes, 1887.





تار يـغ ز بان خلز متى
.|YA |


 4، سال نهم.
ر J I PYY


F متْنى


نمّر نو متشر كرده است:

بعران (أخرينسـالل دهاستهمهورى كارند)
مـيلتون جردن
ترجنا معـود مبنا

بـور از هردم ثوريله تامس ماردى
ترهـغ سـيروان ازاد

برنامهريزى القتصادى

ترجما ــبد عسن منـورد

بوى درغنت كموـيار
كابـرل كارصيا ماركــز - بلينير
مثدوزا
ترجـا ليلى كلــــان ـ صـنئرو هـ

تاريغ جنع هرد (Y بلد) أنـده ه انو نتن
تر هـأ مبدالرخـا هو شنكت مهـدوى

تاريغ سوـيالـيسها

ثرمنعستان تاريخ خرانسه) تربمغ عبدالر غـا مو شـنـكت مهـوو ى

آرزوهاى هزر
هارلز ديكتز
تـبـة ابراميم

آزادي در نيهـهثب (داستانامـتملال
هنـ
لارى كالينز - دو مينيك لاهيـ
تربمة هـهوا انثّ متارى

آنتّن بوانـر دي مانرى كربن
ترجب , تألِن اعنـ اعــان نرالى

اثمنال!
 شر بـة حــين البوترالبيان

امبـراتـــورى مسسته (زوال يك
ایبـاتودى)
(طـنيان ملتها در هودرى)
ملت كارد دانكمس
ترجن كلامملى ميار
انسلن
أنتو نی بارنت
ترجمن هعـدر ضارنا باطنـن، ماهطلمت نغرآبادى


تارين لثرده رياضيات
درك امـترو يك

حشـتالل كامرانم
تام بونز
مترى فيلدينكت
تر بمن سـرو ان آزاد
تس موربرويل
تامس هـاردى
نرهـن مبروان أزلهد

$$
\begin{aligned}
& \text { تكابوى جهانیى }
\end{aligned}
$$

ترجمن عبدالعسين نيك كهر

تولان بر كت
كابريل كارسيا ماركز
ترجمأ مرمز مبداللهى
لريا در اغـا

جود كمنام
نامس هاردى
ترجن ميروان اززاد
هر غشتهاي يت ايدثولوزى
, لنكانگت لثُو نارد


קینيبا (دو سـال زندكى در هـن)
جان فريزد

هضور
يرزی كازينسـي
تر هـأ مـاناز صـنمى

$$
\begin{aligned}
& \text { شكارجى حر سايمروشن زندكى } \\
& \text { ايوان توركينف } \\
& \text { ترجـة بهزاد بركت، مردر رباسى } \\
& \text { شهرى با ميلساى آمنى } \\
& \text { مارث انيّي } \\
& \text { ترجش 'برا'ميم صدقيانى } \\
& \text { طبقات (10 جلد) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ترجـغ دكتر مغسود مهدو كدامغنانى } \\
& \text { عنصر نامطلوب } \\
& \text { رزيــ دبر } \\
& \text { ترجــَ نادر هدى } \\
& \text { عمليات جكس } \\
& \text { السرار دخالت انعلستان در كودتاى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ترجـن ثرعـناز يكردى } \\
& \text { بدكو مش , با مثدأ امعد هشبرك } \\
& \text { غولهاى غلات } \\
& \text { دن موركان } \\
& \text { نر جـغ امير حــين جهـان نبكلو } \\
& \text { لرار عقابـبا } \\
& \text { كن نالت } \\
& \text { تر جنـ حسـين ابو ترابيان } \\
& \text { لـرهاشـعى در الحيانوس }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تر جـة رو هـــن دار يو س } \\
& \text { كالبدئكالم ڤههار انتقلاب } \\
& \text { كيـن برينتون } \\
& \text { ترجـة مصسن نلالم } \\
& \text { هود ارتَ بازيالته } \\
& \text { فرد اورلمن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { نهن و زبان عاتُ }
\end{aligned}
$$

> رالسيوتين
> أر. هـم. مينى
> ترهـا اردثير رو بنعر
> رثّد مياسى
> أى. أعه. داد
زمين سو نته
اهـس تسمود
ساعت شوم
كابريل كارـبا ماركن
تربـغ اهسد كلثـيرك ى
سغر نامه غيعو تروا
منبر المبانيا ذر در بارئـاهعباساول
تر جـن: غلامرضـا سميمى
سعـهاى جنعت
غردريلث نورديايت

$$
\begin{aligned}
& \text { شترها بايد بروند }
\end{aligned}
$$

كلاردمو نت امـريكراين

موع سوم
لالمين تافلى
ترجم: هـيندغت خوادزمى

$$
\begin{aligned}
& \text { نامبا و نكحسا(دانستنبهاكیمردمى) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ر ظريف و لطيغ، علمى , فنى } \\
& \text { (...) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ـيتـ فنارى }
\end{aligned}
$$

نغستين انسان و نغستين شـرـيار ر تاريغ المسانهاى ايــران
(Y)
 ترجـن اعـد تنـــلى، زالـآموزكار

$$
\begin{aligned}
& \text { مسه مىيمر ند }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ترهمة: مهدى مسابیى }
\end{aligned}
$$

كاوخونى
هعنر مدرس مـاددلى
مردم و ديدنيباى ائران
كارلا مرنا
ترجمـ: هلامرنـا ـــيمى
مرشد و ماركريتا
مينانبل بولكاكن
تر جمث مباس ميلانى
متلمهاى بر للسنه
ی. م• بو غنــكى
ترجـة معمدرضـا باطنم

يادكارناها لغرايم

 بانغبام زندكينان إمتاد


$$
\begin{aligned}
& \text { يلس بستر و دو دؤيا (تاريختـتــ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.لر } \\
& \text { ترجبا عبداللـضا سو بـنكت مهدوى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (كَابي ابه (A جلد) }
\end{aligned}
$$

> انكليس)
> بهكو هـف اعمد بعــرى

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

هشار كلبى
ترجمة بعسدرنـا بلالى نائينى




