
(\%)
كرْ
(

N


 مشنخْصات نشر: تهران: كابخانه، موزه و مر كز اسناد مجلس شوراى اسلالامى؛ تبريز: آيدين، مششخصات ظاهرى:



وضعيت نهرستنويـيـى: فيا
 موضوع: زيانهاى ترى و و تاتارى -- وازهنامهما -- نارسى

شناسة الزوده: نصيرى عبدالجميل
شناسة افزوده: جوادی، حسن،






renarif : نسارة كتابشناسى ملّى


تأليف
محمدرضا و عبدالجميل نصيرى
(منشيان دارالانشاء شاه سليمان صفوى)

به كوشش
دكتر حسن جوادى - دكتر ويلم فلور

با همكارى
مصطفى كاجالين

اتهُ
1rap

.




 ق،





 ك
(3)

بكّ

## فهرست مطالب

| باب القاف............................................ | P9-1 ..................................... |
| :---: | :---: |
| باب الكاف. |  |
|  | ه1 ................................................. |
| 190 ..............................................لماب | كr |
| 19^.............................................. | باب الالف. |
| با.• ........................................... | باب الباء.............................................. |
| ب.1.................................................... | 119..............................................ا. |
|  | 10•............................................... |
| كا | 101........................................... |
| باب الالف. | 101........................................... |
| بrr ...............................................18 | 109............................................... |
| rrA...............................................اء | \|\&| ............................................ |
| باب الجيم.............................................. | \|\&| ............................................ |
| بFY .............................................. | باب السين. |
| بFY ............................................ | باب الشين............................................ |
| YFY ................................................. | باب الصاد |
| باب الراء | باب الطاء. |
| بFV............................................. | IVF............................................ |
| YFV ............................................ | باب الغين. |
| ro• ............................................. | باب الفاء.\|V0............................................ |


| r9ヶ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | ro•．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| :---: | :---: |
| ب9ヶ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | ror．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| r9ヶ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | ros ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| باب السين． 90 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | باب الغين ． |
|  | باب الفاء．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| r90．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1． | باباب القاف．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| r90．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |  |
| باب الكاف | r8＾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
|  | باب الميم．1．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| rav．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | باب النون．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| rav．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | باب الواو |
| rav．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | باب الهاء |
| rav．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．اباب | باب الياء．．．．．．．．．．．． |


| الخاتمة فى اللغات القلماقية ．الـ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | كتاب الثالث فى اللغات القزلباشى ． |
| :---: | :---: |
| ب99 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | باب الالف． |
| ب．ヶ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | باب الباء．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
|  | باب |
| ب•＾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | باب الجيم．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| باب الشين． | بAF．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| باب الطاء |  |
| باب الغين الطا．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |  |
| بإ | بی\＆．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| باب القاف | بی\＆．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| باب الكاف | باب القاف． |
| باب اللام | بAV ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| باب الميم．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |  |
| باب النون．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |  |
| باب الجيم．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | بی9 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| باب الدال． | بی9．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
|  | r19 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| بrr．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |  |
|  | ral ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| rra ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | r91 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| rF1 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | rar．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
|  | بوr |
|  | بو4 |

## فر هنكت تركى ـ فارسى نصيرى

ا. مقدمه









 همسايگان ترك زبان ايران نشان مىدهد.
Y. شاخههاى زبـان تركى

به گفته تركشناس آلمانى گرهارد دورفر"بزرگترين گروه تركان ايران از نسل اوغـوز


 شرق درياى خزر مانده بودند بعداً قسمت شرقى تر كمنستان فعلـى را تـسخخير كردنــد و اين اثر بارزى بر لهجههاى تركمنى شرقى گذاشته است. خلاصـه از نظـر تــاريخ زبـانى وضع تركى در ايـران بـدين قـرار اسـتت. تـركمنهــا از نـــل اوغوزهـايى هــستند كـه تر كمنستان را تسخير كردند. تركان خراسان، تركانى هستند كه بعد از تـسخير خراسـان
 هستند كه بـه طـرف غـرب رفتنـد و يــا در آذربايجـان ماندنــد و يــا بعـداً از آنـاطولى اولى بر گشتند."'
اگر از دو شاخه جواش و بلغار صرفـنظر كنيم، تا قرن دهم ميلادى يك زبـان تركـى نوشتارى وجود داشت. از اين قرن به بعد تر كان كه اســلام قبـول كـرده بودنـــد، عقايــد بودايى و شمنى ديرين خود را از دست مىدهنــد و تحـت شـرايط سياسـى و فرهنگـى زبانشان به مجراى تطور و تحول تازهاى مىفتد. از اين دوره بـه بعــد تركـى در غـرب، اوغوزى، در شمال، قبحاقى، در شرق جغاتى مىشود، كــه از لحـاظ جغرافيــا و نوشـتن
 مثل بلى مىشود كه تركى قديم و تركى ميانه را بهم مــيـيونــدد. قراخانيــان كــه اولـين دولت مسلمان ترى مىباشند و از 99 تا IYII ميلادى بر قسمت وسيعى از ماوراءالنهر حكم مىرانند و سامانيان را از ميان مىبرند. تركان قراختـايى در حــالى كــه از فرهنـع اقوام بين جيحون و سيحون بهره مى گيرند، و در عين حالى كــه خـصوصيات فرهنگـى

1. Gerhard Doerfer, "Turkic Languages of Iran", in Lars Johanson and Eva Á. Csató eds.,The Turkic Languages, London, 1998, p. 277.

اويغور و تركان قديم را نيز در خود دارند، فرهنگ و زبان آنها در مواجــه بـا ايرانيـان و اعراب به مجراى جديدى مى افتد. از كتابهاى عمده قراخانيان ديوان لغات ترك محمـود

 زمان تيموريان تحول مىيابد و اميرعليشيرنوايى با آثار متعدد خود آنرا به صورت زبان ادبى درمىآورد، و حتى در كتاب محاكمةاللغتين خود ادعا مى كند از بعضى لحاظ، تركى بر زبان فارسى برترى دارد. از شاخه شرقى زبان اوغوز كه سابقاً زبان گفتارى بوده، در ســده سا دا در آذربايجـان و اناطولى به صورت زبان نوشتارى در مىآيد. اين افتراق بين دو زبان نوشتارى و يا ادبـى

 قصيده ای در مدح يكى از امراى ترك زبان سلطان گويد:
 منظور از "غُزى" همان "اوغوزى" است كه امير بين آن و تركى فرق مىنهــل، ولـى از شاعران آن شُعرى از اين دوره در دست نيست، و شايد بيستر بهصورت فولكلوريــــ و و اشعار "عاشقلر " بوده است. از تركى شرقى از قرن سيزدهم تا اواخـر قــرن بـانزدهم در آذربايجان، آناطولى، و بعضى نواحى عراق، سوريه و بالكان بهصـورت زبـان نوشــتارى استفاده مىشود. جالب اين كه بين پثزوهشُران در دادن يك نام به ايـن زبـان اخـتـلاف
 "تركى قديمى اوغوز" و يا "آنا اوغوز تركجه سى" مىنامند. مهمترين اثرى كـه در ايـن
 r. در اين باره نگاه كنيد به كتاب تركى ديلى تاريخى تأليف احمد بيعان ارجيلاسون. Ahmet Bican Ercilasun, Türk Dili Tarihi, Ankara, 2011, p. 430.

زبان بهدست ما رسيده است كتاب مشهور دده قوزقود اسـت كـه بـهصـورت حماسـى داستان اوغوزخان و چسران او را شرح مىداد و احتمـالأ در قــرن يــازدهم نوشــته شــده
 جداگانه بيدا مىكند، و قاضى برهانالدين (Irq^-IFFF) در استاندارديزه كـردن لهجـه سيواسى، كه يكى از لهجههاى عمده آناطولى بوده است، نقش عمده ایى دارد. تركىاى كه در ايران تحول بيدا مىكند و تبديل به تركى آذربايجانى مىشود، مىتوان گفت از دوران جلايريـان از تركـى عثمـانى فـرق بيــدا مـى كــــد. يكــى از قــديمتـــرين
 كه در سال VYF هـ (IFFY ميلادى) در تبريز نوشته شده است.' از قديـترين نمونههـاى شعر تركى آذربايجانى كه در دست داريم چند غزل از عزالدين حسن اوغلوى اسفراينى (حدود . . جواب. بناويسجويانى، ابراهيمميرزاىتيمورى، عزيزابناردشير استرآبادى، جهانـشاه قراقويونلـو، متخلص به حقيقى و بانى مسجد كبود تبريز، و از همه مهمتر نسيمى، شاعر حروفـى، و البته از فضولى بغدادى و شاه اسمعيل نيز مىتوان نام برد كه بعـضى ديـوانى بــه تركـى
 خصوصيات تركى شرقى مثل "بولموش" بجاى "اولموش" آذربايجانى ديده مىشـيرد. در مورد فرقى كه بين تركى آذربايجانى و تركى عثمانى بيدا مىشود و زمانى كه ايـن
 دگر گثت را در زمان جلايريان قرار مىدهد، و تحقيقى جالب ازاين نقطهُ نظر درباره دو تر جمه عثمانى و آذربايجانى كتاب صغوةالصغاى ابـن بـزاز دارد، كـه در حــدود


 4. Alessio Bombaci, Histoire de la Litérature Turque, Paris 1968, p. 178.

نوشته شده، و در زمان شاه طهماسب در IOFY توسط محمد الكاتب متخلص به نشاطى محض استفادة " نه تنها مريدان بلكه جميع مردم تركستان" ("جمع ترك مريدلرى بلكــه بوتون تركستان آدام لارى") ترجمه شده است. در ضمن ترجمه قسمتى از صغوة الصغا به عثمانى از سال IFOV وجود دارد، كه زندهياد تورخان گنجهای اين دو ترجمه را با در نظر گرفتن متن فارسى باهم مقايسه كرده است، و خــصوصيات مورفولوزيــع و لغـوى هريك را در آورده است. نسخة نشاطى كـه در بـريتيش ميوزيـوم اســت، مانــــد اولـين تر جمه قرآن، كه قبلٌ ذكر شد، در شيراز براى يكى از امراى قبيلـهُ ذوالقـدر تهيــه شــده است، و اين خود نكتهايست جالب. تمام كـسانى كـه بـيش از گنجــهاى ايـن نسسخه را ديدهاند، زبان آن را "تركى ـ جغتايى با مخلوطى از تركى غربى" وصف كردهانــل، ولـى گنجهاى نشان مىدهد كه ترجمه نشاطى هم از لحاظ نوشتارى و هم از لحاظ دسـتورى قرابت زيادى به ديوان جهانشاه، ديوان نسيمى و يا اشعار شاه اســمعيل دارد. بعـالاوه دو ليست مجزا از كلمات و افعال دو متن را ترتيب داده است، كه فرق تركىهاى عثمانى و آذربايجانى را نشان مىدهد. البته بايد خاطر نشان كرد كه از لحاظ سبك، نشاطى بيـشتر كلمات تركى را بكار مىبرد و مترجم عثمانى كلمات ‘عربى و فارسى مىآورد. گنجهاى، كلمات مغولى را در متن نشاطى نشان مىدهد و حتى در يكى دو مورد كلماتى كه را از آذرى قديم يعنى آذرى فارسى آورده است، متذكر مىشود. گنجهاى مىنويسد: "اريشههاى زبان ادبى كه در ترجمهُ نشاطى بكــار رفتـه اســت را در نــواحى جالايـرى آذربايجان و عراق، و تطور بعدى ايـن زبــان را در زمــان قـرهقويونلـو و آققويونلـوهــا مىتوان يافت. گذشُته از نحوه نگارش آن، اين زبان داراى خصوصياتى اســت كـه آن را از تركى عثمانى مشخص مىسازد و هــويتى جداگانـه بــدان مـىدهـــــ در دورة اقتـدار صفويان در اصفهان براى اين كه اين زبان را هم از تركى عثمانى (رومى) و هـم از تركى شرقى (جغتايى) متمايز سازند، نويسندگان محلى بدان عنوان "قزلباشى" دادند).'

1. Tourkhan Gandjei, "Turcica Agemica" in Festschrift Andreas Tietze zum 70.Geburtstag in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Wien 1986, p. 124.

به خاطر وضع سياسى خصشمانه بين دولــتهــاى آققويونلـو و قـرهقويونلـو در قـرن پانزدهم با عثمانى، و همجنين ايجاد دولت صفوى در قرن بعد، اين دگر گشت بيـشتر و بيشتر مىشود. اهميت كار عبدالجميل نصيرى در اينست كه تفاوت بين تركـى رومـى و قزلباشى را معين مىكند، و مىتوان گفت كه كتاب نصيرى، يكى از اولين فرهنـگهـايى است كه نمونههايى از اين دگرگشت را بدست مسىدهــد. از لحـاظ تركـى آذربايجــانى يـا قزلباشى نيز شايد بتوان گفت اين يكى از قديمترين فرهنگهاى زيان آذربايجانى مىباشد.

ط. زبـان تركى در روزگار صشوى
در دوره صفويه، تركى آذربايجانى كه بيشتر بهنام تركى قزلباشى ناميده مىشـد، داراى اهميت زيادى بود، و علاوه بر دربار بين مردم نيز به صورت وسيعى استفاده مىشد. اين مطلب بهندرت ذكر شده است و معمولا تاريخنويسان ايرانـى و غربـى بــه ايـن مـساله نمىیردازند. زبان تركى آذربايجانى در زمان صـفويه اكثـرآ توسـط ايرانيــان و اروپاتيــان "تركى " ناميده مىشد. و همحچنين شعرايى كه در اين زمان و حتى پيش از صـفويان كــه به اين زبان شعر گفتند مانند فضولى بغدادى، از آن بعنوان "تركى" نــام بردنــد. بــنظــر
 قزلباشى" را بكار مىبرد، وبايد گفت كه زبان مادرى او قزلباشــى نبـوده، بلكــه جغتــايى بوده است، ولى در تبريز متولد شــده بـود. يــى قـرن بـس از او محمدرضــا و بـسرش عبدالجميل نسصيرى، مؤلفـان فرهنـع حاضــر، تركـى آذربايجــان را "تركـى قزلباشــى " مىنامند. اما بايد گفت كه اين اصطلاح زياد بكار بـرده نـشُده اســت. ســياحان ارويــايى بطور كلى از اين زبان بهعنوان "تركى" نام بردند، به استثناء برتقاليان كه معمولا اين نوع تركى را "تر كمانى " نام دادهاند. شاردن بين تركى عثمانى و تركى كه در ايران حرف زده مى شود فرق مى گذارد و مى گويد اين تركى خوشآهنگتر يــا بــا ملاحــتتـــر اســت از تركى عثمانى، ولى براى عثمانيان زياد مفهوم نيست.'

1. "Turquesque", Chardin, Voyages, vol.4. p. 239.

در تمام مدت دولت صفويه تركى آذربايجانى بـهصـورت عمــده زبـان دربـار بـود و بعلاوه زبان محاوره قبايل قزلباش و افراد ارتش بشمار مىرفت. تا سال • 109 هريك از قبايل قزلباش حكومت ايالت بخصوصى را داشتند. مثلا شيراز قلمـروى ايـل ذوالقــدر، يزد در دست ايل افشار و هرات در دست ايل شاملو بود. در نتيجه گسترش زبان تركـى تاحدى به قبايـل قزلبـاش وابـستگگى داشـت. بــلـين جهــت در قــرن شــانزدهم، تركـى آذربايجانى خارج از مناطق سنتى اقامت قبايل قزلباش نيز گسترش مىيافت، ولـى بـس ازسال •109 كه ديگر قبايل قزلباش در نواحى بخصوصى قدرت نداشـتنلد، زبـان تركـى آذربايجانى بيشتر در نواحى شمال غربى ايران متمركز گـشت. بـا ايـن همــه در بعـضى جاهاى ديگر بهصورت انتزاعى باقى ماند.
روند گسترش زبان تركى آذربايجانى در ايران، جريانى تحولى بود، و گاهى گـسترش زيادى مىيافت. در قرن شانزدهم اين زبان در ايالاتى استعمال مىشد كه اكنون اتـرى از آن در آن جاها نيست، مثلاُ در لارستان فارس برتقاليان ايلات تركى ديدنــد كـه "تـرى زيان بودند و هم دزد و قزلباش بودند."' اكنـون در آن ناحيـه هنـوز ايــلات تـركزبــان (قشقايى، بهارلو) اقامت دارند، ولى در خود شهر لار اكنون زبان تركـى بكـار نمـىرود. هرچند كه در سال IDFI سفير ونيز مىنويـسـل " مـردم در لار تركـى و فارسـى حــرف مىزنند." بنا به گفتهُ تنريرو در سال ترك زبان بودند. در كاشان، قم، سلطانيه، زنجان، و دهات بـين زنجــان و تبريـز همــين


1. Ronald Bishop Smith, The First Age of the Portuguese embassies, navigations and peregrinations in Persia (1507-1524), Bethesda, 1970, pp. 65-66: Tenreiro, Viagens por terra da India a Portugal ed. Neves Aguas. Lisbon, 1991, p. 30.
2. Michele Membre, Mission to the Lord Sophy of Persia (1539-1542) tr. A.H. Morton. London: SOAS, 1993, p. 47.
3. Tenreiro, pp. 32, 37-41; Mestre Afonso, Viagens por terra da India a Portugal ed. Neves Aguas. Lisbon, 1991, p. 165.
اهل شهرهاى نزديك، همه مسلمانان فارس زبان بودند و تعداد كمى تركمان.

مىزدند، و در همين سال، اهالى شماخى هم تركزبانان و هم ارامنه بودنــد. ' در همــين منبع آمده است كه "زبان شهر اردبيل عين تركـى شـيروان اسـت." در آن وقـت ارامنــ

 بود، ولى همه تركى مىفهميدند و اكثريت فارسى را نيز مى فهميدند"‘، بـه گفتــن ســياح عثمانى اولياجلبىى در سال 1800 زبان قزوينيان "كردى، يكه تــركمن، فارسـى، عربـى و بهلوى" بود.

سياح برتقالى تنررو كه در سال IOYr همراه هياتى به حضور شاه اسـمعيل بـه تبريـز مىرود، آنجا را شهر زيبا و بزرگى معرفى مىكنـد كـه در "ايـن شـهر فارسـىزبانـان و
 خارج تبريز بهسوى غرب بيشتر ساكنان ارامنه و نسطوريان بودنــد، و در اطـراف وان و

 در ناحية الينجه هرجند كه مردم فقط تركى، فارسى و ارمنى بكار مىبرند، ايرانيـان ايـن نواحى را "فرنگى" (Frankish) مى خواندند."^ حدود سال . .10 ساكنان قلعــــ الاتاميـديا

1. Anonymous, A Chronicle of the Carnelites in Persia. 2 vols. (London, 1939, vol. 1, p. 113, 116.
2. Carmelites, vol. 1, p. 117.
3. Carmelites, vol. 1, p. 119.
4. Evliya Chelebi, Travels in Iran and the Caucasus, 1647 \& 1652, tr. Hasan Javadi \& Willem Floor, Washington DC, 2010, p. 219.
5. Tenreiro, p. 42; Smith, p. 52; Mestre Afonso, pp. 178-79; Membre, p. 17.
6. Tenreiro, pp. 53-54; Stanley, Lord. Travels to Tana and Persia by J. Barbaro and A. Contarini 2 vols. in one, (London 1873 [New York, n.d.]), p. 191.
7. Stanley, pp. 161-58. See also Membre, p. 17.
8. Carmelites, vol. 1, p. 48; Tenreiro, p. 43 ("frangues").

بنا به كفته بدروس بديك در كتاب خود "جهلستون" مراد ازالينجه ايالت نخجــوان اسـت و جحـون ميـسيونرهاى "فرنغـى " (كاتوليك) از قرن بانردهم ميلادى در آنجا فعاليت داشتند و عده ایى بدين كاتوليكى در آمده بودند احتمالا بدين مسـبب آنهـا را "فرنگى "مى انواندند.
(Elatamedia)، كه بين خوى و مرند واقعست، تركمان بودند، و ساكنان ايالت نخجـوان مسيحيان بودند و فارسى زبان كم بود. ${ }^{\text {² }}$ اواسط قرن هفدهمه، تركى آذربايجانى هنـوز گسترش زيادى نداشت، زيرا كه اوليا جِلبى در سال IGQr مىنويسد:" مـردم ايـن شـهر [نخجوان] به زبان دهقانى حرف مىزنند، ولى شعراى فاضل و ندماى ظريـف بـه زبـان
 مراغه "بيشتر مردم به زبـان بهلـوى گفتگـو مـى كنـــد و (افـصيحاللـسان و بــديعالبيـان)
 دارند" و از تركى آنان نمونههايى بهدست مىدهد، اما ارباب معـارف بـه زبـان فارسـى تكلم مى كنند."

به نظر مىرسد كه در قرن شانزدهم، اهالى تبريز بيشتر مسلمان فارسىزبان و عـــهاى هـم مسيحيان بودند و در بعضى قسمتهاى آذربايجان غربى و نخجوان مسيحيان هـم سـكونت داشتند، ولى بهطرف جنوب شرقى تبريز مسيحيان نبودند. در اينجا جمعيت مخلوطى بود از فارسى زبان و تركى زبان. در •lهV بنا به گفته آلساندرى " اهالى تبريز عمدة فارسـى زبـان، تر كمن و كولى هستند، و تعداد متنابعى مسيحيان ارامنه در آنجا زندگى مى كنتد، ولى خــارج از تبريز هيجِج گونه مسيحى بيدا نمىشود." كردستان مردم فقط به زبان كردى حرف مىزدنــد و هـيجڭكس فارسـى، عربـى و يــا تركـى

Pedros Bedik, Cehil Sutun, seu explicatio utriusque celeberrimi ... in Perside Orientis. Vienna: Leopold Voigt, 1678, p. 365.

1. Stanley, p. 164.
2. ايضاً همان منبع, see also Membre, p. 17.
3. Evliya Chelebi, p 14.
or. ايضاً ، ص ص هr or.
4. Stanley, p. 171.

دربارة زبان محلى امالى نبريز در اين زمان نگاه كنيد به رسالة روحى انارجانى بنام رسـاله در بيـان اصـطلادحات و عبارات


نمىدانست. همجְنين در گیلان فقط به گيلكى حرف مىزدند.' در مناطق مختلف ايران، تركزبانان ديغرى هم بودند، از آن جمله تركزبانان خراسان را مىتوان نام برد كه هنوز هم در نواخحى بجنورد، اســراين، قوجـان، درگـز و شـــيروان زندگى مىكنند، و بنا بر تحقيقات دورفر از بازماندههاى سلجوقيان و تركى آنهـا تركـى اوغز مىباشد، كه به جغتايى نزديكى است. يكى از دستههاى تركان كه هنوز در اطــراف فهان و جنوب تهران، و بين ساوه و قم هستند، خلجها مىباشند، كــه زبانـشان از تركـى اوغزى متفاوت بوده و گروه منحصر بفردى مىباشد. باز به نظر مىرسد كه در قرن هغدهم، زبان تركى از شيراز و كاشــان بـسروى كـرده
 هرجند كه تركى در قرن شانزدهم در اصـفهان اهميـت زيــادى نداشـتـ، ولـى در قـرن هفدهم به سبب بودن دربار صفوى در آنجا و نيز بخـاطر مهـاجرت گروهــى بـزرگ از از
 صائب تبريزى يكى از همين مهاجران بوده است، و با اين كه خود صائب متولـد تبريـز بود، گاهى او را تبريزى و گاهى اصفهانى مى خوانند. جِنانجه گفته شد، اين كه زبان دربارى تركى آذربايجانى يا قزلباشـى بــود، اسستفاده از




1. Sherley, Sir Anthony. Anthony Sherley and His Persian Adventure, ed. Sir E. Denison Ross (London 1933, p. 165.

Doerfer, "Turkic Languages of Iran", pp. 273-282.
2. Della Valle, Pietro. Les Fameux Voyages 4 vols. (Paris: Gervais Clouzier, 1664), vol. 2, p. 104.
3. Chardin, Voyages, vol. 5, p. 301; Manucci, Niccolao. Storia do Mogor or Mogul India 1653-1708. tr. William Irvine. 4 vols. (London, 1907 [Calcutta 1965]), vol. 1, p. 33.

سربازان بدان تكلم مى كنند. عامهٔ مردم فارسىزباننــد و تمــام اسـناد و مراســلات بـدين زبانست". ' شاردن مى گويد در "إدشاهى ايـران مـردم بيـشتر از فارسـى تركـى حـرف مى زنند،" و ضرب المثلى را مى آورد كه "فارسى بلاغت، عربى فصاحت، تركى سياست
 ايتاليايى بيترو دلاواله مىنويسد: "بزر گان قزلباش بـهوى گفتنـد كــه" فارسـى زبانيـست بسيار نرم و شيرين و واقعاً براى شعر و استفاده آن توسط زنــان مـىباشــد، ولـى تركـى مردانه است و مناسب مردان جنگى، بدين جهت هم شاه و امراى دولت تركى صـحبت
 باشى بهصداى بلند گفت:" سفره حقينه، شاه دولتينه، غازيلر اله ديلم الله الش و حـضرات
 تركى را به اولاد خود ياد مىدهنـد مخـصوصاً در ولايــات شـيروان، آذربايجـان، عــراق عجم، بغداد و ايروان، كه قزلباشان بر آنها تسلط بِيدا كردهاند. در دربار اصفهان، فارسـى بندرت شنيده میشود، ولى در فارس و شيراز، مردم فقـط فارسـى حـرف مـىزننــد."ه در جايى ديگر اولثاريوس مى گويد:" شــاعران در ايـران بـسيار محبوبنـد و بعـضى از آنـان در قهوهخانهها يا در كوجهها مـى ايـستند و در ازاء گـرفتن كمـى "بـول" شـعرى مـىنويـسند براى هركسى كه خواست،" و براى نشان دادن اين مطلب، شعرى از فضولى نقل مى كند:

## 1. Carmelites vol. 1, 165.

2. Chardin, Voyages, vol. 4, p. 239.





3. Olearius, Adam. Vermehrte newe Beschreibung der Muscowiticshen und persischen Reyse, ed. D. Lohmeier (Schleswig, 1656 [Tübingen, 1971]), p. 512.
4. Olearius. p. 616.
شاعر اولموش هر دره ده بيـر قـودوخ بـر داهى شــاعيرليغى الـدن قويــدوخ

وى همحنين مى گويد كه ايرانيان بين شعراى ترك و فارس فرقى نمـى گذاشــتند و بــا اشعار بيشتر آنان آشنا بودند، و اسامى شعرايى را كه مىدهد، عبارتند از "سعدى، حافظ، فردوسى، فضولى، جغانى، اهلـى، شــمس، نــوايی، شــاهدى، فرخـزاد (؟)، دهكـى (؟)، نسيمى و غيره"." در زمان شاه عباس دوم، برادران كرمليت گزارش مىدهند كه "تركـى زبان دربار است و در اصفهان گسترش زيادى دارد و همجنــين در شــمال."r خــصوصاً شاردن در اين باره صراحتاً مى گويد كه در ايران و بخصوص در بخشههاى شــمالى آن، قزلباشان بحدى زيادند و زبان آنان طورى گــسترش دارد كـه مـردم خــارج ايرانيـان را اشتباهآ به عنوان "قزلباش" مى خوانند. 「در • •\&\& رافائل دو مـان مـىنويـسد:"در حــالى كه زبان روزانه ايرانيان فارسى است، تركى زبان دربار است."״ به گفته كمبِفر در حــدود سال 18N0 :" تركى كه زبان مادرى صفويه مىباشد، زبان معمول دربار بشمار مـىرود، ولى عامه مردم فارسىزبان هستند. استعمال تركى از دربار به رجال و اشـراف گـسترش يافته است و بالاخخره به تمام كسانى كه مىخواهند از مراحم شاهانه مـستفيض گردنــلـ، رسيده است. بدين جهت امروزه تقريبـاً باعــث شـرمندگى اســت اگـر شــخص مهــم و متشخصى تركى نداند." سانسون فرانـسوى كــه بـين سـالهاى I\&AF و 1\&90 در ايـران زندگى مىكرد، مىنويسد كه ايرانيان معمولاً پادشاه را با اين الفاظ تركى مـورد خطــاب
I. اولناريوس ، ص \& \& \& معنى شعر اينست:
 است كه بهنظر ميرسد غلط بر باشدر r. اولناريوس ، ص STF.
3. Carmelites vol. 1, 373.
4. Chardin, Voyages, vol. 5, p. 301.
5. Raphael Du Mans, Estat de la Perse en 1660. ed. Ch. Schefer Paris, 1890, p. 134.
6. Kaempfer, Engelbert. Amoenitatum Exoticarum. Fasciculi V, Variae Relationes, Observationes \& Descriptiones Rerum Persicarum (Lemgo, 1712 [Tehran, 1976]), p. 144.

قرار مىدهند:" قربان اوليم، دينيم ايمانوم پادشاه، باشوا دونـيم."' تركـى آذربايجـانى تــا آخر حكومت صفوى بهصورت زبان دربارى مىماند، و حتى بــه شـــاه ســلطان حـسين، لقب "ياخشى دير" مىدهند بخاطر اين كه اين جمله ورد زبان او بوده و وبه هر مـأمورى




 ياد گرفتن تركى نكردند.


 مأمورين دولت بودند كه در مراسلات رسمي نـي نـي





رسيده است، نوشته است"."
اكثُر شاهان صفوى دو زبانـه بودنــد و فارسـى و تركـى را بخــوبى حـرف مـىزدنـــــ

1. M. Sanson, Estat present du royaume de Perse, Paris, 1694, p. 137.
 r. به نظر میرسد كه فقط اولين رئيس شركت شرقى هلندى در اصفهان، هيوبرت ويـسنيخ تركـى بلـد بـودد، و در ديـدارهاى خصوصى با شاه عباس اول و رجالش داشت بى آن كه احتياجى به مترجم داشته باشد.
Floor, Willem. The Afghan Occupation of Safavid Persia 1721-1729 (Paris: Peeters, 1998), p. 99.
F فلور، اولين سغرای /يران و هلنل، تهران FQV FQ، سهورى، صند r.

جهانگرد ايتاليايی، بیترو دالاواله، هنگامى كه بار اول بهحضور شاه عباس اول مــرســد، شاه از درباريان كه با او حرف مىزدند، مىپپسد كه آيا او تركى مىداند؟ شاه مى گويــ ":خوش گلدين، صفا گلدين". دلاواله مى گويل:" شاه با من به تركى صحبت كرد و مـن خلاصهوار شرح سفر خود را داده به سئوالات وى جواب دادم. ....وقتى كه من حرفم را تمام كردم، شاه به زبان فارسى و بهصورتى بسيار واضتح و بـا فـصاحت، مطالــب را بـه حاضرين باز گو كرد، جپنان كه او عادتاً اين كار را مىكند."' دانستن تركـى و عربـى نيــز از جملة شرايط منشيگرى شمرده مىشد. ميرزا نقى نصيرى در العـاب و مواجــب دورס سالکين صغوتِ (سال INM) دراين باره مىنويسل:" صاحب اين شغل مـىبايــل منـشیى بیعديل و او را مهارت تمام از علم انـشا و بلـد زبــان بادشــاهان و دسـتورات و آداب سلاطين جهان و بههر زبانى از عربى، و فارسى و تركى، آشنا و مربوط باشد." تركى آذربايجانى يا قزلباشى در آن زمان نيز داراى لهجههاى مختلف بـود. مثــالى كــه دراين مورد مىتوان آورد، حادثهايست كه در زمان شاه عباس اول اتفـاق افتـاده اســت. حاكم حسن عبداللو با جند حاكم ديگر از جنگ فرار كرده بودند و شاه دستور مجازات آنها را مىدهد:
 سر بسته مثل زنان آرايش نموده به الاغها سوار و در دور اردوى همايون بگردانند. بعــد از آنكه نوبت به حاكم حسن ابداللو مىرســد، حــاكم مزبـور كــه هميـشـه تـاج بــه سـر مى گذاشت، بعد از ملاحظةُ لاجِك، بِشُ آن شخصى كه مأمور به اين امر بوده بـه دو زانـو نشسته، تاج را از سر برداشته، بهزبان تركى، بطريق جماعت حسن ابداللو، بلند مى گويد كـه "(افاتحه اوخويليم! تا ايمديه دينج تاج وهاج، كه حضرت اميرالمؤمنين - عليـه الــسلام م شاه مرداننك كسوتى [ايدى]، باشيمزده ايدى، ايندى حضرت فاطمــه زهــرا صــلوت الله عليها كسوتينى باشيمزه با غليروق." 「

1. Della Valle 1664, vol. 2, p. 116.
r. نصيرى، العاب، ص Ar.


علاوه بر اين لهجه، لهجههاى ديگر تركى نيز در ايران متداول بودنل. به گفته اولياحلبى در تبريز در حدود سال •190 افراد ايل افشار لهجه مخصوصى داشتند، و نمونههـايى از كلام آنها را مىدهد. همجنين او در مورد تركمانان تبريز نيز متذكر مىشود كه لهجــهاى مخصوص بهخود دارند.' در شهر قزوين و استان گر گان، افراد ايل يكـه تركمـان، زبـان تر كمانى خود را حرف مىزدند
وجود كتابهاى دستور زبان تركى و لغاتنامههاى مربوط به آن كه از طرف ارويائيان و ايرانيان نوشته شدهاند، به ما امكان مىدهد كه درباره لهجههـاى ديگـر آذربايحجـانى نيـز اطالاعاتى بهدست آوريم. از اين لحاظ، مبلَغين مسيحى نيـز اطلاعـات جـالبى بــهدسـت مىدهند، زيرا كه آنان اصرار داشتند كتابهاى دعاى خود را به تركى و يا فارسـى داشـته
 لغات فارسى و عربى هـم آمده بود. يكـى از مبلغــين در سـال . I\&F. ســه بـار در هفتـه كلاس دســتور زبــان فارسـى بـــاى فرزنــدان رجــال ايـران در اصـفهان درس مـى داد.
 آنجا وازَههاى بسيار از تركى با معانى دقيق آنها آورده است. ؟ رافائل دومـان كــه حــدود پنججاه سال در ايران زندگى كـرد و در اصـفهان مــدفون اســت، و شــاهان صـفوى از او بهعنوان مترجم (كلامجى) استفاده مىكردند، در دهه .ISV دسـتور زبــانى بـراى تركـى نوشت كه نسخهاى از آن در بريتيش ميوزيوم موجود است. اين فرهنگ به لاتينى نوشته شده است و اول سيستم فعل و سیس تغييرات بسوندى آخر اسامى ومعــانى بعـضى از

$$
\begin{aligned}
& \text { I. سغرنامة اوليا جلبى، ص }
\end{aligned}
$$

3. Carmelites, vol. 1, 165.
4. L. Mirot. "Le séjour du Père Bernard de Sainte-Thérèse en Perse." Études Carmélitaines 18 (1933), p. 226, n. 1. Dictionnaire français et turcq, meslé de Persan et d'Arabe, Dictionarium latinum turcicum (Bibliothèque national, Paris).
5. Richard, Francis ed. Raphael du Mans, missionnaire en Perse au XVIIe s. 2 vols. (Paris 1995), vol. 1, p. 31-36.
6. Bastiaensen, Michel ed. Souvenirs de la Perse safavide et autres lieux de l'Orient (1664-1678) (Brussels, 1985).

صفتها را توضيح مىدهد. در ضمن جلولهايى هم ترتيب داده است كـه بطـور كلَـى، شمائى از التصاقات آخر اسامى، افعال و ديغر اجزاء دستورى را نشان مىدهـــ. دسـتور زبان تركى ديگرى كه بر اساس يادداشتهاى رافائل دومان، توسط يک سوئدى، كــه در سال IV9 در اصفهان بوده، نوشته شده است و نسخة آن اكنـون در كتابخانــهُ دانـششگاه اويسالا موجود است. اين دستور به فرانسه نوشـته شــده و عــلاوه بـر صـرف افعـال و مثالهايى از ضماير ملكى و غيره حاوى فرهنگى است از تركى آذربايجــانى بـه فرانـسه كه در ضمن كلمات روزمره رايج در اصفهان آن زمان را نيز دارد.'
 فضولى بغداديست .از شاعرانى كه منحصراً به تركى شعر گفتـهانــد، مـسيحى (ورقـه و گلشاه)، قوسى تبريزى (ديوان)، ملكى بيک آوجـى (ديــوان) و مرتـضى قلـى خخــان ظفـر (ديوان)، ميرزا محمد محجوب تبريزى (ديوان)، سلمان ممتـاز مـوجى (ديــوان)، ميـرزا صالح تبريزى و عاشق عباس توفارقانلى (ديوان) را مىتوان نام برد. شاعرانى مثل امـانى و صادقى، طرزى افشار، وحيد قزوينی، مصاحب گنتـوى، بـه تركـى و فارسـى ديــوان دارند، وعدهاى از شاعرانى هستند كه بهفارسى ديوان دارند و به تركى هم شعر گفتهانــد مانند صائب تبريزى (هفده غزل تركى)، واعظ قزوينى (نه غزل تركى) و تـأثير تبريـزى (تعدادى غزل و قصيده )، صفى، و ميرزا محسن تاثير تبريزى.「

برخافف عقيدة بعضى از تاريخنويسان، شاهان صفوى، حامى شعرا بودنــد ، و بعـضى از شاهان و شاهزاد گان نيز خود شاعرانى دوزبانه بودند. از همه مشهورتر شــاه اســمعيل مؤسْس دودمان صفوى است كه تحت نام ختايى ديوانى به تركى دارد كه بارهــا پـــابٍ شده است. ابراهيم ميرزا نوء شاه اسماعيل (• •

1. Richard vol. 1, p. 115-18.
r. نگاه كنيد به مقالة حسن جوادى در ايرانيكا تحت عنوان " ادبيات آذرى".

 Xvii = XVII Əsr Azərbaycan Lirikasi (Antologiya).

بود و شعر به فارسى و تركى مى گفت. ' شاه عباس اول كه خود به فارسى و تركى شعر مى گفت، دستور مىدهد كه مخزن شاعر جغتـايى حيـلدر را بــه فارسـى ترجمــه بكنــد، و همجّنين از صادقى افشار كتابدار دربارش مى خواهد كه مثنـوى مولــوى را بـه تركـى
 ملكالشعرايى مقامى بود رســمى در دربـار صـفوى و ملــعالـشـعرا در مواقـع مختلـف قصايدى در ملح بادشاه و يا بهمناسباتى ديگر جحون تحويل نوروز يا احــداث عمـاراتى پِادشاهى اشعارى مىسرود كه بعضى اوقات به زيان تركى بودند.

## †. تاريخجـهُ فرهنگ نويسى

جون دولت صفوى، روابط زيادى با كشورهاى همسايه داشت، از اين لحاظ، دانـستن زبانهاى اين كشورها ضرورت داشت. بدين جهـت دولت صفوى مـأمورينى را كــه ايـن زبانها را مىدانستند استخدام مىكرد. با اين همه، به تأليف فرهنگهــاى مختلـف بـراى اين زبانها احتياج حس مى شد. از اين روست كه فرهنگهاى متعددى در زمان صفويه و بيش از آن نوشته شده است. "
اولين فرهنگ تركى ديوان لغات الترك (F\&\&-fff اثر محمود بن حسين كاشغرى است كه شامل اشعار و ضربالمثل ها و معانى لغـات از تركـى قراخانيــان و اوغــوز بــه عربى مىباشد. دومين اثر مهم از اين لحاظ، كودكس كومـانيكوس (Codex Cumanicus) نام دارد و فرهنگیى است به لاتين، فارسى و يكى از لهجههاى قــديم تركـىـ(قبجــاق يـا قومانى) و نشان مىدهد كه تركى و فارسى مورد نياز مبلغين و تاجرانى بوده اســت كــه
r. ז. نگاه كنيد بهد به مقالة ماريان سيمیسون در /يرانيكا تحت عنوان "ابراهيم ميرزا".

Nazim Ibrahimov, Min Beş Yüz Ilin Oğuz Seri: Antologiya, 2 vols. Baku, 1999, vol. 1, p. 244.
r. نگاه كنيد به مقالة كنجهاى، "زبان تركى "، ص

 http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/28913901116.pdf

به قلمرو مغولان سفر مىكردهاند. قسمت دوم آن مجموعهايست از عبارات زبان قچحچاق، كه قومانى نيز خوانده مىشود، و از لحاظ موضوعى تقسيم شده است.' پـس از ايـن دو فرهنگ تركى كه مىتوان كفت قديمترين فرهنگها از نوع خود هستند، تعـداد ديگـرى فرهنگهاى تركى بهفارسى يا فارسى به تركى نوشته شدهاند كه عنوان بعضى از آنها بــه اختصار جنين است:

ا. زفان گويا و جهان بويا فرهنگى است از قرن جهاردهم مـيلادى و در هنـد تـاليف شده است، و براى اولين بار سيستم الفبا در تنظيم آن بهكار رفته است. كتاب بـه هفـت قسمت تقسيم شده است و هر قسمت فرهنگى است جداگانه براى زبانهاى مختلـف از قبيل فارسى، عربى، رومى (يونانى /لاتين/سريانى) و تركى.' Y. بخش دوم شسرفنامه مَنيرى يا فرهنگ ابراهيمى (تـاليف AVA ق) اتـر ابـراهيم قـوام فاروقى است كه باز در هند تأليف شده و از زفان كويا استفاده كرده است. اين فرهنـگ اساساً فرهنگى است بهفارسى كه بخشى از آن مربوط به زبان تركى مىشود. r. بدايع اللغه (قرن نهم) از ايمانى متخلص به طال هروى است كه بهفرمـان سـلطان حسين بايقراء نوشته شده و قديمترين نسخهُ آن در كتابخانه سن بیترزبـورگ، تــاريخـ IV•0/ IIVV نوشته شده و بسيارى از كلمات اشعار او را ايضاح مىنمايد.
 توسط منـشىاى از كلكتـه در IAYO مــيلادى استنـساخ شــده و نـسخهة آن در بـريتيش ميوزيوم است، به "لغات كلكته" مشهور است. اين اثر به سه بخش تقـسيم مـى شــود، و مقدمهٔ آن درباره صرف زبان جغتايى است. بخش اول بـهصـورت الفبـايى افعـال، و در


 r. نگاه كنيد به مقالة سلمان بايوفسكى تحت عنوان "فرهنگ ابراهيمى" در /يرانيكا.

بخش دوم اسـمها داده شدهاند. در بخشَ سوم بهصورت گروهى حيوانات، روييـدنىهــا، و معدنيات داده شدهاند. در ضمن، اين فرهنگ، حاوى اسامى قبايل ترك و اصطلاحات

نظامى نيز مىباشد.
ه. كتابى ديگر كلورزنامه است، كه به معنـى جحيزيـست كــه زيــاد مـورد اسـتفاده قــرار مى گيرد، و لغتنامه ای است از جغتايى به فارسى تاجيكى تأليف محمد يعقوب چننگى از قرن دهـم هجرى.

كتاب /خترى تاليف مصلحالدين مصطفى (متوفى V. VA/9A^) مـىباشـد و حــداقل
 ' و و لغت نامهايست عربى به تركى عثمانى ، IANF/IY•Y
^ . تحغفه حسام يا لغت حسام، سرودة حسامالدين حسن بن عبدالمؤمن خويى ملقب به مظفرى و متخلص به حسام (سده هفتم هجرى) 9. نصاب تركى نورمحمدبيك قاجار نوايىخان كه نصيرى از اين و از تحفةٔ حسام نام

- ا. فرهنگ /بوشتا كه در قرن شانزدهـم از جغتايى بـه عثمــانى تــأليف شــلده اســت و مولف آن معلوم نيست، يكى از مهممترين فرهنگها در نوع خود مىباشد. گفتنـى اسـت كه جون عنوان و نام مؤلَف آن افتاده است، اولين كلمهُ جغتايى كه در كتاب داده شده كلمهُ "ابوشقا" ( يعنى پدر) است و از اين جهت نام كتاب را ببوشتا يالغــت ابوشتا گذاشــتهانــد. قديمترين نسخه موجود از سال 909 هجرى، تقريباً بنجاه سال بعد از مرگ نوايى و بيـست سال پس از فوت بابر نوشته شده است كه هنوز جغتايى زبانى زنده بود. در مقدمه كوتاه اين كتاب فرقهاى املايى بين زبان جغتايى و تركى عثمانى داده شدهاند.
I. در ضمن اسم نويسنده لغت اختترى بهصور تهاى مختلف داده شـده است. در برو كلمن بهصورت "مـصطفى بـن
 احياء التراث العربى،

l. تحغنة شاهلى تاليف ابراهيم شـاهدى (I نامهايست منظوم از فارسى به تركى عثمانى كه سال تأليفش احتمـالاً • الا اسـت. اين لغتنامه، نمونهاى براى مؤلَفين ديگر شده و تقليدهاى زيادى از آن موجــود اســت. اسم او بهصورت "ابراهيم خداى دده" نيز داده شده است. Y I صاحبى نخجوانى(نوشتة VYF ق.) كه گويا در تبريز نوشته شده و شــامل حــود گجهـار هزار كلمه و ترجمهُ آنها به تركى آذربايجانى مىباشد، بايد نام برد. اين اثر شـرحى هــم بــه تركـى در (اامثلـــن لــسان بارسـى" دارد و بــراى نــو آمـوزان زبــان فارســى اســت. ' كتاب ديگرى به همين نام از مؤلكَى ناشناس در همين قــرن، ولـى بعــد از نـسخخة اخيـر نوشته شده است كه شامل قريب شانزده هزار وازهه و ترجمهُ تركـى آنهاســت و شـرحى هم به فارسى در مورد آموزش قواعد دستور زبان فارسى دارد.「 بطور سنتى، نوشتن فرهنگ به صورت منظوم نيز مرسوم بوده است و اين هنر شـعرى را نصاب مى گفتند. نوآموز اغلب با حفظ شعر و بـه كمـك حــاووت و مـوزونى شـعر مىتوانست زبان مورد نظر را ياد بگيرد. قديـمترين اين نوع كتـاب نـصاب الصبيان اتـر ابونصر فراهى است (متوفى •VF ق) كه كلمات فارسى و اطلاعــات عمـومى را جهــت نوآموزان به شعر سروده است. يكى از قديمترين نصابهها از فارسـى بـه تركـى تحغــــ حسام يا لغت حسام نام دارد از حسامالدين حـسسن بـن عبــدالمؤمن خــويى ملقــب بــه مظفرى و متخلص به حسام از قرن هفتم. اولــين نـصاب دو زبانـه از تر كـى بــهفارسـى احتمالاًاز جانى بيك ابن ملك شاه خراسانى است كه از قلندران شاه بندرى بـوده و آن را در حدود سالهاى 980-9V. ق تاليف كرده است. بيشتر فرهنگهاى منثور در مقدمه، فصلى را به شرح نكات دستورى ، تلفظ و نكـات املايى تخصيص مىدهند و سبس به دادن معانى لغات مى بردازند. آقاى على صبّاغ كـهـ
 r. "صحاح العجم نسخن غازان" به اهتمام غلامحسين بيگدلى، انتشارات وحيد، تهران

مقالهاى كه در اين زمينه نوشتهاند، اين نوع فرهنگیها را از لحاظ مقدمه بر دونوع تقسيم

 و گاهى به طرز املاى لغات مىیردازند، و سپس لغات را بهصورت الفبـايى مـى آورنــد.
 آغاز فرهنگى سنگالاخ. نوع دوم فرهنگهايى است كه مؤلَف مقدمه زيادى ندارد و بيشتر به اصل مطلب يعنى شرح لغات مىيردازد. از نــوع دوم مـــتـوان مقدمـه لغـات تركــى




 شده است، كه شامل حدود شانزده هزار لغت است
نصيرى در مقدمه كتاب خود، جنـدين صـنحه بـه خـصوصيات دسـتور زبـان تركـى


 شدن حرف قاف مى گويد:
مثلاً حروف اول و آخر لفظ "قوروق" را كه امر و بهمعنى بترس اســت بـهقــاف بايــد

 مىبايد كه تغيير نداده باز بقاف قلمى نمايند. فصل دوم مقدمه دربارء قواعد سخنورى است، و در آن نصيرى، حروف الف، بّ، جافي

دال، ر، سين، شين، غين، مـيم، نــون و واو را گرفتـه حـالات مختلـف دسـتورى رادر جغتايى، رومى و قزلباشى بيـان مـىكنـد، و اشـعارى هـم جهـت استـشهاد از جغتـايى مىآورد. تقسيماتى كه براى هر حرفى داده مىشـود، يكـسان نيـستند و از دو تـا هفـت قسمت مىتواند باشد. براى نمونه درباره حروف "دال" مىنويسد:
د ابجد بر شش قسم باشد، اول دالى كه در تركى رومى و قزلباشى و جغتـــيى بـا يــاء افاده معنى ماضى غايب كند جــون "ايلـدى" و "قيلـدى" يعنـى كـرد و دال مكــسور و مضموم كه با ميم ساكن در لغت رومى و قزلباشى و جغتايى افــادة مـتكلم كنــد . مثـال قزلباشى [9 الف] و رومى "ايلدوم" و مثال جغتايى "ايلديم" يعنى كردم. سيم دالى كه با قاف يا كاف در لغت رومى و قزلباشى افادة متكلم مـع الغيـر كنــد، جــون "گلــدوق" و "كَلدوك" به معنى آمديم. جهارم دالى كه افادة مـصدر كنـد و آن مـضموم و در تركـى رومى و قزلباشى با كاف عجمـى و در تركـى جغتــايى بـا قــاف اسـتعمال شـود، و آن مشروط بود باين كه بعد از كاف و قاف ضمير باشـد، چجـون "گلـدوكى" و "گيلـدوقى "
 مفتوحى كه در تركى جغتايى افادء معنى وقت مىكند جـون " ايتاردا"، يعنى وقتـى كـه مى كند و در قزلباشى و رومى نيز همان افاده نمايد. ششم دالى كه با نون ســاكن بمعنـى از باشد و دال مزبور در تركى رومى و قزلباشى مفتوح بود، چحـون "گتمكـــدن" يعنـى از رفتن و در جغتايى مكسور باشد.

## ه. مولف كتاب و خاندان او

عبدالجميل نصيرى و پدر او محمدرضا نـصيرى، كـه هـردو از منـشيان دربارصـفوى بودند، مولف نسخه حاضر هستند. پدر، اين فرهنگ را تقريباً بيست سال بیشتر از مـرگ خود شروع كرده، اما نتوانست آن را به پايان برساند، و پسرش عبدالجميل نصيرى، كــه عنوان الطوسى را نيز بهنامش اضافه كرده بود تا خود را به خواجـه نــصيرالدين طوسـى نسبت دهد، اين كار را به اتمام رساند. پٍر و پسر به خانواده با نفوذ نـصيرى ارودبـادى

تعلق داشتند كه تقريباً نسل به نسسل عهــدهدار مناصـبـ مهـم در دربـار صـفوى بودنــد. هرجند كه اين خانواده ادعاى نسبت به نصيرالدين طوسى داشته است، امـا ســندى يــا دليلى بر اين ادعا نيست. اولين شخصى كه از اين خانــدان در تــاريخ ذكـرى از او رفتـه است، ملك بهرام اردوبادى است كه در خدمت شاهان آق قويونلو بود و هنگام جلوس شاه اسمعيل اول مجبور به استعفاء شد. وى مثل بيشتر صاحبان منـصب ايـن زمــان در خارج از كشور پناه جست. هنگامى كه شاه اسمعيل چجند سال پس از بر تخــت نشـستن از اردوباد ديدن كرد، از ويرانى خانههاى زيباى آنجا تعجـب كـرد، و يكـى از ملازمــين شاه خاطر نشان ساخت كه اين وضع بهخاطر رفتن بزرگانى جحون ملــك بهـرام بوجــود آمده است. اين شخص، يكى از اقرباى خواجه عتيق منشى شاه بود وخواجه عتيت كسى است كه براى بار اول مهرش را در فرامين شاه اسمعيل مىبينيم. به همين خاطر بود كـه شاه اسمعيل ملك بهرام را به ايران دعوت كرد. باز گشت ملى بهـرام بحــدى درآبـادانى اردوباد مؤثَّر بود كه شاه اسمعيل او را كالنتر اردوباد ساخت. هنگامى كه شاه به شكار و ماهيگیرى بدين شهر مىى آمد، ملك بهرام ميهماندار او مىبود. خاندان نصيرى يا اردوبادى، هميشه شامل الطاف همايونى بـود. ميـرزا كــافى(متـوفى
 كه در راه مكه در حدود • ا ا فوت كـرده بـود، بـنج بـسر داشــت: ميـرك بيـك بـسر ارشدش منشى و لشكرنويس معصوم بيك صفوى وزيـر اعظــم شــاه طهماسـب اول از
 بود. پس از كشته شدن اين شاهزاده در IOV\& به مدت دو سال شغلى نداشت تا اين كه در VVV شاه محمد خدابنده او را كالنتر تبريز ساخحت. ولـى چحـون او بـا حــاكم تبريـز نتوانست بسازد، استفعاء داده به اردوباد بر گشت. در سال IDAF حاكم جديد تبريز از او خواست كه دوباره كلانترى تبريز را بهعهده گيرد و او به تبريـز بر گـشت و بعــداً وزيـر همين حاكم گرديد. مدتى بعد، ادهم بيك وزير مهردار شاه عباس شد، ولى عاقبت او از كار ادرارى خسته
 در گذشت. بسر سوم حاتم بيك كه پس از پدرش كانتر اردوباد شد، بهعلت اختلاففـات محلى استعفاء كرده بـه دربـار صـفوى روى آورد و از آنجـا بـه وزارت حــاكم خــوى منصوب شد. در زمان شاه عباس، وزير حاكم كرمان و سبس شاه او را مستوفى الممالكى ساخحت، و چس از شش ماه وزير اعظم شد. او تا مر گش در سال • \|S در اين مقام باقى ماند. بسر جچهارم ابو تراب بيک اول مستوفى و سپس وزير حاكم مشهل بود. پسر پنجم ابو طالب بيك، اول مستوفى و بعد وزير حاكم هرات بود، و در زمان محاصره هرات در pl0ヘA-IDAV شومى در انتظار ابوطالب بيك بود و عبداللهخان براى ايـن كــه نـشان دهـــ اهميتـى بــه مذاكرات نمى داد، طالب نگُنبخت را دم دهانه توب گذاشت. شاه عباس به سبب ايسن اتفاق بود كه برادر سوم حاتم بيك را وزير اعظم ساخخت، و به خــاطر خـــدمات خانــدان نصيرى، پسر ده ساله حاتمبيك كه نام او هـم، ميرزا ابوطالب بود، بهجاى پدر نشاند و تا سال اצY در اين مقام بود. ولى بهقول اسكندر بيك منشى "بجهــت بعـضى امـور كــه لازمهٌ نشاء [نشاط؟؟] جوانى و غرور جــاه و منـصب اســت، از ايـن عطيــهُ والا مهجـور گشت".' به نظر میرسيد كه دوران ادارى او سر آمده است، ولى شــاه صـفى اول، او را مجلسنويس خود ساخت، و او دوباره در צFYا وزير اعظم گشت. ميـرزا ابوطالـب تـا
 اين بدبختى، تاثيرى در بقيه افراد خاندان نصيرى ندارد. ادهم بيك پسرى داشـت بهنام ميرزا عبدالحسين كه منشى الممالكى شاه صفى مىشود و او مولف كتاب منـششآتى اســت بهنام تحغגٔ شاهى. ادهم بيك دو پسر داشت يكى محملرضا كه مجلسنويس مىشود و ديگرى ميرزا زينالعابدين كه منشى الممالك مىشـود. ميـرزا محمدرضـا مؤلــف كتـاب


[^0] مى كند، و ابوالقاسم و ديگرى محمدتقى.

 نسخة آن در كتابخانه مركزى دانشُكاه تهران است؛ دوم


 فرهنگى نصيرى را دادهايم.
عبدالجميل در آغاز فرهنگى تركى مى گويد كه مؤلْف بخشُ" متعلقات زبان تركى " را را


 معلوم است كه در اساس بدرش اين كتاب ران نوشته است. عبدالجميل مـىنويسد: " ...





 است كه پسر ديگر ابوالقاسم آن را تمام كرد.



 ميوزيوم را دربارة املا، قواعد سخنورى و منشى گرى تدوين نمود. در يادداشتى كه او به تاريخ IIV تَ بر روى ورت اول كتاب گذاشته است، آن را رساله دَوَران ناميــده اســت. معنى كلمهُ اخير معلوم نيست و ريو حدس مىزند كــه مقـصود از آن "دبيـران" باشــد،

جون مؤلَف اميدوار است كه كتابش براى "دَوْران نمايان عرصه روز گار " مفيد باشد.' از اعضاى ديگر از خاندان نصيرى كه صاحب تأليفات بودهاند، مىتوان محمد ابراهيم نصيرى مولف دستور شهرياران، معاصر شاه سلطان حسين، ميرزا نقى نصيرى مجلـسـنويس شاه طهماسب دوم و مولف العـاب و مو/جــب ســلاطين صـفويه را ذكـر كـرد.' آخرين فرد مهـم اين خاندان، ميرزا كافى است كه خليفة خلفاى شاه اسمعيل دوم بـود و بعدها به عنوان سفير نادر شاه به روسيه مىرود.

## و. ز. زبان تركى و دارالانشاء

دانستن زبانهاى ديگر براى دبيران امرى تازه نبود. در دربار ساسانى، دبيران دو زبانــه نيز بودند كه به عنوان مترجم خدمت مىكردند. مثالْ يک دبير هندى در دربار خــسروى
 0 عبادى بود، كه پدرش در خدمت همين خسرو و بــر او هرمـز جهــارم بــوده اســت.

1. Ch. Rieu, Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum. London. 1879-93, vol. 11, p. 519; A. H. Morton, "An introductory note on a Safawid munshi's manual in the library of the School of African and Oriental Studies," BSOAS 33/1970, pp. 352-58.
r. ميرزا نقى نصيرى، القاب و مواجب دورة سـلاطين صغويه بهامتمام يوسف رحيم لو، مشهد، انتشارات دانـشعاه، ITVI
اين كتاب را ويليم فلور به انگليسى ترجمه كرده و شرح حال ميرزا نقى را نيز بدان علاوه كرده است.
Titles and Emoluments in Safavid Iran. A Third Safavid State Manual and with commentary by Willem Floor (Washington DC: MAGE, 2008).
r. در مورد زندگى ميرزا كافى نگاه كنيد به مقالة ويلم فلور در "مجلة مجمع شرق شناسان آلمانى " Willem Floor, "The khalifeh al-kholafa of the Safavid order," ZDMG 153 (2003), pp. 51-86.

$$
\begin{aligned}
& \text { ه. نگاه كنيد به ماده "دبير " در /يرنيكا. }
\end{aligned}
$$

بعد از استيلاى اعراب نيز همين سنت ادامه مىيابد. در زمان غزنويـان، منـشيان ديـوانى مى بايست فارسى، عربى و تركى بدانند تا بتوانند با امراى ســلجوقى و يــا امـراى تـرك
 درمى آيد. در دربار اين سلسلدها علاوه بر ديوان مركزى يا "ديوان اعــلا" ديـوان فرعـى ديگرى بود كه به امور نظامى و كارهاى مغولان و تركـان رسـيدگى مـى ايلخانان و جلايريان ادارهاى بود كه "كاتب احكام مغولى" ناميده مىشد، و رسم بر ايـن بود كه احكام رسمى هر گروه زبانى بدان زبان نوشته شود، مثلاً به مغـولى و و يـا تركـي جغتايى تا بهتر فهميده شوند. نخجوانى در دستور الكاتب مىنويسد: "بههر طايفه كتابت
 جملت به مدينة السلام بغداد و ساير بلاد عراق عـرب احكــام بـه زبـان عربـى صــور
 طوايف مغولان و اتراك نيز بالسنه و خطوط ايشان احكام ارسال كـردن تــا فهــم آن بـهـ آسانى كنند... اگر بعضى از مغولان و متغلبان او را به تكليف و الزام بر كتابتى دارند كــه از منهج معدلت و ياسا و ياساق مستعبد باشد، او بدان التفات نكند." با ايـن همــه، ايـن
 ديوان اعلا، ديوان فرعىاى وجود داشت به نام "ديوان بزرگ" كه تابع ديوان اعلا بـود و
 كه اين ديوان بزرگ، تكاليف ديگرى نيز داشت. در اواخر دوران تيمورى، رياست ديوان بزرگ بر عهدة يكى ديوانبيگى بود كه به امور نظامى وكارهاى تركان مــرســيد، و زيـر
1.تاريخ بيهتى، جاب غنى، ص 19r:
C.E. Bosworth, The Ghaznavids:Their empire in Afghanistan and Eastern Iran 994-1040. Edinburgh, 1963, pp. 129-30.



نظر او "ديوان تواجى " و يا هيات مشاوران نظامى بود كه تحت نام "ترك ديـوانى " نيـز شناخته مىشد. براى ايرانيان و يا غير تركان، يک ديوان فرعى ديگرى بود كه زير ديوان اعلا انتجام وظيفه مىكرد و "نويسند گان تاجيك" (يعنى فارسىزبــان) در آن بـهخـــدمت مشغول بودند، و"ديوان مال" تابع آن بود. 'نظام اداريى شبيه اين در زمان آق قويونلوهـا

اين تفاوت ادارى بين تر كان و ايرانيان در زمان صفويه از ميان رفته بــود، ولــى سـنت منشى گرى دو يا سه زبانه هنوز وجود داشت. بدين جهت است كه عبدالجميل نـصيرى در سر آغاز فرهنگ خود، دانستن تركى را نيز بـه وظــايف منـشيان اضــافه مـى كنــد، و مى گويد:" از آنجا كه از بسيارى ورود مكاتيب پٍادشاهان روم و قلماق و ساير ســلاطين تركى زبان به آستان آسمانبنيان كه بايست تر جمه بزبان فارسى شود، احتياج بهدانـستن لغات مشكل تركى مىشد." ناگفته نماند بـا ايـن كــه بيـشتر مكاتبـات بـهفارسـى بـود، مراسلات تركى نيز جهه در خارج و جهه در داخل كشور انتجام مـى گرفــت. مـثـلا محمــد طاهر وحيد مىنويسد:" هون درويش مصطفى ارادة مراجعت بـه وطـن مـألوف (الكــاء روم) داشت، رقم اشرف بهخط مبارى به اسم حاجى منوجهرخان بيگلر بيگى شيروان.... در سلك تحرير بل سمط اعجاز كشيدند." و اين نامه به تركى مـىباشــد و چنـــين آغـاز مى شود :"اخخلاص طريقنده راسخالعقيده و شجاعت و مبارزات يولونده پسنديده حاجى منوجهرخان توجّه و عنايتم طرفينه بىنهايت سيزبيلوب اوزكى اكثر خاطره مله بيله سن خصوص بعضى فيضلو مجلس لرده انشاءالله يخشى وجهله حضورمزه يتمك ميستراوله. آيينهُ ضميرى ائمّه معصومين - عليهم السلام - مهرندن مصفَّى درويش مصطفى يولداشى بيرله شيروان سمتندن اوز ولايتنه گتمك اراده سى وار مهربانليق لازمه سن يره گتوروب روانه ايله سن."

1. Hans Robert Roemer, Staatsschreiben der Timuridenzeit. Wiesbaden; Steiner, 1952, pp. 169-171.
2. J. E. Woods, The Aqquyunlu: Clan, Confederation, Empire. A Study in 15th/9th Century Turko-Iranian Politics, Minneapolis and Chicago, 1976, p. 13.
r. محمد يوسف واله قزوينى اصفهانى، /يران در زمان شاه صغى و شاه عباس دوم. بهاهتمــام محمدرضــا نـصيرى.

تورخان گنجهای مى گويل: "زبان و سبک ساده و بىتگلف اين اماننامه، نمونــهُ زبـان احكام و فرامينى است كه به تركى در دوره شاه اسمعيل و شاه طهماسب صادر مىشــده است. اين زبان، حدّ وسطى است ميان زبان گفتار و گفتگوى روزمره و زبان مطـنطن و برتكلفى كه در مكاتبات و مراسلات رسمى بين ايران و اروبـا از دورة شــاه عبــاس اول بهبعد، به تقليد از منشيان عثمانى رواج داشته است." آن گاه وى دو نامهُ ديگر، يكـى از شاه صفى به فرديناند ثانى امْراتور اتريش و ديگرى از شاه سلطان حسين بــه فردريــى اگوست یادشاه لهستان مثال مىآورد. ' در منابع روسى آمده است كه در زمان شاه عباس "ايلجچيان بزرگ [روسى] در گفتگو با درباريان [ شاه ايران]، اعتماد الدوله و همكارانش، مى r ناگفته نماند كه دربار تزارى در قرن شانزدهم و هغدهم براى ترجمهٔ مكاتبات سياسى از ارویا و آسياى ميانه و آسياى صغير عده زيادى مترجم داشت. در سال IVA9 بيـست و دو مترجم در دربار روس بودند كه هشت نفر از آنان به زبان تاتارى مسلط بودنــد، و بعضى از آنان به "زبان تركى" (احتمالأعثمانى) آشنا بودند.

ايلجِيان و سغراى روس كه به ايران مىرفتند، با خود، نامههاى رسمى به زبان روسـى و نيز ترجمهة آنها به زبــان قـديـم تاتـارى را همــراه داشـتند. در مقابـل، دربـار صـفوى،
 شانزده و هغده، دربار روس بيش از چنجاه و ينج نامه از شــاهان "قزلبـاش " بـه زبانهـاى

 صدر اعظم عثمانى). ا. تورخان كنجهاى، "زبان تركى در دربار صفويه در اصفهان"، در صائب تبريزى: شاعر وسيع مسـنـرب، مجموعـئ مقالات، به اهتمام محمد على حسينى
r. تزار روسيه همحنين با اوررنگ زيب به زبان تركى [ شايد به تركى جـى جغتايى و يا نو كايى مكاتبه داشته است.] Gopal, p. 57 ,85, n. 1.
3. Mirkasym Usmanov, "Documents of Russian - Eastern Correspondence in Turkic languages and their Significance in the Science of Sources" International Journal of Central Asian Studies 1/1996 [http://www.iacd.or.kr/pdf/journal/01/1-02.pdf].
"فارسى و تركى آذربايجانى" دريافت كرد. اولين بار كه دربار روســيه نامـهاى بــه زبـان تاتارى به دربار صفوى فرستاد، در سال IDA^ بود.
V. نسخـٔ فرهنگ تركى
 تهران محفوظ است. از گذشتگان، ميرزا محمد مهدى خان استرآبادى، منشى نـادرشـاه و مؤلف فرهنگ سنگالخ و عالم آراتى نادزیى ذكرى از اين كتاب مى كند هرجنـد كـه بــدان اهميت زيادى نمىدهد. ناشر انگليسى سنغالخ سرجرالد كلاوسون نيز دسترسى به ايـن



 در مقالهاى كه در مجله توركيكا ( (Y91، جلد دام در دربار صفويه در اصفهان".' نوشته، اين نسخه را بيشتر معرفى كـرده اســت. دو ســال پيش از طريق دوست عزيز آقاى محمدعلى حسينى (برلين) نسخهاى از آن را از طريـق آقاى محمدعلى تاجاحمدى (پاريس) براى ما فرستادند و هر دو در رفع اشـكالات ايـن فرهنگ سهم بزر گی داشتهاند ${ }^{\text {T }}$
 ورق دارد. آخر نسخه، يعنى بخش خاتمه كه مربوطست به زبان قلماقيه (كلموكى) پنج ورق افتادگى دارد.بطور كلى، نسخه بهخط نسخ خوانا نوشته شده اســت. لغــات تركـى بهخطى متفاوت نوشته شده و بالاى هر كلمه خطى قرمز كشيده شده است. مطابق روش


 تهران، .

نسخههاى قديـم فرقى بين "ب" و "بٍ"، "ج"و"ج"و "ک"و "گ" گذاشته نشده است و فرق آنها با ذكر "با"، "جيم" و "كاف" عجمى و عربـى مـشخخص مـى شــود. در بعـضى مواقع كاف با سه نقطه (ڭ) كه در تركى عثمانى مرسوم بــوده، بكــار بـرده شــله اســت. عبدالجميل در بسيارى از موارد، نظر پلرش را در مورد معانى بعضى لغـات در حاشـيه مىآورد و در آخر هميشه حرف "ص" و گاهى "ص مثال مى گويد :" والد فقير گويد كه اين لغت در نسخه صحيح نبود ص" كه اشاره است به يكى از منابعى كه در مقدمه ذكر مىشود. در جايى ديگر مى گويد: " اونــداماق فريــاد كردن "و در حاشيه اضافه مىكند: "والد فقير گويد كه يا بهمعنى طلبيدن است. ص" در جايى ديگر مىنويسل: " مَشَيِّنَانَ بيشه، والد فقير گويد مشه مترگَ بيشَه و ستان فارسى است. جحون اول آن را متركَ و اسـم كردهاند نوشـته شــد." در بعـضى مـوارد نيـز وجـه اشتقاق و يا اصل كلمه را توضيح مىدهد، مثلاْ : "مُشْنُُُت مرُده، والد فقير گويد كه اصـل آن مزذده لق فارسى است، ليكن چحون متركّ و به كلمــهُ ديگـر ضــم و اســم و اصـطلاح كردهاند نوشته شد."
مؤلْف بطور كلى، معادل كلمات تركى را به فارسى و گاهى به عربى مىدهد. ولـى در مورد بعضى از كلمات مانند اسامى چرندگان، ميوهها، اصـطلاحات مربـوط بـه جنـع و شكار و احياناَ آداب و رسوم معادلهاى محلى آنها را نيز مىدهد. مثلاً زير عنوان " طاغ آرُكى "مى گويد: "سيب صحرايى است كه به يونانى زعرور و به عربى ذو ثلث حبّات و به شيرازى كيل و در خراسان علف شيران خوانند." از لحاظ كلمات فارسى هـم فرهنگ تركى جالب است. مثالْ براى "اولاغ" يا "اولاق" معنى قديمى آن را مىدهد كه گويا بـه اسب هـم اطلاق مى شده است. يا در مورد كلمةُ "آوداز" قزلباشى مـى گويـد: " آبـى كــه جهت استنجا باشد و منقول از فارسى اســت يعنـى آبدســت، گوينــد آوداز آلـور يعنـى استنجا مى كند."
در مورد آداب و رسوم نيز نكات جالبى دارد. مشالْ در مـورد هَفْدانَـه مـى گويــد: "آش عاشورا. والد حقير گويد كه فارسى غلط است و چحون متركى و اسم كردهاند نوشته شد."

در مورد عدد نه مى گويد:
توقوز عدد نه و عادت جغتاى است كه در مجلس شـراب اگـر از قــدح يـــ قطـرة بريزد، نه قدح مى خورند واگر قدح بريزد، سى قدح مى خورند و معنى ديگر اينكــه اگـر از قدح كسى قطرة بجكد، نه قدح همانكس مىخورد و اگر بريزد سى، مثال: غــمغذاســى آراســيله قــنى تركانــه ايــاق تور آنينى بيله تامـسا توقـوز اقـسه اورتـوز.' در مورد رسمى ديگر مى گويد: جينكه و چِنْكَه به كاف عجمـى بـازى كـهـ بــه عــادت جغتاى در عروسى مرد و زن دست برداشته به نواى مخصوص و با آهنگ رقص مى كنند. مؤلف دربارة بعضى از لغات تركى كه با فارسى مشتركند، نكات جالبى دارد، و گاهى نيز كلماتى از فارسى مىآورد كه ديگر مصطلح نيستند. به عنوان نمونه جند مثال از ايـن دو نوع لغات داده مىشود: رَجه ريسمان معماران با فارسى مشترك است.
 سايقور با فارسى مشترى و نوعى حريرى است سفيد. قبتورغا كيسهُ بزرگ به فارسى نيز مستعمل است. قُربان موضع كمان به فارسى نيز مستعمل است. كَتْ بكاف عربى تخت پآدشاهان هند و صندلى با فارسى مشترك است. كَحَّه بكاف عربى نادان با فارسى مشترك.
گَزَكَ كاف اول عجمى و ثانى عربى مزهُ شراب و با فارسى مشترك است.
 يكران" به فارسى مصطلح و بـه عربى قَ قَلا است.

1. كجاست قدح تركانه در غذاى غم ( يا ميهمانى غم افزا)؛ رسم ميهمانى است كه اكر قطرْاى بجكد نه قدح بايد
r. كانهر به م و اكنى كهر برود ستى قدح.
r.r. يكران به معنى اسبى به رنگ شاه بلوط است.

## ＾＾．منابع مورد استقادهٔ مؤلف

به گفتة عبدالجميل، پلر او محمدرضا النصيرى، منشى الممالــك شــاه عبــاس دوم، بـهـ مدت بيست سال＂لغات مشكل تركى را با قسامها از رومى و جغتايى و روسى و لغــات غريبه و خطايى جمع مىكرد و كتابى به ابواب و فصول قرار داده بــوده كـهه بـه تــريج هر گاه لغتى يا كتابى روى مىداد در آن درج مىنمود و آنجهه رومـى بـود يــا قزلباشـىى＂ جمع مىكرد．باز به گفته عبدالجميل، منابع مورد استفاده عبارت بودند از دو قـسـم：اول كتابهايى كه به جغتايى، تركى رومى، قزلباشى و روسى نوشته شده بودنــل، دوم اسـتفاده از منابع شفاهى．از قسم اول مؤلف كتابهاى زير را نام مىبرد：
 ذكر آن گذشت．
ب ـ تحغغة شاهلى كه تحفئ حسامى نيز خوانده مىشود تأليف ابـراهيم شــاهدى كـه قبالْ ذكر شد．

ج－مؤلف باز مى گويد كه＂و از دو كتاب لغت جغتايى كه به رومى ترجمه كردهانــلـ، و بعد از اين شرح آن مذكور خواهد شد،＂استفاده شده است．ولى بعــلاً شـرح ايـن دو كتاب را نمىدهد．پيش از نسخهُ حاضر، فقط سه كتاب در زمينهُ لغات جغتايى به تركى عثمانى موجود است و مىتوان گفت دو كتابى كه عبدالجميل بــدانها اشــاره مسىكنــد از ميان اين سه كتاب باشند．يكى از آنها لغت مشهور به／بوشتا است كه در قرن شــانزدهـم به عنوان لغتنامه جغتايى به تركى عثمانى به لهجهُ آناطولى تصنيف شده است و در نـوع خود يكى از قديـمترين فرهنگهاى جغتايى بشمار مىرود، و نصيرى هم در مقدمه از آن به عنوان لغت＂آغا＂نام مىبرد．ديگرى بدايع اللغه از ايمانى طالع هروى كه بنجاه ســال پيش به چحابٍ رسيده است．＇ از ميان منابع احتمالى مورد استفاده نصيرى بدايع اللغه از طالع امامى هروى است، كه

1．Īmānī Ṭāle，Badā＇e al－logāt，ed．A．K．Borovkov，＂Badā＇i al－lugat．＂Slovar＇Ṭālı⿴囗十® Imānī Geratskogo k sochineniyam Alishera Navoi，Moscow， 1961.

تعريف لغات مشكل آثار نوايى به فارسى مىباشــد. كتـاب ديگـرى كــه احتمـالاً مـورد استفاده او بوده است نصhب تركى در لغات است كه فرهنگى است منظوم بفارسى و در سال I\&YV تاليف شده است.

## 9. نحوهٔ تنظيم فرهنگ

نصيرى، كتاب خود را به نحوى تنظيم كرده است كه با فرهنگنويسان ديگر زمـان خـود فرق دارد. او انواع زبانهاى تركى را معين كرده، بـرای هـر يــى از آنـان فـصلى جداگانــه ترتيب داده است و خصوصيات هريك را در آنجا ذكر مىكند. فرهنگ او لغاتى از جغتايى، رومى ، قزلباشى، "تركى روسى"، و قالموقى به دست مىدهد، و جغتايى بخش عمدة آن را تشكيل مىدهد. در قسمت اخير، اشعار زيـادى از اميرعليـشير نـوايى و بعـضى از شـعراى ديگر آورده است.
 اويغور)، ثانياً تركى اوغوز (تركى رومى، آذربايجانى، و تركمن)، ثالثاً تارتارولگا. در روزگار صفويان زبان جغتايى براى ايران اهميت سياسى زيادى داشت، زيرا كـه دولـت شـيبانى در
 مختلف در آغاز قرن شانزدهم، روابط سياسى بين دولتين در قرن هفدهم به وجود مى آيـــ.

 مى جستند. تمام اين فعاليت ها و مراسلات، تبادل نظر بين دولتين را ضرورى مـىسـاخت. نصيرى هم اين نكته را به عنوان يكى از دلايل نوشتن كتاب ذكر مى كند. رومى، اصطلاحى است كه براى تركى عثمانى به كار مىرفت. ايران و دولت عثمانى كــه



تصرف خود داشته است. روابط تجارى و فرهنگى مهم بين آن دو وجود داشت. در نتيجـه مبادلات زيادى بين دو كشور موجود بود. بطور كلى مىتوان گفت كـه ادب فارسـى نقـش مهمیى در زندگى درباريان و فضالى عثمانى داشته است. جִنانجٍه مثلاً هنگامى كــه سـلطان محمد فاتح، استانبول را مى گيرد و وارد قصر كنستانتين مىشود، شعرى به فارسى مـرتجلاً مىسرايد'، و سلطان سليم قانونى ديوانى به فارسى دارد. جّنان كه در بالا در مورد وضع تركى آذربايجانى يا قزلباشى گفتـه شــد ايـن زبـان در مناطق مختلف ايران و مخصوصاً در نواحى شمال غربى بتدريج گسترش مىيافــت، و بعلاوه در همين دوره، زبان رايج، اردوى همايونى بود.
عبدالجميل زبان "تركى روسى" را به فرهنگش اضافه كرده اســت، زيــرا كـه روابـط تجارتى و سياسى بين ايران و روسيه وجود داشت و مبادله نامهها بين فرمانروايـان ايـن دو كشور به خـواهش تـزار روسـى بــه زبــان تركـى انجــام مـى گرفــت. در ايـن زمينـه عبدالجميل مىنويسد: "آنجهه روسى بوده كه از كتاب روس بيرون نوشته شده و اگر جه آن جماعت را لغتى عليحده غير تركى است، امـا در ميـان ايـشـان جمعـى از تركمانـان هستند كه در آنجا متولد شده به تركى تكلم مى كنند و مىنويـسند و بالجملـهـ آن را نيـز بابى كرده بود."ْدر اين بخش، علاوه بر كلمات تركى تاتار ـولگا، تعداد زيــادى اسـامى جغر افيايى نيز آمله است كه همهُ مربوط به نواحى روسيه مىباشند.
 زبانى كه تزارها در مراسلات خود با دربار صفوى استفاده مىكردند، زبان بـه اصـطلاح

بــوم نوبــت مــىزنـــد در گنبــد افراســياب

$$
\begin{aligned}
& \text { بـردهدارى مــيكــد در فـصر قيــصر عنكبـوت } \\
& \text { درباره اين نگاه كنيد به }
\end{aligned}
$$

Hasan Javadi, Persian Literary Influence on English Literature, Mazda, Costa Mesa, 2005, p. 82.
r. در زمينه روابط بين ايران و روسيه نگاه كنيد به عبدالحسين نوايی، روابط سياسى /يران و /رويا در عصر صفوى
(تهران Ir.-|Ar صی (Irvr)
"تاتارى قديم" بود. ' به گفتة بارتولد " بودن تاتاران در خدمت دولت روسيه به مامورين اين دولت امكان مىداد كه در روابط خود بـا دول مـسلمان از متـر جمين بــا اسـتعدادى استفاده كنند... و براى مدتى، زبان تاتارى، زبان روابط سياسى بين روسيه و ايران بــود."

