


$$
\therefore>
$$



 8, م家
 :7 \%

كل,

## فهرست

.

## 

2رى زبان ادبى و نوشتارى منطتّ به شهول افغانستان، ايران، تأجكستان، تركبه، عراف
 غربي افغانستان بوده و بـ علت فهـاحت و سهولثهاى هجايعى كى در اين زيـان موبــود
 المروزى خود در آمدء اسـت كه ميتوان آن را زبان ميانبى منطته نـيرد. اكنون كه طبع جديد دايرة المعارف آريانا بعد از سالهاى متمادى در دست تـدوين و
 درى، فارسى، فارمى ميانه و فارسى كلاسيكت را با در نظرداشانت تهغيقات بجديد در اين عرصه در جلد جهارم دأير المعارن آريانا دور دوم طور مستئد و علمى جـابِ و







 برههعى از زمان در مورد ريشه زبانىى كه حر اين خطة باستانى از قَنها بـ اينـو بـه آن

تككلم مىى كتند و مىنويسثد؛ مانتد زبانٍ فردوسى، زبان مولانا، زبان بيدن و سـاير شُيرين ستنان زبان درى بالاخره جوابِ علـى، دقيق و مستند را با ذكر منابع و مآخـذ ارائــ

نـايل






 دارند، زيرا الين اداره اراده نموده است وانعيتتهاى تاريخى و علمى ت تحقيقـي رادر مورد زبان درى در جللد جهـارم دأيـركالْمعـارف دور دوم تعــت عنــوأن پزبـان دري،

 نسلهاى آيئده ادا و بر ايى زبان ايتن خطةء بالستانى خحلمتى نهوده بالثـل ادارة مركز داير هالمعلرن از تو جه دانشمندان و اهل رشته در مورد، فبلخ اظظهار سهاس و امتنان نموده و أز تمام متخصصطان رشته صميـانث هىى طلبد تأ جهث نيل به اين مأمول مسؤ لانه و حـادقانه مـكـارى نمـوده هر جـه زودتـر بيــنـهاذات و نظر يـات علمـيى،
 متخصصسان رشُتـ با ذكر منابع معتبر علمى جههت غنتى سازى معالذ أرانه شلده بـ كهـال
أمتنان بذير فته ميشود.

رنيّس بر كز دايرةالمعارف 'آريانا
سر محتّق ثُويا بوبيل

## مقدمـه


 مسواره در حال تحول و دتر گونى استْ. بايد دانسـت كه دور شــدن بـك صـروت

 مسققين خأرجى زبانتُناسى تاريخى، تحقيقات قابل تو جهى بر روى زبانهاى آريانى



 شود، به مـين دليل ثحقيف در تاريخ زبان درى يكك ضرورت مرير مبرم است.




 كه درين مورد نگارش يانته موافق هـستم و تمـام نكـات مئبـت آن را در ايـن رسـاله


زبانشناسي بكك مسألث تخصصي اسست و مربـوط بـ آنعـده زباتشناساني ميـشودكه بــ

 سختلفٔ تاريخ بردسى كند، زيرا الو نمبداند كدأم صدايى زبان باستانى در كدام هـجا به


 موصرف در صفحi كى درى در قرن بيش از السلام ومحتملاّ در ترن اول هجرى شـكل ابثدايمي دائمـت كــ بأيد آن را صورت متوسط سغدى و بهلوى بارنى خراساني خواندا
 بدينسو در بين زبانشناسان جهان ثنبيـت و تايمم شيده استـ توجهى نكـرده المــت. زيـرا




نظـر علمـي كـه در مـورد موقـت زيـان درى از تـرن 14مـيلادي تـا امـروز در بــين


 ايمل بنونيست در مورد زبانهاي الفغانستان خحصوصاً در مـورد زبـان درى بـه وضـا-حت

[^0]












 نيز جز برایى مثخصصان قابل نهـم نخوإهد بود .


 زبان درى يرداختخه شُده استـ.

 كرد زير ا:



 آثار مكتوبى به رسم اليخط هايى متنوع در دست انست كه فواعد تحول آن رادر طول . .
 ميشود.

زبانتُناسان براى زبانهایى آرياني سه دورة تكاملمى را قايل شُده اند كه برويت آن زبان
درى در موقف ذيل ترار دارد:
 تاريخى آذ درين دوره كتيبه هأى فارسي باستان به خطط ميخى است. - دورة ميانه از نظر تاريخی، باروى كار آمدن ائـكانيان نــروع و در حـلـود ســ

 - و دنبالة طبيعى و صورت تحول يانتّ نارسـى باسـتان اسـتـ و متجـنان از متـون بهلوى اششكانى كه بانتى نيز ناميده ميشود ميتو ان استفاده كرد.
 درى، فارسى و رسم الحخط سريليك برانى زبان تاجكى است. زبان درى يغانه زبان آريايي است كه السناد تاريخى اين سه دوره را دارا ميباششد. وألسلام

دكتور خخليل الهُ اورمر
كابل -

## زبان درى


 آن در دسترس است از آريارمغ (Ariaramna) بدر نياى داريـوشَ بـزرگپ اســت.




 فارسي ميانه جندان اختلاف نداشتا الما لز سه جهت متمايز بود:

اول) از جهت تغير برخي از آواهاها
 عربى وأم گرفنه شده بودند.
سوم) از جهت تغيير معنا از كلماتى كه به اثر تغيـير الوضاع سياسى، الجتماعى و دينى به وجود Tآمده بود.







آنها در دورة ميانه و باسسانى معلوشاتى در دست نيسـتـ.


| آريانى مادر تقريبأ . . . |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| زبانهأى غربي <br> (ير سيگّ) | زبانهاي شر تى (باخترى) | دور0 هأى زباتهاي آرينتي |
| هيدى، فارسى بأستان | اوستا، ساكىى | دورة باستا |
|  | باخترى، سغغدي، خخوارزمى، ساكي | دورة ديانه |
| فارسس كالميك | - | دور: كلاميك |
| تإجكي، درى، فأرسّ |  يزغلامى، واخخى، اششكاشبي؛ بغنّبی، شُغنى... | دورها معاصر |

نظر يات متغاوت دانثــمنلان در مورد منشأ و ريشة زبان درى
 اصططلا حات و نامگُذارى مروج در فلولوزى آربانى كه از طرف زبـانشـناسـان وضـع ترديده باد آرشوبيم:


- فارسى(ظارمس معامر ): زبان رسـي جمهوري امسلامى ايران.

 است كی در اواخر دور: سـاسانى به صورت زبان گِنتاري در تيسفون رأيج شسـه بـود.





 "Neu persische Schriftsprache .

 دورة اسـلامى (ترن مفتم ميلادى) دوام داشُتـ.
 (Encyclopædia Iranica, Vol. I ,p.s.r; A. Efimov, V.S. Rastargueva E.N.Sharova; in: Osnova iranskogo jazykoznanja Novo iranski jazyki. Moskva, 194r, p.s; Osnova iranskogo jazykozmanja Drevne iranski jazyki. Moskva. 14ヶr, p.ı^;M.U.Oranskii, ı4ィ4,p.r9-TT ; Lazard 1444 ,pp














 (TH.


 , ال به مناي مطلثق زبان آرينانى آر رده (زبانهایى فارسى يعنى زبانها'ى آريانى)، ولى بـار








 ماوراهالنهر و مناطق خاورى نفوذ كرده الستـ.























 داتشعند فرانسوى الستاد زبانظ فارسمى بر وفيسبور زيلبر لازار كه دستّر زبان فارسـى آن به زبانهای انگليسِي، جرمنى، روسى و ديگ, زبانهاى جهـان تر جهـه شـنده السـت و در



 نـغستين النُعار فارسـي در سال .





 (يهارم هجري) به بهد رونت آريانى تبار تمامى وظايفى يكك زبان فرهنگى را انتحام ميدهد.





ناميله ميشو, د. در ثرنهاي بعل، استفاده از زبان فارسي به عنوان زبانَ دربار، زبان ادارى و زيان أدبى در گـتردة بسيار فرا اتر از محدودة سرز مينهاي آريانى رواج يافت.











 -Rastorgueva 190:, 197r; Lazard). زيـادى :بـا ز.
 در الفغانـسـان مـنع







كرده ميرود ( karda merawad)، (دارد مى كند)، هاضى كرده ميرفـت)، كـرده
 (karda xvāhad bud) (mebās̄ad


تحت صنوان: رمنـاى زبانهاى ايرانى بلد دوم س س.










