

Coberever
4.

در ينشماره :

تاريخ كويى بهِ تعميه
سيما ى نوايى
تحول معنى چپند كـند

نقا شیى نا صر خسرو
نمادى از
تدقيق لهجه هاى تا تا جيكى
يك منظومه حما سى
سيمها كرستم
زبان تاجكى ماو راالننهر

شـماره


$$
\begin{aligned}
& \text { *هال اول } \\
& \text { 1m7. } \\
& \text { سـرطان - سنبله }
\end{aligned}
$$

اكا د مى علوم افغانستا ن- مركـز علمى و تحقيقى زبانسـها و ادبـيا ت ديپار تمنت دوى

ثير نوال دوكتود يولاد
پوهاند دوكتور جاويد
دوكتود ساميه عبادى روشنگر
حسين نايل
محمل آصف فكوت

## فؤه

صفحه

## نويسنده

مقالات
1 يوهاند عبدالحى حبيبى
IV محمد آصف فكسر ت
تاريخ گويى به تعميه سيماى نوايّيى
Y६

"

VI مايل هـــر وى
ر و ييـــن
بعد نقاششى ناصر خسرو
هفتخوان ....
دو دوتور عثمانجان عابـــى 17
ج، 99 آرذبرى (ترجمه سارا)
Oحمد اعظم سيستانى I• داكتر زوان فر هادى ضميمه

تدفيق بر لهجه هاى تاجيكى يكى از منظومه هاى هماساسى سميماى رستم در شاهنامنه زبان تاجيكى ماوراء النهر


5219
بجلة سسه 1


سرطان - سنبه .
شطارة r + سال اول

پا: هما ند عبدا لحى حبيبى
تا ريخ گو يى بهلتعيهد ر اشعا رقديمد رى


 بضم سیم و فتّ


1- بنكر ويد ’ قاسو س فير و ز آبا دى ولسان العر بب ساد • عمى •

در اضططلح ادب بپقو ل شمس ر ازى معما آنست كم اسمى يا معنيى ر ا بنو عى



آن اطلِع ;تو ان يافت (1)






 كم در دههو م دوم هر گوزه متّصد و سطلبى را سيتو ان مو ضو ع آ ن قـر ا ار داد و
هم از ين رواستكم ترهانوى باو سعتى بيشتر سوضوع راگسترث.. دهد وگكو يد :
 كند بطر ين رمز و ايهاء بر اسمى ياز يادهاز آن ، بعريق تلببياتشبيبهيابحسساب


 بهرصور ت :سو ضو ع معما عاستر از اسماست.و لـى 1- المعجمفى r- r-







 استو ار است و ذو ق سليم بهمناسبات خغيه و ديستور يَكمه بين دال و و مدلول



 تتمددى را نام برده مكه ازآآن جمله است :


كَتاب المنشو ر و المنظو مو كتاب السر تات الشعر اه از ابو الفضل احمدبن
1-4 المعجم _rrv _شا ف


（1）ابو طاهر ها
ك كتابب صنا عة الشُعر از ابو هنات مهـز دیى（r）

كتابب هنا عة الشثعر و فصلى صناعة الاكتابه از ابو ز يد احمدلبن سهلى بلخى（r）
－（＊rrr－rro）－
كتماب اليخـ！
كتاب ！البلاغات ابو الغضبل أبن عميد（7）．



$$
(\wedge)(* \text { ror) }
$$

نتدالشُعر از

1
やヶ＂－
rre＂－r
r19 $\quad$＇»＇：－r
rio＂－
「Ir＂－
r．7＂－V
r．e \＃－＾
r．r＊－


(r) ro. حدو)


از كتبىى كه پيشث از عصر دغو ل بر نز احاجى و الغاز نو شته انال :



 (





Y Y ا الفهرست
rVV $\gg-r$




در حلو د ( (





 را دو =لإين ج! زيز.. در الهع": فتـلمى را بأ ن إختهـاص داد .

الا كناب هاى خـاص بر











- شرح رساله على كر بر معما

-شرح همين رساله ازشيخ هـ
شر ع همين رساله ازيو سف هت:خلس ببلديعى

شر حی بر معماى هير حسين معما ئى ا زضياءالدين شفيعى
شر حى بر همين رسا لل از عبد الو هاب صا بو نى •
- شز حى بر همين وساله|ز عبد الر حمن بن احمدجاسى شر حى بر همين رسالد از سيفى بخارى

شر حىبر همين رساله ازابر اهيمر بلندى ادرنوى ستو فا هم . اهـ . شرحىبر همين رسالد از هـحمد بنعلى يو نلد اكى بنا م سلطان عبدالعز يز بها در . - شر حى بر همين رسا لد از خو اججَى بلخى (1)
 تعيين تاريغ وتايع به تعميت : تا ر يخ بر خى از و قايع رتخصو ض) تار يخ و فات رجال سشهو ر رادر - ivergr






رو شن تر گر ديגه ا ست .
در زمان قِ يهم از عصمر سادانيان بلمخى ا ين فن د ر ادبيات درىى رو اج


 واز آن عمليه‘ تار يـخ و قو ع حادثد يـى بر مى آ هد و'لى شا عر اشا رات هتخنى و سجملى ه+م داشت كل كدام كلمات ياحر وف را از نظر ار زش
 كد ا ا سmت
 يا تكهيلى الشارتميكر د طكد نتيجه آن تعيين سنه وقو ع يكك واقعه بو د . هر قذر زهان دیپَزذ شت اين اشعا ر ستختصر و ا شار ات آ ن ر و شن تر


 جلب نظر معها سازان و تعمیه دانان ستأ خر رانكر د ه و در كَتبـ سعماو بال غت جاى نداده 1 زد ؟ در حا ليكه بز تعميت اسمى كتاب ها و رسالد ها نو شته اند

و قو ا عد دغصل آ نر ا تبو يسب و تـز تيب د ا ده ا نسد . ا زا لمعجم شهس قيس ر ا زى قر ن هأتم تا حله ا يـق البلِ غـه شـس ا لسد ين وفير قر ن دو از دهم فصو ل سشبعى بر ين فن د ا ر زد و ده ها كتا ب و ر سا يل
 سن د ر ين رسا له نظا ير قد يم تعميت تا ر يتخى را فر ا هم مى آورم تا دانسته شو د كه اين فن از ایصر پيث تا ز ا ن ادبيات د رى د رعهـ

سا سانيان و غز نو يا ن هم بو د . است
 و عتى اششارتى هم نكر ده ا ند
 رو دد فر اهم آو ر ده ام و راه حلو استيخ اج تا ر يخخ سعين ر الز آ ن نشان سيد مم. و لى فقط نمو نه هايیى راlز اينگو نه تعميت بر كز يد م كdسid و قو ع آن بسند ديگر ى غير از خو د سعما - و اضح بو د ، و شها د ت بكتو م وسر بسته .


- هم در د ست است كه بن, آنر ا ساده تار يخ بيدانم

 نخو 1 هد بو د .

(1)

تاريغ وفات شهيد بلغى از رودكى
ابو الحسن شهيد بن حسين جهو د انكى بلنخى شاعر رمعاصر و وسو رد اعتقاد
و ار اد ت رو د
شا عر شهيد و شهرهفر الاو ى و د ا
و ونا ت اين شاعر حكيم و استاد رابتول وا حد شا هد صاد



 زا ن ها رفته گير و سى ا نديش 5ا روان شهيد رفت از پيش
 اين دوييت ذا هر 1 مر ثيتى بيث نيست كه د د رسثا يش ريقام و الایى شهيد

برآورده ام :

دربيتاول كويد: كاروان شهيد رفتازيشش. كهد رين سصراع كلدهُ شهيدراازاصول دقومهورارداده است وبه اشارتتسهيللى كو يد ازشهار ( د و ) يكك تن كم گر دد .يعنى ازدو حر ف ( د و ) حرف نخستين آن (د ) كم كر د د د تا ارزش ا بجد ى حرف باقيمانده ( و ) -

كر دد كّه مجمو عd آن هr هrهـق بطابق قو ل شاهد صاد ق با شد (1) تا ريخ ادبيات دراير ان ار انوه- فر وز انغر : سخن وسخنورانغ/r

اكر چنين هنر ى رادر ين تطعه شعر رو دكى بپذير يم بايد اين قد يمتر ين
 ازاين بر ثيت خو درودكى رابا تاريخ و فا تش (

قفعه سنغو ل ازالمعجم شمس قيس رازى درد دست دار يم
(F)

هر ثيه و تار يخ وفات رود إكـــى
شمس الد ين הتحمد بن قيس رازى در المعجم فى هعا يير اشعار العجم



 هعلو م نيست كهاين مرثيت راكى ودر كدام وقت ساخته است ؟ از سيهاى ظأهر رر ثيت ورطر زاداو شيو \& شعر و تلفيق كلما ت آن تدهت و نسز د يسك بو دن آان و بسـه عسصر رود كسى يسعنى نسصف
 المعجم شمس قيس رازى و اوايل قر ن هغتم است .

شمس رازى نام گو يند ه راتصر يح نكر ده و يا نميلدانسته و لى كويد: بعضى متقد مان درقو افى مر فو ع در لإطط او يا يى افز و ده ا اند و آنر ا روى سا خته ( العمجم • ه r) وازين بر بى يد كه گو يند هاين قطعه


دا شتهاس ت مر ثيت ا ينست :

رو د كى رفتو ماند فكمت اوى
نيو د نيز جا و د ا'انه چنو ى

شو بشو زا ر. زا رنـال بر وى
از چچنو د ر ز مانهد ست بشو ى

شاعرت كَو كنو ن كه شاعر زلنت
كشت خون آب چششم از غثم وي
نا لـئ دسن نگر شكغت دسل
چند جو ئى چینسو نيا بیى بـا ز




بد لالت صر يح كو يد كم حكمت رو



ر مشيو د كمجمله



رتمده است كه باعد د سابق جمع بيشو د ( ( . در بيت پنجم ييك؛ اشار







( $(1)$


ابوالعباس فضل بنغباس از شاءر ان قد يم د ر رى د ر رعهـد ساسا نيا ن است



راد شا هی نشستشفرخ زاد

هر هر بر با با زا ايزد آهد داد
باز شهعى بجا
هشيترى نيز د اد خويش بداد
( لبا بالا لبا ب برى
", فرْ خى در قصصيذه تهنيت جلو س المير متحد مصد رباين بيت : هر كه بو: دا ز ز ثمين دو لت شاد





 هر كه Fم كرد شاه فر خ زاد يا ذت حو ن شهريار ابرا هيم


نيز به تعميت نهفته است د ربيت چهارم كو يد : از بيش ما چر اغى بر دإشته اند و بجا ى آذ شمع نهاده دس ماب شمع از

- اصو ل مقو به است
 مىسازدو نتيجه آن كا هش ارز ش ابجدى نتحس-(rrr-11^-rol)

 بـاقسى آن اسrهه ق تـار يخ و فـات نـصر اسـت .

در ا ين رسالهبر هرثيه ابوالحسن هرادىسسووده رو د ـ كىى كد بعــد ا زا و شاعر ى (غالبا بو لو ىبلخخى ) آنر ادر تا يخ و فات سنا يحى استعما لوتضسهيه


 بيت رثاى امير نصر ساهانى سر ود هـ ر بنجنى را را كم تا ريخ و فا تشى



غزنه برتختنشسستوچون|وبهر دبجا يش سلطان ابرا هيمبراد وش بلسريرسلطنت رسيله ابو الففضل بيهقى مينو يسلهرو ز دو شنبل نز دهم صفر سنه احلىى و خمسين اربعا نُه كـهسن تار يتخ اينجا رسا نيد ه بو د م و سلطا ن معظم ابر اهيم ... اين اقليهم بزرك رابياراست. زهانه بز با ن هر چهd فصيت تر كفت شعر : پا د شاهى نشست حسو ر نز اد پإدشا هی بر فت پاكك سر شت

و زنشسته همه جها ن دلشُاد
با ز شمعى بجــا ى آن بنها د هركد گم كر د شاه ( فرخز اد ( تاريخ بيهقى (Ar )
استعما ل بر ثيلُ ر ب:جننى بيش از يكك ڤر ن بعد با ز يا د ت يك آن تا ريخ جلو س سلطان ابر ا هيم بر آ يد سخت بجا ست و تغيير بر خى از كلما ت آن هم حسب الهال است و بيت اخير يكه بر اصل زيا دت شد • تار يخن و فات فرخ ز اد و جلو س ابر اهيم رامططب اشارهُ بيهتى دارد بشر ع ذ يل:
در مصر اع او ل كلمات (چن باملايقديم -چو ن ) + شهريار از اصول، هتو هد است س كر د ارز


در شعر ایى در بار غز نه فر خى و عنصر ى هر دو شاعر ان نامو رند





فر خی با فر زا نكى تما م در گذ شت ؟
 كه بر زنقا رو چر خا ش بين غنصر ى و ولبيبى دلا لت د ا ر ر د و د ر رعين زمان استادى و قدرت كلام او را دير سا ند .

چِيرى بماند دير و جوانى برفتزود ديوانهيىبماندو زساندنش هييَ سود

گر فر خى بمر دچچرا عنصر ىنمر دد فرز انه يىبر فتو زر فتنش صدز يان


چنين استخر اج بيّخر دد






 ار زشجعلى آن(. (v)است در مصراع سومفر زالنهي هممدر ز ير حكمبرفتنفى ديشود
 ريشو د پس اصو ل متمسه با هم جمع گر ديد ه و از اصول دقو مه سنها ميشو ند : (

## متمد آصف فكرت

بمناسبت دهء تعقيق نوايى و خصو صيات عصر و ى

سيما ي نوا يـى
در بدايح الؤ قا يع

واصفى هايانقصيدهمنمع الغر ايب بنايى را كواه عقيدهاوبه امير عليشير نقل مى كند . (1) بنا يى دز ايسنزقصيده او را على سير ، شاه نشان

 قاطع التبيان ، عادل و فصيح الشعر كفته است (Y) ، سلطان حسين با يقرا چنان دز تعظيم مير مبا لغه مى نمود كه روزى از او خوا ست تا سوار اسب كرددوسلطان خود پياده در جلو ايشان
ديوان بنايى هروى ، هرات


رود و مير چنانزعايتاحترام سلطانميداشت كهبر یشت اسب بيهوش
شـد. (ץ) گر په صاحب بدايع الو قايـــعّپيوسته مير را موزد احترام ونظر نيك





 كه بكاول از جانب سلطان، آهنككزهر خورا نيلدن امير را دارد ،هرچنـد

آوازه زا درست بود .(0)
صفات پسنديده وخصا يل حميدهامير چنان زبا نزا نزد عام و خاص بود كه سلطان محمد شيبا نى بار بازازواصغى مى خوا ست تا تا از لطايفو غزرايف مجلس امير نقل كند .71
 وىمحل تصديقوتاكيد همه معاصراناواوست . واصفىى از خوا جا جه محمود
 پازسا يیى و طهارت|امير كبيرعليشير سخن بلدينجا رسا نيده بود كه هر كز دامن عصمتش به لوثشهوت نيالودهخديجه بيكم همسر سلطان را ايـنـن
 تفصيل شرح ميدهلد كه چكو نـــهنديجه بيكم هواقى كشف حفيقتمى


 (7) بدايع الوقايع، ص (0.يت.

كند و آشكار مى شود كه حقيقت،طههارت و عفت است نه عنيـينيت (V) واصفى در جاى ديگل مى آورد كـهـهضرت امير عليشبير به پاكيزه ذاتى




 امير كه پيو سته به كار ادب و هنر و فر هنگك و سا ختمان ابنيسه خيريه وساير خيرات و مبـــــــرات عشتات، بود (9) از سوى بنا يى بيـجا

 ياغى تيموزى يعنى ميرزا ابوالخيرنواتعا قب و گرفتار كرد. (1) بخشندكى امير عليشير در تمام فصولبدليع الوقايع كه يادى ازو آمله به تفصيل بيان شـده است.الين.بخشندگى ها به یاداش ستخ سراليى

$$
\begin{aligned}
& \text {. بدو_ ( }
\end{aligned}
$$

(9) و ديگر الزباب حرفت چجـونهصور و مذهب و محرر و خطاط و نقا ش و سايو اهل صنا يع (در عهلدامير ) در آن امور نها يت دقت به تقديم رسا نيدند و يگانه روز كار تشتند(تحفdسامى) پرو فيسورادوازد براون عليشير راتالى ماسينــا سسيلينيو س دا نسته چون مجودمى زيسته و تمام علايق دنيو يشى بهعلموادب و كتاب و هنر تعلت داشته و ثروت بيكرا نشى را در راه تهيهكتابوتاليف آثارو تعمير مدارس، بيمار ستان ها وآب انبار ها صرف مى .00V احسن التنوا ريخ ص (1)

وسخن شناسى وهنرمندى بودهاستلطف طبع و ظرافت ریسندى اميــــر
 واصنفى ظرافت هاى او دا با بنا يى هروىبه تفصيلبيان كردهو آن شهرتى

تهام دارد . ( (1)
 وخوشم طبعى مى كرده غالباً هملهرانيز حق ميداده تابا او مقا بله كـله كنند

 به پاى حجره تو چون شتر زنمزالنو
تو
وامير فرموده كه ای مردلك تو مراهجو كرده ایى . (IT) بنايى ييو سته
 تحمل مى كرده است . ولى كا هى معاصر ان از نازلك طبعى وزود رنجى

 حه بگو يم كه ترا ناز كى طبع لطيف
(IY) تابه حديست كه آهسته دعانتوان كرد
و نيز امير كينه ظزافتتى را كه پيــر بكاول باوى كردهبود تا يك سالل در
 كردانيد كه تمام هستيش به تاراجرفت . وزود رنجى|امير مواردى متعدد شرحكرده كه به تذكار موردى از آنهــا اكتغفا شد . (؟)
(II) بدtيع (الو قايع ص س7٪،
(IT) بدايع الوتا يع ، ص



نوا يی مردى سخن شسنا س بــــــودواصنى مى نو يسد كه مير شعــراى خراسان را به تـتبع غزل ذوقافيتينمولانا جا مى امر فرمود جز جز آصفى
 صله داد و تحسين بليغ نمود وفرمود كه معلو م شـد كـي شه شما را را در شعر شناسـى يدطو لى و قـــــوت عظمى بوده (10).