اكنون بايد ديد كه اين زبان "تاتارى قديـم" جحيست؟ جـون تاتارهــايى كـه در خــدمت روسها بودنل، در ابتدا از خانات قاسموف بودند، كه در نواحى مركزى روسيه در ساحل رود ولگا، قرار داشت. در سال IFOr قاسـمخان، يكى از رجال اردوى طلايى، به خدمت روسها در آمل، و خاناتى كه به اسم او بود تا سال <br>\&^I وجود داشت، و بعــد از آن بــه قلمروى روسيه ملحق گرديد. خانها و فضلاى قاسموف در خلدمت نظــامى و سياسـى روس ماندند، و از زبان آنها براى مكاتبات سياسى با كشورهاى اسلامى استفاده مىشـــ. به نظر میرسد كه اين زبان شبيه زبان قيبحاق ميانه، كه زبان اردوى طلايى بــود، و نــوع ابتدايى زبان تاتارى غازان مىباشد. نكته جالب اين كه با وجود مكاتبات زيـاد بــه زبــان تاتارى بين ايران و روسيه و اين كه لااقل تا زمان نصيرى حداقل بنججاه نامـهـ و ســند بــه اين زبان از طرف روسها فرستاده شده بود، مؤلْف كتاب، بخــش بـسيار كـو جـكى را بــه "تركى روسى" تخصيص مىدهد و بعلاوه در منابع خود ذكرى از اين اسناد نمى كند. بخش آخرين كتاب، اختصاص به زبان قلماقيه دارد كه عبدالجميل آن را جڭنين معرفى مى كند: " فى اللغات الغريبه و هى اللغات القلماقيه، والد حقير گويــد كـه حــروف ايـن لغت منحصر است برهيجده حرف". درحقيقت، قلمقاقى يا قلموقى جزوء گروه زبانهاى

1. Mirkasym Usmanov, "Documents of Russian - Eastern Correspondence in Turkic languages And Their Significance in the Science of Sources" International Journal of Central Asian Studies 1/1996, p.2. [http://www.iacd.or.kr/pdf/journa//01/1-02.pdf]
 Bushev p.p. Istorija poslolstv i diplomatich eskikn ootnoshenij Russ kogo i Iranskogo gosudarstvv 15861612. -M., 1976.-p.82.

تركى نيست و به دستهٔ زبانهاى مغولى و خاصه به شاخئ اويرات تعلق دارد، و قلمـوقى
 و در ايالت سينكيانگ چجين و در اوبلاست خودمختـار كالموكيـا رواج دارد. در ليـست

 بدين جهت، ليست كلماتى كه نصيرى از قلموقى تهيه كرده است، اولين ليست كلمـات اين زبان است، نه تنها در فارسى، بلكه در زبانهاى خاورميانه.
 مهاجرت كردند، و اين ناحيه در آن وقـت، قـسمتى از خانـات تاتـارى نوگـاى حـاجى طرخان بود. در اين ناحيه، قالموقها خانات خود را تأسيس و اكثريت تاتارهــاى نو گـاى را بيرون راندند. حملات قلموقها به نواحى مرزى ايران، و هم جنين استيلاى آنـان بـر ساحل شمال شرقى درياى خزر در قرن هفدهم بود، و بدين ترتيب بود كه آنان با دربار صفوى ارتباط يافتند. آوردن اين زبان در اين كتاب عجيب مىنمايد، ولى بايـد در نظـر داشت كه گروههاى قالموق مرتباً در زمان شاه عباس دوم به قـصد چحــاول بــه نــواحى گر گان حمله مىكردند. ُ شاه سليمان صفوى نيز روابط زيادى با اين قبايل داشت. ُ در سال IVV در اثر نفوذ روسها به سرزمين آنهـا بيـشتر از نـصف قلمـوقهــا بـه سرزمين اجدادى خود در سينكيانگ برگشتند. باقى ماندگان قلموق زير سلطة حكومت روس بودند، ولى به آداب كوت نشُينى خود ادامه دادند. در قرن نوزدهم، آنان بتدريج از

1. Janhunen, Juha (ed.) (2003): The Mongolic languages. London: Routledge.
2. Hartmut Walravens ed., Bibliographies of Mongolian, Manchu-Tunguz, and Tibetan dictionaries. Wiesbaden: Harrassowitz, 2006, pp. 47-48.


3. Sanson, Estat, 173.
 بس از انقالب بالشويكى، اوبلاست خود مختار كالموكيا را تشكيل دادنا.'

- ا. اهميت فرهنگ تركى

چجنانجه گفته شد، ميرزا مهدىخان استرآبادى، مؤلف فرهنگى سنگالخ بر ايـن عقيــده است كه فرهنگى تركىى تأليف نصيرى زياد اعتبارى ندارد، مثالْ مى گويد كــه نـصيرى در مورد يك كلمه سه اشتباه كرده است. او از كتاب حاضر، شعرى نقل مى كند كه نـصيرى (ورت Vr ب) زير كلمه "ايشتيكاج" مىآوزد و مى گويد كه نصيرى" اين لفـظ را دريــن شعر تينا آلماى با نون خوانده و نوشته كه يعنى آرام نمى خوانم گرفت و شعر مزبـور را شاهد آورده اگرجچه در يك غلط و در معنى دو غلط كرده، اما در معنى سه غلط در يک لفظ كرده است."

كلاوسن ويراستار سنگالِ مى گويد " به هرحال ما مىتوانيم از بين رفتن منـابع قبلـى را ـ اگر جبران نايذير هـم باشند - با شكيبايى تحمل نماييم 「ّ به هـر حــال اگـر بــا ايـن قضاوت موافق هـم باشيم، زبانشناسان ترك و همچچنين پزوهشگران دورة صـفوى، مـواد زيادى در اين فرهنگـ نصيرى خواهند يافـتـ. از لحـاظ زبـان جغتــايى، فرهنـع تركـى نصيرى را مىتوان گفت كه حد فاصلى است بين فرهنگهاى /بوشتا و سنگالِخ كه هـر دو از فرهنگهاى قديمى هستند. بعلاوه هـم به خــاطر آوردن وازْهــايى كــه در ايـن دو فرهنگ نيستند، و همجچنين به خاطر ذكـر بسسيارى رسـوم و آداب تركهـا، و ذكـر آداب دبيرى در عهــد صـفوى ايـن كتـاب اهميــت دارد. هرجنــد كـه فرهنگهــاى /بـنـمهنـا و

1. Konstantin Nikolaevich Maksimov, Kalmykia in Russia's past and present national policies and administrative system. Budapest/New York: Central European University Share Company, 2008.
r. سنكُلاخ، ورق r.r الف، سطر rı.
2. Muhammad Mahdi Xan, Sanglax. A Persian Guide to the Turkish Language. Introduction and Indices by Sir Gerald Clauson. (London: Luzac, 1960). pp. 9-10.

صصحاح العجـم بیش از فرهنگـ نصيرى تأليف شدهاند، ولى در زمان آنها هنوز فـرق بــين تركى عثمانى و آذربايجانى زياد مشهود نبوده است، و مىتوان گفت كه فرهنگى نصيرى، يكى از اولين فرهنگها اين دو زبان مـىباشـد. در مـورد فرهنـگ قلمـوقى نيـز بجـرات مىتوان گفت كه اولين فرهنگ از نوع خود مىباشد. در مورد"تركى روسى" يا تاتارىولگا مىتوان گفت كه با وجود كمى تعداد وازهها، كتاب نصيرى، اهميت اين زبان را در مراسلات سياسى دورة صفوى نشان مىدهد.

## سبـاسگزارى

در خاتمه، بايد از راهنمايیى و كمك بسيارى از دوستان و عزيزان تـششكر كنـيـم. آقــاى دكتر محمدعلى تاجاحملى، راهنمايى زيادى در مورد لغات كردهانــد. بروفـسور حامــد آلگار از بر كلى، نسخههاى فرهنگـ بخارى و ديوان نوايی را براى ما فرسـتادهانــد. دكتـر كاوه نيازى از بركلى در تصحيح مقدمه كمكـ كرده اند. دكتـر پاشــا كـريم اوف، رئـيس موسســة نسخ خطى در باكو، بسيارى از اشـعار جغتـايى را معنـى كــردهانـــ. همحخنــين بروفسور هندريك بوسخوتين (از دانشگاه ماينز) با صبر و شكيبايى، بـسيارى از اشـعار جغتايیى را معنى كردهاند. از همهُ دوسـتان، بيـشتر، آقــاى پروفـسور مـصطفى كاپــالين، رئيس تورك ديل كورومى، در مورد رفع مشكلات اشعار نوايى و ديگران و ترجمه آنها به ما كمك كرده اند و تمام اشـعار جغتايى را با متن مقايسه كرده و ترجمـة اكثـر آنهـا را نيز برايمان فرستادهاند. بعلاوه پروفسور كاحالين، تمام متن تايبى ما را بـا نـستخهُ اصـلى مقايسه كرده و نادرستىهاى زيادى را متذكر شدهانــد. در ضــمن، ايـشـان، روى ترجمـــة كتاب حاضر به تركى كار مى كنند. بايد از آقاى اوغـور كــور اوغلـو، نــامزد دكتـرى، در دانشُگاه آتاتورك ارز روم، تشكر كنـيـم كــه در مرحلــه آخــر، تمــام كتـاب را بــا نـسخة دستنويس مقايسه كردهاند و در قسمتهاى جغتايى و رومى، كمكهــاى فـوتوالعـادهاى نمودهاند. در اينجا بايد از بروفسور سميح تزججان از دانشگاه بيلكنت تشكر كنيم كـه نــه

تنها در بعضى از مشكلات فرهنگى به ما كمك كردهانــد، بلكـه نـسخخاى از تـز دكتـرى محرم گزل دير را تحت عنوان ابوشتً لغتى (ارز روم Y Y ب) به صورت الكترونيكى برای ما فرستادند و از همه مهمتر آن كه باعث آشنايی ما با پְوفسور كاجــالين گرديدنــد. در ضمن، بايد خاطر نشان سازيم كه ترجمة اشعار جغتايى كه به كــىى اســتناد نـشـدهانــل، همه از حسن جوادى هستند. ترجمه يا شرح اشعار ديغر به ترتيب زير آمدهاند: كا مصطفى سنان كاجٍالين ب پاشا كريم اوف ب هندريك بوسخوتين ت محمد على تاج احمدى

كفتنى است كه سال گذشته بروفسور كاجِالين فرهنگ /بوشتا را تحت عنوان زيـر بـا نهايت نفاست و حواشى مبسوط چاپ كردند.
Niyazi, Nevayinin Sözleri ve Çağatayca Taniklar, Ankara Dil ve Tarih Yüksek Kürumi, 2011.

اين فرهنگ مهم، بار اول، توسط وامبرى در بودإِست بـه سـال 1^7 ایتحـت عـــوان 'بوشُعا جاب شــل، و سـسس ويلامينـوف - زيرنـف (Velaminov-Zernov) آن را تحـت عنوان اصلى اللغة النوائية والاستشهادات الجغـاتيتَ در سـال \A\&^ در سـنت بیترزبـورگ جِاب كرد، و بروفسور كاجحالين، عالم عثمانى نوايیشناس، نيازى را مؤلّف آن مـىدانـــ. بايد بغوييم كه براى اجتناب از دادن عنوان طـولانى ايـن فرهنـگ، مـا از آن بـه عنــوان "ابوشقا چحاب كاجالين " نام بردهايم.

در بايان، بايد از حجةالاسلام رسول جعفريـان (رئـيس بيـشين مـوزه و مركـز اســناد كتابخانه مجلس شوراى اسلامى در تهران) كه خود منـشـأت سـليمانى از بـرادر مؤلــف نسخة حاضر را تصحيح كردماند، جنـاب آقـاى دكتـر محمتـد رجبـى (رئــيس كتابخانــة

Fq / مقدمه مصحّحان

مجلس شوراى اسلامى) كه زمينهُ جاتٍ اين كتاب را فراهم كردند و آقاى بهروز ايمــانى براى آماده كردن كتاب براى چابٌ، و خانم فاطمه بوجار براى صفحههآرايى تشكر كنيم.

حسن جوادى و ويلم فلور
r-If هنجم رانويه
بتسداى مريلند

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدله وحده لا شريک له وصلى اللّ على محمد عبده و رسوله و على علّى واحد عشر من ولده ائمتّنا آخرهم قائمهم - عليهمالسلام - و بعد حنين گويد احوج العباد الى رحمة ربه الغنى عبدالجميل بن محمدرضا النصيرى الطوسى - عفى الله عن جرائهما ـ كه جیون در تاريخ شهر ذيقعده الحرام سنه تسع و سبعين و الف هجرى كه سال سيم جلوس ميمنت مانوس اعليحضرت خاقان طوبى آشيان قدسمكان ، شاه سليمان الصفوى ـ اسكنه الله
 بمرحوم والد فقيرى اباً عن جد بدان خدمت جليل القدر سرافراز [٪ الف] بودهاند مفوض بود، و از آنجا كه از بسيارى ورود مكاتيب پادشاهان روم و قلماق و ساير سلاطين تركى زبان به آستان آسمانبنيان كه بايست ترجمه بزبان فارسى شود احتياج بدانستن لغات مشكل تركى مىشد، مدت بيست سال بود كه لغات مشكل تركى را باقسامها از رومى و جغتايى و روسى و لغات غريبه و خطايى جمع مىكرد و كتابى به ابواب و فصول قرار داده بود، كه بتدريج هر گاه لغتى يا كتابى روى مىداد در آن درج مىنمود، وآنجّه رومى بود يا قزلباشى كه امتياز در ميان ايشان كمتر است، در بابى و اكثر آن از كتاب اخترى كه لغت عربى را برومى ترجمه كردهاند و از دو كتاب لغت جغتايى كه

بهرومى ترجمه كردهاند، و بعد از اين شرح آن مذكور خواهد شد، و از نصاب مسمى به تحغفٔ شاهلى كه تحغه حُسامى نيز در نظر شاهدى مزبور بوده و بتاريخ AV\& به نظم آورده بيرون نوشته' بوده و بعضى ديگر را از روميان و تركان سئوال كرده و آنجه روسى بوده كه از كتاب روس بيرون نوشته شده و اگر جَه آن جماعت را لغتى عليحده غير تركى است، اما در ميان ايشان [٪ ب] جمعى از تر كمانان هستند كه در آنجا متولد شده بتركى تكلم مى كنند و مىنويسند و بالجمله-آنرا نيز بابى كرده بود. و لغات غريبه نيز در بابى عليحده و استنباط آن از كتاب كهنه قديمى بود كه در هر سطرى از آن جهار كلمه عربى و فارسى و جغتايى و لغات غريبه كه ظن" غالب آن بود كه خطايى باشد نوشته شده بود و بعد از تكرار ورود رسولان قلماق به درگاه عالم پناه شاهى معلوم شد كه لغت قلماق است و آنرا در خاتمه اين كتاب قرار داده بود و آنجه جغتايى بود بر چجند فصل قرار داده بود. فصل اول لغاتى كه از نصاب نور محمد بيگ قاجار نوايى خان كه به بحور مختلفه

> موزون كرده نوشته بود.

فصل دوم كه از كتاب كهنه قديم مذكور بيرون نوشته.
فصل سيم لغاتى كه شاه نظرخان زيى كه به حجابت مكالمه با جماعت اوزبكى آنجه مى شنيده و نمىفهميده سئوال مىكرده و مىنوشته آورده بود.

فصل چهارم لغاتى كه خود تتبع و استقراء نموده از نوشتجات مختلفه نقل كرده و از كتب تواريخ مغول بيرون نوشته.
فصل هنجم كه از كتابى [r الف] كه در روم تصنيف شده و جغتايى را برومى ترجمه و ذكر اشعار جهت استشهاد نموده، از دو كتاب كه يكى سقيم و ديگرى صحت داشـت نقل نموده و مصنف كتاب مذكور به تقريب ترجمهُ لغت آغا گفته كه لغات آن كتاب را

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. بيرون نوشُتن به نظر مىرسد كه به معنى "برداششتن" از متنى باشد. } \\
& \text { r. حجابت يعنى "حاجبى" و مراد "ايلجیى كرى" است. }
\end{aligned}
$$

مقدمه / or

از ديوانها و مثنوىهاى مردم خراسان و سمرقند و جغتاى جمـع كـرده و از آن جملــه بيست و هفت كتاب تصنيف اميرعليشير نوايى بوده بدين تفصيل: مناجات نامـه، ' جهــل حديث، نظم الجو/هر، سراجالمسلمين، نسايم المحبـه ، لـسان الطيـر، محبـوبالتلـوب، تو/ريخ انبيا (ص)، تواريخ ملوك، خمسةالمتحيرين، مجالسالنغايس، حيرة الابرار خمسه، فرهاد و شيرين خمسه، ليلى و محنون خمـسسه ، سـبعه ســياره خمـسسه، ســــ اسـكنلدرى خمسه، ديوان غر/يبالصغر، ديوان نو/درالشباب، ديوان بدايعالوسط، ديوان فو/يد الكبير، ميزان الاوزان، منشات وقفيه، مناقب ميرسيد حسن، مناقب بیلــوان محمـل، سـاقىنامـه، محاكمة الغتين كه غرض از تصنيف آن [ץ ب] لغات جغتـايى نيست بلكــه موضـوع آن ترجيح تركى بفارسى است، بـسبب وسـعت و كتـرت تركـى و تنگـى و قلَــت فارسـى باستشهادات كه نقل كرده، مثلاُ برادر بزرگ و كوجكى بفارسى برادر گغته مىشــود ، بـه تركى برادر بزرگ را آغا و كوپِى را اينى مى گويند. فصل شـّم كه از كتاب ديگر كه در روم تصنيف شده و جغتايى را برومى ترجمه نموده و اشعار استشهاد آورده. بخاطر خطير مرحوم مزبور خطور نموده بوده كه كتاب مذكور را بنام نامى آن پادشاه قدسمكان به ترتيبى كه در ميان اهل لغت متداول است مرتب سازد بناءٌعليه بتاليف آن كتاب برداخته باعتبار بىامانى اجل ربانى باتمام نرسانيده، بابى از آنرا بدين نهج مرتب ساخته بود كه چون جهت عدم مخارج سواى قاف، حروف خاصه عربى در تركى و در عبارات تركى على الخصوص لغات رومى قواعد مظبوط نيست و تغيير و تبديل حروف به يكديگر مثل سين و صاد مهمله ومثل خاء معجمه و قاف قرين بر مصلحت قافيه و سجع و غير اينها مثّل اتاليغ و اتاليق و فلانقه و فلانغا [ץ الف] و تكثير حروف زوايد و تقليل آن بسيار مىشود. سيّما حروف علّه يعنى



واو و الف و ياء حطى ’ كه علامات اعراب است و بعد از حرف مضموم واو و بعد از حرف مكسور يا و بعد از حرف مفتوح الف نوشته مى شود ، اكثر اوقات در كتاب طرح مى گردد [و] تاسى بدو كتاب مذكور در فصل بنجم و ششم نموده، حروف علَه را خواه علامت اعراب و خواه از اصل كلمه باشد، طرداً للباب آلا آنجِه در اول و آخر اصل كلمه باشد و هاء علامت فتحه را در حالتى كه با كلمه ديگر تركيب يابد از درجه اعتبار در ترتيب ساقط ساخته اول و ثانى و ثالث ملفوظ را از حروفى كه در تركى مى باشد اصل و اعتبار نموده ، حروف اول را باب و دوم را فصل و جهت سيم حرف را بعينه پيش از لغات بسرخى نوشته و جهت جهارم و مابعد آن اگر جه ترتيب منظور داشت اما علامتى وضع نكرده و جهت ترتيب بعد از ملاحظة اول با ثانى ملفوظ و ثانى با ثالث و همجچنين رابع و ما بعد آن در هر مرتبه الف ممدوده را بر غير ممدوده و عديـم العله را
 الف آن بر واو و واو آن بر يا مقدم داشته و جون رسم الخط جغتايى مظبوطتر از رومى است آنرا فى الجمله منظور نظر اعتبار ساخته كاف زايد را كه در كتاب مىباشد و در تلفظ بدل آن صوتى است، مثلاَيكليغ و متفحص لغات، اگر عجم باشد ادراك و تميز اين معنى براو مشكل است ، ونيز جون صوتى بدل آن هست و متروك مطلق نيست




 r. اين كلمه درست خوانا نيست وى توان آنرا "بعده" خواند.

ناجٍار در ترتيب مذكور اعتبار نموده و بطريق قاموس، اصل لغت را كه از اضافها خالى و بدون اضافه در معنى تمام باشد، بسرخى نوشته ليكن اكثر اوقات صيغة امر را كه اخصر از مصدر و ساير مشتقات است اصل اخذذ كرده، اولاً بسرخى نوشته اگرچه به آن هئيت در فصول سته ديله نشده باشد، جِه در لغت جغتايى صيغه امر بىتاكيد مثّل گيل و غيل ' كمتر گفته مىشود. مثلاُ گيلگيل و آتغيل گويند يعنى بيا و بينداز و بعد از آن
 ترتيب حروف تهجى بسياهى و مد سرخی بر آن مرقوم ساخته و در هر لغت ذكر اعراب و حروف و بيان آنكه رومى يا جغتايى يا غير اينهاست و اگر جغتايى باشد اشاره بفصول مذكوره نموده اسقاط اشعار استشهاد جهت فرار از تطويل كرده و چحون قاعده در غين معجمه و قاف آنست كه آنجچه در اول و آخر كلمه باشد، قاف و آنجپه در وسط باشد غين نوشته شده از آن كمتر تخلف نموده مگر بنا بر خوف از مخالفت تعارف، و اگر در كلمهٔ مراد حرفى از حروف مذكوره كه متبادل ميشود باشد پيدا نشود، البته در باب فصل حرفى كه بدل آن مىشود، تفحص نمايند تا بيدا شود. بنابراين بخاطر فآتر فقير رسيد كه باتمام كتاب مذكور بدين طريق بردازد، كه چون اين قليلالبضاعه را باعتبار عدم تتبع تتميم تأليف آن به ترتيب مذكور مقدور نبود، لهذا به خلاف دستور مرحوم مذكور اول و ثانى مكتوبى را از حروفى كه در تركى مىباشد اصل و اعتبار نموده بدستورمزبور مرحوم مغفور حرف اول را باب و ثانى را فصل نموده و حروف علّه را [ه ب] خواه علامت اعراب و خواه از اصل كلمه باشد بدستورى كه مرحوم مزبور در باب مسطور اعتبار نموده فقير نيز در ترتيب ساقط

ا. كيل و غيل در زبانهاى تركى علامت تاكيد است.
 حروف عله به منظور تخفيف اعلال باشد. دهخدا.

ساخته الأ آنجَه در اول و آخر كلمه باشد، و هاء علامت فتحه را در حالتى كه با كلمه ديگر تركيب يابد نيز بدستور مرحوم مذكور از درجه اعتبار ساقط ساخته و جحون به اعتبار عدم تتبع ذكر اعراب لغات بطريقى كه مرحوم مغفور منظور داشته بودند مقدور نبود، لهذا مذكور نساخت ، مگر در بعضى مواد كه مرحوم مزبور تفريق ميانه حروف عربى و عجمى نموده بوده ، قيد حروف عربى و عجمى نموده و جنانجه مرحوم مزبور مسطور نموده بودند و سابقاً بتغصيل مذكور شد. اگر در كلمه مراد حرفى از حروف مذكوره كه متبادل مى شده باشد و پیدا نشده البته در باب و فصل حرفىى كه بدل آن مىشود تفحص نمايند تا بيدا شود انشاءاله تعالى، و در فوق كافى كه در لغت رومى و جغتايى بدل از نون نوشته ميشود سه نقطه گذاشته شد تا فرق ميانه آن و كافى كه بدل نون نيست بهم رسد، و مرحوم مغفور لغات جغتايى و رومى و قزلباشى و روسى را در يك باب نوشته. در هر لغت آن كه جغتايى يا رومى يا غير اينهاست نموده و بجهت لغات غريبه [\& الف] خاتمه قرار داده بوده، فقير بخلاف دستور مزبور جدا نموده بجهت هر يك كتابى عليحده ذكر نموده ، و بدستور مرحوم مذكور بجهت لغات غريبه خاتمه قرار داده و بجهت حروفاتى كه اكثر آنها تبديل بحرف ديگر مى يابند و بعضى از آنها لغو و بر حرفى ديگر افادة معانى جند مى كنند، مثل س سعفص كه گاه در تركى رومى ص سعفص را بدل آن نويسند و غلط است ، چچون صوباشى كه بمعنى داروغه

است
و مثل ق كه در اواخر كلمات لغت جغتايى لغو واقع مى شود جپون "اجيق"' كه به معنى تلخ است و مثل سين مغتوح كه در اواخر كلمات لغت رومى و جغتايى و غيرهما افاده معنى شرط و جزا و غيره مى كند ، چنانتچه در جاى خود بتفصيل مذكور خواهد شد، جون "ايلسه" يعنى اگر بكند و"ايلمسه" يعنى اگر نكند، مقدمه قرار داده و آنرا از

كتاب منشات سليمانى بيرون نوشته و اين نسخه را مشتمل ساخت بر مقدمه و جهار كتاب و خاتمه كه هر يك مشتمل است بر جند باب وعلى الها التوكل و عليه المرجع و المآب.

## مقدمه

در متعلقات زبان تركى و آن حاوى دو باب است:
باب اول در املاء الف كه بسخن در نيايد: [ء ب] علامت اعراب فتح است و بعد از حروف نوشته مىشود و در لغت جغتايى تخلف از آن جايز نيست الا آن كه گاهى در اواخر كلمات تخلف نموده جهت فتحئ هاء هوز نويسند، جون "بويله" و گاه بنابر كثرت استعمال كه مفيد ظهور است طرح نمايند.

ت قرشت:
اكثر اوقات در تركى قزلباشى و رومى متبدل بطاء حطى مىشود جحن "طُيغون" كه قزلباشى و "طوغان" كه رومى است و با طاء حطى مىنويسند وغلط است .

خ ثخذذ
در تركى جغتايى كه اصل است نمىباشد ، و اكثر اوقات در تركى قزلباشى و رومى قاف متبل به خا مىشود.

د ابجدد:
در تر[كى] جغتايى كه اصل است كم مىباشد و اكثر اوقات در تركى قزلباشى و رومى متبدل به طاء حطى مىشود و غلط است، و در تركى جغتايى كل دال ها را بتاء قرشت نويسند و بتا نيز تلفظ نمايند الا بندرت مثل كلمه "دين" كه بمعنى " از" و " ديك" كه بمعنى "مثل" است، مثل "اندين" و "انيك ديك." س سعفص:
گاه در تركى رومى و قزلباشى صاد سعفص بدل آن نويسند و غلط است چحون
"صوباشى" كه لغت رومى و بمعنى داروغه است .
غ ضظغ:
در ميان كلمه مىباشد بجهت آن كه سخت گفته نمىشود و آنجچه در اول و آخر است چجون [V الفـ] سخت گفته مى قاعده كرده خواهد بود. ليكن در بعضى كلمات رعايت قاعده بنا بر فرار از مخالفت تعارف نبايد كرد، جهه منشيان و شعرا جهت وسعت سجع و قافيه تخلف نمودهاند. مثلاٌ "اياغ" و "داغ" بمعنى كوه و يا فراغ را كه مىبايد بقاف باشد به غين ضظغ گفته و نوشتهاند. مثال آخر را نوايى گفته، ضعيف تن داغمينكدين نور ايسكى بولغاى داغ

هراسكى داغ بوشاخ اوزره بير قوروق يافراغ'
و جون رعايت اول و وسط و آخر كلمه نمايند حروف اعراب را منظور دارند، جون "اوستيغه" كه بغين نويسند زيرا كه بعد از ملاحظه هاء اعراب غين بوسط افتد و همحچنين كلمات را در حالت افراد بايد ملاحظه كنند و بهر املايى كه در آن حالت نويسند، جون مركب سازند بهمان دستور مىبايد نوشت. مثلاٌ حروف اول و آخر لفظ "قوروق " را كه امر و بمعنى بترس است بقاف بايد كتابت نمود، زيرا كه در اول و آخر كلمه واقع شده و چجون مركب ساخته مثلاً "قورقامين " گويند يعنى كه مىترسم، كه هرچند كه قاف ثانى در ميان كلمه واقع شده، مىبايد [ قلمى نمايند. نوايى راست:
عين ضعيفيم دين قولوم جون قول ديدين ای دلبريم،
قويما ايلكيمنى كه قورقارمين تو كولكاى چيكريم「


 عين ضعيفـم دين قولوم جون قول دلداديك دلبريم،

مقدمه / 09

اكثر اوقات در لغت رومى به باء عجمى تبديل مىيابد چون "توفراغ" و "توبراق".

آنجهه متعلق به قاف است درذيل غين ضظغ نوشته شد.
ك:
گاه زايد و در وسط كلمه باشد جون ينيكليغ يعنى مثل چنانجٍه گويند قوياش ينيكليغ يعنى مثل آفتاب، و گاه زايد در آخر كلمه باشد، جون مينگ كه بمعنى هزار است و كاف مذكور بتلفظ در نيامده صوتى بدل آن مىشود و ادراى آن جز ترك نتواند نمود و تميز آن بر فارسى زبان مشكل است، و جون كاتبان را رعايت مواضعى كه كاف زايد نوشته مىشود بسيار ضرور است، مىبايد كه در كلمات تركى رعايت آن صوت نموده به ازاى آن كاف نويسند و در كل ضماير خواه حاضر باشد خواه غايب خواه متكلم كه جون صوت مزبور در آن حادث مى شود كاف زايد نوشته مىشود. مثلاُ "ترا" را كه ضمير مخاطب است "سنگا" و او را كه ضمير[^ الف] غايب است . "اونگا" و "مرا" را كه ضمير متكلم است، "منگا" بكاف نويسند.

علامت رفع است و گاه جهت تخفيف و عدم مبالات ساقط مى شود و آن در حالتى است كه علامت رفع ديگر بيش از آن واقع شده باشد. مثلْ "قورر" و "قورق".

گاه در آخر بعضى كلمات علامت فتح است جنانجه در تحت الف مذكور شد. ى:
علامت جّر است و گاه جهت تخفيف و عدم مبالات اگر علامت جّر ديگر قبل از اين بوده باشد چنانجٌه در طى واو مرقوم گشت ساقط مى شود. پس بنا بر آنجٍه در ذيل هر حرفى مذكور شد حروف اعراب سه باشد: يكى: الف جهت فتح و گاه هاء هوز نيز در آخر كلمات بخلاف قاعده بدل از الف نويسند

و ديگرى واو جهت رفع، و ديگُى ياء حطى جهت بجر، و مىبايد كه در تركى هر حرفيرا كه متحرى باشد و تقاضاى اعراب نمايد، اعراب آنرا كه حرف است در بیلوى آن نويسند و اين ضابطه در تركى جغتايى مظبوط است و تخلف از آن نمىكند و در تركى قزلباشى و رومى بنا بر تخفيف' و عدم مبالات اكثر اوقات تخلف نموده اعراب بعضى از حروف را [ 1 ب] ننويسند، و الفاظ تركى قزلباشى را كه در فارسى استعمال نمايند و حروف اول آن مضموم باشد، در اكثر مواضع اعراب حرف اول را كه واو است نوشته، اعراب حروف ديگر را ساقط نمايند. مثالً "قورقجى " را بشكلى كه نوشته شده قلمى نمايند.

باب دوم
در قواعد سخنورى
[الف]:
در تركى جغتایی گاه الف را بدل از باء ابجد آورند ، چون "ايله" كه اصل آن بيله و
بِيله بمعنى "با" است كه عرب "مع" گويل، جنانجٍه در اين شعر است :
ای نوايى در نظمينك خطبه دين تایغاى شرف
لطف ايله قيلسا نظر بيرام گونى سلطان سنگا
ب: بر دو قسم است:
اول: بايى كه در لغت جغتايى و قزلباشى و رومى در حالتى كه كلمئ معلق و معوق بكلمهُ ديغر باشد آورند. مثال، جغتايى جّون "ايلاب" يعنى كرده و "تيلبه راب" و "كندراب" يعنى ديوانه شده و گنديده شده، مثال قزلباشى و رومى، مانند "اولوب" يعنى شده.
r. ای نوايى! اگرسلطان روز عيد از روى لطف بتو نظر افكند، در نظم تو خون خطبه شرف خواهــد يافـت. (ب و كا) بكفته كاجالين "خطبه دين" بايد "خطبه ديك" باشد.

دوم: بابیى كه با نون چچنانحچه در قسم اول مذكور شلد، افادهُ معنى شله كنل و آن در
رومى بلون الفـ باشد، چحون "ساقليوین"، يعنى نگاه داشته شله و در جغتايى با الف و نون باشل، مثل "اسرابان" كه بهمان [ 9 الفـ] معنى است.

تاء قرشت :
افاده: غايب كنل و آن در تركى قزلباشى و رومى و جغتايى گاه مضموم و با راء قرشت ساكن باشد، چچون "گتيتّور" و "گِّتور" يعنیى رفته است و گاه با ياء حطى ساكن باشل. مثل "اوتن " يعنى گذشت.

ج: بر هفت قسم بود:
اول جيمى است كه در تركى قزلباشى و رومى متحرك باشلد و با كاف يا قاف افادهٌ مكان و زمان مى كنل . مثال مكان جحن "گگلده جك" و "گيلده جات ير " يعنى مكان رفتن و مثال زمان جیون "گلجك" و "گلجاق در" يعنى وقتى خواهل آمل، و در تركى جغتايى جيم مزبور ساكن و ماقبل آن مفتوح بوده ، به تنهايى افادهُ زمان كند، جون "تييگاج" و "تيلگاج" كه بمعنى وقت رسيدن و هنگام غرس نمودنست. نوايى راست:: اقونك كونگلو منكا ييتگاج قطره قانلار تامدى كيم گورميش نهــال آنـدات كــه آنــى تيـكکاج اوت بلغــاى ثمــريــــا

دوم: جیمى است كه در تركى رومى با قاف ساكن بمعنى آلت مىباشل، مثلاٌ "آَحاجِاق " كه كليل را گو ينل.

سيم: جيمى باشل كه در تركى قزلباشىى و رومى و جغتايى مكسور و با ياء حطى افادهٌ معنى اسم فاعل كنل، مثل "آتيجى " يعنىى اندازنله. چحهارم: [ 9 ب؟] جيمى كه در تركى جغتايى در آخر كلمات آورند و مغتوح و بمعنى حتى عربی يعنى تا باشلى، چنانجه گوينل "تانغانحچه" يعنى تا صباح كه بقزلباشى و رومى

ا. هنگامى كه تيرت به دلم رسيد، قطرههاى خون را در آن روان ديد؛ اگر آن را به كارم بر آن نهال تازه ثمر بيـدا خواهد شد (كا).

هنجم: جيمى كه افادة مرتبه عدد كند و آن در تركى رومى و قزلباشى مكسور و بعد از آن ياء حطى آورند ، جون "اوجونجى" يعنى سيم و در جغتايى ساكن باشد و همان افاده نمايد، مثل "اوجونج". ششم: جيمى كه در تركى رومى و قزلباشى و جغتايى مفتوح و در آخر كلمات باشد و افادهٔ مقدار نمايد. جنانجه گويند "بير باتمن جه" يعنى بقدر يك من. هفتم: جيمى در تركى رومى و قزلباشى افادة معنى شئى عربى كند جون "ييجى" يعنى ماء يؤكل. ج عجمى مكسور با ياء حطى در آواخر اسما در تركى رومى و قزلباشى افاده معنى محافظ و كار گذار كند،

چجون "آتجى" و "قوشجیى" و "قورجى" يعنى محافظ كار و كار گذار است و جوارح و اسلحه.

د ابجد: بر شش قسم باشد:
اول دالى كه در تركى رومى و قزلباشى و جغتايى با ياء حطى افاده معنى ماضى غايب كند، حون "ايلدى" و "قيلدى" يعنى كرد .

دوم: دال مكسور و مضموم كه با ميم ساكن در لغت رومى و قزلباشى و جغتايى افادة معنى متكلم كند، مثال قزلباشى [•ا الف] و رومى "ايلدوم" و مثال جغتايى "ايلديم" يعنى كردم. سيم: دالى كه با قاف يا كاف در لغت رومى و قزلباشى افادة متكلم مع الغير كند، جِون "گلدوق" و "گلدوك" يعنى آمديم.
جهارم: دالى كه افادة معنى مصدر كند و آن مضموم و در تركى رومى و قزلباشى با كاف عجمى و در تركى جغتايى با قاف استعمال شود ، و آن مشروط بود به آن كه بعد از كاف و قاف ضمير باشد ، جون "گلدوكى" و "گيلدوقى" ، يعنى آمدن او و"دگلدو كونك" و "گلدوكيم" يعنى آمدن تو و آمدن من.

ينجم: دال مفتوحى كه در تركى جغتايى افادء معنى وقت مى كند ، جون " ايتاردا" يعنى وقتى كه مى كند و در قزلباشى و رومى نيز همان افاده نمايد.

ششُم: دالى كه با نون ساكن بمعنى " از" باشد و دال مزبور در تركى دونى رومى و قزلباشى مفتوح بود، جحون "گتمكدن" يعنى از رفتن و در جغتايى مكسور باشد، مثل "آندين" يعنى "از آن" نوايى راست: قوياشغه گه قيزارماق گاه سارغارماق ايرورآندين
كه صنعونگ باغيدا باراول صفت يوزمينگ گل رعنا'
و گاهى در تركى جغتايى جهت تاكيد كه لفظ دين عقب يكديگر آورند نوايى گفته :
[•اب][
فلك نيلوفريدين جشّمةٔ مهراولدى گر بيدا
يوزونگدين بيتدين اول جشّمه قيلميش نيلفر ييدا「
كه يك دين زياد ست و يوزونك ييليدن همان افاده كند. ر قرشت: بر سه قسم است.
اول راء ما قبل مضموم كه در تركى قزلباشى و رومى افادة امر نمايد و در اقسام تركى صيغه امر اخصر 「 از صيغهاى ديگر و آخر آن ساكن مىباشل، چجون "ايجتور" و "ايجور" و "گتور" يعنى بيشامان و بردار و جون راء مذكور را مضموم و راء ديگر نيز الحاق نمايند، افادة معنى كه ضمير غايب است نمايد، مثل "گتييور" و "گتورور" يعنى ميارد او.



 ابوشغا اين بيت به اين صورت آمين آمه است:


دوم: رايى كه در تركى رومى و قزلباشى در آخر كلمات با لفظ كن افاده معنى كه مقتضى وقت باشد نمايد، مثل "گيدركن " يعنى در وقت رفتن. سيم: رايى كه در تركى جغتايى وقزلباشى جهت ثقل آن لغت اضافه مىنمايند، و در قزلباشى و در رومى جهت تخفيف حذف مىكنند، جون "بيرله "و "ايرماس" و در جغتايى "دبيله " در رومى و قزلباشى. نوايى منظوم ساخته: ملاحت بيرله توردنگ سرو قدلار قامتين يعنى

كه مونداق زيب بيرله اول الفنى ایلادينگ زيبا'
و گاه جغتايى [\ الف] حذف راء ايرماس نموده، ايماس گويند نوايى گفته:

لطف ايال گيل كه ممكن ايماس قيلماسنگ قبول
يتماك تمام عمر عبادت بــيلا ســنـگا
س سغض بر پنج قسم بود. اول: سين مضموم كه با نون ساكن در تركى رومى و قزلباشى و جغتايى افادة معنى امر غايب كند، مثل "گلسون" و "گيتسون".
دوم: سين مفتوح كه در اوآخر كلمات رومى و قزلباشى و جغتايى افادة ضمير غايب و شرط و جزا كند، جون "ايلسه" و "ايلمسه" يعنى اگر بكند و اگر نكند او و جهت فتحه گاه الف و گاه ها نويسنا و گاه ياء مفتوح در تركى رومى و قزلباشى در مقام استبعاد اضافه نموده "ايلسيه " و "گيد سيه" گويند. سيم: سين ضمير خطاب كه آن نيز در تركى رومى و قزلباشى و جغتايى با نون و كاف زايد كه بتلفظ در نيايد نوشته مىشود، مثال قزلباشى و رومى "سنى" و مثال جغتايى "سنيک" يعنى تو.

1. تو با ملاحت خويش سروى هستى كه بر زيبايیى سرو قامتان افزودهاى، يعنى با اين زيبـايى بخـشـى آن الـف را

زيباتر ساختى (كا) .
Y. لطف كن بيا كه اگر قبول نكنى اگر تمام عمر عبادت كنيم بذيرش آن جز با لطف و كرم تو مقبول نخواهد بود.

چجهارم: سين ضمير متكلم و شرط و جزا كه در تركى رومى و قزلباشى و جغتايى با ميم ذكر نمايند، مثل "گيدرسم" يعنى اگر بروم، و جون خواهند كه در مواضع مذكور تاكيد نمايند
 هنجم: سينى كه مثل نون وقايه كه در عربى مىباشد ، قبل از ياء در آورند، مثل "گوزگوسى" يعنى آينهُ او بدليل آن كه در ساير مواضع بدون آن گفته مىشود، مثل
"زادى" و" زوادى".
ش قرشت: بر دو قسم است.
اول: شينى كه در تركى رومى و قزلباشى و جغتايى افادة معنى مصدرى كند و ساكن باشد، مثال قزلباشى و رومى "گيديش و گليش". مثال جغتايى "گتيشَ و گيتيش " يعنى رفتن و آمدن كه مصدر آن "گيتماق" و "گلماق" است . دوم: شينى كه چچون با لفظ ديغر استعمال شود افادة معنى اجتماع و اتفاق كند در كارى ، مثال قزلباشى و رومى "گولوشديلار" و جغتايى " گولو شيتلار" يعنى خنده كردند.
غ ضظغ: مفتوح در تركى با ياء حطى جهت اتمام كلمه است و در جميع تصريفات چهه جهت ثقل آن لغت راضى بكلمهُ دو سه حرفى نشده چحيزى بر آن الحاق مىنمايند و ملحق مذكور گاه غين جهت آن كه در وسط واقع مى گردد و با ياء حطى، و گاه كاف ياء حطى و غير آن نيز بوده باشد. چحون" آحغاى" در انشا يعنى باز كن و چحون "گل آحیلقاى" و "فلان كيلگايى" [12 الف] در خبر و "قيلغايدا " و "گيلگايدا" و غير ذلك بـل از تصريفات و از اين قبيل است "خلاصيغه" كه غين جزء كلمه و بدل از نون "خلاصيه" شده كه لغت رومى است و همحچنين است كه "قيلغيل" و "اسراغالى " و "اولغان" و "اتيغ"، و جحون اين بيان معلوم شد بيان كنيم كه غ ضظغ: بر 〒ههار قسم است.
اول: غين مفتوح كه در تركى جغتاى افادة معنى "از براى " نمايد و گاه فتحه آن با الف و گاه با هاء هوز نوشته مى شود، جون "گيدرغه" و "خلاصيغه" يعنى از براى رفتن و از براى خلاصى، نوايى بنظم آورده:

بيريب سينى خلا صيغه يوزمينگ هدايا'
و بمعنى حرف بايى كه نيز در فارسى در اول كلمات درمىى آيد باشد، مثل "اوستيغه" يعنى ببالاى آن و "آستيقه" يعنى بپائين آن و گاه در لغت مزبور بدل بكاف نمايند و در تركى قزلباشى و رومى "اوستينه" گويند.
دوم: غين مكسور كه در تركى جغتايى با لام ساكن افادة تاكيد امر نمايل، جون "قيلغيلى " يعنى البته بكن. نوايى راست:

ميـن قــاجــان ديـديم وفا قيلغيل منگا جور ايلادينگ
سين قاجان قيلدنگ فدا بولغيل منگا [ [ اب] بولدوم سنگا
و گاه غين را بدل به كاف نمايند، جیون "گيلگيل" يعنى بيا و در تركى جغتاى لفظ امر بدون تاكيد كم گفته مىشود.
سيم: غينى كه با نون ساكن در تركى مزبور افاده معنى ماضى نمايد، جِون "اولغان" يعنى شده.

هجارم: غينى كه در تركى مزبور افادة معنى صاحب كند و ساكن باشد، چون "آتليغ" صاحب نام و در تركى قزلباشى و رومى "آدلو" گويند. ق: در لغت جغتايى گاه در اواخر كلمات لغو واقع مى شود جون "آجيق" كه بمعنى

تلخ است.
ك عربی: بر دو قسـم باشد. اول كاف ساكن كه در لغت قزلباشى و رومى افاده معنى مفعول كند، مثل "اپروک و جورک" يعنى مضحل شده. دوم كافى كه در لغت رومى و قزلباشى مغتوح و در لغت جغتايى مكسور مىباشل و افادة معنى وقت نمايد مثل "ايدركن" در دو لغت اول "ايدر ايركين" در لغت ثانى در وقت كردن.

1. برای خلاصى تو صد هزار هديه بايد. به كفته كاحِالين در ايـن مـصرع كلمـه "خلاصــيغه" بايـد "خلاصــينى" خوانده شود.




ك' عجمى: بشرحى كه تحت غين ضظغ مرقوم گشت جهت اتمام كلمه به جميع تصريفات مى باشد و كاف مزبور بر شش قسم است.
اول: كافى كه افاده مصدر نمايد و قزلباشى [rا الف] و رومى و جغغتايى باشد، جحون
"ايتمغ" يعنى كردن.
دوم: كافى كه در لغت جغتايى افادة معنى مصدرى كند جون "ايتگو" كه مصدر آن "ايتماق" است و "ايجچگو" نيز از اين قبيل است، يعنى بسيار شراب خوردن. سيم: كافى كه در تركى قزلباشى و رومى افادة معنى با و گاه با هاء و گاه با الف كتابت شود، و جون "ايوبِماگه" و "اوبِمگا" يعنى بوسيدن و كاف مزبور گاهى بمعاهنى علت نيز مى آيد و در لغت جغتايى نيز گاه به معنى علت و گاه بمعنى باء مزبور باشد، مثل "گيتاركا"، يعنى براى رفتن و برفتن و برومى "گيتمكى ايجون" و "گيتمكه" گويند، و گاه كاف را بدل بغين ضظغ نمايند ، جَون"اوزيكا" و "اوزيغا".
جهارم: كافى كه در تركى جغتايى با ياء حطى استعمال شود و مفتوح و لغو باشد، مثل "گيلگاى" يعنى بيا و "آتلانگاى" يعنى سوار شو و اصل آن "اتلاناى" است. ينجم: كافى كه در تركى جغتايى مكسور باشد و با لفظ نه افادة معنى تصغير نمايد جِون" اوترى گینه" يعنى دروغك، و گاه كاف را بدل بغين ضظغ نموده "اوترك غينه" گويند.

ششّم: كافى كه در لغت جغتايى [ [T ب] مضموم و لفظ "لوك" افادة معنى مصدرى كند، جون "گيتكولوك" يعنى رفتن و رومى و قزلباشى "گيتملو" و "گيدجك" گويند. ل بر دو قسم است.
اول: لام مفتوح كه به تنهايى ذكر شود، و آن دو گونه باشد، يكى آن كه مخصوص لغت رومى است، جون "اوله" يعنى اتفاق با "او كن" و در كل مواضع همين معنى را افاده نمايد، و گاه شين قرشت يا نون به آن اضافه نمايند ،جون "اردالش " و "اردلان"

 كه بدل نون نيست بهم رسد." اين نوع (ك) را كه شبيهـ (gn) فرانسه است و سابقا در تركى مى نوشــتند "تـون غنه" مى كفتند.

يعنى رديف سوار شو و ديگرى كه مخصوص به جغتايى باشلد و آن لام است كه در اواخر كلمات الحاق نمايند و افادة معنى ننمايل، حون "ايالادونك لا" و "قيلدونك لا" و
برومى " ايلدوكه" و " قيلدوكه" گويند.

دوم: لام مكسور و آن نيز دو گونه باشد. اول آنكه با ياء حطى استعمال شود و آنرا در تركى قزلباشى و رومى چند معنى باشد، يكى آن كه در تركى قزلباشى و رومى افادة معنى متكلم مع الغير كند ، چحون " ايتمالى " يعنى بكنيم و گاه نون و كاف اضافه نموده "ايتالينك" گويند و گاه ميم اضافه نموده "ايدليـم" گويند، و ديگرى آن كه در لغتين مزبورتين بمعنى ابتدائى زمان باشد ، مثال قزلباشى "اوپلى" و رومى "اوبچكلى" يعنى از زمان بوسيدن و ديگرى آن كه در تركى رومى [14 الف] بمعنى از براى و علَّت بوده، جون "اوپكلى " يعنى براى بوسيدن، و ديگُرى آن كه در لغت مزبور بمعنى بائى باشد كه در اول كلمات فارسى در آورند، مثل " اوبڭلىى" يعنى ببوسيدن، و ديگرى آن كه در
 كه قزلباشى است. يعنى لايق ببوسيدن، و "ساقلملى " يعنى لايق نگاه داشتن و گاه در لغتين مزبورتين لام مزبور را با واو استعمال نموده "ساقلملو" گويند، و گاه نيز كاف اضافه نمايند ، مانند "ايجچكولوک" و "ايحچكوليك"، و ديگرى آن كه بمعنى ياء نسبت در لغت مذكور باشد. جون فلان كردنى و ديگرى آن كه در لغتين مذكورتين بمعنىى وقت نامشخص باشد، مثال قزلباشى " ايتالى " و در رومى "ايتكالى " يعنى وقتى كه مىكرد، و ديگرى آنكه افاده معنى صاحب در لغت مذكور نمايد، جون "آتالى" و گاه با واو "آتالو" گويند يعنى صاحب پدر و جغتايى "اتليق" و "اتلوق" گويد. دوم لامى كه در تركى جغتايى گاه با كاف و گاه با قاف و گاه با غين ضظغ افاده معنى داشتن كند، پون "مالليك" و " مالليق" يعنى مالدار و برومى و قزلباشى "ماللو" گويند
م بر پجهار قسم است. [fابب]

اول كه افاده نفى كند و آن مفتوح بر چند گونه باشد: يكى آن كه قزلباشى و رومى باشد و با سين سعفص افادة معنى مستقبل كند، چون "گلمس " و "گلماس"و گاه با

زاء هوز ""گلمز" و "گلماز" گويند. و گاه روميان زاء هوز را مكسور و نون اضافه نموده "كلمزين" گويند . و ديگرى آن كه جغتايى باشد و با ياء حطى افادة معنى نفى غايب و متكلم وحده و معالغير كند، مثل "اوتماى" يعنى نمى گذرد و نمى گذرم و نمى گذريم. و گاه ياء حطى را بدل به نون نموده افادة نفى غايب و متكلم وحده كند، جون "اولمان" يعنى نمىشود و " ايستمان" يعنى نمى خواهم. و گاه غين ضظغ در در ميان در آورده "اولمغان" گويند، و جون جهت نفى جمع مخاطب باشد قاف نيز اضافه نمايند مثل "اشوقمان" يعنى تعجيل مكنيد و بمعنى تعجيل نمىكنيم نيز مىباشد. دوم آن كه در لغت جغتايى با قاف و در قزلباشى و رومى با كاف افادة معنى مصدر نمايد و مفتوح باشد، مثل "اتماق" و "آتمك" و "گلماق" و "گلمك" كه دو دومثال اول بمعنى انداختن و دو مثال ثانى بمعنى آمدن باشد، و جحون با ضمير مفرد حاضر و غايب
 "گلماقى" و " گلماقين" و "گلماقلارى" و "گلما قيميز ".[0 الف الفـ سيم كه در لغت جغتايى بمعنى من و مكسور باشد، چون"گَلورمين" يعنى مى'آيم'. ن بر پنج قسم است: اول نونى كه در تركى قزلباشى و رومى افادة معنى ظرفيت زمان كند و آن ساكن و با دال مفتوح مستعمل باشد، چنانجه گويند "اوجينده در" يعنى در سه است، و نو نون

مزبور گاهى مفتوح باشد. مثالٌ گويند " اوجينه گريبدور" يعنى به سه رفته است. دوم نونى كه در دو لغت مزبور با كافى كه به سخن در نمى آيد نوشته مىشود، و افادة جمع حاضر كند، جون " اتينک" و "آلينك" يعنى بكنيد و گاه در جغتايى جهت مفرد و مخاطب باشد، مثل "ايتنى " به تشديد تا يعنى كردى و افاده امر غايب نيز مى كند، مثل "اجيغونك دور" يعنى بايد كه غضبناك شود. سيم نونى كه در لغت قزلباشى و رومى افادء معنى اسم فاعل كند و ساكن باشد، جون" اوتكون" يعنى گذرنده.

فرهنگ نصيرى / V.

چههارم نونى در تركى قزلباشى و رومى افادة معنى مصلرى و مصلر نـمايل، مثل "قاجٍغون" يعنى گريز و گريختن.

هنْحم نونى در تركى جغتايى بلون جهتى اضافه كند، جون "بيلان" كه اصل آن "بيله" و بمعنى "با"است يعنى "مع". نوايى بقيل نظم آورده: تايمــان عجيـب فكـر و تخبـل بــبلان ســنى [0اب] و ساكن در تركى جغتايى در اواخخر كلمات جهت تاكيد لاحت مىشود، و بتزلباشى و رومى عوضى واو مزبور ها ملحق نمايند. مثالً "باروكه" بمعنى برود و "آختارو " كه بمعنى تفحص كنل باشل و بقزلباشى و رومى "واره" و "آختاره" گو ای صبا آواره گونكلوم ايستا يو هــريان بــارو وادى و بــاغ و بيــابـان لارنــى بيـر بيـر آختارو

در بعضى كلمات قزلباشى و رومى بانضمام كلمه مثل "گرك" و مثل اگر شرط و جزا بمعنى بايى باشد، كه در اول كلمات فارسى واقع مىشود، مثالٌ "گرك او ته" و "آگر

اوته "يعنى بايل كه بگذرد و اگر بگذرد.
ى بر دو قسـم است.
اول ياء ساكن. اگر ماقبل آن مفتوح است در تركى جغتايى ضمير متكلم وحله و مع الغير و ضممير غايـب باشل، جحون "آتاى" يعنىى بيندازم و بينلازيم و بيندازد و برومى بيندازم را "اتايين" گوينل و اگر ماقبل آن مكسور است در تركى قزلباشى و رومى و جـغتايى ضمير غايـب باشل، جحون "اوجحى "و "او تانى " سيمَّ او و شرم او. نوايى گفته:

ا. با خيال و انديشه دانستن تو عجيب است، با عقل و فراست به تو رسيدن محالست . وامبرى در ثُروهُّى هـاى حغتايح، ص IVA، همين شعر را آورده است. ولى به جاى "خيال" كلمه "محال" را مى آورد. نگاه كنيد: Herrmann Vambery, Caghataische Sprachstudien, Leipizig 1876

 نسخههاى ديگر اين شُعر كلمة "باغ" به صورت "تاغ" يعنى كوه آمده است.

عصيانى كوب نوايع نينك و يوق اوتانى كيمَ و اگر ادات جمع قبل از وى در آورند [ءالف] ضمير جمع غايب باشد، چجون "آدلارى" يعنى نام ايشان. دوم كه بدل از لام در تركى جغتايى آورند، جون "اوى" كه اصل آن "اول" باشد يعنى او. نوايى راست:

اوى كه ايونى تيرانور ساكنگا خاطر جمع ايماس نى عجـب گــرامـن يوقتـور گنبــد گـردان آرا「
I. نوايى كه عصيان او زياد است شرمى ندارد


## كتالبالز

## باب الالف

ابكانور گله مى كند، ميرنجل.
اوبحجين بباء و جيم عجمى جُبه كه از اسـباب جنگ است.

اوير بباء عجمى كهنه.
اويراماس بباء عجمى كهنه نمىشود [צاب] اَبْريش ببا عربى اسب جنس ای بالته ببا عربى ناجخ كه نجق گويندr اويكه ببا عجم و كاف عربى جگر. اياب منع كردن و احتيا ط ${ }^{\text { }}$ ايِار مُشَك و لون.
r. كلمه "جنس " در اينجـا معنــياى نــدارد و درلغـت

 خالدار آمده است.
r. r. ناجخ به معنى تبرزين است. F. F. در اصل "احتيات".

فصل الا لف
آيا كف دست و صاحب.

فصل الباء
آها بباى عجمى خواهر بزرگ اوبوب بباء اول و ثانى عربى هدهد آبير بباء عربى دخمهد
ابوشغه و ابوشقه و ابوشقا بباء عربـى شــوهر، جچنانجهه نوايی دربارة مادر مجنون در شكوه: فوت شوهر و طغيان جنون چسر گفته:

بير ياندين اوقول غم و شكنجى 'بير ياندين ابوشقا درد و رنجى' اباغه بباء عربى عم يعنى برادر پدر خواه كه

I. از يكى سوى غم و و شُكنج بسر از سوى ديگر غـم و

غلط كرده، مغلوب شده.
اوتوزدى و اتغوزدى باخــت و غلـط كـرد و
مغلوب شد [اV الف].
اوتوزاى باخته و غلط كرده و مغلوب شدم و
شوم وشدى و شوى.
اوتلاش آتشين.

اوتلاش اوتلاش آتشين آتشين و مرتبه مرتبـه و بیايعى.
اوتى محل جر گه شكار.
ايتا بخواه.
ايتا سانگ باخفاء كاف اگر خواهى.
اتا پِر.
ات بفتح الف گوشت و بمد الف اسم و نام و اسب و بينداز يعنى برتاب بكن بصيغة امر، جِنانجِه درين دو بيـت كــه در مـصرع اول بمعنى نام و در مصرع ثانى بمعنى اسـب و در مصرع رابع بمعنى بيندازم است:

جون برى و حور ايرور آتينگ بيگيم
سرعت ايجره ديو ايرور آتينگ بيگيم
هر خدنعى كيم اولوس انديـن قاجـار
ناتـوان جانيم سارى آتينـغ بيغيم「

「. ای سرور من، اسم تو جون حور و پرى است و در
سرعت اسب تو جون ديو دي است است
هر خدنگى كه مردم از آن مى گريزنـند ، بهمـوى تـن
ناتوان من مى آيد.



ايديب بغرست
اويوب موافقشد و متابعتكرده و خوابيده. اوب بباء عجمى ببوس بصيغة امر اوپكالى ببوسيدن و ببوسيم وا ز زمان بوسيدن ابار منع مىكند و مىكرد و مى گريزاند مثال:

قتليما جيقتى ايتاك بلكا اوروب تين جكيب قان تيكاردين ابار ايركين ايتاكين اول جلاد

فصل التا
اوتروک بكاف عربى دروغ.
اوترو كجی بكاف و جيم عربى دروغگو. اوتروک غينه و اوتر ک گينه كاف اول عربى و ثـــانى عجمــى دروغـــى و لفــظ غينــه و كينهبكاف عجمى ادات تصغير است. اوتوز بباز و غلط بكن و مغلوب شو. اوتوزماق باختن. اوتوزمــاى باختــه و غلـط كــرده و مغلــوب نميشده و نمىشوم.
اوتغوز بضم الف و اظهار ${ }^{\text {ا }}$ او بدون مد بباز و غلط بكن و مغلوب شو، بصيغةٌ امر.

اوتغوزوب باظهار هر سه واو بدون مدّ باخته،
ا. آن جلاد براى قتل من تيغ كشيده است و براى ايـن





 بطور وضوح تلفظ شوند. لغت نامه دهخدا.

آتاق و اتاغ نامزد و نشان كه در خطبه زنان كنند. اتاقليق و اتاغليق و اتاغليغ للــه و نامزد شده و نشان شده بمعنى مذكور از خطبــه زنــان،

مثال:
مهر زولفيغه كونگلى باغليغ ايدى
حـوييـا بو انغـا اتـاغليـن ايــى
آتماق انداختن يعنى برتاب كردن.
آتبب بباء عربى انداخته يعنى چرتاب كـرده و نام گذاشته.
اتارلار مىاندازند و باسمى مىنامند. اتاى ايلغار و بيندازم يعنى حرتاب كــنم و نـام بگذارم.
اوتغوجى اندازنـده و چرتـابكنــده، مـنالا اق
اوتغوجى يعنى تيرانداز.

آنغونجه و اتقونجه بجيم عربى تا انداختن آن
و تا شدن آن مثلاٌ گوينــد تانــى اتغونجــه يعنى تاصباح شدن.
آتغوجه و اتقوجه ايضاً بمعنى ثانى.
اتابيك مردى كه مربى طفـل باشــد و بــدرى
كند [^\الف] و او را للـــــه گويند.
آتگـه بكــاف عجمـى وآتـاليغ ايـضاً بمعنـى
مذكور.
r. دلش حنان باخته زلف او بود كه گوييا بــه او نــامزد
 اين بيت بايد جنين باشد: بو انگا كوييا اتاغليغ ايدى

اتاماق نام نهادن.
اتاغيل نامدار بكن و نام بگذار بصيغة امر. آتادى اسـم كذاشُــت و نــامزد كــرد و ناميــد

بفلان نام آتغادى نام كذاشت. آتالدى ناملار شد و نامزد امرى يعنى جهـت
 اسكندر دارا را كـشته حكــام جهـت ايـران تعيـين مـى نمـود [ [V ب] مـى گويــد كــه آتالدى بيرى مصر و بغدادغــه و يازيلـدى

بيرى ملكى نوشادغه .'
اتليغ نامدار و سواره و راكب.
اتالار يعنى به آن نام بفهمند آنرا. اتاب ببا عربى نام گذاشته. آتيمى نام مرا. اتيغماق و اتيقماق نام برآوردن. آتيغيب و آتيقيب و اتقيب ببـاء عربـى نامــدار شده ونام برآورده.
صورت آمده است:

جون برى و حور دور آثنكى يعبم سرعت ايجرا ديودور آنيك يكيم هرخدنگى كبم اولوس آندين فاجار ناتوان جانيم سارى آننك بيكيم (ص


 كندب به دهخدا زير " نوشاد".

ايتاليك بكاف عربى كردن بمعنى فعل وضايع و نابِديد شونده و دامن. ايتكو ميزدور بكاف عربى بايــد كـه بكنـيم و

ببريم•
ايتا آلمان نمىتوانم كرد.
ايتا الماى نمىتواند كرد.
ايتماى نمىكنم و نمى كند و نكند [ [ با ب]
آتبِمامين نمى كنم.
ايتارسين مىكنى.
ايتاى بكنم .
ايتمان نمى كنيم.
ايتمانين بيش از آن كه كرده شود.
ايتيق كرديم.

ايتالينگ به اخفاء كاف عجمى و ايتالى بكنيم. ايتايمو آيا بكنم.
ايتكوجى بجيم عربى كننده و رونده. ابتوركورم بيرم.
ايتورماك گم كردن، متعدى است. ,اتبب مين يعنى نإيدا شدهام. ايتيتماك و ايتتتماق تيز و بُرنده كردن. ايتيـكـ بكــاف عربـى تيـز و برنـــده كــردن و تعجيل كردن.

ايتورورگا بكاف عجمى تيز و برنده مى كند. ايتورگوم بكاف عجمى بايد كه ببرم و بايد كه

بروم• ايتماس نمىبرد و نمى كند.

ايتماك كردن و رفتن و ضايع كردن. ايتماكنــع كــاف اول عربـى و ثــانى عجمـى

كردن تو.
آيتب كرده.
ايتقوم و ايتغوم بايد كه بكنم. ايتكوم بكاف عربى ايضاً بمعنى مذكور. ايتشتى لار باهم كردند.
ايتُ بكاف عجمى بمعنى فعل. ايتكوسى بكاف عربى بايد كه بكند. اتيغاى و ايتقاى بكند. ايتغانى و ايتقانى كرده خود را آنكس. ايتَينُ بتشديد تا و اخفــاء كــاف عجمـى تـا كردى.

ايتنگ به تخفيف تـا و اخخــاء كــاف عجمـى بكنيد.

ايتى به تـشـديد تـا كـرد و رفــت و گــم شــد بصيغة ماضى و به تخفيف تا تيز و برنده. ايتاردا در وقتى كه مىكند.

ايتكان بكاف عربى كننده و رونده و ضـايع و نايديد شونده، مثال معنى ثانى :

اول تو گان كيم تيلبراب ايتكان كونگونگا اورتاديم قاى سارى بارسا اول آى نينكى قوللوغين بيلكو دور

اتيكان ايردى مىكرد.

ا. آن داغى كه بر دلم كذاشته (يا فرو رفته) است، هـر


إِتروسن مى گويى.
ايتكالى بفتح الف و كسر ياء حطى تـا گفـتن
و بكسر الف و سـكون يــاء حطـى بكنـيـم
و براى كردن و در وقتى كه مىكرد، مثال: يارقتل ايتكالى عشاقينى يازغورغان ايمش
بيـر بوبـزم ايحْــره نواييغـه تقـدم يــا ربـ
اتباين بغويم.
اتيا الماس نمىتواند گفت و نميتواند كرد.
ايتاسال بدست بر سينه او بزن كه بعقـب رود
و بيفتد.
ايتاك وآتاک و ايتك هـر سـه بكــاف عربـى
ايت بكسر الـف بـا يـاء حطـى بگـو و بكـن
بصيغه امر و گوشت بفتح الف و كسر يـاء ايتاكلاب بكاف و باء عربى دامنم را پر كرده. حطى و بمد الف و كـسر يــاء حطـى [19 اوتالخو بكاف عجمى جحرغ كـه بعربـى صـقر الف] يعنى بغو و بكسر الف و باظهار يـاء حطى ساكنه بدون مّل يعنى سـع و بـرَوْ و و اوتكانور بكاف عربى تقليد او و خود را شبيه
 يعنى سرو و تقليد و خود را [9 با ب] شبيه اوتكانگاى تـى كـاف او مند.
تقليد كند و شبيه باشد. اوتكان گيجه كاف عربى و ثانى عجمى يعنـى شب گذشته كه ديشّب مى گويند.

ا. يار براى كشُتن عاشقانش را در يكى جا جمع آورده

 "يازغورغان" در آثار ديگر "يغدرغان" است.

ايتاماس برنده نمىشود و نمىتواند كرد.
ايتيماك برنده شدن.
ايتيگراك و ايتكراك برنده تر.

ايتاردين از ضايع و نايديد شدن و رفتن.
, إيتب ضايع و نایديد شده.
ايتا تانگ باخفاء كاف ضايع و ناپٍيد شــده و
كردن بمعنى فعل .
ايتور گايار ضايع كنند.
ايتور گان ضايع كننده.
اوتاق خانه.
اوتاغه يگّه بِر كه بر سر مى زنند.

اوتتى گذشت يعنى اندى گذشت و رفـت و
فراغت كرد و تاثير و سرايت كرد.
اوتار ميگذرد.

اتاقرنداش عمو كه برادر پدر باشد.
اوتور گو بكاف عجمى اسكنه كه بعربى مُتقب
گويند.
اوت بضم الف با واو به اماله بوزن بُت يعنـى اوترايردى و اوتكارايردى ميگذشت. برو و بگذر يعنى اندك بگذر و مرور بكـن آتقون گذرنده.

اوتــو ك بكــاف عربـى گذشــــه و آنجِــه بـــا
بوشانند از كفـش و جچكمـه و مـوزه مثــال
معنى ثانى
آلتون ايسيرغا كه قولاغ آغريتور
زرحل اوتوكى تور كه اياغ آغريتور
اوتكه گذشته و كفش. اوتكون بكاف عربى گذرنده و سرايت و تأثير

كننده مثال معنى ثالث تيرباران غمينك جان و كونگلدين اوتى الهُ اله نى بلا بوياغين ايرميـش اوتكون اوتكونجى بجيم عربى گذرنده. اوتوربتور و اوتوروبتور بباء عربـى گذرانيـده

است.
او تلاك بكاف عربى گذشتن و رفتن و نان
اوتوبتور بباء عربى گذشته است.

ا. كوشوارة زرين كه گوش را مىرنجاند؛ متـل كفـش زرينى است كه بایى را اذيت مى كـي


 "تنيمدين" يعنى از تنم آمده است.

و فراغت بكن و بينداز يعنى برتاب كـن و دراز بكـن و تقليــد او بكـن و تـشْبه بـوى جوى بصيغة امر و زَهـره و بعربـى مـراره است ، و به تفخيم يعنـى آتـش و علـف و و تأثثير و سرايت و باظهارواو بدون مْد يعنـى كلة گوسفند و غير آنرا بـه آتـش بعيـر تـا موى آن پٍا شود بصيغة امر. اوت اورغيل آتش بكن و آتش بزن. اوتغا و اوتغه و اوتقـا بـه آتـش مـشلا اوتقــا

سالغيل يعنى به آتش بيانداز. اوت اوهتى بجيم عجمى آتش خاموش شد. اوتلوق و اوتلوغ آتشين و آتشناكى. اتو ک بكسر الف آنجهه بپا بوشانند از كفش و

جچمه و موزه.
اوتورمق و اوتورماق گذرانيدن.
اوتماق گذشّن.
اوتماك بكـاف [. [ الــف] عربـى گذشــتن و رفتن و نان.
اوتكار بگذران و گذشت.
اوت باريدين ببا عربى يعنى برو از همگنان و
مراد حركت دور است.

كتاب الاول فى اللغات الجغتايى / Va

اوتروسيله و اترسيله روبروى او و در برابر او.
اوتروسيندا در.رابرش.
اوتكاردى [. . ب؟] بكــاف عربـى گذرانيــد و اوتقان شرم بكن بصيغة امر.
فراغت رسانيِ يعنى باعث فراغت او شلد و اويات شرم.
اتر فرمود يعنى باعث آن شد كـه اتـر كـرد اوياتيب شرم كرده.
او تقانيب ايضا بمعنى مذكور.
اوتقاندى شرم كرد.
اوياتليت و اويــاتليغ [ [ الـفـ] شـرمندگى و
صاحب حجاب و صاحب ادب.
اوياتلى صاحب ححاب و صاحب ادب. ايتال دراز شو.

ايتالمات دراز شُدن.
اوتقيل و اوتغيل دراز بكن بصيغة امر، گوينل:
الينك اوتقيل يعنى دست دراز بكن.
آتماك بكاف عربى نان.
ايتنمانماك ترسيلن از كردن كارى و بخــوف
و واهمه شروع در آن كردن.
ايتمــان بتــرس از كــردن كـارى و بخـــوف و
واهمه، شروع بكن در آن بصيغة امر.
ايتمانيب ترســيله كـردن كـارى و بخــوف و
واهمه، شروع در آن كرده.
ايتمانماس نميترسد از كردن كارى و بخــوف
و واهمه شروع در آن نمى كند.
اوتون هيمه.
اوتونــع بالحــاق كــاف و اخخــاء آن بمعنــى
مذكور و درخواست و التماس عفو گناه.

او تكارماك متعلى است بمعنى گذرانيدن.
او تكارو بكاف عربى بگذران.

بصيغة متعلى.
اوتور ماى نگذرانيله ونميگذرانم يعنى وقــت
آنرا.
اوتا اوتا گذران گذران.
اوتماى نمى گــذرد و نمــى گـنـرم و در زمـان
بمعنى مرور است.
اوتكار گالى كـاف اول عربـى و ثـــانى عجمـى
بمعنى علت باشد يعنى براى گذرانيدن، مثال: لعل ايرور ايكى لبنكى سوز رشته سين اوتكار گالى سفت ايرور آغزينك كه ظاهر بولدى لعل ناب آرا' اوتكوريب بباء عربى گذرانيله.

او تكارديم بكاف عربى گذرانيلم.
اوتكالى تا گذشت.
اوتگار گاى ســين بكافهــاى عجمـى فراغــت رسانى يعنى نوعى كنيد كه او فراغت كنــ بصيغة متعلى.

اوترو پیپش رو و برابر و روبرو.
ا. دو لبت لعلى است براى كذرانيـدن رشـته سـخن؛
دهانت لعل نابى است كه در ميان سوراخى بِيداست

ديوان او به عوض ان "لعل آرا"، "لعل نابدا" آمده است. ابوشeا، ص او به

اوجر گو بجيم عجمى تكلتوى زين.
اودتماق از نوحه و ناله خاموش كردن اطفال. اوحمشى و اوچشُمى عرضه داشت. آجون بجيم عربى و در نسخن عجمى ' آدنيا و

## جهان.

اوجون بجيم عربى و در نسخه عجمـى ايـضاً بـه معنـى مـذكور و بـجـيم عجمــى كلمــه تعليلْ است كه به آخر كلمهُ ديگـر ملحـق مى شود، مثلاُ انينكى اوحَون يعنى براى آن. ايتحون بجيم عجمى ايضا كلمة تعليل است. اجيرغان بجيم عربى غضب و قهر بكن يعنـى بظالم قهر و بمظلوم لطف بكن بصيغة امر .
آجييوب قهر آلود شده.

آجيرغيندى بجيم عربى قهر كرد يعنـى بظـالم قهر و بمظلوم لطف كرد.
آجيق و اجيغ بجيم عربى تلخ و قهر و غضب و تاسف و حيف.
r. تكلتو نمديست كه زير زين اسب كذارند تا از زنمم
 F.f. در "آبوشقا" به شكل "آَجون" و به معنى جهان آمده
 استفاده مولف بوده است و در زير كلمه آشوقمانگـ
 است.

ه. تغييرى است در حرف علة بقلب كردن يا ســاكن و


 آنرا تخفيف ممزه كويند نه اعلال. لغتنامه دهخـــدا زير كلمه "اعلال".

فصل الجيهم
اوتونج قرض.

اوجكى و اوحكو هر دو بـه جـيم عجمـى و كاف عربى بُز. اوچغون و اوحقون و اجقــون زبانــن آتـش و شرارة آتش.
اوجاق بجيم عربى آتش دان و شكاربار '.

 گذشته و اثناى چیيزى مثلا گويند بو اوجروده
يعنى در اين زمان نزديك و دراين اثنا. اوهوق بجيم عجمى تبخال كه برلب و قرحه
كه بر چشم افتد.

ايحغغين و ايجحقين بجيم عجمـى متحيـر بـسُو بصيغة امر.
ايجغغيندى و ايِجقيندى متحير شد. اوهكـ بجيم عجــم و اوجــايره بجــيم عربـى

بشت بام.
ايجيكه بجيم عجمى باريك. ايحكار ك باريكتر. آَحَه بجيم عجمى مادر.

1. "شكار بار " در فرهنگها بيدا نشد و احتمــالأ بمعنـى
 فرهنگ سنكالِ r. بيكان محرف يعنى بيكان سركج.

آجيقلانماق و اجيغلانمــاق و اجيـر غانمــاق بصيغة امر و حركـت و اضـطراب بكـن و بدو ای جشم و حركت و اضطراب بكن و بطـــت ای دل و زايــل و نآديـــد شـــو ای خواب. مسـّلاً و خــاموش شـو ای آتـش و شمع، همگى بصيغه امر.
اوجونج آى ماه سيم ، هـر فـصلى از فـصول اربعه.

اوجونجى جيم اول عجمى و ثانى عربى عدد
سيم.
اوجینده در سيم آن.
اوجاولا و اواجاولان و اوجاولاسى هـر سـه بجيم عجمى [YY بT بـ يعنى هر سه باهم.

اوهونج جــيم اول عجمـى و ثـانى عربـى و اوحاكو بجيم و كاف عجمى عدد سيم.
اوچاو بجيم عجمى هر سه.

اوجاگو بجيم و كاف عجمى عدد سيم. اوجــار بجـيم عجمـى ســيم آن و باضـطراب

حركت مى كند يعنى مى طحد و مىدود. اوجار گا بجيم عجمـى بـسيم آن و در نـسخنه بدل راء مهملـه و او در نـسخهُ ديگـر ' دال مهمله اســت و هـر دو غلـط اســت بــليل اوحار و مذكور شد.

اوهماق و اوهماغ بجــيم عجمـى حركــت و

ا. معلوم مىشود كه نـستخه هـاى ديگـرى هــم مـورد

 و در اينجا نام مىبرد.

غضبناك شدن.
آجيقونكدور و آجيغونكــدور بجـيـم عربـى و اخفاء كاف عجمى بايد كه غضبناك شوى.
[rY الف]
آج بجيم عجمى باز كن و بگشثاى بصيغة امــر و بجيم عربى گرسنه.

آحماق وا كردن.
آحيلدى واشد.
آجــسانگى گـرك بجـيبم و كــاف اول وئـانى عجمى و ثالث عربى و به اخفاء كـاف اول بايد كه باز كنى و بغشايى. آحغيل بجيم عجمى بگشا و باز كن بصيغة امر . آجقونگ و آجغونگ بجيم و كاف عجمى و اخغاء كــاف مـذكور بايـد كـه بـاز كنـى و بعشايى.
آجاى مين بازكنم و بعشايم. آجماى باز نكــنم و نگـشـايم و بــاز نكنـيم و نگشائيم.
آجقالى و آجغـالى بجـيـم عجمـى بـراى بـاز كردن و گشادن و باز كنيم و بعـشايثيم و از زمان باز كردن و كششادن.
آجلمايين و آحيلمايين بجـيبم عجمـى هنـوز نغشّاده و باز نكرده.

آَيَج [ كذا فى الاصل] بججيم عربى گرسنه. اوج بجيم عجمى عــد سـه و بــر ای مـرغ،

־َنانجه در اين بيت بـر سـبيل تجنـيس در مصرع اول بمعنى برانيلن و در ثانى بمعنى

خاموش شدن است:
آهى يلى توفراغين او چورسا
اشكى سوييدن اوتينى اوچورسا
اوچتى بجـــم عجمـى خــاموش و زايـل شــلـ، اوجوروب بجيم عجمى و باء عربى برانيله و چرتاب كرده گويند:"اوهروب ايردى" يعنى
برانيله و پرتاب كرده بود.

اوچور بجيـم عجمى برتاب بكـن و بينــلداز و بباد هوا بده و بجاش همگى بصيغةُ امر. اوجا بجيم عربى بـانين كمـر و بــالاى ران و بشتـ و اسـتتخوان ميـان بـشـت و گوشـت جـسشت و آنــرا اعتبــار كــرده نــزد مههمــان مى گذراند، و پناه و حفظ و نزد، مثلاْ گويند "او

نزد منست.
اوجقوسى بجـيـم عجمـى پريــله رفـتن آن و ايجهماك بجيم عجمى آشاميلن. ايج بجيم عجمـى بياشــام و ميـان و انـلدرون

جيزى.

آشامنده.
ايجكيل و اجكـل بياشام.
r. r. سوز آهشُ اگر خاكشَ را ببراكند ، سيل اشكشُ اگر
 دوم قدرى متفـاوت اســت: "امثـكـ مسـويم اوتــونى اور
 كاجِالِن.

اضطراب كردن كه خون در جحشَم استعمال شود كه دويلن جشـم باشد و خــون در دل استعمال شود كه طيیدن دل باشد و بمعنـى به هُشت و پريـلـن و خــاموش شــلن نيـز

چجيزى كه آشاميده مىشود.
ايّجكو بجيم عجمى و كــاف عربسى صـحبت
شُراب.
ايحكارى بجيم عجمى اندرون.
ايجين اندرون آن و در ميـان و در ميـانهـاى

اوجراماق بحشَم در آمدن ، دوجار شُدن. اوحرا بجيم عجمى باو بر خور و بنما و غافل او را ببين و او را درياب همگى بصيغة امر.
 [ [ الف] و غافل يكديگر را ديدند، مئــال

> معنى اول:

بـيـلا ايشــلارتوتـاريـدى اوزيــا دشت آرا اوجرادى بير آوا كوزيعا00
اوجرای برخورا گاى و اوجراغاى برخوردْْ.

اوحراديم برخوردم باو و دريافتم او را. اوحراتــاى بنمـايـم و نــوعى كــنم كــه بهـــم


برخورنــد و يكــديگر را دريابنــد، همگـى آخساق لنگ.
بصيغة متعدى.
آووج بجيم عربى و اظهار هـر دو واو بــدون فصل الدال
ايد فعل و كار بكن.

ايديش فعل و كـردن كــار وطبـق و ظـرف و
مطلق ظرف. اودون هيمه.
آد اسسم و نام و بلندى.
آداش همنام
آديير جاى بلند.
آدى صاحب و خداوند.
اديلك با صاحب و با خداوند.
 و آداق استى يعنى زیر پپی.