 تظريات نويسندة آن و نظريات دانشـيندان الروبيى، المريكايى، اتحادشوروى سـي




 زنهه و مورد استعمال است و هر گَز عوض وازَه فارس استعمال نـنده السـت. بهـار در
 تبيلة برثوه بوده و آن سرزمبن خر اسالن امروزى اسـت كه أز مسر قي به صسحراى اتـكث





 تكاهل وازُة par0ava زبان فارسى باسشائ را نيبر گّ و حسن رضايى باغ بيلى طـور

زيل نشان داده اسـتي parӨava- > *parhav- > pahlav-"


 ثارت بارسى و وبار تى بارسى شـلـه نميتواند.
 درى ميبانثل، مشاهلـه ميخردد كا




 است و سحدود اريانا ديله شود: احمدعلي كهزاد رساللأريانا و مميجنان مير غلام

مسحل فبار. افغانستان به يكك نظأر. مع؛ نجيب الش توروايانا ستر ابوون و آريانـا و



 ثيلادى قرنها فاصله است و در أين ملدت اين كتابب سينه بـه مسينه حفـظ شسـنه

















 زنده بود و سجس به تدريج رو به بخابوشى نهاد (ـسسن رضايمى باغ بيدي. دستور زبان







 ،(Gershevitch)،(W.B.Henning)،(G.Morgenstierne) ليوششيثخ (Sivshitz)، سـنبلين كامنـسكى)، Stiblin - Kaminski، هرماتـا (Nicolas Sims-Williams) هرمبـا هـخ (Harmatta) (Hombach)




 Henning W.B. The Bactrian inscrtion, BSOAS, rr, 199.,pp.fv- 80 ; : Sims Williams A note on Bactrian Phonology BSOAS, FA, 14A0,pp. III11s; Morgenstierne G. Notes on Bactrian Phonology BSOAS, rriav-, pp.iro-iri; Necolas Sims Williams A note on Bactrian Phonology
 osnovy iranskogo yazykozaniya, moskva, 1axr,pp.rif-TF\&)



 النون صسادفي، تهران ص99 محسن ابوالقاسمي زبان فارسى و سر گذشـــت آن ،
 ديده نمينّود.
 (syntactic) بــ وضـاحت ارتبـاط جنبتبكـى (نَسْبى) (morphology)

 مسأله از طرف نويسنده بيشتر از دو سال، تحفيقي صورت تُرفته است: باشختــري: kaldo malo ayado
 اشيكاشتسى: kadi madak oyal كادى شدكك اغلز

 آخر نه يـيـوده استا


 اثرى كى خطط باخترى بر آن نوشته سُده اسـت مريوط به اوأخر قـر ن نـوزدهم هـيلادى
 (Civilization of Central Asia UNESCO Paris, 199 r


رسيلـه ).

در اين جا سؤال بيدا ميشود كه اگكر اين معلومات واقعيت دائتث باشلد بس زبـان درى



 شرقى زبانهاى آرياتى دورة ميانه اسست و هر دو زبان هـز مان قابل تههيم بـيد. طـورى

 ميلادى در قدرت بوده زبان بـانخترى در بـين مـردم رابـي بـود ودر موجيديـت زبـان



 آغاز شده امست. بنابر روايـت تاريخ سيستان كه معتبر ترين منع در اين زمينه اســت و

 هرات به نام حتظلة بادغيسى بود.
معتبر ترين نظرية معرح شذه بيرامون بيدايش زيان درى: مسأله تحقيَ تاريخ و منـئأ




 كيرواية

 زودى از ميان نرفت و تا ملتها نفوذ خود را در اجيرايى امبر دولتتدارى حفيظ كـرده

 فارسى مياتّه راه يافتّ.

















YOQ - Y. 乡



اعلان كرد.


 معنا داده اســت.

 شـده اسـت. زبان درى در دور
 دري سخن ميگُغتند.

گر جه زادة هيندم فروغ هسشم من امست
; خأكّ باكث بخارا و كابل و تمريز
اتكر جه هندى دو عذّوبت شتكي اسـت
طـــرز گغفــار درى شيـرينتر أستـ
(علامه اقبال لاهوري)
راه هاي اسـاسى تكاملى واولهشاى زبان درى از زبان فأربـى كلاسيكك در نمايـه ذيـل
نُسَانْ داده ميشُود:


وإك نريسى زيان درى در ثئوهشهاي تشُريحى زبانشناسان دانخلى و شخارجى:

| نيرينده وترئبت <br>  <br> اين مثالل دكور <br> خليلندا اورمهر | Paxalina 1975 | Kisileva ${ }^{\text {qur }}$ Kisileva,Mikolay̌ik 19 VA | Darafeeva 197. | روان <br> فرمادي layk |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| e | i | e | i | e |
| 1 | I | i | $\overline{1}$ | i |
| $\overline{\mathrm{e}}$ | $\overline{\mathrm{e}}$ | ह̂ | ¢ | e |
| a | a | a | a | a |
| $\overline{\text { a }}$ | $\delta$ | â | $\overline{\text { a }}$ | a |
| 0 | u | 0 | u | 0 |
| Ū | Ū | u | Ū | 4 |
| í | ¢ | ô | $\overline{0}$ | $\hat{0}$ |


 الف مفصوره زبان درى 1=:


 هـ a، فارسى a a
 امريز emroz ، إجازْ eg

 xeštت~~~~





 كیى kī (حليب).

ياى مجهول زبان درى ميئود؛ نظير: ايشان








نمائ ويزّگىىماى واول زيان درى به رويت بزومشهاى تارينغى زبانها:


نماية صامتهأى زبان نارسى كلاسيكـ(فارسي درى):

(竍

نمايه مامتهاى زبانهاى درى، تاجكيى و فارسى (بدون صلاماى دخيل):


$$
\begin{aligned}
& \text { تتها در زبان درى استه (**) }
\end{aligned}
$$

بروس تاريختى واولهاى زبانهاي درى، تاجكى و فارسى درى à




 صفت مفونلي ريشه - آم - درى آزاد


$$
. \bar{a}-z \bar{a} t a
$$

 ،āvurdan > "a- bar- فارسی كـ،
فارسى ب. -a+ bar.



- درى الستخوان ostox"

(xاستخخوانبا.
 ātarš دهِ ätaxš © • درى آبِ
T>0āp

 كردنن.
 Auramazdāh فارسىم. Hurmuzd, Ōrmuzd - درى آٓ 2 •

 فارسى م. airya-- • درى انجــام an



 (Nyberg, livfirv)

 -درى آَسـمان
 اوستا asman

 شود اوستا vak \#گفتن "، بايبشوند /a/ اصصلا كردنه.
 بدون تغيـر اسـت:
درى


"استارهه.
 . وقانونه.
الفت در تركيب صدا ماى Tāvi ,
 . pōlāvat/ pōlāvad . فارسي م
 pāvaka مقايسه سُود سانسكريثـ pāvaka Tآريانى pāk

 اوستا srāvaya أز ريشّه -srav ششنيدنت

 .nows śysva
 . xšāya

 مثقايسه شُود اوستا apərənāyav منا بالغ، صغير". بـ در تر كبب صها هاى avā * آريانى:




 tą

hazayra مقايسه شو د اوستا * hazahra hazar.

 . matsya-سانسكريت



 تاطع 1. 1.


 ،panča-dasa آرياني $>$ "panča-dasa (10) pānzdah - درى آن .ana-
- درى بـارب pō


 .xvanharam اوستا،savsaram - درى بهـار bah
 "رورشّن، جلايش دار ". Väsara
 درى a ،
 . . asti 1 ا $>$ > astiy-



.(Kent 190r, IVA)



 . ran ga-آريانى


 (mah / māh . māh اوستا

 - (farm
framānāā.، فارسیى، framānn. فار سیى م، farmān © © ©

 V'frāy- حم



درى، تاججكي، فارسي كلاسيكي a فارسى a، فارسي ميانه u آريانى u*

 سانسكريت yūn-: yuvan "حو انها.
 apar / abar .upairi
 * *

 *t $r$ s̀naka $\quad$. $T>$ tišnag


 *srāda 1 Ti $>$ srāy.
 framānāar. framān. فارسی، farmān - درى دريا dary drayā(b)/ drayāp . درى aW، تاجكى av، فارسى 0u، فارسى كلاسيك 0، فارسى ميانه 0:
 فارسى م.