 عهل خويش و سخن آنان ، در مسـجا الس النفا يس را وا ى دقيق و انديشه

 وبعد زيبا ترين را بر هى گزيد (IV). مير ، دوستان و زير دستـــــانخويش را را بدون ملاحظه جانه و مقام


 رادر باره او التفات و عنا يت تابهغايتى بود بان كا كه قريب به بيستقطعه
 هطـعش اين است : اين خانه كه از خانه خشَم است شثا نه
خون مردم حثشماستدراو صاحبخانه (1A)
(10) بدايع الو قايع، ص (10)

عنى اصغر حكمت .
. بايد هلا لى باشايع (الوقايعص (IV) بدايع الو قايع ص، باع (ای)

و هنگا مى كه پهلوان محمل يكى از بزرگان عهلـ و دوست مير موزد
 امير براى رعايتاحترامو دفع اهانت

 شكوه كشود ، كه مكر خانه عليشيرد كا ن آنشیزی است
 امير عليشير به حلت ذهن وتيزى وـوش و مو قع شـنا شـى متصف بود


 امير از حضور مشرف و واقعسـهنگار مخفى سلطان در مجلس خويش






 (TY) . مردم كو تاه شلد
 ويزه اشى استفاده مى برد . از آنجمله است داستان امير جهانگيــر .ミ9V (19)
 (YI) ElV_ $\varepsilon \cdot \mu$ (TY)

برلاس كه پيو سته با امير عليشيي زاساز كار بود و به او اهانت مـى رسا نيد . امير از روى تدبير واسطهشد تا سلطان وى را به حكومــــــت تر شيز رسا نيد و چون جهانكير بر لاس بهاموال و نا موس مردم دست
 داصفى چچند بار انثاره كرده كهامير ازدانش قيا فه شـنا سیى آكاه بودهو تفصيلى دارد كه مير نمى خواستامير صدر اللدين يونس داماد مون مولانا


 شخصى از روى اطوار و اعمال اونيزدز خور تو جه است (گع).


 ٪زد، مردى كه دوستش در رثاى او گفته بود :

اهل لطف و دادودانش را زسومكاو بود

-


. ه97 (TE)


هوهانزدكتود جاو يد
dad5 dia جing dgäg djgaj
-r-

تشويi :
معنى اصلى اين كلمه شرف دادنبزرگوارى كردن ، خلعت دادن و پذيرا ییى نمودن است اما در قديمدر تمام متون منثورو منظوم هابمعنى
 چه خو بست تشر يف شاهختن
ازآن خــو بتر زنسـده خـو يشتــن
حافظ كويد :
هر چه هست از قــا ست نــاسا ز بیاندام ماست ور نه تشريف تو بر بالاى كس كو تاه نيست

اديب صا بر كويد :
هر كه زتشر يف تـي ربسـوشـيده نيست زود بود زود كى عر يــــــان شود

انورى كو يد :
در م داد و تشر يف و بنواختش
بمقدار خود منز لــــــت سا ختش
باز همو كو يد :
ذكر تشريف شاه نتـــوانكــرد

جاى د يكو كو يد :

بخواب دوشى چنان ديد مى كهصدر جهان
بخو اند پيشــــم و تشــــر, يـف داد و و وزر بخششيل
شدم به نزد معبر بغفتم اينمعنى جواب داد كه اين جز بخواب نتوان ديد

بيدل كو يد :
زتشريف جهالن بيدل . بـــه عريان قناعت كن

حا فظ دزين قطعه كلمه تشر.يفاترابمعناى خلعت ها بكار بــــــــــده است :
اى معر اصل عالى جوهرت/ازحرصوآز
وى مبرا ذات ميمون اخترتازززرق وريو
در بزركى كى روا باشد كه تشر يفات را از فرشته باز كيرى و آنكهى بخشـى بديو


 بزركوار آمد يا رفت در لبا سس كنايهمى گفتند كه جامه مبارك را كهنشانه . بزركوارى و شرف بخشدى است آورديابرد

شا عرى درين بيت هر دو مطلبرادر نظر داشته : ما هيجّ ره آورد دكر چشمز نداريم ياران همهخوا هند كهتشريفبيازيد
اها با لاخره با اصطلاح تشريـفـفـآوردن (آملن) تشريف (حاضر بودن) تشريذ بردن (رفتن) گويا تشريف اثر قدوم و موجوديت


 پر تكلف) اما در عر بى امــــــروزتشر يفات را مراسم مى گويند . وصله :
بفتح او ل كه به معنى پينه استچچنانكه در ين شعر : شرمم از خرقئ الودءٔ خـــــود مى آينـي
كه بر او وصله بصلد شعبلده پير استه ام
 هيشنده كه با مو ى طبييى سر ميو ندمى كردند نظير كلاه كيسن وييروك امروزه و يا در انجام موى بافتهزناني تا امروز در بد خشان معمول است.
 بكار برده واز آندرازى شبخواستهاست : معا شران كره از زلف يار بازكنيد
شبى خوشس است بدين وحله اشسغراز كنيــيـد
جامسى موى مسنعار رعــــلاريتــى) را امر زايله دا نسته كويد : آنرا كه بر عذار بود جعد مشكبار
از مو ى مستعار چه حاجت بهزيب وزين (ی)
كسى را كه مو ى زنان را پيو ندميداد ودرين فن اختصا ص داشت
(واصل) مى كفتنل پنانچه درينشعر سنايی :
هر كجا وا صل و مشا طه چو سر هنگک بود از بهشت آيد نا چار عرو سیحو توشاه
هر كاه شا خه را بشا خـــــــى بيو زلد مى زدند آنرا نيز وصله مى
كفتند جــنا
باز شا خــــى وا مو صل(مى كنى
شـا خ ديكر را معطل مــى كــى
نظا مى كويد :
سر آغوشى بر آموده بــــهـكوهر
بر سم پیينيا ن افكنـــــــــلـه بو سر
بعيسو ى رسن تاب ازیس بششت
چوا فعى هر كه زا مى ديدمى كشت
سر آغوش يا سر آغورج نو عى كيسه پو ش نظير خر يطه موى پوده كه زنان گيسوان خود زا در آنمىنهاد نل و پولدازان آنرا ان ان مرواريد

مى دو ختنلد ودر آن تكلفا تى مى كردند :

دكر كون خلد متشس را ساز كردند
در واقع تنهها مو ى مستعار یيرايهزينت نبود ، بلكه إز آلات دختتف
برای آرايشى استنفا ده مى كردند.ایبسا كهبر خلاف اين شبعر : وصف ترا كر كنند يا نكنند|هل فضل

اين زيور ها معشو قه (10) را زيِا تر مى سا خته چنا نكه سعدى
Fو يد :

حريف مجلس ما خود هميشهدل مى برد
على الخصو ص كه هير ايها|یى برو بستنند در ين ميانه كسا نى هم بودندكهباحسن خلىاداد و زيبا يیى طبيعى ایود نه تنها احتياج به زيب وييرايـهنداشتند بلكه زيود ها از آن رنكك

ورو نت مى يافت . اين شعر سعلى كه مضمون آن مقتبس از ادب عرب است بيا نكر همين نكته است : بز يور ها بيا را يند مودمخوبرويان را
تو سيمين تن چنان خو بی بكهزيور ها ها بيارا بيى
طويله :


 استعما ل شلده انست :

دوات را غرضى بود و همحنينغرضست

(فرخى)
تا در ى يا فت مم طويلـهن آن


رخت و بنكاه باغبـــــــــان برده

طويلهسخنش سىويكجوا هرداثشت
نهاد مش به بها ى هزارويك اسما
(خاقانى)
قا ضى از من نصيـحتــــــــىششنو
نه مطول به از طـــــــــو يله دز
(انورى)
زمين ز سبزه تر حون صحیفهگردون
چمن ز شان سمن با طويله پروين
(الديبصابر)



 رفته از آنجمله در كلام فريا.الدينعططار كه گو يا حكا يتى از از اسرارالتو حيد را منظو م ساخته است :

قايمش (IV) افتاد ه هریى خام بود
شـون شين ' ${ }^{\prime \prime}$
?
بعداز آن هرسيد از آن شيخ مهأن
كه
كفت عيب خلن \%\%-نـــان كـــرد نست شون كس بارو ى نا آوردن است
 صفى كه در آن امكان صدمه وگز تندى بجان شـخص
 فضا يل نفسانى و اخلاقنيكو حاصل كلمه „خطيره تا كنون با قى است

گو هر بكان خو يش ندارد بسى بها
(زودكى)
بفزود ست بر من خطر وقيمت سيم
تا بنا كوش ترا ديده ام ایدر يتيــم
(فرخى)

بيش روى تو ما ه را خـــهشرف
پيشمو ى تو مشك را خـهـ خطـر
(عنصرى)
از خطر خيزد خطر ز: نكهسودده شهل

بس خطر ها بكشيدى و خطر يافتهاى


بجاى :
 مكن بجاى بدان نيك از آنكهظلم بود
كه نيك را بغلط جز بجاىاو بنهى نكو يى با بدان كــــــرحنچنا نست كه بد كردن بجاى نيكمردان
(سعدى)
اى تو مرا بجاىجان بدحهكنى بجاى من
در سر مهر توشدم سر مكش الزوناى من من
(ظههير الدين نيشا پوزى)
در ين بيت اخير الذكر „بجاىهبههردو معنى آمله ومعنى اول تاكنون
متـد اوول است .

آن بد كه نكرده ام بجــــاى تـــو
(سنايی)
ده روزه مهر كرد ونافسانهاست وافسون
نيكى بجا ى ییاران فر صت شـمار يارا
(حافظ )

ديگر ى كو يد :
نعمت عاجل و آجل بتو دادازملكان

شهنيكنـن
شنيدن ، به معنى بو ييــــــــلـن،استشمام كردن اينك حند مثالتقديم
مى شود :
بوى خو ش تو هر كه زبادصبا شـيد

(حافظ)
با صبا همراهبغ ست ازرهت حلدسته ای
بو كه بو يى بشنو يم از خاكُ بستان شــا
محروم اكر شدم زسر كوىاوحه شـد

با لبى و صد هزاران خندهآمدگل به باغ

زمصر شم هوى پيراهــــــــنشـنيـد ى
مكر در چاه كنعـــــــــــا نش ندي ايدى !

 از همين ريشه لفظ شما مه بهم بمعنى عطر دادن و شمهل و مشام (بفتح ميم




كمالهزا در ين شعرملاحظه فرماييد:
اى كه در ملك تو عر كزنرسددست زورال
دور باد از توواز دو لتتوعين كمال
مولا نا كو يد :

تا قيا مت نيست شر عشسز كشتهه دور از ملك او عيـــنـالكمال

طا فظ كو يد :
 صرف الـلــه عـنــــك عيـــن كمــال
(بزيبا يیى كمال نايل شدم بـهن خواسته خود ، خداوند عين كمالرا از تو بكرداناد ).

 معناى نا مباردك وضمنا در اثرتداخلمعنى شايد بالفظ شامه مذكور مرتبط
باشدل ).

از همين ريشه است لفظ شميمبه معناى بوى خوش • اما اين كلمات



پيشت بشمند و بـــى روانكردند
شيران عرين چو شير شادروان
(:نجبيك ترمذى)
از آن ملك را نظاموزين عهلدرا بقا
وزان دو ستان بفخر وزين دشمنان شمان
و اكنونكهخوانده اندوتولبيكگفته اى

در كار خود چو مرد يشيمانچرا شمى
(نا صر خسرو)

$$
\begin{aligned}
& \text { ور كشــــن شميــدد كلبــــنززدد } \\
& \text { داد ست بسيب كو نـــــــهو شم } \\
& \text { (نا صر خسرو) }
\end{aligned}
$$

ملك سیِه براهیى برد كه ديودزان ,

فـخر الدين كر كانى كويد :

; اعاز
هنو چهرى در ضنهن قصیيده خودبلدينمطلع : فغان الزاين غراب بين ور واى او
كه دز نو الفگند مان نسـسـوو او
بـاييكه كو يد :

زسدهم د.و بانك هایى هـــــا ىاو
هسـعود كويد:
ای سردد و كرم دهســـــــر كشـيله

 باز جو'ا نى تو پـهـ

شـمشمير سبطو ت تـتــــو زدهز نكـ

دز. ين شعر ابو الفرج زو نى علاوهبر كملمه شمميلده لفظ سدليم به معنى ألز

الكّ
بلى شـهيد ه بود عقّل در دهاغ غـنـيم


 بابينا را بصـير هت كِنتند •

بتول مولانا :

در نظر شان كو هرى كــماز خسيسيت
مر بيابان را دغازه نــــــام ثــد زام و ننگـــــق عقلشانرا دامشـد
ديكرى كو يد :

نيست بر اين كازوان اينرهدزاز

ثن ين شبعر معرو فی بلخخى كلمهسنليم به معناى ماز كزيده از مقوله تفال بخير است :
مردمان كويند كه اين عشتسبليم است كرّ آزى

 حرف دزو يشان بد زدد مرددون
تا بخواند بر مسليهـــى زانفسون
هنوپه
;و i
 ديگرى كو يد :
هاز بد جانــــــى ستاند ازسسليم
ياربد آرد سوى نـــــــــــــاز بحيم
 ال'عها فات مذكور اسـت :
اذجاًز به به قلب سانيم
اين ثرعر هولانا ناظر بر همينآيهكريمه است :
چون بها ند از خلق اوباشديتيم
انس حق زا قلب هي با يـــــد سـنيم
|اما كلهه سليم به معناى مرد سـادهواحمق درين شعر عطاز بكار زنته :
خنده آهد مرد ;ا گفت !ی سليم نيست در خورد تو ايـسن در يتيم

هـهِّنين در ين ابيات مشنوى :


 هار قـت و ادوزم و بيشـت نهـم


 : in
ببوى نافهاى كاخر (\A)صـبازانطره بكشا يد

بر سر تر بتمنزباءى ومطرببـبنثـينين
تا ببويت زلحد رقص كنان بر هيزيم
باز گو يد :
بوى تو مى شنيدم و بر يادزوى تو

كا
ريشبه اسـت :
دتيقى كويد :
كرا بو يه و صـنت ملنك (19)خيزد

لغظ بو كه در مقام تمنا وترجى بكار مى زود با اين كلمه ارتــــباط

-ذو، هيخرالدين كرد كر تكانى Fويد :

دل اندر تاب و جان در بو بیهجفت


نگارينا ! زوا دارى بـســدينسا ن
تو در خانه من اندر برغـ و بارلن ؟



شـاه عجم سكنندر ثا نى كهراي او

 هر مثا لى كز تو آمـــد سوى هـــن





مهختار ى غز نوى گو يد :

زخارو خاره بر آرم بر تو تاجو نكين
ديكرى كو يد :

خرد هنر نكند تا نجو يداز تو اثر
هنر اثر زكند تا نكييرد ازتو هثال
فو خیى كو يد :

به بيز ا ستن كار و بآزاستن ولك از ويافته هر شا هي رسمى ومثالى,

نظظامى در هقام تفاخـــر كو يد :
ملك المهلولك فضـلم به فضبيلت معانى
زهى وزمان كر فته به مثال آ.انسمانى
: اهراد.