آود گاو.
آديق و اديغ خرس.
آدار زين.
آدرِم بدال مهملــه كــه بـه معجمــه نيـز بنظـر رسيده و آن در تركى نمىباشد يعنى تخت

زين.
آذرلْغيل جدا بشو بصيغة امر.
اويدَه كى آنجِه درخوانه' است.
اودغودغيـل بــدال مهملــه كــه بمعجمـــه نيـز اور بنظررســيده و در تركـى نمـىـباشــد، يعنـى

اوخــشاتماق شــبيه نمـودن بــصيغة متعــلـى
[צب][

ا. اين بايد "خانه" باشد كه به اين صورت نوشته شده
فصل الخاء
آخته معروف بعربى خصى گويند.
آخسوم بدمست.
اختجى امير آخور.
اَآختاجى جلودار و ركابدار.
آختارماق تفحص كردن.
آختار تفحص بكن بصيغة امر.
اختارو تفحص كند.
اوخار بالا و جاى بلند.
اوخشا شبيه و نظير و مثل آن بشو بصيغة امر.
اوخشاش شبيه و شبيه بودن.
اوخشار شبيه است.
اوخشاشى شبيه بودن آن و نظير و مشل آن.
اوخشاماق و اوخشاشماق شبيه شدن بـصيغة
لازم.

اورشتيم جنگ كردم.
اوروشورموسين آيا جنگ ميكنى؟
ايريكليك كيشّى شخص پادشاه.
اورده اهل حرم.
اورده بيخى گيس سفيد اهل حرم.
اوركوج كوهان شُتر.
اوركج بفتح كاف و سكون جيم عربى كوهان
شَتر و گاو و غيره.
اوركامجى بكاف و جيم عجمى عنكبوت. اورومجك به جيم و كاف عربى ايضاً بمعنـى

مذكور.
ارابه عرابه كه بعربى عَجله باشد.
آرلات و آرلاس كه دو قبيلهاند در جغتاى.
آرا در ميان آن.
اير كنه اسباب خر گاه.
ايركنک و اير كه نك درِخر گاه.
ايرتاگبحجكــان[0 ب ب] بـه جــــم و كــاف اول
عجمى و ثانى عربى و ايرتـا جاقـــدا بجــيم عجمى بمعنى در زمان اول واول گذشُشَعان آرَكل بَاف عربى نَرْ، مثلاُ گويند آركـل آت و قديم آمد گان باشد.
ايرتاك بكاف عربى ايـضاً بمعـانى مـذكور و
دوست قديمى و دشمن قديمى و كهنه.
اوركر بكاف عربی پروين كه بعربى ثرياست. ايرتا ايضاً بمعنى ايرتاكچكان و صبح و پگــاه كه بعربـى بُخْـره گوينــد و ديـرين و زمـان گذشْته و قديم.

يعنى اسب نر. آرت گريوه و عقبه.

فصل الراء
آرسَلان شير كه بعربى اسد گويند.
آرتوق بيش و زياده.
آرتماق زياده شدن بصيغة لازم آرتارماق زياده شذن و زيـاده كـردن بـصيغة متعدى

آرتار زياده ميشود.
آرتوقسى بيشتر.
آرتوقسى ليق زيادتى.
آريق و آريغ بمد و فتح الف، لاغــر و جــوى
كه جهت جريان آب ساخته باشند، مثل نهر
آسيا [ه الف] و پاك و پاكيزه.

اوروق بمدّ و فتح الف لاغر.
آرقا و ارخا پِشت.
اورتا ميان و ميانه.
ارناك بكاف عربى انگشت.
اورتا ارناك بكاف عربـى انگـشـت ميـان كـه
بعربى وسطى گويند.
ارناساك بكاف عربى انگشت وانه كه بعربـى ختيعه گويند. اوروش جنگى و پيكار. اوروشديلار يعنى جنگ كردند.

اوتوشوبدر سوخته است. اورتاگالى بكاف عجمى تا سوزانيده و جهت سوزانيدن.

اورتو گ بكاف عجمى و تفخيم ${ }^{\text { }}$ امالة مخففف و بكـاف عربـى و بــه امالـه ،
پوشيدنى.

اورتوگ لوى بكافهاى عربى پوشيده شده. اورتاب آتش افروخته.
اورت بتفخـيم، آتـش و شـعلة آتـش و يـــ طرف صسحرايـى را آتـش زدن بلكـه پــيش رفتن و تمام صحرا را آتـش زدن و بامالــه، يعنى بیوش و مخفف بكن بصيغه امر. اوروت باظهار هر دو واو بدون مّد در جــايى قرار گير بصيغن امر. اوروتميش در جايى قرار گرفته. اورماق زدن.

اور بضم الف بــا واو بــه امالـه ، يعنـى ببـاف ودرو بكن غله و غير آنرا و فرياد بكـن اى سگ ، بصيغه هاى امر و باظهار واو بــدون مد يعنى بزن بصيغة امر و پستى و ســرابالا [كذا فى الاصل] و جايى بلند و خراب كن
r. تفخيم يعنى اماله نكردن حرف است. مـراد از امالــه
 صوت الف به ياء ماننـد نهـاب و و نهيـبـ، ركـابـ و و ركيب، كتاب و كتيب، خضاب و خضيب. [دهخدا]

ايرتاكى بكاف عربى ايضاً بمعنى ايرتاكجكان و قديمى و حالات ايام گذشته.

ايرته صبح.
ايرتاتور صبح و זگّاه هست. اورجاقدا و اورجاغدا بجيم عجمى در انـدى زمانى.
اورتارماق سوزاندن.
اورتانماق سوختن
اورتاماق سوختن و سوزانيدن.
اورتادى سوختا و سوزانيد.
اورتامه مسوز.
اورتادينك سوختى. اورتاديم سوختم و سوزانيدم. اورتاى بسوزان. اورتار و اوتانور ميسوزد.
 سوخته و سوخته شده. اورتانگاى بكاف عجمى سوخته شدهـ اورتاگان سوزاننده بصيغة فاعل. اورتار گــان بكـاف عجمــى بــراى ســوزانيدن بمعنى علت، مثال:[7Y الف] جانيم اورتا گا اول اوتلوق حهرة كُلزار خليل آنى روشن ايلاكان كو كرد اوتى يانيدا نيل '

1. كذا فى الاصل و باحتمال "يانيندا" است.

 است در ساحل نيل آتش را نيز میروياند النـ در كلمــن "اوت" جناسى است زيرا هم به معنى علف است ور و

هم آتشَ. (بٍ و كا)

و بكوب كه بهن شود بصيغه امر، و انـدى آرْك بفتح الف و كاف عربى جــاى صـعب و سخت كه در حصارها و جاى بلنـد كــه در ميان شهر باشد و سراى مخصوص پِادــاه كه مئل قلعه باشــد و بمــد الـف قلعـه كــه
معروف است.

آرْكَ بكاف عربى ناز و شيوه و گستاخى. اير كه بكــاف عربـى مرغــابى كــه بعربـى بــط

گويند.
آرْمان جحاره و درمان و آرزو[rV الف] ، مثــال
معنى ثالث:

اولتورور هجران تونى اولسام مم ارمان غالماغاى توشسه هم بولسا بير ايام وصالينكى گوروب'

ارمانليغ آرزومندى.
 دامن تلها「 و كمينگاه هـا و درّه هـا كـه در دامن كوه باشد و جاى سخت كه آنجا قابل

كمين كردن باشٌ .
آرغاداى فريب دهم.
آرغاداماق و ارغادماق فريب دادن. آرغادى فريب داد
آرغاد فريب بده بصيغة امر. آيران بفتح الف و مــد آن دوغ و بكــسر الـف رسنده بصيغة فاعل.
 روزهاى وصالت را ببينم به هنگام مرگ آر آرزويى در دلم نخواهد ماند. r. در حاشيه اين جمله داده شــده السـت: وكمينگـاه و درْه ها جهت كمين ص.

و ببوش
اورلاندى زده شد و بوشيده شد.
اورغاج آنگاه كه ميزند و مىدِروَدَ و مى گويد كه بهن كند. اورغالى [צז ب] براى زدن و از آن وقت كه

زده و بزنيم.
اورار باظهار واو يعنى مىزند و مىكوبـد كــه بـهن كند و مى درود و بـه امالـه بــون واو يعنى سگ فرياد مىكند و درَو مى كند غله

و غير آنرا.
اورغيل بزن گويند اوت اورغيل يعنى آتش بزن. اورگیل بكاف عجمى بباف. اورْك به امالـه و سـكـون راء مهملـه و كــاف عربى سرابالا و جاى بلند. اورتاييـب و اورتانيـب ببـاء عربـى از بـالاى خيزى گذشُته. اورلاب بباء عربى به بلندى بالا رفته. آرماق و آرماغ مانده شدن. آر بفتح الف مرد و بمــد الـف نـــر و عجـز و ماندگى.

ارالى مانده شويم و براى مانده شدن.
آرْدى فرومانده و عاجز شد.
آرماى مانده نمىشود و مانده نمى شويم. آريب بمّد الف مانده شده و جدا شده و پاك شده و بغتح الف گداخته بمعنى لازم.

اَيْرى بفتح الف جوب دو شاخه كه بر گـردن ايرديكلار خطــاب بـه جماعــت اسـت يعنـى گناهكـارى مـى نهنــد و شــتر دوكوهـان و بوديل مثال:

قوم و خيلى كه بندم ايرديكلار
نى ديسام سر فكندم ايرديكلار
بنابراين مثال بمعنى بودند باشد نه خطــاب و
اير نـر و بـرس و صسعود كـن بـعيغة امـر و انيبت. (IY)
بانــضمام ادوات متكلمـــين و مخاطـــب و ايرماك بكاف عربى شدن.
غايب و مغرد و جمع و تثنيـه و الحـاق بـه ايرورسين مى شوى.
كلمه ديعر افاده معنى ماضى مى كند و گــاه ايرور مى وشود و هست، مثال معنى اول:
افاده معنى مستقبل و حــال مـى كنـد، يـس كونگـلار ناله سى زلفنكـ كمندين ناگهان كور كاج بمعنـى بــودن و شــدن و كـردن و هـست و ايرورانداق كه، قوشلار قيجقيريشقايلار ييلان كور كاج

ايرماس نمىباشد و نمىشود.
ايرسه و ايرسا اگر باشد و شود و با لفظ ديگر استعمال مى شوند، مثالز بار ايرسه يعنى اگر باشد و يوق ايرسه، اگر نباشد. ايركين بكاف عربـى اختيـار بكــن و در كــار خود توانا بودن و بدست او داد و گاهى بـا ادات استفهام [YA الف] جمـع مـى شــود، جنانحه در اين بيت رديف واقع شده: بو كيجـه هجر كـونى شامغـه كون مـو اير كــين يوق ايسا صعب غميم دوزخى تون مو اير كين


 مرغانى است كه ناگهان مارى ديده باشند. (پ)

 است:

بكسر الف گداختت بصيغة لازم.
ايردام مهارت در سیاهيگرى و سلحشورى.
ايردَم هنر و ادب.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

و كاهى ادات استفهام كه لفظ موست حـذف ايركبت حيزى كه ترش شده باشد. ايركن بكاف عربى مرد.
ايران ليكى و ايرليك بكاف عربى مردى، مثال:
بيلــــــن اياكـاس صـاحب عيــال

كيم سنكا ايرليك و ايرانليك حلال
 ب] زودتر، مثال:

بيليندى كه كوب طبعى راغب دورور
ايركراگى آنينك منعى واجب نورورْ
ايركينماك قصد و ميل به حيزى كردن. ايركنور و ايركبنور بكاف عربى قصد و ميـل مى كند.
ايرْك بسكون راء مهمله و كاف عربى صبح و و و و و و زود و اختيار و قصد و ميل.
 برخاسته و اختيار بدست او شده، مئـال در

وصف ليلى:
بير كون ايركيب مه مؤدب

## توشتى با شينه هواى مكتب’

اير كيندى بكاف عربى صبح برخاست.
F. F.اي مرد عيالوار كوشنده، بدان كه مردى و و مردانعىى به تو حلال بـاد. (كـا) در ابوُــق بيـت اول جنـين است
يلكين ابا كاسب صاحب مبال

 9. يك روز صبح بر خاسته ماه مؤدب ؛ بـــرش انـ افتـاد هواى مكتب. (ب)

مى شود چنانجه در اين بيت كه:
خط رخسارينگ سوايركين مو يا شورقان سبزده يوقسه كوز كودور كه قالفاى هر طرف زنعارارادا
 مىشود، مثلا: بولمادى ايركين يعنى آيا نشد

و ايتمادى ايركين، يعنى آيا نكرد؟ مثال

نى معنى كه ثبت قيلمادى ايركين رقيميم
نى طـرفه كه ثبت ايتمدى ايركين قلميم

اير كان بكاف عربى رســنده بـصيغة فاعـل و
 حنانجٍ الحال در لغت ايركين كفته شد بـه تفصيل مذكور.
يوخ ايرسه صعب غمبر دوزاخی توتونى مو ايركين
آيا امنـب شب هجران است و و يا شام قير كونيست؟
دوزخ همد جا را كرفته است.
r. r. اين شعر در ابوشئغا بدين صورت آمده است است
خط رخسارينـا اركين مو يانونقان

$$
\begin{aligned}
& \text { با اين كه از هر طرف زنعار زده آيينه ايست؟ } \\
& \text { r. r. سنم به بنجاه يا شُصت رسيد، تقديرم معنايى در بـر } \\
& \text { نداشت } \\
& \text { جقدر عجيب است كه قلمـم جـز الـم و رنــج مـن } \\
& \text { جيزى ثبت نكرد. (كا) }
\end{aligned}
$$

اورگات ياد بده و بياموزان بصيغة متعدى.
اورَن مeام و جايگاه.
اورْن بــه امالــه بجــاى او و بـــل او و معــام اور گاتيب آموزاينده.
ايستادن و اكثر باضافه استعمال مـى شـود، اورگان ياد بگير وبياموز بصيغة امر لازم.
مشالْ اورنى يعنى مقـام او و اورنيغـهـ يعنـى اورگاتاى بياموزانم.
بمقام او و اورنيلا يعنى بجاى خود. اورنگاندى آموخته شل.
اورون جاى و جا و مكان شخصى در خدمت اورگانماس و اورگانمس نمى آموزد.
اور كوداماك بكاف هاى عربى خوابيلن.
پادشاه و غيره و مقام و جايگاه.
اور كودار مىخوابل.
اوروتينلده بمقام او.
اوران به اماله، طلبيدن كسى رفيت خـود را در اوركوداب بكاف و باء عربى خوابيله.
شـب كه راه گم كرده باشــل، و طلبيـلـن راه اوركود بكاف عربى بخواب بصيغة امر.
گـم كـرده بفريـاد رفيـت خــود را در شــب. ارغوشتک رقص ملا.'
فرضاً در لشگر گاه كسى كه باميرى منسوب اورغشتك بكاف عربى ايضاً بمعنى مـذكور و
اصولى است در علم موسـيقى و آن سـرود بوزن حــلى عربـان رمـل مربـع محــذوف

مى.باشل، و اصل آن به اين نوع است:
وه كه اول آى[
هم ايــرور جانميغـه اوت هم بـار حياتم آفتى「

1. در سنگكلاخ "ارغوشنَى" بعـــوان نـوعى بــازى داده
 از روى او مى جهل. دهخدا "رقص ملا" را نوعى از رقص مى داند. وامبرى مى گويد "ارغوشتك" نوعى دي

 بجهها نصب مىشود." Herrmann Vámbéry, Čaghataische Sprachstudien, Leipizig 1876, p. 206.
r. r. وه كه حسرت آن ماه و درد و داغ فراقش؛ هم بهجانم آتش مىزند و هـ بر حياتم آفتى میشود. (ب) باشد شب منسوبان آن امير را فريــاد كـرده


الفـ]
اورنا و اورناش محكم. اورناشـــيب محكـــم شـــله و محكـــم نشـــــهـه و
فرونشسته و بيكديگر بر خورده بصيغة لازم. اورناتلى و اورناتتى جايگير و محكم كـرد و جـيـزی را بــر جـــايى زده محكــم كــرده و فروبرد. مثال: ميخخى را كــه محكــم بكوبنــ ايــن عبــارت گفتــه مــى شــود، و صـــغة

متعديست.
اور گانماك آمو ختن.
اورگانمات بكاف عجمى ايضا بمعنى مذكور. اور گانيب بكاف عجمى آموخته.

اوره چچاه غله و به امالـه ريـسمانى كـه بيـك خوانند بيرون آيد و اگر بر جاى گزيـده آن
 اوردام اســلوب ســـاهيگرى و سلحــشورى و مهارت در آن.

جريده نگريزد.
اوروق يكى دودمان و يك قبيله. اوروق قاياش قوم و خــويش و لفـظ قايــاش اوردم ايضاً بمعنى مـذكور و ســاهى خــوب، به تنهايى استعمال نمىشود اما لفظ اوروت گويند: اوردم يكيت يعنى "جــوان ســـاهى به تنهايى استعمال مىشود. اور كون بكاف عربى طغيان و طغيان سيل. اريكى بمَد الف و كاف عربى قلعه كه معروف ايرين و ايرنى و ايرْنْ لب.
است ، و بفتح الف زرددآلو. ايرنيمگا لبم را.

اورو ک بكاف عربى زردآلو و چجيزِ زرد شــده ايرنبگ و ايرنگ به اخفاء كاف عجمى لب تو. و به اماله يعنى كسى كه در سفر در منزلـى ايرنيگ لبها. اقامت نموده باشد كه آنرا لنگ گويند، مثلا گوينـد : اورو ى اولـدى يعنـى لنـگ و در آيردم مكرر ريختن آب و اسلوب سپاهيگرى منزلى اقامـت شـد و روزى كــه مـسافر در اور و مهارت در آن. منزلى اقامت كند اين عبارت گفته مىشود. ايريش بكاو بصيغة امر. ايرشمه مكاو.

اورد ک و اورداک مرغــابى كـــه بعربــى بــط آيرشتى جدا شد و رسيد. آيرشقان جداشدهها.
آيرليماق جدا كردن.
آيريلا الماس جدا نمىتواند شد.
آرباق و ارباغ دعا و افسون كه جهـت تعويـذ آيرتلماين جدا نشد.
مار و كزّدم خوانند و اگر بـر سـوراخ مـار آيريليب جدا شده. آيير جدا كن بصيغة امر.

ايورى بفرست و ببر.
ا. كذا فى الاصل، ولى اين وارَه بايد "انباز" باشد.

اويرورولسام و ايورولسام اگر بگردم. ارتيلبب از چیـزى كذشـته و رفتـه و آنـرا در

عقب كذاشته، مثال:

يورور ايردى يول روم عزمين قليب「 ارتاماق از چيزى كذشتن و رفـتـن و آنــرا در عقب كذاشتن. اورتاش جايگير بشو بصيغة امر. اورتاشيب جايگير شده. اورتاتاى جايگير كنم. ايرغات بجنبان و حركت بده بصيغة امر . ايرغاتيـب جنبانيــده و حركـت داده كوينـد : "باشى ايرغلتيب" يعنى سـر را [ا بالـفـ] جنبانيده و حركت داده و بمعنى نر كره نيز

آمده.
ايرغانيب جنبيده و حركت كرده.
ايرغانماق جنبيدن و حركت كردن.
ايرغان و ايرقان حركت بكن بصيغة امر
 اختيار و بكـاف عجمـى دلتنگـى و بخــود بيچچيدن و تعجيل و درشت و ناهموار و بـهـ اماله شروع.
ايريك لبك كاف اول و ثانى عربى رسيدن.
ايريب بباء عربى رسيده.
r. به عزم رفتن به روم؛ از دريا ها و كوههـا كذشــتـ. (ب)

ايوردى فرستاد و برگردانيد. ايورور ميفرستد. ايوروك بفرستيد.

ايورشمانگ بكاف عجمى نزديكى او مرويد. ايورماك جرخ دادن.
اويور برگردان و حرخ بده بـه بصيغن امر متعدى. اويــور دونــــ باخفــاء كـــف عجمـــى بـر

كردانيدى.
ايوردونكى ايضاً بمعنى مذكور.
 چيزى كه آنرا بگردانند، مثال اول: ايور كاج نيزه سين دور فلكـوار

بولوب قالغان اوزيكا جرخ دوّار’
ايووردنگ بكاف عجمى برگردانيد. ايورول و اويورول بگرد بصيغة امر لازم. اويورولدى گرديد و برگشت.
ايورولدى ايضاً بمعنى مذكور، مثال: ايــلا آيـورولـدى جـام نوشـا نـوش
كه طرب دين يتشدى كوكکا خروش
ايورولب رو گردانيده و دور كرده.
ايورولــور و اويورولــور ميگــردد و جــرخ

1. هنكامى كه نيزه خود را جون دور فلك مـي جرخانـــدا


 جاى "خروش" كلمه "خروس" آمده است .

ايريگتيم بكاف عجمى دلتنگ شــدم و بخـود اوزال دراز بشو و بزرگ بـشو و دراز شــده و

بخواب بصيغة امر.
اوزالماق و اوزالمق دراز شُدن. اوزاله دراز شود و دراز شده بخـوابد و بـزرگ شُد.

اوزاتتى فرستاد و روانه كرد. اوزاغى كون بريروز.

اوزاغوكون بكاف عربى پريروز و روز دراز . اوزوك بكاف عربى اسباب خر كاه و انگـشتر كه بعربى خاتم گويند. اوزه بطرف او.
آز بمدّ الف از راه بيرون برو و راه و غير آنرا غلط بكن و بمعنى كــم و قلـــل ويــاره نيـز

آزدى مانده شُد.
آزه راه كم كرده.

 الف بگداز بصيغة امرلازم. آريلماق بآى شدن.

 مختلف باشد كه يكـى تمــام نرفتـه مـرض ديغر بهم رساند. آريماق پاک شدن.
اوروتماق و اورتماق كداختياقن اريماك و ايريماك كداختن بمعنى لازم [آبّ]
 ايرتيماك گداختن بصيغة متعدى.

راه گم گردانيده بصيغه متعدى.
آزيقماق و آزيغماق راه گم و غلط كردن. آزيغيب و آزيقيب راه و غيـر آنــرا گــم كـرده بصيغة لازم.
آزيقغان و آزيقفان و آزيقان راه گم كنتده. آزماق راه گم كردن.
آزوق راه گم كرده.
آزيتغان و آزيتفـان راه گــم گردانــــده بـصيغة اسم فاعل متعدى.

فصل الزاء
ايز باظهار ياء حطى بدون مد مد بـد بی يعنى جــاءى بֶا كه در راه مى افتد.
اوزون دراز، گويند اوزون يبا يعنى ريـسمان
دراز
اوزاليب به باء عربى دراز شده و بزرگ شـــده
و دراز گشته خوابيده.

 دراز كرده بخوابان بصيغة امر متعدى.

آزغورمــاق بغلـط انــداختن بـصيغة مـصدر آسكى كهنه و ديرينه. متعدى. آزغوردونــى باخفــاء كــاف عجمـى بغلـط ط ايسـعى بكاف عجمى كهنه.

ايسگيردى بكاف عجمى كهنه شد.
اسير معروفست.
آستر بطانه كه معروف است.

مخصوص.
اوسور دفع نفخ بكن از موضع مخصوص.
اوسون اضطراب بكن بصيغة امر.
اوسونمه اضطراب مكـن بـصيغة نهـى، والــد
حقير گويد كه اين لغت در نسخنة صـحيح
نبود . ص.
آسراماق و آسرامق نگاه داشـتن و محاظفـت
كردن و خواستن.
آسرا نگاه دار و محافظت بكـن بـصيغههــاى

انداختى بصيغة متعدى.
آزغورغونى بايد كه بغلط اندازى.
آزغال كذشتن.
 بدون مّد بعسل و شنا بكن در آب بـصيغن امر وعدد صد.
اوزگو بكاف عجمى خود.
اوز اوزومنى خود خود
اوزيكـا بكــاف عجمـى بخــود و بخــودش و و بمعنى غير و غيرآن ومدح و ذم و ديعر نيز آمده.
ازوما بخودم.
اوزكندو خودش.
اوزدين از خود.


آسراغليق و آسراغولوق نگاه داشتنى و وقتى
كه نگاه داشته ميشود.
 اوزماق كندن.
اوزوب كنده.

آسراقاى نگاه داشتن.
آسراتاى نگاه دارم و محافظت كنم.
 كه اوزبی گويند.

اوسال تهاون و تكاسل [هr الف] و سستى.
آسرو بمدَ الف زيـاده و بـسيار و بفـتح الــف ايسيتغان كسى كه تب كرده باشد و تب. ايضاً بمعنى مذكور و جملة آن.

آسيق و آســيغ [ّلّ ب] بفـتح الـف و ايـسى ايضاً بمعنى مذكور.
ابسيرغانمق و ايسيرغانماف گرم شُدن و عرق
كردن و روى از شُرم و حيا سرخ شُدن

سرخ و عرق بكن و شُرمنده بـشو و و جمـي



مى باشد، مثال:
مركه بيجو كی ييغدى انينك ديك فويار آرتوق ايسيرغان قوسار ايتلار يويار '
 آنرا و بشرم آورد او را، مثال معنى ثالث: آليب كلدـى انـى اوز مســـد يغه ايسير غاندوردى لطف بی حد يفه ايسيرغاندورمق و ايسير غاندور ماق شـرمنده كردن بصيغء متعدى.
ايــسـماق و ايــسماك وزيـــدن بــاد بمعنــى
مصدرى.
ا. انسان هر فدر كه مال جمع كند، همان قــدر هــم از


 كرد ازلطف بیحد خود (ب).

فوق گويند.
اوستيغا و اوستيغه بر بالاى آن.
اوستى بالاى آن.
آست زير كه بعربى تحت گويند. آستى زير آن و آويخت. آستيدا در زير آن.

آس بياويز بصيغة امر، و بمعنى سـنجاب نيـز آمده. ص.
آسماغليق و آسماقليق آويختن. آسيق و اسيغ فايده، گويند: نى آســيق و نـى آسيق يعنى چه فايده؟
آسيق يتبكور فايده برسان.
آسيقليق و آسيغليق با فايده و آويخته. آسابقور بياء عجمى استخوان و قلـم مغـزـدار گوسفند كه جغتاى در ضيافت آنرا حند جا درست و نشُكسته بخته مى آرند. ايسيرغا و ايسيرغه گوشواره.
 كن و گرم بكن بصيغة امر. ايسيتما تب. ايسيتى بتشديد تا تب كرد و گرم كرد. ايسيتغالى تا تب كرده و براى تب كردن.
ايسيتميش تب كرده.

تيلارمين ايسلاب ايسـلاب غبغبكنى
كه اولسام عارض نغنى كَد بينگى'
ايسيب باظهار ياء حطى اول بدون مـدّ و بـاء
عربى ايضاً بمعنى مذكور.
ايسلاديم بو كردم
ايسلامه بو مكن. ايستيم بو كردن.
ايسلا كوش بسخن و قبول سخن بكن بصيغة امر .
ايـسـلامادينع باخفـاء كــاف عجمـى گــوش بسخن و قبول آن نكردى، مثال:

يوز لاف وفا اردونك مينك تيغ جفا اوردونى


ايسكار باظهار ياء حطى سـاكن بـدون مــد و كاف عربى گـوش بـسخن و قبـول سـخن بكن و احتراز بكـن و مقيَـد بـشو و بخــود

بعير بصيغه هاى امر [ [YF ب] ايسكارماى گوش به سخن و قبول آن كردن. ايسكارمه گوش بسخن و قبول سـخن مكـن بصيغة نهى.
ايسكارما بكاف عربـى احتـراز مكـن و مقيـد مشو و بخود مكير بصيغة نهى.

 بو كنم، كاهى لبشّ و كاه رويش را بيوسم. (ب) در
ابوشقا هم "اوبسام" است.
 زدى. هر قدر ناليدم، بارى ميجّ كوش نكردى (ب) (ب)

ايستى باد وزيد و باظهار ياء حطى اول بـدون
مدّ بو كرد.
ايستوراى باد بوزانم.
ايسعاى بكاف عجمى بوزد.
ايسعان بكاف عجمى وزنده.
ايستور گوسى بكاف عجمى باد خواهد وزيــد،
مثال:
صبع جون ايستى صبا ايجكل قدح كيم بولماغونك
سين و كوب ايستوركوسى بو باغ دوراندين صبا
ايسكاندا [ [ الف] در وقت وزيدن.
ايس بوز ای باد بصيغة امر و باظهار ياء حطى بدون مدّ بوى يعنى رايحه و اكثر در رايحذ طيبه استعمال مىشــود و عقــل و هــوش و و چاس يعنى زنگى كـه بـر فلـزات و غيـر آن

تارى مى شود.
ايسلاماكى بو كردن و گوش به سخن و قبـول
آن كردن.
ايسلاماق بو كردن بمعنى مصدرى. ايسلادى بو كرد و گوش بـسخن و قبـول آن

ايسلانور بو مـىكنـد و بــو مـىدهــد و نمنـــى
مى شود.
ايسلاب بو كرده، مثال:

 روزها باد صبا بر اين باغ دوران خراهر وراهي وريد.

يعنى اگر نباشد و بار ابيسا يعنى اگر باشد. ايسرى يوزكه بارس گويند و بعربى فهد است.
 ايسنادى خميازه كشيد.
 حراست و حمايت [ها الـفـ] و محافظـت

بكن و نگاهدار بصيغة هاى امر.
ايسراماق حراست و حمايت كردن. ايسراغيل حمايت بكن بصيغة امر . ايسراغان حمايت و محافظت كرده شده، مثال: يا شورون درديمنى ظامر قيلدى اففان عاقبت ايسراغان راز يمنى يايدى سيل مزءكان عاقبت「
ايسرادى نگاهداشٌت. ايسرادلار نگاه ميدارند.

ايسلانماق خيسيدن. ايسلانغانى خيسده شده را.
ايسلات بخيـسان ونمنــاك بكـن بـصيغة امـر
متعدى.

ايسلان بخيس و نمناك بشُو بصيغة امر لازم. آسروى بكاف عربى مست و سرخوش.
اوسروك بكاف عربى ايضاً بمعنى مذكور. آسروماق مست شدن. آسرو كلبك مستى.
اوسور گان بكاف عجمى آنكه مست شدر مده. آسروى گينه كاف اول عربى و ثانى عجمى و
r. r. عاقبت افغان و آههايم درد ينهان مـرا آشــكار كـردد؛ سر بنهانم را نيز سيل مزٔكانم بر ملا كرد. (ب)

اوسان از كار سير و مانده بشو و از آن بتــگ
آى بصيغة امر.
اوسانماديم مانده نشدم.
ايستا بخواه بصيغة امر.
ايستاماك خواستن.
ايستاب بباء عربى خواسته.
ايستالى بخواهيم.
ايستاگالى بكــاف عجمـى بخــواميم و بـراى

> خواستن.

ايستايدور خواهنده است ، مثال:
بولوغ ايستايدور ايمدى راى عالى
كه قيلغاى فكرتينك دلدان خيالى'
ايستگان و ايستاكان بكاف عجمى خواهنده. ايستاى مى ايواهد و مى ايواهم ايستاى ايستاى جويان جويان و تفحص كنانان. ايسوراذ و ايسورغان طعام خورندهـ ايسور طعام بخور بصيغة امر .
 استعمال مى شوند بمعنى اگر مثل يوق ابـسـ



 صورت انير از "بدايع الوسط" نوايى نتقل مى كنــدا



 اوغور كوراوغلو.

آسروى غينه و اوسرغينه يعنى مستك شده ايشلگان بكاف عجمى كار كنـــده و دو كـس
بهم رفيق شونده.

ايشبلگان بكاف عجمى دو جيـز بـرهم بـسته
و سرخوشك بصيغة تصغير.
اياس هواى بى ابر.
شونده، مثال:
ايشيلكان رشته سى تاب وفادين

فصل الشين

تشيلگان باغرى حكاكى قضادين'
ايشانمه با او بهم بسته مشو بصيغة نهى. ايشارى زمين را مى كند و ميكاود، مثال تابيب عقل ارتفاعى نينك شـارى
ايكى مينك قارى هر بيرنينكى ايشارى
ايشيتخوجى بكاف عجمى و جيم عربى كننده زمين و شنونده. ايشتيت و اشت بشنو بصيغة امر.
اشــتمگيل [६ז الـفـ] و ايــشتيماگيل بكـــاف و
عجمى مشنو بصيغة نهى.
ايشتيتمالى نشنويم.
ايشيكى بكاف عربى درْ كه بعربى باب گويند،
مثال:
جاكليك كو كسوم ايشيك تورجسم اويع بيت الحزن

r. رشته بهم پيوسته از تاب وفاست؛ مجـروح گــُتن دل از دست حكڭاك قضاست. (ب)

 است. اين بيت از فرهاد و نـيريرين نوايى است F.
 ميخشُ به صورت داغى است. (ب)

ايشتون و اشتون و آشــتان و ايـستان شــلوار يعنى زير جامه كـه بعربـى ازار و سـراويل كويند.

ايشُقيريت [هr ب] و ايشقريق اشفُلك.' آشاق چائين و چستى.
اشاق يير جاى يست.
اَشُع كاف اول عجمى و ثانى عربى چاروب كشتى. اوشول و اوشال آنكس و آن جیيز. اوشال زمان همان زمان. اوشبو و اشبو بباء عربى همين• اوشبودور همين است. اوشبو زمان همين زمان. آشيج ديگ. آش معروف و بخور بصيغة امر. آشينغز باخفاء كاف عجمى و آشينيز بخوريد. آشديم خوردم.
اَوُشْفه شوهر .

 دهان هنعام ثرواز دادن كبوتران مىزنند. دهخدا.

ايشنارْقورْت كرم شب تـاب اســت كـه شــب
ايشَاك و اشكاک الاغ و خر و بعربى حمــار مردد، مثال:
سين كه يوقسين ماهرولار جلوه ايلرلر ولى

را بيكديگر ارتباط بــده و زمـين را بكـاو و ايشنابان درخشيله و ضياء داده.
بكن يعنى حفر كن بصيغه هاى امرو باظهار ايشّنا بلرخشّ و ضياء بله بصيغةٌ امر.
ياء حطـى ســاكن بـلـون مـلد يعنـى كــار و ايشّيل درخشان و با ضياء.
افتادن كار و رفيت از اقران و امثال و جنگ ايشيلار مىدرخشد.
اوشاى بسوز بصيغة امر.
اوشايماق سوختن.
اوشــاتمات شكــسته (و) خــرد كــردن بـصيغة
متعدى.
اوشات بشكن.
اوشاشيتى شكست.
اوشاتور مى شكند.
اوشاتيب بباء عربى شكسته فالن را.
اوشالمات و اوشــانمات و اوشــانمت شكــسته

كرمى كه شبهاى بهارمىیرد و مىدرخشُد و اوشالفاى شكسته شد. اوشاق خرده هر جيز و عجلـه و اضـطراب و

اوشات تاش سنگ ريزه.

「. وقتى كه تو نيستى ماهرويان جلـوه گـر مـى شــوند


آفتاب برآيد ديعر جلوهاى ندارد. (كا)

ايشُنار میدرخششد و ضياء مىدهـل و بمعنـى شلـ

ا. در ابوشـقا اين بيت انـدكى متفـاوت اســت و فعـل
و بِيكار، مثال معنى اول:
بيلى تارى هجريدين جسميم بوتو بتور تارديك ای فلك رحم ايت بو ايكى رشته نى بيربير كا ايش'

ايش گونى بكاف عجمى روز جنگ.
ايشاك تاب ريسمان و الاغ. ايشّيلار مىتابل.

ايشيلكاى تابيله شله. ايشُماك ته كردن •「

ايشناماق ضياء دادن. آنرا كرم شبتاب گويند نيز آمله [६ץ ب].
 مصطفى كاجِالِن أنرا حنين ترجمه مى كنــد: "كمـر او از باريكى جون تارى است و جسـم من از هجـر

 r. "ته كردن" به معنى "تا كردن" است.

فصل الصاد
اوصال سير نشُدن.

فصل الطاء
آط اسب.

جان ايشى جيقماقغه اضطراب اولدى يانا


اوغ جاقشور از بوست و اسباب خر گاه.
اغريقو دردمند.
آشوقمانگ باخفاء كاف عجمسى اضـطراب و آخريق و آغريغ بمد الف سنغين و خستغى.

مكنيد و بىتاب مشويد. والد فقير گويد كه و قماش البيت
اين لغت در نسخه صحيح نبود ص. آغير گران و و ثقيل.
آغاج درخت.
آشوق بمد الف عجله و اضطراب و بیتاب و آت آغيز دهن.
بمد الف و فتح آن كعب يعنى قــاب پــا و ايغاق و ايقاغ نمّام و غمّاز و بــدكو و ســخن جَين چُغُل.
اوغوق و اغوق نمــد مـوزه كــه بعربـى لِبــد 「
الخُف گويند.
اوغراماق برخوردن.
اوغروق [TV ب] و أغرق كمند.
آغرى آزرده.
r. در متن "كبَد" است.

مرفق دست.
ايشتماق تقسيم نمودن.
اشقيلماق از سر واشدن.
اشمقِل باز شو.

1. كفتند كه آن دلبر شوخ هر دم خانه را را با عجله ترى

 ايسشى جيقماق اوجون وه كيم شــتاب اولــدى يانـا."

كتاب الاول فى اللغات الجغتايى / 1.

اويغان بيدار بشو بصيغة امر لازم. اويفات بيدار بكن بصيغة امر متعلى و طلوع فرما بـصيغة امـر متعــدى، مجــازاً ســتاره و

آفتاب و ماه را.
اويفانماس بيدار نمىشود و طلوع نمى كنــل،
مجازاْ ستاره و آفتاب و ماه چحنانجــه شـاعر
گفته:

ولى بو طرفه دور كيم ، گر فغانى هرخدين اوتسون
كه اول ناز اويقوسيدن هیيخماغونجا مهر اويقانماس
آغرو [ [Y الف] و اوغرو آهسته.
آخسوم چشّيمان و بدمست.

صادت و همراه موافق و كدخدا و نايـب و
هاى.
اياغجی ساقى.
اوغول پِ

「. طرفه كاريست كه اگر فغان از خرخ نيز بگـذرد، تـا آــا آن ماه، آن زيبا روى از خواب بيد بيدار نـشود، آفتـاب نيز بر نمى F. اياغ در شـعر فارسى بسيار آمــده اســت، مـُــال آن از

منو جهرى :
يكى چحو باده پرستان صراحى اندر دست / يكى چحـو ماقى مستان به كف گرفته اياغ. ولى به غير از اين معنى در فارسى بكار نر نر نـي
 مراد مولف هم از "پاى" بايد اين باشد.

اغريب ايكن دور آزرده است.
آغا برادر بزرگ و بزرگ در سن."
آغاردى سفيد شد.
اغرغوديك و اغارغوديك بكاف عربـى متـل
آنكه سفيل شده ، مثال:
آريماس اشكيم بيله گوزنينيك قيزارغان رگ لارى
بحر موجيدين آغارغوديكى ايماسى مرجان قيزيل'
آيغير و ايغر نر.
آييغ خرس.
اويغو خواب.
اوياغ بيدار، مثال:
خواجه سلماى كه مست ايرور يا ساغ
يانيمـاى ايغـودا دوروريـا اويـاغ
اويغات و اويغاغ بيدارى.
اويغــاقليت و اويغــاغليغ و اويغــاغليت ايــضاً
بـعنى مذكور.
اويفانمات بيدار شدن.
اويغاتمات بيداركردن بصيغة متعدى.
I. همجنان كه مرجان سرخ از مـوجهــاى دريــا سـفـد

نمىتواند سفيد سازد. (كا
 خوابست يا بيدار نمـى دانــــ (كـا) در مـتن كتـاب
 نيست و بايد "بيلماى " باشد.

آقتارماق جست و جوى كردن.
آق سفيد.
آقارقه بسفيدى رسيدن.
آقارماق سفيد شدن [ [ ب ب].
آقار سفيد بشو بصيغة امر.
آقاراريغ جوى روان.
آقارغوديك مثل آنكـه سـفيد شــده و سـفيد
شدنى.
آقتير اسفيدار كه بعربى دُلبه گويند. آقآط اسب سفيد كه بعربى اشهب گويند.

آق باشليق بير .
آق بوقا اسم شخص.
آق رو آهسته. آقجه درم. ايقاق بدگّو و سخن جیين، جچقل. آق اوى خيمه و خر گاه. آقتيرماق ريختن. آقارناق ايضاً بمعنى مذكور. آقتوردونع بكاف عجمى ريختى. آققالى از آنگاه كه ريخته و براى ريختن. آقيردى ريخت. آقتى ايضا بمعنى مذكور.
اوقو بخوان يعنى قرأت بكن بصيغن امر . اوقوش خواندن يعنى قرأت. اوقوردا در وقت خواندن. اوقوى بخوانم.

آغنا بخاك بغلط بصيغة امر.
اغناماق بخاى غلطيدن.
آخو زهر.
آخير لاميشى اعزاز و احترام.
اوغراماق برخوردن.

اوفكا بكاف عربـى شُـش والـد حقيـر كويــد
 است كه در جاى خود مـذكور شــد و بـاء عجمى به فا تبديل يافته.

اوفراماق كهنه مضمحل و پاره پاره شدن.
اوفرانور كهنه و پاره پاره مىشود. اوفرات كهنه و بــاره پــاره و مـضمحل بكـن بصيغة امر متعدى.

فصل القاف اوق تير و خود و زود و موزه و جپقشورى كه از پوست پشم دار دوزند، و آن' ، ونقد در برابر نسيه. اوق يوكى بر تير. اوق اوتغوجى تيرانداز. آتا برادر بزرگ و بزرگ او در سن".
. . "آن" در اينجا به معنى آن دم و فوراً است.

كتاب الاول فى اللغات الجغتايى / r.1

أكوز گاو.
أكُن كتف كه بعربى منكب گويند.
اوكوت نصيحت.
اوكحال چاشُنه.
اويكانور نازيدن.
اوك بيش.
اوكوش بيحد و حصر.
أكوش باتى بسيار خوابيد.
او گورماكى كـاف اول عجمـى و ثــانى عربـى
زياد از حد اعتدال با صــدا گريـه كـردن و
باين طريق استفراغ كردن.
اوكوراوكور بسيار گريه.
اوگـرا بفارسـى و تركـى رشــته اســت، آش
رشته.
اوكيمه تعجيل مكن.
ايگين بكاف عجمى يشت و بكاف عربى اكتر
با لفـظ ديخــر اسـتعمال مـى شـود، مـثلاه :
مونداق مو ايكبن يعنى آيا حنين اسـت؟ و

سبب بو ايردى ايكين خلقت دين آدم نينگ
كه بولغاى انگا سينك ديك خجسته فرزندى
و بمعنى هر دو و زراعت نيز آمده.
ايگن بكاف عجمى پشت. ايگننكا به بشـت تو، مثال:
r. سبب از خلقت آدم اين بود؛ كه خون تـو خجـسته

فرزندى براى او باشد. (ب)

اوقولدى و اوقوندى خوانده شد.
اوقوب خوانده يعنى قرأت كرده.
اوقار بالا و جاى بلند.
آقسوم بشيمان و بدمست.
اياق تيغوجى و اياقجى ساقى.
آياق قدح و پاى.
اوياقماق تيره شدن و گشتن ماه و آفتاب.
اوياقتى تيره شد و ستاره افول كرد.
اوياقتوردونك گردانيدى.
آياقتى [ם او الفـ
اويقات بيدار بكن بصيغة امرمتعدى.
اويقاتماق بيدار كردن بصيغه متعدى.
اويقو خواب.
اويقوجى خواب كننده.
اويقانماس طلوع نمى كند.
ايق و آييق هشيار.
آييقيب هشيار شده.

فصل الكاف
ايكرمه بيست.
ايگاکى و آكاك كاف اول عجمى و ثانى عربى سوهان.

ايكنجى دوم.
اكــنج آى ' مــاه دوم، هـر فـصلى از فـصول
اربعه.

1. در اصل "اى" بود.

او كناتور مىرنجاند.
 [.f.f الف] و سخن كه خاطر بريشان كند.

او كنه تند شدن.
ايگــان بكــاف عجمـى اكثـر بــا لفـظ ديعــر استعمال مىشود، مثلاً فالان ايگان يعنـى آن وقت كه فلان بود. ايكتى بكاف عربى تخم كاشت. ايكماك كاشتن. ايككان تخم كارنده. ايككالى از براى كاشتن. ايكاننى كرده او را ، مثال: مجنون اتاسى ايكاننى بيلدى
آه اوردى و آليغا ييقلدى
ايگاجى بكاف عجمى و اَكَجى بكاف عربى و

$$
\begin{aligned}
& \text { ايكه جى خواهر بزرگ. } \\
& \text { اَكَه برادر بزرگ. } \\
& \text { او كه برادر خرد. } \\
& \text { او كَم برادرم. }
\end{aligned}
$$

او كماك بكاف عربى جمع كردن. اوكاتميدى يعنى جمـع و حفـظ نكـرد او، و نياموخت.
او كولحــان كــاف اول عربـى و ثــانى عجمـى جمع شده و جمع شونده.
r. مجنون جون ديد اين بدر اوست، آه كشيد و افتاد.

ایى نوايع كســوت فقر و فنا ايگننعا سال اگمك بكاف عجمى مايل كردن. ايعار مايل مى كند و زين.
آيگاندور بكاف عجمى ميل و محبت كرد. ايگر زين اسب.

اكسوك و اكسك بكاف عربى كم و ناقص. او كسوك ايضاً بمعنى مذكور و انگشتانه. اوكسوتماك كم كردن. او كسوب بكاف عربى كم كرده و كم شده. اوكسونور و اوكسولور كم مى شود. او كسودى كم شد. او كسوت كم كن. اوكسوتور كم مى كند.
او كسوماس كم نمى شود. اياكو يهلو. اويكو بكاف عربى تكاسل. ايكاييب خم شده و ايگمه بكاف عجمى دوته و خم شده. ايعرى و اگرى ايضاً بمعنى مذكور. ايگمه قاش خم ابرو. ايكى راست . ايكانور گله مىكند و مىرنجد.
ا. ای نوايى كسوت فقر و فنا به تن كن؛ جـون خرقـــ
اكر از اطلس باشد و يا بلاس بر تـو تنــى خواهــد

كتاب الاول فى اللغات الجغتايى / هـ
اوكسا و اوكسه بكاف عربى اگر جمع كند. ايكاسى بكاف عجمى صاحب آن.


باز گردنده، مثال:
دشت اوزره ايكار كوجى ميون لار
آشوبدا ايلاكيم قويون لار
ايكيرمـاك كـاف اول عجمـى و يــانى عربـى

اوكتى بكاف عجمى مدح كرد.
اوكتاك بكاف هاى عربى غضبناك. اوگون بكاف عجمى غير آن.

ايكلتا ناليدن.
ايكاو دو شخص و سوهان و ايـشان هـردو و رشتّن و باز گرديدن، مثال معنى ثانى: خرامى اوزكـا جيقــا قـدا توتون ديكى ما هردو
 عجمى بايشان هردو و بما هردو.

ايگيرور حرخ مى زند، مثال : باهمر.
ايكاولان ايضاً بمعنى مذكور و ما هردو باهم، جرخ [اثم الفـ] ظلمى دا كه بوغرومنى قريب بيغلارمين ايكيورو جرخ كيبى اينجكريب ييغلارمين مثال معنى آخر: ايعريم و ايگريك كــاف اول عجمـى و ثــانى
 ايكالاسى و ايكاوه لاسى هردو بكاف عربى و و ورين
 مى شود، مثلاً فلان ايكاج يعنـى در وقتى ايشان هردو باهم. كه فلان بود، مثال: ايكاو لاميز و ايكالاميز بكاف عربى ما هـردو باهم. ايحا صاحب.
ايحالادى بكاف عجمى صاحب آن شد.



هنكام طوفانست.(كا).

جرخ كردان هت هق مى كريم.
1.ایى جفاجو قدرى وفا كن كه دويى را يكى ســازى؛ من از جغا كثيدن و تو از بیوفايى خلاص شــوى

آلطايع [FI ب] بوستين و بالایِش.
 مىباشد.

آلداق و آلداغ فريب.
آلقيش دعاى خير
آلقاميش دعا كرده.
آلقادى دعا كرد.
آلغان گرفتن و گيرنده.
آلماغلبغ و الماغليق و الغوق گرفتنى.
الغوجى گيرنده.
آلماق و القاماق گرفتن.
آلمامين نغرفته واز آن زمان كه نگرفته.
آلماى نميگيرد و نمى گيريم و نگرفتن، و اكثر با لفظ ديگر استعمال مــشــود، مــثارْ قـــالا آلماى يعنى نمىتوانيم كرد و نمىتوانم كرد و نمىتواند كرد.
آل رنگى كه مايـل بـسرخحى باشـــد و بغيـر و فريب دادن، مثال معنى اول:

يوزينگ آق آى غم كه اشكيم رنگينى آل ايلادينك جان فدانكى ای درد كيم جسميمنى يامال ايلادينک مثال معنى ثانى:


بايمال كردى. (ب)

يا بولوبان بارجه سى عزم ايتدى لار

فصل اللام
ايلجى رسول.
الحاق چستى.
الاخان و الامان بىخان و مان و تاراج شده. اولغ بيتكهى دستور و وزير.

آلتون طلا و دينار.
آلتون لوغ صاحب زر و با سـم. آلتونبغ تون جامه مذْهب. آلما سبو.

آلاكبوز فوطه. برابر و محاذات شئى را گويند. آلين باغى غصابه و سربند. آله ييسه و ابلق. آلا مبروص. الاقماق زير و زبر شدن. آلاقتى يغما و تاراج و زير و زبرشد. آلايموبولور ايا همجنين مىشود؟ اولجى ظرف پيمانه.

اياكى غربال.
I. (ياران) وقتى كه من بودم رفتند و يا بيش از رسيدن من همه به بزم رفتند. اوغور كوراوغلو.

صبر و قرار و هوش آلماق ليغنك نيدور اى جانلار آفتى سنكا جانيم دوراهولوق

الميشانگ بكاف عجمى خريده.
القوم و الغوم بايد كه بخرم و بايد كه بغيرد. آخر ميـنى آل ايلادى اول ظالم بدخوr آلماغين بولسا اگر خرنده نباشد

الغانغه بخرنده.
القايمو آيا ميخرد و آيا بخرد؟
التاو و التولا هر شُّ با هم.
آلهه باش و آله لوغه و آله يكه بكاف عربـى
هر يك نوعى از مرغابى است. ايل دست و مطيع و حـشُم و ســال وكـس و

قوم و قبيله، مثال معنى رابع:
دور ايلى بيداد دين كر مخلص ايستار سين مدام كوب اياغيدن باش آلا كلبة ختار اراه

مثال معنى خامس:
جو عشق نكته سى ديرمين مجوم ايتارعشاق [ Fr ب] نيجوك كه درس ديرايلكا بولور قرين غوغاء ${ }^{\text {¹ }}$
ايليــك بكــاف عربــى و تخفيـفـ لام مغــز استخوان و دست و بكاف عجمى و تشُديد

لام عدد ينجاه.
F. F. صبر، قـرار و هوشَـم را حــرا ربـوده ای؟ ای آفـت

جانها، جانم به قربان تو باد. (ب)

خمى كه در كلبة خمْار است سر بلند مكن.



غوغايى بر با مى شود؟ (كا

باش قوى' ديديم اياغى توفراغيغا ديدى قوى بوسه ايستاب لعلى رنگين سوردم ايرساديدى آل

معنى ثالث:
باقتى منكا اول شوخ و قويوب اليغه كوزكو

آلقو گرفتن.
آلغاى بغيرد.
آلمانگ بكاف عجمى نغيريد و نمى گيـرى و با لفظ ديگر نيز استعمال [FY الف] مى شـود مثّلا ديه المانگُ يعنى نمـىتوانــد كفـت و قيله آلمانگگ يعنى نمىتوانى كرد. الماس رابطه است كـه بـه آخـر فعـل لاحـق
 كرد.
اليق و اليغ گرفتن و خريدن.
القالى و الغالى بغرفتن و از زمانى كه خريـنـ و برای خريدن. الغولوق گرفتنى.
القولوق گرفته شده و بخرد و خريدنى، مثال:

 ديغرى هم در ميان بودهاند.


ببوسم رنع لبشُ را، كفت ببوس. (كا r. آن زيبا روى به من نحاه كرده و آنيـــه را دا در دسـت
 اوغور كوراوغلو.

الٓلي بيش و بهلو و عدد ينجاه. آلورسن ميستانى. ايلماى بحـشـم نمـى آرد و بـجـشـم نمـى آرم و ملتفت نمىشوم. ايلغى ساليانه. ايلقى رمة اسب[ FM الف] و ماديان، مثال اول آت انكا بيرور كه يوز ايلغى سى بار سيم انكا يرور كه يوز ايلقى سى بار ايلغاميسى تنقيح'
ايلقاماق و ايلغاماق ايلغار كردن.
ايلقابان و ايلغابان ايلغار كرده.
ايلتوراماق ضيا دادن.
ايلتورار ضيا مىدهد.
ايلتيرار ايضاً بمعنى مذكور و شـعله دهنــده و شعله مى دهد.

الاو شعله.
ايلتيرارقوجى شعله دهنده (ص).
ايلترا كوج و ايلتيراق پروين.
ايلباسون مرغابى يعنى اردى .
اولجاش در خدمت بزر گان يك زانو بر زمين نهادن و زانوى ديگر برداشتن و دســت بـر
r. اسب را به كسى مى دهد كه صد كلــه اســب داردر، سيم را بكسى مىدهد كه هـزار كونــه در آمــد دارد.
F. F. بنا بـه صـاحب سـنـكانخ دو معنـى دارد: اول ايلغـار
 ورق 112v سطرمr.

اليك دست.
ايلدين سنكار دست راست. النگ اوتغيل دست دراز كن. ايليكى گا كــاف اول عربـى و ثــانى عجمـى بدست او. ايلكبدا در دست او. ايليــى لاى بكــاف عربـى بدســت بيـاورد و

بدست بيارم.
ايليك لاب بدست آورده' .
ايليكبمدين از دست من. ايلبكالى بدست گيرم. ايليكندا در دستش.
ايلكاردى بدست آورده.

$$
\begin{aligned}
& \text { ايليمدا و ايلايم دا در برابـرم و در پيـشـم كـــ } \\
& \text { برومى اوكومده كويند. } \\
& \text { ايلايمده ايضاً بمعنى مذكور، مثال: } \\
& \text { ايلايمده كيساى كوه بلادور } \\
& \text { گوزمكا يتسا رشته ازدها دورr } \\
& \text { آلتى دا و آلّيدا در بيش و برابر. }
\end{aligned}
$$

يانندا گويند.
الليدا ايضاً بمعنى مذكور.

ا. كذا فى الاصل.


 آن را حون ارْدهايى مىيبنم.

سر كذاشتن آنگاه رفتن ودست او بوسيدن اولالدى ايضاً بمعنى مذكور.
اولغاتيب پرورده، بزرگ كرده.
اولغايغونجا تا بزرگ شود.
اولوب شده و بزرگ شده و فرياد سگ.
اولغانغه بشود.
اولغونگ بكاف عجمى بايد كه بشوى. اولغانينكدين از شُدن آن
اولغابيز بشُويم.

اولكونجه تا شــدن. [در حاشـيـ: "والـد فقيـر
گويد كه يا بمعنى تامردن است. ص."] اولمايين نشُده، مثال:
نى نوع بلبل زار ايتماسون فغان كه كونكل بو كلشن ايجرا بهار اولمايين خزان سالادور اولديك لار بكاف عربى بشوند. اول آن و تر و رطب و به امالة نم و دريا. اولجه آن حيز. اولجا غنايم دارالحرب.
 اولاق و اولاغ اسب" الـ الـا
الدارامق از اضـطراب و انفعـال خـودرا گـمُ كردن و فريب خوردن.
آلدراى خود را گم كنم و اضطراب و انفعال كنيم
r. حرا بلبل زارى نكند كه [سهر ] در اين كلشّن بهار


 حيوانيست كه بار مىبرد. وامبرى، ص

و ملاقات و ديدنى كردن.
اولنك علف زار.
اولاندى رسيد، مثال:
 مجاز اولاندى حقيقت غه منتها بولىى

اولوغ و الوغ و اولوق بزرگ. اولوغ ايضاً بمعنى مذكور و سلف. الوغ اياق كاسهٔ بزرگ.
آلوق بزرگ و غمگـــين و چراكنـده و بريـششان
شدن و دماغ مختل شدن.
الغ بزرگ.[rع ب] و وجه باز يافتن.
اولغانغاندا در وقتى كه بـزرگ شــده و مرتبـه كهولت و در بعضى مقامها از مرتبة كهولت

تا ييرى استمعال مىشود. اولغا لغاندا در وقت بزرگ شدن. اولغانده در وقتى كه بزرگ شده. اولغاييب بزرگ شده و پير شده.
اولفانسه اگر بزرگ شود و اگر پير شود. اولفايــدى بـزر گ شــد و در بعـضى مقامهــا بمعنى مطلق جوانى آمده.
I. در حاشيه نوشُته "تخلص است" و عدد Y. Y. زنجير زلفش لطفى را به سوى حق كئيد؛ هنگــامى


 ابوشقا(حاب كاجِلين، ص YQ\&) آمده است.

متاثر شده و سوزانيله، مثال معنى ثانى:
اورداكى انگا اياغين اوراتيب
سوجوشى اياغين ايلبراتيب「
اولوک و الوك بكاف عربى ميَت.
اولو كنى ميت را.
اولماك مردن.
اولور مىميرد.
اولماكيم مردنم. اولار حالتدا در حالت مردن. اولكاندا و اولغاندا در وقت مردن. اولكان بكاف عربى آنكه مرده است.

اولار باماله ميميرد و بدون اماله يعنى آنها. آلار ايضاً بمعنى ثانى. اولحانعا فوت كرده شود. اولتورماك و اولدرماق كشتن. اولتور گانبگًا بكاف هــاى عجمـى بكــشتن او،

مثال:
اولتور گانى گا اوزى ييبان غم يغلاب توتار ايردى بيله ماتم"

اولدر گيل بڭُش. اولتور گومــى بكــاف عجمـى بايــد بكـشد و

خواهد نشست.
r. اردیى بایى خود را بدانـسوى آب دراز كـردهه و آب
گرم او را سوزانيده است.
 ماتم گرفته مى گريست. (كاي

و از خوشحالى وضع خلاف عادت نمودن.
آلدراراغاى خود خود را گم كند، مثال:
تيلبه انداق كه برى جلوه سيدين الداراغاى
'اوت سالورهرطرف اول طرفه و غدار منعا'
إيلوك يوسونلوق قابل و هنرمند. ايلماق و ايلماك بند كردن. ايلمك با حلقه جهت مرغ. ايلدام زودتـر و زود و چجـسبان و حركــت و اضطراب و جنـبش تنـد و تيـز و حركــت حرارت در صحراها در تابستانها كه شعلة لامع متحرك ديده مىشود، مثال: تابار كوى جو کاندن ايلدام ليق وليكن بــــور آخر آرام ليـقـ ايلدام دورور حركت مى دهد .

ايلداميدين از حركت او. ايلدام بول زود باش.

ايلدام ييخيت جوان جسبان تند. ايلباراتماق دست به آب فرو برده سوزانيدن. ايلباراتيب بعضوى [ff ب] آب گـرم ريختـه
I. اين بيت از غرايب الصغر نوايى اســت و انـدكى بــ بـا




 غدار بمن. (كا
r. كوى از جو كان سرعت مى يابد، وليكن عاقبت آرام مى كيرد. (ب)

اولتور غوسى بايد كه بكشد، و بايد كه بنشيند. آليشاليم بخش كنيم.

ايلنام بمشقت و غم محروم شوم وعاجز مانم.
ايلنسام از غم مشقت محرور 「 ${ }^{\text { عاجز شوم }}$
اولتورسه دريـن لفـظ واو جهـت املاسـت و ايلسام عاجز و درمانده كنم [YQ ب]
تلفظ نميشود، يعنـى اگربكــُد و اگـر واو ايلينديم محرور و عاجز شُدم.
تلفظ شود بمعنى اگر بنشينيد خواهد بود. ايليندى محرور و عاجز شُ.
ايلينقاج محرور و عاجز شده.
ايلنيتى بتشُديد تا گرم كرد.
ايلتى برد و به تشديد تا فرمود كردند، مثال :

هر نوع مرادانده حاصل
(والد حقير گويد كه اين لغت بـا تـشُديد در

اولجكى ايضاً بمعانى مذكور حوب



ايلتوب ايدوم برده بودم.
اولكه بكاف عربى ناحيـه حكومـت حُكـــام و ايلتوراسنـى اگر ببرى، مثال، سـلطان حـسين
ميرزا:
r. ك. كذا فى الاصل ولى بايد "محروم" باشـــد. "محـرور"
 محرور به معنى گرم شُدن آمده است. همين اشمتباه در سه وارْه بعد هم آمده است.

 به يك منزل خجسته، كه تمام مراد او بر آورده بوده

محل تيول.
اولوس خلق و قوم و قبيله.
اولوش مقدارى و بلوكى و بخشتى و حصنه و نصيب.

ا. آن كشنده من هر قدر مرا مجروح سازد من تحمـلـ
 نمى تواند تحمل كند. اوغور كوراوغلو r. در اصل "جوب".

الى كه بولميش مر سرمويونغغه باغليق بير كونگل ايلاماكگا كاف اول عربى و ثانى عجمى براى
يوق عجب ايل كونگلنى ايلتورا سانكى رفتارارا'
(ايلتور بَرنده و اين بـا لفـظ ديعـر اسـتعمال ايلا گونگ بكاف هاى عجمى بايد كه بكنى و مى شود، مमّ سفال ايلتور گدا، يعنى گداى می تونى

ايلای بكنم.
ايلاگاى بكاف عجمى بكند و بكنم.

ايلامايدور ايردى نمىكرد.
ايلاگايلار مى كنند.
ايلا ميشانگ بكاف عجمى كرده.
آيالقو و ايالغو صداى خوشخوان و آهنگ و
فروداشته و صداى بلبل و هر صــدايى كــه
در دل احداث طرب كند.
اييالاب صاحب آن شده و جیيزى را از خـود
كرده.

اويلنمك صاحب خانه شدن.
اويلانوريرى جاى صاحب خانه شــدن.[والــد
فقير گويد كه شايد بمعنـى كدخــدا شـدن
باشد ص]
اوى لوك بكاف عربى كدخدا.
اويال خجلت و كندن و جدا گرديدن.
اويا لدى خجل شد و شرم كرد.
اويالمز خجل نمى شود . او
اويالمق شرمسار شدن .


سفال برنده.ص)
ايلتكوجى كارفرماينده.

كه بكند و براى گرفتن.
ايلتورگوم بايد كه بغرمايم كه بكند.
ايلتا آلور مى تواند فرمود كه بكند.
آيلاب كرده.
آيلاى المان نمىتوانم كرد.
ايلاگوم بايد كه بكنم .
ايلاگم كردم.

كرد.
ايلاى القوسى بايد كه تواند كرد.
ايلاى المادينگ نتوانستى كرد [\&\& الف]
ايلابان كرده.
ايلاماكنگ نمىتوانيم كرد و نمىتوان كرد.
ايلاگاج بكاف عجمى وقتى كه كرد.
ايلاگوسى بايد كه بكند.
ايلار گا براى كردن و بكردن فلان.
 ایر دل ايلى را بربايى با رفتار خودت (ب)

ساووغ آمى كيم حيكار مين گرم اولوراقماقفه ياش جشمه لارده سو بولور ايليغ هوا بولغاى ساووغ'

اولگوى استره.

اوالاتيب دور كنايه از خشت گر است.

فصل الميم
آماج نشانه و تير[FV الف].
ايمـــاكـلـــب بدســت و بــا ماننـــد اطفــال در[د]مندانه راه رفتن.

آمْگاك كاف اول عجمى و ثــانى عربـى حــى داشتن و زحمـت كـشـيدن دربـارة كـسـى ، وطفلى كه مى خيزد و ميرود بِش از آن كه به با افتد.
ايمگگـاى كــاف اول عجمــى و ثــانى عربـى محنــت كــشيدن و مـششقت و رياضــت و زحمــت، و بكافهــاى عجمــى طفلـى كــه مى خیيزد و بیا نيفتاده. ايمگك زحمت و آزار.

ايمگاكلاگان كاف اول و ثالث عجمى و ثـانى عربى طفلى كه مى خيزد و ببا نيفتاده.

ايمگانور زحمت مى كشد. ايمگانديم زحمت كشيدم.
r. آه سردى كه سينه ام بـر مـى آيــد از گرمـى اشــــم

 r. دحرجه كرد كردانيدن جيزى را و غلطانيدن.

اوياليب شُرم كرده.
اويالغاى مين شرم مىكنم. اويالماى شرم نكرده. اليگارو نزديك.

ايلگاروراى كاف اول عجمـى و ثــانى عربـى نزديكتر و بيشترى [در نـسنخة صسحيح واو

نيست YTIT.
ايلگارى نزديك و بيشتر و در پيش. آيلماق بهوش آمدن. اولتانگ بوستى كه در زير كفش ميدوزند. ايلاندوردى جرخ داد و گردانيد. اَاْناندورمق خرخ دادن ، مثال: كو کى تيكيرمان تاشين ايلاندورمق ايستر باشنگا دايما ای گون بو كيم با شينـك اوزه سيتـار دور

ايلانيب چرخ زده و گرديده. ايالنماق جرخ زدن .

ايلاندى چجـرخ زد و گرديــل و بهــم پيچيــد و مشابه شد و بر گشت.

ايلانديم چجرخ زدم و گرديدم.
ايلدرم برق.
ايليق اندك گرم.
ايليغ ايضاً بمعنى مذكور و گرم، مثال:

ا. آسـمان سـنگ آســياب را دور ســرش مـى مخواهـــد

 "باشيما" آمده است.

بير نظر كوردوم قول اولدوم آيه مين
اول سببدن جان و دلنى آيه مين
كرمينى شــــــامم غه يتـكـورسه خدا
حضرتيده سر كذشتيم آيـــه مينr
اويمه تعجيل مكن. آم فرج. آموك بِستان.
اومار كُند و كليل "
 بیجچك" ابريشم سازند. اويماق بلا اشباع كندن.

> فصل النون
> آنت سو گند، مثال:
> جزم قيلسـانكـ بو ايشه بنهـانى آنت ايجيب ايمن ايلاسانكى انى

انكالاماق فهميدن.
r. با يكى نظر او من غــلام آن مــاه شـــدم؛ از آن سـبـب

 ابوشقا مصرع اول حنين است "بير نظر فيلدم فــول اولدوم آيه مين ".
F.


بيرون مى آورند.

 است: "جزم قيلسانگ بو ايشينى بنهانى ".

ايمگان بكاف عجمى شيرخواره.
ايمگاندا وقت شير خوارگى.
ايمحاكى بكاف عربى چستان.
آمرانيب جهد كرده و مهربان شده. ايمات روستايى كه گوسفند بسيار داشته باشد.

اوماق قبيله.
ايماس نيست و نمىشود و نمىباشد. ايمان لفظ متكلم است يعنى نيستم من. ايمانگ بكاف عجمى نيستيم و نيستى تو.
ايميش تو ك سين تويى تو و بودى تو [FV ب].
ايمشتونگ تو بوده'.

ايمن حجاب كن .
ايمدى حالا.
آياماق احتياط 'و چرهيز كردن.
آياماى احتياط نكند و منـع نمـىكنـد و منـع
-نمى كنم
آياما منع مكن بصيغة امر.
آيه مين منع نمىكنم و مى گويم و من بمــاه ، چنانجه در اين دو بيت كـه در مـصرع اول بمعنـى مـن بمــاه و در ثــانى بمعنـى مـن نمى كنم و در رابع بهمعنى بگويم است.

ا. بنظر مىرسلد كه مراد "تو بودهاى" مـى باشــد، و در


تبريز، (IrM) بمعنى" بوده است" آمده است.
r. در اصل "احتيات".

انكلامان نمـى فهمـم، سـلطان حـسين ميـرزا اينگ ســى بجـه كـه بعربـى جَـرو گوينـد و

بكاف عجمى رخسار و خدة، مثال:
ایایینك لارينك حديقه فردوس لاله سى
كَلزار حسن رونقى كوزونك غزاله سى
اينگينيُى بكاف هاى عجمى خُد تو.
انگى بكاف عجمى خد. انك بر، بيشُ اناه و قدام. انگا بكاف عجمى باو.

انگا تبكرو كاف اول عجمى و ثانى عربـى تــا باو
اندا آنجا.
اندايور مى
اندكل بخوان و بطلب. آن بشتى گوشت بخت.

اونتماغيل فراموش مكن. [f1 ب] ايناق مقرب پادشاه و مـصاحبان و بزرگـانـان و اعـاظم كـه در مجلـس و محفـل رخـصت جلوس و سخن داشُته اند.

اناق نائب و مقرب.
ايناغ مصاحب بی تكلف. اندين باشقه سواى آن.

انداقودا دو قبيله كه با يكديگر وصلت كنـــد. اندا قبيلة است كه دختر مىسـتاند و قــودا قبيلة است كه دختر مىدهد.
 غزال مانند تو رونق كلزار حسن .

آنكـلمامن سرو اوزره كلز بيوند قيلميش باغبان
يوقسه كل سانجيب تورور سرو روان دستارارا'

## [ [ الف]

انگالا تقوسى بكاف عجمى بايد كه بغهماند. انگلاب فهميده.

انلاى بفهم.
انيكى از وى.
آنداق همحِنين و آنجَنان و آنجا. انداغ ايضاً بمعنى اول. آنجايين سهل.

آنجه آنقدر.
اينو گون پـس فردا.
اينعــاكى كــاف اول عجمــى و ئـانى عربــى زنخدان و ماده گاو.
انگاى كاف اول عجمى و يُــنى عربـى ايـضاً
بمعنى اول.

اونكى بيش ناف
اون بَعى مير ده كه بعربى امير العشُره گويند. اون منــع بعـى اميـر ده هــزار كــه بعربــى

اميرعشرة الف گويند.

است؛ و يا آن ســرو روان كلـى روى دسـتارش زده
است؟
 نواحى ناف كوسفند را كويند، "دهخدا".

ايندورماق طلبيدن.
اينداب دعوت كرده و طلبيده، مثال معنى ثانى: ديدى كه بير كون قيلوبان جشن عام اينداب ايدوم باديه املين تمامr

ايندادى و اوندادى دعوت كرد.
ايندا دعوت بكن و بطلب.
اوندا دعوت بكن.
اوندار دعوت مى كند و فرياد كن.
ايندوردى دعوت كرد و جيزيرا از بالا بِــائين
آورد.

ايندورماساگ بكاف عجمى اگر دعوت نكنى.
اوندور بالا و جاى بلند.
اوندى دو ته 「 مى شود.
اونكاى خم دو ته شده و دو ته مى شود وهم
دوقيه".

ايناگ بكاف عجمى برادر كوجک. اينى ايضاً بمعنى مذكور و كوجِك در سن. ايناگاسى برادر كوجیى او. اينكرانماق ناليدن و بهم برآمــدن دل و دمـاغـ، مثال معنى اول:

 نوايى است (ب) در بخارى ص ص
 عام اينداب ايديم باديه اهلين تمام

 وقيه" است و يكى "واو " اضافه افتاده است. وقيه بـــ معنى وزن است.

انديب و انگديب بكــاف عجمـى جـستجوى مخفــف كــردن و گــوش بــسخن كــردن شنودن.

آنگتماق گوش كردن.
آنگداب گوش كرده.
انگيردى بكاف عجمى برگردانيد.
اندگيمه و انديكمه اضطراب مكن. انقال تيرسهار ' كه بيكان آن بزر گ ميباشد. آنيقماق بزرگ شدن.

آنيقتى بزرگ شد.
آنبقيب بزر گ شده.
 باز آيند.

اون آواز و صدا و آرد. اونع بكاف عجمى براســت آمـدن كارهـا و اول و طرف راست. اونگ قول طرف راست لشگر. اونداماق فرياد كردن [ والد فقير گويد كه يـا بمعنى طلبيدن است ص] اونله فرياد كن.

اونله ديم فرياد كردم.
اونداردى و اونله دى [ \& الف] فرياد كرد.


سنكاخ "انقال" "تيريست بزركتر از تير متعارف بـا
 سنگالخ (OIV).

اينجحكه بكاف عربى باريك. اينجككيرماك بكاف هاى عربى به آواز باريـك مخفى با فواق ${ }^{\text { }}$
حرخ ظلميدا كه بو غورومنى قريب ييغلارمين ايگـرور جرخ كيـمى اينجـكريب ييغلارمين
ايناولى گُوى كه در شكارگاه ميكنــد جهــت گرفتن صيد. اينگ ليك بكاف عجمى و اينگليك سـرخاب كه زنان برو مالند. اوناتماق راضى كردن. اوناب راضى شده. اونار راضى مى شود.

اونامان راضى نشدن و راضى نمىشوم، مثال: تاموق اوتيغه اوناب هجرينگ اوتيغه اونامان باشيم [ •ه الف] بارورغه حیيلارمين فراقنگا جیيلامان [والد فقير گويد كـه شـايد بمعنـى راضـى نمى توانم شد باشد.ص]

هF. أ. فواق بمعنى "هق هق كريه كردن" است.

 بصورت زير آمده است:
جرخ ظللميدا كه بو غرمنى قريب بيغلارمين ايكرور مين جرخ كيبى اينجكريب يينلارمين


 هستم ولى جدايى از تو را نمى تابم.

ايحیيمدا يوز باشاق ای گل نى عيب اينكرانسام
'الم تابار تابانيغا بير او كى خار بارور
 است و از اين قرار لغت غلط است ص] اينگرانماگ بكاف عجمى خفيه هموار هموار كريه كردن، مثال:
ايستاسام درد اهليد ين [\$4 ب] عشقيگنى بنهان ايلاماكى
كجه لار كه اينگراماكى دور عادتيم كه سينگرانماكّ و بكاف عربى آواز خر باشد.
اينگراندى بكاف عجمى آهسته آهـسته بــرد
خفيه گريه كرد.

اينگراتاى بكاف عجمى آهسته آهـسته گريـه كرد.
اينجو بجيم عربى درُ و مروايد و خــلمتكار و بجيم عجمى ايضاً بمعنى ثالث.
اينجى بجيم عربى مرواريـد و بجـيـم عجمـى خاتون چرده نشين.
اونجو و اونجى بجيم عجمى مرواريد و بجيم

$$
\begin{aligned}
& \text { عربى آنجا. } \\
& \text { آنجو حويجدارr }
\end{aligned}
$$



مى كيرد. (ب)
 شبها عادتم گاه كريه است و كاه نالـهـهـهـا (ب) به نظر كاجـالين "اينكرامـاك" بايـد "انمـایى"

باشد.
r. حويجـدار بـه معنـى صـاحب منـصب در بيوتـات سلطنتى بوده است.

اويونجى و ايونجى رقاص. آينماق ممنوع شدن. اينديم ممنوع شدم.
ايومُ بكاف عجمى تعجيل كنيد. اونتوج قرض.

فصل الواو كه شه بويروغيدين ابا ايلدى' آيو ' خواب.
 اويه سفيدآب. آوه آه.


فصل الياء
آى ماه.
اوى خانه و به اماله گاو.

بـاب البـاء
فصل الباء
هبار باء اول عجمى و ثانى عربى مشُـ. بابرى قديمى.
F. آيو بايد أيو باشد.

و به اسلوب اشارت بمعنى ايــسته اســت كـهـه اويو آيا. روميان مى گويند، مثال: نى قاتيغ حال كه هجرنيچ كيجه سى ايتكالى قويماس

اوناتقونجا و اوناتقوسى تا راضى كند.
اونامادى راضى نشد.
اينانماق باور كردن.
آينماق نگاهداشتن. آينبان نگاه دارم. انن براى آن. انين ايضاً بمعنى مذكور، مثال: انين بو جهتدن خطـا ايلـدى آنبه و انبته و انب ميوه اســت در هنـد مـشابه شفتالو، مثال:

طاسلار سازايتيب ايدى مقبول
نيـجــادا انبـه نيـجادا تنبول「

اويناماق بازى كردن. آنا مادر.

[^1]بيتيلدى نوشُته شد و گياه يا درخت روييد. بتِّك نامه و مكتوب.

بيبك بكاف عربى مردمك جشّم. بيبى خاتون.
 يعنى هرجه نوشــته باشــد و نباتـات كـــه از
بيتى مكتوب. ميرويد.

بوتماكى روييدن درخت و علف. بوتوب روئيده و جراحت ملتئم شــده و كــار فصل التاء بات بباء عربى زود.
بات بات زود زود. بَتراق زودتر.
ديدى بو عجر بيرلا بوتماس ايشيم
بوياب رنگ كردهـه برسر و تن او.

تمام و ساخته شده.
بوتماس نميرويد، مثال: بيات خدا.
بوتار كياه ميرويد.

بوتتى روييد و جراحت بـهم آمد و و ملتئم شــد
و كار تمام و ساخته شد. بيتلكان آنجه نوشته شدهـ بيتكوجى و بتوكوجى و بيتيكجى ببـا و كــاف بوتوب دور دور زيخم به شدهـ. بوتكارو بكاف عربى جراحت ملتثم كن. بوتكارماك بهم آوردن ، مثال:
جاك بولغان كونگلوما قيلماق علاج آسان ايماس إياري غنجه كيم آجيلدى بوتكارماكى انى امكان ايماس بيتيلو و بيتيليب نوشته شدهـوه. بيتدى نوشت. بوتكاريب تمام كرده و بوشيده يعنى مـستور ساخته. بيتى نويسانيد. بيُتى بنويسم. بتينى بنويسيد.

1. كفت با اين عجز كارم راه نمىافتـد، اكـر كـسى را
ندارم خدا را دارم (كا).

نمى توان بست. (ب)

بوتمانگز بكاف عجمى باور مكنيــد و شـشش بوترات تيك بسيار كردى.
باتماق بباء عربى فرو رفتن.
بوتكان بكاف عربى فرو رفته و روييده، مثــال
اول،
اوستيعا ياغيب غبار محنت
بوتكان اياغيغه خار محنت
مثال ثانى
ايمدى بوتكان سرو ديكى هر سارى قدى جلوهكر تانكلا توقفان مهر يا نعليغ حسنى روز افزون ييعيت
بُتاقم بباء عربى توده كه بعربى كثيب گويند. بت شششٌ
. بيت روى
بتنـى آق بولــسون [ باشد.

بوياتغان رنگرز.
بوتا و بباء عربـى درسـت يعنـى نشكــسته و برهـم بسته، مثال معنى اول:
تارتيبان تيغ جفا باغريمنى يوزجاكى ايلادى باردى اول كيم ديرايديلار ايل مينى باغرى بوتاو

「. بر رويش باريده غبار محنت بـر بـايش فـرو رفتـه خار محنت. (ب)


 ه. در بخارى (ص V7) ايــن شــعر بــدين گونــه آمــده است: تارتيبان تيغ جفا باغر يمنى بوز جاكى ابللى؛ باردي باري اول كيم ديرلار ايدى ايل منى باغرى بوتاو.

دار مباشيد.

بوتا و بوته فرزند.
بوتام فرزند بزرگ.
بوت و بت ران. بوتراماق بو ظاهر كردن.
بوتروماق بوى خوش ظهور كردن [ [ ب ب] بوتراتما بو ظاهر مكن ، مثال: زلف و يوز سنبلونگنى كُل اوزته قارقاتها كوب دهر باغيدا گل و سنبل ايسين بوتراتماكوبَ

بوتراتمه بسيار معطر مكن.
بوترات بباء عربى يريشان. بوتراتماق بباء عربى זراكنده كردن. بوتراتيب پريشان و پراكنده كرده، مثال: تاشلار كيم اول برى بيكر بو مجنوننغا آتيب
عقل و دانش قوشلارين كونچلوم اوييدا بوتراتيب بوتراشور چراكنده و چريشان مى شود. بوتراتتى זريشان و چراكنده كرد. بوتراتاى پريشان و پراكنده كنم.