 .saokontavant


 فارسى ب. angušt ، آرياتى angušta




*yazata> "yazad 1 اوستا yazata از ريشه -

 .sacā

 han- $\bar{j}$ amana بقايسه شود اوستا





 " > bīm .


 "شير"



## 





 " إجيزى".


 ثكامل نموده اسـت:
الـ- أز تركيب īva * Tريانى:

- dabū/dibīr
 . اسض dipī-





ب- از تركيب İya* Tريانى:

 . ج -أز تر كيب ya * در اول و T-خر وازه:





 شـود سانـسكريـت kaini $s t$ haì -.kanyā kain سانسكريت kanā-/kanyā ادختر جوانی، وا گُيْيند.
 آريانى تكامل نموده است:



 ب- از تركيب صدا هاي ryy, * rby Tريانى: -د Tآرينى Th
paruviya < parvya-- P . P . yya- • -2
 اوستا -grab وترفتن.a

 ج- از تركيب حدا هاى iyr * "ريانى:

 .tigra xauda

> درى و فارسى e، تاجكى و نأرسى كلاسيكك i

درى و فأرسى e، تاجكى و فارسى كلاسيكك و



 مقايسه شُود اوسثا و فرس باكستان ima ا ايْن".


 pitar/pidar





 vahišta- Vahišt -
 كردن،

 .maíyāna


 آريانى yakar - درى گرإمى ger garāmīg/garāmīk فارسى م irāmī





 xānag/ xānak.e. - درى و تاجكى بـ ba، فارسـى be، فارسـى كك. bad/ba، فارسی م. pad/pat،

 .dasa

 درى و فارسى e، ثاججكي و فارسى كلامسكك نموده است:

 شود اوستا fraēšta. - درى زنـدنان zend
 .vadminzaēna
 فارسسـي كث. $>$
 درى و فارسى e، تاججكى و فارسى كلاسيكك i، فارسى ميانه e، آريانى







معايـسـ شــود اوســـا jiviva-na- مـاده زمـان حال فصل gay "زنده گی كردنه.


 [Nyberg 1quf, p.rmi]
درى و فارسى e ، تاجككى و فأرسى كلاسيكث i، آريانى .




 - درى كشور kešar تاجكى و فارسى كك. kišvar، فارسیى kešvär > فارسیى . آريانى > kišvar






 اوستا harez باده زمان حالى فعل

 اوستا وـاريا

درى و فارسى كلایبك
 spaēta آريانى safêd
 'آريانى maiša *




 الغ -aya * Tريانى:




 آريانى
 در درواره زده ميشود1.

- درى بيوه bēwa، تاجِكى bêva، فارسى bîva، فارسیى كي. bēva فارسى م.

vidhavā


$$
\begin{aligned}
& \text { *hača+adarāt آريانیى } \\
& \text { بب- Tēva<*aiba اريانى: }
\end{aligned}
$$

 آريانى naibaka * مقايسه شود اوستا naiba اخوبـب،







 -هدور". dūra
 ،būmi. آريــانی, būmil būm

 از ريثه muns - درى جادو $\bar{j}$ a ådū

فارسى م. اوستا yătu ،افسرنغرى، جادور، سحر ،
 فارسـى م. ${ }^{\text {¢hindūg }}$


 "puӨra
 ان صفت مفعولى فغل - آريانى


ك اسی


 > rōz
 rwaj بشتى ro ro






 يشش"

 "āa zāvar - درى بوست pūst تاججكى pū̄st، فارسـى pûst، فارسـى كك. pōst فارسـى م pavastā. pōst د درى و فارسي0، فارسى كلاسيك و تاريكي


آريانى-ranga*، سانسكريت -ra nga،.





 huška $>$ h hušk . - درى اسـتوار Ostow


 ثاستخوانٍ.

- $>$

 hunara- Tآريانى hunar > tō.ب

- $>$ • tōhm .





 xunak. فارسی م.xunuk
 ك كَ كَvar- كه از
 ساتسكريت -bhar - درى خور رئــيد xoršaid، تاجقكى xuršed، فارسى xoršid، فارسـي ك. >
hvarə-xšaēta ممَايسه سُود اوستا $\bar{x}$ arxšed /xvaršet $\quad$ فارسیا $\bar{x}$ aršed

 $\bar{x}$ as




 "شپشت به مشناى سلسلئ نسبى"،



 b.مقابِس شود اوسيتا borəzant ابلندهـ.





## بروسه تاريخى كانسونانتا

b = فونيم ب



- ber
 .brātar "brātar

 ب- در گروب صامتماى br * در بين كلدي:

 ج- در گروب مامتمهاي

 : P


 صفتَ مغبونى ريشٔ قـيمتر آن قديمتر آن

 آريانى v": در ابتدأ كلمه قبل از مهوبت:
- درى برسينه bar، تاجكي bar ، فارسي bar، فارسى كي. bar >فارسى م. var > آريانى -varah، مقايسل شُود در اوستا -varah إسينهn. - درى بـرن barf، تـاجكى barf، فارسـى bärf، فار سـي كئ، barf، فارسـى م
 - درى بيست bīst، تاجكمى bîst، فارسى bîst، فارسى ك؛. bīst > فارسیى م > Vīsaiti آريانى vīst در يكك وازء b زبانهاي هتذكره از p" آرياني تكامل نموده انست:

 اوستا paiti م مقابل، دو، بالآى، بها.
p = فونــم به

فونهم p p > آريانى p: در بو اضع ذيل ديده شـده است :
الفـ- در ابتدأ كلمه تبل از مصوت:

* paš-man . م مقايسه شود سانسسريت pak $s$ man
 فارسى م. pidar /قديمتر آن pitar > آريانى pitar سود اوستا pitar
- درى جس pas، تاجكى و فارسى كك. pas، فارسى päs > فارسي م. pas فارسیى



> sipāh .sipôh فارسـي sep
 .spā $\bar{d}$ a- spāda
- 






 كردن.

 tanu






.asti اريانى > astiy-



> نيشّه شدنـ".



 - دري بخت baxt، تاجكي baxt، فارسى bäxt، فارسى كئ. baxt فارسى م.







محدود تكامل t به t نيز ديده شُده است:



$$
\begin{aligned}
& \text { : } \overline{\mathbf{j}}=\text { =ونيـم } \\
& \text { فونيم } \\
& \text { الغخ-بعد از n در متن مانوي فارسـى هيـانه Z }
\end{aligned}
$$

-تارى انْجَاُم









 - درى فرجام far

 نووده است:




جنوب غرب.
نونيم (ج =
-

$$
>\breve{j} \mathrm{av}
$$



- $\gg \bar{j}$ ām

 فارسى م. ${ }^{\text {م }}$ "افس, yātu
- درى جـران •

 > $\bar{j}$ āy درى جاي فارسمي م. gyāg / قديمتر gyāk $\gg \bar{j}$ ăn.
 سانسـريـت vyāna מتنفس"،.
فونيم ج

ميشود:

 وسيل4".


čašm .

 . ${ }^{*}$ aivas-čit آريانیى e c č
 . vaččak vaččag
فونيبم خ=
نونــمخ = h >

 huška





$$
\begin{aligned}
& \text { بودن، استراحت كردن". }
\end{aligned}
$$



اوستا sūra "سوراخي"


انزايض X در ابتلداى وازه هاى ذيل ديله شده است:



 - درى خشـت xešt، تاجكي xišt، فارسى xešt، فارسى كك. xišt > فارسي م. > ištya فارسى ب. xišt
واو معدونه كى با X يكبا مى Tيد در زبان درى و فارسى كلاسيك باقى مانده است، الما در زبان تاجكى و فارسى به X نكامل نسوده است.



$$
\text { درى و كارسي به } 0 \text { تبلديل ميشود: }
$$





 xvaēpai日ya- مثايسه شود اوستا، مريا، xēš

 سانسكريت Svatah " به اراده خوده، به خواهش خورده.



 . xvaš

همحِحنان XV
 نـبوده السـت.