 بر تا زه بنفشه نه به تعجيل به ادرار

سـعدى دز ين شـعر به معنىووظيفهبكار برده است : مرا در نــــــــــــــــا ميه ادزاربود
شب و روز تلقين و تكـرالر بود
سنـا يـى كو يـد :
كين گّ هر در رسته بـخود بههمهشـهر
جن مكر مت و جو: تتـسوا درانر ندازم
سلمان سماو جیى لفظ ادرار خول يعنى تنخخو اه خور را چحنين بكازبرده :انست :
ملك احسشان ترا صد خونسحاب ادراز خوار


 ت

ادذلالز تو. خوردده خــــــــانو قيصر
بوجه د الى فــورك ماموتوتد
(البو الفرجزو نى)

در هوا امرزاحرار كغت راتبهنوار

(سنلهان)



 وهستنمرى است
:









 هما نسـت كه سنا
كى
سدلك زدز دور و صوزت از ديوار

 -است

خاجى خليفه در كشفف الظنون كتاب و هنظومه ايرابثام الفيهوشيلفـيه
 در عر بى به هعنى نكاح و مجا معتودر فا رسـى قوه مردى و

 خط پاكيزه . كتاب الفيه و، شنلفيه مدتها قبـلـلاز عصر از رقى معروف

 ثـده ازكتاب الفيه الصغير والفيــهالكبير ياد مى كنلا (نسخغه ای از


 با



 الثشيخ الى الصسباه فیى القوة على الباهكه محمد سعيل نا مى از كتاب عربى خلاصة المعيش احمند بن يو سنفـالثشريفن به درى تر جمه كرده بود.


 لاهور


دركشف الظنون (صم qミّج سوم)نو شته كه اين كتاب براى سلطان سليم در • 9 نيز تســـر جمه شـهوهبود .
 بنده مهر تو از جان خدمتى رشازد هنى خرم و زيبا و رنكين خيونشـغفته بوستان
 بر كشا يد طبع دانارا هزاران داستان

پر طا ووس است بروى بستهمروازيد تر
شكل يروين استدر وىرستهبر.كء ارغوان

از زه فرهنڭكو جهل و ازره سود و زيـــــان
الفيه وشنفيه ظاهر آ نام دو زن بدكاره و يا با با صصطلاح نو يسـنده كليله


 شو







 است كه دز يكى از قصا يد خـــودداشار تى به الفيه دارد آنجا كــــــه كويد :

از جد نيكو راى تو وزهمتوالاى تو
رسوا تر نلا عداى تو از نقشهواى الفيه
(<br>) لفظ عر بى زين رابايد بافتعزاو سكون يا خواند بمعنى خــوب، نيكو و آراسته
 كلهه نادزه در ين شـ شعر به معناى كلام بسيار نغزو كمياب هو نث نادر نيست بلكه مبا لغه در نلوت است: مر سنا يیى را فتاد ايـــــــن نادره

آنچه من مـــــى بيـنم ازآزار يـــــار

 وجمال معروفند (IV) باشد نو شتن آنها با همزه ويا هر دو جواز دارد مانند مائلـ .يا مـا يا

 (1^)
 - خواهد بود
 بمعنا ى جايداد و دارا يى كه جمع آن اهلاك با فتت اون إست . لفــــــــــ مهلكت معناى یاد. شا هى زا بيشثتر هيرسا ند تا كشبور را .

نايل
حسين

اشثنا يُى با سغنوران فـــرنها

مير هو تكى افغا ن

تيمو ر شـاه درانى كه خود بـــــهز وبان هأى درى و يشتو شعر مى كفت

 يكديكر مستفيد مى شدند.


 رفت .
الفغان هم از لخاظ اينكه بدودماندردانى بيو ستكى مير.سانيدوهم ازاين

 والمور مملكتى و كشور داارى استفادهمى كرد و حتى در باره كفا يـــــــت

بعضى الز ارباب انشاء وسياق ازاومشوزتو تصلديقهيخوا ست واحتما والوا اشعار خود را از نظر او مى كذرانيدوغزلهانى همد يكر وا استقبال مى

كردند
غزل وسا يیى از الفغان در دستاست را كه تيمو ر نيز به مهان وزن
وقافيه غزلى دارد . غزل افغان را بخوا نيم :
منتظر هند نشينم بره وعدهُوصل
تا بكى شاد، دل از بو سهبه بيغام كنم
كر بسوداىى دو حشم تو بوددسترسم دو جهان كير م و قر بان دوباذام كنم

چاره و حشَت چشمت بفسون نتوان كرد نر كستنيستغزنا لى كهمنشرام كنم

نيست جز رشته آهم به بيابانجنون كه دكر بهركرفتار ىخـودودام كنم

هر كجا مدنظر عازض وزلفتوبود نيست ممكن كه خيال سحرو شام كنم

كز مر ابیى لب لعل تو بودميلشر'اب
بكدازم دل خود را وميش نام كنم
نو بهار آمد و آن پهكهوبلبل افغان


الفغان راباغزلتيمور مقا يسهوالاززيابى كرده است (1) الها


شـده افغان را در بر دارد :
بوسه به بيغام
.تلخكا مم ز بس از زهر فراقتو، رواست
طلب بو سه ااكر از تو بـهسينام كنم

رام كردن
يكدمآرام نكير م بجهان درطلبـــــــت
آخر ای آهو یوحشى بهحهاترام كنــم
كرفتار ى ودام
بسكه بينم به چمن جوروجفازذخس و خار كه تمناى قفس ، كه هوس دام كنم

صبع و شام
ثبب خود را به خيال رخ تو كردم صبح
روز خود را به غم زالف توجون شام كنم
مفاهيم البيات فوق را در بيـــــتهاي اوال وسوم و جارم و ينجم غزل افغغان ميتوان مشا هده كرد. ابياتخوب ديكر نيز در اين غزل تين تيهور وجود دارد كه نقل آن دل اين جــــاموجه به نظر نمى رسلد . (IIA• - IIV0 تو لد افغان در اوااخر عهد احمدشاه درانى

 آنجا كذشتته باثسد و ااكنون اطــلاعموثقى از آن در دست نيست.
 استالف) بود و كلمه (ميره در نام اوالاز همين الرتباط وارد كرديد و بعدا




موسوم كرديد (Y). الفغان بهجدمادرىخود ايشان صاحباستالف ارادت زياد یلشت و غالبأدر نزد او و به خد مت او بسر مى بردوالز همين سبب به مشرب تمعوف كرايشن بيدّا كرد وأز ييزوان ايـنطريق كرديد .

 بنابرين دختر خود را به عقدش درد وآورد
شـعر ذيل كه براى مزالر ايشانصا حب استا لف عغته شلده است
كمال الوادت الغغان را به جدثىنشانميلمهد : كعبه الميد اربـــــــبـوهود
قبله جان ، معبل اهل سجود
جسم یاكى هسمت مخخفىزير خاك
كَنج ینهان است دز آن خان
آن مزالر هضرت ايشانمــاست
وأن مكان ، منز الكه جا
اى به نسبت سيدعالى نسب
ایى بكو هر نير و لا حسب
 از تو كّل در دا من كههل المن است

خا صشاستا لف كهجاى خاصتست : نلع و يازان با اخكاص تست

كر فتو حى مست در كارم تويى


ديده ام یر خون و دل از دردحاثلك

سردار جهان خان از رجال معروفعهد تيموز شاه ، عمو ى افغان بود كه به سال • • ا هـ • ق • افغانبادختر او در كابل ازدووالج كرد و آن زن به سال •• ودر جوار خوا جه مسانو دفــــسـنـد

شعرى, در مر ثيه همسر الفغاندز دست است كه الحتما ل دارد از

شود :
إفسو س كه آن مريم ثنىزجها ن رفت
زين دهر كهن طاير رو حش بـجنان رفت
آن شاه زنان ، پــرده نشين ، قارى قر آن
افسوس كه از خا نهس سردار جهان رفت(گ)
از خصلت نيكش بقلمزاست نيايد
وصفش نتوان كردكه ازشر حوبيان رفت
الز فر زندان مير هو تك افغانبنام هاى حاجى محمد اشر اشرف و الله
 بنا بكفته فو فلزا يـى ، افغان علاوه






 ترتيب او در دوران زمار وان شان واه نيزاز
 دو پاد شاه مذكور و

 بخشيد در جبنهه أادبى عهله تيمور شاه دزانى ، مير هو تك افغان از كسا نى بود كه به اشثعار بيدل علاقه مندىزياد داشت و كو يا آشنايى با اشعار

بيدل در وطن ما از همين مقطع زمانىآغاز مى شود و افغان از ييشقدمان
 فوفلزا يى و خسته ، افغانزإييرومكتب بيدل مى شمارند و لى الى كويا اعتماد ى سبك اورا به سبكش ولاعر هم عصرشه واقف لا هورى نزديك ميداند
هون افغان اساسا متمايل به سبكهنلد بود لذا به آثاز راهيان آن سبك كه بيدل وواقف از سبر بر آوزد كان آن به حساب هى آيند ، تو جه زياد داششت واز همين جهت بود كه كفت: داده افغان صحبت بيدلمرا مهر قبول

خانه او حيثيت يك انجمن ادبى را داشت كه دو ستا نش در آن جمع مى



 خود شباعر ارجمندى دانسته مــىى شود
از اشبعار یشتوى مير هو تـــــاوافغان متا سفا نه هيز ى در در دست نيست والز اشعار درى او حدود دههزار ورد بيت نزد اولاده او وبعضى از علاقه مندان شعر و الدبوجــــــوددارد درد .


 حساب كنيم در آن صورت



"."بحمد الله تعالى عز شانه كــــهنهام شـد و صورت الختتام پذير فت تحرير كتاب ديوالن افغان از كــــلامبلاغت انجام جنا

 سبحان و را جىى اللى رحمت اللعزيزا المنان مير محمد عثمان انمان ابن المرسوم






(A) هجرى نبوى

علاوه بر غزليات شاعر كه قسمتان مثنوى كو تاه بوزن هاى بوستــــانسعلى (فعو لن فعو لن فعولن فعول)

 فعولن) و تعداد ى رباعى و معماوجز اينها نيز در د يوان مذكور جلانِ جلب نظر مى كند
 خانه نايب السنلطنه بوده است . ولىآكنون معلو ما تى از آن نسخه در دست نيست
 شود : (بآٓنكه كليت تصايلو قطعاتوغزليا تش در يا فت نشده امــــا
 در يا فت هاى مر حوم مو لو ىخسته در باره اشعمار الفغان از ممه جالبتر و مستند تو و بزمان مـــــــانزديكتر است فـر او مى نو يسد كه مدتها بعداز فوتافغان دو نسخه نا تمام پز ديــــــوان

اشعار او بد ست اهل ذوت افتتادهوحسن خان قرغه يیى كه از احفـــــــاد 90 $\qquad$ افغ
 وتر كيبات و حكا يات منظوم و ساقى نامه و قطعات تأريتخى و رباعيات مى

 وى اWVI قهرى دو منزل شیخصى حسنخان در قر غه مطا لعه كرده است. هو لوى خسته منتخبى از غزليا تافغان را نيز ديله كه به خط نستعليت استادانه بوده وحلود ششى هــزالربيت داشته است را
 شاعران هم بمصر اافغان بودند كهدوسفر و حضر با تيمو ر شاه همراهمى




نشان ميدهد :
من و عا جز سبب عرضمتمناىهميم محفل افروز هم وانتمن آراى هميم

اثر عالم كيفيت ما هر دو يكيست نغمه ساز هم و باده مينــاى هميم

قطع الفت نیسند يم يكى ازديگر يعنى از تار هو س سلسلهدوياى هميم

من و آن دوستز قيد دوجهانآزاديث ميتوان كفت كه دين همودنياى هميم

زندكى منواو از سبب يكدكر است
ما دراحياىخودامووز مسيـحاىهميم
افغان بعلاز ونات جل خود ايشانصاحب استا لف بسيار اندو هناك شد و عزم سفو مكه نمود و بعد ازمراجعت دو باره به استا لف متمكن

كرديد و سر انجام در كابل در كذشت و طبق وصيت خود ش در جوار مزار ايشان صاحب در استالفددفن شـدو اكنونقبرثنبه خوبى معلوم نيست و تاريخ وناتش نيز ووشنز نمانى باشد


 VV سال داشته است . چند بيت ازشعر ذكر شـله به عنظـود مســتئد كرددانيلن موضوع درذيل نقل ميشود

كه دايم كند خا نـــــه ها زاخر'اب در ستى همجو ييد كــــــــزجورالاو
بسى شيشه بشكست همخونحباب
هو شمع سشر رفت ، از بزم،واى

خون افغان ما كـــرد سالونفات

بكفتا كه »مغربه بيا يـســـــشنا خت
غروب علم را كه بــــــوددآفتاب (•)
كلمه (مغرب<برابر با
 دازد و اصطلا حات ديوا نى در آنها بكار رفته است ، اشعا ريكه از او


 هالى او آشنا يیى بيشتر ميسر آيدو آنجه از او عو عجا لتا در دستر س قرار دارد ، و ى دا يك شاعو خوبمتمايل به سبك هند نشان ميد هد

كه اشعار قابل تو جهى از خخـــودبياند كار كذاشته اسست • به غــزل
ذيل تو جه، كنيل :
آخر ز تر ك خود يمن ومازديث.
بر عمريشت دست وبد وبدنيازديم
دل از تـشى نكشت گرفتازدام وهم
چون شعله بر غبار هو سههازديم یا
ما را تعلقات ،عنان كيردل نشد

كرديم ترلك صصبت سنغكيندلان دهر
جون وحشت شسرار بخارازديتم پیا



آمله هر آنیه
افغان كذشت از فلكآنسوغبار ما
بنگر زعاجز یبهكجا هــازد.يپ




مابازبان و بيان و انْتيشه انين شاعر بيشتر شود
كفتم كه در فراق توامجانشود نشد

يا: بيتو مر كك چازه دردم كند نكرد
يادر د من زوصل تودرمانشولעنشد
ياند رهت بباد فنا سرزود نــرفت يا كارم از وصال بساهانثـود نشد

ياجان ز دست تير نگا هتزهد نر ست يادل هلاك آن صف مزكانشود نشد

يادل بدست دامن صبرمدهدنداد يا ینجه ام حريف كريبانشود نشد

ياغنـچֶه نبت زو فادم زنـــــد نــزد يا نركست ز جور یشيمانشود نشد

يادل بشام هجرد مى خوشمزيد نزيست يا يكنفس خلاص زهجرانشُود نشد

كفته شد كه افغان به غز لهاىواقف نيز تو جه زياد نشان ميداد وغزل هاى زيباى اورا استقبالمىكرد . ابيا ت ذيل الز غزلى استكه به بييروى از يك غزل واقف سرودهشمده: بايدت از یی تحصيل هنر گرديلن
عزت قطره فزايد ز كهـر كرديدن
بسر كو ى تو تا جند باميلدوصال
خشك لب رفتن و باديدهتر كرديسن
دارم از تير تواى يار چــــوواقف افغ

تك بيت هاى بسيار زيبا يى ازلابلاى اشعار افغان بدست مى آيدكه اززظر هنر شعر دن سطح بلندتر قراردارد وهم ازلحاظ مفاهيم ومهحتواقابل توجه است :
ديد خون در كريه ام ازعشق خود، خنديدوكفت
شهره خو اهد كرد اين رسو ایتردامن مرا

قدرم فزو د رنكك قنا عتزفيض عجز
شد ضبط آبرو ، كهــــراعتبار مـا

سيماب، ياره يی زدلبيقرازماست توفان كنايه از مرْاشكبازماست

كسى به هـجر انيس دلفگازم نيست بغيــر انشــث كه آن هــهـم در اختيازم نيست

*     *         * 

به ظلمت شب ثمجر ان حناناسـير شـدم كه سايه نيز ز یههنو ىمن كناز كرفت

كردم انل يشه كه دز راهونا سرد همت وه چه اند يشه خوب اسو است أكر سر كيرد

آخو از من غم عشـق تو بـــــوانگيخت غبار هر كه در راه تو بنشسست حنين بر خيزد

جوهر، ظلهـور رتبــه اصـــلـلاست تين وا يعنى عزيز هو كه بقلدهـنرشود

باناز بكو قصه حشیم ودلیاكم شايد نبود هصلـحت أوبههلا كم

تو فيبطات و مصا دو
 r rــ كلمه هاجــــله درين هعراع، نسـبت نواسكى اورا بهايشان صاحب . نشان ميلهدل
عـ سر دار جهلان ، اشماره به یلداوست .