> ا. عارض چحون كلت را با سنبل زلفت زيـاد ميوشــان:

 است:
زلف و يوزدن سونبلونكى گل يوزه تار تات
 انداخته، مرغان عقل و دانش را را از خانـه دلم رمانـ است. (ب)

بيدينه و بودنه بيللرجين.
هاده گلة گاو و بلوك بلوك.
بادغيزى روستايى و ناحيه و در خراسـان نــام
جــايیى اســت كـه در آنجــا بـسته بـسيار
مىباشد.'

فصل الراء
بورتاغ زمين ناهموار[هr ب]
بورجين بجيم عجمى اردى ماده.
بُوركُوت بكاف عربى از انواع عقــاب اســت،
مثال:
بخششى كاتبـان پادشــاهان تركـستان كـه هــيجّ كيردى بوركوت اورتاغه يعنى عقاب
ديدى ای قوشلارارا ماكى رقاب
بارو پِاروب.
بيرلاس و برلاس طايفه است در جغتاى.
بير بباء عربى غده كه در گوشت مـىباشــد و
بده و عدد يك.
بيرى يكـى از ايـشان و ايـن طـرف و قـديم
خدمت.
بيريدا در يكى از ايشان.
بير بير بباء عربى يكان يكان.
بيراو بباء عربى يك كس.
بودَرسين ورتيجِ مرغى است كه بعربى سُمانى
گويند.
$\qquad$
تيغ جفا را كئيده دلم را صد باره كـرده رفـت ؛ در


 مرغان.

بتتريگا بكاف عجمى جيزى گفتن.

فصل الجيهم
ببحین و ببیحى بباء عربى ميمون.
بجوق تون بباء عربى نصف شب.
بيحاق كارد.
ببحچك بكاف عربى سوزن.
هوج بیمغز و بىعقل.

فصل الخاء بَخْتَ پپنبه.

بوخسادى عاشق در هجر و فرقت گريه كـرد اما در ساير گريهها استعمال نمىشود.

فصل الدال
بايدين ببـاء عربـى تغولـه كـه بعربـى ذوابـهـ
گويند.
$\rightarrow$ است.

بيرغنه و بير گنه تصغير است يعنى يك يكى. بورونادى بيشتر. بيريولى يك نوعى و بيك وجهى و بيك بار.

بورناشتى بريكديگر تقدم كردند.

بورداغان مرغى كه بر بالاى تخْم بخوابد. بوردادى حيوان را برورده و فربه كرد، و برف
باريــه را از جــايى بـجـايى باشــــده جـمـع
كردن.
بورگا و بورگه كيك.
بوركادى بباء و كاف عربى بِيجیلد.
بور كانيب بكاف عربى چيیجيـلـه و پوشــانيله و
پوشیله شله.
بورى گرگ.
بورتـــُلغ آط اســب گـام كــه بعربــى وســاع
كويند.
هارس بباء عربى يوز و پلنگ.
بير جك بباء عربى زلف.

بيردين يك بار.
بيرلا هـراه.
هر ک بباء عجمى قايـم.
بير ك بكاف بباء عربى محكم و سخت.
بير كيتيب بباء عربى محكم كرده.
بير كيچــان كــاف اول عربــى و ثــانى عجمـى محكم شونده.
بير كيت محكم كن.
بير كيشتى محكم شد.
بُروُن بينى.
بورون بباء عربى اولين و اول و پيشتر ، مـــال
معنى اول:
جون دييلگوسى شاهلـر قولى

مى آيند.
بورنا [سه الف] اول و بيشتر.
بارجه و بارجا بباء عربى همهه .
باريدا تا بود و تا هست.
باريده در همه ايشان.
بار بباء عربى هست و برو.
بارايكين و بارايركين [س ه ب] بكـاف عربـى
آيا هست؟
بارين برويل و جمله و بجملگى ايشُان.
بارى همه و جمله ايشان.
I. هنگامى كه حرف پِادشاهان به ميان آيــد، اول مــلح

شاه من سزاوار است (كا

r. در اصل: يرامجى.

خودش. (كا)

بارماغلارى رفتن ايشان و انگشت او.
بارماغلار انگشتان.
بارليغ منعم.
بيرماى و بيرماق [ بير گالى بكاف عجمى بدهيم و جهت دادن و از آن وقت كه داده و تا دادم. بير گاى بدهد. بيرماگاى ندهد. بيرگوسى بكاف عجمى بايد كه بدهــد و داده شده او و يكى از ايشان. بير گبسى ايضاً بمعانى مذكور. بيرور مىدهد. بيريب داده. بير گيل بده. بيردى بداد. بير گوجى بكاف عجمى دهنده. بير گونى بكاف عجمى دادن او را. بيريگى بكاف عجمـى چیيـزیى كـه داده شــده باشد و داده شود ويكى از ايشان. بيرماى نمىدهد و نمىدهم.
بير گونگ بكاف هاى عجمى بايد كه بدهى. بير گا و بيرورگا هر دو بكاف عجمـى جهـت دادن. بيرا آلورسن نمىتوانى داد. بيره آلورمين مىتوانم داد.

بارنادى بباء عربى آن طرف برد.
باردى رفت.
بارور ميرود.
بارغالى از آن وقت كه رفته. بار گانين رفتن او. بارغاج وقتى كه ميرود. باروردا در وقت رفتن. بارالى و بَرالنگ برويم.

باراى بروم.
بارديك بكاف عربى برود.
بارو برو.
بارغانيهحا تا برود و تا ميرود. بارغان رونده. بارغان دور رفتنى است. بَرورموسن بباء عربى ميروى. بارالقوسى اگر تواند رفت. بارغاى بيز ميرويم. بارغيل برو. بارانلر رفتهها'. بارغانينگدن بكاف عجمى از رفتن تو. بارغاننى رفتن او. باريش رفتن و رفتار و آشتى. بارماق بباء عربى رفتن و انگشت. بارماغ ايضاً بمعنى ثانى.

بوزقوش باز.

فصل السين
بَسـخاق بباء عربى شحنه.
باسقنج نردبام.
بوستاغان و بوستاقان قدح كشتى مانند. باســـيرقاندى شــب خـــواب پريــشان ديـــده اضطراب و تلواسه كردن.

بوساغه و بوساقه آستانه.
بوسغه در خر گاه.
باسروغ اسباب خر گاه.
باس بريز خود فرو گير. باسقانين بريز خود فروگرفتن او.

فصل الشين
بيشك بباء عربى گهواره. بشيغ و بيشيق بباء عربى بخته. بشتى پخته شُده. [DD الف]

جيشه لِغ بباء عجمى بيشّه ور و محترف. باشاغ و باشاق بباء عربى بيكان. بَشْتَ ايضاً بمعنى مذكور و خـوشه.

باشاقلر پیکان ها.
باشاقحى بییانگر. بَشَقَ هِى خوشه جِين.
 بيشاولا هر پنج باهم.

بورك بباء عربى كلاه. بويارغه جهت رنگ كردن.

فصل الزاء
بوز بباء عربى كربـاس و يــخ و ببـاء عجمـى خراب كن بصيغة امر. بائيز بباء عجمى فصل خزان. بازار بباء عربى معروف. بوزغاغو كوساله. بيز درفش. بيزنى مارا. بيز گا ايضاً بمعنى مذكور و بما. بيزنيُ [هf بـ بيزنينع از ما. بوزوق و بوزوغ ويرانه. بوزوق لار ويرانها. هوزماق ببـاء عجمـى بـر هــم زدن و خــراب كردن.
بيز بيزآب زينت و زينت زينت وان واد برهم خورده. بيز آليب زينت داده و زينت كرده. بيزالگان بكاف عجمى زينت كننده. بيزى زينت كنم و زينت بده. گريه و ناله كردن.

باشقارور مى تواند.
باشقارماق بمعنـى باشــلاماق قريـب اســت و بمعنى تحريك كردن نيز آمله. باشقارمت از عهده كارى بر آمدن.

باشقارو تحريك كند و قلاوز شو و راه بنما.
باش توبان و باش تومان سربزير.

فصل الغين
بوغداى و بُغْدلتى بباء عربى گندم.
بَغُود [بغوز؟] آبستن.
بوغوز و بُغوز بباء عربى حلق و كلو.
بوغورُوم گلوى من.
باغير بباء عربى جغگر.
بغارسوق بباء عربى روده.
بُغتاق چوبيست بطريق چجنبر كه زنان اوزبــك مرصتع نموده بر دور سر مى گذارند. بَغَلطاق خفتان هِنبه دار كه بر سر و تن در زير جبَه مى يوشند. بايغيزى روستايى و ناحيهُ و در خراسـان نـام جــايى اســت كــه در آنجــا يـسته بــسيار مىباشد.

 بندند كه راست و برابر شود.
 بهصورت تـصغير بـه معنـى "ايـن خيــز " اسـتعمال مىشُد.

بيشالاسى بنجم و هر بنج باهم. بَشْ ارناك بباء عربى انگشت ابهام. بوشتى بغلظت تند شد و رنجيد و كوفته شد. باشارماق بباء عربى سركردن.'

باشيدا در سر او.
باشيغه بسر او.
باشيمغه بسرمن.
باشلاماق بباء عربى بيشّ بیش كسى افتـاده او
را برداشته رفتن.
باشــالاديلار بــيش پــيش كــسى افتــاده او را
برداشته رفتند.
باشلاغان كسى كه بيش بيش كــسى افتـاده او
را برداشته رود.
باشليق بباء عربى سردار.
باشلاب پیش رو ابتدا كرده و قلاوز شــده راه
نموده.
باشقار بيش باش.
باشلاميشى راهبرى.
باشقاروسين راه مىنمايى.
باشقاريب قلاوز شده راه نموده. باشقاره آلماى نمىتواند. بيرون نمىتواند آمد.
 نصيرى "سر گردن" نوشُته شده است.

باقمايين نگاه نكرده و نگاه مكنيد و نگاه نمى كنم. باققونگ بكاف عجمى نگاه كنيــد و بايــد كـــ نگاه كنى. باقارى نگاه كردن او. باقيب تورغونجه بقدر جشم داشت. بوياقهى رنگرز.

فصل الكاف بَكْنى بباء عربى نبيذ. بكاوول توشمال 「.
بكاول بكاف عربى چجاشنى گير [هF ب] يعنى شربتدار. بَبيّى بكاف عربى بزر گ و اصل. بَبَى راكى بزر كتر.
 معروف است بمعنى مير.
 فرزند نزاييده باشد.
بيخين بكاف عجمى يعنى مثل. بو كا و بو كــــا بكــاف عربـى از كمـر بــالا از حيوان و انسان.
بو گرايب بكاف عجمى دوته شده. بوگرادى دوته شد. بو كايبب خم شدر شـه
بو كراک ببـاء عربـى گُـرده كــه بعربـى كُليــه گويند.
r. توشُمال در دورة صفوى به معنى رنيس آشيز خانه و خوانسالار بوده است.

بُغُو آهو.
بوغو گاو كـوهى نـر و مــاده آنـرا مــرال [هـو الفـ] گويند. بويغالغان رنگ شونده. باغلاماق بباء عربى بستن. باغ بند و عقد. باغلِغ با باغ و باغجه و بسته. باغليق ايضاً بمعانى مذكوره و باغستان. باغلا بباء عربى ببند. بَغيش مفصل و بيوند. باغيش بند و باغ و اسباب خر گا گاه. باغيش دا مربع نشسته، مشال: قيلدى باغيشدا اولتوروب بنياد
شه دعاسين كه جرخ كهنه نهاد'

تَلْوش بغتح و ضم باء عجمى پــوبى كــه در
زير سقف خانه مى گذارند.
بالا جوجه و بجئ مرغ.
بالادى جوجه كرد.
بالالاب مرغ و حيوان بجه درآورده، مئـال در

> وصف شير :

جون بولور ايردى بالا لاب ذوق ناكى
مور بالأســين ايتـارايردى مــلاكى
بالالالادیَه بجه جوجه ایرآورد.
بالام فرزند خورد [خرد].
بَلْتوته قرار و مسكن گرفتن در جايى.

بَلُــو و بالته و بالتق تبر. [در نـسشخة صـحـيح
بالتو نوشته شده r| ص]

بيلكو بلكه و تمغا و حيزى كه بـه آن دانـسته شود و نشان و علامت. بيليك دانستن و عالم.
بيلگولوك كــاف اول عجمـى و ثــانى عربـى دانشمند و صاحب معرفت.
r. بخارى (ص VI) اين شعر را بدين كونه آورده است:

جوق بولور ايردى بالالاب ذوق اينـا




 r. منظور مولف "جو جكـ" بايد باشا. كـهـ بــه صـور "جوجه اك" نوشته است.

فصل اللام
بولوت بباء عربى ابر. بيلاو بباء عربى فسان.' بيلا و بيله مثل اين. بيلايع همراه او. بولوك بباء عربى تومان. بيلك بباء عربى بند دست. هالجيت بباء عجمى و عربى گِل. بيل بباء عربى ميان.
بَلدَر بباء عربى ران.
بَلْ بباء عربى عسل كه بفارسى انگبين گويند. بلازورك بباء عربى دستينه كـه بعربـى ســوار كويند.
بَلگُو افسان كه بعربى مسسن گويند [هV الفـ باللغ و باليق بباء عربى ماهى. بَلَبان چرِغ كه بعربى صقر گويند.

بول حصنه كن.
بولوندى حصته شد.
بويالميش رنگ شده.
بويالغان رنگ شونده.

1. "بيلاو" در آذربايجانى "بِلو" خوانده مى شــود و بـــ
 به كار ميرود و عربى آن "فسان" است.
. بولماغونجه تا نشود و نيايد بولماغونجا تا نشده.
بولماغين بولسا اگر نشده باشد.
بولماغون بولسا نشدنى بشود. بولغوجا و بولغاجا و بولقونجا و بولغانجـا تـا بـا بـا وقتى كه بشود. بولغاج تا بشود. بولونسا اگر بشود.
بولغين بباء عربى بشو بصيغه امر. بولوريغه [ه人 الف] براى شدن. بولورغه شدن را. بولغور بايد كه بشوم. بولورديكدور مثل آنست كه بشود. بولفالى براى شدن و آنگاه بـشود و از آنگــاه كه شده است و تا شده است. بولغانده آنعاه كه مى شود. بولغوسى بايد كه بشود، مثال:
غريب و كوب هويدا بولغوسى دور
'بسى شكل اندا بيدا بولغوسى دور
بولغوسى مين بايد كه بشوم.
بولاى مو بولور آيا همجنين مى شود؟ بولاالمان نمى توانم شد.
بولغونگوز بكاف عجمى بايد كه بشويد.
بولان بولور شدنى مىشود.




بيليگلو دانسته.
بيلدينگ دانستى.
بيلمايين نادانسته و پيش از آن كه بداند. بيلگو مبيدور ميداند و بايد كه بداند. بيلمانگ نمى دانم. بيلمانگ مو بكاف عجمى آيا نمى دانى؟ [
بيلگين بكاف عجمى بدان. بيلكان و بيلگوجى داننده. بيلاكى بكاف عربى ايضا بمعنى مذكور. بَلَمازمن نميدانم. بيلماى نميدانم و نميداند. بيلمايسين نميدانند. بيلديگ بكاف عجمى بداند. بيلماس نميداند نفى مضارع است. بِلدُرماق فهماندن. بيلگورماك بباء عربى آموزانيدن. بيلگوروب آموزانيده و پيتچيده. بيلگوردى بباء عربى نمودار شد. بيلگور نموداركن. بيلگورور نمودار مى كند و پديد و آشـــار و
 بيلكــوت بكــاف عربـى طايفـه ایى اســت در جغتاى. بولماق و بولماغ و بولغاى و بَلماق ببـا هــاى عربى شدن.
بولالى بشويـم و بيابم.

بولديگ بكاف عجمى بشود. [والد فقير گويد بيلتاك و بلتى لال كه بزور سخن مى گويد. كه يا بمعنى باشد است .صـ

فصل الميم بويا ماق رنگ كردن.

فصل النون بنونكُو چُناغ كه از يراق اسب است. بويان اين طرف. بويون و بيون بباء عربى كردن. بوينيغه بگردن او.

فصل الواو
بو بباء عربى اين.

فصل الهاء بهراؤن ${ }^{\text {قول دست راست. }}$ بهلى بهله.

فصل الياء باى بباء عربـى غنـى و تـوانگر و مـنعم. [99 الفـ باب التاء

فصل الباء
هولاب بباء عجمى دميده و بباء عربسى آب را تُتراف خاى

「. كـــذا فــى الاصـــل در لغــت بخـــارى ( ص M^) "بهرادون" را به همين معنى آورده است
 دست داشتّن باز بدست مىكنند.

گل آلود كرده.
بولدى بباء عربى شد و بس و كافى. بولدى قيلدى بس كرد.
بولحار بجيم عجمى اسـتمالت دادن و بجـيـم عربى جايى كه لشَكر را صفسآرايى مى كنند و محل جمعيت لشكر.

بَلاليق و بَلالبِ يا بالا
بولاغ جشمه و خاكستر. بولغاشتى و بولغاشدى برهـم خورد. بولغاق برهم خوردگى اطراف.
 بولغاندى برهم خورد و آب گلآلوده شـد بولغاب چحيزى را برهم زده بولغانور و بولغاتور برهم خورده مى بیود.

بولغانجوغلوق تفرقه و پراكندگى. بولغانق بباء عربى كدر و تيره، گويند: بلغــانق سو يعنى آب كدر و تيره. بولغادى بيجحيد و بهم بيجیید. بولك بكاف عربى دوحيـز سياهـست كـهـ در گوشههاى كمان مىباشــد كــه آنجـا دو زهـا مى گذارند و مى جـسبانند. هولادى بدهن دميد.

ا. كــذا فــى الاصـلـ. در ابوشــقا، ايـن وازء بـه معنـى

(بالاليق" به معنى زاهدن است.

تايغانغه بكسى كه يافته است.
تايمانغونگ نخواهى يافت.
تابيب يافته.[ 09 ب]، مثال:
توب بيخ درخــت وغيـر آن و گفتـه: توبيـده تابيب آرايش آندين ملكـ و زينت
بولوب ايل ايحرا ملك آراغا شهرت
تايماغان ديگدور مثل نيافتن است.
تابتى يافت.
تا تار مى يابد.
تايغوجى يابنده.
تایماس نمىيابد.
تایلماس يافته نمى شود. تايلور بییدا میشود. تايسشور ايضاً بمعنى مذكور، مثال:

كيم تيلاب موندا تايقونغز يوقدور
تا بيشور يريمز وطن اوق دور
تايقوسى بايد كه بِدا كند.
تإِالى از آن وقت كه بِيدا كرد و بـرای بيـدا
كردن.
تاينالى تايافته.
$\rightarrow$
و شيرين نوايى است در ابوشــغا (جـابِ كاجـالين،


r. از آن ملك آرايش و زينت يافته است، در ميان ايل، ملك از آن شهرت يافته است. (ب)

در حقيقت وطن است. (كا

تيبه تَل بلند.
تويه فرق سر و تل.
تویا ايضاً بمعنى مذكور.

توب سيز و توب سوز بى بيخ.
توبى قعر آن و دّمه كه بعربى اعصار كويند.
تابشورماق تسليم كردن.
تابشورولدى سترده شد. تايوغ تعظيم.
تــاهوق خـــدمت بزرگـى كــردن كـهـ چـــون
بيكديگررسند دست بر سر گذاشته تواضـع
كند.
تابوقجى و تابُقْجى خدمتكار. تََنْگو بكاف عجمى دامنه زين. تايماق و تایماغ يافتن. تابا الماى نيافتن و بيدا نمى تواند كرد. تايقان دور يافته. تایقاى خواهد يافت.

تاياى بيدا كنم.
تايماغوم پيدا كنم و بايد كه بيدا نكنم، مئــال
معنى اول.
انيـنگـ ممــت بيـله كربولســا بادى
'شكـ ايرماس تابماغوم بو ايش كشادى
 اين كار را كشُاده خواهم كرد. اين بيت كه از فرهاء

مى باشند [نباشند در نسخة صسحيح نوشـته
[1Y] و غـيـر غــلام كـه در خـــمت اكـابر و
طايفة بيكار و لوند.
تاتماق حشيدن.
تابير جير و تابير حیلار ايـضاً بمعنـى مـنكور، تاتغيل بجش.
تاتاى بجشّم و جشيدن.
تات تورمس و تاتورماس نمىجشاند.
اوز اوزى بيرلا سوزلاشورغم دل’ تاتلبغ مزه دار.
تيترامه ملرز.

سلسله[اى ] كه زنان بر روى آويزند.
تيتراتمه تب و لرز.
توتاش مقابل و متصل و دو همرنگ.
توتاش تون دو مكان بهم متـصل و دو قبـاى تيووُك بكاف عربى و تاباك [ • \& الف] لگد.
توت غو جيزى كه به آن آتش روشن كنند.
توتاشدور روشن كن.
توتاشيب آتش درگرفتـه و آدمـى يكـديگر را
دريافته و برخورده بيكديگر.
توتاشتى ايضاً بمعنى مذكور.
توتاشدى در گرفت.
توتماق و تُتماق [ [ 4 ب] و تتنماق گرفتن.
تايماى نمى يابيم و نمىيابد. تايماى اولحان نيابندة آن.

تایان يابنده.
تابير اضطراب مى كند.

مثال لغت ثانى:
تابيرجى لار جو مرغ نيم بسمل

تِبب گفت.
تيبرانماك حركت كردن و جنبيدن.
تيبرادى و تيبراندى جنبيد.
تيبراتالماى نمىتواند و نمىتوانيم جنبانيد.
تيبرا بجنبان.
تيبرانور مى جنبد.

تيبتى لگد زد.
تييبـ منع كرده. تويْجاق اسب ابلق.

فصل التاء
توتون دود.
تُترقان برنج.

تُتْماج معروف است كه بعربى لاخشه گويند.
تات

 معنى ديكر هم مىدهد: عدل و داد و بحشـ .

1. جـون مرغ نيم بسمل به خود مى طيد و بـه خــودش

غم دل رامى كويد. (كا)

جريكـه ايــلابان ميـعاد و بُلـجار تواجی مر طرف يتكوردى اولجار '

فصل الخاء
تخاقو و تخق مرغ خانگى. توختاماغ قرار گرفتن. توختاسون قرارگيرد.
توختا قرار كير و بايست و آهسته باش. توختاماس نمى ايستد. توختمش [ا7 الف] آرام يافته . توختاما قرار مگير.
توختادى قرار گرفت و استحكام يافت. تيخ محفوظ، مثال: كـافر و مومن سارى قيلـسانكى ســاغليج نى آنكا ياس و نى مونينگ كونگلنى تيخـ

فصل الدال
 تيدى منع كرد. توداغ لب.
ا. يس از آن كه روز جمع شدن اردو ومحل آن معلوم


 كافر و مومن قيلسانگ سانيج
نى آنعاياس و نى مونينـ تينج
 ياسى هست و نه براى مؤ من حضور دلى دنى (كا

توت بغير بصيغة امر.
توتغوم گرفتم.
توتقوم بايد كه بغيرم.
توتقوسى بايد كه بغيرد و گرفتن.
توتماغوسى بايد كه نگيرد.
توتقونگ بكاف عجمى بايد كه بگيرى. توتانگ بكاف عجمى مى گيرى. توتقو گرفتنى.
توتوق ايضاً بمعنى مـذكور و گرفتـه شــده و
انقباض.
توتمادى نگرفت. توتوب گرفته.
توتويمين مى گیرم. توتغاج وقتى كه مى گيرد. توتاى بغيرد و بعيرم. توت لدى بگير آماده شده.

توتقاو نگاهداشتن.

گذار.

فصل الجيم
تاجانما برمگرد.
تاجانماديم برنغرديدم.
تايجى اسم پادشاهان قلماق.
تواحچى چایپار و بعضى چجآاریى را گوینـد كــه شتر دواند، مثال:

ترساک [ [ 4 ب] وتير ساك مرفق.
تيرناغ و ترناق ناخن. ترليكى يكتاى كه بعربى طاقيه گويند. تاراغ و تراغ و ترغاق شانه. تارغان شانه كردن. تراغيل شُانه كن. تارغاندا وقتى كه شانه مى كند. ترغاقليق شانه دادن.

تيركِن عنان. تورتغاى جكاوك كه بعربى قنبره گويند. تورساقان كاسهُ كلان. تورسُغ ظرف قِميز. تُورغه تُون قباى بزينت.
 تيراجیى بجبم عربى ناودان و لولة چشُمه. تارتيماق در كمين بودن. تارتماغ و نارتماق كشيدن. تارت بكشّ تارتاليم بكشيم. تارتمادى نكشيد. تارتامين بكشم. تارتيبان كشُيده. تارتبغ بيشكش. تارتيمادى كشُيده نشُد يعنى آن زمانه

فصل الذال
تُذرُوق دُم حيوان كه بعربى ذنب گويند.

فصل الراء
ترى بوست. تيرى بوست و زنده. تيرْيُ زنده.
تير كوزماق و تير كوزماك زنده كريد
تير كوز گوجى كاف اورل عربى و و ثانى عجمـى زنده كندند.

تيرالحان بكاف عجمى زنــده شــونده و جمـع
شونده.

تير گوزور زنده مى كند و مىنمايد. تير گوزدى نمودار شدر تيراك ستون.
تير گابان بكاف عجمى ستون نصب كرده. تير لاگان عرقناك، سلطان حسين ميرزا:
تيرلا کان مهوش يوزونگ نيگ ايله لطف باركيم كورماديك اول خوبيل هركز كل سيراب دان تورَن و تورنا كلنگى . تورغاى مرغيست كه آنرا جل گويند. ترجاك ناصيه و موى بيشانى.

كنايه از امتداد زمان است [ابتداء در نـسخهئ

صحیح نوشته].
r. كذا فى الاصل و بايد "زمان" باشد.
 هست كه جنين خصوصيتى را در كل سـيراب نيـز نديدم. (؟)

تاريله كاشته شده. كشيد و آتش زيانه كشيد و نوشت به اعتبار تاريق تنغى و مزرعه و دلگير. تاريغ ارزن. تاريقيب تنگ شده و به تنگ آمده[والـد فقيـر كويد كه شايد بمعنى دلتنـع شــده باشــد. ص]، مثال معنى ثانى:

دوست لار بو كيجه واقف بولونگوز خيقغاتورور
 تاريقتم به تنغ آمــدم [والــد فقيـر گويــد كــه بمعنى دل تنگ شدم است ص] تاريقغاندا وقتى كه تنگ مى شود. تاريقماغان و تارتيغماغان تنغ ناشده. تاريقمه دلگیر مشو. تاريقما تنگ مشو يعنى دل تنغ مشو. تاريقتينگ دلگير شدى. تَرخان قبيله ايست در جغتاى. تيرَك و تَرَكَ بكاف عربى درختـى اســـتـت كــه برومى قواق آقاجى گويند.

ا. دوستان بدانيد كه امسُب بدون او آشــفته جــان مـن از
 مصرع اول اين بيت در ابوشقا قدرى متفاوت استا وتا




تارتتى كشيد و بـه آن زمـان و بـه آن مـدت تاريقماق تنگ شدن.

تارتغان كـشنده [צヶ الــف] و آنجــه وى آنـرا تار تنگ و ضيق.
تارتما و تارتيما مكش. كشيدن خط.

مى كشد.
تارتيغان كشيدن و جواهر و غير آنـرا برشــته كشيدن. تارتانگيز بكشيد. تارتاردين از كشيدن.

تارتار مى كشد هرجه باشد، از امثال شمـشير و كمان و آه و غيره و بمعنـى شـرب مـــيع نيز آمده.

تارغاشمت چريشان شدن. تارغاتمه و تارقاتما پپريشان مكن. تارقادى پريشان شد و پاشيد. تارقاماق چراكنده. تارقاتماق چراكنده كردن. تارقاتماغيل براكنده مكن. تارقانگُ بكاف عجمى پراكنده شـويد بـصيغن امر تارقاتماغى چِراكنده كردن او. تارقاتنگ براكنده كردى. ترغاميشى تفرق. تاردى كاشت يعنى زراعت كرد. تاريب كاشته.

تيرماندى سخت و محكم شد.
تيرماب سخت و محكم كرده.
تيرمابان سخت و محكم كرده و بـه ينجـه و
ناخن خراشيدن.
توره عادت وقانون و حادشاه زاده و باماله سیر
كه بقد او مىساخته شده باشد كــه در روز جنـگ آنـرا بـه جــيش خــود گرفتـه جنــع

مى كنند.
تورى معابل و برابر و صدر.
تير گای كاف اول عجمى و ثانى عربى جيــده تورى گا بكاف عجمى بـصدر و بكــنج و بـه
بيخ آن و بايست و ساكن شو و صبر بكن.
توروش ايستادن و صبر و طاقت.
تورماق ايستادن.
تير گاب بكاف عجمـى چحيـده و برحيـده [و] تورمايين بيس از آن كه بايستد. تورماستنگغه بكاف عجمــى باينكـه نخــواهى

ايستاد.
توراى بايستم.
تورغيل بايست.
تورار مى ايستد.
تيرماك خیلدن.
تيرماديم نحتيدم، مثال:
جو وصل روضه سيدن تيرماديم كلى هركز نيحا توتار مينى بلبل ديگى آه و زارى بيلا '

تير بجین و بر چحين و عرق.
تيرمه محین.
تيردينگ چِيدى.
تيريب برجيله.
تير گونگ بكافهاى عجمى بايد كه برجينى. و حییی كه چرحخ داده شده.
تير گاميش برجیلده و ضبط و جستجو كرده.
تيريلگان جحيده شده.

ديده و چائيده و جستجو كرده.
تير گادى جستجو و ضبط و حفظ كرد.
تيرگَ بكاف عجمى دفع و منع.
تير گاماك دفع و منع كردن
تيرين عميق.

تيرينع بكــاف عجمـى عميـق [سء الـفـ] و تورغاى بايستد و ســاكن شـود و نـام مرغـى است كه آنرا طويغار گويند.

تورميش و توروب ايستاد.
تورغالى از آن گاه كه ايستاده.
تورغان آن كه ايستاده.
تور بايست [ [צ\& ب] و ساكن شو و بیا برخيز و دام بمعنى شــبكه و صــدر خانــه و كــنج

بجحين و بر چحين بصيغة امر.

تورت جهار.
تورتاو خهار كس.
تورتونج جهارمين.

ا. جون از روضة وصل او هرگز كلى نجیيدم ؛ جطـور مثل بلبل، آه و زارى مرا در بر مى كيرد.

تورادى و تورودى جيزى از عدم بوجود آمد. توورايدى كرده باد.

تارماشماق چنگ و ناخن زدن. تارماشيب چنگى و ناخن زده، مثال:

جيقدى زلفين سالغاج اوق حاه زنخداندين كونگل [ [\& اله] عنكبوت اول نوع كيم تاريغا جيقغاج تارماشيب تارماندى خنگ زد، مثلا بر ديوارى يا درختى بالا رفت.

توروغليق و تورلوغ برده خر گاه صحرانشُينان. تيورآلماق فرورفتن و سوزن و امثال آن. تِيوروٌى بكاف عربى سوزن و مثل آن فروبـرده و بيوند و بخيه و ته شده و وصلة خرقه. تيورولدى سوزن و امثال آن فرو رفت. تيورلوب و تيـوراب سـوزن و مثـل آن فـرو رفته.

تيور آتاى سوزن و مثل آن فرو برم و ته كنم. تيوراليب فرو رفته سوزن و امثال آن ، مثال:

قتل قيلد نيخ كونگلومى بات بير كفن ديكماك ايكين اوقلارينگ دين قالديلارجان برده سيدا تيوراليب「
 زنخدانت بر آمد و همجو عنـو


 (ابوشـــا جــاب كاجـا جوادى است.
r. كـُتى دل مرا عجبـا كفنـى حاضـر دارى؛ تيرهــاى

خانه و باماله ريـسمان و غيـر آن پيحانيــده بستن باشد.

تورلانغان آن كه ريسمان و غير آن ییچحانــد و بندد و برشته كشيده، مثال : يرده لار بيـر بيريعـا ايـلانغـان درّ و انجمدين اينجو تور لانغان'

تورلادى ريسمان و غير آن چییچید. تورما و تورمايى لباس كه صلحا مىيوشند. تورتاو و تورتالاسى و تورتالا و تورتاولا ايـضاً بمعنى مذكور. تورتان پوستين. تورغوزماق برخيزانيدن. تورغوزونع بكاف عجمى برخيزانيد. تورغوز مايين بر نخيزانيدى. تورلوک بكاف عربى يک نوع.
تورلو تورلوک هر نوع جنسها و غمها. تورغو نگينى كه بادشاهان بر سر حكم و پیروانه مىزنند [والد حقير گويد كه ايـن عبـارت در نسخه صحيح نيست و در آنجا چنــين اسـت كه قماش رنگينى است كه بـر سـر احكـام مى جسبانند جهت حفظ كاغذ ص] I. بردهه ها يكى بيك در كنـار هـم ؛ بــا درْ و مرواريــد
 برده لر بيربير كه ايلانغان/ درّ انجمدن اينجو تورلانغـنـان

توزاتاى راست كنم و بسازم.
توزاتيب راست كرده و تمام كرده.
توزات راست بكن و بساز بصيغة امر.
توز دشت هموار و راست، مثل نيزه و تيـر و توزدى راست كرد، مثال:
جان آرا تغين كوروب كونگلوم قوش توزدى نوا طوطى دين كيم تكلم ايلا كاى كوزكو كوروب' به معنى خاطر خوش شدن نيز آمده.

توزارمين به معنى ثانى است، مثال:
كر جفا قيـلسانگ بنكا و قيلمـاسنگى داغى وفا
اوز كالاركا نى وفا قيلسانگ توزارمين بیوفا「
توزانگُ بكاف عجمى زمين نرم پر خاك كـه سنگ نداشته باشد. [80 الف] تيزماك برشته كشيدن.
تيزيب برشُته كشُيد.

نيزيلعان برشته كشيده شُده.



 كيم تكلم ايليكاى كوزكو كوروب. r.




 حساب نمىشود، و ممنون خواهم بود.

تيور مى گويد.

فصل الزاء مرد راست و اسباب مجلس بحين و سازى به آهنـگ آر بـصيغة امـر و ميــان دو كـس موافقت انداختن و نمك و غبار و هموار و باماله صبر و طاقت و كرده.
 توزمادينـگ بكــف عجمـى صـبر نكـردى و طاقت نياوردى. توزگايمو بكاف عجمى آيا صبر كـرد طاقـت آورد و طاقت بيارد. توزماس مين طاقت نمىآرم. توزاك بكاف عربى راست. توزلكبدين از راستى آن. توزلوك بكاف عربى راستى. توز لوكيدين از راستى خود خودشى. توزايتمك راست كردن و ساختن. توزاتتى راست كرد و تمام كرد.

نگاهت ماندهاند فرورفته در يردة جان من. اين شعر در ابوشقا به صورت زير زير آمده است:
 اوقلارينك كبم فالديلار جان برده سيغه تيوراليب. (كا

توشتى افتاد و از اسب و بلندى فـرود آمــد و بمنزلى قرار گرفت.
توشارگا بكاف عجمى فرود آمدن. تشكويير منزلگاه. تاووش صدا و آواز و صداى بِا.[80 ب] تاوش صداى با و صدايى كه بغفلت شنوند. تاشيقماق مانده شدن. تاوشالماق ايضاً بمعنى مذكور زبون شدن. تاوشالديم مانده شدم و زيون شدم. تاوشالور مانده مىشود و زبون مىشود.

تَوشقان و تاوشقان خرگوش. تيشكارى بكاف عربى برعكس. توشماك فرش كردن. توشالدى انداخته شد.

توشاب فرش كرده مثال: توشاب قصر ايجرا يوز ديباى گلرنگ قوييلدى تخت گردون ساى كلرنگ'
توشاليب فرش شده توه ايضا بمعنى مذكور.

توشالگاج بكــاف عجمـى جـيـزى كــه فـرش كنند.

توشحاى فرش بكن. توشُالى فرش كنيم. توشاك نهالى. توشوق مثل.

ا. درون فصر را با صد ديباى كلرنگ فرش كـر كـرده؛ در آنجا نهاده تخت كردون ساى كلرنگ.

تيزلگاى برشته كشيده شود. تيز برشته بكش بصيغة امر و زانو. تيزدى مهر[ه]ها در رشته كشيد. توزوك بكاف عربى ساخته و حاضر و مـزين و با نظام يعنى آراسته و در رشته كشيده.

تيزاك سرگين.
توزغو از هـم پاشيلن و پارچهن حريـر كـهـ بـر احكام جسبانند. توزغونوب از هم یاشيده شد. فصل السين تسسا اگر منع كند. توسقاوول قراول لشكر. تَسَكر وازڭكون. تسكرى بكاف عربى بر عكس. توساميشى رجوع فرمودن. توس غبار. تاس، طاس.

فصل الشين تيشى و تشى ماده. تاشاق و تشاق خصيه. توشماق افتادن و فرود آمدن. تشماق ايضاً بمعنى اول. تُشُور فرود آر.

توش طرف و جانب و سينه و برابر و دوجار تاشلاماق انداختن.
شده و خواب و وقت نيم روز و آن وقـتت تاشلادى پرتاب كرد.
تاشقونجه و تاشقوجه تا از سر بدر رود و آب
و غير آن، مثال لغت اول:

است كه آفتاب شروع بغرم شدن كند، مثال
آخر:

قدحغه باده تريـاقينى تاشقونجـه قوى الى سـاقى كه غم زهرى بيله جاميم تولوبتور بلكه تاشيبتور
تاشيب از سر بدر رفته.
تاشقون ايضاً بمعنى مذكور.
تاشقوجى از سر بدر رونده.

تيشو ک و توشوك بكــاف عربـى و تيــشينگ

تيش سوراخ كن و باز كن بـصيغة امـر و بـه
امالة ، دندان.
تيشيلميش سوراخ شده [ [\& ب].

تيشّالى بكاف عربى براى وا كردن و واشود. تيشّلردا در وقت دندان گرفتن. تيشلار گا به دندان گرفتن. تيشغاراب گزيده و دندان گرفته.
F. F. الى ساقى ترياق باده را در قدح بر كـن تـا سـر رود؛


جاميم." (كا)

توشــدا كوردوم عارضين كونگلومنى بوزدى عشـق ايلـه اول قدر گرم ايتى' كيم توش وقت خورشيد ايتما گاى توشخيل [\&\& الف] خواب ببين. توشكورديم خواب ديدم. توشكا بخواب، مثال: گِيجه كيم توشكاگير كاى اول سعادت اخترى؛
 بيدارليغ. توشكبلدى از برابر آمد. توش اولغاج آن وقت كه دوجار شد. تاش بيرون و سنگ. تاشقارماق بيرون بردن. تاشقارى بيرون. تاش بقه سنگ پشت. تاش آشيح ديگ سنگى كه بعربى بُرمه گويند.

ا. در حاشيه: اولدى. r.
 كه وقت گرم شدن خورشبد در نيم روز.



 بيرمگيل يا رب منگه اول اويغودين بيدارليغ؟

$$
\begin{aligned}
& \text { سوراخ. } \\
& \text { تيشو كلو سوراخ ها. } \\
& \text { تيشمك سوراخ كردن. } \\
& \text { تيشلگان سوراخ شده. }
\end{aligned}
$$

تُغاز زاغ سياه.
توغان شهباز.
تواغ ناخخ و سربوش لنخرى و قزغان و غيره
آن.
تويغان سير.
تويغارمائين سير نكرده و آگاه نكرده.
تويغارغالى براى سير كردن.
تويغاريبان سير كرده.
تاووغ مرغ خانگى. [8V الف]

فصل الفاء
توفراغ خاك.

فصل القاف
توقسان نود.
تاووت مرغ خانگى.
تقى ديگر.
توقمار تير بى بيكان.
توقساباى ايشيك آقاسى باشى.
تويوت نوعى از شعر است ، نوايى گفته: انگامايين سوزدا تويوق بحـرينى「قايسى تويوق بلكه توشوق بحرينى

تيش سُرْكو مسواك.
توشلوت طرف.
توشومدين از هر طرف.

فصل العين
تُواع سم مركب.

فصل الغين
توغرى راست.
تاغ كوه.
توغراماق ريزه كردن.
تغاى خالو.
توغ گرد و غبار.
توغمات طلوع و زائيدن.
توغتان از مادر زاينده.
توغنان ايضاً به معنى مذكور و دو برادرتوام.
توغنالى براى زائيدن و تا زائيده.
تغيغلى زاييد
تاغــار و تغنـار ظرفيـست كــه بفارسـى نيـز
مستعمل است و از پوست ســاخته شــراب در آن مىريزند، مثال:

كيتور ساقى تاغارى بحر تمثال
قدح كشتى سين اول بحريغا سال
تغارى بحر تمثال؛ قدح كشتى سين اول مى بحريغه
سال ." (كا
r r مقصور، و "توشوق" نوع ديعريست از نظم تركى و

ا. ساقى بيار آن تغار بحـر ماننــد را؛ و بيانــلاز كـشتتى



توقولماق بافانيدن. توقولميش و توقُلقان و توقولغان بافته شده . تويقون[\&V ب] باز سفيد. تويقارماق سير كردن. تويقارماس سير نمى كند. توقغان ازمادر زاينـده و طلـوع كنــده، مثـال

> ثانى:

ايمدى بوتكان سرو ديك هرسارى قدى جلوهكر تانكلا توتغان مهر يانگليغ حسنى روز افزون ييگيت

فصل الكاف تكبير ارناك انگشت سبابه. تُعى ذرت مقَشُر. توكى برنج و ارزن. تكَنْ تابه آش كه بعربى نَقِير گويند. تكلَاى نيمحجه كه بعربى بَغْلَتاق گويند، نـوعى از ثياب است.

تك بكاف عربى بدل و مثّل آن و تنها. تيك تورماق دم نزدن گفتگو را و بس كردن. تك تور ساكت شو. تك تورغيل ايضاً بمعنى مذكور.



 جهان را مسحور مى كند.

و آن دو بيت است كه سه مصرع آن تجنـيس و ايهام باشد. تاقه تقه ' كه بر اسب ميزنند. تاياق عصا و دگنگ.

توقوز عدد نه و عادت جغتـاى اســت كـه در مجلس شراب اگر از قدح يك قطره بريـزد نه قدح ميخورند واگر قدح بريزد سى قدح ميخورند و معنى ديگر اينكـه اگـر از قــــح كــسى قطـره بجچكــد نـه قــدح همــانكس ميخورد و اگر بريزد سى، مثال:

غم غذاسى آراسيده قانى تر كانه اياق تور آتينى بيله تامسا توقوز اقسه اورتوز

توقاشماق بهم خوردن.
توقتادى استحكام يافت و ساكن شد و فـرو
نشست.
$\rightarrow$
به آواز هم اطلاق مىــــود و صـوردتى غيـر منـتظم




 درست ترى دارد: نمىدانى در شـعر بحر تويوق راء كدر كدام بحـر تويـوق است و كدام توشوق.
ا. "تقه" به معنى نعل اسب است است

 قدح بايد خورد و اگر سر برود سى قدح.
 باشد.

توكماك ريختن. توككوجى ريزنده.

تينكى بكاف عربى هذيان كفتن بيمـار كــه از ضعف عقل وى زايل شده هذيان مى گويد. تيك بكاف عربى بدوز و تيز و تنها. تبكماك بكـاف عربـى دوخـتـن و كاشــتن و بكاف عجمى گوش انداختن بـه حرفـى و

جسبيدن.
تبكار گا بدوختن و كاشتن
تيكتى بكاف عربى پارجه دوخــت و درختـى كاشت و بكاف عجمى بـه آن جيـز خــورد

ومتصل شد.
تبكدى خورد و رسيد.
تبكمدى نخورد.
تبحيب بكاف عجمى به آن خورد و رسـيد و بكاف عربى [9^4] كسى كـهـ از حيـرت

ساكت شده.
تبكوردى به آن خورانيد و رسـانيد، و متـصل
كرد.

تيكسا اگـر بــه آن بخـورد و برســد و لياقـت
داشته باشد
تبعُماس بكاف عجمى كياقت ندارد. تبگن بكاف عجمى و تكان خار. تيعرو بكاف عجمى و تــيكن هـردو بـا لفـظ

تبگروك ايضاً بمعنى مذكور.
توگول بكاف عجمى نيست. توكولدوم گره شدم. توكولما كره مشو. توكا باش بكاف عجمى لوح مزار. توكان داغ.
توگون و توگن بكــاف عجمـى ايـضاً بمعنـى مذكور و كِرْه.
توكوز معمور و همه و بیى مثل و بكاف عربى تمام و مكمل.

توكونسا بكاف عربى [4^ الف] تمام و آخـر شدن.

توكانگانيلدى كاف اول عربى و ثانى عجمـى تمام كرده شد و تفحص كرد. توگوشماك كاف اول عجمـى و ثــانى عربـى جنز كردن. توگ بكاف عجمى موى. تكاميش و تكاميشى از عقب كريخته رفتن. تغشمـشـى و تيگشميـسُى در درگــاه پِادشــاه ايستادن از روى خضوع.
تگاو بكاف عجمى آبى كه از درّه ميريزد. توكولگوديكدور 'كاف اول و ثالـث عربـى ور أـيز ثانى عجمى، مثل آنــــت كــه بريـزد. والــد

ديغر استعمال مىشوند و به معنـى انتهـاى تيلمور حيرت در نگاه.
 ماندن و حشم فـراخ كـرده و نظـر دوختـه نگاه كرده. صباح و فلانه تيكن يعنى تا فلان. تيكرامه اطراف. تيلموردى حيران شد و چشُّم را فراخ كرده و نظر دوخته نگاه كرد.
تيلمورور حيران مىشود و حشم را فراخ كـرده و دوخته نگاه مى كند.

تلا و تالا سبزه زار.
تاله تاله باره هإره و ريشُه و ريشُه. تالاج احول. تبلِكى كلاه.
تيل زبان. تيلنى زبانرا. تيلاك بكاف عربى طلبيدن . تيلارمين و تِلترمن مى طلبـ تيلامان نمى طلبم. تيلامين بطلبم و نمى طلبم و بزبان افتادمّا. تيلاب و تيلايى طلبيده. تيلاى بطلبم و طلبيده. تيلادى طلبيد. تيلادنگ طلبيدى. تيلار مى تخواهد.
تيلكان شاهين. تول زن بیشوهر و دول.
r.r. يـغى برسر زبانها افتادم.

تيعرا بكاف عجمى واطراف و دايره.
تكيل بكاف عربى اميدوار و منتظر باش.
تبكيش بكاف عربى بقدرى كه برسد و كـافى
باشد.
تيعيرمن بكاف عجمى آسيا.
تبكــشار بكــاف عربـى جمـع مـى كــــد و بــر
مى جيند، مثال:
هرنى كه او كسوتسانگ آور جاغدا نرخ عرض كونى بارجه نى تيكشار بو جرخ' تكه بُز. تالاق و تالاغ سيرز كه بعربى طحال كويند. تُلاغ پاتابه كه بعربى لفاف گويند. تُلماجى زباندان و مترجي تُلفوق و تَلوُب خيك. تَكِمِ بسيار. تال درخت بيد و شاخ [94 الف] درخت. تيلمورماك اشك كردن حشـم. تيلمورورمين اشك ميريزم.

ا. روز خريد هر قدر هم قيمت را ارزان بكيرى ، ايـن خرخ روز عرض مـمـه را روى هـم جمـع خوامــد

كرد.(كا).

تالاش و تلاش حركت بسيار.
تالاشورايردى يعنى تلاش مىكرد. تالينماق تلاش كردن و اظطراب كردن. تاوولغـا و تاولغـا و تاولفـا خــود كـه برسـر مىزنند و مغفر. تايِلغاج لغزيدن با. تايليب لغزيده.

تايلور ميلغزد.
تايلسا اگر به لغزد.
تيلكوروب بكاف عربى يعنـى ايـستاده [والـد فقير گويد كه ظاهر اينـست كـه بـه معنـى ايستاده گوش بسخن مى كند باشد ص]. تيلــوك بكــاف عربــى V• الــفـ] و تلــو

سوراخ
 تيلبه ديوانه.

تيلبه راب ديوانه تر و ديوانه شده.
تيلبه لار ديوانه ها.
تيلبه ديك مشل ديوانه.
تيلبه راگان بكاف عجمى ديوانه شونده. تيلبه راگاج به كاف عجمى از وقتى كه ديوانه
شبلبه رانگاج ديوانه كرده.

تبلبه رادينگ بكاف عجمى ديوانه شدى. تييا آلمان نمىتوانم گفت.

تولى تلى تر كه بعربى قشر الغُبَر كويند.' تولكو بكاف عربى روباه. تولوى آيينه.

تالين سگى كه مانـده شــده باشــد [ 49 ب] و زبان بيرون آورده باشد. تالمات مانده شدن. تالدى مانده شد. تالدينگ ماندى. تالغاى مانده شود. تالغوم مانده شوم. تاليقيب مانده شده و سست شده. تاليق تى سست شد. تاليقديم سست شدم. تالغا و تالقا يغما و تاراج. تالقه باد كه زياده وزد. تالاى يغما كنم. تالاردين از يغما كردن. تالاب تاراج كرده. تالغان يغما و تاراج. تالقان ايضاً بمعنى مـذكور و مانــده شــونده و مانــده شــده و گنــدم نارســيده را پخـــتن و خوردن كه آنرا سِوتال گويند. تالقاندى تالان شد. تالغانكيز و تالقونكوز به آتش بسوزيد.
$\qquad$

طيور كه هرسال يــى مرتبـه بـر ميريـزد و قرض ادا كردن.

تالينور مىجنبد.
تولو گوم هى تولوم بكاف عجمى در عروسى و شادى رقص در تركستان مـى كنـــد و بـه آهنگ اين كلمه را مى گويند.

فصل الميمم
تموز تابستان.
توماشاب شال بشم شتر.
تَمغاق كام كه بعربى حَنَّى گويند.
تمور ياريق جوشن. تمشوق منقار مرغ.
تومشّوق و تومشوغ بينى هر جحيز. تام قطره و سقف و بام خانه.

تامماق چچكيدن.
تاميزماق چكانيدن.
تامجى محل چچكيدن و چچكيدن قطره كه چچكه
گويند.
تامجيلر مى جكـد.
تاميز بحكان بصيغة امر.
تامز گوساله.
تاميزيب چكانيده.
تيم تيم قطره قطره و چركند بركند و گُـلْ گــلْ
[ VI الف].
تيميسى تبب بويى ادراك مـى كنـد كـه گوئيـا
ادراك نمى كند و صدايى مىشنود كه گويـا

تييا آلماى نمىتواند گفت و منـع نمـىتوانـد كرد. تولوق و تولا و تولاى بُر. تولولوب پرشده.
تولقان ايضاً بمعنى مذكور. تولغان گردانيده و بیچجيده. تولقاننى برشدن آن. تولغاى برباشد. تولقوم بايد كه چركند و حر شوم. تولون بر و تمام و ماه بدركامل. تولون آى ماه تمام كه برشده و غروب. تولغاماق و تولغانماق پيحجيدن. تولغاندى بيحچحيه شد. تولغانيب پيجیده. تولغاب به بيچحان.

تولغا به بيج.
تولغار مى پيجد.
 [
تولفاشيب بییچیده.

تولغاتورمين مىیيبجم. تولغاماى جرخ ندهد. تولاكى ريختن مرغ بر خود را. توللك بكاف عربى وقت ريختن چر كه بعضى

$$
\begin{aligned}
& \text { دست او رآييحيد. } \\
& \text { تولغاندورب بيچحيده و گردانيده. }
\end{aligned}
$$

نمىشـنود' و جیـيزى مـىفهمــد كـه كويـا تيمور آهن.
تيمور قاناب نوعى است از اردى [ [ ب]].

تيماغيل منع مكن. تيماغان آنكه منع نمى كند. تيماغور ضعيف و ناتوان و رحــم مـى كــــد و ضعيف مىشود.

فصل النون تنغرى و تينغرى الهُ تعالى. تينغز دريا.
تنعه زر رايج. تنع جِگونه. تنيمش سو آب ايستاده. تونقَطار يساول و كشيكجّى و پاسبان. تانيغان و تانقطار پاسبان. تنعغال يرليغ يعنى حكم كلى. تانماق بسكون نون انكار كردن و به كسر نون

شناختن.
تانار منكر.
تانماك منكر شدن. تانمه منكر مشو.
تانماديم منكر نشدم.
تانگارغه بیچچيدن و بستن.
r. كذا فى الاصل و غلط است، در ابوشــقا و سـنـكلاخ (حاب روشن خياوى) "تـيمورقانات" كـه بـه معنـى "آمنين بر" مىىنيد.

نمىفهمد و امثال اينها.
تومان كنايـه از بـسيارى اســت و د در بعـضى ولايات هزار و در بعضى ولايات بنجهـزار و در بعضى ولايات ده هزار را مى وريند و ورار ورا از اين شعر سلطان حسين ميرزا هزار ظاهر
مىشُود:

يوز تومان خسرونى شيرين لعليقه فرهاد اتيب
تماجاميشى مضايقه.
تامار و تمور و تامور رگ.
تاميش ماق شـراب را بتـانى خـوردن جهــت
ادراك لذت از غايت ذوق.
تاميش تاميش اندى اندك.
تاموغ و تاموق جهنم.
.. در اصل صدايى "مىشوند و كويــا نمــــــود" كـــ
درست نيست .
r. شـيرين با لعل لب خــود هـزاران خـسـرو را فرمـاد
كرده است: و ليلـى بيـــمارى را در عـــق مجنـون
ساخته است.

$$
\begin{aligned}
& \text { تويمايين سير نشده و سير نشُدم و آكاه نشده. } \\
& \text { تويماغور سير نخواهد شد. } \\
& \text { تايماس نميداند. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بیعدد ليلى نى قيلغان عشقيده مجنون ييكيت } \\
& \text { توموش حرف مزن. } \\
& \text { توموشتى حرف نـزد و از عجلـه و غـضضب و } \\
& \text { حزن ساكت شده نشست. } \\
& \text { تويماق سيرشدن. }
\end{aligned}
$$

توناگون ديروز. تَنْگُ اتى يعنى روز شد
تَنْع يولدوزى ستاره روز كه زهره است.
تينگ بكاف عجمى برابر .
تبنكى مثل آن مثال:
هم نهادى فلك نهادى تينكى
「 هم سوادى جهان سوادى تينكى
تينگغور همسر و همحشُم
تانما مدان و گمان مكن.
تاندى دانست.
تانير ميداند.
تانيماى نميداند و نميدانم.
تــانى المــاى نميتـوانيم دانــست و نميتوانــد دانست.

تانيلماس دانسته نميشُود.
تانلاب ميداند و تميز و فرق ميكند و ميفهمد واختيار ميكند و فكر كرده، مثال معنى آخر: خطا حينيده تانلاب نازنين لار برى غلمان وش و حورا جبين لار
r. هم نهاد او نهاديست مثل طبيعت فلك؛ هم تــاريكى
 مىتواند "آبادانى " و يا "سواد شهر " باشـد
 جبين را انتخاب كرد. نصيرى "تانانلاب" را با به معنـى
 استرآبادى در سنكلان آن را با به معنى "انتخاب كردن
 گونه مىدهد: "خطا و جــين دا تـا تـانلاب نـازنين لار؛ ملاحت رسميدا سحر آفرين لار."

تانگيب بكاف عجمى و سكون نون بريـسمان
بِيجیِه و بسته.
تانگد يلار بريسمان پیيجيدند و بستند، مثال:
حرير و حلّه ايحرا باغلابان حست مرصت مهد ايجينعا' تانگديلار رست 「

تانگسام بيپچيده و بسته. تانگاسانگ بكاف عجمى اگر ببندى. تانگاردين از بستن. تانگالاماق بیتِيده بستن و ياد كردن. تَنسُوق جنس نفيس كم ياب. تانسوق و تانسوغ تعجب كردنى . تانگيزغاب [VY الف] تعجب كرده. تانگيزغاما تعجب مكن. تانگُ بكاف عجمى صبح و عجب مثلاٌ گويند نى تانگ يعنى چچه عجب. تانكغاجا و تانكغــاتيكرو تـا صــبح و تبكـرو ادات انتها و غايت است. تانگلايم و تانگيم كه هـر دو بكــاف عجمـى اولين روز من.
تانگْلا اول روز و فردا.
تَنَكْدا فردا.
تانگا در فردا.
 "ايجِيندا" است
 امرصّع بيجيدند. "روست" به معنى محكم و درست

تُيْناق و تويناغ سم و ناخن.
تويناك خربزه.

تانلاميش [ [VY ب] دانسته و فهميده و اختيـار
كرده.
تونار آن باشد كه بجحيز باريكى يــا بـه آفتـاب بدقت نگاه كرده جشم خیيره شود و تيرگى جُشم و آتش شعله ور. توندى جشّم خيره شد.
تونگل بكاف عجمى بفراغت نوميد شو. تُنغُل نا اميد. تونگُلدى نا اميد شد. تونگولوب نوميد شده.
تون قبا و جامه و ساير لباس و باماله شب. تونع بكاف عجمى و به امالـه ظـرف مطلــق



$$
\begin{aligned}
& \text { ببند. } \\
& \text { تونگوب از سرما يخ بسته. } \\
& \text { تونگار از سرما يخ مى بندد. } \\
& \text { تونبان زير جامه. } \\
& \text { تون گيجا و تون آقشام ديشب. }
\end{aligned}
$$

تونگلــو ك كـاف اول عجمـى و ثــانى عربــى روزنهاى كه درسقف خر گــاه صحرانـشـينان وريان
 رفتن دود باز مى كنند و جپون باران مى آيــد و سرما مى شود مىیبوشانند.


> بسيار.

تونبك بكاف عربى سازيست كه مـسخره هـا
مى نوازند.

تانيب بفهمان و فكر كرده،[والد حقيـر گويـد كه ظاهر اينست كه تانيت باشد.] مثال ثانى: تانيب اول فصل رنگين اهل نيرنگ موافق ايلا كايـلار قصـرنى رنع' تانلاغان شناسنده. تانلاغانالر شناسنده ها. تانيشماق يكديگر را شناختن. تانيستى شناختند يكديگر را. اتانيمغه نشاسد.
تنبول برگ خوش بوست در هند كه هنـديان
مى خورند.

تَنقال به لشگر خبر كردن و گفتن كه در وعده گاه جمع شوند. تَنْقا شتر. تُنُُوز خوكى تانوق گواه. تانوغ آشنا.
 مصطفى كاجحالِن كلمة اول آن را "تابيب" مى انيخواند



 مطابق آن قصر را رنگ كردند."

تيندوزوب متكلم و امين و مستمع ساخت. تنيب شنيده. تينما حرف مزن.
تينماغور ضعيف و ناتوان مىشود. تايانغان تكيه كنم، مثال: ضعفم ايحره قصر تاميغا تايانغان ديك دورور هر سارى كورسانگ يا بوشقان كويى نيكى ديواريده تبنگاى بكاف عجمى سربينى.
تويون سير.

فصل الهاء
تيوه شتر.

فصل الياء تاى گُره اسب.

توى وليمه و عروسى و ضيافت وسور و نـام مرغيست بعربى جرجل گويند.
F. F. اين بيت با آنجه در ابوشقا آمده فرق دارد:

 ومعنى بيت خير مطابق ترجمهُ كاجالين جنين است
 جسبيده كامى ببينى، از فرط ضعف مر من جـي
 نصيرى به عوض "سامان" (كاه) "هر ســارى" آورده است كه معنى "در هر سو" را مى دهد.

تينماق آسـود گیى و آرام گــرفتن و اسـتراحت كردن، مثال معنى ثانى:
ضعف وقتى كوييدين جيقـــاق تخيــلّ ايلاسـام 'ايكى قاتلا بير قدمدا تينماق ايسترمين هاريب

تيناى آرام گيرم. مثال:
عقل رنجيدن امان ايستاب توتوب مين ميكده
ایى خرد قوى كيم تيناى بير لحظه بو مأمنارا
تينمادى آرام نگرفت.
تينالماى آرام نمىتوانم گرفت، مثال:
ايشيتكاج عشق و [Vr ب] عاشيقليق سرودين اري
تينا آلهاى كوزيدين عشق رودين
تيندى آرام گرفـت و ســخن گفــت و گـوش

ساكن شدن باشد.
تينسا سخن بغويد و گوش انداخته بـسنود و اگر منع كند.
تينساى سخن بخويم و ساكن شده بشنوم. تينگانگاى بكافهاى عجمى سخن گفته شود و
شنيده شود.

ا. وقت ضعف اكر خيـال بيـرون رفــتن از كـويش را
 خستگى در كنم. r. از رنج عقل خواستم امان بغيرم در ميكده؛ ای خرد بگذار يك لحظه در اين مأمن آرام بگيرم


 ابوشمقا مصرع دوم ححنين است:" تيا آلماى كوزوندن ايكى رودين ".

حایار به جيم عجمى كسى كه به ايلغار رود.
جآآرسيز مىبريد به دو معنى.
جایِقان آنجچه بريده.
جوب به جيم عجمى راست و لايق و صدق. جويروشوب اصل و از عقب يكديگر رفتند. جويجوق به جيمههاى عجمى مرغى است كــه به رومـى [VF ب] بقنـه جــــادو

كنجشك را نيز كويند.
 چوبولغان به جيم عجمى آنجَه پِاره پاره شــده و پارچجه بسيار كهنـه و جییـزى كـه سـر آن بــاره و ســوراخ شـــه باشـــد و ريـسمان گرديده به جیيزى بستن،مثال معنى اول: بر هووبولغان تاريدورور افلاكى قصريغا كمند كيم اورور قصرايسكى شاليدن كسوت انعاء

$$
\begin{aligned}
& \text { است: "جَآيشتى هر كيشّى بير سارى تورماى". }
\end{aligned}
$$

نقطه كذاشته
"لغت جغغتاى و تركى عثمانى" تاليف بخارى.
مى خرواهد از شال كهنة [عشّق] قبايى بــر آن بـسازد
است. " هر جوبولغـان تاريــدورور افــلاك قـصرينا
تار منگوله او بر قصر افلاكى كمنديست؛ گونيبا كه از
شال كهنه عشّق لباسى بر او هست."

باب الجيم
فصل الباء
جيبون كوغ به جيم عربى كه بعربى كلةُ كويند.
 در معركه و دستبرد نمايان نمودن.

جِبلقان ريزهترين چرهان جإبقون به جيم عجمى ايلغار و تاخت كـردن و چحرخجى دو لشكر و برف و باد و باران.

جاییغون دمه و برف.
جايقونجى تاراجكننده.
جايمات دويدن و سر بريدن، مثال معنى ثانى: قتل ايشى گا جون يانيدن جكتى تيغ
باشين آنينگ حايماق ايحون بيدريغ'
جايتى دويد و قطع كـرد و دوانيــدن اسـبـ و
فرود ${ }^{\text {آ }}$ اوردن تيغ
جايتوردى دوانيد.
هایان دونده و خفتان كه بينـه و كهنـه شــده
باشد.
حهان جامةُ كهنه.
جايّب دويده.
جايشتى دويد با جماعتى، مثال:
حايشتى هر كيشى برسارى تورماى
يارم ساعت توروب بر دم اوتورماىی

1. براى قتلش جون از نيام كشيد تيغ؛ براى بر يدن سر او بیدريغ.
r. در اصل "فروز آوردن" كه معنى نمىدهد.




اول عجمى و ثانى عربى اميدى كه حصول
آن مقرر نباشد و سخن.
حابين و جيين به جيم عجمى مگس.

فصل التاء
فصل الدال
جاودى به جيم عجمى بسياركـشـت و نامــدار
شُد و شهرت يافت.
جدار به جيم عجمى تحمل
حيداماف تحمل كردن.
جيداب َبر كرده و طاقت آورده. جيدارمين صـبر مـىكـنـم و تحمـل مـىكــنم و
طاقت مى آرم.
جيدرمين مىايستم.

جيداغاى صبر كند و طاقت آرد.
جيده مان نمىايستم.
فصل الراء

جَر كاه به جيم عربى جمعيت به جهت شكـ شكار.
 و اسب راندن و آلاى و بلـوك و عـزّت و و
جيركا به جيم عربى آلاجوق. و مراتب.
جرَ سِسر.

جرجرك و جيرجيـرك بكـاف و جــبـهــاى


فصل الجيم
 عجمى مثل و افسانه. جو جوک' به جيم هاى عجمى و كاف عري وبى شيرين و لذيذ و خوش مزه.

جوجوت شيرين كن. جوجو تماكى لذيذ و خوشمزه كردن. جيحاكى به جيم هاى عجمى رياحين. هُوْاج به جيم هاى عجمى حتر. هيجيغ 'به جيم هاى عجمى دنبة كوسفند. جوجون به جيم هاى عجمى مسافر و غريب. جيجان به جيم هاى عجمى كــم عـــل بـس ريار حرف و آن كس كه بیحرف باشَد و خــود را عاقل داند.
جيجفــان بـه جـيم هــاى عجمـى [V0 الـف]
موش.
جوجور گانماك به جيم هاى عجمى و بكاف Ir اr. r.r. در حاثشهي: در نسخة صـحيح جـبـم اول را يكنتطه نوشته، ، 1 ات

جِرديب به جيم عجمـى بــاد از شـكم بيـرون رفتن را گويند.

جهرغاب به جيم عجمى جهت شكار مرغ تير
به هوا انداخته.
جيرغالانكدين بر هوا تير انداختن. جيرى به جيم عجمى بازو.' جورگوك به جيم و كاف اول عجمى و تــانى عربى آتش سوزانيدن جيزى را كه بيرون را بسوزاند و بدرون آن تاثير نكند.

جور گابان به جيم عجمى سوزاننده. [V\& الف] جور گادى سوخت. هور گانيب سوخته. جور گَندى سوخته شد. جور گاندى بزُمرده شد و برهم آمد. جوره گا بجيم عربى مرغ آبى. جورمُگا و جيورتگا و هورتكه هر سه بجـيـم عجمى ملخ.
جوريه بجيم عجمى بجة خوى. جارلاتماق بجيم عجمى طلبيدن يعنى دعوت

كردن.
هارلاتدى طلبيد يعنى دعوت كرد. جارلادى به آوازطلبيد و دعوت كرد. چارلار مىطلبد.
I. در حاشيه: در نـسخه صـحيح بـه جـيم يــى نقطـه نوسُته.

عربى لولة چـشـمه و مرغيـست كـه بـسيار مى محوانــد و يـاوه گويـان را بـه آن تـشبيه مى كنند.
جُوركــه نـوعى اســت از اردى كـه كوجــــ مىباشد.

جيريب به جيم عربى قدرى است [V0 ب] از زمين كه مزارع و باغات را بـه آن حــساب مى كنند. جوئروک به جيم عجمى هوسيده. چراغ به جيم عجمى معـروف كـه بـه عربـى سراج گويند. هیرماماق بيجيدن. چِیرماش بيحیِده. جيرماشيب بيحچيده شده. جيرماب بريسمان پیجیيله و بسته. هيرما به بيج.
هیرماغان آنجَه به بییچد.
هريسـك و هيريــى بجـيم عجمـى لـشـكرى بىمواجب.

جيرو به جيم عجمى يمى در بیى


افسانه.
جورجو ك افسانه و قصه. هارقب به جيم عجمى خفتان بـىـى آسـتين كـه خلعت امراء ترك و پادشاهان عجم است. هيرم به جيم عجمى شراره آتش.

جغير ايضاً به معنى اول.
هيغ به جيم عجمسى فريـاد و مطلـق گريـه و برده خیمه كه از نـى مـى آلاحِوبr مى كشند.
جوغ به جيم عجمى اخگر.
چايغالماق به جيم عجمـى جنبيـلـن و بـرهم خوردن آب و غير آن.
جاغلاماق به جيم عجمى ظن و گمان كردن. چاغلابــان گمــان كــرده و قيــاس نمــوده و
 جاغالاديم فهميدم و قياس كردم. جاغلَرمين خيال ميكنم. جاغليغ بجيم عجمسى يعنـى مثـل آن، گوينـد فلان حاغليغ يعنى مثل فلان. جاغلبن بجيم عجمى متعين و نامدار.

فصل القاف
جايقالقــان بجــيم عجمــى وقــت پــرزورى رودخانهها.
r. r. بنظر میرسد كه "آلاجوب" بايد "آلآحوق" باشدل
 نوشُته، F.

جارلابان طلبيده و دعوت كرده. جارلا بطلب. جاراشوق به جيم عجمى زيبنده. جيران به جيم عربى آهو. جيراى چهره و سيما.

فصل الزاء
جَواز به جيم عربى آلات خراس

فصل الشين

صحبت.

جوشُكوردى به جيم عجمـى و كــاف عربـى
عطسه زد.
جوشكوه ماكيدن از عطسه كردن او.

فصل الغين
جيغه به جيم عربى چرى كه بر سر زنند و آنرا قرقره گويند.
حَغداوٌل به جيم عجمى حافظ دنبال لشكر. حاغ به جيم عجمى [V7 ب] وقت و زمان و مقدار و كمانى كه دو گوشه برده باشد، بـه آتش درست كردن و بجاى خود آوردن.

جاغى دور وقت است.
جاغير به جيم عجمى شُراب و آواز كردن.

ا. خراس يعنى آسيابى كه باى خهاربايان مسیخرخـد. (خر آس).

چِقنک بيرون رويد. چجقارغان آنحچه بيرون آرد.

جوق به جــيم عجمـى اخغــر [VV] ب] و بـه ضرب جايیى را زده گو 「 كردن . جوقماق به جيم عجمى جمع شدن. جوقونگ به جيم و كاف عجمى جمع شـويد و گو كنيد.
جوقاردين از جمع شدن. حوقوغاج آن كاه كه جمع شويد. جوقتى جمع شد و گو كرد. جاقماق به جيم عجمى معروف. هَقْلتاق به جيم عجمى قوروت كه بـه عربـى مصيل گويند.
حَقِّر به جيم عجمى حیرخ و دولاب. هيق به جــيم عجمـى يكـى ازاسـباب خـيمـه است.

فصل الكاف
جَكَك به جيم عربى مرغى است كــه قجلـهـ نام دارد.
جَكى به كاف عربى نوشته و سجل و حجــت قاضيان و قرعه.
r. r. كذا فى الاصل. "كو كردن" به معنى كود كردن است.
 F. F. در تركى آذرى نيز همين مرغ را "قجله" مى كويند.

جايقاليب بهم برآمــدن رودخانــه و جنبيـده و
برهم خورده [WW الف] جايقون زياده شدن آب رودخانه. جيقان به جيم عجمى شُخص مفلس. جاق به جيم عجمى وقـتـت و مقــدار و كمــان دوكوشه برده باشد، به آتش درست كـردن
و بجاى خود آوردن و سلامت. جاقر به جيم عجمى شراب و و آواز كردن. جاقيراماق آواز كردن.
 بيرون مىآيد و رعــد و بـرق، مثــال معنـى آخر:
محتـرز بـول شعلة آه يمــين اي كل خرمنى كيم جاقين خرمنغه توشكان نينع عجـن
 اردك.
جايقاتتى به جيم عجمى برهم زد. جايقالدى برهم خورده. . جايقات برهم بزن. جقماق به جيم عجمى بيرون رفتن. جيقارماق بيرون بردن. جقورغودنك بيرون مى آيد. جحقغالى براى بيرون آمدن و بيرون آيمى جيقمايين بيرون نيامد و بيرون نيامدم جَقتى بيرون آمد و برق زد.

1. آى خرمن كل از شعلة آمم حذر كـن ؛ ازئــعـلهاى كه از صاعفه به خرمن افتد عجب اثرى دارد.

چحبكگوجا كاف اول عربى و ثانى عجمـى تـا
بكشد.
جيكگوجه تاكشيدن.
حكگانيم آنحָه مى كشم. هيخنى و جيخين بكاف عجمى گره.

فصل اللام
جيلاو و جَلاو به جيم عربى عنان. چليگار به كاف عجمى ايضاً به معنى مذكور،

مثال :
آت اوزه اورغان ايكارى زرنگار

## بلكه جلينـعار انــا حـوهرنگار

جبلدام به جيم عربى زود و جوان جلد و تند.
جاكلّق به جيم عربى تكلتوى زين. جلايــر بــه جــيم عربـى قبيلـه الى اســت در جغتاى.

جَلبَك به جيم و كاف عربى نوعى از حبـوب
است كه به رومى گوزلمه گويند.
جولگه بكاف عجمى صحراى [VA ب] سـبزه
زار آبدار كه در دامن كوه واقع باشد.
r. بر روى اسب در حــال تـاختن، زيـنـش زرنــار؛ و لكام اسبشُ گوهر نگار.
 "جلָـكـ" اسـت و "كوزلمــه" ذرت و يـا آرد ذرت

جيكبم بكاف عربى حجتم و تمسكم.' جوَك بكاف عربى رنگ و لون و جحيـزى كـه
 خاص است و مرٌ گان و مرغيست. هيگ به جيم عجمى خام جو كى به جيم و كاف عربى نام شهريست در خراسان مشهور به جوكى ميرزا و بـه جـــيم

عجمى چجوبى است كه آن رشته سازند. جاكوج به جيم عجمى خانـسكى كـه بعربـى مطرقه گويند.
جيكورتكا به جيم عجمى ملن. جو كور به جيم عجمى خار.
چَكمْن به جيم عجمى و كاف عربـى جكمـهـه [الفـ] و چجاقشور و بعضى مطلق جوخا

را گويند.
جكوش به جيم عجمى معروف. هاكليغ و جاكليگِ به جــيم عجمـى و كــاف اول عربى و ثانى عجمى چحاكدار يعنى پاره شده.

چيگراتيب به كاف عربى بىخوابى شب. هيكماك و چيكماق به جيم عجمى كشيدن. جيكماگُم نكشيدم. جيكماگومدور كاف اول عربى و ثانى عجمى بايد بكشم.


 معنى بكار مى برد.

جورلكا به جيم عربى زمين پر گياه، چر درخت. هول به جيم عجمى مملكت و باماله بيابـانى بلبل جـلا يعنى ملبل.

هولهان به جيم عجمى و باء [عجمى] ستاره
صبح
هلبان ايضاً به معنى مذكور.

فصل الميمه [ V9 الف]
جُمانْ به جيم عربى كاهل و حرون.
جمـجما به جيم عربى بيراهن. هوم به آب فروبر و جمله و تمام.

هوم باتتى جمله فرو رفت.
هومفاى به آب فرو شدن و به آب فرو بـرد
و به آب فرو رود.
هوموردى به آب فرو برد.
 به آب فرورفته.

همورغاى آب بازى.
 بعربى ملعقه گويند.
جومات به جيم عجمى جــوب دســت بـزر گ
سرگره.
هومجاييب به جيم عجمى بر سـر هــردو پــا
نشستن.

ه. در اصل "باء عربـى " نوشـته شــــه اســت كـهـ بنظـر اشتباه مىآيد.

كه آبادانى نداشته باشد.

هولدو جايزه.'
هالاغان به جيم عجمى خاو.
هاليتحى به جيم هاى عجمى سازنله.
هوال به جيـم عجمى معـروف كـه بــه عربــى
جوالق.
هَوِلى به جيم عجمى شاهين.
جلهُغل به جيم عجمى كُشتى بگير.
هولات به جيم عجمى معيوب.
هالين به جيم عجمى جقماق و آتش زنه.
جل قـزهلاق و دام عنكبــوت و نـوعى مگـس
بزر گ است. مويه شده باشد.

هاليت به جيـم عجمى مركب شد گمراه.
 گردن اسيران مى گذارند.
حله به جيم عجمى آنجه در زه كمـان جــاى دم تير به آنجا گذاشته مىشود [و] مىیبيجنـــ و آلتى كه كمان را درست مى كنند.
I.
 مخمل . (از ناظم الצطباء).
r. Ir

الى كونغل آهعينى تيرسين كيم سو ايلارتاشنى جين ايرور كونگليغه گرآمنگ سراب ايلاسا

هين ايتور راست ميگويد.
 اول عجمى و ثانى عربی، جٍنگال كه بعربى

مخلب گويند.
جاون به جيم عجمى باران و باران و برف كه
با باد تند باشد.
حاينار به جيم عجمى خاييد.
جايان و حِّان به جيم عجمى عقرب. چنداول و هينداول بهجيم عجمـى جمــاعتى كه عقب لـشـكر را مـى پاينـد و محافظـت مى كنند.
جونك و جُنى به كاف عربى كشتى.
جَوانغار به جيم عربى طرف جحب لشكر.


 ايرور گركونگليغه آهنـــ ســرايت ايلاسـا". معنـى


 جقدر خوب خواهد بود. (كا)

مخلب گويند.

> فصل الواو جهم عجمى آوازه.

چَملان ما به جيم عجمى آزرده مسشو و قهـر مكن.

حَملاندى قهر كرد و دشنام داد. هحيمدير نيشگُونج.

فصل النون
جانقى به جيم عربى صلاح. جنت سويى به جيم عربى كوثر.

جانليق به جيم عربى جاندار.
جينكه و حָْنْكَ بكــاف عجمـى بـازى كـه بـه عادت جغتاى در عروسى مرد و زن دسـت برداشته به نـواى مخـصوص و بـه آهنــ رقص مى كنند.

حينا قرار و قياس [VQ ب] چينادى قرار و ظن و قياس كرد. چجنام لاى قياس و ظن كنم. هيناب قرار و ظن كرده.
جنقراو به جيم عربى زنگ. جؤانَه به جيم عربى بجهُ كبوتر.

هنجاناق ارناك به جــيم اول عجمـى و ثـانى عربى انگشت خنصر.
حَناق به جيم عجمى لنگ.
حَنْگ به جيم عجمى گرد. هين راست بمعنى صدق ، مثال:
I. "انگُشت خنصر " انگشت پنجم يا خرد را كويند.

> فصول الجيمر

خوجك بكاف عربى مثل و افسانه.


فصل السين
خوسَلا 「 آت زنه.

فصل الصاد
خاص كاهو.

فصل الفاء
خفتان معروف به عربى مُبُطن گويند.

فصل اللام
خَلَجِ اسم اويماقى است.
خلخ طايفة است كه به حسن مشهورند.

فصل النون خان پِادشاه كه بعربى سلطان [•^ ب] گويند. خَنج جايى كه حفر شده باشد.
r. اين كلمه بايد "خوبلا" باشــد كــه بمعنـى جخخمـاق است. فرهنگ بخارى.

فصل الياء
جاى به جيم عجمى رودخانه.

فصل الجيم
حوحكى به كاف عربى مثل و افسانه.

فصل الصاد حصار معروف.
فصنا معروف. النون.
باب الخاء

فصل الباء
خوبراق بهتر. خوبلا آتش زنه.

فصل التاء
خَتْنْ استر.
خوتيق خر كرْه كه بعربى جَحشُ گويند. ختايى منسوب به ولايت ختا، مثال: يانا بير قصرنى ايـلاب شتا يـى توشاب كافور كون جنس خطايى'
I. باز يك قصر را قصر زمستانى كرده است و آن را از جنس خطايى كافور كون مزين ساخته است.

فصل الواو
خاو و خَو قاد.'
فصل الهاء
خاده باروب كشُتى.

باب الدال
فصل الباء
ديبنُو دامنه زين
دينعو ايضاً به معنى مذكور و ركاب.

خارج مى آمـده باشـد و ظرفـى كـه لبريـز داريب [ 1 الف] بهم بر خوردن و واقع شده و عارض شُده و آماده.
داريبـان تـا بـــــمه خــوردن و واقـع شـــده و عارض شده و آمده.

دورغا قباى بالايى.
دورور هست.
داروغه معروف. دير گامك حرفى را پرسيدن. دير كانگى سخن را بريرسانيد.
دير گا بكاف عجمى براى كفتن و كفتـههـاى
ايشان.

ديرمين مى گويم.

فصل السين
دى سوز سخن بغو.