* ."pati-saxvan ${ }^{\text {T. }}$. passax $\bar{x}>$ >


فونـبم د = d





 . - درى درخت daraxt، تاجكى daraxt، فارسـى deräxt، فارسـى كي. diraxt



 "دروغ".
بـ- بعد از مـامت هاي

 hindu ${ }^{\text {| }}$ "hindu-ka
 مغايسه شود اوستا duž-dāy ادأراري فكر بديا. - درى خُرسـند xorsand تانجكى xursand، فارسـى xorsänd، فارسـى كي.
 قابل ديدن"







 . -




 آرياني تكامل نموده است:
- درى باد bā̄

 >ارينتى marta "مقايسه شُرد
در اوستا marata "فنا شوندهس از ريشّه -

 -

 ( تمًايسه شود اوستا čand

 اوستا antara ، داخلّ، در بين".
نونيمر ر = r:


- • درى نر nar تاجكي، نارسى ك؛.nar، فارسي när، فارسى م nar > آريــتى nara


- درى برادر ber Barādar brātar مقايسـ شود اوستا "brātar


 نسوده است:

 بود و باش" . - درى كر kar، فارسي كن، ثاججكى kar، فارسى kar، فارسى م. karr > آريـتى "karena مر.

- درى و فارسىى كي.، تاجكي مر har فارسـى här فارسـى م. har (V) فارسـي
 .0015
Z =ونيم ز =

نارسى كلاسيك؛، درى، تاجكى و فارسي در مواضع ذيـل از تكامل كرده اسث نارسى كلاسيك؛، درى، تاجكى و فارسى
 قديمتر آن . rocas سانسكريت، raočah-


 فارسـى م.


 بريان كردنه؛ سانسكريـت pača "يختن". -درى بانزده panzdäh pânzdah
 pančadasa فارسى كلاسيك، درى، ثأجكى، فارسى \gg آريانیى j* در ابتدانى كلمه تبل از

مصوت:
-درى، فارسـى كك. و تـاجكى زن zan فارسـى zän، فارسـى م. Zan > .janay مقايسه شُود اوستا jonani-

 ماده زمان حال آن


 ب- بين دو مصوت و بعد از مصوت و بعد از از - درى دراز darāz






اوستا aôah تقوه، زورr.
 aragوتا





 مقايسـ شود اوستا daožahva ادوزخت".
 mižda آريانى >mizd


 الست:

الف- در وازه هأى كم به نظر رسيلهه است: / ا T/ آريانى /Z/Z/اوستايى، ميدى، فارسى ب. z):


 nēdīyas

- درى و فارســي ارمـزد و هر مـزد hormuzd/hormoz، تساجكى و فارسـى كك.
 شُود در زبان اوستا Ahura Mazdah (فرمنگّ اوستا، ص.



 medhā


 ميلى Z


"طليمي".
-*zam-(+ stāna) كاريـنى


 متايسه شود اوستا Zam

 فارســى م. اوسشا-zyā-zyānay- zyānā اضرررساندن، نتص رسانندن. د-z بين مصيوت و بعد از مصوت بعد از rez

 اوستا

 hazayra اوستا
 *vazrka فارسي ب. vazurg


 Vtar
فونـيم ز =

اين فونيم در زبانهاى گروب جوب
 غربى دخيل بوده است.


$$
\begin{aligned}
& \text { ا̂̀، " }
\end{aligned}
$$



 mižda-ka $\quad$ T $\quad$ > mižda


 . . الما ažazi-
Y با فارسي، درى، تابجكى


 nižand/nažand




 حصه كردنه.

## نونيّ

 تعغيب مبكند:




 s أز صدا هأى تركيـي





$$
\begin{aligned}
& \text {.basta }
\end{aligned}
$$






S

 شوّ

 span ${ }^{\prime}>$ sak


 áśva سانكريت asa

 اورميـي spew.

$$
\text { s \ggارسى ميانه s> } \mathrm{s} \text { s }
$$


 sata ، so ،ورميري sat.
 T T Oarah

 "شخان".

 (çitīya، ،çita سانسكريت trayah (سده ،








 druva
نونيب ش =

"الغ




 gauša-


 م tišnag trsna تشنه گیى سانسكريت taršna-



 .cimi

 ksap سانسكريت




 "روشنن، اورْمرى rosān.









كردنا.
 šyāta مَعايسبه شُود اوســا


 T/ T/ T/




 .drapsa
فونيم/\$/\$ زبان نارسى كك. تابجكى، فارسى و درى از /\$/" آريانى تكامل نموده

 "ميده شده ششكـنـ،. skand
 فارسى م. Skaph








 شود اوستا -yasna ، اطاعت خداو و ستاينس خلاوندند.
فونتم غ =

زبانهاى درى، فارسى كي.، فارسي و تاجكى در بين دو مصوت و بعله از مصوت و بعد از آريانى تحول يانغء أست:

- درى روغن rowyan/rōyan تاجكي ravyan فارسى rauyän، فارسى كـ.

 فارسي م. فاري
 آرياتى morga





 . 1 . 1 'takara iltayār/tayāra


## fing

نونيم ف=f بـ استناى وازه ماي دخيل زبان عربى:
الغ- ازنونيم ${ }^{\text {t }}$ آريانى باستان تكامل -



- درى، فارسي ك. و تاجكى كف kaf، فارسى käf

 ( ${ }^{\text {infarin }}$


 زمان حالْ فعل frây

 (بيرقش" drapsá
 " آرياني farmūd


كه māta است.

- درى ، تاجكى و فارسي كک. برف barf، فارسى bärf، فارسـى م. vafr ، آريـانى

ب- در تركيب sf " از \$pp:




- درى، فارسیى كئ. سفيد safêd، تاجكى safêd، فارسی säfíd >فارسیى ب.
 > Esfandiy ä̈r spantō-dāta فـ بهناى
امعفلس شدهـ، كسى كى قابل احترام اسـته.
 رنت واكه بعد از >"apsar>äfsär








عزرت"
 abāy > [aßzāy] فارسیى ب. abzäfzåy بلند رفتن".



ر - در زمانهاى متذكره ft عوض xt
 آرينى yuxta ".

 زبانهای متذكره از fr fr
*Oraitauna > درى و فارسـى فريـــون Farēdōn


$$
\begin{aligned}
& \text { :k = فونبم كه }
\end{aligned}
$$





-
 اقتاهده، سانسـكريت krmi.
 فأرسیى م جهانڭ) ب- k زبانهاى متذكره از تركيب sk، ،" آريانى تعول كرده است:

- درى و فارسـى خـشكت xos̀k فارسـى كك. و تـآجكى xušk
 مقايسه شو2 در لوستا huška



آمهه انست.


 ما جلدا شدنى نيست و بـ سالتت نود ميهاند:
 .duxtarak
 > $>$ - درى سبك sobok، نارسى säbok فارسى كك. و تـاجبكى sabuk >نارسى * *rapu-+ka




 آريانى pada-ka "pada "ا آريانى مقايسه شــود در اوسـتا pada, pada ،

 .n aēva
نونيم كی =





 ( $>$ آرينانی Giriftan . باستان grab "


 در بين وازه بعد از
،zärgûn فارسى م. zargōn مقايسب شود اوستا zairi gaona "رنگّ طلايىى".














 gاز





 g در تركيب مداهاى gu ور زبان فارسى كلاسيك و و تاهكىى و go زبان درى و فارسن از - *vi آربانى:
 فارسى ؟.vināh فارسى ب

 جا به جا شدنر .
 زمان حالى فــل گُريختن، فار سـى م. اوستا -raēk ماده زمان سالّ آل -

 (: varat$:^{*} \mathbf{g}>\mathbf{g}$
 p r dāku سانسكريت p r rāng بشّر palang
فونيم ل = I:
 به نظر هيخورد و در زبان اوستا تا اكنون تثبـت نشَده اسـتـ. ادر زبانهـاي تآريـنى در دورة ميانه به طور ذيل به ميان آمده اسـت. 1. از صد.آهاى تركيبى rd * آريانى(اوستا و فرس باستان rd


 "جهلادار، مقايسه شُود سانسكريت pr dāku مارو، شُير".




 bərəzant اوستا
أ در زباتهاي متذكره از


 lärz


 .lippe
 .layga
 . Srgàla سانسكريت




فونـهم ب = m

$$
\text { : }{ }^{*} m^{T>}>m=\uparrow
$$

-درى مان mō




 > pašm.
 n $=$ نونـه

 nāman مقايسه شُود اوستا * > nẽm فارسـى م
 - درى، فارسى كی. كين kīna، تاجكى kina، فارسى kîne > فأرسـى م. 'آريانى kaina، مقايسب شُود اوستا
 . taršna
نونیم h =A:

فونهم هـ = h زبانهاى منلدكره از h h
ا. از h \$ آرياتى:

 - درى هنـر honar، تاجكى و فارسـى كي. hunar، فارسی honär فارسیى م


 از 0 " 0





 masya آريانى $>$ آ māhīk/ māhīg.