V-مصراع دوم ، از ين بيت بيلـلاست كه تضمين شده :
كرد خـط در دور حسنش ابر عالمكير شد
طالع مورى كه بـا دست سليمان آشناست
مطلع اين غزل بيدل هنيـــنـناست :
عجز بينش با تعلقها ى المكان آشنـا ست اشك ما تا حشمر بكشورهن بمز گان. آشـناست



- • • دوة الزمان ، ص
| ا- اـ مطلع غزل بيدل هنين است:
آخر ز فقر بر سر دنيا زديمنــــــا
خلقى بجاه تكيه زدو ما زديم يــــــا

كا بل (| (1)

است :
زنده دل را نسز د كردهنو, كزديدن
صرفه آب بتا نيست كهو كرديسن
قبل از اين تير ترا بردل مـا بود كذر
آن هم آموخت زهز كانتوبر كرديلن

هو هنمل يمين

(ر)



 بكار برده اند و به همان كو نه ماهمامروز اكثر كلمه ها ها را را تحت همين




 كردد

مماله (1) بضم اول در لغتعبازتاز بركر دانيدن ، مايلر ساختن ، خـــم

 است به معنا ى ما يل كردن خيزىاز جانبى به جا نبى و منغـــــــرن

كردانيدن خيزى از جهتى به جهتى ديیر (ع). واما مماله دز اصطــــلا به كسره و مايلكردن (الف) به (ى)وابدال بر خـى از فو نيمها در بعضى



قرازگْته سيبويه (0) درهجاىداراى (الف) وقتى (الف) به (ى)

 داره تاثير كرده (الف) رابه מياى،متهول ما قبل مكسود كه نزد ورد يكو


 بضم اول و با ياى مجهول ممالـــــهاراب بضم اول است كـ كه تغيير خورده (وراب) باشد و ذكر آن بعدا بيايد.همحنان بعضى از كلمه هاى درىهم
(1) lol l له را به كار بریه اند كه عينمفهوم را ميرسا ند

- (Y) بر هان قاطع ، فر هنكع (Y)
- (




كه معروض به مماله كردد موافق بهقاعده بالا نبا شله، بعضا هم در كلمه


 كردد و نظا يو آن • آن
اينك با لترتيب در زمينه بــســـهبر سر سـى و تحقيت مى پار ازيم: نخست مهاله (الفل) بهياى مجهولددرعقب هجاى كسره دار : اين كونه تغيير دز اثر كسوه هدا ى ما قبلصورت مى كيرد و آن خود نو عى آ

 مجهول ) مماله عماد (بكسر اول)اعتميل (بكسر اول و سوم و ها وارمو


 وجهاز ، نسيب (Y) و نهاب ، كتيبوكتاب ، حجيب و حجابب و نظا يو آن.
حال انعكاس اين كو نه ممالهرادرزبان و ادبيات در ى از نظر مـــــى


 مجهول را قا فيه بسته اند در برابر آن (ياى ) مماله را نيز بكار برده
(1) جهيز ، اسباب و رختو چيزه هاى ديكر كه براى مسافر و عروس آماده كنند
(Y) نهيب بكسر اول به معناىترس ، هيبت و غارت و غنيمت در آكثر قا موس ما مما لل نهاب بكسر اول آملده .
 مخزن الفوايد ، 19-9 ، ص 9\% .

رود كى چند ين جا از اين قاعدهاستفاده كرده است يعنى كه مقدمتر از ديكر كو ينده كان در آثــــار اواينگو نه تحول فو نيمى را مى توان

مطالعه كرد ، مثـا :
در است $\qquad$ شب عشاق نيلنةالقو
جون تو بيرون كنى دن ازجلبيب (1)
به حجاب انــــــدرو ن شودخور
كر تو بر كيرى از دو لالــــهحجيب (Y)
در همين شعرجلبيبمماله جلبابوحجيب مماله حجاب با سيب وفريب قافيه شلده است . همحِنان انورىو ديكرسخنوران حجيبمماله حجاب را اينكو نه بكار برده اند :

انورى :
تا ماه رويم از من رن در حجيبدارد
نى ديده خوابيابدنى دلشكيبدارد
مو لوى بلغى :
بانكك حق اندر حجيب بى حجيب
آن دهد كهداد مريم رازجيب
سعدى دو ابيات ذيل كويد :
چون ديكران زدل نزوى كرروى ز چشم
كانلر ميان جانى واز ديده در حجيب
از عجا يبهاى عالم سىودوپيز عجيب
جمع مى بينم عيان در روى اومن بى حجيب
(1) جلبيب مماله, جلباب بكسر اول است به معناى چادر زنان،لباس
 190^، آثار ابو عبدالله رود كـى،انتشارات دو لتى تاجكستان (T)
-ص 00

تو برون خبر نداوى كه خهميرود زعشقت بدر آى اگر نه آتش بزنيمدر حجيبت ركيب كه مماله ركاب بوده استسخنوران بار بار آنرادر كلام خويش كنجا نيله اند :

اى سوار عمر غافل كشته ای از خو يشتن دستت آخر از عنان كوتهشودیالز ركيب

ناصر خسوو :
كى شود عزو شـوف بر سرتو افسر وتاج
تا تو مر علم و خرد را نكنى زين ور كيب

عنان عــمر انسان در نشيباست جوانى را چنان پادر ركيباست

وسعدى در البيات ذيل گفته:
رفتى و صد هزار دلت هستدر ركيب ای جان اهلادلكه تواندزجان شكيب

تاييد و نصرت و ظفرت بادهمتحو من هر باملاد و شب كه نهىياىدر ركيب



اجل نا كهت بكسلا نــــــــدركيب
عنان باز نتوان كرفت از شكيب (T)
7. (I) Y97 (T)

كتيب مماله كتاب بوده ، سنايى آنـراحنين بكار برده :

بيشست دز هو ای غم عشقصد كتيب
ناصر خسرو كو يد :
اين جهان را بجز از خوابيوباز ى مشمر
كر مقرى به خداو به زسولوبه كتيب
ويا :

نعابيست هر سطر من زينكتيب
فرو هشته بر عـــــــــــارضد دلفريب
"ا.يضاً بوستان ، ص عارصّ
ودريكى از غزل هاى سعدىآمدهاست : از دست قاصدى كه كتا بتبما رسيد
در هاى قاصد افتم و بر سر نهم كتيب
ممجنان حسيب مما له سساب سنايى كفته است :

داشتى هر يكى بســرون ز حسيب (1)
:نظا مى :
ز جنكى سواران ها بــــــــركيب
به نهصد هزار ند انـسـلدحسيب (T)
: سعدى
بقدرت نكهدار بالا وشيـــــــب
خــــــا و ند د يوان و روز حسيب
״ (بوستان / ع،
ATY (1)


چو جر تنكي دستى ندارىثدكيب

".بوستيان /
ودر غزل هاى سعليى آمده است:


تا همخو آنتاب جوايى دكرزشر ق
ما جمله ديله بر ره و انكشت
متنا سباستو موزون حر كاتدلفريبت
متوجهاست با ما سخنان بى حسيبت
ناصر خسرو :
بهره خويشتن از عمرفر اموثىمكــن
ووو گذارت :جساب اسهت نكهدار حسيب
قطران :

منبجمان به دو صد سنال كردنتوانند
(1) قيا س جود و حساب سنا

عتيب مما له عتاب را سعســــيى| اينكونه آورده است : مكن با مــــن نا شكيبا عتيب
كه ين عشق صورت نبند د شنيب (r)
و يادر ين ابيات از غزلها يش:
رو ميانه روى دارد زنتيانسهـزلف ونان
چون كمان چاحيان ابروى دارد پر عتيب
كويى كه امتحان كنــــد ممدتى فراق اق
آنرا كهيكنفس نبود طاقتعتيب
(1) قطر آن تبريزى، د يوان،صو


چو نمى توانصبورى ستمت كشم ضرورى مكى آدمى نباشد كه بـسـر نجد از عتيبت

تاكـــى كشــم عتيبت زانحشم دلفريبت روزى كرشمه يى كــن ایى يار بر كزيده

ناصر خسرو :
خجلت عيب تن خويشـوو غم جهل كشد كودكى كونكشـــد مالثن استاد و عتيب

مولوى بلغى
لطفـو قهـــر و خشمـــموتشــريف و عتيب
هست مسر مختـار را اییپالك جيب
سعدى در بوستان نظربه همينقاعده مماله حجازرابابه صورتحجيز
بكار برده كويد :

به هند آمدم بعـــــــــــــازآن رستخيز
وز آنجابراه يمن تـا
 (اميم) با(كنيم) قافيه بسته است: كفت امت مشودت باكه كنيم
انبيا كفتند باعقل اميم (r)
واما سعد ى در يكى از ربا عياتخو يش در هجو اممجد همكره مماله (اسامى) و (امامى)رابشكل (اسيمى)و(اميمى) باياى معروف در هجا ى

دوم ، آورده با (كليمى) قافيه كردهاست ، پینا زكها گويد: هر كوز مصادر به اسيمى نرسد
از بخت بدو سيه كليمى نرسد
YOV ، ايضًا بوستان ، ص حا

همكر كه به عمر خود نكردست نماز
معذور بود كز به اميمــــــــى نرسد (1)
واين نما يا نكو آنست كه قدمادر چنين موارد (ى) مماله را ازنوع "
 قا فيه سا خته الست :
منهزم كشت لشكو اسليم
كرد تا تار قصد آن اقلـــــيـم
درمورد كلمه(غربيل) كه دربعضبىاز مناطق افغا نستان امروز هم آنرا بكار ميبر ند و غالبا بفتح اولتلفظ مى كنند بايد كفت كه تلفظ درست آن بكسر اول است و بدينصورتمما له غربال مى باشل با چنا نكــهـ غر بال در همه قا مو س ها بكسر اول آملده است و مطا بت قا علده بالامماله
 معروف زبان در ى هردو شـكل آنرادر آثار خود بكار برده انل با چنانكه سعدى كفته :
قواو در كف آزاده كــــان نكيرد مال
نه صبر در دل عا شق نهآب در غربال
وشا عرى ديكو چنين كو يد :
حون نيامل بو سر غربيل هيـِّع
پاى در كل خالك بر سو ريختم
در ذخيره خوار زمشا هى نيـــزمماله الين كلمه خنين آمله "

بيهقى هم آنرا استعمال كـردهاست :
 هروى سوال كردنله، همعكر در جوابربا عيى كفت كه مصو عــــى از آن


-هحو او سوود
"واز چب و راست تير روانشدسوى پيل ، تا هرا و را غزبيـــــــ
كردند. ، (1)
فردوسنى نيز هردو شكنل يعنـىغربال و مما له آن غربيل را بكــار برده :
يكى كهنه غربال بيش آوريد
زن هيو كفتار ايشان شنيد
:
هميلار در بيش تا جو درو
برين كهنه غربيل بر نان جو
وهم با مى كغته :
زششر پششیمه دارشب مه وهن وسال
بی جو كردنش آماده غربال(Y)




 تلفظ آن بكسر اول دول درست باشهد. در آثاد ینثور و منظوم در ىممرخزا نه و همر خزينهبكثرث امتعممال شده است ، عو فى كو يد : „بايد همان لحظهبيعت من از لشكر ستانى و آنچه همر اه الوست از فـ خزا درآن بيما رى وصيت كرده بود كه آنچه باسن الست از از خزانه و غيرهحق

V• بيهقى ، ابو الفضل، تاريخبيهقى ، چاب اديب ،ص (I) 1•V ص/
(Y)

 وتسميه شثى به اسم محل آن.



در اثناى آن خزينه هاو راه هان هان انشانكرد در حدود العا لم آمده است :

(Y)، روميان اندرين جز (٪)

 اين كلمه در آثار كو يند كان زيادبكار زنته است : : ها تفى
كزان شد ركاب و سبك شدعنان
فرس خورد مههيز و دشمنز سنان
وحشى در تعريف اسب كويد:
اكر مهميز مى سود شى بــراندام
برون مــــى زد از آن سوىابد كام
و عر فى در تعر يــــــــف اسب گفته :
مههيز ميزنم بوىاز صبح تابهشام
تا نيم كام ميوود آنهــم بیاى قرض
همحچنان كلمه (ابا) بكسر اولبه معنا ى سر بر تا فتن و كلمه(زنا)


K^0 ايضاً جوامع الحكا يات (r)
( rov انتشارات هو هنتون كابل،



(زنى) بكسر اوال و دوم ودر آخــر ياى مجهول آمله است :


(F) (F) كه (F)

كلمه (امراه (Y) نيز قرار هو همين قاعده در متون درىمماله شدهبشكل مرى بكسر اول و دو م وياى مجهول بكار رفته است : مثال ثز مثّوى معنوى :

(£) ليك ترسم تا بلغــــــدندخاطرى
وآنكه اشتر كم نكرد او ازمـرى
(0) مهجو آن كم كرده جو يد اشترى

خوار كشته در ميا ن قومخويش
مر همش ناياب و دلر يش از مريش (7)
شا عرى ديكر كه اسلى طوسىىدر لغت فرس او را حكيم غمنــــــــاك
خوانل ، نيز (مرى)مما له (مرا) را استعمال كرد هـ است : يكسره ميره همه با دستودم
يكد له مير ه همه مكر و مر مريست
كلمه اعتمادد ر ين شعر مولينامماله شده به صوزت اعتميد آمســده
است :

YVV تاريخ سيستان ، په تصحيح بهار ، چابپ زوار ، ص (1) YV7 ايضاً تاريخ سيستان ،صان (Y)



(7) ايضاً مثنوى ، جشا (7)

كفت پيغمبر على را كاىعلى شير حقى • پههلوا نسى • پرد لى

ليك بر شير ى مكن هــــماعتميد اندرا در سايه نــخل اميد

ونيز اثير الدين اخسيكثـــىىفته :
كه دايم خو داراى بـــــــــالاعتميد
شتابد سويم چون بهمقصد اميد
نظر به همين قاعده جهيـز (1)مما له جهاز بوده ، در كلام هولينا |ينگو نهن آمده است :

پيشه ها و خلق ها همحچوجهيز
سوى خـــــصم آيند روز رستخيز
مر سيه رويا ن دين راخودجهيز
نيست الاحيلت و مكـر و ستيز (T)
واينك جا مى دز جا يی كلمهجهيزنرا به صورت اصلى آن يعنى جهاز
بكار برده كو يد :

زليخا را یدر چون شادمانيافت
(N) به تر تيب جهاز او عنانتافت

هما نكو نه نهيب یز اكثر قاموسهابه كسر اول ضبط شده است وآن اصال مما له نهاب مى باشد كه بسههممين هعنى بوده و ممال آن يعنى نهيب در زبان درى معمول و متداولاست ، ناصر خسرو و دز ين شـر نهيب را با فريب ، نشيب، كتيـببوحسيب قا فيه سا خته است : (1) كلمه جهيز به معناى معمول آن يعنى|اسبابولوازم عروسى،امروز

معمو ل واصل كلمه يعنى جهاز بدينمعنى مورد استعمال ندارد 179 (Y) ايضاً مثنوى معنوى ‘ج، (Y) (Y) جامى ، يو سف زليخا، حابِكانیور ، صم N0.

مر تراخواندهوخود روى رونهاده به نشيب
بر دل از زهد يكى نـــــــا دزهتعويذ نويس ايس
تا نيايدش از اينديو فرينبده نهيـبـ
وسعدى نيز در غز لى بديــــنـمطلع : رفتى و صد هزار دلت هست در ركيب
ای جا ن إهل دل كه تواند ز توشكيب
آنرا حنين قا فيه بسته :


اقبيل ممالهاقبال در كلام سعدىاينگونه آمده است :


و نيز سليح مما له سلاح در كلامسخنوران زياد بكار رنته است :
فر دوسى :

بسى از جهان آفرين يـــاد كرد (Y)
اسل ى :
جهان كرم و دشهن هنين بيكران
تو دررزم سخت وسليحتكران(r)
فرخى :
ای همه سال نكه كردن تــوسوى سليح
ای شب و روز تها شا كه تو لشكر كاه (ع)
\^^ (1)





همحّنين ادبير مماله ادبارمولوىبلخى گفته :
كفتكو اشكـــــــــم نبا شدسيررا خود خه اشكم بانشد ايـســـن ادبيررا

دوحـ مماله (الف) به ياى محمولدد جلو هجا ى كسوه دار : اين گو نه تغيير دز اثو كسرههجاى ما بعد صورت مى گيرد و آن
 بنابر تاثير هجاى عقبى كه مكسود بوده است ، الف ما قبل نيز بهياى ما قبل مكسور تبد يل شده و هردو يكسان و همكونون مى عكردند، مثال :
 هجاى اول تا ثير كرده آنرا نيزمكسور و در نتيجه همكون سا خته است و ايمن شده است كه به كسو اول و يا ى مجهول و بـــسـسر سوم تلفظ مى كردد كلمه آمن و مماله آن (ايمن) هردودر آثار درى ديده شـده است وامروز درزباندرى:بيشترايمن معمولومتلداولاست و

جا كلمه آمن به همين معنى بكاررفتهاست :
 يا : پوصوت غنا مائوف برداشتهآمن از طلا يه وياس و غافل ازنوازل

قهر و باس ه (F)
 و ايمن در حدود العالم : هٍ كوزكانان نا وا حيتيست ابادان وبا نعمت

بسيار و با داد و عدل و ايمن،(£)


|V| (K)


فو خى كو يد :
به نزد مير ابو يعقوب نيل ايمن نگَه دارد


 به ياى ما قبل مكسور تبديل شدهاست دوه . در آثار زبان درى هـي شكل اين كلمهيعنى لكن و مخصوصوامماله آن (ليكن) بيشترمورد است استعمال
 "و بازر گانى ايشان سيمست و زور لكن دوازيده درم ايشان يك درد
(1) (1)

اند و لكن بجزيره باز خوا ننده (F)
سعدى كو يد :
شايد يس كار خويشتن بنشستن رليكن نتوا ن زبــــــنان مردم بستن
 كلمه ليكن ووليكن و مخفف آنهايعنى ليك و وليك امروز دز زباندرى

- بكثرت مورد استعمال دازد ورد

بر همين قياس است مماله ملايكهكه قرالارقاعدهفوقببششكل مليئكهآمده
 (الف) در آن به ياى مجهول ما قبلمكسور تغيير كرده است • مثلا :


ودر همين كتاب تاريخ سيستانيكجا هم مخفف مليئكه بشكل مليكه "

آمده است :
E\A حدود العالم ، از انتشاراتیو هنتون كابل ، (1) E19 ايضاً حدود العالم ،ص) (V)
 (§) ايضاً تاريخ سيستان ،صع

بعد نقاشى حكيم ناصر خسرو
فـباديانى بلخى

هردى فر هخيته و شكو همنلههزار واندى سال ، دو دياريمكا ن .
استعلهاد خلا قه و تشعشـع ذهنى اش باجه شو ايطى از ومردى ساخت،
كهدر جهان بخحصو س در خراسانغوغا ى عظيمى براه اندا خت و


در كمند آنز زمان مى در خثـيلد
 -نهود


 لاجورد ساز ، بد خشان متبلور بود.