دويدُوروُن صدایى بָا و طپيدن دل. ديب گفته. ديب ايرد ينگى بكاف عجمى كفته بودى. ديب ايدينگى ايضاً به معنى مذكور. ديببان تا كفت. ديب ايميش گفته بود. ديبان گفته. ديبسار گفته ميشُود. ديسساب كفته ميشده. دَبْ قورصف و الاى.

ا. "قاد" به معنى قل و اندازه است.

ديكى بكاف عربى ادات تشبيه است يعنى مثل
فصل الغين
آن و با لفظ ديغر استعمال مـىشــود، مــثلا
فلان ديك يعنى مثل فلان.
ديگين بكــاف عجمـى بـه معنـى انتهـاى [و]
غايت باشد مثلاً فلانغـه ديگــــن يعنـى تــا
فلان.
فصل الكاف
دواك بكاف عربى جاريه.

دكلابى بكاف عجمى و دكلا خفتـان آسـتين دوريه دولد
صداى طپیدن دل.

فصل اللام
ديلو ديوانه.
دَوول بهم بر آمدن هوا و تيره شدن.
دالدى فرو رفت.
ديليكان بكاف عجمى گفته شده و كرده شده. دِيَلى بغويم و بكنيم.
دى دَ آلمان نمىتوانم كفت.

دييه آلمان نمىتوانم گفت.
دييه آلغايمو بتواند كفت.
دى الغايمو آيا مىتواند گفت.
دى الورمين مىتوانم كفت.
ديبالى بغويم.
دولى تغرگ.
دولانه ايضاً بمعنى مذكور و سيب كوهى
 دولوغه مغفر.
داولغان و داوولغه و دالغا و داولغا ايـضاً بـه معنى مذكور.

گفتن.
ديگانيم دا در وقت كفتن من.
ديعگوسى بايد كفته شود [ (N) بـ].
ديگوم دور بايد كه بغويم.
ديگانلار بعويند.
ديگاى سين بغويى تو.
ديگالى بغويم و براى گغتن.
ديچامين بغويم.
ديُونكى بكاف عجمى مى گــويى و بايــد كــه بعويى.

# فصل السين 

فصل الميم
دامو و داموق دوزخ. ديمالى نغويم. ديمامين نگويم. ديمان نمى گويم. ديمانك مگوييد.
فصل العين
رعيت معروف است.
فصل النون
ديوان وزير.
دنعالى بكاف عربى خفتان آستين كوتاه كه بر فصل الميه

رم قيلماق رميدن.
بالاى رخت مىیوشند.
دييناب گفته شـده.

باب الزاء
ديينار گفته مى شُود.

فصل الغين

زغغر ياغى روغن كتان.

فصل اللام

مى كَويند.
دِينِ بحويم.
دِين ايضاً به معنى مذكور.

فصل الياء
دييى و دى بعويـم.
داى ديوار.

بـاب الراء
فصل النون
 مصطلح و بعربى زنديجى گويند.'

رَجهه ريـسمان معمـاران بـا فارسـى مـسُترك است.

"زند" مىباشد كه قريه ايست بزر "ا
و در آنجا بارجها
 $\underset{ـ}{\leftarrow}$

فصل الخاء
رَخْ رَخ پركند پر كند و پارحه پارچه.

سبغاردى خورد يا مكيد.
سِيقاردى مكيده آشاميد و از جايى كشيد. سيقاروب مكيده آشاميده. مايبالغان [r^ الف] تار و مار شونده. سباغ دسته چحيزى. ماب ايضاً به معنى مذكور و نخ.

فصل التاء سوتارى زخم بهلو رفته. ستَغجىى بازر گان. ماووت زره و سرد بكن به صيغه امر. ساووتماق سرد كردن.

ساتى فروختن.
ماتتى فروخت.
سترَموسن مىفروشى؟ ساتقون خريدن.

ساتقون آلماى مخر، مثال؛
سفال فقر ال جان و جهان نقدين بيربيب گرهه
كيشى خورشيد جامين ساتقون آلماى تور بها ايلابr






بشُكل "سابان" و "سابان" است
r. ای ساقى لب تشنه ام بركن قدح بابـ باده را ؛ اگـر بـاده سودراليب كشاله شده و بزمين كشيلن خود را را. سودرار كشاله ميدهد. مودراسا كشاله بدهد و اگر بزمين بكشد. سودرا بزمين بكشُ به صيغة امر، مثال:

سودرا هريان الى نواعع اوزنى مهلك درد ايلا شايد ايتكاى رحم اول قاتل بو حالنگى گوروب سودرالدى چیزى بزمين كشيده شد و خود را
سودراى زمين كشانيد. بزمين بششيم.

فصل الراء
سورماق مكيدن و كشيدن در زمين.
سايرو خسته
سِرداش همراز. سارو اوروک زرددآلو. سَرمساق سير. سر كه رشك كه بعربى صيبان گويند. سَرقوب اطمعه و فواكه كه پادشــاهان جهــت شخصى بفرستند. [AF الف]

$$
\ldots
$$

r. الى نوايى اكر خود را به هر سو بر زمـين بكـشـى از

رحمت آورد.
فصل الدال
سيدوك بول.
سِيددى بول كرد.
مودرالماكى بزمين كشيدن خود.
سودراماك بزمين كشيدن ديگرى. سَخْسقان عكه' كه بعربى عقعق گويند.

$$
\begin{aligned}
& \text { ساتغون آلدينگ خريدى؟ } \\
& \text { ساتقون آليب خريده. } \\
& \text { سوت شير و فايده، مثلاً گوينـد: نـى مسـوت } \\
& \text { يعنى چحه فايده؟ } \\
& \text { سوت سفو كاسه كه شير دوشند. } \\
& \text { فصل الجيم } \\
& \text { سيحقان موش. } \\
& \text { ساج گيسو و مو و موى سرعورت. } \\
& \text { ساجماق افشاندن و بريشان كردن. } \\
& \text { ساجلماق بريشان شده و پاشيده. } \\
& \text { ساپیلور مى باشد. } \\
& \text { ساجوق و ساجحيغ و ساجيق نثار. } \\
& \text { سوج گناه. } \\
& \text { ساجراب جسته. } \\
& \text { سحجماق تغْوط. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { سوجت به سخن شيرين راضى كند. } \\
& \text { فصل الخاء }
\end{aligned}
$$

مارى طرف و جانب.
ميرون هواى سرد معتدل.
سِرتلان حيوانى كه از دونقيض مشـل گـرگ و مارغارماق زرد شدن.
ساريق و ساريغ زرد.
سع و غيره بهم رسند.
سارغاردى زرد شد.
ساوورماغ و ساوورغان بباد دادن.
سوران و سورون فرياد لشكر در جنگ، مثـال ماراريب زرد شده.
ساريغ آغروق و ساريغ اغريق و ساريغ اغريغ
لغت اول:
يرقان.
سـهـامـن تـوزوب شــاه رزم آزمـا


عجم كه قطعاً تركى ندانند.
سرَقود كيفيت شراب.
سَراقوج جنبرى كه زنان بر سر مى بندند.
سارقت زياد.
سارقيتدى زياد كــرد و الوشــى ${ }^{+}$كــه از طعــام
خود بشخصى دهند.
سيريم تسمه.
سيرماك گرفتن.
سَر گاگ به كافهاى عجمى خــواب خفــى كــه
زود بيدار شود.

مير گاگ حدقه حشم مثال: مين اولتوم بناله ديـن نــازاو يقوسيـدين يار آجماس كوز نى سوداندين كه هجران شامى بولغاى گوزلاريم سير گاگ

ا. اين شعر در بخارى (ص 1MM) بدين صورت آمــده


اشنتباه كرده است. در سنگالِاخ ايـن لغــت بـه معنـى "بى خوابى "و در ابوشقا به معنى "آبدار، خلط دار و و زكامى" آمده است. معنى شعر ابر من من از از ناله مردم ولى


كه از شام هجران حششمهايم آبدار شدهاند اند
 طعامى كه از بِشُ اميران به نوكران دهر دهند مانده. (دهخدا)


 نشان داد.



طاق فلكى ولوله افتاد. (كا
r. نصيرى به نظر مـىرســد كـه در معنـى "سـير كاگ"

سيرمادى نغرفت' و كشيد مـثلاً از غــلاف و بيلـــا كونگلــوم حــالتين شــايد كــه كيلگــاى
 خويدين آزارى بار سورماغين بولسا اگرنبرسيدنى باشد. سوروق برسيلن و درخت و ستون و خيمه. سورغوجى برسنده و كوتوال. سوراق و سراغ و سوراغ جاى پرسيدن يعنى يكى از جاى ديگر خبربرس. سورغاى بيرسيم و براى برسيدن. سوروغ گونى و سوغورگونى روز برسـش و روز قيامت.
سوروى بكاف عربى جمعيت و بلوى و كلذ كوسفند.

سيُورغال وظيفه و خلعت و نعمت. ســيويورغالى و ســيورغالى بـرایى دولــت و نعمت و ارمغـان و بيـشكش دادن و بـراى

خوش ديدن. سيويورغار خوش مى بيند و نعمت مىدهد و خوش ميگيرد. ساورغاى بيشكش و خلعت ميدهد و انعام و احسان مى كند و جايى را از جانب بادشــاه بملكيت دادن [^0 ب].
 اكر حال خاطر مرا بـاند، براى برســيـدن خـاطر مـن خواهد آمد.

قبيده مسـيرماديم كـــيدم مـتالًا از غــلاف و قبيــده كَرفتم.
سيورغان كشيده شده مشلاً از غلاف. سيردى دزديد. سيرديم دزديدم.
سيْرد سرعت.
سيوار دوست ميدارد و بمعنى اندود نيز آمده. سووار اندود كرد و آب بده. سُوْوُرْدَى برهنه شـد.
سور گاندى نشسته راه رفتن. سور گانبب بكـاف عجمـى خــود را بـرزمين كشّيده و نتُسته راه رفته.
سور تاديم برزمين بكشانم.
سورتا السام اكر بزمين توانم كشانيد و كشيد. سورگوم بكاف عجمى برزمين بايد كه بكشّم و بايد كه بيرسم و برسيدم. سورديكلار برزمين بكشند و ببرسند. سورغيل ببرس [هD الف]. سورغان ســايى وقـت برســيدن و وقتـى كـه

می برسم.
سورغالى جهت برسيدن و بيرسيدن، مثال:



است، جاب كاحجالين ص 092.
r. اين وازه را نصيرى به صورت "قيدهـ" نوشته اســت و احتمالًا "قآيده" است.

سوزلاشدى سخن گفت. سوزلاتكالى بكاف عربى براى بـسخن آوردن و سخن گفتن او. سيزيب ترشح كرده. ميزغوروب ترشح فرموده. سوزاول راننده لـشـكر از شـهر يعنـى يـساول قـور و محافظـت كنـــدة [\&^ الـفـ] عقـب لشكررا نيز گويند.

فصل السين ساسيغ بدبو. ساسيت ديم صدايى شنيدم. سيسكانماق از جا جستن. ميسكانماك ايضاً بمعنى مذكور. سيسكانيب از جاجسته، مثال: سوزتو كانكاج قاشيدا ييراوبتوم بولوبان شاد سيسكانيب قويتوم

سيسگاندى بكــاف عجمـى از جــا جـسـت و ناگاه بيدار شد و صدا شنيد.

سوسوز تشنه.
سوسايبب تشنه شده.
سوساب ايضاً بمعنى مذكور.
 بر ابروش زدم، و از خوشُحالى از جاى جسته روان
شدم. (كا)

فصل الزاء
ميزماك نوشتن و نقش كردن. سيز بنويس.
سيزدى نوشت و خط كشيد و آگــاه شــد بـه
معنى ظڭن كرد.
سيزار و سيزر مىنويسد.

سيزيب ايردى نوشته بود.
سيزماق اوجون براى خط كشيدن.
سوزماق صاف كردن.
سوزدوم صاف كردم.
سوزگوج بكاف عجمى شراب صاف كن.
سوزغو گناه.
ساز نى.
سوز سخن.
سوزيمه بوت سخنم را بشنوُ. سوزلاكيل سخن گوى. سوزلايورمَن سخن بغويم.
سوزلاشماك حرف زدن باهم. سوزلا شورمين حرف با او ميزنم ، مثال: تيلبه لاردين ديكى سوزلاشورمين اوزاوزم بيرلا مدام
 سوزلا سخن بغو.

1. اين شعر در ابوشقا به اين صورت است:


 جون غير از خودم در عالم هملردى نــدارم. (ه.ب.)

و (كا)

سيغّيشتور جیيزى زياد از ظرف كه خواهند در ظرف گذارند.

ساغين سراب. ساغينماق بخاطر آوردن و ظن كردن و احتراز واجتناب كردن.

ساغينسام خيال كنم.
ساغينما خيال مكن و گمان و ياد مكن.
ماغاغينورمين خيال مى كنم.

ساغيندى ظن كرد و ياد كرد.
ساغنوب و ساغنبب گمان كرده.
ساغينغاج آن زمان كه گمان كرد و ياد كرد. ساغينغاى سيز گمان كنيد و ياد كنيد. ماغينماقنى ياد كردن او را. مسـاغينورغه يــاد كـردن و عــشتق و مـستى و صحَت و گوسفندى كه دوشيده مىشود. ماغلبغ صحتت يافت و دوشيده مىشود.

ماغليق دوشيدنى. سيغينليق ايضاَ بمعنى مذكور . ماغ بـدوش و تندرسـت و طـرف راسـت و هشيار.

ساغديم دوشُيدم.
سيغوردى دوشيد. سيغورغاى دوشيده. ساغيزغان مرغ قجله. سيغناق خطى است در جغتايى [AV الف] مثل

سوستاتماق مانده و سست شدن. سوستاتيب مانده و سست شده. سوستايماغينگ بكاف عجمى مانده و سـست شدن تو. سوستايور سست مىشود. سوستادى سست شد. فصل الشين

فصل العين .سعيدى تگر گ.

فصل الغين سَغُوق و ساووغ خنْى و سرما. سايغلاماق در خواب حرف زدن. سايغو انديشه. ساغسقان عگه . سَغير گَر كه بعربى اصم گويند. سُغان يِياز. سَغُرْات كاسهُ شُراب. سَغْرى كيمخت. سيغون [^^^ ب] گوزن كه بعربى آيَّل گويند. سغرتَقو كنه كه بعربى قراد گويند. ا. مرغيست از جنس كلاغ.

خطّ بابرى و غير آن و جمعيـت در وقـت ميقتاماق زارى كردن. سقتادى زارى كرد. سوق بزن و بضرب كارى كردن. موقُش جنگ.

سوقُشمادى جنگُ نكرد.
سوقُشديلار جنگ كردند.
سوقُشماس جنگ نمى كند. مَقاق [^V ب] زير گلو و گردن.

ساقاق زنخ. سَقاقنك گردن.
ساق سلامت و راست.
ماقسا قان كراحچك. '
سيقتوردى قايم گرفت.
سوقولدى به اندرون رفت.
سوقسور نوعى است از اردك.
مايقين موج عَلَم .
سيقارماق آشاميده ريختن. مايقور با فارسى مـشترك و نـوعى حريـرى است سفيد.

سايقانماق خرج كردن.
مايقالبب شمار و خرج و حساب كرده شده. مايقالور شمار و خرج مى شودا سايقالغوديك بكاف عربى، مثّل شمار و خرّ كرده شده.

فصل الفاء
سُفـْ ادِيشى مطهْرَه. رسفتح سنكا مزّده ترا.

فصل القاف
سيقسْماق كنجيدن.
سقال ريش.
سُــقم اسـبىى كــه جهــت خــوردن گوشـتش مى كشُند .

> صدف كون حوض اران هر سونده، مثال؛
" بوسود دين سيكريكان قطره دورانجو
ميخريدى بكاف عجمى دويده جست.
مسيكيز بكاف عربى عدد هشت. ميكسان هشتاد.
موگتى بكـاف عجمـى دشـنام داد و بكــاف عربى شكافت.
سو گنج بكاف عجمى و گونج دشنام. سوكسوز بكاف عربى خس و خاشاى. سو كسوك بكـاف هـاى عربـى ايـضاً بمعنـى مذكور و نوع زر است.

فصل اللام مالبغ سراغ. مول حبت.
سولدين سنكار سوى حب.
سلو برداشت و خوب ديدن.
مبلدى خوب ديد.
مالقين باد بسردى مايل.
مالحَه كمند.

مال چیيزى كه جهت آب گذشتن از چوب و


مالغاج در وقتى كه مىاندازد، مثال:
كونگولغا عشق اوتى سالغاج شراره
Fانگا يوق مى سوييدين اوز گا هاره
مالفاى بيندازد، مثال:
كيزارمين كوييدا ايل لار نظر حاليمغه سالغاى ديب
اكر اولتورسا قانيه رنگُى تو فراغيدا قالغايديبه
[^१ الفـ]
مالغونگ بكاف عجمى بايد كه بياندازى.
مالينغاج آنجه انداخته مى شود.
مالغادى همراه فرستاد.
مــالنبحك و ســالكنجى بكــاف هــاى عربـى هيكل يعنى تعويذى كه بريسمان از گـردن مىآويزند.
ميلادى گفت و عزت و حرمت كرد.
ميلاب كفته و عزت و حرمت كرده.
سيله قانى عزت و حرمت كننده را. سولدوز قبيله ايست در جغتاى.

مولاب آب پاشيده و سيراب كرده.

سولوت مطلت ظرف آب و بركه و آبدار. سولكون قرقاول. سالقم خوشه.
f. را جز با آب مى خاموش كر كرد

 خواهد ماند. (كا)

خاشای مى سازند، M ب] مثال: بحر اشكيم ايجحراكيم تایماس ضرر كوزمردمى 'كوييـا كيريـــ نيستـانيدن انيـع ســالى بار '

مولاكاى لعاب دهن. ميلار شمار.

ميلاتيب شمار و حساب كرده شله.
مالاآلماى نمىتوان.
سالين جات ريسمان باز.
سَّأبحَه كنه كه بحيوانات مى جحسبد.
مالمت طییدن دل.
مــالمات ايــضاً بمعنــى مــذكورو حركــت و
اضطراب و عجز و انداختن.
سالورمين مى اندازم.
مالوردين از انداختن، مثال: كافرى كيم سين كييى رخسار آتشناكى بار اوت سالوردين كشور اسلام ارانى باكى بارr مالقوهح اندازنده.
مالادور در انداختن است، مثال: بيراوغمى يانا كونگلومعا قوزقالان سالا دور
$\qquad$
ا در بحر اشكم مردمك چششمـم ضرر نمى بيند؛ كوييـا


 r. مصرع دوم اين بيت در ابوشقا هنين اسـتـ: "بيـراو ديماى كى بو آشوبونى فلا ن سالدور ". معنى شـع اور :
 نمى گويد كه اين آشوب را فلانـى انداختـه السـت.

سيويندى خوشحال شد.
ميوينماك شادى.
سويوندى برهنه شُد.
سَنْدواج بلبل.
سينالوب جنس آزموده.
سُنقور اسم مرغيست شكارى. مينگو ى و سونگاى كاف اول عجمى و ثانى عربى و سونكان استخوان.

سين تو.
سننك از تو.
سَنى تو را.
سَنْن نيزه.
سان شمردن و سان لشكر گرفتن. سان سان بِاره پاره كردن حیییى را گويند. مانا شمردن. ساناماى نمى شمارم.
ساناب شمرده و احتراز و تدارك كرده. ساناغانلار شمارندگان و حسابكنندگان. مانامان شمار و اعتبـار نمـىـكـنم و بحــساب

$$
\begin{aligned}
& \text { نمى گيرم. } \\
& \text { سانار شمار و حساب مىكند. } \\
& \text { ساناب بيز شمرده ايم ما. } \\
& \text { ساناى بشْمارم. }
\end{aligned}
$$

ساناغليق آگاه و احتراز و يـادبودى و جچيـزى كه به آن ياد كرده شود.
سانجقاى فرو مىبرد چچيزى را كه مشل سـوزن و خار باشد.

فصل الميم
ساماغ تنها.
ساياماى نمى شمارم. سوماك استخوان.

سميز و سَموز فربه.
سوماق و سويماك دوست داشتن. [درحاشيه آمده است: والد فقير گويد كه ظاهر اينست كه سيوماك باشد. ص]

سوموردى مكيد.
سوموردوم مكيدم. سورمورسا اگر بمكد.

فصل النون سيُونجى مشتلق.
سنْغل بشُكن. [حشَكن در اصل]
سَنْدَلى كرسى.
سنگو نيزه.
سنْدان معروف.
سُنْعُ سِس و خَلْف. سَنُعل و سبنگيل خواهر. سينگلى خواهركو جك. سينگلوم خواهر مـن. [^^ ب] ســونك قــول

جانب جبت.
سَناج انبان.
سَوِنج خوشحال. سَوِنج چِى خوشحال كننده.
 در زمان فلان.

## باب الشين

فصل الباء شى بَعَن درفش. شيباق شاخ درخت و درمنه. شيبال بهادر بر تهور [ • 9 ب]. شبرداغ قاتلاو ${ }^{\text { }}$ شه در روز جنغ شَالداق برسرى.

فصل التاء
شاتو نردبان.

فصل الدال
شُودُرُون هوايى كه دمه و برف نباشد و شبنم. شيدورغو سازيست كه شُدرغو مى گويند.

فصل الراء شوربا معروف كه بعربى مَرَقْ گويند.
I. "جاق" به معنى "وقت" و "زمان" است در تركى.
 شادمانى و نوعى لباس جنـگى
 در تركى آذرى آن را "شابإلاق" مى گويند.

سينگراماک كاف اول عجمـى و ثــانى عربـى [ [9 الف] گريهُ مخفى و آهسته كردن بسوز. سينغان شكسته.

سينوقتوردى شكست.
سيناليب شكسته شده و گمان كرده و تجربـه
شده.
مونگ باظهار كاف عجمى تمام مال كـسى را بزور گرفتن و باخفاء كاف مـذكور بعــد از آن و آخر. سونگى آخرين.

سونگى جا از عقب آن. سونگى أيقو و سونغى اويقو خواب مرگ. سونكاى آتش خاموش شد و جام را بكسى داد. سونغار مرغى است. سونه اُردك نر. سونغان دراز شونده.

سوندى دراز شد. سنكير بی كه بعربى عصب گويند.

فصل الواو
سو آب.

فصل الهاء
سمراميشى اهمال.

فصل الياء
ساى وقت ورود خانه و بشمار و دره كــه از

شغاوول مهماندار. [17 الف]
"شيرداغ تكلتوى زين و خفتـان آسـتين فـراخ
 شيقاول مهماندار.

فصل الميم شوايمانگ ممان نيستى. شيماليب سر آستين برزدن و نمـودن ســاعد، مثال: قتليما قول شيماليب تين نى جيكما كه قيلور قتل بولاد قليجدين بورون اول سيم بيلای
شميملقى بودرى اختيار.

فصل النون
شونداق اين جنين. شُُداق دور همجنين است.

## باب الصـاد

فصل الراء
صورت معروف به معنى تصوير.


هـ معنى "كودرى" بيدا نشـد و احتمالاً به معنى زمـيـين
 "بازيدن" آمده است جنانـنكه كويند: قول شـيـيمالماف Clauson, f. بعنى دست بالا كردن و آستين بر زدن

$$
260 \mathrm{v} 15
$$

شيره معروف.
شورون باران.

و سفربر بالاى رخت مى بوشند.
شيرالقا و شير الغــه از كمـر بــالا از حــــوان و
انسان.
شورى گُهَر جلى ’؛ مثال:
فراق اوتى دا نوايى نى ايى كه كويد وري جو عشقينگ ايلادى حسن جا انگانى بس شورى

شيش باز كن بصيغه امر. شيشلاهماك فروبردن سوزن و امثال آل آن را. شيشلادى فروبرد سوزن و امثال آنرا. شوشه چچجق، مثال: ايشـكيـزكيـم ديسـا قيـلايين جمع شوشه موزدين ديكاى يا سارمين شـع

فصل الغين
شغال معروف .

ا. سنگ نمك.





 قالب يخ نيز مى تواند شمع بسازد. (كا).

فصل الميم صارصوب تكانده. عَمَك عم.
باب الـغين

فصل الجيهم

> بـاب الطاء


غول در لشكر صف و آلاى باشد بلكه علمى كه مخصوص پادشاهاْ باشد.

علم ياى يعنى استعمال حجر المطر.
 عَيَال ولد و بجه.
فصل النون غان اسم خداى تعالى.


قوبار بر ميخيزد. قويمــاق از جــا برخاســتن و بلنــد كــردن و
 قُوب برخيز. قویدى و قويتى بباء عجمى برخاست. قوياليم برخيزيم.
قوبقاى از جا برخيزد.
قویارينگ بكاف عجمـى از جــا برخيزانيــد و

بلند كنيد.
قُوبْغه دلو.
تويابير ترى كن.

قاياقالقان بباء عجمى احاطه كرده.
قیاقالقان احاطه شده.
قايساميش احاطه كرده.
قایغاماق ايضاً بمعنى مذكور. قابتان جامه.

قاباق ميانهُ حشسم و ابرو. قباغ كدو.
قابان خــوى نـر ، يعنـى گــراز و مــاده آنــرا
مهچكين و بجه آنرا جوريه
قابوزاق [rجب] و قایوزاغ بباء عجمى پوست ميوه و امثال آن. قاى بير كدام.

باب القاف


فصل اللام فَلْفَسْ سست.

فصل الباء قابارجيغ آبله. قبُوزجى مطرب. قبتورغا كيسه بزرگ بفارسى نيز مستعمل است. قَبالان پِلنگ كه بعربى نَمِر گويند. قاصیان ببر. قيغيل برخيز.

غانجى جويان.
غينگگشيب مثل سگ جنگ بغريز كردن. ديگر استعمال مى شود، مـنالا يخـشـى غنـه يعنى خوبك.
بـاب الفاء

فصل الراء فرياديدين از فرياد او.
r r در اصل به صورت "بر خواست" نوشته شده است است r.r. در متن "جوريه" ولى بايد "حوريه" باشد.


قوتولقيل خلاص شده.
قــاتِق ســخت و دشَـوار و نــان خــورش و چاشنى آش.

قتٍ [rq الف] و قاتيغ سخت. قاتيب سخت شده.

قاتقان آنحه سخت شده.
قايتارماق بر گردانيدن. قايتار و قايتارو برگردان بصيغة امر.

قايتماس برنمى گردد.
قايتادور برمى گردد.
قايتماييب برنغرديده.
قايتاروردا در وقت برگردانيدن. قايتاردى برگردانيد.

قايتالى و قايتغالى برگرديم و براى بر گشتَن. قايتارور و قايتاتور بر مى گرداند.

قايتماسون برنگردد. قايتارای برگردانم. قايتالدونگ بكاف عجمى برگردانيده شدى و ممنوع گشتى.
قايتماق بر گشته رفتن، مثال:
بولدى جون قايتماق سهاه ايشى
بيلا كيلدى يوزايكى يوزجه كيشى'
قايتنگز بر گشته برويد.

ا.آنگاه كه سباه به كار بر گئت (مشُغول) كشُت: او بـه همراه يكصد يا دويست مرد آمد.

فصل التاء
قات قات تَه بَهَ.
قاتون خاتون كه بعربى سيده گويند.
فتكگلى كردون.
قَتْغل بتاب. قُوتَاى حواصل. قات و قتا كَرْت ، گويند اون قتا يعنى ده بـار

و بير قات يعنى يك بار.
قاتلا به معنى دفعه و تكرار باشد.
قاتلان صبركن.
قاتبلقان داخل شده.
قاتبليب داخل شد.
قاتلماليب توقف كردن.
قوتور گر.
قوتوز سگ ديوانه.
قوتولماق و قوتلماق خلاص شدن. قو تغارماق خلاص كردن.
قوتقار و قوتغار خلاص كن. قوتقارور خلاص مى كند.

قوتغارو خلاص بكن.
قوتقاريب خلاص كرده.
قوتقاردينح خلاص كردى. قوتولغابيز خلاص مى شويم.
قوتولماس خلاص نميشود.
قوتولغايمو آيا خلاص شوم؟ قوتول خحلاص شو.
قوتغولوب خلاص شده.

فصل الخاء
قاووخ خايه.

فصل الدال
قَدنگُ درخت خدنگ كه بعربى خليج گويند. قُدْرُوعْ دُنبه.
قادين آتا چدرزن.
قادين آنا مادر زن
قَداش خويشاوند.
قديش دوال كه بعربى سير گويند. قَدوسنغُون چاردُم كه بعربى تَفَر گويند. قودغيل بگذار. فُدا و قوده مربوط و آشنا. قودا آندا دو قبيلهاند كه با يكديغر [9F الـف] وصلت نمايند؛ قودا قبيلهايـست كـه دختـر مىدهــد و آنـدا قبيلـهاىاســت كــه دختـر مى ستاند. قَداق بِياله. قُدُق حِاه.

قادادى فروكرد، مئل سوزنى را و فرو داد. قاداليب فرورفته و فرو كرده، مثل سوزنى را. قادامان فرونمى دهم. قايده و قايدا كجا؟ قايدين از كجا؟

فصل الراء قيرق جهل.

قاييتيب بر گشته.
قوتلوق و قُتُلق و قُتلوغ مبارك.
قوتاناب هالة ماه.
قوتانلاب ماه هاله بسته.
قوتان جايى كه گوسفند به آنجا كنند.

فصل الجيهم
قوحاغ نعل.
قی جند.
قاجير كركس كه مرغى است. [־ף ب]
قجير استر.
قجان كى؟
قاجيقب براكنده شده.
قَغلى گريزنده كه بعربى هارب گويند. قجميش گريخته كه بعربى ابق گويند. قاجقوسى بايد كه بغريزد. قاوجون مهماندار و بزرگ. قاوحين ايضاً بمعانى مذكوره و مهمان. قيجشور مى خارد. قيجش سا اگر بخارد. قوچقار بجيم عجمى قوج و به جيم عربى بـه آغوش بغير.
قوجقارلاشماق جنگ قوج. قوجاشلانغاج آن زمان يكديگر را بـه آغـوش گرفتند.

قيجقر فرياد كن.
قيحقريب فرياد كرده و طلبيده. قيجقير يشماق مرغان صدا بهم افكندن.

قُربان موضع كمان بـه فارسـى نيـز مـستعمل
است.
قارغوى باشه.
قراقوش عقاب.
قَراتغُو از اعضاى مرغ اســـت كـــه بــه فارسـى

قريقِلق مقراض بشَم جَين.
فورساق روده.
قراجو ميرايماق.
قايراق سنگ كارد.
قارو عوض و بازو.
قورو و قوروق و قوروغ خشك.
قوروشتى خشك شد.
قوروب خشكيده.
قُرُوب تمكين.
قوردى به تمكين نشّست.
قِر بلندى و پشته و تلَ.
قورقاشون و قورغاشون سرب.
قورقو ترس.
قورقماق ترسيدن.
قورقوتمه مترسان.
r. "تلويح" در فارسى به معنى "استعاره" و يا بوشـــيده


 كرفتن توسط اعضاى مرغان باشد
r. رنيس تيره ای از يكى قبيله

قارْانداش قوم و خويش.
قرناغ كنيز.
قارجيغاى باز.
قرقى باشه.
قايرو عقب.
قاريمجى حسود.
قورت گرگ و كرم.
قرس آواز دو دست.
قَرِيْن شكمَ ارِ
قورجى سلاح دار كه بعربى سلاحى گويند.
قَراقجى ' حراس و پاسپبان و حارس.
قَرَقَى حراس.
قرا مركب و سياه.
قرالغودين از سياه شدن آن.
قراغوسى دور و قرالغوسى دور بايد كه ســياه
شود.
قارقوسى سياهى مىنمايد.
قارامنول سيه گون.
قرانغو و قرانقو و قرانگغو تاريكى. قراتير ك درخت كبود كه به سفيدار ماند.

قرآآيو خيمه.

قرا آط اسب سياه.
ا. "قراقجّى" در بخارى و در سنكالخ به معنى راهــزن و قطاع الطريق است.

قاريقدى و قاريقماق چشم به برف افتـادن و
جَشم از برف خیيره شدن.

قاوُرْسون بيخ بر مرغ كـه نقاشـان قلــم مـوى براى [برآن] مى گذارند.

قاورماج قاورمه يعنى گوشت خشى و گندم
خشك شده و امثال آن.
قايريلور بر مى گردد.
قاراو نى ساز.
قراو شُبنم، مثال:
حُلة كافور گون اول خلعت خضرا اوزه
سبزه جنتغه گويا توشتى رحمتدين قيراو ' [هبـ]
قُورغان حصار و قلعه.

قوريا بسيار خراب، گويند بوزوق قوريا يعنى
خرابه بسيار خراب.

قُوُرْ اقران و امثال و كمرى كه از طـــلا و نقــره باشد.

قورجوق بكاف عجمى نمد را دراز بريده بـر
سر يیجییدن.
قورغال دو سر جچيزى بهم آمدن.
قورون خود را محافظت بكن و بيوقت و بنبه.
قارماشماق يكديگر را گرفتن.
قير جبلداتماق برهم ماليــدن دنــدان كــه صــدا كند.

 سبزه افتاده باشد.

قورقو جم خوف من.
قورقوش خوف و ضعف.
قورقونج ايضاً به معنى ثانى.
قارى وجب و بازو و گز و بير. قَرَى ايضاً به معنى ثانى. قاريغ بير.

قاريميش وقاريب پيرشده . قَرى ابجى زن بِير. قاورولدى بريان شد. قاورولور بريان مى شود [ها الف] قورتولقيل خلاص شود. قراق سياهى و مردمك جششم و يغما و تـالان و مطلق جششم وكناره و كنار. قراغ مزگان و مردمى جششم و بـازو وســـاه و قارالى و قرالى نگاه كردن او. قارار و قرالر نگاه مىكند. قارغيش و قارقيش نفرين.

قارغادى نغرين كرد. قارغاغان ساى وقتى كه نفرين مى كند. قارغاش و قارقاش غوغا و غلبه.

قار برف.
قاريقيب چششمى كه به برف افتاده باشد.

قزيق كول تابى يوق آنجا كه سنجاب يوق التـايع جه يالغـان شعلغه تـاب٪
.قزيشتى گرم شد.
ڤزيتى گرم كرد و گرم شد.
قيزيتور گرم مى كند.
قوز جوز.

قوزقالماق پراكنده كردن.
قوزغالماق بسكون لام آميخته شدن. قوزغالاشتى لار آميخته شدند. قوزغاسه اگر آميخته كند. قوزغــالان آميختگـى و اضــطراب و ابراكنــده شده.
قوزقادى مضطرب و براكنده كرد.
قوزغانور مضطرب مى شود.
قوزغاب مضطرب كرده و پراكنده شده.
قوزغاتاى مضطرب كنم.
قوزقلميشٌ و قوزقادينكى براكنده كردى.
قوزقات پريشان.

> فصراق السين

「. سنجاب به خاكستر كرم آن قدر قدرت نــدارد ، كـــ روباه سرخ به شعله آتش
 فوق.

قير جيلدادورمين دندان بهم مىمالم.
قورچالماق بزرگ شدن.
قورحالدى بزرگ شد.
قارماق آميختن.

ساقيا قيلسانغ حمايت غالب اولغوم بيلا كيم غم بيلا كونگلوم تالاشور' ايكا ولان قارماشيب'

قاردى آميخت.
قارما قيل و قارماغيل مياميز.
قورغاماق آميخته شدن و آميخته كردن.

فصل الزاء
قيزيل سرخ.
قيز دختر.
قزغوقق ميخ.
قاز معروف [ \&هالف].
قَزَآق لوند بى خان و مان.
قزيمتاق گرم كردن.
قزيق گرم شده، مثال:

ا. در حاشــيه بــه جـاى "راء" آخــر ايـن كلمـه "دال"


دلم برهم شده و آن دو بر هم آميخته اند. (كا

قوش باغى بند مرغ.
قوش بُرك كلاه مرغ.
قوش دولى طبل باز.
قوشجحى معروف. قوشلاميشى شُكار كردن. قوش بِياله دو بـيالة بیى در بیى. قوش قوش جفت جفت و برابر و خانه. قوش أكوز جفت گاو كه بعربى فَدان گويند.
قَشْغْاج انبر كه بعربى كلبتين كويند.
قوشون فوج لشُگر.

قوشــوغ صــوتى كــه باصــول اورغوشــتـا مى موانند.
قوشوق ايضاً بمعنى مذكور و صورت و نقش
و بازى ارغوشتّك.
قوشاؤن [qVالف] جوقى لشُكر.
قاشغال خشَك.

قاشقاغان خشُكيده و خشُكنده.
قاشقالغان خشكيده ، مثال:
قوروق جسميم اوتون ديك دور بلا دشتيدا قاشقالفان اونگا اوتكانكدا هجران كاربانى املى اوت سالقان「
قوشارماق همراه كردن.
r. . نام يرده يا لحنى در موسيقى ازبكى است.
 كه به آن امل كاروان مجران شُعلهاى انداخته است.

قوستا ماق' ${ }^{\text {ق }}$ كردن.
قيستاديم تنگ گرفتم. قايسى كدام.
قاى سارى كدام طرف.
 قسنغا كوتاه.

قيسغارماق كوتاه كردن. قيساريب كوتاه شده.

قيسقار كوتاه كن.
قسقارور كوتاه مىشود. قيسقاردى كوتاه شد.

قسْرايجى عقيم.

فصل الشين
قوياش آفتاب.
قاشماق خاريدن.
قُش خانه وبُنه و جَادر.
قوش ايضاً به معانى مذكوره و مرغ و پروانـه شـمع و دو قدح خــورده شــدن و جفــت و و هرجا كه جفت كفتن احتياج شود استعمال مى شود.
قوش قينه مرغكى و لفـظ قينـه ادات تـصغير است.

1. "توستاماق" در بخارى و سنكلخ نيامده است و " "قى كردن" به صورت "قوسماق" آمده اسـت كـه آذرى هم همين طور است.

قوياق اسلحه كه بربلاى زره ميِوشند و قتلـو
قاقیشال گويند.

قايقولوق به غم درمانده و صاحب غصه مثال: كونگلوم بولور غمينگ تونى هر لحظه قايقولوق جون شام بولدى هر نفس آرتر قرانقولوق' قيقوحم غصه. قاقيلور فرو ميرود. قاقيلميش فرو رفته. قاقونغاى يكديگررا بوسيدن. قايقالدوروق چحيزى كه بـر بــالاى هــم جمـع كرده شده باشد.

قوشولدورغوجى همراه كننده و همراه شونده. قوشولقوجى ايضاً بمعنى ثانى. قوشاغه و قوشوغه همراه شود. قويوش شعاع آفتاب. قاش بيش و ابرو. قاشيغه به بيش او. قاشيدا در برابر و در بيش او. قش أولى ماه اول زمستان. قيشلاميشُى مكان گذرانيدن زمستان.

فصل الطاء
قاى طرف، كدام طرف؟ قطان و قوطان مرغ سقًا.

فصل الغين
قايغو غم.
قويغيل بريز.
قاوغونجى غمّاز و لشكرى كه ايلغار كند.
قاوغون ايضاً به معنى مذكور. قاوغنهى تارج كننده.
قايغورماس ملتفت نمى شُود.
قغرات و قغات در جغتاى دو قبيله اند كه در قُلدثاش يار و مصاحب.
قليج شمشير.

 r. "كوره خر " به معنى كوزن است. دهخدا

فصل القاف
قيوقرانداش خواهر بزرگ.

قاولابان دور كرده و رانده، مثــال، در جــواب
هدهد بباز:
قايسى صيدى كيم سين انى آولابان
قوشجى تا شلاب طبل جاليب قاولابان「
قاولاى دور كنم و كنند و برانم و برانند. قاولاب آلوب ايدى دوانيده گرفته بود. قايالماق بر گشّتن. قيليغ خلق و خوى. قيليق و قليق و قيلماق كردن. قيلغوجى كننده.
قيلغونگ به كاف عجمـى كـردى و بايــد كــه بكنى.

قيلغولى كردنى است و كننده است.
قيلا آلمان نخواهم كرد [^9 ب] و نمىتـوانم كرد.

قيله آلماس نمىتواند كرد.
قبلقاج تا كرد.
قيلغاج كردنى است.
قيلماغان بولسانگ و قيلماغين بولسانگ هردو بكاف عجمى ناكننده شوى.

قيلا الماسينگدين از اين كه نمىتوانى كرد.
قِيلغل بكن .
قيلقوم كردم و بايد كه بكنم.
 برماند؛ تو دنبال كدام شُكارى هستى؟ (كا

قليج بلا اولميش شمـششير زده كـه بـه عربـى مجدوع بالسيف گويند.

قَلْغُوجى گدا وسايل. قلانليغ قلان ده و رعيت. قُلون كُرْه اسب. قُلمُوق افسار كه به عربى مقوَد گويند. قالاغاى همحچنين بماند و نوعيـست از رنـع سرخ. قاليشـماس نميماند، مثال: سنينگ شيرين لبينگ [ه الف] جاندين قاليشماس ساجنگ نيگّ كفرى ايماندين قالميشماس قلمادى نماند. قالماغاى نخواهد ماند. قالماغاج نماندنى. قلين سطبر و ثخين. قالين حجيم و بسيار. قالادى بر بالاى هـم جمع كرد. قالاى دورمين جمع كردهام. قاللاغ كالاه. قالیاق كلاه و كلاه نمدين تاتاران. قاولا بغريزان. قاولاماغليت دور كردن و راندن. قاولانك دور كنيد و برانيد. قاوالار و قاولار دور ميكنند و ميرانند.

ا. لب شيرين تو از جـان كمـى نــدارد؛ سـياهى كفـر
كيسوانت از ايمان كم ندارد.

قولدادى دستگير كرد و دستگير شد. قولــدانگيز دسـتگير مسن شــويد و دســتم را بعيريد.

قولدا دستم را بغير.
قولدادينگ دستم را گرفتى. قولداش دستگير و يار و همراه. قولمان عذر خواستن و دختر خطبه كـردن و در اكثرطلب و رجا استعمال مى شود. قولينجان قبيلة است در جغتاى.

قولتورماج يقة خفتان.
قويالى بگذاريم و از آن زمان كه گذاشته ايم.
قاولاولاماق رد كردن.

ايشيكندين قـاولامه بولطفنــك جرمنـى كجـور كيم بو باب ايحرا كريملار كا كرمدين جاره يوقه
F. ا. در حاشيه آمده است: والد حقيـر كويـد كـه ظــاهر اينست كه بمعنى راندن باشد. صـ ه. اين شعر بنا بر ابوشعا (جـاب كاجـي



 متفاوت است: "كناه لطفى را ببخشّ و و او را از در درت

 ترجمغ من است: "مرا الز عشُفت محروم مكنـ مكن، ايـن
 جوانمردان از جوانمردى كردن جاره نيست."

قيلغوم ايضاً به معنى ثانى.
قيلقومدور خواهم كرد.
قيلغوديك تور مثل كردن است.
قيلغوسى دور خواهم كرد.
قيلاى بكنم و بكنيه. قيلغايمو آيا بكنم؟
قيليلور مىشود و كرده مىشود.
قيليلدى كرده شد.
قبلورمزدور اگر نكنيم.
قيلقوميزدور بكنيم.
قيلمالى نمى كنيم.
قيلماغوسى بايد كه نكند.
قيلغالى بكنيم و براى كردن.
قيلاو كردنى و تيزى شمشير و مجلّى '.
قيلالى بكنم.

قول رجاr و تّه و دست و غــام و طـرف و سیاه و قلب لشكر و تلهاى واقع در دامـن كوه كه ملحق بهصحرا شود و صف و علم.

قوليغه به دست او.
قولداماق دست كسيرا گرفتن.
قولداب دست اورا گرفته، مثال [9१ الف]
قاصد ايلا ندروب انى قولداب
يانا كيلكان يولى سارى يولداب
I. مجلى به معنى روشن كننده است.「. ار رجا به معنى اميد داشتن است و و در در اينجا مولف آن آن

 طرف راهى كه آمده بود برگردانيد. (ب)

فصل النون
قوان خرمى. قُنگشى همسايه. قُّوق مهمان.

گويند.
قانت و قنات يَرَ.
قانى كو.
قانجا و قاندا و قيان و قايان كجا.
قَنْدين از كجا.
قُندوز سگلاى
قايناماق جوشيدن.
قينادى جوشيد.
قانماديم سير نشدم. قُوانما تكبر مكن.
قُوانماديم تكبر نكردم.
قانگريغ قرقره گلو.
قندرمق تحريص و ترغيب.
قان اسم اصلى چادشاه تركستان و خون. قاآن خان خانان با فارسى مشترك است. قانليق و قانليغ آتشين و خونى.

قاناب خونين شُده.
قنشت خشَى.
قاينالــدوينگ بكــاف عجمـى بـسبب گنـاهى
ه. "سكالاى" به معنى "سـى آبـى" و "بيدسـتر" اسـت. دهخدا.
قَميح كفجْليز كه به عربى مغرف گويند.
قَمهجى تازيانه [9१ ب]
قومورسقه مورجج.
قيماج احول و جلًاد و دنبالة جشم تاتاران كه بطرف دنباله ابرو كشيده شده باشد. قامو و قاموق همه. قيمشاندى جنبيد. قومه كنيز. ${ }^{r}$ قويماق گذاشتن. قويمايين نميگذارم، مثال: مى گلكون توتوب گلجهره ساقى ايحرايل قويمايين بير قطره باقى

ا. در حاشيه آمده است: والد حقيـر كويـد كـه ظـاهر اينست كه قاداليبب رد كرده باشـد. ص
r. r. رمكه به معنى اسب ماده است.
 در حاشيه كنار اين علامت سه نقطه آمده آمه است. بــه
 "كْنْيز " مى
 است مىنوشّم، يك قطره هم باقى نمى گذارم.

$$
\begin{aligned}
& \text { قاولاتيب رد فرموده.' } \\
& \text { قالقانديك ماندن كلام در حفظ اين كس. } \\
& \text { قالغان و قَلْقان سبر. } \\
& \text { فصل الميم } \\
& \text { قميش نى. } \\
& \text { قوم ريگ. } \\
& \text { قميز شيراسـب كـــه بـه عربـى لـبن الرمًّـــهـ } \\
& \text { گويند. }
\end{aligned}
$$

[ [. الف] بلا و محنت كشيدى و به معنى قيوانما شاد مشو، مثال: كوب كوجونگ بيـرلا قيوانمـا كه اجل جـام مى جوق توتوب رستم دستانى هم اول لحظه ييغيب٪

قونغان فرود آمدن.
قونغاى فرود آيد.
قونگرات [ • . 1 ب] بكاف عجمى و قنقورات وقُنُرات اسم قبيلة است در جغتاى.

قينالغوديك بكاف عربى جريمه و زحمـت و قين شكنجه و جريمه و زحمت و مشقت. قينالدنع شكنجه كشيدى. قين لا شكنجه كن.

مشُقت كشيدن.
قيناليب ايضاً به معنى مذكور.
قينـه بـالفظى ديگـر جهـه تـصغير اسـتعمال فصل الواو قايو كدام يك و كى؟

فصل الياء
قونگــارْدى بكــاف عجمـى پیتحيـد و از جــا فويى نشيب و پانين.
مىشود، مثلاً قوش قينه يعنى مرغك.
قونك كلاغ سياه. قونگارمت كندن.


قوى گوسفند و ترك مكن و سرازير و بگذار. قوياى بگذارم. قاى كى و بـرف و بــاران كــه درهــم ببـارد و كدام؟ باب الكاف

فصل الباء كريكى مُرُه.

كوبا بكاف عربى گوشواره.
كوبه زره.
برداشت.
قونگارای بييجم و از جا بردارم. قُوين گوسفند.

قوينجى شبان.
قوناغ مهمان و منزل و به منزل فرود آمدن. قويون گرباد [گردباد] ، مثال: شعله ليق تن بيرلاغم دشتيـدا سر كردان دميـن 'كوييا ييلى سموم اولغاج بولور بونداق قويون قويان ايضاً به معنى مذكور و رگهاى يهلـو و

خر گوش و پانين.
قيوانماق شاد شدن.

 لحظه كشُته است.

گيتورماف بكاف عجمى آوردن.
كيبرى ' بكاف عربى خاربشت.
گيتور بيار.
كيتورگاى لار كاف اول عربى و ثانى عجمى
بيارند.
گورتارمق بكاف عجمى برداشتن.
گوترماكى ايضاً به معنى مذكور.
گوتار بردار.
كوتارگونگ كاف اول عربى و ثــانى و ثالــت
عجمى بايد كه بردارى.
گوتاردى برداشت.
كوتل بكاف عربى اسب جنيبت.
گوت بكاف عجمى دبُر.
كتَمن بيل.

فصل التاء
كتَّه درشت.

مجتمع شده باشند، مجمع آنها.
 دوخته شده باشد.
كيتگوم كاف اول عربى و ثانى عجمى رفتم و $\quad$ فصل الجيم بايد كه برم.

كبجكينه كوجكتر. [ • ا ا ب]

ميروم.

كيجيك قرنداش بكافهاى عربى برادر خرد.
كبجيكين از پسرك. عجمى رفتن.

كيتب رفته.
 گُج بكاف عجمى دير و مَسا و شُبانگاه. و برای رفتن.

گدايين؟ گداى تو.
كَدايى گداي او.
گيودى لار كذاشتند.
گويدورماك سوزانيدن.
كويدى بكاف عربى سوخت
كويدر گالى كاف اول عربـى و ثـــنـى عجمـى
جهت سوختن آتش روشن شد.
 براى سوزانيدن.

فصل الذال كذيز نمد.
كَذاكو تيرخيمه.
كِذارمَسْن بكاف عجمى ميِيوشى. كوذنك مو انتظار كشيدى.

فصل الراء
كرفكه زره.

كيريوج بكاف عربى خشت. كَريتج ايضاً بمعنى مذكور. كيرشان بكاف عربى سفيداب كه زنان بـر رو

مالند.
كيراك مى بايد.
كورك شُان و جمال.
كوركاباى و گوراش بكــاف عجمـى كـشتى
بعير.

گِجّ قورون شب تار.
كيج تورون بكاف و جيم عجمى دير وقت.
كيجورگيل بگذران. كبجتى كذشت.
كاج بنجه كه به روى زنند، مثال:

كوزومRا ميعج نفس يوق كه اوت جاقيلمايدورد
گبجچا به جيم و كافهاى عجمى عقب و كمينگاه.
كوجلوى كــاف اول عجمـى و ثــانى بـاجـيم
عربى با قوّت.
كوجون بكاف و جيم عجمى كوت كين
هر باب به معنى ميل كردن مى آيد.

كوج بفرمايى او را.
كبحاك از اصطلاحات صيادان است. كَجَّه بكاف عربى نادان با فارسى مشترك.
فصل الدال

كُدكُوُو دامن.
كَد له جحى بكاف عربى خانه بان بان كه به عربـى حامى كويند.
كديخشى بكاف عربى نيك و نغز [r [1 الفـ] گِدى بكاف عجمى يوشُيد. گدايين گداى اورا.

ا. ان سيلى دردى كه از بخار نفــم میآيد، دمى نيست


و دختر شاهان حاصل شده باشد. كُورْگان كاف اول عربى و ثانى عجمى بيننده.
كورگوسى بايد كه ببيند.

كوراردين از ديدن.
كورگاج تا ديد [r • الف].

كور گالى تاديدم.
كوراى ببينم.
كورار مىبيند. كورار گا به ديدن او.

كورمايدورايردى نديده بود و نديده است.
كورديك بكاف هاى عربى ببيند.
كير گالى كــاف اول عربـى و ثــانى عجمـى از كور گايدور ديده است.
زمانى كه داخل شده و تا داخــل شــده و از كورامين مى بينم.
كورمائين نه مى بينم و تا نه مى بينم.
كور گونگ كــاف اول عربـى و ثــانى و ثالــث عجمى بايد كه به بينى
كورمگبنگا كــاف اول عربـى و ثــانى و ثالــث
عجمى براى آنكه تو ببينى و براى ديدن تو. كوروک بكافهاى عربى مرغى كــه بـر روى
تخم خوابد.

گورگ بكاف هاى عجمى حسن. گرلوى حسن و خوب.
گور كُلُو كاف اول عجمـى و ثــانى و ثالــث
عربى صاحب حسن.
گوركلوكنى حسن دارى و خوبى.
گور كادى كــاف اول عجمــى و ثـــانى عربـى خوب شُد.

گرِريش زه كمان. كارسان كاسه كالن.

كُورتَه بِيراهن.
كُرُنج برنج.
كرَ كى و كير كـى تيشّه.
كاورگا و كاوو گار[ • •اب و ثانى عجمى نقاره بزرگ. كرَكَ بكافهاى عربیى بيلدرحين.
كِرْياس بكاف عربى اطراف خانــه بـا فارســى
مشترك است.
كُرْاق بكاف عجمى داخل شدن. براى داخل شدن. كير گونجا كاف اول عربى و ثــانى عجمـى تـا داخل شدن.
كير گاى داخل مى شود. كير گونگ كــاف اول عربـى و ثــانى و ثالــث عجمى بايد كه داخل شوى.

كر گيل درآى.
كيريشتى بكاف عربى درهم شد و داخلى شد.
كيرديدين بكاف عربى از عقب.
گور گان بكـاف هــاى عجمــى آنكــه از نـسل
 خواهد و كسى از نسل شاهان بوده و از نسل شاهان كه دختر گرفته باشد و از پسر شــاهان

گوركاتيب و گوركايب خــوب شــده و خــوب گوزتُع كاف اول عجمى و ثانى عربى اسباب
خر گاه.

كرده.
كورگگّ كاف اول عربى و ثانى عجمى صندلى كيز شب و نمد ، مثال معنى اول: آسيب بونويلاريغا كيز عزا اوجون جلـدين اونـئ


$$
\begin{aligned}
& \text { كيزماك گُشتن. } \\
& \text { كيزاردا در وقت گشتن. } \\
& \text { كيزوب گشته. }
\end{aligned}
$$

كيزديك [F • (الف] بكافسای عربى بغردد و
سير كند.
كيز كوجى آنكه مى گردد.
كيزای نُقل، مثال:
نباتدين كيزاكى ايستانگَ ايجاردا بادة ناب
لبيكغا يتكاع اولور اول نبات لعل خوشابr
گاز بكــاف عجمـى تخــت و صــر خانـه و
گهواره.

كوز بكاف عربى اخگًر و بكاف عجمى فصل خزان و نوعى از آهو.
 تير ' ماه است.
r. r. سگان به جهت عزا از نمد طوقى انداختهاند. تا وقتى



 است و بائيز يا خريف با مهرماه شُروع مىشوة.

فصل الزاء شراب كه بلبله [r.اب] گويند و جوبهـاى ديوارخر گاه و قماش كه بديوارآن كيرند.
كورجَك بكافهــاى عربـى و جــيم عجمـى
پاروب كشتى.

كور گاگونجه كاف اول عربى و ثــانى و ثالــث
عجمى تا سبز شود.
كورگوزماق و كورگوزماى نمودن.
كورگوزور كــاف اول عربـى و ثــانى عجمــى مىنمايد مثال:

كوركونور هجران حروفى نقطه سين جان هر طرف سين سيزين يعنى كه قويدوم داغ هجران هر طرفـ

گزتون بكاف عجمى نوعى از ثياب است كــه آنرا جامة گز گويند.
گَزَكَ كـاف اول عجمـى و ثــانى عربـى مـزه شراب و با فارسى مشترك است. كَزَك بكافهاى عربى مرض آكله و بـازى كــه بسران مى كنند.



نمايان است. (كا

كوزلوى كاف اول عجمى و ثانى عربى جشم كوسا و كُـاو بكاف عربى جـوبى كـه آتـش
بآن بر هم زنند.

گوزولْدروك چشَمبند. كوزمگه بحشّم. كوز كتكيل بنما.
كيشّى بكاف عربى كس.
گوزى كيرماس نابينا.
كَثْتى مرد.
گوزلالى بكاف عربى بنظر بياييم.
كُثُـان بكاف عربى عِقال.
گوزل بكاف عجمى صاحب حسن.
گوزگو بكاف هاى عجمى آيينه.

مذكور چششم.

فصل السين
كيساك بكاف هاى عربى خـت و و كلوخت كسيل بكاف عربى حصه و بهره. كيسماك بريدن. كَنْكِيل و كيس ببر.
كيسكولادى بريدنى كرد.

بريدم و از براى بريدن.
گيساموز بكاف عجمى ببريم. كيسكان برنده. كبسالارسين ميفرمائى كه ببرند.
كـو گراك كــاف اول و ثالــت عربــى و ثــانى


$$
1 \text { : }
$$


كشينماق بكاف عربى شهية اسب.

كبش بكاف عربى بفارسى مستعمل و بعربى
كنانه كويند و خز و سمور.

منطقة الكنانه كويند.
كوشه ماق بكاف عجمى نشخوار كردن. كيشى قارام خويش نزديك و فراخ و واسع.

فصل الكاف
ككليگ كاف اول و ثانى عربى كبك. كَكُوز سينه. كُكَرَحَكان كبوتر. كوكيل بِاى و انتظار بكش. كوكرانماق اعراض آهسته.
صـداى شـير.

كَبَك مرغان خانگگى كه مجتمع شــده باشــند، كويكاناك بكاف هاى عربى مرغى است.
مجمع آنها.


گَلين و گیلين بكاف عجمى عروس.


گَيلى هاون.


كيلتورمــــى و گيلتورمـــاك بكـــاف عجمـى
آوردن.
گيلتور گاللى كاف اول عربى و ثانى عجمى از
زمانى كه آورده.
گلدرديم بكاف عجمى آوردم. گيلمانع مى آريد.
گيلماق بكـاف عجمـى و گبلـيش و گــيلش
آمدن.
گلگيل بكاف هاى عجمى بيا.
گيل ايضاً بمعنى مذكور.
گَلْماكيل بكاف ها
گَلْمازمَن بكاف عجمى نمى آيمـ
گلديم آمدم.
گـلحاندور خواهد آمد آمد. كيلا آلماى نمىتواند آمد.

ا. در نسخه همين طور است و احتمـالا منظـور "مـــلـ
ملوك" بمعنى " شُراب پادشاهان" بايد باشُد.

كويخــاى كــاف اول عربـى و نـــانى عجمـى
بسوزد و مى كوخت.
كويگانگــا كــاف اول عربـى و ثــانى و ثالــث
درخت و نـواختن ســاز و آهنـگ و د داغ و و
دوختن.
گو گ آط اسب كبود.
گوگومتول بكافهاى عجمى بسِيار كبود كه بــه
رومى گوم گوك گويند و بـدن شـــنـ

گو گارتيب سبز كرده.
گو گارسا اگر سبز شود.
كو كلا بكاف هاى عربى اسِ ساز بنواز بصيغة امر.
كو كته ايضاً بمعنى مذكور.
كوك دور آهنگ است.
كويو ک بكاف هاى عربى اسو سوخته.
كويكاندا در محل سوختن.
كويكوجى سوزنده.

عجمى سوخته شُه.

كولُوملو بكاف عربى خندان و خنديدنى.
كيلادور خواهد آمد و بياييم.


ثالث عجمى خندان روى.
كول كوموك بكاف هاى عربـى بـسيار كبـود
كه به رومى گومگوى گويندي
كول بكاف عربى خاكـستر و بكــاف عجمـى
حوض و بيرهن.
كولنى خاكستر را.

دريا و تيره شدن هوا.
كويلداغ حشُمة آب سرد.

فصل الميم گومورمــاگ بكــاف هـاى عجمـى جاويــدن [جويدن].
كوموردى بكاف عربى خاييد و فرو داد. كوموش و گموش بكاف عجمى نقرهـ كُما و كيمه بكاف [٪ ا.1 ب] عربـى وعجمى

كُماجى بكاف عجمى كشُتى بان. كيمنى كرا؟
كومراك بكافهاى عربى تهى گاه و يهلو.
كيمسان و كيمساند بكاف عربى بوستى است
كه طلا بر آن ميمالند.
كومولوى بكافهاى عربى بزير خــاك كـرده و دفن شُده.

يعنى آن كه مى آيد. كَلِگِن ايضاً بمعنى مذكور. آيان كـلا المان نمى توانم آمد. كيلوسى آمدن او. كليب آمده.
 عجمى مى آيى و بايد كه بيايى
 عجمى سايه [ 1 [ا الف]. كولاگانگى كــاف اول عربـى و يُــنى و ثالـث عجمى ساية تو. كولخــو كــــاف اول عربــى و نـــانى عجمــى خنديدن، مثال:
لبلادى خندان بولور كوزومده كورسا ييغلاماق كوزلريم ييغلارلب جان بخشيديا كولكو كوروروب [در حاشيه آمده است: "والد فقير گويـد يــا بمعنى خنده است".]’ گولماق بكاف عجمى ايضاً بمعنى مذكور. كولاگاذ برخنده.





 جشيْهايم كريان مىشوند.

جيقمه توقوز هرده كينى دين كه عالم كويماسون السانگ آلتى يتى برقع قويگيل ايكى اوج نقاب' گين تورماق بكاف عجمى پس ايستادن. كندوز بكاف عجمى روز. گون بكاف عجمى روز و آفتاب. گون اورتا بكاف عجمى نيم روز. گونجى ليك به جيم و كافهاى عربى هرروز.
گونش و گوناش گون آفتاب.

كنكول و كونكل دل كه بعربى قلب گويند.
گند
گينگ بكاف هاى عجمى فراخ و وسيع. گين گوزلك فراخ چششم.

كونكُس سينه.
گينه و گنه بكاف عجمى ادات تصغير است و اكثر با لفظ ديگر استعمال مـى شــود، مسشالٌ اوتر ک گنه يعنى دروغك.

كنگاش و كينگاش [V•اب] و كنگاش كاف اول عربـى و ثُــانى عجمـى مـشُورت و در بعضى نسخ كينگاج واقع شده.

ا. از يشت هفت برده در ميا تا كه عــالم نـسوزدد؛ اگـر شُش يا هفت برقع بر كيرى دو نقاب بكذار بر جــاى

باشند.
r. كذا فى الاصل ولى بايد "جقدى" باشد
 كنيد به صفحه

كومــاك بكافهــاى عربـى معاونـت كـه بــ لشكرى يارى كرده لشكرى فرستد و همت و عنايت و عقب سر و گردن. كويمان تعلل و بهانه. كويماندى بكاف عربى تعلل و بهانه كرد. كويمانما تعلل و بهانه مكن. كويمانيب تعلل و بهانه كرده و سوخته. كويماك و كويماق بكاف عربى سوختن.
كويماكيم سوختنم.

كيم بكاف عربى كِى؟ كومور بكاف عربى زغال و انگشت. كيموُرْ بكاف عربى مخفى كن و بيوشان و بـه كسر آن زغال كه آتش مى كنند. گيماسمَنْ بكاف عجمى نمىبوشّ.

> فصل النون

كونگلاگ كاف اول عربى پيرهن. كند بكاف عربى ده.
كُنى بكاف عربى راست و صدق.[.V• الف] كويندرماق بكاف عربى سوزاندن. كَن بكاف عربى عقب. كينى دا در عقب.

كين دن از پشت او. كَبْنهه كيين از عقب آن. كينى ايضاً بمعنى مذكور ، مثال:

كونگرِانما از غضب خود بخود سخن مگو. گونج بكاف عجمى شادى و مفاخرت.

و فخر كرد. لوى بكاف عربى گنده و شتر. گونانـــدوروب خوشـــحال و فخــر كــرده و

فصل النون فرموده.

لونك و لنك بكاف عربى فوطه.

گياو بكاف عجمى و كويا بكاف عربى داماد. لو نهنگ.

باب الميم
فصل التاء
موتاى مال. متَّن تيشه.
ميتين كلنگُ كه كلند گويند، مثال:
جو [^• الف] ميتين نوكنى خاراكن ايلاب قاتيــغ خـارانى روزن روزن ايــلاب'


> فودور اوست. الدال
لاش جصل الشين.



```
        *)
```

فصل العين
لاعجِى مسخره و هازل.

فصل الياء
كَى بكاف عربى مرغيست مثل عقاب درنده. بـاب الـلام

فصل الالف
لا حيف .

مقنعه.

فصل الغين
فصل الراء
ماغ كبوترى كـه سـرو بـال و دم او يكرنــع باشد بهر رنگ كه باشد. اگر سياه باشد سيه ماغ و اگر سفيد باشد سفيد مــاغ گوينـد، و بر اين قياس.

فصل القاف [^•اب]
مايوق بردة رقيق كه در روى بعـضى ميـوه و شكوفه ميباشد و بوست جحيزها كــه بعربـى قشر گويند و مطلق شكوفه را نيز گويند.

فصل الكاف
ميكه هين و ميكبحین و مـيكجن و ميكجــــن بكاف و جيم عربى خوك ماده.

فصل اللام
مالليك و مالليغ مالدار.
ملتق تفنگ.
مَلـــش محبـوب بــا شــيوه و طايفــة اســت از

> مولدل محتاج زوز.

فصل الميم ماموق و ماموغ پنبه. مومليغ مشمَع

فصل الزاء موز يَخ.
مَرجان معروف. مورگو چينكى.' مور گولِيما بينكى مزن. مور گولادى پينكى زد. مورحَلْ سيبة قلعه.

تَرال و مرل ماده گاو كوهى.
ماروق كج و عيبدار. مايروق ايضاً بمعنى مذكور و برده غنجه. مورى روزن و راه آب. مَرس ريسمان.

فصل السين مُسلمان معروف است. فصل الشين موشو ك بكاف عربى گربه. ماشاب سمور و عبا. ماشميل و ماشمل عجمى كه طاقية او از زيـر دستار نمايان باشد. موشك بكاف عربى ازيراق آتش بازى است.

ו. جرت زدن.

خرامان بناز وبه تبختر راه رفتن محبوبان.
مانا هر لحظه.
مانگلا و مانكلاى و مَــنگلاى بكــاف عجمـى
بيشانى.
مينجاق مهره.
مينگيز بكاف عجمى بشره و صورت ، مثال:
مونگاشُتيلار دو كس كه از غم و حزن بـاهم نازو سر و قدينك منگيـزلو صنـوبر جـــندا يوق مينگزتتى بكاف عجمى تشبيه كرد. موننگ ازاين.

مين من.
مين مين منم.
مينيگ بكاف عجمى و مينگ از من. مَنگا بكاف عجمى بمن.
مَنگا كَلُگِل بر من بيا. منگ اوغلوم وكّد من. منگ خال و هزار. مينگ ايضاً بمعانى مذكوره و ماه. مينگنچ بكاف هاى عجمى خال او. منگ بگى امير هزار كه بعربى امير الف گويند. r. در حاشيه آمده است: بانكالغ لارينگ ، ظ Y

 در ابوشقا حاب كاحالين اين بيت حنين آمده است است نار نگ بانگا لارينُ كيبى شـع انجمن ده يوق سرو قدينگ مينگزيلى صنوبر جمندي ترجمة آن مىشود جـون گونـه هـاى نــار مانـــد تـو شمعى در جمن نيست.

فصل النون مَنگو دايـم و هميشه. منجنيق معروف.
مَنوزياق سنگ پشت. مونسَك آرخلق. مونكلوغ غمگين. حرف زنند.
مونگ بكاف عجمى درد و بلا و محنت. مونگالاشتى دو محنت زده يكديگر را ديـدنى كردند.
مونگلى و مونگليغ و مونگلوغ با محنت و بلا. مونگداشماق الم و درد يكديگر را بهم گفتن، مثال:

كيمسا يارى بير لا خوشدور غمداشيب مونگوداشيب
 مونگالدى دوته شد.
مانگيش بكاف عجمى ناز و عشوه و خرامـان
ا. كسىى كه با يـارى خــوش و غمخــوار اســت و درد



 "مونگوراشيب" آمده اسـت . ايـن بيـت از غرايـبـ الصغر است و در آنجا بدين صورت آمر آمده است كبمس يارى بيرله خوشدور غم ديشـبـ موني
 جقدر خوشست انسان كـاهى بـا يــار خــويش درد درد
 بنشيند. (كا

مندو مــيخ جــوبين كـه صـيادان بـر كـــار دام ميندوركيل سواركن، مثال: مى گذارند كه بشكارى فـرو رفتـه و بــه آن آن اول مسافيرنى آتنه ميندوركيل

جابيتوروب خدمتينه يتكوركيل’
ممناى به اسب سوار شوم.

فصل الواو
مو يعنى آيا و اكئر با لفظ ديغر اسـتعمال مـى شود، مثلاً فلان مو يعنى آيا فلان است؟

فصل الهاء
مِيَّه مغز سر.

فصل الياء مى آيا. باب النون

فصل التاء نبتايين جون كنم.

نيتاى چچكن؟؟
نِّتَى و نينى چچه كرد؟؟ نتى جه شود؟
نيتاك بكاف عربى [•الالف] جڭگونه؟ نيتار چه مى كند؟
r. اين مسافر را بر اسب سوار كن؛ و با شتاب او را به خدمتش برسان.
 و خندق ها در روز جنـگ نصب مى كنـند. موندو ايضاً بمعانى مذكرره و سوزن [9ـابـ]. مونداق اينجنين و مثل اين. مونـى ديك كاف اول عجمـى و ثــانى عربـى مثل اين.
مونى اينرا. موندا و مُندا اينجا.
 مانگرا و مونگرا هر دو بكــاف عجمـى فريـاد كوسفند و كاو و ساير حيوانات. مانگران و مونگوزغاب ايضاً بمعنـى مـذكور, مثال اول:

حمل مانگران قويوب ثواليدا باش كه بولسا ايكمز قربان سنگا كاش’

$$
\begin{aligned}
& \text { مونجا اينقدر. } \\
& \text { ميندورماك سوار كردن. } \\
& \text { ميندوردى سوار كرد. } \\
& \text { ا. در ابوشـفا ايــن شـعر قــدرى متفـاوت اســت ، و } \\
& \text { كاجالين آنرا هنين آورده است: } \\
& \text { حمل مانگراب قويوب ثورو اليدا باش } \\
& \text { كه بولساق ابكمز قربان سنكا كاش } \\
& \text { "تواليدا" به نظر مىرسد اشتباه باشد و "ـــور اليـدا" } \\
& \text { باشد. كوسفند [برج حملـ } \\
& \text { تورسر نهاده است، كه ايكاش هر دوى ما قربان تو } \\
& \text { مى كُشتيم. }
\end{aligned}
$$

فصل السين
نيتوک بكاف عربـى چجـه كـردم و چچگونـه و
زيرا، مثال معنى ثانى:
سيـن كه قليـورسيـن منـــا بو سرزنـش
نتا به معنى نيجه يعنى همحِنين.
فصل الشين

فصل الكاف نبحا بكاف عجمى حرا و برای چــه و چــون؟

مثال معنى اول:
نيكا يعلاب عنبرين ساجين كيسار هجران توانينى
'اولما كيمنى انكلابان كر شع توتمايدور عزا'


است؟ نشان آبتغوجى كاهن و نشان ده.

فصل الغين ناغو حرا، مثال: يوزيكا آشفته قاشلار بولماسا عاشق ناغو بولديلار هرقايسى بير ديوانة زُولِده مو
[11•]
فصل القاف
نقش معروف وبعربى و فارسى نيـز مـستعمل

## است.

ناقَلَنَرْمَن حون كنـْ
ناقجى نايب قاضى.

سين نيتو ك ايتكاى سين اكر توشسه ايش'

فصل الجيم نيجوك چططور؟ و باظهار كـاف همحنانكـه و
فصل الراء
نارسايوق چییابیى نيست. هست؟؟ نى ايردى ايگين بكاف عجمى اين جه حيزى بود؟ نارى از آن كذشته. نارى راق كذشتهتر.
كسـره است بادمـــان بـــون اخــراج صـوت لاروس
عربى)

$$
\begin{aligned}
& \text { كارم افتد جه خوراهى كرده }
\end{aligned}
$$

چگگونه و به اشمامَّ يعنى چجرا؟؟
نيجّو سيز؟ جططوريد؟
ناجى نايب قاضى
ناجو درخت صنوبر كه به رومى جام آتــاجى
[آغاجى] كويند.
نینی اوجون حرا؟ برا؟
نى اوجون برای جه؟
چِگونه و به اشممامَّ يعنى گِرا؟
نيجو س سيز؟ جطوريد؟
ناجى نايب قاضى
ناجو درخت صنوبر كه به رومى جام آقــاجى
[آغاجى] كويند.

بـاب الهاء
فصل الالف ها بلى.

فصل الراء
هارغان مانده شدن.
هاريقيب و هاريب مانده شده.
هارمين مانده نشوى.
هاريب مين مانده شدم. [الفـ] الفـ
هارقاى مانده شده.
هاردى مانده شد.
 هرينحه چحقدر؟

هوركونج كبك رم كننده.
هوروب بدهن دميدن باد و فرياد سگ.
هورماك ايضاً بمعنى ثانى.
هورَرايت ديك فرياد مى كند مثل سگ. هوروبتور سگ فرياد كرده است، مثال: كوييچا تايماس نوايى يول رقيبى طعندين گوييا اول ايت هوروبتور ايلاب افسون هر طرف
r. كونيا نواييى از طعنهُ رقيب راهى نمىيابد، آن سـع

 دن" است.

نگو چجرا؟

فصل اللام
نى اول چيست آن؟ نالوى و نُّوك چحرا؟

فصل الميم
نيمرسه جيز.
نيمه چچيز و چجه هییز و چاره، مثال معنى اول: ایى كونگـل اوزگه نيــــه قيلــا تمـنا

سين خسته غه اول يرده كه تيمارتابيلسا
نيماى چه حيز؟

فصل النون
نيناك و نى نك مردمک جشم.

فصل الهاء
نهالى معروف.

ا. نيكا بنلاب منبرين زولفين كبسر مجران تـونى/ اولمـا









بيدا كردن تداوى از خدا مخواه. (كا

كت

فصل الهاء
هاوهاو صــدايى را گوينـد كــه در جنــگ در
وقت حمله مىكنند.

بـاب اليـاء

هرقيان هروقت و هر كجا. هريان هر مرتبه.

هرباتن يعنى دهه خاص.
هيرول و هراول جمعى را گويند كه در وقـت جنــگ ايـششان را از عقـب قــراول بيـارى
فصل الالف
فرستند.
يا كمان كه بعربى قوس گويند.

فصل الباء
فصل اللام
هُول تَر.

يايورغان برگ درخت.
بایماق بوشانيدن و سربوش كردن، مثال:
فصل الميهم
همول مركب است از لفظ هــم و لفـظ اول و يوزونگـ اليدا هر نفس توتما كوزگو
قوياشنى قمر يابماق ايرمز مناسب همزه وصل بـه كتابـت در نمـى آيـد يعنـى

بايبشماق جسبيدن.
يا يوشقان جسبنده.
همول دور هـم اينست.
يآيلور مى جسبد و مى بوشاند.
يببارماق فرستادن.
يببار بفرست بصيغة امر.
يبياردى و يباردى فرستاد. يوب شُسته و كُنده. سِيِليك ريسمان كه بعربى خيط گويند.
يبا ريسمان گويند، اوزون يبا يعنـى ريـسمان

يبب ريسمان و خورده.
Y. هر لحظـه آنينـه را بـيـئ رويـت مگيـر، بوشــانيدن خورشيد با ماه مناسب نيست (ه.ب.)

فصل النون
هونه نر گاو كوهى يان نر آهوى سياه.

فصل الواو [ 111 ب] هاو آرى و بلى و حمله كردن كسى كه جنك و پيكار كند، مثال معنى ثالث:
الى نوايى تيغ تارتيب جابكوم جولان قيليب
$\qquad$
I.ای نوايى [معشُوق] تيغ را كشُيده براى زدن جــولان داده است؛ وقتى كه نزديكى سرم رسيد. كفـتم مــــن كفت:ها [بلى].

يتَكوروب رسانيد.
يبت برس بصيغة امر و طعام يعنى خورش. يتكورگين تا رسيده. يبتاكى ديك [أب] بقدرى كه برسد و ضايع و ضايع شدنى و بى قيمت.
يتكورگونجه و يتيكورگونجه كاف اول عربـى و ثانى عجمى تا برساند و تا رسانيد.

ييتكور برسان.
يتنكاى برسد.
يتَكورابيز برسانيم. يات بيگانه. ياتليق دختر. ياتوتغاسى قبضه كمان.

فصل الجيم ياجى قماشى است كه بعربى مندوف گويند.

يوجحى خياط.
يُوجى مهمان. ياوهين ايضاً بمعنى مذكور.

يياجك طعام.

فصل الخاء
ياخين نزديك. ينشى يتور نيك مى گويد.

فصل الدال يدكلور بوى آيد.

يب ايضاً [rا الفـ] بمعنى اول.

فصل التاء
يتب تُرور خوابيده است.
ياتيش ايو مكان خواب.
يُيُوت از جاى خواب بجاى ديعر رفتن. ييوتتى تغير داد. ييورتكاى تغيير دهم. يوت و با رمه و گله. ياتيش كشيكجى و محافظت كنند گان چادشـاه در شب.

يايوتال برجستن. يوتماق فروبردن. يوتوبان و يوتوب فروبرده. يوتار بلع مى كند. يتر بس. ياتوق و ياتوغ آهنگ فـرو داشـته در سـاز و آواز.

ياوتسا اگر نزديك كند.
ياووتويدور نزديك كرده استـ يبتكورماك رسانيدن. يتتشتى رسيد. ييتكور ايين و ييتكوراى برسانم. يتتى رسيد و هفت. ييتكورما مرسان. ييتلويتور رسيده.

يبتلب دور رسانيده شده و رسيده است.

ير و ير زمين.

ييرقويى بزمين فرو رود (ص). ييرتن و يَرتوق دريده. يورك جگر.
يوراك دل حيوانات. يوروشلى و يُوريغا رهوار.

يَراق سلاح و زيور.
يَرَق زِره.
يرنَداقلَمِيش مانده بر زمين.

يارغو جاى حكم و محكمه و كناه وغوغـاى
دادخواه.

## يارغوجى شحنه.

ييركَ صَفـت يريرليك و ييرلــغ نــشان و حكـم و پروانـه و

خاك.
يَرليغ بروانه و فرمان و حكم و مثال و توقيع. يارليغ فرمان و حكم وروشن شدن.

ياروت روسن كن.
ياروتمق روشّن كردن و سوزاندن. باروتينگ روشن كردى؟

ياروقلوق روشنى.
ياروب و ياريب روشن شُده. ياروتونگ روشن كنيد.

$$
\begin{aligned}
& \text { به آن باران مى بارد، و نوايى گفته: } \\
& \text { يدا تاشيقه قان يتكاج ياغين ياققاندين ایى ساقى } \\
& \text { ياغا يامقور ديك اشكم جون بولور لعليگ شراب آلودد } \\
& \text { يداجى افسونگر باران. } \\
& \text { ياودى نزديك شد. } \\
& \text { باَ دَميش عاجز و فرو مانده. } \\
& \text { يادامان ضعيف نميشوم. } \\
& \text { بادايتى ضعيف كرد [ّآ الف] } \\
& \text { يادارمواير كين ضعيف و متغير مىشود. }
\end{aligned}
$$

1. سنگى كه برف و باران به طريت افسونگرى بد روى نمودار شده .

 باران اشك من شُروع مى مشود.