 فارسى م.spāh ب. ب.
 "بخـت، حصه سهـهم"










 اوستا zafan.

$$
\begin{aligned}
& \text { : } \mathrm{y} \text { = } \\
& \text { نونيم ى y ج جندين راه تكاملى دارد: }
\end{aligned}
$$

 تكامل نموده است:



 .خدمث كردنی.
 فارسى م.
 . xs̄āy-
 > فو باستان
r. تكابل دايمى ی=y بعد از (prothesis

 . مايل Sóyāva

 شود اوستا nināka


r.

 جمع اضاففي yazata ا"احترام به خدلاوندا.
 شود اوستا


\&. تكامل نموده استت:.







 . maioyăna نود اوستا





-paym $\bar{a}$ • نـــــاجكى paymô
 انـدازه كردن. mā(y)-

 band
¢ - درى زرين zarīn، فارسى zaryûn، فارسى كي. zaryūn (طلايى) > فارسى م
 "رنگث طلايى"؛ يشتو زرغون 7arүun




 تكامل نموده است، منثأ ميگيرد:


 "جادو تر ".
 Tرياني تكامل كرده است:
 اووستا aĒxa


در نتيهه ميتوان كُفت كه درىى، تا-جكى و فارسمى صورت تحـول بافتـن زبـان فارسـي

 تأكيد دارند.

ا. ثكامل واولهانى آرياني باستان در زبانهاي درى، تاجكي و فارسي:

| نارمي | تاجكي | 3رى | فارمى كلاميك | آريانى |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ä | a | a | a | *a |
| 0 | a | a | a |  |
| à | $\hat{0}$ | $\overline{\mathrm{a}}$ | $\square$ |  |
| e | 1 | e | i |  |
| 0 | u | 0 | u |  |
| $\stackrel{3}{3}$ | 0 | $\stackrel{\rightharpoonup}{\mathbf{a}}$ | a | * ${ }^{\text {a }}$ |
| e | 1 | e | i | *i |
| e | ê | e | i |  |
| ̂̀ | i | 1 | I |  |
| $\hat{1}$ | e | e | $\overline{\text { ex }}$ | *ai |
| 1 | 1 | $\overline{1}$ | İ |  |
| e | i | e | i |  |
| 0 | u | e | u | * u |
| ヘ̂ | U | ü | $\overline{\mathrm{u}}$ |  |
| 0 | บ̊ | ů | u |  |
| ä | a | a | a |  |
| û | u | $\overline{\mathrm{u}}$ | ü | * ${ }_{\mathbf{u}}$ |
| 人̂ | U | ū | $\underline{1}$ |  |
| 0 | u | 0 | u |  |



| فارسى | \% | ى, | فارسى كالاسك | 'إراني |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 0 | $\square$ | ú | 0 | *au |
| иิ | u | 0 | 0 |  |
| 0 | u | 0 | $u$ |  |
| er | ir | er | ir | ${ }^{\star} r$ |
| ur | ur | or | ur |  |
| är | ar | ar | ar |  |
| es | is | $\mathrm{e}^{\text {s }}$ | is | ${ }^{*} r^{3}$ |
| $0{ }^{\text {a }}$ | uṡ | $0{ }^{\text {a }}$ | us |  |
| ã | as | as | as |  |
| al | ôl | - ${ }^{\text {a }}$ | al | ${ }^{*} r d, r z>{ }^{*} r d$ |
| el | il | el | il |  |
| ol | ul | ol | $u 1$ |  |
| or | ur | or | ur | v $r$ |
| îr | Ir | Ir | Ir | ${ }^{\text {r }}$ |
| îr | ir | Ir | tr | *rvy, ${ }^{*}$ by* |
| ir | er | $\stackrel{\text { ar }}{ }$ | er | *arg>*agr |
| $\hat{1}$ | i | I | , | *iva |
| e | i | e | T |  |
| ヘ̂ | ŭ | ů | 0 | *ava |
| $\hat{\text { un }}$ | U | ¢ | ū |  |
| OU | av | aw | 0 |  |
| ou | av | aw | av |  |
| 1 | e | e | e | *aya |
| 1 | $\hat{\mathbf{e}}$ | e | e | *ahya |
| e | , | e | i |  |
| î | ê | e | e | *ida, *ada |
| ir | êr | $\overline{\text { err }}$ | èr | *arya |
| ei | ay | ay | ay | *ad |
| ei | ay | ay | ay | *ati |
| utr | ur | 0 | ar | *var |
| go | gu | go | gu | *vi |


| $2{ }^{2}$ |  |  |  | آرينى חشدر |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| بعناز كا | بعـد از راو ＊＇， | در بين دو بواول | در آثانز كله |  |
| $b$ | （t） j （1） f |  | $b$ | ＊ 6 |
|  （1） | b | $b$ | F | ＊ p |
| ،．n $n$ d <br>  | d | d | t | ＊ 1 |
|  | h | h |  | ＊$)^{1}$ |
| ＊n إِ | 2. | $z$ | （تكالمل نعالل غر | ＊${ }^{\text {j }}$ |
|  |  | （：ن）$\hat{z}$ <br>  | c | ＊ |
|  | N | $x$ | $\boldsymbol{X}$ | ＊${ }^{\text {x }}$ |
|  | X | $\lambda$ | xv x <br> （درتّرسى <br> كلاسبكي ， <br> （5） | ＊ X V |
| ＊Z $z$ jand ${ }^{*} \mathrm{n}, * \hat{z}$ | Y بعد | y | d | ＊d |
| $\tau$ | 「 | r | r ［ごっは | ＊r |
|  |  | Z <br> انكامرل فيمال <br> غربا |  |  |
|  |  |  |  |  |



## ع. تكامل صدا هاي گرويى:

 haft آريـنى كـ بـgo-
 a agor-
 گ/
號vy
 سانسكريـت- vyāna


 بُّال: كلمئ - mi

 نموده انست



$$
\begin{aligned}
& . \mathrm{h}>{ }^{*}(9 \mathrm{v}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. بعضمي اوقنات } 1 \text { rd >* } \mathrm{rt} \\
& \text {. } 1>\text { rd. } \quad \text { ( اوستا و فارسى ب*rd }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& . \mathrm{rb}>{ }^{*} \mathrm{rp}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { rj }{ }^{\text {* }} \text { * } \text { rě } \\
& r z>{ }^{*} \mathrm{r} \hat{} \\
& \text { rk به ندرت rg >* rk } \\
& \text { m }>^{*} n b \\
& \mathrm{~m}>\text { * } \mathrm{fn} \\
& \text { "ه. ادغام يكى از مصوتها: }
\end{aligned}
$$

 ;كامل نموده أسـت.

 zeyăn تكامل نموده است.

$$
\begin{aligned}
& \text { "šy- } \\
& \text { تكامل نموده است. šaw(ad) }
\end{aligned}
$$



 تكامل نموده است

 به درهt darr/dara تكامل نموده است.



 .jafra شُود اوستايكى



 mayz $\operatorname{mayZ}$ فانجكى


## Y

 2
. härgez

Tr Tr
俍 Tt -

2.




## لهجه شناسى زبان درى

در مورد لهجهه شناسى زبنا درى مانتد ساير بخشُ دستورى آن تحقيق نستّاه السـت،

 تحقيت قرار داد. زبان فارسى كلاسـكـك ابتدا در افغانـستان، فـارس و آسـيانى مركـزى




 گروبِ و جِندين زير گرويى تقسبه بندى نميده اسـتـ. -
در بر مى گيرد د.