روز كار او را در چنان غربتــــى جكر خراش روبروكرد كه كاهنالهاش ازدل بزبان نوشتارى نقش مىبست.
بابر ادر كرويده و اخلاصمندخودسفر آفاق را بيش كرفت ، كو كويا او

 منعكس كرد، نيك و درست دريافتودرست بر داشت •



. نقاب و هوشش انسان كامل انيخيدهوبود


 درخشد و حشم ما در تير كى قراودارد و

 از آب دو آمده اين بعد را از زبانسحر ساز ، خود ش ، بشنويد و بخوانيد :

ومن بدين "فلجج" (يكىازشههرهایوسط صحراى عربستان) چههار ماه





 حصار جمع شدندوبه تفرج آنآمدندومرا كفتند كه : اكر محراب ايسن

هسجد را نقش كنى صد من خرمابتو دهيم ، نزديك ايششان ملكىبود.

 شـل و هزار نخل بريدند و ايشاندهه من خرما ندادند ، پو كردنل من آن محراب نقش كردموآن صنل من خرما فر يادزس ما بود كـه غذا نمى يا فتيم ... (مايلهروى)

عle

يكى نصيتحت هن توش دإروفرمان كن كه از نصحيت سـود آنكند كه فرهان

همه به صلع كوا ى و همهمهدارا كن كه از مدارأ كردن سـتوده كردد مرد اكر چه قوت دارى وعدت بسميار


نه هر كه دارد شمشيـر حرب بايد رفت نه هر كه دارد پا زهر زهر بايد خورد
(ابوالفتح بستى)

هفيتخو ان ندادى ازحما سه انسان بر تر
حما سشه یا يمردى و چچیره كى


 دستيا بـى بدين قله كه هر آن بيم سقوط رادر دل انسان هى پپورانله، تلاش قهومانانه ای هى خو اهل كـــهـويثه ابر مردان است است هفتخوان را هيست كشماده برزوى انسان اسطوره ها ، شايل با با كيفيتى
 دازد ، ميتواند دزين زاه گاهزنڭرد از ننگك به نام گَششتن از هفتخوان، كذشيتن الز از جان است ، كه اندكتر ين نا توانى
 كام ازذدهايش هى شفرستد.





 بر سر راه انسان زشمسته انل .


 صلدهd هاى محتمل و Fًاه حتهى آنهانهراسيد.


 شـكست نا پذيرونظر كرده زز دشدتاسفنديار ، هردواز ابِ مردان دوزان







 اسشفنديار و رستم كه هر دو دو دوخو
 كار گيرى هردو نيرو بر ای هردوتنمقدور و هيسر است •
 - كه ازدها
 بإنیت


(r) .





 .





 هاو هردم جهان




تواين وا دروغو فسازه مدان
به يكسان روشدر زها نهمدان(0)



افرو خته است و ج جان آزاد گــانهيينويیى سر شـت ، از پتيار كى و و




 وسسوسه گرزم كه از خويشدان اوست فرزن
 با شـادما نى رو سوى






 يكى از زنان گشتاسب مخففيا زه، با تغيير لباسىازبلن به نيمروزهميرود


 درين آويزشى كشته غى شو نل :
پیس بــــود كشتا سبوا سیى وهشت






و به هحا صره دشـهن هيا فتلد . يكى از زايز نان به ويرّه جا ما ماسهب به او مشوره ميدهد تا فرزنلد زا از بند زهاسازد كه







 بهو يزه كه خو اهر انشى نيز دز دستارجاسبب اسشير اندو بر ا یزى چهـون




 بخوا هم از وكين لههواسبشاه


برادر جهان بين من 'سیو هشت كه از خون شان لعل شهالذأك .شت


به Fيتى صגل آتشكلده ;ســو كنم

نه بيند كسـى پاى Aن . بســر بساط
مگر دو بيا بان كنســــم صلدوباط



كنم چحـــــــاه آب اندرو ده هزار به درويش و هر كو بور بو خوا خور

همه بى رهان را به ديـــنـ آورم سمر جادوا ن بر زميســـــنتورم
 نبيند مرا كـــسـس بـس به آرام جاى
اسفند ياز با اندو هیى بيكران از نبودن ياران و تاراج
 گرززم كه أكنون او نيز كشته شاره



انعيزد و مى گو يد :

بلو كفت كاى شماه تو كانو چین
زيك تن مزن زام خخود بسـر زهين
سپپ هی هـــسـسمه خسته وكوفته



سبه را هـــــسهم دلششكستهكنــى

هما ورد او كســسو بيا يسـدلدنم

الزجاسب از سخنان كـر کسازدلگرمى عييا بد و سییاه هى آرايدو

 شود و ارجاسبب با سر اسسيمه گـى از بلين سوى توزان هيشتا بـلـ و خواهران اسفند يار زا با خــــوتهيبرد .

 سراى بزركى خراسأنز هين شكنلمى گيرد كه در اينجا رويداد هاى آنرا به باز بينى مينشينيم

كنون زينسپس هفتخوان آورم
ستخنها ى نغز و جوان آورم

خوان اول :

 اويارى هيجويد تا زا ههاى رسيدنبه („ويين دزه را باز كو يد وكر

گسمار چنیين پاسیخ ميدهد:
چنیين داد پا سنخ وراكر كسار

 يكى
 دكر آن كه را هشبود دردوماه كيا نيست آبشخوز پاز

وزاه سو مى نيز مست : سه ديگُ ببرد به يك هذته راه
به هشته به رويينلد ڤآيل سییاه
يراز شير وكرگّت ونرازدها
كه از چنگگَ شانكس نيابلدرها
فريب زن جادواز كركى و
فزونست و زان ازدهاى دلير

يكى وا زدويا بو آرد به مــاه

بيابان و سييمرغ و سر ماستغت
كه جون باد خيزد بلدود دوخت
وزان پس چچو دويثلؤ آيليديل
نه دز ديد ازآنسهان كتعى نهشـنيل
و اسنغندياز راه سووم زاكه بهعقصود نزديكتر است ، بر مـــــــى .
بدو كفت ما زا جز اين زاهنيست
به كيتى به از راه كو تس_اه :يست




هنظا مى كه سییاه به نزديكىخواناول هيرسد كركسار به اسنفند ياز
مى كويله :

نخستين به بيش تو آيد دوكرك


 منم پیيشرو كو به مـــن بدرسد
بدين كهتران بد نيا يســــــد سزد






بماندزد ازآن كار كَردان شگَفت
سیپه يكسـو اند يشه انــــدو تروْت كه اين تو تك خوا نيم يابيل مست كه جاويد باد اين دل و تيغو دست

Fر گسار" زهنمو ن به أسـغنديازمى گويد :







 هامون هيراند . دز يو رش نخسـت به ضرب شمشير ثـير نر زا به دو نيمه ميسازد و هنگا مى كهجفت او ثـينر ماده به او حمله مى كند، اوزا


## خوان بسوم :


 ز تو دور بادا بلبــــــــــــ كنش

چو آتش به پيیار بشتسـسـافتى


ندإنى كه فردا حّه آيســدت پیيشى
بيخشا ى بو. بخنت بيـــهـلر خويش

وزايلر خو فردا به منــــزلزسى يكى كار بيش الست از ين يك بسـى

يكى از دها پييشهت آيسـسـسدذم
كه ما هى بر آرد ز دريا به دم
همى آتش افووزد لز كـــاماوى
... . يكى كوه خاراست الندأم اوي


گر دونه ای از چوب ميسا زد وبر پر پاز














 بهسوى او ميشتا بند ، ولى آشكار هى گردد كه او نمرده ، بلكهه بيهوش

 ازاين شاد كا مى و رييروزى بىبهرهاست ، گر گسار است .

خوان چحهارم :



كجا رنســـــج و تيهار بيش آيهم
بلو كنت : كاى شاهپيروز كر همى يا بى از الخنــــر نيــك بـسـر چجو فرداتو درمنزل آيى فرود
....ييثت زن جادو آرددروه
خو خخوا هد بيا بان خــودرياكند زبا لاى خو رشبيد يهنـسـســا كند

ورا غول خوانند شا ها بـهنـــام
به دوز جوانسـى مشو پيش وام



 خوبر وى فُرا هير سد :
به بالاى سرو وخو خو رشيلدوى
 بيامدبه نز ديك اسفنسـسـســـيــــار
دو دخ خون تلستان و كملدر كنار














خوا ن پنْجم :

 بدين منزلت كار دشوار تتسر كرا .יيكى كسـسوه :يينى لسو اندر هوا







 زمين ميغلتد و اسفند يازبا استفادهاز فر صت از ميان كردو ورنه بر زمين
 با تدبير و هو شيا رى او گشودهه ناپذيرى او بر لشكر يا نش آشكاز مى گردد („باقيدارد)

## دو كتود عثما نجان عا بدى




هطا لعه و تحقيق لهجه هأى زبان تاجيكى تا جيكستان شورووى سوـ سـيا ليستى اساساً بعداز پيــروزى انقلاب كبير سوسيا ليستى انتى اكتبر شروع گرديد، ابتدا راجع به لهجههای نوا حیى گو نا گون تا جيكستان * در شيوه تحرير نـــــو يسـندهاطنشمند و محترم تاجيك تصر فی -نشـلـه اسـبت

وهحلمهاى دیكر تا جيكنشـين اتسحادنـوزوى هقا له ها و زسا له هــهـاى


 تحقيق كرديلهه طبت علايم و نشا نه هاى فو نتيكى ، خصسوهصيات گرامرى
 جيكى تا امروز هقا له و كتا بـها ي.زياد علمى تا ليف كرديذه اند ، هـكر جمعبست علمى كرو همها ى عليحلده آنها هنوز بَه وجود نيا مده اسهت . بناً انستيتوت زبان و ادبيات بنامرودكى الكادمى علوم تا جيكستا ن شوزو ى ، در شههر دو شدنبه تصميم گرخت تا الين مشكلات را زففع زموده

 طبت آثلز الرزشمهنل عا لم معروف اتحاد شوروبى در رشتهزبان شناسیى




است :

-
عــ لههجه هاى جنو بـى شرفى.

ازاين لحانظ مو نو گر افيههاى عنمى پنـج جللده به تحقيق ،و جمعبست


 به طبع رسيد ، و موُلفان آن مير منزازه يو او نا نيمينو او غغار جورهيف

مى باشند .مؤلفان اين اثر مهم علمى سا لهاى زيادى است است كه دز رشته

 كرديده است
كتاب "لهجهجنو بى زبان تاجيكى، كه تازه به نشر زسيلـيهاست ازموـ
 هاى كو ناكون عبارت مى باشد كههر جز و آن خواندنى و آمو زنده

است

 هطبوع علماى زبان شينا س مقاصدوهدف تا ليف به خه خوا ننده واض
 تا جيكستان يعنى در جانب راستدر

 كه نامهاى وخى ياى پايان ، قراتکين كولا جا يكزينى نفوس تا ونا جيك زبان قدام








كرديد .

نخستين كتيبه هاى نسبتا كنلان بهاين زبان به ذريعه l90V


 هاى ازانى مردمآسياى هيانهاه(مسـكو سال

 و كيرد.
زبان تاجيكى در جريان انتشار خويش دز حدود دوآسياى ميانه ازجمله
 هر كبى زا پیيموده كه ايپن هسئله در زبان شـنا سـى هنو تدقيق زشده است مو لفين اصطلاحم:حترمه پروفيسر و.س .را ستر كو يو ارا تاييد نموده








قراز داده اند كه خيلى جا لب توجه هو









 (Y) معين كردن حدو

 زبان تاجيكى خوا هد شد









 هاى جديد ير جريانغانكشداف تازيخل



 وظايف خو يش ميداند ، مو افـــتر است



 كنند كه در لهجه جنو بى علانُم ذبل ادزا ميتوان تميز كرد :

 ش
بـ علانتم لهجه بودن كه زه تنها تها ديكر زبان تاجيكى نيز مى باشيند.

 كسترش اين يا آن حادثه لهجه وىزا نشان بدهند كه خيلى قابل توجه مى باشد .






مؤلف زاجع به جريان انكشا خصو صيات مشتركا آنها با زبانادادبى تا جيكى و لهجه هاي ديكا
 است • بايد قيد نمود كه دز ازىو كو تاهى آواز هالى صدا الها دار به توسط آلات مخخصو صدرموقعها ى كو ناكونس نسجيده شده كه ارقام آم آنها دزكتاب درج گرديده است
نظر به تذكر مؤ لف آواز هانغير صبوتى بهتعداد


 هابه طريقه ذيل است : است
الف - مو جود يت آواز هاى غوح كه در بعضى لهجه ما از از آن قسها ويا كاملا استفاده نمى شود.
بـ خصو صيت گستر شیى آوازهاى لب و دندانى و لب و لبى روه
 گرديدن فو نيم ״ی" •
ج- خواص تغيير كردن آوازهاى غوير صو تى در جري

 شـده است .


 هاى فوق الذكر است

 رساند.
 شده است و لهجه شـنا سان تاجيكدر آثار خويش هعلو مات لازمه را

 اند . مؤلف دراين فصل كتاب مقالههاى مطبو ع محققين اين مو ضورعرا







 وتسشترش آنها رابا مقا يسه و مقابله بالههجه هاى مورد

 زابه مو ضوع آن صصنف بندى مى كنلد دراين فصل كتاب كلمات زياد ى ییيدا هی شود هردم درى زبان افغا زستان هى بانثـل بنا با يقين كام






زبان تا جيكى را زمو زه مى آوريمي:
فهر ست چپندى ا زكلمات قابل توجه لهجه جنو بی زبان تا تا جيكى تاجيكستان
 بنه- خانو اده (بهضم ("ب") وفتنح")") چخخت - زا ست ( مو جود درزبان كابل به معنى را ست ، افراشته)


هوى - باز ، وا

كليت - ويران



وزو - خردد (در زبان پشتو : واره
لمب - كان
بَ
زيب ي! وير يب - كت ( در كابلوهرات : اريب )
 مه - مادر (به فتتح "م")

لى - كرد



آسميا و - آسمياب ( آس × آب)
كـــــا سـه ليسو ن - زسو م شبـعروسـى


حجره - ه
ديگدانخانه - اطاق طعام .نزى
لنكَ - بام (به ضدم "له)
 گنجور - انبار خانه

افقى)

تدزى - آسيتانهیزوازه (ته × دزى)
ديگّدون - آتشـدان
آوشبين - تشـناب (آب × شين)
تشـناو -تشناب(غالباً تشنهه × آب)
كتاك - عاز ريسهمانى

كازه ــ داهگاه،صبيد گاه (دز كابل: خزه )

مولانا :

گر چه از هير ى ورا آوازهايست




تازه بوده بروى تازه هــــنـ
چتر- خيمه (حادر)
إِلاق - علفچر



جاگّ ـ ـرف

گرسان - غوزی پو بی
لو ل



ادبى پالو دن - صh ف كردن)
شير باغ - طعام هايع كه از تخخموشير تهيه می شود . جرغات - ماسدت • .يو كوزت لاق- لباس



كشتل - يخن(بهفتح "الكّو سشكون "ثش" وفتح "ت)"
ما تكين - كين - ماده

خراسان

ضميمه تبصوه
از
دكتور دوان فر ها دى



 دستيا رى همکار ان خود اين كتاب سود مند را به زبان



اين مجله معر فیى داشتته است

 در قر غز ستان شو زوى) نشا نمى دهد كه از زنـظر الصموات و صرف اين لهجه ها پار گروه هـــــــــــى باشد : ا- شـمال : بشمول لهجه هــاىشمه بخارا و شهر سمرقند و خجند (لنين آباد).
 r- جـ جنوب شر قى يعنى درواز شوزو ى (مقا بل درواز افغانى). ع- جنو بى : بشمهول كولاب ،قره تگیين ، راغ، بدخشان تاجيكستان شو روى
 مقا يسهنهار كروه لهجهd هانشان میدها

 اوزبيك زبان ، سبباين تفاوت هــاگرديده است كه اين صنغ بنـ بندرا
 شو رو ى ) نتيجه آورده است .