 جنين آمده است:
بدا تاشيفه دان بنكاج باغين باغفان ديكى ای ساتى باغار يامغور ديك اشكبم جون بون بولور لمليك شيراب آلود
 به معنى ترّدد دايمى و حركت شُباننروزى (حاحاصة عباسی، r.r

| يارماق و يارماغ زر كه به رومى آقهج گويند. | ياروتوب روشن كرده. |
| :---: | :---: |
|  | يارشنى روشن شد. |
| يار باره كن. | ياروتدى روشن كرد. |
| يارديم |  |
| ياريم نصف. | ياراش و يَراش آشتى. |
|  | يارقاق هوستى كه دباغت ديده باشد. |
| فصل الزاء | حَراوول جحرختى لشكر. |
| يازوغ بيجاره. | يوروش سفر. |
| باز بار |  |
| ياز بهار. | يورنا آول. |
| يازبولدى ماه اول بهار. |  |
| يازى يابان صحرا و هامون. | يورو |
| يوزوكى انگشتر. |  |
|  | ييرلا و ييرلاى خواندگى كن. |
| يازغوماق رحم كردن بركسى. | ييرلادى خوانندكى كرد. |
| يازغور گناهكار. | ييراق و يراق دور. |
| يازغورماق كناه كسى را گفتـه او را گناهكــــر | ييراقتين از دور. |
| بيرون آوردن. | ياراشماق زيبيدن. |
| يازغورمانگ بكاف عجمى گناهكار مكنيد. | ياراشور مىزيبد. |
| يازغورما گناهكار مكن. | ياراى مىزيبم. |
| يازغودى گناهكار كرد. | ياراشيب تور زيبيده است. |
| يازغورورسين گناهكار بيرون مى آرى. | ياراشا لايق باشد. |
| يازغورور گناهكار مكنيد. | يارار بكار میآيد. |
| يوزلاندى برابر شدر | يارغُجاق آس |
| يوزلانماك توجه كردن. | يارغوجاق اسيا دست |
| يوز صد و روى. | يارغاج و يارغاغ خفتان پوسـت كـه تاتـاران |
| يوزبَعى امير صد كه بـرى بعربى اميرالامانه گويند. | مى |

r-ه / هتاب الاول فی اللغات الجغتايى
ياسالماق ساخته و درست كرده شدن. ياسالسون ساخته و درست كرده شده. ياسار مىسازد.
يسادى ساخت.
ياسالدى راست شد و مرتب شد. ياستنماق تكيه كردن. ياستانيب تكيه كرده، مئال: مست بولسام استانيگ بس منعا باش قويغالى * نى حدّيم كيم تكيه قيلغايمين تيزنگّى ياستانيب

ياسانگى بكاف عجمى يهن. ياسال و يسال علم لشكر. يساول و ياساول معروف كه به رومى چاوش گويند.
ياسا آداب سياست و قانون كارها. يِسَه فرمان.

فصل الشين ياشمتول سبز.
ياش [هالالف] تر و اشك و طفل و بسرك. يشوق بيضه. يشين تخفيفه شو. يشينديم تخفيفه شدم. F. F. اكر مست باشم براى سر نهادن آستان تو كافيست، حد من نبست كه زانويش را تكبه كاه ساخته بـانه بر آن تكيه زنم. ه. در اصل به صورت "تخفيفه" آمده است. "تخفيفـيـهـ


 مخفى شدن است.

> يوزايويرماك روگردانيدن. يوزايويردونگ روگردانيدى. يوزلندى روگرفت.
> يوزگنــه بكــاف عجمــى و يوزغنـــه رويــــ بصيغهُ تصغير.
> يازيلغان و يازيتليب نوشته شده.
> فصل السين
> ياسى كمان او. يَسيع بيكان كه بعربى معبله گويند. يَسَوْ لشكرى كه به ترتيب ايستاده باشند. يَسَن سلامت. يَسَندور سلامت است.
> يوسون آداب سياست و قانون كارها و نـشانه「 مهر شمعيقا شمعدان ياساماق

ياساب ساخته و درست كرده، مثال: ياساب مر قصرنيگ دوريد ا باغى
 ياساغانلر سازندگان و درستكنندگان.
I. رويك: يعنـى روى كوجــك، روى ظريـف و زيبـا.

لغتنامة دهخدا.
r. به بام فلكى نردبان نهادن و با شـــع مهـر شــمع دان ساختن است.
r. الطراف هر قصرى باغى ساخته است و در بـاى هــر كلى شب جراغى نهاده است.

يَغْماق باريدن.
يغمورلبغ بارانى. يُغون سطبر.

يُغورت [الاب]] ماست. ياغ روغن. ياغلاغو ظرف روغن داغ كن. ياغى دشمن. ياغدو شعله و ضيا. ياغاج و ييغاج جوب و فرسنگ. يَغاج ايضاً بمعنى ثانى. ييغيلماق جمع شدن.
ييغيل و ييغقيل و ييغيشتو جمع بكن. ييغدى جمع كرد. ييغارغه بجمع كردن. ييغين جمعيت. ييغلاماق گريه كردن. ييغالمغيل گريه مكن. يينى گريه كردن و منع كردن و جمعيت. ييغلاى گريه كنم. ييغ منع بكن و جمع كن و برجين و حاضـر كن.
ييغماق بر چحيدن.
ياوغان ماليده و كوفته شده. يوغيل بشو. يوغاى با آب بشويم.

ييشيلنب ألُؤور تخفيفه شو بنشين.
ياشورماق بنهان كردن ياشورونگ چنهان كردى. ياشورون چنهانى. ياشونسا بنهان شود. ياشورغايلار بِنهان كنند. ياشونغان و ياشونميش זنهان شده. ياشوندى ینهان شد. ياوشمق بهم نزديك شدن. باوشتى باو نزديك شد، مثال: بارديلار گاهكاه توشتى لار تا حلب ملكيRا ياوشتى لار'
ياوش نزديك بشو بصيغن امر. ياووشان و ياوشقان ايضاً بمعنى مذكور.

ياووشٌتور نزديى كن. ياوشُور نزديك مىشود. يس واكن. ييشيلدى باز شد و خالى شد. يسغغلوييخيت جوان روشن.

فصل الغين ياغليغ دستمال. يغمور و ياغمور و باغيش باران. ياغين بارش.

ا. رفتند و گاهى فرود آملند؛ تا به ملك حلب نزديك شدند

ياقماق جیزى بر كسى بستن و نسبت دادن و آتـش افــروختن و سـوزاندن و زيبيـدن ' و تاثير كردن.
يوقماق تاثير كردن.
ياقماس تاثير نمىكند، مثال: توبه ديـن سـوزنواييـا ديما كيم
هيج ياقماس تور اول فسانه منگا「
يوقماغاى تاثير نكند.
ياقما تاثيرمكن و تهمت مكن و مجرم در ميار و اسناد مكن، مثال معنى آخر:
امل عشق ايجرا منعا ياقما ورع تهمتنى

[إب]
ياقتى اثر كرد و افروختن آتش و به آب فـرو برد و فعلى را بكسى نـسبت داد ان از خيـر و و

شر.
يوقار تاثير مىكند و مى حسبد.
ياقماى اثر نمى كند.
ياقاى نسبت.
ياقتو درخشّنده و افول.
ياقدو شُعله و זرتو و روشن.

ا. در متن "زيبدن" و ما فكر كرديم كه "زيبيدن" است



اين افسانه بر من هيجّ تائيرى ندارد. (كا
 اهل ما را عيبدار مكن. (كان

ياغرين و يغرين شانه كه بعربى كَتف گويند. ياغرينجى شانه پِن.

فصل الفاء
يوفقه تُنُق.
يافراغ برگ.
يفوز غلط.
يفوز ايشلك زن زانيه.

فصل القاف
يقماق انداختن.
يوقان كنده.
ياقا و يقا گريبان.
ياياق بیاده.
يقيق و ييقوق خراب. [اء الف] يوق سوز فقير و درويش.

يوقا تُنگُ و رقيق.
يوق نيست.
ياووق و ياوق نزديك. ياقيش باران.
ياقين ايضاً بمعنى مذكور و نزديك. ياقار ميبارد و اتر ميكند و قبول و پسنديده و ايصن.

ياقغونگ بايد كه ببارى.
يوقارى و يوققارى و يوقفارى بالا.
يوقلادى احوال برسيد.
يوقلاميش احوال برسيده و بروزده.
يوقتى برو خورد.
يوق ايرسا اگر نباشد.

يالغوز و يلغوز تنها.
بالانگگ بكــاف عجمـى برهنـه و قماشـى كــــ
بپشيده نشده و خفتانوار باشد، [llv الـفـ]
خفتان مى كنند.
يالنگ ايضاً بمعنى اول.
باى اولى ماه اول تابستان.
يلاوج پيغامبر و رسول.
يولدوز ستاره.
يلدوزجى منجم و ستاره شناس.
يئل سال و باد.
يل تباندى باد ايستاد.
يئلجى ليق سايبان.[سايه بان]
يليك مغز.
يَلقُجَى گلهبان و راعى الخيل.
يليم سريشم.
بلاغ ظرفـى كـه بـدان ســـ را طعــام و آب
دهند.
يولبارس يوز.
ياليقماق رنجيدن.
ياليقـدى تعـب كــشيده و گــرفتن گــوش از
صداى زياد.
ياليقتور خرسند كردن خود.
بالينماق تملق كردن.
يالينور تملق مىكند.
يالينما تملق مكن.
يالبارماق و يالبارمق زارى كردن.
يالباريب تضرع كرده.

ييقاج درخت و فرسنگ.

فصل الكاف
ييگبت جوان.
يوكوتماق گندم در آسيا آرد كردن.
يوك خروار.
يو كلاب باركن.
يوك ياز رخت خانه و قماش البيت.
يگوز رودخانه.
يَكُوُرْ ارزن.
يو گان لجام.
يكران' بفارسى مصطلح و بعربى قَلا است.
يُكسَاك بلندى.
ييعوم خوردنى.
يبگولوى كاف اول عجمى و ثانى عربى ايضاً
بمعنى مذكور.
ييخان بخورم.
يُعرُوقى دونده.
يو گوردى دويد.
يو گور گونگ بايد كه بدويم.
يو گورگوندور دوانده است.
بِحليك بيمار.

فصل اللام


فصل الميم
يامغور و يامقور باران. يامان بد و ورمى است كه در سـينة جــانوران

بهم ميرسد.
بامان لاب تور آزار ورم در سينه بهم رسيد. يومشاغ و يمشاق نرم. يوماق شستن. يايماق يهن كردن. يمدو زهار كه بعربى عانه گويند. يومَقى جملa. يمرولماك خراب شُدن. يمرولور خراب مى شود، مثال: يمـرولـور باشيــغه كـويـا كيـم فلـك خمـخــانه سـى
 يمرولگان و يمورولوب خراب شده. يومورلنّدى خراب شد. يومورلوب ورم كرده. يومالانيب و يومولانيب غلطيده. يام اسب الام. يام اتى اسب حیِار. ياوومانك نزديك نمى روم.
r. آبوشقا به جـاى "خمخانـه" كلمــه "غمخانـه" دارد.
 با آن خورشيد (وش) به ياد میى آورم كوييا غم خانـن


ص ص Ar7). (كا r. الام به معنى بيغام يا مكان است.

يالبارديم تضرع كردم.
ياوى الماس نزديك نمىتواند شد. يالين زبانة آتش و شعلة آتـش و از حـرارت زبان بيرون آوردن سگ.
ييلاك بكـاف عربـى نيمتنـه ســاده و نيمتنـن دولايى.

يولوقــدى و يولـوقتى [آلآ] و يولوقــشتى
برخورد.

يولوقونجا تابر خورد. يل بضنم ياء حطى راه و به كسر آن باد. يولداماق راه نمودن. يول ايتگيل راه بده. يولوب راه يافت. يولدابان راه يافت و راه گرفت و روانه كرد.' يولدادى راه نمود. يول سيز بى راه. يولجى راه رو. يولادى روانه كرد. يوالى بشُويم. يالغان و يلغان دروغ. ييلان مار.

يَلاو بيدق. يالاو روشن شدن و شعلهُ آتش و سرعَلَّم. يالاوُز ايضاً بمعنى اول.

ا. به صورت اسم فعل مىتـوان كفـت: ا"راه يافتـه، راه كرفته و روانه كردهـه.

يانارلار باز مى گردند، مثال:
كيم يانارلار اوكوش مراد بيلا
عقده ليغ ايشلارى كشاد بيلا

ياووماس نزديك نمىشود.

يُنگگـل و يونگيـل سـبك كـه بعربـى خفيـف
دلبرا سيـندورما عهدى يانمـاغيـل مييــاقدين
برده دا [ساكلاما] يوزونغى عاشق مشتاقدينr
يانارغه بباز گتْتن.
يانغاندا در باز گشتن، مثال:
باروريدا نيچو كى كه سرو روان
ليك يانغاندا طوبى رضوان
ياوونسا نزديك شود.
ياوونوب نزديك شله.
ياونوب گم شده.
يانداش دوش بدوش و پهلو به بهلو.
يانداشيب دوش به دوش تشسته.
يانداشُمت در بهلوى هـم ايستادن.
يانداشتاى در پهلوى او بايستد.
يانداشتى در جهلوى او ايستاد، مثال:
تخت اوزا هيقدى واروب جمشيد
انRـا يانداشــتى غيـرت خورشيده
r. خيلـى خوشـــحال از انجــام كارهــاى دشـــوار بــر

مى مردند. (كا)
r. دلبرا عهد خود را نـشـكن و از ميثاقـت بـاز نتــرده؛ رويت را از عاشق مشتاق چنهان مكن (در پرده مگذار).


باز گشتّن جون طوبى در باغ جنان (كان رون
 بود غيرت خورشيد. اين بيت از سبعن سياره نـوايى


گويند.
يينگيل ايضاً بمعنى مذكور.
ينگيل فرو داى.
يَنْحكا باريك.
يَنُتاغو كاسه با ناوحه كه بعربى كاس كبير گويند.
يانليت ظرف قميز كه كاسهُ خُرد باشد.
يَنْبحوت كيسه.
ِينجُو مرواريل.
يَنْگان فيل.
ينّع گوشتى كه از اعضا زياده ' بر آمله باشل.
يانگلِغ بكاف عجمى مثل و مانند.
ينگليغ ايضاً بمعنى مذكور و چچه طور؟
يان بهلو جانب و طرف و بڭرد.
يان بيردى طرف داد.
ياندى گرديل.
يانيب برگرديده و سوخته.
ياندور بگردان.
يانگليب بر گرديله.
يانگليدى [^ااب؟] برگرديد.
I. در اصل "زياله" كه معنى آن معلوم نيست.
ياندورماق روشن كردن. يانغان سوزان. يانوق سوخته.
ياوان شورباى بى قتق.
يانگاق خدَ يعنى رخ.
يانكاغ ايضاً بمعنى مذكور و گردد [191الف]
ينا و يانا و ياناى ديگر.
يونگاريب بكاف عجمى راه نموده.
يونگاردى راه نمود.
يَانَعُ آستين.
يينگ بكاف عجمـى ايـضاً بمعنـى مـذكور و غالب شو.
يانگلى و يانگگلا و يانگى و ينگــشى و ينگـى نو و جديد. يانعالاب نو شده. يُونْعَ بِشم كه بعربى صوف گويند.
يون آرد.
يونت اسب.
فصل الواو
ياو لشكر دشمن.
يَوْ ياغى.
فصل الياء
هند را مى كيرد به همراه او بر تخت مىنشيند. نـــــاه
كنيد به ابوشقا (كاحالين، ص AII).

## 

أوبكَن شُشُن.
باب الالف

فصل الالف
ايب بباء عجمى ريسمان گنده.
ابا صاحب
ايیليكى و ايلــى ببـاء عجمـى و كــاف عربـى ريسمان باريک كه جهت بـافتن و غيـر آن

اوا آتشدان والد حقير گويد و اين كه بعـضى از محال را در روم مى گوينـد كــه قاضـى

ايسّم بباء عجمى خاموش و سكوت.
اجسم اول تن زن و خـاموش بـاش و سـاكت
شو.

اوب بباء عجمى ببوس به صيغة امر. اویه لى بباء عجمى ببوسـيدن و ببوسـيم و از زمان بوسيدن.

ابم كماجى ببا وكاف و جيم عربى گياهيست كه بعربى خبازى ' گويند.[هاابط]
ايبرانمانمز به با ء عربى خواسته نمىشود. اويوب موافق شد و از بی رفتن.
ا. خُبـازى در عربــى و بنيـرى در فارســى نــوعى ايشجين بباء و جيم عجمى جُبّه كـه از اســباب جنگ است. كياهست با بر گههاى بهن.

آت اسب و بيانداز يعنى پرتاب بكـن بـصيغه
امر.
اتارلار مىاندازند و به اسمى مىنامند.
اتاين بيندازم يعنى بر تاب كنم.
اُوت به ضّم الف و واو باماله بوزن بت يعنـى
بخوان و برو و بگذر و مرور بكن و گیاه و
باظهار واو بدون ملّ يعنى بازى قمار را ببر.
اوتمات خواندن.
اوتدوروب بباء عربى يعنى نـوعى كـرده كــه
حريف بازى قمار را [• • بـ] از و برد به
صيغة متعلى.
اوتوده يين نوعى كنم كه حريف بازى قماررا
از من ببرد به صيغة متعدى.
ايت بكسر الفـ با ياء حطى يعنى بگو و بكن
به صيغة امـر و بكــسر الـفـ و باظهــار يــاء
حطى ساكنه بلون ملـ يعنى سـع و بـرو و
گُم و ضايع و نايِيل ونايِدا شود و دســت
بزن و بعقب بينداز اورا به صيغن امر.
اتميه لوم نكنيم.
ايتدو گنى به كاف عجمى كرده خودرا آنكس.
ايتمگنك كردن تو.
ايتمك كردن و گفتن.
ايتور مى گويد.

اوبه دودمان و خاندان.

فصل التاء
اتكر چحرغ كه به عربى صقر گويند.
ايتلَّمك دســت زدن و شخــصى را بـه عقــب
كردن.
, ايتى وير دست بزن و بعقب بيانداز او را، مثلز
گويند : ايتى ويردوشــر دسـت بـر [ا]وزده بعقب بيانداز كه مىافتد.
اواتمت و اوواتمات و اوواتمت شكــسته خــرد
كردن.[ • •الف ]

اووات شكسته خرد بكن به صيغة امر.
اوته آن سو و از آن گذشته.
اوته كى گون و اوتاگى گون كاف اول عربى و ثانى عجمــى و اوتگو گــون بكــاف هــاى

عجمى بريروز.
اوتهى طبيب.
آت طونى بر گیتوان.
اوتورتَ نشيمن.
اوتورمات نشستن و جر انيدن بصيغة مصدر.
اوتور بنشين وبجران بصيغة امر.
اوتار حيوان را در علفزار بجران.
اوتورمات جحرانيدن حيوان در علفزار.
اوتلامق جريدن.
او تكا بحجر.
اوتلوير و اوتلات علفزار.

اوتاق خانه.
آتك دامن.
آتلاشماق رديف سوار شدن.
آتشمق با يكديگر اندختن " تير و غير آن.

فصل الجيم
آحرو به جيم عجمـى و آجاجــاق جـيم اول
عجمى و ثانى عربى كليد.

اوجوز ارزان.
ايج طون زيرجامه.
ايج طون يفه سى گريبـان زيـر جامـه يعنـى
جاى بستن بند زيرجامه.
آبج باغى به جيم. عربى تلخ.

ايج به جيم عجمى بياشـام شــراب مـايع را و ميان و اندرون حيزى. ايجى بوش ميان تهى.

ايجرو به جيم عجمى اندرون و ميان.
آجمق كُّادن و زدودن، مثلاً بَـصصندن آجمــن
يعنى زدودن زنگ.
آجلمس يارْوبْ هُ شُكافته.
 [آITI] كه بعربى كانون گويند.
F. F. كذا فى الاصل، منظور به يكديكر انداختن است.
 احتمال زياد "ياريلوب" است به معنى شُكافته شـده.
ايت سَنْعَى سگ مغس.
ايتگ به كاف عجمى ضايع و نايديد شونده.
اويات بيدار بكن به صيغة امر.
اوياتيب بيدار كرده.
آته و آتا بِدر.
آتالو صاحب یدر.
آتاليق لـلـ.
اوتوز بباز و غلط بكن و مغلوب شو.
اوتوزدى باخت و غلط كرد ور و مغلوب
اوتول بباز و مغلوب شو.
اوتولمز باخته و مغلوب نمىشود.
اوتوله ين ببازم و مغلوب شوم.
آتمَكَ 'بكاف عربى نان
اوتانوب و اوتانيب شُرم كرده. اوتاندوردى شرمنده كرد به صيغة متعدى. اوتالو صاحب شرم. اوتاندى شرم كرد. اوتانمق و اوتنمق شرم كردن. اوتون هيمه. ايتى برنده و تيز. آتماجه واشه.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. اين كلمه با دو كاف نوشُـته شـــده اسـت و و از فـرار }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { امروزى آن را "ايت سنك" مىكويند. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كويند (Sparrow hawk) }
\end{aligned}
$$

ايْحَبحَـــك جـــيم اول عجمــى و ثــانى عربــى
آشاميدنى.
اوج به جـيـم عربـى سـر چحيـزى و بـه جــيـم , ايجَبَه كوميز جيم اول عجمى و ثانى با كاف عجمى علد سه و بیر ای مرغ به صيغة امر. عربى آشاميدنى ما. اليحَبحَـى جـــيم اول عجمــى و ثــانى عربــى

آشامنده به صيغة اسـم فاعل. ايبحَلَّجَك جيم اول [TY الفـ] عجمى و ثانى عربى آشاميلنى يعنى چحيـزى كــه آشــاميله

مى شود.
آيجهلمگ به جــيـم وكـاف عجمـى آشــاميله
شدن، گويند: ايجحلمچ ايحون يعنـى بـراى
آشاميله شلدن.
ايجحمادين نمىیآشامـم.
آج به جيم عربى گرسنه و به جيم عجمى باز ایهـماك آشاميدن.
ابیحروكــى بـه جـــــم عجمــى خــواص يعنـى
آحمزین و آحميه ين به جيـم عجمى باز نمى مخصوصان.
آجيت وآجيت به جيم عربى قهر و غضب.
آجيسگ گر ک به جيم و كاف ثالــث عربــى و
اول و ثانى عجمى و باخخاء كاف اول بايــد كه غضبناك شوى.
آجيقمت غضبناك شلن .
آجيقماق بـه جــيـم عربـى غـضـبناك شُــلـن و
گرسنه شدن.
آجقمت ايضاً به معنى ثانى.
آواجیت و اواجوق كوجح و ريزه و خخـردك
به صيغة تصغير.

او هنجبى عدد سيم.
اوجینده در سيم آن.
اوجینه به سيم آن.
اوجى سيم آن.
اوهراوحر يعنى سه سه.
اوع كرْْ سه بار.
اوجى بيله به جيم عجمى و باء عربى هر سه
باهم. كنم و نـمى گشايمr.
آحالى بـه جــيـم عجمـى بــراى بـاز كــردن و گُّادن و باز كنيم و بگشاييم و از زمان باز

كردن و گشادن.
آٓحماى به جيم عجمى بازنكنم و نگشايـم. آحاين به جيمم عجمى باز مى كنم و مى گشايم. اووج به جيم عربى و اظهار هردو واو بــون

مد درون دست.

ا. منظور از "بهشتت" بريدن است.

اوجون و ايجچون به جيم عجمى كلمـه تعليـل ادوى و ادك و اودوك كفـش و جيـزى كـــ

اوجا بِايين كمر و بالاى ران و بشت استخوان أودْ آتش و زره.
ميان پشت و گوشت پـشـت و آنـرا اعتبـار اوده به تفخيم واو يعنى بـه آتـش و خانـه و به اماله بوزن شده يعنى ادا كن ديـن را بـه

صيغه امر.
اودلو آتشناك.
اودمك و اوده مك ادا كردن. كرده نزد مهمان مى گذارند. اوجه بالاى ران و سُرين.

احدك جاهاى [צזYاب] سخت كه حصارها و

آداق نامزد و نشان كه در خطبئ زنان كنند. آديق ايضاً به معنى مذكور.
آداقلو نامزد و نشان شــده، بـه معنـى مـذكور
[rri الف] از خطبة زنان.
آدقوى نام بگذار به صيغة امر.
آدقويايين نام بگذارم.
آدلر به اسمى مىنامد.

آدلر به اسمى مىنامد.
آدلغيل نام بگذار و نام دار بكن به صيغة امر امر. آدالميش نامزد شده به معنى خطبة زنان.
آٓدلدوبوب نام گذار شداشدهـه.

ايد فعل و كاربكن و در نوحـهـ و سـوگوارى
 ادوات متكلم وحده و مع الغير و مخاطـب
 بكلمة ديگر افاده معنى ماضى و گـــاه افــاده معنى حال و استقبال نيز مى كنند.
آدقويايين نام بگذارم.
قلعه ها و غيره آن مى باشد. احمدنگى ايضاً به معنى مذكور.
احمدنگـ ايضا به معنى مذكور.
فصل الحاء

ايديجى به جيم عجمى كننده و رونــده و بـه ايدنگز بوديد، مثلاُ گوينــل گلميـشُى ايــدنگز جيم عربى گوينده سخنان دردناك در نوحه

ايدى بود.
و سو گوارى.
ایلر ميكنــل و ســخنان دردنـاك در نوحــه و ايــله بكنــلـ و ســخنان دردنـاك در نوحــه و
سو گوارى بگويد. سو گوارى ميگويل.
ايلر ايدى ميكرد و سخنان دردنای در نوحـه اودا ملماق و اودا ملمق آب چچكان شدن. اود از آبى كه جهت استنجاء باشد. و سو گوارى مِيگفت.
ايدركن به كاف عربى در وقتى كـه ميكنــد و اود ازالور استنجا ميكند.
در وقتى كه كـرد و در وقتـى كـه سـتخنان ادت نهنگ كه به عربى تمساح گويند. دردناك در نوحــه و سـوگوارى ميگويــل و اده جزيره و خشكى مـان آب.

گفت.

فصل الراء
ارداشمك كسى را [ الفـ الف] با خود سـوار
كردن و در رديف شدن.
آرْس جانورى است كه به عربــى ابــن عــرس
گويند و به فارسى راسو نامند. آردوج درخـــت عرعــر كــه أردوج آغــاجى گويند.
ارجين به جيم عربى درختيست كه يوست آن بطريق توز' است و ارهین آغاجى گويند.

آرغالى گوسفند ماده كوهى.
ارْقاد مزدور

آرْغاد بكسر الف ايضاً به معنى مذكور و بـمــد
الف زن.

اورْك به كاف عربى نفـرت بكــن و بـرُّْْ بــه صيغةٌ امر.
. ا. "توز" ظاهرآ به معنى نوعى درخت است. (دهخدا)

ايديش فعل [س إ ب] و كردن كار. ايدوب كرده.
ايد نوب فرموده.
اويلرمت متابعت فرمودن.
ايلوت و ايدو ك بوديـم مثلاُ گوينـد: گلمـــش
ايدوت و گلميش ايدو ك يعنى آمله بوديم. ايلو كين بودن آن.
ايدو گينده در وقت بودن آن.
ايدو گينه ايضاً به معنى مذكور و بودن آنرا.
ايلو گينى بودن آن.
ايديلار بودند، مثلاُ گويند گلميـشى ايـــديلار يعنى آملده بودند. آمده بودم.
ايدونُ باخفـاء كــاف عجمـى بـودى، مـنُالٌ گويند گلميشى ايدونگ يعنى آمله بودى؟

أوريرتلنماق برگزيده شدن.
,إِردب بباء عربى يُرسيدن. اورنك بكاف عربى چحاشنى و نمونه.
 كويند.
ايرمك رسيدن.
ايرشّدرمق رسانيدن.
ايريش برس و صعود كن به صيغة امر. ايريشوب رسيده و صعود كرده.
ايرميش رسيده.

ايركوردى بكاف عربى رسانيد و گردانيد. ايركور بكاف عربى برسان و بغردان به صيغن

ايريشمكى رسيدن و صعود نمودن. ايركورماق رسانيدن و گردانيدن.
 اريــوب بكـسر الــــ رســيده و بفـتح الـــ
اريتدى گداخته بمعنى لازم متعنىى.

آردوى جانورى است كه آنرا دغاب و بعربى اروز
 اورندلمك مدح و اختيار كردن و بر گزيدن. ايرق شكسته.

[^2]اوركتمك رمانيدن.
آرترغا و آرطرقا درختيست كه برگهـاى دراز
و باريك بیعرض داردريا رارئ
آرديشماق و آرديشمق از بیى رفتن. ارقرنداش برادر.

عنكبوت.
اورومجـــكـ آغــى و ارمجـــك آغــى بيـت العنكبوت.
اورغان رسن و مرفق. اورتاق و اورتق شريك وريك و انباز.


ايرماق و ايرمق بكسر الف و ارمق بفتح الــف جوى كـوحكـتر از ارق كـه بعربـى جـــدول گويند.


آرماغ به مدَ الف ايضاً بمعنى ثانى. آرمغ تفحص كردن.
آرايى آرايى تفحص كنان تفحص كنان. اويرت بر گزين.
 ظاهر اين است كه نون اويرتلنمــن غلـط و و سهو باشد. ص

1. در متن به صورت "ماذيان" داده شـه اســت و ماذيـه و و ماذيانات به معنى بركه و كناره جوى است. دهخدا.

اريق و اريغ و اروق هر سه بمدّ و فـتح الـف ايورَسْن شتاب ميكنى.

آوريم تاوان.
آرصَلَّنْ شير كه بعربى اسد گويند.
اورماق فرياد كردن سع.
اور بضم الف و اظهــار واو بــدون مــد يعنـى
فرياد بكن ای سگ و بزن و درو بكن غلـه

است كه بفارسى كبك درى كويند و دانهـا
(دانه ها) كه بر اعضا بيرون آيد.
اورار سگ فرياد ميكند و ميزند.
اورمكى فرياد كـردن ســــ و بــافتن و لباسـى
است كه صلحا مييوشند.
اوريجكى بضمَ الـفـ و اظهـار واو بــدون مــد
يعنى آنگاه كه ميزند و ميدرود. ص.
ايريچ باخفاء كاف عجمـى ريــم و جراحـت
است.
آرِيگ ايضاً بمعنى مذكور.
 كه آرى قوشـى گوينـد و بعربـى شـــراقـ مى بافند. آرغَج و ارغاج بودة نساجیى كـه آنـرا بـا تـار باشد و بمعنى بعداز نيز آمده به صيغه امـر

لازم.
آرْيجى پَيروْْ والد حقير گويد كـه ظـاهر ايـن آرو بفـتح الـفـ مرغـى اســت كـه اروقوشـى كويند و بعربى شقراق باشد و لاغر و بمــد الف از آن كذاشتّه.
.. "شّقراق" در فارسى "ثير كنجشـى" است.

است كه ارديجى باشد، ص.
اورگَن بكاف عربى نوار.
آروى و ارُى زردوآلو.
آرْشون گز.

ايركيندن قالقيب از صبح برخواست.' ايركبل و ايركل بكاف عربى برو و جمع بشو به صيغة امر.
 رفت.
اير كبلمات و اِر كِلْمق جمع شدن، گويند: سو ايركبلن ير يعنى جايى كـه آب جمـع مـى
اورمان نی.

اورمانليت و اورمانليغ نيستان. اوران به اماله تخمين. اورانلماق و اورانلمت تخمين كردن. ,ايرى درشت و ناهموار و خشن كه ضْد لـين

ايريليك و اريلك ايضاً بمعنى مذكور.

## فصل الزاء

اوزاى و اوزاق دور.
آزواى دارويست بسيار تلخ كه آنـرا بفارسـى حُدُدرواr و بعربى صبر گويند.
I. در اصل "برخواست" كه بايد "برخاست" باشد.
 معنى "تى" مم بكار ميرفته استـ r. "حدروا" رستنى ايست كه به فارسى آن را شـب

 انگليسى معادل آن كلمه (Aloe) داده شده است كـهـ به معنى "عود" نيز آمده است.

ايرلامق [צY الف] سراييدن.
اورُج روزه. اورْگى آشوب. اوروش رزم. آرْدُ عقب و بينداز
آردوب انداخته، والد حقير گويـد كــه ظــاهرأ راء آردوب غلط است. ص. آورد گوشت بيرون و درون دهان. ار شوهر.

آر مُورَن عورت يعنى زنى كــه بكـر نباشـــد و شوهر ديده باشد، يعنى زن شوهر مـرده يــا مطلقه. ارليك مردى. ايرته فردا. آرتوت بيش و زياده. ارتوقسى بيشتر. آرتوقلق بيرايشُده افزونى و زيادتى در كارى. آيرآن بفتح الف دوغن ايراق دور. آيير جداكن به صيغة امر. آيريليوب جدا شده. اور گوده بياموزاند. ايرغانماق و ارقانمق جنبيدن و حركت كردن. ايرغاليوب جنبانيده و حركت داده. ايرغان حركت بكن به صيغةُ امر. اير ك بسكون راء مهمله و كاف عربى صبح و زود.

آزدورسنگگ گرك كاف اول عجمى و ثــانى و
ثالث عر.بـى و باخفــاء كــاف اول بايــد كـه بغلط اندازى به صيغة امرغايب متعدى.

اورَرى باظهار واو بدون مد طرف آن.
اوزرينه بطرف آن.
اوزون و اوزن دراز.
اوزان باظهار واو بدون مل دراز بشو به صيغة
امر.
اوزانــوب بيــاء عربــى دراز شـــله، گوينـــد:
اوزانوب ياتوب يعنى دراز شله خوابيله.
اوزانماق دراز شدن.
آزو دندانى كه به عربى [YV ابب] ناب گوينـد
و متعدد باشــل، گوينــل: آزو ديــشلر يعنـى
دندان هاى ناب.

اويُز و ايوز و اويوز باظهار هـردو واو بــدون
مل مرضى است ازامـراض ســريه كـه آنــرا بفارسى گُر و بعربى جرب گويند.

اوزلمش گسسته.
اوزوم انگور.
اوز باظهــار واو و بــلـون مــد مگــسى اســت
كو چیک كـه بـر چـششّم و روى گوسـفند و
ماير انعام مى نشيند و شنا بكن در آب بـه صيغة امر.

اوياز خرمگس.
اوزيْن گوريجّى خود بين.
اوزوم جوبوغى رز.
آزوق [آVV الف] وازوغ آذوقه.
آز از راه بيرون بـرو و راه و غيــر آن غلـط و
گم بكن به صيغن امر و بمعنى كم و قللِل و فصل السين
ايسه ادات شرطست با لفـظ ديگـر اسـتعمال
مى شود به معنـى اگـر، مــنا : يــوق ايــسه
يعنى اگر نباشد.
ازدورمــات و آزدورمست از راه بــدر بــردن و آستيج به جيم عربى جحيزى است كه زنــان بـه رو مالند جهت زينت و بفارسـى سـفيدآب

بغلط انداختن به صيغةٌ مصدر متعدى.

آسينلَشمك و اسنلشمك در حال وداع دســت
در گردن يكديگر كردن.
آسينلَش در حال وداع با او دست بگردن بكن به صيغة امر.

آزان راه گم كننده. ازدوردونــُ باخفــاء كــاف عجمــى بغلــط انداختتى به صيغة متعدى.

آسماق آويختن.
آسرو باقى و ساير.
ايسْگيله و اسگلله بكاف عجمى بندر را گويند آستى باد وزيد.


 يثل به دو معنى مزبور.
آسه باد بوزد، كويند: يئل اسه به معنى مذكور.

كن و كرم كن به صيغة امر
ايستمسش تب كرده و گرم كرده.

ايستيمه تب و بصيغة نهى يعنى تـب مكــن و و
گرم مكن.

ايسبتى به تشُديد تا تب كرد و گرم كرد.
ايستى گرم.
ا.ٍسنكى گرمى.

ايسبتد وردى گرم كرد آنرا.
ايستى به تشديد سين كرم و و به تخفيف سـين ايضاً بمعنى مذكور و فايده.
ايسبلو با فايده.

ايسته باظهار ياء حطى ساكنه بدون مدَ بخــواه به صيغة امر.
ايستيوتورور خواهنده است.
ايستيوب بباء عربى خواسته.
ايستر مى خواهد.

اســـعيتدورمكى و اســــتـدورمكى بكافهـــاى
 اسگيمز و اسگمز كهنه نميشود. آسـريك بكلـف عربـى مرحمـت و لطـف و

اشفاق.
اسر كمگ و آسريكمُ كاف اول عربى و ثانى عجمى مرحمت و لطف و اشفاق كردن. اسيركيوب و اسريكوب بكـاف و بـاء عربـى
 شُدن و بافتن و فرسوده شُدن. آسگى بكاف عجمى كهنه و بافته. اسگير كهنه مى شود. اسگيدى كهنه شد. اوس بوى و اكثر در بوهاى خـوش اسـتعمال مىشود.
ايسيرغا كوشواره.

لطف كرده.
اسريكجى صاحب مرحمت.

آس بمدّ الف بياويزو به فتح الف بوز ای بــاد به صيغة امر.
آسدى بمدَ الـف آويخـت و بفـتح الـف بـاد ايستيليم و ايستليل بخواهيم. ايـستمى بكــاف عجمـى خواسـتن، گوينـد:

استنمك خميازه كشيدن.

فصل الشين


اواشق و آواشوق كوجكى و ريـزه و خـردك بصيغن تصغير.
آسرا بمد الف نگاه بدار و محافظت بكـن بـه اوشك جان اون اورى است كه آنرا بفارسى وشق و بعربى واشق گويند و آن سگ كوهى است.

اوشر واقع مى شود.' آشْتْن زير جامه.

اويش بوسه. آشمْ شلوار.
آيْشَهَ و اشته اينكـ.
ايِشْيْق بهلوان.
ايِشَماق شاشيدن.
ايشه بشاش.
آش گذرا بشو و از بـالاى حيـزى بعــنـر بـه
صيغة امر.
آشا گذرا شده [ [ף با ب].
آشماق گذرا شدن و از بالاى جِيزى گذشُنن. آشو بمدّ و فتح الف طين احمر.
ايش زمين را بكاو و بكن يعنى حفر بكن بـه صيغه هاى امر و باظهار يـاء حطـى سـاكنه

ا. "اوشمـك" در بعضى فرهنكها به معنى جمع شـدن و
 سبنن كيبى أل دادلىء شكر فندينه." (تاج احمدى)

ايسيرماق بدندان گرفتن و معارضه كردن. آسراقاى نگاه داشتن.

اسلمه گوش بسخن و قبول سخن مكن.
 سخن و قبول سخن نكردى.
ايسلات نمناك بكن و بخيسان به صـيغن امـر متعدى.
ايسلانماق خيسيدن.
ايسلانتى خيسيده شده را.
آسننه خميازه بكش به صيغة امر.
ايستمع ايجون يعنى براى خواستن.
ايستين خواهنده.
ايستيه يين مى خواهيم.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$ I
صيغه هاى امر.

اوسال تكاسل.
اوسال توتوب تكاسل و تكاهل كرده.
آسلا گوش به سخن و قبول سـخن بكـن بـه
صيغة امر.
اسلماك گوش به سخن و قبول آن كردن.
آسلدى گوش به سـخن [آها الـف] و قبـول
سخن كرد.
$\qquad$ متعدى.

(

اَسنَدى خميازه كشيد، گويند: ايقوسى گلـدى
اسندى يعنى او را خــواب آمــد و خميـازه كشيد.

ايشلار مىدرخششد و ضيا مىدهد.
ايشالاماق درخشيدن و ضيا دادن.

فصل الصاد
اصى و ايصى گرم. آصمق و اصماف آويختن. آصلنّ آريختن.
 اصُنْ هوش.

ايْصِيرْمق و وِرِمْمق بدندان گرفتن و معارضـه
كردن.
ايصيرجى دندان گيرنده.
ايصهر بدندان بگير و معارضه بكن بصيغئ امر.
اوصال تكاسل.
اوصال طوتوب تكاسل كرده.
اسلامق آغشُتن.
ايـسصلات نمنـاك بكــن و بخيـسان بـصيغئ
امرمتعدى.
اصلانتى خيسيده شده را.
اصلنمق و اصلانمق تر شدن.
اصلو عاقل و صاحب عقل.
ايصبلو با فايده.
اصراغر كيجه بكاف عجمى پريشب. اصنمارلمق اندرز.

> بدون مدّ يعنى كار.
> ايش ايشلين كاركننده.
> ايشه جى به جيم عربى كننده زمــين و كـسىى كه حذر مى كند.

$$
\begin{aligned}
& \text { كويند : ييرى ايشر يعنى زمين را مى كاود و } \\
& \text { مى كند. } \\
& \text { اوش اينى. } \\
& \text { اوش گلدى اينك آمد. } \\
& \text { بدون ملّ يعنى كار. } \\
& \text { ايش ايشلين كاركننده. } \\
& \text { ايشه جـى به جـيم عربى كنده زمـين و كـسىى } \\
& \text { كه حذر مى كند. } \\
& \text { مى كند. } \\
& \text { اوش اوش كلدى }
\end{aligned}
$$

اوشبو به باء عربى همين و آن مركب است از الن الح اوش يعنى اينك جنانجه الحال كفته شُد و بو يعنى اين و معنى جمله اينست كه اينك

اين.
اوشبودور همين است. اوشبو زمان همين زمان. ايشيت بشُنو بصيغة امر. ايشيتميلوم و ايشيتميلم نشنويم. ايشيديجى و ايشدجى به جيم عربى شنونده. آشوق عجله و اضطراب و بى تاب. آشوقماق عجله و اضطراب كردن. اوشوب تعجيل نمود [ •rالفـ].

ايشكى آستان.
 گويند.
ايشلا بدرخش و ضياء بده بصيغة امر. ايشلابان درخشيده و ضيا داده.

اوغل اوغل اوغلد.
اغرى دزد.[آ| الف]
آغرلين گتمكى دزديده و پنهان رفتن.
آيغير و آيغير اسب نر و بعربى حسنَان كويند. آغلَيَنْ دَرْديلّه زارزار. آغل و آغيل جايى كه گوسفندان را بـه آنجـا كنند و هاله ماه. گوينـد: آى آغيـل لانــدى ايغ ايغيده و اغده سنجد. آغير به مد الف سنگين و فرياد بكن ای استر
و اى خر بصيغة امر.

آغيرماق و آغرمق فرياد كردن استر و خر. اوغرا به او برخور بصيغة امر.
اوغراماق و اوغرامق برخوردن.
اوغلاغو جیيزى است كه نان يوخــا رانـا را بـه آن به تنور مىبندند.
اوغال جانورى است از جانورهاى كوهى كــه

$$
\begin{aligned}
& \text { آنرا بعربى يامور }{ }^{\text {' }} \text { آويند. } \\
& \text { اويغو خواب. } \\
& \text { اويغوسى خواب او. } \\
& \text { اواغ كوچك و ريزه. }
\end{aligned}
$$

اغونمات حالتى كه از خنده و غير آن شبيه بـه غش باشد.

فصل الفاء اَفندى صاحب.

[^3]فصل الطاء
اوطون هيمه.

فصل الغين يعنى ماه هاله بست.
آغيز شيرى كــه اول مرتبـه از بـستان حيـوان زاييده آيد.

آغز بمدٌ الف و ضــم غـين معجمـه ايـضاً بـه معنـى مـذكور و بمــد الـف و كــسر غــين معجمه دهان.
آغ از اسباب كـشتى اســت وخانـه و موضـع گشاده و دام و سفيد. آغيرمق سفيد شدن. آغاج و اغج جوب و درخت. اَغَج قُرْمق جِوب بستى است كه بنايـان بـسته بر بالای آن رفته عمارت كنند.
آَغَّْ دالكَن خول و آن مرغى است كـو آكتر از گنجشَك و بلند پرواز است و تيـز پــر و بعضى چچكاو ک را گفته انــد و غليـواج نيـز گويند و بعضى دُراج سفيد را مسى گوينـد. والد حقيـر گويــد كـه از ايسن اســم ظــاهر مى شود كه مراد مرغ داركوبست. اوغلنجغ كودى.

اوفات باظهار واو و بدون مدّ بـشكن بـصيغة

اويق علامتـى كــه در زمـين زراعـت جهــت ترســـيدن جــانوران و نــــانه ای كـــه در

صحراها كذارند.
اوقلغى جوبيست كه بدان خمير را پهن كنـــد و بعربى تُونَيا گويند.
 تنور حسبانند.
آقن تاختت و ايلغار. آقين سالماق تاخت كردن. اقطرمق تفحص كردن [rץاالف]. اواق و اُوَق كوچِكَ و ريزه. آق سفيد.

آقار آجاق و آغار اجق به جيم عريم شدنى و زمانى كه سفيد سُود.

سفيد شود.

آقارماق و آقارمق سفيد شدن.
آقارمالى سفيد شدنى، مثنلاً كوينـد: آقارمـالى دكّل يعنى سفيد شدنى نيست.

آقرصو آب روان. اوقو بخوان يعنى قرأت بكن بصيغة امر. اوقويوب خوانده يعنى قرأت كرده. اوقوييش و اوقويش خواندن يعنى قرأت . اوقوركن در وقت خواندن.
امرمتعدى.
اوفانماق و اوفانمق شكسته شدن.
اوفايه شكسته شده.
اوفاديب شكسته آنرا.
آفاجوق و آفاجق به جيم عربى خُرده.
اوفورمك [آזاب] و اوفرمك و اوفورمـاق و
افورماق دميدن باد از دهن.
اوفور و اوفر باد بدهن بدم بصيغة امر.


اگى قفا.
ايگا و ايگا و آكه سوهان.
اويكلو غضبناك.
او گلوب ملتنم شده.
اووكتماق گندم در آسيا آرد كردن.
اوخلمنق بهم آوردن.
اكمق و آكماق بخاطر آوردن و ياد كردن.
اوگرنمك آموختن و سبقت.
او گرن بياموز.
اوگرده ين بياموزانم.
اوگرَدب گذاشُتن و گذشتن و سبقت كردن.
اگت مرغى است مانند بط [צזاب] كـــ آنــرا آگرلر مىفهمند.

مغزدار گوسفند.
اوگرغه ايضاً به معنى اول.
اوگى جغد.
اوگبك فاخته.
أَنْگوُ بكاف عجمى [سها الف] يهلو.
اوكندره جوبيست دراز.

بֶنبه دانه را به آن از پنبه جدا كنند.
او گوت بِند.
او گَمـــى دويـــدن و برجــستن و ســـتايش و
تعريف كردن و ستودن.
ايگينه سوزن.
او كان بكاف عجمى عَجَب.

اوقوندى خوانده شد.
اوقويايين بخوانم.

فصل الكاف
اكْشُى ترشى.
اوكى و اكْككل ذقن.
اويُكُنه تقليد مى كند و شبيه باشد.
اويكنور و اويكونور تقليد مى كند.
اكسيزده ناگاه.
اگسيزده گلمك ناگاه آمدن.
او گسزده لمق مفاجاة.

اگريجه قسمى است از مگس.
اگلمك ناله كردن.
اگلو گونه.
ايكن در آن وقت.
ايكشر ايكشر دوتا دوتا.
اگلنجه بكاف عجمى سبب مشغولى.
اگسنو
او گو مرغيست.
اوكى باسقاط كاف صدا.
ايگ دوك.

ايگُده و اكده سنجد.
ا. نحَام به فارسى فلامينگو است و "سرخ آوى" ظاهرأ به اين معنى است.

الـلشلهِلر باهم كردنل.
ايلسم گر ک بايد كه بكنم.
اليقورمــاق و اليونلمــاق نگاهداشــتن و بــاز
آلاجه اييك هدهد.

اويلقمت زدن و فروبردن، مثالً گوينـد: ايكنــ اويلقمق يعنى سوزن زدن.

اولاشوق پيوسته. اكيز توام و ساق گندم و جو و خوشة گندم و ايلمك بيوند.
اولوشمت و اولاشمقلق وصال جـستن و بهـم
جسبيدن.
اولشدرمت وصـل كـردن و بهـم چــسباندن و رسانيدن و بمعنى آب از چششم روان شــدن

نيز بنظر رسيده.
اولاشدى رسيد.
الوج سيب كوهى.
اويلمق مقتدا كردن.
اولوق و اولوغ جايى كه آب از آنجا روان مى
شود مثل ناودان.
آلاى علم.
اولكر ثريا.
الغم صلغم سراب را گويند در نـصف النهـار ايام حار در جاهاى گو از چرتو آفتاب جحون

آب نمايد.
القاش و القيش [Y [M الف] دعا.
التماق بردن.

او گر ْتامق گَزيدن.
اگرنمق غُريدن و بيكسو رفتن. اكُلْْمَكى درنگ كردن اوٌّكْسَر ك سرفه.
اكسمك و اكسلمك گم شُدن. اكسلماق كهنه شدن.

آكْهِلْماك كاشَتن.
آَكْى بكشت.

جو.
اگلوب بوكلوب تاب خوردن ريسمان و زلف و امثال آن.
اگلوب طولَشْمش خميده.
اكْدش جنسى اسْت از شاهين كه آنرا بفارسى
مولدگى گويند.
اكا به او.

فصل اللام
اويلق و اويلوق ران كه بعربى فخذ گويند. ايله بكن و با آن و بساز.
 ايلسنگ گرك بايد كه بكنى.
ايلمز نمىكنــد، گوينـد: گــوزه ايلمــز يعنـى بجشـم در نمى آورد و ملتفت نمىشود. ايلنگ بكنيد. ايليه ين بكنم.

الجوداشى سنگيست سفيد و پهن و درخشان كه آنرا بعربى كوكب الارض گويند. آلحّى آهك. آلمَكَ پِختن. الكى ماشو و آن نوعى از غربال اسـت. [TFF ب]

اولحه كسيب و غنيمت. اولحك بییمانه.

آل فريب.
آلدنمق فريب خوردن.
آلدمَّق فريب دادن و فريفتن.
آلدار ميفيربد.
الده يبحى فريبنده.
اولدى شد. اولان شونده. آلتمك يافتن. ايلقى ستور. والد حقير گويد سـتورى اسـت كه گله شده خود سر جرند نه مطلق ستور.

اويله اوله پَسْْ آله يسسَه .
آيلْج ميوه صحرايى سرخ رنگ يعنى زعرور '. اولغن گز.
الغون آغاجى درخت گز. اولولشكر باشى سالار.

آيَلَت ببر.
ايلده بَبَرَد.
ايلتدى بُرد.
ايلدى بولور ميتواند برد. اولو بزرگ و فرزانه و مه و بهره و نصيب. الولوق عظمت و بزرگى. اوللوب بزرگ شده.
اولاله بزرگ شود.
اولوبرمق انگشت ابهام. اولاق جایِار.
اولا قلغله بعنوان چایِار.
آلن بيشانى.
آلتى زير آن.
آلما مگير، گويند كندنعـــه آلمـا يعنـى بخــود مغير. اويلنمق تهاون و تكاسل كردن. ايليش فعل و كردن كار. اول آنكس و آنجچيز.
آلتون زر يعنى طلا. ايلك مغز. ايْلكْ نيكويى. ايلو ك ايضاً بمعنى مذكور. ايلك ايتمك نيكوى كردن. الّى بنجاه. اريرّنك ديلن بيز.


كتاب الثانى فى اللغات الرومى / YM

آم فرج.

فصل النون
انگون زور.

الدرامق درخشيدن.
ايلدريجى درخشنده و تابان و درخشان.
ايلدورم رعد.
اولويول شاه راه.
آيلق ماه يانه يعنى آنجّه ماه بماه بكسى دهند. انسون علف است كه بعربى يانسون گويند.
آنجالين مثل او.
آونكولُح و انكولگ كوشيدن و مبالغه كـردن
و لجاجت و ستيزه و سگالش.

كه ذى ناب باشد.
آندق جانورى است كه آنرا سـوس و بعربـى
مبَار گويند.
اندن جانورى است.
انگلدامك ناليدن.
انگلدمك بناله آوردن. اويان عنان.

اندوز علف است كـه آنــرا [هץ| ب] بعربـى
شجر البر گويند.
انجيكى و انجك ساق چِى.
اندر بى صاحب و بيت المال.
آنعلَه درياب.
آنگماق و انگمق ياد كردن .
, انجه بسا كه بعربى ربَما گويند.
انيحه بججم عجمى باريك.
انْتُقى مرواريد.

اويماق [انا الف] پيــروى و اقتـدا كـردن و
مثل هم شدن و تعبير خواب كردن.
اعضا است.
امز كلو لوله دار.
اموز كَرَه.
املمق تتابع كردن و از يیى در آمدن.
اويوماق به تبعيت از بی رفتن.

اُيومى بفتح الف متابعت كردن و بـضمْ الـغ
خوابيدن و سرعت و بيدار شدن. امرْغنمــق بـراء مهملـهـ اول خــواب و و بـه زاء معجمه غنودن.
اويمك اختلاط كردن.
اَمْزِرْمك شير دادن.
آممك مكيدن و مزيدن.
اَمْجَك پٍستان.
آتَكى رنج و سعى و كوشَس. اومك بطر و شادى.


به بزرگى فندق و مغزى در ميان دارد چجون فصل الراء
به جامه جسبد جدا نشود و بعضى گوينـد

بـورون قـــزل نــام مرغـى اســت كــه بقــدر كنجشَك است.

بركبشدوردى گیيزى را بر جــايى زده محكــم كرد.
برربرر يكى يكى.
بوران برف و باد درهم كه با باد برف را با بِاشُد. يُرْ سوق جانورى است كه هر حیند اورا زنـنـد فربه تر شود و آنرا بعربى رودي
 بركه كيك كه بعربى برغوث كويند. برگوت الُهُ كه بعربى عقاب كرينى ريندي
بورجق از حبوباتست. بوركو بكاف تازى هواى گرم بی باد. بورينماق مخفوف شدن بـن بحادر و غيره. برك زين دامنه زين. بارجه نام نوعى از كشتى است. بورغور سيبئ قلعه. بَرُو اينسو. برَقْتَقْ افكندن
 بريان آشى گوداب كه از گوشــت و ن نـــود و مغز گردو يزند يا طعامى كه در تنـور زيا زيـر
 جهت مناسبت اسم انسبـ' السـت و لغــت لاكى است كه به آن چيزها حسبانند. بوته طاجى بت برست.
بت شبش.
بَتَنْ درست.
بتمك روئيدن.
فصل الجيم [7ז| ب]
باج آش انار.

باجنـاق دو كـس كـه دو همـشيره را گرفتـه
باشند.

بيحجين بوزينه كه بعربى قِرد گويند بوجك كرم و جانوران كوحك و و حقير. بِجقو ارَه. بوجَقْ و بوجَغْ كُنج وبيغوله.

فصل الدال
بدق جانورى كثيرالنساست و بـويش سـخت زشت باشد اگـر شـــيران بـويش شـــنوند رم
خورند و برا كنده شوند و اكر در جامه فتد تا باره شدن از آن بوى زشت نــرو ود و اورا با سوسمار دشــمنى تمـام اســت و بعربـى ظربان خوانند.

بوداق شاخ
بودرمق بريدن شاخ درخت.

بازنگ قرمساق و قواد.
بوزجه آش ماستبا.
بزك آرايش و زيور.
بازه نلمق آراسته شدن يعنى زينت كردن بازه نلميش آراسته شده يعنى زينت كرده.

بوز آت اسب موى سفيد
بيز كرباس و درفش.
بُزُولُمَق فرسوده شدن ورن.
بزك افزونى و زيادتى.
بوزرق سرخى بسفيدى مايل.
بازار گونى يكشنبه .
بازارايرتسى دوشنبه.

فصل السين
بَسْلايجى برورددكار. باس زنگ وجركى.
بسا چوب انگُتُت دار كه از آلت سـوزنگران
است.
بسلمك تربيت كردن و پرورش كردن.
 ِِسْته فستق.


 .W-V7


فصل الزاء
بوزمق بهـم آوردن و شكــستن و شـكافتن و خراب شدن.

ساير حيوانات كه از اين بابت باشــند مئـل
بجه آهو و غيره.
بَزْ غُدَد (در احل غُودُد) در بنــا ـــوش و زيـر
I. برطه معانى مختلف دارد و به معنى سايهبـان تنـع، و كلاه سرخ آمده است. r. طبر خون يعنى بيد سرخ.

 از يِيرى عقلش تباه شده باشد."
بوغون بند جون بندنى و غيره.
باغ از اسباب كشتى است و بند [^זاب].
باغلنن بسته شونده.
بغله ببند.

فصل القاف
َتَر و هاقِر مس.
بقره چحرخ سر چاه.
بوقاغو قيدى است كه بفارسى بخاو گويند.
بواق قورمساق و قواد.
بقر يكى از دو خانه كمان.
بوقه گاو كوهى نر.
بَقْ بنگر.
يوق غايط.
فصل الكاف
بحلمنمق سنگين شدن.

$$
\begin{aligned}
& \text { بوغال ميوه نيـم رس. } \\
& \text { بغنه جادو مرغى است. } \\
& \text { بَغش نگاه كردن. } \\
& \text { بوغنت گرد باد. } \\
& \text { بَغَرْمُق رودهـ } \\
& \text { بيغ بُروت'. } \\
& \text { بَيغوش بوم. } \\
& \text { بوغَّ كَلو. }
\end{aligned}
$$

فصل الشين [1ז1 الف] باشاق خوشه.

باشاقجى خوشه چحين.
باش سَرْ و كَلَه سَرْ.
بشمَقْ كفشُ
بُشِى زلَّه و نان پِارههاى گدايى.
بشـى گهواره بوش كثرت و تهى.

فصل الصاد
با ص و یص زنگ.
َيَصدن آحمق زدودن زنگ . باصوب فرو گرفته.

فصل الطاء
بوطه ران.
بَطْمَنْ من.

فصل الغين بوغا گاو كوهى نَر. باغرتلاق قوشى و بوغرلمــت قوشــى مرغـى است كه آنرا بعربى هوذه گويند. بوغمق جانورى است كه صوت خفى دارد و قلاده كه بگردن اندازند و خبه كردن. باغردق و بغرداق پارچــه و ريـسمانى كــه در گهواره بر روى شكم كودى بندند.
ו. "بروت " به معنى سبيل است.

بكلماق [ [ף الف] محافظت كردن و پِائيدن.
بيگار حشمه.
بعار گوشه، گويند:گوز بعارى يعنـى گوشـن بنكا بمن.
حشه.
فصل اللام
بَكْتر زِهـ.
بالقجـــل قوشــى مرغــى اســت كــه بعربـى
ابوالحزين گويند.
بلخه نشانه ای كه از دزد گيرند.

بلدرچين مرغيـست كــه آنـرا بعربــى ســلوى
كويند.
هالان آغاجى درختى است.
بلتك لكنت زبان كه مخرج سين وزاء وصـاد نداشته باشد.

بلتاك لال كه بزور سخن مى گويد. بيليك بند تركش و صدق. بول بباء عربى فراون و بباء عجمى بشيز بولماق شدن و يافتن.
بولمق ايضاً به معنى ثانى. بولوشدى برخورد باو و دريافت اورا. بيلش آشنا. بليكلو صاحب معرفت. بلنجك دانسته شُده.
بولو ك كرده.

بُلْكى از سر انگُشتان دسـتى تــا سـر انگــشتان
r. به نظر مىرسد كه "بوليـارس" غلـط اســت و بايــد "يولبارس" باشد.
r. "بشيز " ظاهراً همان بشيز است.

بكترماق گرفتن.
بَكْمْز دوشاب.
بو كمكَ ته كردن.
بو كلمش ته كرده شده و رشته شده.
بوكه ته كند.
بو كُلوب اكُلوب تاب خوردن ريسمان و زلف و امثال آن.

بوگر تهى گاه ميان آدمى.
بوگرلّبَه بكاف عربى لوبيا. بُعر ى بكاف عربى گُرْدَهـ. بيگ هزار. بُكُم هین سربِيج.
بَكْنَمَتْ كاك. '
بَعْنَمَك بِسنديدن. بَيوُك دوشك شادُروان. بك بباء عجمى محكــم و سـخت و بـسيار و بباء عربى خال. بعداش و بعدش نظير و مئل و شبه. بعزمك شبيه شدن. بكجى پاسبان و حافظ چچییى.

ا. كاك به معنى نان خشَى است.

دست ديگر جون از هم بگـشايند و نيـز از بينى خفيف.

بعربى اخيل و شقراق نيز گويند
بويون ويرمكى عبارت از گردن كشّى است. بنتلمق حركت.

بنك خال.
بنامَش فرتوب [كذا، بايد فرتوت باشد] 'بُون آسيهه و سر گشتّه. بونجُقْ مُهره
 بندند و سينه بند.

ينبوق بنبه.
بوينْ يال.
بَنْدور گرد.
بنگز بشره.
بنگزش شباهت.
بنگزيه شبيه باشد.
بَنْزَزْ مشابهت دارد.
بَنْ من.
بَن ايلمزين من نمى كنم.

> فصل الهاء

بهادر مردانه و دلير و دلاور.
r.r. در سنكُلاخ تنها وائة نزديك به اين كلمـ "بنـدور "

 صيد با ريسمانى. شايد كاتب الشتباه كـرده و و بجـاى "كُره" نوشته است "كَرد".

آرنج تا سرانگشتان. بيلَجى بوينده. بِبَو و بَلنّى سنگى كه كارد به آن تيز كنند. بلكلمك از جا جستن. بولانوق تيره. بال عسل.

بَلارُّك دست ابرنجن.
بوايل امسال.
بلدرْ پارسال.
بُلَّجَه جوجه مرغ. باليز باغ و بستان. بولشوب رسيده.

بويله حنين. بولنمز بهم نمى رسد. بالجيق كِل. بَلْحِق خَلاب. بلغور كز ' بوستانى.

فصل الميم پامق بینبه.

فصل النون بنكشمك رديف شدن.

ا. شايد مراد درخت گز باشد.

تَرَكنه جِيزى است كه زنان بر سر مى بوشند.
تريجه دريجه. ترنْقْ rer كنيز دري تركى فتراك.
تور تَلَه ، والد حقير گويد كه دام است (ص). تَرْنَمع ${ }^{\text {ناز }}$ ، والدن.

توره آيين. تارلان جوارح بزرگ و زورين.

فصل الزاء
توزوك صفـ آرايى. توزق دام يعنى شبكه.

تازه دال نهال.
توزيم بغسترم.

فصل السين تسكرمق عطسه كردن.

تاسمه تسمه.

فصل الشين توش برخوردن.

توش گلدوم يعنى برخوردم.
توش گلدى برخورد باو و دريافت او را.
تاوش صداى پا.
r. "ترنق" درسـت نيـست و "قرنــاق" بـه معنـى كنيـز


ص صFA. RFA.

فصل الياء [ • lf الف] بوى' حكايتى كه اورامان' از نصيحت گويند. باب التاء

توج روى كه از فلزاتست.

فصل الخاء
تَخًّْ غلَه

فصل الراء تَرس سرگين.
ترجیت بستن چچهار پِا بعلف.
تيرماشدى سخت و محكم شُد.

ا. بوى در ادبيـات آذربايجـانى و بعـضى زبـان هـاى تركى قسمت داستانها، حكايتهـا، فـصلها و بـخــــها مى میاشد.

 فهلوى يا آذرى قديم . در برهان قاطع آمــده اســدت


 عين القضات بصورت "اورامنه"، "اورامه" "اورامن


 آذربايجــان" ص بَ
 آمده است.

تلاش تراشهُ كار و غيره.
تبلكو روباه.
تولوم و تلوم و تولوغ خيك.
تَوْلقه مغفر.
تاوله بتابr

فصل الميم تمل بيخ و اصل هر جيز.
 مى مافند
تومحاق منقار مرغ. تُمُر زندان. تيمار جماعتىاند از لشكر خواندگار روم.

فصل النون
فصل الكاف تنگچحِ وقت صبح.
تكه بز كوهى نر.

تكرك آبى باشد كه از اثر جيزى در دهن بهم تَنيوش كر.
رسد. ر م

فصل الواو
تَكرمى تفو.


فصل الياء
توى مو.
 انگور بهم ميرسد و بهر چجيزى بيتحيده.
توى تو توشى مرغى است كــه بعربـى حُبـارى'

فصل اللام

بـاب الجيم
فصل الباء
هِيُل زشت.


جارماشماف برهم زدن و برهم خوردن.
حور مرض.
هرالدى گششم را فراخ كرد و دوخته نگاه كرد
[اf|ب].

جوره بجة لوند و بيراهن. جاروق بٍ افزار است. خَرْدَغه ايوان و بالاخانه و غرفـا

فصل الزاء
حوزو دلو.
جوزمكى تاب دادن ريسمان و غيـره و بــافتن
كرباس.
جوزولمق تهاون كردن.

مى يزند.

جزليق قوشى مرغيست كه بسيار مى خواند و ياوه گويان را به آن تشبيه مى كنند. جزماق خط كشيدن. جوير قسمى است از آهو كه شــاخ آن ماننــد جوزولدى باز شد.

[^4]هويان شبان.
هُجَنْ و هَبَان دُمَل.
هیت جرك.
چچی لو گوز جشم چچركدار و برهم زده.

فصل التاء
هتل و چتال شاخ، گوينـد ايكى هتال آغــاج يعنى چحوب دو شاخ. جوت نيل. هترقو سازى است كه شدرغو مى گويند. فصل الجيهم〒َجَّ جاى كوفتن خرمن.
فصل الدال

جويد نيل.
فصل الراء

هيرماب و جيران كوسفند كوهى كــه نخجيـر گويند.
جَرى و جرو و جريك جيش و عسكر. چَرى باشى سبیهار. هاير راحت و مرغزار. گاو كوهى است اما كوجڭكتر از آن مىشود. 1. "فرين" تابه سفالينى است كه در آن نان مى يزند.

$$
\begin{aligned}
& \text { چِرْكِن زشت. } \\
& \text { هر كن زشت، حرمزاده. } \\
& \text { چحَرْجى بیله ور. } \\
& \text { هوروک بوسيله. } \\
& \text { هرش سرش } \\
& \text { هريك هزل. }
\end{aligned}
$$



## فصل الكاف

جوكى كُندى دندان و يست و يهن. جاك جرس و بفارسى دراى گويند. جَكْراندى گِيج شُد. جَكُوج چكشُ. جكمك كشيدن. جَكجْى كشُنده.
جَكَرَّى ملخ.

فصل اللام
جُلكا مرغزار و جاهاى آب و علفزار كه سياه
خيمه نُسيند.
جلیاو لاى و كل.

جولبه بجهُ قرقاول كه تذرو گويند. جيل به جيم عجمى قسمى كبكى است كه از از كبـك متعـارف كـوحكـتر اســت و الحـه و و
 كرفتن آدم گويند: جيل دوه [זّآب] يعنـى
جِل تشهر. آدم كير.

فصل القاف هقرق حرخ آب كشى و غيره. جوقون دمه. جايقون بارانى كه با باد تند باشد. جقر تمق طلبيدن يعنى دعوت كرينى بردن. جوق بسيار و زياده.

1. "اشنـان" كياهى است خوشيبو كه براى شسـتن لبـاس بكار مـدرود و بعــد از طعـام نيـز دسـتها را بـا آن

جلردى جشّم را فراخ كرد و دوخته نگاه كرد. جَندى لاشى كه طعمة سباع و جوارح است.
چَحَّان عقرب و هزار پا.

جَلِين مثل، مثلاً كويند سنجلين يعنى مثل تـو
و انجلين يعنى مثل او.
فصل الهاء [rfl الف] جِه و چحَ زاله يعنى شبنم. باب الحاء

فصل الجيم جُولها بِاى باف يعنى جولاه و نستاج كه به بـا مى بافند.
 حايقرماق نهيب كردن. حَقرِيق زشت. حفندن كلممن از عهده برنيامدن.

باشد.
جَلْنَو ساز كه مىنوازند. جالش مق سعى نمودن.
باب الخاء


فصل الراء
جُومَق گُرز كه بعربى عمود گويند. جَمْش اسب سركشُ
جام آغاجى درخت صنوبر كه بفارسـى نــارّو خِرْمَن علف بى مغز. گويند.

1. به كفته مصطفى كاحِلين "حָنک" بايد "حْتک" باشد

كه به معنى كربه است ولى آوردن "سيماب" معلـوم
نيست به چحه معنى است؟
「. تاسه يعنى اندوه و ملامت.

دبا بباء عربى باد گنْد كـه در خـصيه حــادث
ميشود و دبَه نيز گويند.

دابه [سَاباب] بباء عربى آيضاً بمعنى مذكور و
خورلق خوارى و ذلت. خرزمه نوره. خير سيز دزد. بباء عجمى تارك. ديالمك كشتن و قتل كردن. دآَهَ ليَجى كُشَنده. دويدوز هموار و يكسان، والد حقير گويد كه دوز به معنى مذكور و دوب تاكيـد آنسـت يعنى بسيار هموار چنانجه در عربـى احمــر قانى و اصفر فاقع گويند يعنى بسيار سـرخ
 هموار يعنى خميده نيست.

فصل اللام خَالا دهن كج.

خَيْلى بس. خلق پستى. دتر ى سلسله كه زنان بر رو مى آويزند.

> فصل الجيم
> دَوَجِى شتربان.
> دييجَك گفتنى.

فصل الخاء
دخى و داخى ديگر و نيز.

فصل الدال
دود ديوث.
دَدَه جَدَ باشَد.

بـاب الدال
فصل الميهم خاموسى هَمَه.

فصل الباء دهرنماق جنبيدن. دهماق لحد زدن. دیمه لگد مزن. دهه بباء عجمى تل و فرق سر.

فصل الزاء
دوزگن ساغرى اسب. داز كجل كه تمام سر كحل و از از آن جهت بى مو باشد.
دورُلمش برديراخته.

دزْ زانو.


فصل السين دَسْتى سَبو.

فصل الشين
دوش خواب.
دوشك جامة خواب.

دوشمكى بسكون شين معجمه افتادن و به فتح

1. "ديرنگ" و "ديرن" به معنى عميق است.

$$
\begin{aligned}
& \text { شين مزبور بسط كردن. } \\
& \text { دوشايَه لِمْ بگسترم. }
\end{aligned}
$$

دُرْمَك يير كندن زمين.
دَرَى بوست.
دُرْبِى سوهانى كه چجوب سايند.
دَرْدَشَه هـم درد.
درَنْكَ زادن.
درْْتُ اعلام.
دارو ارزن.
ديرمُك' عميق.

دودوک ناى كه از سازها است.

فصل الراء
دَرَكَ اورمق تكيه كردن بر جيزى. دوروشمك جهد و اجتهاد كردن.

دُروش سعى و ايستاد دُى بكن.
دورن ديش دندانهاى عقب تر.
دركشماف از بی هم و يهلوى هم شدن. درك يوزلو شخص منقبض. دوردمق [ الف الف] بدعت و اختراع كردن. درشمك بد حالى. دير ک ديكماق نصب كردن ستون. ديرماق و ديرمك جيدن.

ديرسَع مرفق.
درد لوجه علف است سياهك در ميان گنــدم رويد و اگر در نان باشد هر كه از آن خورد اورا مستى و سر گيجـه چديــد آيـد و اگــر شُب در آب انداخته خــورده شــود خــواب كران آيد. دَرْ عرق. دَرْلمَكَ عرق كردن دَرْلَمش عرق كردهـ دور هست. دُرلو و دورلو قِّسم و نوع.

دُورْؤودُورْوّ گونه گونه. دُرْمَكى نورديدن.

كتاب الثانى فی اللغات الرومى / YOD
ديشى گدوك كسى كه بعضى از دنـدانهايش دگوردى يعنى به آن رسانيد و متصل ساخت. ديك بدوز.

ديك دورماق خاموشُ و ساكت شده.

ديكن گزنده، نيشُ ، والد فقير گويد كه ديكن خار است و بمناسبت آن نيش را نيز ديكن شكسته و افتاده باشد.
دوَن كَنلندى [Y0 الف] تفحص كرد. گفته اند.

دكمك نشُاندن و دوختن. دوگون سور و طوى. دَگرْمى گِرد بكاف عجمى.

ديگل بغو.
دوكمك و دو كمغ ريختن.
 دُلّكى كوش انداختن. دكچجِلك سخن جینى و نمّامى.
د گوب راست كردن، گويند ديزلرين دگــوب
يعنى زانوها را راست كرده.

فصل اللام
دلوجه و دلوجــه طوغـان و دلوجــه طـوغن مرغى است كه آنرا مرغ بتك كوينـد مانـــد باشق بعربى يُويُو گويند.

دولكر نجار.
دلق جانورى است بسيار كوجــك و عــريض كه در زمين مصر باشد كشنده ازدهاست.

دفتى پشم نرمى كه در زير مو باشد.

دَگلو مثل آن ، گويند: فلان دگلو يعنـى مئـل

د گين و دگن به معنـى انتهـاى غايـت باشــل، مثلأ: صباحه دگين و فلانه دگـن يعنـى تـا صباح و تا فلان.

فصل الغين
دوغلى براى زاييدن. داغ كوه.

فصل الفاء

فصل القاف
دوه قوشى شتر مرغ. دقدرى حرز' 'كه بعربى حبارى گويند. دقوق مرغ خانگى.

فصل الكاف دنگلو نمايان. د كلمك برياى خاستن. ديكرمق چحيدن. دكْدش همتا و كفو. فلان. ا. در متن "حرز" كه درسـت نيـست و بايــد "حـرز "

 قوشى ".

دال زغن يعنى غليواز كه گوشت ربا و موش فصل النون گير نيز گويند و قزلباش چالاغان گويند، و دندار جمعىاند كه لشكر را از عقب مىپباينـد نهال و شاخ درخت و رعنا و قدر. و محافظت مى كنند. دالقه لو مرد صاحب عقل و صبر و تمكين. ديْنُورْ گفته مىشود. دياين بغويم. دونمك و دونمغ مراجعت كردن. دونجى باز گردنده. دوندروجى باز گرداننده. دون ديشب و ديروز. دون گبجه بكاف عجمى ديشب. دونكى گون ديروز.

فصل الواو [ [1ا الف]
ديو گفته.

فصل الهاء دمازلق گوسفند و غيره كه بجهـت زاييـدن و دها مرغى است كه آنرا هماى گويند. ديهدْى لوند و اوباش. باب الراء

فصل الكاف رُكُوم عقده.

فصل النون
رَوْنَقْ فَرْ.

شير دادن نگاه دارند. دوملُكى و دومروق زندان.

دامى جهنم.
دامله قطره. داملدوب بجگان. دُمْرى دف. دامُرْهى آهنگر. ديمَك گفتن.

سَتْرَه مَك محافظت كردن.
سِّبه كرْه استرى كه اول سوارى آن باشد.

فصل الجيم
سُجى و سوجى شراب. ساجمغ فشاندن [ڭ६أب]. ساج آَيَى سه بایه.

فصل الدال
سود شُير.

سُودلحان علفى است كه شير سفيد ميـدارد و بعربى يتوع گويند. طبيعتش مسهل است.

سِدُى بول.

فصل الراء
سارقق و سرقق آويخته. مارقتمق آويختن. مورى گلة گوسفند و بمعنى بلند نيـز آمـده، مثلاً گويند بورنى سورى يعنى بينى بلند.
سُرُو رمـ.
سرنایه جانورى است كه بشتر مانــد گــردنش
دراز و پايها كوتاهست بفارسى اشتر گاو و
بعربى زرافه گويند.
مِرتالان و سِرْتلن كَفتار.
سرداق سير و سِركه.

سارماشتق علفى است كه بر درخت مى ميبجٍد. مورقوج يكه خركه برسر مىزنند.

بـاب الزاء
فصل الباء
زبطانه تفك يعنى لوله جوبين.

فصل العين زعهم جماعتى اند از لشكر خواندگار روم.

فصل الغين
زغره سگ.

فصل القاف
زقرا سگ.

فصل اللام زلاق لغزيدن.
زَلكى اخگر.

فصل النون زنجيرلك محكمى و قوت و صلابت. بـاب السين

فصل الباء
سبويوز لو طويل الوجه. سبرغه زير بهلو به نزديكى كمر. سعّر گهَ جاروب. موهرندو و سبرندى خاشــاكى كــه از روفــتن بهم رسد.

سوسُمك شاخ زدن حيوان. سوسماف تكيه كردن.

فصل الغين
ساغوساغمق نوحه كردن.

فصل القاف
سِق بسيار دَرهم [ [FV ابـ]. سوقمق نيش فرو بردن و گزيدن. ساقنمق حذر كردن.
سقنمق ايضاً به معنى مذكور و التجاء كردن.
ساقله نگاهدار و حفظ كن. سقليوبن نگاهداشته. سقليه ين نگاهدارم. سقلَنَجَق نگاه داشتنـي سقلَمَلُو ايضاً به معنى مذكيرور سقلدوقى نگاهداشتنش. سَقَلَيَجى نگاه دارندهـ سَقسى سفال.

فصل الكاف سَكـل سفيد و معس. سعك ايضاً به معنى ثانى. سكسين دوشك اولمق و بلمك عبارتـست از كورَّيشت شدن
سعلماق فرياد و صدا كردن سگ. سعو نيزه.

سَرْتَه بفتح سـين مهملــه كنجـشُ و و بكـسر سين آبعينه و بضمّ سين لغزيدن. سورماق مكيدن و برزمين كشيدن. سُورْمَك و وسُورْتَتَك ماليدن. سورتنمك نشسته براه رفتن بطريق اطفال.
 سرجمك درد كردن. سورجمك لغزيدن. سايرشماق خواندن مرغان باهم. ساير باير بيهوده و هذيان. سارى قوش بوم.

فصل الزاء
سوزوك پارجه كه به آن اشربه راصاف كنند. سـسـزرماق و ســـيزيلده مــاق ســوزش و درد جراحت. سيزينمك ظن و گمان كردن. سيزماك انگاشتن، والد فقير كويــد كــه مـراد
 معنى بنداشتن است. رِيزْمْقَ تراويدن سوزجينمه لاف اوروب مَلْند ولند در فــنـ
 لب سخن كفتن از قهر و غضب باشد.

فصل السين سوسَمْ و سُوسَّام كنجد كه بعربى سمسم گويند.

سومورماق مكيدن.
ساموز فربه. سَمْسُون سگ بزرگ گيرنده.

فصل النون سُنا نوعى است از بط نر. سوينو ك خاموش شده. سوينمبش ايضاً به معنى مذكور.

موندى خاموش شد.
سونمكى و سونماق شادى.
سبن و سَنْ تو.
سَنْجَلَينْ يعنى مثل تو. سنتْ جوب كوتاه ميان خالى كـرده كـه بــدان گِل كشند و طشت جوبين. سنْگر يَى
سُنُع استخوان. سُنگو نيزه. سنگل جوشش r كه برروى و اندام چديد آيـد و بعربى تُولول گويند. سَنگگى و سنَك مغس. مبنگجى صو آب گوارا.
سنكوب [FA [ ب] گوارا شده.

سنگلدامك ناله و مويه و زوزة سگ كه بعربى هرير گويند.

سَخر عصب كه بفارسى بی گويند. سكانماق و سَوْكنماق تكيه كردن. سُو گوُرُوب گواريده.
سكرلمش بزم آورد كه بعربى مهنا گويند. سيگردى دويد.
مسـعرور ميــدود و در جــشـم نيــز اســتعمال مىشود.

ماگرديجى دونده. سغرد بتاز. سوَگُت بيد.
سو كمك دشُنام.
 فصل اللام سولِك سست شدن. سالغيل بينداز. سُلوُى زلو سِلّْى سيلى و گردنى سالنجاق ريسمانى كه آويخته مى شود. ساملمق وداع كردن.

سمكى و سومُك و سَمُو ك آب بينى. سمكرسمك بينى پاك كردن.

> 1. كذا فى الاصل "زلو " كه بايد منظور "زالو" باشد.
 كردنى "مىآورد.

فصل اللام
شول آن، مثّلاً آنكس و آنجّيز.
شالق بِلاس.

فصل الميم
شيمدى اكنون. شام آغاجى درختيست.

فصل النون شين كشاده روى. شن شادى. شنقار اولمق وفات بادشاهان را گويند. شنلك آبادانى.

باب الصاد
فصل الباء
 صاب ايضاً بمعنى مذكور و نخ ابريشم. صوباشى داروغه بمعنى عسس. صََّّان أوقى حوبيست كه كاو آهن را را بـر سـر آن كند.

صوبندى بندى كه در بيش آب بندند.
صَّنْ فلاخن.