گُروب شرقى زبان فارسى: كه به نوبي خود به زير گُروبههاي ذيل تغـيبم مـى









## فارسى ميـانـه






 آريانى مادر

$$
\begin{aligned}
& \text { دبرة مياند }
\end{aligned}
$$




| ا'لفباى فارسى ميانه |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| \| | النبكت | (1) |  |
| a, a | $\stackrel{ }{ }$ | * | 1 |
| 6 | $\cdots$ | - | $r$ |
| $g$ | 1.3 | , | $r$ |
| $d$ | $\ldots 3$ | 3 |  |
| 6 | 6 | $\tau$ | 0 |
| $v$ | 1 | 2 | 4 |
| $z$ | 5 | 5 | $\checkmark$ |
| $x \cdot h$ | $\pm$ | 5 | $\wedge$ |
| $t$ | - | $\varepsilon$ | 9 |
| $z, z$ | -• | ? | 1. |
| $k$ | 9 | t | " |
| $\gamma$ | 2 | - | V |
| $r \cdot l$ | >.) | $\}$ | \% |
| m | 6 | 0 | 12 |
| $n$ | 1 | 2 | 10 |
| $s$ | $\pm \cdot \mathrm{U}$ |  | $v$ |
| ain, $\epsilon$ | 1 | 2 | iv |
| rip | 0 | 4 | 4 |
| $\stackrel{\text { c }}{ }$ | a | $\Sigma$ | 19 |
| r.e | 1 | 2 | r |
| S | $\sim$ | 22 | $r$ |
| $t$ | $p$ | $r$ | ir |












تُنـده نو شَته ميشُد.



 شابور دوم:ضاوَ بسشأنـ، دو كتيبه.






Y. Tاثار فارسى ميانه به خطط كتابي(نكستهcursive ):
 ب- سغالل نوشتههايى بهلوى به خط كتيبهيى (يا خحط منغصل). ج- بوست نوشتهها و يا بآيروس نوشتهها. د-فلز نوشتهها.

و در آخر ميتوانن از مهرها و سكههاى ساسانى ياد آور شـد.

## فونيتيكك زبان فارسى ميانه

واولها: در زبان فارسى ميانه هئت واول وجرد دارد: $\overline{\mathrm{o}}>\mathrm{au}, \overline{\mathrm{e}}>\mathrm{ai}, \mathrm{u} \overline{\mathrm{u}} \overline{\mathrm{i}}, \overline{1} \mathrm{a}, \overline{\mathrm{a}}$

كانسوتنتض: در زبان فار سي مياته YF كانسونتـت وجبد دارد:



## يروسةٔ تاريخى واول در زبان فارسى ميانه

## a, $\bar{a}$


 سانسكريت asthi ،asthma
 سانسكريت kapha، ،آبديده"، درى كف.位 tana درى درى $\tan$






 نزديك شـدن به جيزي".
 <*apisar < *apa-sara < *upa-sarah ox_
 نونيمهَ از

معّايسه شود در اوبتا-kāma kāma ، سانسـكريت .

آريانى āp *مَايسه شيد در اوستا ap، سانسكريت ap.
> $>_{\text {" r- }}^{\text {r- }}$ آريانى staraka

 .pädšă



 .róséyava
 تُود در أوستا Srav الشْنـينذ
 . .

 كر ك, okar
.. .

.xšāya日iya
 شُوت
 xva $\eta$ harm


 . matsya masya
 Maraza

## فونيم i i




درى تير tir .

 .pe [ مانوى [ matišta mahist :r-r







 pizišk ،bizišk كإسيكت

 سirm فانسكريت kr mi ، فارسى كلاسيكك
 "
ll فارسي ميانه از rd فارسي باستان كی iز [
نـوده است:
 mrd




فونـم


 $\mathrm{k} s$ īra
 نتهداسته مى شود:
jī jīvana jīvana-hāra "

 zinhār

 ، فــرس باســتان duvitīa سانسكريت ditīya، درى دبگر digar. ج-آ فارسى ميانه از | ya
 matsya مقايسه شوبد در اوستا masya ، سانسكريت ka
 kanyā مقايسه شود در kainī ،kainya
 كه در دستور امروزى ياى نسبثى گفته ميشّود.

 . pari فارسى كلاسيكك ،
 nairikā

 كردن " فارسى كلاسيكـ نارسى ميانه



 سانسكريت urvarā ur "ميسه".




 u
 nakha سانتسكريت
tuvān " $\mathrm{F}-\mathrm{V}$ وهدرت و زوراه، سانسكريـت tav ، فارسى كلاسيكيك tavān،tawān. u يو gumān : *-




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






سانسكريت vr ka.

*
 aסar فارسى كلاسيكي *atar


.



 : نـونـيم (stwn) ) stūn : F-19



"زمين" .







 :
 instūta

 صفت مغعولى آن mäta .
 ساخته ميشود. framūdan

## فونيمهاي

 ا شود در اوسثا -aēva يشثو yaw.



 ستود در اوسنا vaēna، بشتو win-2m.
 الشتـ
 سانسكريت haya ، traya درى se





n nahyu $n$ [dyh] dēh :-A

 شود در سانسكريت- mayukha ميخ هو

*




 ricto-:


raučah [ CBwp ] kōf: :-is شود در اوسا kaofa هكوه a









فونيم ب = B

baxtatint

buna
 abrū̀ درى ابر bhrū- ، bhrūka

 .xumb سانسكر يت xumbha ، فارسى كلاسيكي ، xumba



الف-b به هالت

 pāta
 .xšap- فار سى باستان
( .carb

$$
\underline{\text { P }}
$$


 pavn


 شير مادر،.

 در اوستا spāāh ، spāa ، spāda ،
 s.sveta سانسكريت

 فارسى كلاسبك gosfand ، gospand تبت امست.


 tokm

حيوان بزر گك نخاندگى از قبيل اششتر، اسسب و خر"،.
 us tra سانــكريت
 haft درى sapta

## فونبه

 الغن- در ابتداى وازه قبل از واكه و قبل r
 اوستا kamarā، درى كمر kamar،

ر(جز ا،كينه.



## 

 اوستا
 جريان دادنه، فارسى كلاسيك

 شود در فارسى بأستان niba ni اخوب".
 تنك

## فونيم

$$
\begin{aligned}
& \text { فونيم d }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r r r ا }
\end{aligned}
$$




din در تمام زبان معاصر آريانى daēna daoš سانسكريت do $s$ án. [drpš]drafš: :-

d
今 . مشُهور" azdā nazdyah مقايسه شود در اوسـتأ nazdyō
[ [ mzd ] mizd o-A كلاسيكك mužd ،muzd

## كا d



 . hr .
 .jostar مقايسه شود در سانسـكريت dauštar


re d
 borezant buland : br zant if .b $r$ hant
-
 (T d
 در اوستا dvar ، سانسكريت dvar ،
 .duva,dva

## فونيبو




giray ، garتسانسكريت
garma garm g-\% gharma سانسكريت، و، garəma

. gām. فارسى كلاسيكـ
 girih فارسى كلاسيكـ $s$ tha angušta 9 angušta añgu







Barthotmac
 marka انام ديو". mahrka, marak




 g فارسیى عيانه از
 vrka $\quad$.




## 



 guvăh ريشه
 .
íكامل Vi


 سـانسكريست Vyāna "تُنفسى" 1ز



## $\gamma_{\text {فونيم }}$




 megha سانسـكريت


. [Rastargueva V.S., 'R1, p.TT

## f

فونيس f زبان بارتى از f

 farmān

 kafa مقايـسسه شتــود در اوســـــا kapha سانسكريت


 sìigift فارسى كلاسيكن




 haft , دsapta

فونيم
فونيم V

 vāta سانسكريت

nsak

gav
kr švar (


 " اگתريختن" از نمودنٍ فارسـى gurēxtan.

 gudar g . F .
علاوه برT V V فارسي ميانه ر ر سالئت ذيل تكامل نمود اميت:
المف- از b



savār
 āvar

ب- از

 از اوستا.
 marv

 زرتئتي".

## فونبم




 شود در اوستا carman čarman ساتسكريـ،
 بـ بعداز سالتهاى بی واكث:

č فارسى ميانه در بين در مهوت و بعد از مهورت در كلمات مر هحله اولبئ تكامل
زبان ذأرسي يِيانه بلـون تغييراستا:





زبانهاى باستانى طور ذيل الست:
Nyberg ], patiča-čitanay $>$ paič(a)čitan>pēččitan>pečidan
[19ve,p.14.