 اسشت .در آغاز ، شکل اد.

اسـت : است






 ץ
 زهمو نه .يى يافت نشـده إست).
عـ مادر كلان : بو علاوه " را هی يا بيم.

 انداك تغيير تلفظ است ) .




 آمده اسـت يعنى „دا آيىه)



است كه همه از ريشه (» خوا هــــرهاست است .
9- عروس ، زن پسر : بر علاوه "عروس و „الزوس" اششكال (اسو نازه"




ناميدهیى شود (كلمه تر كى پختايى).


است كه تا ثير تر كى یغتنا يى بر آن عشهود است است



است)
K 「 شكل ״ايوزه كابل را نشان مى دهد. (موجود يت „ليوره دز پشمتو شيهادت





10 - 10




 شوزوى و نيز به غفار جوره يف و نيمينواهر دو بر تبريك مى. كو يييم.

نوشتأ ا•ج. آربرى
ترجمة سارا

يكى از
قه يهم د رى








اسشت .


 زوى كاغذضخيماستنسا













 اصل استنسانخ شدهاست مكرويزگى هاى خطاطى دوزه ما بعد زا زا دار است








ودر آن سر كذشت دلداده اى كهدر عين حال مردى جنگَجو وشدجاع اسـت
. بيان شده است



 زا به عنوان اسیم مردانه به كار برده در حاليكه از قديث "همأى " نامزنانه
.
اين منظومه باعبارت دز ى "بنام ايز دداناتوانابخشاينله بخشیل يشكر"
.ِهُخط كوفى آغاز مى كردد.

اين متن بدون نشا زه ها واعر ابعاسشت و ديلن آنغ، مقدهd كتابِ الابنيه

 شبه ، شبـا هت دارد و هقد مه اين منظومه بنا به روشس هعمو ل به ستا يشى پروزدگاز آغاز
می گردد :

سیّا س از خلـا يُى كه جان آفريد سیهر و زمیين و زمــــــــــان آفريد خــســـ ايسـت زوزى ده جانوز نموده سوى ذــــــــون زء جانور نيازش به چچيز آفر يــــ_ـ_دن نبود
هميلدون بـــــــه مردم گزي



دينى دازد . بعد از آن 17 بيت (اندز ستايش خرده تفته شده . در ميان اين بخش نا گهان به اين ابيات بر مى خوزيم : به يزدان رساند خـــــردهرد را را
كه كمره نما ند خــــــــــرد هرد را
به آتش پر ستى كنـــى رای به

نشايد بى آتش بر آسيود هييج
بود خانها را ز آتش بسيـج
هر چند اين موضوع سوء تفاهمىزابابز آورده باز هم معلوم مى شمود كه نا ظم اثر در پسپریه ای ازرسومو آداب هسشلما نان ، عقايد زر دشیتى خود را نهفته است • به هر حال دز سر اسر اين هنظو مه طّطولانى تنهـا
 هييج جاى ديگر دو باره بـــه اسالغمزجوع نكرده اما مذهب او به صورت خالص يكتا پرستى است .
 هستقيما به اصلددا ستان هى پردازد: چنان خواندم از دفتـــــر باستان ز كرده به هم كفتـــــــــهـ رانستان

كه بود (1) شیهر يار ىبهثمام اندرون زهر شاه لشكرش و كشيوز فزو ن

جوانمرد و دانادل و پالكمغــز
به هر كام بو
نبود ش یسر كش ;شـستى بسه جاى
همان اختر ش زو بِها ندى بیاى
(1 (1) ظاهراً "بده دزست است . متر جم
... . .

هو ضو ع اينمنظومه از هوضموعات كاهلا آشنا و معهود به ذهن اسـت.
 زلداشتند تا پس از مر گی جا نشـين ووالزث تخت و تاج آنان باشدل. و هم
 هو ضورع اساسى اين افسانه هازاتشكيل هيدهد . مو ضورع اينمنظوده
 كهدرسر زمين دوز اانتتاده ودونزاز نظر ها هى زيست : پدر هر بلهه روز زفتــــى بر شی

بر و نــام يز دان بخْو اندى بسى
نبو دى بر ش راه ديــــگر كسى
پاد شاه كشور همسیايه (هصر) دازای پسرى زيبا وشـجاع . بود كــه
:هماى نام داشت
همى تا بر آمل بلـين روزگــار
به هصر اندزو ن بود (T) يپیى شیهزيار
ورا يك پֵسر .بو زا مش هماى
به سر برش سا يه فغزنلده هماى
شب و روز كاز ش نبدجزشكاز
همى گشت اندز جههان هايوار
به روم و به ":ـوزان هِ ايرانزْمين
بگشت و به هند وستا نو به پیین

(T) ظظاهر اً "بده بايل باشد .

 ديגار نموده به هم دل سپپردند ودر بز مى مى نو شبيدند و مغا زله كردند اهااز حلدعفتوادبگامفراتر ننهادند. باز ديگر هماى با پدز گل ديداركرد و اورا شيفته ليا قت و شبجاعت خود ساخت چه هماى براى اثبات زشادتو همهارت خود با جنكجو يان
 زمود پاد شاه سوريه به هماى گفت كه وى با قيصر روم چز حالت جنكـ است ودزين حالت اضطرازى دشوازاست كهدختر ش را را به او نامـــزد زمايد و هماى متعهلد شدتابا همسايها يكه براى سوريه ايجاد مزا كرد نبرد كند.
 دز زند گى هماى روى داد ، سـببشد تاوىاز طريق بحر راهى رسرزمين


. شان كند
سسر انجام به مغرب باز گشت تانبرد خو يش را با قا قيصر زوم از سر





ميانه است
مناظر جنگَها در ين منظو مه كاملاگو ناگون و متنوع است و شاعراز تكرالر صصحنه ها پر هيز كرده است.

دقا يت اخلا قى دز خلالل لطا يفـشـير ين جسته جسته در شـعر =يله
 زيست و همين مو ضو عات اخلا قى به صورزت خواشدى و همر اه با امثال در شعر وازد شده است . و به اينترتيب شاعرهى خواسته بهموضو

-او ارزنش زيادى داشـته است




 خودزا به حيث تاجرى كه از خيبر هى آهل وصف نم نمود ، نشدان هيدهل

كه حوادث اين داستان قبل از ظطهوزاسشام به وقوع پیيو سته است .
 واقعا آنرا الز منابع قديمى گرفتــــهـباشـد ، احتمال بيشتر مو جود است كه هنبع آن عربى بوده باشد تاآنكهدزى • با و جود يكه نامهاى فازسسى
 ذكر ايران دز آن ضمننى است . در موزد تعييبن تاريخ نظم ايسـسنداسـتان ملاك ديكر ى غير از سبك وزبان دز دست نيست اين منظومهيقينا قبل از سال • • M م كتا بت شده واين تاريخت تخمينى استنسهاخآناست كه به شيوه بسيار قديمـــــى


 برده و هم حرف "ده رااكه ما قبلى آنحرف متحرك .يا علت باشدل به صورت
"



 كلمات نادز و كمياب در ى زا شاملاست سمبك منظومه بسيار ناب وفصيحوزوان است ، كا ها را هـا هى در آرايشى كلام افخراط مى كند و بــه صورتمشـخص مشتاق تنو ع است.
 قسهت اخير آن علايمى را مى يابيم كه آنهم بسياز مبهه است : به سر بردم !ين مايه ورداستان
ز كرده به هم كفتــــــهراساستان
سر اسر به ثـعر آنچپنانْ كفته ام


به يك سال كفتم نه بيشونه كم
به نام امير هما يــــــون هم (؟)
سر شاعرانم من ا;ـــدرجهان كى در خدمت مير بستم هيان

سخن را ست آغاز و انجاماز وى
به جز ملـ او تا توا نى هـــــــــوى
 از قديمترين آثار حما سبى دز ادبياتدرى است زبانوى كانوسبك اين اثرداوزى مازا تاييد مى كند

ى ${ }^{j l}$

سيهما ى ر ستّم در شا هنا ده
－「゙ー

رختش دستم ：
دز حما سـه هلى سـيستان ،رخشى نقش چشـم گیر وازز نلد ه دارد． او بهتر ين و هو شياز ترين حيوان جها ن ا سـت و ا سـیى ا سمت



 نبرد بلشکكر گاه باز آورد •（Y（ （YT）دا ستا ن نبرد رستـــــــمواسفند يار در شـا هنا
 اورا از


 هي








 رخش است و بس (ץ)





 ( (

 و ير از زيزه هأي آبكون سـقوط ميكندو بستتم علت رهيلن خود راميفههاند
 ها ى زو -
 بازيبا هي

 ز新
. (


.



- 1 j


بن
نبــد جـاث نـردنـ و

برو .يا لآن پهلو 1 ن بز
...
خرد زسنتم را زها ز

رخثش دز حی


تناور بـدو خت
بهتو .ين و صـفى كه فر دو سدىازرخشى كرده، دراين ابياتاوست:
سـسـيه حشــم و بو رابرش وگاودم


.

بروز از خوزافزون بــلـ و شـهـبـ

شـب تير هديلى دو فر سنiگs را ه
به نير وى تِبل بِســـا لا هيون




(Y7)



د س نا

 ( $\mathrm{Y} \wedge$ ). .

 كفت:



 در شاهناهـهــه

 !







( H ( )
 ( H )
 . ا



- Eaw 1
( S (
 ; د
 ز . ز كابل据 و : أن
(؟") YVI
(8) (8) (1)




فردوسى كويد :
هما ن رخشس رابر در دخمــه جا ى
بكردندكورىچو 1 سیى بیا ى (r ع )

مركك رسته و زوال خاندا نزال:
رستم قهوما ن نا م آور ، با آنهمه زور و قو ت و شاد كا مـا مـــــى


 د ستر س دا شت فر دو ســـــى كويد : چنين كو يد آ ن پير دا نش يزوه

- خرد مند وكو يند

كه در يرده بد زال را بـــرده بيى

كنيـــزك پسر زاد روزى يكى


ببا لا و د يــــدا ر سا مسوار
از و شـاد شددو د هٔ نا مــــــــــــــــــــــار
ستا ره شنا سا ن از همـــا ناو ل كار زا ل را از سرنو شت
شوم كودك و اثـــر بد اوبـــرخا ندان سام 1 طلاع ميد هند
ستار ه شنا سا ن و كنداو را ن
ز كشمير وكا بل كز يـــــد ه سران
كر فتند يكسر شهـــــا رسیپ ونو
كه داردبر آن كو د ك خر د مهـــــر
(६r) شـاهنامه، دا ستان بـــر دن تابوت رستم از كا بل بزابل

بكفتند بـــــا زا لسا مسوار
كه ای از زبلند 1 خترا ن ياد كار


چو اين خو ب چههره بـسهمردى رسد


كند تخمهُ سامنيرم تباه
شكستاندر آ ر د بد ين د ستكـــــــاه
 فرزند غمى شد و از آفريد كـــــــارسیهو وا ختر برا ى طا لع كو د كـ

خوب چهرش نياز خواست :
غمى كشت زان كار دستان سام
ز دا دار كيتى بـــرد نــــام
بجز كا م و آرا م و خوبى مبا د
ورانا مُكرد آن سيهيد شغــاد



 در اند يشهمهمتر كابلى
 نگيرد ز كار در م نيز ياد
از آ ن یس كه دا دا ماد او شد شغاد
چو هنکا م با ز آمـلدآن بستد ند
همه كابلستا ن بهه بر ز د ند


ميسا زد و خشم و نفر تشغاد راینان بر مى انگيزد كاه او را بدشهمرi





لهذا شغاد به شاه كابل ميكو يد :
براحر كـه او را زمــــــــــن شوما نـيست
مرا سوىاورا هو ازرم نيســـــت
حنين گفت با شاء كا بل شغغاد

يكى سو ر كن مهتر ا نرابخخوا ن

به مى خور د ن ا نل رمراسرد كو ى ميا نكياننا جو 1 نمر د

ز خوا ر ى شو م سو یزا بلستا ن

شغاد بد نبا ل آراستن بز ث ، نقشه حفر چاه هاى عميـــــت را در



 مرا برسرانجمن خوار كرد

همـى تفت تا كى از ا يــن باز و ساو
مــــــا ده دا ر يــم تــا و

از اين پس نگو ئيــــــــم كور ستمست نهزومردى, كوهر ما كمست

 سفر ز واره براحرش ويكصد سوا ر آنهه بحيله شغاد انتخا ب ك كر دو كت نمود. شغاد فو را سو ارى واا جهته آكاهى سا لا ر كابل 1 ز آملن يیلتن بدان مر زمين ميفـــــــرستد رست : خو رستم د ما ن سربرفتن نهاد سوارى بر افكند پو يـــان شغــــــا د

بيا يیشوزان كرده ز نها ر خــــوا
و قتى رستم و يا را ن بســــر زهين مر كـ مير سند ، شـا هكابل با سرو ها ى بر هنه به ا ستقبا لمى شـنا بد و در برابر رستم بـا
 ميخو|اههـل ، رستتم كنـــاه او را مسـى.بخشد و فرما ن ميد هد تا دو واره . بر نشيند

ز سبز ىزمينش د لا را ى بــود
بدو 1 ندرو ن چشتـــــهـهود و درخت
بشادى نها د ند هر جاى تـخــت
بسى خوددنى ما بياوردشاه

مى آورد و را مشكر 1 نذنا بخواند
مهان را
شا • كابل رستم را در جا ى كه سبز و خر م بود و جو ى ها و





شكار گا هـ كه در آ ن نز د يكـى ووا قع و بغا يت مطبو ع ا ست بزند ووقتش را به خو شیى بسیرد .
يكى جا ى داريم بد يـــنـد شت و
به هر جا ىنختجير كشته كـــــــروه
همه د شت غرم 1 ست وآهو و گور
كسى راكهبا شد تعا و رستـــــو ر ر
به حنك آيد ش ترر وآهوبدست

 زين كر د ن رخش را صادر ميكندباز ها و شا ها هين ها و و اد وا وا ت و رو
 و با برادران و تنى چند از نا مسـدار ان هى نشيند و عــــازم شكار كاه
 ميكر دد . قضا رستتم و زوا ره ر ابر سر چا ها هر کک مياورد . هنگام



 پراز تيخ و د شـنه سقو ط ميكندو هر دو در آن هاه می افتنــنـد وجـانـان ميد هند و لى رستم قبل از آنكه بميرد كين خود رو را از شغاد آركرفت.





 چس درخت چنا ر پنهها ن گشیت :

تههتن بسختى كما ن بـرگرفت


برادر ز تيرش بتر سيـد سخت

چو رستتمچنان ديد بفــــر اخت د ست چنا نخستهاز تير بكشـــــا د شــــــت در خت و برادر بهم بـــــــربدو خت
به هنگا مرفتن د لش بـر فر فر و خت






 بزا بل و فر 1 هر ز پسر رستــم كفت و جون بمر سراسر زابلستان منفجر كشت : خر وشى بر آمــــــد ز زا بلستان

همى ريخت زا ل از بريا لخاك

زكا بلستان تا بــــــزا بلستان
زمين شدبكر دار غلغلستـــــــــــا ن
زما نه شد از درد او پـروخروش
تو كفتى هامون بر آمل به جوش
فرامرز با سیاه كران بكيــــــنـيدر بكا بل يو رش بر د وشا هـ هـ




 دو تا بو ت بردست بگذا شتند


بد و روز و يك شســــببزابل رسيد
كسشبرزمين بر نها د ه ند يــــــد
زن و مــــر دا يستا د هبياى
كسى رانبد بر زمين نيــز جـاى ى
بباغ انــــدرون دخــمه يسى ساختند
سرش را به ابــــر انــد افـراختند
برابر نهادند زرين دو تخـــــت
بدان خوابكاه شد كو نيك بخت
همه مشك با كل بر آميخــــتند بیا ى كـو پییلــــــن ريخــــتند

به يك سال درسيستانسو كبود
همه جاهه شاهان سياه و كبرد
رود ابه مادر رستم سو كوارتراز زال بود وهرچه زال اور اورا دلدارى ميداد ازغم فرزند

 دادند و بز ندكانىو زال باز كردانيدند

.