فصل الجيم صوج گناه.

$$
\begin{aligned}
& \text { سنجاغ ايالت. } \\
& \text { فصل الياء } \\
& \text { سوى نسب و حكايتى كه اوزانان' از جنــ } \\
& \text { كويند. } \\
& \text { سَّاوى مهر. } \\
& \text { باب الشين } \\
& \text { فصل الدال } \\
& \text { شادروان־ شبنم. } \\
& \text { فصل الشين } \\
& \text { شاشــى برگـشته و كـج شـــده و دلاور، مــثلا } \\
& \text { كويند: كوزى شاشب يعنى حشمش احول } \\
& \text { شده. } \\
& \text { شاشماق و شاشمت دست و بــا گــم كـردن و } \\
& \text { دستاتحه شدنّ و مضطرب شدن. } \\
& \text { شش نا طنبور. } \\
& \text { شيش آماس و سيخ. } \\
& \text { فصل القاف } \\
& \text { شاقمق برق زدن و شعله زدن. } \\
& \text { 1. بخارى در "لغت جغناى و تركى عثمانى" مى كويد: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { داسستانها و حكايـات قراخـان و اغوزخــان سـروده } \\
& \text { مىشـده است } \\
& \text { r. r. اين وارّه بايد "شئودرون" باشّد. (كا } \\
& \text { r.r. در اصل متن "دستباجه" است. }
\end{aligned}
$$

درخت و نبابات مى بيحجد و خشك كند. صوارلمق استسقا ${ }^{\text { }}$ آب دادن

صوار اندود.
صورمق بـضّم صـاد و ســكون واو مكيـدن و
پرسيدن و بفتح صاد و ضمّ واو جيزيـرا بـه
باد هوا دادن [fq 1 ب].
صورماق بضمّ صاد و سكون واو ايضاً بمعنى تانى و بفتح صاد و ضــمْ واو ايـضاً بمعنـى واد اخير.

صارصوب تكانده.
صرصوب چرا كنده كرده.
صتيرلق خستگى و درد.
صيريلملق لغزيدن.
صرِّتمق گماريدن
صريق درخت.
صرم دَوال.
صرقق استرخا.
 باشد.

فصل الزاء صيزوب ترشح كرده.

「. در اصل "استقاء" نوشته شده است. به نظر مىرســد

 معادل كلمه "استسقا" است
F. F. "صريق" در فرهنگ تركى ردهاوس به معنى ميله و جفته و آلاحيق است.

صوجى شراب. صاجّمق انداختن. صَعَّ بيفشان.
صاج گيسو. صَحَقْ ريشه. صِّ برى

فصل الخاء صَخْتْيَنْ اديم.

فصل الدال
صواد زمينى كه بسيار آبى باشد.

فصل الراء
صارقتمق آويختن. صارقيدلمش آويخته شده.

صَرُو زرد.
صارو آرو زنبور زرد. صارُولُقْ مرضى است كه صايرو بيمار.
صاروشين گلغونه.
صارمـسـقق و صرمـسنّت علفـى اســت كــه بــه
$\qquad$


 امروزى به معنى "بلوند" استعمال مىشود.

صقليه ين و صقليايين نگاه دارم و محافظـت صقلم. صقلنَجت و صقلَملَوُ نگاه داشتنى. صقلايه نگاه دارد. صقلدوقى نگاه داشتنش. صَقْلْبِجى نگاه دارنده. صَقَايبى نگهبان. صقلين حمايت كرده شده، والد فقير گويد كه به معنى حمايت كننده است [ص]. صِّقْناجَق ير جاى پِناه. صُووُق وصَوُق سرما. صِقمَغ فشّردن. صقل و صاقل ريش كه بعربى لحيه گويند. صِقْلق آوازه.

فصل الكاف
صو كرده مسى اوت أرجوان گويند و عنــد الاطبـا فايــده عظـــــم دارد.

فصل اللام
صولق آبى و رقين. صولن ويروب آلمن در حـال نفـس كــيدن
Y. منظـور "جعفـرى" اســت كــه در تركــى امـروزى "مايدونز " يا "سوتره سى " كفته مى شورد.

فصل الصاد
صوصغرى گاو ميش. صُوصَمش تشنهـ
صوْصُوغلمت فرو رفتن آب.

فصل الضاد
صوضرمق زهيدن '.

فصل الغين
صغامق فشردن.
صوغلمق فرو رفتن و بر طرف شدن.
صغامر نميگنجد.
صَغْصَغْنْ عقعق كه شيرازيان قالنجه گوينـد و كلاغ بيسه و غلبه نيز گويند. صغغير كَر كه بعربى اصـم گويند. صُوغَن چیاز. صضرقوشى سار. صَغْرِى كيمختِ

فصل القاف صوقمت نيشُ [•\0 الف] فروبردن و گزيدن. صاقنمق حذر كردن. صقنمق ايضاً بمعنى مذكور و التجاء كردنـ صَقين احتياط بكن. صاقين محافظت بكن. صـــقامق و صـــقلمق محافظــتـت كـــردن و نگاهداشتن و حراست و حمايت كردن.

1. "زهيدن" به معنى جوشيدن و بيرون آمدن است.
[ •هاب] هوا بدرون دادن و گرفتن.
صَىْ بشمار.

باب الطاء
فصل الباء
طهوغ عاشق يعنى قاب با. طُيُوغ خَرْول'. طهوق قبلمق يعنى خدمت بزرگى كـردن كــه چون بيكديگر رسند دست بر سر گذاشـتـه تواضع كنند.
طوب گوى. [اها الف] طِّنْمَغ جرستشَ طيرقدن يَقين خحاك توده.


طوتدى گرفت، گويند :مــوز طوتــدى يعنـى سخن گرفت، يعنى سخن قبول كرد.

$$
\begin{aligned}
& \text { طَتْمَقْ تَشِيدن. } \\
& \text { طَتْسَوز بيمزه. }
\end{aligned}
$$

.. "بُّول" به معنى قاب است و بزُول بازى يعنى قاب بازى

صولجّق بزَمرده شدن. صَلْغَم خوشهـ صَليورَ رها كن. صوَل حِبِ. صالى سه شنبه. صَلَنْمق و صالَّنمت خراميدن.

فصل الميهم صامَن كاه. صمان اوغريسى كهكشان. صَمَاغ پنداشتن.
صَمْمْرَه چرك حساب و سر گرن.

فصل النون
صنقور مرغى است. صانورسن روا ميدارى. صُونْع انجام و حباب و رِايان. صينه آزمون بكن.
 صَينمغ شكست يافتن و رسانيدن جام در دور بهر كس. صونمغ ايضاً بمعنى ثانى .

> فصل الشين
> طشره بيرون.
> طوشَن خرگوشه.
> طوشان كوجنى ولد الارنب. طوش گلمك بر خوردن. طوشَنْجُل عقاب
> طاشَقْ خايه. طُوشُغه دوشاخهـ.

فصل الطاء طوطَلْدْنْمَق منگگيدن ' يعنى در زير لب آهـسته آهسته سخن كردن بقهر و غضب و از بينى سخن گفتن. طوطَّ لب.

فصل الغين
طوغان باز.
طوغانجى بازدار يعنى قوشجى. طويغون سفيد هر مرغى را گويند. طَغَرجُوغْ انبان. طغر طغـار كـه ظرفـى اســت كــه از بوســت مىسازند و شراب در آن ميريزند. طوغمز طلوع نمىكند. طاز كجِل كه تما م سر او كجَل باشد و از آن طَغن تابه. جهت موى بر نيارد.
r. "منگيدن" زير لب آهسته سخن كفتن. غياُ النات. طارلنمق گرفتگى. طَروُ گاورس.' طيرنق ناخن. طرمَلامَّق و طرمرماماق خراشِ اشيدن. طيرمالادى [151 ب] مجروح كرد. طيرشمق چنگگ و ناخن زدن. فصل الزاء 1. دانه شُبيه به ارزن كه به كبوتران مىدهند.

طَتْلَو بامزه و شيرين و خوش طعم.

فصل الراء
طراغ و طَرَقْ شانه. طُورمَق ايستادن. طوردوغى ايستادن او. طورامز نمى ايستد.
 طورقان قوشى مرغـى اســت كــه بكنـار آب نشيند و دم بسيار جنباند و بعربى ابوالمليح گويند. طار و طاير تَنْع طاروقسق تنگنا. طارتمق آرميده شدن. طارلان جوارح بزرگ و زورين. طوار يگّه و بزرگ و گوسفند.

# طالبر دل ميطچد. <br> طلبر اضطراب ميكند. <br> طولنمق فرو رفتن ستاره و غيره. 

طولُندور دونگ افول فرمودى سـتاره و غيـره




طالمق و طالماق فرو رفتن در آب و غيره.
طولْ خيك.
طاكـسزلت تشنّكى.
طولوُوُ يُرْ
طَلُوْ آيضاً بمعنى مذكرر و تنرئى.
طولدوروب بر كرده.
 بفتح طاء و ضمّ واو نبيره، والد حقير گويد طفل است كه جون متركَ شُده نوشُه شـد

ط طقيلن آنجه گذرانيده شــده از جـايى، گوينـد قولاغه طقيلن كويه يعنى گوشـوارهاى كــه بگوش گذرانيده شود.
فصل الميم
طَمْ بام
طَّرَ ركَ و وميكهد.
طَبْلَ حْكَّهُ
طومان شبنم.


همحینين "تفاح البرى" مى گوينــــ رجــوع كنيـد بـــ
كلمة "زعرور " در دهخدا.


فصل السين [سها الف]
فسِلگُ سبرغم.

بـاب الـين

> فصل الشين

فصل الراء
عورت زن.
عَريجَه زورق.

$$
\begin{aligned}
& \text { ا. "غايط" به معنى بول است و ا صـولا " غايـت" بـه } \\
& \text { معنى بسيار و انتها مىآيد. } \\
& \text { r. "مورُك" به معنى "موشّك" است. }
\end{aligned}
$$

فصل التاء

$$
\begin{aligned}
& \text { قتنده و قاتينده در نزد او. } \\
& \text { قَتمار در هم و يُر. }
\end{aligned}
$$

قوتارمق باشَيدن و بباد دادن گندم و غيره. قتلق گرانى بسيار. قاتمق چحيى كه بر روى زخم و غيره ميبندند و آنرا كمره نيز گويند.
قاتراک اسب سكينك را گويند.
 قُوتلُو مبارك و فرخنده و فرْخ.
قاتى و قاتلق شُديد و سخت قَتى آيضاً بمعنى مذكور و غوغا.
رَتَقْ نان خورش.

قايتق آيضاً بمعنى مذكور و شديد و سخت.

> فَوْجى سخن الجيم

قووجلوق و قو هیلق سخنجحینى و نمَامى. قوجنمـــت شــانه گيــرى و شـــانه كــشـيلدن و و

خاريدن.
قوجَلق بيرى وتشنگى.
قاجر و قجير مرغى است بزرگتر از عقاب كه
ير آنرا به تيرچسبانند و بعربى دال كويند
قوجونمر يعنى نمىترسد از كردن كارى.
قَحان كى؟ قِ
 دارد و آنرا با دوغ بزند و خـنى خورند و و بعربـى

سَرمق گويند.

فصل القاف
فَقْ تله.

فصل الكاف
فكرْْ گلگونه يعنى سرخاب كه زنـان بـر روى
مالند.

بـاب القاف
فصل الباء
قَبَار جُوقْ طبله عطار و آبله. قَبَرْجُوغْ ايضاً بمعنى ثُانى. قبان خوك نر. قَبْلان پِلنگگ كه بعربى نمر گويند. قایلوق برده.

قيو دَرْ
قوبه دلو.
قُوّ بربط. قويرمق بر خيزانيدن.

قوتَرْ بَخَنْ
قُوْمُش كَنده.
قبا دَرهم و بسيار. قَبا صَقال انبوه ريش كه دراز باشد.

قَبَت كدو.
قَبْ قجق ظروف.
قَبَلمَق احاطه كردن.

قوره ماق محافظت كردن.
قراباتلاق مرغى است آبى.

پِند.
قوردونه اسب دونده.
قراقولاق سياه گوش و بعربى غناق گويند.
قارحيغا باز. قرقو باشق.
قرلقوج و قَــرلقج و قرلنغـوج برسـتوك كــه بعربى خطاف كويند.

قاردوزغى نوعى است از نباتات.
قراقورده ديش خواب بريشان.
قِرْغل ريش كه دو مويه شده باشد.
قارصماق دست برداشُن برقص.

قراغو آنحه در شــبهاى [10F ب] سـرد مئـل

قَرْتال ${ }^{\text {و }}$
r. "قرتــال" اكتــراً بــه معنـــ عفـــاب آمــده اســت و "حلاغان" به معنى كر كس استـ.

$$
\begin{aligned}
& \text { گوشُـت ربـا و مـوش گيـر نيـز گوينــد و } \\
& \text { قزلباش چالاغان خوانند. } \\
& \text { قِرى بيرزن. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { برف بر جيزها مىنشيند. } \\
& \text { قارشو برابر. } \\
& \text { قارشوسينده در برابر او. } \\
& \text { قورت گرگ و كرم. } \\
& \text { قورد ايضاً به معنى ثانى. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { قوج به جيم عجمى كَبشُ 'و گوسـفند نـر و } \\
& \text { به جيم عربى در آغوش كش. } \\
& \text { قُجاق آغوش. } \\
& \text { قاجمق گريختن. } \\
& \text { قَهاجَقْْ يَرْ جاى گُريز. } \\
& \text { قجماغين بعد از گريختن. } \\
& \text { قوجمق نكاح كردن و دست بعردن كردن كه } \\
& \text { بعربى معانقه گويند. }
\end{aligned}
$$

قيجت بیخ بغل و كف هاى كــسى را خاريـدن كه او را بد آيد [

قجله مرغيست.

فصل الخاء
قوخ بو.

فصل الراء
قراموق ميوه ايست خشك و سياه و كوچك.
قير بگسل.
قــارتمق جيـزى كــه بـر روى زخـــم و غيـره مىبندند و آنرا كمره نيز گويند.
قايرمق باك داشتن و غم خوردن و ساختن. قور شرار آتش و قشلاق صـحرا نـشينان كــه زمين را كنده خانه كنند و بالاى آنرا با نـى
و غيره بيوشند.

قورلار مى نهند.
قوره سوهان.

1. كبش يعنى گوسفند نر.

| قورْشَوْنو سُرب. | قارن شكم. قورْمَقَ كَمَر. |
| :---: | :---: |
| قوروُ آورُم مويز. | قاره سياه. |
| قارقو نى بزرگ. | قَرْه آوْ خر گاهِ. |
| قيريلمق قتل عام شدن. | قراگو تاريك. |
|  | قرْْ و قرق جهل. |
|  | قَرَهِ دَيَّه دَّهُ. |
|  | قَرداش برادر. |
| كويند. |  |
| قزبيدى |  |
| قيزقوشى مرغى است از گنجـشى كـى | قورْخو باك. |
| وزرد مى باشد اما آنجه مُهور است مرغى | قورقق ترس و هراسان و خشكى. |
| است سفيد بزر كه به كنار نهرهـا بـسيار | قورقو ايضاً به معنى اول. |
| مى نشيند. | قورقُلو سهمناك. |
| قازا قوج اسب و مَّلِ تركان كه تـازا تـوجى | قورقنج ير جاى ترسناك. |
| توقومينجه اگبد اولمز يعنى اسب كه مرد را | قرغه زاغ يعنى كاغغ. |
| نكوبد مردانه نمى | قاريوز هندوانه. |
| قوزاى جايى كه آفتاب بدانجا كم تابل. | قُرُقْ غوره. |
| قزل سرخ. | قرنگ كنار كه نقيض ميان و آغوش است. |
| قيزارمق سرخ شدن. | قويُروغ و قُويروق دنّ |
| قيزرب سرخ شده. |  |

ا. "دَمْه" علاوه بر دم آهنگران باد و برف آميختـه بهــم سُرخجه نيز مـى گوينـد، والـد فقيـر گويـــد ظاهراينست كه قيزارمق باشد.
r. اين وازَه بايد "قريبدى" باشَد كه به معنى باره كـرده است ولى در فصل زاء آمده است.

 جون قدرى آب در شـكمش انداخته و بر آتشّ نهـند باد تند از سوراخ و منقارش بيرون مى آيد و ز زغـال بسيار در نيم ساعت مـى افـروزد و و بـه معنـى آلــت دميدن آهنگران (برهان).

قوشانماق كمر بستگى.
قشاغو جچيزى كه دواّب را به آن تيمار كنند و
آنرا قشاو گويند.
قوشادمق محاصره فرمودن.

كند.
قشغلداق مرغيست كه آنرا بفارسـى سـماق و

$$
\begin{aligned}
& \text { بعربى بابكون }{ }^{\text { }} \text { " } \\
& \text { قُشْلَق و قوشلق نيم روز. } \\
& \text { قوشلن رفيق شونده. } \\
& \text { قوش مرغ. } \\
& \text { قوش يَمي " }{ }^{\text {Tينه مرغ. }} \\
& \text { قوش بورنى منقار مرغ. } \\
& \text { قاش نگين انگشتر و ابرو. }
\end{aligned}
$$ قيش بفـتح قـاف و كـسر يــاء حطـى دوال و بكسر قاف و سكون ياء زمستان. قيش اوى كاشانه.

فصل الصاد
قُوصْ غثيان كن.
قصَا كوتاه.
قصنج سندان.
قَصر سترون [
r. "بابكون" و "سماق" به معنى برنــدهاى در فرهنكهـا
 ياء،"قوش بِمى".

قارْنْمق اندوختن، و والــد فقيـر كويــ: [100 ب] كه بمعنى كسب كردن و بهم رسـانيدن مال و امثال آنست كـه متـضمن انــدوختن باشد.
قوز گردو.
قَزْمْتْ بفتح قاف كُند كندن و بكسر قاف تاب. قازر مى كند.
قيزدى شرم كرد.
قيزب بشرم آمده.
قيزدوردى تب كرد.
قيز قرداش خواهر.
قيزْ دختر و گران ، يعنى در قيمت. والـد فقـر
 معنى گرانيها ليكن آنرا لازم دارد. قيزلق گرانى بسيار. قَزْ قَزْبورنى منقار مرغان. قُزَى برْه. قازق ميخ.

فصل السين قسراق ماديان.

فصل الشين
قوشاق و قوشق خحيزى كه بكمر بندند.
I. "قَيت" به معنى كم كردن و بريدن است. r. كه در فارسى "غاز " است.
قوقوليوب بو ميدهد. كرده.

قوقوب ايضاً به معنى مذكور و گنديده شده.
قَقر گند يعنى بوى بد. قُوْمْمُ گُنديده و گنده قوقاق كسوتى كه روميان بر سر مى گذارند. قاووق ايضاً به معنى مذكور.
 قَبْقُو غصه و غم [

## فصل القاف'

قو گاق كسوتى كه روميان بر سر مى گذارند. قو گاق چحرك خشكى كه از سر مىريزد. قو گی دوال. قو گلى آلتى است از آلات زارعين و مقنَيان.
تُگّارسه بشّم.

فصل اللام قالگٌْ زخيم و سطبر. قالاى و قلى قلعى كه بعربى رصاص گويند. قلاوز جرخحجى و رهنما.
قلجق خارى كه بر سر يوست برنج مى باشــد و سـاقه گنــدم و جــو سـبز كــه در اواخــر سخت و درشت شود بطريق كاه. قولان كوره 「 خر.

[^5]فصل الطاء
قطان مرغ سعًا.

فصل الغين
قوغا و قوغه دلو آب كش. قغرمق خواندن و طلبيدن.

قغليجم شراره. قَغْ پشُگل. قيغو غصه.

فصل الفاء
قفتان عبّا و جامه.
قف ظرف معروف كه به آن گلاب و غيره به شيشه كنند.

فصل القاف قاقتمق و قوقتمق ترسانيدن و غضب كردن. قاقغان غضباك. قواق آغاجى درختى است. قوقو بوى كه بعربى رايحه گويند. قوقولمك بوكردن.
قوقومق ايضاً به معنى مذكور و منگيدن يعنـى
 قهر و غضب و از بينى سخن گفتن. قوقدى بو كرد. قوقودم بو كردم.

قَلَه ماند.

قولجاق از اسلحه است.

فصل الميهم
قوماش مرغ.
قُيومجى و قويمجى زرگر.
قومارقه قسمى است از شكار كه مردم جر گه و حلقه زنند و شكار را بميان گيرند، و آنرا

بفارسى نر گه گويند.
قمز شير اسب.
قَيْمَقْ پرده اى باشد كه بر روى شير بندد. قَمهحى تازيانه.
قمو و قامو همه. قوماق نهادن. قمشلق نيستان.

فصل النون قاينمق و قايناقلماق جنگ بــه جـيـزى زدن و
نهب كردن.

قنا حنا.
قندره علفى است كه از آن حصير مىبافند. قندرقه زيادتى كه در چیيزى باشد.
 خوانند.


 يا "خنسفه" به همين معنى.

قاولمت بدگويى كس تا آسـيب بــدو رســد و قالى بستر.
قولانكى تنگ اسب.

كنده شدن پوست. قوالامغ تعاقب نمودن. قِلْ موى.
قلنمق كردن.
قالقان قسمى است از خار كه آنرا شـتر نيــ
خورد. قَلْقَنْ سبر. قولون كرْه اسب.
قَلْدُرْمَتْ بلند كردن ورْ و برداشتن از زمين.
 قولَغُز قلاوز.
 بادشاهان قديم بر بالاى سر مىآويختنـد و و
 قولاج باز يعنـى بــاع كــه گـشادگى ميــان دو دست باشد از سر انگشتى تا سـر انگـشت ديعر جون از هم بعشايند. قَلْمَمَت خحواستن و جستن. قَلْق بر جه. قولا اسب سمند. قولاق شكل قولاق ديبى بناگوش. قول بنده و چچاكر و برده و بازو. قُولَّوق خدمت
قُولكُق بندگى. قالميش مانده.

قوناشوق حسابى است كه تركان در ميانه مـاه فصل الواو
قيو حاه و خواب.

قو مرغى است معروف و بهل و بگذار.
قاو سوخته.

فصل الياء
قويى چحا.

باب الكاف
فصل الباء
كويه جانورى است كه صداى باريــك دارد و گوشواره. [^ها الف]

كيبى مثل آن.
كوب بسيار و خُم.
گب لاف.
كَبَك سيوس.
كوبك كف شير و غيره.
كُوْيَى بُل.
كويگو داماد.「

فصل التاء
كوتى بی رتبه و بست.
كتب يرموج.
كتدى رفت.

و پروين دارند.
قانگلى عرابه.
قَوآنْ كندوى عَسَّل
قوانلق جايى كه زنبور مىباشد.
قوين ميش.
قونگشو همسايه.
قين آغجى چحوبى است كه از آن تير و نيزه و
زين سازند.
قَبَنْنا و قينانه مادر زن.
قيناته و قيناتا پِدرزن.
قاين زن برادر شوهر را گويند و شُوهر بـرادر
زن را.
قَنْمْقْ كُواريدن.
قانمق سير شدن از آب. قاندورماق به آب فرو بردن.

قَنْده كجا؟
قانقسى كدام؟ قونغ مهمان. قونق آلكن ميزبان. قنى كو.
قوناق منزل.
قوندرلوب نازل فرموده.
قونماق فرود آمدن.
قونوب فرودآمد.

ا. در اصل "قوناق آلن" ومعمولاً مولـف بـين مــةه و ضمه فرق مى كذارد.

فصل الدال
كَدى گربه كه بعربى هرُ گويند. گدرمك فرستادن و بردن. گيديجى رونده.
گيدرسم گر ك بايد كه ببرم.
گَوْده بكاف عجمى تن. كَيدور بيوشان. [

گَدوُى رخنه.
كِدُرمَهِ برندارد.

فصل الراء
كردمه علفى اســت كـه آنـرا بعربــى ايهتـان「 گويند.

گُور ببين و بكاف تازى حرامى و بىدولت. گور گوزماق نمودن.
 گويند.
گوره مز شـيرى كـه در خيــى جمـع كـرده مى ترشانند و مى آشامند.

گورز خَمَ.
 گِرَجْ بكاف عجمى گِّْْ . گَرْمد آجر .
r. "ايهعان" به معنى خردل صحرايى و يا جرجر بـرى مى باشد. r. "بزمزءه" در فارسى امروزه "بزمجه" است.

گتمكدن از رفتن.
گيتماق برطرف شدن.
گتورمك آوردن.

فصل الجيه
گيچورمك گذارنيدن به صيغة متعدى.
گبحدى گذشت.
گبحمزين نمى گذرم.
گيجمز نمى گذرد.
گبهـــورده مــزين نمــى تــوانم گذرانيــد و
نمى گذرانم يعنى وقت آنرا. گبحميش گذشته.

گِ بگذار. كيجر ايدى مى گذشت. گيْجى و گيجيحى گذرنده. گبحه گيحه گذارن گذران. گبیه كفليز' گيجى كوجكى و بز و بز كوهى ماده. كيجى برمق انگشت كوجى كه بعربى خـى گويند.
كَوج دشوار و ستم. گَُّْ زور و قوت. گيجك لباس.

كرش آغاجى جحبى كه در زير سـفـ خانـه
مى گذارند.
گِرْوَه

و واكش و كمانكش گويند.
كورو
اوت كوركلندى يعنى بــه آتـش دم دميـــه
شد و گوينـد كــوروى باســدى يعنـى دم فصل الزاء
گوزر غربال كه تار هاى آن دور از هم باشد.
گوزنگو آينه.
گزك مزه مجلس شراب.
كور كه قسمى رختى است كه مى بوشند. گوزمله نوعى از حبوبست.

جانورى است مانند خارپشت و به حثـــه از گوزل كبك متعارف و خوب و زيبا.
 خار ها كه [ 109 الف] بر بشتش بود بعضى گوز بكاف عجمى پائيز و بكاف عربى اخگر.

گوزخو بكاف عجمى گورُّشُت. دارد.
 پرده جشسم باشد جهه قیق به معنى سـريوش

است و مزءه مناسب نيست. [09اب]
گوزجى ديده بان.
كُيزلُو پوشيده.
كريش زه كمان و كمند و ريسمان و تار ساز. گُزَه مكى دوختن سرجوال و امثال آن.
r. 「. "فنجار" به معنى "خميازه" در جايى نيامده است.
r. ك. كره روغن كه از سر دوغ كيرند.

دميل.
كورَکی پֶارو و شانه.
كير جرك.

$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

فصل الشين
فصل السين
 كوشك [•\& الفـ] بحة شتر و حيوان مـاده و كاخ. كششالك بادزن. كشور گرز.
كَشْخَه كاف اول عربى وثى وثانى عجمى كاش. گوش و گويش نشخوار حيوان.

فصل الفاء
كُفلو اتمك فخره يعنى سبوس. كف كُلاش كه عنكبوت است و كَرْه كه خانه

عنكبوت و مسكه ${ }^{\text {ا }}$ ع كوفك نرم و ناجّسبنده.

فصل الكاف


ككره بى آب و ضمخط [كذا : ضمخت] گگگْ "آسان.
كو گلك بيراهن.

عجمى خوش.

كو كنك مرغى است كه آنرا دلوجه طوفان نيز
گويند و در باب دال مذكور شُد.
Y. مسكه به معنى كره و جچربى است كه از شير كيرند.

در [زير] "بدت" مذكور شد.

كوسنمش اولماق در جايى مستعمل است كه
 كوسينبدور يعنى ماديان ايغر مـى خواهــد و به معنى رشك بردن نيز آمده. كوسُت موش صحرايى. كوسكو چوبى كه آتش برهم زنند. كـسكنْ ايلمك تيز و برنده كردن. كسكين اولمز يعنى برنده نمىشود. كسمز نمىبرد.
كَنمك خوشه غله كه خرد نشده باشد و بعد
از چاك كردن غله بار ديگر بكوبند. كسمه اسبى كه در ميان بدو ' و يابو باشد. گوسترمق نمودن. گوستره ين بنمايم. كوستى و كوسدک ريسمانى كه بيك دسـت و يك پاى اســب بندنــد برابـر هــم كــه در علفزار چريده نگريزد. كوستك ير شكار گاه. كَسَنْ بُر انْبْره. كَرِّ تيشه.
كوسَه كوسج.

ا. "بدو " يعنى اسب بسيار تند رو اسبى كه بدر يا مادر آن نجيب باشد (سنكلاخ).

كلوين جانورى گزنده و زهردار است و آنــرا

 بعربى قَصَل گويند. گڭلار گيلاس. كالكه بكاف عجمى بيايد. گَاليسَرْور بكاف عجمى خواهد آمدا آمد. كَلْجكنى آمدن او.


است نه كسر آن.

گول بكاف فارسى غدير و بكاف تازى بوته خار.

فصل الميم
كمره چجيزى كه بر روى زخم بندند
گوملك جامة بى آستين كه ميانش را شــــكافته

گويماق سوختن.
كمنس شُتر.

كموك و كمك استخوان.
كمرودك غضروف كه استخوان نرمست مئـل

$$
\begin{aligned}
& \text { كوش. } \\
& \text { كمرزند يوست زراندود. } \\
& \text { كمى كشتى. } \\
& \text { كملدُر ك بربند. }
\end{aligned}
$$

گاكيرمحى ' كاف اول و ثالث عجمى آروغ. كوى به كافهاى عربـى ريـشه و بــه كافهـاى عجمى آسمان. گو گی كرّلمك صدا كردن آسمان.

گوگ گبى سبهر آسا.
ككلك كبك باقسامه و آن بر جند قسم است،
 خود مذكور اسـت و ككلـــ شــامل همــه
است [•\&ا ب].

ككلك اوتى گیاهى است كه بفارسى اوشن و بعربى صقر گويند. گويگو داماد. كاك وسيع. گو گللو صاحب دل و صاحب جرات.
فصل اللام
گولحن عيب ناك.
كَلَزْ بزاء معجمه سوسمار.
كلر ايضاً بمعنى مذكور و بزمزٌه و جــايى كــه
در آنجا اسباب خانه كذارند.
كلار ايضاً بمعنى ثالث.
كليسه كليسيا.

خود بخود بر روى زخم مى بندد.

ا. بايد "گگیرمك" باشد.
r. "اور " بايد "اوز" باشد.

كَمُون زيره، والد فقير كويد اصل آن كمون و كَنگش فراخى.

كنع وسيع.

فصل الواو كيوَ داماد.
كَوَهَ جانورى است كه بصوف و يشم مىافتد.

فصل الهاء
كُهُل بكاف تازى خوابگاه كوسفند و نقبها كه در كوهها زنند بطريق خانه و آنرا بفارسـى
بوكند' كويند.

> فُوى كه الياء قريه.
 به تير جسبانند و بيوش.

باب اللام
فصل الجيم
 سفره و بيشگگير باشد. كنغز آسان. گُونگُل دل.

كوينك و كينك كاسنى.


كونَش آفتاب.
كون بَرْدَق دبَه.

فصل الخاء
فصل الدال
مَاخْجى اسب يابو اما ماخجَى در فرس بمعنى لُودُوش سامان. يابو بود وهيئت تركى دارد و صاحب فرس بى تقريب نوشته باشد.

فصل الراء
كُرْسْ سیلى يعنى طپانحَه كه بر صورت زنند.
فصل الراء
مرال گاو كوهى ماده.
مورجین بط ماده.
مورجل سيبه.
مورى اسب و آن بر چحند قسم اسـت ايغـر و
قسراق و قولون و اختا و ماشنه و يرقـه و قوردونه و كسـى و قاترای و هـر يــــ در مقام خود مذكور است.
مرسين آغاجى درختـى اسـت كـه آنـرا آس گويند. مريان ريشه مرَغْ مَرْدُمَك ماش، والد حقيـر گويـد كـه عبـارت غلط مرجمك و فارسى است كه اسم ماش سا قلملو يعنى نگاشتنى. كرده اند و چون متـرْكى و اســم كـرده انــد نوشته شد. باب الميم
مُرول كاهو.
 موتاى مال. مَتْتُنْ كُلُُعُ ماى متاره مطهرهه.

[^6]

مُصَوْرَه ماصوزه [كذا فـى الاصـل] جولاهــان فصل الواو مو آيا؟

فصل الهاء
مُهْرَه علتى و مرضى است در شتر.

فصل الياء
مى يعنى آيا؟

باب النون
فصل الباء
نبتز به تندى گذشتن تير و سنان از مضروب.

$$
\begin{aligned}
& \text { بيست و حهار صاع مى شُود. } \\
& \text { 'مصْلَقْ بنگ'. }
\end{aligned}
$$

فصل الكاف
مكجين خوك ماده.

فصل اللام
مالار ${ }^{\text {T }}$

حيوانات را گويند.

$$
\begin{aligned}
& \text { فصل التاء [佔 الف] } \\
& \text { نيته جون يعنى مثل. }
\end{aligned}
$$

| باب الواو | فصل الجيه |
| :---: | :---: |
| فصل الدال | نِّحָه بِرْ |
|  |  |
|  | فصل الدال |
| فصل الراء | نده شيرحيوانات. |
| وار بِرو وهست الرِ |  |
| واروب رفت. | فصل الراء |
| واردقده در رفتن. | نار انار. |
| وارْلق هستى. |  |

فصل السين
باب الهاء
فصل الباء
نَسْنَه جِيز.
نَسْرِين گُلى نسترن.
هب يعنى همه.

> فوجل الجيم

فصل الطاء
نَطَسْ شُيار.


نَعُنْدَه بكاف عجمى بخيه.

ا. "ويوده" (воŇвода) كلمه ايست روسى به معنى

فصل الهاء نَه

يبيريمق كهنه و مضمحل و پاره پاره شدن. يبيرنمز كهنه نمىشود. يبيرانور از كهنگى پاره پاره ميشّود. وِبَا هيد آن بباد دهند. يَهْ يَّنْ آهسته.

فصل التاء ياتلو سهل و بى قيمت. ياتوب خوابيده. يتسو وقتى وقت نماز خفتن. يتّورمك گُم كردن. يتورون ضايع و گُم كننده.
 يَيشَنْ قَالْمِيشَلَرْه فرياد رس.

فصل الجيم
يُجَه بالا.

فصل الخاء
ياخدى سوزانيد.
ياخان سوزاننده.
يَخْجَغ تدى.
يَخْجين برف.



فصل الفاء
هَفْدانَ آش عاشَسورا. والـد حقيـر گويـد كــه فارسى غلط ' است و جــون متــرك و اســم كردهاند نوشته شد.

فصل الكاف
هگبه ظرفيست.


هولامولان رودى اســت كــه آنـرا سـفيد رود كويند. باب اليـاء

فصل الالف
يا كمان.
يِيَا بیاده.

فصل الباء
ياب پهن و هموار.
يإراق بيرى و برگ.
يَيْرَق آيضاً به معنى ثانى.
يا يوجى بنا.
يابان صحرا و بيابان.
يابانه هرزه.

1. كلمة "غلط" زايد است و منظور مؤلف اينــت كـه
"هفدانه" فارسى است.

| يرَقْلَنْمُ آماده. | فصل الدال |
| :---: | :---: |
| يارهدجى آفريننه. | يدرمق خوراندن و براه بردن. |
| يراشور مى زيبد. |  |
| يَارَّ ميسزد. | يدلور كشيد ميشود. |
|  |  |
| يَرامز بد و ناسره و و بر بكار نمى آيد. | فصل الراء |
|  | يره مزلق خبيث بودن. |
| خفاش گويند. | ياردُم مدد و همراهى. |
| يارُم نيم. | يورقان مرض است كه آنــرا يَرْقَان و بعربـى |
| ياورو بجهء طيور. | آرَقان گويند. |
|  | يارلغنمق آمرزيده شدن. |
|  | يردبر زمين گيرى. |
| يروك شكافته. | يورگن دونده. |
| يارُغ ايضاً به معنى مذكور. | يرلِغ فرمان. |
| يارق شكسته. | ييرْماق خوانبّدگى كردن. |
| يَيرألنى نقب. <br> يرتجى جانوران درنده. | ييرلشدوردى يعنى محكم وجايگير كرد، مسـلاز ميخى را محكم بكوبند ايـن عبـارت گفتـه |
| يارهوز بونه. | ميشود. |
| يورِحِ دلاكله. | يِيرغنماق به تبختر راه رفتن. |
| يَراغ آلت. | يوريماق رفتن. |
| يُرقه اسبرّ رهوار. | يُوريُشْ رفتار. |
|  | يوريوب تند رفت. |
| يارينگ فردا، گويند: يارينــگ قيامــت گــونى | يورركن در اثناى رفتار. |
|  |  |
| دور يارينگ قيامت. | حقير گويد كه اما اختصاص دارد به بعضى |
| يارين ايضاً به معنى مذكور. | مرغان مثل كپكـ. |

يَوَش كيشُى بُردبار.
يَواشـــه و ياواشــــه لَويــشْه و آن در فــرس ريسمانى است كه بر سر جوب نصب كنند و لب اسبان بد فعل را در آن حلقه نهند و بتابند تا حركت نايِسند نكند.

فصل الزاء
يُوزَرْلكَ سِند.
يوزوك انگشتر.
يوزوك قاشى نگين انگشتر.
يُوزمَّكى شنا.
يازى هامون.
فصل الصاد
يَصتى بهن
يَصْدُوق بالش.
يَصْدَنْمَق سر ببالش نهادن.
ياصلدى تكيه كرد.
يَصْلوُ سو گوار بكاف عجمى.

فصل الغين
يغما كره.
فصل السين
يغلق تير دان. يَغْلَنْمَقْ اجتْنابِ كردن

ياغتمت رنگ كردن.
ياغنمق رنگين شدن.
يغون گوزن نر
يَغْمور باران
ياسامق و ياساميشى و يَسـسَل ترتيـب دادن و
صف سبٍاه آراستز و غيره.
ياس سوگ و عمارت. يوسون قانون و قاعده.

فصل الشين [\$0 الف]
ياشل باش بط نر. يُوش خِيرهْ '

يَواش رام.
r. به نظر مىرسد كه "يغما" از فعـل "يغمـق" (جمـع كردن) آمده و به معنى "كره" يا "سر شير " است

1. منظور از "خيره" خيره سر و عنود است.

يگالدى باخت و غلط كرد و مغلوب شد. يِرمى بيست. يوك وقر و بهاشمامَ كاف [و] بنون چشم. يُو كْلَو باردار و حامله.
يو كلندورمكى و يو كلندرمق حامله كردن. يُيبَحرى ${ }^{\text {T }}$ يو كسك بلند.

فصل اللام
يلغون آغاجى جوبى است كـه بر گهـاى دراز باريى بى عرض دارد و بفارسى گز گويند. يلقين آغاجى درختى كــه عـرب آنـرا طرفــه گويد.
يلمكى هروله مثل دويدن شتر كـه آن حركتـى است ميان دويدن و مشى. يلوه مرغى است [ی\& الف]. ييلان بالغى مارماهى. يلهاران و يلِازه و يَلْْزَهْ بادزن. يالحِ آتش.

يالگلنمق و يلگُلنمق افروخته شـدن و شـعله كشيدن. يلدورر شعله مىدهد.
r. "اششمام حرف" ساكن كردن آن با بهم آوردن لبهــا

 r. اصولاً بايد "يخُيْحرى" باشُد.

يغاليب تاراج نموده.

فصل القاف
يواق قورمساق و قَواد.
يايق جيـزى كـه بـه آن روغــن را از ماســت بيرون مى آرند.

ياقماق سوختن و سوزانيدن. ياقمغ و يقمق ايضاً به معنى ثانى. ياقدى سوزانيد. [\&0 با ب] يقْ بسوز. يقمور باران يقمورجه نوعى است از آهو. يقلمق روشن شدن آتش. ياوى قيلنوب گُم شده. يوقرو جاى بلند و سربالا.' يوقُش ايضاً به معنى مذكور و فراز. يقا گريبان. يوق نيست. يقين نزديك. ياقشّمق نزديكى با هم بمعنى قاووشمق. يقشدوردى جمع كرد آنرا.

فصل الكاف
يحلمق و ياگلتمتج آنسست كـه كـسى خواهــد جيزى گويد جيز ديغر بزبان آيد. يُق خدَ يعنى رُخ.

ו. در اصل "سرابالا".

يَلْنْ سريشم.
يْلَفَبَج دستنبو.
بل بشُ 'و يال.

فصل الميم
يملمك هروله مثل دويدن شتر كه آن حركتى
است ميان دويدن و مشى.
باماج سينة تل و كتل.
يُومشق نرم
يومروق مشت. يمسْ بَر درخت
بَمْاَ و يَمَهَ و يَمَق بِنبه.
 بَيَكَ خوردن و طـعام يمكى يين طعام خورندهـ

فصل النون
ينيجك شفاف و نازكـ.
يان بياده.
بانقو و ينغو صدا.
 خواندگار روم.
يانشه در بهلوى او بايستد.
يناشمق به بهلوى كسى رفتن.
يانمق سوختن.
يانان سوخته شده.

يلدره مق روشن شــدن و درخـشيدن و بـرق زدن.
يُوالنْمَتْ و يَولمْ غلطيدن.
يووالاب غلطيده.
يُولَنْْ طوب بُغَزْ گويگ غلطان. يولداش رفيق. يلوار اشرفى.
يَلمان بشت شمشير كه نزديـى سـر شُمـشير است و تيز مىباشلد و بعضى شمشير كه دو دمه باشد.

يلدوز قوردى و يولدوزى قــوردى و ئيلـدوز


مى گردد.
يللق سايبان.
يَلَنْ دامنه كه به جِادر دوزند. يلان و يالن دروغ. يلانجق دروغك. يَلَنْجَقْ عريان
يُولار افسار.
يول ويرمق رخصت واذن دخول خانه دادن.
يَلْطَنْمَق حآِلوسى
يلكَن بادبان.
يَالْوَرْمْت عجز كردن

1. در اينجا كلمة "ميدارد" نيز آمده است كـه بـه بـه نظر



| فصل الواو | يانيجى سوخته . |
| :---: | :---: |
| يُوُو گُم شده. | يون بتراش. |
| يُو بشو. | يونگ بشّ. |
|  | يون يوش زه و زاد. |
| فصل الهاء | ينغى نَو. |
| يُوهه لانه و آشيان مرغ. |  |
|  | ينگا طرف. |
| فصل الياء | يَنْگَه مشاطه. |
| ياى تابستان. 1 الفVV] | يينى سبك. |
|  | ينى جثّه. |
|  | ينَه بار ديگر. |
| . | بِانجاق از اسحله است. |



فصل الخاء
اوخو بخوان يعنى قرأت بكن بصيغة امر.

باب الالغ
فصل الباء
آب بباء عجمى تاكيد آق يعنى سـفيد و مـراد

آوداز آبى كه جهت استنجا باشد و منعــول از فارسى است يعنـى آبدسـت، گوينـد آوداز آلور يعنى استنجا مى كند.
آدُم قدم يعنى مسافت ميان دو با.

فصل الراء
اور كوج بكاف عربى كوهان شُتر. اور بضم الف با واو باماله يعنـى ببـاف اور ب] بصيغة امر. اوره عبـارت خــاص كــه در لــشگر گاه هــر طايفهاى كه به اميرى منسوب باشـند شـب به آن عبارت فرياد كرده مىطلبند تا اردوى

آب آق يعنى بسيار سفيد. ايبحجين بباء و جيم عجمى جُجّه كــه از اسـباب جنگ است. ايروک بباء عجمى مضمحل و باره پاره شـــه و جنانجــه در قمــاش و رخـــت اسـتعمال مىشود. در آدم بسيار پير نيز مىشود. اوهكه بباء عجمى و كاف عربى جگر.

فصل التاء اوتكون اسم يكى از انواع بيكام [يِكان]هــاى تير باشد.

ا. در آذرى امروزى "آيرى و ايريمش" كفته مىشود.

إيرى درشت و ناهموار و خشن كه ضد لـين
است.

فصل الزاء
ايز باظهار ياء حطى بدون ملّ بیى يعنى جــاى با كه در راهى افتد. اوزنغو بكاف عجمى ركاب .
آزواى [^\&^ا الف] دارويست بـسيار تلــخ كــه آنرا بعربى صبر و بفارسى چجُدُروا گويند.
اوز به تفخيم خود و خودش.

اوزان به تفخيم آنكس كه قصه سلطان غازان
و نصايح به تركى مى خواند.

اُوزينه جيرادى يعنى بروى او تندى و از روى تندى فرياد كرد و سخن تلخ گفت.

فصل السين
آس به مدّ يعنى بياويز بصيغه امـر و بـه فــتح الف يعنى بوز ای باد بصيغة امر.

آسماق آويختن.
آسدى به مدَ الف آويخت و به فتح الـف بــاد
وزيد.
آستى ايضاً به معنى ثانى.
آسَن باد وزنده و بادى كـه مـى وزد، گوينـد اسن يئل به دو معنى مزبور.
آسه باد بوزد گويند يئل اسه به معنى مذكور. ايس باظهار ياء حطى بدون مدّ بوى.

خود و رفقاى بازمانده خود را بيدا كنند.
آرها بباء عجمى جَوْ.
اردلشمكى' رديف شدن و كــسى را بـا خــود سوار كردن.

اورداك مرغابى كه بعربى بط گويند. اوركر بكاف عربـى بـروين كــه بعربـى ثريــا است.
اورومحچك بـه جــيم عجمـى و كــاف عربـى
عنكبوت.
آرغالى كوسفند ماده كوهى.
اُوز ككليك كبك بـزرگ كــــه بفارسـى كبـــ
درى گويند.

اوريه اسب كرْ كه داى نيز مى نامند.
آربا جمعه.
آربا آرتسى شنبه
آربا آخششمى پنجشنبه.
آريش تار.
ارغج پود.
اورته بارماق انگشت وسطى.
آرمان
اورنك بكاف عربى چجاشنى و نمونه.
آرو زنبور.
I. "اردشمك" ظاهراً بايد "آردلاشماق" امروزى باشــــ (تاج احمدى)

 است.

فصل الشين آش گذرا بشو و از بالاى چجيزى بگذر بصيغة امر. آشا كذرا شده . آشماق گذرا شدن و از بالاى جيزى گذشَّن. ايش كار. ايشبت بشنو بصيغة امر. ايشيل درخـشان و بـا ضــيا، وجهـت تأكيــد، تكرار مىيابد و مى گوينـد: ايـشيل ايـشيل
 مىدرخشُد يعنى بسيار مىدرخشّد. ايشبلدر مىدرخشّد. اوشاق طفل. فصل الغين آغاج چوب و درخت آيغير اسب نر كه بعربى حسان كرئه
 اوغراماق برخوردن اونري آغوز شيرى كه اول مرتبـه از بـستان حيـوان
زائيده آيد.
آآغيز دهن.

اغنا بخاك بغلط بصيغه امر.
اغناماق بخاك غلطيدن. آغو علفى است بسيار تلخ.
 به غش باشد.

ايسيت تب كن و گرم كن به صيغة امر. ايسيتميس تب كرده و گرم كرده. ايسيتمه تب و به صيغة نهى يعنى تب مكن و گرم مكن.
ايسيتى تب كرد و گرم كرد.

ايسته باظهار ياء حطى ساكنه بدون مدّ بخــواه بصيغة امر.
ايستيوب بباء عربى خواسته.
ايستر مى خواهد.
ايستيلم بخواهيم.
ايستيلى ايضاً به معنى مذكور [ [צ1 ب ]
ايـسـتمگ بكــاف عجمـى خواســتن ، گوينـد
ايستمك ايجحون يعنى براى خواستن.
ايستين خواهنده.
آسروك مست و سرخوش.
اسريمش مست شده.
آسيرگى يعنى دريغ بدار بصيغه مصدر.
اسير گبماق دريغ داشتن.
آسكى كهنه و ديرينه.
ايسلات نمناك بكـن و بخيـسان بـصيغة امـر

متعدى.
ايسلان نمناك بشو و بخيس بصيغة امر لازم. ايسلانور نمناكى مى شُود. آسلان شير كه بعربى اسد كويند.

بروگ بكاف عجمى برقع.

فصل الزاء
بزو بجه كاو.
بازار گونى يكشنبه. بازار آرارتسى دوشنبه.

فصل الثين باش بارماق انگشت ابهام.

فصل الغين بوغا گاو نر سه جهار ساله [\&৭اب]]

فصل القاف
بوقُون بند نى و بند اعضاء.

فصل الكاف
بُكْ طرف عاشق قاب.
بُگُه ماق بكاف عجمى بستن راه آب.

فصل اللام
بيليندى َ يعنى بهمن كه برف است كه بمـرور

هر گاه صدا رسد فرو ريزد.

باله بجّه گربه و ميمون و گنجشك.

فصل القاف
آق سفيد.

فصل الكاف
او كْسيز انگشت بنصر '

فصل اللام
ايلمك يشمى كه قاليباف گره زده مـى بـرد و حلقة خرجين وجيراسب و تكمه و غير آن. ايليمدن گلدى يعنى از برابر آمد. آلچُو طرف اسب قاب.

فصل الميمه
آمى عمْ.
آَهَ عمه. آم دوا و درمان.

فصل النون انو ك بجه سباع. اُنبه طرف دو سرقاب باب الباء

فصل الراء
بُرُون روى خود را بيوش.
r. امــروزه در آذربايجـانى بهمــن را " فــاراو حقونو " مى گويند.

بالاق بجه گاوميش كه يك ساله نشده باشد.

تكجه گون سهشنبه.

فصل الميم
توماو زكامr [V• الفـ]

بـاب الجيم
فصل الباء
جِبْبِر آهن سر نيزه.

فصل الجيم چووجك كوچڭک.

فصل الراء
جيراسون تند و تلخ•

فصل السين
حسقه بحهُ خوك.

$$
\begin{aligned}
& \text { باب التاء } \\
& \text { فصل الباء } \\
& \text { تويال شخـصى را گوينـد كــه بوضـعى لنـع }
\end{aligned}
$$

> بسر انگشتان با راه رود.
> فصل الخاء تَوخان طرف خرقاب
> فصل الراء
> تُرْته درد.
> فصل السين
> تُستى و تُسى دود كردن بكــاه و غيـر آن بهـر
> دودى كه باشد.
> تو ْسى دود گويند تولكيه توســى ويرورسـن يعنى بروباه دود مى دهى.

## فصل القاف

 كوفته سر ريسمان حلقه جحبى مزبور را بدان مى مبندند.
r. در مـتن "ركــام" اســت و در آذربايجـانى امــروزه

 F. الجوق يعنى الجوق به معنى خيمه است.

فصل الغين
تُوغاى كنار رودخانه كه كوه و جنغگل باشد.'



 آذربا يجانى فارسى، تهران،

خرتك بجهة خر گوش.
 يعنى بـزور و شــدت بيـرون آيــد، گوينـد گورينــده خورتالاســونك يعنـى آنجّـه در جوف اوست بشدت در قبر بيـرون آيــد و گويند گوريندن خورتلاسـونك [ • ب ب]
يعنى ميت از قبر بشدت بيرون جهد.

بـاب الدال

فصل الباء
ديب بكارت
ديب سيز بى بكارت.

فصل الراء
دور يعنى بالا مثلاَ كويند دورمى آلدى يعنى بالاى مرا كرفت و بربالاى سر من ايستاد و

 ميگستراند.

فصل الزاء
دورز دونى خهارشنبه.

هـ "دوز كونو" به معنى "روز نمك" و مطابق فرمنـــ تركى -فارسى تأليف برويز زارع شاهم برسى (تبريز (IrAV) روز دوشنبه است.

فصل الكاف
جنگى طرف دزد قاب.'

بدان حلقة جوبى بسته سر ديگـر آن را بـر ميخى مى بندند.

فصل اللام جولب بجه تزرو
جِيل ككلبك نوعى از كبك است.

فصل الميم
جیم 「 خالص و زمين پِ آب و علف.

فصل النون جن دومانى ${ }^{\text { }}$ مترشح باشد. باب الخاء

فصل الراء

1. بنا به كنته آقاى تاج احمدى امروزه اين اصطلاح را

 برآمده و آلجّى و و توخاذ يعنى باريا ولا و بانين.



 مى كذارند و بطور كلى به به معنى جمن است است ٪. " "دومان" به تركى بمعنى "مه " است.

باب السين [
فصل الجيم
سيحجلاق انگشت خنصر.

فصل الخاء
سوخرندى يعنى آدمى و اسب آهسته آهـسته صدا مى كند.

فصل الراء
سيرينسماق بـرهم كـشـيده شــدن مثـل انجيـر خشّى، گويند فلان كس سيرينيبدور.

سرت كفل.
سرتلان كفتار را گويند جهت آن كه در وقت دويدن بسيار به كفل مىنشُيند و مىدود.
سيريم تسمهُ پوست.

سايْرو بيمار
ساير باير هذيان بيمار.
سور كوره بجهُ كلنگ.
سُورْ نى.
سورلوق نيستان.

$$
\begin{aligned}
& \text { فصل القاف } \\
& \text { سُواق سر اسب تا سربينى گويا كه تــشبيه بـه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مى گويند. } \\
& \text { r. "حسينى " ظرفى كه از يوست سازند. }
\end{aligned}
$$

فصل الشين
داشيرغانماق لنگيدن اسب از سنگلاخ.
دولال نصل اللام جامى كه راه مى گردد.

فصل الميم
دومو ك مشغول شدن به جيزى.
دَمْرَّْ اسم يكى از انواع بيكام’ هاى تير باشد.
فصل النون
دونغلدماق از آزردگى روى گردانيـده آهـسته
آهسته خود بخود سخن كفتن.
دانه و داندن جقن گاو دو ساله.
دونْلوكْ بدون تفخيم دال حلقنٌ جوبى كه سـر
مى سازند.

فصل الياء
داى كره اسب يك ساله و بيسُتر.
دايى خالو.

1. "ـيـكام" منظور همان "بيكان" است كه مولف جـنين
مى نويسد.
استعمال مىشود.

شيرى تريشهاى باريــى كــه از كنـار بوسـت ميبرند. شيرلمق نقاشى كردن.
باب الفاء
فصل الراء
فره بجچهُ كبك.
باب القاف

فصل الباء

قاييون كنار رو وغايب شو.

فصل الدال
قدوق استر كره و خر كره.

فصل الراء
قاروف بـدون اظهـار واو آلتيـست از جــوب


 بدرون مىفرستند.
فصل اللام
فصل الهاء
شهادت انگشت سبابه

قلان ماديان كره و خر گور و تنگ اسب. قُولون كره اسبى كه يك ساله نشده باشدر وري قال طرف و جانب.

فصل النون
قانُكلو عراده .
قانشُر بهم برابر.
 يعنى آب خورد و تشنغى فـرو نشـــــت و كويند قانه قانـه ايجــدى يعنـى مكــر ر آب
 قيلسون يعنى خدا مكرر رحمت كند.
 ب] كه از خوردن خون صيد حريص شُ ورار
شود.
قانْنَــل علفـى اســت خــاردار كـهـ بـــخ آنــرا
مى مورند و دخنهّ「.
قانغه ايضاً به معنى ثانى.

باب الكاف
فصل الباء
كُّكُ كف آنجه طبخ نمايند.
كُوب بن نيزه.
r. به معنى "كنگر " است و "دخنه" بمعنـى دود كـرد دون كردن و دادن دود به مريض جهت مدياوا.

قاروقجى كسى را گوينـد كـه اسـتخوان را از
 كويند دفع كند. [الف الف ] قارْبوق خلمه' .
قورون بكنار رو و دور شو.
فصل الشين
 هاى آهنين تعبيه كـرده بهـم بيوسـتـهانـــد و و شاطران بدست گيرند و مرغان و جــانور را بدان زنند و شكار كنند.

فصل القاف
قوُق برف بسيار ريزه شبيه به تغـر گ گوينـد قارقوقى.

فصل الكاف
 ريزد و بفارسى شوره گويند. هُكَارسه بوى پشـم سوخته.

فصل الزاء
فصل التاء
گوزم به كاف عجمـى بسششمى كــه از بـره 2 بِائِز میبرند.

الفـ]
كيز نمد كهنه بوشش "اله جوب". [الاجِوت]

فصل السين
كسگن موش.
كُوسَم بز بزر گگى است كــه بــيشُ بـــشض بزهــا ميرود.

فصل الدال گُذَى بكاف عجمى بجةء گاوميشَ كه يكــساله و بيشتر باشد.

گودى بكاف عجمى آدم ريخته بر زور.

فصل الميـم
گَمُجك شخصصى را گويند كه زنــن بـر بـالاى
كُرُو ' بكاف عربى تخم ماهى كه بـه گيلانـى
كيم سكن اسم يكى از انواع بيكام هــاى تيـر
كوروک به كافههاى عربـى دم حـــادى و از باشد.
 گويند كه كوروى باسلى يعنى دم دميد. دندانهاى زيرين او سوار باشد.

كَوْرَوْ كه كافهاى عربى نازك دل.
بـاب اللام
گور كلو نمايان چجنانچجه جوان نمايان ذى شان
فصل الميـم
را گور كلو گويند.

گُرْ به كاف عجمى بهن شلدن گوسفند بجرا لُمه مرغ خانگگى كه بيلم ميباشد.
r. د. در متّ "زيرين" آمده ولى و "زبـرين" درسـت بـه
I. كُرُو كه امروزه بصورت "كُورو" تلفظ مىشّود و هـم

نظر مىرسد. به همان معنى خاويار و ايشبيل بكار ميرود.

# فصل الخاء <br> يايَخْماق شستن. 

فصل اليا

ياى خان ماخ حركت كردن هر جیز.
بـاب الميم
فصل الراء
فصل الميهم
مايماق' كسى كه انگشت او معيوب باشــد و يورى بجةء كبك جِيل و قزلاق.

يارى ${ }^{\text {بوست. }}$
يار شكاف.
ياريقاناب شُب بره.

فصل الشين ياشين بنهان شو.

فصل الغين يوغورميش آدم ريخته بِر زور.

فصل اللام يَلاب شعلة برق. يَلمان بر گشته شمشير كج. يــالاخ گـوى كــه در آنجــا مــاكولات مـايع مىريزند كه سگ بليسد، و از يالامــاق كـه بمعنى ليسيدن است اشتقاق شده.
r.r. به نظر میرسد كه "يار " در كذشُته بمعنـى بوســت
 قاناد " به معنى "بال بوست" و يا خفاش مى باشـد

$$
\begin{aligned}
& \text { گير نداشته باشد. } \\
& \text { بـاب النون } \\
& \text { فصل الباء } \\
& \text { نبتز اسم يكى از انواع بيكام هاى تير باشد. } \\
& \text { باب الهاء } \\
& \text { فصل اللام }
\end{aligned}
$$

هله جند گاورا بهمّ بسته خرمن خرد ميكنند.

باب اليـاء
فصل الباء
ياياغو [اVF ب] بشـم كه از گوسفند در بهـار
جينند.
يایون خودرا بيوش و از اينجاست يایونجى.

$$
\begin{aligned}
& \text { ا. "مايمــاق" در آذرى معاصـر بــه معنــى "دســت بـا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r. "هله" ظاهراً "هولا" (هلا) ى امروزه است و و "هــولا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تحوبى بهم براى خرمن كوبى. }
\end{aligned}
$$


شسته باشند كه سگ آنرا بخورد.

فصل الميه
بِمدوُ موى زهار زنان.

فصل النون
يانگال آلمه سيب سرخ و سفيد كه بـه جهـره
تشبيه مى كنند.

## كتبالرالنغالناتاروىى

آيديل رودخانه عظيمـى اســت در روس كـه
آنرا رود آتل ${ }^{\text {r }}$

فصل الراء
اير ك مدعا و دلخواه و بـسكون راء مهملـه و كاف عربى صبح و زود.
ايركيجه بكاف عربى و جيم عجمـى باختى او مثلاٌ گويند اوز اير كيجهه يعنى بــه اختيــار

خود.
اوروق يك دودمــان و يـك قبيلـه و تـوره و آيت به فتح الف و كسر ياء حطى يعنى بعو. آنين. اوروغ توره و آين. اورْن جاى.
اورنى جاى او مثلاٌ گويند اونون اورنــى نــى يعنى بجاى او.
r. "آتل" همان رود ولگا مى باشد.

باب الالف

> فصل الباء

فصل التاء اُوت بضم الف با واو باماله بـوزن بُـت يعنـى بعو و برو و بگذر و مرور بكن بصيغه امر. اوتكان گذشته. اوتمك گفتن. آيتيمات ايضاً بمعنى مذكور.


ايــر بانـضمام ادوات متكلمــين و مخاطــب و آشا كذرا شده.
غايب و مفرد و جمع و تشنيـه و الحـاق بـه اوشا وشايماق سوختن.
كلمهُ ديگر افاده معنى ماضى مى كند و عاه و اوشاى بسوز بصيغه امر.
افاده مستقبل و حال مى كند پس به معنـى
فصل القاف
آيت داغى و آيق نقرات و ايقداغى نقرات و آق گول اسماء ولايات روس است. اوق آن.

فصل اللام اولاو الاغ و جاروا.
اييول نام يكى از ماه هاى روسيان است. آلديندا در برابر. اولجه ${ }^{\text {ك }}$

ايلاق داغى كوهيـست در تركـستان و در آن معدن زر و نقره است. اولوغ بزر گ.
ايلْتماق بردن.
اولا آنجچنان و ظاهر اينست كه ويلا باشد كــه بخط بد و بىاملا نوشته شده بود.

فصل الميمه
اويوماق [IVQ الف] خوابيدن.

「. "اياق" در تاتار بمعنى ساق با و يا دهنـه رود اسـت و "نقرات" نام تاتارى ناحيه وياتكا (Вятка) اسـتـ.

 است و اسير كردن است.

درصيغ مذكوره.

ايردى بود [ IV0 ب]
اورتاق شريك و انباز.
اور بضم و اظهار واو بــدون مــد يعنـى بـزن بصيغة امر.

اورماق زدن.

فصل الزاء
اوزرينه بطرف آن.

فصل السين
اوست بالاى جحيزى كه بعربى فوق گويند.
آست زير جحيزى كه بعربى تحت كويند.
ايسيملان نام شهرى از ولايات روس است.

فصل الشين
آش گذرا بشو و از بالاى جچيزى بگذر بصيغه
امر.
آشماق گذرا شُدن و از بالاى جيزى گذشُتن.

ا. ايــن شـــهر احتمـــالا ايـــيمباى (Ишимбай) در باشكيريا يا ايشئيم (Ишим) در سيبرى است.

اياماق بمعنـى كريزانيـدن يـا احتـــاط كـردن فصل الشين

بيش بارماف يِيلاقاقى است كــه آنــرا بفارسـى جبال بِنج انگشت گويند.

فصل الكاف
بكلاشكانجه قايم كردن و ظاهر اينست كه بر كالاشانجه باشد.

فصل اللام
بولاتى ظاهراً بمعنى تمغا سـت كـه از تجـار گيرند.
بلغار نام شهريست از ولايات روس. بولاكلار سوغاتها.

باب التاء [ IVه ب]
فصل التاء
توتقاو نگاه داشتن.

فصل الراء
توير و تورا نام شهريست از ولايات روس.
r. بيسكيو (Псков) شُهرى در شــــال غـرب روسـبه

نزديك استونيا.
9. شا شهريست در سـاحل رود ولكـا در (Болгар) r كيلومترى غازان .
 واقع در شمال مسكو.

## باب الجاء

فصل الراء

برداى دور يعنى براى همه هـست و تفــاوتى مرانى نيست در آن حيز ميان مردم و حكم است. بارجه همه.

بورونغى عادتجه يعنى بعادتى كه ييش از اين مستمر بود.
يرمد ’ نام شهريست از ولايات روس. بيرلان با آن.
باريشليق صلح. باريشقان صلح كردن. بويورماق فرمودن.

فصل السين
بيسقاو نام شهريست از ولايات روس‘

1. شهر برم در روسيه در سـاحل رود "كامـا" نزديـى كومهاى اورال (Пермъ)

بـاب الجيـم
فصل الراء
جيرنيغاو نام شهريست از ولايات روس.

فصل اللام
جاوليق ظاهراً به معنى برهم خوردگى است.

بـاب الحاء
فصل الجيهم حاجىترخان نام شهريست از الكاء روس كه هشترخان مى گويند. بـاب الـخاء

فصل الراء


بـاب الراء
فصل الدال
ردستو نام شُهريست از ولايات روس.

فصل الزاء
رزان نام شهريست از ولايات روس.
r. 〒. (Чернигов) شهريست واقع در شمال اوكراين. r. احتمالا شُهر روستو است.

جنوب شُرق مسكو.
توريكى زنده. تورلو انواع • تو ايضاً بمعنى مذكور.

فصل الزاء
توزماق آراستن عسكر. توزوب لشكر آراسته.

تكا و تكه نقرات ' نام شهرهاست از ولايـات
روس.
فصل الكاف

فصل اللام
تولاماك عوض دادن.
تالاى تالان.

فصل الميم
تيماغ رودخانه، گوينـد آتـل تيمــاغى يعنـى رودخانه آتل.

فصل النون
تنگرى خداى تعالى.

اينجا ناحية ويتكاى عليا مى باشّد

فصل الميم
صَوْم حساب زريست در ميان روسيان.「


فصل الياء
صاى نام يكى از ماههاى روسيان است. صى ظاهراً بمعنى عزت و حرمت باشد.

## باب الطاء

فصل التاء [ اV8 ب]
طاتوق به معنى هموار خواهد بود.

فصل الراء
طورا نام شهريست از ولايات روس. بـاب القاف

فصل التاء
قايتارمق برگردانيدن.

فاجول الجيم


 قيرقيزستان است.
 شهر "تورا" در سيبرى غربى مى باشد.

بـاب السين
فصل القاف
ساقين احتياط.
ساقلاو مستحفظ.

دانك داغى كوهى است در تركستان و در آن معادن طلا و نقره است.


فصل اللام
مــايلو يعنــى در عــداد بزرگـان اســت و در تعريف آدمى نوشته نمىشود.

# قونگشو همسايه. <br> قايدا جا مثلاْ كويند هيج قايدا يعنى هيج جا. 

فصل الواو
فصل الراء
قورو تـوره و آنـين، مــلاً گوينـد بادشـاهانه قايو جماءاعت همه بدل ظ. قوروميز يعنى آتين بادشاهانة ما. قره كبشى لار يعنى ساير الناس.

فصل الباء
كوب بسيار.

فصل الميم
كبمر ساكس، مثلاٌ كويند هـبـج كيمرسـا
الف] يعنى هيجِ كس.
گومروك عشور و باج.

فصل النون
گون روز.
گون ايلكا رو روز بـروز مــثلاُ گوينـد گــون ايلكارو دوستلق زياده اوله يعنى روز بـروز

دوستى زياده باشد.

r. اين جمله را عبدالجميل بعداً بعنوان حاشـــيه اضـافه


 نصيرى به آن اشاره مى كند.

فصل الزاء
قزان نام شهريست از ولايات روس.'

فصل اللام
قالغان مانده.

فصل الميم
قماح [قماج؟] قماش .

قواندين نام شهريست از ولايات روس. (قاندين نيز ملاحظه شد. Yا.)

ا. غازان يـا كـازان (Казань) شـهرى اســت واقـع در
 جمهورى روسى تاتارستان است.

باب النون
فصل التاء نيتاك همجچنان و چچطور.
فوى دِد الياء


فصل الميم
 [ نمرسا، يعنى هيج چحيز . IVV]

باب الواو
فصل الدال وَيوَدَه قرال الوس.

بـاب اليـاء
فصل الباء يبارماق بباء تازى فرسـتادن. (ييبارمــاق بــل
(ظ
ييباك ابريشم.

موندن بورون يعنى قبل از اين.

فصل الياء
فصل الراء
يرليقاش مواجب لشكر و غيره.
يرليقاب حكم و به معنى روانه كردن نيز آمده
(Новгород) (н. شهر نوو گرود
〒. حاكم. "قرا الوس" بايد "قرال اولوس" باشُد.

فصل الواو
كياو نام شهريست از ولايات روس.'

> فوى دِه. الياء
بـاب الـلام

فصل الدال
لاديمار نام شهريست از ولايات روس.

## بـاب الميم

فصل السين
مسكاو نام شهريست از ولايات روس.

فصل الكاف مو گوز شاخ حيوان. ماى نام يكى از نام هـاى مــاه هــاى روســــان است.
فصل النون


> و اين معنى بعيد است.
I. كياو (كيف) هايتخت فعلى اوكراين است.
 r

| فصل اللام | يراسلاو نام شهريست از ولايات روس. |
| :---: | :---: |
| ييل سال. | ياردوم مدد و همراه. |
| فصل الميم | ياردوقلق روشنايي |

يويومار خار خاريع و نابود كردن.

فصل النون
يانغار سوختن

$$
\begin{aligned}
& \text { يراسلاو نام شهريست از ولايات روس.' } \\
& \text { ياردوم مدد و همراه. } \\
& \text { يوروماق رفتن. } \\
& \text {. ياردوقلق روشنايى }
\end{aligned}
$$

يسقو نام شهريست از ولايات روس. يوسون قانون و قاعده.

فصل الشين يواشيزليق ناهموارى.

فصل الغين
يوغورr نام شهريست از ولايات روس.

شُرق شمالى مسكو.
r. همين شهر بسكو كه قبلاً نام برده بود.
「. احتمالأ "يـوكرا" (rЮpa) در مركـز ســيبرى غربـى
مى باشد.

## $\infty^{\infty} 0^{\circ}(1$

فى اللغات الغريبه و هى اللغــات القلماقيـه والد حقير گويد كه حروف اين لغت منحصر اُوبوگگه بباء عربى بيرمرد. است برهيجده حرف: الف، با، تا، جيم عربى، أَبْاتون بباهاى عربى رعيت و قلان ده. جيم عجمى، خا، دال، راء مهمله، سين مهمله أبْلَدوا بباء عربى كشتى بگیر بصيغة امر.

 آوردهام .
ابلَركّى بياء عربى آنبُر كه بعربى كلبتين گويند.

فصل التاء باب الالف

فصل الالف
اويا بيوند و مفصل.
ايتيخو دوم گويند ايتيخوم سره يعنى مـاه دوم


ابآسون بباء عربى علف كه به عربسى حـشُيشُ اُوتُو گه خرس كه بعربى دُبت گويند. گويند آِتَا ايتَاون كبك.
آبيجُون بباء و جيم عربى سينه.

ايْيْنححين' مريض و بيمار.

فصل الخاء
آختا اخته كه بعربى خصى گويند.
اختاجى به جيم عجمـى ركابـدار كـه بعربـى ركابى گويند.
اَخْساورَرْه كمر كيش كه بعربى منطقه الكنانه كويند و والد حقير گويد كه جون غــنـين در اين لغت نمى باشد قاف بدل غين معجمه.

فصل الدال
اُودُورْ [IVQ الف] روز الدال كه بعربى نهار گويند. اودُورْحاييه ${ }^{\text {روز }}$ شد حقير كويد جِون حا در ايـن لغـت نيـست
جيم يا چجيم يا خا خواهد بود.

اودُوروَّى نيم روز كه ظهر گويند.
اودوُراورتوبوى به باء عربى روز دراز استى اودوربوداهوقار روز كوتاه شد.
آييدركه خراب و ويران.

ايْدآن آش و طبيخ
ايدآن بُلَبَه به باهاى عربى آش پَخته شُد.
اودَوْ رفتا برويم.
آوُدمُوُجى آيا ميروى.

ا. به نظر مىرسد كه اين وارَه بايد "ايِيجحين" باششد. (كا)
r. كنانه به معنى تركش است.
r. اودورجايِا؟؟

اوُتُوباى خاموش باش

فصل الجيم أوهوودوُكان بجيم عجمى كو جیى و صغير. اوجو گو كان ايضاً به معنى مذكور.[IVA ب ] أ اوجو گو كان قرون انگشت بنصر، والـد حقيـر
 اوجوكو كان است كه مـذكور شــد و كــاف باشتباه دال نسخ غلط در نسخه نوشته شده باشد.

اَجرِغه بغتح الف و سكون جيم عربى و كـسر راء مهمله نر كه بعربى فحل گويند و بضم الف و ضم جـيم عربـى جــوى روان و نهـر

> جارى. آوجَار بازار كه بعربى سوق گويند. ايجَكا چدر. آوجَا به جيم عربى چشَت. اوجقاى آلت رجوليت. ايجيسُون درخت بيد.

ايجا به جيم عربى صاحب و خداوند.

## فصل الحاء

آحبَا باء عربى وقر و خروار، والد فقير گويـد
جون حا در اين لغت نمـى باشـد جــيم يـا
جيم يا خا خواهد بود.

اَرْقَدَه يكبار كه بعربى كَرْه گويند . آ دون به مد الف گلَه. اَرْكَنجى به جيم عربى انگشت وانه

آدون جى گله بان و راعى الخيل.
اودن باثبات' واو ثانى بمعنى بر تيـر اسـت و
به حذف آن بمعنـى درخرگــاه و در خيمــه ايره مرد.
أُوْرَه در آى و داخل بـشُو بـصيغه امـر، والــد
حقير گويد حون ها درا ين لغت نمىباشــد
الف بدلها.
ايدوغان كاهن، والد فقير گويد چحون غين در اُوريدَّه پیش كه بعربى ارجع گويند.
اين لغت نمىباشد قاف بدل غين معجمه. اُورْوجى به جيم عربى اول.
أوْ يَرا نزديك.
ايْراً بيا به صيغة امر.
إْرْاَبآحى به باء عربى و جيم عجمى آمدى.
ايْراتوكى بغو كه بيا.
إيْرأكوجى به جيم عربى مى آيد.
إيرالك بى به باء عربى آمدم.
ايرتا صبح و پٍگاه كه بعربى بُگْره گويند و بـه
معنى ديرين است. اير تابی به باء عربى پگــاه اســت و بـه عربـى

بُكره.
اير تكى بكاف عربى ديرينه.
اَرابَه گردون كه عرابه گويند و بعربى عجلـه اُوْـه
اورتوبوى بباء عربى دراز است، گويند او دور

 تير، زهگير، ختيعه و مرشفه" را نيز به همـيـن معنـى مىدهد.

أدَا حالا.

فصل الراء
اورْگاسَون خار كه بعربى شوك گويند.
آيرون زنخدان.
اَرْاَسْوُن بِوست زُر
اُورْتاق شريك و انباز.
اوْدْاَن [اVQ ب] پيشه ور و متحَرف.
ايرْدَم هنر و ادب.
اير گان بكاف عربى رعيت و قلان ده.
ايرْوُركا نمد سر خيمه.

باشد
اَرْا به باء عجمى جو كه بعربى شعير گويند.
. . "اثبات" در اصطلاح تجويدى از اقسام نه كانه وقف
 دارند و بسكون تبديل نكنند. دهخدا.

اوياَقهى خيَّاط.
آَقْا اخته كه بعربى خصى گوينى اَقْساورَرْه كمر كيش كه بعربى منطقـه الكنانـه گويند.

فصل الكاف اوكُون شحم. اويكسْمو اقايلُم آواز مى كند. اوگى بوشى اُوله نيست كه بعربى لا گويند. أو كْبَه بداد كه بعربى اعطى گويند. ايگام كتف كه بعربى منكب گويند. ايْكَا مادر. ايگاجى خواهر بزرگ. اُوكْين دختر كه بعربى بنت گويند

فصل اللام آلدَا قلاج كه بعربى باع. ايلجى رسول و پيغامبر . ايله شيطان. آَلقون كوه و جبل كوجّه. أولسْكولان كرسنه و جايع أولوٌگً گهواره. آلاءق مبروص.
اوكّوش حصه و بهره•

آلَلَقُوا روغن كَداز كه به عربى مَصهرْ كويند. الاقْحين بحاء مهمله ابلق و بيـسه و بــه جــــيم عربى فوطه.

اورتوبوى يعنى روز دراز است.
اورغوغو آينده، گويند اورغوغ درغو سره
 غين معجمه در اين لغت نيست قاف بــل هر دو غين معجمه.
آرْوُن بفتح الف پــاكيزه ، گوينــد ارون اســون يعنى آب بֶاكيزه.

فصل السين
آوسْنقى شش كه بعربى ريه گويند. ايْسوُك شــير اسـبب كـه قميـز و بعربـى لـبـن الرمَكَه گويند. آسْلان شير كه بعربى اسد گويند. آوميُوسْوُن از خود. اُوْسون و اُسْوُن آب، گويند اَرْوُن اَسْوُن يعنـى آب پاكيزه.

فصل الغين اُوْغ تيرهاى خيمه. اَغْرِق رخت خانِ گويد جون غين معجمه در اين لغت نمـى باشد قاف بدل غين معجمه. آَقْتَاجِى ركاب دار كه بعربى ركابى كويند آياَقَ هیى كاسه دار و ساقى

آَمُون ذرّت مقَّرْ كه بفارسـى و تركـى مَكْـى كويند.'
أُومداان دوغغ. اَأمُودون شُلوار كه بعربى سراويل گويند. أويماسْوُن نمد موزه. ايموُسنّه بوشيد.
ايْمآيل زين كه بعربى سرج گويند.
آْمادادْ ويُرا كه بعربى اليه گويند.
أُمونّا بِشُ كه بعربى قُدام كويند. امنسَا جما تى بحش اين را.

فصل النون اينا اودور امروز

الآء غداعو كشُتنى و مستحق قتل. آوْلا بكشُ . الاء أولك زيرياى و كوه كه بعربى جبل گويند. أويلَ كار كه بعربى شأن گويند. آلي كو كه بعربى آين هُوْ كويند.

أوله ايراكوا نمى آيم.
آوَكَى بِشت شِاى.
وي
آلي كو كه بعربى آين هُوَ كويند.
الغور آهسته.
اوله ايراكوا نمى ايم.
ايلجِكان خَرْ.

ايلجِكان جاتآون بارِخرِا
ايلجكان جاتاون بارِخررا فروكير.
اولاتالام بى دوست نمى دارم.
الْتَتْ دينار.
الكان زر و ذهب. آلتنْ بآى با سيم و صاحب ذهب. [ التاناى ديل ثوب مُذهب و جامه به زر.

اوله آيُموٌ نمىيوشم. اولان آبر و بسيار. اولان كتبابا بسيار خوابيد. آلجان صاحب و خداوند. آلجان تو با صاحب و با خداوند.

فصل الميم اَمان دهان.

ايمَه زن.
آيمه كُن زن بير . اَمْيدُون زنده كه بعربى حى گويند. اينگسكا غازه و سرخاب زنان. أنحُلَ 「 جفت. أوندُور بلندى.
انْجاتو با صاحب وبيا وبا خداوند.
آَووندوتُو فراخ حششم. [آ آ با ب]. أونان صدق و راست.
أويناذ ماده كاو.

[^7]اونحقَحَهَ كشتّى كه بعربى سفينه كويند. اونگقَحَهَ جیى كشتى بان.

> بآجَا سَلَف.
> اونقَى كرْه خر.
> بحيك نامه و مكتوب.
> أْنقَان كرْ اسب .
> بايجو خموش باش.
> فصل الخاء
> ايْنه اين كه بعربى هذا گويند.
> . ايْندا اينجا
> آيناى بخند.

اينَا كلاُ اوقَباوجى آيا سخن را معلوم كردى؟ بُخْتاق بوغ كه به عربى قلنسوه طويله گويند.


بوُدّنه ورتيج مرغى است كه به عربى سُــمانى
كويند [ [
بدث يعنى ما.
بدثانا يعنى ما را.
بَدباناوى آن از آن ما.
بَدانُدُور در ما كه بعربى علينا گويند.
بَدَانْلا با ما.
بايوُديلَت سخت بزن.

فصل الذال

## بـاب البـاء

فصل التاء
بَتْتَن من در وزل الـاءن
بَاتُو سخت و صُلب.
باَيذْكيومُورِين اســب گــام كـه بعربـى وَســاع
گويند.
فصل الجيم بيححين ميمون، گويند بيَحين هون يعنـى سـال حمدونه' كه بيحين ئيل است.
فصل الراء
بارس و هَرْس فهد و يوز گويند هـرس هـون يعنى سال فهد كه بارس ئيل است.

1. حمدونه به معنى ميمون اســت و هـر جــانورى كــ شبيه انسان باشد.

فصل العين
بَعَاغُر دبر .

فصل الغين
بُغاسرَ ْْ ماه دوم چائيز •
بَغاسوُن غايط.
بُغْدَلتى گُدم .
بُوغاو وْ دست يانه ' كه بعربى سِوار گويند.