: اس




* ومان yav- معايسِ سُود در اوستا *yav

yak $r$ t اوستا yākar، سانسكريت

 . han-jamana مقايسه شُدد در اوستا:Han-a

gam
 فارسى ميانث كتابى
 .pañča ، سانسكريت، panča
 pañčasat


## S

- C

|rtär
 asti سانسكريت ، astiy
 .spharam


## [*st]







 .bandh- jibaddha سانسكر يت صغت rever ، *badzdha> *batsta
 از مصوت:
 śarad sarəd
 sard:ir-q *kel


 śukra سانسكريت




 [ *sv[

aṡva سانسخريت ، aspa آريانى استـ. مقايسه سود اوستا و ميلى *aspa

 śavan سانسكريت

فارسي ميانه torəsa مقايسه شوود در اوستا ras:IY-IV فارسى باستان rasa از ريشّه -
 فارسي ميانه [
 asva مويدى aspa، سانسكريت

 spihr:|r-y سانسكريت Śvitra اسفعيده .

 اوستا puӨra ساتسكريت putra


 trayah



 ، angušta مقايسه شــود در اوسـتا angušt angušt:ir-үv añgu $s$ tha سانسكريت

## Z

فونيم z

 Y mozgi اندوارويايى moz-g-0


 daryā

.jānn

 / daēZ تديـرار كـردن

اساطه كردن" pairi daēza "باغجه، احاطه كردن زمين براى حاصـل و زراعـت"، سـانسكريـت dêhi ديوار.
 فارسى باستان Zūrah ادروغ، بشايسه شُود در اوستا Zurah.

 مهطوف كردنM
فارسي ميانه
 . $\bar{j}$ ani gan آريانى
 . han سانسكريت *مقايسه شــود در اوسـا ماده زمان حال
 .argha سانسكريت arə $\bar{j}$ ah

 فارسي ميانه而 :تحفة نظامي، mīd ha سانسكريت ، mižda

وازههأى، تر كيبىى:
brōiӨrō. taēža •
.

(19

z بعـاً بـ Zتكامل نموده است:









## فونِيْ


visa visa - visa ، مقايسه سُود اوستا





 سانسكريت a gho
 .kaksa سانسكريت، kaša








 rošn: if-11

 " vaxš: .vaxš

nvaxš:If-If


فارسي ميانه در ابتداني كلمه Sarma If-19 fsarama اور



 draf̌s درى drafs̃a




 فارسي ميانت
 araska


.́sākhā آريكي ، sāxā sākā


## فونيم

نارسمى ميانهx >اربيايي x:
xar: xa-1
khara
 kratav سانسكريت ،xratav
 nakha اوستا
 . baxta اوستا
 اوستا darng ميكمي نمردن .



.haosravah zōsrōv/xōsrōy :10-v



## 

; zarduxšt : $10-1$.
 به و بجود Tمدن X در T Tغاز كلسه تبل از مصوت:
 is̀ti
 : فارسي مبانه

 XVVAfs : $10-10$ "xvap xvafsa
 |وستا hvaronah " فرايزدي، جلالف، شكوه".
 huvaipašiya فرس باستان
 اوستا nXVar
 الوستا fra0ah " فرانخ، عريض، ومتيع ". Xroost xros . kroś-:kruś سانسـكر يـ

## فونيم

> فارسي ميانـ، h >اTريانى h


 سانسكريت sakthan
 "، مةايسه شود در اوستا nāhid

 .māsa
فارسى ميانـ h > اTريانى ف*:

ه- هـاوا: gēhān ارستا gaē




 باستان











俍



 . اوستا
*parөu- متأخر pahlūg / pahlūk :19-IV






*Zrada Zrēh: $19-19$



در فارسـي ميانع به وجود Tمدن h در ابتداى كلمه قبل أز مصوت:
 مر گّن، مردن ".

در فارسى ميانه به وجود Tمدنh در ابخر كلمه:
 nava سـانسكريت
 سانسـر يتdasa، اورمـرى das.

## فونيم

 الف- بين دو مصوت و بعد از مهوت:



"a-saya


 ب- بعداز n*
 s.gāva




 گُربِ شـمال شرتى از
 "

 *madyāna مغايـسـ نُـود در اوسـا وسوس ميانه.maioyā̆na
 حر اوستا
 .مقابسك شود در اوستا -baoסa.
 ديوانی" >آريانى vivāpāna* مقايسـ



$$
\begin{aligned}
& \text { i مهناي \# واقع شدن } \\
& \text { فأرسى هيانه >آريانى }
\end{aligned}
$$

 "ni-gauš-

## فونيمr



 re $r$ a سانسكريتـ raēša, raēšah شود در اوستا

 سانسكريت aratni nara nar :MA-F
 -طويل، دراز*.



$$
\begin{aligned}
& \text { فارسي مبانـ }
\end{aligned}
$$

 . tantra
 xväӨra-معايسه شود در اوستا *xvāӨrá-
/ hērpat: متـأخر /iA-1. aēӨra- pati آتشكده

 سانسكريـت parna بِرi،.




## Lونيم

 : ( [ ${ }^{*}$ rd] مقايسه شــود در اوسـتا .vorəda-
 hr m سانسكريت
ץ. -ard


 .bərəzant
 . Marez مقايسه شيد در او اوستا فارمى ميانه T> 1 " " galōg / galōk :19-v سانسكريتgala.
*zarnu-mani :عقابه، عقاب سياه، كر كس، لاشتخوار ها Tريانى dālman :19-A

## mem

فارمبي بيانه m m

بابستان manā الز من، به من".




 nema ساتسكريت، naèma

čarəman
فارسي عيائه
 kamna اوستا

 فارسي ميانه


## 

فارسي ميانه n \gg ا
 napāt

若 nüman nūram فارسى باستان ، nūrəm
 SĒn :Y-F

banda - مقايسه شــود در اوســـا banda
 $>$ "


## فارستى باستان











 صورت الفباييى نيز به كار ميرود.





 خط و زبان آرامى انجام ميگُرفت．．

الفبايى فارسى باستان


ايديوگّاُم فرس باستان
$=\langle K$ xs̆äya日iya شـاه
$\cdots$ baga
そそそ būmi بو
$=1$ اهورامزدا
$=E$ an ${ }^{\text {n }}$ uramazdā
$=E$ EY $a^{\text {h }}$ uramazdäha

$$
\begin{array}{ll}
\text { SHM dahyu } & \text { كشو } \\
\{\\
} \text { dahyu } &
\end{array}
$$

 (190rKent) (17r-10r.) قرارذيل است: قديمترين كتيبهماى زيان فارسي


 بر كوه بيستون حك شك شده است.

 كي كي
كتيبهاى فارس:
الفـ-در تخت جشيـيد بفت سنگٌ نوشته. بـ-در نفتن رستم دو سنگگ نوشت.

كتيبهماى شوني:انكيتيه.
كتيبهاى سوئز: سه كيبه.
كتيب الوند:يكث كتيب.


آواشثناسى فارسى باستان:مصو ثهاى فارسى باستان عبارت اند از: ساده

| بلـد | كرتا | بلمند | كوتاه |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| ¢ ${ }_{\text {a }}$ | ai | ā | a |
| ลิu | au | $\overline{1}$ | I |
|  |  | $\overline{\mathbf{u}}$ | U |