 بلندى وشاد كامى وجنك ويپروزى اشن كه نا جوانمردانه در یاهامافتاد،كينش را از دشمن كر ور فت و مركى

رابالبخند پذيراشد
 فرد فرد از مردم سيستان جـرد ود ود






* . به نشر سیرده شده إست



 هامون هيرمند بدنيا بيايــل ، متعلقبكدام كشور الست وا



 در تمام كتب منثور و منظوم متعلقبه افراد اين خاندان ذان ران شا شلده است

 *ون اين مطلب بشكل نادرست آ ندرآريانا دايرة المعارف تذكر داده


 -شـهو .يار : بـاز


 . شـل ومرد

برز وپسبر سـهr| اب













( 10 )
 ملحقا ت شـاهنـــامهـه داستـا ن برزوديلده شوود .

برزين به اشهارت عم خود پشو تسن بخشيد . و اما دختران رستم بــــهـه خصوص اذر كشسپ
ياد كنيم •

بانو آذر كَثسسپ :


 با بههن پسر اسشفنديار ، به حيث يكى ازيهلوانان بزرگــك سيستا ن عرض اندام كردهاست حهاسه منظّوم ״بانوگشسپ

 پازيس حفظ مى شود (7٪)زولمولدر هورد اين زن شـجاع ضمهن يـاد
 كه به جنك شيرا نميرفتودشمنانزابيك زختم دو نيهم ميكرد وشا ونا ها ن واميران را اسير و مطيع فر مــانخود ميسـاخت . كشـور
 وبزرگان وخويشان كيكاو س وبسادليران وزور آورا ن اين مرز وبوم


 رابه دامادى قبول كرد.


 بودند شر طش زا بجاى آورند ، گیيو سِ طوس كه پپهلوان پر زور ومورد
(


 بسوى پٍ تاب شـــد . معهذا بد ستورزستم آذر كششس .
 كو يد :

 همه بر دلش خر خوا هش آراس


 كه بودى گرامى تر از افسر ش




 وآذز كنش
 (يازر بانو) خواهر كى قباد بودوايندو وخوا هر در جن جنك


 دارد .
( 1 ( A (V)






 هفتسال حصار سيستتان رادزمحا ضره كرفت و بالاخره مردم كه ديعر ازقحط و گرسنكى زبون شلده بودنداز مقاومت دست كشيدند وسيستان
 را بدسـت آورده بداز آويخت .
دختران رســتم آذر بانو و آذ رگشسبپ به دستيارى ديگر او لاده



 .







 بكذرد


قدم رنـجه كردى، زمل بههاى اسپتويك درشاهولار است بریير و پس از اين قيمت شناس و دانا تر ازانباش ،وقد ر ومر تبه اولاد نريما ن






 دازو.به سيستان روو بجاى دستان نيكو .يى نماوسيستان را آباد كن.


 عمارادت وهمواضع مخروبه سيستا نراابههتر از اوال آبادان نمود وايوا ن




 بنام رستم طور كهيك دسـت داشت روت (و بنا بر رود روايتىوى معروف بهرستم





 تا بند كران او بكشا يند اذر برزين كه جرات ومر اد ادنگى رستم طور را

ديد زور نمود وزنجيير هارا از يالو كوپال خويشى بدريدو بهدوزانداخت
 رابوسيه دادو گفت ، توپادشا هی ومن ومن پهلوان تو • خبر به بههن رسيد







 غيبت بههن اذر بر زين دو باره ازبند نجات ور يافـو





 چون من نه كشته ام اين خد متارزانى من باشد و اسب جانبارددها

 متونّهَ ارْدها شد و ازدها به قوت نفس بههن را فرو برد برد ، اذر برزين


 بهمن گرفت .
آذر برزين هس از ين واقعه بـــهسميستان آمد و بقيئ عمر را بهعيشـ

.... متيماى دستم در

وكامرانى كذرانيل وحیو ن از دنيــاتذشت هو شـنكـ برادر كو چك او





















 كه دز احياء الملوك از ايندوشـخصص (يعنى رستم ويهلوان) نام بردهن نشده



و شايد آخرين كس از افــــــــراد اينخانواده هشسهور سـيستا نسى
 هنكا م فتح سيستا ن بد ستاعرابدرسيستان حكو مت مى كرد (01)
(ختم)



 (شيركش) از بز فر ى (فر يبـرز)تذكر رفته كهدر احياء الملوكششخصى وري

 احياء الملوك ص 7 7 )


159

كـبْ مجِ ز!

بر

- تـلْفُ
- صرف
,

با مانتخـبت
ـعباراتِ ز بـاهِ گُفتَّارى _لغات

$$
\begin{aligned}
& \text { وشت } \\
& 1 \% \% \text {. }
\end{aligned}
$$

,

د ر اثر بيشرفتِ سى و بنج سـال اخير د ر زمينه" زبان شـناسى د ر.آسياى ميانـه•

 سـود مند بر لـهجه هـاى تاجيكى ماوراء النهـر و مقايسه؛ Tن نيز صورتگرفته است ومى گيرد كه T ن نـز د ر كشور ما خواند ه نشد ه است ه
 بــترِ معـني زبان افزود ه الست ، و اميد مى رود رسداله هائى مغصل د رين باره تهـهـــ شود ، خهه د ر زمهنه؛ صرف و نجو • و خه د ر ساحه؛ لنـات و عـارات . د رهن رسا له؛ كوتاه ، مطالمى در باره" صوت شـناسى ( تلفظ ) كلمه شناســــى ( صرف ) و جمله شـناسى ( نحو ) و بعضى لفات تابل توجه را كرد آورده اهم تا راه
 - علاوه كرد
 " مركِ سود خور" اثرِ معروف نوهسند ه" نامد ار صدر الدّ ين عينى الست • امتــــــا د



 ر د اد ه الست

استاد عينى ك نويسند هُ تواناست ، آن جهات زند كي مرد م بخارا را كـ
 را رواهت كرد ه است ، كوشيد ه است تا بزبانٍ كغتارى تاحدِّ معكن نزد یك باشد . التــر او مشحون از كلطات و عبارات مردم مى عاشد .








 .كنهم • د رهنجا معض آن نكات را كه از نظر نـان شناسى شابهتهُ توجه م باشد ، و راه;






نهز اضافه كرد يد ، تا Tنكه انهنجهـت نيز، خوانند ه سرماءه' سود مند ى بد ست آرد . خلاصه "انكه ، نكارث اهن رسداله ، بمتصد علمى و تحقيقى آغاز شد ه هود و بـعـد ات

شكل رسالد• د اراى فايد ه عملى را نيز كرفت رس

 د انثمند ان
 متد اول د ر مسه ماوراءالنهـر و تاجِكتان را د ارد . متصد از أرقام ، حواله الدت بسه



كابل نيز مى بابيم و د ر نگاٍ نخست ، زايد به نظر مى خورد ، اما آنرا قصد ا" ازمهانٍ


 عد مِ موجود يْتِّن مى باشدر

د ر فصل لغات ، هركاه كله د ر نـان كفتاري كابـل نيز بكار بهرد ه مى شود " لـ"
 بد ستهاري بد وستِ گرانقد ر محمّد آفِ فكرت هروى صورتگرفته است ) •

(بلخ) نيز با نشانه؛ "ب" اضافه شد ه است و حاوى زبانِ مزارشريف و خلم نيز مى باشد .
 شاه على اكهر شهرستانى؛ نگارندهُ فرهنگك لغاتِ هزارگى، به من مساعد تِ ارزند ه كرد هاست.
 از روى قاموس ها صورتكرفته الست .

د ر بحت مقايسهُ لهجه شناسى ‘هـهـطان اند ازه كه بيانِ تفاوت ها اهميت د ارد ‘ ذ كرِ شباهت ها نهز سود مند مى باشد .




 وملتفت باشنذ .





 pr ا

متد مه ما
مختصا ت٪د ستورى :


لغات متد اول در ربخارا






 كرد ه است .


 به مطالبى تهاس مى كيرد كه در اثر استاد رجائى ذكر نشد ه است • در ر الامِ تكميلِ اين مقاله ، از كتاب استاد رجائـــــى

هراى افزود ن د و ضمهه الستغاد ه؛ مو*ثر نمود يم :
 ( بر علاوهه آنجه د ر فهـرست لغات از اثر استاد صد رالد ين عينى استخرا ع

شد ه الست .




 سلسلهُ كلّّاتِ وى در سالِ
الهن اثر •










تَلْقَظُ

 مى شـود :
لهجه مای كغتارى د رى
( از روى مثـمّاتَ اصوا ت )

د سته
( فارسى كفتارى )
لهجهُماى غرب اعران
( منوز صنف بند ىنشد ه )

( بـمولِماواهالنهر )
با این متد مع' مى روهم بسوى مطالب تابل
ماورا• النهر
لهجه مایكفتاريتاجيكي ماوراهالنصر ه الهجه ماى كنتاري د ري افغانستــا ن

 نعان ، جنهن الـت :


(
عنى ( كه با غاى معروف است ) و د ه ها كلهء د يكر.



ر- باسد ارى" T

كولا ب) است كه شهبه به مراتى الست • و عك تحول منغرد و منطقوى بنظر مى رسد • ر

-     - 

. A



 د ر بارهء تاجهكي ماوراءالنهره تاجائى از روى كتاب هاى چاب شد ه به خطّ عصى د رى كه مرجع ماست مستغاد مى شـود ، د ر محث صوت شناسى ( فونتهك ، ) كتر كفتنى

- د ا د

هطلمات متعدد ، د ر باره لهجه ماى تاجيكى ، انهن جنهع با استفاد ه از


:\%:":



$\qquad$








- كُلى زيـا" ( بعنـى " كلِ زيها" ) ،

متن ها بايد متوجه باشند .



هاى تركى تاجه جد د خيل الست .

ادبى
 \#OO: زنان گفتارى كابل هم واتع مى شود ) :
بادبى بـشيد
بـ









 لفاتِّر راخهرِ رسداله ديده شوه حذف ( و) ازكروه صامت ( غ+ و) :
 : نوه



. نزد يكتر است



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









است

 كهيند ه ، جمننان
!: مثلا" كلامتر ( بجاى كلومتر ) نهر تاثير تلغظ روسى است .


صرف

مطلب از بهانِ مصهصرف ( موفو لوزى ) نهــت ،بلكه اشـاره به مطالب قابل التفات

المـ ،صفت وضمهر
(
كنتارى هم زند ه است ( معجنان اسپت دِ رنغان كاهل ) :

-

كرفت" ( بعنى سيبـا كرفت ) •
الما اكر مختوم به حرف علّه باشد د ر ماوراءالنهر" هه" اضافه مى شود ، جنانكه :
:

هند
ـ " ماهان" نيز بكار هرد ه مى شود .

- " خود ها" ، " خود ماتان" (
- 




معنى د رمتنكتاب
'T
به روى رود خانه
تاوان Tنجهز

P
191 وى جهست -
91
r-r-4 روى وی
ir
r- تاوانِوي



(
" كه ها" به معنى " كد ام كـها" (ص 1 ) (
معنى
كهستكد ق الباب ميكند ؟
0 ن

و 7 Y P 1
:
د ر اشكال" "ايهو" بمعنى " ابنسو" و " "اوسو" بمعنى" آنسو" ( مانند زبان كابل ) ا

عكجا شد ن" كن" با ضمر اشاره قابل ذكر اون است :







ممرنان " مينّ" معنىى "اهنك "را د ارد و شايد تلاقى شكل جغتائى و تاججهكى باشد

:




د ر نـان كفتاري كاهلضمير متصل ملكيت" شِّ براي شخص چهـارم" بعنى غايب

$$
\begin{aligned}
& \text { ثانى" " بكار برد ه میشود ، هثلا " : }
\end{aligned}
$$


بود • )

الست)|بنظر نیى خورد ، مثلا " :
كابلى
ص
قارى الزرا هـشِازكشت .


 همرد يغ الست ) .
 به حرف علت الست :



 (





جندكـى ازم
جكجهند مغتهان

## د ديكر اد ات، وتمد ها

- 



":

"



$$
\frac{ن p}{S T}
$$

: نشا:"
د رماوراءالنهـر" تربن" كمتر بكار مى رود ( د رحاليكه د ر زبانذלتارى د ركابلمتد ا, ؛
است)"و بجاى " كلان ترين" مى گويند : " از ممـ كلانتر" .
 قيد مم بكار ميرود :



تكرارِ" نَه" كه نغي د و فعل است با بك نغي يكفعـل به د و مرتهه :
-
ن

:


 شاهد است .


": Tواز اولكلعه مابـعـد است :

از من
ازباغ
a
ازباغ
أب باغ
:
يعنى : از خه وقت باينسو
الز
از بشـتِ، از عقب, ، به د نبالٍ
از بشتِ
حه قدر
خे قتر

د ر فهرست و عباراتِ اخيرِ اهن رساله ، ازين اشكال عد ه" زياد وسود مند آورد هايم • ره




$$
\begin{aligned}
& \text { كم } \\
& \text { كيم كس كـ ام كس ا يك كسى } \\
& \text { كد ام جائى - يكجائى } \\
& \text { كيم كجا } \\
& \text { كيم كى ( كى به فتح "ك" ) . كد ام وقتى - بك وقتى }
\end{aligned}
$$

K



:


 متد اول د ر افغانستان د ر نـان اد بى امروذ افغانستان سستعمل است ر د :




 الدت جنانكه در اشـعارٍ مولا نا جلالالد ين بلخى نيز مى بابيم. ادبى
-

خاستم
11.

خيسته
خاستن ،برخاستن
٪:
اكتر اُفتهد نهه ضمه وحتى اوفتهد ن مى آهد .
٪


" غوطه خورد ن " " " كو كرد ن" و غيره .




!



 همجنان الدت در نزان ماوراءالنهر :

متعد ىمضاعف
نهس + متعد یعاد ى

نوشس + م = نوسم


د رحاليكه د ر نانِ ادهى و د ر زنانِ كاهل و اكتر زنانهـاى د هكركاهن وغرت ،Tنرا
 متعد یعاد ى


معـنى د رمضمونِ كتاب

وتهةء شـرعى مداختن
كسى نيّتِّاورا و يران كند
تهـيهكرد نطعـامتوسـط زنانِخانه
بواسـطه نائب قاضى كلان اورا

- حبسكرد ه هود
$\rho$

101
101
100
FII

ا- مُركناند ن
r
r-r

هـ حهس كناند ن

اينك مثالهـاى د هكر :
. م
شناند ن 199 بمنشستن امر كرد ن


1-شينم ( مى نشينم )
r-
 r- خوانم ( مى خوانم )

فروشاند ن
§- فروشمّ ( مى فروشّم )
-
خيزانيد ن
-

7- انم (
© 0
هزاند ن
(
كــلا "كسى رالزخـد مت بـيرو ن
كنانِد ن
A-





مانند رششهة فعـل معـامله شـل ه اسـت :

كورانيدن كرد ن
1
خ.A
خشكاند ن
خـ
اند انتن
r- غلطط ( به سكون " " ) غ غلطاند ن
غوطه د اد ن
1.

غوطاند ن §- غوطه

"خواناند ن"ّه معـني "خوانند ه سـاختن كسى را ازراٍ تد رهس" مى آيد •

" قرض خود زا مى روعنيد "( ص r \& ا )




:

 تلفظ شد ه كه د ر زبان كفتارى بـا سقوط Tوازِ اخير ازان " باشـين" ( با بایمجهـول )




باشيد
الا د ر زبانبخخارا و اكتر لهجه هاى تاجيكى ماورا النهر " "ان" ( همانكه در -
ضميرِ متصّلِ ملكينت بكار مى رود ) نيز ازروى تاكيل و توضيع به فعـلاضافه شـــ هـ . ضمنا" ت大ا قى ( د + و نزد د يكر گويند كانِ د رى شكفت' مى نمايد :


و همקنان. است رُوهتان ( به فتع "ر" ) ، ( = برويد ) ، ( سونيتان صr 7 ( )


- (






در دنان ادمى بكار نیى رود :
اد
0
ن
AY AT S

رششه فعل كرد هد ه اسـت .

(



مى شود :


 - - u




 P


ـا شكند .





 -

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



بمعنى حالبِ موجود ود ر مقامِ تاءكد ، جنانكه" من ترسيد مكي شد " ( بععنى
" "ترسندهُشد م

حالت موجود بمعنى مغعولى ، ،د رماضى ‘جنانكه د ركابل هم متد اول است : ا



افزود ن " مي " ر .