فصل القاف
بُوقَانى بِستى.
بَقَاوُر •جى غلام چاره
بُوقَو گوزن.
بوُقُوجَرْ •ديرمَمَان.
فصل الكاف
بَكوْ افسان كه بعربى مسَن" گويند.
بُعَدَه جمله.

فصل اللام
بآلاَقاسْوُن ده كه بعربى قريه گويند.
بولنگراسْوُن آب تيره و كَدَر.
بُلاق جشمه.
I. دست يانه به معنى "دستبند" است.
r. كذا فى الاصل كه مراد "غلامباره" و "امرد برست و شاهد باز " است. لا يط از لواط است.

بُرآن دَمَه كه بعربى اعصار گويند. بُرْاون قار دست راست. بوْراك گرده كه بعربى كليه گويند. بُورْ شراب كه بعربى خمر گويند. بُورَه سبز خنكى كه بعربى آخضر گويند. بُور گه كيى كه بعربى برغوث گويند. بُر گوت عقاب. بُوايرا ميا. باَرُورْ قبضهُ كمان . يريريَه تازيانه.

فصل الزاء بُور ْ كرباس.

فصل السين
 بُوسُون شَش كه بعربى قمل گويند. باسْون استخوان. باسَا ديغر.

بَسَا ابَجْرا ديغر بيار .



فصل النون
بآياَن غنى و توانگر .
بواَينَا مخند.

فصل الياء
بـ من

باب التاء
 تاَ شما.

فصل الباء
تآبون پٍنج. تابون جاون پانصد. تاَبَسوُن نمك.

فصل التاء
تُتَأَى مرفق. تُتُرقَان برنج كه بـر بعربى اُرز كويند

توتُل گوساله.
r.اين كلمه در قلموقى امروزه "بو آيو" اسـت، يعنى من مى ترسم (كا

بلاغو كُرز و دَبوس•
بلجرغَه غُدرٌ '
بُولدُو كه خصيه.
بال عسل
بَلَّكان سوقات.
بالاى كاسة شراب.

بَلْغَاق مَطْهَرهْ
بُلغَاقَسْان بخته كه بعربى نضيج گويند. بُلومّ اسير
بِيلُُو نشانه كه بعربى غَرض
بْلن نشانه كه بعربى هدف كُويندي الف]

بوّلى بس كه بعربى حَسب گويند. بُوليْبَ بَس شد. بَو لُتغاى بَس كرد. باَولِّانى فرو گرفتم. بُوالا مكش و ذبح مكن.

بُوْويُلَّه گريه مكن. بيلوكُن ديلَت آهسته بزن.

بُلْغَان سمور .


عكس در امتَاينكاس بهمر دو صور
همين معنى
r. ظ. ظرفى كه با آن طهارت كند.

تَرْه آن كه بعربى هوَ كويند.
قور آن ساين دل خوش دار
تَرأوتى دبَلَت آن كس را بز بن .

فصل السين
تُوسنون خاك و روغن.
تُوسو شَمَتَله روغن بِداز
تُوسماج تُتماج كه بعربى لاخِشَهُ

فصل الغين
تَغُور قْا نمد خر كاه و خيمه.
تُوغ علم و رايت.
توغراوُن كلنگ.

فصل القاف تَقاقو مرغ خانگى گويند تتقو هون يعنى سال مرغ كه تخاقوى ئيل است . تُوقُوانَ ديگ.
توقَاَن ينرا ديگ بار كن وـ


 دُور يْا ركاب.
 كويند آش تتماج است. دهخــداو و ايـن وازه عربى نيستِ ٪. "توقان يُوحليه" در قلموقى امروزى "توقاذ موحليه " "است. (كا)
 فرمنگها به اين معنى نيست و و وائه "سغور " به به معنى خار بُشت بزر بـ مى باشد ولى در تركى "سغير" بـهـ معنى كاو نر است r. r. "جغرات" به زبان سمرقند به معنى ماست و معرب
"سقراط" است. دهخدا.

ديْلن آستر كه بعربى بطانه گويند.
دنيْل جامه و ثوب.

دِيلَت بزن
دلّبور أستره كه بعربى موسى گويند.

مِلوّح گويند.

فصل الميم
دُومَده وسط و ميانه [ [AF ب]. دُمْدَغى قُرون انگُشت وسطى و

فصل النون
ديوُّن برادر كوجـي
دُونار تُودبل خفتان كه به عربى مُبَطَن گويند.

فصل الهاء
دُهُلْقَه بيضه كه به فارسى خُوده 「 ${ }^{\text {ُويند. }}$

بـاب السين
فصل الباء
سِبدلّحان قرون انگشت خنصر .
سِيَابَه بول كردن.
r.
 مىكردند و اين را تلويح مى كفتند. r. بيضه و خوده هر دو به مـنـنى كلامخود هستند.

دُور مگاى گدا و سايل.'

فصل السين

دسْتون ريسمان كه بعربى حَبل گويند.
دِيسْكى بكُش .
دَاْيِسُون دشُمن بكـ

فصل الشين


فصل الغين
دُوغُولان لنگ كه بعربى اعرج گويند.

فصل القاف
داقُوا بارانى كه بعربى مَمطرَ كويند.

فصل اللام
دُوْلان هفت.
دولان جاون هغتصد.
دَالان هغتاد.
دآلّو شانه كه بعربى كتف گويند.
دِيْلُون سبرز كه بعربى طحال كويند
دُولاى كرْ كه بعربى آصم گويند.
دآلاى روى زمين.

سَره غَرْبَه ماه گرفت و منخسف شد.
سَرْمُنكبه ماه غروب مربَ كرد. سَرْوُن خنـك و بارد.
سرَامُمودوُن درخت توت.
سَرمْسُون مزه كه بعربى هُدْب گويند. سَربَسْون بی كه بعربى عصب گويند. سَوْرَك زهار كه بعربى عانه گويند. سَرْتَاول مسلمان سَرْمساق سير . سَارِى ساغرى. سرُ دوال كه بعربى سَيرْ گويند. سرآلحُن حشَم بند. سِرْكه رشى كه بعربى صينبان گويند. سيرؤ كبيدار كن.

فصل السين
سِيْسُو بَوْل
سِيْسَكَه نَمد كه بعربى كَبَد گويند.

سبّو لاكهحى نمَام و غمّاز .
 گويند. سُوبُت مرواريد. سُهَان مُوُرى اسب نر . سبگَه درفش . سَابن خُودنلَه خواب نيكى ببين سُبو جى اسكنه كه بعربى مْثْقب گويند.

فصل الجيهم
سجير آبادان و معمور. سَاحَغَاى عكه ${ }^{\text {ك }}$ به بعربى عقعق گويند.

فصل الدال
سودَر سايه كه بعربى ظل گويند.
 سَادُون خويشاوند. سدون دندان. سيْدون سُرجو كوا مسواك.

فصل الغين
فصل الراء
سارا و سَرهَ ماه، گويند ايتكو سره يعنـى دوم مُغ قرون انگشت سبابه. [^0] الف ] زمستان و اورغوغو سره يعنى سَوغات تحفه و راه آورد. سَتَالين دوشَيدنى

فصل الفاء سِفتَع مرُده.

$$
\begin{aligned}
& \text { I. خحوكى به معنـى سـكو و كرسـى و قـراول خانـه و }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { معنى است و مرغى است شبيه كلاغ. }
\end{aligned}
$$

فصل النون
سَىْ سَره ماه نو كه هلال گويند. سُوْ نى شب.
سونى دُولى نيم شب كه بعربى نـصف الليـل
گويند.
سُونى بُلبَه شُب شد.
سُنى اورتوبوى شب دراز است. سَنْجَلى كرسى
سنى نو كه بعربى جديد گويند. سُونعثَه بیاز .

سُون شير كه بعربى لبن گويند. سُنْقَلَا اسب سفيد كه بعربى اشهـب گويند كـن سَانْجه كَنه كه بعربى قراد گويند. سَاين نيكى و نغز. سَاين اوكام نيك مى گُويد. سَاين سَوْ نيكو بنشين

فصل الواو
-ساو بنشين

شبارْ گل كه بعربى طين گويند.


 به معنى گيسوى و رستنگاه موى بر بيشانى است.

## باب الشين

## فصل الباء

فصل القاف
سَقَل ريش كه بعربى لحيه گويند.
سُوقَنَانكى مست.
فصل الكاف
سُكُر جترشاهى
سَوْكَه به فتح سين گـرشواره
تَبَرْ [ [^ی ب].
فصل اللام
سُولُسون زَهره كه بعربى مراره گويند.
سيُول دنبه.
سَّاوء كاسه دوشيدنى.
سَاولا نشست.
فصل الميم
سَّامْ شانه و مَشّط.
سَّامجين شانه دان.
سُوْمُون تير

ا. تلفظ امروزة ايـن كلمـه "سـكور " اســت، فرهنـــ
مغولى- انگليسى تاليف فريناد لسينگ (كا (كا
Mongolian-English dictionary / Ferdinand
D. Lessing; çeviren, Günay Karaağaç.

Ankara: Türk Dil Kurumu yayınlan, 2003. Y. ميوهاى مانند فستق ولى باريـكـتـر از آن و درخـتـت آن را سوسن كويند

باب الفاء
فصل اللام فَلَحْه مسخره و و هازل.

فصل النون
فينَاسونَ بعربى و فارسى و تركى قَين ${ }^{\text {r }}$ قويند.

## بـاب القاف

قُو ْيا ران كه بعربى فَخذ كويند.

فصل الباء
قابُرْغَه بِهلو .
قَابُور بهار .
قُوبى سَرَه ماه اول بهار. قَبَرْ بينى.

 قَبَلان بِلنگ كبير گويند.
قوبَا زرِه كه بعربى درِع گويند.

فصل التاء
قاَتقوى خاتون كه بعربى سيده گويند.

شُباوُن مرغ و طير شُبَاوجى قوشجى كه بعربى بازيارى' گويند. شبااُورَى بخوان و بطلب مرغ را.

فصل الراء
شيْره غَارغَا شيره بيرون بَر .

فصل الغين
شيغْه كَعب.

فصل اللام
شُبْلَه شوربا كه بعربى مَرَقَه.

فصل النون
شَنِيقَه كفجْليز r كه بعربى مغغرفَه گويند.

> بـاب الطاء

طَنَاجه از شما.

باب الغين
فصل النون
غانى ديوانه.
r.


.. "بازيارى" همان باز دارى و فارسى است اين كلمــه
 باز دار است. r. كفغير.
 قَدَار لجام.
قُودُرقَه پاردم كه بعربى ثفَر گويند. قُودَّى تير بى بيكانـ قَدْقَراسوق تَلي تير كـه بعربـى قـــشر الغُبــرا「 گويند. [\یV الف ]

فصل الراء
قُربان سه .
قُورْيان جَاون سيصد.
قُورين بيست.
قورين نگر بيست يك و همجچنين قــورين بـر
جميع كسور مقدم مذكور ميشود.
قُويَر دو.
قوير جاوُن دويست.
قوير التت دو دينار.
قوير منگو دو درهم.

قُرآدْ سَرَهْ ماه اول بֶانيز
قَراَ باران.
قُرَاوزاموُ باران مى بارد.
قراقجين سياه.
「. "قشَر الغبيرا" به معنى يوست درخت سنجد اســت
و در دهخدا "تلى" به معنى بوتئ تمشكى و ور خارآمده

هم مانند يوست درخت توز در ساختّن كمان اسستفاده
مىكردند. نگاه كنيد به حاشيه وازه "قداسون".

قُوتُوسُون موزه كه بعربى خف كويند. قيتاسوْن تخته زين.

## فصل الجيهم

قَجَرْ •بفتح جيم زمين و بكسر آن آستر. قُوجَرحَسان مانده و زمين گير.

قُو هين سى.
قَجا ماه سيم چانيز. قجه آيْرِاباحِّ از كجا آمدى؟ فصل الحاء قاوْحِين كهنه.

فصل الدال
قَادُم ايبَكا چدر زن و پدر شــوهر كــه بعربـى صهر 'گويند.
قادُم ايكا مادر زن و مادر شـوهر كـه بعربـى حَماة گويند.
قُدالدوجى بازرگان و تاجر . قودَل كذب و دروغ. قَدُوغَه سَبو.
قِدغَه تاوه آش كه بعربى نَقير گويند.
 نظر مىرسد كه نصيرى اشــتباه كـرده اســت و و مـى وا
 "حماة" مونث آن است.

قورْدْْن زودتر.

فصل الزاء
قُوزغان حصن و حصار.
قــرؤوْن و قــرون انگـشـت كــه بعربـى اصــــع
گويند.
فصل السين
قُوْسُون خدنگ كه بعربى خَلنج گويند.

فصل الشين
-قَاشُون تلخ


فصل الغين
قُوغُوا پِاتاوه كه بعربیى لفاف.

فصل القاف
قاقاى خوى هون سال
قُورْكيش' ' كه بعربى كنانه است.
قوياق جوشن•
قَاقَجهْ تنها و فرد.
قَاقَاجَهْ جدا شُو.

فصل الكاف
قكوت قاز.
قِرىْ گزكه بعربى ذراع گويند.
فَارْ دست.
قارْ سُنَغَه دست دراز كن

قُوْرَوْن انگشترى.
قُورْاَجُو جمع كن.
قَرَنگْ بِيش ناف.
قورجى سلاح دار كه بعربى سلاحى گويند. قُورْم سور و وليمه.
قَرْغاق دّيلِ نوعى از ثيــاب اسـتـ و بفارسـى
جامه گز گويند.
قُورْمَاى دامن

قَرْبُوجى تير انداز
قُورْمسَفه قربان كه موضع كمــونان اسـتـ. IAV]
قاقاى هون سال خوى كه تنگوز ئيل است.

قُرُجَه تيز كه بعربى حَديد گويند.
قُورْغَاى كِرم كه بعربى حود گويند
قَرجغَاى باز كه بعربى بازى گويند.
قَرْغوى باشه كه بعربى باشق گويند.
قروْم چنْگال كه بعربى مخلب گويند.

قَورْدّى حواصل .
r. واضح است كه مؤلف اشتباه كرده اســت و "منعــار"

جنگى نيست بلكه نوك برنده است.
هم بدان معناست.

قُلغَان سِبر .

فصل الميه قُماَق ريگ. قمنسُو ْن ناخن.

فصل النون
قاآن چِادشاه. قُنَاغُوتَه منزلگاه

قونجا مهمان.
قَانْجِين آستين قَنا حَناًَ قَانَه كجا.
قَانَه بُوى كجاست؟ كِ
 قونين گوسفند.

قونين هون سال كوسفند كه قوىئيـل اســت.
[ بی [

قُونى آلا گوسفند بُشْ.

فصل الهاء
قوهرْ هِى مُطرِبِ
قاهلقه دروازه.
قُوها خوب و حسن.

فصل الياء
قاىْ نميدانم.

قولغنه هون سال موش كه سيحجان ئيل است. قولهش آتش دان كـه بعربـى كــانون اMN الف] كويند. قال آتش.
فصل اللام
قَولغَنه موش

قال توله آ
كويند.
قلاؤون گرما.
قُلبَاسُوْن درخت كبود كه به سفيدار ماند.
 قُوولاى حَلْق و گلو . قَُالىى زن غر و مفسده.

قُوليرْ آرد.
قلِيان سُون قوروت كه بعربى مصل گويند. قَلْبوقَه جمجٍه كه بعربى ملعَقه گويند. قَلْيُونْ سمند كه بعربى ورَد گويند قليون سگلاى ' كه بعربـى قــاقم و بــه تركـى قُندُوز گويند.
قُو ثان خر گور و حمار وحشَ
قُولا دور كه بعربى بعيد كويند.
قَلداسُون توز
. . "سعلای" به معنى "سگى آبى" است.

 بوست درختت توز به عنوان كاغذ مىنوشتند.

كُورْگان داماد.
كُورْمُى همسايه.
كُور ْكَاجى شراب دار .
كُورَى گْريخته كه بعربى آبق.
گير ْ كه بعربى بيت گويند.
گرَاًا اُو ْرا بخانه درآى
كبتُو گ • پاسبان و حارسى.

كَرالدُو گًاى جنگ كردمر.
كِبَه كرده است.
 مجدوع بالسيف گويند.
كَيثرْ گليم كه بعربى كـسا گويند.

فصل السين
كَى ْ او ْ مآيتَهْ باد ايستاد. فصل الجيهم گسا ْسوُن روده. كُوْيْسَون ناف.
 كوجؤون گردن كه بعربى عنق گويند.

كُو •جا كبوتر.
كوبجى زِه كمان.

$$
\begin{aligned}
& \text { فصل الشين } \\
& \text { كشبَون بَر مق و ورق. } \\
& \text { كوشَاًا تَرده كه بعربى كِلَّ گويند. }
\end{aligned}
$$

فصل النون
 كُندو كران كه بعربى ثقيل كويندي
 كانگركَها وكنعر كه طبل باز .
كُنى اُولَاموجى كرا مى گويى؟
كينْسُوكبهْ كه دشَنام داد.

فصل الواو
كَيوُ براغُ \& كه بعربى مُروُض گويند.

فصل الهاء
كُوهلْرسَرَهِ ماه سيم زمستاه كَهر قَجَر زمين هامون و و صحرا. كَهْلى شكمr.

فصل الياء
كَى باد.

باب اللام
فصل الجيهم
-لآجين شاهين
r.r. صورت امروزى آن مطابق لسينگ "كونگن" است.
 لاموجى" مى باشدر.


معنى اسب تربيت شده و ايلغارى مىباشد .
 مطابق لسبنى "كوهر سره" مىباشد.

كَكُلْ موى بيشانى.
كوكَه پِستان.
كو "كَن بسرك.
كنبك قماشى است كه بعربى مندوف گويند.

فصل اللام
كلبْتره سَره ماه اول زمستام كبلكه اينااسْوُ از اين آب بكذران آن مان ما را. گُويلَا سْوُنْ زرد آلو .


كَبَلَن زبان. كِيْلماجى زبان دان دان و مترجم. كُولْماتو مُشمْع گُلُو كان سگ بجها كُلِجه بِاى كه بعربى انتظر گويند. كُليجه بوجى انتظار كشُيدى. كلَّكل سخن بغوى. كَكَلَكه مُوبى سخن بِّويم.

فصل الميم

 كومْلَر ״ بيكان محرفَ.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. در اصل "جناغ" آمده و صورت درست آن "جناق" } \\
& \text { r. } \\
& \text { را به صورت" بكومله" مى دهد }
\end{aligned}
$$

مُورين اسب. مُورين هون [سال اسب كه] يونت ئيل گويند. موران رودخانه. مور راه كه بعربى [طريق كويند].

[فصل] الزاء<br>مَآروق دستور و وزير.

فصل السين [مجچيد أدو] كه ثريا است.

فصل القاف
مُوفاى مار .
موقاى هون [سال مار كه ئلنائيل گوايند.
مَقَالاى معًا كوشت [..].

فصل اللام
تولسون يَخ.

فصل النون
[مِن

ا. "لو كاور" به نظر میرسد كه امروزه "كو كاور" باشد. مـنقان نويين امير هزار كه بعربى [اميــر الالــف
گويند].
[مونگكه] درهم و هميشه و دايم.
F. F. صورت امروزى "معالای" بايد "ملاقاى" باشد. (كا)
r. "موداق" به نظر مـىرســد كـه امـروزه "موهـوداق" باشد.



فصل الراء كُواَو ْده جامهُ مُصورَر.

فصل الكاف
لو ْكَاوُر ' ظرف قميز •

فصل الواو
لَوُ نهنگ كه بعربى تمساح گويند.

فصل الهاء
لوهون سال نهنگ كه لوى يلي گويند.

بـاب الميم
فصل الباء
مَاوبسنُوس غلط مشنو.

$$
\begin{aligned}
& \text { فصل الدال }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مُودُون درخت و فرسنگ [ } 19 \text { (1 الف] } \\
& \text { مداموجى آيا دانستى؟ } \\
& \text { فصل الراء } \\
& \text { مُرْنباَجاباوجى }{ }^{\text {ا }} \text { اسب فرود آيى [و] سواره. } \\
& \text { مُور ْداناى سوارشد. }
\end{aligned}
$$

فصل الجيم نى جَمالا اودمو [].

نيدون حششّ
نادوُقجى هِ بازى كن و لَغَاب []. نَدَا اوجَاول به من بنماى.

نَدُ اوُّك [بده].
[نَارْان] آفتاب.
نَارْان سْنْكَهَ آفتاب فرو [كرد]]. [نَارْان غربه] آفتاب برآمد و طالع شد.

نَاوُرَ حَوض.
[نارين] باريك و رقيق. ثيورْ روى. نَيور اووغَا رويت را بشُوى. نيرغَو[ن] ميان و كمر.

فصل الزاء<br>نَاْزوى فرشته.

فصل السين
نو[مون] كمر[191 الف]

باب الجيم
فصل القاف
[ جيغاس]ون ماهى كه بعربى سمى گويند .
ه. "تـادوقجى" را لـــينيك بـه صـورت "ناغـادومجىى" میدهد

ا. صورت امروزى اين كلمه بايد "مـال اقـاى" باشـــد.

「. جابق در فارسى و عذبه در عربى به معنى دستار يـا سربند هستند.
مَنُغُو كآى بى سيم ، [مسكين] تَنْعُوْا نقره كه بعربى فضه كويند. مَنعلاى بيشانى
[مال]آثّوا' سربند و غصابه.
منَا جاَبَقْ كه بعربى عَذْبَّه كريند. مِيْنَاى [ [19 ب ب ] آن از منـ

مَآَنقار فردا.
 [مانعلاى مينو ساغوابيسش من بنشين.
, مِنى ايدا اوگى r خوردنى نيست
[مانو كلد سوناس] سخنم بشُنو.
مونكقراق كاسذ بزرى.

فصل الهاء
[ ]

## باب النون

فصل التاء
[نويتن "† رطب و تَر
 (به) او كی" است.
 رُطب و تر مى شود "نويتن".

جُنوهَاجور ${ }^{\text {ºاه سيم تابستان. }}$ چچنَاجِى اودَورْ بِس فردا. [حان] [َّ سرما. جَيْنُو آن از آن تو. جَنَانَهُ از آن جانبَ

حَنُو گرتا ارابه بخانه تو آ[مدم].
 گويند.
[جاوون مدون] صد جوب.

فصل الهاء
جَهْ به معنى بلى است.

فصل الياء
جِى تو كه بعربى [انت گويند].

باب الدال
فصل الباء
[دابجا] عقبه و گريوه.
r. "جنو" مى دهد (كا).
 آمده است. (كاز "ا
Fا. در اصل به صورت "جان " آما "آمده هست ولى به كفته كاجٍالِن "حِنگگ" به معنى سرماست.

جقًا گريبان.
جوقولميرْ جِّكين كوش كه بعربى أَذن كويند.

فصل اللام []
جلده ' مسا و شبانگاه.
جَلَاوُوْ جوان كه بعربى [فتا] گويند.
 گويند.
جلْمَا كاسهُ.
[حغوداسون]حبل طويل.
جلبر عنان.
جَالَ قُوقُل هيمه بشكان [جال؟] [ر؟]اه بده.

فصل الميمه
جَماَدَا ترا كه بعربى اليكى [گويند]. [جا مى كن دلتب] ترا كه زد؟ كه بعربـى مَـن ضرَبك؟ گويند.
[حى [هربی از تو مى خواهم. جَمَاداسِفَعَ مرّده ترا

فصل النون
جُون تابستان. جُنُود ${ }^{\text {rداد }}$ و مانه دوم تابستان.

1. در مغولى و قلموقى شامگاه "جينگ" است.

فصل اللام
تولاى خرگوش گويند.

است.
تولان هيمه.
[تو كوربا] لاى هُ كور و نابينا.
تَلوم خيك.
تُولَى آينه.
[... تقال] آتش كه بعربى حريق گويند.
تبمَان شتر.
[تو]مان نويين امير ده هـزار كـه بعربـى اميـر
عشرة الالف [گويند].
[تام توجى و تام تورا] دريده.
تَامٌ بتاب.
تومَقَه كلاه قوش [كــه بعربـى برقـع الـطــيـر
گويند.

فصل النون
تَنغرى خداى تعالى.
[ تقوسغان تن]گلاسون خشت.
تنگلاى دماغ و كام كه بعربى حَنَّى گويند.
تُناوول ${ }^{\text {نهر }}$ و جوى. و

هـ اين وازه به ععيده كاجالين مى تواند "سوقور بالاى"
باشد ولى در فصل "ت" آمده است


V. به ععيدة كاجالين اين وازءه بايد "تتاور " باشد.

دهيل اَمُوْسُو مُو جامه [مى بوش].
[ ] [זاوُت ' اولاد و بجچگان.

فصل الجيم
[ ]
[فصل الراء]
دوربان جهار.
دوربان جاون [جهارصد].
[درنگ سرا] بدر يعنى ماه جهاردهم.
درابه جى سرما يافتى. دِيْرَهْ تل و بلندى
[دروغو و د ورا] بستى و دره.
دَرْاسْون نبيذ.
دَرْاسواو نبيذ بخور.
دَراسُوالسا نبيذ نماند.
درَّاسْون جُيُغو ${ }^{\text { نبيذ بريز }}$
دوُران قلب و خاطر [ [19 الف]

تَكلَاىْ [ []گو] يند.
I. در مغولى "كاوت" به معنى اولاد است. (كا) .
r.."ديره" امروزه "دكرهه" است (كا (كا).


مى نويسند.
[جيروكن] دل حيوان و مرغ. جَرْ لْيْ مثال و توقيع.
[]
جور يْار ه هموار. جِمر شغال. جحر گه [] جَاريم "نصف و نيمه.

فصل السين جانْسُون 'برف [] جَسْاق فَرمان.

فصل الغين
جَغَان سفيد.

فصل [القاف]
جَقَاف جوز يعنى گردو
حَقَامِنُو ولد من و بحهُ من.

نوقَاى سگ.
نوقاى هون سال سگ [كه ايت ئيل است].
[نق]جُوُا خالو .

تَانْدُرْ دَر شُما.
تَنْدُه آنجا. تْنْ همجِنان كه بعربى كذلك كويند. تين كِى همجِنان كن. تُونَهِ خلف و حسر. [19r با ب] تائين' پینجاه.

باب [الجيم]
[فصل الباء]
جِبَون قار ${ }^{\text {² دست حیِ }}$
جابغو [..... كه بعربى ......] گويند.

فصل الجيم
جَاو جحى باشنه.
[جاماغ] مرجان.

فصل الدال
جَيداغُو ${ }^{\text {كاسه }}$
جيْدَار عْقال.
جِدَه نيزه.
جادير][
[جرغوان] شُش.
جرغوان جاوون شيصد
I. بنججاه در مغولى "تاوین" است. r. 「. "جبون قار" در مغولى "جنون قار " است.
 مغولى "حَيدور " است. (كا)

نيمحًان رقيق و تُنُك.
نيبَتَان يكتاى كه بعربى طاقيه كويند. نومُن كمان كه بعربى قوس كويند.
[نَ ...م]ايج اوت مرا با خود ببر .

نماى هَسُقْ مرا بِرس. []

فصل النون
نايان هشُتاد [19 إ ب]
نُوئين فرمان روا و امير .
نويين جماى [ارمو امير ترا مى خواندر نوين خريگجا اربا امير از لشُكر آمد.

نوئين [... امير...]
نويين كبتاجى º امير خوابيده است.
نويُن يو [] نَانَجه

باب الهاء
فصل التاء
هيَونَن ْ ظلمت و تاريكى.
هُتو گون فر [هِ يا كوس].
[هتو ] تغار و آن وزنى است كهر بر بعربى غرّارّ
گويند و جَوال.
\&. در متن "انجه" است ولى مطـابق فرهنـى مغـولى لسينى "تانجه" مى مباشد. (كا


نوقَاسُون' اردى [كه بعربى بط كويند].

فصل الكاف
نگخ
نُخْن نگْن يك يك
نُعنّ منگو يك درم

جميع كفتگوها مقدم است.
نوكَن سوراخ
نوكر يار و مصاحب
نَاكَامُوا جه مى كَ كويد؟
 نَاْ بْمان هشت.

نامور بانيز.
نَامُوغَه خيك قميز
I. "نوقاسو" "بعنى اردك

 هـ در مغولى:" يكه اولو 'ستاموجى" (كاليا (ا)

$$
\begin{aligned}
& \text { يكن اُيُومُوجى چچحرا مى ستانى؟ }
\end{aligned}
$$

يكه بُواو بسيار مياشام.
فصل الميم
يَامَاوئى ^ چحيزى نيست.
فصل النون
ينحچڭُون لُول
' ${ }^{\text {يَجْوَ }}$
يانبرْ چچگونه؟
َِانبَه " جِيست آن؟
يانبه بُسيُو جِيزى هست.
يان ايُومُوجى چحه مى ستانى.
9. "يكن ابوموجى ؟" حرا مىستانى؟ (كا


^ ^ "ياما اوقئى" حيزى نيست .

 II. "يان بى" به معنى حیيست آن (كا).

هوتَاسُون' ريسمان و خيط. هِتَحِه بِبر كه بعربى اقْطع گويند.

فصل الجيم هُوْجكون اُدور ديروز هُوجلونْ سُنى ديشب. هوجكن اودورايراله 「 ديروز باز آمدم. هُوجَاور بيخ درخت.

فصل الدال
هُو ْدُوجى منجم و ستاره شناس

فصل [الراء]


يغَانه

فصل الكاف
يَكْنْ چجرا؟


"هوتاسو " به معنى "ريسمان" استـ است




 است.

تصوير نسخهٔ خطى

$$
\text { lroond } 0
$$

بسا-اردنزارهبـ







:1at
آغاز فرهنگ نصيرى


پايان فرهنگ نصيرى

## نمايهها

نمايـهُ عام (نامها، خاندانها، جايها، كتابها)
اشـعار

$$
\begin{gathered}
\text { (نامها، خاندانها، جايهُ عامها كتابها) }
\end{gathered}
$$

| ¢رمه، | آتل |
| :---: | :---: |
| تات، | raf ral آيديل، |
| F.F (ANF تاتاران، | ارلات، |
| 19F تاجيك، | ارلاس، |
| Or | vo اسكندر، |
| هr |  |
| Frf | 'اوبدور، |
| rgrıır ris ، | ral اودور |
| r90 | اوزبك، |
| raf | vo ايران، |
| raf rer | ايسيمانه، |
| هr | ا ايلاق داغى (كوه)، |
| or | بابر، 190 |
| توير / تورا، |  |
| rrq، | بايغيزى، |
| 1^9 | Vo بغدادي |
|  | بلغار، |
|  | بيرلاس/ برلاو |
| 199, 1^9 | بيسقاو، rar |
| جلاير، 100 | 1Y^ |


| سراج | ri. |
| :---: | :---: |
| سفيد رود. | جوكى، 100 |
| سليمان الصفوى (شاه)، |  |
| سمرقند، | or |
| سولدوز، . | جو |
| هr | TFV جين، |
| شيرازيان/ شيرازی، | حQf حاجى |
| شيرين، | حسين ميرزا (سلطان) ، IF\& ، ا110، |
| r90 | حيرة الابرار خمسه، هr |
|  | ختا، |
|  |  |
| 9. عرب/ عربان، | خلخ، |
| عو | ^¢، خليل (ابراهيم (\%) |
| rA. غازان (سلطان) | or خمسال- |
| فرهاد، | vo دارال |
| فرهاد و شيرين، | دانكى داغى، |
| قزان، | ديوان بدايع الوسط، |
| قزلباشى، | ديوان غرايب الصغر، |
| قفات، | ديوان فوايد الكبير، |
| قג | ديوان نوادر الشباب، |
| قلماق، | ردستو، |
| \^¢ | رزان، |
| \%9¢ ${ }^{\text {\% }}$ | رود آتل |
| 1AF قولينجان، | روس بیرون، |
| كqV كياو، | روس/ روسيان، |
|  | روستاو، |
| rqu | روم/ رومى/ روميان، الهـ¢ |
| للسان الطير، |  |
| ليلى و مجنون، |  |
| 1919 | زعيم، |
| or مجالسالنفايس، | or |
| مجنون، | سبعه |
| or محاكمة الغتين، | هrّد اسكندرى، |


| نظم الجواهر، | محبوبالقلوب، |
| :---: | :---: |
| or or | محمد(ص) 0 |
| vo نوشاد | rav مسكاو، |
| نوقرات، | rV. .rFO VOD |
|  | مغول، |
| IAV ،IFA ،IIA هند/ هنديان، | مناجات نامه، |
| هVr | or |
| يراسلاو، ra^ | هr |
| rer | منشات وقفيه، |
| r9^ | or |
| ros يونان، | نسايم |

## اشعار

| 81 $\qquad$ تيـكـكاج اوق بلغـاى نمـريــــدا انگامايين سوزدا تويوق بحـرى / قايـسى تويـوق | آت انكا بيرور كه يوز ايلغى سى بـار/ ســيم انكـا 1•^................................. |
| :---: | :---: |
| if. $\qquad$ بلكه توشوق بحرينى <br>  | آَت اوزه اورغان ايكارى زرنیار / بلكه جلينـار 100 $\qquad$ <br>  |
| 11^ $\qquad$ بويروغيدين ابا ايلدى انيـنگ همــت بيــله كربولــــــ بـادى / شـــ | آريمـاس اشــكيم بيلـه كوزنينــــى قيزارغــان رى <br>  |
| اورداك انگا اياغين اوراتيب / سوجوشــى ايـاغين | 1.1 $\qquad$ مرجان قيزيل. آسيب بونويلاريغا كيـز عـزا اوحــون جلــدين/ |
| II. $\qquad$ اوستيگا ياغيب غبار محنت / بوتكان اياغيغه خـار | 19. $\qquad$ تانگ اتقوجا باشيما نوحه مى قيلور ايتلار آلتون ايسسيرغا كه قولاغ آغريتور/ زرحـل اوتـوى |
| ir. $\qquad$ اول تو كان كيم تيلبراب ايتكان گونكولكا اورتاديم | va $\qquad$ تور كه اياغ آغريتور آليــب كلــــى انـــى اوز مـسنـــد يغـه/ ايـسير |
| v\& $\qquad$ بيلكو دور <br> اول مسسافيرنى آتغـه مينــدورگيل / حــابتوروب | آنكــلامان سرو اوزره كلَ بيوند قيلمـيسُ باغبـانا <br>  |
| 191 $\qquad$ خدمتيغه يتكورگيل اولتوركانى كـا اوزى يبــان غـم / يغــلاب توتـار | آهى يلى توفراغين او جورسـا / اشـكـى سـوييدن <br> Ar $\qquad$ اوتينى اوحورسا |
| II. $\qquad$ ايردى بيله ماتم اولتورور هجران تونى اولسام هم ارمـان غالماغـاى/ | اقونك كونگلو منكا يِتگاج قطـره قــانلار تامـدى <br>  |

توشسه هم بولسا بير ايام وصالينكى كوروب........ AY
 IIV سبنگرانماك
 ivr موزدين ديكاى يا سارمين شمع ايسُيتكاج عشّق و عاشيقليق سرودين/ تينا آلمـاى IFQ كوزيدين عشّق رودين ايشيكندين قاولامه بولطفنـك جرمنى كجور / كــيم
 ايشبلگان رشته سى تاب وفادين/ تشبلگان باغرى 9^. حكاك قضادين ايـــا آيـورولـدى جــام نوشــا نـوش/ كه طـرب ar دين يتندى گو كکا خروش .................................. ايلايمده كيساى كوه بلادور.ل.كوزمكا ينسا رشسته 1.A

ارّدها دور
ايمدى بوتكان سرو ديك هر سارى قدى جلوهكر / تانكلا توقغان مهر يا نگليغ حسنى روز افزي ديا ir.

يبعيت
ايمدى بوتكان سرو ديك هرسارى قدى جلوْكر/ تانكلا توتغان مهر يانگليغ حـسنى روز افـزون IFI يـيكت ايور كاج نيزه سين دور فلكوار/ بولـوب قالغـان ar $\qquad$ بارديلار كـاهكــاه توشـتى لار/ تـا حلـب ملكيعـا r. 8 ياوشتى لار باروريدا نيجوك كـه سـرو روان/ ليــى يانغانــدا ri. $\qquad$ باش قوى ديديم ايـاغى توفراغيغـا ديـــى قـوى/ بوسه ايستاب لعلى رنگين سـوردم ايرسـاديدى 1. $V$ باقتى منكا اول شوخ و قويوب اليغه كوز كو / آخـر
$\qquad$
اوى كـه اويـونى تبرانـور سـاكنكا خــاطر جمــع
ايماس/ نـى عجــب گـرامــن يوتـــور كنبـــد
VI كـردان آرا.
اهل عشّق ايجرا منگا ياقمـا ورع تهمتنى/ زاهــدا T.Y ........................

ای اينكى لارينك حديفه فردوس لالـه سـى / كلـزار حسن رونقى كوزونى غزاله سی....................... ایى جفا جو بير وفــا قيل كـــم ايكــاولان بولغـا بيز / مين جفا جيكما كتين وسين بى وفـا ليفـدين

ای صبا آواره كونكلوم ايستا يو هريان بارو.روادى

 ايلارناشنى.لحين ايـرور كونگليغـه كرآهنــ IOV سراب ايلاسا
ای كه بولميش هر سرمويونگغه باغليق بير كونعل / يوق عجب ايل كونكلنى ايلتورا سانکى رفتـار IIY آرا
اى كونعـل اوزگه نيـمـه قيلــما تمــنا/ سـين Y. . .................... خسنه غه اول يرده كه تيمارتابيلسا اى نوايى تيـغ تارتيـب جـابكوم جـولان قيليسب/ باشيما يتكاج ديدوم ترك ايت اورشــنى ديــى r. 1 هاو
ای نوايى در نظمينــى خطبـه ديـن تابغـاى شــر / 8. لطف ايله قيلسا نظر بيرام كونى سلطان سنغا..... ای نوايى كســـوت فقر و فنا ايكننگا سال/ يوقسه خرقنى تينگ دورور گر اطلـس اولـسون گـر 1. $F$ $\qquad$
ايجيمدا يوز باشاق ای كل نى عيـب اينگرانـسام / IIV $\qquad$ الم تآار تابانيغا بير او كى خار بارو

19
آنينك منعى واجب دورور.
برده لار بيـر بيريگـا ايــلانغـان.لدرّ و انجمـدين عrive $\qquad$ اينجو تور لانغان تابيب عقـل ارتفـاعى نينــى شــمارى./ايكـى 91. مينك قارى هر بيرنينك ايشارى .ا.......................... تابيرجى لار جو مرغ نيم بـسمل./.اوز اوزى بيـرلا $|r|$ سوزلاشورغم دل تابار كوى جو كاندن ايلدام ليق...ولـيكن بـولـــور
 تابماف عجيب فكر و تخيل بيلان سنى./ يتماق خيـال v. $\qquad$ عقل و فراست بيلان سنگا تايبب آرايش آندين ملك و زينت / بولوب ايل ir. ايجرا ملك آراغا شهرت.................................... تارتيبان تيغ جفـا بـاغريمنى يوزحــاى ايـلادى /ر باردى اول كيم ديرايــيلار ايـل مينـى بـاغرى ir. بوتاو ..
تاشلاركيم اول برى بيكر بو مجنوننغا آتيب / عقل
 تاموق اوتيغـه اونـاب هجرينـع اوتيغـه اونامـان
 تانيب الول فصل رنعين امل نيرنـع/ موافــق ايـلا IFA كايـلار قصـرنى رنــا
 Y. يانداشــتى غيـرت خورشيد ............................... تنگيـز ايـلا بـان قطــع وتـــاغ ارتبليـب/ يـورور ar $\qquad$ توبه ديـن ســوزنواييـا د يما كــيم/ هــيجِ ياقمـاس $r \cdot r$ $\qquad$ تور اول فسانه منگا.
توشاب قصر ايحرا يوز ديباى گلرنـگ/ قوييلـدى 149 تخت گردون ساى كلرنـع
توشُدا كوردوم عارضين كونگلومنى بوزدى عـشّق
$1 \cdot v$. $\qquad$ ميـنى آل ايلادى اول ظالم بدخو

 بر خوبولغان تاريدورور افلاك قصريغا كمند/ كــم 10. $\qquad$ اورور قصرايسكى شاليدن كسوت انگا

بورناغى تونجا يوزخراب ليغى / محنت اوتـى اورا irr كباب ليغى
بولدى جون قايتمـاق ســّاه ايـشـى/ بــلا كيلـدى IVE بوزايكى يوزجه كيشنى
 9Y .............................................. بير گون ايركيب مـه مـؤدب/ توشــتى بـا شــيغه 19 $\qquad$ بير نظر كوردوم قول اولدوم آيه مين/ اول سـببدن IIF $\qquad$ بير ياندين اوقــول غــم و شــكنجى/ بيـر يانــدين vr ابوشّقا درد و رنجى
بيراوغمى يانا كونگلومعا قوزقالان سالا دور / بيراو
 بيريب سينك خلا صيغه يوزمينگ هدايا.................. بيــلا ايـــــلارتوتـاريـدى اوزيعـــا/ دشــت آرا

 اول كه كونگلى ايجرا بيـر بــد خويـدين آزارى ls\& بار
بيلعــــن اياكـاس صـاحب عيــال / كـيم سـنـا
19 ايرليك و ايرانليك حلال.
بيلى تارى هجريدين جسميم بوتو بتور تارديـى/ ايريكـا ای فلكـ رحم ايت بو ايكى رشُته نـى بيربيركـا 99

بيليندى كه كوب طبعى راغـب دورور./.ايركـراگ
$r \cdot \Delta$
ياساماق
ايله; اول قدر كرم ايتى كـبم تــوش وتـت خورشـــد
Trq $\qquad$
تيرباران غمينك جان و كونكلـدين اوتـى/الله اله / نى بلا بوياغين ايرمبـش اوتكون.........................
 جريكـه ايــابان ميــعاد و بُلــجار/ تـوانیى هـر irr $\qquad$
جو مينين نوكنى خاراكن ايلاب.ر.قاتيـــغ خــارانى 198 روزن روزن ابــلاب

جو عشّق نكته سى ديـرمين هجـوم ايتارعـشـاق / نبجوك كه درس ديرايلكا بولور قرين غوغا.... I•

جو وصل روضه سيدن تيرماديم كلى هر كز / نيجــا irs توتار مينى بلبل ديع آه و زارى بيلا جو بهمن جيقتى بولـدى صسحبت خـاص/ ايتىى Ar ايجكيــدين بير صاحب اخلاص جون دييلكوسى شاهلـر قولى / شاه مدحبن بورون irr ديمك اولى

جــون بولـور ايــردى بـالا لاب ذوق نــاك/ مـور ITV بالاســـين ايتـارايردى هــلاكى

جون برى و حور ايرور آتينــع بيگــم / سـرعت VF $\qquad$
چجيدارمين هر نيجـا زخــم اورسـا اول قاتـل ولـى بولماس / جيداماق گربيرين اوز عضوى داقيلسا 111 كيشّى اولجاك

جيقمــه توقــوز بــرده كينــى ديــن كــه عـــالم كويماسون./.السانگ آلتـى يتـى برقـع قويعـيـل 19F ايكى اوج نقاب
حرير و حلَه ايحچرا باغلابان حـست/ مرصــع مهـد IfV ايجينگا تانگديلار رست

حَلة كـافور كون اول خلعـت خـضرا اوزه / سـبزه 1v9 جنتغه كويا توشتى رحمتدين قيراو

سف سفت ايرور آغزينك كه ظاهر بولدى لعل ناب آرا...... تيرلاكان مهوش يوزونگ نبگ ايله لطف بـاركيم/ كورماديك اول خوبليق هركز كل سيراب دا.... سץI

تـلارمين ايسلاب ايســلاب غبغبكى/ كــه اولــسام
99 $\qquad$ تلبه انداق كه برى جلوه سيدين الـداراغاى/ اوت II. $\qquad$
 مــدام / خــون اوزمــدين اوز گـا يــوف عالمـــده lяs $\qquad$
جان آرا تغين كوروب كونعلوم قوش توزدى نــوا
 Irv كوروب
جانيم اورتا كا اول اوتلوق جهرة كلزار خليل/ آنى As روشن ايلاگان كوكرد اوتى يانيدا نيل............ جزم قيلســانك بـو ايـشـه بنهــانى / آنـت ايجيـبـ 110 ايمن ايلاسانكى انى

جابششتى هر كيشى برسارى تورماى/ يارم ساعت 10. توروب بر دم اوتورماى

حاك بولغان كونعلوما قيلماق علاج آسان ايماس / غنجه كيم آجָیلـدى بوتكارمـاك انـى امكــان ir. $\qquad$
جاكليك كوكسوم ايــشيكى نورجـسـم اويـى بيـت الحزن. .اول ايشيكى نينك حلقه سى دور لعل و 99 $\qquad$
جرخ داميغه نردبان ياساماق/ مهر شمعيقا شمعدان
ساقيا قيلسانگ حمايت غالب اولغوم بيلا كيم/ غم حمل مانگران قويـوب ثواليــدا بــاش/ كـه بولـــا1A.بيلا كونگلوم تالاشور ايكا ولان قارماشيب.......191ساقيا لب تشنـه مين انداق كه كوى جـامى تـولا /بــاده توتــسا نــــ مــرنكون ايلارمـــين انــىlgr
$\qquad$ساووغ آهى كيم حيكــار مـين كـرم اولوراقماقغـهياش/ حشّمه لارده سو بولور ايليغ هوا بولغـاىIIrساووغ.
سبب بو ايردى ايكين خلقت دين آدم نينگ / كــifnايكيرماك وقتى دشت اوزره قويون ديك......... ه•خــط رخــسارينگ ســوايركين مـو يــا شـــورقانسبزده./يوقسه كوزكودور كه فالغاى هـر طـرف19زنغارارا.
خطا خينيده تانلاب نازنين لار / برى غلمـان وش
و حورا جبين لار .
بولغاى انگا سينى ديك خجسته فرزندى ........ســاهــن تـــوزوب شــــاه رزم آزمـــا / ســورانISF ............................... سالدى و قيلدى حزم آزمانسفال فقر ال جان و جهان نقدين بيربيـب گرجـهـا
كبئى خورشيد جامين ساتقون آلماى تـور بهـا
isrايلاب
ســنينگ شـــيرين لبينــى جانــدين قاليـشـماس /سودرا هريان ای نوايى اوزنـى مهلـكـ درد ايـلا
lsrگوروب
سـورون يـوق كـه يـوز مينـــ هربريلـه/ ديگــين Isf سالدى گوى طاقيبه ولوله
سـوزتوكانكاج قاشــيدا ييراويتـوم/ بولوبـان شــاد 188 $\qquad$
$\square$ نيتوك ايتكاى سين اكر توشسه ايش 199 ...............


 99 بيلگورور
شعله ليق تن بيرلاغم دُشتيـــدا سـرگردردان دميــنـ/ كوييا ييلى سموم اولغاج بولور بونداق قويونن

118 $\qquad$
ديديلار اول شوخ هردم اوشوقوب اويـد حيفــار/ اوي



دشــت اوزره ايگــار كوجى هيــون لار / آشــوبدا $1 . \Delta$ $\qquad$ دلبرا سيــندورما عهـدى يانمـاغيــل ميــــاقدين/

 |AA ................ هير دور ايلى بيداد دين كر مخلص ايستار سين مـدام/ كوب اياغيدن باش آلما كلبن خمنار ارا................ دوست لار بوگيجه واقف بولونگوز جيفغـاتورور/ انسزين آشفته جانم تن اويدا تاريقيب............... ديدى بو عجر بيرلا بوتمـاس ايـشُيم/ بـار دورور 119 تنغريم اريوق ايرسا كيسّيم................................. ديدى كه بير گون قيلوبـان جـــن عــــام./.اينــداب


 ساحییى سلاسلى لطفينى حق سارى چحكتى / مجاز اولاندى حقيقت غه منتها بولدى....................... 1 الـى

IAF
سارى يولداب
قايسى صيدى كيم سين انى آولابان/ قوشجى تا lar شـلاب طبل چاليب قاولابان

قتل ايشسى كا حــون يانيــدن جكتـى تــغ. لباشـــين 10. آنبنگ جإماف ايجون بيدريغ قتل قيلد نبی كونگلومى بات بير كفـن ديكمـاى ايكين/ اوقلارينُ دين قالديلارجان برده سـيدا iry $\qquad$ قتليما حيقتى ايتاك بلكا اوروب تيغ جكيب/ قان vF تيكاردين ابار ايركين ايتاكين اول جلاد .............. قتليما فول شيماليب تيغ نى جيكما كه قيلور/ قتل ivr $\qquad$ بولاد فليجدين بورون اول سيم بيلاكي
قدحغه باده تريـاقينى تاشقونجـه قوى اى ســاقى/
 149 تاشيبتور.

قزيق كول تابى يوق آنجا كه سنجاب/ يوق التايى 11 . $\qquad$ جه يالغان شعلغه تاب
قـوروق جـسميم اوتـون ديــى دور بــلا دشـتـيدا قاشقالغان / اونعــا اوتكانكــدا هجـران كاربــنى lar املى اوت سالقان

قوم و خيلى كه بندم ابـرديكلار/ نـى ديـسام سـر A فكندم ايرديكلار قوياشغه كه قيزارماق كاه سارغارماق ايرورآنـدين / كه صنعونـ باغيدا باراول صـفت يوزمينـى Gr

كل رعنا.
ڤيلدى باغيشدا اولتوروب بنياد/ شـه دعاسـين كــ irs حرخ كهنه نهاد قيلـيب هر يـــرانى بيـر نــوع تعـبير/ بيرى بيلماى A نى نوع اير كاننى تقدير
كـافر و مومن سارى قيلـسانكى ســاغينج/ نى آنـنـا iry ياس و نى مونينگ كونگلنى تينج

صبح جون ايستى صبا ايجكل تــدح كـبم بولماغونــا
سبين و كوب ايستوركوسى بو باغ دوراندين صبا... 9 وري صبر و قـرار و هـوش آلمـاق ليغنـك نيـدور.لاى $1 \cdot V$ جانلار آفتى سنكا جانبم دورالقولوف.................. صدف كون حوض ارا هر سوآقيب سـو/ بوسـود 189 دين مبكريكان فطره دورانجو.
ضعفم ايجره تصر تاميغا تابانغان ديك دورور/ هر
 IFA

ضعف وقتى كوبيدن حيقماف تختيّل ايلاسام/ايكى V4............... ضعيف تن داغمينكدين نور ايـسكى بولغـاى داغ|

 IIA ................................................... VI .......... عصيانى كوب نوايى نينك و يوقن اوتانى كي

 عين ضعيفيم دين قولـوم حــون فـول ديـدين اى دلبــريم/ قويمـا ايلكيمنــى كـــه قورقــارمين $\Delta \Lambda$ $\qquad$ غريب و كوب هويدا بولغوسى دور/ بـسى شــل IrA $\qquad$ غم غذاسى آراسيده قانى تركانه اياق / تور آنينى |F| $\qquad$ بيله تامسا توقوز اقسه اورتوز

فرخ اويقانـدى سـبكريب اويقـودين / كوزيـدين 189 اويغو اوحتى قيقودين
فلكى نيلوفريـدين خـشـمة مهراولـدى كــر بيـدا /
يوزونگُدين بيتدين اول جشمه قيلميش نيلفـر sr بيدا

قاصد ايلا ندروب انى فولداب / يانا كيلكان يولى

كبلارى خندان بولور كوزومده كورسا ييغلامــاق /
 lar كوروب
كوى تبكيرمان تاشين ايلاندورمق ايـستر باشـنگا/ llr .....

كونگلار ناله سى زلفنى كمندين ناكهان كوركار كاريا
ايرورانداق كه، قوشلار قيجقيريــنعايلار يـيـلان MA.

كور كاج
لطف ايلا كيل كه ممكن ايماس قيلماسـنـگ قبـول / sf يتماك تمام عمر عبادت بيلا سنگا. الليـك بيلـه التميـش غـه يتـى قدميـم / نى معنى 19 كه ثبت قيلمادى ايركين رقميم.............................. مجنون اتاسى ايگـانـى بيلـدى/ آه اوردى و آليغـا 1. $F$ يققلدى محتـرز بـول شعلة آه يمــدين ای كــل خرمنـى
 doF تاثيرى بار مست بولسام استانيگ بس منگا باش قويغالى لنى
 ملاحت بيرله توردنگّ سرو قدلار قــامتين يعنـى

 vo اتـاغليـغ ايـدى
مـى كلگــون توتـوب كلجهـره سـاقى / ايحرايـل 110 قويمايين بير قطره باقى
مين اولتوم ناله دين نازاو يقوسبدين يار آجمـاس
 lsf كوزلاريم سير كاگ ............................................. مين قاجان ديديم وفا قيلغيل منـا جور ايلادينـع / سين فاحان قبلدنگ فــدا بولغــل منگـا بولــدوم 48 $\qquad$ سنگا

كافرى كيم سين كبيى رخسار آتشناكى بـار/ اوت iv. سالوردين كشّور اسلام ارانى باكى بار ...............
 حجوق توتـوب رسـتم دسـتانى هـم اول لحظـ las

كو كوزور هجران حروفـى نتطـه سـين جــان هـر
طرف.ر ســين ســيزين يعنـى كـه قويـدوم داغ 19. $\qquad$
كونگلوم بولور غمينـ تونى هر لحظه فـايقولوق/
 كونگولكا عشق اوتى سالغاج شـراره / انـــا يـوق
 كوييگا تابماس نوايى يول رقيبى طعنـدين/ كوييـا اول ايت هورويتور ايلاب افسون هر طرف ..... .
 If. $\qquad$ كيردى بوركوت اورتاغه يعنى عقـاب/ ديـدى ای ایى $|r|$ $\qquad$ كيزارمين كوييدا ايـل لار نظـر حاليمغـه ســالغاى ديب/اكر اولتورسـا فـانيم رنگــى تـو فراغيــدا iv. $\qquad$
كيم تـلاب موندا تـايقونكز يوقـدور / تـا يــــور ir. يريمز وطن اوق دور
 مونگوداشــيب / تابــسا كــامى حيرماشــــيب
 lav

كر جفا قيـلسانگ بنكـا و قيلمــاسنـ داغـى وفـار

 IIF سر كذشُتيم آيـــــه مين.
 III.......................................................... حاصل
با بولوبان بارجه سى عزم ايتدى لار./ بزم غه مين 1.9
يتماس ايكاج يتى لار
يا شورون درديمنى ظاهر قيلدى افغـان عاقبـت / ايسراغان راز يمنى يايدى سيل مثّكان عاقبت....
بارقتل ايتكالى عشاقينى يازغورغان ايمـش / بيــر vV
 ياساب هر فصرنبك دوريد 1 باغى / كه بولغاى هر r. 0 كل اندين شب حراغى ...................................... بانا بير قصرنى ايـــلاب شــتايى / توشـاب كـافور 101 كون جنس خطايى
يدا تاشيقه قان يتكاج ياغين ياققاندين اى سـاقى / ياغا يامقور ديـك اشـكم جــون بولـور لعليـع $r \cdot r$. شراب آلود . يمرولور باشيمغه كويا كبم فلك خمخانه سى / اول
 يوز تومان خسرونى شيرين لعليفـه فرهــاد اتيـب /
 يوز لاف وفا اردونكى مينك تيـغ جفـا اوردونــى/ هV ... هر نيجه كه يالبارديم هيج ايسلامــاديك بـارى
 Y-1 .................................. قمر يابماق ايرمز مناسبا يوزيكــا آشــفته قاشــلار بولماسـا عاشــق نــاغو/ r.. بولديلار هرقايسى بير ديوانة زوليده مو............
 ايلادينك/ جان فدانك ای درد كبم جسميمينى 1.8 بامال ايلادينك

I9Y ............

نباتدين كيزاك ايستانگ ايجاردا بادة ناب / لبيكغـا 19. يتكاج اولور اول نبات لعل خوشاب .................
 19 يوق بيريدين خـاطر ارا جز المـبم....................... نى قاتيغ حال كه هجرنيـى كيجـه سـى اينكـلى قويماس / ييرانين الشُ ايلا نداكوك انين نعرة 111 يارب
نى قاتيغ حال كه هجرنيـع كيجــه سـى اينكـالى قويماس / ييرانين اشُ ايلا نداكوك انين نعرة ir. $\qquad$ نى نوع بلبل زار ايتماسون فغان كـه كونكـل / بـو
 نيعا يعلاب عنبرين ساحين كيسار هجران تـونى / اولما كيمنى انگالابان گـر شــمع توتمايـدور r.. عزا
ولى بـو طرفـه دور كــيم ، كـر فغــانى خرخــدين اوتسون/ كه اول ناز اويقوســيدن جيخماغونجـا 1.1 $\qquad$
 ايـرور جانميغـه اوت هم بـار حياتم آفتى ........

هركه بيجوك ييغدى انينـى ديكى قويـار.لـآرتــوق 90

ايسيرغان قوسار ايتلار يويار .................................
هرنه كه مأكول ايله مشُروب ايرور./كـيم ييكـالى Ar $\qquad$
هرنى كه اوكسوتسانگ آلور جاغدا نـرخ/ عــرض ifr $\qquad$ كونى بارجه نى تيكشار بو خرخ


## كتابنامه

ا. منابع فارسى،تر كى و ...
-آشَزیى دورة صغوى: كارنامه و مادة الحيوة، دو رساله از دورة صفوى، به كوشش ايرج افشار، سروش ، تهران، • عצI.
-/بوشتا، مصطفى كاجِالين، نگاه كنيد به نيازى و محرم گوزل دير. -/خترى كبير، اخترى مصطفى افندى، به اهتمام احمد كيرك كليج و يوسف سانجاک، تورى ديل كورومو ياييمارى، آنكارا، ج. ج. -ITOV اولين سنرای /يران و هلند، ويلم فلور، طهورى، تهران،
 -/يران از ديله سياحان اروپا يیى از قديمترين /يام تا اوايل عهل صغويه)، حسن جوادى، تهران، بوته، IYVA.
-/يران در زمان شاه صغى و شاه عباس دوم، محمد يوسف واله قزوينى اصفهانى، بهاهتمام .IYV. محمدرضا نصيرى. تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، -/يرانيكا، (ا/بر/هيم ميرزا"، ماريان سيميسون، دانشنامة /يرانيكا، زير نظر /حسان يارشاطر، بنياد /يرانيكا، جزوات چِا پیى و در انترنت.
-/يرانيكا، (ابدرالدين، ابراهيم"، سلمان بايوفسكى


- بررسىهاى تاريخى ״چجند سند تاريخى" محمدرضا نصيرى، شماره ه، سال يازدهم،rorه. (حاشيغ تركى نامة اعتماد الدوله ايران به صدر اعظم عثمانى).
- برهان قاطع، خلف تبريزى، محمد حسين بن خلف تبريزى، باهتمام محمد معين، اميركبير،

تهران،
-تاريخ بخارای نرسخحى، ابىبكر محمد جعفر نرسخى، چابٍ مدّرس رضوى، تهران، توس، .
-تاريخ بيهقى به تصحيح دكتر على اكبر فياض و دكتر غنى، چابٍ اول، تهران، جآپخانه بانک ملى، ITYF
-تاريخ طبرى تاريخ الرسل و الملوك، محمد بن جرير طبرى، ترجمه ابوالقاسم پاينده، انتشارات اساطير، تهران،
 -تورنان كنجهاى، ازبان تركى در دربار صفويه در اصفهان"، در صائب تبريزى: شاعر وسيع مشرب، بهاهتمام محمدعلى حسينى، نشر دنياى نو، تهران،

 - دستور الكاتب فى تعيين المراتب، محمد بن هندوشاه نخجوانى، به اهتمام عبدالكريم على اوغلى عليزاده، 「 ج جلد، مسكو، 19V\&.

- ديوان منوجهرى، تصحيح محمد دبيرسياقى، جاب ينجم، تهران، IFAF - ديوان نوايی، جابٍ گوناى كوت ، آنكارا ا....

 - سبعُٔ سيَّره، امير عليُسيرنوايى (رجوع كنيد به بخشُ لاتين).
- سنگالע، فرهنگّ تركى به فارسى، ميرزا مهدىخان استرآبادى، ويرايش روشن خياوى، نشر

مركز، تهران، IYVF

- سنگالخ، محمد مهدىخان، جاتٍ عكسى به كوشش سر گرهارد كلاوسون، نگاه كنيد به

كلاوسون.

- سير غزل در ادبيات آذربايجان، آزاده رستم اوا، ترجمة نادعلى پايان، تبريز، بى تاريخ. -صائب تبريزى: شاعر وسيع مشرب، مجموعة مقالات، به اهتمام محمد على حسينى، تهران،

دنياى نو، 1rAA.
-صحاح العجـم (نسخة غازان)، به اهتمام غلامحسين بيگدلى، انتشارات وحيد، تهران، צ\&r. -صحاح العجم، هنلوشاه بن سنجر صاحبى نختجونى، به اهتمام غلامحسين بيگلـى، مركز نشر دانشگاه، تهران، اءץו.

- ظفرنامه، شرفالدين على يزدى، چابٍ محمدلوى عباسى، تهران، \& -غياثاللغات، غياثالدين محمد بن جلالالدين بن شرف الدين رامبورى، بهكوشش منصور تروت، اميركبير، تهران، - فرهاد و شسيرين، نوايى، اينجلمه و متن، گونى آلیاى تكين، ترك ديل كورومى ، آنكارا، 199F. - فرهنگى آذربايجانى فارسى،، بهزاد بهزادى، فرهنگ معاصر، تهران، IrAr. - فرهنگ تركى - فارسى تأليف پرويز زارع شاهمرسى ، نشر اختر، تبريز، IYAV. - فرهنگ لو روس عربی، خليل جُرّ، ترجمه سيد حميد طبيبيان، اميركبير، تهران، YYV\&، جلل. - فصلنامه تخصصى سبك شناسى نظم و نشر فارسى، (ابررسى روش كار فرهنگهاى دو و سه

زبانه فارسى- تركى- عربى"، على صباغى، سال جهارم، شمارة اول، بهار، • وr. - فهرست نسخههاى خطى كتابخانة مركزى دانشگاه تهران، محمدتقى دانشيرّوه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، • •IMF، جلد دهم. -القاب و مواجب دورة سالاطين صغويّه، محمدنقى نصيرى، به اهتمام يوسف رحيم لو، مشهلد دانشگاه فردوسى، IYVI. -كويش ديرين مردم آذربايجان، (رساله در بيان اصطلاحات و عبارات جماعت تبريز )، رحيـم رضازاده ملك، آذرى، تهران، IYVV
-لغت /خترى، مصطفى بن شمسالدين القره حصارى الاخترى، بيروت داراحياء التراث العربى، 19Ar.
-لغت حليمى، لطفاله بن يوسف الحليمى ، جابٍ ادم اوزن، تورك ديل يايينارى ،آنكارا، .r... 9
-لغتنامג دهخدا، على اكبر دهخدا، زير نظر محمد معين، موسسه لغتنامه دهخدا. -ليلى و مجنون، نوايی، حاضيرلى ين اولو جليكى ، ترك ديل كورومى، آنكارا، 1998. - مجمل التواريخ در تاريخ انتراض صغويان و وقايع بعل تا IY•V هجرى، مرعشى صفوى، محمد خحليل، چچابٍ عبَاس اقبال، شركت سهامى چِابٍ، تهران، IYYA. - منتخب التواريخ معينى (از نسخهُ زان اوبن)، نطنزى، معينالدين، به كوشش بروين استخرى، تهران، اساطير،

- منشُات سليمانى، دبيران دبيرخانه شاه سليمان صفوى، به اهتمام رسول جعفريان، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى ملى، تهران، IPAA ( نويسنده اين اثر محمدرضا نصيرى است. نگاه كنيد به مقدمة فرهنگ نصيرى). - ناموارة دكتر محمود افشار، ״ ملاحظاتى دربارة زبان كهن آذربايجان"، تهران -نيازى، نوايى نين سوزلرى و جغتاى تانيكلار (نيازى در بخش لاتين).
Y. منابع لاتين

Akhteri, Mustafa Effendi. Akhteri-i Kebiri, Hazirlayanlar Ahmet Kirkkliç \& Yusuf Sancak. Ankara, 2009.

Alessio Bombaci, Histoire de la Litérature Turque, Paris, 1968.
Allouche, Adel. The Origins and Development of the Ottoman-Safavid Conflict. Berlin, 1980.

Anonymous, "Memoire de la province du Sirvan," Lettres curieuses et edifiantes, vol. 4. Paris, 1780.

Anonymous, A Chronicle of the Carmelites in Persia. 2 vols. London, 1939.
Bastiaensen, Michel ed. Souvenirs de la Perse safavide et autres lieux de l'Orient (1664-1678). Brussels, 1985.

Bedik, Pedros. Cehil Sutun, seu explicatio utriusque celeberrimi ... in Perside Orientis. Vienna: Leopold Voigt, 1678, translated into English by Colette Ouahes and Willem Floor as A Man of Two Worlds. Pedros Bedik in Iran 1670-1675. Washington DC: MAGE, 2013.

John Bell of Antermony, Travels from St. Petersburgh in Russia, to various parts of Asia. 2 vols. Edinburgh, 1788.

Bodroligeti, A. "On the Turkish Vocabulary of the Isfahan Anonymous," Acta Orientalia Hungarica 21 (1968), pp. 13-15.

Bosworth, C.E. The Ghaznavids: Their empire in Afghanistan and Eastern Iran 9941040. Edinburgh, 1963.

Bushev P.P. Istorija posolstv i diplomaticheskikh otnoshenij Russkogo i Iranskogo gosudarstv v 1586-1612 gg. Moscow, 1976.

Carmelites, see Anonymous.
Cartwright, John. The Preacher's Travels. London, 1611.
Chardin, Jean. Voyages. ed. L. Langlès, 10 vols. Paris, 1811.
Chelebi, Evliya. Travels in Iran and the Caucasus, 1647 \& 1652, tr. Hasan Javadi \& Willem Floor, Washington DC: MAGE, 2010.

Clauson, see Muhammad Mahdi Xan.
Della Valle, Pietro. Les Fameux Voyages. 4 vols. Paris: Gervais Clouzier, 1664.
Doerfer, Gerhard. "Turkic Languages of Iran", in Lars Johanson and Éva Á. Csató eds., The Turkic Languages, London, 1998.

Du Mans, Raphael. Estat de la Perse en 1660. ed. Ch. Schefer. Paris, 1890.
Ercilasun, Ahmet Bican. Türk Dili Tarihi, Ankara, 2011.
Floor, Willem. The Afghan Occupation of Safavid Persia 1721-1729. Paris: Peeters, 1998.

Floor, Willem. "The khalifeh al-kholafa of the Safavid order," ZDMG 153 (2003), pp. 51-86.

Floor, Willem. The Rise and Fall Nader Shah. Washington DC: Mage, 2009.
Gandjei, Tourkhan. "Turcica Agemica" in Festschrift Andreas Tietze zum 70.Geburtstag in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (1986), pp. 119-24.

Gopal, Surendra. Indians in Russia in the 17th and 18th Centuries. New Delhi, 1988.
el-Halimi, Lutfullah b. Ebn Yusuf. Lügat-i Halimi. edited by Hazirlayan Adem Uzün. Ankara, 2013.
Hoseyni, Mohammad `Ali and Karimov, Pasha. Xvii Osr Azarbaycan Lirikasi (Antologiya) (Baku, 2008).
Ibrahimov, Nazim. Min Beş Yüz Ilin Oğuz Şeri: Antologiya, 2 vols. Baku, 1999.
Imani Tale, Badā'e al-loḡat, ed. A. K. Borovkov, "Badā'i al-lugat." Slovar' Țāli" İmänī Geratskogo k sochineniyam Alishera Navoi, Moscow, 1961.
Javadi, Hasan. Persian Literary Influence on English Literature, Mazda, Costa Mesa, 2005.

Javadi, Hasan. "Azeri Literature," Encyclopedia Iranica.
Janhunen, Juha ed. The Mongolic languages. London: Routledge, 2003.
Kaempfer, Engelbert. Amoenitatum Exoticarum. Fasciculi V, Variae Relationes, Observationes \& Descriptiones Rerum Persicarum. Lemgo, 1712 [Tehran, 1976].

Kaempfer, Engelbert. Die Reisetagebücher Engelbert Kaempfers. ed. Karl MeierLemgo. Wiesbaden, 1968.
Lessing, Ferdinand D. Mongolian-English dictionary. çeviren, Günay Karaağaç. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları, 2003.
Maksimov, Konstantin Nikolaevich. Kalmykia in Russia's past and present national policies and administrative system. Budapest/New York: Central European University Share Company, 2008.

Manucci, Niccolao. Storia do Mogor or Mogul India 1653-1708. tr. William Irvine. London, 1907.

Membre, Michele. Mission to the Lord Sophy of Persia (1539-1542) tr. A.H. Morton. London: SOAS, 1993.

Mestre Afonso, Viagens por terra da India a Portugal ed. Neves Aguas. Lisbon, 1991.

Mirot, L. "Le séjour du Père Bernard de Sainte-Thérèse en Perse." Études Carmélitaines 18 (1933), pp. 213-36.
Morton, A. H. "An introductory note on a Safawid munshi's manual in the library of the School of African and Oriental Studies," BSOAS 33/1970, pp. 352-58.

Muhammad Mahdi Xan, Sanglax. A Persian Guide to the Turkish Language. Introduction and Indices by Sir Gerald Clauson. London: Luzac, 1960.
Navoiī, Alishir, Săbăi săyyar / Ălishir Năvai năshirgă tăyyarlighuchi, Israpil, Abduqăyyum Khoja ; muhărriri, Răhimtulla Jari, Ürümchi : Shinjang YashlarÖsmürlăr Năshriyati, 1991.
Nasiri, Mirza Naqi. Alqab va Mavajeb-e Dowreh-ye Salatin-e Safaviyeh ed. Ebrahim Rahimlu. Mashhad, 1371 translated and with commentary by Willem Floor as Titles and Emoluments in Safavid Iran. A Third Safavid State Manual. Washington DC: MAGE, 2008.
Niyazi, Nevayinin Sözleri ve Çağatayca Taniklar, Hazirllayan Mustafa S. Kaçalin, Ankara Dil ve Tarih Yüksek Kürumi, 2011.

Olearius, Adam. Vermehrte newe Beschreibung der Muscowiticshen und persischen Reyse, ed. D. Lohmeier. Schleswig, 1656 [Tübingen, 1971].
Pavet de Courteille, Abel. Dictionnaire turk-oriental : destiné principalement à faciliter la lecture des ouvrages de Bâber, d 'Aboul-Gâzi et de Mir-Ali-ChirNevaï. Paris, 1870.
Radloff, W. Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte. 4 vols. St. Pétersbourg, Commissionnaires de l'Académie impériale des sciences, 1888-1911.
Redhouse, James, Redhouse Yeni Türkçe-İngilizce Sözlük, Istanbul, 1968.

Richard, Francis ed. Raphael du Mans, missionnaire en Perse au XVIIe s. 2 vols. Paris, 1995.

Rieu, Ch. Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum. London, 1879-93.

Roemer, Hans Robert. Staatsschreiben der Timuridenzeit. Wiesbaden; Steiner, 1952.
Sanson, M. Estat present du royaume de Perse, Paris, 1694.
Sebastián, Pedro Cubero. Peregrinación del Mundo. Madrid, 1943.
Sherley, Sir Anthony. Anthony Sherley and His Persian Adventure, ed. Sir E. Denison Ross. London, 1933.

Simpson, Marianne Shreve. "Ibrahim Mirza," Encyclopedia Iranica.
Smith, Ronald Bishop. The First Age of the Portuguese embassies, navigations and peregrinations in Persia (1507-1524). Bethesda, 1970.

Stanley, Lord. Travels to Tana and Persia by J. Barbaro and A. Contarini 2 vols. in one. London, 1873 [New York, n.d.]
Tenreiro, Viagens por terra da India a Portugal ed. Neves Aguas. Lisbon, 1991.
Usmanov, Mirkasym. "Documents of Russian -Eastern Correspondence in Turkic languages And Their Significance in the Science of Sources" International Journal of Central Asian Studies 1/1996.
Vámbéry, Herrmann. Čaghataische Sprachstudien, Leipizig, 1876.
Walravens, Hartmut ed., Bibliographies of Mongolian, Manchu-Tunguz, and Tibetan dictionaries. Wiesbaden: Harrassowitz, 2006.
Woods, J. E. The Aqquyunlu: Clan, Confederation, Empire. A Study in 15th/9th Century Turko-Iranian Politics. Minneapolis and Chicago, 1976.
http://www./fa/VEWSSID/J_pdf/28913901116.pdf
http://www. iacd.or.k/pdf/journal/01/1-02.pdf
Dictionaire Turc-Français par Barbier de Meynard
http://www.lexilogos.com/english/ottoman turkish dictionary.htm

Safavid state, to wit that of the majles-nevis and to a lesser extent that of the monshi al-mamalek. Other influential family members were Hatem Beg Ordubadi who was grand vizier from 1591 to 1610 , and his son Mirza Abu Taleb, who was grand vizier from 1610 to 1621 and from 1632 to 1634. All this shows that the Nasiri family was one of the leading bureaucratic families throughout the entire Safavid period and one with the expertise and knowledge to write these and similar books.

Russian cities. The last section, with 17 folios and 756 words, concerns the Kalmyk language, which is not a Turkic language, but belongs to the eastern group of Mongolian. Unfortunately, five folios at the end of this section (189-193) are missing part of the page, and having no second manuscript, the reconstruction of the missing words has been difficult.

Not much is known about the main author, Mohammad Reza Nasiri, apart from the fact that he was majles-nevis of Shah Soleyman. His son, son `Abdol-Jamil Nasiri writes that his father had worked two decades on the dictionary and when he died it was unfinished. This puts the likely date of composition around 1700, because Mohammad Reza Nasiri became majles-nevis of Shah Soleyman (1077/16661105/1694) in 1097 hijri (1669) and died in 1104 hijri (1693). Abdol-Jamil further writes: "he [my father] collected difficult Turki words, in groups of Rumi, Chaghatay, Rusi as well as foreign and Khata'i words and composed a book in various chapters." Among these books he mentions the Loghat-e Agha, meaning Abushqa.

Mohammad Reza also wrote a book entitled Kafsh al-Ayat-e Qor'an-e Karim. Apart from this book and the dictionary, which he intended to call Monshe'at-e Sulaymani, he wrote another book on the art of secretaryship and how to write royal letters and edicts. The part of the introduction of this book dealing with Turkic languages has been copied and inserted into the introduction of the dictionary. Mohammad Reza Nasiri could finish neither of these two books. Therefore, his sons considered it their filial duty to complete their father's work. The dictionary was finished by Abdol-Jamil and the book on the art of secretary by Abol-Qasem. This book has been recently published by Rasul Ja'farian under the title of Monshe'at-e Soleymani.

Father and son belonged to the influential bureaucratic family of the Nasiris, who came from Ordubad in Azerbaijan, which in the 17th century obtained quasi hereditary and almost exclusive control over some of the most important offices in the
the court and the army, but it was also used in poetry, even by renowned poets who usually wrote in Persian. The Safavid shahs, many of whom wrote poetry in Turkish themselves, promoted its literary use. Moreover, Turkish was used in the court's official correspondence, both for internal and external affairs.

It is, therefore, no surprise that its authors, Mohammad Reza Nasiri and his son Abdol-Jamil were respectively, majles-nevis the head of the Dar al-Ensha, the royal secretariat and a member of the same institution. At least since the Sasanian period it was common that the royal secretariat had a multi-lingual staff. The same was the case of the Safavid royal secretariat, which, among other things stressed the importance of having secretaries that knew Turkish. `Abdol-Jamil Nasiri, wrote in the introduction of the Farhang-e Turki: "Because much correspondence arrives at the royal court from the Turkish, Kalmyk and other Turkic kings it is necessary to translate that into Persian and, therefore, it is necessary to know difficult Turkish words."

The dictionary begins with a fairly long introduction about the sources of the book and the reasons why Mohammad Reza Nasiri, Abdol-Jamil's father, decided to compile this dictionary. This is followed by a grammatical essay on the differences between the Chagathay, Rumi and Qizilbashi languages. The rest of the manuscript consists of the dictionary proper, which is divided into four parts. The first and largest part ( 102 folios and 4,496 words) concerns Chagatay, which in its presentation follows Abushqa in that the meaning of difficult words are shown in Chaghatay poems, mostly by Amir `Alishir Nava'i. The second part (49 folios and 2,258 words) concerns Rumi or Ottoman Turkish. Here, as in the remainder of the book, no poems are given to explain the meaning of the words. The third section ( 14 folios) provides 230 words of Qizilbashi or Azarbaijani Turkish. The fourth section (3 folios and 141 words) is in so-called Turki-ye Rusi, which is Volga Tatar, a language also used by the Russian Tsars to correspond with the Safavids. The practical nature of this section is evident from the listing of the names of the Russian months and of relevant


#### Abstract

Among the MSS of the Tehran University Central Library there is a TurkicPersian dictionary that the late Mohammad Taqi Daneshpazhuh catalogued as no. 8636.

The manuscript does not have a name and Daneshpazhuh listed it as "Farhang-e Turki" This unique manuscript consists of neatly written 193 folios, in which Turkic entries have a line in red ink over them. Chapter and sub-chapter headings are written in red ink. The manuscript is important, because it is one of the earliest TurkicPersian dictionaries written in Iran. After Abushqa it is the second Chaghatay dictionary, and it adds many new words. Furthermore, it is one of the first dictionaries of Azerbaijani Turkish and also the first dictionary of the Qalmuq language, preceding European wordlists by some decades. Until now, this manuscript has remained unpublished and its existence was only known through a disparaging remark by Mirza Mehdi Khan Astarabadi, the author of the Sangalakh dictionary.

This manuscript is also important for other reasons, because it demonstrates that Turkic languages played a much more important role in Safavid Iran than what is generally thought. Azerbaijani Turkish in particular (known as Qizilbashi at that time) was widely spoken and written in Safavid Iran. It was not only the language of


## Farhang-e Nasiri

# A Dictionary of Chagatay, Rumi, Qizilbashi, Tatar \& <br> Kalmuk into Persian 

By<br>Mohammad Reza Nasiri \&<br>Abdol-Jamil Nasiri (circa 1700)

Edited from the original MS

## By

Hasan Javadi, Willem Floor<br>\& Mustafa S. Kachalin

## Farhang-e Nasiri

A Dictionary of Chagatay, Rumi, Qizilbashi, Tatar \&<br>Kalmuk into Persian<br>By<br>Mohammad Reza Nasiri \&<br>Abdol-Jamil Nasiri<br>(The Scribes of the Secretariat of Shah Soleyman Safavi)

> By

Hasan Javadi, Willem Floor

$$
\&
$$

Mustafa S. Kachalin



[^0]:    

[^1]:    ا. شاه از فرموده خود ابا كرد و از اين رو خطا كرد.
    
     آنهايى كه در آسمانند از نعره يارب آي آسايش اين شعر در ابوشما بدين صورت آمده است:
     ييرالين انـى ايلا اندوه كوى انين نعرة بارب
     جند شفتالو و در بعضى برى

[^2]:    r. "إِز" در عربى به معنى "غاز" است. كلمة "دغـاب"
     بودند، نبود.

[^3]:    ا. "اوغل اوغلى" اصولا بايد "نوه" باشد نه "تبيره".
     كوزن كوهى است.

[^4]:    r. "سرش" مخفف "سريش و سريشم" است.

[^5]:    I. كذا فى الاصل و منظورش فـو فصل الكاف است. r. منظور مولف "كرْه" خر است.

[^6]:    . . "جر " به معنى كودال و "سيبه" هم به معنى سنگر و r. "تَرغ" نوعى از كـياه كه به انبـومى رويـد و بغايـت سبز و نازك باشّد.

[^7]:    ا. تلفظ اين كلمه معلوم نيست ونصيرى آن را با كسره
    
    
    