منامهاي فارسى باستان：

| $\begin{aligned} & \mathrm{p} \\ & \mathrm{~b} \end{aligned}$ |  | $\begin{gathered} \mathrm{t} \\ \mathrm{~d} \end{gathered}$ |  | k |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | č |  |
|  |  |  |  | j |  |
| f | $\theta$ |  | s | š | x |
| w |  |  | z |  |  |
| m |  | n |  |  |  |
|  |  | I |  |  |  |


| فارسى <br> باستان | ｜وستاع | ＇Tريانى＂ | ويلايه＊ | Tرككا | （＊） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| b | B | ＊b | bh | ＊bh |  |
| brātar | brātar | ＊brātar | bhrátar | ＊bhrātar | برادر |
| bar | Bar | ＊bar | bhar | ＊bhar | بردن |
| grab | Grab | ＊grab | grabh | ＊grabh | گرفنّ |
| d | D | d | dh | ＊ dh |  |
| dār． | dār | ＊dār | dhăr | ＊dhār－ | دا⿱冂一⿰丨丨丁口 |
| dā | dā | ＊dā | dhā－ | ＊dhā－ | ساغتن．4 |
| band | Band | ＊band | bandh－ | ＊bandh | بست |
| g | g | ＊g | gh | ＊gh－ |  |
| garma－ | garema－ | ＊garma－ | gharma－ | ＊gharma－ | 65 |
| gauša－ | gaoša－ | ＊gausa－ | ghóṣa－ | ＊ghauša－ | كّ\％ |
| darga－ | daraga－ | ＊darga－ | dirgha－ | ＊d ${ }_{\text {r gha－}}$ | دراز |
| f | f | ＊f | ph | ＊ph |  |


| kaf | kafa | *kafa | kapha- | *kapha- | - |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| saf $\mathrm{m}^{-1}$ | safa- | *safa- | sápha- | *sapha- | " |
| $\theta$ | $\theta$ | ${ }^{*} \theta$ | th | *th |  |
| ya@ā | yafa- | *yada- | yathā | *yathā- | جهط |
| pati | paAā | ${ }^{\text {ppa8a- }}$ | path- | *path- | ر) |
| ${ }^{\text {raada- }}$ | Ra@a- | ${ }^{\text {ra }}$ a ${ }^{\text {a }}$ | rátha- | ${ }^{\text {ratatha- }}$ | عراه8 |
| $\times$ | $\times$ | ${ }^{*} \mathrm{x}$ | kh | *kh |  |
| ${ }^{\text {xara- }}$ | xara- | *xara- | khara- | *khara- | > |
| haxā | haxa ${ }^{\circ}$ | *haxā- | sákhă | *sakha- | رينّ |
| f | $f$ | ${ }^{*} \mathrm{f}$ | p | *p |  |
| fras- | fras- | *fras- | praś- | *pras- | بريّيلن |
| diratş | drafsō | *drafta- | drapsa- | *drapsa- | درفتشيريون |
| fra- | fra- | *fra- | prá- | *pra- | يبابيّ |
| $\theta$ | $\theta$ | * 0 | t | * |  |
| put ${ }^{\text {a }}$ - | puera- | ${ }^{*}$ puera- | putra- | *putra- | $\cdots$ |
|  | xšära- | *x̌̌ąra- | ksatra- | *ksatra- | -19030, |
| Ouvâm- | өwam- | * *uvām- | tvam- | * tuâm- | براء تو |
| x | x | *x | - | *k |  |
| x̌̌ap- | xsşp- | *xšap- | ksap- | *ksap- | شب |
| x̌̌ay- | xšā(y)- | *xsāy- | ksay- | *ksay- | \% |
| $\theta$ - | s | *s | ¢ | *¢ |  |
| ${ }^{\text {®afa- }}$ | safa- | *safa- | Sapha- | *'apha- | س ب |



| hindu- | hindu- | *hindu- | sindhu- | *sindhu- | ها |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| - haitu- | haētu- | *haitu- | setu- | *saitu- | بُ |

جلول زبانهاى Tرياتى،

| غربى |  | \% |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| جنوبّ غربى |  | جنوب شُرتى |  |  |
| فرس باستان | ميل5 |  |  | $\begin{array}{cc} 2 & 3 \\ \vdots & 3 \\ 3 & 3 \\ 3 & -3 \\ 1 & 3 \\ 2 & E \\ 3 & 3 \\ 3 & 4 \end{array}$ |
| فارسى ميانه يا (يهلوى ساسانى) | بارتى با <br> (يها) <br> اليكانیى | (سانى)缺 | سغـى، خـ خوارزمىیبا | $\begin{array}{cc} 2 & 2 \\ 3 & 4 \\ 3 & 4 \\ 3 & 3 \\ \hdashline-3 & 3 \\ 5 & 3 \\ 5 & 3 \\ 2 & 3 \\ \vdots & \end{array}$ |


|  |  | بر أوميتى |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |






 1 1r49
 . V Irsv





 تهر
 1r^4
 .15A4




 1 179




rr．Abaev，V，l．Istorico－etymologicheskij Slovar Osetinskogo
 190人－1990．
Ir．Bartolomae Chr．Altiranisches Worterbuch Strassburg，${ }^{19 .}$ ．（repr．： Asatir－Teheran，${ }^{r} \cdot \boldsymbol{\square}$ ．
rt．Brandenstein W．，Mayrhofer M．Handbuch des Altpersischen． Wiesbaden，＇97s．
ro．Compendium Linguarum Iranicarum，von Rudiger Schmitt， Wiesbaden，${ }^{9 \wedge 4}$
Yi－Dorofeeva L．N．Yazyk farsi－kabuli，［ زبـن فارسـى كابلمى ］ Moskva ${ }^{197}$ ．
Yv．Elizarenkova，T．J．Grammatica Vediskova jzyka，［ديَر زبـاز ويداد］ Moskva，19Ar．
YA－V．A．Efimov，V．S．Rastargueva，E．N．Shrova．Persidskii， Tadzikskii，Dari in：Osnovy iranskogo rq jazykoznanija［III］ Novoiranskic jazyki［اسيلس زبانشُنتسى آريانى ج． ［［
$r$ r．Kent R．G．old Persian Grammar Texts．Lexicon，New Haven 190 r． rI－Kiseleva L．N．Očerki po leksikologii jazyka dari，Moskva lqur．Y\＆－
rr．Kiseleva L．N，Mikolayčik V．I．Dari－Russkii slovar，－قَامرس درى］ ［ روسی Moskva 19
rr－Lazard G．La langue des plus anciens monuments de la prose persane．Paris ${ }^{1975}$
ř．Lazard G．Pārsi in：Compendium Linguarum Iranicarum， Herausgegeben von RUDIGER SCHMITT，Wiesbaden $19 \wedge 9$.
ro．Mackenzie David Neil：A concise Pahlavi dictionary，London 19v1
「7．Nyberg A Manual of Pahlavi I－II Wiesbaden 19iを＿19vぇ．
rv．Osnovy Iranskogo Jazykoznaija sredneiranskie Jazyki Moskava［أساس زبانهاتى أربانی］19a1
「A．Oranskij 1．M．Iranskie jazyki v istoričeskom osveščenii \｛ alal أي أريانى از منظر تاريخى Moskva 19v9．
r9－Rawan Farhadi Razgovoney farsi v Afghanistane［ روان ］

Turner R．L．A comparative Dictionary of the Indo－Aryan Languages， ：vollilli，London，＇9iチ＿19it．

| 4 8 8 | $\begin{aligned} & \frac{5}{2} \\ & 3 \\ & 3 \end{aligned}$ |  | $\begin{gathered} \frac{4 \pi}{8} \\ 3 \\ 3 \end{gathered}$ |  | $\begin{aligned} & 5 \\ & 5 \\ & 5 \\ & 3 \\ & 3 \\ & 3 \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \frac{5}{8} \\ & 3 \\ & 3 \end{aligned}$ | Begrans |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 117 | a, $\overline{\mathrm{a}}$ | $\cdots$ | ǧ,g้a | El | $b, b a$ | $\frac{\mathrm{x}}{17}$ | wi, ${ }^{\text {in }}$ |  |
| तो | i, $\mathrm{T}_{1}$ | M | gi i, it | PK | f,fa | E? | r,ra | Sulus |
| (\%) | U, $\overline{\mathrm{U}}$ | AFP | t, $\ddagger$ ̄a | K | n,na | - | $\mathrm{ru}, \overline{\mathrm{u}}$ | $r i=91$ |
| 7 $=$ | k,ka | IIIN | tu, ù | $k=$ | nu,ü | H7 | 1,la | =t $63, g^{1} q^{\circ} \quad 4^{1}$ |
| < $T$ | ku, $\overline{\text { u }}$ | \% | d,da | -7\% | m,ma | TE | S,Sa |  |
| (T) | g,ga | ET | di,ī | \% $=$ | mi, ${ }^{\text {i }}$ | Tar | z,za |  |
| $\hat{N}$ | gu,u | S-7 | du,ū | Er | mu,ü | 5 | Š,ša | * $\boldsymbol{\sim}$, $* x$ |
| <<17 | h,ha | T<1 | $\theta, \theta \mathrm{a}$ | K< | y,ya | E | Or, ra a |  |
| $\stackrel{\square}{\pi}$ | č,ča | $\stackrel{\mathrm{F}}{17}$ | p,pa | HE | w, wa | < | h,ha |  |





 x- x


[^0]:    