- ( بمى كرد













$$
\begin{aligned}
& \text { ثـلا : صفت فعل + شكل مصد رى } \\
& \text { بافته+ د بدن ن }
\end{aligned}
$$

معـنى

د يلد وشـناختن او
خهره بهيلـن وِ و خود ن ن
هرامد ن هه روستا رفتن

r•A


 نحو ازهن مطلب ،سخن

هرعلا وه افعـال معاحن متد اول د رى（ جنانك＂بود ن＂د ر＂رفتهوود＂）هـه د د ر


كرفتن ، توانستن و ايستاد ن
فعـل + كرد ن :

جنانكه ：＂خند ه كرد ن＂（ بجایىخند هد ن ）（ خنانكه د ركابل مى كويند ）• اماكا هى

 فمل＋كرفتن ：㴓てい畀：
 Tا Tمد ه اسدت）：

ص الــس $\qquad$

－







(-كرد مرد توانستند
 -


 Y- شاهد خوانده توانم r r

" الهتاد نٌ خود د وام وجريان را نشان مىد هد ، مثلا" : - -





 كابل هم متد اول است . : ur
 - مى عنْم



تذ كر : ایستاد ه است ( مثنا " "د يد هايستاد هاست" ) د درنـان كفتارى بلــــــخ

( مثلا" : د ديد ه ساه)
مى روهم به هالها د رزبان تاجيكى :
معنى اد بى
ص
ن
 T T Tا
 كاربرد " "مد ن " قابلتوجهست :
معنى
ضيافتعائى كه هكسال د راز ( تاكنون )
$-$
ن $P$ - بیهـ خورد ه است

Ar ضيافتهـائى كه يكسال د راز خورد ه آمده است .

افعال مركب :
:"70:\%

معنى قابل توجه مى باشد ، شلا"

 وبمعـنِ نهايى شدنِ تأثير ونتيجه؛ فعل مى آيد .

بهـرصورت، تكرٌ نِيادِ فعلِ مركب،اكر مثال هاى متمد د د اشته باشد ،بیتد ريج

د ر هذالهماى آتى توضيع مزيد معنى درنتهجه‘ تركيب قابل توجه است ：
－

مس
－باختن در قمار وبازى IAY
ك「६

ا－هافت شدن
r－
r－كـذ ران شد ن






ند ارد ،بلكه فتط د وام جريانِ وقاهع را بيان مى كند .

اشتقاق و تركهب
هساوند ها ：
نخست د ر بارهٌ بهـاوند هاىوابسته به فعل جند مطلب بايد ذكر شود ：


مصنى

اـ فاهد ه؛ ازانراه
با شما تتسيم كنـــ . － 4 شـا تغسيم كنم


$\frac{1009}{\text { r1 } 9}$
苂1人:
 كامى رششهءفعل،وظينهُ ثبيه به بساوند را اد ا مى كند : جنانكه" گرد " :


به كار بُرد, !ابحن ريشه هایفعـل توجه شـود :

- re up




بساوند - بك
د رمورد این بساوند ( فتحه + ك ) وشكل نسبتى آن ( فتحه + ال +ی ) ا
بعضى نمونه ها را مى آريم ، كه هركد ام د رمعنى ششخصات شدايسته" توجه د ارد :


Y
اندكى بيشتر از
r- وای دستكم
r-r

§- ميوه' بيث بزك
باد زن ، بكه هـ باد بيزك

19．
7－رو هيكي
ا ابتد أى ، شفاهى
－$\gamma$－خامكـــي


．و آلا ت واسباب خري
اينن ثال د لجسبه در زبان ماوراءالنهر ：



":


 د ر مود اسباب روذ مره ،اجزاى اطلاق ، اجزاى عمارات ، مثلا＂＂حولى جه＂（بمعنى



．

－تاشق（ و نهز بهلهه ）
T ا．．
（ 19 Y
ת IYA

ا－روىمالجه
䛧
بr
和
－－جنگّ
華





91 - سفيد جه
-

و " مهد مهـ" بسهاركوجك


"






معنى

عتلمند $\quad 1$ \＆


فاهده مند

－

مور شبrه
د د 19 Y
－

1－عقل نـاك
r－
r－
ع－فايد هـ ناك
ه－جُرغات ناك
ィ－ابرناك
Y－
人－فرق نـاك
9－جيز ناك



 صورث ناك＂（ بعنى با تصقهر ）＂＂نن فرنجى ناك＂（ بعنى نن باجاد ر）وغيره
 را كرفته الست و بايد عبارات الخهر را＂گو شواره＂فهروزد ار＂و＂كتاب تصوهرد ار＂

و＂نن فرنجىد ار＂ترجمه كنهم •

این بهاوند ،به معاني مختلف مى ．「 آد ：




「

$$
r \cdot \varepsilon
$$

₹

:
معاني


كr
"
( اصلا": دِ ه + آك +





بساوند وار



شـود )
هساوند - هُرِّن



(:


( و نهز واحدِ وذن" سير" ازان گرفته شد ه است كد رهمعلهجه هاموجود الدت. )


 معنى $\qquad$

برنج بخته با روغن زیاد
غذ ای بخته با گوشـت نعاد
جاى با قها ق زهاد
جالى با قند زهاد



- ا- سير روغن
r-

凤- سير تند
- 
- 


"

تركهـات :



بهترهنثثال " سير د دلا" نام رود سيهون الدت •
معنى $\quad$ -




" بد زُ كلان"

( السم + صفت ) :

د ارايجشمكرسنميعـنى حريم، طمّاع د اراییشـهسير يعـنى مستـغنى ، قانع

بد زبـان ، زشتّ سخـن


- (
-هلوِ د اراى كوشـتِ خوب و فراوان
- 

\&)
iry
ro.
1 \&
rro
I YA

: :

- ( السم + صفتفـعلـى )

و قابل تذكر است:" صفت + نعـل" د راشكال " سفيد تاب" ( مايل بمسفيدى )
"سياه تاب" ( مايل به سياهى ) و" سرخ تاب" ( ماهل به سرخى ) • د



 كه در نـان ادبى نيز تهول شد ه اسـت : ( صفت + و + صفت ) واينك هثلا" تكرار
(



 2 $x^{3}$ ?ad -1
- y y yo ex
$\frac{10{ }^{2},}{}$
にロ
$\frac{\text { ن }}{\text { ثر }}$
$8+2$



r\&.




بعنى فهياد مغْو نيز :
 كهه و واله ) •



زبان ماوراء النهر :







زبانِ اد بى واكتر نـان هـاىگتارى بشمولِماوراهالنهر موجود الست .
.د رمورد جمعتكلم



 خر اسان نهز قابل توجه است .

- "


- 

حذ فـ نمل, " هود ن" در فقرات:
:

* . *


 : هنانكه
- $\quad$ - ن

P -





P $\leqslant$ L-1
\& r $\quad$ -

P

-     - 

P $\left.{ }^{\prime} \mathbf{U}^{\prime}-\varepsilon\right]$
 .

جه خوب استك . . .

. مانند تو كنجكاو نيسدت
شـا غاساد ه ايد ،غا فريب كريد .
rr
... .
\{ 7
1r|
! !


 ند ارد" ، " عسى ند ارد " ،" باشد كه باشد " ، " باشد هرجه باشد ") متد اول الست . وحكمتِ آنرا بايد انروى حذ فِ فعـلِ بود ن دـ رك كنهم • هس " مهلـش "






 ظاهرا" شَبيه به"ماضي قريب"ّساخته مى شود ،كه تصريف وكرد ان ند ارد ، هثلا "


 ذكر " كفت" ماهعد از رواهتِتخن :
:": 人人
معینى

 باشِدّ ت كفت : - نب ! كنتر'ن !
 كفت، 4 شِد" ت

ثال ها زهاد الست واين مشخصه هنـان تاجيكى ماواءالنهر را اتفاقا" د ر هـن
 :
उا هى شرط ها نتيجه" شرط ( شرط وشروط ) و كـا مى هر د و ،د ر ضرورت

مثلا" :

م
ن


س سود اگران ، آكرمكو رُو مى بود ند
بـا طلا بـازى مى كرد ند
اكر او به هيشه د يكرى مشغـول
شد ن مي خواســـــت
هنر د يگرى ند اشت •
كرجهاودا بسران آزار مي داد ند
او بزركان را حقارت مى كرد
، اكر بسرش د ر د كان نیى بود
مرا ند 1 وطلب مى كرد د


هنر د يگرى ند اشت .


 اد ا مى شود ، اكرجه مطلب ماضى باشد :

حككتِ اين اد ای مطلب شرط را د ر فتره؛ شر طيه'يا د ليل و علتِ ماضى را بـهـ




- بجاى ماضى بكار مى رود

بشمار مى آهـ
:







؛ ا. . اهن راه Tنقد ر بد نبود
،
السب نرنجيد ه قد م مى كذ اشت . است نرنجيد ه قد م مى كذ اشت .

 |




شبانه اگرهم مى بود ، ازد سترخان
بجكانقمارباز ، مى خخرد .

حيفكه تغنك بامن نهود
ورنه شكار كرد ه بود م .

شبانه بـاشد ازد ستر خا نِ
.

خلاصه اينكه " باشد هم" معنى " اكرميبود" و د يكر قالب هاى مانند "T را د ارد ،



 ادبى درى وجود ند ارد ، وبايد آنرا از مشكلا تد رك معنـي تاجيكي ماوراءالنهر بشـناسيه، و آسان نه انگا وهم ! كا هى "" باشد هم" د رجمله موجود نيست و با فمـلِ د يگرى اعنمعـامله صور ت :

معـنى
(صرافان بود ند )
)
گرجه هم به بقالا نقرض نمي د اد ند ند


بهتمين سلسله مى Tيد ،كار برد باشم ،باشي ،بـاشد ،باشيم و غيره د ر مقام متايسه و مغابله :
-ادـى
1- بد رش مرد
1- بد رش مرد

هرجه خود ش
. غريبَ شد

ن $P$
، 1 - بد رش مرد
خود وى باشد كبغغل شـد
$f r$
r-r r- r- r
هرجّه مه د ق الستم
[ 7

- منباشـم د ق استـ




الظهارَ اميد و آرزومند ى الست كه آنهـ از شرط و شك خالى نهست .
استـعــمال ماضى به معنى حال :
:
برعكسِ آنجه اینك بهان كردمِ ، گا هى صيغـهُ ماضى بكار مى رود ،و مطلــــب
 است كه غى خوا مد بطور مضمر بـيان كنعكهاحوال طوى است و انهن جريان ، او ، عا مغاطب ، مى شود :
 اسدته حاكى از عد مر TSا مي گوهند ه با شنوند ه مى باشد : مطلب كفتمفشد ه"مضمر :
- 






$$
\begin{aligned}
& \text { ونهیتم • ونيت }
\end{aligned}
$$

ع


- و نیستـــــــ

ـ هولند الشـتن هـم
-نهود م
- هارا بـ هيذ

YLح: P\&
نزد م هول نیسـت

باوهغهـما ركهمنحولند ارم • ومن Tكاه نهود مونيعتم
به اوربد انان كه ...

- ...

السـت كه من اكاه نهود

- و نيستتم

YLـ : : 0)
هولم نهود هاست
§

-     - 



 توجه
 فعل ه اد ا مى شود ، الا د ر زنان هاى كفتارى, ماوراءالنهر ، اكتركاز صفاتُوها از-

 كسانى
ص

$$
\begin{aligned}
& \text { طهت را كه رقشט كثأه بـود } \\
& \text { •هراود • بسن د آر • }
\end{aligned}
$$



- ر رخود نهافتم
\& 1
; طه


ا

قرضد ارشد مهود ند ، بران ضم كرد ند .
طعامى راكه د ر كلوش بند مي شد ،

- درنِ شنك مى فرستاد

به نائب Tورد ه هود •
. جك جوال خهره جيد ند
بول هاهث را كه د ر صند قق
بنهانڭذ اشته هود ،هرد ه اند .

-اسبانشهرد م زنكوله ميد اشتند

شد هرا به بالا ىوىضم .كرد ند
،
. د درن می فرستاد
lor or

- هيّد ند


‘ُردُ م زنكولهد ار را مى آورد .


هساعد ت ند يد ه بود . جد الله رفته اثش، از كلانانِشهر
بارمند ي ند يده هود .

 :

بارت خلسص با " هود ن" بجاى فقره" تاهع :

ص

ازسهراز هرسيد م :
Tآنـاد ثه جهه بود ه الست .
جهاى آن بود م
كه حولى اود ركجاست .

كارى تصد يق كرد كه آن
كلاه ها ازِانِ خود ش مـ باشد .


:

معنى


جه شد و بكجا رفت .


كهرخلاف عاد ت به روستاهرامد ه الست .
عاد تِ خود به هحرا برامد نش

- را هرسيد

ع- د هقان به افتاد نِ زمهن هاهن



با قارى سا زثى كرد ه السد .




(د رشههه افتاد كه ماد ا د ر نهر كاسه
را ملاحظه كرد ه ( د رشبهه
نيم كاسه نى باشد ) . افتاد كمهاد ا نیركاسه نيمكاسهنى
(

الین جاراتِ تاجيكي ماورا النهر‘د ر نـانِ ادبى ساهته د ارد ‘و امروذ هم د ر -- نظم مى آيد
:
-
ن
فرصتِ مناسب هود كه باوى

به رحيم حكاهه كرد م كه نيّت
د اشتم ازتارى حجره (الطاق )

- طلب كنم

كرد م •
معلوم گرد يد ذد و.كسباهم
\& $1+$ "
بست هست عحرف مي زد ند
د وكس معـوم كرد يد

§
* اسب هارا Tاد ه كنند

ا اسـب هارا فرمود

ت تحميلّشود وقرضد اركرد ه شـوند ار هـد
اين هول وقرضد اركرد نِآنها

- مى رود


بَدّ سـت نُّ ر الهد ) از هيع
فرق ند ارد
بدَ سـتند رامد نفرقند ارد اري
برای Tنكه به بد رم نغهـمانم

. . . . . به بد رp .

د رصوتى كه (رد هقان ) نيـي توانست
هول خود را اد اكند ،(سود خور ) ارد هود

- زمهِ اورا از خود می كرد

$$
\begin{aligned}
& \text { - نتوانستن ، زميناور } \\
& \text { خود مى كرد . }
\end{aligned}
$$



- د رنظر بكيريد
- لا زم است


":



 بیخيد • مى كِرذ د :
- 



$$
\begin{aligned}
& \text { روستـا رود • } \\
& \text { رفتن بود • }
\end{aligned}
$$




دُكان جوتِحساب( آلهُشـار) راز
مان برد اشتـه به هكسوكذ اشتـه هود .

ا اوصحبت

برد اشته به هكسوكذ اشتِن صا صبِب
د د وكان معلوم مى شد

( بیهـود ه آواره نشـوهد )

رسيد ه و Tمد، همكى ازجا هرخاستند.

Tا Tد نِارباب ، همكى ازجا -
.

- ال11
- اُفتاد م


هراكينتـاند الشتنِقرضد ارىالست .

 امروذ و د هكر لهجه ها ها


 نخوانده ایم ( نهرا منما: آن تُركى جنغتانى است و و نه د رى ) :

ما
Tا آن براد رت هسخت P


P
بهاد رت ام
$\underline{\dot{u} p}$
1-1 ? P





مى شود ) .
به:







 :

متد ار ،طرز در نإن ادبى و د ر كاهل متد اول نهست ،مثلا" : نـان كاهل ور انـان ادهى

هطان جانى كا/- مرجائى ك/هر و م ، بها

ج "

معـنى متد اول مشخصات مزيد بر نان اد بى د ارد :


 را اد ا مى كند i
ب:كى شاباز، ( كى.



















㞔
 L ما ( = جهه جاى (

 بهانِّان مطلب!تحتمقِ منهد را ايجباب مى كند .

## CONTENTS

## A.H. Habibi

poetical riddles to indicate Chronology.
M. A. Fikrat:

Nawayis profile in Badayi-ul-waqai
A. javid:

Some Semantical evolution Cases in Dari
H. NayeI:

Mir Hotak Afghan.
H. yamin:

Transcription of final (A) by (ya)
R. Mayel Herawi:

Nasar khosraw's pinting dimension.
R. Royin:

Haft-khan an epic of superman.
Osman Abidi :
On Tajiki dialectological studies.
J. Arberry: (Transl by sara)

An ancient epic poetry.
A. G. Ravan Farhadi:

The Tajiki of Transoxiana.
 آدرس : اكادمى علوم افغانستان ـ هديريت مجله خراسان

# Academy of Sciences of Afghanistan Institute of Languages and Literature 

Dari Department

## Khorasan

## a quarterly

on Linguage and Literature
Editor: R. Mayel Herawi
Co-editor: M. Sarwar

